زیبائی و آرایش

علوی طالقانی

هرچیزی تا هنگامیکه بحالت خدادادی خود باشد پسندیده‏ هرکسی است ولی همینکه دست تصرف بشر در او دخالت کرد از رونق و جلوهء اولیه خود میافتد

زیبائی در پیش هرکس مطلوب است ولی اگر کسی بخواهد بوسیله آرایش بر زیبائی خود بیافزاید،زیبائی طبیعی خود را هم‏ اگر داشته باشد از دست میدهد.کسانی همین‏قدر دانسته‏اند که مثلا گونه‏های سرخ و سفید دلرباست و لذا خواسته‏اند آنانرا که از آن بی‏ بهره‏اند،بوسیله دواهای گوناگون آرایش دهند غافل از اینکه هزار نکته باریکتر زمو اینجاست

تنها آن دست توانای قدرت است که توانسته آن گونه‏های گلگون‏ را چنان دلربا و نشاطانگیز آفریند نادان آن مردمیکه عمر گرانبهای‏ و مال خود را در راه این آرایش‏های مصنوعی صرف کنند بگمان‏ اینکه باین وسیله مورد توجه دیگران خواهند شد این بدبخت نادان‏ اگر همه عمر و ثروت خود را هم در سالون آرایشگاه یا سلمانیهای‏ کنونی صرف کند نه تنها مال و ثروت خود را بیهوده صرف کرده‏ بلکه قیافه طبیعی خود را نیز از دست داده بلی میتوان باین وسائل رفع‏ نواقص عارض را نمود ولی بر زیبائی اصلی چیزی نتوان افزود

در اینجا باید گفت که این گفتگو در زمینه آرایش است نه در حفظ زیبائی‏ زیرا حفظ زیبائی کاری مطلوب و بانتیجه است و بهترین وسیله برای‏ آن مراعات حفظ الصحه و پرهیز از غم و اندوه و پاکیزگی بدن و امثال‏ آن است .