مباحث اجتماعي دين اسلام

تكامل انسانيّت بدون روابط اجتماعي ممكن نيست. دين اسلام از همين رو توجه زيادي به امور اجتماعي دارد، زيرا ديني كه هدف خود را تأمين سعادت انسان مي‌داند و ادعاي جامعيت دارد نمي‌تواند از تأثير مناسبات اجتماعي بر افراد چشم بپوشد.

توجه جداگانه به ابعاد اجتماعي دين اسلام در دو قرن اخير و با تلاش عده‌اي از انديشمندان مسلمان رقم خورده است، از جمله: محمد عبده، رشيد رضا، محمدجواد مغنيه، علاّمه طباطبايي، شهيد مطهري، استاد مصباح يزدي و استاد جوادي آملي.

كتاب حاضر از آن رو تأليف شده است تا طلاب حوزه علميه را با مفاهيم اجتماعي اسلام و دستاوردهاي اين دو قرن تلاش اسلام‌شناسان در عرصه شناخت جامعه آشنا سازد.

1. پرداختن به موضوعي كه تا به حال در دروس حوزه علميه مورد توجه نبوده است و طلاب معمولاً آشنايي چنداني با آن ندارند: مباحث اجتماعي اسلام
2. تدوين به صورت كتاب درسي
3. ارائه پرسش‌هايي در انتهاي هر درس براي ارزيابي
4. طرح موضوع پژوهش متناسب با موضوع هر درس
5. بيان هدف و موضوع هر درس در ابتداي آن
6. فشرده و مختصر بودن متن كتاب و پرهيز از ورود به مباحث تخصّصي
7. متن روان و قابل فهم
8. پرداختن به موضوعات مهم اجتماعي و حكمراني مانند: شرايط حاكم، وظايف حاكم، منصب قضاوت،‌ امر به معروف و نهي از منكر
9. دسته‌بندي سنّت‌هاي الهي در جامعه با اِستناد به قرآن كريم، مانند: استخدام، ظهور وافول امّت‌ها، استدراج و املاء و پيروزي حق بر باطل
10. توجه به خانواده، ساختار و اهميت آن در شكل‌دهي به اجتماع و به عنوان ابزاري براي نيل انسان به هدف غايي آفرينش او؛ بندگي خداوند

# بخش اول: كلّيّات و مباني

اين‌كه مباحث اجتماعي چه اهميتي در اسلام دارد و داراي چه پيشينه‌اي است، مفاهيم اصلي آن؛ دين، جامعه، امّت، تأثير متقابل فرد بر جامعه و جامعه بر فرد، اختيار يا جبر و مسير اصلاح اجتماعي، از مهم‌ترين محورهايي‌ست كه در پنج درس نخست كتاب به آن‌ها پرداخته شده است. معرفي و شرح يازده سنّت اجتماعي الهي كه از آيات قرآن استخراج شده‌اند نيز در اين بخش آمده است.

# بخش دوم: اسلام و مسائل اجتماعي

محور دوم مباحث كتاب اختصاص به بيان ديدگاه اسلام درباره مسائل اجتماعي دارد. مسائلي مانند: خانواده، اهداف و ساختار آن، معيارهاي همسرگزيني، فلسفه محدوديت روابط زن و مرد، مسئله مهمي مانند تعليم و تربيت، اهميت علم و جايگاه عالمان، فضيلت تعليم و تعلّم، تربيت و تزكيه، شناخت اقسام مشاغل، اقتصاد و فقرزدايي، عدالت مالياتي، امنيت شغلي، انواع حكومت، شرايط و وظايف حاكمان، امر به معروف و نهي از منكر و شيوه‌هاي ارتقاي همبستگي اجتماعي.

درس اول: اهميت بحث، پيشينه، روش‌ها، مفاهيم

درس دوم: منشأ زندگي اجتماعي

درس سوم: اصالت فرد يا جامعه

درس چهارم: مناسبات فرد و جامعه

درس پنجم: سنت‌هاي الهي در جامعه

درس ششم: اسلام و مسائل اجتماعي

درس هفتم: روابط زن و مرد

درس هشتم: تعليم و تربيت

درس نهم: اقتصاد

درس دهم: حكومت

درس يازدهم: قضا

درس دوازدهم: نظارت اجتماعي

درس سيزدهم: همبستگي اجتماعي

براي تهيه كتاب و يا ارسال انتقادات و پيشنهادات خود، به صورت حضوري به نشاني …………………………………………… مراجعه فرموده و يا براي ارتباط مجازي با پيام‌رسان …………………………………… و يا تلفن ……………………………… مركز تدوين كتب تماس حاصل فرماييد.

از نظر اصطلاحي، دانشمندان علوم اجتماعي، قيود گوناگوني را در اين مفهوم لحاظ كرده‌اند؛ همانند اهداف عامّ‌المنفعه، سنّت‌ها، رسوم، شيوه زندگي، فرهنگ مشترك، پيوندهاي زيستي، فني و فرهنگي، برخورداري از حكومتي پويا، فراگير و كارآمد، داشتن سازمان، قلمرو فضايي، تداوم، روابط پيچيده و وجود نابرابري و قشربندي. اين تنوّع قيود، دستيابي به يك تعريف جامع و مانع را ناممكن يا دشوار مي‌سازد و آن را به يكي از واژگان مبهم در عرصه علوم اجتماعي تبديل مي‌كند و در نتيجه، گاه مترادف با واژگاني مانند ملّت، امّت و تمدن به كار مي‌رود. استاد شهيد مطهري در تعريفي كه مي‌توان آن را در اين نوشتار مفروض گرفت، جامعه را اين‌گونه تعريف مي‌كند: «مجموعه‌اي از افراد انساني كه با نظامات و سنن و آداب و قوانين خاصّ به يكديگر پيوند خورده و زندگي دسته‌جمعي دارند». عالمان علوم اجتماعي گاه ميان «جامعه» و «اجتماع» تمايز قائل شده‌اند.