

## چچیده

دين مبين اسلام به فرزندآورى و فرزندپرورى اهتمام ويزهاى دارد و آن را موجب افزايش كيفيـت زندگى دنيـوى و اخـروى مى داند. ايـن در حالى اسـت كه فرهنگگ اسـتعمارى غرب، نسـخه فرزند كمتر زندگى بهتر را براى جوامع اسـلامى تجويز مىكند. پڭوهش حاضر با روش توصيفى ـ تحليلى و جمع آورى اطلاعات كتابخانهاى، كوشيده است با بررسى نقش فرزند در افزايش كيفيت زندگى، والدين را به فرزندآورى و فرزندپرورى ترغيب كند تا زندگى باكيفيت ترى را تجربه كنند. دسـتاوردهاى پ夫وهش حاضر نشـان داد كه فرزندآورى و فرزندپرورى، موجب بالارفتـن كيفـى زندگى مـادى و معنـوى و افزايش اقتـدار خانـواده و جامعه اسـت و فرزندان صالح نه تنها در پيشـامدهاى روزگًار، ياريگًر و تسـهيلكننده مشكلات و به دليل پاكى و رفتار نيكو، روشنى چشم خانواده و موجب عزت و شادكامى هستند؛ بلكه اجر اخروى آن، سرمايه مهـهم معنـوى و صدقـه جاريه براى والدين اسـت و به دليـل برخوردارى از سـهمالرزق در نزد خداى رازق، وسعتدهنده رزق خانواده و جامعه و تداومگر فرهنگ حيات بخش و باكيفيت توحيدى از نسلى به نسل هاى آينده هستند. وازگًان كليدى: فرزندآورى، فرزندپرورى، كيفىسازى زندگى، آيات و روايات.


## مقدمه

در سال هاى اخير با رشد سريع وسايل ارتباط جمعى همچچون ماهواره، تلفن همراه و ...، سبكـ زندگى غربى در حال ترويج است و الگَكِيرى برخى افراد از اين سبكى به رويهاى عادى تبديل شده است. يكى از محصولات فرهنگى غرب، حيوان پرورى است كه جاى فرزندآورى
 دوميليارد حيوان خانگى شامل بيش از 900 ميليون سگَ خانگى و و 900 ميليون گَربه خانگگى
 هستند) ،، ، يكى از علـل حيوان پـرورى، خلأعاطفى ناشى از فقدان فرزند اسـتـ ا اين در حالى اسـت كه فرزندآورى كه همان تكاثر نسـل و فرزندپرورى كه به معناى پرورش و تربيت فرزند است، با بها دليل برخوردارى از آثار مثبت همانند شـادى، نشـاط و اقتدار خانواده و عزتنفس والدين ورين،
 مىكند. بنابراين هدف پ夫وهش حاضر كه به روش توصيفى ـ تحليلى و تبييينى است، ارتقاى
 اين نظر كه زمينهسـاز افزايش كيفيت زندگى اسـت، داراى اهميت اسـت ور واز آنجا كه فقدان آن فرزنــآورى و فرزندهـرورى موجب سـالخوردگى خانواده و جامعه اسـت، ايـن تحقيق ضرورى است. بنابراين مقاله حاضر در صدد پپاسخكَيیى اين سؤال اصلى است كه نقش فرزندآورى و فرزندپرورى در افزايش كيفيت زندگى از منظر آيات و روايات چیيست؟ برای پاسخ به اين سؤال بايد ابتدا بها اين سـؤالات پاسـخ داد كه فرزندآورى و فرزندیرورى چگَونه موجب كيفى سـازى زندگى خانوادگى و اجتماعى مى شـوند؟ از نظر آيات و روايات ثمرات و كارآمدى فرزندآورى و فرزندیرورى كه موجب كيفى سازى زندگى خانوادگى و اجتماعى مى شوند، كدامند؟
 موضوع به سـامان رسـيده اسـت. براى مثال كتاب فرزند بيشـتر زندگى شــادتر اثر محمدى منيا



است، اما اين آثار رااز منظر قرآن و حديث بررسى نكردهاست. كتاب فرزندآورى در سبكـ زندگى اسلامى تأليف شوبكلائى (99 ا) نيز به مسئله كنترل جمعيت از ابعاد گوناگون پرداخته است و به مسـئله فرزند بيشـتر، زندگى بهتر اشارهاى نكرده است. كتاب فرزنداوَورى نگًاشته مقدمى
 اشارْاى ندارد. همحنّين مقاله (الگوى تصميمگيرى فرزندآورى، يك مطالعه كيفى) اثر كبودى
 نبردهاست. از اينرو بررسى كيفى سازى زندگى از طريق فرزندآورى و فرزندپرورى از منظر آيات و روايات، ضمن تكميل تحقيقات گذشته، تحقيقى متفاوت و جديد خواهد بود.

## نقش فرزندآورى و فرزندپֶروىی

چـرورش فرزنـدان صالـح و نيكـوكار به سـبـب كارآمدى و ثمراتـى كه دارند، موجـب ارتقاى
كيفيت زندگى در دنيا و آخرت مى شوند. برخى از اين ثمرات عبارتند از:

## ا. اقتدار خانواده و جامعه <br> برخى نويسندگان معتقدند:

"قـدرت يـك ملت در درجـه اول به نفـرات آن بسـتگى دارد. ملـل كوچكـ و
 سياسى وگرايشـات دينى و مذهبى از همديكر، اين فراوانى جمعيت اسـت كه نظام وگرايش مورد نظر خود را به كرسى خواهد نشاند. از اين نظر بايد به اين امر اهتمام ورزيد و از آن غفلت نكرد. درست است كه كثرت جمعيت يك كشور ممكن است در پارهاى از مواقع مشكلاتى از نظر تامين غذا و مسكن به وجـود آورد، ولى در عين حال يكى از علل قدرت و عظمت آن خواهد بود. از اينروسـت كه مى بينيم كشورهاى نيرومند دنيا، همه كشورهاى پرجمعيت هستند)،(مكارم شيرازى و سبحانى، بیتا، ص بیثّ).

تجربيات عينى و ميدانى نيز ثابت مىكند كه در مواجهه با مشكلات طبيعى مانند سيل، زلزلـه و ... و حتـى مصائـب مانــد مرگ، بيمارى و .... هر اندازه نيروى انسـنى بيشـتر باشـد، شـرايط سـخت آسـانتر مىشـود. در روايات نيز پرورش فرزندان صالح و ياريگر را موجب بالا رفتـن كيفيـت زندگى معرفى شـده اسـت؛ زيرا آنـان عامل اقتدار و بـازوى توانـاى خانواده در

فرموده است:
(...
 (كلينى، ، نسـل بـراى سـختى هاى روزگًار و پيشـامدهاى امـور اسـت و هميـن بـس كه خردمندِ تيزبين به آن راغب مى شـود و انسـان موفق و درستكار به آن پیيشى مىگیيرد و فرد اديب خردورز به آن حرص مىوررزد).
 نظامى، امنيتـى و ...، ياريگر خانواده و عامل تسـهيل مشـكلات و كيفى سـازى زندگى اسـتـ.





 فرزندش آن را مى ستاند. ذليل و خوار كسى است كه بازو (فرزند) ندارد). زندگى حـول محور سـعادت و بدبختى خانـواده مى چرخــد و فرزندآورى بهويـرَه پرورش فرزندى كه يار و ياور والدين باشد، عامل خوشبختى و زندگى بهتر است. از همينروست كه



ج ج، ص r)؛ از سـعادت مرد اين اسـت كه فرزندانى داشتـه باشـد تا در مشـكلات به يارىاش برخيزند)،. فرزندآورى و تربيت نسـل مددكار و ياور وسـيله اقتدار و تسلط است؛ چحنانكه قرآن

 (اسراء: 9)؛ (اســس غلبه و تسـلط بر آن ها را به شـما باز مىگرَانيهم و شما را به وسيله اموال و

 هستند و خداى متعال نيز با اموال و نيروى انسانى دولت را به بنىاسرائيل بازَرَرانيد؛ بهويرّه
 فرزنـدآورى و فزونى جمعيـت، از جملـه مؤلفههاى اقتدار جوامع هسـتـند كه بـا تكيه بر اين نعمت الهم مىتوان بر دشمنان پيروز شد. بر اساس تفاسير قرآن، اين آيه شريفه چچنين وعده
 دشـمنان بر آن ها مسـلط شدند، اين بار به يارى خداى متعال بر دشمنان مسلط مى شوند
 ترفت. اين امداد به وسيله اموال و فرزندان است و بالا رفتن آمار به لحاظ جمعيت و نيروى









رساندن مدد به دنبال مدد ديگً و مدد به معناى هر چيزى است كه آدمى را در رسيدن به حاجتـش كمـك كند. از اينرو اموال و فرزندان، نزديكترين كمك هاى ابتدايـيى براى رسـيدن
 زيـادى جمعيـت نـه تنها براى موحدان مفيد اسـت؛ بلكه براى دشـمنان اسـلام نيز يكـ امتيـاز بـوده و موجب اقتدار آن ها شـده اسـتـ در مر مقابل جمعيت كم هركز امتياز محسـوب نشده و اين موضوع در فتنهها، آشوبها و شورشها ها عليه جامعه اسلامى خود را بهتر نشان


 اندك بودن تعدادمان).
 بهترى رارقم مىزنند. اين كتاب آسمانى چنين بيان مىكند كه جريان امور اين منافقين مانند گَشـتگان شماسـت كه از نظر قوّت و توان از شماها شديدتر و نيرومندتر بودند و از نظر اموال و ورزندان بر شما برترى داشتند. با اين حال مطابق آنحّه براى آن ها مقدّر و نوشته بوه، زندگّى

 از شـما بودند، (با آنكه) آنان نيرومندتر از شـما و ثروتمندتر و صاحب فرزندان بيشـترى بودند، پس آنان از نصيب شان بهرهمند شدند)، قرآن كريم همحֶنين جمعيت كم راعامل محروميت از نعمـت و جمعيـت زيـاد بـا فرزنـدآورى رانعمت المى معرفى كرده اسـت؛ زيرا موجـب اقتدار و


 پس خداوند شـما را بسـيار گرداند و بنگگريد كه عاقبت مفسـدان چگَونه بود)، ا اين آيه شـريفه



و فرزندآورى محقق مىشـود. انسـان بر خلاف ساير حيوانات، زندگى اجتماعى دارد و سعادت عاليـهاى كه انسـان رااز سـاير حيوانـات متمايز مىكند، اقتضـاء دارد تا حوائج ضـرورى خود را تأمين نمايد؛ بلكه ناگزير است كه در تحصيل خوراك، پوشاك، مسكن، همسر و ساير حوائج با ساير افراد تشريكى مساعى نمايد؛ بلكه باكمك فكرى و عملى ديگران حوائج خود راتأمين كند. بنابراين روشن است كه براى چنين موجودی كثرت افراد، نعمت بسيار بزرگى است؛ زيرا هر چه بر تعداد افراد جامعه افزوده شود، نيرو و قدرت جامعه نيز بيشتر مى شود؛ بلكه فكر، اراده و عمل آن هـا قوىتر مىگردد و براى حل مشـكلات، رفع حوائج و تسـخـير قـواى طبيعت، راهحل هاى دقيقترى را پیدا مىكند. بر اين اساس ازدياد نسل، يكى از نعمتهاى الهیى و پایههاى تكامل بشر است. هيجگگاه يك جامعه چند هزار نفرى قدرت نظامى، سياسى، اقتصادى و حتى قدرت
 مفسـران مىنويسـند آيه مزبور نشـان مىدهد كه بر خلاف تبليغات حسابنشـدهاى كه امروز درباره فرزندآورى گفته مى شود، در بيشتر موارد كثرت نفرات مىتواند سرچشمه قدرت، عظمت و پيشـرفت جامعه باشـد؛ البته به شـرطى كه با برنامههاى منظهم، زندگى آن ها از نظر مادى و
معنوى تأمين شود(مكارم شيرازى، rV rl، ج \&، ص Yar ).

## 「「. روشنى چشم و شادكامى خانواده

 به دنبال دارد. خانوادههايى كه صاحب فرزند هستند، بيش از خانوادههاى بدون فرزند ارند از زندگى

 Food م نشـان مىدهد كه داشـتن فرزند، موجب كاهش فشـار خون والدين، افزايش تمايل به يادگيرى، استفاده بيشـتر از قدرت تعقل، افزايش اعتماد به نفس، امكان بهتر دركى زيبايى ها
 يكى از عوامل ايجاد آرامش و افزايش شـور و نشـاط در زندگى، ورود فرزندان به كانون خانواده

اسـت. اگر چه مسـئله تمايلات نفسانى در آغاز جوانى محرك انسـان براى ازدواج است، ولى با كاسته شدن شدت اين تمايلات، داشتن فرزند مايه دلگرمى كانون خانواده مى شود. از همين روست كه در تعابير دينى، فرزندان نور چشم والدين معرفى شدهاند. قرآن كريم يكى از خصوصيات (اعبادالرحمن) را طلب كردن فرزند از خداوند معرفى كرده اسـت. آنان از خداوند فرزندانى راطلب مىكنـند تا روشـنى حشم شان شود: وَوالَّذِينَ يَقُولُونَ
 هستند كه مىگويند: پروردكَارا! براى ما از همسران و فرزندان مان روشنى ديدگان (و نسل هاى

 كنايه از كسى است كه مايه سرور و خوشحالى است(مكارم شيرازی، از نظر روايات نيز فرزندان نور چشـم و عامل نشـاط و شـور خانواده هستند. بر اين اساس
 دارى؟). او كَفت: پسـرى دارم كـه اگَر بـه جـاى آن يـك ظرف تريد آبكَوشـت داشـتم كـه آن را جلوى مهمانم مىگَاشـتمه، بيشـتر دوست داشـتم. حضرت فرمود: "هֶرا اينگَونه گَفتى؟") و
 نور چشمههايند). مشاهدات عينى نيز بيانگر آن است كه يكى از بزرگترين عوامل شادى آفرين برای والدين، اولين ملاقات آن ها با فرزندان سالم خويش پس از تولد است. زن و شوهر همرزمان

 اسـت. همانگَونه كه تولد فرزندان مىتواند موجب نشـاط و سـامت روانـي به چهره فرزند نيز مىتواند نشـاط وصفناشـدنى براى والدين به ارمغان آورد و سبب سلامت روانى آنان شـود؛ لذا فرزندآورى موجب شـيرينتر و باكيفيتتر شدن زندگى مى شود و شايد بر




آرامش در سه چیيز است: همسرى كه با شوهرش توافق داشته باشد، فرزندى كه صالح باشد و برادرى كه موافق و همرأى انسان باشد) .

به دليل كاركرد مطلوب فرزند صالح در خانواده اسـت كه قرآن كريم تولد فرزند را بشـارت
مىدهـد و آن را رحمـت و بركت بـراى خانواده معرفى مىكند؛ چِنانكه به ابراهيم، تولد اسماعيل ،



همسرش ايستاده بود، خنديد. يپ او را به اسحاق و پپ از او يعقوب بشارت
داديـم. كفـت: الى واى بر مـن! آيا من فرزند مى آورم در حالى كه هيرزنم و اين
شوهرم، پير مردى است. اين راستى چيز عجيبى است. گفتند از فرمان خدا تعجب مىكنى؟ اين رحمت خدا و بركاتش بر شـما خانواده اسـ؛ چچراكه او حميد و مجيد است).

چیس از بچــهدار شـدن، زندگى داراى معناى حقيقى مى شـود و خانه به وسـيله فرزند پُر از خنده و نشـاط مىگردد؛ چراكه وجود فرزند، وحشت و تنهايى را از خانواده دور مىكند و


ازدواج صاحب فرزند نشده بود، فرمود:
زمانى كه فرزنددار شدن يكى از شما دير شود، بايد اين دعا را بكَويد: (اللَّلُّمَّم



 پسران و دختران را به من ببخش كه از وحشت به اينان انس گيرم و از وحدت با آنان آرامش يابم و به هنگام كامل شدن نعمت تو را سپاس گويم)".

فرزنــدآورى، سـرمايه معنـوى اسـت؛ زيـرا اعمالى كه انسـان قبـل از مرگى در دنيـا مرتكب مى شود و از پيش براى روز جزاو آخرت مى فرستد، در لوح محفوظ ضبط مى شوند (طباطبايى، IVY

 روشـنگرى احصـاكردهايم). بنابراين انسـان ها صدقههايـى كه مى پردازند، دانشـى كه با آن
 برايشـان اسـت كه حسنات مؤمن را پٍ از مرگّش رشـد مىدهند و میى پرورانند و این، همان
 حلم و صبر در مقابل مشكلات فرزندآورى و فرزندیِرورى، سرمايه معنوى براى خود در زندگى اخروى و معنوى خود فراهم كرده است؛ چنانكه پییامبر گرامى اسلام



 ص اثه)؛ ؛ زن باردار مانند روزهدار شـبـبيدار و سـربازى است كه جان و ومال را در راه پيشرفت اسلام نثار كند. چون كودك متولد شود، حندان اجر به مادر دهند كه جز خداكسى نداند و چون به او شـير دهد، براى هر هر مكيدن ثواب آزاد كردن بندهاى از نسـل اسـماعيل دارد و چون دوران شـيرخوارگى كودى پايان يابد، فرشتهاى بزركوار دست به پهلوى مادر زند وگويد: عملت را الز سر بكَير كه تمام كَناهان تو آمرزيده شد)،
زندگى و خانواده، بسـتر آزمايش اسـت؛ از اينرو خانوادهها از آفت بيمارى خود و وفرزندان در امان نيسـتند و والدينى كه باتمسـى به صبر همچچون پرسـتار دلسوز و خدومى از خواب و

استراحت خـود مىزنند تـامراقب فرزندان خود باشـند، بدون ترديد ايـن عمل صالح موجب


 هسـتند؛ بهكونهاى كه در مقابل زحمات و رنجى كه براى والدين دارد، قابل مقايسـه نيسـتـ نقل شده است (احسن بصرى) مى گفت: (افرزند بد چیيزى است؛ حياتش رنج مىدهد و مرگش





 ديرتر بميرد، براى پدر طلب آمرزش كند و خدا او را (به واسطه دعاى فرزند) بيامرزد).


 جبرئيل در مورد ارزش فرزندان امت اسلام خطاب به پیيامبر گرامى اسلام



 از هفت سـالگى گَشـت، گريهاش تا بلوغ آمرزش خواهیى براى والدين اسـت
 باشد و هر كار ناشايستى كه انجام دهد، به زيان آنان (والدين) نخواهد بود)،.

از نظر روايات با مرىى، كتاب ثبت اعمال انسـان بسته و حسابرسى اعمال و نتايج آن باز مى شود. بر اين اساس حضرت على
























فرزند صالحى از او بزرگ شـد و راهى را تعمير نمود و يتيمى را سرپرسـتى كرد، من هم به خاطر كارهاى فرزندش او را آمرزيدم).

يكى از سـرمايه معنـوى فرزندپـرورى در خانـواده و اثر مثبـت آن، ملحق شـدن فرزندان بـه پدران صالح خود در بهشـت اسـت كه زندگى پـس از مرگَ را مطلوب مىكنـد. از نظر قرآن كريم اين الحاق، مخصوص فرزندانى اسـت كه به پيروى از والدين خود از روى اختيار ايمان
 شَـيْءٍ (طـور: (Y)؛ (او آن هـا كـه ايمان آوردند و فرزندان شـان بـه پيروى از آنـان ايمان اختيار كردند، فرزندان شان را (در بهشت) به آن ها ملحق مىكنيمم و از عمل آن ها چپيزى نمىكاهيمم و هر كس در گرو اعمال خويش اسـت)،. منظور از ((ذريه)،، فرزندان بالغى اسـت كه در مسـير پـدران گام بـر مى دارنـد و در ايمـان از آن هـا پيروى مى كـنـــد و از نظر مكتبى بـه آن ها ملحق مى شـوند. اينگونه افراد اگَ از نظر عمل كوتاهى و تقصيراتى داشـته باشـند، خداوند متعال به احترام پدران صالح، آن ها را مى بخشـد و ترفيع مقام مىدهد و به درجه آنان مى رسـاند و اين، موهبتى بزرگَ براى پدران و فرزندان است؛ ولى جمعى از مفسران (ڭذُرِيَّه) را در اينجا به معنى اعم تفسير كردهاندكه اطفال خردسال را نيز شامل مىشود، اما اين تفسير با ظاهر آيه سـازگًار نيسـت؛ زيرا تبعيت در ايمان، دليل بر رسيدن به مرحله بلوغ يا نزديكى آن است، مگً اينكه گفته شود: اطفال خردسال در قيامت به مرحله بلوغ مى رسند و آزمايش مىشوند. هر گاه از اين آزمايش پیيروز درآيند، ملحق به پدران مىشـوند. به هر حال از آنجا كه ارتقاى اين فرزندان به درجه پدران، ممكن است اين توهم را به وجود آورد كه از اعمال پدران برمى دارند و به فرزندان مى دهند، به دنبال آن آمده است كه ما چيزى از اعمال آن ها نمىکاهيم(مكارم


 وارد بهشـت مىشـود، سـراغ پدر و مادر و همسـر و فرزندانش را مىگیيرد؛ به او مىگويند آن ها به درجه و مقام و عمل تو نرسيدهاند. عرض مىكند: پروردگًارا! من برای خودم و آن ها عمل

كردم. در اينجا دستور داده مى شود كه آن ها را به او ملحق كنيد). بنابراين عجيب نيست كه از اعمال پرهيزكاران و پاداش آن ها چا چییى كاسته نشا اين اعمال همه جا با انسان است و اگر خداوند متعال لطف و تفضلى درباره فرزندان متقين مى مند و آن ها را به پرهيزًاران در بهشت ملحق مى منمايد؛ اين به آن معنا نيست كه از پاداش اعمال آن ها چیيزى كاسته شود(همان).

## f. تـويت عزتنفس والدين در خانواده و جامعه

 ص صا|l). پـدرى كـه نيازهـاى مالـى و عاطفى فرزند و خانـوادهاش را برطرف مىكـــد و لبخخند رضايت آن هـا را مى بيند يا مادرى كه غذاى مورد علاقه فرزندش را تهيه مىكند و با قدردانى فرزنــدش روبـهرو مىشـود، وجودش سرشـار از احسـاس ارزشـمـندى و مفيد بودن مى شـود و از اينكـه مىتوانـد خانـوادهاى را مديريت كند، احسـاس رضايتمندى و خشـنودى خواهد داشـت و زندگى باكيفيت بهترى را تجريه مىكند؛ از اينرو احسـاس ارزشمندى و عزتنفس


 زاده نشده است، مگر آنكه عزتى يافتند كه پيشَ از آن نداشتند)،. آنحچه سبب عزتنفس والدين مىشود، اين است كه داشتن فرزند با احساس شايستگى و مثمر بودن در ارتباط است. به همين دليل در روايات داشتن فرزند به ثمره وجود والدين

 صالح، گلى از گلستان بهشت است و آن هنگام كه گَلستان فرزندان ثمره وجود انسان باشند، مسـلماً والدين در خانواده احسـاس عزتنفس و ارزشـمندى خواهند داشـ؛ بـلكه داشتن ثمـرات نيكـو عامـل دلگَرمى والدين و تداوم حيات مشـترك آن ها خواهد بود. بر اين اسـاس

 ج 9، ص r)؛؛ فرزند صالح گلى از گل هاى بهشت است).

## هـ هـ وسعت رزق در خانواده و جـامعه

مايكل آرَيل، كودكان را منبع فوايد زيادى براى خانواده دانسته و كَفته است: (با وجود


 بيشتر تلاش كند تا معيشت خانواده دیار مشكل نشود و حتى اوضاع اقتصادى را به كيفيت

 هدفمنــد و دقيقتـر والديـن و د ر نتيجــه موجب توسـعـه اقتصادى و و وسـعت روزى مى شـود و زندگى بهتـر و باكيفيـت بالاترى را رقـم مى زنـد، ولـى بعضى افراد تشـويق به فرزنــدآورى را

 عميقتـر وجـود داشـت. براى مثـال اعراب جاهلى بـه دليل تـرس از فقر، فرزندان خـود را به قتل مىرساندند تا يك نان خور كمتر شود. قرآن كريم ضمن تأكيد بر رزاقيت خداى متعالـ


 استفاده مى شـود كه وضع اقتصادى اعراب جاهلى آنقدر سـخت و ناراحتكننده بوده است

 فرزندان شـان هسـتند، اما خداوند متعال اعلام مىكند كه اين پندار شـيطانى را از سر بيرون

كنند و به تلاش و كوشش هر چه بيشتر برخيزند؛ زيرا خداى متعال رازق و روزى دهنده است

 سقط جنين در مقياس بسيار وسيعى صورت مىگيرد كه آن هم به خاطر جلوگيرى از افزايش
 فرزنـدآورى و فرزندهـرورى موجـب افزايـش رزق و بالا رفتـن كيفيت اقتصاد زندگى اسـت وهر


 وضـع مالى مـا خوب نيست و به خاطـر فقـر نمىتوانيم به تربيـت بحهه، آنكونه كه شايستـه



## \&. وارث رسالت توحيدى در خانواده و جامعه

يكى از آثار مطلوب فرزندآورى و فرزندپرورى، داشتن نيروهاى انسانى مطلوب و كارآمدى اسـت كه رسـالت نبوى و فرهنگ توحيدى را تداوم مى بخشـند تا اين امانت و وظيفه خطير



 نسلى با فرزندآورى و پرورش مردان و زنان توحيدى نسل جديد را آماده دريافت امانت المى
 فرزنـدى پـاك و باتقـوا همحـون مريم كَشتـه بود، ولى اشـتياق آن حضرت به داشتن فرزند صالح و ايمان به قدرت پروردكار، قلب


او رالبريـز از اميـد سـاخت تـا شـايد در فصل پيـرى، ميوه فرزند بر شاخسـار وجودش آشـكار



 پسـنديده بـه من عطاكـن كه همانا تو شـنونده دعايى". حضرت زكريا
 تعقيـب نمايـد تآ آن برنامه ها و تبليغات دينىاش اش ناتمام نماند و آن ها را به سـرانجام برسـاند و فرصتطلبان بعد از او بر معبد بنىاسـرائيل، اموال و هدايايى كه بايد در راه خداى متعال




 ندا داد: پروردكًار! مرا تنها مگَذار و (فرزندى به عنوان وارث به من عطا فرما و البته كه) تو خود، بهترين وارثان هستى. پس (دعاى) او را مستجاب كرديمر و يحيى را به او بخشيديم و همسرش را (كه نازا بود) براى او شايسته قرار دار داديم (و اين به خاطر آن بود كه) همانا آنان در كارهاى نيك، شتاب داشتن آند و و ما را را از روى اميد و بيهم مى خواندند و در برابر ما فروتن بودند)..
 مى خواسـت كـه رسـالتش را بـه ارث بـرد. بنابرايـن ذات احديـت دعايـش را مسـتجاب كرد و فرزندى به نام يحيى در تبليغ رسالت و دعوت سپرى، و خداوند متعال با تولد فرزند دعايش را اجابت كرد(مدرسى،

قرآن كريم به تقاضاى يكى ديگر از پيامبران بزرگَ به نام ابراهيم كه در دعـاى خويش از خداى متعال فرزند صالحى راطلب كرد تا رسـالتش را تداوم بخشـد:
 گروه صالحان به من ببخش. پس ما او را به نوجوانى بردبار مزّده داديم)،. نخسـتين تقاضاى
 راتـداوم بخشـد و برنامه هـاى نيمهتمامـش را به پايان برسـاند. تعبير فرزند صالح و شايسـته يعنى اينكه آن فرزند از نظر اعتقاد، ايمان، كفتار، عمل و از تمام جهات شايستـه و باكيفيت
 دارد. خداوند متعال نيز اين دعا را مستجاب كرد و فرزندان صالحى همچحون اسـماعيل

باشد(مكارم شيرازى، IVYF، ج 19، ص (lof).
 به نسـل ديگر انتقال نمى يافت. بنابراين در خاندان نرانـو نبوت و ولايت، فرزندآورى براى پرورش انسـان هايیى اسـت كه وارث علم نبوت و توحيد باشند؛ چنانكه ضريس كناسى مىگويد: من










 هرگز در ميان ماعالمى رَخت بر نمى بندد، مكرَ آنكه از خاندان او كسى جانشـيـين او مىشـود
 عالمـان ربانى نيز به عنوان وارثان انبيا معرفى شـدهاند و تداومبخش مسـير توحيدند و به هر ميزان كه از دانش پيامبران بهرهمند شـوند، وارثِ ايشـان خواهند بورد؛ چنانـانكه پيامبر


 چیـيزى از ايـن دانـش بياموزد، بهرهاى فـراوان برده اسـت)،. به خاطر همين ويرگگى اسـت كه



## V. عزت و افتخار در خانواده و جامعه .

از نظـر روان شناسى مادر بـودن در خانواده يك افتخار، موهبت و امتياز است تا جايى كه راكلين كندى گفته است: راگر شـما براى پرورش بحهه هايتان اهميتى قائل نشـويد، من

 در گَشته و حال ميان كثرت جمعيت و عزت ملازمه بوده است؛ چنانكه قرآن كريم در قالب داســان سـخنان مرد فخرفروشـى كـهـ از مالكيـت مطلقه خداونــد غافل بـود و در برابر رفيق مؤمـن خـود به مـال و نفرات زياد افتخار مىكردر، بها اين مسـئله اشـارْ كرده و و فرموده اسـت :

 نظر نفرات، نيرومندترم).
در اين آيه شريفه كلمه ((نفر) به معناى اشخاصى است كه به نوعى ملازم با كسى باشند
 آيه شريفه مرد فخرفروش به دليل مال و اولادى كه خداى متعال روزى اش كرده بود، خود را مطلق التصرف مىديد تا جايیى كه كسى در آن چيزههايى كه او اراده كند، نمىتواند مزاحمش
 مىكنـد كـه خـداى متعال، مالك حقيقى است و اموال و نفــرات را به عنـوان آزمايش به وى
 و عزت دنيا هستند، اما اگر اين زيبايىها در مسير توحيد قرار گيرند، چخنين عزت و افتخارى ماندگًار و تبديل به باقيات صالحات خواهد شـد؛ بهگونهاى كه نزد خداى متعال داراى خير و بركت پاايدار است:
 پروردگًارت پاداشى بهتر دارند و اميد داشتن به آن ها نيكوتر است)،. افزون بر اين وقتى امت اسلامى در مسير توحيد باشد، فرزندآورى و كثرت جمعيت با پرورش و تربيت نيروهاى پایی و موحـد همـراه خواهد شـد. در اين صورت نـه تنهـا در زندگى دنيا، بلكـه در زندگى آخرت نيز


 زن نازاى زيبا ازدواج نكنيد؛ زيرا من به فزونى جمعيت شما در روز قيامت مباهات مىكنم)،.

## نتيجدگيرى

بررسى موضـوع نقش فرزنــدآورى و فرزنديـرورى در افزايش كيفيت زندگى از منظر آيات و روايـات، بيانگـر ايـن نتايـج اسـت كـه وجود فرزنـدان و پـرورش آن ها بـه دليل برخـوردارى از كارآمـدى و ثمـرات گوناگَون موجـب مىشـود كه انسـانها ها دنيـا و آخرت زندگى بهتر و باكيفيـت بالاتـرى را رقم زنند؛ از جمله بر اقتدار خانواده و جامعل مى افزايند؛ چراكه فرزندان صالح در پيشـامدهاى روزگًارو مشـكلات آن، يار و مددكار خانواده هستـند و موجب تسهيل


مشـكلات مىشـوند. آن هـا بـه دليـل پاكى و رفتـار نيكـو روشـنى چشــم خانـواده و موجـب
شـادكامى آن خواهند بود و سـرمايه مـهم معنوى والدين هستند؛ چراكه تحمل سختى هاى
فرزندآورى و فرزندیرورى، اجر و پاداش اخروى دارد و پس از مرگَ والدين از ثواب اعمال صالح
فرزندان شان بهرهمند مىشوند؛ زيرا فرزندان صالح، صدقه جاريه و باقيات صالحات والدين
هستند. فرزندان نيكوكار كه ثمره قلب والدين هستند، موجب عزت آن ها مى شوند و واز اين
منظر كه خداى متعال نيز رزق آن ها را بر عههده گرفته اسـت، موجب توسـعه روزى هسـتند.
مسير توحيد قرار گيرد و تربيت نيروهاى موحد و پاكى، پإيدار و مستدام باشد، هم در زندگى
دنيا و هم در فرداى قيامت موجب افتخار و عزت خواهند بوديت بودي



$$
\begin{aligned}
& \text { اول، قم: دارالحديث. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آل البيت } \\
& \text { سايتها }
\end{aligned}
$$

1. http://hakimemehr.ir/fa/news/47186
