

چگیده
مهاركردن خود و نظمدههى به رفتار و افكار، از اركان بنيادين و رموز موفقيت انسانهادر ابعاد
شخصيتى واجتماعى است وبدون آن نمى توان بهاهدافو والاى انسانى دست يافت. حيا به عنوان يـك موهبـت المهى، يكى از مهمهترين عوامل حفظ و بقاى عفت عمومى است كه نه تنهـا در همه
 اين اهميت، چُرْوهش حاضر درصدد استت تا با روش اســنادى و توصيف و تحليل دادهها، ضمن مفهومشناسى حياووارثهاى معادل آن، به موضوع فعاليت بانوان در جامعه با رعايت حياو عفت ونيز چگگونگى حضور آنان باكمترين آسيب در آموزههاى اسلام ببردازد. بدين منظور ابتداشخصيت زن به صورت مختصر مطرح شدهو سیِس قلمرو حضور زنان در جامعه باحفظ شرايط وحدودى كه انديشهاسلامى براى آن مشخص كرده، بيان شدهاست. نتايجنشان دادكه زنان چگگونهمىتوانندبا حفظ حياووجهها انسانى خود، درفعاليتهاى اجتماع همراه مردان مشاركت داشته باشند. رويكرد اين تحقيق اسلامى است و به مناسبت از مباحث روانشناسى نيز استفاده شدهاست. وازگًان كليدى: حياى زن، عفاف و حجاب، فعاليت اجتماعى زنان، بهداشت روانى جامعه،

$$
\begin{aligned}
& \text { مصونيت اجتماعى، آرامش روانى جامعه. }
\end{aligned}
$$

## مقدمه

در تمام اديان الهى روابط انسانها با يكديگر از جمله روابط زن و مرد نامحرم، تابع حدود
 فـرد و خانـواده و جامعـه را درگيـر خواهــد كـرد. از ايـنـنـرو خداوند حكيــم افزون بر بـه وديعت گذاشـتن حياى فطرى در انسـانها به عنوان يك ارزش دينى كه قرين عقل و ايمان اسـت، بـا بيـان توصيه و ايجاد محدوديت هايى ميـان دو جنس، به افزايش حيا در آنان كمك كرده است تا با توجه به آن و تأمين سلامت جسم و روح و روان به هدف نهايى خود دست يابند. تحقيق حاضر به منظور تبيين حيا و آثار آن بر فعاليت اجتماعى بانوان، در پی پاسخ به اين سـؤال اسـت كـه حيـاى زن چه تأثيـرى در فعاليـت اجتماعىى او دارد و اگر حيا توسـط زن در در چارحیب حكم اسلام مراعات نشود، چه آسيبهايیى را بر جامعه وارد مى آورد. براى پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد به اين سؤالات پاسخ داده شود كه اقسام حيا چپيست؟ فعاليت اجتماعى
 نيز ابتدا به مفهوم شناسى حيا و اقسام آن با توجه به آيات و روايات پرداخته مى شود. سپس تفاوت زنان و مردان، نوع حياى زنانه و نقش آن در بهداشت روانى فرد و جامعه مورد بررسى قرار مىگيرد.
در بررسى پيشينه اين تحقيق افزون بر روايات موجود در اين زمينه، مىتوان آثار ديگرى
 بخش به كلياتى درباره حيا، قلمرو حيا، كمرويى و بـى حيايـى پرداخته اسـت. دو كتاب حريم عفاف نگًاشته حسينيان و عطر عفاف اثر طيبى نيز به فراخور بحث خود به مباحثى پيرامون حيـا پرداختهاند، ولى درباره تأثير آن بر اشتتغال بانوان سـخنى به ميـان نياوردهاند. از ميان مقـالات موجـود نيـز مىتوان به مقالات „گسـتره عفـاف در زندگى انسـان) نوشـته ميرخانى
 نقش آن در زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى بر اساس آيات و روايات تجزيه و تحليل شده است. نويسنده ابتدا جامعيت مفهوم عفاف را در آموزههاى دينى دينى بررسى كرده، معناى لغوى


عفاف و ارتباط آن را با عقل و نفس انسانى، وراثت و تربيت را بيان نموده و سپس خاطر نشان كرده است كه دايره عفت در زندگى به وسعت دايره زندگى فردى و اجتماعى و تمامى تعاملات
فكرى و رفتارى انسان است.

رواياتى درباره عفت و حياى زن، به بررسى غريزه تبرج و خودنمايیى زن پرداخته است. وى با اشـاره به تعريف غريزى بودن تبرج در زنان و نيز با بهرهگيرى از آيات، روايات و سـخن بزرگان در ايـن زمينـه، نظر اسـلام دربـاره غريزه تبرج و مطالبـى پييرامون كنترل اين غريـزه و دورى از افراط و تفريط در آن را بيان كرده اسـت. نويسـنده با بررسى افراط در غريزه خودنمايى، آن را موجب به مخاطره افتادن سلامت روانى زن دانسته و با استفاده از آيات و روايات نظر اسلام و نيز ديدگاه زيست شناسان، روان شناسان و جامعهشناسان را درباره حياى زن و سپس رابطه حيا و سلامت روانى را با بهرهگيرى از آيات و روايات بيان كرده است. مقالـه ((نقـش عفت و حيا در رضايتمندى زن و شـوهر) تأليف حسـينزاده (\$^ه) نيز به بررسـى نقش عفت و حيا در پيدايش و بقاى آرامش در زندگى زناشـويى پرداخته اسـت. اين مقاله با هدف معرفى انواع عفت و حيا، پيامدها و آثار آن، عفت و حيا را يكى از تأثيرگذارترين عوامل دسـتيابى به آرامش و سـكون در زندگى زناشـويى دانسـته اسـت. نويسـنده اغلب به بررسـى تأثيــر عفت و حيا در زندگى زناشـويى پرداخته و درباره فعاليـت اجتماعى زنان بحثى به ميان نياورده است. از آنجا كه اين مقالات فقط برخى از ابعاد حيا و عفت را بررسى كرده و بيشتر كلياتى را درباره حيا بيان نمودهاند، كمتر به جايگاه و آثار آن در فعاليت هاى اجتماعى بانوان پرداختهاند. از اينرو پ夫وهش حاضر با اين نگًاه به رشته تحرير درآمده است. در طـول تاريـخ همـواره دشـمنان سـعى كردهانــد از راههـاى مختلـف اعتقادات مـردم را تضعيف كنند تا از اين راه بر آنان تسلط يابند. يكى از اين راه ها، هجوم به ارزش هاى اسلامى بهويزه حجاب و عفاف اسـت كه همواره آن را سـدى در مقابل خواستههاى خود مىديدند. با توجه به اهميت حيا در كنترل افراد و جلوگيرى از بروز آسيبهاى فراوان بر فرد و اجتماع، شايسته است به اين موضوع به طور جدى پرداخته شود.

## مفهومشناسى حيا

در اصطلاح علماى اخلاق، حيا انحصار و انفعال نفس از ارتكاب محرمات شرعيه و قبائح عقليه و عاديه براى پرهيز از نكوهش و سـرزنش است؛ چچنانكه نراقى گفته است: ا (حيا اعم از تقواست؛ چون تقوا عبارت است از اجتناب معاصى شرعيه، ولى حيا اعم است از اجتناب معاصى شـرعيه واجتنــاب از آنحـهـه كه عقل وعرف آن رازشـت مى شـمارنده) و در ادامه كَفته
 ("حيا، نوعى انفعال و انقباض نفسانى است كه موجب بازدارى انسان از ارتكاب امور ناپپند مى شود و منشأ اين انقباض، ترس از مذمت ديگران است)(طوسى، بىتان، ص Ilf).
 ناظرى محترم از سوى فاعل است. حيا سه ركن اصلى دارد: فاعل كه كرامت نفسانى خود رارج






 از انجام كار زشت خوددارى مىكند.
در روايات، حيا از خصايص ويرّه انسـان ها شـمرده، و حيا و ايمان قرين هم دانـي دانسته شده








روايات به دسـت مىآيد، حيا و عفت صفتى اسـت كه انسـان را از ارتكاب به كارهاى زشـت و
ناسِند باز مىدارد.

## اقسام حيا

در بررسى روايات مربوط به حيا مشـاهده مى شـود كه حيا از جنبههای مختلفى داراى
 براى تقسـيمهبندى حيا بيان كرده اسـت. وى ابتدا حيا را بر اسـاس كاربــي
 عنوان يكى قابليت در جاى مورد استفاده قرار گيرد، از آن به حياى مثبت يا ياد می شا شود و اكر در

 و حياى حماقت. حياى عقل، همان علم است و حياى حماقت، همان جهالت)'(حر عاملى،
 ايمان است كه اسلام نيز به اين نوع از حيا تأكيد دارد، اما اكر انسان رااز اعمال نيكى باز دار دارد؛ ناسِند و منفى است كه اسلام آن را نشانه ناتوانى انسان دانسته است. حيا با برای هر اسر انسانى نيكوست، اما در بانوان نيكوتر و زيبندهتر است.

## ضرورت فعاليت اجتماعى زن از ديدگاه اسلام


 تخصص و توانايى شان صورت مىگیيرد كه ويزگیى هاى جنسيتى (زنانه) خود را شپشت پرده حيا و عفـت پنهـان كنند و با وقار در جامعه ظاهر شـوند. در اين صورت ابتكار، خلاقيت و دانش آن ها مورد توجه قرار میگيرد؛ نه شكل ظاهرى زنانه آن ها كه اگر چچنين باشد، زن فقط كالايى در دست مردان بوالهوس است.


زن نيز مانند مرد داراى ذوق، فكر، هوش و استعداد كار است و اين استعداد خدادادى بايـد به ثمر برسـد. قرار دادن حقى براى موجود در آفرينش، سـندى است بـر بـر اينكه آن را بـ فعليت برسـاند و منع كردن او از حقش، ظلم اسـتـ از از اينرو بازداشـتن زن از آنحهَ آفرينش
 كار و فعاليـت ايـن عامـل و نيـروى توليــد او بهرهمنــد شـود. بنابرايـن فلج كردن ايـن عامل و تضييع نيروى نيمى از افراد اجتماع، همم بر خلاف حق طبيعى زن و همم بر خلاف حق اجتماع
 كريـم بر كسـب و تلاش اقتصادى زنـان و مردان تأكيد كرده و فرموده اسـت: :لْلِلِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَتَـبُوا وَلِلنِّـَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَتَبْنَ

 زنان در تمامى شغل هاى رايج آن زمان حضور و به مشاغلى همچچون پزشكى، تجارت وصنايع
 عملى مبنى بر مخالفت پيامبرَ مفسده بودهاست؛ مانند روسپییگرى وآوازخوانى در مجالس گَناه(حر عاملى،


 مى فروشى، جنـس خـوب بفروش و غـشّ مكن كه اين روش بـه تقوا نزديكتـر و براى ماندن
 از اشتغال منع نكردند؛ بلكه احكام معامله راهم براى او بيان نمودند. برخى مفسران نيز آيه




("سِ هر كه در اين (باره) پس از دانشى كه تو را (حاصل) آمده، با تو محاجه كند؛ بگو بياييد پسرانمان و پسرانتان و زنانمان و زنانتان، ما خويشان نزديك و شما خويشان نزديك خود را فراخوانيد، سپس مباهله كنيم و لعنت خدا را بر دروغگَويان قرار دهيم)".

 حضـرت فاطمـه زهـرا رسـولالهَ هُ




 بر حضور زن در اجتماع است؛ ' زيرا پيـامبرُ
 . (llf ص. 19 ج جr

از نظر اسـلام نبايد نسـبت به هيجَ فردى اعمه از زن يا مرد ظلم و تبعيض شـود. نترَر به


 مفسدهاى همراه آن نباشد، براى زن جايز مىداند. در تفكر اسلامى آنچه در فرهنگً اشتغال زنـان اهميت ويـرْاى دارد، حفظ و تقويت نهاد خانواده بر پايـه ويزگى هاى فطرى و طبيعى زن و مرد اسـت و در كنار آن بر امكان اشتغال و استقلال مالى زنان تأكيد شده است. اسلام اشتغال را براى زن هدف نمىداند؛ بلكه در مشـاغلى كه حضور زنان در آن الزامى استـ، در
 ص.

اولين گام به عنوان نوعى خدمت براى رفاه و آسايش او و در گام دوم براى رفع برخى نيازهاى خاص جامعه و نيز به عنوان يكى از راههاى افزايش قابليت و شـوفايى استعدادهاى زنان
 مـردان از حركتهـاى اجتماعىى منع نشـدهاند و تنهما در موضوع نبوّت و امامت حق شـركت ندارنـد. البتـه صعـود بـه مقـام عصمـت ولايت راكـه جوهر اصلى نبوت اسـت، در شـأن زن مىدانـد؛ چحنانكـه حضـرت زهـرا دشوارى هاى طاقتفرساست، به زن محول نشده است. در آينــده تاريـخ و دوران ظهـور نيز زنـان نقش اجتماعى مهمى دارنـد، در انقلاب جهانى امام مهدى , امام باقر,
 آينده است، بهويرّه اينكه نخستـين ياران امام ثرفى برخوردارند(حكيمى، برזا، ص هז).
حكم اولى در اسـلام درباره زنان، جواز اشتـغال است؛ مادامى كه مفسده نداشته باشد و موجب اختلاط با نامحرم و ... نشـود و با توجه به مسـائل ديگر كراهت يا اسـتحباب آن ثابت نشـود. اگر اشتغال زن را از وظايف اصلى بازدارد، حرام است؛ ولى اگر كار زن به خاطر يارى ايا رساندن به شوهر براى هزينههای زندگى باشد، بامراعات شئون جائز است و چه بسا رجحان

 بر كار آن ها نكرده است. افزون بر آن، رواياتى نيز وجود دارد كه به طور مطلق زنان و مردان را





هسـتند و قيدى مبنى بر اختصاصى بودن اين روايات براى مردان ذكر نكرده است؛ نتيجه مى گيريم كه كار براى زنان نيز جايز و اسلام به طور كلى با بيكارى مخالف است.
 قوانيـن و مرزبندى هـاى ايـن حضور مقيد باشــد ولازمها ايـن كار، حفظ حيـا و و دورى از تبرج و خودنمايـى واختـلاط بـامردان اسـت. به قول اسـتاد مطهرى، چه ضرورتـى دارد زن و مرد بـه صـورت مختلط و دوشـادوش هم كار كنند كه اين هممدوشىهها سـرانجام به همآآغوشى
 زنـان در اجتمـاع، توصيـه به پوشـش و حفظ حيا و وقـار زنانه و عدم خلوت با مردان اسـت. رهبـر فقيـد انقـلاب در اين زمينه فرموده اسـت: (رزن در نظام اسـلامى به عنوان يكـ انسـان مىتوانـد مشـاركت فــال با مردان در بناى جامعه اسـلامى داشـته باشـد، ولى نــه به صورت شـء؛ نـه او حـق دارد خـود را به چنين حـدى تنزل دهد، نه مـردان حق دارند كـهـ درباره او


## قلمرو حضور زن در اجتماع

از نظر اسلام به عنوان معتدلترين نظريه، زنان مىتوانند همانند مردان در فعاليتهاى اجتماعى شـركت كنـــد، اما نه به صورت يكـ شـىء؛ زيرا نه زن حق دارد خـو دود را تا اين درجه
 اسـامى دارند. در واقع اسـلام شـأن زن را تا آنجا ارتقا داده است كه بتواند مقام انسانى خـد رادر جامعه باز يابد و از حد شىء بودن بيرون بيايد. متناسـب با چنين رشـدى است كه زن مى تواند در ساختن حكومت اسلامى مسئوليتهاييى را بر عهده بگيرد(ر.كى :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى شخصيت انسانى خود در جامعه حضور يابد و حدودى راكه اسلام براى حضور او در اجتماع مشخص كرده است، مراعات كند و با جذابيت هاى زنانه، عشوهگرى، طنازى و ونشان دادن زيبايى هاى خود در جامعه حاضر نشـود؛ زيرا در اين صورت موجب به وجود آمدن مفاسـد

بسـيارى در جامعـه مى شـود كه هم به خـود و هم به جامعـه لطمات و صدمـات زيادى وارد
 همحّون عدم اختلاط زنان با مردان، لزوم پوشش زنان، حفظ حيا و وقار در گفتار و رفتار و ... قلمرو اين حضور را تبيين نموده است.

آثار حيا در فعاليت اجتماعى زنان

 است)،. رعايت حيا، آثار زيادى را به دنبال دارد كه اگر زنان و مردان جامعه به آن توجه كنند، جامعـهاى پاكتـر و ارتباطاتى سـالمتر در جامعه ايجاد خواهد شـد. با تكيه بـر حيا و عفاف
 بهرهمند مى شوند. برخى از اين آثار عبارتند از:

## ا. حيا و تعديل جاذبه طبيعى ميان زن و مرد

خداوند جسم و جان زن را باكَونهاى آفريده است كه مطلوب مرد باشد آن از نظر جسمى، خلقت زن بهكونهاى است كه موجب جذب دل مردان مى شود. از نظر روانى نيز خداوند زنان

 "(ميل بسـيار شـديدى كه زن بـه خودآرايـى و خودنمايى دارد، ناشى از نياز شـديد او به دلربايى اسـت. يكى از مشـغله هاى دائم هر زن ، اين اسـت كهـ با با استفاده از همه وسايل در دسترس خود را بيارايد و زيبايى خود را را به ديگران






بنابرايـن زن بـه طور طبيعى جاذبه و مطلوبيت دارد و همين مطلوبيت اقتضا مىكند كه شئون فردى و اجتماعى خود را حفظ كند و لجامگسيخته رفتار نكند؛ زيرا اگر زن باعشوهرىى وتبرّج در جامعه حاضر شود، منشأ مفاسد بسيارى مى شود؛ از همين روست كه قرآن به زنان

 (احزاب: بّ). تبـرج از (!برج) به معنى سـتاره يا به نقلى به معنى مكان بلند اسـت (ابنفارس،
 مىكند، زن نيز اگر زيبايیى هاى خود را جامعه بروز دهد، موجب خيرگى چشــمهها مى شـود. از

 و موجب تعديل جاذبه هاى او مى شـود. جاذبه طبيعى كه در نهاد زن قرار داده شـده است، است بر اساس قانون خلقت و ضامن سعادت و سلامت خانوادههاست؛ چنانكه خداونـ

 بـه زن مىدهـد. زن، مظهر جذر جـب طبيعى و مرد، مظهر انجذاب طبيعى اسـت و اولين كانال جذب شدن مردان، نگاه كردن به زنان است.
 جاذبه ها شده است. مظاهر جاذبه در زنان، زيبايى صدا و ظرافت ظاهر و نازز بودن حنجره


 وديعه گذاشتـه اسـت تا موجب تعديل اين جاذبه هاى طبيعى شود و ظاهر كردن زينت ها و زيبايى ها را محدود به حريم خانه كرده است.
زن دوست دارد زيبايیىهاى خود را به همه نشان دهد و خودنمايیى كند؛ چنانكه برخى

از اين حربه استفاده مىكنند و معتقدند هر كس بايد زيبايى ها و استعدادهاى بالقوه خود را
 براى حضور او در جامعه، مانع مى شـود كه زن اسـتعدادهاى بالقوه خود را آشـكار كند و اين
 شـريعت بـراى زنــن تكليف كرده اسـت، براى حفظ شـخصيت انسـانى زن اسـت؛ زيـرا زن در جامعه عنصرى مورد طمع است كه همواره در معرض خطر قرار دارد و بايد به او هشدارهايايى داده شود. اسلام هيجكاه زن را ز احساس زيبايی در خود بازنداشته است؛ بلكه همواره آنان تشويق كرده است از هر لوازم مختلف براى زيبايى و زينت خود استفاده كنند، اما اين زينت و زيبايى را به خانه و خانواده محدود كرده اسـت. آنحّه راكه اسـلام نهمى كرده استـ، نمايش دادن زيبايمىها و جاذبههاى تحريكآميز زن در جامعه اسـت كه سرمنشـأ افسارگسـيختگى
 مردان هرزه مىكند. قانون خلقت همانگونه كه جاذبه طبيعى را ميان زنان و مردان قرار داده است، متناسب با آن نيز زنان را به صفت حيا مزين كرده است تا بدين طريق موجب تعديل ايـن جاذبه شـود و زنان بتواننــد زيبايـىهاى خود را در لابهلای گلبـرگى حيا و عفاف محفوظ و شاداب نگَه دارند و بدون دغدغه جلب نگاههاى مسموم در اجتماع به فعاليت بيردازند.

「. ح. حيا و بهداشت روانى فرد و جامعه
فرهنگَها، سازمان ها و مكاتب روان شناسى در تعريف بهداشت روانى مفاهيم مختلفى را به كار مى برند. هر تعريف گوشـها|ى ازواقعيت را به همراه دارد، اما تعريف ارائه شـده به وسيله
 (توانايى كامل براى ايفاى نقشهاى اجتماعى، روانى و جسـمى)، ا اين سـازمان معتقد است بهداشت روانى تنها نبود بيمارى يا عقبماندگى نيسـت. در اين تعريف، سـازگًارى با محيط اهميـت بسـيارى دارد. طبق اين تعريف شخصى كه بتواند با محيط خـو (اعضاى خانواده، همـكاران، همسـايكان و بـه كلى اجتماع ) خوب سـازًار شـود، از نظر بهـداشـت روانى بهنجار


 وجود دارد كه انسان رفتار صحيح و متناسبى با جامعه خود داشته باشد. اين رفتار برخاسته از انديشـه منطقى و واقعگرا، دركى وعكس العمل مناسـب اسـت؛ از اين رور فرد سـالم با جامعه
 گريبانگیر انسانهاست، نمىتوان رهنمود همگانى براى حفظ سلامت روانى ارائه كرد. با اين حـال درمانگَران با استـفاده از تجـارب خود، يیشـنهـاداتى را به عنوان اصول بهداشـت روانى
 احساسـات خـود و شـناختن محدوديتهـاى خود و ديگران)،، (>انسـتن اينكه رفتار انسـان معلول عواملى استت)، (آٓكاهى به اينكه رفتار هر فرد تابع تماميت وجود اوست)، ، (اشناختن

 يكى از آثار حياورزى، سلامتى و بهداشت روانى فرد و جامعه اعمه از زن و مرد است است. اسلام همانگونه كه به سلامت جسم انسان ها اهميت داده استى است، به روان آن ها نيز توجه ويرّا داشته است. خداوند در نظام تكوين، دو سرمايه حيا و عفاف را براى زن و غيرت را براى مرد قـرار داده اسـت تـا نگَهبانـان روح و روان آن ها و ضامن سـلامت روانىشـان باشـند. از اينرور

 از آثار رعايت حيا، تأمين كردن كرامت و شخصيت زن است تا آنجاكه او را از يك شخصصيت ابزارى به شـخصيتى مسـتقل تبديل مىكند. زنانى كه حيا و حدود آن رارعايت نمىكنند، در در
 نهايت ارزش خود را در جلب توجه ديگَران مىدانند.
از ديدگاه اسـلام، زن شخصيت والا و موقعيت المهى دارد كه مىتواند مدارج كمال راطى
 اينكه ارزش والاى او حفظ شوه، بايد در صدف حجب و حيا قرار گيرد تا بدين صورت خود راز

حد يك كالاى تجارى يا وسيلهاى براى بهرهدهى بالا خارج كند و ارزش انسانى خود را حفظ
 اسـت كه اسـلام در بهبود وضع زنان تلاش بسـيار نموده اسـت و نخسـتين دينى است كه به مقام زن اهميت داد. زنان در اسلام از نظر احترام و شخصيت علمى و تربيتى و سعادت بهتر
 اسلام است كه شخصيت انسانها برايش ارزشمند است و براى زندگى بهتر و ارتباط سالمتر قوانينـى راقـرار داده اسـت تا روح و روان انسـان ها سـالم باشـد؛ زيـرا اتر زنان بـد حريمها در جامعه حاضر شـوند، شـايد در كوتاممدت بتوانند نظر مردان هوسـران را به خود
 از دسـت مىدهنـد. اصـولاً روح و روان انسـان ها بهدَونـهاى اسـت كه طالب به دسـت آوردن چجيزهاى دستنايافتنى است، اما زنان هرزه كه در همه جا يافت مى شـوند؛ فقط وسيلهاى براى برطرف كردن هوس زودگَّر مردان هستند و ارزش و احترامى نزد آنان ندارند. يكى ديگر از اصول بهداشت روانى، پذيرفتن احساسات خود و شناختن محدوديتهاى خـود و دي乏َران اسـت و رعايت ايـن اصل، لزوم دارا بـودن حيا وعفـت را اثبات مىكنـد؛ زيرا هنگامـى كـه زنـان خـود را بشناسـند وعواطـف واحساسـات خـود را بِذيرد، بر خـود واجب مىدانند حدودى را از طرف خداوند تشـريع شـده اسـت، رعايت كنند تا در آسـايش باشند. زنـى كـه از نظـر شـاخصهه هاى مطلوب دينى سـالم باشـد، از نتكاه هاى آلـوده و هوسآلود رنج مى بـرد و ايـن امور بهـداشـت روانـى او را به مخاطـره مىانــدازد. اگر زنان بـه محدوديتهاى
 آن ها سازگًار باشد.
نبـود حـدود و حريـم در روابط زن و مـرد و آشـكار شـدن زيبايـي زنـان در نتاه مـردان، از سويى آرامش روحى و روانى مردان را به هم مى ريزد و موجب مى شود آنان همواره در انديشه اشباع اين عطش روحى و روانى باشند كه با مشاهده زنان برهنه پديد مىآيد. از سوى ديگر مـردان بـراى ارضـاى تقاضاهـاى جنسى تحريكـ شـده خود، دسـت بـه هـر كارى مى زننـند و
 ناشـى از مزاحمت هاى خيابانى، اضطراب ناشى از پذيرفته شـدن يا نشـدن از سـوى مردان واستفاده بى حـد و افراطـى ازلذت هاى جنسىى و جسـمى، از عوامل مـهـم در بيمارى هاى روانى و افسردگى است. اين در حالى است كه اگر زنان با حفظ حيا و مراعات شئون اسلامى در جامعه حضور يابند، خود راواكسـينه مىكنند و اين مسـئله به آرامش روانى زن و سلامت
 بسـيار مثبتى بر روح و روان وى دارد. عفاف و پوشـيدگى همچچون سد و حفاظى است كه زن در سايه آن از هر ذلّت و تحقيرى در امان مىماند. دين اسلام با واجب كردن حجاب، زن را از حد بازيچه دست شهوتپیرستان بودن خارج مىكند و اجازه نمىدهد ارزش او او به ميزانى تنزّل كند كه تننها وسـيلهاى براى اطفاى شـهوات به حسـاب آيد. اسلام خوشى هاى مشروع
 حجاب و پوشش است، عامل آرامش و سكون انسان و دور ماندن او از عوامل اضطراب و نيز موجب رضايت وجدان اسـت. چپه بسـيارند عوامل ناامنى فكرى و ذهنى كه عفاف مانع بروز آن هاست. عفاف، موجب احساس امنيت و شرف آدمى است و موجب مى شود آدمى بتواند در طول حياتش به درستى فكر كند و تصميم صحيح بگيرد.

 نفوذپٍ يرى از يك منبع يعنى از سـوى شـوهر باشـد، موجب مى شود وحدت و يكَانگگى روانى زن حفظ شود؛ اما وقتى زن بدون حجاب در اجتماع مردان نامحرم حاضر مى شود، به آسانى

 عرضه جذابيت هاى فرد در ملأعام از اينروست كه جامعه را به فساد مىكشاند.
 بيمارى هاى روانى است. نبود حريم ميان زن و مرد وآزادى معاشرتهای بیى بندوبار، هيجان

و التهابهاى جنسى را فزونى مى بخشد. براى اينكه آرامش روانى زنان و مردان محقق شود و ور پی آن بهداشـت روانى جامعه تحقق يابد و بيمارى هاى روانى تشـديد نشود و به وجود نيايد، بايد زنان به حجاب و مردان به اصول اخلاقى و ارزشهایى الهى پايبيند شـوند. جامعه
 مـهمترين مسائل جامعه است. ارتباط افراد در جامعه به دو صورت است؛ گروه هاى همرجنس




 حيا و مراعات حدود آن از طرف زن، مىتواند تضمينكننده سلامت روابط در اجتماع باشد؛
 فزونى مى يابد، غريزه جنسى به صورت عطش و يكى خواست اشباعنشدنى تبديل مىشود و برخى مردان هنگامى كه با حهرههاى مهيج زنان كه حياو عفت عمومى را زير پا گَذاشتهاند، مواجه شوند؛ نمىتوانند خود را كنترل كنند(همان، ص 109) . همانگونــه كـه حـرص وآز بـراى تحصيل ثـروت بيمـارى و بيمارى زاسـت، حـرص و و آز در
 تحريكآميز باشـد، التهاب و هيجان روحى بيننده هر لحظه با ديدن صحنهاى تازه انـا افزايش



 كه مانند نيشى زهر آكين، آنان را مورد آزار قرار مى دهد و گرفتار فشـار روانى مىكند(محمدى




حيا و حفظ حدود توسط زنان، تضمينكننده سـلامت جامعه و روابطى سالم است؛ زيرا بيمارى هـاى روانى كـه در اثر تحريكـ مداوم در جوانان توسط زنان به وجود مى آيد، سطحح اخـلاق و معنويـت جامعـه را پايين مى آورد و بهداشـت روانـى جامعـه را با به خطـر مى اندازد. از ايـنرو بـراى ايجـاد آرامش روانى در جامعه بايد از قوانين وضع شـده توسـط خداوند پيروى
 مطهرى در پاسـخ به اين سؤال كه چرا زن بايد خودش را از غير محارم خود بيوشـاند، گفته است: (راكر روابط زن و مرد بر اساس عفاف باشد و زنان در خارج از دايره ازدواج خودنمايى و وسيله تهييج مردان رافراهم نكنند، قلبها و روحها آرام و سالم است؛ يعنى اولين خاصيتش، خاصيـت روانى اسـت؛ يعنى آرامش روانى. لذا از كاركردهاى مـهـم فردى و اجتماعى حجاب،
 عدم وجود حجاب در كشورهاى غربى، موجب بروز بسيارى از فسادها و افزايش روزافزون بيمارى هاى روانى شـده اسـت. اگر چهه ممكن اسـت لذت هاى جســـانى در در ابتدا براى فرد

 بيمارى زاسـت و موجـب بـروز امراض روانـى در ديگران مى شـود. برخى در مقابـل اين نظريه مىگويند: ("وششش و حياى زن، باعث اشتياق و التهاب مردان مى شود)،. دستاويز اين افراد
 معتقدند پوشش زن، موجب فزونى يافتن حرص و ولع نسبت به اعمال جنسى در زن و مرد مى شود واگر اين غرايز سركوب شوند، موجب اختلالات روانى و بيمارى هاى روحى مىگردند.
 و مرزهاى ميان زن و مرد و عدم مراعات حيا از سوى زنان، فشارها و بيمارى روانى را تشديد مىكند و سطح اخلاق و معنويت جامعه را ايايين مىآورد. مطابق دين رهايى بخش اسـلام براى ايجاد آرامش روانى در جامعه بايد به قوانينى كه از سوى شارع مقدس مبنى بر حفظ حيا و حدود و پوشش وضع شده است، ،اپيبند شد تا روابط

در اجتماع به صورت سالم باشد و آرامش و امنيت فرد و جامعه افزايش يابد تا زنان نيز همراه مردان در جامعه حضور يابند و بتوانند به فعاليت بيردازند. امام على ،ا
 زيرا سـختگيرى در پوشـش، عامل سلامت و استـوارى آنان است. بيرون رفتن زنان بدتر از آن
 رانشناسند، چنين كن. كارى كه برتر از توانايیى زن است، بها او وامگَذار كه زن گَل بهارى است،
 رفتن زن و فعاليت او ندارد؛ چنانكه از روايات ديگر نيز بر مى آيد حضرت زهرا در جامعه حاضر مى شد و در عين وقار و متانت خاص و حيايى كه نمونه و الگوى زنان آزاده است، با بيان خطابههاى بليخ از حق و حقانيت دفاع مىكرد. نحوه پوشش حضرت زهرا



## r. حـ حيا عامل مصونيت و امنيت

 آيين حياتبخش اسـلام به زن، شخصيت فوقالعاده و منزلت والايى بخشيده و از او به عنوان موجودى ياد كرده است كه بايد مورد تكريمه و مشـمول مهر و محبت كافى قرار گيرد. اسـلام بـراى تمـام جوانب زندگى فـرد و اجتمـاع، خانوادگى و زناشـويـى و حقـوق زن، قوانين
 وآسـايش بـه سـر ببـرد، حكـم حجاب و حفـظ حيا را مقـر كرد. حجـاب، قانونى اسـت كـن نه نه براى محدود كردن اسـتعدادهاى زنان بلكه براى محدود كردن خطرهايى كه اسـتعدادها و موجوديت زن را تهديد مىكند، وضع شـده اسـت. طبيعى است كه پايبيند نبودن به حجاب و عفـاف و حفظ حيـا آرامـش خانواده را بر هم مى زند، اما در سـايه عفت اسـت كـه اعتماد و



آرامـش بـر زندگی حكمفرما مىشـود. خداوند پـس از آنكه زنان را به رعایت پوشـش توصيه و افراد شرور و هوسران را توبيخ كرده است، فلسفه و ضرورت پوشش را چنیين بيان نموده است:
 آنان به عفت و حجاب شـناخته شـوند و در نتيجه مورد آزار فاسقان قرار نگیيرند) و مؤثّرترين راه مقابله با دزدان عفت را رعايت حيا از جانب زنان معرفى كرده و حجاب راعاملى دانسـته است كه زنان به حيا و عفاف شناخته شوند و مشخص شود كه خود را در اختيار مردان قرار نمى دهند و در نتيجه حشمت آن ها، مانع مزاحمت افراد سبکسر شود. هنگامى كه زنان باحياو متانت در جامعه حضور پيداكنند وتقواى جنسى رامراعات نمايند، در واقـح خـود رادرون حفاظـى مطمئـن قـرار دادهاند كـه از نـگاههاى هوس آلود و آسـيببهاى احتمالـى در امـان مى مانند. اصولاً خاصيت حفاظ اين اسـت كه به انسـان مصونيت و آرامش مىدهـد. حيـا نيز همچچون حصارى بلند، از گَلسـتان زيبايـى هاى جسـمر و جان زن محافظت مىكنـد. هـر اندازه جاذبه زنان بيشـتر باشـد، به همان انـدازه ضرورت حفظ حيا و پوشـش در آن ها بيشتر احساس مىشود. اگر زنان به عنوان نيمى از پيكر اجتماع، با حفظ حيا و وقار وارد جامعه شوند و در صحنه فعاليتهاى اجتماعى همراه مردان مشاركت داشته باشند؛ به آن ها به عنوان يك انسـان كه همطراز مردان در جامعه فعاليت مىكنند و در سـاختن بناى جامعه كمك مىنمايند، نگگريسـته مىشـود و آنان نيز مىتوانند بدون دغدغه از آزار و اذيتهاى افراد بوالهوس در جامعه حضور يابند و موقعيت خود را در اجتماع تثبيت كنند. اين در حالى است كه اگر زن حيا و عفت عمومى را زیر پاگذارد، از آسيب نگاه مسموم مردان در امان نيست. قـرآن موضـوع حجاب و حفظ حيا و وقار زنانه را در قالب داسـتان هاى جالبى بيان كرده و بدينسـان اهميـت حيـا و حجـاب را متذكـر شـده اسـت؛ چنانكـه قـرآن داسـتان دختران
 حضـور در صحنـه فعاليتهاى اجتماعى، حيا و عفـت را پاس مى دارند'(قصص: هז ). حجاب، پرچم اسلام است و زنان پرچمدار آن هستند. پوشش دينى، نگَهبان زن از نگاههاى زهرآلود است و هر چه اين پوشش كاملتر شود، امنيت زن نيز بالاتر مىرود.


## نتيجهطگيرى

گروهى گَمان مىكنند حفظ حيا و پوشـش اسـلامى به خاطر قيد و بندهاى دست و پاگیر، مانع فعاليـت و حضور فعّال و متعادل زن در جامعه مى شـود؛ زيرا زنـان را الز اختلاط با مردان و و پييوستن به متن جامعه باز مىدارد و نقش منفى بر حضور زن در اجتماع و آفرينش نمودهاى تمدن انسانى دارد، اما اسلام اين نظريه راقبول ندارد. حكم حجاب و تعيين محدوده پوشش در برابر نامحرم و مسـائل پيبرامون آن مانند محدوده، كيفيت و شرايط نتاه به نامحرم، سخن كفتن بانامحرموهر كونه ارتباط كلامى وغير كلامى، بهترين دليل بر جايز بودن حضور اجتماعى زنان اسـت. تمايل به پوشـش، يكى از نيازهاى فطرى بشـر اسـت كه همواره بر بر انسانه ها حاكم اكم بوده است و نياز به پوشش در مردان و زنان امروزى نيز وجود دارد. حاصل اين نياز فطرى بشر،
 اجتماع حضور يابند و با پوشش مناسب خود در راستاى رشد روابط اجتماعى خود گام بردارند. اگر زنان اجبار به خانهنشـينى داشـتند، نيازى به تشـريع حكم حجاب نبـوده؛ اما از آنجا كه اسـلام دينى عقلانى اسـت و به تمـام جنبه ها توجه دارد و استـعدادهانى طبيعى راضايع نمـىـنـد، در راسـتاى هـدف خلقـت كـه بالفعـل نمـودن اسـتعدادهاى بالى بالقـوه اسـت؛ گام بر مـى دارد و ايـن عمل با تعامل و تعاون صورت میگيرد. دانهاى كه در دل زمين پنهان اسـت،
 محافظى است تا آن را در برابر حوادث محافظت و از اختلاط آن با انواع ديگر جلوگيرى كند.
 هستند، اما مىتواند در صورت عدم تزاحم وظايف و حفظ حدود و شئون انسانى و جنسيتى خود به فعاليت اجتماعى بیردازد؛ مشروط بر اينكه همانند آن دانه در پوشش حيا قرار گیيرد و خود را از گزند حوادث و دام هوسبازان برهد.




 و هر گاه با پیيامبر بر كارى اجتماع نمايند، بدون اجازه اونمىروند. (اى پیيامبر!) كسانى كها اجازه مىگیيرند، آنانند كه به خداو يِيامبرش ايمان دارند. پس اگر برای بعضى ازکارهایى خود از تو اجازه خواسـتند، بـه هر كس از آنانكه خواسـتى (و مصلحت بـود) اجازه بده و براى آنـان از خدا طلب آمرزش كن كه خداوند بخشنده ومهربان است)، شيخ طوسى درتفسير اين آيه، (امر جامع) رابه
 اين آيه حضور در اجتماع ودخالت در امور آن از صفات مؤمنين بيان شدهاست كه شامل مردان
 آن است كه قرآن به زنان نيز اجازه شـركت در فعاليتها هاى اجتماعى راداده اسـت، اما براى اين حضور قوانين و حدودى رامشخص نمودهاست؛ زيراويزگگى هاى زن بهكونهاى است كه حركات و سكناتش جاذبه دارد. از اينرو اسلام براى آنكه ويرگّى هاى طبيعى زن منشأفسادنشود، قوانينى راوضع كرده و در چارچوب آن به زنان اجازه شركت در فعاليتهای اجت اجتماعى رادادادها است. حيـا، نيـروى درونى بـراى تنظيم و مـمار افكار، رفتـار و هيجانها در در افراد اسـتـ حضور زنان در جامعd بدون رعايت حدود و باتوجه به جذابيتهاى طبيعى كه دارند، موجب بروز مفاسد بى شمارى مى شود. از اينرو بايد براى حضور داشتن در متن جامعه به قواعدى يايپبند باشند تـاهـم خود در آرامش وامنيت باشـند و هم آرامش مردان حفظ شـود. همچچنيـن زنان به دليل جنسيت خود وتفاوتهايى كه از نظر جسمى و روحى و روانى بامردان دارند، بايد فعاليتهاى خاصى راكه مطابق باخلقت ظريف آن هاست؛ دنبال كنند. اين مسئله نشانه محدودكردن زنان
 نشوند.از اينرو زنان براى رعايت اعتدال بايد به قوانين و حدومرزهاى مشخص شده براى حضور در اجتماع پايبند باشند و به عنوان يك انسان در جامعه حضور يابند، نه يك كالاى تجارى؛ زيرا حضور در اجتماع بانماياندن جذابيتهاى خود، به شخصيت وروح انسانى آنان لطمه مى زنند،
 قرار مىدهد؛ بلكه موجب حفظ آرامش روحى و بهداشت روانى زن و جامعd مى شود.

## فهرست منابع

فارسى

1. اصفهانى، محمدمهدى و ملكآآفاق شكرالكى، محمدمهدى هدايى، مسعودجعفر اسماعيلى، شهرام رفيعىفر



خمينى










 IT.




تنظيم و نشر آثار امام خمينى









$$
\begin{aligned}
& \text { عربى } \\
& \text { ا. ابنفارس، ابوالحسين احمد، (F\& (F\&)، معجم مقاييس اللغه، قمم: دفتر تبليغات اسلامى. }
\end{aligned}
$$

