

## چچییده

خانواده، نهادى است كه بر اياه ازدواج مرد وزن شكل مىگيرد واساس سازندگى شخصيت انسان
 تحكيم اين نهاد سرنوشت ساز و پیشگییى از فروپاشى آن، رهنمودهاى مهمى ارائه كرده است. تأمل در اين رهنمودها ومقايسه آن ها با آنحه در ساير مكاتب درباره خانواده ديده مىشود، به روشنى نشان مى دهدكه آموزههاى اسلامى مرتبط بانهاد خانواده، بر مبانى انسان شناختى مشخصى بنا شدهاست
 حاضر باهدف تحليل وبررسى اين مبانى واصول برخاسته از آن به روشتوصيفى_تحليلى وباتاكيد بر آيات قرآن كريمر واحاديث معصومين هِّهُ انجّ انجام شد. بر اساس نتايج تحقيق، مبانى انسان شناختى كه از باور به دو ساحتى بودن انسان وويزگگى هاى فطرى، مختار بودن وتربيت پذيرى انسان به وجود آمده است، عبارتند از معناگرايى انسان، زيبادوستى، كرامت، ضعف و نقص، وجود تفاوتهاى جنسيتى و سيستمى بودن خانواده كه اصولى همحچون دينمدارى، پاكيزگى و آراستگى، عفتورزى، تكريم همسر و فرزندان، سپاسگزارى و قدردانى براى انسان در خانواده را به همراه دارند. وارگَان كليدى: مبانى، اصول، انسان شناختى، نهاد خانواده، منابع اسلامى.

## مقدمه

انسـان فطرتاً موجودى اجتماعى اسـت كه براى حفظ بقا و نسـل خود، نيازمند تشـكيل
 براى تبلور سـكون و اطمينان انسـان معرفى كرده است' (روم: (Y). بنابراين تشكيل خانواده،



 روانى خانواده تأثير شگَرفى بر حفظ استحكام، اصالت خانواده، رشد و تكامل جامعه خواهد

داشت(تقوى پور و صلواتيان، Araf).
 مطلب را به اين شكل طراحى كرده است كه دو موجود در شـكل و وضع مختلف به صورت


 مىنشاند، اما اسلام در مفهوم خانواده، زن و مرد را به عنوان دو نيمه تمام كه در در خانواده يكـ

 هستى شناسـانه شـكل گرفته است، رفع نياز و آرامش دادن به يكديگر، ، شـكلَيرى مودت،








مى يابد(اسـماعيلى، بوّا). بنابرايـن توصيـ و تبييـن روابط انسـنى در خانـواده و اجتماع، مستلزم شناخت صحيحى از انسان، ابعاد وجودى و ظرفيت ها و محدوديتها هاى اوست. انسان ازهمان آغاز خلقت مأمور به شناخت حقيقت، ظرفيتها، محدوديتهاوناو جايكاهش در منظومه به هم پِيوسته هستى بوده است. اسلام نيز با تأكيد بر اين مسئله، هيجّ شناختى





 روابط انسانى در خانواده ارائه دهد. اين تحقيق بر اساس ماهيت و نحوه انجام، توصيفى و بر اساس شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات گَردآورى شده، كيفى است. دادهمها نيز انيز از منابع اسلامى
 و تحليل شده و سپس در قالب مبانى و اصول ارائه گرديده است.

## مفهومشناسى

پيـش از ورود به بحث، شايسته اسـت ابتدا مفاهيم كاربـردى و مـهما اين موضوع تعريف شود تاضمن روشن شدن معناى مغاهيم كليدى، ابهامات مرتبط با موضوع برطرف شود.

## ا. مبانى

اين واثه، جمع مبناو در اصل به معناى ضميمهسازى اجزاو مواد و عناصر خاص به يكديگر



 2. Bases
 و9) و در اينجا، باورهاى كلى و هسـت و ونيسـت هاى مبتنى بر منابع اسـلامى در حوزه انسان و خانواده است.
r. اصول

بايدهاونبايدهاوقواعدعامهاى است كهازازاين مبانى استخراج مىشوندودستورار العمل هاى كلى درباره انسان شناختى در خانواده به شمار مى آيند(عزيزى و ديتران، 99جا ) .

「 「. خانواده
خانواده، گروهى استـ متشــكل از دو ركن اصلى زن و مرد كه در سـايه ضابطهاى مشروع

 "(من) بودن خارج مى شـود و به اقتضائات و شـرايط (ما)، بودن تن مى دهدد؛ يعنى خود را ار حالت فردى خارج مىكند و مسئوليتى اجتماعى رامى پذيرد. مـهمترين مسئوليت خانوادگى


 وَيَعْعَلُونَ مَا يُوْمُرُونَ
 كه خشن و سختگيرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمىكنند و آنحّه را فرمان داده شدهاند، (به طوركامل) اجرا مىنمايند).
هويت خانواده در فرهنگً دينى، هويتى بر اساس عشق و ايمان و نيازهایى انسان است كه
 در آن جاى خود را به انعطاف و تمكين در برابر قانون الهى مى دهد(عزيزى و دييَران، 99٪ ا).

1. Principles
2. family

منبع اسـلامى همان آموزههاى اسـلام اسـت كه بـه اتفاقنظر همه اسلامشناسـان از دو منبع قرآن و سنت به دست مىآيد. قرآن، كتاب آسمانى همه مسلمانان و سنّت، نزد شيعيان


## انسانشناختى

شناخت جايكاه انسان، يكى از مهمترين دانشه هاى زير بنايی علوم انسانى است ودعوت
 از جمله اسلام بوده است(خسرويناه، هیثا). شايد دليل دعوت به شناخت انسان از اينروست كه انسان از نظر اسلام، به عنوان خليفه و جانشين خداوند در روى زمين بركزيده شده است

 باشد، برنامهريزى او استحكام و اتقان بيشترى خواهد داشاشت و واند بدون شناخت انسان انسان، تلقى از






 انسان شناسى در هر يك از انواع مكاتب، گرفتار بحرانهايى اسـت و تنهيا انسان شناسى
 دارنـد انسـان را موجـودى مادى محض معرفى، و وجود هر گونه بُعـد غير مادى در او را انكار


1. Islamic sources

چچنانكـه در ديدگاه ماترياليستـى درباره انسـان، وجـود حالات روانى ذهنى را مى یذيرند و در


 و وضعيـت و حالت خـاص بدن براى انجام افعالى خاص در شـرايط مسـاعد معنى و تفسـير
 درباره انسـان' (ر.ك : مصباحانسان شناسى علامهمصباحيزدى، ، זوّا)، اين حقيقت آشكار مسلم مى شـود كه دانشهها و مكاتب بشـرى از شــاخت حقيقت انسـان و به دنبال آن ارائه برنامه
 تعاليم المهى و وحى آسمانى باقى نمى ماند(عزيزيزى و ديتران، بر همين اساس فمّم ديدكاه اسلام در شناخت انسان در حوزه خانواده، منوط به فهرم نتاه
 درباره آفرينش انسان فرمودهاست: آآن كسى كه هر چهه رآآفريد، نيكو آفريد و آفرينش اول انسان

 بقاى نسـل انسـان را منوط به ازدواج دانستهـ اسـت. بنابراين همه جهان هستى در بـتهرين شكل خود و با قدر معلوم در تدبير المى، تكوين يافته است(اسماعيلى، rوّا). ممهمترين مبانى انسان شناختى بر اساس منابع و معارف اسلامى، مبانى واصولى (بايدها

 بـودن، لوازمـى را بـراى افزايش ظرفيـت تربيت استحكام و اصالتبخشى به خانواده خواهد شد. ا. ر.ك : محمدتقى مصباحيزدى، انسان شناسى در قرآن، ص M94




## باور به دوساحتى بودن انسان

از نظـر اسـلام، انســان موجـودى مركـب از جسـم و روح اسـت؛ دو حيـث در همتـنيــه و
مرتبط و حقيقت انسـان، روح اوسـت و كمال و جاودانگًى آدمى به كمال و بقاى روح مربوط مى شود( كريمى بنادكوكى، צهسا). قرآن كريهم به دو بُعدى بودن انسان چنين اشاره كرده است:
 آن پیيكـره از روح خــود دميـدم)" (ص: V)). انسـان از خـاك آفريـده شــده اسـت و پـس از طى مراحلى كـه مربـوط بهُ بُعد مادى او مىشـود و با رسـيدن به مرحلهاى كه لايـق پذيرش روح اسـت، خداونـد آفرينـش ديگرى به او عطاكرده اسـت كه حقيقت او را تشـكيل مىدهد؛ زيرا روح بر خلاف جسـمم فانى نيسـت؛ بلكه به اذن پروردگار به دسـت فرشـتگان، قبض مى شـود و بـه ملكـوت اعلـى مىرود: (سـجده: 11)؛ ((بگُو فرشـته مرگى كه بر شما گمارده شـده، جانتان را مىستاند؛ آنگاه به سوى پروردگارتان بازگردانيده مىشويد)،.

## فطرت

آفرينش به معناى فطرت، امرى تكوينى و جزئى از سرشـت انسـان است كه به بُعد روحى و معنوى او مربوط مى شود. اگر اين وديعه المى در نهاد انسان به حقيقت ظهور و بروز يابد،
 از الطافى است كه خداى تعالى آن را به انسان اختصاص داده اس است كه با توجه به ظرفرفيت و سعه وجودى هر انسانى، مىتواند شكوفا شود و به فعليت برسد و يا با بـىتوجهى و و غفلت، به فراموشى سبرده شود. توجه انسان به فطرت و شناخت همهج جانبه خويشتن، زمينه رسيدن بـه سـعادت او رافراهـم مى آورد(موسوى خمينى، انسان شامل حقيقتجويى، فضيلتخواهیى، زيبايى طلبى، خلاقيت و نوآورى و عشقورزى
 و معرفت براى دستيابى به اين امور است.

 تشكيل مىدهد. اين ديدكًاه مطابق با وجدان انسان ها و تجربه بشر در طول تاريخ است. در واقع همه انسان ها دستكم در يارهاى از مواقع، به ياد خدا مى افتنند و با او سخن مى اين مطلب، حاكى از معرفت به خداست كه انسـانها با با مشـغول شدن به امور دنيوى از آن غفلت مىنمايند(برنجكار، و9צا، ص (9)؛ چֶنانكه در روايتى نيز آمده است كه يكى از اصحاب

 را بـر آن آفريـده است و و ر آفرينـش خدا تغييـرى روى نمى دهد و فرمود خداوند انسـانه ها را
 داشـتن بـه بُعـد مادى و معنـوى و ويزگّى هاى فطرى انسـان و اينكه همـهـ تلاشه هاى وى در راسـتاى حقيقـت انسـانى و براى رسـيدن به لقــاى خداوند اسـت، نَـَرش و جهان بينى او را نسبت به زندگى دنيا و حيات پس از مرگَ تغيير مىدهد تا آنجا كه آدمى براى پرورش جسم و روحش بـه طور همزمان تلاش مىكند و مسـيرى را برمىزكيند كه افزون بر تأمين نيازهاى


## تربيتچֶيرى انسان

تربيت، بخشى از تدبير المهى است كه نشـاندهنده اصل تربيتپپپيرى وتربيت تدريجى و مستـمر انسـان است. اسلام تمام وجود بشـر را آنكونه كه هست و وآن چنـان كه خدا آفريده
 استعدادى در تركيـب اصيل آن نباشـد، بـر او تحميل نمىكــــد. در تربيت انسـان كامل بايد بر همـه ابعاد و جنبه هاى وجودى او توجه شـود و اين ابعاد به صـورت هماهنتى و متعادل رشـد و تكامل يابند تا انسـان حقيقى پرورش يابد و انسـانيت او تحقق پيدا كند؛ چراكه عدم
1.






مشـاركت در امور خانواده و احسـاس وظيفه و بیتفاوت نبودن نسـبت به مسائل اجتماعى تا آنجاست كهـ پيامبر خدا خانواده خود و مسلمانان اهتمام نداشته باشد، از دايره اسلام خارج كِرده است است: ا(مَنْ أصبَحَ
 مضامين آمده است كه بر مسئول بودن همه انسانها نسبت به زيردستان خود تأكيد كرده و در برخى ديگر به وضوح مرد را مسـئول خانواده و زن را مسـئول شـوهر و فرزندش دانسـته است' (جان بزركى، هوّها). بنابرايـن انسـان برخوردار از ويزگى هـاى فطـرى، سرشـت و صفـات المهى كـه در او بـهـ وديعـه كَاشتـه شـده اسـت، مى تواند هويت تكوينى و انسـانى خـود را رادر خانـواده و و جامعه
 بار خاصى در او نهفته و بالقوه است كه در بُعد تربيتى خانواده، با تكيه بر اين گوهر وجودى

 در كنار آن ها راه سعادت را طى خواهد كرد.

## مبانى انسانشناختى

شـناخت انسـان بـه عنـوان موجـودى مركـب از جسـم و روح، آثـار فراوانـى را در زندگىى
 ذوابعـاد بـودن انسـان و ويزگیى هـاى فطـرى اش بر اسـاس منابـع و معـارف اسـلامى، بايد به مبانى انسان شـناختى در حـوزه خانـواده همچحون معناكرايیى انسـان، زيبادوسـتى انسـان، كرامـت انسـان و وجـود تفاوتهاى جنسـيـيتى پرداخت و اصول برگرفتـه از آن مبانى همحچون دينمدارى، پֶاكيزگى و آراستگى، عفتورزى و نياز به انس و الفت را مورد بررسى قرار داد.




توجه به معنويت و ديندارى كه اساسـىترين عامل امنيت و آرامش درونى اسـت، زمانى معنــا پيدا مىكند كه انسـان راگوهـرى گرانبها در گنجينه آفرينش بدانيهم كه دو جلوه جسـم خاكى و جان روحانى دارد. دين اسـلام توجه به حدود هر دو انســان را مورد تاكيد قرار داده و به اعتدال در آن ها سفارش كرده است. رفتارها و باورهاى دينى، تأثير مشخصى در معنادار كردن زندگى افراد دارند(احمدى و هراتيان، اوّا) . بهترين پاسخ به معناگرايى انسان، گرايش به دين مدارى در زندگی است؛ چرا كه دين، خداوند راعالىترين معناى زندگى معرفى مىكند’ (بقره: זו).

قـرآن كريـمم بـراى بعُد مجرد، مراتب و درجاتى قرار داده اسـت؛ مرتبه اسـتعداد محض كه در دفتر وجودى انسان، هيیچگونه استعدادى به فعليت نرسيده است و هيج چیيز نمىداند:
 بـه سـوى بى نهايـت حركت كنـد تـا آنجا كه جانشـين خـدا در زميـن شـون: چرإِنّي جَاعِـلُ فِي

 معناگراسـت و بـراى يافتـن معنايـى آرامشبخـش و هويتـى پايدار، بايـد دين را مــدار زندگى خود قرار دهد. دين به عنوان يكـ مجموعه منسـجم كه از خدا آغاز مىشـود و با حيات پس از مـرگى تـداوم پيــدا مىكنـد و در نهايـت به رسـتاخيز منتمهى مىشـود، زندگى انسـان را معنا
مىدهد(عزيزى و ديگران، 99 با).

معنويت مىتواند زندگى انسان را هدفمند كند و حيات او را با وجود كمبودهاى ظاهرى، معنا و شـور ببخشـد و درك انسان را به سـمت نيازهاى برتر انسانى و گمشدههاى حقيقى او معطـوف سـازد(احمدى و هراتيـان، اqه| )، اما چֶه چییز مىتواند معناى زندگى باشـد؟ خداوند عالىترين معناى زندگى اسـت. وقتى خدا معناى زندگى شـد، انســان به خاطر خدا زندگى و تـلاش، و بـراى رسـيدن به او همه سـختى ها را تحمل مىكند. وقتى خدا معناى زندگى شـد،
1.

انسان مىداند چرا زنده است و چرا بايد زندگى كند و سرانجامش چهِ خواهد شد. بدينسان از سرگردانى در مى آيد و چون براى عالىترين مفهوم حيات و بلكه تنها مفهوم متعالى حيات


 مشخص است و در اين مسير بنبست و آخر خطى وجود ندارد. اين امر يك حركت خودآكاه و اختيـارى را در رودخانـٔه پرتلاطم زندگى مادى به وجود مى آورد؛ بهكَونهاى كه هدايت الهـى

 در چحنيـن فضـاى معنـوى خداوند را حاضر و ناظر بـر اعمال، رفتار و كِفتارشـان مى دانند، در ر صحبت هايشـان صداقت دارند و در صورت برخورد با مشـكلات منطقىتـر برخورد مىكنند.
 سـير يرورش شـخصيت افراد به سـمت تكامل اسـت و فضايل اخلاقى و انسـانى در رأس قرار



 هستند. مصلحت زندگى را بر منفعت شخصى ترجيح مى دهند و سعى مى مكنند خواستههایاى
 مطـرح است، انعطاف پذيرى بيشـترى نشـان مى دهند. بـه تكامل يكديگر مى انديشـنـد، بهـ

 منطق صحيح را از جانب يكديگَر مى پذيرند(شاممحمدى وابراهيمى، و9ّا). انسان داراى گرايش معنوى ضمن اعتقاد قوى به آزادى و حريت خود، بها اين مسئله نيز


آكاه است كـه حيـات اجتماعىى و خانوادگى ايجاب مىكــد آزادى او در راستـاى آزادى جمع


 شخصى زندگى مشـترك و كانون خانواده راوسـيلهاى براى كوتاه كردن راه سعادت مى داند و همسر خويش رادر زندگى مشترى به مثابه يك انسان مكمل، يك روح تعالى بخش و يك مبدأ


## r.كرامت انسان و اصل تكريم همسر و فرزندان

قرآن كريم سـاختار وجودى انسـان را بـهترين سـاختار وجودى دستـتاه آفرينش دانسته
 آفريدههاى جهان، او را باكرامت خاص مقام ويزّاى بخشيد و در بين همه خلايق، او راگرامى
 عملكرد او را در نظام هستى با خطا و انحراف از حكمت المى همراه مىنمايد. از ازدواج، تعاملى إلى اجتماعى است كه نقش مهمى در كرامت انسان دارد و زمينهساز آرامش روحى رامى و روانى است و بسترسـاز رشـد ايمان، عقايد و تكامل انسـانى قلمداد مى شود. ازدواج و پايبندى به كا كانون خانواده، نشـانه شـخصيت انسـنـى و اسـاس تكامل زن و مرد و مقولهاى اسـت كه خداوند،


 دست يافته بودند، بيشـترين كرامت رانسـبت بـه خانواده خـود روا مىداشتند (دلشـاد تهرانى،
 خانواده سمت و سو مىدهد، نوع رفتارو موضعگيرى هاى وى راسامان مى بخششدو بر تصحيح
 اسلامى زن بر اساس كرامت و جايگًاهى كه دارد، لازم نيست وظيفه نان آورى رابر عهمده گيرد.

زن بايـد بر اسـاس روحيات خود كارهايیى متناسـب با جايكاهش انجـام دهد(همان)؛ چنانكه اميرالمؤمنين "ا باو مداراكن و با خوش رفتارى، زندگى رادر كام خود شيرين نما)' (حر عاملى، پيامبر اسـلام مؤمنـان در ايمـان، خوشخلقتريـن آن هاست و بهتريـن شـما، خوش خلقتريـن شـما بـا
 ص FTq). بنابراين زنى كه همسرش را تكريم كند و او را نيازارد و ودر همه حالات مطيع او باو باشد،
 فرزندان وكودكان خانواده حساس بودومواظبت مىكرد كه كودكان دچار شكست روانى نشوند تاكرامتشان آسيب نبيند؛ إز اين رو در تمام مراحل رشد فرزندان، رفتارهاى كريمانه و ومحترمانه
 احاديث با عناوينى همحون سلام كردن به همديگً، استقبال و بدرقه، رعايت ادب در برخورد و معاشرت سپنديده و نيكو، تحسين و ابراز علاقه و توجه همه جانبه و از سر علاقهمندى بيان


 از همسر محبّت ميان همسران را تقويت مىكند و زمينه سازگًارى و آرامش هر چها بيشتر آنان
 و داراى فضايل اخلاقى برخوردار است و اين خود به تقويت مهر و محبّت مىانجامد؛ چِنانكا امام على







# بيشتر اومىشود و سپاسگزارىات از كسى كهاز تو ناخشنود است، سبب رفع ناراحتى و پیدايش  

## r. زيبادوستى انسان و اصل آراستگى

از جملـه اصـول انسان شـناختى و نيازهـاى فطـرى انسـان، ميل بـه زيبايـى و آراسـتگى و
زيبايىدوستى و آراستهپسندى است. زيبادوستى انسان در زندگى خانوادگى نيز خودنمايى مىكند و به صورت نيازى جدى براى زن و مرد جلوه مىنمايد. برخى اختلاف ها وكجرفتارىها،
 زيبايىاى را معرفى مىكند كه حقيقى نيست و تنها در نفس و ذهن برخى از انسان ها جاى داردَ (يوسف: 11) يا در اثر اغواگرى شيطان، برخى رفتارهاى نادرست زيبا جلوه كرده است (انعـام: ّ٪). جلوهگَى بـراى نامحرمـان و ارتبـاط نامشـروع بـا آنـان و رعايت نكردن پوشـش مناسـب، از اينگونـه زيبا انگًارى ها در رفتار زنان و مردان اسـت. آنحֶه بـه عنوان راهكار براى

 نيز فرموده اسـت: ((نسـبت به زنان مردم عفت بورزيد تا نسـبت به زنان شـماع عفت ورزند). امام على
 توجه همسران به زيبايى هاى يكديگر و زيبا جلوهگر شدن آنان، موجب كشف نشانه هايى از هنرمندى، زيباآفرينى و حكمت خداوند متعال مى شود و در نتيجه رابطه آن دو را با خداوند قوىتـر مىكند و زمينه نزديكى بيشـتر به پروردگًار و كمـال معنوى را در آن ها فراهم مىنمايد. همچچنيـن در لـذت بـردن از يكديگُر، افزايش محبت بين آن ها، احسـاس انـس و الفت با هم،





 دينى مصاديقى براى آراستـتى همسران بيان شده است. اين مصاديق براى زوجين مشترك








 زيرا آراستگى مىتواند جلوهكر زيبايىها باشد. هنگامى كه انسان زيبا و آراسته باشد، خود را با با جهان هستى هماهنگً مى يابد؛ زيرا جهان، زيباو آراستها است. خداوندا را پر از نقش و نتار آفريده و اين زيبايیى و آراستگى را در برابر نتاه آدمى نهاده است.

## \& \&. ضعف و نقص انسان و اصل نياز





 به سـوى ديگرى حركت مىكنند و چون به آن مى رسـند، آرام مى شـوند. هر نـا ناقصى مشتاق به به

 r. r. ro


 بنابرايـن يكى از نيازهـاى فطرى انسـان، نياز به همسـر اسـت كه كاملكنـــده وجود او و وجـود اين نياز در هسـتى انسـان، يكى حكمت اسـت. اين نياز اسـت كـه او را از خودخواهى دور مىكنــد و بـه وجـود او وسـعت مى بخشــد و ارتبـاط داشـتن و علاقـه اجتماعىى را در او نهادينه مىكند(اسـماعيلى، צهسו). سرشـت انسـان بهگونهاى كه هموره نيازمند انس و الفت

 السَّمِيعُ الْبَصِيُرُ) شورى: (1)؛ (آفريننده آسمان ها و زمين است. از خودتان برايتان جفت هايى قرار داد و از چهارپايان هم جفتهايى آفريد. شما را با اين [تدبير حكيمانه] زياد مىكند. هيج چیيـزى مانند او نيسـت و او شـنوا و بيناسـت)، پیيامبر اكرمَ اسـت: (امؤمـن هـم با ديگران الفت برقـرار مىكند و همر بـا او الفت مىگیرنــد و هيـج خيرى در
 با توجه به اينكه نوع انسان ها نقايصى در شخصيت و رفتارهاى خود دارند، اسلام راهكار نرمش را براى انسجام جمعى و تحكيم روابط افراد پیشنمهاد كرده است. وازه هاى رفق و مدارا، بخشش وگذشت و نيز عذرخواهى و عذرپذيرى، بر نرمش در زندگى دلالت دارند؛ چنانكه امام
 ص MFV). يكى از عوامل مـهم تحكيم پایههاى خانواده و تداوم زندگى، گذشت از لغزشهاى اعضـاى خانـواده، عذرپٍ يرى و مدارا با آنان اسـت(عزيزى و ديحَران، 99٪ا). خانوادهاى موفق است كه از توان شجاعت براى عذرخواهى برخوردار باشد. البته طرف مقابل نيز بايد از ويزگى


## ه. وجود تفاوتهاى جنسيتى و اصل مكمليت

اسـلام مجموعـهاى از تفاوت هـاى ارزشـى و حقوقـى بيـن زن و مـرد رادر كنـار مجموعـهـ
گسـتردهترى از همســنى ها تأييـد و تصويـب كـرده است(بسـتان، وqّا، ص ه) . تجهيــز مرد به

1. ((مَنْ لانَ عَودَهُ ثِثْفَ أغضَانَه؛ كسى كه درخت وجودش نرم باشد، شاخ و برگَ او انبوه و فراوان مىشود)،.

نيروى تعقل و دفاع و تجهيز زن به عواطف و احساسات، دو تجهيز متعادل است كه به وسيله آن دو كفه ترازوى زندگى در مجتمع كه مركب از مرد و زن است، متعادل شده است است(طباطبايى،

 معتبر استنباطى از متون اصلى اسلام به دست آورده است. او همحنینين در يِيوست، مباحث فقهى تفاوت هاى جنسيتى رادر بيسـت ونه مورد بيان كرده است. از اين رو نقش هان آن آنان و شـيوه برخـورد با آنان در خانواده نيز متفـاوت خواهد بود و و اين منافاتى با با وظايف و حقوق
 داشت. علامه طباطبايى نيز فلسفه تفاوتهان جاى جنسيتى زن و مرد را مكمل يكديگر بودن

 فمينيستى و ديدگًاه استقلال زن ليبرال هاى فمينيست معرفى كرده است(بستان، זNזا). بر اساس تقسيم نقش ها در اسلام، مرد نقش قوامبخشى به خانواده را دارد؛ زيرا مستعد





 نقاط قوت يكديكر رابرجسته كنند و نقاط ضعف يكديگر را بيوشانند. اين كنش، زمينه تعالى خانواده را فراهم و اتحاد زن و شوهر را پايدار میکند(جان بزرگى، هوّا).
9. سيستمى بودن خانواده

خانواده، نظامى است كه از اجزاء و زيرنظامهاى مختلفى سـاخته شـده است و هدف و
1.1.



كاركردهاى مشخصى دارد. اجزاى اين سيستم، زن و مردى هستند كه با هم ازدواج مىكنند و پس از تشكيل خانواده، زيرنظام همسرى راتشكيل مىدهیند. با تولد فرزند، زيرنظام ديگرى
 مى
نيازمندى انسـان به ديتران در عرصه خانواده، در شـكل يك سيستـم نمايان مى شـود. مجمـوع عوامـلِ وابسـته و ييوستـه راكـه نظام ارتباطى مشـخص و متقابلى دارند، سيسـتـم مى نامند. براى خانواده تعاريف زيادى ذكر شده است كه از جمله اين تعاريف، تعريف خانواده


 نظاممند دانسـتن آن ذكر كرده اسـت كهه از آن جمله مىتوتوان بها اين آيه اشاره كرد كه فرموهوه
 "ا(ای كسانى كه ايمان آوردهايد! خود و خانواده خويش را از آتشى كه هيزم آن مردم و سنگگها

 مناسـبات خونى زندگى مستقلى دارند، نبايد سريرست بودن و مسئوليت داشتن سريرست خانواده در قبال سعادتمندى اعضاى آن مطرح شود. طرح اين مسئله در قرآن كريم، حاكى




 خود، آسايش و راحتى بسيارى رادريافت مىكنند؛ احساس نزديكى بيشترى به خانوانوادههاى


## نتيجدگيرى

بر اسـاس نتايج تحقيق، خانواده نقش مرمهى در رشـد معنوى آدمى دارد و فمهم ديدكاه


 تمـام رامى سـازند و مكمـل يكديگرند، تلقى مىكند. بنابرايراين توصيف و تبيبين روابط انسـانى


 انسـان و مختار بودن، لوازمى براى افزايش ظرفيت تربيت پذيرى انسـان به وجود مى آورد كه
 مادى و معنوى و ويزگى هاى فطرى انسـان و اينكه همه تلاشهاى واى وى در راسـتاى حقيقت
 دنيا و حيات پس از مرگَ تغيير مىدهد و میىتواند هويت تكوينى و انسانى خود را در خانواده






 را در عمل و كلام به همسرش ابراز مىنمايد و اين رفتار شايسته راو وامدار آموزههاى مكتب وانـو مذهب خويش است. داشتن تفكر معنوى، باعث بهبود روابط بين فردى مى شود. مهربانى
 به ديگران، از نتايج رشد معنوى است.

## فهرست منابع







 $\qquad$ . $\Delta$


















كارشناسى ارشد: قم: دانشگًاه معارف اسلامى.


كنفرانس يين المللى فرهنگً آسيبششناسى روانى و ترييت، تهران.




 مدرسين. , ، ( ( $\qquad$ K
دوم، قم: بوستان كتاب.







 $\qquad$ . 9

مؤسسه آموزشى و پرورشى امام خمينى
 $\qquad$ .

 $\qquad$ r

ترويجى معرفت، ش \&، ص AV \& \& +




## عربى

 آل البيت

وץ. شريف الرضى، محمد بن حسين، (f|f| اق)، نهج البلاغه، ، تصحيح صبحى صالح، قم: مؤسسه دارالهجره.







 آل البيت

