[تحقیق پایانی سال 1389](#_Toc373920822)

1. [انسجام جوامع اسلامي،موانع و راهكارهای تحقق آن 47](#_Toc373920823)
2. [اوصاف ومراتب اولياء خدا وراهكارهاي وصول به آن 49](#_Toc373920824)
3. [آداب ظاهري وباطني تلاوت قرآن كريم 52](#_Toc373920825)
4. [بررسي اعتقاد به معاد و تناسخ (ابعاد و آثار) 54](#_Toc373920826)
5. [تحلیل و مرزشناسی جلوه هاي عزاداری حسيني 55](#_Toc373920827)
6. [جايگاه اجتهاد و تقليد در شيعه 59](#_Toc373920828)
7. [چگونگی تبیین توحید در قصص قرآن (قصه های حضرت ابراهیم (7)) 61](#_Toc373920829)
8. [دوزخ از ديدگاه قرآن و عرفان 63](#_Toc373920830)
9. [راز جاودانگی قرآن و بررسی شبهات آن 65](#_Toc373920831)
10. [شرح نظم از لسان دين 67](#_Toc373920832)
11. [عقد مضاربه در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران 69](#_Toc373920833)
12. [ويژگيهاي پيامبران در قرآن 71](#_Toc373920834)

# تحقیق پایانی سال 1389

# عنوان : انسجام جوامع اسلامي،موانع و راهكارهای تحقق آن

**استاد راهنما:ملیحه تعادلی**

**پژوهشگر:** مریم سادات احمدی زاده

**تاریخ :1389**

**چکیده**

ابتدا، بشر زندگى و اجتماع ساده اى داشت. به تدریج، بر تعداد افرادِ جامعه افزوده شد و بین آن ها بر اثر تضاد منافع، اختلافات به وجود آمد و بشر حس کرد که احتیاج به قانون دارد. به همین خاطر، خداوند متعال قوانین سعادت بخشى را به وسیله پیامبران خود براى انسان فرستاد، تا به اختلافات مردم پایان دهد. بدین ترتیب جامعه بشرى که در ابتدا ، یک گروه و امت واحد بود ، بر اثر اختلاف هاى فراوان به امت ها و گروه هاى مختلف تقسیم شد.پیامبران الهى ، همگى از طرف خداوند براى هدایت بشر و دعوت به توحید و یکتا پرستى ، ایمان به رسالت انبیا و وجود حیات پس از مرگ یکى پس از دیگرى مبعوث شده اند; بنابر این، در هدف و دعوت آنها هیچ گونه اختلافى نبوده و نیست .بلکه خداوند متعال براى هدایت بشر به کمال ، شریعت خود را به تدریج به وسیله پیامبران صاحب شریعت و رسولان اولوالعزم ، به مردم ابلاغ فرموده و اگر خدا مى خواست ، همه شما را امت واحدى قرار مى داد; ولى خدا مى خواهد شما را در آن چه به شما بخشیده ، بیازماید]و استعدادهاى شما را پرورش دهد[، بنابراین ، بکوشید و در نیکى ها به یکدیگر سبقت جویید ، بازگشت همه شما به سوى خدا است و از آن چه در آن اختلاف کرده اید ، به شما خبر خواهد داد» .

با نگرشي اجمالي به تاريخ حيات بشر، از بدو خلقت تاكنون، جمعي زيستن را مي توان به عنوان جزء جدايي ناپذير زندگي انسان مشاهده كرد. اجتماعي بودن انسان بر مبناي آيات كريمه قرآن در متن خلقت و آفرينش وي پي ريزي شده است. از اين رو اسلام به عنوان آخرين و كامل ترين دين آسماني به نيازهاي متنوع اجتماعي انسان، توجه خاص داشته است. براساس بينش توحيدي اسلام، اين مكتب داراي آن چنان جامعيتي است كه پاسخگوي تمامي نيازهاي بشري در همه اعصار مي باشد. بدين معني كه داراي نظام و سيستم كامل و همه جانبه در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و همه ابعاد زندگي است.و احکام شرعی آن حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام اجتماعی را می سازد... در این نظام اجتماعی حقوقی هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است.از نحوه معاشرت با یکدیگر تا مقررات مربوط به جنگ و صلح اقوام و ملل. و از آن جا که اسلام دینی جهانی و جاودانی برای همه نسل ها و در همه عصرها است. ایده ها و برنامه های عملی برای ارتباط ، تعامل و بالاتر از آن اتحاد و انسجام جامعه مسلمین ارائه نموده است. و این پژوهش برای معرفی و تبیین این ایده ها و راهبردها تدوین شده است.

پژوهش حاضر تلاشي در راستاي شناسايی جایگاه وحدت و انسجام امت اسلامی است. همچنین می کوشد تا راه‌کارهايي برای تحقق این آرمان دیرینه مسلمین ارائه‌ دهد. به طور کلی اين تحقيق از سه بخش اصلي تشکيل شده است: بخش اول به کليات و طرح انجام پژوهش اختصاص يافته است و شامل تبيين موضوع و ضرورت، اهداف ،سوالات و اصطلاحات تحقيق و همچنین معرفي پیشینه و محدودیت ها می باشد .بخش دوم محتوا و ادبيات علمي پژوهش را ارائه مي‌کند که خود مشتمل برسه فصل است:1)ماهیت وابعاد وحدت و انسجام اسلامی2)محورها،عوامل زمینه سازو موانع وحدت اسلامی3)راهکارهای تحقق وحدت وهم گرایی مسلمانان است. بخش سوم نيز حاوي تحليل اطلاعات و نتايج پ‍ژوهش مي‌باشد.

امیدکه وحدت آفرین بی همتا چنین تلاش هایی را زمینه ساز تحقق وحدت و یکپارچگی حقیقی امت اسلام، ظهور بقیه الله الاعظم قرار دهد. "امین یا رب العالمین"

**کلید واژه ها:** انسجام اسلامی،وحدت مسلمین،امت واحده،اتحاد مذاهب اسلامی.

# عنوان : اوصاف ومراتب اولياء خدا وراهكارهاي وصول به آن

**استاد راهنما:ملیحه تعادلی**

**پژوهشگر:** هاجر لطفی هجر اندوست

**تاریخ :1389**

**چکیده**

اولياء خدا كسانى هستند كه ميان آنان و خدا حائل و فاصله‏اى نيست، حجاب ها از قلبشان كنار رفته، و در پرتو نور معرفت و ايمان و عمل پاك، خدا را با چشم دل چنان مى‏بينند كه هيچگونه شك و ترديدى به دلهايشان راه نمى‏يابدولذا ماسواى خدا در نظرشان كوچك و كم ارزش و ناپايدار و بى مقدار است .

اين پژوهش با عنوان« اوصاف اولیاءالله و مراتب آن در قرآن» انجام شده و از نوع تحقيقات توصيفي به شمار مي رود. هدف اين تحقيق شناخت حوزه مفهومی و مراتب اولیاء الله و سیمای آن ها از منظر آیات و همچنين معرفی راهکارهای تحقق این مقام مي باشد، بنابراين در پي پاسخگويي به سؤالاتي از اين قبيل انجام شده است:

اولیاء خدا چه کسانی هستند؟مصادیق و دایره مفهومی اولیاء الله چه کسانی را در بر می گیرد؟ آيا ابرار و مقربان جزء اولياء الله محسوب مي شوند؟ نقش ولی الله الاعظم در هستی و حیات بشریت چیست؟ چگونه می توان به مراتبی از مقام اولیاءاللهی رسید؟

در اين پژوهش كتابخانه اي علاوه بر بهره گیری از منابع مكتوب تفسیری در حد وسیعی ازمنابع دیجیتالی قرآنی و همچنین از سایت های معتبر قرآنی استفاده کردیم.از آنجا که فقط در یک آیه لفظ اولیاءالله را داریم؛ ابتدا با بررسی و تعمق فراوان در تفاسیری چون المیزان مراتب اولیاءالله را تعیین نموده ، سپس ویژگی های هریک از آن مراتب راجستجو و ارائه نمودیم . در این پژوهش پس از معرفی جایگاه اولیاء الله در قرآن، هریک از مراتب به تفکیک معرفی شده اند که شامل پنج گروه می باشند:

الف- مومنان راستین:کسانی که به خدا و رسول ایمان می‌آورند و دیگر شک به خود راه نداده و اموال و جان‌های خود را در راه خدا هزینه می‌کنند. قرآن از این گروه به مومنان راستین یا صادقین یاد می‌کند و دارای صفاتی از این قبیلند: خشوع در نماز و محافظت بر آن، استقامت، اعراض از لغو، آرامش واقعی، فاعل به زکات، محدود ساختن و مهار كردن شهوت ها، نزول فرشتگان، شرکت در جهاد، انفاق مؤمن، معافیت از بلای عمومی.

ب- اولوالالباب :گروهی از مؤمنین که اهل تعقل هستند ؛ عقلی صاف و خالص از شدائب دارند. و به فرموده قرآن از جانب خدا هدایت شده اند، ازپرستش طاغوت اجتناب می‌کنند، سخنان متفاوت را می‌شنوند و بهترین آن را برمی گزینند. عقل و توانمندی تعقل این گروه از مؤمنان فقط در حیطه بعد نظری آنان باقی نمی‌ماند و به حیطه عمل آنها نیز سرایت می‌کند. وذکر کثیر ،تفکر و تدبر، عبرت آموزی از جمله اوصاف آنهاست.

ج-ابرار: این اولیاء در سطح متعالی تری از ایمان قرار دارند.اگرعلاقه به نعمت‌هاي بهشتي و ترس از عذاب دوزخ داعي اولوالالباب به عمل است؛ ولي ابرار از اين مرحله عبور كرده اند و فقط "لوجه الله"عمل را انجام مي‌دهند. ابرار كساني هستند كه اراده نمي كنند مگر چيزي را كه پروردگار برايشان اراده كرده و انجام نمي دهند عملي را مگر اينكه موجب خشنودي حق گردد و هر چند عملي به ظاهر به ضرر آنها باشد، بر آن ضرر و ناسازگاري با ميل دروني صبر مي كنند و در مرحله عمل، عبوديت را براي خدا خالص مي سازند.

د- مقربان: اینان آن دسته از اولیاء خدا هستند كه مقرب حریم حضرت حقند. گوی سبقت را در اعمال خیر و صفات و اخلاق انسانی ربودند. مقربون ابرار را مورد مشاهده قرار مي‌دهند پیشرو آنانند؛ به مقام قرب رسیده اندو اصلا نامه عمل ندارند ، آنها «اسوه» و‌ «قدوه» مردمند، آنها جز سلام چیزی نمی‌شنوند( سلام و درود خداوند و ملائکه مقربین او، و سلام و درود خودشان به یکدیگر) محیط آنها آکنده از سلام و سلامت است، و همین معنی بر تمام وجود آنها حکومت می‌کند.

ه-ولی الله الاعظم: بالاترین مرتبه اولیاء خدا به ولی الله اعظم-انسان کامل هرعصر- اختصاص دارد.واین نعمت باتعیین ولایت ولی الله اعظم امیرمومنان 7توسط پیامبر 6واکمال دین آغاز شد و همچنان ادامه دارد و در حال حاضر حضرت حجت،بقیه الله الاعظم واسطه‌ی فیض و عنایات حق تعالی و سرچشمه حیات بشریت عهده دار مقام ولی الله الاعظم می باشند.

با توجه به حوزه گسترده اولیاء و ناشناخته بودن اکثر آن ها ما باید اولیای الهی وراه آنان را بشناسیم و در آن مسیر طی طریق کنیم.زیرا این راه هم شناختنی است و هم رفتنى. وطی این طریق نیازمند عزم،توکل، رضا ،خوف و رجا، خشیت ومحبت الهی، یقین، خضوع و خشوع و تلمذ و حضور در محضر اولیاء است. امید که با معرفت و سخت کوشی به مراتبی از اولیاءالله دست یابیم تا ظرفیت حال آن مقام را هم خداوند متعال از سر لطف اعطا کند.

**کلیدواژه ها:** اولیاءالله، مومنین، اولواالباب، ابرار، مقربان، ولی الله الاعظم،عرفان.

# عنوان : آداب ظاهري وباطني تلاوت قرآن كريم

**استاد راهنما:طاهره سادات طباطبایی**

**پژوهشگر:** نجمه نادي

**تاریخ :1389**

**چكيده**

تلاوت قرآن كريم از جمله كراماتي است كه خداوند به مسلمين موهبت فرموده تا در سايه اين نعمت به بركات و افاضات معنوي نائل گردند، پيداست كه چنين امر مهمي نياز به آداب در حد شأن تلاوت اين صحيفه الهيه دارد. لذا در اين تحقيق با عنوان «آداب ظاهري و باطني تلاوت قرآن كريم» به بررسي اين آداب پرداخته شده‌است. از جمله آداب ظاهري قرآن عبارت است از:

"طهارت و پاكيزه بودن قاري قرآن"، لذا كسي كه احتمال مي دهد هنگام قرائت دستش به خطوط قرآن مي رسد، لازم است با طهارت باشد، زيرا خداوند در قرآن فرموده است:"جز پاكان دست بر قرآن نزنند". البته طهارت با قصد قربت مي تواند زمينه طهارت روح و پاكي از آلودگي هاي نفساني و پليدي غرور را فراهم سازد.

ادب ديگر "استعاذه" است، قاري قرآن قبل از تلاوت از خداي بزرگ درخواست مي كند كه او را از شر شيطان حفظ كند تا قرائتش از روي ريا و خودنمايي نباشد. هر مسلماني پس از پناه بردن به خدا از شر شيطان، با نام و ياد خدا شروع به قرائت مي كند تا نفس خود را آماده تجلي نور حق نمايد، بنابراين "بسمله" يكي ديگر از آداب تلاوت قرآن مي باشد."تلاوت از روي مصحف" نيز يكي ديگر از آداب است كه اثراتي را به دنبال دارد از جمله: بهره و عبادت چشم، رعايت حق مصحف، تخفيف گناه والدين و تكثير بيشتر قرآن.تلاوت با صداي زيبا و لحن عربي، تلاوت روزانه قرآن، استماع و سكوت هنگام تلاوت قرآن، ختم قرآن و دعا بعد از تلاوت قرآن از ديگر آداب ظاهري قرآن مي باشد.

از جمله آداب باطني كه در اين تحقيق به آن پرداخته شده، عبارتند از:

فهميدن اصل كلام الهي كه تلاوت كننده بايد بداند با چه سخن بزرگي مواجه است و نيز آگاهي به عظمت متكلم كه در اين مرحله قاري عظمت گوينده (خدا) را در قلبش حاضر كند و بداند كتابي كه مي خواند از نوع كلام بشر نيست.

تدبر نيز يكي از آداب باطني تلاوت قرآن مي باشد، اصولا خواندن قرآن بدون تدبر، ارزشي ندارد، زيرا هدف از نزول قرآن، عمل به آيات آن است و توجه به معاني آن، دريچه اي به سوي عمل است.

همچنين تلاوت كننده قرآن بايد از ابتدا تا انتهاي قرائت فقط رضايت و خشنودي خدا را در نظر بگيرد، لذا قرائت بدون اخلاص، نه تنها ارزشي ندارد بلكه موجب خشم خدا نيز مي شود، بنابراين اخلاص در تلاوت قرآن نيز از آداب باطني تلاوت مي باشد.

لذا مهم‌ترين سؤالاتي كه اين تحقيق پاسخگوي آن بوده‌است عبارت است از:

1. منظور از ادب چيست؟
2. ادب ظاهري قرآن شامل چه مواردي مي‌باشد؟
3. منظور از آداب باطني قرآن چيست؟

از بررسي‌هاي به انجام آمده به اين نتيجه مي‌رسيم كه قاري قرآن بايد روح و جان خود را مهياي ورود اين آيات عظيم به آسمان دلش نمايد. و آن سان كه روح آمادگي درك مفاهيم قرآني را پيدا كند بدين معناست كه جان و روانش از جميع رذايل نفسانيه پاك گشته و قلبش همچون صفحه‌اي سفيد مي‌گردد كه آماده حفظ و ثبت انوار عالية الهي بر عالم وجودش مي‌گردد.

**كليد واژه ها:** قرآن كريم، آداب، قرائت، تلاوت، تدبر، ترتيل، ادب ظاهري، ادب باطني.

# عنوان : بررسي اعتقاد به معاد و تناسخ (ابعاد و آثار)

**استاد راهنما:فاطمه محمد**

**پژوهشگر:** زهرا ثابتي

**تاریخ :1389**

**چكيده**

در تحقيق حاضر «اعتقاد به تناسخ و معاد، و ابعاد و آثار اين دو نظريه» بررسي شده، خاستگاه هريك، جايگاه و تاثيرات آنها در طرز تفكر و رفتار بشر بررسي مي شود. باتوجه به این که امروزه تناسخ يكي از انديشه هاي منحرفي است كه مورد توجه و تبليغات بسيار قرار گرفته، و نيز با وجود اهميت اعتقاد به معاد بعنوان يكي از اصول دين، و آثار مستقيم اعتقاد به هريك از اين دو باور در زندگي فردي و اجتماعي، در اين تحقيق سعي مي‌شود نظريه ي تناسخ و معاد تبيين شده، پس از بررسي جايگاه و نحوه ي شكل گيري آنها، تاثيرات هريك مورد توجه قرار گيرد.روش تحقيق توصيفي- تحليلي و مقايسه اي است كه ضمن توصيف تناسخ و معاد،‌ ابعاد و آثار اين دو را با استفاده از مطالب جمع آوري شده از كتب عقايد و تاريخ اديان، مقايسه و تحليل مي نمايد.

تناسخ- انتقال روح از بدني به بدن ديگر- نظريه ايست كهن كه عليرغم سستي ادله اش توانسته توجه بسياري را به خود جلب نمايد؛ اعتقاد به معاد نيز باتوجه به شواهد تاريخي يافت شده و نيز وجود غرايز فطري بشر نظير ميل به جاودانگي، همواره مورد اهميت بوده وانسان باور داشته كه پس از مرگ در جهاني ديگر ادامه‌ي حيات خواهد داد. اعتقاد به معاد، نگاه درست؛ و نظريه ي تناسخ، تفكر غلطي است كه هريك آثار و نتايجي در طرز فكر و شيوه ي زندگي افراد به همراه خواهند داشت.

**كليد واژه ها:** تناسخ ، ‌معاد ، سمساره ، بوديسم.

# عنوان : تحلیل و مرزشناسی جلوه هاي عزاداری حسيني

**استاد راهنما:ملیحه تعادلی**

**پژوهشگر:** زهرا سالاريان

**تاریخ :1389**

**چكيده**

عاشورا نام آشنايى است كه به زمان و مكان خاصى محدود نمى‏شود، بلكه تا فراسوى آينده‏هاى تاريخ بشر امتداد دارد. اگر سيدالشهداء(7) وارث پيامبران و مصلحان بزرگ تاريخ است، عاشورا نيز عظيم­ترين حزن تاريخ و البته عامل ماندگارىِ عزت و شكوه عالم و آدم است. شور وحالى كه از سخن عاشورا در دل و جان مى‏خيزد، نه از سرِ شكست و ذلت و نه از يادآورى فجايع و مصيبت، كه از دولت دلدار و حديث يار است. و درطول تاريخ، تجلي اين شور در اقامه عزاي حسيني متبلور شده است. البته عزاداري بر سيدالشهداء فقط اقامه شعائر دينى و احياى ياد عاشورا نيست بلكه انتشار رايحه دل‏انگيز دلباختگي به معبود، حقيقت‏خواهى، ايثار، شهادت‏طلبي و امر به معروف و نهى از منكراست. و پيام عاشوراى حسينى، فراخواندن مردم به احياى ارزش‏هاى اسلامى و مبارزه با بدعت‏ها، تحريف‏ها، خرافات و غفلت‏هاست. خاصه اگر اين بدعت ها و آسيب ها آگاهانه و يا غافلانه در اقامه عزاي عاشورايي بروز مي­كند.

از این رو پژوهش حاضر تحت عنوان "مرزشناسی و تحلیل جلوه­های عزاداری حسینی" و با هدف مفهوم­شناسي عزاداري، شناخت فلسفه عزاداري برسيدالشهداء، آشنايي با مبانی نظری عزاداری بر حسين بن علي (شناختی،تاریخی وفقهي)،معرفی جلوه­های عزاداری و معیارهای مرزشناسی آن­ها،وهم­چنين تحلیل و مرزشناسی جلوه­های عزاداری حسینی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق توصیفی- تحليلي، بررسی منابع مکتوب و الکترونیکی (ديجيتالي و اينترنتي) بوده است و به منظور پاسخگویی به سوالات متعددی صورت گرفته است؛ که برخی از آن­ها عبارتند از: سیره ائمه(8)، بزرگان دین و علماء در عزاداری­ حسيني چگونه بوده است؟ عزاداري بر سالارشهيدان در ايران و جهان داراي چه پيشينه­اي است؟چگونه مي‌توان با معرفي عظمت مقام امام حسين(7)وعظمت مصائب كربلا، مظلوميت سيدالشهداء را ترسيم نمود؟ حكم فقهي عزاداري به طور عام و عزادري بر سيدالشهداء كدام است؟ چه مراسم­ها، رفتارها و نمادهايي در عزاداري بر امام حسين (7)بروز و ظهور دارد؟ چه معيارهايي براي مرزشناسي جلوه­هاي عزاداري مي‌توان ارائه نمود؟ و....

در اين تحقيق تلاش كرديم تا با بررسي منابع و متون ديني ورجوع به سيره عملي معصومين(8) و فاطميات و علما و فقها، معيارهاي عزاداري صحيح را استخراج كنيم و آن­گاه با توجه به نقش عرف (فرهنگ جوامع بلاد مسلمين) در مباحث ديني، به بررسي جلوه­هاي عزاداري ملل مسلمان به ويژه مردم كشور عزيزمان بپردازيم و سرانجام مرزشناسي هر يك از جلوه­هاي عزاداري (مراسم­ها، رفتارها و نمادها) را بر اساس معيارهاي استخراج شده، ارائه نماييم.

به طور كلي مطالعات انجام شده دراين پژوهش نشان مي­دهد: حسین بن علی، سبط پیغمبر، ریحانه باغ رسالت، پنجم اصحاب کساء و سومین معصوم و منصوب من الله بر مسلمین در جريان حركتي اعتراض­آميز از مدينه به كربلا به دعوت كوفيان و به منظور احياي دين جدش در روزي بس شگفت كه هيچ روزي مانند آن نيست؛ با وجود برخورداري از مقام تغيير حوادث به همراه خانواده و عده معدودی طرفدار حق، در عظيم­ترين مصيبت تاريخ به دست شقي­ترين مردم روزگار، عاشقانه و آگاهانه با شهادت و يا اسارت، احياگر سنت رسول خدا، رسواگر بدعت­گزاران در دين خدا شدند. اولين عزادار اين مصيبت ذات مقدس اله بود و سپس انبيا و اوليا و بلكه همه كائنات. پيشينه عزاداری بر امام حسین (7)، در كشور ما به زمان انتشار اين خبر باز مي­گردد اما با حضور امام رضا (7)در خراسان، و هم­چنين تشكيل حكومت علويان و سپس صفويان و در نتيجه توسعه مكتب تشيع در ايران و عراق گسترش یافت؛ و هم­چنان پرشورتر ادامه يافته است. البته اقامه عزاي حسيني تنها مختص ایرانیان نبوده، بلکه در سراسر دنیا، کشورهای مختلف به این مهم اهتمام داشته­اند.

مظلومیت امام حسین (7)و زنده نگه­داشتن ياد و راه ايشان از مهم­ترين مباني شناختي عزاداری بر سالار شهیدان است. استحباب و اصاله الاباحه را نيز مي­توان به عنوان مبانی فقهی عزاداري برشمرد زيرا بر اساس اصاله الاباحه هر چیزی مباح است مگر آن­که از سوی شارع، نهیی بر آن وارد شود که در مورد عزاداری چنین نهیی وارد نشده است. به علاوه روایات متعددی بر استحباب عزاداری بر سالار شهیدان تاکید نموده است. عزاداري ائمه، حضرت زينب(3)با مقام والايي كه دارند و علما بر مصيبت كربلا و استمرار اين عزاداري تاكنون از مباني تاريخي محسوب مي گردد.

در مجموع، عزاداری بر امام حسین(7)در گذر قرن­ها، دارای جلوه­های متعددی بوده است که در اين پژوهش به سه بخش تفكيك شده اند: مراسم­ها، رفتارها و نمادها.

مراسم­های عزاداری که از طرف گروه خاصی که متصدی برگزاری عزاداری هستند انجام می­شود؛ شامل خطابه، روضه­خوانی، تعزیه و پرده­خوانی است. نمادهای عزاداری که در واقع، نشانه­هایی است که به واسطه آن­ها می­توان غم واندوه بر مصائب حضرت سیدالشهداء را فهمیدکه شامل: عَلَم، کُتَل، پرچم، توغ، نخل، سیاه­پوش کردن، سقاخانه می­باشد. رفتارهای عزاداری آن­دسته از جلوه­های عزاداری هستند که از سوی عموم مردم انجام می­گیرند شامل: گریستن، تباکی، زیارت، جزع (ندبه و صیحه و صرخه، لطم­زدن، سینه­زنی و دسته­گردانی و زنجیرزنی، گریبان چاک­کردن، نپوشیدن عبا، عمامه و کفش در عزاداری و گل بر سر و لباس مالیدن) و قمه­زنی مي­باشد.

گرچه برخی از این جلوه­ها به تبعیت از قول و فعل ائمه(8) به وجود آمده، اما از آن­جا که آداب و رسوم اقوام و ملل مختلف، در چگونگی برپایی مراسم عزاداری موثر بوده است گاهي دچار دگرگونی­هایی شده­اند و لذا نيازمند تحليل و مرزشناسي مي­باشند.

معیارهای مرزشناسی ارائه شده در اين تحقيق عبارتند از: معیارهای محتوایی: هم­سویی مطالب با پیام­های عاشورا، تناسب با مخاطب، صدق در گفتار (صحت مطالب). معیارهای فقهی: پرهیز از وهن (وهن ائمه (8)، وهن اسلام و وهن مسلمین)، پرهیز از ضرر زدن، پرهیز از معصیت، پرهیز از بدعت. معیارهای فرهنگی: هماهنگی با عرف و به هنجار بودن .

در اين تحقيق، پس از مرزشناسي كليه جلوه هاي ياد شده، اين حقيقت نمايان مي­شود كه عزاداری حسینی یکی از مهم­ترین و باارزش­ترین مصادیق تعظیم شعائر الهی است که درباره چگونگي برگزاري آن، برخي دچار افراط و تفريط گشته­اند. و گاه بدعت­هايي را در عرصه اين امر مقدس وارد نموده­اند. از اين­رو بر محققان فقيه و عالم و هوشمند است كه با روشن­گري و ارشاد، افراط و تفريط­كنندگان را به جاده حق و اعتدال رهنمون كنند تا آن­چه پیش روی عزاداران قرار می­گیرد رفتاری مناسب با مقام سیدالشهداء (7)بوده و به تحقیق، تسلی‌ده عزادار حقیقی آن حضرت، امام عصر ارواحنا فداه باشد. و البته بر مديران فرهنگي است كه با تعامل شايسته با علما وجهه فرهنگي و هنري اين جلوه­ها را اعتلا بخشند.

 امید آن که با زدودن آفات و ابهامات از جلوه­های عزاداری، عزاداران اباعبدالله(7) در اين راه پرسعادت توفيق يابند و مراسم عاشوراي حسيني همواره نمايش­گر شور ايمان و حق­طلبي و ظلم­ستيزي در جوامع اسلامي و جامعه جهاني باشد.

**کلید واژه ها:** مرز شناسی،عزاداری،جلوه هاي عزاداري،عاشورا.

# عنوان : جايگاه اجتهاد و تقليد در شيعه

**استاد راهنما:ملیحه ایمانی**

**پژوهشگر:** زينب غياثوند

**تاریخ :1389**

**چکیده**

دراین تحقیق«جایگاه اجتهاد و تقلید در شیعه» موردمطالعه قرار گرفته است. جتهاد،کوشش و صرف توان فکری درمسایل ظنّی شرعی برای تحصیل حکم شرعی فرعی از ادلّه آن است. وتقلیدیعنی عمل به قول دیگری بدون آگاهی از حجّت معلوم آن است.

پیامبر اکرم(6)اوّلین شخصی است که مسلمین را به سوی تعمّق و اجتهادواستخراج سوق داد.آیه 122سوره توبه معروف به آیه نفر،مبدأ اصلی تشریع و وجوب اجتهاد وتفقّه در فروع اسلام است.پیامبر اسلام(6)گرچه دارای قوّه اجتهاد بودند امّا نیازمند به اجتهاد در مسایل و احکام دین نبوده اند،زیرا همه احکام الهی از جانب خداوند به ایشان وحی و ابلاغ می شد.شیعیان معتقدند که ائمه نیز گرچه دارای قوّه اجتهاد بودند امّا نیازی به اجتهاد نداشتند،زیرا علی(7)مجموعه علوم دینی را یکجا از پیامر(6)کسب کرده و آن را به ترتیب به دیگر فرزندان معصومش منتقل کرده است.

ما اعتقاد داریم اجتهاد در حضور معصوم در بین اصحاب وجود داشته و ایشان خود اصحاب را به این امر تشویق می کردند.تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان معصوم(8)آغاز شد.آنان پیروانشان را به راویان حدیث یا به یاران نزدیک خود ارجاع می دادند.

اجتهاد دارای اقسامی است که عبارتند از:اجتهاد به معنای خاص،اجتهاد به معنای عام، اجتهاد مطلق و اجتهاد بالتّجزّی. ادله وجوب اجتهاد و تقلید قرآن،سنّت،اجماع و عقل است که در ضمن فصل دوم به آنها اشاره شده است. در این تحقیق سعی بر این است که به سوالاتی پاسخ داده شود از قبیل: معناو مفهوم اجتهاد و تقلید چیست؟ آیا اجتهاد دارای اقسامی است؟ ادله وجوب اجتهاد و تقلید چیست؟ آیا اجتهاد در زمان ظهور اسلام وجود داشته است؟و...

**کلید واژه ها:** اجتهاد،تقلید،مصالح مرسله، استصلاح، قیاس و استحسان .

#

# عنوان : چگونگی تبیین توحید در قصص قرآن (قصه های حضرت ابراهیم (7))

**استاد راهنما:** طيبه شمسايي

**پژوهشگر:** شيما ميرزاكوچكي

**تاریخ :1389**

در اين تحقيق چگونگي تبيين توحيد در قصص قرآن (قصه‌هاي حضرت ابراهيم(7)) مورد بررسي قرار گرفته است، قصه يكي از بهترين روش‌هاي تربيتي و تبليغي است كه در قرآن به بهترين نحو از آن بهره گرفته شده است و يكي از مهم‌ترين پيام‌هاي قصص قرآن پيام توحيد است، توحيد به معناي شناخت خداوند به عنوان رب يگانه انسان و جهان و برگزيدن او به عنوان رب خويش و تن‌دادن به ربوبيت اوست. از آنجا ابراهيم (7) نخستين بت‌شكن تاريخ و قهرمان توحيد است و در قرآن مجيد قسمت‌هاي مهمي از زندگي آن حضرت بيان شده است، بسيار ضروري است كه براي فهم و شناخت بهتر از توحيد در حيطه نظر و عمل به داستان‌هايي از زندگي اين پيامبر عظيم‌الشأن كه در قرآن آمده است توجه شود.

لذا در اين تحقيق به سؤالاتي از قبيل: قصه چيست؟ ويژگي‌ها و اهداف قصص قرآني كدام است؟ اقسام توحيد چيست؟ و آثار و نتايج توحيد در زندگي انسان موحد چگونه است؟ و همچنين نشانه‌هاي انسان موحد در قصص حضرت ابراهيم (7)كدام است؟ پرداخته شده است و براي پاسخ به اين سؤالات اين تحقيق كه پژوهشي توصيفي، تحليلي و از طرفي هم كاربردي است از روش كتابخانه‌اي و ابزار فيش‌برداري بهره گرفته شده است.

خلاصه كلام اينكه، قصص قرآن برخلاف قصص بشري، قصه‌هايي واقعي است كه در هر يك، هدفي والا و هدايتي روشن نهفته است و چه هدفي والاتر از توحيد، بخصوص توحيد عملي كه نمونه روشن آن قصه‌هاي حضرت ابراهيم(7) در قرآن است، زندگي ابراهيم (7) از آغاز مبارزه او با ستاره‌پرستان و ماه‌پرستان تا هجرت او به مكه و ذبح اسماعيل (7) و رسيدن او به مقام «خلت» و امامت تماماً سير عبوديت است، سيري كه سرتاسرش ادب است، ادب در سير، ادب در طلب و ادب در حضور و ادب در همة مراسم حب و عشق و اخلاص، كه جا دارد كه بيش از اين در زندگي او تدبير و دقت شود.

**كليد‌واژه‌ها:** توحيد، قصه، داستان، حكايت، افسانه، اسطوره، قصص قرآني، قصص بشري

# عنوان : دوزخ از ديدگاه قرآن و عرفان

**استاد راهنما:معصومه ذبیحی**

**پژوهشگر:** زينب كاوسي

**تاریخ :1389**

**چكيده**

در اين مقاله «دوزخ از ديدگاه قرآن و عرفان» مورد بررسي قرار گرفته است .اما چه كسي ، چه زباني ، چه قلمي توانايي دارد كه جهنم و عقاب آن را توصيف كند ؟ چرا كه خداوند دوزخ را از خشم و غضب خويش آفريده است و آن را يكي از اجزاء اصول اعتقادي مسلمانان يعني معاد قرار داده است . پس ايمان به وجود دوزخ و تحقق آن از جميع ضروريات دين به شمار آمده و عدم توجه به آن موجبات بروز فساد در اعمال و سخط و غضب الهي را فراهم مي آورد . لذا در اين مقاله سعي شده به سوالاتي از قبيل:

 تعريف دوزخ چيست و ماهيت آن چگونه است؟

آيا دوزخ آفريده شده است يا پس از برپايي قيامت پديد مي آيد ؟

ويژگي هاي آتش دوزخ چيست؟

عذابهاي مختلف دوزخيان از چه نوعي است ، آيا عذاب هاي دوزخي اختصاص به جسم دارد و يا شامل عذاب هاي روحي نيز مي شود ؟ تعريف دوزخ از ديدگاه عارفان چيست و همچنين نظر ايشان درباره ماهيت دوزخ و خلقت آن و نيز مسأله خلود در دوزخ چه مي باشد ؟ و. . . جوابي داده شود كه براي پاسخ به اين سؤالات با استفاده از روش كتابخانه اي مطالب جمع آوري و تنظيم گرديده است .روال اين مقاله بر اين است كه به بيان حقايقي كه در آن ها دوزخ و اوصاف آن بيان گرديده پرداخته تا با كمي تأمل در آن و عبرت گيري و پيش گيري از عوامل ورود به آن بتواند در اين دنيا زمينه بر حذر بودن از آن سرانجام شوم را فراهم نمايد و نيز انساني سرگشته را متوجه سر منزل هستي نموده و موجبات سعادت و كمال او را فراهم آورد .

**كليد واژه ها :** دوزخ ، جهنم ، قرآن ، عرفان .

#

# عنوان : راز جاودانگی قرآن و بررسی شبهات آن

**استاد راهنما:معصومه ذبیحی**

**پژوهشگر:** سمیه نوچمنی

**تاریخ :1389**

**چکیده**

 در این تحقیق «راز جاودانگی قرآن و بررسی شبهات آن »مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . یکی از ویژگیهای قرآن جاودانگی است و مراد از جاودانگی این است که قرآن به زمانی خاص ، یا ملت و گروهی ویژه اختصاص ندارد و با تمام اقوام و ملل ، زبان ها و ملیت ها به گفتگو می پردازد و پیام و گفتار خداوند را در دسترس مستقیم شان قرار می دهد .

 نخستین و مهمترین نکته در بیان راز جاودانگی قرآن آن است که این متن از خداست نه ساخته و پرداخته عقل بشر، بهترین دلیل درستی این سخن وجود آیات تحدی در قرآن و ناتوانی بشر در آوردن مثل آن است در واقع این اعجاز از سوی خدا بودن را اثبات می کند .

 هر دینی بر تحریف ناپذیری کتاب مقدس خودشان اذعان دارند . قرآن نیز به عنوان معجزه جاویدان پیامبر شناخته شده است ، از این رو در این تحقیق سعی شده با پاسخگویی به سوالاتی از قبیل: 1- آیا غیر از قرآن چیز دیگری جاودانه است ؟ 2- راز جاودانگی قرآن چیست ؟ 3- تفاوت قرآن با تورات و انجیل در چیست ؟ راز جاودانگی قرآن مشخص شود . بدین منظور جستجویی در کتابخانه ها و سایت های اینترنتی صورت گرفت و منابع موجود شناسایی و به قدر بضاعت مورد استفاده قرار گرفت ، مطالب یادداشت برداری و سپس با نظمی منطقی تنظیم گردید ، برای انجام تحقیق از روش تحقیق توصیفی استفاده شده است .حاصل سخن آن که قرآن تنها معجزه پایدار و جاودانه است و از این ویژگی برخوردار است که لزومی به همراهی آورنده اش با خود ندارد و در هر دوره و عصری خود گویای حقانیت خویش است.

 امام علی(7)در پایان خطبه هیجدهم فرموده است : «لا تغنی عجائبه و لا تنقضی غرائبه و تکشف الظلمات الّا به: شگفتیهای قرآن فناناپذیر است و معانی بی نظیرش را پایانی نیست و تاریکیها بدون استمداد از آن مرتفع نخواهد گشت» .

**کلیدواژه ها:** خلود ، تحریف ، اعجاز ، تحدی، شبهه.

# عنوان : شرح نظم از لسان دين

**استاد راهنما:کبری فرجی**

**پژوهشگر:** رقيه ابوالحسني

**تاریخ :1389**

**چكيده**

در اين تحقيق جايگاه نظم در اسلام مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. نظم به عنوان يكي از قوانين حاكم بر جهان آفرينش بيانگر هدفمندي هستي و مهم تر از آن نشان از وجود ناظمي مدبّر دارد. در هر مجموعه منظمي بدون شك هدفي در كار است به طوري كه براي رسیدن به آن هدف، هر يك از اجزاي مجموعه به طور هماهنگ با ساير اجزاء نقش خاص خود را ايفا مي كنند به اين ترتيب مي­توان نظم را به هماهنگي تعبير كرد كه چنانچه اين هماهنگي در ميان اجزاي يك مجموعه نبود به یقین آن مجموعه نمي توانست وظيفه اصلي خود را كه همان نیل به هدف غایی خویش است، تحقق بخشد.

انسان نيز به عنوان يكي از اجزاي اين نظام هستي همچنان که درخلق و اندام مادی خویش از نظمي دقيق و حساب شده برخوردار است بایست درخلق و رفتار و تمام شئووناتش نظم حاكم باشد تا بتواند در مسير اين جريان هدفمند هستي حركت كند،اگر بنا به هر دليلي نخواهد و يا نتواند نظم را بر تمام امور و شئون زندگي‌اش ساري و جاري کند از مسير رشد و تكاملي كه خداوند براي او ترسيم نموده منحرف گشته و تمام استعدادها و شايستگي هايش به هدر مي رود.

از اين رو در اين تحقيق سعي شده است كه به مفهوم نظم و جايگاه آن در ديدگاه مكتب توحيدي اسلام پرداخته شود و به سوالاتي از قبيل نظم چيست و چگونه در عالم تكوين (هستي)، كتاب تشريع (قرآن) و نیز نماینده عيني (انسان كامل) خداوند متعال متجلي گشته؛ پاسخ داده شود.

 براي پاسخگويي به اين سوالات از روش تحقيق توصيفي و تحليلي استفاده شده است. ابتدا با مراجعه به منابع مكتوب و غير مكتوب مطالب لازم در اين زمينه فيش برداري و سپس تنظيم گرديد و براي اين منظور به نمونه های محدود و مشابه انجام شده در اين زمينه نيز مراجعه ودر برخی موارد مورد استفاده قرار گرفتند. همچنان که در زندگي رشد و تكامل مادی انسان بدون نظم امكان خارجي ندارد، تكامل معنوي و اخلاقي او نیز چنين سرنوشتي دارد، انسان هر اندازه كه منظم تر باشد با چرخه نظام هستي هماهنگ­تر مي­شود. همه تلاش­ها پاداش دارند اما تلاش­هاي منظم پاداش مضاعف دارند و نتايج و ثمرات آن چند برابر است؛ مضاف بر این که به دلیل برنامه­ریزی و نداشتن اوقات بیهوده و باطل، رسیدن به این نتایج و ثمرات زمان کمتری نیز می برد.

**کلید واژه ها:** نظم،‌ انضباط، نظم تشريعي، نظم تكويني، نماینده عيني.

# عنوان : عقد مضاربه در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران

**استاد راهنما:ملیحه ایمانی**

**پژوهشگر:** سميه فيروزي

**تاریخ :1389**

**چکیده**

در این تحقیق «بررسی عقد مضاربه درنظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران» مورد مطالعه قرار گرفته است. مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند. عقد مضاربه عقدی جایز و مشروع می باشد . عقد مضاربه مولود و زاییده زندگی اجتماعی است. در اجتماع همه افراد دارای توانگری نیستند و همه توانگران نیز دارای توانایی و قابلیت استفاده از توانایی و امکانات مالی خود نمی باشند بنابراین باید راهی پیدا شود تا این دو توانایی -سرمایه و کار- با هم جمع شوند . عقد مضاربه این دو نیاز و قابلیت را با هم پیوند می دهد و ترکیبی مناسب برای سود آوری می سازد. باتوجه به این که مضاربه عقدی است که در آن طرفین باتوجه به آورده خود یعنی سرمایه مالک وکار عامل صاحب منفعت می شوند و موضوع زیان احتمالی نیز به شیوه ایی عادلانه حل شده است و از طرف دیگر این عقد وسیله ای برای جلوگیری از ربا خواری است، پذیرش آن توسط اسلام طبیعی است. از طرف دیگر با پیشرفت جوامع و افزایش جمعیت سیستمی همچون بانک وارد عرصه فعالیت شد تا نقشی در حفاظت سرمایه مردم و فعالیت های مفید اقتصادی و سرمایه گذاریهای کلان از طریق جلب و جذب سرمایه های مردم داشته باشد. بنابراین باید قوانینی بر روابط بانک و مشتریان حاکم باشد.

قانون‌گذار درصد برآمده تا با استفاده از نهادهای کهن و شناخته شده فقهی همچون مضاربه، مزارعه،جعاله و... پوششی اسلامی برای روابط بانکی ایجاد نماید و نظام ربوی را از سیستم حذف نماید.

دراین تحقیق سعی براین است که به سوالاتی پاسخ داده شود از قبیل : آیا می‌توان از نهادهای قدیمی همچون مضاربه در تاسیسات جدید همچون بانکها استفاده کرد؟ آیا این امر در عمل باعث ایجاد مشکل نخواهد شد؟ و ... روش تحقیق توصیفی می باشد که با مراجعه به کتابخانه ها و با استفاده از ابزار فیش برداری مطالب جمع آوری و تنظیم گردیده است.

بنابراین اصولاً نیازی به محدود کردن اندیشه ویا قالب عمل به چهار چوب­های شناخته شده و موجود نیست. باید براساس واقع گرایی و با حفظ اصول و قواعد ارزشی هر جامعه برای حل نیازهای آن جامعه چاره اندیشی کرد و از نوآوری بیمی به خود راه نداد. شاید در زمان تصویب مقررات بانکی جدید که همزمان با سالهای اولیه و جو انقلابی حاکم بر جامعه بود چنین تصوری شد که با اسلامی کردن جامعه لزوماً باید از قواعد موجود شناخته شده استفاده کرد و در راستای همین تفکر قوانین حاکم بر نظام بانکی نیز کاملاً تغییر کرد و به گونه ای در آمد که اکنون شاهد آن هستیم . قرارداد مضاربه هرچند در روابط خصوصی افراد می تواند وسیله ای مفید باشد و بتواند بخشی ازسرمایه های افراد را به میدان فعالیت کشیده و از طرف دیگر بر تعدادی از نیروهای جامعه تولید اشتغال نماید اما قواعد حاکم بر آن به گونه ای است که به نظر نمی رسد بتواند در چهارچوب روابط بانکی و خصوصاً با توجه به مسائل اداری حاکم براین روابط مفید باشد همانگونه که بعداً بررسی خواهد شد مقررات پیچیده مضاربه بانکی برای مردم و حتی بسیاری از کارکنان بانکها غیر قابل فهم است و این امر باعث می شود که بانکها نتوانند قوانین مربوطه را به مرحله اجرا در بیاورند.

**کلید واژه ها:** مضاربه،مضاربه درکار،بانک،سرمایه،ربا.

# عنوان : ويژگيهاي پيامبران در قرآن

**استاد راهنما:کبری فرجی**

**پژوهشگر:** فاطمه برخورداري شريف آبادي

**تاریخ :1389**

**چکیده**

در این پژوهش با استناد به آیات و تفاسیر قرآن به «بررسی ویژگی ها و صفات پیامبران در قرآن»پرداخته شده است.پیامبران گل سرسبدحیات هستی هستند وخداوند پیامبران را برگزید تا به هدایت و راهنمایی بشریت بپردازد ودر تمام عرصه های زندگی نمونه یک الگوی کامل برای انسانها باشند و اینان کامل ترین افرادی هستند که در طول تاریخ بشریت پا به عرصه هستی نهاده اند و اعمال و کردار آنان می تواند راهنما و راهگشای بسیاری از مسائل درمراحل مختلف زندگی انسانها باشد و به همین علت لازم است نسبت به آنها شناخت داشته باشیم و آنها را الگو قرار دهیم.

لذا در این تحقیق سعی شده به سوالاتی از قبیل پیامبران چه ویژگیهایی دارند؟

 ویژگیهای پیامبران اولوالعزم و اولوالامرچیست؟

 پاسخ داده شود.برای پاسخ گویی به سوالات و تبیین آنها از روش تحقیق توصیفی تاریخی استفاده شده که با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز اسناد و سایت ها مطالب جمع آوری و تدوین گردید ازآنجا که هدف این تحقیق شناخت هرچه بهتر و بیشتر پیامبران جهت الگوگیری و تأسی بوده، یکایک پیامبران که نامشان در قرآن کریم آمده اعم ازاولوالامر یا اولوالعزم در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته اند به این ترتیب که هر کدام از آنها ابتدا معرفی و سپس ویژگیها و صفات آنها تبیین گردید.

کلام آخر اینکه همه پیامبران مظهر صفات و ویژگیهای برجسته و والای انسانی هستند و مظهر انسانیت کامل می باشند و هر کدام از پیامبران بنا بر موقعیت فردی و سیاسی برخی از این صفات در آنها برجسته تر شده است لذا پیامبران به خاطر داشتن این ویژگیهاست که افرادی برجسته شده اند و این خصایص آنها را به عنوان الگو چراغ هدایت انسانها قرار داده است.

**کلید واژه ها:** پیامبر، رسول، نبی، الوالعزم.