# فهرست مطالب:

[خطبه اول 2](#_Toc429664271)

[ابراهیم خلیل در قرآن 2](#_Toc429664272)

[لقب‌های قرآنی ابراهیم علیه‌السلام 2](#_Toc429664273)

[حضرت ابراهیم (ع) به معنای امت 3](#_Toc429664274)

[گزیده‌ای از خواست‌های ابراهیم علیه‌السلام 3](#_Toc429664275)

[پرسش‌های معنوی 4](#_Toc429664276)

[کتاب آسمانی ابراهیم علیه‌السلام 4](#_Toc429664277)

[صفحه‌ای از صحف ابراهیم علیه‌السلام 4](#_Toc429664278)

[گزیده‌ای از صحف ابراهیم در قرآن 5](#_Toc429664279)

[یاد ابراهیم علیه‌السلام در کربلا 5](#_Toc429664280)

[الگو گرفتن از ابراهیم علیه‌السلام 5](#_Toc429664281)

[شهر الخلیل 6](#_Toc429664282)

[خطبه دوم 6](#_Toc429664283)

[خانواده در اسلام 6](#_Toc429664284)

[کارکرد اجتماعی و اقتصادی خانواده از دیدگاه اسلام 8](#_Toc429664285)

[کارکرد تربیتی خانواده از دیدگاه اسلام 8](#_Toc429664286)

[خانواده و اهمیت آن در دوره کودکی 9](#_Toc429664287)

[اهمیت خانواده در دوران نوجوانی 9](#_Toc429664288)

[خلاصه و نتیجه‌گیری 11](#_Toc429664290)

[دعا 11](#_Toc429664291)

# خطبه اول

**اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کنَّا لِنَهْتَدِی لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّه[[1]](#footnote-1)؛ ثم الصلاة و السلام علی سَیِّدِنَا وَ نَبِیِّنَا أَبِی الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَ عَلی آله الأطیَّبینَ الأطهَرین لاسیُّما بقیة‌اللّه فی الارضین. اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ[[2]](#footnote-2)» عِبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی اللّه وَ مُلازِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَّزوا رَحِمَکم اللّه، فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَّحیل وَ تَزَوَّدوا فَإِنَّ خَیرَ الزّاد التقوی.**

# ابراهیم خلیل در قرآن

پروردگار متعال، در وصف حضرت ابراهیم و بیان ویژگی‌های آن بزرگوار، چنین می‌فرماید: «**إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا وَلَمْ یک مِنَ الْمُشْرِکینَ شَاکرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ وَآتَینَاهُ فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِی الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِینَ**»[[3]](#footnote-3) به‌راستی ابراهیم، امتی مطیع خدا و فردی حق جو بود. او به خدا شرک نمی‌ورزید و نعمت‌های خدا را سپاس می‌گفت. خدا او را برگزید و به راه راست هدایت کرد. ما در دنیا به او سعادت دادیم و در آخرت در شمار صالحان و شایستگان خواهد بود. خداوند، در این آیات، ابراهیم علیه‌السلام را به‌عنوان امت معرفی می‌کند؛ زیرا او جامع همه کمال‌های پسندیده بود.

# لقب‌های قرآنی ابراهیم علیه‌السلام

خداوند، ابراهیم علیه‌السلام را با لقب‌هایی چون حنیف (پایدار در دین)، مُسلِم، حلیم، اوّاه (پُردعا)، مُنیب (رجوع کننده به خدا) و صِدیّق (راست‌گو) یادکرده، و با اوصافی چون شاکر، مطیع خدا، برخوردار از قلب پاک و سلیم، فرمان‌بردار کامل دستورهای آفریدگار، بنده مؤمن، نیکوکار شایسته نام‌برده و وی را ستوده، و به مقام‌هایی چون پیشوایی مردمان، برگزیده دو سرا و نیز مقام دوستی خود مفتخر داشته است.

از دیگر لطف‌های خداوند به حضرت ابراهیم که در قرآن آمده، می‌توان به اولوالعزمی در پیامبری، قرار دادن نبوت در نسل ایشان، دادن دانش و دین، فرستادن درود و سلام ویژه به او، مشمول رحمت ویژه خود ساختن ابراهیم خاندانش، و نیز بناگذاری کعبه به دست او اشاره کرد.

# حضرت ابراهیم (ع) به معنای امت

ابراهیم، آن‌قدر شخصیت داشت که به تنهائی یک امت بود، چراکه گاهی شعاع شخصیت [انسان](http://www.tebyan-zn.ir/tags/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.html) آن‌قدر افزایش می‌یابد که از یک فرد و دو فرد و یک گروه فراتر می‌رود، و شخصیتش معادل یک امت بزرگ می‌شود.

ابراهیم، رهبر، مقتدا و معلم بزرگ [انسان](http://www.tebyan-zn.ir/tags/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.html)یت بود، و به همین جهت، به او امت گفته‌شده، زیرا امت به معنی اسم مفعولی به کسی گفته می‌شود که مردم به او اقتدا کنند و رهبرش را بپذیرند. البته، میان این معنی و معنی اول، پیوند معنوی خاصی برقرار است، زیراکسی که، پیشوای صدق و راستی برای ملتی شد در اعمال همه آن‌ها شریک و سهیم است و گوئی خود، امتی است.

ابراهیم، در آن زمان که هیچ خداپرستی در محیطش نبود و همگی در [منجلاب](http://www.tebyan-zn.ir/tags/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A8.html) شرک و بت‌پرستی غوطه‌ور بودند تنها موحد و یکتاپرست بود، پس او به تنهائی امتی و مشرکان محیطش امت دیگر بودند. ابراهیم، سرچشمه پیدایش امتی بود، و به همین سبب، نام امت بر او گذاشتند. آری ابراهیم یک امت بود، یک پیشوای بزرگ بود، یک مرد امت ساز بود، و در آن روز که در محیط اجتماعش کسی دم از توحید نمی‌زد او منادی بزرگ توحید بود.

# گزیده‌ای از خواست‌های ابراهیم علیه‌السلام

در آیات متعددی از قرآن، به درخواست‌های حضرت ابراهیم علیه‌السلام از خداوند متعال اشاره‌شده است. گوشه‌ای از این مناجات عاشقانه چنین است: خدایا، مرا فرمانروایی ده و به بندگان صالح ملحق ساز و نامم را بر زبان اقوام آینده نکو گردان و مرا از وارثان بهشت پرنعمت قرار ده. پروردگارا، من و فرزندانم را به پا دارنده نماز ساز. خدایا، دعایم را بپذیر.

بار خدایا، به ما توفیق ده تا از مخلصان تو بوده و تسلیم دستورات تو باشیم و از فرزندان و نسل ما، افراد مخلصی برای خود مقرر دار و شیوه پرستش خودت را به ما بیاموز. توبه ما را بپذیر، به‌راستی‌که تو توبه گنه‌کاران پوزش‌خواه را می‌پذیری؛ زیرا تو به آفریده‌هایت مهربانی.

# پرسش‌های معنوی

روایت‌شده که حضرت ابراهیم علیه‌السلام از پروردگار پرسید: پاداش کسی که از ترس تو اشک بر صورتش جاری گردد، چیست؟ خداوند فرمود: رحمت و رضوان من برای اوست. سپس ابراهیم، دیگربار پرسید: خداوندا، پاداش کسی که به امید دیدار تو، غم و اندوه را تحمل می‌کند، چیست؟ خداوند پاسخش داد که: چنین فردی را با تن‌پوشی از ایمان می‌پوشانم، به‌گونه‌ای که به‌وسیله آن بهشت را برای خود فراهم کند و از آتش دوزخ دور گردد.

# کتاب آسمانی ابراهیم علیه‌السلام

حضرت ابراهیم علیه‌السلام از پیامبران اولوالعزم و صاحب کتاب آسمانی بوده که متأسفانه چیزی از آن در دسترس نیست؛ به‌جز بخشی از آن، که به‌وسیله معصومان علیهم‌السلام به دست مسلمانان رسیده است.

قرآن کریم، کتاب ابراهیم علیه‌السلام را صُحُف معرفی کرده است. بخشی از آن در شب اول ماه مبارک رمضان نازل شد که دربرگیرنده پندها و نصیحت‌هاست. در قسمت اول آن، جملاتی چنین بیان‌شده است: ای پسر آدم، (در کارها شتاب مکن) آهسته‌آهسته گام بردار؛ زیرا روزی هر کس مقدّر است و آزمند محروم هست و بخیل موردستایش نیست. حسود غمگین است، دنیا پایدار نیست و یگانه روزی دهنده، خدای تواناست.

# صفحه‌ای از صحف ابراهیم علیه‌السلام

ابوذر غفاری، از پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و اله نقل می‌کند که حضرت فرمود: خداوند، بیست صحیفه بر ابراهیم فرو فرستاد. پرسیدم: صحیفه‌هایش چه بود؟ حضرت فرمود: تمامی آن حکمت‌ها و مثل‌ها است، سپس گوشه‌ای از آن را چنین بیان فرمود: بر انسان هوشمند است که به زمان و اهل آن بینا باشد و پیوسته متوجه اصلاح خویشتن گردد. باید که انسان، زبان خود را ازآنچه نباید بگوید، نگه دارد.

هر عاقلی باید به دنبال سه چیز باشد: زندگی دنیای خود، توشه آخرت و استفاده از چیزهای حلال.

ای پادشاهی که دوران آزمایش خود را می‌گذرانی، من تو را برای جمع‌کردن دنیا و انباشتن دارایی نفرستادم؛ بلکه تو را فرستادم که نگذاری مظلومان به درگاه من بنالند و شکوِه آرند، که من خواسته مظلوم را، اگرچه کافر باشد، رد نکنم.

# گزیده‌ای از صحف ابراهیم در قرآن

ابوذر غفاری از پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله علیه و اله پرسید: آیا در قرآن، جملاتی از صحف وجود دارد؟ پیامبر فرمودند: ای اباذر، این آیات را بخوان تا به پاسخ خود دست‌یابی: رستگار کسی است که خدا را منزّه دانست و نام پروردگار خویش را یادکرد و نماز گزارد. اما شما زندگی دنیا را برمی‌گزینید و ترجیح بر زندگی جاودان می‌دهید، باآنکه سرای آخرت نیکوتر و پایدارتر است. به‌یقین در صحیفه‌های ابراهیم و موسی این سخن هست.

# یاد ابراهیم علیه‌السلام در کربلا

در جریان کربلا، امام سجاد علیه‌السلام سخت بیمار بود، به‌گونه‌ای که با زحمت می‌توانست برخیزد. امام حسین علیه‌السلام ایشان را دید و فرمود: پسرم، چه می‌پسندی و میل داری؟ امام سجاد علیه‌السلام عرض کردند: میل دارم به‌گونه‌ای باشم که در برابر خواسته‌های تدبیر شده از سوی خداوند برای من، خواسته دیگری نداشته باشم. امام حسین علیه‌السلام فرمودند: احسنت، تو چون ابراهیم خلیلی که جبرئیل به هنگام رویارویی او با آتش از او پرسید: آیا خواهش و حاجتی داری؟ او در پاسخ گفت: هیچ‌گونه خواهشی ندارم؛ خداوند مرا کفایت می‌کند و نگهبان نیکویی است.

# الگو گرفتن از ابراهیم علیه‌السلام

بت‌شکن معاصر، حضرت امام خمینی (ره) در توصیف شخصیت والای ابراهیم خلیل علیه‌السلام چنین بیان می‌دارند: سلام بر آن ابراهیم خلیل‌الله که یک‌تنه بر بت‌ها و بت‌پرست‌ها یورش برد و از تنهایی و آتش نهراسید.

ایشان، همچنین مردم جامعه اسلامی و انقلابی ایران را به الگو گیری از پیامبرانی چون حضرت ابراهیم علیه‌السلام فراخوانده و می‌گویند: مردم، پیغمبران و پیغمبر اسلام صلی‌الله علیه و اله را و ابراهیم علیه‌السلام را در نظر بگیرند. ببینند که با آن‌ها چه مخالفت‌ها شد، ولی دست از هدفشان نکشیدند. اگر ما مسلمانیم، باید دنباله‌روی آن‌ها باشیم. دنباله‌روی از آنان که فقط روزه و نماز و مسجد نیست؛ دنباله‌روی از آنان، مبارزه برای حفظ اساس اسلام است. باید برای حفظ اساس اسلام، تا آخر ایستاد و پیشروی کرد.

# شهر الخلیل

برخی از تاریخ نویسان، روز نهم محرم را، سالروز درگذشت حضرت ابراهیم علیه‌السلام بیان کرده‌اند. آن حضرت را در شهر الخلیل واقع در کشور فلسطین، در زمینی که خودش آنجا را خریداری کرده بود، دفن کردند. قبر ایشان، کنار قبر ساره همسر آن پیامبر بزرگ هست. مدت عمر آن مبارز و قهرمان یکتاپرست، 175 سال ذکرشده است.

# خطبه دوم

**اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الأمجد ابی‌القاسم محمد (ص) و علی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و علی صدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة و علی ائمة المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر (عج)، حججک علی عبادک و أمنائک فی بلادک، ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمان و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ[[4]](#footnote-4)» عِبادَالله اُوصیَکُم وَ نَفسیِ بِتَقوَی اللّه وَ مُلازِمَة اَمرِه وَ مُجانِبَة نَهیِه وَ تَجَهَّزوا رَحِمَکم اللّه، فَقَد نُودِیَ فیکُم بِالرَّحیل وَ تَزَوَّدوا فَإِنَّ خَیرَ الزّاد التقوی.**

# خانواده در اسلام

نگرش اسلام به خانواده برعکس مکاتب و دیدگاه‌های غیر اسلامی، که نگاهی تک‌بعدی است، بسیار عمیق و همه‌جانبه است و تمام ابعاد آن از آغاز تا انتها، در همه مراحل موردتوجه بوده و در هر مورد دستورات لازم ارائه گردیده است. نحله‌های غیردینی، خانواده را از زاویه خاصی موردتوجه قرار می‌دهند، به‌ویژه دانش‌های علمی امروز دانشگاه‌ها بر اساس نیاز خود به تجزیه‌وتحلیل خانواده می‌پردازند و به دیگر ابعاد آن توجه چندانی ندارند، غافل از اینکه خانواده به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین نهادهای اجتماعی، در تمامی عرصه‌های زندگی بشر حضور دارد و باید به جوانب گوناگون آن پرداخت. به نظر می‌رسد این مسئله نقدی است بر همه دانش‌های علمی که از آن‌ها نام‌برده شد.

اما اسلام همان‌گونه که گفته شد نگاهی همه‌جانبه به نهاد خانواده دارد و آن را از زاویه‌های گوناگون موردتوجه قرار داده است. وقتی به متون اسلامی، بخصوص آیات و روایات مراجعه کنیم، در همه زمینه‌ها به دستوراتی برمی‌خوریم که از همه جهات به تحکیم نهاد خانواده پرداخته است. قرآن کریم و احادیث اسلامی در مسائل اخلاقی، اجتماعی، تربیتی، روان‌شناختی و اقتصادیِ خانواده فراوان سخن گفته‌اند. اگر این مضامین به‌صورت دقیق و تخصصی استخراج و با یافته‌های علوم جدید منطبق گردند، تحول عظیمی در دانش خانواده به وجود خواهد آمد.

آن‌قدر که اسلام به تحکیم بنیان خانواده اهمیت داده و در دستورات خود گام‌به‌گام آن را دنبال نموده است، مکتب‌های دیگر به استقرار خانواده بها نداده‌اند. اسلام پیش از همه، می‌خواهد یک فضای عاطفی و محبت‌آمیز در محیط خانواده پدید آید و روابط بین اعضای آن بیش‌ازپیش پایدار گردد. خانواده‌ای از منظر اسلام خوش‌بخت است که دوستی، صداقت و وفاداری بر فضای آن حاکم باشد؛ زیرا با اختلاف، بدبینی، و خودمحوری، شیرازه خانواده از هم می‌پاشد. خدای متعال ایجاد محبت و همدلی بین زن و شوهر را از نشانه‌های خود دانسته، می‌فرماید: **«وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً»**[[5]](#footnote-5) یکی از نشانه‌های خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان بیارامید و میان شما و همسرانتان مودّت و رحمت برقرار ساخت.

بر اساس بینش اسلامی، پیوند میان زن و مرد فراتر از یک غریزه بوده، منشأ فطری و الهی دارد که آ ز سرشت آدمی ناشی می‌شود. دستگاه عظیم خلقت چنان زوجین را به هم علاقه‌مند ساخته است که حاضرند برای رفاه حال دیگری، رنج و زحمت را به جان خود بخرند تا همسر در آسایش زندگی کند. آفریدگار بشر کاری کرده است که خودخواهی و تک‌روی در محیط خانواده به خدمت و همکاری تبدیل شود. وقتی زن و مرد عقد همسری بستند و قرار گذاشتند که یک‌عمر باهم زندگی کنند، خودبه‌خود عواطف خاصی نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند. این‌گونه روابط عاطفی بین آن دو، هم در تکوین و هم در تشریع موردنظر پروردگار است و هدف خداوند این است که بین زن و شوهر، مهر و محبت برقرار باشد تا در کنار هم احساس امنیت و آرامش نمایند. از این نظر، قوی‌ترین عامل دوام و رشد خانواده، عاطفه و محبت اعضای آن به همدیگر است و همه وظیفه‌دارند این عامل را تقویت کنند؛ به‌ویژه مرد خانواده، که سرپرستی اعضای را به عهده دارد، باید فضای همدلی و همکاری را در محیط خانواده پدید آورد و اگر احیاناً نارسایی یا کدورتی بین آن‌ها پدید آمد، بلافاصله به چاره و درمان آن بپردازد. به قول شهید مطهری، اگر علاقه زن به شوهر از بین رفت، خانواده به‌صورت بیمار نیمه‌جان درمی‌آید و اگر علاقه شوهر به زن خاموش شد، مرگ حیات خانوادگی فرامی‌رسد.

# کارکرد اجتماعی و اقتصادی خانواده از دیدگاه اسلام

[اسلام](http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85) آئین الهی و مقدسی است که برای خانواده اهمیت فراوان قائل است و آن را سنگ بنای مهم حیات اجتماعی می‌شناسد. اسلام وحدت جامعه را از وحدت زوجین و وحدت اعضا خانواده می‌شناسد و علائق انسانی موجود در خانواده را قابل‌گسترش و نشر در جامعه به‌حساب می‌آورد. اسلام معتقد است برای اینکه جامعه‌ها تحت ضابطه درآیند چاره‌ای جز این نیست که نخست خانواده تحت ضابطه درآید و هرگونه نظم و سازندگی باید از خانواده آغاز گردد و دامنه سازندگی و گسترش به جامعه کشانده شود و حیات اجتماعی تحت نظم و ضابطه درآید.

اسلام خانواده را کانون اخلاقی جامعه می‌داند. نوع تربیت و ارتباطات موجود در خانواده موجد وحدت و منش اجتماعی است. همچنین خانواده را مرکزی سرنوشت‌ساز در جنبه انحراف و عصیان ذکر کرده‌اند و ازآن‌جهت که کودک پستی‌ها و دنائت‌ها را در آنجا تجربه کرده و آموخته است. صفات اجتماعی کودک برخاسته از خانواده است. اسلام خواستار نسلی است سالم، پاک و عفیف و موجد افتخار برای جامعه انسانی. چنین نسلی جز در دامن خانواده سالم نمی‌تواند تربیت شود. وظیفه‌ای که خانواده در قبال تربیت فرد دارد و نقش مهمی که در این زمینه ایفا می‌کند درواقع به وظیفه او در قبال تربیت جامعه پیوند می‌خورد.

# کارکرد تربیتی خانواده از دیدگاه اسلام

اسلام از همان ابتدای تولد برنامه‌ها و دستورات خاصی را برای [رشد و تربیت کودک](http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9) تنظیم فرموده و اجرای آن را بر عهده خانواده قرار داده است. به‌طوری‌که در سراسر دوره کودکی و نوجوانی که مهم‌ترین دوران رشد و تربیت کودک است برنامه‌های خاص و سفارش‌های تربیتی بسیاری را در انتخاب اسم، شیر دادن و از شیر گرفتن، در محبت و مه روزی به کودکان و در رعایت عدالت، [وفای به عهد](http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B9%D9%87%D8%AF) نسبت به آن‌ها چه در دوره بلوغ و چه در دوره نوجوانی بیان داشته است.

اسلام همچنین به موضوع [تفاوتهای فردی](http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C) که موردتوجه روان شناسان است توجه داشته است. از دیدگاه اسلام انسان‌ها ازلحاظ ویژگی‌ها، توانایی و استعدادها متفاوت از یکدیگر هستند. بر این اساس در نظر گرفتن این تفاوت‌ها را نیز در تربیت فرزندان در خانواده دارای اهمیت می‌داند. از نمونه احادیثی که ذکر شد و هزاران شواهد معتبر دیگر می‌توان به نقش اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام پی برد. اسلام سعادت و شقاوت فرد را تحت تأثیر خانواده چه در دوران قبل از تولد و چه بعد از تولد می‌داند.

# خانواده و اهمیت آن در دوره کودکی

نوزاد در خانواده به دنیا می‌آید و اولین تعاملات خود را با محیط آغاز می‌کند. در این کانون اولیه اولین تأثیر و تأثرات متقابل آغاز می‌شود و کودک کم‌کم در فرآیند رشد و اجتماعی قرار می‌گیرد. همان‌طور که روان شناسان معتقدند سال‌های اولیه کودکی نقش بسزایی در رشد شخصیت و آینده او دارد. بیشتر شناخت‌های کودک از خود، اطرافیان و محیط در این دوران شکل می‌گیرد. میزان سلامت جسمانی و روانی کودک بسته به ارتباطی است که خانواده با وی دارد و تا چه حد تلاش می‌کند نیازهای او را برآورده سازد.
کودکانی که در این سنین ازلحاظ عاطفی و امنیتی در خانواده تأمین نمی‌شوند به انواع مشکلات مبتلا می‌شوند. مشکلات این کودکان اغلب با شیطنت‌ها، دروغ‌گویی‌ها و حرف نشنیدن‌های ساده شروع می‌شود و با توجه به وضع نابسامان خانواده به بزهکاری‌ها و جنایات بزرگ‌سالی منتهی می‌شود. سخت‌گیری زیاد والدین یا بی‌توجهی آن‌ها، یا ننر و لوس بار آوردن کودک و برآورده ساختن کلیه نیازهای منطقی و غیرمنطقی او، شخصیت سالمی را به بار نخواهد آورد. سلامت خود خانواده، تعادل شخصیتی والدین و آشنایی آن‌ها به اصولی که می‌تواند محیط خانواده را سالم‌تر سازد، بسیار حائز اهمیت است.

# اهمیت خانواده در دوران نوجوانی

[نیازهای مرحله نوجوانی](http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C) دوران حساس است. به‌طوری‌که در کنار سایر تحولات و تغییراتی که از جنبه‌های جسمانی و روانی در فرد اتفاق می‌افتد، ویژگی مشترک و مهم دیگر آن دوران، استقلال‌طلبی نوجوان در خانواده است. نوجوان می‌خواهد به طریقی رشد استقلال خود را به خانواده ثابت کند و بر این اساس شروع به ایجاد فاصله بین خود و خانواده می‌کند و به گروه همسالان نزدیک می‌شود. درصورتی‌که خانواده در این دوران به کارکردهای اساسی خود آشنایی نداشته باشد و همچنین با ویژگی‌های دوران نوجوانی آشنا نباشد، نخواهد توانست عملکرد تربیتی خود را به نحو احسن ایفا نماید. و چه‌بسا که اقدامات نادرست از سوی خانواده، فضای نامناسب موجود در خانواده و غیره، بیشتر و بیشتر نوجوان را از محیط خانواده دور ساخته و درصورتی‌که خانواده درگذشته نیز کارکرد تربیتی خود را به شیوه درست اعمال نکرده باشد و فرد از پختگی فکری کاملی برخوردار نباشد با گرایش به زمینه‌های ناسازگارانه مثل عضویت در گروه‌های افراطی و سایر زمینه‌ها مشکلات فردی و اجتماعی زیادی را به بار خواهد آورد.

سخت‌گیری زیاد والدین و خانواده در این دوران و همچنین سهل گیری و آزاد گذاری آن‌ها فرزند را موجودی سرکش، طغیانگر و متزلزل بار خواهند آورد. از این گذشته این دوران، دوران الگو گیری و همانندسازی و لازم است خانواده الگوهای مناسبی را برای نوجوان خود فراهم سازند. میزان حضور خانواده در اجتماع نیز در این اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از نوجوانان پریشان‌حال و آشفته به خانواده‌هایی تعلق دارند که از زندگی اجتماعی مجزا و بیگانه‌اند. خانواده درعین‌حال که کوچک‌ترین واحد اجتماعی است، مبنا و پایه هر اجتماع بزرگ است. افراد سالم جامعه، افراد موفق و افراد فعال اجتماعی از داخل خانواده‌های سالم بیرون آمده‌اند و افراد ناسالم پرورش‌یافته خانواده‌های ناسالم هستند.

# اهمیت خانواده مساوی با سلامت خانواده

**انحرافات خانواده، عدم سلامت روانی خانواده، مشکلات اقتصادی و اجتماعی خانواده ازلحاظ تأثیری که روی اعضاء خود دارد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افراد پیوند میان خانواده و اجتماع هستند. افراد پرورش‌یافته در خانواده وارد اجتماع می‌شوند و ویژگی‌های سالم یا ناسالم خود را که در خانواده دریافت کرده وارد اجتماع می‌کنند. از این لحاظ سلامت یک جامعه به‌سلامت خانواده‌های آن وابسته است.**

### خانواده از مهم‌ترین کانونی است که جامعه از آن تغذیه می‌کند. به‌این‌ترتیب فرد در کنار تأثیری که از اجتماع خود می‌پذیرد با توشه‌ای که از خانواده خود دریافت کرده است محیط پیرامون خود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چنین تأثیراتی علاوه بر مسائل پیرامونی جزئی بلکه بر مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یک جامعه نیز نقش دارند. به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد که اصلاح یک جامعه، پیشرفت و ترقی آن از جنبه‌های مختلف تأثیر اصلاح خانواده، توجه افراد به اهمیت خانواده و آموزش آن‌هاست.

# خلاصه و نتیجه‌گیری

آنچه در مورد خانواده و کاربرد آن در رشته‌های گوناگون علمی گفته شد، بیانگر اهمیت نهاد خانواده در زندگی فردی و اجتماعی انسان است. هر دانشی در علوم دینی و انسانی به‌نوعی، خود را ملزم به بررسی علمی و فنی مسائل خانواده می‌داند و در حوزه تخصصی خود در چارچوب معیّنی از آن سخن می‌گوید. همچنین به دست آمد که مفهوم و تعریف خانواده در علوم گوناگون چندان تفاوتی باهم ندارد، منتهی هر یک طبق نیاز خود، جنبه خاصی از آن را موردتوجه قرار می‌دهد.

از مقایسه نظام خانواده در فرهنگ اسلام و غرب این نتیجه حاصل می‌شود که برخلاف ادعاهای غربیان درزمینهٔ آزادی و حقوق بشر و امثال آن، حقوق خانواده در کشورهای غربی پایمال گردیده است و خانواده در اثر مشکلات فراوان فرهنگی و اجتماعی، رو به انحلال و نابودی می‌رود. عزت، شرف، حیا و عفت، همه فدای آزادی تقریباً بی‌حدوحصر و بی‌بندوباری‌های روزافزون شده‌اند. با این وصف، متأسفانه برخی از زنان و مردان مسلمان فریفته زرق‌وبرق ظاهری فرهنگ غرب شده‌اند و شب و روز تلاش دارند که هر چه زودتر از فرهنگ اروپا و امریکا تقلید کنند! غافل از اینکه پیروی از فرهنگ غرب به معنای خداحافظی با همه ارزش‌های دینی و انسانی یک ملت است. خلاصه آنکه هرچه عزت، شرافت و خوبی است در فرهنگ ناب اسلام محمدی است و در سایه آن سعادت دنیا و آخرت فرد تأمین می‌شود، بخصوص آنکه برنامه‌های تربیتی اسلام جسم و روح آدمی را پرورش می‌دهند و روحیه تعاون، وفاداری و کرامت نفس را در انسان پدید می‌آورند.

# دعا

خدایا قلب‌های ما را به نور ایمان و معرفت خودت منور بفرما. خدایا ما را از وسوسه‌های شیطان دور بدار. به ما توفیق تهذیب نفس و تکمیل اخلاق عنایت بفرما. خدایا ما را همواره متذکر مرگ و عوالم پس از مرگ بدار خدایا سلام‌های خالصانه ما را به محضر بقیه‌الله ابلاغ بفرما و...

**نسئلک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعزّ الاجلّ الاکرم یا الله و... یاارحم الرحمین اللهم ارزقنی توفیق الطاعة بعد المعصیة صدقة النیّة و عرفان الحرمة اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الکفر و اهله.**

1. **. سوره اعراف، آیه 43.** [↑](#footnote-ref-1)
2. . حشر، آیه 18. [↑](#footnote-ref-2)
3. . نحل، آیه 120، 122. [↑](#footnote-ref-3)
4. . آل عمران، آیه 102. [↑](#footnote-ref-4)
5. . روم،‌آیه 29. [↑](#footnote-ref-5)