فهرست

[پیشگفتار 2](#_Toc89986987)

[مسئله ملی‌گرایی 3](#_Toc89986988)

[پرورش هویت ملی در تربیت سیاسی و اجتماعی 4](#_Toc89986989)

[مقدمه 4](#_Toc89986990)

[اهمیت توجه به هویت ملی 4](#_Toc89986991)

[خلاصه اهمیت و ضرورت توجه به هویت ملی 6](#_Toc89986992)

[پاسخ به سؤال 7](#_Toc89986993)

[پرورش هویت دینی در تربیت سیاسی و اجتماعی 7](#_Toc89986994)

[چند مسئله فقهی 8](#_Toc89986995)

**بسم الله الرحمن الرحیم**

**الحمد لله رب العالمین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم**

**و صلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلّم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم**

# پیشگفتار

ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان و بزرگواران حاضر، ان‌شاءالله که برای همه آرزوی صحت و سلامت و عافیت داریم.

قبل از شروع بحث به روایتی اشاره می‌کنیم و خدمت شما هستیم.

در روایت زیبایی از امام پنجم نقل شده است که می‌فرماید «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طِينَةِ الْجِنَانِ وَ أَجْرى‏ فِيهِمْ مِنْ رِيحِ رُوحِه ‏فَلِذلِكَ الْمُؤْمِن‏ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ، فَإِذَا أَصَابَ رُوحاً مِنْ تِلْكَ الْأَرْوَاحِ فِي بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ حُزْنٌ، حَزِنَتْ هذِهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْهَا»[[1]](#footnote-1)

این روایت زیبایی از امام باقر علیه‌السلام هست که جابر خطاب امام سؤال می‌کند که گاهی من دلم می‌گیرد و محزون می‌شوم، جابر جوفی به امام می‌گوید گاهی دلم قبض می‌شود «تَقَبَّضْت‏» ما این‌جوری هستیم گاهی ناخودآگاه دلمان می‌گیرد و محزون می‌شوم و احساس نمی‌کنم اتفاق خاصی افتاده باشد از درون احساس حزن می‌کنم.

امام علیه‌السلام در پاسخ به‌ ایشان می‌فرماید علت این است که مؤمنین همه طینت بهشتی دارند و خداوند از روح خودش در شما مؤمنین دمیده است به همین خاطر شما مؤمنین برادران پدری و مادری همدیگر می‌شوند و اگر روح یکی از این مؤمنین ناراحتی وارد بشود آن ارواح مؤمنین در هماهنگی با آن مؤمن یک حزنی وارد می‌شود و این در واقع ارتباط معنوی ارواح مؤمنین و مؤمنات با هم نشان می‌دهد در عالم واقع که ان‌شاءالله مفاد این روایت در واقع بسیار قابل توجه هست و بتوانیم در زندگی خودمان حقوق و وظایف برادری ‌ایمانی نسبت به همدیگر انجام بدهیم و مسئولیت‌هایمان را در قبال مؤمنین و همدیگر وظایف بسیار گسترده‌ای داریم که از امام علیه‌السلام روای سؤال کرد که حق مؤمن را برای ما بیان بفرمایید بعد امام علیه‌السلام پاسخ ندادند و استنکاف کردند وقتی که راوی اصرار کرد حق مؤمن را برای ما بیان بفرمایید امام علیه‌السلام فرمود من می‌ترسم این حقوق را به شما بگویم و شما از عهده ادای آن بر نیایید.

این روایت را در منابع روایی ما هست می‌توانید پیگیری بفرمایید راوی می‌گوید حالا شما بفرمایید ان‌شاءالله به بخشی از آن عمل می‌کنم و روایت در باب حقوق مؤمنین و مسئولیت‌های مؤمنین روایات زیبایی هست و راهگشا هست تا ما بتوانیم ارتباطات اجتماعی خودمان با برادران خود و نزدیکان خود و سایر افراد تنظیم بکنیم.

این روایت بود که ابتدا خواستم تیمناً و تبرکاً خدمت شما عرض بکنم.

بحث خودمان که بخصوص در حوزه تربیت اجتماعی و سیاسی هست.

در جلسه اول خدمت شما طرح کلی بحث را که مطرح کردیم گفتیم که در جلسه اول قلمرو و موضوع خواهیم پرداخت و موضوع‌شناسی کردیم و مفهوم‌شناسی کردیم.

در جلسه دوم یک بحث فقهی اجمالی را مطرح کردیم در این جلسه سوم به چند مسئله به تناسب، یعنی به حوزه مسائل مطرح در تربیت سیاسی و اجتماعی خواهیم پرداخت و در جلسه بعدی یک نگاه اجمالی فقهی با یک مسئله­ای از این مسئله خدمت شما داریم.

# مسئله ملی‌گرایی

یکی از مسائلی که در حوزه تربیت اجتماعی و سیاسی برجسته است مسئله ملی­گرایی است.

مسئله ملی‌گرایی همین امروز یکی از مسائل حساس و مطرح و قابل توجه در فضای زندگی ما و بخصوص در جمهوری اسلامی با این مسئله روبرو هست که ما در قبال هویت ملی جامعه درعین‌حال که حکومت اسلامی هست چگونه می‌توانیم این دو را در کنار هم قرار بدهیم.

پس در حوزه تربیت اجتماعی و سیاسی دنبال می‌کنیم یکی از مسائل مهم اهداف کلان نظام تعلیم و تربیت اسلامی به خصوص در این حوزه توجه به تحکیم هویت ملی، تفاهم ملی، وحدت ملی هست که در مسئله هویت ملی به این مسئله خواهیم پرداخت.

در کنار هویت ملی ما یک مفهوم برادری دینی داریم که در روایت به آن اشاره کردیم پس یک مفهوم هویت ملی داریم و یک برادر دینی داریم این دو مفهوم وقتی در کنار هم دیگر قرار می‌گیرند وقتی می‌خواهیم ملی‌گرایی را پرورش بدهیم در قالب ملی‌گرایی ارزش‌های خاصی مطرح می‌شود یعنی عناصری که هویت ملی را تشکیل می‌دهد –اجمالاً عرض می‌کنم- زبان ملی، قومیت‌ها، سرزمین و تاریخی که یک ملت دارند این‌ها آن موقع در مقایسه و مواجه با اهداف کلان اسلامی مثل تشکیل امت واحده اسلامی، ما اینجا دچار یک برخوردی بین این‌ها می‌شویم و یک تزاحمی رخ می‌دهد که چگونه می‌توانیم آن مفهوم امت واحده اسلامی که مرز‌های سیاسی را، قومیت‌ها را، سرزمین‌ها را، این‌ها را در نظر نمی‌گیرد این را در نظر داشته باشیم و از جهت دیگر هویت ملی را تقویت بکنیم.

یعنی تقویت امت واحده یک مقدار در این جهت قرار می‌گیرد که ارزش‌های ملی و در واقع ارزش‌های قومی در واقع کمرنگ بشود برعکس تقویت هویت ملی به این است که این ارزش‌ها را تقویت کنیم.

پس بنابراین ما در اینجا با یک چالشی مواجه هستیم که این فضای کلی بحث بود که در ادامه بیشتر به آن می­پردازیم.

# پرورش هویت ملی در تربیت سیاسی و اجتماعی

## مقدمه

هویت ملی در میان انواع هویت به عنوان فراگیرترین و طبیعی‌ترین و مشروع‌ترین نوع هویت است که در تمام جوامع بشری در واقع افرادی که در هر جامعه‌ای زندگی می‌کنند در هر نظامی زندگی می‌کنند هر نظام ایدئولوژیک باشد غیر ایدئولوژیک باشد در هر صورت هویت ملی خاصی با توجه به اینکه در یک سرزمین خاصی در قالب یک هویت قومیت خاصی متولد می‌شوند طبعاً هویت ملی به صورت طبیعی برای آن‌ها شکل می‌گیرد.

## اهمیت توجه به هویت ملی

اما اهمیت توجه به هویت ملی چیست

ما چند نکته در خصوص اهمیت و ضرورت توجه به هویت ملی داریم.

1. اینکه انواع هویت را اگر در نظر بگیریم، هویت فردی، یا شخصی، هویت اجتماعی، هویت مختلف دینی و نژادی، بخصوص هویت ملی به عنوان یک عنصر فراگیر و طبیعی که یک مجموعه‌ای از عناصر اثرگذار را به عنوان یک ماهیت مرکب می‌تواند در قالب خود گرد هم آورد یک جایگاه ویژه‌ای در میان انواع هویت دارد.

پس اگر انواع هویت را کنار هم بگذاریم هویت ملی با توجه به آن نکته مقدماتی که به عنوان یک هویت فراگیر و به عنوان یک هویت طبیعی و مشروع در میان تمام جوامع بشری و انسانی حالا ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک به عنوان یک جایگاه برجسته و ویژه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد.

1. به لحاظ تأثیرگذاری هویت ملی است که شعاع تأثیر هویت ملی یک شعاع وسیعی است. در حوزه سیاست، در حوزه فرهنگ، در حوزه اجتماعی، در حوزه اقتصادی یعنی در ابعاد مختلف زندگی بشر امروز را در گذشته و امروز متأثر کرده است مثلاً در حوزه سیاست هویت ملی می‌تواند هویت ملی قوی به تحقق اهداف حکومتی و اهداف کارگزاران حکومتی کمک بکند به تحصیل مشروعیت نظام حاکم می‌تواند کمک بکند بنابراین در حوزه سیاسی در باب تقویت و تحقق آرمان‌های سیاسی حکومت هویت ملی می‌تواند کمک بکند.

در باب مشروعیت بخشی به نظام حاکم هویت ملی می‌تواند به حکومت کمک بکند در باب حوزه فرهنگ و اجتماع هویت ملی می‌تواند کمک بکند به روانی ایجاد انسجام اجتماعی به شکل‌گیری اتحاد اجتماعی و همبستگی اجتماعی، این در حوزه سیاست در حوزه فرهنگ در حوزه اقتصاد، همبستگی ملی می‌تواند در فضای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، به تأثیرات مهمی در زندگی فردی و اجتماعی افراد داشته باشد.

1. تأثیری هست که به صورت برجسته‌ای در سرنوشت اقوام و حتی حکومت‌ها شکل‌گیری هویت ملی می‌تواند داشته باشد یعنی چه‌بسا اقوامی در واقع توسعه پیدا می‌کنند یا در مقابل دچار اضمحلال می‌شوند و گم می‌شوند به خاطر اینکه هویت ملی قوی دارند یا اینکه هویت ملی مشخصی ندارند برای همین هست اهمیت زبان و اهمیت فرهنگ امروزه در نظام‌های سیاسی دنیا چقدر تلاش می‌کنند برای اینکه زبان خود را توسعه بدهند و فرهنگ خودشان را توسعه بدهند این کمک می‌کند به بقاء اصل و منشأ این زبان و فرهنگ و ادبیات و فراتر از این بقای حکومت‌ها خیلی اوقات به هویت ملی قوی ارتباط پیدا می‌کند چه‌بسا کشورهایی که دچار ازهم‌پاشیدگی شده‌اند مثل یوگوسلاوی و یا شوروی سابق اینها به این خاطر بود که اقوام مختلفی در کنار هم قرار گرفته بودند و هیچ سنخیتی با همدیگر نداشتند عواملی که اینها را به هم پیوند بدهد وجود نداشت در یوگوسلاوی همین‌جور، در شوروی سابق یا جای دیگر که این ازهم‌پاشیدگی‌ها اتفاق افتاد و الان هم یکی از معضلات و مشکلاتی که ما در ایران یا در کشورهای همسایه داریم ببینید در کشور ترکیه، مشکلی که کشور ترکیه دارد با کردها هستند که قومیت کردی دارند و قومیت متفاوتی هست در عراق کردها حکومت خودگردان دارند و آن داستانش، در ایران قومیت‌ها هر کدام ممکن است در واقعی یعنی هویت مشخصی دارند و حداقل از توطئه می‌شود از این راه کرد هر چند ما نمی‌گوییم که حالا حتماً یک جا اتفاق خاصی می‌افتد یکی از ابزارهایی که دشمن می‌تواند از آن استفاده بکند همین قومیت‌های مختلف هستند که در ابتدای انقلاب در جنوب و در شمال این مسائل اجمالاً رخ داده است.
2. نکته دیگر در خصوص اهمیت هویت ملی اشاره کردیم به نقش این هویت در همبستگی ملی، به خصوص از لحاظ روانی، هویت ملی قوی می‌تواند حس اعتماد به نفس ایجاد بکند، حفظ عزت‌نفس فردی و اجتماعی را ایجاد بکند که این عزت‌نفس یا اعتماد به نفس می‌تواند هم برای افراد و هم برای حکومت‌ها برای پیش برد اهداف، برای تحقق اهداف و برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی و برای عمل کرد مقتدرانه کارگزاران حکومتی و رهبران اثرگذار است و نقش مثبت و مؤثر جدی دارد یعنی اگر ما از داخل هویت منسجم و یکپارچه و همبسته داشته باشیم با پشتوانه این رهبران ما کارگزاران حکومتی می‌توانند در عرصه دنیا حضور مؤثر و چشم‌گیری داشته باشند کما اینکه در این اتفاقات فضای سیاسی کشور اتفاق افتاد خیلی اوقات دشمن به روی همین مسئله قومیت‌ها برنامه‌ریزی کرد و تلاش می‌کند برای اینکه قومیت و نژادها و زبان‌ها، زبانی و قومی اینها را استفاده بکند.
3. در جانب مقابل هویت ضعیف چه آثاری دارد؟ هویت ملی همچنانکه تقویت آن زمینه عزت به نفس و اعتماد به نفس بیشتر را برای ما فراهم می‌کند که دشمن هم خیلی از اوقات با این مبارزه می‌کند در جانب مقابل اگر هویت ملی ضعیف شد حالا این هویت ملی ضعیف سبب احساس حقارت می‌شود و احساس کهتری می‌شود که خود یک بیماری است که از فرد به کل اجتماع سرایت بکند و این جامعه هیچ حس و حالی ندارد که مشارکت بکند فعالیت بکند برای تحقق اهداف بزرگ اقدام بکند.

## خلاصه اهمیت و ضرورت توجه به هویت ملی

بنابراین به صورت خلاصه اهمیت و ضرورت توجه به هویت ملی را خدمت شما عرض می‌کنم.

هویت رمز بقاء و ماندگاری اقوام و حکومت‌ها است رمز اثر‌گذاری جدی ملت‌ها و دولت‌ها هست، هویت ملی زمینه تعلق‌خاطر تاریخی و فرهنگی را برای ملت‌ها ایجاد می‌کند زمینه شکل‌گیری روحیه درونی اعتماد به نفس، عزت به نفس را ایجاد می‌کند.

به لحاظ شرایط بیرونی هم زمینه ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنی‌ها و عنادورزی‌ها و در برابر اختلال‌ها در ملت ایجاد می‌کند و حکومت و ملت می‌توانند با اقتدار برای پیشبرد اهداف خودشان و در نهایت آن بحث تمدن‌سازی که مطرح کردیم در حوزه تربیت اجتماعی و سیاسی از همین معبر عبور می‌کند یعنی اگر ما نتوانیم مسئله هویت را اینجا حل بکنیم این مسائل زیر بنایی حل بشود نمی‌توانیم در آن حوزه تمدن‌سازی اسلامی هم در واقع گام‌های مؤثر و مثبتی را برداریم.

البته بحث هویت ملی به خصوص در سده‌های اخیر از حدود دویست سال پیش به این طرف مطرح بوده است و گاهی اوقات این احیای هویت مدنظر بوده است به اشکال مختلف افراد برای این اقدام کرده‌اند بخصوص آن تلاش‌های نافرجام و بگوییم که نادرستی که بعضی انجام دادند این بود که بعضی از روشنفکران که به غرب رفتند و همین الان هم کم و بیش با توجه به ضعف‌هایی که در فضای کشور خودمان و در داخل مشاهده می‌کنند به این نتیجه رسیدند یا الان هم بعضی ممکن است این دیدگاه را داشته باشند که چه‌بسا این در واقع هویت ملی و تاریخ ما گذشته ما، میراث فکری و معنوی ما، یک جا‌هایی اگر نادیده گرفته بشود در واقع به ارتباطات ما با دنیا و رشد و ترقی ما کمک می‌کند.

ما اعتقادمان بر این است با مقدماتی که عرض کردیم این است که ریشه ما در واقع گذشته ما را قطع می‌کند و ما آن وجوه مثبت که از گذشته وجود دارد؛ ریشه ما، عقبه ما هست آن‌ها را باید تقویت بکنیم و با توجه به آن جهات مثبت گام‌های مؤثر بعدی را برداریم.

این یکی از موضوعاتی است که همین بحث اسباب تحقیر هویت ملی می‌تواند به عنوان موضوع مقاله و رساله مدنظر قرار بگیرد.

چرا با توجه به علی‌رغم اینکه به هویت ملی وجود دارد باز بعضی از روشنفکران که در فضای فکری و علمی و فرهنگی اطلاعات بیشتر و جامع‌تری داشتند و دانش بیشتری را فرا گرفته بودند به جایی رسیدند که از نگاه آن‌ها باید عناصر هویت ملی نادیده گرفته می‌شد و تاریخمان را نادیده بگیریم، گذشته‌مان را نادیده بگیریم و بیاییم به این سمت که با نفی آن گذشته که از دیدگاه این‌ها یک گذشته ذلت‌بار و خفت‌بار هست حالا یک تاریخ جدیدی را بسازیم.

آیا یک چنین چیزی ممکن هست یا خیر.

در هر صورت به عنوان موضوع قابل توجه این قابل بحث است.

# پاسخ به سؤال

سؤال: کمک به مسلمانان غیر ایرانی آیا به هویت ملی ضربه می‌زند یا خیر؟

این یک بحث سیاسی کلانی هست از جهات مختلف قابل بحث است ما در ادامه بحث می‌رسیم که نسبت هویت ملی و هویت دینی چیست و در نهایت این حوزه کمک به دیگران چه از بعد انسانی و چه از بعد دینی، خیلی از اوقات هست ما برای اینکه در داخل حالا صرف‌نظر از آن بعد اهتمام به امور مسلمین و دفاع از مسلمانان، برای اینکه ما بتوانیم در داخل انسجام خود را حفظ بکنیم و جایگاه خودمان را در داخل حفظ بکنیم و دشمن نتواند سراغ ما بیاید ما در واقع آنجا یک کانون‌هایی را برای تقویت امنیت خود ایجاد می‌کنیم این فقط نیست که ما برای امروزه در داخل ایران خیلی اوقات خطر‌هایی پیش نمی‌آید برای اینکه در فلان جا گروه‌های مقاومت هستند که همسو با ما هستند و همان هدفی را که ما در داخل می‌خواستیم دنبال کنیم آنجا برای ما انجام می‌دهند البته به نفع آن‌ها هم هست و به نفع ما هم هست. در تمام دنیا، امریکا برای چه به خلیج‌فارس می‌آید یا هر کشوری در واقع همین که بر فضای توسعه قرار می‌گیرند به کشور خود اکتفا نمی‌کنند و آن نگاه جهانی که در تربیت جهانی و تربیت چند فرهنگی هم مطرح هست امریکا امروز می‌خواهد فرهنگ خود و دیدگاه خود را به تمام جهان دیکته بکند و آن دکترین سیاسی خود را القا بکند و تمام دنیا دنباله‌رو امریکا باشند و طبعاً ما هر چقدر نیرو‌ها و عناصری را در خارج از فضای کشور خود داشته باشیم و توجیه کافی شده باشند و بتوانند در سیاست‌های ما در واقع و در جهت اهداف و مقاصد ما حرکت بکنند این به نفع منافع ما هست و چه‌بسا محدود کردن خودمان در داخل به ضرر منافع ملی تمام می‌شود حالا آن بحث دینی آن در جای خود محفوظ است.

# پرورش هویت دینی در تربیت سیاسی و اجتماعی

نکته بعد که اینجا خدمت شما عرض می‌کنم. هویت دینی.

ما در کنار بحث هویت ملی لازم است به هویت دینی هم بپردازیم یعنی هویت ملی ناخودآگاه ارتباط پیدا می‌کند با این که در هر صورت هویت دینی ما چه می‌شود ما به عنوان مسلمان مؤمن در واقع چه کار باید انجام بدهیم.

این بحث مفصلی هست اگر در این بحث ورود داشته باشید می‌بینید این هویت دینی ما، هویت ملی ما، ملی‌گرایی یا در جانب مقابل گرایشات دینی، افراط از هر دو طرف، کسانی که داعیه دین دارند دچار افراط و تفریط می‌شوند آن‌هایی هم که داعیه ملیت دارند دچار افراط و تفریط می‌شوند و در شعار‌ها و احزاب سیاسی این خودش را نشان می‌دهد.

فعلاً در حدی که ما به لحاظ علمی به آن اینجا نیاز داریم مقصود از هویت دینی چیست؟

دین با ملاحظه آن گرایش‌های طبیعی که در وجود همه انسان‌ها به پرستش دارند در هر صورت یعنی در آن فضا و از نگاه شرعی از نگاه اسلامی عنصر تعیین‌کننده انسان متدین هست و از نگاه فقه اسلامی تنها دینی که می‌تواند در واقع مورد تأیید هست دین اسلام هست چرا؟ چون دین اسلام کامل‌ترین دین است آخرین دین الهی است و پیغمبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه که خاتم پیامبران و افضل پیامبران و برترین پیامبران کتاب قرآن در واقع جامع‌ترین محتوا و معجزه جاودان پیامبر خدا هست با این توصیف در واقع تکلیف ما با ملاحظه نکاتی که خدمت شما در خصوص جایگاه دین و جایگاه اسلام و جایگاه پیامبر عرض کردم پیامبران الهی در واقع به عنوان پیام‌آوران وحی وظیفه ما را در این خصوص مشخص کردند و ما متدینین به حکم عقل و حکم شرع در واقع یک بخش مهمی از هویت وجودی ما را این اعتقادات دینی و مناسک دینی و رفتار‌های دینی‌مان تشکیل می‌دهد.

در کنار این ما مؤلفه‌های هویت ملی را داریم، زبان، فرهنگ، تاریخ و امثال آن.

نکته‌ای که در اینجا در ارتباط و تعامل این هویت دینی و ملی مطرح می‌کند این است که با توجه به جایگاه و در واقع منزلت، شأن و مقام و موقعیتی که آن عناصر شکل‌دهنده هویت دینی ما دارد جایگاه اولویت مؤلفه‌های شکل‌دهنده هویت ما با عناصر دینی است یعنی اقتضای هویت دینی اولویت اول ما می‌شود و در سایه این ما به عناصر به هویت ملی می‌توانیم توجه بکنیم

پس ما جایگاه اصلی و رنگ اصلی را به هویت دینی می‌دهیم اما در سایه این هویت دینی عناصر مطرح در هویت ملی هم قابل توجه هست.

# چند مسئله فقهی

اینجا سؤالات فقهی مطرح می­شود که؛

1. حکم اهتمام و یا عدم اهتمام به عناصر هویت ملی از نگاه فقهی چیست ؟ یعنی فقهای ما درباره عناصر مختلفی که زبان ملی، فرهنگ ملی، تاریخ ملی شخصیت‌ها و مفاخر ملی، فقهای ما درباره اهتمام و عدم اهتمام به عناصر هویت ملی نظرشان چیست.
2. حدود مشروع و مجاز اقدامات آموزشی و تربیتی برای ترویج و نشر و تقویت عناصر ملی چیست؟ پس حکم اقدامات آموزشی و تربیتی برای تقویت و توسعه عناصر مطرح در هویت ملی مثلاً زبان ملی را در چه حدی می‌شود فرهنگ ملی را تاریخ ملی را آن عناصری که خدمت شما عرض کردم چقدر می‌شود آموزش بدهیم و چقدر می­توان در تربیت برای اینها جایگاه قائل بشویم.
3. از نظر فقهی حدود و موازین نشر محتواهای غیر دینی گاهی اوقات اگر چه ضد دینی نباشد اما محتواهایی هست که غیر دینی است اینها از نگاه شرعی نشر و ترویج و تربیت آن چه حکم فقهی دارد که در این ارتباط از حیث فقهی می‌شود مسئله را بررسی کرد .

1. - کافی، ج 3، ص 424 [↑](#footnote-ref-1)