شود؛ روشى كه بهطور كلى با روش آكادميك
 اسلام به اعتقادات و شريعت و تقسيم شريعت به فقه و اخلاق و تقسيم فقه به عبادات و ومعاملات و سياست و احكام پرداخته شده است. ا ـ شيوههاى تربيتى - سادهترين شيوه براى تربيت، امر ونهى كردن مربى ست. شكى نيست كه محدود دارد و گاه با پیچچيدگى ها ها و مسائل سلبى
 مى شود و وضع روانى مربى مورد نظر قرار نمى

گيرد. هـيوهٔ برتر آن است كه مربى راه راه ها و ابزارهاى
 دل فردى كه در پیى تربيت آن است، استار تأثير بگذارد
 بتواند به خود جذبش كند
 آن افتخار مى كنند، توجه به محيط فرد يا يا گروهِ تربيتشونده است تا به فضايى

 مربى آسان سازد. r قرآن كريم اين سه شيوه را در آن واحد به كار

 بهشمار مى آيد و وكاتب اصلاح آرا او انقلابى اخير مى كوشند از آن اقتباس كنند. قرآن كريم با بيانها و وسيلهنها
 فطرت و اصول ثابت در ميان ملتهاو عـي



 او و همحنیین، آگاهیى او از مصالح همهُ مردم را الح



> با عاطفه به وجود آورد (شيوهُ دوم) پيامبر اعظم(ص) در خطبهُ وداع خويش اعها



 شما رابه بهشت نزديكـو از آتش دور مى آرد، من


## :  <br> اشاره <br> 



 رشتهُ اقتصاد از دانشگاه تهران دانشان آموخته
 وقت به لبنان رفت و وارد عرصهمان الى اجتماعى

 كنفرانسهاى بين المللى ، از جمله كنفرانس ملتقى الفكر الاسالمى الجـى الجزاير، كنفرانس
 عربستان، داشت وبه تعبير عالمان و وبزركان زان زمانهُ خويش همانند ستارهاى خوش درخشيد.

كليدوازْهها:موسى صدر، تربيت، شيوه، اسلام
هستـى حكـيـده
نوشتار پيشرو سخنرانى امام موسى صدر (مر همايش هشتم ("مجمع البحوث الاسلاميه)"



 عربى و اسلامى و اروپايیى و آفريقايى در اين مجمع گردهمممى آيند.

 يعنى پيوند استوار ميان شيوهُ تربيتى و اصول اصول
 در ارائهٔ اسالام و دعوت به سوى آن نيز روشن مـى الانى



 قَوْمْا اَخَرِينَ









 از شكست خوردن و اينكه آنان تنهيا ظاهر زندكى دنيا رنيا را مى شناسند (سوره روم)؛ ضرورت توجه به سوى خداوند و خواندن او با حالت زارى و و به صورت الـد پینهانى و از سر ترس و با طمع [به رحمت اوه] (سورة اعراف)؛ تشويق مؤمنان
 و ديگر پֶيدههاى جهان هستى مىانديشند. (سورة يس)؛ و آزموده شدن
 تسبيح كفتن او، ذكر وياد اوو بردبارى در برابر مسخره كردن هاو وسرينشانها و اتهامها (سور0هاى فرقان وق. خلاصهُ سخن اينكه تربيت قرآنى مبتنى بر ابزا ارهاى تر تربيتي مناسب است است

 مباني ديگرى كه قرآن كريماعاعلام مى كندو ميان آن ها وخواستههاى تربي بيتى

 تربيتى قرآن برنامهٔ كارى زمانبندى مى گيرد و نه تعيين آن را فروكذار مى كندند، درست همانند آفرينش هستى

 و آسمان و اساس آفرينش میرسد. اين احسيّ احساس، تأثيركذارى تربيت راتضمين مى كند، همحچنان كها از استمرار آن محافظت مريتى مند. دوم. انسان در برابر اين شيوه، همراهى جـنـان

 هيجّاناه احساس غربت و تنهايـى نمى كند، حتى |اكر رفتار او مخالف يا متناقض يا يا در جهت دشمنى
 درى مىَكند كه (الاتَستَوحِشُوا فِفَى طَرِيقِ المُهُدى

 به اين ويزگّى در قرآن كريم اشاره شده است: آياتى

شما رابه آن فرمان دادمو وهر آنحه شما را رابه آتش نزديـى و از بهشت دور مى بردرد، من شما را ا ا آن
 اهتمام اسلام به ايجاد فضاى مناسب، از آموزهماى قطعى آن دربارة وجوب بريايـى جامعان اسلامى و دستورات مهرم آن درمورد فضاهاى الى مناسب مانند نماز جماعت و نماز جمعاه و ح حج 9 ماه رمضانو اعيادو همحنينين، نهى از كنارهياريرى


 كار مى برد كه مىتوانيم آن را ا انقلاب در مغاهيم
 زندگى و ارتباط با هدف تر بيتى بنى بناميمه. وقتى قرآن كريماز ز رهكَنذر اعتقادات اتو معلوماتى كه آيات آن برايمان بيان مى كند، تصويرى از آفرينش و موجودات و و زندگى براي مانى ما ترسيما

 جاودانگى در پايبند بودن به رهن رهنمودها آن اسلام است و جهان هستى هر فرد يا گروهى را كه با با اين


سرنوشت آنان نيستى وفراموشى خواهد بود. برترى اين شيوه از شيوههاى پيشين مناقشهبردار نيست. اين شيوه امتيازات متعدنى
 شيوه آنها را ابرشماريمه. در سورة الرحمن آيةُ V مـى خوانيم: (اوَالسَّمَاءً



 كذاشنتن ترازو راكه نشانهُ حسابرسىو ونظامنـندى و عدالت در جهان هستىست، مشاهده







 عدالتکسترى خداوند ويكى از نتايج آن استـ



 اين آيات بيانگر تأثير عمل بر بر عقيده است استا
 مى كند، آن را نوعى شرك و و شبيه انگَاشتن به
 كافران و بزرگ آنان ابليس نيز به سبب آنكه بزريرى
 ' تَأِيُر اصول دين و بهويرَه توحيد بر عباد
 و خوشروييى و خوش گمانى و وبرابرى با با برادران خود برخورد كند، بدون آنكه آنان را خدا يا يا شيطان
 انسان در رفتار خود و حسابرسى از از خويشتن و ورير احساس مسئوليتو ديكر تأثيرات، فراتر اتر از آن است كه بتوان آن ها رابرشمرد. مطالعات اسامامى نيازمند رشتهالى خاص برایى


 براى همهُ يُزوهشَّرانومبلغان دينى ضرورى بداند.

## 





(آلَعمران،،10)



 نيافريديم.") (انبياء،14)


(انبياء،1)













- ا. (امرا از آتش آفريدهاى و او را از گل آفريدى.) (اعراف، IT)


## منابع

ا.「. 「. نجّج الباغهـ r. r. اصول كافى












 شكستنايذيرمىشود.

 مىرسيم كهم میتواند كبراى بحث تربيتى ماباششد. اين نكتنه، اتحاد اساملام باعمل


 زير مجموعههايى داردو علم اخلاق. اسالام همحنّين بها اصول (كه نيازمند ايمان ودليل قطعى است) و فروع تقسيم شده است. اين تقسيمبندى ها، كه با انگَيزهمالى علمى و كاه بنا بر در جئ اهم اهيت صورت
 است تا جايیى كه كار برخى مسلمانمانان به آنجا رسيده است است كه در در دل به اسامام اعتراف دارند، ولى آشكارا به عبادات



 و اخلاق ييوند مىدهد، همان كونه كه در شيوهُ تربيتى قرآن نيز اين ييوند را مشاهدهمى كنيم.




سزاورارِ نكوهِش اسِت (سورهُ ماعون) . در كمتر آيهاى از قرآن كريمه ذكر مسائل اعتقادى (ايمان) بدون اشاره به كار نيك (عمل صالح) آمده است، با وجود آنكه اين دو از از نظر تقسيمبنبنى فقمهى از دو مقولئ متفاوتانداند. بابررسى دقيق احكام اسلامى درمى يابيم كهميان آنها تأثأثير متقابل آشكارى






