جزوه درس

انقلاب اسلامی

استاد سید ضیا سجادی‌فر

گردآورنده: رحمت اله انصاری

[RahmatAnsari@hsu.ac.ir](mailto:rahmatAnsari@hsu.ac.ir?subject=جزوه%20انقلاب)

شما می‌توانید آخرین نسخه از این جزوه را از لینک زیر دریافت کنید

<https://github.com/EnAnsari/general-courses-hsu/tree/main/revolution>



فهرست مطالب

[قسمت اول (1401-11-30) 2](#_Toc136646034)

[قسمت دوم (1401-12-07) 4](#_Toc136646035)

[قسمت سوم (1401-12-14) 5](#_Toc136646036)

[قسمت چهارم (1402-01-20) 6](#_Toc136646037)

[قسمت پنجم (1402-02-10) 8](#_Toc136646038)

[قسمت ششم (1402-02-17) 9](#_Toc136646039)

[قسمت هفتم (1402-02-24) 10](#_Toc136646040)

[قسمت هشتم (1402-02-31) 12](#_Toc136646041)

[قسمت نهم (1402-03-07) 15](#_Toc136646042)

دانشگاه حکیم سبزواری

بهمن سال ۱۴۰۱

# قسمت اول (1401-11-30)

هر تئوری و علمی دارای یکسری مبانی و یکسری کارکردهاست. مبانی و کارکردها باید در چارچوب علم باشد.

منظور ما از علم نوعی علم خاصه.

کارکردها

مبانی

تئوری

علم

علم (معرفت)

اعم از تجربه

علوم تجربی

known

science

# قسمت دوم (1401-12-07)

مبانی تئوریک انقلاب اسلامی

تحولات سیاسی اجتماعی عبارتند از:

* کودتا: به تعبیری عامل تحول سیاسی اجتماعی است که ماهیت نظامی دارد و در جهت تغییر ساختار موجود حاکمیت اعمال می‌شود.
* جنبش: جنبش یعنی یکسری تلاش‌های صنفی و گرهی در جهت تغییر بخشی از ساختار حاکمیت. این جنبش معمولا به صورت مسالمت آمیز است. (جنبه مردمی دارد)
* شورش: دقیقا مثل جنبش است با این تفاوت که ماهیتی خشن دارد به جای مسالمت آمیز
* اصلاحات (reformation): اصلاحات هم، تغییر در بخشی از حاکمیت است که از طرف سیاستمداران است.

تغییر کل نظام

منشا: مردم

مسالمت آمیز

رفراندوم

Refrandom

انقلاب

اگر فقط نوع مسالمت آمیز را به خشن تغییر دهیم

# قسمت سوم (1401-12-14)

تعاریف دین (نگاه به آخرت)

* (از دید) مناسک:‌ عبارت است از یکسری رفتارهای عینی که این رفتار عینی را مناسک می‌نامند. (دستورالعمل‌ها)
* (از دید) اخلاق: دین عبارت است از یکسری دستورالعمل‌های اخلاقی و نفسانی و یکسری فضائل و رزائل
* باورها: یعنی یکسری نگرش‌های کلی بر عالم هستی اعم از مبدا، مقصد و مسیر

راهنما شناسی

معادشناسی

خداشناسی

* دین مجموعه‌ای از مناسک (نظام‌های رفتاری) و نظام اخلاقی و نظامی از باورها است که فقط جنبه فردی دارد. (دین فردی نگاه سکولار)

نگاه سکولار آخرت و جهنم و بهشت را نفی نمی‌کند.

داریم از دین اتمیک وارد دین سیستاتیک می‌شویم.

* دین عبارت است از همان نظام مناسک و اخلاق و باورها در حوزه قردی و در حوزه اجتماعی و دنیوی و اخروی.

مدیریت (management): مدیریت خرد را مدیریت متعارف و مدیریت در حجم کلان را سیاست میدانیم.

# قسمت چهارم (1402-01-20)

سکولاریزم: جدایی دین از تمام نهادهای اجتماعی

سه تعریف برای سیاست غیر دینی (سکولار) داریم:

1. مدیریت کلان یک جامعه بر اساس مصالح فقط دنیوی (در معنای دینی میگوییم مصالح دنیوی و اخروی)
2. به معنای قدرت است، کسب قدرت و حفظ و گسترش آن
3. به معنای دولت (Government) - هر امر سیاسی که مربوط به دولت باشد

لائیسم

دین را قبول ندارد

سکولاریسم

دین را قبول دارد

حکومت اعم از دولت است.

تعریفی که ما با آن کار داریم همان تعریف اول است.

دو رویکرد در رابطه با ارتباط دین با سیاست وجود دارد.

1. رویکرد واپسگرایانه (ارتجاعی)

یعنی این افراد ارتباطی بین دین و نهادهای اجتماعی نمیبینند و نگاهشان نگاهی است که میگوید دین فقط به سوی آخرت دعوت می‌کند نه دنیا (شاخه ای از این نوع روشن فکران هستند که آخرت برایشان اهمیت ندارد)

1. رویکرد جامع نگر: بین دین و سیاست ارتباط کاملی وجود دارد.

نمونه این افراد شهید مدرس است که گفت:

سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست.

# قسمت پنجم (1402-02-10)

دلیل‌های طرف‌دارهای سکولاریسم برای جدایی دین از سیاست:

۱.

**دین ابعاد ثابت و غیرقابل تغییر دارد. مثل اصول عقاید: خدا، آخرت و پیامبر و برخی از ضروریات دین.**

اما دین ابعاد غیر ثابت هم دارد که این امور غیر ثابت با تغییر شرایط تغییر میکند. مانند گوشت مردار که خوردنش حرام است اما هنگامی که انسان در حال مرگ است خوردن گوشت مردار مشکلی ندارد.

# قسمت ششم (1402-02-17)

**۲. قدامت دین و شیطنت بازی سیاست:** سیاستی که بر اساس دین و بر مبنای دین طراحی شده است امکان ندارد شیطنت آموز باشد ولی سیاست غیر دینی امکان دارد.

نقد سکولاریسم: به حاشیه بردن دین (فردی)

نقد لائیسم: نفی دین (لائیک)

مبنای سکولاریسم:

1. مادی گرایی دنیوی
2. اومانیسم (انسان گرایی) اصالت انسان
3. لیبرالیسم:
   1. اقتصاد اقتصاد آزاد
   2. اخلاق سود محور
   3. سیاست دموکراسی

کتاب خدا:

و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

حاکم مردمی

مردم سالاری

شریعت

لیبرال

دموکراسی مردم سالاری

انسان

دین

# قسمت هفتم (1402-02-24)

مشروعیت >> دین

اختیاری

چه کسانی میتوانند چه ویژگی‌هایی داشته باشند:

* **فقها**

جامعه ملزم به تبعیت از فقیه

با این ویژگی‌ها انتخاب کنید

الان از کجا فهمیدم خامنه ای ولی فقیه است؟

اعتماد

رجوع جاهل به عالم (مراجعه به متخصص)

عقل

# قسمت هشتم (1402-02-31)

در این جلسه خلاصه‌ای از مطالب تا الان گفته شد.

ثبات دین و تغییر سیاست

تقدس دین و شیطنت آمیز بودن سیاست

عدم حکومت در زمان پیامبر

جامع نگر

انقلاب اسلامی بر اساس کدام یک از دیدگاه پنج‌گانه قابل تولید است؟ جامع نگری

نسبت انقلاب با دین

تفاوت مردم سالاری دینی و دموکراسی: مشروعیت

شباهت مردم سالاری دینی و دموکراسی: مقبولیت

# قسمت نهم (1402-03-07)

ولی فقیه فقط بعد تشریحی دارد.

این ولایت تشریحی که برای پیامبر و امام گفتیم برای ولی فقیه هم هست و تنها حاکمیت تشریحی پیامبران و امام را بر عهده دارد.

حکومت اسلامی

ولایت مطلقه فقیه: یعنی تمام وظایف و مسئولیت‌های امامان و پیامبر را بر عهده دارد.