**باسمه تعالی**

نگاه به تاريخ پرفراز و نشيب جريان فکري تشيع و طراحي فقهاي شيعه با محوريت زنده نگه داشتن اسلام ناب و انتقال آن به نسل‌هاي بعدي از منظر شناخت طراحي علماي شيعه و فهم نقاط برجسته‌ي فعاليت‌هاي ايشان همواره اين موضوع را عيان مي‌سازد که در کنار همه‌ي زحمات و رنج‌ها در زنده نگه‌ داشتن و اعتلاي شاخص‌هاي هويت شيعي، مراقبت از کيد بيگانگان و تحفظ بر حکم مترقي نفي سبيل به عنوان يک پيوست مشترک بين مجاهدين و فقهاي برجسته شيعه معتبر است؛ پس از غيبت کبراي حضرت ولي عصر (ارواحنا فداه) و به‌خصوص پس از طي شدن دوره حفظ احاديث و سيره ائمه هدي، بازخواني زندگي و فعاليت فقهاي شيعه نشان مي‌دهد که طراحي جدي و مهمي در برابر نفوذ دستگاه باطل به اقتضاي زمانه و حاکميت و ظرفيت قوم و... در افق فعاليت‌هاي فقيه شيعه تعريف شده است.

اين مؤلفه مخصوصاً پس از عصر صفويه و ورود به دوره جديدي از زيست‌فکر جامعه ملموس‌تر و داراي مصاديق بارزتري است، تا آن‌جا که در دوره قاجار، فقيه شيعه به‌طور علني و با حساسيت خاصي، بر حفظ غشاء مفاهيم ديني در زندگي اجتماعي مردم تأکيد مي‌نمايد. اوج اهميت جريان نفي سبيل در طراحي فقيه شيعه را مي‌توان در فتواي توتون و تنباکوي ميرزاي شيرازي يافت. تا آن‌جا که در ادبيات انقلاب اسلامي، از اين حادثه به‌عنوان نقطه‌ي آغازين انقلاب اسلامي ياد مي‌شود.

نگاه جدي و منحصربه‌فرد ميرزاي بزرگ در حفظ کيان مسلمين از گزند مفاهيم وارداتي غرب تمدني و جلوگيري از هضم شدن در طراحي‌هاي استعمار آن روز، موجب برافراشته شدن عَلَمي شد که تا کنون با ممارست و پيگيري فقهاي شيعه سرپا مانده و به تعريف يک دو قطبي مفهومي در عصر حاضر بدل شده است. دقت در آراي شيخ شهيد نيز برجستگي اين حساسيت را در افق نمايي طراحي حرکت جريان شيعي بيش از پيش نمايان مي‌سازد، آن‌جا که مي‌فرمايد: «چه افتاده است که امروز بايد دستور عدل ما از پاريس برسد و نسخه شوراي ما از انگليس بيايد؟ اگر اين عمر سياسي را از دارالخلافه و غيره‌ها استکشاف فرموديد، خواهيد ديد در اين فتنه عظما برز الاسلام کله الي الکفر کله[[1]](#footnote-1) .»

حفظ اين جريان و اعتلاي آن، آن‌چنان ادامه مي‌يابد که انقلاب اسلامي به‌عنوان آرمان همه‌ي اولياي الهي از آن حاصل مي‌شود. به بيان ديگر حفظ مرزهاي گفتماني و خالص نمودن جو مفهومي شريعت مقدس از مفاهيم التقاطي، از منظر فقيه شيعه همواره به‌عنوان يک راهبرد محوري دنبال شده است. تا از طريق تحقق آن، زيست‌فکر جامعه اسلامي همواره حساسيت مناسبي در نيل به تحقق شاخص‌هاي هويت اجتماعي اسلامي را داشته باشد. دقت در سيره‌ي امامين انقلاب نيز گواه همين مدعاست؛ آن‌چنان که با غليظ‌تر شدن درگيري دستگاه حق و باطل در دوره‌ي معاصر، تأکيد و حساسيت فقيه زمان ما در حفظ انگيزه ديني جامعه و مقابله با هجوم مفاهيم ضد فطري و انساني نيز به مراتب افزايش يافته است.

اما در اين ميان نکته‌ي مهم آن‌جاست که در هر عصر و به اقتضاي ملاحظات زمانه، مصداق حفظ حکم نفي سبيل چيست؟ پاسخ اين پرسش را مي‌توان در رصد دقيق رفتار طراح حرکت جريان شيعي در فرآيند حفظ و انتقال مؤلفه‌هاي اجتماعي اسلام به نسل آتي يافت. به بيان ديگر بايد همواره در سيره اجتماعي فقهاي عظام شيعه مؤلفه‌اي را جستجو نمود که تأکيد بر آن، موجب حفظ مفاهيم گفتماني شيعه از هجوم دستگاه التقاطي شده است. انطباق اين شيوه بر سيره اجتماعي فقيه عصر حاضر نشان مي‌دهد که يک طراحي عميق و گسترده‌اي براي «تغيير در محاسبات تصميم‌سازان و تصميم‌گيران جامعه[[2]](#footnote-2)» در حال اجرا است که از پس آن «دستور کار حرکت نظام اسلامي» از «تحقق شاخص‌هاي اجتماعي اسلام» به «تحقق شاخص‌هاي الگوي توسعه» در حال تغيير ريل[[3]](#footnote-3) است. به عبارت دقيق‌تر « نظريه‌هاي پشتيبان اداره‌ي جامعه» و هم‌چنين « نظام برنامه‌ريزي کشور» در حال حاضر مورد هجوم گسترده دستگاه مقابل جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است و اگر انگيزه مقابله با اين هجوم و البته نقشه‌ي مقابله‌ با آن در دستور کار نخبگان و مصلحان جامعه ديني قرار نگيرد، بر سر جامعه همان خواهد رفت که در تاريخ پساصفويه، تجربه شده است.

از اين‌رو فهم دقيق «دستورکارهاي جديد» و «شيوه‌ي مقابله با آن» به‌عنوان يکي از موضوعات غيرقابل انکار و داراي اولويت انتخاب شده است. کليدواژه دستورکارهاي جديد را مي‌توان در «اسناد بين‌المللي» خلاصه نمود. اسناد بين‌المللي با بازتعريف مفاهيم اولويت‌ها، شيوه‌ها و روش‌ها، نظامات و ساختارها و اهداف و نتايج؛ افق جديدي را براي جوامع و به‌خصوص حاکميت‌ها و دولت‌ها رقم زده‌اند. موضوعي که جمهوري اسلامي ايران نيز از گزند آن در امان نمانده است. اما با هوشياري فقيه عصر حاضر و همراهي نخبگان و جوانان مؤمن انقلابي، به نظر مي‌رسد مي‌توان در برابر اين هجوم نيز طراحي مجددي را صورت‌بندي نموده و با آن مقابله نمود. چالش‌هاي حال حاضر جمهوري اسلامي اعم از چالش‌هاي بخش اقتصاد، حوزه‌هاي فرهنگي و مخصوصاً افق سياست‌هاي خارجي را بايد در همين پازل جستجو نمود.

گزارش پيش‌رو سعي در ايجاد يک تصوير روشن از نقاط گلوگاهي اسناد بين‌المللي و لزوم طراحي براي خنثي‌سازي مفاهيم و تصميمات مندرج در آن دارد. در اين راستا مباحث موجود در سه فصل دسته‌بندي شده است. در فصل اول به‌طور اجمالي و با رويکرد تاريخ تحليلي به نحوه حفظ مفاهيم اسلام توسط فقهاي شيعي در برابر هجوم دستگاه توسعه غربي بر سر نحوه چگونگي اداره جامعه پرداخته شده است. پس از تبيين اهميت اسناد بين‌المللي و نفوذ آن در دستگاه محاسباتي کشور در انتهاي فصل اول، در فصل دوم به بررسي و تحليل اسناد راهبردي بين‌المللي پرداخته شده است. اين فصل به بررسي هفت سند مي‌پردازد؛ اين اسناد شامل:

1. کلان‌سند توسعه پايدار (SDGs) به عنوان قانون اساسي جديد در روند اداره جهان

2. سند رفع فقر و توانمندسازي

3. کنوانسيون مريدا به عنوان مکمل قضايي سند توسعه پايدار

4. سند آموزش 2030

5. پروژه مناريد به عنوان يک نمونه عملياتي

6. توافقنامه تغيير اقليم به عنوان نمونه عملياتي ديگر

7. سند شاخص هاي ارزيابي توسعه به عنوان مبناي برنامه ريزي کشورها

با توجه به حجم اسناد بين‌المللي و لزوم تحليل منظومه‌اي اين اسناد، ان‌شاءالله در ويرايش دوم اين مجموعه به بررسي اسناد جديدي در حوزه ارتباطات و رسانه، بهداشت، غذا و صنعت خواهيم پرداخت. در فصل سوم نيز ارائه‌اي از طرح و سناريو براي چگونگي برخورد با ورود اسناد بين‌المللي در دستگاه محاسباتي کشور بيان مي‌شود.

در شيوه پژوهش سعي بر آن بوده است تا پژوهشگر به فهم مناسبي از پيوستگي و منظومه‌اي بودن اسناد بين‌المللي برسد. اين امر، نگاه پژوهشگر را از بخشي‌نگري به مفاهيم هر سند به نظام‌مند و بودن مفاهيم اسناد بين‌المللي سوق مي‌دهد. در نتيجه، پژوهشگر هر سند در عين بررسي جزئيات سند، از تحليل کلي‌نگر به آن‌ها نيز غافل نشود. همچنين بخش اعظمي از پژوهش‌هاي موجود پيرامون واکاوي اسناد بين‌المللي، فاقد نظام اطلاعات و ساختاربندي دقيق است که در اين پژوهش توجه ويژه پژوهشگران بر توازن ميان شرح نظام اطلاعات و مفاهيم سند با تحليل آن بوده است. در بخش شرح هر سند، اهتمام جدي پژوهشگر آن است که با رعايت نگاه و ادبيات خنثي صرفاً به شرح آن‌چه خود از مفاهيم موجود دريافت نموده بپردازد. هم‌چنين در بخش تحليل، با استدلال و نظام ارجاعات مشخص، به بررسي ابعاد مهم و قابل تأمل آن پرداخته شده است.

بديهي است که اثر فوق به‌عنوان ويرايش اول فرآيند شناخت اسناد بين المللي محسوب مي‌شود. لکن تمرکز بر آن و فهم مهره‌هاي اصلي و فرعي هر بخش موجب باز شدن ذهن مخاطبان در طراحي براي مقابله با « هجوم اسناد بين‌المللي» خواهد شد.

1. . کتاب تاريخ، فرهنگ و هنر ترکمان،مصطفوي،اسدالله، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چاپ 1384، صفحات 149 و 150 [↑](#footnote-ref-1)
2. . « هدف اساسى دشمن اين است که در دستگاه محاسباتى ما اختلال ايجاد بکند. دستگاه محاسباتى وقتى دچار اختلال شد، از داده‌‌هاى درست، خروجى‌‌هاى غلط به‌‌دست خواهد آورد؛ يعنى تجربه‌‌ها هم ديگر به درد او نخواهد خورد. وقتى دستگاه محاسباتى خوب کار نکرد، درست کار نکرد و محاسبه درست انجام نگرفت، تجربه‌‌ها هم ديگر به کار نمى‌‌آيد.»

   بيانات مقام معظم رهبري در ديدار دانشجويان؛ 1/5/1393 [↑](#footnote-ref-2)
3. . « آنچه که من مي‌خواهم اضافه کنم، اين است که اولاً کلمه‌ي «پيشرفت» را ما با دقت انتخاب کرديم؛ تعمداً نخواستيم کلمه‌ي «توسعه» را به کار ببريم. علت اين است که کلمه‌ي توسعه، يک بار ارزشي و معنائي دارد؛ التزاماتي با خودش همراه دارد که احياناً ما با آن التزامات همراه نيستيم، موافق نيستيم. ما نمي‌خواهيم يک اصطلاح جاافتاده‌ي متعارف جهاني را که معناي خاصي را از آن مي‌فهمند، بياوريم داخل مجموعه‌ي کار خودمان بکنيم. ما مفهومي را که مورد نظر خودمان است، مطرح و عرضه مي‌کنيم»

   بيانات مقام معظم رهبري در نخستين نشست انديشه‌هاي راهبردي؛ 10/09/1389 [↑](#footnote-ref-3)