## تعامل دين و حقوق

بدون ترديد با تشكيل هر اجتماع، قدرت نيز به دنبال آن شكل مى گير د و و هر جـا


 اجتماعى سامان يابد و هر كس محدودئ رفتار خويش را را در جامعه بشناسد و و هر هر

 رفتار اعضاى هر جامعه با هم و نيز روابط آنها با متولّيان قدرت و و نماياندن حق و و
تكليف هر كدام نيز به آن بستگى پيدا مى كند.


 نهايیى دو رسالت بز رگ بر دوش دارد:

اخروى و فردى مىیندارند و از هرگونه دخالت دادن ديـن در مسـائل دنـيـيوى و
 ويزه حقوقدانان مسلمان، داشتن طرح جامع و شر يعت كامل براى همd زمــانها و

 قرآن را تشر يعى تر ين منبع آن مى شناسند.


 نفى ارزشهاى نزادى و قومى، همگان را (هرچند در فواصن
 محكم با اخلاق و معنو يات قائل است، منبع تشر يع و قانون گذارى در سطح بشرى (دنيوى) را خدا مى داند. بد ين سبب است كه مسلمانان، اطاعت و عمل به مقررات اجتماعى را به عنوان

 بزر گیى از معارف نظام فكرى اسلام را تشكيل مىددهد. طاز ديدگاه حقوقي اسلام، هم بُعد جسمانى و نيازهاى مادى و تما يالات فـردى انسان مو ضو عيت دارد و هم بُعد روحى و معنوى و حقوق معنوى متناسب بـــا دــا آن مطرح است كه با يد همپاى هم مورد تو جه قرار گيرد.
 كه او را نيازمند تأمين جسم و تغذئُ روح كرده است و حق حقو و اجتماعى او او ريشه در





اوّل، حقّانى كردن قدرت؛ يعنى قدرت با تكيه بـر قــانون، آرامآرام بــه سـمت


پس حقوق در مسير نهادى كردن قدرت، تنها به خلق و ا يجاد نهادهای نـاى حقوقى بسنده نمى كند، بلكه در عين حال به توزيع قدرت در نهادها نـا
مختلف از نوع رسمى و غير رسمى (مدنى) نيز مى پر دازد.
 شخص و چه نهادى عهدهدار تحقّق آن است و آيا همهٔ مردم در تک تک


 در جاى خود بايد مو رد بحث و فحص قرار گيرد. امّا اين نكته بد يهى است كه حقوق، چپ
 و سيلهاى كارآمد براى حما يت از جامعه در برابر قدرت باشد. جامعله به كمكى اين


شهر وندان، سمند بادپاى قدرت را سا سامان مى بخشد و و مهار میى
با تو جه به نقش تعيين كنندهُ حقوق در زندگى انسان و نقش آفر ينى آن در تكار تكامل،
سعادت و تحوّ لات جوامع انسانى از يک سو و پيحیدگى روزافز گسترش نيازهاى فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و تالش مضا عف انسا انسان مدرن براى دست يابى به زواياى ناشناختهٔ ابعاد زندگى از سوى ديخر، بحث ار ار تباط حقوق با با
 مورد تو جه حقوقدانان و عالمان دينى قرار گر گرفته است است امروز كمتر دانشمندى را مى توان سراغ گرفت كه نقش دين را دا در تأمين سعادت و آرامش پا یدار انسانها پذ يرا نباشد. گروهى از حقوقى (لائيسم) قلمرو حقوق رااز عر صؤ دين جدا مى دانند و گسترهٔ دين را فقط در مسائل

$$
\begin{aligned}
& \text { ديگران، او رانا گز ير از ر عايت منافع جمعى مىكند و لازمهٔ زندگى جمعى، توجه به } \\
& \text { وحدت اجتماعى، مصالح بر تر و حفظ منافع عمومى است. } \\
& \text { سردبير }
\end{aligned}
$$



