**سیاستِ فلسفیِ خوشبختی در دیدگاهِ شهید مطهری**

امید شفیعی قهفرخی[[1]](#footnote-1)

**چکیده**: توصیف و پی‌جوییِ خوشبختی و سعادتِ بشر داعیۀ مکاتبِ گوناگون و مناقشاتِ مابینِ آنها بوده است. با توجه به جایگاهِ شهید مطهری در ارائه و ایضاحِ مبانیِ فکریِ انقلابِ اسلامیِ ایران، این نوشتار با روشِ تحلیلی به بررسیِ انگارۀ خوشبختی در بن‌مایه‌هایِ فلسفۀ سیاسیِ استاد مطهری، یا به تعبیری سیاستِ فلسفیِ خوشبختی، پرداخته است. سیاستِ فلسفیِ خوشبختی سؤالاتِ بنیادی‌یی هستند که از مکاتب و ایدئولوژی‌هایِ موجود برمی‌خیزند، و خود تحتِ رژیم‌های فکری و فرهنگیِ بزرگتری ـ مانندِ مدرنیته، اسلام و غیرهم ـ رشد و نمو یافته‌اند. سیاستِ فلسفیِ خوشبختی که پیوندِ وثیقی با تعیینِ ماهیتِ خوشبختی (و نسبتِ زندگیِ خوب و زندگیِ خوش) دارد، ملاحظه‌یی بازاندیشانه پیرامونِ پرسش‌هایِ آزادی، بهروزی، انسجام و یکپارچگی است و نشان می‌دهد که در هر ایدئولوژی، خوشبختیِ فردی و جمعی چگونه موردِ ملاحظه قرار می‌گیرند و آیا دولت مجاز است از انگاره‌یی از خوشبختی حمایت کند یا نه. این مقاله به بازخوانیِ آراءِ شهید مطهری در این‌باره و تبیینِ روایتِ ایشان از ارتباطاتِ میانِ خوشبختیِ فردی، اخروی و جمعی، و جایگاهِ عدالت، آزادی و حکومتِ کمال‌گرا می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها: خوشبختی، سعادت، مرتضی مطهری، زندگیِ خوب، حکومتِ اسلامی، فضیلت‌گرایی.

1. . عضوِ هیئتِ علمیِ دانشگاهِ امام صادق(ع)؛ Shafiei@isu.ac.ir. [↑](#footnote-ref-1)