چکیده

بدعت از دیدگاه شهید مطهری رحمت الله علیه

بدعت در لغت به معنای کاری نو و بی سابقه است و در اصطلاح به معنای (ادخال ما لیس من الدین فی الدین) است یعنی نسبت دادن چیزی به دین، در حالی که در واقع جزء دین نیست و علت استعمال واژه بدعت این است که شخص از پیش خود، آن را ابداع نموده است. مفهوم بدعت مقابل سنت به کار می رود که به معنای آموزه هایی است که در قرآن و روایات پیامبر-صلوات الله علیه- و دیگر معصومین -علیهم السلام- آمده است. علمای شیعه هر چه را که مصداق بدعت باشد، حرام می دانند و این امر را از از ضروریات دین اسلام دانسته و حتی آن را از مصادیق گناهان کبیره شمرده اند؛ در صورتی که شهید مطهری – رحمت الله علیه- نظری متفاوت ارائه کرده و حکمی کلی پیرامون بدعت نداده و آن را به دو دسته تقسیم کرده است؛ بنابر عقیده شهید مطهری بدعتی حرام است که به صورت ذاتی امری مذموم باشد و در مقابل با استنباط از آیه ۲۷ سوره مبارکه حدید و شأن نزول آن، معتقد است که اگر بدعتی ممدوح باشد، می تواند مطابق رضای خداوند قرار بگیرد فلذا در این نگاره به بحث و بررسی این موضوع با محوریت بدعت ممدوح از دیدگاه شهید مطهری در جهت نقد سبک زندگی امروزه مردم در ساحت اجتماع که برگرفته از فرهنگ قومی و ... است و متناقض با شریعت نیست، پرداخته شده است.

شرح حال علمی نویسندگان

۱.ناهید زارعی

-کارشناس روانشناسی

-دانش آموخته حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

-بینش پژوه سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری

-مدرس آثار شهید مطهری

-عضو هسته علمی بسیج دانشجویی پیرامون موضوع زن

-مربی تربیتی اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان

۲.سمیه زنگنه

-دانش آموخته حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

-بینش پژوه سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری

-قرآن پژوه سطح یک تجوید در جامعه القرآن

-تحصیل در رشته حسابداری

-مربی تربیتی اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان

-فعالیت در بسیج دانشجویی