حافظت محيط زیست در اسلام

دکتر عباس اسماعیلی، دکتر محسن رضاییان، دکتر رضا وزیری نژاد، سید ضیاء طباطبایی، زینت سالم

فرشته مهدیان

چکیده

زمینه و هدف: خداوند حکیم، طبیعت را هدفمند و هدفدار خلق کرد و تمام مخلوقات را به لحاظ کمیت و کیفیت به اندازه و مناسب آفریده است. مؤید این جمله، فیضان خداوند در قرآن است که می‌فرماید "ما هر چه آفریدیم به اندامه آفریدیم" و یا در حیات دیگر می‌فرماید که "زیمت که یا هم بگسترده و در آن کوههای عظیم برنهادیم و از آن هرگاه و نبات میان و ویک حکمت برپا نمی‌کنیم". هدف از این مطالب بررسی و تفحص در آیات و روایات اسلامی است که در آن بر روی حفاظت محيط زیست و همچنین نقش حیاتی محيط زیست در درس‌الات انسان، تأکید شده است.

مواد و روش: در این مطالعه موری، مبنا اسلامی موجود در ارتباط با حفاظت محيط زیست، تحت بررسی و موضوع مورد نظر، مورد بحث و تفسیر قرار گرفته است.

یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که جهان بشری، از نمذج دقیقی برخوردار بوده و تمامی مخلوقات در تعادل و تناسب و به اندازه آفریدی شده‌اند و هر یک از اجزاء و عناصر خلق شده، در بین این کره خاکی و در نتیجه در ادامه زندگی انسان نقش دارد. بنابراین، تغییر نتایج و زیان رساندن به هر یک از اجزاء این سیستم عظیم، که در آن همه جز در تعادل و تناسب است، نسبت به خطر افتادن حیات و هم‌سیما می‌گردد. دین مبنا اسلام منشون از توصیه‌ها حفاظت از آنچه که خدا خلق کرده است.

می‌باشد و این به مفهوم حفاظت از زیست گاها مخلوقات با همان حفاظت از محيط زیست است.

نتیجه‌گیری: در یک کلام می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در جوامع اسلامی، مبناست با بهره‌گیری از تمامی امکانات قانونی، اخلاقی و شرعی موجود، از تخریب زیست گره و منابع حیاتی آن جلوگیری کرد.

واژه‌های کلیدی: اسلام، محيط زیست، حفاظت

1. (تویسنده مستند) دانشگاه گوره آموزشی پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
2. دانشگاه گوره آموزشی پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
3. استادیار گوره آموزشی پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
4. مربی و عضو هیات علمی گوره آموزشی پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
5. کارشناس آموزش در پورش، هنرستان فنی و حرفه‌ای مهدی
مقدمه

اسلام، مکتبی جامع است که در تکیه‌های شیعه زندگی می‌کند. این آموزه‌ها به طور کل در درجه ولی در کلام خداوند نبیک و تعالی (قرآن کریم) تعلیق یافته و در درجه یک، در احادیث و روایات که یازما (اعتماد، اطمینان) نموده، نز و دو طریق را خداوند متعال در آن صورت بیشتران می‌فرماید. "در اواحیون و حقائیت" این کتاب آبادی عظیم هیچ شک نبست، سرآورتر بر پریزکاران، هدایت است" بنابراین خداوند از ابتدای کلام خود، قرآن را به عنوان یک راهنمای کتاب زندگی معرفی کرده است. این آیات، کلیه را به اندیکاتور آمدن راه باور را تشکیل می‌دهند و از آن آموزه‌ها در رابطه با انسان و محتوی پرورشناوری است. این کتاب از آیات کلام خداوند هم چنان خیال و هم کافی مناسب و به اندیش آفرینه است از آیات نسبت بر اساس اثبات آن‌ها، از این آیات کلام خداوند در انسان نمی‌تواند مردم همواره دوام خیال داشته و نمی‌تواند به خاطر عدم اطمینان و عدم حیاتی و مهیج زیست تاکید شده است، تا از آن‌ها بدین‌روایتی تغییر نیاورد و زبان رساندن به یک از اجزای محتوای زیست به خطر افتادن حیات و هستی گردد و منجر به نابودی منابع حیاتی و در نتیجه نابودی اشرف‌العلوم، معنی خود انسان می‌گردد.

[۱] وروت نایپاها و آلودگی‌ها در این عالم هستی، که خداوند در آن نظم خاصی قرار داده است، باعث به هم خود و نظم بر آن می‌شود. خداوند در آیه ۱۲ سوره محمد به این‌نکته تأکید می‌نماید که هنگامی که چیزی را در این دنیا بیوزد، به‌دنبال اندیشه، پی هدف می‌رسد. این‌دست خلق نتیجه می‌گردد. بنابراین مصنف ماسب از عناصر محتوای زیست به‌بیان به‌اندازه نیاز، در حد اعتبار باشند طوری که توزیع مابین امکانات محتوایی که خداوند بارز تعلیق در اختیار ما قرار داده، برای یکی می‌فرماید و در حق دیگر موجودات نیز هم‌ونهای در نظر گرفته شود، اما

ویژه‌ناهی اولین همایش به‌دشت در آموزه‌های پیام اعظم (ص) دوره ۵، زمستان ۸۵

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
یوزنامه اولین همایش بهدشت در آموزشهای پیام‌آموز (ص) دوره ۴، زمستان ۸۶
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
حفاظات محیط زیست در اسلام

است و این نشان دهنده طراحي و نظم بدون عيب و نقص عالم هستي، توسط خلاق اوتست.[۶] حمین در آيه ۵۷ سورة الاعراف آمده: "اوتست که بادها ن پیشاییتی (آیین) رحیم با نغشت و نمک و نه متوسط خلاق است، در که مطلب محتویاتی است، دلیل مصونیتی که برهم کنش و عظامت بازیابی است، گیاهان با استفاده از تور خوشید و منابع موجود در خان و آن، به عوان تولید گذشته واقع در عالم خلق، محتویات می‌شود.[۴] طوری که خداوند منعه در آیات ۳۲-۲۷ سورة غیب چنین می‌فرماید: "پس انسان باید به خواشتش با تأمل بینگردد، ما از آسمان! آب فراوان، فرو رخته، سبز زمین را (آیین) صورتی سودمند از هم شکافته‌اند. پس در آن دانه‌های فراوان، انگور، سبزیجات، زنبور، درخت خرم و بوستان‌های پر از درخت نوار و بزگ چراگاه روبان‌بندی، نا مانع برخوداری شما و دامنه‌نشینان شد. علیه آن، گیاهان در حفاظات و عقلی‌کردن از فرسایش خاک (که به وسیله آب و باد بر فراخ دردید، تنش و بسیر زیادی دارند. آن‌ها باعث مسالمت شدن آب و هوای زمین و ترین طور مقدار زیادی رایی را برای راحتی و عمل نفس ساز موجدازی، تولید و انواع اندازه‌گیری اهمیت و نقش گیاهان در تشکیل سیستم‌های از موارد معنی (نیتریفیک) و گاز، منشی شده است.[۴] خداوند متعال در قران کریم (سوره الفیpping، آیات ۲۷-۲۴) می‌فرماید: "به من خیر دهد انگیزه که فرو رخت، آیا این درخت را به وجود اورادی با به وجود اورادی با (ما) را به وسیله گذشته و منابع فرآیندنی در این طرح مطلب، چنین می‌گوید: "خلق الا نناس من صمای کالاغرام" انسان را از گل خشک‌پیک و چون سفال نکنده، خداوند تبرک و علیک، زمین (پوشش خاک) را به عنوان "فرشی گسترده" معرفی کرده است که ابنا بشر در آن سکتی میده و از نعمت اورادی آن، بی‌خسارت در صلح، قران، کوحا (انگلیزی) می‌داند که منظور آرامش انسان، ذهن از لرزش‌ها بزاد، که این مطلب در آیه ۲۷ سورة الاعراف، المثالی که هست؛ انت برحور (وکردن) از وکردن آن صوره استوده، اورادی تا زمین آن، تعیین که فراخ و گشایش، قرار دادیم که اسو سبیله خود راه یابد.

گیاهان و حیوانات: خلق تشکیل و ترکیبی در اهمیت

فوق العاده زیاد گیاهان و حیوانات، برای طبیعت‌شناسی وجود ویژگی‌های اولین همبستگی با آموزه‌های پیام اعظم (ص) در دوره ۵، زمستان ۵۶ مجله دانشگاه علوم پرینسیپ رفسنجان
نتیجه‌گیری

به طور کلی، بشر به عنوان خليج‌خدا بر روی زمین، مسئولیت حفظ و حراست از منابع طبیعی را به عهده دارد. از نوع انسان، به هیچ وجه نمی‌تواند که محیط زیست خوش‌گذری را تخریب کند. بنابراین زندگی انسان روی کره زمین، تابع با مستندی می‌باشد که اگر روی از عهدت آن، به خوی نوای، مورد تشویق و در غیر صورت، مورد تنبلی قرار می‌گیرد [۱۲]. این ۱۴۵ ساله انقلاب، در همین رابطه است: "گزارنده بشر، منابع طبیعی را مدارک ذی‌مانیم، از زندگی پهناوری برخوردار می‌شود و اگر آن‌ها این منابع را مورد تخریب قرار دهد، بدون هیچ گونه تنبلی به دنبال اکسوزه‌آمد" [۱۳]. خواهد، به اینبار برخوردار می‌شود، که اگر ترتیب و منابع محیط زیست، انسان مسئول، انسان است که قدر محیط زیست پروپانی خوش‌گذری را به خوی نوای داشته و آن را مورد مدارک ذی‌مانیم و از آن، به نحو‌های به‌پردازی نماید [۱۳۰۲]. دریک کلام می‌تواند چنین نتیجه‌گیری کرد که در جوامع اسلامی، می‌بایست با بزرگتریاز تمامی مکان‌های قانونی، اخلاقی و شریعی موجود از تخریب زیست کره و منابع حیاتی آن جلوگیری کرد.

منابع


[۵] مجاهد قیروز محیط زیست از دیدگاه اسلام، مجموعه مقالات محیط زیست، ۱۳۸۸، ص ۴۲۹–۴۳۱.
[۶] اخطار و حمایت منابع طبیعی از دیدگاه قرن گرانه و احتمال، مجموعه مقالات محیط زیست، ۱۳۸۲، ص ۴۲۹–۴۳۱.
[۷] معین زهرا، حسینی میر اکرم، از دیدگاه اسلام، مجموعه مقالات محیط زیست، ۱۳۸۸، ص ۴۲۹–۴۳۱.
[۸] میررضا بهشتی، حسن انجمن منابع آب و خاک از دیدگاه اسلام، مجموعه مقالات محیط زیست و حفاظت محیط زیست، ۱۳۸۸، ص ۴۲۹–۴۳۱.


