بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع مقاله : جایگاه ازدواج در اسلام

\*\*\*سید عارف اردستانی\*\*\* دکتر بمانعلی دهقان منگآبادی- دانشیار دانشگاه یزد

رشته تحصیلی : نهج البلاغه- اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد تلفن همراه دانشجو : 09366822153

دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یزد - ورودی مهرماه 97

[Arefardestany68@gmail.com](mailto:Arefardestany68@gmail.com) آدرس ایمیل :

[Dehghan@barid.com](mailto:Dehghan@barid.com) آدرس ایمیل (نویسنده دوم) :

**چکیده**

نکاح یا ازدواج قراردادی است که برای تشکیل خانواده و ادامه زندگی مشترک بین زن و مرد برابر موازین قانونی و شرعی بسته می شود و پس از آن حقوق و تکالیفی ایجاد می کند. نظر مراجع تقلید در رابطه با ازدواج این است که آن را از مستحبات دین می دانند، اما در صورتی که فرد مرتکب گناه یا فعل حرام شود، جزو واجبات خواهد بود. در کلام رسول گرامی اسلام (ص) نکاح و ازدواج به عنوان سنت نبوی معرفی می شود که در صورت روی گردانی از سبیل و طریق پیامبر اکرم (ص) دیگر از جمله مسلمانان واقعی به حساب نمی آییم. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم به صراحت اعلام می کند که فقر و نداری نمی تواند عاملی برای مجرد زیستن و خودداری از ازدواج و تشکیل خانواده باشد؛ و این که به مرد و زن فقیر وعده الهی داده شده که مورد لطف و فضل پروردگار قرار می گیرند. آیات قرآن کریم و احادیث معصومین (ع) همگی بر این اصل تأکید دارند که ازدواج و تشکیل خانواده در پیشگاه پروردگار از با فضیلت ترین و محبوب ترین اعمال دانسته شده و در دین مبین اسلام از ارزش و جایگاه والایی برخوردار است. همچنین دین اسلام نسبت به امر ازدواج توصیه مؤکد نموده که اصل قناعت و ساده زیستی در آن رعایت شود و مخالفت خود را با هرگونه تجملات، توقعات و انتظارات بی پایه و اساس به صراحت اعلام می دارد.

**واژگان کلیدی :** ازدواج ، زن ، مرد ، خانواده ، اسلام

**مقدمه**

هدف از خلقت انسان ها، رسیدن آن ها به کمال و سعادت جاودانه در زندگی دنیوی و اخروی می باشد؛ در این میان پیوند مقدس ازدواج می تواند سبب رشد و تعالی افراد به حساب آید که برای وصول آدمیان به کمال و خوشبختی نقش کلیدی و تأثیرگذار را ایفا می نماید. بدین منظور اهمیت این موضوع برای جوامع مختلف، اعم از اسلامی و غیر اسلامی تبیین و قطعی می شود.

مسئله ازدواج و زناشویی از جمله مسائل مهم و اساسی در تشکیل خانواده و ادامه نسل بشر بوده و در میان تمام اقوام و ملل و در تمامی زمان ها و مکان ها وجود داشته است. (نوابی نژاد، 1379 : 38)

ازدواج یکی از بهترین نیازهای آدمی است که دین اسلام به آن اهمیت فراوانی و آن را از بهترین سنت های دینی شمرده که مایه برکات بی شماری است. (میرسندسی، محمدی قلعه سفیدی، 1389)

اهمیتی که اسلام برای ازدواج و خانواده قائل شده در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است. لذا همه قوانین و مقررات و برنامه های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. (میرسندسی، محمدی قلعه سفیدی، 1389)

ازدواج، استحکام و قوای شخصیتی زن و مرد و در عین حال ارتقای روحی، معنوی و آرامش روانی فرد را به دنبال دارد. همچنین موجب بهداشت روحی و روانی یک جامعه و حاکمیت عفاف و حس مسئولیت پذیری می گردد. (همایون فرد، سجادی، 1389)

حال که می بینیم پیوند مقدس ازدواج می تواند به عنوان سرچشمه خوبی ها و فضیلت ها قرار گیرد، شایسته است که نسبت به این امر مهم و حیاتی بیشتر از گذشته عنایت و توجه داشته باشیم.

**مفهوم ازدواج**

در کتاب ترمینولوژی حقوق «ازدواج یا نکاح» چنین تعریف شده است :

«عقدی است که به موجب آن مرد و زن لا اقل بر نفی محرومیت جنسی یا علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانونا با هم متحد می شوند.» (جعفری لنگرودی، ص 721)

نکاح قراردادی است که برای تشکیل خانواده و ادامه زندگی مشترک بین زن و مرد برابر موازین قانونی و شرعی بسته می شود و پس از آن حقوق و تکالیفی ایجاد می کند. به همین جهت در قرآن و احادیث ائمه اطهار علیهم السلام به مردان توصیه گردیده که با زنان پاک و عفیف ازدواج نمایند. (نوابی نژاد، 1379 : 38)

کلمه «زوج» با مشتقاتش هشتاد و یک مرتبه و لفظ «نکح» نیز بیست و سه بار در قرآن کریم تکرار شده است. (فؤاد عبدالباقی، ص 334 و 718)

**اهمیت ازدواج**

ازدواج در رساله مراجع گرامی، حکم اولیه آن از مستحبات دین مبین اسلام است. «ازدواج از مستحبات است و اگر کسی بترسد که با ترک ازدواج به حرام بیفتد، ازدواج بر او واجب است.» (مکارم شیرازی، 1385، ص 390)

همان طور که نماز، روزه و واجبات دیگر برای هر فردی لازم الإجرا است، ازدواج هم برای این که او را از گناه حفظ نماید، ضرورت پیدا می کند. اما متأسفانه در جامعه اسلامی خودمان اهمیتی برای این امر قائل نیستیم؛ حتی سخت گیری های بی مورد و بی اساسی نسبت به آن داریم. جای تأمل و تفکر دارد که چطور می شود خالق هستی ازدواج را برای انسان ها امری ضروری و واجب بداند، اما ما انسان های ناآگاه با پرداختن به مادیات و دامن زدن به مشکلات احتمالی نسبت به این موضوع بی تفاوت باشیم.

رسول خدا (ص) می فرماید : «نکاح و ازدواج از جمله سنت من است و کسی که از سنت من اعراض کند و روی برگرداند از من نیست.» (مجلسی، 1403، ج 68، ص 219)

با توجه به حدیث ارزشمند رسول گرامی اسلام (ص) اگر در مقام عمل از سنت نبوی (ازدواج) تبعیت داشته باشیم، می توانیم خود را مسلمان واقعی بدانیم؛ در غیر این صورت هیچ سنخیتی با آن حضرت نخواهیم داشت، حتی اگر به لحاظ اسمی، عرفی و ارثی مسلمان باشیم!!!

**ازدواج در اسلام**

**1- ترغیب اسلام در ازدواج**

قال الله تعالی : «وأنکحوا الأیامی منکم و الصالحین من عبادکم و إمآئکم إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم»

«زنان و مردان مجرد و غلام و کنیزهای شایسته تان را همسر دهید؛ اگر فقیر باشند، خدا از لطف خود بی نیازشان می گرداند؛ خداوند بخشنده و دانا است.» (سوره نور، آیه32)

با توجه به این آیه شریفه افراد فقیر هم باید به فکر ازدواج و تشکیل زندگی باشند و به وعده الهی، ایمان و اعتقاد پیدا کنند و از مشکلات نهراسند. در جامعه اسلامی ما، چه افراد پست و فرومایه ای هستند که ازدواج را منحصر در افراد ثروتمند می دانند و در این زمینه به افراد مستمند توجهی ندارند.

قال رسول الله (ص) : «ما بنی بناء فی الإسلام أحب إلی الله من التزویج»

«هیچ بنایی در اسلام نزد خدا محبوب تر از ازدواج نیست.» (من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 383، ح 4343 ؛ مکارم الأخلاق، ص 196 ؛ وسائل الشیعه، ج 20، ص 14، ح 24901)

با توجه به این حدیث ارزشمند اگر آدمی به هر موفقیت و سعادتی در زندگی خود دست یابد، اما مجرد و بی همسر باشد، توفیقات او از ارزش و اهمیت چندانی برخوردار نخواهد بود. پس مهم ترین هدف افراد در زندگی دنیوی باید ازدواج به موقع و معقولانه باشد.

**2- واسطه گری در ازدواج**

« و قال الکاظم (ع) : «ثلاثة یستظلون بظل عرش الله یوم القیامة یوم لا ظل إلا ظله : رجل زوج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو کتم له سِّراً»

«امام کاظم (ع) : سه کس روز قیامت روزی که جز پناه عرش سایه ای نیست، در سایه عرش الهی هستند : 1- کسی که برادر مسلمانش را زن دهد. 2- کسی که خادمی برای او تهیه کند. 3- کسی که سِّر برادرش را فاش نکند. (الخصال، ص 141، ح 162 ؛ وسائل الشیعه، ج 20، ص 45، ح 24995)

اهمیت واسطه گری در امر ازدواج با توجه به کلام امام معصوم (ع) تبیین و قطعی می شود؛ پس قبل از این که به عبادت ها و مناجات های طولانی بپردازیم، باید نسبت به همسر دادن جوانان جامعه احساس مسئولیت بیشتری داشته باشیم؛ که در این صورت عبادت و بندگی ما مورد قبول حق تعالی خواهد بود و از اجر و ثواب بیشتری در این خصوص بهره مند خواهیم شد.. در بحث برطرف کردن نیازهای جوانان جامعه می توان از الگوهای ارزشمند و ناب اسلامی بهره جست، تا نتایج سودمند و بهتری در این زمینه حاصل گردد :

«لا یستقیم قضاء الحوائج إلّا بثلاث : باستصغارها لتعظم و باستکتامها لتظهر و بتعجیلها لتهنؤ.»

«برآوردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر به سه چیز : کوچک شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن تا خود آشکار شود و شتاب در برآوردن آن، تا گوارا باشد. (نهج البلاغه، ترجمه دشتی، 1391، حکمت 101، ص 460)

**3- ازدواج سبب افزایش روزی**

و قال إسحاق بن عمار : قلت لأبی عبدالله (ع) : الحدیث الذی یرویه الناس حق أن رجلا أتی النبی (ص) فشکا إلیه الحاجة، فأمره بالتزویج... حتی أمره ثلاث مرّات؟ فقال (ع) : «نعم، هو حق» ثم قال : «الرزق مع النساء و العیال»

إسحاق بن عمار گوید : به حضرت صادق (ع) عرض کردم : مردم می گویند شخصی خدمت رسول الله (ص) از تنگدستی شکوه کرد. حضرت فرمود : «زن بگیر». مرتبه دوم شکایت کرد، باز فرمود : «زن بگیر». تا سه مرتبه، این حدیث صحیح است؟ فرمود : «آری، صحیح است، روزی با زن و فرزند همراه است.» (الکافی، ج 5، ص 330، ح 4 ؛ وسائل الشیعه، ج 20، ص 44، ح 24990)

متأسفانه در جامعه اسلامی ما، افراد تهی دست برای تشکیل زندگی با محدودیت و ممنوعیت رو به رو هستند؛ دیدگاه اکثر خانواده های ایرانی این است که شغل، منزل شخصی و درآمد بالا حداقل شرایط یک فرد برای ازدواج می باشد؛ که بیشتر جوانان در این خصوص با مشکل مواجه هستند؛ یا این که در آینده و با تأخیر بسیار زیادی موفق به احراز شرایط فوق می شوند که در این صورت طراوت و شادابی جوانی را از دست داده و گرفتار بیماری های روحی و جسمی خواهند بود.

قرآن کریم و اهل بیت (ع) به صراحت اعلام می دارند که ازدواج و تشکیل زندگی می تواند سبب افزایش رزق و روزی شود، اما انسان های مسلمان نما و نادان کاملا برخلاف قرآن و حدیث تفکر و عمل می نمایند. چنین چیزی واقعیت دارد که افراد متدین و مؤمن جامعه ما، به ظاهر یا اتفاقی مسلمان و شیعه لقب گرفته اند، اما در رفتار و عمل به راحتی انسانیت و جوانمردی را زیر پا می گذارند.

وظیفه ما این است که در مقابل این وضعیت نابسامان جامعه سکوت نداشته باشیم و با عزمی راسخ و هدفمند تحول، انقلاب فکری و فرهنگی را در جامعه خویش به انجام رسانیم.

**4- بهترین و بدترین مردان و زنان**

قال النبی (ص) : «من سَّرَه أن یلقی الله طاهراً مطهراً فلیلقه بزوجة»

پیامبر اکرم (ص) : «هر که خواهد خدا را پاک و پاکیزه ملاقات کند، هنگام مرگ متأهل باشد.» (من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 385، ح 4354 ؛ وسائل الشیعه، ج 20، ص 43، ح 24986)

فاصله زمانی که ما نسبت به پیامبران و امامان خود داریم، بسیار قابل توجه می باشد، که می تواند وضعیت و شرایط متفاوتی را برای ما تعیین کند. متأسفانه در جامعه فعلی ما، امر ازدواج از ارزش و اهمیت چندانی برخوردار نیست، که افراد نسبت به این کلام نورانی محبوب ترین خلق خدا، اهتمام لازم را داشته باشند؛ و این که بحث ازدواج جوانان جامعه امری پیچیده و دربردارنده مسائل و مشکلات فراوان می باشد؛ که حتی اگر در این وضعیت نامطلوب اقتصادی و فرهنگی جامعه، ازدواجی هم صورت بگیرد، آرامش مورد نظر حاصل نخواهد گردید.

**5- بهترین انتخاب**

و قال (ع) : «أعظم النساء برکة أیسرهن مؤونة»

«پر برکت ترین همسران، زنی است که هزینه اش کمتر باشد.» (روضة الواعظین، ج 2، ص 375 ؛ مستدرک الوسائل، ج 14، ص 162، ذیل ح 16384)

با توجه به این حدیث، اکثر ازدواج هایی که در جامعه اسلامی ما صورت می گیرد، برکت و ارزش چندانی ندارد؛ دلیل آن هم این است بجای این که آرامش روحی و روانی طرفین به عنوان هدف اصلی ازدواج مطرح شود؛ مواردی از قبیل حرص، طمع، زیاده خواهی، چشم و هم چشمی و تلاش برای بدست آوردن هرچه بیشتر کالاهای فریبنده دنیا به عنوان دغدغه اصلی زندگی مشترک قرار می گیرد و خیر و برکت زندگی را به تشویش و نگرانی مبدل خواهد نمود.

**6- مهریه**

قال النبی (ص) : «أفضل نساء أمّتی أصبحهن وجها و أقلهن مهرا»

«بهترین زنان امّت من، زنی است که زیباییش بیشتر و مهرش کمتر باشد.» (الکافی، ج 5، ص 324، ح 4 ؛ تهذیب الأحکام، ج 7، ص 404، ح 1615 ؛ وسائل الشیعه، ج 20، ص 31، ح 24948)

و قال علی (ع) : «لا تغالوا فی مهور النساء فتکون عداوة»

«مهرها را سنگین نگیرید که مایه دشمنی خواهد شد.» (دعائم الإسلام، ج 2، ص 221، ح 826 ؛ مکارم الأخلاق، ص 237 ؛ وسائل الشیعه، ج 21، ص 252، ح 27022)

و عن الرضا (ع) : «إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاور مهرها مهر السنة و هو خمس مأة درهم؛ فعلی ذلک زوج رسول الله (ص) و تزوج نساءه»

«به هنگام ازدواج مواظب باش مهر از مهر السنة (پانصد درهم) تجاوز نکند؛ که این مهر دختر پیامبر (ص) و زنان آن حضرت است. (فقه الرضا، ص 234 ؛ بحارالأنوار، ج 100، ص 250، ح 19)

دین تجویز پزشک برای فرد بیمار است : متأسفانه پس از گذشت هزار و چهارصد سال هنوز مشاهده می شود که همچنان مردم و ملت مسلمان در جاهلیت محض به سر می برند و برای بیداری از خواب غفلت و دوری از سرافکندگی عاجز مانده اند. به قول اکثر خانواده های ایرانی مهریه زیر چند صد سکه امکان پذیر نیست و از وجوب مهریه به پشتوانه زندگی تعبیر می کنند؛ بنده تا الآن هیچ مطلبی در متون اسلامی درباره این که مهریه پشتوانه زندگی است، نیافته ام!!!

وقتی که به خانواده های ایرانی در جامعه مطرح می کنیم که چنین چیزهایی در دین نیست و در این رابطه احادیث را برایشان بازگو می کنیم، آن ها می گویند ما باید از عرف جامعه خودمان تبعیت و پیروی کنیم؛ پس در حال حاظر هم احکام اسلامی بحث مورد نظر هست و هم عرف جامعه مطرح می شود :

«لبس الإسلام لبس الفرو مقلوبا» «اسلام را چون پوستینی واژگونه می پوشند.» (نهج البلاغه، ترجمه دشتی، 1391، خطبه 108، ص 142)

حضرت علی (ع) در این خطبه ویژگی یاد شده را به بنی امیّه نسبت می دهد که بر صراط مستقیم نیستند و چراغ هدایت یعنی اسلام را دگرگون نموده اند؛ با توجه به این بحث برخی از مردم جامعه اسلامی خودمان هم بی شباهت به بنی امیّه نخواهند بود!!!

یکی از عوامل گمراهی از منظر قرآن کریم پیروی و تبعیت از نیاکان می باشد :

«و إذا قیل لهم اتبعوا مآ أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه ءاباءنا أو لو کان الشیطان یدعوهم إلی عذاب السعیر»

«و هنگامی که به آنان گفته شود : از آیینی که خدا نازل کرده است پیروی کنید، خواهند گفت : چنین نمی کنیم، بلکه پیرو سنتی خواهیم بود که پدرانمان را بر آن یافته ایم. آیا بر پیروی از پدرانشان اصرار دارند، هرچند شیطان آنان را بدین پیروی به سوی عذاب آتش فرا خوانده باشد؟» (سوره لقمان، آیه 21)

«یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا أطعنا الله و أطعنا الرسولا \* و قالوا ربنا إنّا أطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبیلا»

«آن روز که صورت هایشان در آتش زیر و رو می شود، می گویند : ای کاش خدا را فرمان می بردیم و از پیامبرش اطاعت می کردیم \* و خواهند گفت : پروردگارا، ما از سران و کهنسالان خود پیروی کردیم و آنان ما را از راه راست به گمراهی کشاندند.» (سوره احزاب، آیه 66 و 67)

«و إذا قیل لهم اتبعوا مآأنزل الله قالوا بل نتبع مآ ألفینا علیه ءابآءنا أو لو کان ءاباؤهم لا یعقلون شیئا و لا یهتدون»

«و چون به آنان گفته شود : کتابی را که خدا فرو فرستاده است پیروی کنید، می گویند : نه، بلکه از آیینی که پدرانمان را بر آن یافته ایم، پیروی می کنیم. هرچند پدرانشان چیزی نمی دانستند و به راه راست هدایت نیافته بودند.» (سوره بقره، آیه 170)

«و إن تطع أکثر من فی الأرض یضلوک عن سبیل الله إن یتبعون إلا الظن و إن هم إلا یخرصون»

«بیشتر کسانی که در زمین اند، شایسته پیروی نیستند؛ پس اگر از آنان پیروی کنی تو را از راه خدا گمراه می کنند، زیرا آنان جز از گمان پیروی نمی کنند و در شناخت معارف الهی تنها به حدس و تخمین اکتفا می کنند.» (سوره انعام، آیه 116)

متأسفانه در جامعه اسلامی خودمان مردم براساس سنت ها و آداب و رسوم جاهلانه عمل می نمایند و زشت تر و عجیب تر این که برخی از مسلمانان هیچ توجه و اعتنایی نسبت به منابع اسلامی (قرآن و حدیث) ندارند. اگر تأملی نسبت به کشورهای غیر اسلامی داشته باشیم، در برخی از این جوامع نظاره گر خواهیم بود که رفتار و عملکرد آن ها شباهت بیشتری به آموزه های اسلامی دارد و این جنبه را می توان به آموزش و فرهنگ سازی صحیح و مناسب مسئولین آن کشور دانست.

متأسفانه با مطالعه تاریخ مشاهده می کنیم مسلمانان با این که کامل ترین دین را در اختیار داشته اند، اما نسبت به برخی از کشورهای غیرمسلمان از جایگاه و پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار نبوده و در شؤون مختلف زندگی اجتماعی و فردی با کاستی ها و کمبودهای جدی رو به رو هستند :

«الله الله فی القرآن، لا یسبقکم بالعمل به غیرکم»

«خدا را خدا را ! درباره قرآن، مبادا دیگران در عمل کردن به دستوراتش از شما پیشی گیرند.» (نهج البلاغه، ترجمه دشتی، 1391، نامه47، ص 398)

اگر آمار زندانیان مهریه را تحلیل و بررسی کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که اصلا مهریه سنگین ضامن دوام و بقای زندگی نخواهد بود و برعکس پایه های زندگی مشترک را برای رسیدن به مال و ثروت دنیوی سست و متزلزل خواهد نمود.

چه بسیارند افرادی که به خاطر توقعات، انتظارات نامعقول و مهریه های سنگین تن به ازدواج نمی دهند و زندگی مجردی را تا پایان عمر خویش برمی گزینند. چه خوب خواهد بود که مردم کشورمان با وحدت و همدلی ریشه این تفکرات جاهلانه و خانمان سوز را نابود سازند و در مسیر اعتلا و پیشرفت فرهنگ و زندگی اجتماعی فرزندان این مرز و بوم متحد گردند.

حضرت علی (ع) در کتاب گرانقدر نهج البلاغه در بحث جهل و نکوهش از آن می فرماید :

«و إن أظلم علیه أمر اکتتم به لما یعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء و تعج منه المواریث. إلی الله أشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا، لیس فیهم سلعة أبور من الکتاب إذا تلی حق تلاوته و لا سلعة انفق بیعا و لا أغلی ثمنا من الکتاب إذا حرف عن مواضعه و لا عندهم أنکر من المعروف و لا أعرف من المنکر!»

«اگر حکمی را نداند آن را می پوشاند تا نادانی او آشکار نشود؛ خون بی گناهان از حکم ظالمانه او در جوشش و فریاد میراث بر باد رفتگان بلند است. به خدا شکایت می کنم از مردمی که در جهالت زندگی می کنند و با گمراهی می میرند؛ در میان آن ها کالایی خوارتر از قرآن نیست، اگر آن را آن گونه که باید بخوانند و متاعی سودآورتر و گران بها تر از قرآن نیست، اگر آن را تحریف کنند و در نزد آنان چیزی زشت تر از معروف و نیکوتر از منکر نمی باشد.» (نهجالبلاغه، ترجمه دشتی، 1391، خطبه 17، ص 40)

همچنین امام علی (ع) مبارزه و برخورد منطقی با جهل و نادانی را امری ضروری و حیاتی می پندارد :

«فإن أشکل علیک شیء من ذلک فاحمله علی جهالتک، فإنّک أول ما حلقت به جاهلا ثم علمت و ما أکثر ما تجهل من الأمر و یتحیر فیه رأیک و یضل فیه بصرک ثم تبصره بعد ذلک!»

«اگر درباره جهان و تحولات روزگار مشکلی برای تو پدید آمد، آن را به عدم آگاهی ارتباط ده؛ زیرا تو ابتدا با ناآگاهی متولد شدی و سپس علوم را فرا گرفتی و چه بسیار است آن چه را که نمی دانی و خدا می داند، که اندیشه ات سرگردان و بینش تو در آن راه ندارد، سپس آن ها را می شناسی.» (نهج البلاغه، ترجمه دشتی، 1391، نامه 31، ص 374)

**نتیجه گیری**

نتایجی که از این پژوهش می توان استخراج کرد شامل موارد ذیل می باشد :

1- متون اسلامی تأکید دارند که افراد باید نسبت به ازدواج جوانان در جامعه احساس مسئولیت داشته باشند و در جهت آشنایی زوجین وساطت نمایند.

2- با تأمل و تفکر در آیات و روایات، افراد مجرد جامعه می توانند بوسیله ازدواج و تشکیل خانواده رزق و روزی خود را توسعه دهند.

3- به خاطر ترس از فقر نباید نسبت به امر ازدواج بی تفاوت بود و بی جهت آن را به تأخیر انداخت.

4- با توجه به ضرورت و وجوب ازدواج به موقع برای جوانان، نباید به جنبه های مادی و مسائل حاشیه ای پیرامون آن پرداخت.

5- اهتمام و توجه ویژه به امر مقدس ازدواج بر هر فرد مسلمانی واجب و ضروری خواهد بود.

6- با توجه به این که قرآن و احادیث هدایتگر انسان ها می باشند، نباید از سنت ها و عرف جامعه تبعیت نمود.

7- با توجه به وضعیت نامطلوب جامعه در زمینه ازدواج، باید تحول فکری و فرهنگی را در آن بوجود آورد و گسترش داد.

8- با توجه به تحلیل و بررسی که پیرامون بحث ازدواج صورت گرفت، فقر فرهنگی از فقر اقتصادی در این زمینه به مراتب خطرناک تر خواهد بود.

**منابع**

**قرآن کریم**

**نهج البلاغه**، ترجمه محمد دشتی، 1391، قم، انتشارات پیام مقدس

**بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار**؛ المولی محمد باقربن محمد ثقفی المجلسی المعروف بالعلّامة المجلسی (ت1110 ق)، طبعة مؤسسة الوفاء ، بیروت 1404 ق.

**تهذیب الأحکام**؛ أبوجعفر محمدبن الحسن المعروف بالشیخ الطوسی(ت 460 ق)، تحقیق السید حسن الموسوی الخرسان، دارالکتب الإسلامیة، طهران 1365 ش.

**الخصال**؛ أبوجعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ق)، تحقیق علی اکبر الغفاری، مؤسسة النشر الإسلامی، قم 1403 ق.

**دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام**؛ أبوحنیفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیّون التمیمی المغربی (ت363 ق)، تحقیق آصف بن علی أصغر الفیضی، دارالمعارف، القاهرة 1385 ق.

دکترجعفر لنگرودی، محمد جعفر، **ترمینولوژی حقوق**

**روضة الواعظین**؛ محمدبن الحسن بن علی الفتّال النیسابوری (ت 508)، منشورات الشریف الرضی، قم 1386 ق.

**فقه الرضا (ع)**؛ تحقیق و نشر المؤتمر العالمی للإمام الرضا (ع)، مشهد المقدسة، الطبعة الاولی 1406 ق.

فؤاد عبدالباقی، محمد، **المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم**

کلینی، محمدبن یعقوب، **الکافی**، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1407 ه ق، چاپ چهارم، هشت جلد

**مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل**؛ المیرزا حسین النوری الطبرسی (ت 1320 ق)، تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت (ع)، قم، الطبعة الاولی 1408 ق.

**مکارم الأخلاق**؛ أبونصر الحسن بن الفضل الطبرسی (ت 548 ق)، منشورات الشریف الرضی، قم، الطبعة السادسة 1329 ق.

**من لا یحضره الفقیه**؛ أبوجعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمّی المعروف بالشیخ الصدوق (ت 381 ق)، تحقیق علی أکبر الغفاری، مؤسسة النشر الإسلامی 1413 ق.

میرسندسی، سید محمد، محمدی قلعه سفیدی، مصطفی (1389)، **بررسی رابطه تحصیلات زنان با افزایش سن ازدواج آن ها و راهکارهای پیشگیری از آن با تأکید بر رویکرد اسلامی**، فصلنامه فرهنگی\_ دفاعی زنان و خانواده، شماره 17

نوابی نژاد، شکوه (1379)، **مشاوره ازدواج و خانواده**، تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان

**وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة**؛ محمدبن الحسن الحّر العاملی (ت 1104 ق)، تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت (ع)، قم، الطبعة الاولی 1409 ق.

همایون فرد، آنیتا، سجادی، سید مهدی (1389)، **ازدواج حضرت زهرا (س) الگوی جوان امروز**، فصلنامه علمی\_ ترویجی، بانوان شیعه، سال هفتم، شماره 24.