بسم الله الرحمن الرحیم

 **بررسی نقش اقتصاد بدون ربا و تاثیر آن بر بحران کرونا**

**دکترمحمد عترت دوست[[1]](#footnote-1)**

محمد علم بیگی[[2]](#footnote-2)

# چکیده :

حذف بهره از نظام بانکی و بازارهای مالی در اقتصاد اسلامی گامی موثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و رهایی از آثار مخرب بهره است. بسیاری از مطالعات نشان می دهند که بهره نقش گسترده ای در محدود کردن سطح تولید و اشتغال دارد و موجبات توزیع نامطلوب درآمد بین اقشار مختلف جامعه را فراهم می سازد. برخی اقتصاددانان سرمایه داری ؛ اظهار می دارند که برای قرار گرفتن اقتصاد بازار در وضعیت بهینه ضروری است نرخ بهره صفر باشد. چنانچه کینز بهره را عامل رکود و ماندگاری آن در یک نظام اقتصادی می داند. با این وجود بهره، از متغیرهای کلیدی و اساسی در نظام سرمایه داری به شمار می رود. این مسئله که پذیرش بهره و وجود بازار پول در نظام سرمایه داری چه اثری بر متغیرهای کلان اقتصاد خواهد داشت موضوع بحث برخی اقتصاددانان است. هدف از این مقاله بررسی موضوع بهره و مقایسه پیامدهای آن در افزایش بحران هایی مانند کروناست . در این مقاله سعی بر آن است که با استفاده از روش تحلیل محتوا به ارزیابی نظریات و دیدگاه های اقتصاددانان سرمایه داری و توجیهات به ظاهر علمی آنها در خصوص بهره پرداخته و با ارائه نظرات اندیشمندان اقتصاد اسلامی به بررسی تاثیرات مضر این پدیده بر اقتصاد و همچنین اثرات مثبت اقتصاد بدون ربا بر بحران هایی مانند کروناست .

**کلید واژگان :**

**هدایت ، تشریعی ، اقتصاد بدون ربا ، اقتصاد مولد ، بحران کرونا**

# مقدمه و طرح مسئله

تاثیر بنیادین اقتصاد مولد از نظر قرآن بر ابعاد زندگی مردم و همچنین تاثیر بنیادی بر خروج از بحران کرونا و دغدغه مردم ایران حول این موضوع علت انتخاب این موضوع بوداز آنجا که سایه اقتصاد بر فرهنگ و سیاست و حتی اعتقادات و ایمان مردم بر کسی پوشیده نیست بنابراین تاثیر اقتصاد بر موضوع بحران کرونا غیر قابل انکار است باید توجه داشت که قرآن کریم کتاب هدایت همهٴ انسان‌ها در همهٴ اعصار و زمانه‌هاست؛ نه این که بگوئیم مخصوص زمان خاص با انسان‌های خاصی باشد.پهنه‌ی زمین و گسترهٴ زمان ، حوزهٴ نورافشانی خورشید، همواره تابان قرآن کریم است. نور هدایت قرآن تا آن جا که مرز بشریت است، می‌تابد چنانکه خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: وَمَا هِیَ إلاّ ذِکرَی لِلبَشَرِ (مدّثِر : 31).

یعنی : و این جز هشدار و تذکری برای انسان‌ها نیست. و یا در جای دیگری می‌فرماید: وَمَا هُوَ إلاّ ذِکرٌ لِلعَالَمِینَ ( قلم: 52 ) یعنی : این قرآن چیزی جز مایه‌ی بیداری و تذکر برای جهانیان نیست. و اختصاصی به عصری خاص یا اقلیمی مخصوص و یا نژادی ویژه ندارد. قابل توجه این که خداوند، قرآن کریم را به نزاهت از ریب و شک و نیز به عنوان سبب هدایت ستوده است و هر یک از این اوصاف برای قرآن مجید بالفعل ثابت است. از این رو شاید بتوان گفت این کتاب از گزند هر گونه تحریف، مانند زیاده یا نقص محفوظ است؛ زیرا به تعبیر مفسر بزرگ زمان ما آیت الله جوادی آملی این که کتابی که تحریف شده باشد، جایگاه ریب و شک است، نه منزّه از آن و خود نیازمند به هدایت است، نه آن‌که هادی دیگران باشد. (تسنیم ، 1390ش ، ج 1، ص17).

به بیانی رساتر این که چون قرآن کریم کتاب هدایت و تربیت انسانِ عالِم، عاقل و دیندار است، و انسان را دائما بر مبنای انسانی تربیت و پرورش می‌دهد. بر خلاف کتب علمی و عقلی بشری، سرشار از انذار و هشدار است و هر چند در برخی از آیات نیز معاندان را از عذابی بر حذر می‌دارد که مواد سوختی، آتش‌گیره و آتش‌زنه آن انسان‌ها و سنگهای مورد پرستش آن‌هاست و برای کافران، منافقان و فاسقان آماده شده است؛ آتشی که از درون انسان بر می‌خیزد و از این رو هیچ راه گریزی از آن نیست، بلکه جسم و جان انسان تبهکار را می‌سوزاند.چنانچه خدای تعالی در این زمینه می‌فرماید: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَیْها مَلائِکَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا یَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ ( تحریم : 6) ؛یعنی ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌ها است نگاهدارید، آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن و سختگیرند، و هرگز مخالفت فرمان خدا نمی‌کنند و دستورات او را دقیقا اجرا می‌نمایند.بالجمله این که این کتاب ، آمده است که انسان را هدایت کند و با هدایت خودش ، انسان را به فلاح و رستگاری برساند.یعنی : محققا ما هدایت کردیم انسان را براه حق و صراط مستقیم یا آنکه شاکر می‌شود یا کفران می‌کند ( انسان :3).پس­درنتیجه کسانی که به گمراهی کشیده شده‌اند و یا عاقبت به خیر در زندگی دنیائی خویش نگشته‌اند، کسانی هستند که به هدایت زیبای قرآن نرسیده باشند و این گونه انسان‌ها کم نیز نیستند.زیرا قرآن کریم شفاء هردردی است چنانکه خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِیًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آیاتُهُ ءَ أَعْجَمِیٌّ وَ عَرَبِیٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدیً وَ شِفاءٌ وَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ فِی آذانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَیْهِمْ عَمًی أُولئِکَ یُنادَوْنَ مِنْ مَکانٍ بَعِیدٍ (فصلت :44)؛یعنی و اگر آن را قرآنی غیر عربی قرار داده بودیم قطعاً می‌گفتند: چرا آیاتش در نهایت روشنی بیان نشده است، آیا [قرآنی] غیر عربی [و نامفهوم] برای [مردمی] عرب زبان [و فصیح؟!] بگو: این کتاب برای کسانی که ایمان آورده‌اند، سراسر هدایت و درمان است، و کسانی که ایمان نمی‌آورند در گوششان سنگینی است، و آن [با همه روشنی و آشکاری‌اش] بر آنان پوشیده و نامفهوم است اینانند که [گویی] از جایی دورند ایشان می‌دهند.اقتصاد از دیدگاه وحى و اهل بیت وحى(علیهم السلام)است که به منظور تدبیربهینه­اموراجتماعى­­اقتصادى­صورت­ مى گیرد.
مقاله حاضر، که در آن « بررسی نقش اقتصاد بدون ربا و تاثیر آن بر بحرا ن کروناست » مورد بررسى قرار گرفته، گامى هرچند ابتدایى اما بدیع و راهگشا در این خصوص است. در این بررسى، خاطرنشان شده که از منظر قرآن کریم، اقتصاد سالم و رشدیابنده مبتنى بر اصول ذیل است: شناخت و تدبیر امور اقتصادى از راه تفقّه، تعقل، اعتقاد به توحید (تجلّى توحید در اقتصاد)، اعتقاد به معاد، اعتقاد به مظهرى از عبودیت بودن عملیات اقتصادى، دخالت دولت در اقتصاد، عدالت در عملیات اقتصادى و تزکیه.

 در ۴۰ سال اخیر جهان شاهد شکل گیری و شکوفایی صنعت بانکداری و مالی اسلامی چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی بوده است وقوع بحران مالی اخیر در جهان و سربلند بیرون آمدن بانک‌های اسلامی از این آزمون سخت و مهلک نگرش جهانیان نسبت به بانکداری و مالیه اسلامی دگرگون شده است کارشناسان و صاحبنظران دنیای بانکداری اکنون دریافتند که بانک‌های اسلامی به واسطه پیروی کردن از یک سری اصول و معیارها توانستن بر پاره ای از مشکلات و نقاط مبهم که از دیرباز در صنعت بانکداری جهان وجود داشته است غلبه کنند و محیط اقتصادی و مالی باثبات و مستحکمی را پدید آورد.وجود اصولی چون ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره ربا و مشارکت در سود و زیان حاصل از سرمایه گذاریPLS ) ) موجب شده است تاهم بانکداری اسلامی به یک مدل ویژه و منحصر به فرد بانکی در دنیای امروز تبدیل شود و هم چنین قدمی در راستای بانکداری اخلاق گرایانه برداشته شود.به خاطر وجود همین فواید است که در حال حاضر صنعت بانکداری اسلامی در ۵۳ کشور جهان اعم از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به طور رسمی وجود دارد

# پیشینه تحقیق :

شهید مطهری در کتاب ( مسئله ربا ) نظرات مختلف در خصوص فلسفه تحریم ربا را بررسی کرده‌اند و در نهایت ظالمانه بودن ربا و ترویج کارهای نیک را علت اصلی تحریم ربا بر می شمارند. ایشان با کنکاش پیرامون کیفیت وجود ظلم و ماهیت قرارداد قرض را علت اصلی ظالمانه بودن ربا می دانند. (مطهری ، ۱۳۷۱ش ، ص 7).

مکارم شیرازی در کتاب « الربا و البنک الاسلامی » بعد از تاکید بر ضرورت بحث فلسفه تشریع احکام به باطل رکود فعالیت‌های مفید اقتصادی ظلم و سرد کردن عواطف انسانی در اجتماع را پنج حکمت تحریم ربا دانسته‌اند . (مکارم شیرازی ، ۱۴۲۲ش ، ص ۳۲).

امام خمینی در کتاب بیع با استفاده از ادله عقلی و نقلی را به عنوان فلسفه تحریم ربای قرضی بیان نموده و با استفاده از آن انواع ربای معاملی و فلسفه تحریم آن را بررسی کرده اند( امام خمینی ، ۱۳۹۱ ش ، ج ۲ ، ص ۵۴۶).

حسینی در مقاله « حکمت های تحریم ربا » هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و مفید و هدایت انسانها به سمت تعادل روحی و روانی را حکمت‌های اصلی تحریم ربا بر می‌شمارند ( **حسینی،1381ش ، ص ۸۷ ).**

1. **ادبیات نظری تحقیق :**

## **معنای هدایت**:

 کلمه ( هدايت ) از ريشه ي « هدأ » و در لغت به معنای سکون، [آرامش](https://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%22%20%5Co%20%22%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4) ، بدون سر و صدا و حرکت، سکونت گزيدن مي باشد .ونيز به­معنای توقف ازحرکت، سکونت و خواب در شب، ساکت نمودن بچه و خواباندن آن آمده است  [( ابن منظور ، 1414 ق ، ج‌۱ ، ص180](http://lib.eshia.ir/20007/%D9%87%D8%AF%D8%A3) ) .

هدایت در اصطلاح عبارتست از نشان دادن هدف و راهنمایی افراد( طباطبایی، 1374ش ، ج 1 ، ص 45 ).در برخی موارد مقصود از هدایت پایداری و استوار ماندن در مسیر و راه است( علامه طبرسی، ‏، ۱۳۶۰ ش ).بنابراین هدایت ، شناختن درست و صحیح هدف ، انتخاب راه و طریق صحیح برای رسیدن به هدف و پایداری در مسیر است و هدایت در عام ‌ترین معنای خود شامل همه مخلوقات [خداوند](https://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF) می‌گردد(محمد حسین، طباطبایی، 1374 ش ، ج 1 ، ص 46).دین مبین اسلام اهمیت بسیار زیادی بر هدایت دارد تا جائی که هدف کلی و اصلی نزول قرآن کریم ، همان هدایت مردم می‌باشد.

هدایت عامّه:بسیاری از [مفسران](https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86) هدایت عامه را همان [هدایت تکوینی](https://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C) می‌دانند که تمام موجودات عالم زیر پوشش نظام آفرینش و قانونمندی‌های جهان هستی به وسیله [پروردگار](https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1) به سمت کمال و هدف نهایی از خلقت خود رهبری می‌شوند( طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج۱۶، ص۱۹۰) .

(مکارم شیرازی، ۱۳۷۱ش، ج۱، ص۶۷؛ ) - ( خرمشاهی، 1390 ، ص۲۳۴۰ )

برخی هدایت عامه را فقط مخصوص انسان می‌دانند و معتقدند این نوع از هدایت به هر [مکلفی](https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81) که دارای [عقل](https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%82%D9%84) و هوش است، تعلق می‌گیرد. در این دیدگاه که هدایت عامه را با استناد به آیاتی هدایت فطری نیز نامیده‌اند (انسان: ۳) و( فصلت: ۱۷ (.

هدایت تکوینی [خداوند](https://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF) همه موجودات را به گونه‌ای آفریده که به طور غریزی و غیر اکتسابی می‌توانند به سوی هدف نهائی و کمال مطلوب خود حرکت کنند (مکارم شیرازی ، ۱۳۷۳ش ، ج ۲۶، ص۴۰۰ )

وقتی حضرت موسی(ع) پیش [فرعون](https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86) رفت، فرعون از او سوال کرد خدای تو کیست؟ حضرت موسی فرمود: قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ( طه: ۵۰).[گفت پروردگار ما كسى است كه هر چيزى را خلقتى كه درخور اوست داده سپس آن را هدايت فرموده است].

این هدایت که در متن خلقت و در [فطرت](https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%AA) مخلوقات وجود دارد، دارای نشانه‌هایی مانند: [عقل](https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%82%D9%84)، [غریزه](https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%87&action=edit&redlink=1)، شعور، عاطفه و انواع اداراکات است. خداوند همه را هدایت نموده و راه بهره‌وری از امکانات را به او یاد داده تا آن‌جا که طفل نیاز به آموزش شیرخوردن وزنبور عسل نیازی به آموزش ساخت کندو و درست کردن عسل و درخت سیب هیچ نیازی به آموزش برای درست کردن میوه ندارند( طبرسی ، ۱۳۷۷ش، ج۶، ص۶۱۵ ) هدایت تکوینی، غیر اختیاری و شامل همه موجودات شده‌ و خداوند در نهاد همه موجودات راه رسیدن به تکامل را قرار داده است. رشد و تکامل جنین، رشد و نمو و پیشرفت دانه‌های گیاهان، و حرکت کُرات مختلف منظومه شمسی در مدار خود، و مانند آن، نمونه‌های مختلفی از هدایت تکوینی است. این هدایت تخلّف‌‌ناپذیر است و در مقابل آن هیچ گمراهی وجود ندارد(جوادی آملی، ۱۳۸۵ش، ص۵۹).

خداوند علاوه بر [هدایت تکوینی](https://fa.wikishia.net/view/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C) که در [فطرت](https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%AA) انسان قرار داده، عهده‌دار هدایت به وسیله پیامبران و [وحی](https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%AD%DB%8C) است. در این هدایت، راهنمایى از طریق تعلیم و تربیت، وضع قوانین، پند و اندرز و موعظه است ( جوادی آملی، ۱۳۸۵ش، صص ۴۲،۴۷،۴۹۰)آیاتی در [قرآن](https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86) به این حقیقت اشاره دارد . نظیر آیه : إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا :ما راه را به او نشان داديم خواه شاكر باشد و پذيرا گردد يا ناسپاس ( انسان : 3 ). آیه وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ: و هر دو راه [خير و شر] را بدو نموديم (بلد: ۱۰).هدایت تشریعی دارای ویژگی‌های خاصی است که مهم‌ترین آن عبارت است از:

1. توسّط [پیامبران](https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86) به همگان ابلاغ می‌شود.

2 . مخصوص انسانها و طایفه جن می‌باشد.

3 . این هدایت [اختیاری](https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1) و تخلّف‌‌پذیر می‌باشد. برخی در برابر آن، راه تسلیم پیش می‌گیرند و برخی به سرپیچی و طغیان می‌پردازند و دقیقاً از همین‌جاست که مرحله بعد و اقسام دیگری از هدایت مطرح می‌شود( جوادی آملی، ۱۳۸۵ش ، ص۴۲).

##  **معنای ربا**

( ربا به افزون شدن، نشو و نما کردن، سود و زیادتر از اصل مال گرفتن معنا شده است ربا در بیشتر کتاب‌های لغت به معنی « فزونی » است ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ذیل واژه ربا؛ راغب اصفهانی، مفردات، ۱۴۱۲ق، ذیل واژه ربو، دهخدا، لغت نامه، ۱۳۷۷ش، ذیل واژه ربا).

و در اصطلاح فقها زیادی در معامله اشیای ربوی و یا زیادی مشروط در قرارداد قرض است و گاهی نیز به خود معامله ای که مشتمل بر زیادی باشد ربا گفته می شود ( مقدس اردبیلی ، ۱۴۰۳ ، ج ۸ ، ص 451).

 قرآن کریم در شش جا نام ربا را ذکر کرده است که عبارتند از( بقره ۲۷۵ , ۲۷۶ ، ۲۷۸ ، ۲۷۹،آل عمران 130 ؛ نساء 161؛ روم ۳۹ ).همچنین روایات بسیاری درباره تحریم ربا آمده است امام علی علیه السلام فرموده اند وقتی خدا بخواهد اهل قریه ای را هلاک کند ربا در آن شایع می‌شود ( طباطبایی ، 1388ش، ج2، ص ۶۲۵).در روایات و اثرات اجتماعی ویرانگر رباهمچون نابودی و عدم افزایش اموال ناشی از آن اشاره شده است این روایات همگی نشان می‌دهند که ربا اثرات کلان بر کل نظام جامعه می‌گذارد و چنین نیست که تنها دامن گیر اراده درگیر درآن شود.یکی از مهمترین دلایل حرمت ربا طبق آیات و احادیث فراوان ؛ هلاکت جامعه است.دین مبین اسلام ربا را باعث هلاکت و نابودی جامعه می‌داند و در بعد اقتصادی چه هلاکت و انحطاطی بدتر از افزایش تورم و کاهش سرمایه گذاری و تولید کل است.علامه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان ذیل تفسیر آیه ۲۷۵ \_ ۲۸۱ سوره بقره ).می نویسد.در اسلام درباره هیچ یک از گناهان مانند رباخواری سختگیری و تشدید نشده است در جای دیگر ایشان می فرماید:یکی از خواص ربا کاهش مال و فنای تدریجی آن است چون ربا باعث قساوت قلب و خسارت میشود و این دو باعث بغض و عداوت و سوء ظن می گردد و امنیت و مصونیت را سلب نموده نفوس را تحریک می کند تا از هر راهی که ممکن باشد از یکدیگر انتقام بگیرند همه اینها باعث تفرقه و اختلاف می‌شود و این هم راه های فساد و زوال و تباهی مال را می گشاید و کمتر مالی از آفت و یا زوال محفوظ می ماند( طباطبایی ، ۱۳۸۸ش).در بیان فرق ربای فردی و اجتماعی می فرماید:انسان درمی‌یابد که محق ربا و اربای صدقات در صورتی در یک فرد باشدباربا و صدقات اجتماعی اختلاف دارند انفرادی غالباً صاحبش را هلاک می­کند ولی در روابط اجتماعی که امروز در میان ملل و دولت ها رسمیت یافته و بر اساس آن قوانین بانکی جعل شده بعضی از آثار سوء ربای فردی را ندارد چون جامعه به خاطر شروع و رواج آن و متعارف شدنش از آن راضی است و هیچ به فکر خطر ها و زیان های آن نمی افتد ولی در هر صورت آثار وضعی آن وجود خواهد داشت (طباطبایی ، ۱۳۸۸ش).در ادامه نظر علامه باید گفت چه هلاکت و انحطاطی در بخش اقتصادی جامعه بالا تر و بدتر از اینکه تولید و سرمایه‌گذاری کاهش و تورم آن روز به روز افزایش یابداز این رو در [فقه](https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87) اسلامی رباخواری به شدت نهی شده، به‌طوری‌که [گناه](https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87) یک درهم ربا را بیشتر از هفتاد بار [زنای با محارم](https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%85) دانسته‌اند( شرح لمعه، ۱۹۸؛ مختصر النافع،۲۱۱).

ربا از دیدگاه اقتصاددانان، تنها در قرض روی می‏‌دهد. بر این اساس، ربا، عِوَضی است که وام‌گیرنده از سودی که ممکن است از مال وام‌دهنده به دست آورد، به وام دهنده می‏‌پردازد. به بیان دیگر ربا، قیمت پول است که به عنوان پاداش به وام‌دهنده داده می‏‌شود. با این تعریف دایره ربا در نگاه فقهی، گسترده‌‏تر از دیدگاه اقتصادی است؛ زیرا اقتصاددانان، ربا را در داد و ستدها (معاملات) جاری نمی‌‏دانند. ( موسویان، پس‌‏انداز و سرمایه‏‌گذارى در اقتصاد اسلامى، ۱۳۷۶ش، ج ۱، ص ۶۲؛ جواهری، الربا فقهیا و اقتصادیا، ۱۹۷۰م، ص۳۳3).طرح بانکداری بدون ربا در [جمهوری اسلامی ایران](https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86) بعد از پیروزی [انقلاب اسلامی](https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C) به عنوان یک ضرورت تشخیص داده شد و در یک پروسه چند مرحله‌ای با ملی کردن بانک‌ها در خرداد سال ۵۸ شروع و با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ش و اصلاح آن در سال ۱۳۶۸ش پیگیری شد.اما غلامرضا مصباحی مقد م [مجتهد](https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF) و سیاستمدار [اصولگرا](https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7)، نماینده سابق [مجلس شورای اسلامی](https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C) در ادوار هفتم، هشتم و نهم، عضو [مجمع تشخیص مصلحت نظام](https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85) و استاد تمام دانشگاه امام صادق ( ع ) می گوید :

«بهره چیزی جز ربا نیست که در شریعت ما جنگ با خدا است و باید برای آن سازوکارجایگزین­تعریف­کرد.وی با اشاره به اینکه این سازوکار به صورت سنتی ارتباط مستقیم افراد با یکدیگر بوده است ادامه داد: اکنون باید این رفتار در بانکداری امروز انجام شود آنچه در بانکداری قرار دارد چیز دیگری غیر از تلاش برای برقراری بانکداری بدون ربا است.عقد مشارکت در بانک ها وجود دارد اما چیزی به نام مشارکت در‌ آن نبوده و تمام بار هزینه بر دوش بنگاه است و با آ‌نکه بویی از مشارکت نمی‌برد و در صورت ضرر و زیان بنگاه مسئولیت آن را بر عهده دارد و این موضوع اشکال دارد همچنین در عقود مبادله‌ای روشی که در حال انجام است استفاده از فاکتور صوری بوده و آنچه واقع می‌شود چیزی جز شکل قرارداد نیست اما اگر خرید و فروش در بازار به صورت حقیقی ایجاد شود بازار به چرخه در آمده و پول در گردش است اما اکنون این گونه نیست بلکه صورت مسئله بوده و واقعیت چیز دیگری است».بالا بودن سود متناسب با تورم مبتنی بر بانکداری ربوی است و نه بانکداری اسلامی . [بهره‌ای که بانک‌های ما می‌گیرند همان رباست](https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/938486/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA)» (مصباحی مقدم ،اسفند 1393 ، خبرگزاری تسنیم ).بانکداری ربوی با اوراق قرضه‌ای که امروز در اقتصاد کشور رایج شده است تطابق دارد در شرایطی که سود بانکداری اسلامی مانند سودی است که در سهام به مردم واگذار می‌شود و هزینه‌های سپرده‌گذاری از سپرده‌گذاران اخذ نمی‌گردد ( توتونچیان­اقتصاددان، اسفند 1393ش، خبرگزاری تسنیم).

## **مفهوم بحران**

مترادف بحران: آشفتگی، آشوب، تشنج، تلاطم، تنش، ناآرامی ، خطر، مخاطره

متضاد بحران: آرامش

معنای بیماری : مرض و ناخوشی و رنجوری و ناتندرستی دهخدا، ۱۳۷۷ش، ذیل واژه بحران ) .

##  **ویروس کرونا**

ویروس کرونا موسوم به «کووید۱۹» اواسط ماه دسامبر ۲۰۱۹ (۲۴ اذر ۱۳۹۸) در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.

« تدروس آدهانوم» مدیرکل سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه ۲۱ اسفندماه ۹۸ در کنفرانسی تاکید کرد که اگرچه واژه «همه‌گیر» (pandemic) به دلیل حساسیتی که دارد نباید بدون دقت مورد استفاده قرار گیرد اما ارزیابی‌های این سازمان ویروس کرونا را «همه‌گیر جهانی» شناسایی و اعلام می‌کند.بیماری کرونا موجب بسته شدن بسیاری از کسب وکارهای از جمله کسب وکارهای کوچک و متوسط شده است که امر تأثیر بسیاری در عملکرد کسب وکارها ایجاد کرده است. سهم کسب وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران از نظر تعداد نیز رقم بالای95 درصد می باشد. اثر ترس از ابتلا و پیشگیری از همه گیر شدن بیماری های واگیر باعث می شود که در تمام سطوح اقتصادی چه کلان و چه اقتصاد خرد بحران به وجود بیاید. هر چقدر مقیاس بیشتری را این بیماری ها در بر گیرند پیامدهای ناشی از آن بیشتر خواهد بود. وظیفه حاکمان کشور این است که هم در برابر این ویروس، آگاه سازی، فرهنگ سازی، پیگیری حل مسئله، .... داشتته یاشند و هم ساختار اقتصادی کشور بر اساس مبانی قرآن از جمله اقتصاد بدون ربا باشد تا اقتصاد کشور به هنگام بحران ها دچار غافلگیری و زمین گیری نشود .

# نقد و بررسی :

## حذف ربا از نظام بانکی، موجب افزایش سرمایه گذاری و تولید و کاهش تورم می شود.

بر اساس مبانی نظری بانک داری اسلامی، حذف ربا از نظام بانکی، از طرفی، موجب افزایش سرمایه گذاری و تولید و از طرف دیگر، باعث کاهش تورم می شود. لازمه این نظریه آن است که میزان تحقق اهداف مزبور می تواند میزان حذف ربا از نظام بانکی را مورد سنجش قرار دهد

## ربا معلول ظلم است.

امام خمینی می فرمایند: معلوم است که خداوند تعالی به تحریم ربا به خاطر این است که ربا موجب زوال و فساد می شود پس حکم تحریم ، معلول ظلم است آنچنان که ظاهر آیه کریمه به آن اشاره دارد.ظلم علت یا حکمت آن است و همین گونه است که اخذ زیادی مساوی با جنگ با خدا و رسولش است ( امام خمینی ، ۱۳۹۱ق ، ج ۲ ، ص ۵۴۲ ).

کیفیت وجود ظلم در ساختار ربا امری است که احتیاج به تبیین بیشتر دارد بعضی از روشنفکران وجود ظلم را تنها در شکل های خاصی از ربا مطرح کرده اند.طبق اعلام بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی به ۲۲ درصد صعود کرده است. با توجه به اینکه حاشیه سود شرکت‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است این مسأله می‌تواند ضربه جدی به کار و تولید در کشور وارد کند و انگیزه ایجاد ارزش­افزوده را از بین ببرد.
با توجه به تحولات اقتصادی چشم‌انداز انتظارات تورمی تعدیل شده و هنوز رشد اقتصادی منفی است بنابراین پرداخت سود ضربه سختی به سرمایه‌گذاری در کشور وارد می‌کند. نرخ تشکیل سرمایه ثابت از ابتدای دهه ۹۰ منفی شده است و این موضوع نتیجه سیاست‌‌‌‌های دولت در زمینه سود بانکی و حمایت از دلالان بوده است. نرخ سپرده باید کاهش پیدا کند تا بلایی که در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بر سر کشور آمد، تکرار نشود .با این توصیف در شرایط عادی تولید بر زمین خواهد خورد و بیکاری افزایش خواهد یافت . چطور چنین اقتصاد ظالمانه ای می خواهد بر شرایط بحرانی کرونا چیره گردد.دکتر مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این‌که سیاست بانک مرکزی مبنی بر رشد سود گواهی سپرده اشتباه استراتژیک پولی است  گفت: در کشورهای پیشرفته نرخ سود سپرده‌های بانکی 2 تا 3 درصد با تورم فرق دارد، اما در ایران وضعیت با تفاوت‌هایی همراه است.وی افزود: ملاک اصلی اقتصاد برای جریان پول، نرخ سود واقعی در هر بخش است و در بخش سپرده‌های بانکی نیز نرخ سود واقعی مدنظر است. نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم، نرخ سود واقعی را نشان می‌دهد و اقدام اخیر بانک مرکزی باعث شده 5 درصد به این نرخ افزوده شود.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: درست است به صورت مستقیم نرخ سود سپرده‌های بانکی افزوده نشده و نرخ گواهی سپرده زیاد شده اما تاثیرات خود را به یک اندازه در اقتصاد می‌گذارد و تبعات تورمی به دنبال دارد.محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد ازاقدام بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز گفت: سود سپرده‌های بانکی بر اساس بسته پیشنهادی دولت برای مدیریت بازار ارز نسبت به گذشته حدود 33 درصد افزایش می‌یابد که این موضوع به گسست ویژه در اقتصاد منجر می‌شود و آثار منفی آن روی بازار پول و سرمایه تأثیرگذار خواهد بود و بخش واقعی اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که در کشورهای دیگر، نرخ سود معمولا به اندازه دهم یا صدم درصد افزایش می‌یابد، اما در چند روز اخیر بر اساس بسته پیشنهادی دولت نرخ سود سپرده‌های بانکی از 15 درصد به 20 درصد افزایش یافته که این موضوع به معنی عقب‌گرد دولت در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است.در واقع در چنین شرایط کرونایی ، افراد جامعه نمی توانند بر مشکلات معیشتی خود چیره شوند و فقر بر اثر اقتصاد بر پایه ربا ، افزایش پیدا خواهد کرد .رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال‌های گذشته فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون از بالا بودن نرخ تأمین مالی گلایه داشتند، بنابراین به قیمت ساماندهی غیرکارشناسی و موقت نباید برای تولید مشکل ایجاد کرد. ( خبرگزاری اقتصاد آنلاین ، 12 / 12 / 1396).

# **نتیجه گیری :**

با مطالعات کتابخانه ای وروش توصیفی تحلیلی به نتایج دست یافتیم که درقرآن به اقتصاد بدون ربا تاکید فراوانی شده است روایات نیز بیانگر همین مطلب است اما متاسفانه در کشور ما اقتصاد ربوی به وفور مشاهده می شود که این بیانگر این مطلب خواهد بود که در کشور اسلامی ما نتوانستیم شکل صحیح و منطقی که قرآن وروایات مدنظر داشته اند را برقرار سازیم در نتیجه افزایش این اقتصاد ربوی استحقاق عذاب الهی را محقق می سازد.بحث بیماری کرونا می تواند تحذیری ازجانب خدای متعال برمردم مسلمان جهان باشد تا در اقتصاد خود نیاز به بازنگری داشته باشند. به خصوص که موضوع هدایت یکی از واژه های کلیدی و اصلی قرآن کریم می‌باشد. اساسا و به طور کلی می‌توانیم از این بخش و فصل که مورد نظر ما بود این نتیجه را گرفت که آنچنان هدایت در قرآن کریم نقش سازنده ای دارد که در این صورت شیطان از فریب چنین شخصی زبون و تهی می‌گردد.زیرا قرآن تبیان کل شیء خود را معرفی نموده است چنانچه در این باره می‌فرماید: وَ نَزَّلنَا عَلَیکَ الکِتَابِ تِبیَاناً لِکُلِّ شَی‌ءٍ وَ هُدیً وَ رَحمَةً وَ بُشرَی لِلمُسلِمِینَ ( نحل : 89) یعنی: « و ما قرآن را که بیان‌کننده هر چیزی است و هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است بر تو نازل کرده‌ایم ».اقتصاد بدون ربا از ابعاد هدایت تشریعی قرآن است که خداوند هزاران سال قبل به ما این هدایت را ارزانی نموده است. تحت تاثیر قرار گرفتن فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای مختلف از جمله پیامدهای منفی شیوع ویروس کرونا است. اگرچه این ویروس، تمام کشور را درگیر خود کرده و اقشار مختلف جامعه را در معرض خطر قرار داده اما به نظر می‌رسد، بعضی از افراد، بیشتر در معرض آسیب‌ها و فشارهای اقتصادی حاصل از آن هستند به طوری که اقتصاددانان نگرانند که این موضوع در آینده شکاف زیادی میان طبقات اجتماعی به وجود می‌آورد.چاره کار بازگشت به مفاهیم بلند قرآنی که یکی از این مفاهیم اقتصاد بدون رباست . که نتیجه آن قوت گرفتن تولید و به تبع آن کاهش بیکاری و فقر است که نتیجه بزرگ آن نشاط اجتماعی و به تبع آن نشاط دینی خواهد بود.

# **فهرست منابع :**

1. مکارم شیرازی ، ناصر ، ( ۱۴۲۲ ق ) ، **الربا و البنک الاسلامی** ، علیان‌نژادی، ابوالقاسم ، قم : مدرسة الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) .

2. خمینی ، روح الله ، ( 1368 ش ) ، **کتاب البــیــع** ، تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س ) .

3. مطهری ، مرتضی ، ( ۱۳۷۱ ش ) ، **مسئله ربا و بانک** ، تهران : صدرا .

4 . حسینی ، علیرضا ( ۱۳۸۱ ش ) در مقاله « حکمت های تحریم ربا »

5. ابن منظور ، [محمد بن مکرم‌ ، ( 1414 ق ) ، **لسان العرب** ، ‌ ‌ بیروت ‌: دار صادر .](http://lib.eshia.ir/20007/%D9%87%D8%AF%D8%A3)

6 . طباطبایی ، محمد حسین ، ( ۱۳۷۴ ش ) ،  **المیزان­فی­تفسیر القرآن** ‏، ترجمه موسوی همدانی، سید محمد باقر ، قم ‏: دفتر انتشارات اسلامی جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم‏ .

7 . ( طبرسی، فضل بن حسن ، ( 1384 ش ) ، **مجمع البیان فی تفسیر** **القرآن**، ترجمه ‏مترجمان‏، تحقیق: رضا ستوده‏، تهران: ناصر خسرو‏ .

8 . مکارم شیرازی ، ناصر ، ( 1355 ش ) ، تفسیر نمونه ، بقلم جمعی از نویسندگان ، تهران : دار الکتب الاسلامیه .

9 . طبرسی، فضل بن حسن ، ( 1384 ش ) ، ترجمه تفسیر جوامع الجامع ، ترجمه ‏صاحبی ، عبدالعلی ، مشهد : آستان قدس رضوی. بنياد پژوهشهای اسلامى.

10 . جوادی آملی، عبدالله ، (1385 ش ) ، **هدایت در قرآن** ، قم : اسرا .

11 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد ، ( 1387 ش ) ، **مفردات الفاظ القرآن**، قم : موسسه خدمات کامپیوتری نور.

12 . دهخدا ، علی اکبر، ( 1373ش ) ، **لغت نامه دهخدا** ، تهران : دانشگاه تهران.

13 . شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، ( 1377 ش ) ، **شرح لمعه** ، ترجمه شیروانی ، علی ، قم : دار العلم

14 . حلی ، شیخ نجم الدین ، ( 1410 ق ) ، **المختصر النافع في فقه الامامية** ، تهران : قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة

15 . موسویان، عباس ، ( 1376 ش ) ، **پس‌‏انداز و سرمایه‏‌گذارى در اقتصاد اسلامى**، تهران : [سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی](https://www.gisoom.com/search/book/nasher-9711/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/).

16 . جواهری، حسن محمد تقی ، ( 1363 ش ) ، **الربا فقهیا و اقتصادیا** ، قم : حسن محمدتقي الجواهري.

1. مدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، (Dr.Etratdost@gmail.com) [↑](#footnote-ref-1)
2. دانشجوی کارشناسی ارشد ،الهیات علوم قرآن وحدیث، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران،(mohammad.aa7969@gmail.com). [↑](#footnote-ref-2)