


## تقديم به غلامحسين صديقى نورى


 دانشكاه تهران مشغول بهكار گرديد.
 تدريس جامعهشناسى را با يك درس در دانشكدهُ ادبيات و دانشسراى عالى دانشكاه تهران آغاز كرد. مهمترين خدمت علمى و فرهنگى او تأسيس »مؤسسهٔ مطالعات و تحقيقات اجتماعى" در دانشگاه تهران (INYV) او همچچنين از بنيانگذاران »
 و نايب نخستوزير بود.
 براى بسيارى از واڤههاى علم جامعهشناسى معادل فارسى تعريف كند.
 جامعهشناسى در ايران، مقام »استادى ممتاز» از سوى دانشگاه تهران به ايشان اعطا شد.
 وطن من است و من به ايرانى بودن خود افتخار مى كنم، حتى اگر اين امر به بهاى جان جان من تمام شود، چون من

 برآورد: »پاينده باد ايران"، دار فانى را وداع گفت.


فلك را سقف بشكافيم و طرحى نو دراندازيم
بيا تا گل برافشانيم و مى در ساغر اندازيم
»حضرت حافظ"
دانشآموزان عزيز! فرزندان دلبندم!


 در شكوفايى توانمندىهاى شما عزيزان دلبندم، جداً اثرگذار باشند.

اساتيد و مؤلفانى كه در كتابهاى جديد مهروماه (دهم، يازدهم و سال آينده، دوازدهم) دست به قلم شدند، علاوهبر بر برخوردارى



فرزندانمان. ما اين مهر و عشق را با هيج مبلغ و ثروتى عوض نمىكنيم، حتى اگر آن مبلغ در حد عدد آووگادرو باشد! فرزندان همچچون ماه من!





 شايد مناسب باشد كه تعدادى از مهمترين انواع كتابهاى كمك آموزشى مهروماه را براى شما معرفى كنم:
|

 يا مطالعهشده از كتاب درسى را، به خوبى فرا گرفته تا بر كتاب درسى با تمام جزئيات آن، مسلط شويد. r كتابهــاى تسـت: در ايـن كتابهــا، بـراى هر مبحــث معين، ابتــدا درسنامــهاى مفيـــد و جذاب و سـپس تســتهاى مربوط به آن مبحث ارائه شــده اسـتـتـ درسنامهاهـا شـامل مفاهيم و مطالب اصلى






 شارثينگَها، موفقيت در آزمونها و كنكور امرى طبيعى و آسان خواهد بود.

T



 ارائه شده است.

 مطالعهٔ اين كتابها همه جا ميسّـر اسـت: در مترو و اتوبوس، توى هوااييما، توى رختخواب و حتى شايد زير دوش حمام!

هـه كتابهاى امتحانوفن: اين كتاب براى هفتههاي آخر قبل از امتحان و شب امتحان طراحى و تأليف شده

 و علاوه بر ياســخـهاى لازم براى گرفتـن نمرئ كامل، توضيحات اضافى جهت شيرفهم شدن دانشآموزان نيز در كنار پֶاسخها آمده است.

 جامع كنكور. اطلاعات لازم در مورد تكتك اين كتابها را مىتوانيد از طريق سايت مهروماه بها آدرس mehromah.ir بهدست آوريد. با آرزوى توفيق روزافزون همةٔ فرزندان ميهنم

مدير شورای تأليف
محمدحسين انوشه

»آينده از آن فرهيختگان است"
 است و لازمهٔ دست يافتن به آن ايجاد تغييرات در زيرساخته


صحيح اين علوم پررنگتر مىشود. راه رسيدن به اهداف عالى در جوامع گوناگون، تربيت و آموزش نخبكان علوم انسانى و سپردن هدايت جامعه به دست آنان است. چيزى كه اين روزها در كشور ما متأسفانه كمتر ديده مى حوديـ

به همين جهت درصدد برآمديم تا كتابهاى علوم انسانى را با نگاهى تازه، كند وكاو كنيم و با استفاده از روشهاى نورين كور آموزشیى
 بزرگى گذاشتهاند و بايد خود را باور داشته باشند و با تلاشى بىوقفه در راه تكامل جامعله خويش گام بردارند.

## ويرُگگهاى كتاب جامعهشنأسى يازددهم

|l| هر درس طبقهبندى موضوعى شده است. درسنامههای هر فصل به بخشهاى كوچگترى تقسيم شده و براى هر بخش عنوانى تعريف شده تا ساختار پیچیدهُ كتاب درسى، سادهتر شود.
 شدهاند تا يادگيرى مطالب بسيار سادهتر شود. ت| تصاوير كتاب درسى همراه مطلب مربوطه آورده شده و توضيح داده شدهاند. ع ه ه پاسخ تمام فعاليتها، تحقيق كنيد، بينديشيد و .... را بهطور كامل آوردهايم.


زيرنويسهاى كتاب را در بين مطالب آوردهايم تا مبادا خداینكرده چییى از قلم بيفتد. ^^ در انتهاى هر درس سؤالات امتحانى زيادى به صورت جاى خالى، جورچیی، كوتاه پاسخ و پاسخ كامل طرح شدهاند.
 نيز در تستها گنجانده شدهاند. ( تستهاى دانشى مبتنى بر متن كتاب هستند اما رويكرد تستهاى مفهومى، پرسش از برداشت دانشآموز از مطالب كتاب است. در سال هاى اخير رويكرد كنكور اينگونه بوده است.) -1 آاسخ سؤالات امتحانى و تستها بهصورت كاملاً تشريحى در انتهاى هر درس آورده شده است.

II
الف) نمودار جمعبندى درسها كه با يك نگاه بتوانيد هر درس را دوره كنيد.
 پ) وازْنامه كه تمام وازْهاى مهم و غير مهم كتاب را در بر مىگيرد.

وازههايى كه در كتاب فقط به آنها اشاره شده و تعريفى ندارند را در اين بخش پييدا كرده و توضيح مربوط به آن را بخوانيد تا مطلب را بهتر متوجه شويد. البته وازههايى كه در كتاب تعريف دارند را نيز آورده و كاه توضيحى كاملتر دادهايم تا تا اين وازهنامه منبعى باشد براى مرور و آگاهى بيشتر.

راهنماى استفاده از كتاب
 با اين ديد كه دروس انسانى، حفظى هستند نه تنها دانشآموز نمىتواند به نتيجهُ دلخواه برسد كه از هدف اصلى نيز دور مىشود. تـ تا زمانى كه مطلبى را به طور كامل درك نكردهايد از آن رد نشويد.

هـ هر موضوع را ابتدا از روى كتاب درسى بخوانيد سپس به كتاب مهروماه مراجعه كنيد و با كمك درسنامههاى نمودارى، مطلب را ياد بكيريد. تِ اكنون تستها را پاسخ دهيد. اگر در جواب تستى دچار مشكل شديد حتماً دوباره به درسنامه برگرديد و پاسخ را آنجا پيدا كنيد.

تستهاى نكتهدار را علامت بزنيد تا در مراجعهٔ بعدى، آنها را مرور كنيد.
 به خودتان نمره دهيد.

و اما قـدردانی....
براى به ثمر رسيدن اين كتاب افراد زيادى تلاش كردند. بر خود لازم مىدانم تشكر كنم از: - جناب آقاى احمد اختيارى مديريت انتشارات كه فرصت نگارش اين كتاب را در اختيار من گذاشتند.

- سركار خانم الهه اسماعيلى مدير تيم ويراستارى و ويراستاران دپیارتمان علوم انسانى مهروماه، آقاى حسام ازدرى، خانمها شكيبا خدادادهرپرنيان عليجانی، سودابه يوسفی، پريسا نورى و يگانه هراتى كه آن چه در اين كتاب مىبينيد نتيجهُ مديريت و كار خوب تيمى اين عزيزان است.
" جناب آقاى محسن فرهادى مدير هنرى خلاق انتشارات و تيم هنرى ايشان آقايان تايماز كاويانى، حسين شيرمحمدى، حسام طلايى، مهدى اجنى و سركار خانم الهام اسلامى.
| سركار خانم سميه جبارى مدير توليد توانمند انتشارات، آقاى محسن قلىزاده كه با دقت و حوصله به بهترين شكل ممكن صفحه آرايى
 كه با دقت وظرافت شكلهاى كتابرار رسم كردند.


## سخن آخر

جامعه شناسى، تنها يك علم نيست؛ هدايت جهان انسانى برعهدهُ جامعه شناسان است. نتيجهٔ تلاش امروز ما براى تربيت افراد متخصص و متعهد در اين علم، رساندن ايران به جايگاه مطلوب بين ملتها و فرهنگگهاى گوناگون در آينده است. دوستدار شما

عفت حسينى


## فصّ اول فرهنگ جهانى

درس اول: جهان فرهنگى
درس دوم: فرهنگ جهانى
درس سوم: نمونههاى فرهنگ جهانى
r درس چهارم: نمونههاى فرهنگ جهانى
$1 \cdot$
ev

درس چرساردهم: انقلاب اسلامى ايران، نقطة عطف بيدارى اسلامى IA
درس پانزدهم: افق بيدارى اسلامى

| $1 \wedge \Delta$ |
| :--- |
| $1 \wedge \varepsilon$ |

19\%
$r \cdot k$
$r-\Lambda$

جمع بندى
آزمونهاى جامع
پاسخنامه آزمونهای جامع
واڤْنامه


## جهان فرهنگى

## درّيكم

هر فر هنگى در عميقترين لايههاى خود به بنيادىترين پر رسشها پاسخ مىدهد.
ه پֶسشهاى بنيادى يا روح و شالودة فرهنگگ:

ــانسانشاساسنه: آيا انسان موجودى مختار و فعال است است يا مجبور و منفعل؟ ـه معرفتشناسانه: آيا تنها راه شناخت، حس و تجربه است؟

## جهانها

 منظومهها را به دليل اهميتشان (جهان) مینامند.

جهان انسانى
ججان انسانى محصول زندگى انسان است و هر چهه با انديشه و عمل انسان پديد مىآيد، مربوط به اين جهان است. هجان انسانى

- جهان فردى يا جهان ذهنى




> - جهان اجتماعى يا جهان فرهنگى
> ـهـ زندگى اجتماعى انسانها را را دربر مى گیيرد.
> - هـ هويت فرهنگى دارد.

$$
\begin{aligned}
& \text { له فرهنگً، محصول آكَاهى و عمل مشترى انسانهانـاست. }
\end{aligned}
$$

## ارتباط اجزاى جهان انسانى

هبين دو بخش فرهنگى و ذهنى جهان انسانى، تناسب و هماهنگى وجود دارد.
 ههر نوع عقيده و اخلاق نيز جوياى فرهنگَ متناسب با خود است.


تَفت>)وتو كنير:
دربارهٔ راههاى ورود يك انديشهٔ فردى به حوزه فرهنَى گَفت و گو كنيد.




## تعامل جهانهاى ذهنى، فرهنگى و تكوينى

بين جهانهاى مختلف رابطه و تعامل وجود دارد. بين جهان تكوينى و جهان انسانى نيز رابطه و پيوند برقرار است. در تعامل بين جهان تكوينى و جهان انسانى سه ديدگاه مههم شكل ترفته است:


حيا زدايى از خانه در معمارى نوين تعامل جهان ذهنى و اجتماعى در در جامعdٔ غيردينى

لـــ ناديدهگرفتــن تفاوت علوم انســانى با علــوم طبيعى، ظرفيتها و قابليتهايى را از علوم انســـانى و
اجتماعى سلب مى كند.

بنيانگذار اين تفكر، آگوست كنت است كه نگاه سكولار به جهان دارد.

- جهان فرهنگى را مهمتر از جههان ذهنى و تكوينى مىدانند. - اين گَروه جهان ذهنى و فردى افراد را تابع فرهنگ مییدانند



ـه رويكرد كسانى است كه جهان فرهنگً، جهان ذهنى و جهان تكوينى را مهمر و در تعامل با يكديگر مىدانند. -ه در قرآن، جهان تكوينى محدود به جهان طبيعت نيست.
 - جهجان تكوينى براساس حكمت ومشيت خداوند سبحان، رفتارى حكيمانه با افرادو و جوامع انسانى دارد.


 ـهـ بر مسئوليت فرد در قبال فرهنگً و جامعه تأكيد مى شود.
تعامل جهان ذهنى و اجتماعى در جامعئ اسلامى

## هر رابطهٔ جهان تكوينى و جهان انسانى از منظر قرآن

 S. بخوانيم و بِانيم:
ه برخى ديد كاهها، مانع شناخت صحيح انسان از جهان هستى مى شوند. اكر انسان از خويشتن و جهان هستى شناخت در ستى نداشته باشد، از تعامل صحيح با جهان هستى و شكوفايى استعدادهاداى خويش باز ماز مىماند.
 لـه اغال و ساسل، زنجيرهايى هستند كه انسان را در دنيا و آخرت به بند مى انـيند.

بينريشير :

## 1- وضعيت امروزى محيط زيست محصول حه عقايدى دربارة انسان و طبيعت است؟

 نتَاه مىكند و به همين دليل هر نوع تصرف و بيرهورى از طبيعت را مجاز مىیداند. وِي
 اجتماعى و فرهنتى سخن میگَويند. دربارئ ائ اين آيات تحقيق كنيد.
 آيه צهاعراف: اگر مردم قر يهها ايمان آور ده و پرهيز



| جهان |
| :---: |
| آشكار شدن فساد در دريا و خشكى |
|  |
| ناهيز كردن ربا |
| افزايش مال |


| جهان انسانى | آيه |
| :---: | :---: |
| اعمال مردم | Fl ، |
| بى ايمانى مردم و دروغگو خواندن پيامبران | اعراف، 9 |
| رباخوارى | بقر |
| صدقه دادن |  |

(5) سؤالات امتحانى

| سؤالات | رديف |
| :---: | :---: |
| در ستى يا نادر ستى عبارات زير را تعيين كنيد. <br>  ب) نزد متفكران مسلمان، جهان طبيعت مربوط به جهان تكوينى است و طبيعت را مهمهتر از جهان ذهنى و جهان فرهن انگى مىداندند. پ) هر كاه افراد و فرهنگَ جامعه، هويتى مشر كانه داشته باشند زمين و آسمان از تعامل سازنده با آنان بازمىماند. | 1 |
| جاهاى خالى را با كلمات مناسب پر كنيد. <br> خود به سرمىبر د. $\qquad$ $\qquad$ <br>  منحصر نمى شود. $\qquad$ نيست و ادراك و آكاهى نيز به $\qquad$ ب) در نَاه قرآنى، جهان تكوينى مرينى محدود به قرار مىدهند. $\qquad$ پ) برخى جهان تكوينى را به طبيعت محدود مى كنند و طبيعت را در مقابل | r |
| به سؤالات زير پاسخ كوتاه دهيد. <br> الف) بخش فردى انسان كدام ابعاد را دربرمى گيرد؟؟ ب) فرهنگَ، محصول چيست؟ <br>  ت) متفكران مسلمان، جهان تكوينى را به چنـد بخش تِ تقسيم مى كنند؟ <br>  <br> 区) از نظر ديدگًاه دوم كدام جهان مههمتر است؟ <br>  خ) در چه صورتى زمين و آسمان از تعامل سازنده با انسان بازمىممانند؟ | $r$ |
| به سؤالات زير پاسخ كامل دهيد. الف) فرهنگً را تعريف كنيد. <br> ب) گروهى كه جهان تكوينى را به طبيعت محدود مى كنند، از چند جهان سخن مى گويند؟ پ) متفكران مسلمان چه نگاهیى به جهان تكوينى دارند؟ <br>  ث) ارتباط بين جهان ذهنى و فرهنگى را توضيح دهيد. <br>  ج() سه ويزگگى ديدگاه دوم را نسبت به جهان تهان تكوينى توضيح دهيد. <br>  <br>  <br>  ذ) در چه صورتى از نظر قرآن جهان تكوينى از تعامل سازنده بازمىمیاند؟ | F |

1. در تعر يف جهان انسانى، كدام گزينه نادر ست است و ابعاد اخلاقى، ذهنى و شيوهُ زندگى انسانها به تر تيب به كدام جهان مربوط است؟ (1) جهان انسانى محصول زندگى شخصى و اجتماعى انسان است. - جهان اجتماعى - جهانى (Y) جهان انسانى مستقل از خواست و ارادأ انسان شكل میى يانيرد. - جهان ذهنى - جهان اجتماعىى
 ب) بخشى از جهان هستى را جهان انسانى تشكيل مىدهد. - جهان اجتماعى - جهان فردى
 (Y عينى - فردى - انسانى - اجتماعىى (Y) Y (Y) انسانى - اجتماعى - انسانى - فردى
 ٪) انسانى - فردى - اجتماعى - انسانى

٪. وقتى انديشهٔ خود را به صورت گَفتار بيان مى كنيم و وقتى فردى در مسئلهاى خاص مىانديشد، به تر تيب بيانگًر چه جهانى است؟

> () جهان اجتماعى - جهان ذهنى Y) جهان ذهنى - جهان اجتماعى
(Y) جهان فرهنگی - جهان ذهنى


مى شود و وقتى فردى دربارهٔ مسئلـٔ F. F. وقتى انســانى براســاس انديشــه و تصميم خود با ديعَران رفتار مى كند وارد محدودهُ


> Y) اجتماعى و فرهنگگى - فردى و ذهنى
(Y) فردى و ذهنى - اجتماعى و فرهنگیى







 . مى دانند.
. را مهمهتر از جهان ........................






Y. شكل روبهرو به كدام گَزينه نزديكـتر است؟





سخن گَفته مىشود و .......................
 \& (Y) جهان فرهنگى - آَكاهى و عمل مشترك انسانها
A. از بخش فردى جهان انسانى با عنوان ....................
 ؟) جهان ذهنى - اخلاق و روان انسانها
9. كدام جمله در مورد جهان تكوينى درست است؟




(Y) جهان تكوينى را به طبيعت و فوق طبيعت تقسيم مى كنند. ¢ (Y) جهان تكوينى را فقط به جهان فوق طبيعت تقسيم مى كنند.



「 ¢ (
II. در نگَاه كسانى كه جهان تكوينى را به طبيعت محدود مى كنند به تر تيب چهه جهانهايى وجود دارد؟ (Y جهان ذهن - جهان طبيعت - جهان فرهن ¢

٪ ا. از نظر متفكرانى كه جهان تكوينى را به طبيعت محدود مىكنند، كدام كز ينه نادرست است؟
 (Y) بين علوم انسانى و علوم طبيعى تفاوت زيادى قائل هستند. () ذهن افراد و فرهنگً نيز هويتى طبيعى و و مادى دانى دارند. T) علوم مرتبط با ذهن و فرهنگً نيز نظير علوم طبيعى هستندن.
 (1) نزد آنان جهان طبيعت، بخشى از جهان تكوينى استى ٪) جهان تكوينى را به جهان طبيعت محدود نمىدانند. \& 1 ا. در تعامل جهان فرهنگًى و جهان تكوينى، از نظر گروهى كه جهان تكوينى را به جهان طبيعت محدود مىكنند، كدام جهان مههمتر است؟ و اين گَروه (1) جهان فرهنگیى را مهمتر از جهان تكوينى دانســته و جهان ذهنى و فردى افراد را تابع فرهنگگ مىدانند آنچچنان كه جهان ذهنى، استقلال خود را از دست مىدهده.
 دارند و علوم مربوط به آنها نظير علوم طبيعى استـ است
 انسانى تفاوتى وجود ندارد.
 استقلال خود را در برابر جهان انسانى از دست مىدهد.

مستقل از خواست و اعتبار انسانى وجود دارد و نزد متفكر ان مسلمان جهان طبيعت بخشى از جهان 10. جهان
(سراسرى پّ - با تغيير)





¢1. از نظر متفكران گروه دوم، كدام گزينه نادرست است؟


 ¢ (



 ¢ ¢ جهان ذهاهنى براساس حكمت و مشيت خداوند سبحان رفتارى حكيمانه با افراد دارد.

1^. كدام تَزينه در مورد ديدگَاه دوم (جهان تكوينى و جهان ذهنى)" درست است؟


r ¢ (f) جهان انسانى استقلال خود را در برابر جهان فرهنگیى از دست مىدهد.
19. كدام گزينه در مور د كسانى كه ذهن افراد و فرهنگَ جامعه را داراى هويتى مادى مىدانند، درست است؟

(Y بين علوم انسانى و علوم طبيعى تفاوت زيادى قائل هستند.


 چه موقعيتى دارد؟











كاسخنامهٔ تشريحى
در هــاى بر كات خود را به روى انســان مى گششـايد. / ذ) هـــر گاه افراد و
 ســازنده با آنهـــا بازمىمانند و ظرفيتهاى الهـى و آســمانى خود را ا از آنها پنهان مى كنند.

## پرسشهاى چهار گزينهای

 اعتبار انسان بدوجود مى آيد نه جهان انسانى.


 جهان اجتماعى مى شــويم و وقتى فردى در مســـئلها خالى خاص مىانديشد وارد جهان ذهنى يا فردى مى ايشود.


 ذهنى مىشود.


 مىدهــد و هر نوع عقيــده و اخلاقى نيز جوياى فر هنگّى متناســب با با خود است.
.9






 فرهنگى ارتباط مستقيم وجود دارد.
(D⿴囗 1

 كَزينٔ ديكر در مورد جهان انسانى درست است


 تفسير مى كند. جهان تكوينى ييش از انسان نيز وجود داشتهه است.

سؤالات امتحانى<br>











 ت) وقتى فردى دربارة مســئلهاى خاص مى انديشد در محدودهٔ فردى






 ج) 1 ج جهان تكوينى را به جهان طبيعت محدود مى كنند. با اين جهان



 و تكوينى مىدانتد.
 و جوامــع مختلف مىدانـند.


 و هوشــمندانه با جهان انسانى دارد. در اين نكاه جهان تكان تكوينى براساس


 جهان فردى اشخاص را نيز ناديده نمى يكيرد و بر مسئويت فريت فرد در قبال





و استقلال خود را در برابر جهان فرهنگى از دست مـى دنى دهند. جها جهان هسـتى برخوردى حكيمانه و هوشمندانه با جهان انســانى دارد و جهان تكوينى براساس حكمت و مشيت خداونـي سبحان رفتارى حكيمانه با افراد و جوامع انسانى دارد. (1) در نظر ديدگاه دوم، جهان فرهنگى مهمهتر از جهان ذهنى و تكوينى مى باشد و جهان ذهنى و فردى افراد، تابع فرهنگگ است. (19) برخى جهان تكوينى را بــه جهان طبيعت محدود



 فرهنگى مىباشــد و جهان تكوينى نيز مادء خامى براى دنى دخل و تصرف فرهنگَها و جوامع مختلف مىباشد.
 و بر مسئوليت فرد در قبال فرهنگَ و جامعه تأكيد مى كند. هر هر گاه انسان
 باشد، جهان تكوينى درهاى بر كات خود را به روى انسانها مى گیشايد.

ا11. 11 برخى جهان تكوينى را به طبيعت محدود مى كنند. اين گروه طبيعت را در مقابل جهان انســانى قرار مىدهنـد و و با تقسيهم


مى گويند: جهان طبيعت، جهان ذهن و جهان فرهنگى.
 مى مباشد. جهان تكوينى رامىتوان به طبيعت و مافوق طبيعت تقسيم كرد.
 نادرسـت مىباشــد. اين گروه بين علوم طبيعى و علوم انسانى تفاوتى قائل نيستند.



 علوم طبيعى و علوم انسانى تفاوتى قائل نيستند. جهان تكوينى (طبيعت و مافوق طبيعى) مستقل از 10 (1)
 از جهان تكوينى است. گروهى جهان تكوينى را به جهان طبيعت محدنـود
 بين علوم طبيعى و علوم انسانى و اجتماعى تفاوت قائل نيستند.

- از نظر قرآن


روى انسانها مى كشايد.

 آسمانى خود را ا از آنها ينهان مى كنند.


## درس 「 در يك نگاه

- فرهنتَهايى كه از مرزهاى جغرافيايى خود عبور كردهاند بر دو
 - گونئ نخست
|- تق تقيمه جهان به مناطق مركز و ويرامون
 خاصى مى ماند.
له سرمايهدارى كه كانون ثروتو و قدر ت را رامور دتوجه قرا میى مهدي و
 - گونه دوم -ه عقايد و ارزشههاى آن سعادت همةٔ انسانها را را دنبال مى كند.


 - ويثگَهاى فرهنگَ مطلوب جهان
-     - 1 ف فرهنگً حقيقت ده
در مورد مر ت و زند زكى

پايمال شدن حقوق انسانها (ャ) انسان به كمال و حقوق انسانى مى شود. مه ه ه تعهد و مسئوليت كسترش و تحقق عقايد و ارزشمهاى جهانشمول

ع عقلانيت:
-1 ها پاسخ به پرسشهاى بنيادين
 شرايط مختلف تار يخى، بر اساس عقايدو ارزشههای بنياديادين

درس ا در يك نگاه

 له وقتـى فردى درباره مســئلئ خاصى مىانديشـــد در محدوده جهان ذهنى است. له جهان فرهنگى يا اجتماعى

ه ه زند

 مى كـــد يا براســاس انديشــه خود بـا ديــــران رفتـار مى كند.


- ديد گاه اول
- جهــن تكوينـى را به جهــن طبيعت محــدود مى كنند و جهان
 - هم ذهن افراد و فرهنگً، هويت طبيعيعى و مادیى دارند. هه بين علوم طبيعى و علوم انسانى تفاوتى قائل نيستند.
- ديدگاه دوم
-0- جهان فرهنگى را مهمتر از جهان ذهنى و تكوينى مىداندند.

 جوامع مختلف مىدانندي له جهان ذهنى و تكوينى، اهميت و استقلال خود را در برابر جهان
فرهنگى از دست مىدهند.
|• ديد گاه سوم (ديدگًاه قرآنى)

به جهـــن فرهنگًى، جهان ذهنى و جهان تكوينى را مهمه و با تعامل
با يكديتر مىدانند.

- جهان تكوينى براساس حكمت و مشيت خداوند سبحان، رفتارى

حكيمانه با افراد و جوامع انسانى دانى دارد. ه جهان فردى را ناديد نمى كيريرد. له بر مسئوليت فرد در قبال فرهنگَ و جامعه تأكيد مىكند.
-اين دوران از زمان رحلت رسول خدا (ص) آغاز شد و در طول خالافت اموى، عباسى و عثمانى ادامه يان يافت.



 در ظاهر از مفاهيم دينى استفاده كنند. - دورةا استعمار



ايلى و قومى به استبداد استعمارى تبديل شد.


 اسلامى نداشت. - عصر بيدارى اسلامى
|م متفكران جهان اسلام خطرات سلطهُ فرهنـگَ غرب و و فراموشى
هويت اسلامى را گوشزد كردند. -نخبكان كشورهاى اسلامى تا قبل از انقالاب اساملامى از مكاتب





جهانى اسلام رقم مىزدند.

## درس ه در يك نگاه

هـه سكولاريسم آشكار: انكار صريح ابعاد غيرمادى جهان هستى إنى


خدمت نظام دنيوى و اينجهانى قرار مىدهد. - يروتستانتيسم:

رويكرد كزينشى جهان غرب به ابعاد معنوى و دينى جهان، سبب

پروتستانتيسم ياد مىشود.

- اومانيسم:

اصالت انسان دنيوى و اين جهان
|o اومانيسم در هنر

له هنر قرون وسـطـى تأكيد بر بُعد آسمانى انسان، هنر مدرن
تأكيد بر بُعد جسمانى و زيبايىهاى بدن

 هميشه بسط فرهنگى به دنبال ندارد.
امير ياليسم به هر نوع سلطه كفته میشيود و و انواعى دارد: شكل مى يرير.
 مواد خام كشور ديگَر را تصرف مى كند.
 - انواع سلطه و استعمار -
-
 roله

|- استعمار نو
براى نيل به اهداف استعمارى



 هـ \& استعماركرانر پنهان و مجريان آشكارند. هـ استعمار فرانو
-
 جستوجو میى كنـند. -0-0 ¢

## درس ¹ در يك نگًاه

- مراحل گسترش فرهنگَ اسلامى:
- عصر نبوى:
 نظام قبيلهاى عرب، حكومت اسلامى را تشكيل داد داد.


- روشنگرى در صنعت: ابزار تسلط انسان بر طبيعت - روشنگَرى در اقتصاد: گسترش تجارت و رشد صنعت و پيدايش سرمايهداران - روشنگَرى در حقوق بشر:

جايگزينــى حقوق طبيعى بشــــر با نظر به خواســتـهها و نيازهاى صرفاً طبيعى - روشنگَرى در سياست:

ليبراليســـم انديشُٔ سياسى جديدى به معناى مباح دانستن همأ امور در قياس با خواستههاى انسانى بوده - انقلاب فرانسه:

ريشــه در حر كتهاى فرهنگَى دوران رنسانس، انديشههاى فلسفى
روشنگگرى و تغييرات اجتماعى مربوط به انقلاب صنعتى داشت

## درس V در يك نگاه

- جامعهُ جهانى در گَذشته:
 از ظرفيــت فرهنگى برترى برخور دار بودند، گروه مهراجـاجم را درون
- فوهنگَ هضم و جـب: مـى كردند.
 به خود گرفت. هـ سدهٔ ه- 9 ا: جوامع غربى به صورت مركزى و ديگَر جوامع به صورت پيرامونى در آمدند. - نظام نوين جهانى هپ پيدايش قدرتهاى سكولار منجر به زوال تدريجى كليسا و ايجاد حاكميت فئودالها شد. در نهايت با انقلاب فرانسا دولتهايى شكل گرفتند كه جدايى خود را از دين اعلام كرديند
 ثروت به اروپا، جايكاه برتر تجّار نسبت بها زمينداراران، رشد صنـا رينعت ↔ هـ به خدمت گرفتن مبلغان مذهبى فرهنگیي اقوامى كه تحت سلطه قرار نمى گرفتنتد. هدف از تبليغ مسيحيت اختلال در فرهنگگ عمومى بود. هـاستعمار و ادغام جوامع در نظام نوين جهانى: جوامعى كه مقاومت بيشترى نشان دادند، از طريق نفوذ اقتصادى، سياسى و فرهنگًى در نظام نوين جهانى ادغام شدند. مانند چیين، عثمانى و ايران
 دادند با استعمار نو و فرانو مواجه شدند.
 الهــى انســان اســت و صــورت معنـوى دارد. امـا حقوق بشــر بر مبنــاى انديشــــــأ اومانيســتـى اســت كـــه صورتى

عادتهــا و تمايــات طبيعـى آدميــان شــكل مى گیـــرد. - روشنگرى
- 


 و تجربه، روشهاى شناخت حقري حقيقت هستند.
 سكولاريسم و اومانيسم همراه شده است.
 وحى و پيدايش دئيسم
 سكولار ـ علم دانش ابزارى


## درس \& در يک نگاه

- چچهار دوره تاريخ فرهنگ غرب
- يونان و روم باستان
--

- يونان و روم باستان:

فرهنگَ اساطيرى بود، خداوندگًاران متكثر پرستيده مىشدند.

- قرون وسطى:

آباء كليســا به رغمه آن كه از شــعار ها و مفاهيم معنوى و توحيدى
 سكولاريسم عملى را دنبال مىى كردند. - رنسانس:
-مجنگگهاى صليبى در مواجهه با مســلمانان و فتح قسـطنطنيا،،

-مرقيبان دنياطلب دخالت دين را در امور دنيوى انكار كردند.
 اعتراض آميز آشكار شد. - روشنگرى
(lo- تسخير عميقترين لايههاى فرهنگَ غرب توسط سكولاريسم تر Tم ترويج دنياگرايیى در سطح هنجارها و زندگى مردم

## 



بود. بدين ترتيب نخســتين چالش كه چالش فقر و غناسـت، در
بطن كشورهاى غربى شكل گرفت. - بلوك شرق و غرب:
 ســرمايهدارى عبور مىكرد، مالكيت خصوصى را از بين مى مبُرد و

صورتى سوسياليستى و كمونيستى پيدا مى كرد.
 منتقدان طرف چֶپ مجلس میىنشستند. چالش و نزاع بلوك شرق و غرب در تمام قرن بيستم تا فروپاشى بلوك شرق ادامه يافت. چالش بلوك شرق و غرب جهانى بود و آمر يكا و شوروى، ابرقدرت اين دو بلوك بودند.

 داشتند، يعنى هر دو درون فرهنگگ غرب قرار داشتند

## درس •ا در يک نگاه

- اگوست كنت:

اتمام جنگً بعد از انقلاب صنعتى، جنگى، امرى عارضى و تحميلى است، بروز دو جنگِ جهانى، خطا بودن نظرئهُ وى را ثابت كردا - علت جنگَهاى جهانى: رقابت كشورهاى اروپايی بر سر مناطق استعمارى - انديشهُ جنگگهاى جهانى: منشأ دينى ندارد و بيشتر انديشههاى ناسيوناليستى، ليبراليستى و سوسياليستى را در پیى دارد. - بعد از جنگَ دوم:
 فروپاشى شوروى، جنگگ گرم در مناطق پیيرامونى - هانتينگتتون:

از آخرين مرحلئ در گيرى در جهان معاصر باعنوان جنگى تمدنها
 را بزر گترين تهديد مىداندا - تقسيمبندى هاى جهانى: ه شمال و جنوب: كشــورهاى ثروتمند در نيممرهٔ شــمالى و كشورهاى فقير در نيمكرهٔ جنوبى ساكن هستند. ه جهان اول، دوم و سوم:
جهــان اول ســرمايهدارى، جهان دوم سوسياليســتى، جهان سوم خارج از هر دو بلوك شرق و غرب ه توسعهيافته و عقبمانده:
از كشــورهاى صنعتى و ثروتمند با عنوان توسعهيافته
 مقايســه مى شوند، كشور هاى عقبمانداند، توسعه نيافته يا در حال توسعه مى گويند.

## درس 1 در يک نگاه

- تحولات اقتصادى ـ سياسى: -ه كشـور هاى تحــت نفــوذ و اســتعمارزده بــه ســوى اقتصــاد تكمحصولى سوق داده مى شوند كه قدرت چانهزنى در اقتصاد جهانى را از آنان مى گیيرد. - مه مبادلات تجارى در سطح جهانى به گونهانى نامتعادل انجام مى شوده. -ه وابستگى كشورهاى استعمارزدهه، امكان عبور از مرحلئه استعمار

به استعمار نو را براى كشورهایى استعمارگر پديد میآ آورد.
 ملتهايى با هويتى سكولار و ناسيوناليستى. عواملــى كه ســبب پیدايـشـ دولـت ــ ملتها در تاريــخ معاصر بشــرى شدند، در ســدئ اخير تغيير يافتهاند و به دنبال آن نقش

 سرمايه گَارى به منطقهاى، خاى خاص محدود نمىشود.
 معتقدند كه در حال حاضر ابعاد اقتصادى و سياسي جهانى

به گونهاى نيست كه انسجام مطلوب جهانى را به دنبال آورد.


 صنعت ارتباطات به جهان غرب يارى مىر ساند. - امپراتورى رسانه: امير اتورى فرهنگى باعث شدر شده كه كشور هاى كهمتر توسعهيافته در برابر آن آسيبپپير شوند. تجمــع قدرت رســانه در دســت صاحبــان ثــروت و كانونهاى


و ارزشهاى دموكراتيكى جهان غرب را نيز به سخره مى گیيرد.

- فرهنگگ عمومى جهان غير غربى:

 له علوم انسانى غربى عميقترين تأثير را در توزيع جهاني فرهنگً
غرب ايفا مى كند.


## درس 9 در يک نگًاه

- ليبراليسم:

در همريختــن نظام ارباب ـ رعيتى، رهايى كشــاورزان از برد اردیى،
 سرمايه از كارگران، تكيه بر آزادى فعاليت صاحبان سرمايه و عدم

كمك به مستمندان
 استثمار را براى صاحبان ثروت باز كرده و عدالت را ان اديده كرا كـرفته

## درس II در يك نگاه

- بحران اقتصادى:

كاهش قدرت خريد، از دســت رفتن بازار توليدكنندگان، تعطيلى كارخانهها، بيكارى كار گران بحران اقتصادى و چالش فقر و غنا هر دو هويتى اقتصادى دارند. - تفاوت:

I
ولى بحران اقتصادى اغلب دور r آسيبهاى مربوط به فقر و غنا متوجه قشرهاى أى فقير و ضعيف

است ولى بحران اقتصادى تمامى جامعه را دربرمىگيرد. ف T T و بحران اقتصادى با مسئلئ فقر و غنا پيوند مى خورد.

- بحرانهاى زيستمحيطى:

1 شـهـرهاى صنعتى اولين مراكزى بودند كــه با محيطى آلوده
مواجه شدند.
「 انســان مدرن با انقلاب صنعتى، تسلط خود را بر طبيعت نويد
مىیداد ولى از همين منظر با مشكلات زيادى روبهرو شد.

- طبيعت:
( ن نكاه توحيدى: طبيعت و هر چه در آن اسـت آيات و نشــانههاى
خداوند است.


> ماورائى برخور دار است.


 براى بشر و طبيعت به بار آورده است.
 اسـت و اين جنبشهها انتقادات خود را متوجه ريشههاى معرفتى
فرهنگگ مدرن كردهاند.

- بحران معرفتى:

1 در فرهنگَ قرون وسطى، كتاب مقدس معتبرترين راه شناخت
بود و عقل و تجربه ناديده كرفته مى شد.

 را ناديده مىانگًاشت و به عقل بسنده مى كرد. (P) شــناخت عقل بيش از دو قرن دوام نياورد و شناخت حسى و تجربى جاى آن را كرفت.
 دانش تجربى و وابستگى آن به معرفتهانى غير تجر بـى و و غير حسى آشكار شد.

- افول روشنگَرى و جريانهاى چُستمدرن: پس از اين كه مشــخص شد علم تجربى به معرفتهاى غير تجربى


## ه مركز و ييرامون:

به نقش مر كزى كشور هاى ثروتمند و صنعتى اشاره دارد. كشورهاى پيرامونى به ســبـب نوع عملكرد كشور


## هاستعمار گر و استعمارزده:

 فقير را به ابعاد اقتصادى محدود نمى كنند و و به ابعاد فرهنـنگى آن
 الكَوپيري مقلدانئ آنهاست.

## درس اl در يک نگاه

- تحولات اقتصادى ـ سياسى: كشورهاى تحت نفوذ و استعمارزده به سوى اقتصاد تكـمحصولى ســوق داده مىشـــند كه قدرت چانهنـنى در اقتصاد جهانى را از
آنان مى گيرد.

مبادلات تجارى در سطح جهانى به گونهاى نامتعادل انجام مى شود.


استعمار نو را براى كشورهاى استعمار گر پديد مى آورد.

با هويتى سكولار و ناسيوناليستى.
 بشـرى شدند، در ســدهٔ اخير تغيير يافتهاند و به دنبال آن نقش

 سرمايهگذارى به منطقهاى، خاص محدود نمى نـي شود.
 معتقدند كه در حال حاضر ابعاد اقتصادى و سياسي جهانى شدن به گونهاى نيست كه انسجام مطلوب جهانى رانى را به دنبال آبال آورد.

 در گزينش عناصر فرهنگگى از دست مىدهده. صنعت ارتباطات به جهان غرب يارى مىرساند. - امیر اتورى رسانه:
 در برابر آن آسـيبپ پذيرند. تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان
 را متزلـــزل مى گَرداند و ارزش هاى دموكراتيك جهان غرب را را نيز به سخره مى گیيرد.

 مى شود. علوم انســـنى غربى عميقترين تأثير را در توزيع جهاني فرهنگَ غرب ايفا مى كند.


