**مبنای حقوقی مادری در قرآن و نظام بین المللی حقوق بشر**

**حمیدرضا طوسی[[1]](#footnote-1)**

**سید حمید جزایری[[2]](#footnote-2)**

**چکیده**

در نظام بین المللی حقوق بشر زن یا در منزلت یکی از آحاد بشر و یا در جایگاه همسر با ساحت های متفاوت اجتماعی اقتصادی فرهنگی و ...برخوردار از حقوق می باشد. معمولا دولت ها تضمین کننده این حقوق در نظر گرفته می شوند. در این نظام عنوان « مادری » (خصوصا دو سند حقوق کودک و حقوق زنان ) شخصیت حقوقی شناخته شده ای نیست و اگر برای عنوان مادری در ضمن مفهوم والدین تکالیفی دارای می گردد مبنای حقوقی و مستحکم توجیهی درکار نیست. زیرا مبنای قواعد این نظام حقوقی فردگرایانه و مبتنی بر یا حقوق طبیعی «لاک» و یا قرارداد گرایی «کانت» است. بنابر این نمی تواند حقوق جمعی را تبیین نماید.

با این همه در کتاب آسمانی قرآن آموزه های حقوقی فراوانی برای حوزه مادری که مقوله ای جمعی است و با مفهوم خانواده قابل تعریف است تشریع گردیده است. زیرا اندیشه اصالت دو ساحت فرد و جامعه، از آموزه های مبنایی تشریع قواعد حقوقی می باشد. این نوشتار به تفاوت این دو نظام حقوقی از این منظر می پردازد.

**کلید واژگان** : قرآن، حقوق مادری، نظام بین الملل حقوق بشر، حق فردی، حق جمعی.

1. 1هیات علمی جامعه المصطفی(ص) العالمیه نویسنده مسئول. [↑](#footnote-ref-1)
2. مدیر گروه قرآن و علم و عضو هیات علمی جامعه المصطفی(ص) العالمیه. [↑](#footnote-ref-2)