عنوان:

معنی واهداف کرسی آزاد اندیشی

|  |
| --- |
| شناسنامه مطلب |
| کد مطلب | b-12 |
| رده | بصیرتی/ اقدام متناسب با مطالبات امام خامنه‌ای مدظله العالی/مباحث آموزشی/ کرسی وتریبون |
| برچسب | معنی کرسی،اهداف آزاد اندیشی |
| توضیحات |  |

معنی کرسی در ادبیات قدیم

در ادبيات علمی قديم‌تر به‌معنی محضر درس و قريب به كلاس امروزی به‌كار می‌رفته، به اين معنی می‌گويند: در حوزه‌ قديم تهران كرسی‌های فقه و اصول يا حكمت پر رونقی برگزار شده، يا فلانی در دانشگاه صاحب كرسی است.

معنی کرسی در ادبیات قدیم اروپا

كرسی معنای سنتی ديگری دارد كه نزديك به معنی اول است و كاربرد آن در دانشگاه‌های اروپايی رايج‌تر است. در اين معنا كرسی عبارت است از: «واحد علمیِ موضوعی دانشگاهی مستقر در يك مركز علمی». درواقع همان دپارتمان علمی كه استاد برجسته‌ای محور فعاليت‌های آن است و اساتيدی نيز عضو آن هستند. برای مثال می‌گويند: كرسی شرق‌شناسی، كرسی ايران‌شناسی و يا كرسی اسلام‌شناسی. نوعاً در اين كرسی‌ها به كار مطالعاتی و نيز آموزشی می‌پردازند. اين تعبير سنتی از «كرسی» اصطلاح رايجی است و در دانشگاه‌های جهان هم مصاديق فراوانی دارد.

معنی کرسی آزاداندیشی

در روزگار ما و در ايران، كرسی معنای سومی نيز پيدا كرده است؛ به اين صورت كه مثلاً منظور از تعبير «كرسی آزادانديشی» عبارت است از «نشست بحثی و چالشی كه يک استاد يا دانشجويان ادعا و نظرات خود را در آن ارائه می‌كنند و كسی يا عده‌ای نيز آن نظرات را نقد می‌كنند». به چنين فرايندی اصطلاحاً كرسی آزادانديشی گفته می‌شود. اين تعريف از كرسی به معنای ارائه‌ سمينار انتقادی و يا نشست نقد و مناظره شبيه‌تر است تا به معنای چهارم آن‌که در هيأت حمايت از كرسی‌های نظريه‌پردازی تعریف‌شده و نيز به معنای اول و دوم سنتی كلمه‌ كرسی كه در عرف حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و نظام دانشگاهی جهان رايج است، تفاوت می‌كند.

معنی کرسی‌ نظریه‌پردازی، نقد و مناظره

معنای ديگر كرسی كه در ادبيات هيأت حمايت از كرسی‌های نظريه‌پردازی تعریف‌شده، عبارت است از: «واحد مرجع نظارتی و حمايتی، نسبت به نظريه‌ها و نوآوری‌ها و نقدهای جديد علمی كه در حوزه‌ معرفتی و علمی مشخصی مطرح می‌شود و در يك فرايند مشخص، مورد ارزيابی، نقادی، دفاع و داوری قرار می‌گيرد». كرسی در اين اصطلاح، واحدی است كه با عضويت شماری از صاحب‌نظران برجسته‌ یک حوزه‌ موضوعی و مطالعاتی در درون هيأت حمايت از كرسی‌های نظريه‌پردازی تشكيل می‌شود و بر اساس فرايندی مصوب، در جهت بررسی يک ادعای علمی و نقد و دفاع و داوری درباره‌ آن فعاليت می‌كند.

اهداف کرسی های آزاد اندیشی

1-نهادینه سازی آزادی بیان و تضارب آراء با رعایت اخلاق و منطق گفتوگو

2-ایجاد فرصت قانونی و عادلانه برای عرضه آزادانه آراء، دیدگاهها و سؤالات پیرامون موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه از دیدگاه ها و با رویکردهای مختلف دیگر (مانند: بهداشت ودرمان،امور سلامت، آموزش پزشکی) و آگاهی از نظرات دیگران

۳-تقویت روحیه حقیقت جویی، آزادگی و قانونگرایی

۴-ساماندهی مباحثات و گفتگوها با صبغه علمی

۱-ایجاد فضای مناسب برای طرح و بیان اندیشه های نو، تفکر خلاق و فرهنگ نوآور[[1]](#footnote-1)

1. - آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور [↑](#footnote-ref-1)