## تُّوهشنامهى انجمن /يرانى تاريخ <br> 

$$
\begin{aligned}
& \text { مصلحت عمومى در انديشهى سياسى } \\
& \text { خواجه رشيد الدين فضل الله همدانى } \\
& \text { اسماعيل حسن زاده’ }
\end{aligned}
$$

## چحكيله

رشيدالدين وزير، مورخ و فيلسوف دورهى ايلخانى، كه شاها ويرانىهایى ناشىى


 موجوديت حيات سياسى آن دو را قائمْ به تداوم /ين رابطه و حفظ آن جايگاه مىا دانست. رشيدالدين با /ين پيش فرض به /يجاد /صلاحات دست زد. اصلاحات او او دو جانبه بود، زيرا همر منافع حكومت را تأمين مى كرد و همر منافع مردم را حفظ مینمود. /ين مقاله به روش تحليلى- توصيفى درصدد تبيين و تحليل جايكاه و /هميت
 قالب /ين فرضيه مورد آزمون قرار مى يكيرد كه مصلحت عمومى يكى از محورهاى

ا. استاد يار گروه تاريخ دانشگاه الزهراء
تاريخ دريافت:NV/A/Ta تاريخ تأييد:N/TK

پـثز و هشنــامـهـه انجـمن
r
ايـر انـــــــــاريـن

> مى كند. دسنگاه فكرى خواجه /ست،كه در پهارچوبش اصلاحات /و معنا و مفهوم ثيدا

مصلحت عمومى در انديشههى رشيدالدين با نوعى آثاهى پيشسينى همراه بود و
 مثال عقالانى ماورايى و جهان مادى بود، و باور داشت كه با با اصلاحات میتوان "نظام
/حسن ماور/يي" ر/ به "نظام /حسن دنيايى" تبديل كرد.

وازرههاى كليدى: رشيدالدين فضل الله همدانى ، مصلحت عمومى ، ايلخانان، اصلاحات ، /يران

كاربرد وسيع مفهوم » مصلحت عمومى" و واڭه هاى مترادفش درادبيات سياسى قديم و جديد بيانگر اهميت آن در عرصهى حكمت نظرى و عملى است. برخى از صاحب نظران، بر
 پرداختهاند.خاستگاه اين مفهوم رامامانند بسيارى از مفاهيه فلسفهى سياسى و و انديشهى سياسى، به يونان باستان (افلاطون و ارسطو) رساندهاند و اعلام كردهاند كه موقعيت سياسى
 ساخته و از آن طريق به دوران جديد اروپا انتقال يافته و همچچون يكى از مؤلفههاى ممهم نظريهى حكومت دموكراتيك قرار كَرفته است.









 خاص انديشهاى است.هر مكتب فكرى با توجه بـه تعريفـى كـهـ از هسـتـى و انسـان دارد، را هكارهاى خاصى نيز براى سياست تجويز مى كند.








حال نعگارنده در صــد اسـت جايگـاه مصـلحت عمـومى را در نظـام انديشـعى خواجــهـ
 محورهاى كانونى دستگاه فكرى خواجه است كه در پارچوبش اصلاحات و و اقدامات ور وى معنى و مفهوم پيدا مى كند. براى اثبات اين قضيه، ابتدا به تشريح مبانى عام و خاص انـ انديشا پرداخته شده و سپس انديشه سياسىاشُ مورد تحليل قرار گرفته است. در قسمت پايانى مقالـه

چـزث و هشـنـامـهـه انجـمن


نيز انديشهى مصلحت عمومى و قدرت سياسى و تأثير آن در كـردار سياسـى خواجـه تبيـين و تحليل مى شود.
الف) معرفت شناسى عام انديشه













 صورت پراكنده برخى از سوره ها و آيات را تفسير نموده است. او در تبيين ديدكامهاى كالامى


و حتى توصيه هاى اخلاقى، به آيات قرآنى و احاديث نبوى استناد كرده است. وى مـى گويــــي:
 كمال انسانى نائل شود.'
عقل و علم دو منبع شناخت ديگَرند كه خواجه رشيد الدين در تبيين ديدگامهايش به آنها












 ايران و پاكستان،ص^1.
ז. همان،جז،ص.Iv^.

علم فطرى پروردگار كه قادر با كمال است جل و علاء ، و آموزندهى علم مكتسبى بندهى


















ז. همان،جזاזص 19人-191.
r. سيد حسن نصر،(•هז|)، »مقام علمى رشيد الدين فضل الشه در تاريخ فلسفه و علوم اسالامى" ،مجموعه خطابههاى تحقيقى

 ه. همان،صص

ادويهى نصايح حكما و اشربهى مواعظ علما مزاج سقيم و طبـع نامسـتقيم او را نـافع و نــاجح













 بجز حيات كوتاه مدت دنيا وفا نخواهد كرد، ولى اين دسته عدل و نام وى را در دنيا مخلّد مى كردانند.

$$
\begin{aligned}
& \text { ا. همان،صریّا. }
\end{aligned}
$$

r-




پـزث و هشنــامـهـه انجـمن


ايــر انــي تـاريــخ
ب) هستىثنشاسى




 مكانى چیيز ديگر بوده باشد كه ما نام و نشان و كيفيت و احوال آن آن ندانيه، و و نه هر آنچپه ما آن









זr. همان جا.

رشيدالدين چگگونگى آفرينش هستى را در رسالهى »تفسير قل لو كان البحر مــداداً،، بــه

 يك از مخلوقات متخلص به صفات خدايى بودند و صفات او زيادت از چهارعنصر است و ذات







 دارد. ${ }^{\text { }}$

 كمال آفريده است.

 rr هr



رشيدالدين معتقد است آفرينش عين خير است و غرض از آفرينش هم خمير است و ح حق تعالى قادر بر آن. خير رساندن خالق به مخلوق منوط و وابسته به عبادت نيست. زيرا خدر اندا ، هم


 چه شرّ محض را خود وجود نيست هِ . در مجموع، درنظام فكرى و اعتقادى خواجه ، حر كت و سير آفرينش به سوى كما كمال













$$
\begin{aligned}
& \text { r. } \\
& \text { F. }
\end{aligned}
$$

، المى عظيم است، اما بالحقيقه لذات و مرادات و حصول درجات و كمالات، ارواح را موقوف است نه اشباح را. چهه، شبح انسانى به حقيقت زندانى بيش نيست. پس روح را در زندان محن و قفس بدن شادمان بودن محال است، و هر چه به محل اصلى و منزل طبيعى خود باز نيايد، آرام و آسايش نگيرده.'
پس بنياد هستى بر بنياد صحيح و خير و رحمت و فضيلت و غيره نهاده شده، و تا زمانى كه انسان از فطرت پاكى المهىاش منحرف نگشته باشده، دنيا همحچنان برايش زيبا و محل ترد


 شد.سِ خداوند بر مبناى رحمت عظيم، هستى صحيح را آفريده است ، نها مر مريض را را اما ام غفلت
 مختار و آزاد بايد يكى از دو راه را، صراط مستقيهم يا صراط شيطانى، را انتخاب كند. طبي است بدون تلاش، تعبد، عدالتپرورى و ظلمستيزى، امكان پيمودن اين راه پرپيج و خم ممكن نيست.

ج) انسانشناسى
نگَرش رشيدالدين به ماهيت، ابعاد وجودى و منزلت انسان در نظام هستى، تفاوت
 »انسان كبير" در او خلاصه شده است.
$\qquad$

پـزث و هشنــامـهـه انجـمن
ايــر ا نــي تــا ريــخ
 را در انسان تجلى يافته مىداند و مى گويد: >اگَر ارباب بصيرت در حقيقت خلقت انسان تأمل

 مكونات، و از اين جهت انسان را به همه چیيز تشبيه توان كردها






 حق تعالى مع اشياء زائده٪.'رّشيدالدين انسان را در مر مقايسه با ملائكى با استناد به آيات قرآنى (بقره، זّا، آ) برتر شمرده، وى را 》عالم به همانى اسماء" و 》 الوح محفوظ موضع علوم و
 مخلوقات عنايت نشده ، به او ارزانى داشته است. خواجه رشيدالدين معتقد است انسان از بدو تولد ، داراى خاري انيا
 ظهور نرسد، نمىتوان به حقيقت سرنوشت انسان پیبرد و حتى زمان تحقق ظهور استعداد بر آدمى مبرم است. البته، وى به رغهم فطرى دانستن استعداد شقاوت يا سعادت، عوامل

خارجى را در تحقق آن مؤثر مىداند. او زمان ظهور را 》اجل" مىنامد،كه به معنى لحظهى مرگ نيست. "هر خاصيتى كه حق تعالى در شخص يا در چيزى موجود كرد، آن را زمان كمالى و ظهورى هست، چون زمان كمال درآيد، آن خاصيت ظاهر گرددد و ما به اجل اين


 فرق تواند كردن كه آنچֶه به واسطهى خاصيت وجود آن چیيز صادر مى گردد، كدام است و
 وجه بيرون نيست. زيرا كه خاصيت وجود يا غالب باشد بر امور خارجى و قوىتر باشد ان از آن، يا مغلوب و ضعيفتر باشد، يا مساوى". پّس انسان از طرق مختلف، همچحون عبادت، تهذيب اخلاق، طلب استاد كامل و شيخ عالم عامل، دلبستگى نداشتن به امور دنياى دنى، رعايت عدالت و پاسداشت حرمت خلايق و غيره، مىتواند جهت حركت امور امر را با به سوى سعادت هموار سازد. به عبارت ديگر، تعليم و تربيت صحيح در تحقق خاصيت سعايت انيات مؤثر خواهد بود. از اين رو، وقتى خواجه رشيدالدين شنيد پسرش اميرمحمود حاكم كرمان گرايش يافته است، با نوشتن مكتوبى تشويق آميز و دعوت از او بر طلب استاد كامل و شيخ
 و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، ما اريد منهمه من رزق و ما ما اريدان يطمعون"، خلوت
 »

پــز و هشنـامــه ي انجـمن

تعيين سرنوشت خويش و گرايش به شقاوت يا سعادت، عاملى مختار، و دنياى دون را را ميدان مبارزه با نفس اماره مىداند، توصيه مى كند كه انسان نبايد سلطنت ابدى را با به ده روز رو بندگى ريّى نفس اماره بفروشد، 'و براى پسرش توصيه مى كند تنها راه رهايى از لذات مجازیى دنيا

 معنوى مردم، برقرارى عدالت و رفع ظلم و فقر و تنگدستى از محرومان مىداند. از اين رو،
 استعداد سعادت بر شقاوت تفسير كرد.

## r)مبانى خاص انديشه

علاوه بر مبانى عامانديشگى خواجه رشيد رشيدالدين، لازم است به مبانى خاص انديشهى



 هستىشناسى و انسانشناسى وى، دارد. او براى اين دنيا غايت و نهايتى قائل است. هر چرن آند آفرينش هستى را اول و آخرى نمى شناسد، اما برایى آفرينش دنيا ابتدا و انتهايى استيا استـ
 كسى را از مر گ گريزى نيست. وى اين مسأله را در رسالهى در اثبات حشر /جساد به تفصيل بيان كرده است. ${ }^{\text {هم }}$


مراتبى براى آن قائل است، انسان را اشرف از ملائك، حيوان، نبات و جماد مىداند و وبراى



رشيدالدين با استناد به آيات قرآنى بر اين اصل اعتقاد دارد كه در روز حساب كاب كاهي



 بينانه نيست و مى گويد: "جهان مركب از امور متضاد است، چون نوش و نيش و و مرهم و ريش، و داء و دواء و رنج و شفا و ظلمت و ضياء و كدورت و صفاء، و هيج كس از قيد اسرّ و شبكه ى قهر او نرهيده است... چه دنياى دنى محل هجوم


 است و خايسك حوادث و سر كوب و سندان مصابرت در او پر از صداى آشوب است..."."
 عدالتخواهانه در وى ايجاد كرده است. يعنى مىتوان كَفت نگاه مصلحتى خواجه، نه رعايت
 راستاى دستگاه فكرى و اعتقاديش بوده است. اين دستگاه فكرى وى را با به سوى كردار نيك
 محمد تر كهاى ،كه به وقت مرض هالى نوشته ، مى گويد: لاو در احوال دنيا تدبّرى به



 خصول و اساس اصول خود بر نشر اوصاف انصاف نهادم و و در تحصيل نيكى نامى سرمايهى وري مقدرت و بضاعت استطاعت مصروف گردانيدم و در باب رفع عصاه و قمع بغاه تنها به انتها



 مقامى منيف رساند... بنابراين مقدمه اين ضعيف نحيف بر بستر كسالت نياسودم و بر مسند




 مصلحت عمومى بيشتر در دو مقولهى عدالت و برقرارى امنيت متجلى است. هر دوِ آنها در

ارتباط وثيق با خلايق خداوندى است. مقولهى عدالت با ايجاد نهجى براى تمشيت و معاش (الصلاحات اجتماعى ، اقتصادى و فرهنگى)، و مقولهى امنيت نيز با دفع عصاه قمع بغاه (اصلاحات سياسى و كوتاه كردن دست نظاميان و نيروهاى مركز گريز)، عملى شده بود.

「 انديشهى سياسى
خواجه رشيدالدين در محيطى بحرانزا پایى در عرصهى وجود كذاشته بود. تكاپوى سياسى و مناصب ديوانى وى بهعنوان دست نشاندهى ايلخانان در شكل گريّيى افكار و عقايد

 تدبير منزل و آيين كشوردارى واداشت. آنان در نيل بها آمال بلند خود، سعى كردي ردند از از تمامى

 كَتار شروع گرديد، كه خواجه نصيرالدين طوسى، خواجه عطاملك جوينى، خونى خواجه رشيدالدين فضل الشه همدانى و تنى چچند از بزركان ايرانى در رأس اين جريان فكرى و انديشگى قرار
 شروع شده بود، در دورهى رشيدالدين فضل الشه ، با مسلمان شدن غازان خان خان تشديد گرديريد



ا. اسماعيل حسن زاده،همان،صص اءثّوه\&٪.


است و به خلعت لقب خلافت مشرف گشته،،' دقيقاً به طور 'آكاهانه نزديك سازى مزبور را مد نظر دارد. تقريب انديشه و عمل در عرصهى سياست در دورهى مغول امر غريبى نبود. زيرا ازي از



 وى، پوشاندن »


 مرحلهى نوينى وارد شد. با مسلمان شدن غازان، معذوريت دينى اطلاق »اپادشاه اسلام" به ايلخانان منول رفع گَرديد. يكى از پ夫وهشگَران اطلاق »پادشاه جهان" را به غازان و و اولجايتو،






א. فريدون اللهيارى ،(rیז|•)،»بازنمايى مفهوم ايران در جامع التواريخ رشيد الدين فضل اله همدانى «فصلنامهى مطالعات

$$
\begin{aligned}
& \text { r. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { F. }
\end{aligned}
$$

آرمانى" ممهمترين و محورىترين مؤلفهى انديشهى ايرانشهرى است.در نظام انديشگى ايرانشهرى، شاه داراى مقام خلافت اللمىى و مرتبهى ظل اللمى و متخلف بري
 "إِشاه مطلق سايه و شبه صفات پادشاهى او عزّ و عالااند". لاجرم بسيارى از حر كات، سكنات و صفات اصل(خدا) به سايه (پإشاه) منتقل مىشود. صفات

 آن هيج واقع نگَردد و فيض به كلى منقطع شود، حق تعالى پادشاهى په رسوخ انديشههاى طبقاتى و سلسله مراتبى در هستى و انسانشناسى رشيدالدين، وى معتقد به
 شرفى داده كه به هر كس از اصناف انسان نداده و مرتبهى ايشان تا با به حدّى است كه اس ايشان را در زمرهى آن آورده كه فرموده اطيعوا الها و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم، كسانى كه
 توان كرد، لكن اين مرتبه است كه همهى پإشاهان عقل و علم و عدل و اخلاق حسنه كامل باشله، مرتبلى او كاملترين مراتب پا پادشاهان تواند باند بود



$$
\begin{aligned}
& \text { r. } \\
& \text { ז. } \\
& \text { ه. هـ همانجrar }
\end{aligned}
$$

هملى پادشاهان از نظر اعتقاد قلبى و عملى به صفات چهارگانهى، ״اعلم، عقل، عدل و اخلاق حسنهه در يیى مرتبه نيستند، پس وجود سلسله مراتب پادشاهى نيز امرى طبيیى است.
در نظام انديشگى رشيدالدين، پس از پيامبران كه داراى علم المى بودند و انسان كامل


 تأثير تأييد ربانى در مرتبهاند كه هر په در ضمير ايشان آيد و بر زبان ايشان رود، اكثر و اغلب
 ى فكرى بر پادشاه اسلام غازان و اولجاتيو كها>از علوم چيزى نخوانده و كتب را مطالعنهنكرده







 عبوديت و تسليم در برابر خداوند متعال، اطاعت و پييروى از انبياء و اولى الامر (مصداق آن پادشاهان)، عدالتورزى، اجتناب از ظلمه خشوع و تواضع و دورى از تكبر، رفع و رجوع امور خلايق و مهمات عموم و غيره، خاصل مىشود. مرحلهى دوم، پس از مفارقت روح از جسم

است. انسان پس از مرگی وارد مرحلهى دوزخ مىشود و در اين جا از آدمى در قبال مسئوليت آليا
 شود، به كمال رسيده باشد بعد از مفارقت بدن. و آن جماعت را هر ير يكى به حسب افعال و
 كمال انسانى و مراحل دوكانهى آن، يكى از مهمترين ساز و كارهايى بوده كه انديشه و عمل رشيدالدين را به سوى مصلحت عمومى سوق داده است است.
در نظامانديشگى ايرانشهرى رشيدالدين، پادشاه به حكم, مقام ظل اللمى، و كارگزاراران وى به حكم نيابت از پادشاه، 》امور خلايق" و »نظام امور و صلاح جممهور" را بر عهده گرفتهاند و بر آنان واجب است كه با تدبير و سياست نيازمندى هاى عموم مردم را تأمين كنند. چها، به حكم روايتهاى متواتر، جوامع انسانى , را گريزى از داشتن امير (عادل يا ظالم) نيست. پس خدا پیادشاهان را جهت اصلاح ملك شرعاً روا داشته بلك برايشان واجب و لازم فرموده كه سياست كنند و همحֶنين جهت رفع قصاد و اعداء لشكرها برنشانند و تا سعى باشد، رفع و وا قتل دشمنان كننده .
رشيدالدين با اعتقاد به تفاوت در توانايمهاى فطرى، رياست دنيوى برخى از آدميان را بر
برخى ديگر توجيه مىنمايد و سياست را نيز از اين منظر تعريف مى كند. وى سياست را را

 جارى شود، عدل محض است و مى گويد: (ااين سياست كه به هإدشاهان مخصوص است، شبه

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. همان،جז،. }
\end{aligned}
$$

هـزَ و هشنـامـهـي انجـمن

> ايــر انــي تـا ريــخ

صفات بارىتعالى است«. اما وى سياست قاهرانهى پادشاه را مطلق العنان نشناخته، بلكه آن را محدود كرده و متتقد است كه هر چند قهر و رحمت از صفات خدايى است، اما رحمت وى بر قهرش غلبه دارد، و چچون پادشاهى بیقهر و سياست ميسر نيست-، اما „الطف و كرم و انعامات زيادت در قهر بايد ، چنانكه در حق هزار كس انعام كنند و يكى را سياست كنند و در
 كسانى كه اندك جريمه از ايشان در وجود آيد، متوهم شوند و از آن خلل باديد آيّيديد]آيد،


 رشيدالدين در آيين حكومتدارى، خشوع و خضوع در برابر شكستگان و متواضعان را
 رحمت المىى" مىداند و تكبر و تجبّر را موجب نكبت و بسته شدن "درهاى آسمانى" بر روى


 مجرد تكبر و مجرد آن سيئه باشد. وى با استناد به آيات قرآنى فرجام هيج متكبرى را محمود
 پسرش امير غياث الدين محمد توصيه مى كند: ״و در مآل احوال فرعون بى عون و ضحّاك
 خلق و اشاعت طغيان و اعانت اهل عدوان و هتك استار و فتك احرار و كفران نعمت واظهار

حشمت و سفك دماء عباد و نهب قراء و بلاد ، ملعون ابدى و منحوس سرمدى گشته اند و از دايرهى سلاطين كامكار و ملوى معدلت شعار بيرون رفتهانده . .

 از آن نمىشود كه وظايف و عملكرد وى محدود نشود. اختيارات شاه با منافع و مصالح ״ادين و واري ملك" و 》مصالح امور جممور" محدود شده است. اما وى ساز و كارهاى درونى را براى جلوگيرى از ظلم شاه معرفى نمى كند.
حال پس از تبيين مختصرى از نظام انديشگى خواجه رشيدالدين در ارتباط با مقولهى


> الف) تعريف مصت عمومى

مصلحت از نظر لغوى از وازهى صلح ، به معناى اصلاح ، خيرخواهى و شايستگى و غيره

 است.



 اسلامى،صص D\&-DA.

در آن خير و نيكى چییى یا حالى باشد، آمدهاست．＇گًاهى با پسوندهاى شخصى و عمومى آمده است．

سيّاليّت وازه از يكى سو، و تعاريف مختلف در جهان بينىها و مكاتب متعدد از سوى ديگر، سبب شده است اختلاف زيادى بر سر اين وازه به وجود آيد．بودنهايمر در مقالهاى تحت عنوان » مى كند：»اتمام اقداماتى كه خواست انسان را به مشاركت مثبت و سازنده در تمدن ارتقا مى－ دهند و در جهت خدمت و نفع آن قرار دارند، بايستى در زمرهى مصلحت عمومى پی پنداشته
 محققان اين مفهوم را چنين تعريف مى كند：مصلحت »اتأمين حقوق، حفظ ارزشها و تحقق
 خواجه رشيدالدين در مقام يك انديشمند در آثار خود بارها وازهى مصلحت را به كار برده، اما واقعيت آن است كه هيج گاه در صدد تعريف آن برنيامده است．در آثار كامى، تاريخى و فلسفى وى ، مصلحت با پسوندهاى متعدد، از جمله مصلحت خلقت و غيره، ديده مىشود． مفهوم مصلحت عمومى را مشخصاً به كار نبرده، اما از وازگًان مترادف و كاهى از وازههاه كامالً نزديى و شبيه آن ياد كرده است．به طورى كه خواننده بلافاصله مىتواند آن را به مصلحت عمومى مربوط سازد．از جمله：„مصالح عباد＂، 》اصلاح مهمات عامdى انام و كافهى اهل اسلام＂، 》مراعات مصالح خواص و عوام＂، 》نظام امور و صلاح جمهور＂،＂مصالح امور جمهور＂، »اصناف رعايت دربارمى رعيت）، »مصلحت ملك و ملت و دين و دولت＂، ＂حمايت افتادگان و رعايت آزادگان و اصلاح مزاج حشم و استقامت احوال خدم و تحصين


$$
\begin{aligned}
& \text { r. }
\end{aligned}
$$

الله همدانى

ثغور و مراعات كافهى جمهور" و دهها عبارت مشابه اينها در آثارش مندرج است.' پس با توجه به گزينههاى متعدد در آثار رشيدالدين ، تعريف مصلحت عمومى از ديدگاه او نزديكى تامى با تعريف قربانزاده دارد و در اين مقاله ، تعريف وى را مبناى كار قرار خواهيم داد. البته، لازم است به اين نكتهى مهم اشاره شود كه رشيدالدين در آثار خود از مردم به
 كرده است. ممكن است برخى از خوانندگان بر كاربرد مصلحت عمومى براى نظام انديشگى رشيدالدين ايراد بگيرند و آن را مفهومى متعلق به دنياى جديد، يعنى زمانى كه مفهوم ״دولت
 شده و مبناى آن اعتقاد داشتن به حقوق مردم به طور مجرد و مستقل است و اين نيز بر آمده
 »رعيت" ياد مى شود، جايى براى تأمين و رعايت حقوق عمومى وجود ندارد؛ زيرا تفكر سنتى اصلاً حقوقى براى رعيت قائل نيست. البته، پرداختن به اين مسأله و جدل برس بر آن آن، فرصتى

-*********

ب) مصلحت عمومى و قدرت سياسى

در صورتبندى دولت ها براساس توجه به مصلحت عمومى، صاحب نظران معتقد به سه الگَى نظرى هستند. (. مصلحت دولتى : در اين نظريه، دولت به شكل مطلق در جامعه






 انحصار دولت در تعيين مصلحت را نفى، و آن را امرى همگانى قلمداد كرديند اصول مهمى،همچحون ضرورت تحديد قدرت سياسى،حاكميت مردمى و التزام به دموكراسى،




الگَوى حكومتى موردنظر رشيدالدين به الگَىى دولت خدمتگگزار غيرمسئول نزديى است. در اين الگو ، اصل خدمتگز ارى باعث مىشود تا حاكمان اعمال خويش را با انگيزهى خدي ندي به مردم انجام دهند و به مثابه مصالح عمومى دنبال كنند.


 اختلاف ظريفى بين الگوى حكومتى رشيدالدين با الگوهاى مزبور وجود دارد ارد اين اختلاف نيز
 ايلخانى فاقد راهكارهاى نظارت قانونى بر اعمال ايلخان و كارگزارارانش بود،و همين امر نيز آن

 r.

را به سوى استبداد و خودكامگى سوق مىداد،اما حكومت مطلوب رشيدالدين، دولتى مسئوليتپذير بود. حاكم نه در قبال خواست و ارادهى مردمى، بلكه در برابر ارادهى المى









 ارتقاى آرمان خاصى از خير عمومى باشند و افراد را در تحقق مصلحت معينى دينى توانا سازند. همان قدر كه رشيدالدين نَرَان بىمسئوليتى دولت در تأمين سعادت بشرى است، به هـ همان
 رشيدالاين بر اين باور است كه با عمل سياسى معطوف به كمال گرايى مى تواند با تشويق و ور اري تسهيل برخى منشهاى اخلاقى و ايجاد دلسردى نسبت به منشهای ديگگر، راه راه وصول



 راستى عرضه داشته، يعنى آن فرزند در ضبط مملكت و رعايت رعيت تقصير مى كند. اكنون

مىبايد كه ابواب سعادت بر روى اعالى و اسافل و اصاغر و اكابر گشاده گردانى و پيوسته به










 هيجّ تفكيكى بين منافع و مصالح حكومت و مردم قائل نشده است.





 مطيع ساختن "جماعت عاصه و زمرهى بغاه" حركت كرد، رشيدالدين مخالفان دولت ايلخانى

را "جمعى مخاذيل" مىنامد كه از جادهى وداد و منهج اتحاد بيرون رفته، دست تغلب و تسلط

 كشى ظالم نوازى"، دستور مىدهد كه اپاكنون مىبايد كه در تأديب ايشان تغافل و در تخر تخويف
 كند كه آفتاب اقبالشان در مغرب زوال و اختر آمالشان در در در عقدهى ذنب و و وبال متوارى باشد${ }^{r} .{ }^{\prime \prime}$
خواجه ، به رغه زبان رسمى و توجيه كاربرد زور در تأمين مصالح عمومى، بارها در
مكاتبات خود تفكيك زير كانهاى بين منافع شخصى كارگزاراران و منافع مردم ترسيم مى كنىا


 كه بر عجزه و مساكين و رعاياى تفليس و ولايات او ظلمى صريح و و جورى فسيح رود و و اگر اگر
 نهند ، اعلام ما كند تا ما به وجه احسن و طريقهى اجمل به دفع ايشان مشغول گرديهم". در مكتوبى ديگر، اميد طحطاخ اينجو پدر محمود شاه ، را به عملكرد ناروايش، به شد شدت سرزنش و تهديد مى كند كه اگر مطالبات ديوانى را بر طبق قانون موضوعه اخذ نكند و در حـ حق رعيت درازدستى نمايد، "ابه دفع و منع و قلع او چنان قيام نماييمر كه موجب سياست ديگران

$$
\begin{aligned}
& \text { I. خواجه رشيد الدين ،همان،ص •بF. } \\
& \text { Y. همان،صص } \\
& \text { r. }
\end{aligned}
$$

شود«.' اين نامه يكى از تندترين نوشتههاى رشيدالدين به زيردستانش است كه به خاطر قانون كرايیى در مطالبات ديوانى نوشته است.
رشيدالدين بهدليل مطالعات وسيع فلسفى، اخلاقى، دينى، سياسى و ساير علوم، به خوبى





 تر كى دنيا و زندگى عزلت بريدن از زخارف دنيوى، اقدامات خيرخواهانهى متعددىى، از جمله حمايت از گروه صو صوفيان و
 دارانهى خواجه در راستاى فراهمرساختن سعادت بشر،بدونچششمداشت مادیى و سودانگارانه، بوده است.



 به قصد ارضاى روحى و آسودگى وجدانى صورت مى يُيرد. يینى، مى خواهد با با اقدامهاى


خيرخواهانه به دنيايى آرامشبخش گام بگَذارد. در سيهر انديشگى وى بين دنيا و آخرت

 هاى گشوده دستانه، گسست موجود بين منفعت شخصى به منظور گردآورى مال و ملكـ را را با

 را محدود مىسازد؛ زيرا كسب ثروت خود به يك هدف والا تبديل گشته است. اما اكر اكر عنصر
 عرصه شود، امكان ترميم گسست افزايش مى يابد. گاهى در اقدامات رشيدالدين بين مصلحت عمومى و منافع شخصى تزاحم عجيبى پِيد مى آيد. يعنى، رشيدالدين در عين پي ريگيرى منافع

 بقاى جاودانى و مثوبات حيات دو جهانى است به نوعى بماند. په، تحهد رنجوران در ذمّت حكام اسلام و متقللان قالادمى تمكين و جهانبانى واجب و لازم.....'
هر پند رشيدالدين را نمىتوان ديوانسالارى جدا و منفى از محيط اجتماعى و سياسى اش در نظر گرفت، وى نيز فرزند زمانش بوده و در نظام انديشگى وى گاه بها مردم نگاه

 »اانام الناس"، حفظ مصلحت و خيرعمومى، جايگاه ويزّایى دارد. بهطورى اخلاقى و سياسى چهل و هفت گانه بَه فرزندش اميرغياث الدين محمد، در نه پند آشكارا

رعايت حقوق سياسى، اجتماعى و اقتصادى مردم را توصيه مى كند. هر چند ممكن است اين تصور پديد آيد كه نصايح اخلاقى چيزى جدایى از عملكرد مصلحت جويانهى مردم است، اما


 مردم انتظار داشت. خواجه در پندوابه صراحت
 شحيح" بودن را موجب پراكندگى مردم از پيرامون فرد مى داند و پسرش را از از اين صفات



 رو ، به پسرش توصيه مى كند: "حق مردمان ضايع مكن تا حق تو پيش ايشان ضايع نشود")-


 خلايق ، حفظ آبرو و نواميس مردم ، رعايت اعتدال در هنگام خشم ، و بردبارى و حلم در
 كاردان بر امور مردم، بخشش و كرم در حق مردم، گسترش صنايع و عوارف و حرف و غيره.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. خواجه رشيد الدين،(Aهّ|)،ص^ז|. } \\
& \text { r. } \\
& \text { r. }
\end{aligned}
$$

رشيدالدين در اين پندها از حقوق حاكم بر مردم سخنى نمى گويد، زيرا طرف خطاب وى
پسرش، حاكم و متقلد امور ديوانى، است. اما به طور غيرمستقيه، حفظ آبروى حاكم و كسب




 اين مهم همكارى نمايند'.
رشيدالدين براى معمور و مشجر كردن زمينهاى باين باير سياستهاى


 واسطه اكثر حويزه و تستر را بدين طريقه معمور كردمايهم. اكنون مشاراليه (خواجه سراج الدين دسفولى) را فرستاديم و مقرر كرده كه هر كر كه در صر صحراى دستاباد بعد از بستن بند و و حويز

 قدر حال خود زمين معين، مشروط برآنكه مالكى نداشته باشد و خراب و و باير بود، به حال عمارت آورده، آن را ملك مطلق خلق خود داند و فرمودهايمم كه عمال ديوان بيش از خراج كه انه معين


$$
\begin{aligned}
& \text { 1. همان،ص ال18). }
\end{aligned}
$$

آبادانسازى زمين ها و مزارع را صرفاً در راستاى مصالح عمومى مى دانست. از آيينامامهایى
 زيرا اساس اجتماع بشرى، انسان ها ها هستند.
رشيدالدين جايگاه انسان را در جامعه بسيار مهمه و اساس اجتماع مىدانست. اجتماع را





 ^^) به پسرش خواجه جلالالدين مىنويسد: "و چون در عاقبت امور نظر كنى، اصل مملكت-


توان داشت)«.'

خواجه در موضعى ديگر، پس از انتقاد از عملكرد ظالمانهى حكام، كه „كلوخ و خاشاكى


 اتفاق بغارتيم ، ليكن اگر من بعد تغار و آش توقع داريد و التماس نماييد، با شما خطاب عنا كنم و بايد كه شما انديشه كنيد كه چون بر بر رعايا زيادتى كنيد و كاو و تخم ايشا بخورانيد، من بعد چه خواهيد كرده .

$$
\begin{aligned}
& \text { I. همان،صזا }
\end{aligned}
$$

اصلاحات غازان، كه معمار و مغز متفكر آن خواجه رشيدالدين بود، برآمده از نگرش

 DF مكتوب، محور AY مكتوب رعايت حقوق مردم است. از بين اين مكتوبات، نامههاى
 نقطهى كانونى آنها عدل و اجتناب از ظلم و جور است. نتيجهگيرى

رشيدالدين در مقام يك فيلسوف حكمت عملى، به مقتضاى خردمندى و آكَاهى خود بر




 حوادث و پديدههاى دنياى مادى سايه و نمودارى از جهان ماوراء هستند.

برخوردار بود. هستىشناسى وى نوعى خوشبينى برخاسته از فكر كمال جويى و غايت ايتر كايى
 گونهاى سلسله مراتب در تمام شئون داده است. او در معرفتشناسى خود، پس از وحى، بيشتر

بر عقل تكيه مى كند و آن را، به دليل نشأت گرفتن از منبع فيض المى، بالاتر و برتر از علم اكتسابى مىداند. خواجه با بهرهگيرى از چنين نگرشى، معرفت تغيير جهان با با ارادهى بشرى را
 وى انسان را پايهى اجتماع بشرى و اشرف مخلوقات مىداند؛ اما اين اشرفيت تنها عنصرى
 ذاتى،كه وديعهاى المهى است، بايد براى تحقق آن در دنياى خاكى گامهاى عملى بردارند، و

 دنياى خاكى تأثيرى ماندگار بر حيات آخرت خواهد داشت. به عبارت ديگر، منزلگاه اصلى انسان عالم ديگر است، و روح آدمى براى مدت كوتاهى در قفس جسم گرفتار آمده است. اگر انسان حيات جاودانى را به زندگى موقت دنيوى بفروشد ، تاجر زيانكارى است. پس براى
 خدايى خود در جامعه است، كه مرمترين آنها عدالتورزى است. وى عدالت الت را ايجاد فرصت براى زندگى آرام ، بروز دادن صفات شبه خدايى، هموار نمودن طريق كمال ، عمل به قوانين

 شده است.

دردستگاه فكرى رشيدالدين، پديدهى حكومت برخاسته از سرشت الهمى انسان است، نه يکى چديدهى طبيعى. يعنى خداوند برخى از استعدادها را براى راهبرى مخلوقاتش آفريده و آنان را مكلف به برنامهريزى براى تحقق استعدادهاى متفاوت در صحنهى اجتماع كرده است. پس حكومت، به عنوان سايهى خدا، متحهد و ضامن اجراى حقوق و مزاياى انسانى و عدالتگسترى جمعى است. وظايف حكومت در اجتماع بسيار زياد است و در تمامى شئون بشرى ، به تبع مأموريت الهى خود، حق نظارت و دخالت دارد.كاربرد زور نيز، به دليل تفاوت طبايع

الله همدانى

آدمى، توسط حكومت تجويز شده است. در تفكر خواجه رشيد به كارگيرى زور نبايد بدون محدوديت باشد، چون قدرت و زور از صفات خدايى است و صفت لطف وى بر قهرش برترى دارد. مصلحت عمومى در سيهر انديشگى رشيدالدين، عبارت از پانجاح مرادات و اصلاح مهمات عامهى انام و كافهى اهل اسلام" و »اعانت اصلاح و اهانت اصحاب ظلم و عناد و

 راستاى انديشههاى هستىشناختى، معرفتشناختى، انسان شناختى و سياستشناختى اوست. خواجه، تحقق خير عمومى را از طريق تصويب و اعمال قوانين عادلانه امكان پذير مى داند. هر هر چند وى معيار و قاعدهاى براى عادلانه بودن قوانين مطرح نمى كند، اما از از شاكلهى نظام فكرى وى مىتوان چنين استنباط كرد كه خواجه رشيدالدين، معيار عادلانه بودن قانون را تأييد آن از سوى مراجع صلاحيتدار مىداند. اين مقام ذىصلاح نيز حكومت است كه به دليل جايگاه شاه در انديشهى وى، پس از ختم نبوت و وحى، تنها مقام ذى صلاح برای تدوين قوانين عادلانه است. اما وى از اين نكته غافل است كه تأييد قانون ازسوى مراجع
 ديگر، وى اعتبار قانونى را عين صحت(خوب بودن) قوانين مىداند. به اين دليل وى تأكيد زيادى بر كارگزارانش مى كرد كه پامطالبات ديوانى را بر طبق قانون موضوعهس اخذ كنند و از

دراز دستى در حق رعيت اجتناب نمايند.
رشيدالدين ساز و كار تحديد عملكرد حكام را همم در درون جامعه و هم در بيرون آن،
 مستقيم نهاد يا مردم نبود، اما معادلهى »اصل مملكتدارى عدل است" (حصول پادشاهى با لشكر، جمع لشكر با مال، گردآورى مال از رعيت، نگاهداشت رعيت با عدل ممكن است)، به نوعى تعامل بين حاكم و مردم مىانجاميد. يعنى بين آنان انتفاع دوطرفه برقرار مىشد، شبيه

پــز و هشنـامــه ي انجـمن

همان قاعدهاى كه در اقتصاد جديد بين عرضه و تقاضا وجود دارد. در ساز و كار تحديدى





 وى را به دو دستهى »خيرات آخرت بنياد" و »خيرات سياست بنياد" تقسيم مى كند. برآيند

 نداشت، اما تلاش وافرى در انطباق بايستههاى عقالانى و اخلاقى با توانمندى ها






 منسجم و تا حدودى منطبق با نظر يههایى جديد مصلحت عمومى استنباط و استخراج نمود.

# Public Interests in khaje Rashid al-Din Fazlolah Hamedani's <br> Political Thought Ismael Hasanzadeh 


#### Abstract

Rashid al-Din-e vazir, the minister and philosopher of the Ilkhanid period in response to economic and social crisis, (caused by the Mongol's attack) launched fundamental reforms. These reforms benefited both the government and people. This article will analyze the importance of interests and well beings of people in the system of thought of Rashid al-Din. The article argues that interests and well beings of people was pivotal in the system of thought of Rashid al-Din. Based on the unity between methaphical world and mundane world, he believed that through reforms we are able to transform "methaphical utopia system" to "mundane utopia


system.

Key Words: Rashid al -Din falzolah Hamedani, Public interests, Ilkhanids.

پـثز و هشنــامـهـه انجـمن

منابع و مآخذ



 طبيبيان، تهران، امير كبير.
 رشيدالدين فضل الهه همدانى در تاريخنگارى آنان" مجموعهى مقانی آلات اولين سمينار تاريخى هجوم دنول به ايران و بيامدهاى آن، تمران، دانشگاه شهيد .
بهشتى.
7. خواجه رشيدالدين فضل الهه همدانى،(1ههّا)،سوانح الافكار رشيدى، به كوشش

محمدتقى دانش پ夫وه، تهران،دانشگاه تهران.
.V تهران، دنياى كتاب.
^ . تهران، اقبال.
9 .
تهران.

- • . . .

پاكستان، مركز تحقيقات فارسى ايران و پاكستان.

اله همدانى

I'. دهخدا، على اكبر ، لغتنامه، زير نظر محمد معين و سيد جعفر شهيدى، تهران،انجمن لغتنامهى دهخدا.
「 ا

خمينى، تهران، پ夫وهشكدهى امام خمينى و انقالاب اسلامى المى.


 علوم اسلامى"، مجموعهى خطابه هاى تحقيقى دربار0ى رشيدالدين فضل الله

همدانى، تهران، دانشگاه تهران.


This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

