

انديشههاى طالبوف تبريزى


$$
\begin{aligned}
& \text { نوشتؤ } \\
& \text {; ; }
\end{aligned}
$$

انتشارات دماوند
FP تهران - خيا بان بزرتمهر نبش فريمان شماره

> ذريدرنآدميت
> ا نديشههاى طا لبوفكبر يزى

> تاپ
> Y . . .

رما به لنظ دانس نسْوامهم جهز روشنى

روشن ويدا، و نه بدانتله جـز طلت وسبب

نتخواهمي مگر بنهانى و بــوشيد


و روشنى وصغاى وجود نـــواميم... جهان
دانش وخـرد جهان بيدارى است در در وجود
هر مغيقت درخود بهنرد روشنتو ان يافته.
مصنغات انضل|الدين كاشانى به اهتمام: مجتبى منوى ويعى مهلوى

|  | مexa |
| :---: | :---: |
|  | بخش اول |
| 1 | زند |
|  | بخش دوم |
| 10 | تعقل علمى ومدنيت جديد |
|  | بخش سوم |
| r | انديشههاى سیاسى |
|  | بخش حهارم |
| 9V | اصلاح وترقى اقتصادى |
|  | بخش پنجم |
| va | انتقاد اجتماعى. ناسيوناليسم و (رستخيز آسيا) |
| 99 | نامكسان |

## ơald

اين رماله فصلىاست ازتاريخ انديسُهاى جديد اجتماعى وسياسىايران. تحتين من درتاريخ افكاراجتماعى وسياسى قرن گذشته كه درجند كتاب انتشاريافته وباايدثولوزى نهضت مشروطيت تمام مىشود، بررويهم هند جهت مشُخصدوارد: بررسى|نديشهماى متغكران|جتماعى به طوراخص؛ شناختحتُيوه تغكر كلىروشنانديشان ونو Tوران افكار؛ تحــول فكرسياسى درون نظام كهن؛ وريشههاى فكرى حر كت مشروطه خوامى. در جهت اول، بـه شـخصيت فردى وتأثيرش در عتايد واراى هر نويسنده اجتماعى، نگرش كلى ومرحشمُ افكاراو، تحول Tن در گَشت زمان، وخاصه بــه رابطءُ افكار بامساتل اجتماعى وسياسى زمانسه توجـه دادهام. در جهت دومه سعى كردم كه تر كبب كلى ازر گَهاى مشترك عقايــد متفكران ونويسندگان اجتماعىرا بدست دمم،Tانكه تر جمان جريانهاىفكرى جديد بودند وبه طرد ابهاماتذمنى وتاريك|نديشى برخاستند. تأكيدم براين بودكه انديشهها درعيناينكاءّفريدهُ ذمن Tدمىاست زادة جامعه است. گرچهه عامل تبّلّل افكار درسرتاسر جامعههاى مشُرت

 .

سوم، سيرتحول فكرسياسىوا درون نظام حاكم شناساندم، نظامى كه تحت تأثير فشار حوادت، شكستماى نظامى وسباسى، ناتوانى اقتصادى در برابــر تعرض و
 بحرانى كه درنوشتههاىامل دولتو وحتى عاملان محافظد كار آننيك جلوه مى كنده



 مختلف، بايد تر كيب منسجمى ازمجموع آن عقايد و Tراه وجريانهاى فكرى بـ به



 گو ناگون بيدار گشتند، به حر كت آمدند، درمدارج تعقل اجتماعى ترقى كردنده و كل نظام سياسى خويش را تغير دادند. اين تحول فكرى و تاريخى درهمة آن انـ كشور ها موضو ع تحقيق وتفكر مورخان فلسفى قـرار گر فته و در وجوه مختلف
 را مطرح كردم، ازبر جستهترين تاريخنويسان انديشهماى جديد اجتماعى وسياسى

 وسياسى (ممحجون ساير رشتههاى تاريخ از جمله تاريخ اقتصادى، تاريخ ديِّلماسى،
 و استفالال فكرو آز ادى دربحث ونقؤندو سنجش وتحقيقنبو دهاست، همراهناشكيبايى درعقايد ناموافق شنيدن. بلكه دردرجها|ول ناشىاز نقر فكرودانش بود؛ فقر دانش

سياسى، فقرمعرفت تاريخ وفهمتاريخى. بدين سبب شعبههاى تاريخ وعلوم سياسى

 كه بتوان Tنرا اثرى بكر واصيل شمرد، مگريك رسالهكه اگراز ان نام نبرمدراين داورى عام جانب انصاف را نگاه نداشتهام. و آن درافكار و زندگى سياسى سيد جمالالديناسد آبادىاست كه نحليل درخشان، مضبوطومعتبرىاست. وبه علاوه، Tاراى برخی مؤ لغان غربىرا (كه كمترعلمى وبيشتر آغشته به نادانى يا بدانديشى


 مساواته «بود.
 بهاطلاق) عغلى است؛ هنرشان وخدمتشان دردر جئ اول روشنگرى است يعنى نشر معرفت. از Tنجمله ميرزا عبدالرحيم طالبوفاستازروشنانديشان دورة بلافصل مشروطيت كه بهسالخورد گى حر كت مشروطه خوامى را درك كرد. او ازمروّجان علوم طبيعى و افكار اجتماعى و سياسى جديد است، ونماينده جريانهاى فكرى زمان خويسُ: از يرروان اصالت ععل وفلسفء تجربى است، به قانون ترقى وتحول تكاملى اعتقاد دارد. او كه از معتقدان ليبراليسم فلسفى است، شيوه تغكر قـرون وسطايى راممراه نظام سياسىاش سربسرطرد مى كند؛ ذهنش ازابهاماتوتاريكت

1. Djamal-ed-din Assad Abadi, Paris, G._P. Maisonneuve et Larose, 1969.
2. W. Blunt, India Under Ripon, P. 136.



انديسى باكاست. مهان اندازه كه اخذ اصهول تمسـدن جديد را واجب مىشمارد، كزیىها و كاستى آنر ا مىشناسد وبر ((تقليدمضحك)" انتقاد سختتدارد. عقايدسياسى او تر كيبى است از ليبر اليسم سياسى و دمو كر اسىى اجتماعى بـه راه تأسيس نظام ("دِمو كراتى)". بر حقوت آزادى و حكومت قانــون تأكيد مىورزد، چنانكه لگام گسيختگگى را وير انگَر مىبيند. معتقد به حكومت نخبگان يعنى اهل دانش وفكر است كه عاملان اصلا ح وترقى هستند، حنانكه به عقيدهاو : از (اجهله وفعله درهيمع نقطهُ دنيا اصلاح امور جمهور به عمل نيامده ، مگگر هرج ومرج «؛ اما همه جا بر لزوم تربيت تــودة نادان تأكيد دار د. منادى حاكميت ملــى و حت ملــل درتعيين سر نو شت خو يُّاست. به همينمأخخذ بر تعدى و تجاوزو سلطةُ مغربـزمينمىتازد، (ار ستخيز آسيا") را در بر انداختنن استعمار و استيلاى مغر ب نويد مىدهد. جهانبينى

اورا دين انسانيت ومهَام انسان مىسازد.
آثارطالبو فوت وضعف دارند. خبر گی اش درساده كردن علوم طبيعىو نشر مبانى فلسفهُ سياسى است. بياناو در گَفتار هاى علمى انسجام دارد كه در واقـع خصلت دانش طبيعىاست، گر حه بودند كسانى كه دانش طبيعىورياضى آموختند ولسى در آشفتگى ذهنى باقى بماندند. بــه هر حال، او آن توالى فكر علمىرا در
 منطت سياسىاش روشن ومشخص است وبررويهمازتعادل عقلانى بر خوردار است. به همين سبب پرداختن منظومهاى از مجمو ع نــو شتههاى اجتماعى و سياسى او دشوارنيست. اگَرگَاه به تناقض برمى خوريم بايد ربط آنرا درحوادث و تجربهُ او جست. به هر حال، افكارو آراى طالبوف راتنها درار تباط بامسائل اجتماعىوسياسى زمان خودش كه ويرا احاطهكرده بودند، بايد شناخت و مورد سنجش قرار داد. جزاين دور از فرزانگیى است، وشناخت منطقى و درستى ازاو نخو اهيم داشت.

اين رساله بريايهُ Tنار طالبوف نـوشته شدهاست.' درتجديد انتشار آن از


 قضيء نمايندگىاو در مجلس بود روش رون مى منمايد. ميرزا فضلعلى آقا مجتهد طراز




 محمدعلى مولوى نوة مرحوم ميرزا فضلعلى آقا، بيدريغ دراختيارمن كه مورد استفاده مى باشند. از اين لطف كـهـ نحدمت بــه روشنگرى است تشكر صميیى دارم. فريدون Tدميت

ا- اين رساله نخـتينباد درمجلئ سخن، دورة شانز دمم، از شـارة خــرداد ماه نا شهريورماه ץ-
 پنج

زنلدى و آثار او
 سر خاب تبريز بهدنيا آمد. خود تصريح دارد كه بدرش استاد ابوطالب نجار بود،
 ((نجار زاده) را برخود نهاده است. بهقرار معلوم عبدالرحيم در شانزده سالگى بهـ تفليس رفت، به تحصيل مقدمات دانش جديد برداخت. ' ' اما اينكه همراه كهرفت






حال، او خوْد از همان اقليت مهاجر بود.


اطالاع او را نمىدانيم.

بعدها در تمرخان شوره مقر حكومت داغستان اقامتگزيد. به متاطعه كارىوساير فعاليتهاى اقتصاد خصوصى Tگاهى زيادى نداريم، ولى مىدانيم كه ازمكنت نسبى وزند گشت. درواقع، او كه از ردة بايين طبعهُ متوسط بود، بهمدار جبالاى آنطبعهارتعاءٍ يــافت. در مورد او ( همحون بسيار موارد ديِگر) موقع طبقاتى اش تو جيه كنندة
 اجتماعى است؛ گرايسى به راديكاليسم سياسىنيزدر تفكر او مشهوداست.طالبوف ون كه ذوق وقريحهُ فكرى داشت، و در دوره́ تحرك فرهنگى وسياسى قفعاز بار آمده
 و فرهنگُ سياسى جديد مايهٔ خوبى اندوخت، و كتابخانهُ مفصلى ترتيب داد ـ از از
 سالگى بهبعد نوشت. بيست و چند مال بقيهُ عمرش را به تر جمه ونگارش و نشر Tآنارش گذر اند.
طالبوف مقام اجتماعى ارجمندى يافت ؛ خودى وبيگًانه بهديدءٔ احترام به او مىنگريستند . سراى او انجمن اهل دانش و فكر و سياست بـود . وزيران و
 آنان نامهنعارى داشت. در IYIV به تهر انآمد وبه سفر عتبات وحـج رفت . بید

 داشت. در وrqı در گذشت. او آزادمنش و گشاده دست بود، بيدار دل و با نضيلت اخلاقى .ازيارىدادن

 تو جيه خودش: جو ن (ادر خارج بودم ترس و واهمهنمى كردم، قدرىبییرده گفتم















 آثار طالبوف به ترتيبتاريخ نشر بدين قرار است: نخبئسهريى، اساسلامبول





 مجلس او نبود. شعر سياسىهم سروده و آنها را نخستين((اشعار پو لتيكى)|فارسى شمرده است.
 رسيد مگیر ايضاحات در خصوص آزادى و سياست طالبى كه در عصر مشروطهو


 (دو رقم اول بهسياق فارسى صحِحتر است).اسم اودر خبر رسـهىانجهنانتخابات

 نظرى بهآثار او بيفكنيم:
مسالك المحسنين حاوى انديشهماى فلسفىو انتقاداجتماعىاست.بهصورت گفت وش:ود خيالى ميان نويسنده، دو مهندس، طيبب و معلم شيمى نگاشته شده.

 وجهء نظر هترقى نويسنده است.
 آثار اوست. رسالهٔ اول از قوانين طبيعى حيات، حقوق آزادىانسان، تكامل جامعئ
 قانون اساسى زاین در تأسيس حكوهت ملىمشروطه نيز نتل شده است.درنگارش
I. آنجه ازآثار طالبوف نقل كردهايم به مأخذ هاباباول آنهاست.
 فادس در Irra بهطبع رسيد.

ايضاحات در خصوص Tزادى بهرسالةُ مشهور (ادر آزادى) نسوشُنُ جان استوارت ميل (كهبه زبان روسى ترجمه شُه بود) تو جه داشته. طالبوفِ روشن بين مساتل سياسى و شرايط قوام نظام مشروطيت ايران را مورد نعد وبحث قرار دادها


انديشيدهاى دارد.
كتاب احمد را در دو جلد شامل بيست ودو ((صحبت) ياگَفتار،وبهصورت سثوال وجواب نوشته است. ' (ااحمده) فرزنلخيالى نويسنده است. وتصريعدارد

 بهزبان ساده وروشن بيان هى كند. ضهن آن هطالب تاريخخى و اجتماعىسودمندى

 خود (رميدان مناقشه را باز كرده و فراخناى سئو ال وجو اب را وسعت داده بودنده) و شا گَردانى كه سخن استاد را از روي براهين ودلايل رد مى كردنذ، بيشتر مورّو

 خو اهى بهنگًارش آنكتاب دست برد تا راه سئو ال وجواب به روى هبتديانباز و
 طالبوف مبتكر ساده كردن دانشُ جديد نبود، اما اين فن راكه ذوق خاص



 وعيد ملى نودوز،كاهش جمهيت ايران، ترقى زابن، ابطال كيميا گرى.

مى مواست ترقى ونشر داد، و تأثير زيادنهاد. كتاب احمدرا در مدرسهمهاىجديد
 كتاب (صشجبت سادة طبيعى وهيئت) نوشتئ يكى از ((نسوان بان بافضل فرانسهه) را با به



 دورنيست كه طالبوف از موضو ع آن تر جمه آكاهی داشت داشته است.





 إيكتتوس

 اهدا نموده، جنين بيان هى كند: از آنجاكه سيخنانفرمانرواياندرانشممند را (اروحى







2. Epictetus

ديگر همر اه است)" براى »خدمت به بزر گانملت خوده) بهتر جمةَٔان همت گماشت
 نويسند گانى كه به نكتههاى دقيق تو جه داشتهاند، هميشه گیفتار خود
 جون مار كوس هىتو انست "(در عروق جسم ملى تبعهٔ خود خون تر تر ديد و فساد، و
 آزادى مطلفق زا احياء بكند.) در آنزمان كهاز ((تحديد حقوقغير مشروعه سلاطين


 به عقيدهُ طالبوف: جبرِ تر جمهٔ تحتاللفظ (با منطقيت زبان فارسىازالسينهُ خارجه به جهت ضيق كلمات و فقدان اكثر (زات اشكالات زياد دارده) ازاينرو در
 ديگر (احكمت)"آن. زكتهجويى هايى كه متر جم در حاشيه افزوده بيان كننده افكار خود اوست و درخور تو جه. آن تر جمهكارى تفنن آميز است. اگرمتن يكى از از آثار سياسى جديد را تر جمه كرده بو د، فايدهمندتر بود.
 استعمارى روس وانگليس درايران و دوز و كلكهاى روزمرئآنان سخنمىراند.
 خصللت استعهارىشان هميشه متجاوزبودهاند وهميشه دشهن استقالال وترقى ايران. اشاراتى هم به تحول سياستبينملل دارد، و آن درحد نو شتههاى سايرنويسندگان ماست كــه دانش تخصصى در اين رشته زداشتهانــد. مقالأ دوم انتقادنامهاى است
 دو لتمدارانگگشته تنها ميرزاتقى خان امير كبير را ما مى ستايد $Y$

كفتيم طالبو ف ازمروجّان معارف جديد و از يـيشروان ساده كردن دانش و و












 آثار او را ازنو آهوزان مدارس گرا



 شاه كتاب احمد را به حاج ميرزا حسن آ آشتيانى مجتهد معتبر داد واد و كفت:

 به من بكننده).' راستش اينكه دراينگو نه موارد، زددولت ونهآن مجتهد هيحیكدام

1. ايضاحات در خصوصآزادى، ص • 1-9.

در بی آزار طالبوف نبودند. گفتنى است كه نظر وليعهد مخالف رأى بدرش بود. مظفر الدبن ميرزا به نويسندةاحمد جند دستخط فر ستاد، (تمجيد مىفرمود، تشويق
 درسلطنت مظفر الدين شاه طالبوف به تهرانآمل، حضورشاه رفت و مورد عنايت


ونامداربود.
در زندگی اجتماعى طالبوف، انتخاب اوبه نمايندگى هجلسملى ماجرايى
 مشروطيت كه به و كالت انتخابگرديد. تفصيل صحيح آنداستانايناست:طالبوف به اكثريت بنجاه و جهار رأى از جانب طبقهُ تجار به و كالت تبريز بر گزيده شد. دونمايندة́ ديگر تجار را نيز هيأت نظارت انتخابات، به طور ((محقق و مشخصرين
 رذيرفت، بذيرش خويش را بـه انجمن انتخابات تلغَرافى اطلا ع داد، اعتبارنامه به نام او صادرگشت، وفرستاده شد. در خبر رسمى انجمن نظارت آمده آه (اجو اب





1. ايضاحات در خصوص آزادی، ص •1.




. I YY Y


نمايندة تبريزنگاشته: يِباره درمحقل يِكى ازعلدا مورد ايراد قرارگرفت، (اهون. الدجاهدين آقاسيدجمالنيزازروى تقيه سكوت بهمننى اضافه فرموده،، درتبريز نيز برخى براو انتقاد وارد آوردند، و بالاخره ((کتابى كه يكسال است در انتشاراست يِكدفعهبه|مرشهزاده كامرانميرزا از كتبضا اله شله).' (اشارهاش بهمسالكالمحسنين است).كامران ميرزاى هزارفن حريف، حالاعابد ومسلمانشد. اين قضيه بيش از حد برطالبوفگران Tمد. به ميرزا فضلملى Tقا نوشت: (اازسفر طهران صرفنظر
 خارجنفرمايند، واختلافى به ميان نياورند. از دور تماشا هى كنم زا خحداوند نا ناصر وهعين و كال گَردد و ريشُّ استبداد بر كنده شوده).「 طالبوف همانجا مى افزايد: (پحند روز قبل ازفسـخعزيمت كه اسبابرا احيده تهية سفردبده بودم، حاجى آخوند....كه شخص عالم و تاجربى احتياج [است] و وهميشُه از اول احداث مسأ له، سفربنده را ممانعتعى كرد وصلا حنمىديده خيلى زود آمد بيش من. باز ازديدنصندوقهاى بسته و كتب ريخته وباشيده، هماناقوال اولسى خود را اصرار وتكرارهى كرده). بالاخخره استخاره كرديم كه: (اصالاحاست
 خود استغغار نمود. وبید از سه حهار روز اين اخبار ازطهر ان وتبريز رسيد. حالا هنتظرم ببينم كه حتيقت اسالام وقر آن با... [مدعى] گَمراه حه خو اهد كر ده).
 درست هى شناخت به اين سهو لتكتب حقه را ضاله و ز زادوه نمى گفت. اين فقره

 خو امم نوشت ....كـه صد سالها در محفل ادبــا با ذكـر خير ... اسباب تفريح
 r. هـهان هأخذ.
 درعين حال، طالهو ف از(!بیهرى)" گروه و كلاى آذربايجانشكوه كرد. تنها
 وطن واسلاميه هنتشر نمود. طالبوف درسياس او نوشت: (الطف ومرحمتىاست كه به اين بنده خا كسار با آنهمهمشغله و زبادى آرار بذلنمودمايد)." به حقيفتطالبوف

 قضيه بسيار آسان بود و از اصل مسألهٔ جــدى نبود. كما اينكه در ميان نمايندگًان



 هر حال، طالجوف و كيل منتخب قانــو نى بود و اعتبار نامهُ رسمى میتبر بـسه نامش





 زهايند گان تبريز (صادق مستشارالدولـه و حسن تقىزاده) آوردهاند كه بيخمان به





اما طالبو كه باتغيير نظام مطلقَه به مشروطگَى يكى از آرزوماى دير ينهاش تحقق يافته بود، سر خوردگىاش از حاضرنبودندرمجلس تأثيرى درشو ت وبستگى هعنوىاشُ به كار مجلمس وهشروطيت زداشت. مذاكرات مجلمس و حو ادثسياسىى را با دقت دنجال مى كرد، وعقيدهاش را در هرقضيهاى به ميرزا فضلعلى آقا واهام جمعةٔ خويى مىنوشت. يِكجاگفت: (از جر ايد جیزی نمىتو ان حالىشد.... دور هستم اگگر بتخو اهمر حرفى بزنم קانزده روز مى كشد و هوقـع ضايـع مى شوده) . اما ("تا تهام شدن قانون اساسى؛ هر يوست فصول مطر و حه را به من اگگر مرقومنماييد با تلغر ام جو اب مىدهم)" . ' همانجا از اصل ((تساوى حقوق)، كل افر اد جامعه در قانون اساسي سخن راند . ممين اوان بود كهبا وجود سالخوردگى و كم نو ریى حشّم، Tآخرين رسالهُ ارزشمندش را در آزادى و در ارتباط بـا سياست مشروطيت . نگاشُت


## تعقل علمى ومدنيت جلديل

بنبان تفكر طالبوف برعقل بنا نهاده شده؛ ذهن او تجربىى دانش طبيعى است ؛ گرايش عفلانى او بهطور كلى (اما نه بهاطلاوق) مادى است؛
 در حكمت مابعد طبيعى بيرو دانشمندانى است كهكَثشودن راز دراز دمر را از انــديشه






 و جهل در عالم نسبتكافى نيست، كهمر جيز ديگر نيز بروى بيفزايِيمو معانىديگر

و تفاصيل مكرر بتراشيم؟)، ' بازمى گويد : قو انين خلقت واسراروجودواز (ااحصاء



 هى برد. ${ }^{\text {T }}$














 از تهيّج ذرات خلفت است، فرقى نيست. اين قدر بايد بدانى كــ هـه همه در تحت








 مخن حكبم رواقى، تنها عقل رامعيار سنجش بندار و كردار آدمىیى شناسد.ميزان
.

$$
\begin{aligned}
& \text { ب. } \\
& \text { ه. هـا ها ها } \\
& \text { 9. } 9 \text { همان مأخذ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. همان مأخذّ . ص11. }
\end{aligned}
$$

حركات وعلم وعمل آدمى بايل بريقين باشد و يَينما (اايقانحسبات) ماست(يعنى
 درمبحث اديان تو جه اومططون به جوهراديان است. جون هيروعقلاست



 تو جهT Tنها بازمنم.")
به دنبال همين سيره فكرى است كه دربحت مذاهب ومعجزات بيامبران به متفكرى حون ارنست رنان (كه او را هىشناسيم) تكبه مسى كند و عقيدهُ اورا با
 Tا فنط قر آن است، زيرا اين كتاب بیتحريف به زمان رسيده ودر بضور رمبعوث آن ثبت شدهاست. درباب معجزه نيز آن حضرت هى فرمايد: (اهن بشرى هستممثل شماه. ودرهيج جا احياى اموات را دعوى نمى كند وميان زمين و آسمان خودرا

 روحانيان نصارى هیخو اهند هسيحرا (اجبراً)" خدا بدانند واورا گَردانندهُ دستگًاه عظيم خلقت بسازند وحال Tنكیه اوخود ((بشرعاجزى)ه بود. بااهل كليسا كار ندارم كه خودرا و كيل خــدا مىدانند واز إن هـرتحصيل هعيشت مى كنيند. با بيروان



1. ترجمئ بندنامهٔ مار كوس، حاشيهٔ ص1|



درفكرتحليلى طالبوف، انسان مختار است؛ اوهاتف فلسغهُار وعمل Tدمى

 يكىاز حكما استناد مىجويد كه: (لدرجنب عزم بشرى محال، مهحالاسته). ديگر
 نابلثون مبتذل و ابلهانه است . معنى كتابهاى Tاسمانـى و اندرزهای يميبران فقط "(تحصيل معاش وحفظ وجوده است. وهِيج اندرزگریمارا به كاملى وتنبلى وبى

 مى گذاشت كه روسها درسواحل اقيانوس كبير استقرار بذيرند، سزای اين كاملى
 وتفأل وسحرواحكام اجرام كيهانىدا يكسره ابطال مى كند، اعتقاد بهTنهارا از از انثار

مغزعليل وناتوان آدميزاده هى شمارده.
باز نتيجهُ همان فكر علمىاست اسهـه فنازنقادرا ازاصول تربيت عقلانى Tدمى ومايهُ ترقى اجتماع مدنى مىداند. گفتئ اوهنوزهم آموزنده است: هاگر گردر اعمال و اقو ال دايرة هنافع ملـى (\$كرتيكهه) يعنى تشريح معايب و محسنات نباشد در آن آن ملت ترقى نمى شود. بی تشريح در روى كرة زمين يك ملت متمدنه زنده نيست. اساس ترقى و اصول تملدن منبع ازتشريح معايب ومحسنات دارد....)؛

Y. بـ هـان مأخذ.
r. ب. مسائل الحيات، صبا 9 .
Y.

ه. هـا هـالك| المحـنين، صفحات
4. ايضاحات در خصوص آزادی، صY Y.

برای علم ارزش و مقام والايى قائــل است. كمال نفس Tدمى ونيكبغتى





 معنوى تبديل گردد، هر كس صالاح خودرا درصلا ع غيرداند، ومحبت ديگرىىا محبت خودشناسد، بساط مدنيت خيده شود ورياست عدل و صدق استر استقرار يابد،

قضات واقامهُ شهود لازم نگگردد ونفض اقو ال وعهود از كسى سرنزنده)'.
 زندگىرا درقانون تناز عبقاء و انتخاب انسب مىداند آند عالم حيات درياىبيكرانى
 حفظ وجوده) ازاصول طبيعى است. مو جودات هر كدامقوىاست ازضعفـدديگرى منتفع مى گردد، حنازنكه كرات آسمانى هر كدام بزراك است جاذي



 حتىاگر احسان هى كند درانتظارباداش مهنوى است. يس، هيو لاى تكوين بشراز دو نيروى تواناى (جذذب نفـع خــوده) و (ادفع جذب نفــع ديگــرى)" تشكيل يافته

Y. Y. مسائل الحيات، ص 90 . 9 . r. ب. هسالكالمحسنين، ص 99.



 براين ععايد طالجو انتعادهاى عملده وارداند. صيانت نهسىازگیزة نيرومند حيات انست، وزيز سودجوئى وقدرت طلبىازعو امل بسيارمهم سازندهُ زارِّخبشر. اها قـدرتطالمىى امـر طبيعى زيست، بلاكه از بروزات و یديدهمالى اجتهاع است.

 بحثى زمى كند، اها پارهاى ازعلل وسير تاريخى آن را ازنظردور نداشته. بهحةايق مهُه جیبر ده ولى بيان واستدلالش انسجام زلدارد. زبده آن ايِناست: درزشخستين مر حلةٔ تاريّن بشر كشتن و هیاول امسرى عادى و همه جائى بود. سهس اختلاف در

 كه به زشتى وفساد آن اعمال ولغو بودن Tن تصورات بیبردند- به نكوهش و تبليخ عليه آن برداختند. همهخنين گسترش علم وصنعت و تجارت دنيارا به سوى تهدن و اقعى رهنموئى كرد؛ ودانسته شُد كه رفـع نيازمندىهاى بشردرلزومهمكارى اجتماعى ومعاونت افراد آدمى است. اين وجو ه، ملل متهدن را بر آن داشت كه درصدد تشکیل يلك (ااتحاد و جلانى)" بر آيندكــه بنيانآن اتحاد سياسى وتجارست


Y. Y. همانمأخذ، ص
. $\Delta Y-\Delta A$.
ر.
ه. مiصود سياست open door است.
71

جهانمان رسيل، و Tن ((صغيرغيبى)" بود كه همهُ مردم درانتظارش بـودند مگر Tنان كه زورازسان دوستى دردلشان نتابيله است. باتغييرزمان، Tنیهـ متعلق بسه زمان متغير

است تغييرخو اهد يافت' .
بسراغلب آن مطالب انتماد وارد است. به دو تضيهُ عملده تسو جه مىدهيم : ايِنعقيدهٌ برخیمتفكران سياسى پيشين (ازجهمل4هابز) كه انسان در ((حالت طبيعى)" باهرج ومرج وتجاوز و كشتن Tمهخته بود تااينكه دولت يديد آمل وامنيت اورده امروزه هيـ؟ اعتبارى ندارد. تحقيقات مسردم شناسى جلـيسـل در احو ال جامعةٔهاى ابتدايىى كهن (كه نمو نههاى آن هنوز باقى مازدهاند) Tن فرضيهُ ذهنىرا باطل كرده
 ابِدايى نبودهاست. بلكه انسان درتعاون وهمكارى زندگیى مىنمود. ديگًر انتعادبر اقتصاد ليبر اليسم وتجارت آزاد است. درتاريتخ جديد، عامل اقتصادى ورقابت در تجارت از علل اصلى بسيارى ازجنكها و كشهـكشُهاى بین ملل بوده است. آن ("صفيرغيبى)" هم بانگَى بود كه ازماوراىبحار برخاست. البته انديشهُ صلعجهانى
 طالبوف نيسز همهجا هاتف صلع است و زنكوهش كنندهُ جنگ؟ و زرادنحانههاى

 رابر خويش نهادهاند. اگَرمسألهُ (اخلـع السالاح") حلشود، ملل ازبه هلدردادنثروت

 نخو اهل بسود. يا بايد ثروتشرا صرف حفظ استقالال خويش كند، يا بندهُ دولت
ديگر گردد.ז

1. سياست طالجى، ص r با ـو.
r. كتاب احمد، ص هـ

در رايان دادن بسه جنان هرج ومرج بين ملل، بر ضرورت موزسسه بزر گت
 دارد. جهان بينى طالبوف كه از مذهب انسان دوستىنشأت مى گیرد آميزهاىیاست

 "












 آدمى و و افعيات سياست ـ انكارنابذير انــد. بيشدر آمسـ همان فدزاسيون كبير "جمهوريت سرخخ" (كـه روز كَارى بهشُت موعود ساده دلان بـود) دوز خ و اقعى زمينىرا آفريده كه بشر يت از آن مسُئز گشته است. ترديدى نيست از زم زمانى كـــ
 $r$

طالبوف آن معانسىرا نوشت، جامعهُ بين ملل تحول يِانت است: در جهت تنظيم رو ابط بيندول برمبايهُ حكومت قانون تلاش بسيار رفته است؛ دوميثاق مهم جامعة
 انسان در حیوق جهانى هوضوعيت و شخخصيت حعوقى يافته است، وحال آنكه در
 هـهكارى وتعاون جهانى بنيادهاى گوناگون نوى گوبنيان نهاده شدند. اما اينها كجا ،

 است كه عدالت بين ملل به ع:و ان مفروض واقعى- بامههوم حا كميت مطلق تعارض




 فانوس خيال است درسراب آن ((جمهوريـت سرخخ) به سعادت موهوم سرمدى! طالبو ف بهفلسغهُ تاريخ بیتوجه زيست . در ايِسن مبحث از افكار و آراى


 اولين وسيلهُ تحريك كفايت و استعدادآدمى (ااحتيا ج و صعوبت زند گیى و
 آزادى) وبالاخره ايمنى حيات يا (اطهمينان مال و جان)، امست.يس ازا آن، هرمانع
 درازگاليس) است. تصنيف اوشهرت فراوان يافت وبه زبان روسى هم تر جهه شده بود.

 معادل زغال سنگگٌ نداشت و بـراي غذاتى از نواحى دوردستهـت نیى گَماشت؛ بهتجارت وتأسيس






 نبازمينىهايشان صرف مى گردرد.

 درييشخواهد داشت '.


 آخرينهطلب، برداشت










 جامعهای كه هويت ملى خويس راهمو اره حغظاكرده است .














ا. هسأئلوالحيات، ص

- 10•-101
r. |





 خو دمان بهدست گَيريم اگَر خواهاهان استقلال و ترقى هستيم.





 خو يش فروماندند.


## انديشةهاى سياسى

 كنجاند، بايد گفت وجهأنظرشزا دمو كراسى اجتماعى مى سازد. و و آنتر كيبىاست از دوعنصر اصلى: لبير اليسم سياسى و سوسياليسم (بهمثهوم عام). ازاينرو همان




 مسى آورد- و از سوى ديگیر دخالت مستقبم دولت را دادر تنظيم وتعديل ثروت ور و




 و دمو كراسى وحقوق انسان. انتقادنامهٔ مفصلى هم به منظور تنكيل قانون اساسى اسرا

اولنوشت. تفكر سيِاسى طالبوف منظومهاى از اينانديشههاست. تحليل آنافكار وشناخت عناصر مختلف ارن موضو ع اين گفتار است.

 زيرا مترادف با „آزاد«) است و درمفهوم سياسى دلالت برمعناى ديگرندارد. اينكه آزادى نبودن قيد ومانع است، دربحث كلى صحيح است ويلى از تعريفها آزادى است گر جه تعريف جامعى نيست. اما نكتهُ بامعنى تر تأكيد اوستبراينكه:


 را از ((حقوق طبيعى)" هىدانند زه از (»حقوق مُبت) يا موضوعه. عقيدهُ خود را در

 وجدان) آدمى است





 وتفاوت نگذاردن است نه بهاصططلاح رايج امرو الحى r.

ץ. بـائل الحيات، ص

اتتضاى طبيعتمانعنيافريده وشخصيتآدمى آزاد وازتحتريباست خود وديگران بيرون است'. از قول ولتر دربرابرى افراد و نفى ارزش اجتماعى نسَبَ و و تبار


 گردد كه در نزد ((اعلويت خود منغسل گردرد)، "













 و حداقل دخالت اجتما عبيذيريم، باز بسندفردى نمى تواندضانبطئمحدويتآزادى

$$
\begin{aligned}
& \text { ץ. ايضا هات درخصوص آزادی، ص| الحا }
\end{aligned}
$$

قرار گیرد. نهايت این است كه نظر میل مقبول باشل كه (افرد در آن قسهت اعهمال




آز ادى و اختتيار او هى شناسد.
ذر بسارة عناصر اصلى آزادى ازپآزادى هويت) (يعنى آزادى شخصىى) و
 انتخابات، آزادى مطبوعــات و آزادى اجتهما ع را مىشمارد ، دربارة هــر كدام تو ضيحى مىدعد 「

كم گوى و بجز مصلحت خويش مگُو ،

سر بسر تخطئه مى كند : هiطق اين شُر شايستهُ جهان مدنيت نيست ، بلكه تعلق بهدور ان زاريکى و اهريدهنىدارد كه زبان هر كس راكه ((صالا حغيرمى گفت)" هى بريدزلد و دنيا و مافيها ((تيول مقتدرين)" وتبه كار ان بو د. حالاسـخنوران بها آزادى
 هفيده يا مطالبةٔ (اصلا ح اهور جمهور است)). آن شعر و Tان ((نصايـح هندرسه)) مال









روحىزندهنباشده).'
 تصرف زهايِ، و عقايد مردم را مقییاس وظايف مسئول عنه اعمال جسمهانى و تمدن

آنها بدانده..

 مىر اند.بر هان ديالكتيكى اووتر كيبى كه بهدست مىدهد در خحور تو جهاست.قانون

 جو هر عقايدش را مى شناسانيم: -
حت ((قائم بهذات)) آدمى است كه باحيات وهستى او بهو جود می آيد. منبـع

 كه در و اقـع (او جود واحده) را هىسازند نــاشى مى گَ دد. بهتعبير ديگگر : (او جود جماعت مثل شحص واحد منبع تو ليد حقو ت است، يعنى منيّتى داردوتو ليد حنان حقوت مى كنده). برهمين روال از (چحندين جماءت كه و جو د واحلد ملت راتشكيل
 همان (قانون طبيعى)" حقوت انسان . اما تعارض حقو ق شخصى با حقوت جمعی حه صورتىدارد؟ دراصل (احت قانم به ذات يعنى هصون از محو و زوال است... ولى درتصادنبا [حق] ديگرى مى تواند تعطيل گردد- يا ازتر كيب دو حق، حت ثالثى توليد بكنده. به قول خحود:


r. r. كتاب احمل، ج
(اقوه الكتريك" را بهم نزديك كنيم، شُرارهمى جهد وجريانبرقمحسوسمى گردد.


 واثبات ازخوواص همان قوه واحدهُ الكتريك است لاغيره٪. بنابر همينقاعدةُطبيعى الامحو شدن حقوق نيز از خو اص حقوقى خود حق مىباشدها. الا بايد دانسنه شود كه ((فضاىتوليد حعوت جون فضاى محروسهُ حقيقتَبى انتهاست، سر حدى ندارد.
 وجود يعنى بقاى نوع انسانى است)" . در عين حال (احامل حقوق وقتى ازحقو خوداستفادة سعادتمى كند كه وجوب حفـى اون او را بداند، وبفهمد كه ازحت گَذشتن ناحقرا تشويق وتقويت نمو دن... و بى حقيفتزيستناسته). از اينرو(احفظحقوت
 الو جودانده. بههمين دلِل (اشد حدود مغصرين را سلب حقوقمدنيت ايشان قرار دادهانده.

نتيجهاى كه از آن رشتهٔ استدلالگرفته اينكه : (احقوق شخصى وجماعتى يا ملتى به دو خصوصيت متساوى الاساس" تقسيم مى شوند . نظم اجتهاعى منوط به تر كيب اين دو رستهُ اصلى حقوق است، تر كيبى كه دست يافتنبه Tنهميشها سان
 در اصل (ادر همةٔ نفو مسساوىاست)" ولى همواره مورد تعرض ("بىرحمانشأويا)،
 جهان بر ای „نظام عالم) و آسايشُ عمومى به ((تنظيماتى بهعنو ان قو انين) بر آمدند

 بيرونآمد. بدين معنى كه بايئ انتظام اجتماعى را بر (ااكثريتآرای عمومملت آت

قوانين براى سعادت ايشان وضع مىشود) نهاد. حال اگر (امجراى حق در بستر اعتدال است، محو وابُباتاودر صلح وسَلَم ديده مىشوده). اما اگر (پتكليفملتى)



داده است.
در تو جيه Tان بحث فلسفى انتزاعى.دو نمونةٔ عينى آورده : يكى در تعارض

 اينكه ارادة مالك شرط اصلى سلب مالكيت شناخته شده است. اما اگگر قرار شد


 مثالى كه آورده مصداقدقيق و كامل آننيست.

تو جه مى دمد كه بحث ديعگرى دارد . بيشتر دانستيم كه تأكيد طالبو ف بر حقو قارد آزادى فر دى است.اينجا تعارض حقوق فردى را بانفع عموهى مطر ح ساخته، ونـو نهُ درستى كه آو رده همان تضئ محدويتحت مالكيت است • اين نظر خود را جاى ديگر بسط دادد ، الغاى نظام
. . .
r.



 حقوف بين ملل و ناظر بر آزادى دزياهاست. $r V$

ملاكى و تتسيم اراضىرا پيشنهاد نموده است كه اعتقادش را بهحقوقدمو كراسى



 كه همهجا خود را (עديمو كرات) مى
;کیه گاه او حيثيت انسانى وحقوق انسان است




 ملت و جامعه تفاوت دارد. اما در فلسفهٔ سياسى وجديد درست است اسه قدرتدور الت
 ندارد . ضمن شرح تحولات سياسى زابن گويسـد : حـت تعيين مر نوشت زُايـن





1• در بخش اصلاح اقتصادى ازآن صهجت داشتهايم.



















 -یباشدء؟. اين نوع قوانين كـه واضع آنها ملت نيست در واقع (اتنظبمات است

1. هـهأن مأخذ، ص 111.
 .ry .r .r .r ر. ه. هساتل الحبات، ص 111. \&. سياست طالبى، ص هr

نه قانونه، ' . بايد افزود قوانبنى كه در(اعصر تنظيمات) عثمانىيعنىمرحلةبلانصل
مشروطيـت در Tنجا وضـع گرديدند، از همان فبيل بود.

 به اراده ودلخو اه فرمانرواياناست. اير ان (قبلازهشروطيت) وعربستانو افغانستان

را بهعنوان نمونه ذكر مىنمايد .
همهجا آثار استبداد را نكوهس مى كند : درايران حكومتها را مىفروشند ، ماليانها را به اجاره مىدهند، هر كس براى خود حقى مى تر اشل، بيرون ازذدايرة اختيار اتش رياست مى كند، مظلومين به كشور هاى بيگانه مهاجرت هى نمايند ، و
 روح حكومتهاى مطلقه ظلم است وخودسرى و حر كات وحشيانه. ديدهايمركــه با با بر افتادن يا مرگگ ستمگرى، ستمگرى ديگر جاى او راگرفته ورشتَبيدادگرىرا

 توليد حسد وبيشرمى و تملق مى كند. از اين جهت در سلمسلهاى كه خود را نجبا
 گوشهنشينى خردمندان وقدرتبيخردان و اراذلاز آثار حكومت مطلقه است.هباز



1. ـ سياست طالبى، ص صY.
r.
-人•-AYr ص.
\%.
ه. هسائل الحيات،ص IVY
 بيروى از عقل در ااستقرار قانون يا تنظيمات باطنى بالسويه از وظاين عـي


 خود دائمالحيات است، وامروز فقط ذكرى از مصائب سيثات آنها باقى استه .


و حيله وتزوير آسوده بمانى「 .





 "ینويسد: فضيلت تقدماين بناى مقدسيعنى ((مشروطهبو دنحقوقسلاطين")

$$
\begin{aligned}
& \text {. . تندنامئ مار كوس، ص 14. }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { همهجا هى گَويد: (اقانون اساسى ياسلطنت مشُروطه)" و نيز مى نويسد جمهوريت سويسبا } \\
& \text { »قانون اساسى يمنى حكومت مشُروطه«، است . } \\
& \text { ه. هـسائل الحيات، ص Y- Y }
\end{aligned}
$$

زيب افتخار ملت انگليس است.' از فرمان ماگناكارتا به اختصار يادمى كند. بهاين نكته تو جه هیدهد كه شأن قانون اساسى انگَليس نهتنها در سبقت اوست، بلاكه در




ما گ:اكارتا نبايد گَزافه گفت.
بنياد قانون اساسى بر (قبول عموهى)" قــرار گَرفته؛ تفكِك دستگَاه وضـع
 مسروطه شخص بادشاه (اخارجاز تحت قضاوت و سياست واستخفاف واستنطاق)"

 آن زا پادشاه تعيين مسى كمد، و (هملس و كلاه) كـه اعضاى آن را هلمت انتخاب هى مهايد. حدود دقيف اختيارات ايــن دوهجلسرا تعيين نمى كند وازهيئت دولت سخن زمى گويد، ولى وزيــران دربرابرمجلس ((مبعو ثان)) مسئول هستيند. (مجلس

مثعوثانر ا مترادف بامجلس ملى بهكار میبرد).







r. r. مساثرا الحيات، صا


خو استند كه برایرياست جمهورى حیوت وامتيازاتىقائل گَردد. گَفته بود: حرفى نداشتم وتاخخود اين مقامرا به عهلده داشتم به آن حعو ت وامتياز خيانت نمى كردم. اما هعلوم نبود كسانى كه بعداين مسئوليترا به دست هیى گیر ند از آن سو
 مقام رئيس جمهورى بايد ((فقط صلدرنشينى و اهضاى او امرهجلس ملت باشلد)'. به حقيقتت، اين سنـخ فكرى (اجفرسن") مغزمتفكر قانون اساسى امريكا بــود. بعلاوه حدود قدرت رئيس جـهورىامريكا خيلى بيشتر از متام صدر نشينىو اجر الىدستور


رياست جمهور تعبيه يافته است.
به دنبال آن صحبت دلكشى دراحزاب سياسى مغرب و مرام هر كدام دارد

 قانون اساسى در كشور هاى مغرب زهين - مردم ازبر كت آزادى عقايد و آراى خويشرا نشردادند وفــرقههاى مختلفت يیدا شدند زيسرا بـهـ هر حال (آرایى مردم بالطبع مختلفاست)،. فرقهاى كه (ار سوماجدادىرا بهاصلا ح جزئى يسنديدند.... و
 آنان ((بيشتر جنگچجو وغلبه خو اه)) هستند. دربر ابر آنان فرقهاى به و جو آمد ((منكر رسوم قديمه وطرفـدار اصلاحات جديده، طالب آزادى ومساوات كامله، حافظ حقوت خحو دومصدت حقوت سايرملل). آنانرا ((ليبر ال)" خو انند كه عنو ان كلىاست: برخى ((سيتسو Tاليست)" كه خو اهان (ازفاهيت فقرا ومزدورين... واصلاح و تسهيل امورمعاش)" مىباشند. فرقـــٔ ديگك, ((سيتسو Tلديمو كرات)" كـه (اجمهورى طلب و طالب تسويهٔ تُروت وزحهت، مخالف خيال متمولِن وصاحبان مكغت) هستند. از T آن كَشته دسته (اراديلكال) مى خحو اهند (وقانون اساسیىا هروقت اقتضا نموده تغيير
 $P$

كلى بدمند وازنو بسازند، زيرهمهٔ عوايد ورسوم ياقو انين گذشتئ اسالاف بزندنده).


وهر ج ومرجه) ״یباشند.





 مخالف آنها هى مانند، آنهارا فرتهء مشالفه) گويند. ازاينرو مدار كارها بر (اعقل و كفايت وعلم)/ است.「
اما در حكومت قانون به تغصيل سخن هى راند، لابد بر ایاينكه ضد آنيعنى بىقانو نى مشخصئ حكمر انى اير ان بودهاست. قانون عبارتاستاز (انصولمرتب














 رياست فائعٔٔ راحتوز حمت خلق شده؛ فقط دراقتدار راحت وز







 تمدن نيست، هر جاتمدن نيست وحشتاست، هر جاو حشت است ستا سعادت وبر كا زيست．يس هر جا قانون نيست سعادت وبر كات نيست）،．
 معين باشد كه（（و اضع قانون ملت است）،


$$
\begin{aligned}
& \text { Y. Y هـان مأخذ. } \\
& \text { ・ソ9ー人• •r } \\
& \text { ץ }
\end{aligned}
$$

 بنتام تو جه دارد كه هعيار قانو ;گذارى نيكو را تأمين بيشترين سعادت براى بزركـ.
 انسانى... اساس وضَع قانو نرا بسه اكثُريت آراى عهوم ملت كــه قو انين براى سعادت ایِشان وضع Aى شود، Aخصوص زمود. خنانكه درهو جا حقوت طرفقليل باطرف كثير تصادف بكند، حشوت قليله هحومى شود. يعنى درشور ردياقبولقانون، اگَر طرفدار رد بيشتر از قبول است هردود، و اگَرطرف قبول بيشتر است مقبول

مى شُود) .'

 است از آنحه در دمو كراسى بهستمخرى اكثريت تعبير شیشود. دومايذكه مكانيسم دمو كراسى پرداختهٔ بحث وانتقاد و تو افق جو يسـىاست . اقلّيت مخالفت مى تو اند در رأى اكثريِت تأثيرمستقيم بِخشد وهوضـع آنرا تعليل زمايد. ازعمله مسئو ليت. های گَروه (اإيوزيسيون)" همين است. ازسوى ديگ, اكثريت نيز دريیى آن است كه قانون موضوعه مورد تأيمد بيشترين اكثريت باشلد تاازهشتيبانى وسيعترين بهخش

 سر اغ زدارد. اما آنجا كه دمو كراسى نيست، طرح اين معانىظريف فلسفعٌ سياسى
 عقب مانده بود، واين لطائف شايد تفنن Tهيز صى نهو2. رازترقى وبهبود جامیه، بسـه نظر نويسندهٌ ما، درزشردانش وفن و حكومت قانوناست. امنيت مالىوجانى، نوعهرورى، برابرى، انتشارمعارف، وطندوستى،


1. مسائلالحيات، ص AY.

وتحديد قدرتز بردستان هـهاز آثار حكو مت قانو ناست. از مجهور ع آنها (بر كات






 متلاشى خوا اهدكَرديد. بدترين مصائب مشرق زم




 استقلال واءدام مليت)، ما خو اهد بود


 تسلط خار جى رآسانسان ومسلم مى گر داند.
طالبوفازاستدلال خود هخين نتبجه مى گیرد: هرشهريار مستقل كه خواهانان

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

$$
\begin{aligned}
& \text { Wlatar Ralagh } \cdot \boldsymbol{\psi}
\end{aligned}
$$

نيكبختى ملك وملت است، بايد مردمرا درادارة امور مملكت دعوت كند وگرنه

 تربيت مردم همت گماشت، سلطنت مشروطهرا برقرارساخت، ومدملكترا ورا به كمال ترقى رساند . اين كار بزر گَ بر ائـر (نفى غرض شخصى ، و اثبات غرض نوعى)" تحقى

 معنى پینبرد، هر كس عليهاستبداد سخن به زبانآورد كشته شد ويابه زند ثمرهاشاين شد كه درجنگت بين آن دو كشور ((علم و آزادى)) زاین بر (اجهلوظلم

بر ای آشنا كردن مردم به نظاممشروطگی، شرحى دربارءٔكشورهایمشروطة

 شده ديگررؤساى كشورهاى مشروطه (اندارند ونبايد داشته باشند.)؛ آن امتيازات اولا نتيجهٔ اوضاع كشور زُابن وخصورصيات ملى آن استا كه امهر اطورزاّبن به میل ودلخواه خود حقوق ملت واصول مشرورطيت سلطنترا

1. مسائل الحيات، صا صا 1 .


Y.
 ¢. 9 هسائل الحيات، ضميهئ كتابر.

شناخت’• ازنهضت Tزاديخواهى ايتاليا، خدمات گاريبالدى بيشواى Tزاديخواهان. داناتى وكاردانى كاوور مردسياسى بزرگگ، وشرافت ويكتور امانوئل چادشاهايتاليا سخن مىراند. ازقدمت مــدنيت رم در (وضـع قـوانين و تأسيس مشورتخانهه) و
 سلطنت ايتاليا ودستگاه باب دارد كه نشانئ شو خ طبعى طالبوف است: سعدىفرمايد: ده درويش در گليمى بخسبند ودوبادشاه دراقليمى نگخنجند. اما حالا براثر ترقىعالمونسرمعرفت وانصناف دريك شهر دوبادشاه بزرك در كـا درال اطهينان و Tاسودگىزيست مى كنند. يكى ((سلطنت روحانى)) سيصد ميليوننصر انى را به عهده دارد، وديگرى (اسلطنت جسمانى)" سىميليون تبعهرا. اما دولت ايتالبا مترصد است هروقت وسيلهٔ سهلى بيدا كند تختوتا جاعليحضرت بابرا بها به مر كز ديگر تحويل دهد و گويا به حدوث اين (او اقعهٔ عجيبه) خيزى نمانده است. دولت انـ
 حضرت مسيح است و همانطور كــه (زنايبالسلمطنه نصف سلطان است البته نايب
 ازانديشههاى بسيارمهم طالبوف حت طغيان مردم برعليه ستمگرى است؛ و آنرا تا نقطهُ نهايى اش يعنى ستهگر كشیى امتداد مىدهــد. چخنين برهان مى آورد:



 دستمان بربايد - ومامتحمل شويم، شكربه جا آوريم، واو رابهيرورد گَار سباريم•


r.
$p q$










 حرانتقاد آن معانى همين ازدازه به اجمال اجمال خاطر نشان شود




 تاريخ هيجِ قانون هطلق طبيعى يا هادى در كارنيست؛ حتى قانو هنترقى اعتبارى است


$$
\begin{aligned}
& \text { ب. } \\
& \text { ه. هسائل الحيات، ص19-9-9. }
\end{aligned}
$$

زيستشناسیى را بر آن به كار بست.
*
 مشروطگَ: مور خان مغرب قرن نوزدهم را عصر (اترقى و كو لتور)؛ زام نهادهاند. هرتو آن در افق ايران با زماملارى امير كبير زسایِانگشت كــه (ادرى به سوى علم و ترقى باز كرد) او سعى در (وضـع و اجــراى قانون)" داشت.' اين اشاردٔ طالبوف بازمى گَردد بهعبارت خو دامير كه گفته بود : ( خحيال كنسطيطو سيو نذاشتم.... منتظر
 و عدالت)" بود . این مطلب را جاى ديگگ, شكافتهايم كه لفظ (ا كنسطيطو سيونه) در آن زمان دلالت داشت بر (ادولت منتظمه" يعنى حكومت با اصول درمقابل دستگاه بيقاعدگى و خودکامگی كهن . نظر گًاه امير كبير هم تأسيس حكومت بـا اصول بو د نظير آنحه درعثمانى استقر اريافته بود. ماهيت حنين نظام سياسى با مسروطيت به معناى دمو كراسى وحقوت آزادى تفاوت كلىداشت. نمايِدهٔانگليس دريكصدو سى سال يپش و طالبو ف در هشتاد سال قبل، و جهةٔ نظر آن دولتمدار را درست شناخته است. اما معلم عقايد سياسى زمان ما مفهوم ساده و روشن دولت منتظم و تغاوت آنرابا آين مشروطگی، بهدرستى تميز نداده و ازعبارت|مير كبير (كهآنرا نقل كرده) درك صحيحى ندارد.「


 -r. بر هائ همان خلط ذهنى گويد : (ابهشخصيت امير كبير واصلاحاتاو دريى اهجويى
 نويسنده است. بهعلاوه مى نويسد : هرجه درآثار طا لبوف و ميرزا آقاخان و ديگـــران "جستجو كنيم" سخنتازهایدر „آزادى و دمو كراسى كه بيشازاينان، بدوسيلة انديشمندان

بارى، طالبوفاز وزيران ديگر كه دريى حكومت قانون بودند نام مىبرد:

 ميرزا محسنخان، و ميرزا يحيىغان) هيَج كدام در لزوم وضـع و اجراى فانون

 ورزيد، مقبول نيغتاد. اتابك مم زويدها داد، مجلسههاحیدند ولىنتيجه نگرفتندا.







 تأثير نهادند. امامعلم عقايد سياسى دونسا










در T $T$ هر كس به نحوى القاه شبهه ميكرد، وشاه از تمسيم خود بازمى گشثت. يك ورتّ دشمنان را خبر كردند و منگامه جیدند؛ زمانى شاه خو استتربیتبافتگانجديد را مشير ومشار قراردهد، سفير دوس فساد برازگییخت و قتلالكساندر دوم راگوشزد
 سو خت در ايران هم ححكومت قانون سر گرفت' . امانويسنده نمى گويد كه درتمام Tنموارد عامل عمده بىاعتقادى ونااستوارى ناصر الدين شاه بود كه مانـع تأسيس نظم قانونى گرديد. حالا ميرزا حسنخحان مشيرالملك (مشير الدوالهُ بعدى چیرنيا) قانون ناههاى سودمندى تنظيم كرده، و ايججاد مدرسه سياسى نيز ازخحمات پسنديدهُ اين (اجوان
 را( كهاززمان وليعهديشمىشناخت وبا اومكاتبه داشت)مو هبتىمىداند. مى گويد: او هميشّه مترصد بود روزى (اودايـع الهى)" سیرده سلطنت را به ملت باز گرداند، و اين (ارهنطبيعى)" و (احريتمغصوب4)ه را بهمردمايراناءاده دهد. مسالكالمحسنين با اين رؤيا هايان مییذيرد: شاه به تشكيل ((شوراى كبير)" وتدوين (اباساى مظفرى)" همت گماشت. وزيران وامنایمملكت مأمور تهية آن گرديدند، و ازاستادانخار جى
 گذشته، ووَت آن رسيله كـه ادارةٌ هملكت بر اصول قــانون بناگَردد، هر كس به غرضورزی و مמّل گذشته به كارشكنى و دفعالوقت بر آيد ، مطرود خواهلدگشت. آرزوى ماهميشه سعادت ملت ونشر آزادى و مساوات مردم، و تعيين حقوت و حدود


Y. هـان مأخذ ، ص rr
$\Delta r$

استقرار اين بناى خير يا ديباجهُ (اترقى وسنگر حغظ استقالل)، ايرانكوشا باشيد'. نكتهٔ ديگر شرحى است كه دراننعال ننسانى ميرزا على اصشر وخان اتابك و گَرايش او به اصالحطلبى وحكومت قانون دارد. از قول ازابك حنين مى آورد: ششاه شهيد جندلدن بار به وضـع قانون اقدام كرد. امابعد از دو روزيشيمانش كردند و جور انان تربيت يافته ما را درنظرش بهسوهنيت وفساد متهم ساختند. (امن نيز به علت جو انى، صدقش را مى گويمّ، كهتمصير كردم، بإينسدم. تاكار به جائىرسيد كه اگگراین تغافل را ازدكى امتداد بدهيم به قول حاجیى ميرزاعبدالرحيم مرحوم اجانب برای ما قانون وضع مى كنیده). دراين راه بايد خودمانهـت كنيم ورايت


 بابت بود. اين قضيه هيَع إهامى ندارد. بسا اءالام مشروطيت و تــاسيس هجلس ملى ، ارزووى زنـدلدگى طالبوف

 انطبات عملى افكارطالبوف خحيلى مهم است. دراين نقد سياسىازمستلةُّزادیدر ايران سخن مى گويد، ضهف و قوت ((نظامنامهه) يا قانون اساسى اول ينجاه و يك مادهاى را تشريـع مىنمايد، و كارنامهٔ نخستينمرحلةٌ دورة اول مجلس شورداى ملى را مورد زمد وسنجشقرارمىدهد. مصصودشازاين(اكرتيك4)" هـان ((تشريـح معايب و محسنات) به منظور نشان دادن راه (ااصلاح") و قـوام اصول مشروطيت است「 . بهراستى گويد: (ابنده هر جه زهميدم نوشتمه ديگّرى هر جه در رد اقوالبنده مستند

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. هسا للكالهحسنين، صفحات • بr به بهد. }
\end{aligned}
$$

r. ايضاحات درخصصوص آزادى، ص بr.

استنشانمىدهد، و رفته رفته كار ها وولا وفعلامكمل گردد. و گرزه بهقول بيسمارك معرون اگَر اين تشريّع و كر تيكه نباشد ما يا از حر ارت خوديهسندى محامد خود
 طالبون بر رويهم حكايِاز روشنبينىنويسنده دارد، گر جه انتقادى چچند بر آراى او وارد مىباشند. زهخست بمينيم در باره ((زظامنامهه) يعنى قانون اساسى اول يضجاه و يكتمادهاى چه میى گوید. درسنجس كلى آنیینويسد: (انظير ندارد. و چناندقيت ومكهل تأليف


 مى شود آنها طورى تر كيب شدهانل كه در ووت لزوم همهُّآنها به نفع حقوت ملى مصرح يا وابل تأويل است「
 مگـر اينكه آزرا در ربط جزع دوم عبارت او بسنجچيم يعنى در ازتباط بــا احوال جامهגاى بیقانون. اما بـه انصان بايد گَفت كه نظامنامهُ مزبور درعالم خود و در شرايطى كهيرداخته شد روىهمرفته خوب بود. مؤ لف آنرا مى ستايد: جو ان عالم و داناى فلسفه وحتوت بين الملل است. بايد (ابه او بباليم و فخر كنيم. بنده عقايد

 هيرزا حسنمثير الملك (مشثر الدولهُ بعدى، پيرزيا) است. طالبوفدر نامهاى هم كه
I. ايضاحات درخصوص آزادى، ص Y

Act . r
r.r r-r
†. ايضا حات درخصوص آزادى، ص هـ.

بهمجتهدمشروطهخواهميرزافضللملى Tقاتبريزىنمايندهُمجلس نگاشته، ازمشير الملك به عنوان مردى ياد مى كند كـهـ (ادر امر مشروطيت اول بلاواول) است'. مىدانيم ميرزا حسن خان و همياران او (برادرش ميرزا حسين خان مؤتمنالهانك و ميرزا



 اساسى ومشروطگی درتقابل زور وتلندرى ايستادند.


كلى آنها تكميل قانون اساسى است:
 (اداره ديهو كراتى") است: اين (انظامنامهكـه الآن در دست ماست قانون اساسى نيست ... مسلماً حقوق ملت تـا يكدرجه معين گشتهه) ولى حقوت سلطنت (ابه قرار سابق مبهم مانده) است.ازاينرو بايد (مششخص و معينومبرهنباشد كه واضـعقانون ملت است و اجـراكنده دولت)". تأكبد دارد كـه (ادر يك مملكت دو حكومت وت نمى شود، كوسه و ريش يهن در عالم نيست. سلطط:ت مشروطه و استفالال[ بادشاه] داعى خندهُ داخله و خارجهاست)، هجلس و كلا و مجلس سنا، مستوليت وزرا و (استفلال دستگاه عدليه)، رانيزبطور روشن مشخص گرداند. در تعيين حقوق سلطنت ، طالجوف بصيرانه به احتمالات






آن صحه كذارند، وبر (ااستعداده قوم ايرانى Tفرين خحوانند! بنابراين شاولينكارى كه براى و كلاى ملت واجب است تأليف قانون اساسى استه . r. r. مظفر الدين شاه هنوز نظامنامه (لمنعفد وامضاء




 مر گَّ نابهيآًام بادشاه، محمدعلى ميرزا جه درسر داشت.



 گيرد و در (ابناى عمارت تو حيد ملت)،خللى روى ندهد ـ ـ انتخابابات الزاماً طبقاتى بود، وگر جهكامل نبود اما موهوم نبود.
ץ






 برقر ار گڭت ومجلس ترتى خيره كندهآى يافت . طالبوف وقتى Tن رسالهاش را

نوشت كه بارلمان در آشفتگى وبريشانى سر Aى كرد. انتقاد او از روش تحريك آميز تندروان نيز بجاست. بههرحال اينننكته جويىها وها و خيلى مسائلبسيارمهمتر

مربوط مىشوند به سياست مشروطيت.

قـانون اساسى مى خواهند ولى تقليد فرنگیى را جـايز نمىشهارند.


 اين حرف طالبوف بى كم و كاست درست است. \&. در مجلس از مسئوليت وزراه صهحبت هى كنيّد ولمى گــاه معنى آن را نهىدانند. Aسئوليت وزيران ايناست
 را وقتى مىتوان تثبيت كرد كه قو انينلازم وضـع گردده در در اين مورد نيز بايد وزير

 فردى و دسته جهعى وزيران را درتصهيم گیرى هيثت دولت به ميان كشيدهاست.






 گر جه با اختيارات سلطنت ايـن امر آسان نبود. طالجون نود نيز درنامهاى كه به
^مجتهد ميرزا فضلعلى آقا زسانِدهُ تبريز ;گاشته، بر حضـور (ااطفال شصتسالأشكم گَنده ياگْدهها ... كه حالا بر سر امورات مىباشندها اعتر اض داشت.' جاى دبگر گغت : (ا به ايــران يك مجلس كافى است بسا بك كابينةُ وزراى

ديهو كرات)"
در فضيئ هسئوليت بِاز هى نولسد : وزير ان در بارلهانهاى اروبا مستوليت ديگچرى نيز دارند و آن (ممسئوليت فرقهازى) يعنى مستو ليت حز بى است. (احمد
 بود. (ااير ان يكمملكت، يك ملت، يك مذهباست كه احتياج و منافعشان واحد



 بار لمانىاست،مرام|حزاب نماينده خو استههایطببقاتمحختلفاجتما عوايدثولو لوزى سياسى آنهاست . بعلاوه تغيير دولتها بر ثايئآيبن حزبى روح تازي تازهاى در دستگاه



 خشك شدزد ـ خصلت حزب سياسى نداشتند؛ و اغلب خالافآداب مشروطگیى



 جاب ابر اميمصفائى، ص R Y Y




 بآن در ستيز بودند.
Y





 متن كامل مذاكرات دورةاول مجلس را را نداريم. بررسى عقابد سياسى و آن منظو ههُ إرادهارهاى طالبوف را با باسخنى در انتقاد
 او را در مغهو مازادى باز نموديم . همين اندازه ها يادآور شويم (آزادى طبيعی استكه عموم ابناى بشر بالطبع والخلقه در جمميع افعال و اقوال خود آزاد ومخنار)، آفر يده شدهاند.اين بدان معنى است كه آزادى انسانى را الحدى





حق (تصرننمودن نداردجه رسد بهگرفتن و دادنه. بددنتعبير ،عنو انآزادىدادن







 دمشت|نگيزه، است.

درتفكردمو كراتى طالبوف، آز ادى دودشمن عمدهدارد: استبدادكهن وهرج






 آمده بود، باممان سهولت خوا اهد رفت)،. مشار كت و مهاونت تمام طبقات مردم

 اجانب بفهمند كه (ادستگاه كبيرى) درمملكت استوار گشته است.



حر كتمشروطهذخو اهى كم اعتنا بود. بهعكس،نگَارشرسالهُ ايضاحات در آزادى دليل روشْنى است بـر درك مستُوليت اجتماءى زسويسنده، و بستگی معنوىاش به جنبش Tزاديخو اهى • زـامههاى خصوصى او نيز كه حاوى برخیى نكتهجويى هاى دقيت در اصول طرح قانون اساسى مىباشند، تأيدل كنندهُ همان هعناست. مجموع ع انتقادهاى، او از اعتقادش به (ادارهُ ديِمو كراتى)" برهى خاست. از ايْنرو بسردستگاه استبداد هماناندازه هىتاخت كه هر ج ومرج سياسىرا طرد مى كرد؛ هر جومرج
 سوزاند . ايراد او بر كردار ((مجاهدين)" قفقازى كه بهايران آمله بودند، از همين رهگذر بود. دربيان (حالت بحران)" بههيرزا فضلملى Tقا زمايندهُ تبريزنوشت: (از رجاله و جهله وفعله درهيجنعطهُ دنيا اصالح أمورجمهور بهعمل نيامده مگر هرج ومرج. همانست كه عرض كردهام : از گاو دو شاخئ استبداد خلاص مىشويم ؛ به گَاوهـزار شاخهُ مجاهدين با رؤساى حاجى اللهيار يا قارى اوغلى محمد يارايسان

دجارمى شويم).
جاى ديگرروش دمو كراتى انجهن هاى عدُمانى را باخشونت رفتار انجهنهای((مـجاهدين قفقاز)" مقايسهمى كند: (انجهن هاى ترابوزان و اسلامبولازانجهنهاى مجاهديِ قفعاز نبوده كه اسباب مداخل يلك مشت رجاله گردد. آنهادر كو جه
 استدراك تاريخیى طالبوف نهتوده بىسرو بايان عاملترقى امور جمهور بودهاند، نه دانس و فكر آفريدهُ ذهن آن جماعت بوده است. بهنحاطربياو ريم طالبو وقتىرسالهُ در خصوص آز ادى را نوشت (ذيحجه S (I MYץ




هماناندازه باعاملانناستبدادى بهنمخالفت برمى خاست كه دربر ابر افر اطيان موضـع مى گَرفت. اوعقيدهاشرادرمقابلهبادستگًاهاسمُبدادى وعناصر افر اطى درهمان رساله اءالم داشته بود • بايلد دانسته شو د كــه عناصر تندرو هميناوان بــه ((جبههسازى)" بسر آمدند . آن امتزاج سياسى زامتجانسى بسود از چند دستهُ مختلف : جماعت
 خو دش وابسته بهتشكيلات كهونيسشتى روسى بو د؛ (پاجتهاعيون عاميو ن) وابسته به سازمان انقالابى باد كو به؛ جند انجهن تندر وَ درتهران وتبريز بادسته ششلولبندان
 - مجلس• جبهء افر اطى ماورای تندروى عمل مى كرد، دورازفهم سياسى و و اقـع انديشى.اين گروه كه افقفكرى وسيـع و روشنى زلـاشت، بهجاىاينكه درمشار كت مشروطهخو اهانبهتعويت نظام يار لهانى نوبنياد بر آيدـ تبليـغ قهروخشُونت رفتار كرد، بهخشو نت عـريان دستبرد ، كردارى پيشَ گرفت سر بسر ضد دمو كر اتى و خلاف مشُروطگَ . تا Tنجا كه حصو ت مصو نيت بارلمانى زمايندگًان مورد تعرض
 بر Tشفت. بر اثر Tن، مجتهلد مشروطهخو اه طباطبایی طرحى يششنهاد كرد مبنى بر: تصفيةٌ مجلس ازو كلاى ((مفسد)؛ انحلال انجمنهاى (امخرب))؛ و توقيف و تبعيد عناصر (اTشوبطلب)ه - تدابيرى كه به عقيدهُ او بدونTنذكار مجلس و مشروطيت سامان نمى گرفت. تحليل و ارزيابیى ايانفكر كه در سيرسياست مسُروطيت اهميت
 اشارهاى گذران رفت. ملارحوادث سياسى گويا بهمر ام زويسندهُ رسالهآزادى زگشت، شايد مايةٌ سرخوردگى او بهدورة سالخوردگیاش هم شله باشد. نظام (ادارة ديهو كراتى"] كه دربارهاش Tنهمهنوشت و آرزوى عقلى وعاطفىاشهردو بود، بنيان استوارى نيافت كه از گز ند روز گارايصن باشد. مجلس ومشروطيت به زوراصحاب چچكهـ و 9

 بماند كه: (ادارة ملت مشكل نيست، تربيت ملت مشكل است)،.'

بخش حهارم

## اصلاح وترقى اقتصادى

دردانش اقتصادى، طالبوف گفتارمستقل ومبسوطى ندارد. وبه خلاف فلسنغ



 اقتصادى نـى تواند باشد. گرايسنظرىاوبه فلسنغ سوسبالبسم است كازجيند عبارت كوتاه وبراكندها اومىتوان شناخت. در آغاز مسالكالمحسنين مى نويسد: (ابعدازاينكه علم سيسواليسم - علم اصلاح حالت فقرا ورفاهيت ماهيت محتاجين منتشر گثت، ومردم فهيدندكه تكاليفنفوس بايد درخوراستطاعتاعت واستعدادآنها باشد_كارهاى عالمصورتديگرگرگت، مخاطرات ومحظوراتازيرازميانبرخاسته.'
 البته نسه مغهوم زرف سوسياليسم (اعلمى) در آن عبارت بگنجد، نـه در خصلت
ا ـ مــالكالصحسنين، ص ه-ץ.
((علمى) آن گزافه بايد گفت. برخى اصول ((اعلمى)اش هم افسانهاى است . ممينطور ((سوسياليسم خيالى)" بهيجو جه ("خيالى)" نيست؛ سوسياليسممنطق نير ومند وروشنىدارد.' در ضمن، تصورمیرود طالبوف


 سوسياليسم مى ساختند. به هرحال فككر سوسياليسم (بــه مفهوم عام) درسير تحول تاريخ جديد تأثير عميق و گَستردهاى داشتهاست _گر خـه (امخاطر ات ومحظورات)

بهيتج و جه ازميان برنخاست.
 عقيده دانشمندان (إيو لتيكايكانوم)" سيم وزر، سمرمايهه، وجه نفد، مستغلات ((نهاينكه






 خاطر تفهيم سادؤ مطلب
به هرصورت، بآ با برداشت كلى خاصه باتو جه بهاينكه خود ناظر حر كت


1. زمينه سير تحول فلسفئ سوسيا ليسم را در كتاب ديخــر بـه دست دادهام (نكر

دمو كراسى اجتماعى درنهضت مشُروطيت، انسـت دو م). r. كتاب احمد، جr، ص

دست كم ;المهايى كه براى تأمين حقوت مزدوران و رنجبران در جهان مىرفت
 بندى احزاب سياسى، درهويت فرقهماى سوسياليست مى گويد: آنان (همميشه در
 وتسهيل امور معاثُ ايشان استه.' نويسندهُ ديگَر همزمان اوكــه محيط سوسيال دمو كراسى Tلمانرا درك كرده بود، ازحقوقاجتماعى طبعهُكارگروقوانين موضوعة



حقوق برز گران بافشارى مىورزيد انـيا
درانتقاد براقتصاد نظام سرمايه دارى
 ايسان هستند؛ مردم را از زندگَى طبيعى بيرون كردهاند ؛ عوض قناع

 ايسانرا سر حدىنيست، وخمارمستىغرور دولتاتنهارا جزعرق و خون دل فعرا داى عالم شرابی نباشد. اين بساط وحشت تاكى مى بايد؟ ظلمرا به اسم عدل، وظلمت
 انتقاداو براقتصاد مصرفى بجاست؛ سنجش او در نفوذ اقتصاد سرمايهدارى در كل دستگاه سياسى هوشمندانه است. اما دو لتمداران نبودنــد كـه مـردم را از

1. مساثل الحيات، ص

 وهماناطق، ص


99
„زندگى طبيعى، دورساختند، بلكه اين حالت ازعوارض اقتصاد صنعتىو گسترش تكنولوزى بود. دراين تحول اگرحدى قائل مى گشتند نيكوتربود. ولى اگرمنظور طـرد مطلق تكنولوزى درحيات انسانىاست، لابد مى بايستى سراغ اغ ديسو جانوس حكِمرفت وويرا سرمشق قرارداد. خودطالبوف هم حنين اعتقادى را نداشت. اما اگرمنظورش از جز\& اولآن عبارت اين باشدكـهـ جماعت سياستمداران آسايس
 اين معنىرا مىتوان ازعبارت ديگراو كه همانجا افزوده استنباط نمود كـــهگويدر مردان سياسى غـرب دريسى (اخيالات فاسده جهانگِيرى ، تجاوز غير مشروعه و


 سرمايه دارى غربكاملا مشهود بسود. اين تحول تحت تأثير مستفيم سوسياليسم،
 پيشش میرفت. وحنين نبود كه سرمايهداران فاعل مايشاء باشند. اما (ظظلمرا به اسر اسم عدل وظلمت را به جاى نوره فروختن ـ تعريباً درهر نظام سياسى كمابيس جـر جارى

 درست بر آييم• راديكاليسم طالبوف در Tآرين رسالهاش (ايضاحات درخصوص آزادى) نيزانعكاسى دارد. مىدانيم آنرا وقتى نوشت بود. آنجا شهامتمهندانه گفت:
(او قتى كــه سلاطين ايران نجبارا مىستودند و Tنهارا بـهـ تبعهُ خود حاكم مطلق مى كر دند، دنيا معتضى نشر اين سطوت مصنوعى بود. ونفوذ نجبا و اقعاً در
. 1 هساثل الحيات، ص 91

امورات دولتى حكم فطعى داشت. ولى حالا درهمهُ روى زمين حكمزطمىمجارى

 مايهٔ شرفش فتط حايِلـن مردمودزدى خزانهو خيانت دراداره مملكتاست. بادشاه بهتر مىداندكـه آنها معدودى بيش نيستند. يقين مىداندكه حالا استقالال بادشاه دراجماع ايل جليل قوانلو ودولّونيست، دراجما ع طبفُّ فقرا استهر.'




 نفسالامر، كل نهضت فكرى واجتماعى جديد مغرب زمينـازدروون آريستو كراسى وبورزوازى برخاست. مناديان آزادى وحقوقاجتماعى ستمديدگَان نيز ازهمان كسان بودند. اگر طالبوف اصطلاح ((طبفءُ فقراه) دا استعارى بـسه كار نبرده باشد
 وصفاو دور از واقعيت تاريخ است. بارى، طبعهاى بىفرهنگت و بدون هشيارى
 تكاملى جامعه بودهاست. خوداو به معنى توجه داشت كه نوشت: از (اجهله و فعله درهيج نمطهُ دنيا اصلاح امورجمهور به عمل نيامدهه است.
 اندازه موهوم است كه فرضبئ يبمبرمار كسيسم يا ((اسوسياليسم علمى)، داير بـــر دو قطبى شدن جامعه (يك طرف سرمايـه داران گندة معدود، يك طرف تــوده عظيم

ا. ايضاحات درخصوص آزادى، ص Y. Y. ازنامة طالبوف به ميرزا فضلعلى آقا كه بيشتر نغل كرديم.

برورلتاريا）غير علمى وغلط از كار در Tمد．طالبوف ظاهر أ بالهام گـرفتن از ممين فرضيه بود كه آن قطهعرا بروراند نغرش عموهى او．

## 米米米

امادر خصوص فكر اقتصادعملى طالبوف：نقشئ ترقىاقتصاديى اوتر كيبىاست
 مساوات اجتماعى．دراين جهت عمومى

 خار جىرا يبشنهادكردر．










 است، فكرى كه اجرايش اقدام راديكال وقاطع ترىرا هـيا طلبيد． اصالاحات عهومى بايد（ازشمبئ ماليه ابتدا شود）، مى نويسد：（ابنده اطلالع ع

ندارمكه ماليات ايران خقلدراست، حطورمى گيرند... هطورخرج مى كردند.اين قدرمىدانم كهحيزیهست كهاسمشمالِاتاست)،.ازمهمترين كارهايى كه مجلسملى دريسش دارد، اصلاح ننام مالياتى وتنظيمبودجه عمومى مملكتاست. تعيينميزان صحيح عايدات، وضـع ماليات جديد براموالغيرمنقولومالِاتغيرمستفيم، الغاى ((سيستم تيوله) (استرداداملالك خالصه ازغاصبين بلاحق)" و (ااسترداد اموالمنهوبةٌ ملته ازمواداصلى اصلاحات مالى بايدباشد. درتنظيممخارج مملكتى مسألهاصلى قناءت و رهائى از (پقيودات تبذير واسراف بيشعورانه كه جزواعظم موع اخلى إلاق وطن ماشده) مىباشد. بايدبغويم (اين همه ظلم واستبداد فوقالعاده ايران هرگّ
 نهاز (ارئوس تبعه يانفوس دهاتى فقير) گرفته شود. مواردى كه ماليات بر آنهاتعلى
 T آسياب، باغهاومزار عومر اتعو ايلخی، مواجب مأموران دولت و و كلاومستمرى-

 بهارانداختن ثروت ملمى، استخراج اجلنها صنابِ جديد، محدودكردن بازار كالاى خارجى ازعوامل بيشرفت حياتاقتصانى


 مىشوند

r. r. مقصود سياست Open door است.

ץ. Y. به. هـان مأخذ، ص

درخريد اشياءٍ غيرلازم خارجى امساك كرد. مثّلا قدك اصمهانرا بیوشيم، ازشاليزد وكرمان لباس بدوز!مَ، به جاى ماهوت ادباراجانب از يوست شير از كاله درست كنيم 6 عوض ظروف حچنیى خارجـهـ ظرفهاى مس نقره نماى مهلكت را استعمال زمائيم، غليان گَلى خود را به شيشهُ ديگران تر جيتح دهيم ودر ريك مهمانى پانصد شمع كافورى اجانب را نسوزانيم، مصنوعات آنهارا نخريسـم و محسود فقرا نيز نگرديم' . تاجرخوب هىداند كه مال|جانبرا به مهلكت آوردنگناه است، ومردم را بااسبابهای بیو جه وقماش قلمب فريفتن، ومحصول وطن را از قرب انداختن (॥رط اسلاميت) زيست. محتكرين صىدانند كه خون مردمرا به شيشه گرفتن، گَندم وزغال را انبار كردن وبه فقرا فروختن كفر است. (اإن جور اندوختهها درحكم

مجهول المــالك است كه مردم حق دارنل جمـع شو نل وتارا ج كننده٪. ازتدابيرعملى ديگر تشكيل شر كتهاى توليدى اسـت كه امتعة اروپائىرا در
 جهاردهم رمضان اجامرمتملدن نمای خارجهه یمنیى امر اض مسرى ملت ما ، دندان طهـع را از قايدن
 متداول گرديسدن هصغوعات داخلــى درسال IFIY جهار كرور تو مان (امال قلب فرنگگ") كمتر به اير ان وارد شده ويك كرورتو مان برصادرات ماافزوده شدهاست. هدانطور كه حكام ما هنكر علم ادارهاند، وقضات مانيزمعتقد به علم حقو ت زيستند، تجارهاهم علم تجارت را قوول زلدارند. تاججر ايُ انسى يعنى (احمال فرنگیى)". منتظر نشسته تا آنان ((مال قلب و خوش ظاهر و جاهل يسنده خودشانر ا بياورند، او دلال فروش گـــردد واز اينراه سودى ببر د. مزارتقليلد هى كنيم اما حاضر نيستيم ابن تقليد سو دمندرا ازتاجر باد كو بهايى

1 r. r. ايضا|

امريكائى بكنيم كه براىاستخراج معادن نفت خودبه تأسيس شر كتى همت نمائيم تاهم خود نفـع ببريم وهموطنمانرا ازنفت باد كوبه مستغنى گردان انيم - وبر مملكت بيفزائيم. همچنين بابستن سد اهواز، زراعت نيل وشكرراكـــه در گگشته رواج داشتند احيا كنيم، ودست كم از وارد كردن آنها بینياز گرديم. اگـر رود


 خاكريزمى كنده كه گرفتارستم حكومت نگردد وبهاسناد ساختتگى برای لوووارشـ

هاى جعلى نتراشند.
 نو Tورىهاى اوست. بهگو اهى خودش: اينرا (به تقليد احكام آخرى مملكت ختا
 نوشتهام). باهمئ تنگدستىمالى، بايدازتجارت سالِانهُ يك كرورتومان ترياك حشُم
 هزارتن برنفوس مملكت مىافزاييم. تجارت تنباكو هم بايــد درانحصار دولت
قرار گیرد.

درفكر تاريخی نويسندةٌ ها، دولتمدارى كه زقشهُ ترقى اقتصادى ايــران را





 r. ايضاحات درخحصوصآزادى، صا

V $\Delta$

وحقنشناسىماگر ديد.هى تو انگفت كهسرنوشتورطن.... بهحكمتقدير تغيير يافت)..'





 طلبى به توطثّهينى بر آمدند، تاسياست باليداستعمارى شانرا بيش بريرند وحر كت ترقىرا سد كند.

 تاريخى" بد دست دادهايم.

بخش , نجنم

## انتقاد اجتماعى

## ناسيو ناليسم و (ررستخيز آسياه،

نوشتههاىطالبوف، خاصه مسالكالمحسنين،سرشاراز انتقاد اجتماعىاست،




 ازمتفرعات آنهارا دربرمى گيرد.
اين موضو عما را در ادر ارتباط باكل بنياريادها
 ولايت كيخسرواست و ملكقِباده؛ باينتا تاوت كها
 خراج مى ستانيم. (اعوابد و قواعد هزاران سال قبل به اقتضاى امروزى ما، نسبت

بينا و كور و ظلمت و نــور" است.' محور بحث او بهبود و ريشرفت و نجات از
 فقردانش ماعلت درماند گی ماست. جإىافسوس است كه ازهرعامىداجـع بهعالم زاسوت ولاهوت بیرسيد، اطالعات بسيط خو اهيل شنيل و ((فللك اطلس را
 علمزذراءت، كارانداختن معادن و عر اده اسبى ننو شته|نل. درهمسايگیى ما بهتربيت و تعليم مردم يرداخته|اند، تو جه (ابهمعلو مات زمینى و تر بيت لابدمنه امروزى ابناى
 ومدرسه دارد. و'ى مl ده ((aكتب مقّدمات)" و ده كتاب رفيد اطفال زلداريم. ايحاد
 داخخل مدرسه شود، درسال هفتم هرده ازهشم او بر افتد، متام شرفو علويتخود
 (٪همان مدارس عاليه است كه وحوش وبهايم يعنى متعصبين و جهال ازاوبهمسافات بعيده مى گريزنده). برعهدهُ دازايان قوماست كه مردم را از گَر اهیبرهانند. اگَرمردى (امجنون دعوى بابی كند، كافر دیگرقر آن جليد بياورد، مردم را فريب دهده) و درجزيرة الهرب (اعبدالوهابى در آيل... طايفهُ وهابى تشكيل دهد، مو اضـع متبر كه را غارت نهايل ـ مسئول كيست؟ پسباعث گمراهى هرقوم همان هدايت كنندگان استلاغير)". زاصحان خير خو اههمهجا و همهو قت مشوّوق((تحصيل هعارف و معلومات)" هستند وگرنه هرروز ((فسادى بروز مى كند وبهجإي رسل كه
حالا هستيمه!.r

درجوهو اديان مینويسل : (اساس همهُ مذاهب خحدايرستى است... معرفت نفس، حغظ وجود، محجت نوع، مساوات تمامى خلعت)، باز گَويد : (همُشُشرايـع















 است، بدونآن نهى شود. آندورا ازهم تفكيك ريكر د).








دروغزنى ومداحى ^ىباشد. وثُمرهاش همين (ااخخلات فاسلهُ عمومى است كه غير

 و بنيادهاى سياسى است؛ ومعيارسياست نيكورا درجهُ فضيلت اتبا ع جامعهبدانیم دراينصورتتنزل وتدنّى اخحالاقمدنى، نتيجهُ منطaى آن عو امل وروشنگرسرشت

بنيادهاى اجتماعى و سياسى است.
تأكيد طالبوف نيز برنظام سياسى ومسئوليت طبفٌ حاكم است. بهطهن و طنز مىنويسد: در يكصد سال گذشته (ااز ميان سى كرور اطفال ايرانى كه بيشتر شصت هنتاد سال دارند، ده زفر مرد باللغ بيرون نيامله مگر يكَى دو نفر كهTنان هم („غلوب اكثريت غالبين ومنكوبارجل ظالهين) شدند. (روشن است كه لفظ (اار جل) دا بروزن (ارذل)" وبه جاى آنآورده). بدين جهت ((محور مر كز هميشه
 و كفايت بـه چهکار)؟! فقطگًاه به ضرورت در دستگًاه امور نارجه شخص قابلى

 زا ذرة آخرى تاراج بربريانگرديده). دراين احو ال اسباب اصلاح امور مملكت



 دستخطماى شاه را به هول ويا يك زشان مرصع خار جى زفروشند. وزيران واعيان هرشب امور دولتى را بـا نو كران خاص خود به ميان مى گذارند، و اهل ديو ان هايبند اين (اوظيغه ديانت انسانى)" نيستند كه وديعه را بايد نگاهدارى كرد و خخانت


ننمود. هنرشان اين است كه اسرار را يس از انتشارمخغفى دارند.' از رفتار و رويهُگروهى ازعلما انتقاد هى كند: خاصه ازابن بابت كه طالب


 I PAA
 ياد مى كند: خدا رحمت كند حا ج ميرزا عبدالر حيم تبريزى راكه در كتاب خار خود


 جيفةٌ دنيوى بود ، زه وابستگى بسه دستگاه دولت داشت. طالبوف به اين تفاوت تو جه داده نوشت: برماست كه ("يِش آهنگان ... هادى ومضلّ را فرق دهيم)".

 گويى طالبوف خو استه تصويرىترسيم كند كر اهت انگیيز : حمام كه براى نظافت فـد
 ميكربهاى هده گو زه امراض؛ هطبخ كثيفتر از (اتونه) حمام؛ مسافرخانه همسايهُ طويلةٔ دواب است براز عقرب و رطيل و ساس و شمش كه جست وخيزمى كنـد.


صق IrA وrd_rry.
.rr• و |f|


نست؛؛ جوراب تانگّندد نبايد ازباى بيرونآورد، دستمالى كهصدبار دماغ را را باك










 شهر ما با كاز گیى يكسره مفقود است.'




 خط و الفبا بهيجّو جه مانععمدؤ تـرقى يا يا علت عقبماند مدنيت جديد نيوده است. اما قضيهٔ شايان توجه اينكه اصلا
 ;تحول و ترقى مى بنداشتند؛ تا آنجا كه سرانجام تر كيهٔ جمهورى بهاقدام بر آمرا آمد و



الفباى لاتیینى را بذِيرفت.
طالبوف از طر فدار ان اصلا ح خط بود نه تغيير الفبا. در اين باره استدلال پیشر و ان اصال ح را تككر ار نموده، بهز سالهُ (اشيخ و وز ير ) زو شتهُملكم خان اشارهاى دارد. (ااين خییال عالى اگَر اول از منسر هیزد ... از اشخاصتاريخیىیشدم)]. بـه عقيدهٔ او : (اعلت اصلى جهالت ملت اسلام، الفبا يِ ابججد منلدرس ماست)" . و اصلاح خطط (اروحترقى ملت)" است، ولى تغيّر آن دصلمحت نيست. بلمكهبايد كارى

 را از (لمرض مهالك|ستعداد و وقت كه نزد اير انى ه:تِمعنى ندارد، آسوده نمايمم)].
 و ("عصبيت مصنوعى كـه ساطين صفو يه و آل عثهان بـر ای پو لتيك جهانگیر ى)" خويس به راه انداختند ، از ميان بر خو اهد خاست . و (امحبت طبيعى آسيايىى و مشرقى") جاى آن خو اهد نشست.' لابد هنظو رش اين است كه اصلاح خطط مايـــ



 عملى دارد. هینويسد: شهزادهٔ دانشور ججالالدين ميرزا (نو يسندهٔ نامهٔخسرو ان)

 و استقال واجب عمو مىاست)، بـهعلاوه ازتشکیل هيأت دانشهندانونشر روزنامهُ

مخصوص براى (اوضح لغات جلديد) صحبت هىداشت .


1. هـالكالمحسنين، ص لهr-ar .







 كردند، از خودشان آنحجه داشتند افزودند و و انتشار دادند. براند












 ملل كه تصور نزاد خالص را باطلل مى كند. براى اسمههاى معنى ومفاهيمنودردتمام

[^0]










 طالبوف نرسيده بود كـه نسل يس از از او همهُ فاجحاقجیيان و دلآلان بين المللى زبان
 مغر بيان بر جيده شود．

## 米米米

آخر ين گیتار، در ناسيو ناليسموحر كت مشرقزمين برضدسلطئمغر باست．







ثى گیرند گر جه درقلمرو روشن انديشى اعتبارى كسب نكردهاند .







 انحراف بزرگى داشت كه بهيج وجه عهوميت زداشت : ا) رشد آن در در جهت








 رسالدهاى فراوانى است . فقط براى شناخت عقايد و آراى نويسندة ما ، به منطق

## 1. Self-Determination


 همان تهعب و جشو ن نزا اديرستى هستند.

ناسيوناليسم توجه دادبم كه زمينٔ سخنروشن باشد، خالى از ابهامات و نافهمىهاى مفسر ان.
طالِوف همزمان رشد ناسيو ناليسم در مشرق زم زمين بود. نه تنها در اير انو


 در مشرق و نهو تدريجىاش بهصورت بديلئه بر تحرك اج اجتماعى ، زادؤ دو عامل





 رآورد - وبنيان نظام سياست كهنه و بهطور كلى ساير بنياريهارهاى اجتماءى كهننرا



ا. خصلت امهر يا ليسم و توسهـطلبى روس از آغاز (احرص زمينخوارگى")








 مبالخه، نوعى هشيارى تاريخى هى بخشيد.









 اواز روشنانديشان دورهبالافصل حر كتمشروطهنخو امى است كه درنشرو گسترش










انصاره دارد) عامل عاطفى درو جهةُ نظر كلى او باشل، يادست كم تأثيُرى در ذهن او بخشيله است . درعينحال، حنانكه خو اهيم شناخحت جهانبينى او فراسوى افكار ملى صرف است؛ بهجهان آسيا مى انديشه و به كل جهان انسانيت. ايننشانةُ فراخ انديشىوسعهُ ذهنومنُُاوست كهخصلت هر نويسندهُاجتماعى شايستهاى مىباشد. طالبو ن همهجا ((وطن)" و (رملت))؛ ا درربط اصول زاسيو ناليسم بهكارمىبرد. الفاظ : مليت، ملتخواهى، ترقى ملتى، منافـع ملى، جسمملمى، تنسيـج مليه، حبّ
 است. هى نو يسد: در كشورهاى مغرب جـهو رمردم از (افقيروغنى معنى ححبّوطن را در مسلك واحده فهميدهاند، و استخناى شرف ... را مساوتُ مالك مىباشنده، . كو دكان در مدرسه مى آموزند كــه (اغيرت و منيّت و عصبيت بشرى فقط در حفظ سر جستگی وطن و ناموس وطن و ازدياد ثروت وطن... و احتر ام هذهب و رسوم وطن اسیت و بس)". ما اير انيان جزو هزاربدبختَى ديگگ, از ((محبت مقدسة وطنى)"

:
اين وطن مصر و عرات و شام نيست ،
اين وطن شهرى است كو را نام زيست .
 اير ان است)،. ازطريق بسط معارف هردم را بهحقو ت خويس بيما كنيم، بهییشر فت صنايِع وطنى تشويق زمايیم تا (ادر هيان ملـت يِك و حلدتكامله و تنسيـج مليه بهعمل آيد، و سعادت افر اد بهديك هيأتججاهعهٔ بز كات عمومى ممدلگر دد)ه. بهفرز زندخيالى خو د، احهدهم همهجا درس وطن دوستى هیددهد. و بالاخر ه : (مدحبت وطنرا با اعمال جـتامل دو لت نمى تو ان از دل زدوده).' شكستهاى تاريخى ايران و زبونى آن دربر ابر تجاوز بيگًانعًان عو اطف
 81

ملى اش را برازگییتهه، شكايت دلفكار دارد : بااز دسترفتن سرزمين قفقاز و از آن همه كشتن وتاراج واسارت همو طنان ما، ذرهاى(ارشتهُ غيرت ما متنبه زشد)ه. دوبار (هملك موزو ثى") خود (شهرهرات) را بهنصرف آورديمّ، ولىدربرابر زور مجبور



 بهز بونى سرفرود آوريمّ، بهستايشُ Tنان بر آيُمَ، و در انتظارمر حهت غالبينمتعدى بششينيم؟! ازتعرض روس و انگليس، حرص و سياست استعهارىشان هـهـجاسخن ^ىراند. حتى رسالهُ مستقلى دراينهوضو ع نوشته است. هى گَويد : از دست اين



 هاى روس و ازگَليس. هرروز كه وزير ان بهز بان شکايِت حضور پادشاه مىدسنده










مىدارند . و نمىدانندكــه انگايس و روس مدتى است ايران را مسلوبالحقوق
 آن پساز ششقرن هم شايد ميسر نباشد. درس شهامت و دفاع از حقو قو وطن را
 انگليس. درميانبوئرها حتىيكتفر منافق و جاسوسبيگانانه يافته نشُد. (ار جال خائن و هلمتفروش" هشرقزءهين كه حيثيت خويش و ملل خودرا هى فروشند، لز بوئرها

سرمشفق بگیِرند و بيامو زند كه ((ملتـبىوطن بشر نيست)].「
 ايران ستايشى بهسزا دارد. گو يى آرزوهايشُ را درشخصيت او متجسم مى بيند. آن مرد (امير كبير شهيد) است. با وزير ان بيشاز او اورارى نداريم، (اتاريخ داند و آنها)" • اولين وزير ((مستعد فوقالعادهاى) كه نقشَّ ترقى ايرانُرا ريخت و تدابير

 گروسى داستان مر اجعتش را ازخر اسان، واز على خان بِسر نظامالدو له قضيهٔ گسيل سفيرىرا بهتر كستانى، و سخن ملاى خاتون آبادى، و مطلب نيكلاى،اول امهر اطور
 ("سجهر بى مهر" (اشاره به لسانالهـلك سیهر ) بر ای خاطر كسب مو اجبش ساحت كفايت او را شسته، و دفتر خدمات ويرابه نامميرزا آقاخحان نورى نوشته، يا فا آنى




r.
 قلى خان هدايتبه تر كستان.
（اتراكم اظالال مانعه، افق طلو ع اينجور شهوس رجاليه را مكدرنمودهه）استا． يعنىمردان تاريخى：رورددٔ احوال و كيفيات تاريخى طستنل كهدلالت برفهم تاريخیى

طالبوف دارد．
米米米
اما درحر كتآسيا：
كفتيم كه（پحق ملل در تعيين سرنوشت خويس）＂ناشى از حاكميت ملى و
 كهن حقوق بين ملل قرار مسىگرفت．و از سوى ديگگر ايدتولوزیى سياسى تمام
 درجهت اول، حقوق بين ملل بنابرسنتديرين، به زور وتعرض مسروعيّت


 خاكى واستفالال كشورى نمىتواند منشأ حق قانونى گردد״ زمين كه به تمبيريكى ازفيلسوفان تاريخ：در حهارصد و ونجاه وناه سالهُ اخخيرنسبت به




 L．Oppenheim ，International Law r． 4 ， 4 ，Toynbee ，The World And The West





استفلالطلبى را عليه مغرب در جهان به وجود آورد. كشورهايى كه مستفيم ياغير مستقيم تجربهٔ تعرض، ستمكارى واستعمارغربىدا داشتندـ بهبا خاستند وخراهواهان حقوت سياسى خود وتعيين سرنوشت خويش گشتند. دراين سير وسلوك، طالبوف مسالهٔ حق آزادى ملل را به ميان كشيدهاست؛ "(رستخيز آسيا)، را عليه مغرب زممن در خشمانداز تاريخ مى جويد. اين ادراك او روشنگرفكرتاريخیاوست.بايدتو جهداشتاوزمانى حقوقسياسىو استقالالخو امى ملل را عنوانكردكه مشروعيت زور وغلبه، درفرضيه حقوق بينملـ هنوز متزلزل نغشته بود؛ بلكه دولتهایزورمند ابداً اكرامى وتأملى نداشتند كه به حربهاتنجاوز عريان دست يازند، و سرزمينهاى غير را به تصرف در آورند. يــا اراده خود رو را





 عقبدهٔ داروينيسم اجتماعى آن فيلسوف را هـم خاطرنشانمىنمايد. گر جهَ آنراسخت
 آرمان او تحقف حقوق طبيعى آزادى ملل است؛ بر افتادنبساط استعمار واستيلاى


 تحليل خو نسرد عنلانى كه مى كه آ آيائيان (اوطان خود

ا. مسالكالححسنين، ص DY
90

و دانش و تأسيسات سياسىترقى كنند. ورزه همين آش است وهمين كاسه.
با زبدءٔ گفتار خود طالبو ف بهيايان مىبريم :
(ادرحقوق بين الملل حق را در معنى حقيڤت استعمال مى نمايند ؛ و حقوت دولتى كه يك كرور تبعه دارد بادولتى كه ششصد كرور است، مساوى است ... اما
 را در غالبيت ومغلوبيت مىدانند، و در حقوق بو لتيكى غالب را داراى حقوقو
 حقوق براى نظام عالم و بقاى نو ع است. هر مهلكت كه در آنجا حقو قس مشخخص و محفوظ نيست، تصرفآنجا حق واج؟ى" يعنى ضرورى است. بهعبارت ديگر:

 اقتداز است)،. اين ععايد را (همض ياد آورى) ذكر كرديم.


 اما راستش اينكه همبستگى معنوى وحقيقى جندان مخسوس نبود. دولتها بيـتّر دربى كارو






 جلوهگرى يافت. در اين تحول ناريخى، جهان سوم بر ريا روبهم (اما نه بــهاطاطلاق) جندان ترقى نصيبش نگثت، دورمانده ازآرمانهاى گذشنه.

اما به وتـايـع سياسى نظرى بيندازيم : انگَليس ممالك مصر و سودان را ((مطابق كدام حت از دولت عتُمانى قابيد)ه؟ حالا مى خو اهد تبّت را مم به ز يرسلطة خويسدر آورد؛ فر انسه مى خو اهل بهاستناد (احق جارالجنبى)" مر اكشُ را بخخورد؛ امير مادا گَاسكار راهم وظيفهخوار خويش ساخته است؛ زُاتن همان حقوت را از امهر اطور كره مطالبه مىنمايد. همجنين خهارده كرور مردم جنگاور افغان از ترس انگَلِيس ((محصور و مقفّل) گَشته، استفاللش در گَرو سالى دو كـرور تو مان قـرار گرفته است. با اين هول (ادر معنى، حقو ت مليت خود را، ترقى خود را، تجارت خود را، كسبمعار ف خود را سلبنمو ده)اند. بالاخحره (ااز حو ادث متر ا كمهٔ سلب حقوت ... قول معتقددن ذى حقوت بودن غالب، و بى حقوت بودن مغلوب)اجون آفتاب حشم ״ارجال بىناموس آسياهرا خحيره كرده است. در اينروز گَار(رحقوقتى حق ومنتج سعادت است كهصاحباو وجوب حفظ او را بداند،وآلآنه حتموجود است نهصاحب او . وبى ترديد امروز غالب ذىحقو ت، ومغلوب بى حقوتاست)،. ملل ازو ايايى (پ فساد اين عقيده را وقتى مىدانند و مىفهمنده) كه بيس از ششُصد كرور مردمى كــه از مغربTآسيا تا مفطـع Tسيا، در هزار ودويست فـرست مسافت مسكون هستندــ(بهحس آيند و قــدرت مدمشٔ خحود را دريابند، به همديگر بــافته شوند واز غاصبين بهمطالبةُحقوت مغصوبةٔخودبر آيند، وجوبحفظاو رامىفهمند، و قدر ت اتحاد را حالى شوند، و اوطان خود را از احتياج صنابِع اروبا مستغنى مى ساز نده. آن زمان است كه مغرب زمين بهخود آبد وناگزير (احقوت غالبيّت) دا
 مصدات مى.ابد. اين قضيه درشمارتصو ارت واهى نيست؛بلكه (اازقضاياى Tا سمانى
 سيل اين واقعه را قادر نيست)،.' محتوم حر كت تاريخ است.

1. عسا تل الحيات، ص•ه-Aه.

فهرست نامكسان

بنتام
A) بهبهانى، سيد عبدالله

بيسهارك 0 ه
هيرنيا، ميرزاحسنخان
تقىزاده، حسن 11
توينبى، آرنولد 9
ثقهالاسلام شيرازى، سيدابر اميـم
A\& ‘AD ،A جالالدلدبن ميرزا
جمال اصغفهانى، سيل •
1.

حبيب اصفهانى 6
حریرى، محمد آقا 9
حr حيدرخان (حيدر عمو اوغلى)
خاتونTآبادى، مlل
99 IT خويى، حاجمير.زا يحيى

T T T
Tآشتيانى، حاجى ميرزاحسن
Tقاخان نورى، ميرزا
ابوطالبنجار 1
ايپكتتوس 4
احتشامالسلطنه، ميرزامحمودوخان
اسد آبادى، سيدجمال|الدين

اميرنظام، حسنعلى خان
AY امينالدوله، ميرزاعلى
امين السلطان، ميرزاعلى اصغرخان AY
| انیريونحه وان
اونو
ايو ان مخوف
ra try ،A باكل
r.

لسانالملك، مجمدتقى سهر

مستشار الدوله، صادق 11 ar مشيرالدوله، ميرزاجعفرنحان الدان
 مشير الدوله، محسنخان ar مشير الدوله، يحبى

مشير السلطنه، ميرزا احمدخان
مشير الملك = بيرنيا

ملكمخان، ميرزا Aه، Aه مؤتمنالملك، ميرزاحسن

ميرزاآقا فرشى 9
ميل بّه،
نابيلون 19 نا
نادرشاه 19
ناصر الدين شاه ه ، ،
نجارزاده (طالبون)
 نظامالسلطنه، حسينقلى نيجه 10 ، ar

دندريوسكى

روسو ه،
سعدالدوله، ميرزا جوادخان 9. شناسى، ابر اميم صديقحضرت، ميرزامحمدخان وهانيه طالبو (اغلب صفحات)
 عبدالرسولكاشانى، ملا على عليسراد نجار هr فرمانغر، عبدالحسين ميرزا
 gY ، $\Delta 9$ ، $\Delta q$ فلاماريون قا آنى Ar قائم مقام، ميرزا ابوا القاسم كاظم كامر ان ميرزا، • كانت ه، هr 9. كمال، نامن Ar كنى، ملاعلى

## ولتر ه، <br> YY بابز هدايت، رضاقلى خان

د.يتعر آثار فارسى نو.يسنده: اميركبير وايران
فكر آزادى و مقدمبا نهضترمشروطيت انديشههاىميرزا فتحعلى آخو ندزاده

انديشههاى ميرزاآفاخانكرمانى
انديـا ترقى و حكومت قانون
فكر دموكراسى اجتماعى در نهضت مشروطيت ايدئو لوزى نهضت مشروطيت ايران

شورشبر امتياز نامبا رخى آشفتگى درفكر تاريخى مقالات تاريخى
se
-000
80. 6.06 -0. 0


[^0]:    . YYロ-YץY ص.

