## أرشادذامة ميوزأى قمى

## 费

ارشاد نامه ميرز! ابوالقاسم قمى هم از جـهت مسحتوا و هـم از حــيث
نويسنده يكى از اصيلترين متون سياسى شيعه محسوبب مىشود كه با بيانى فنى و استناد بهآيات و روايات، بادشاه زمان را به رعيت نوازى و
حما يت از افراد مظلوم و ترس از وقوف در پيشگًاه خحداونــد دعـوت مىكند.

> درآمد

ميرزا ابوالقاسم قمى (متوفاى اسץ|ق) يكى از علماى متبحّر و طراز اول أماميته در اواخر



 الشتات است. اين كتاب به دليل اشتمال بر فروعات و استدلالات مرهم فقمى مورد توجه فقها
 مهارت داشته است. نيز در علم اخلاق، سياست مدن و آداب مملكتدارى آشـنايى و تسـلط كامل داشته كه ارشناد انمه مبيّن آن است.

YYY .

صاحب قوانين در ارشاد نامه، بدون ذكر نامى از پإدشاه خاص، وى را به رعيت نـوازی و حمايت از افراد مظلوم كشور و رسيدكى به خواستههاى آنان و دفع ظلهم و آزار از از طبقهُ محروم

 مناجاتهاى شيوأى سيدالساجدين شيخ آقا بزرگ طهرانى در الذريعه اين رساله را مكتوب ميرزا فتحعلى شاه قاجار مـعرفى

 طباطبايیى اين رساله را با عنوان »نامهاى از ميرزالى قمى به آقا محمد خان قاجارّه در سال
 و گَمان اين كه مخاطب نامه فتحعلى شاه قاجار باشد، خطاست)؛ ولى هيجّ دليلى براى اين مطلب ذكر نمىكند. آنحِه خواهد أَمد نسخئ تصحيح شدهٔ حسن قاضى طباطبايى در مطابقت با نسخهُ مدرسى طباطبايى با تغييرات جزئى و اندك است كه تحت عنوان (اارشاد نامه ميرزاى قمى") به محضر

ارباب فضل و معرفت عرضا میشيرد.
بسم الله الرحمن الزحيه

راه گم كرده بيابان خطايا و جرايمه، و كشتى شكست خورده طوفان درياى مآثمب باكـمال انفعال از قبايح اعمال و اعتراف به منقصت در جميع اقوال و افعال و تحير و سركّردانـى در كيفيت مبدأ و مأل، به عرض اعلى میرساند كه خون حقير در اول شباب از تفضفلات رؤوف

 مشرب هدايت قطر هالى مى چششيد و برههايى ديگر از بادهُ غفلت و بیى خبرى، قدحى مى نوشيد؛ تا إينكه مدت عمر بىثمر و زندكانى بىاثر به جهرل رسيد كه جناب سيدالبشر - صلى الله عليه و آله ـ فرموده كه: (امن جاوز الأربعين و لمه يغلب خيره شره فليتجهز إلى النّاری؛؛ "يعنى كسى

 جوانى در انمزام، و زاغ موى سياه از سرير يده و و جغد يبيرى به جانى آن آن آشيان تكيده، ظاهره و باطنه در كم و كاست و قواى نمو و حركت در نقص و فناست، و جاسوس مرگى در هر




 رسيده كه جناب سيدالبرايا ـ صلى الله عليه و آله ـ فرموده كه: بعد اتمام آن آن مبدأ معترك منايا است؛









 اولأ، ظهور: سادیى از زيور تعارفات دنيا راسيا راستن خود را با به زينت و زيب رسوم و و تصنعات
 طريقهٔ محاورات وطى مكالمات اين قاصر خلاف تارف آديار آداب ملوك به عمل آيد باعث انزيار


 عنان خاطر خطير رااز توجه اور التفات به اين كلمات معطوف داشثته، از از فوايد آن محروم مانمه.
 باشد كاه است كه باعث فساد كيير شود.




رفتار در چين رود، بلكه از راه مباحثهٔ علميه كه دو دانا با همم كنتد يا از باب مشاوره سريّه كه دو

 و ثالثأًا اين حقير را در اين كلمات جلب نفع دنيوى و حُطام عاجل مطلقاً منظور نيست و
 اغراض خالص نباشد در مذاق صافى مشربان گَوارا نيايد، و تا سمهم كلام بر صفت استقامت و راستى متصف نباشد بر هدف مقصود تأثير منزل نتمايد.
 قدرى به مذاكره عهود قذيمه و مواثيق دحكمه كه با خداوند كريهم داريمه يردازيمه و از ياد آورى




 يكى آن كه جنان كه كسى كه از التهاب حرارت خورشيد تابان در نصف النهار تار تابستان خود
 نمايد، رعايا و ضعفا را همحّون حرارت جور و عدوان و آتش ظلهم و طنيان شعله گِيرد و ودر بوتئ امتحان و كورة أفساد مفسدان و معاندان آتش تعدى در گيرد به پناه سايهٔ عدل المهى كه پادشاه

 ـ شاه جهان ـ اجتماع نمايند.

 هيولانى بايد مشابه حضرت سبحانى و متشبه به آن جـناب در صـات نـنـات انسانى و مـحامد روحانى باشلـ

 بعضى از صفات شاه شاهان و مالك جسمه و جان و مبدع زمين و آسمان و خالق انس و و جان

بايد كرد و به يادآورى اين صفات طربانانيزي دل عشَاق سوخته دل و غاليه بيز مجمر شوق مشتاقان محبت آب و وگل گَريده و به قـر مقدور تشبه به آن جناب و تخلّق به اخلاق او را

منظور نظر داشت: از جملهُ آنها آن است كه جناب سيدالساجدين - عليه و آبائه افضل صلوة المصلين - در







 عليها ابوابها، و طاف عليجا حراسها، و ا احتجبوا عمن يسئلمهم حاجة او او انتجع عنعمه فائدة، و انت

 غير محظورات بل هى مبذولات و انت المى الكريم اللذى لاترد سائلا من المومنين سئلك، و


 صداهاى بندًان تو و شتران وكاوان و گوسفندان و الز جملةُ مخلوقان تو، و و در كمال استحكام









نمىدهى از يكى از ايشان كه الرادهُ در گاه تو كند. نه قسمه به عزت و بزرگّوازى تو كه نااميد نمىشود و قطع نمى شود حوايج ايشان در نزد تو و بر نمى آرد حاجت ايشان را غير انيرتو
 حوايج و مسائل و گشادن درهاى خزاين رحمت و خواندن فقرا و ضعفا بر بساط رأفت و نعمت و مراقبت أحوال بندكان در آشكارا و نهان و محافظت آنها در خواب و و بيدارى در مهر اند امن و


 سبب از رفع حوايج محتاجين بركنار و از انجاح «r هطالب ايشان در اعتذار باشد، 'لااقل روزانه



 رأفت انتباه به رأفت و مرحمت خاقانى مستمال هّا و مطمئن، و از اشتغال نواير غضب سلطانـي در مقام مؤاخذه و عتاب ايمن باشند تا در وساطت عرض مطالب كوتاهى نورزند، و اين جرأت ايشان را حاصل نمى شود الا به رخصت سلطان، خنان كه دربارة مالكـ الملوكى، خود فرموده:

 روى كرم نموده كه در شب و روز و خلوت و جمعيت در بساط مسألت او فراهم آيند و حتى

 خاكسارى و تذّلّل عرض مطلب مىنمايند. هر چند مدخليت تامّى در مطالب مقصوره ما ما ندارد؛ اما چون هتمم هناجات سابق است و بالذات فوايد آن بسيار است مذكور مىشود، و آن اين
"اللمهم و قد ترانى و وقوفى و ذل مقامى بين يديكى، و تعلم سريرتى و تطلع على ما فى

 كيف ينام من يخاف بيات منك الموت في طوارق الليل و طوارق النهار، بل كيف بينام العاقل و و


منك الموت لاينام لابالليل و لابالنهار و يطلب قبض روحه بالبيات او فى آناء السَاعات" بعد از



 مقصرين و معتذرين را خرسنده كرده و برمحسنين و مطيعين (اللهـم درجـات و مـغفرة مـن

 اين مرحله چنان سرحد كمال را منظور داشته كه كاه بندكان كذاشته؛ چنان كه البته حكايت حضرت يونس ـ ـ على نبيتنا و آله و عليهالسلام ـ به سمع


 دلتنگّ و بى تاب شد و به دركَاه رب الارباب و مالكـ الرقاب به به شكايت رفت و و بعد از شكايت
 رحمان و رؤوفِ مهربان وحى فرستأد به آن حضر ت كـه ميان أينها













آباد مىكنند بلاد مرا و میزايند بندكان مرا و من دوست مىدارم كه با ايشان مدارار كمه. و باز
 يونس از ميان أنها بيرون رفت و يكى از آن دو نفر مؤمن كه دوبيل نام دآشت در ميان آنها آمد و آنها را ترسانيد از عذاب؛ يس در حين ظهور عذاب همكى مجتمع شدند و دعا و استغاثه و و بازگشت كردند و نجات يافتند و يونس هم اختيار سفر دريا كرد و به ازازى آن بىتابى طعمة ماهى شد و بيان آن حكايتها طوا طولى طارد كه اينجا مقام آنها آنها نيست.

 ,أفت و رفق با ايشان خواهد سلوكى شود، معلوم كه به مسلمانانان و شـيعيان از امت امت پـيـيغمبر آخرالز مان نسبت به مؤمنان و مهربانتر بودن برايشان از پير و مادر مهربان وارد شده از حد احـد احصا بيرون است و البته به نظر شريف رسيده خواهد بود.





 انفعال در ييش نيفكند. هركاه نباشد در مقام حساب الآّكَله گزالى و خجالت و و انفعال در مقام جوابه بس خواهد بود از برای عذاب. پس چگَونه خواهد بود حال هركاه داه دست عتاب از از آستين شديدالعقاب برأيد و در مقام پإداش ملايك غلاظ و شِداد را رامر به اشدَ العدَ العذاب نمايد.




 اين را شايد كه با اين مهانت



















 جشمان و سربر ستى رعايا و زير دستان است.






 اما مباحثات علميه، پس اگر كسى توهه كند كه ملى و پادشاهى به تقدير المهى است وهر كس

غير اين داندكشتى او تباهى است اهو و بنابراين هر كه را خلاوند عالم ملكى و سلطنت كارامت




 و در نزد حضرت حق - جل و علا ـ ـ محبوب است.
 واضح و عيان و مبرهن و نمايان است كه فاعل قيبح ناقص و درجهُ او وست انس است و و خداوند













 جواب از شبهه را به دو وجه كوييمه:
اول اينكه پادشاهى و مملكت دارى بر دو دو قسم است: يكى بر بر سبيل استحقاق است است و وي




هم پادشاه نيكوكار و پادشاهان بد اطوار قرار داد. پس هر گاه به مجرد اين كه پادشاهى و ملكـ

 دشمنان اهل بيت بر اعمال ناشايستهٔ خود معاقب •ء نباشد و اين خالاف بديهى دين اسين است.















 جماءت خواهد بود يا أز براى رفع درجات و و زيادتى مراتب است، چنا




 كرده بالاى ديگُ بر ايشان نفر ستاد، و از اين جا لاز كه ظلمه ظالم, است راضى باشدر، تعالى شأنه عمايقولون علواً كبيراً. 9

 ظلهم و عدوان كردن حاصل شده -به جَيرير







 طبقة رفيع مكان را از التفات به اين قوم كَمنام و نشان و مداواوا جستن از ان انظاس ايشان ران ران پر هيزنه.













 خود نداند، و ضفا و عجزه خصوصاً اططال و نسوان را از قيد حبس خود بر برهاند به حق محمد


و آله الطّيبين الطاهرين ـ صلى الله عليهم أجمعين الى يوم الدين.


 عفو بر آن كشيده، كأن لم يكن انگّارند، باقى امركم اعلى.

## پیینوشتها


 Y. أقا بزرگى لمهرانى، الذذريعه (بيروت: دارالاضواء، ץ.


 ص • 110 به بعد.
 و. بر يده شدن.
 ^. ير قيمت، در مقابل لرزان. 9. جغد.
-1. تغرج وكردش.
II. لايق، شايسته و سزاوار.

 سا. بـينظير.


$$
\begin{aligned}
& \text { هاه. بيرون آمدن چيزى از هيزى و لخت شدن. } \\
& \text { צ1. צدا و فقير. }
\end{aligned}
$$

 raf rar enforir


 اץ. كله، سر.
 جA سّ. برأوردن حاجت. ب٪.4. وصلهكردن. ه". مشتق از مصدر استمالت به معناي دلجويى شده. عץ. بقره(ץ) آيه


 وحيد، به صورت فوق آمده كه مناسبتر به نظر ميرسد.


rr.
Y FY. مشتق از مصلر جحود به معنالى منكران.
***) , يش كردن.



FV. FV. ذلت و خوارى. ^ث. ابر/هيه(F) (1) آيه 99. با وجود جستوجو در كتب روايى، محل اين دو روايت يافت نشد.

 rهr. واضحتر و آشكارتر. ror. شبيه نمى،سازند. . AF. كنيزان و غلامان. هQ ها نزول در اين جا مناسبب است. 8ه. كوبيدن.

هV هV هر جند اين عبارت مجمل أست اما به جهت رعايت امانت، به همأن ترتيب نقل كرديه.


ه9. مسؤول وكَرفتار . 9 . عقاب شده.

اء. اسم مفعول از مصدر استدراج، يكى از سنتهایى المهى است بدين صورت كه هركاه بندهُ كافر كناه كند، خدا نعمتى به او مى دهد تا در غفلت فرو رود و استغفار نكند.
ry.
r
44 خوى و عادت.
 צء تختههاى بار يكـ و نوار ها يمى كه شكسته بند با أنها محلى از بلن راكه استخوانش شكسته، میبندد.

SY معادل جبيره 2 ر زبان فارسي است. 9^ شايد اشاره به حديثى باشد كه از قول انوتيروان نقل مىكند: (... و لككنى مع هذا الكفر خلصنى الله تعالى من عذابب النار ببركة عدلُى و انصافى فى بين الرعيه و انا فى النّار و النار محزمة علي....). محمد باقر مجلسى، بحار اللانوار.
 99.9 به همان معناي انزجار است.

