هيشَّفتا,
"شيخ بزركوار ما [...] حقَا حقّ حيات
روحانى به اينجانب داشت

-ا. كمتر كسى است كه نام آيتاله مـيرزا
 (قدس سره) را بششنود و جـهـهرة امـام روح الد خمينى (قلسسره) به ذهن او تداعى نكــند
 حيات طيبّهُ حضرت تامام، كاملاُ متالْألؤ است كه ايشان، به شدت تحت تأثير البعاد وجودى مرحوم شاهآبادیى بودهاست و بايد بـراى آن مرحوم حظَّى وافر رال، در تكوين شـخصيت
 جامعdُ كنونى ايران و بسـيارى از تـحولات



 يكى أز اساتيد خود و كسانى كه در تر تربيت و وريت

 ندارد. جملة "اروحى له الفداءها از جـمالاتى است كه از حضرت امام تنها برامى مـرحـو شاهآبادى(ره) ديده و سنيده شُدهـاست. Y. غـالبأ آنـجه از شُــخصيت شــاهامآبادى بـراى ذهـن جـامعةٔ هـا تـــاعـيكتنـنـه است


## انديشٔساسياسى آيتاللّشاهآبادى



## 

و بيشتر معروف ميان خاص و عام مى باشُد و از همين بُعد هم به تأثير كُذارى او در شكو فايىى




 همهخون؛ شرح فصوص قيصرى و مصباحالانس ابن حمزة فنارى و مفتاح الغيب صدرالدين قونوى و شرح منازلاللسائر ين كاشانى مییردازدر، ييوند و علقة معنوى ميان اين مـر يد و آن




 لطيفِ روح اللهى خويش، اين لطيفه راالحساس كردهبودكه: ا(روحى لطيفـتر ازروح مرحوم rerner





 شرحى كه بر كفايه نگاشته است، به كار مى بر و و متتقد بود: آآخوند عقل مجسم استى).| يس


 جفر، رمل و اسطر لاب مهارت كامكل دامل داشتو به زبان فرانسه نيز مسلط بود، جنانكه در خطابه

 اين عارف حكيبو اين فقيه اصولى بزرگ، و تأثيرى است، كه اين بُعد از از ابعاد وجودى او، ، بر

 شخصيت او و نقسُ وى در انقلاب السلامى و تكوين شخصيت معمار بزرگى آن، احسـاس

 تأثير خاص سياسى ـاجتماعى بر روى امام نداشُشته است.



 تأثير گذار داشتها است.
دو محور مورد نظر عبارتندلة:




 فر هنگى، q. استقلال اقتصادى و تو جه به علل عقبماندگى و •1. جامعة مدنى و جامعة دينى.

## > زمينةُ شكلكيرى بُعد سياسى شخصيت آيتالله شاهآبادى







مى بيند، فر مان تبعيد ايشان را ابه تهران صادر مىكند. ولى در تهران نيز اين اين مرد بز رگ در بر برابر










 مراججت عازم اصفهان مىشود. ظلالسلمطان حاكم وفت اصغهان، فرزند معروف ناصرالدين










 آنخوند خراسانى آشنا مى گردد و سالها نز انز او به تحصيل اشتغال مى وروزده. با تو جه به عشـت
 كمالات ديگرى نزديكى مىشود. تحليل آقاى شاهآبادى الز مرگ مشُكوى آَخوند خراسـانى

قــابل تــو جه اسست. او هــعتقد بــود: حكـومت وقت، آيتالله آخـوند مـال محمدكاظم خراسانى را مسموم كرد و به شههادت رسانيل، زيرا شبىى كه فرداى آن روز، مرحوم آيتالهه خراسـنى از دنـيا رفت، خـود آقـاى شــاهآبادى نـزد آخخوند رفته و از صحتت مزاج و سلامتى آخوند مطلع شده بود. بدين ترتيب به موازات تكميل ملارج علمى و تحصيل كمالات هـعنوى در نجفف، شُخصيت سياسى آيتالله شاهآبآدى نيز وارد مـر حــلهاى نـوين از بلوغو رشد مىشودو باورود ايشان به سامراو شركت در درس مرجع بزرگ
 و آشنايى با حجهره مبارزاتى و سياسى آن مرجع و رابطهُ نز ديكى كه ميان آن دو
 مرحوم ميرزا محمدتقى شيرازى از رهبران نهضت مردم عـراقِ عـليه ســلطة
 نيز صادر نـوود. " رابطة نزديحم آقاى شاهآبادى با مرحوم ميرزادر حلى بود كه و قتى مرحو م ميززال| تصهمبم آقاى شاهآبادى مبنى بر مراجـعتت بـه ايـران


 آقاى شـاهآبادى، مانع نمى شو دو و به أو مى > خطوطكلى انديشةُ سياسى آيتالثه شاهآبادى ا. جهاد شـجاعانـه
با تو جه به آن زمينه سياسىى خانو ادگى و زانو زدن در هاى كرسى تلريس
 مشروطةٌ ايران، أخخـوند خــراســانى، و رهـبر بـزرگ قـيام مـردم عـراق عــليه اشغعالگران انگلستان در مراو ده صميمانه با آن دو و از نزديك شاهد تحو لات جارى آن عصر بو دن، از شاهآبادى شـخصيتى فهيم ساخته شـد كه ميان عرفان و فقاهت از يكى سو و سـياست و ديـانت از سـويى ديگـر بــيوند زد و چس از


مراجعت از عراق و اقامت گز يلدن دز تهر ان، با گره زدن مــيان ايـن سـهـ بُـعـ،


 ورود آقاى شاهآبادى به تهران كه با حوادث اواو الخر دورة فاجاريه و روى

 است. در اين عصر زفتار سياسى اصلى ايشـان بر دو مـحور مبارزه با با اسـتبداد داخخلى و استكبار خارجى شـكل مى گیيرد. در مورد بُعلد مبارزاتى شُاهآبادى، به










 اساسىى و مضارُش را فرعى تشُخيص دهند. ولى آقـاى شـاهآبادى كـاملاً بـهـ







شوم استبداد خود رابر بهنة ايرانزمين گسترش داد و و به مخخالفت با قوانين اسلامهى و هظاهر










راحرام مى شمـرد.

جامعه دارد، دست به اين تحصن زد جحون نسبت به كشف حجاب






 رفتن رابه طور كامل ممنوع اعلام كرده بودو و جلسات عزا ادارى به صور تي تينهانى بيش از از اذان





 ايشُان ايستاده، صصحبت مىكردو با شهامت و شـجاعت عارفانة خو :، خطابِ به رضاخان كه از
او به جارو ادار ياد مىكرد، فرمود:



نــان ميدهـ:
جناب شاهآبادى، عميقاً به جهادو مبارزه مى انديشيد و اين آزادگى و حرّيت قهر مانانه، در تار و پود أنديشُن سياسىى ايشان حضهور دارد و هـمان طور كه از زندگى سياسى حضرت امام
 اسلامى شاههليم، با اين تفاوت كه در حضرت المام، با تو جه به موقعيت و مر جعيتى كه أيشان داشتنل و شرايط و مقتضيات زمان و مكان، اين شجهاد شُجاعانه با شكو فايى و نالْٔلؤ خـاصى
 حضرت امام به بسط و گسترش تفصيلى مىرسل. ولى ركن اسانسى آن همان اند يشــهُ جهاد و نهر اسيلن از خططر است. اين جلو هالي است كه در معناى مثّبت عر فان تـتيُع شاهلديـم و در ميان

 بير ون مسـجل كمين مىكنْل. هنگام خروج أز مسجل، فرمانده آنها، ميگويد: (آقاى شاهآبادى
 خورده بود گفت: (ابرو به بزرگترت ت بگو بياد.ها و به راه خحود ادامه داد. 19
Y. Yـيوند ميـان دين و سـيـياسـت از ديگر اركان انديشنُ سياسى مرحوم شُاهآبادى، آميختگى دين و سسياست است. او كــه سياست را (اعبارت از تدبير در جريان مصالح نوعيهو منع از تـحقق مـفاسل آنـها)" تـعريف

 واقعى اجتماعىى تشر يـ شدهانلـ، در واقع مىتوان سياسات الُهيه ناميل. هورن تدبير در جر يان

حدود و ديات از سياسات أسلامنل بـرأى جــلو گيرى از مـنهيّات و يــيشر فت اوامـر، للذا از تدابير الهيهاند و لناو وقتى قـصاص در جـامعه اجـرا شـلد، بـا جـر يان ايـن حكـــم سسيانسى الههى حغظ نفوس مىشود و مردم از حيث حـبَ ذات و حبَ بقاء مـرتكب ايــن فـعل قـبيح نتخو اهند شلد.
در انديسُهُ آقاى شـاهآبادى، حتى طهارنت و صوم و صلوة و زكوة و حـج نيز بـر سـياست
 اگر حه معالاسف: آثار زيادى از مرحوم شاهآبادى بر جاى نمانـلده است، ولى همان مقدار
 آن نكات مهـمى از انديشُهُ سياسىى ايشــان مـنعكس اسـت. در سـطور بـالا، بـه بـخشهايىى از


اسملام مى فرهايل:


 مقرر فرموده. 4.

از ديل آيتالنه شاهآبادى، قناعت بـه آسلام أنفرادى از السباب مهلكه است و بسط معارف و حقايق ديانت در حدو 2 ممالكى اسلامى، به منزلهُ ريسمأن نبوت و ولايت أسـت و مو جبب لارتباط با مقام مقدس حضرت ححجة بن النحسن(ع) مى
 سياسـت به مفهوم صحيح آن با سياست به معناى خلدعه و فريب، بيان مىكند و ميان آن را با دين بيونل و هماهنگى مىبيند و دين اسلامراد ينى جمـعى و سياسى مى شــمرد، همان خططوط كلى الست كه اساس اند يشـدٔ سياسى حضر ت امام خـمينى را تُـنكيل مى دهد و از اينجاست كه
 داشت، به صورت كامل، در قالب شرح و تفصيل و ارائه نظر يههأى ملكوتى توسط حضرت
 برافروخت و جهان را تكان داد.

9.



 و عوامل بيمار يهاى فكرى جامعة اسلامى و گسترش و نفوذ الخالاق رذيلهو افـعالل قـبيحه،، افتراق مسلمانان است كه بر اثر اختلاط با الجانب و بيگانگان ر خ نموده اسـت و ر رابـطةٌ مـيان

 الستحكام اتحاد ميان علماء اعلام را يگانه طر يقى مىدانست كه مو جب حفظ اسلام و مسلمين




## 




 ربانى و فقيهى عارف به زمان خويش مىداند: نيل به مــاصد عـاليه اسـلامى تـنـها در گـرو







 باعث حركت ديكّرى نتَردد.

از اينجا معلوم هیشود كه (أخرّت)" از الحكام سياسيه الهيه برأى اجرأى مقاصد اســلامى


 و معاش مى باشد كه در شلرات المععارف به تبيين هر يكـ پِرداخته مىشود. اينجاست كه با تحليل مبانى فكرى مرحوم شاهآبادى به جوهره تفاوت تتحزّب اسلامى با






 ا.أز آنجاكه اين تشكيلات، تنها سياسى نيست و اهداف عالى را دنبال مىكند، لنذا از جمله اهدافِ فراهم كردن مؤسسات را، تعليم معارف و اخلاق و اححكام ديانت مـقلدسه انسـلام بـه افراد و اعضاى گروهو كو دكان آنها مىبينل. از نگاه اين عارف هوشمنل، اولين هدف، تعليم و تربيت است كه در اين ميان تو جه به نقسّ كودكان اهميت دارد. به علاوه در آموزش و و تعليم نيز تو جهه به سه هيز الست: معارف، انحلاق و اححكام.
 مركز جمعيت حضور به هم رسانا. r. هر عضو ملتزم باشد كه يكى نفر را هلدايت كند و بااين اهدافـ و اعمالل آشنا كند. F. جمعيت هيأت رييسهاى داشته باشد تا انختلافات به ايشان ارجاع شُود.

F. انجام كارهاى اقتصادى و شراكت و تــجارت و زراعت و صــناعت و اعـطاى قـر ض
 محصو لات داخلى. ${ }^{\text {ra }}$
 هوش و دركى سياسى آقاى شاهآبادى و انسجام انديشه سياسى ايشان تر ديد كند؟ مطالب ياد شـده كه به طور فـُر ده گزارش شلد، محصول انديشـهُ روشن آن فقيه و عارف فر فرزانه در حول




 شاهديم و البته ايشان در زمان خودش، به تأسيس صندو ق قرض الحسنـئه و تأسيس هيأنهاى سيّار و تعليم معارف اسلامى و تربيت كردكان به شُكل منسجم و تشكيلاتى اقدام نمود.

## ■ هـ قيام شَ و دفاع ازاسلام


تشُكيلات و جمعيتها، تنها به هدف قيام لله است
روزى نيز كه دست به تحصّن عليه رز يم رضاثـاه مىزند، مبانى اين تحصّن رابراى فرزند مرحوم آخوند خراسانى جنين توضيح مىدهـدئ

 ممانعت نماييه.4.

و در آنخرين مـنبرى هـم كـه در حـرم حـضرت عـبدالعظيم در جـريان تـحضضن رفت، جنين گفت:

 نكنيد.اين خبيث اسلام رالاز بين مىيبرده،

در فرازهاى برگز يدهُ بالا، دقيقاً مى بينيم، همان اهدافـ و مبانى سياسى را
 استاد او جناب شاهآبادى نيز متبلور است و جملات و و تكيه كـلامهاى آن دو
 اسلام ناب است، سر جشـمه مى گيرد.

■ ه. ايثار و شهادتطلبى
 و شهادت است. همان موضوع مهمى كه از اركان الساسى انديشـهُ سياسى امام خمينى و ريشنها و مبانى انقلاب اسلامى و تأسيس جمهورى السـلامى نـيز
 علت تحصّن ايشـان تر سيُئهن بوك، حنين ارائهن نمود:





 خون كذشتُكَان نيست.،
 جمهورى اسلامى نيز چحه در دوران مبارزات و جها هس از آن شاهد بودهايمب.


 در شهادتطلبى و عمليات استشهادى نير وهاى اسلامى فـلسطين مشُــاهده

 مسلمين در آمدهاست.


از ديگر جلوههاى انديشه سياسىى استاد عرفان رهبر فقيد انقلاب اسلامى، موضوع الستكبار ستيزى استـ. اين عارف بزرگّ به موازات مخالفـت با استبداد داخخلى، عَلَم مبارزه با استكبار جهانى رابر مـى افـــرازد. مسـتكبر ترين دولت دهههاى نخـستين قرن جهاردهـم هجرى شمسى، دولت انگلستان است و از اينرو انْگشت اتهام جناب شاهآبادى مستو جه مـظهر اسـتكبار آن روزگـاران
 مستكبر انگگليس اعلام مىكند. او در قضيهُ تحصّن حرم حضرت ت عبدالعظيم، بر فراز منبر اعالام مىكنلـ:
(خخدايا تو شاهد و تواه باش كه اين مر تبه كهاين جمله را بكَويم در اين ده شب (دهؤ






را پيش از اين در اند يشهُ يير و مراد حضر ت امام شُاهديم.
^. تهاجم فرهنگیى
از هوشمندىىهأى عارف فرزانهـ و محبوب مـعمار جـمهورى اســلامى،
 نام، ولى با همين مـحتوايیى كه در قاموس سـياسمى انـقالاب اســلامى مـتداول الست، در انديسُهُ جنابب شاهآبادىى، از سهل بُعد مورد عنايت قرار گرفته است؛ تشخيص،، شناخت اسبباب و عوامل و راههاى مقأبله با آن. در مورد بُعد اون او معتقد است:

امدت زمانى است كه مملكت اسلام مبتلا به امراض مز مزينه و مهلكه شــيـده،



 اين تهاجم وسيع فر هنگى كه در سه سطح عقايد، انخلاق و رفتار گسترش يافتها ذهن ايشا


 مى شود،، به حهار عامل اشاره مىكند:

## ○ الف. غرور مسلمانان بـه حقانيت خود


انجام كار زسانهاى دشُمـن باز مى گذار د:



در اين فراز، به هِندين مطلب اساسى همحیون: ميدان مبارزة تـبليغاتى را خـالى كـردن،




 زواياى زندگى فردى ببينل، بهترين زمينهُ مساعد براى تهاجم دشـمن به غر صه فر هنگّ جامعه

فراهم خواهد شـد.
O ب. يأس از دستيابى به سعادت دينى و دنيوى
جامعهاى كه مأيوس از تحصيل و تكميل سعادت باششل، به همان اندازه هخطر ناك است كاسه

 و بینشاط است و روشن است كه چحنين مردمى چجگونه تهاجم فر هنگى دشمن در ميان آنها


99

# ○ ج. افتراق مسلمانان ○ د. نداشتن بيت/المال 


 فر هنگى دشمن فراهم خواهد شد.
از نظر اين عارف روشنض

اختيار امو أج بىمهاباى دشُمن قرار خواهد گرفت.
 معلوم ما بود و همان بعينه، مرام ما مسلمين شده بود، البته در اطر اف آن كونـش نم نموده مقصود

حال كه زمينههاى تحقق تهاجم فرهنگا، آسيـبثشـاسى شده، راه صالح و مقابل روشــن است. برایى مقابله، بايلد:
ا. دست از غرور و يأس برداشتو بهانجام تبليغات صحيح و بسط مـعارف و حــايق
ديانت همت گماشت

مذهبى منسجم و مسنحكم روى آورد.
r.r. به تشكيل بيتالمالل و جمعآورى خمس و و زكات و ساير حقوق مـالى وانجب و غــير


 كارگيرى تمامى ابزار رسانهاى نوين و مدرن، در عرصهُ تبليغات اسلامى استـ استا او با فتواى


 إستفتاء از به كارگيرى راديو فرمود:
 مانعى ندارد.4
 در باستخ فر مود:



## 9. استّقلال اقتصـادى و تو جهه بـه علل عقبماندگى




 داده، مىفر مايل:




او دعتقد است بايل به دزگاه الٔهى استتغار كنيم از اين همه بی عملى و هدر دادن امكانات و در نتيجه عقبباندگى صنعتى و اقتصادى. بايل بى حسى خود را بـه حس، و بـى بیير تى را به


 خود آنها و در خود آنها اداره نماينيمَ


 آمو ختنلد، شاهديم.

-1. جامعـةٔ مدنى و جامعـةٔ دينى


 و محتواى كلام ايشـان كوياى همان حقيقتى است كه تعبير و ترجمان آن آن به صورت مدنى صحيح مىنمايد.






 آنكه نجّارى در مقابل بنتايى و غيره ها واقع شود.

 نگاهش معطوف به خود و رفع مسْكل و نياز از خود استي، از از حيطئ تعاليم انبياء و مـفاهيم


 شروع مىشو د. به گفتئ شاهآبادى (ره):

 مستقر گرديده و حس و ترغيب به آن در شر يعت مطهره فوق حدّ احصاء استرت.




 وليس الّا





 ميسور مىشُود. ه سخن آخر





 عارف و مراد او بود.





اين سخن امام راحل را:
"ايشّان (مرحوم شاهآبادى)، صرف نظر از جنبة فقاهت، فلسفه، عرفان كه كمبظير بودنل.
در سياست نيز كمنظير بودند.4***

1.*

## ه


r. نك به: همان، ص.











.9.4_9.r".


 IV IV

 -Y. . .














$$
\begin{aligned}
& \text { rr. هr هr } \\
& \text { +4 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { \% \% } \\
& \text { r.rv همان، ص.r }
\end{aligned}
$$

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





