انديشٔ سياسى در اسلام (Y)
حكومت ولايى

انديشٔ سياسى در اسلام (Y)

حكومت ولايى

محسن كديور
(1)

## فهرست مطالب

|  |  |
| :---: | :---: |
| 1 | خلاصهاى از يادداشت چاپ چֶهارم |
| 0 | پيشكَفتار . |
| ديباحه |  |
| 10.............................................. |  |
| IV | مقدّمه |
| r. | فصل اول : معناى لغوى ولايت |
| rr | فصل دوم : ولايت عرفانى |
| rr | فصل سوم : ولايت كلامى |
| fr | فصل چهارم : ولايت فقهى |
| 09 | فصل پنجم: ولايت در قرآن |
| Nr | فصل ششم : ولايت در در سنت |
|  | فصل هفتم : ولايت : |
| $1 r 1$ | فصل هشتم : ولايت و جواز تصرّف |
| 1 m | فصل نهم : نظارت فقيه . |
|  | فصل دهم : وكالت از مردم |
| 19. ................... فصل يازدهم: تاريخحه ولايت در عصر جا جمهورى اسلامٌ |  |
| r.f | فصل دوازدهم : ولايت و جمهروريت |

> حكومت ولايى / محسن كديو . - تهران: نشرنى، IVVA.
> ISBN 964-312-403-7
rav/ro
BPYT/A/ / St
$p^{\mathrm{VN}}+4 \mid 91$
كتابخانه هلى ايران

109V9ADVFI تهران، خيابان كريمخان، نبش ميرزاى شيرازى، شمارئ 19ه، كد يستى ITIFA - تلفن: wwi.nashreney.com
دفتر فروش: خيابان دكتر فاطمى، خيابان رهى معيرى، شمارء

كتابفروشى: خيابان كريمخان، نبش ميرزاى شيرازى، شمارة 199 تلفن

| محسن كديور |
| :---: |
| حكومت ولايى |
| انديشهٔ سياسى در اسلام (\%) |




Printed in Iran همةٔ حقوق هاپ و نشر براى ناشر محفوظ است
بسمالله الرحمن الرحيم

## يادداشت چاپ پینجم

$$
\begin{aligned}
& \text { كتاب حكومت ولائى كه ده سال از نگارش اش مى گذ رد در پارچپوب فقه } \\
& \text { سنتى و بنا بر مبانى كلامى و اصولى رايج در حوزهمهاى عـلميه نـار انـارش } \\
& \text { يافته است و تحليل انتقادى نظرئُ رسمى بر اساس ضوابط رايج مذه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { نقد بنائى (نقد در چارچجوب و بنا بر انديشهُ سنتى) به نـقد مـبنائى (نـقد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تلقى نگردد. بخشى از ديدگاههاى كلامى نگارنده در مقالات متأخر ورى } \\
& \text { (از قبيل (قرائت فراموش شده) يا (اطبعهبندى اعتقادات دينى)") مـنعكس } \\
& \text { شده است. } \\
& \text { پحاپ پنجم كتاب حكومت ولائى كماكان ناقص منتشر مى شود، يعنى } \\
& \text { فاقد بخشش سوم (لوازم و پيامدهاى حقو قى، سياسى، و فقهى حكــى } \\
& \text { ولائى) است. از سوى ديخر حكومت انتصابى جلد سوم مجموعهُ (اند يشهُ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { انتشار نيافته است. } \\
& \text { خــو شبختانه كــتاب حكومت ولائى در مــطع تــحصيلات تكـميلى }
\end{aligned}
$$


بسمالله الرحمن الرحيم

## خلاصهاى از يادداشت چاپ چههارم

مجمو عdٔ (انديشُٔ سياسى در اسلام) ـ كه حكومت ولا بی دومين كتاب آن
 انتصابى در آستانئ انتشار است. ' حكومت ولا يع از بركت انواع نقد ـ از رد


1. تاكنون نزديكى به نـيمى از آن در قـالب يكى ســسله مـقاله بـنام ((حكـومت انتصابى)" در





ـ حجتالاسلام شيخ محمدجو اد ارسطا، ولايت و محجوريت [نقد فصل هـتتم كتاب]،
منتشر شده است: مفهوم اطالق در ولايت مطلقةٔ فقيه، فصلنامه علو سياسى، شمارة r،
قم، پائيز VYVV، ص •VY. ص.
ليبرالى از مباحث مهم حكومتى و نظرى) نقد و بررسى كتـاب فـرزان، مـجلئ فـرهنگى و


رشتههاى حقوق عمومى و علوم سياسى پچندين دانشگاه معتبر به مـتن درسى تبديل شده است. بر اين نعمت خدا را شاكرم و از اساتيد فاضل و دانشجويان علاقهمندى كه شجاعانه سنت بـحث و نتد علمى را زا زنده نگـ داشتهاند، صميمانه سپا سگزارم. از قـرار اطـلاع عـنايت فـضانلا و طـلاب جوان حوزههاى علميه نيز در مباحثههاى خود
 علميه قم ' ترجمهٔ عربى حكومت ولائى را با دقت و مراجعه بـه انه منابع عربى



حاصل اين تدريس و تدرّس و مباحثه و دقت مـو شكافانه در كـتاب،
فراهم آمدن فهر ست نسبتاً جامعى از اغالاط مطبعى راه يـا يـافته در مـتن و حو اشى كتاب است كه طى پاپهای قبلى از چششم نويسنده مخخفى مانده

 دارد. اميدوارم حكومت ولائى كماكان از نعمت نقد بهرهمند باشد

## ITAT تهران، اسفند

1. آقايان سيّد مصطفى مطبعهتی اصفهانى و سيّد مهـدى الامين.

 ITNT/T/V
 سياست روز،

كرده بودند.

قبيل دينى و اسلامى به مردمسالارى و جمهورى تقيد به موازين دينى و
 مــقوّمها و عــناصر لايـنفـى مــردمسالارى و جـــمهوريت مـنجر شـود. اعتقاد به حق مسـاوى شـهروندان در تـعيين سـرنوشت سـياسى و لزوم مشاركت آنان در حوزه عمومى بهويزه در دو محور تعيين خطمشى هـى هاى كلان سياسى و انتخاب مديران و كارگزاران از مبانى مردمسالارى استا در است.
 رضايت اكثريت شهروندان حق تصرف و دخالت در اين حوزه را ندارد.

 ديندارند و خواستار رعـايت ضـوابـط ديـنى در حـوزه عــمومى هسـتـنـد مردمسالارى دينى امكان تحقق دارد و تا زمانى كه اكثريت مردم -و بـه تبـع
 خواهد يافت.
در حكومت ولايی، مردم -مُوْلَّلن عـليهم - در مشـروعيت حكــومت
 محسوب نمى شود، تا زمام آن به مردم سپرده شود و رضايت و نظر آنان
 و تدبير آنرا شارع بايد مشخص كند و كرده است. شارع اين حوزه را بــه فقيهان سپرده است. بنابراين هرگونه دخالت و تصرف در حوززه عمومى بدون اذن قبلى يا اجازه بعدى (اولى امر) ممنوع استِ استه رهبر ولىّ بر مردم است نه وكيل از جانب مردم. لذا هيجّ قانونى بلدون نظارت استصوابى ولى فقيه يا منصوبين وى معتبر نيست، آنچچنانكه هيتِ مقامى -ولو منتخب تمام

مى دانم از همهٔ ناقدان محترم سپاسگذارى كنم. اميلووارم كه اين مجموعه همحچنان از نعمت انتقاد صاحبنظران برخو ردار باشد.
 تاريخى تازهاى به فصل دوازدهم افزوده شد. ثانياً برخى مـباحث فــى فـهـى
 اصططلاحات و ترجمهُ پکيدهُ كتاب به زبان عربى و انگليسى بـه انتهاى آن افزوده شد، و بالاخره غلطهاى پاپیى در حد و سع اصالح شد
 موضوعش دقيق و دشوار. به آنانى كه غيرتخصصى كتاب را مىى خو انند،
 مطالعه كنند. همانگونه كه در مقدمه متذكر شدهام، بـخش سـوم كـتاب حكـومت

 متن كامل كتاب باشد. از جمله مباحث اين بخش ارزيابى حكومت ولايى با ضوابط حكومتهاى دمكراتيك و مردمسالار از سويى و بـا مـعيارهاى حكـومتهاى يكـهسالار (autocratic) ديكـتاتورى و اسـتبدادى از سـوى ديخر است. در همين راستا پر سيدنى است كـه آيـا حكـو مت ولا ويـى بـا مردمسالارى دينى سازگار است؟ واضح است كه اضافه شدن صفاتى از
r.



1rva


مردم - بدون تنفيذ وى مشروعيت ندارد. اين مردماند كه مىبايد خود را
 موظف باشد خود را با نظر و ارادهٔ ملى سازگار نمايد.

والسـامر.

## پيششَفتار

## تهران، تير •

مراد از ولايت پجيست؟ در قرآن و سنت ولايـت به پهه معنايى اسـتعمال شده است؟ متكلمان، مغسران وبهو يزه فقيهان از ولايت پهـ معنايى اراده
 حكومت ولايیى با ديگر حكومتهاچیيست؟ آيـا مـراد از ولايت در ولايت فقيه و حكومت ولايى همان ولايت عرفانى است؟ آيا مقصود از ولايت

 از مسائل كلا(مى است؟ آيا ولايت فقيه از بديهيات عقلى و اوليّات است؟ آيا ولايت فقيه ضرورى دين يا ضرورى مذهب است؟ آيا ولايت فقيه بر
 اصلِ عدم ولايت پیيست؟ آيا ولايت فقيه بر مردم در حوزهُ عــمومى بـا ديگر ولايتهاى شرعى مطرح شده در فقه، در اصلِ ولايت يكى است يا يا

 چیيست؟ آيا فقها در حوزه́ عمومى بر مردم ولایت شرعى دارند؟ بـه پـه

چچگونه وارد قانون اساسى جمهوریى اسلامى ايران شد؟ پپه طرقى برای سازگارى ولايت فقيه و حكومت ولايى با جمهورى اسلامى ارائه شــده است؟

در پاسخ به سؤ الات فوق و سؤ الات مشابه، (احكومت ولايىى) تدوين



 نظريه ولايت انتصابى عامهٔ فقيهان، و نظريه ولايت انتصابى الـى عامه شور الـى



حكومت ولايى ناميده شده است.
حكومت ولايى از سه زاويه مىبايد مورد بحـث، تحليل و مطالعه واقع شـود: اوّل مـبادى تـصورى ولايت. دوّم مـبانى تـصديقى ولايت و سـوّم
 تنها دوثلث از مباحث حكومت ولايى يعنى زاويأ اوّل و دوّم است. بررسى ايّى


حكــومت ولايـى نـخستين جــلد از مـباحث تـحليلى (انـظريأ ولايت
 فقاهت نیرداختهايـم. شـناخت هـمهنجانبه ايـن نـظريأه مـحترم عـالوه بـر (احكــومت ولايـى)" در گـرو انـتشار ديگـر مـباحث آن يـعنى (احكـومت انتصابى)"، (احكومت مطلقهه) و (زمامدارى فقيه و مديريت فقهى) استـ. جلد اوّل مجموعهُ انديشهٔ سياسى در اسالام يعنى (انـظريههاى دولت در در

دليل فقيهان در حوزهُ عمومى بـه ولايت بر مردم منصوب شدهاند؟ ادلّـــٔ قرآنى و روايى ولايت فقيه بر مردم كدام است؟ آيا ولايت فقيه بر مردم، دليل عقلى (مستقل و غيرمستقل) دارد؟ آيا مردم بدون اذـ اذن قبلى يا يا تنفيذ بعدى فقيهان صالاحيت دخالت و تصرف در حوزها امور عمومى را دارند؟ آيا مردم در حوزه́ امور عمومى ذى دحق محسوب مى شونـد يا فاقد اهليت تصرف در حوزهُ عمومى هستند؟ ولايت بر مردم با وكالت از مـردم پــهـ فرقهايى دارد؟ آيا ولايت بر مردم و وكالت از مردم با هم قابل جمع است؟ وـع ولايت فقيه با نظارت فقيه چهه تفاو تهايیى دارد؟؟ ولايت فقيه با جـا جواز تصرف

 فقيه دربرابر مردم (يا نمايندكان مـردم) مسـئول است؟ آيــا در حكــومت وت

 اساسى است يا اينكه قانون اساسى با تنفيذ وى مشروعيت مى يابد؟ آيا
 حكم الهى است؟ مردم در حكومت ولايى په جايگاه و وظائفى دارند؟ ولايت فقيه بر مردم در حوزهُ عمومى دقيقاً از چهـ زمـانى در فـقه شـيعه

 قدس سرّه مطرح شد؟ آيا انديشهٔ سياسى امام خمينى (ره) در رابـطه بـا حكومت ولايى همواره ثابت بوده است؟ جمهورى اسلامى با مشروطه
 زمانى و چگگونه از سوى مبتكرِ آن حضرت امام خممينى (ره) به مردم ايران معرفى شد؟ نسبت ولايت فقيه و جمهوريت چجيست؟ ان اصل ولايت فقيه

شريعت ندارد، ثالثاً مبتنى و برخاسته از رضايت اكثريت دينداران است و رأى مردم در حوزه́ مباحات و منطقةالفراغ ميزان است. ه. الڭوى حكومت دينى در عصر غيبت معصوم(ع) تعبدى، توقيفى و تأسيسى نيست و براساس عقل جمعى مسلمانان وتـجربئ بشـرى تـعيين مى شود.
9. در جامعه و زمان ما ("جمهورى اسلا(مى)" الگوى مناسب حكومت
دينى بهحساب مى آيد.

انــديشُٔ ســياسى مـا راه درازى در پـيش دارد. آنـانكه مـىیندارنــد رسيدهاند، از عظمت مقصد و صعوبتِ راه بى خبرند. سؤ الات فــراوانـى فراروى ماست. برخى از اين سؤ الات در اين كتاب مطرح شده و و با روش تحليل انتقادى و براساس ضوابط فقهى، حقو قى و انديشهٔ سياسى پاسخ
 پاسخ درخور دهد. اين قلم از همهٔ صاحبنظران، اسـاتيد و دو سـتداران مباحث انديشهٔ سياسى، حقوق اساسى و فقه صميمانه دعوت مى كند كـ كه با انتقادات، تذكرات و پيشنهادات خود به بالندگى و شكوفايى نهال نوپياى
 پاککردن صورت مسئله وايـجاد تضيقات و موانع و سلب حقوق شرعى و


 اخحالص بو د، مهمترين ميراثش (اجمهورى اسلامى)" است، وكريمانه انتقاد

عليه تقديم مىكنم.

فقه شيعهه) _كه عهلدهدار طبقهبندى و تحليل اجمالى ديدگاههاى مختلف


 سياسى مى شود. جلد سوّم اين مجمو عه نيز به رشتهٔ تحرير درآمده آمه است. اميدوارم توفيق انتشار آن به زودى نصيب شـي
 يافت، هرچند سوگوارانه توفيق انتشار نيافت. در ايـن فـرصت پــنـج ساله، مقاله در اختيار جمعى از صاحبنظران قرار گرفت، بـهعاعلاوه در بـعضى محافل آموزشى به بحث كـذاشته شد. تذكرات، پيشنهادات و انتقادات و




 براساس آن به (احكومت ولايى)" چرداخته است، به طور مـختصر اشـاره كنم: ا. تعاليم متعالى اسلام _كه سعادت حقيقى انسان در گرو آن است ـ

شامل اصول و احكام فردى و اجتماعى است.「. اقامهٔ حكومت دينى در تحقق اهداف عالئه دين و اجـراى احكـام

فردى و اجتماعى اسـلام تأثير جلدى دارد.
「. حكومت دينى در عصر غيبت معصوم امرى ممكن است.




```
`ويى ولى شناسان رفتند از اين ولايت'
```


## ديباچچه

انديشهُ سياسى در اسلام از ديدگاه شيعه بـه دو دوران كامالً متمايز تقسيم مى شود. دوران اول، دوران حضور معصوم در جامعه است و دوران دوم، دوران غيبت معصوم از جامعه. مـلاكى تمايز اين دو دور دان، حضور ور ور غيبت اجتماعى انسان ويزّهاى است با سه صفت ممتاز: علم لدنّى، عـصمت و





 (آغاز غيبت كبرى) شروع شده تا زمان ظهور امام زمان (عجل الله تـعالى
 داشت. از عمر اين دوران تا كنون نزديكى به يازده قرن مى گـذ ردرد.


مرحلةٔ چهارم. عصر جمهورى اسلامى، قرن پانزدهم. (ااما جمهورى به
 انتخاب رئيس حكومت از سوى عامه است براى مدت موقت، و مـح


اسلام باشد.") انـ"
اگرچهه (اولايت) از مغاهيم اساسى مرحلهُ دوم است، امـا پس از استقرار (جمهورى اسلامى)" در ايران و در زمان تدوين قانون اساسى دوباره مطرح
 مطلقه") ركن اول حكومت اسـلامى معرفى مى شود. بنابراين بسيار طبيعى است كه براى شناخت ماهيت حكو مت اسلامى معاصر به تأمل و تحقيق
 مبتنى بر ولايت انتصابى مطلقئ فقيه) سخن به ميان آوريم. نظرئه (اولايت انتصابى مطلقئ فقيه) (كه امروز به عنوان نظريـٔ رسمى جانى جامعهُ ما از از آن ياد مى شو د) مبتنى بر چهار ركن است: ولايت، انتصاب، اطالاق و فقاهت. در




حكومت) هستند: سؤ ال اول. شارع، چهه نوع حكومتى به حا كم الهمى تفو يض كرده است؟
¢ اللئالى المربوطة فى وجوب المشروطة شيخ اسماعيل محلاتى است.
 هم شر ايط منتخب و هم احكامى كه در ايران جارى مى شود اين اينها بر اسلام متـكى است،




غالب هر عصر به چهار مرحله تقسيم مى شود: '



 مى شو د. مرحلهٔ دوم. عصر سلطنت و ولايت، از اوايل قرن دهم تـا آخـر قـرن سيزدهم. در اين مرحله ابتدا سلطنت مسلمان ذى شوكت (شاه شيعه) به


سياسى فقيهان متولد شده و ابعاد مختلف آن تدوين مىگردد. مرحلهُ سوم. عصر نظارت و مشروطيت، قرن چهاردههم. در اين مرحله با تكيه بر دو اصل مساوات و حرّيت، حكومت، مقيد به نظارت وكار ونلى مردم و مشروط به قانون اساسى شد. اسلاميّت حكومت نيّ اصـيز از طريق نظارت فقيهان (با انتخاب نمايندگان مجلس از ميان مجتهدان معرفى شده از از سوى

مراجع تقليد) بر حكومتِ مشروطه، مورد تأييد عالمان دين قرار گرفت.





هكذا.
r. شـــيخ طــوسى، مـحقق حـلَّى، عـامه حـلّى، شـهيد اول و دوم از مـهمترين فـتيهان ايـن مرحلهاند.



 ٪. مهمترين كتاب بيانگر اين مرحله تنبيهالأُمّة و تنزيهالملة ميرزاى نائينى و بعد از آن رسالئ

بخش اوّل
مبادى تصورى ولايت

$$
\begin{aligned}
& \text { حكومت الهى چچگونه حكومتى است؟ حاكم الهى با مردم } \\
& \text { چهه رابطهای دارده؟ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { است؟ حاكم الهم با شارع چهه رابطهاى دارد؟ } \\
& \text { سؤ ال سوم. شارع در چهه محلدو دهاى به حاكم الهم اختيار داده است؟ } \\
& \text { قلمرو حكومت حاكم الهمى تا كجاست؟ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { چه شرايطى دارد؟ }
\end{aligned}
$$

سؤ ال اوّل اختصاص دارد و تحت عنوان (احكومت ولايى) به علا بلاقهمندان
بحث (حكومت ولايى) از سه بخش اصلى تشكـيل مـى شود: بــخش اول اول
ابعاد مختلف مورد تحليل و مو شكافى قرار خو اهد گرفت. در بخش

ا. جلد اول (انديشهٔ سياسى در اسلام) تحت عنوان نظريههاى دولت در فقه شيعه در اسفند





در مجلدات بعدى اين مجموعه خواهد آمدا آم، انشاءاءلها.

## مقدّمه

مراد از مبادى تصورى، مفاهيمى است كه در بحث ولايت نقش اساسى بازى كنند، و تلقى صحيح ولايت در گرو فهم درست آنهاست، تا آنجا كه گاهى با تصور صحيح اين مفاهيم از استدلال و اقامهٔ برهان بـى نياز خواهيم شد. ' متأسفانه در بحث ولص ولايت فقيه، همت فقيهان بيشتر مصروف ارائــٔ دليل و اثبات نظريه و تعيين حدو اختيارات آن شده و كـمتر بـه مـبادى تصورى اين نظريه پر داختهاند. به هرحال بخش و بـر مبادى تصورى ولا ولايت به عنوان مهمترين قسمت بحث ولايت، مـحتاج مـطالعهٔ عـميقتر و تـحقيق زرفتر است. ما در تر سيم مبادى تصورى ولايت (اشيوه́ تحليل پسينى") را



 علاوه بر رجوع به ميراث سلف صالح، به آر آراى معاصران فقيه نيز عنايت ويزهاى مبذول شده است. تكيه بحث بر منابع دست اول فـتهى است و تنها به آراى عالمانى استناد مى شود كه در عرف علوم دينى و حوزهمهاى






مبرم جامعه به بحث و نقد و تحليل درباره حياتى ترين محور رهاى حيات
 سياسى و حقو قى انتظار مى رود با تذكرات، پيشنهادات و انتقاداد ات غناى اين مباحث بيغزايند.

[^0]علميه معتبر شمرده شوند. كو شيدهايم از روش (اتحليل انتقادى)" عـدول نكنيم
در بخش مبادى تصورى ولايت، ابتدا با معناى لغوى ولايت براساس
معتبرترين كتب لغت آشنا مى شويم. سپس به معناى اصـلا لصطلاحى ولايت




سپس به پاسخ تفصيلى اين سؤال اساسى خواهيم پرداخت: مـراد از ولايت در بـحث ولايت فقيه، ولايت عـرفانى است يـا ولايت كـايتانـا ولايت فقهى؟ به عبارت ديخر، ولايت سياسى (يا تدبيرى) فقيهان، ولايتى ولا ولا شرعى و فقهى است يا ولايت كلامى و اعتقادى؟ در نهايت با تبيين ابعاد ولايت تدبيرى، به تر سيم مقوّمات و اركان حكومت ولايى مى يردازيم و
 ارتباط حا كم و مردم مقايسه خو اهيم كرد.
 "جمهورى اسلامى) مغيد باشد. ' با توجه به حساسيت ويزه بـر بـحث و نـياز






 حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضاء

موالات دقيقاً در همين معناى اصلى استعمال مى شوند．قرب و نزديكى مورد نظر در ولايـت و مشتقات آن اعم از قرب مكــانى و قـرب مــــنـو است．

「．وازثهُ ولايت و ديخــر مشـتقات آن، در مـعانى مـتعددى اسـتعمال


 براى همان معناى اصلى－قرابت－وضع شده و در ساير موارد به عنايت همان معنى اسـتعمال مسى شود．مـعانى مـتعدد و بـه تـعبير بـهتر، مـوارد استعمال متعدد را مىبايد از قرائن لفظى و حالى به دست آورد．در قرآن

 نصرت، محبت و تصدى استعمال شده است و عالمان لغت در اين مورد



قبيل اقرب الموارد و المنجد.

「．نحوه استعمال ولايت در كتاب و سنت در فصل پنجم و ششم مورد بحث تشريحى قرار
خواهد كرفت.

「「．از جمله رجوع كنيد به مادة ولايت در لغتنامئ دهخدا．

## فصل اول

## معناى لغوى ولايت

پيش از بحتث از معناى اصطلاحى ولايت در نظريه ولايت فقيه و حكومت ولايى، مىبايد به معناى لغوى ولايت بپردازيم و مشخص كنيم، اين وازه
 هسـتند يـا هـماگى تـعابير مـختلف از مـعانى واحـلـى هسـتند（مشـترك معنوى）؟ آيا در اين بحتث عالمان لغت همدا ستانند يا نه؟

1．ولايت از ريشه（او－ل－ی）مشتق شده است．مشتقات اين ماده در
عربى و فارسى كه مورد استعمال فراوان است عبارتند از：ولايت（به كسر واو）، ولايت（به فتح واو）، ولاء（به كسر واو）، ولاء（بـه فـتح واو）، ولىّ،

 ولائى، ولوى و．．．．
 است، به نحوى كه فاصله يا شىء ثالثى در ميان آن دو نباشد لشد．＇از اين معنا مىتوان به نزديكى، قرب و دنو نيز تعبير كرد．مشتقات تو الى، مـتو الى و

1．（الولاء و التوالى ان يحمل شيئان فصاعداً حصولاً ليس بينهما ماليس منها، و يستعار ذلك للقرب．．．）معجم مفردات الالفاظ القرآن، الراغب الاصغهانى．

「. ولايت الهيه از سـويى نـصرت بـماسوى است ' و از سـوى ديخـر
 التعلق است، يعنى در همهٔ مخخلو قاتش جارى است.
 الذين آمنوا.)


كارگزاران عرش الهى در اداره جهان هستند.
 در آراى عرفا، ولايت عامه حداقل به سه معنى استعمال شده است: اول. ولايت عامه، يعنى تولّى و تصدّى بعضى از مردم نسبت بـلى به بعضى ديگر، از اين رو كه گروهى از مردم مىتو انـند مصالح گروه ديگر را تأمين


هم رعايا مسخّر شاه هستند.
دوم. ولايت عامه بـه مـعنى ولايت عــموم مـؤمنين صـالح بـر حسب

1. الفتوحات المكية، الباب الثانى و الخمسون و مائة فى مقام الولاية و اسرارها، ج 14 الاو صص
،•ه، (فان الولاية نصر الولى، اى نصر الناصر....)"


「. الفتوحات المكية، ج ¹4، ص ^•ه.

هـ الفتوحات المكية، الباب الرابع و الخمسون و المائة فى معرفة مـقام الولايـة المـلكية، ج

2. النتوحات المكية، الباب الثالث و الخمسون و مائة، فـى مـعرفة مـقام الولايـة البشـرية و

اسرارها، ج ج

## فصل دوم

## ولايت عرفانى

در سه علم عرفان، فقه و كالام از ولايت بحث مى شو د. معناى اصطلاحى ولايت در اين سه علم مـىبايد مـورد بـحث تـطبيقى قـرار گـيرد. بـحث تشريحى از سه معناى اصطلاحى ولايت عرفانى، ولايت كالامى و ولايت
 عنايت به ابعاد مختلف ولايت در حوز مههاى ياد شده ما ما را در فهم صـا صحيح و دقيق مراد از ولايت در ولايت فقيه و حكومت ولايى يارى كردهه، از بازى


 ا. ولايت از حيث اقسام اولياء بر سه قسم است: ولايت الها الهيه، ولايت

 تعالى ولايتى نيست.


9. رسيدن به مقام قـرب الهـى و وصـول بـه مـرتبةٔ ولايت تـنها بـهـره
 باشند و به جناب حق توجه كامل كرده، از تمامى اغيار حق بريده وانـ باشند و يكسره دل به او سپرده باشند. دشوارى فائز شدن به پشنين مقامى با باعث
 جمال حق.
V . آغـاز ولايت، پـايان سـفر اول مـعنوى است، امـا ولايت را پـايانى
نيست، لذا مراتب اولياء غيرمتناهى است. بـر ايـن اســاس ولايت امـرى
تشكيكى و ذومراتب است.
^. ولايت مـطلقه، رفـيع ترين مـرتبه ولايت بشـرى و از فـروع ولايت


[^1]مراتبشان. ' (االله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور") از آنجا كه قرب امرى اضافى است و دو طرف دارد، وقتى خداوند وند ولى مؤمنين
 سوم. ولايت عامه به معناى ولايت مطلقه.




 بشرى او در اقيانوس ربوبيت حق تعالى مستغرق شود. فناى سالى در در حق موجب مى گردد كه حق تعالى در او تجلى كند و عارف، متخلق دو
 تعينات ربانيّه گردد و به مقام (ابقاءبالحق)" و صححو بعد از مححو نائل گردد.


 النبوة و الرسالة و الولاية، تصحيح سيدجالوال الدين آثتيانى، تهران،
 سيدجلال الدين آشتيانى، ص
 همراه با رسائل قيصرى به تصحيح سيدجلالال الدين آشتيانى متتشر شده استا است، ص 91.
 فصوص الحكم، تحقيق در مباحث ولايت كلية، ص

 قيصرى، شرح فصوص الحكم، الفصل الثانى عشر من المقدمة و فص عـزيرة، تصحيح $\leftarrow$

ذات حـق فـنـى شــده است. ' از ايـنـرو بـا عـين الله مـى بيند، بـا سـمع الله مى شنود، زبان او زبـان خــداست، دست او دست الهـى است و فـعل او فــعلا اله است. او حـق است در صـورت خــلق. لازمـــه وصـول بــه مــام


 دائمى است. دوام ولايت حتى اختصاصى به دنـيا نـيـز نــدارد. ولايت در سراى ديگر - آخرت - نيز استمرار دارد.
「. تيصرى، شرح فصوص الحكـمه، ص





 سألنى اعطيتهه) اصول كافى لـدر كتاب الايمان و الكفر، باب من اذى المسـلمين و احـتقرهم،
حديث ^،ج r، ص








المشاراليه بقوله (و هو الولى الحميده).


 $\leftarrow$

گشته، واجد تمامى انحاء تجليات ذات حق شده، از كليه حدود، مـطلق


الهيه، ولايت تامّه، ولايت عامّه و خلافت كبرى نيز تعبير مى شود. 9. لازمهٔ وصول به مقام ولايت (بويزه ولايت مطلقه) اطلاع از بسيارى حقايق به علم حضورى و ادراى شهودى است. ولى الله به ميزان تقربش بـ به


قصواى غيب وجود مىنگرد.

- (ا. اگرچهه وحى مختص اوليايیى ويزه است، اما به هر ور ولى الله (الهام)

مى شود.
ا ا. از آثار انـفكا كنـايانير ولايت، (اكـرامت) است. كــرامت، نـوعى
 تصرف تكوينى در عالم و آدم را مى دهد. ميزان ولاء تصرف به درجه قرب

ولى بستخى دارد.
Y Yا. سالكى قبل از اتصاف به مقام ولايت، مبدء افعال و صفات خـود
است، اما بعد از اتصاف به مقام ولايت، حق تعالى مبدء افعال و صفات او او
مى شود، چحراكه تمامى جهات بشرى او در مقام قرب مستغرق گشته در




 بعين المشاهدة من منتهى نهاية عرش الشهود الى غاية قصوى غيب الوجود تحت استا

تجلياته الفعلية).


19. مراد از ختم ولايت، ختم زمانى نيست، بلكه از آن، شدت قرب به
 ولى ديگرى نباشد، بلكه كسى است كه به حسب حيطهٔ ولايت و مـرتبهٔ

 تعبير شده است. عارفان شيعه معتقدند امام مهدى (عجل الها تعالى فرجه
الشريف) خاتم الاولياست. '

IV
 ســالكان، مسـتقيماً و بــالاوا اسـطه از خــداونــد ارث مـى برنـد و اسـتغاضه مى كنند.
^1. زمـين هـرگز از وجـود صـاحب ولايت مـطلقه خـالى نـمـى ماند.
صاحب ولايت ممكن است ظاهر و آشكار باشد و ممكن است در كنج

[^2]¢


 دارد، اما نبوت و رسالت منقطع شده است. امتياز انبياء بر يكديگر ناشى از ميزان ولايت آنهاست. چهه بسا ولى عصرى افضل از از انبياى ديگر اعصار


متبوع خود هستند.
ها ا. اگرچهه عصمت، شرط احراز مقام ولايت نيست، امـا عــارفان در
 محمديـه را مظهر اسم اعظم الهمى مى دانند و ايشان را ولى مطلق ملق مى دار انـند.
 ديخــر ســالكان، عــامه نــاميده مــى شود. عــارفان شـيعه ولايت ائـمه

 على الاحتياجات الملكية من السياسات والمعاملات و العبادات، و هى من الامور الكونية









「. رجوع كنيد به سيدحيدر آملى، نص النصوص فى شرح فـصوص الحكــم، ص 19^. آقـا

باطنى معنوى، صاحب تدبير دولت ظاهرى و دنياى مردم نيز مىگردد.

مردم از درك مقام علمى و معنوى اولياى الهـى عاجزند. تعيين اين مـقام رفيع به دست رسول نيز سپرده نشده است، پحرا كه احكام اسـماء الfمى

تعيين مى شود.T

类 米
اكنون با توجه به نكات ياد شده با بصيرت بيشترى مـىتوان بـه ايـن سؤ ال پاسخ داد كه: آيا مراد از ولايت در حكومت ولايّ ولايى و ولايت فقيه،

 ولايت عرفانى را اخلذ كرد و از برخیى ديگر غافل شد؟ و و بالاخره مراد از و

ولايت در حكومت ولايى و و لايت فقيه چییست؟



الَّ انهم بايّ شىء اشتغلو كانوا فيه بالكمال.،



> قيصرى، ص rar_q.




خواهيم كفت.



 تصرف، از تدبير دنيوى مردم نيز غافل نبودهانـد و در عين تو جهه به لاهوت،

 صوفيان باشد زمان نورانى است و آنگاه كه زمان از تــدبير الهـى اوليـا و


 عارفان بر اهل عالم مستولى مى شوند و ولى الله علاوه بر ولايت تكوينى


 مههدى و هادى وى است ای راه جـو آلى الا










 كانت السياسة بيده كان الزمان نورياً و اذا خلا الزمان عن تدبير الهى كانت الظلمة غالبة.)

سوى ديگر از اصول مذهب محسوب مى شوند. بنابراين اعتقاد به امامت

بدون چنين اعتقادى، فرد از دايرهٔ مذهب بيرون است.

 كه، پيامبر اسلام
اول. تلقى و ابلاغ وحى.
دوم. تبيين و تشريح وحى و تفصيل احكام الهى.
 پهارم. رياست عامه و زعامت سياسى مسلمانـانـ پنجم. و ساطت فيض بين آسمان و زمين، ولايت تكوينى. مسلمانان در اين كه حضرت محمد

بو دهاند اتفاق نظر دارند.
4. مى

 معنا كه پيامبر كَ كسى يا كسانى براى تبيين و تشريح معصو مانهٔ وحى و تفصيل احكام الهى

 الرضا(ع)، الجزءالاول)، مشهده،
 |مامت، ص ب4-49.
استاد محمدتقى مصباح يزدى، راهنماشناسى، بخش امامت.

## فصل سوم

ولايت كلامى

در حكومت ولايى و ولايت فقيه، آيا مراد از ولايت، ولايت كالامى است؟


ولايت كالمى نداريم.

ا. ولايت اهل بيت پيامبر عليهم السـالام بـه مـعناى مـحبت و مـودت ايشان، يكى از تعاليم اسلامى است. بـه حكــم صـريح قـر آن، مسـلمانان

 شيعه و سنى همداستانند. به اين نوع از ولايت، ولاء محبت يا يا ولاء قرابت

> گفته مى شو د. 「
r. r. در كلام شيعه، ولايت غالباً به معناى امامت به كار مى رو د. بر اين
 فقهى. بلكه ولايت از اصول مذهب است، نه از فروع اعتقادى و كالامى. توحيد، نبوت و معاد از اصول دين، و امامت و ولايت از يكـ سو و و عدل از از



اول．عصمت، به اين معنى كه در تبيين وحى و تفصيل تعاليم و احكام
الهى عمداً و سهواً خطا نكند.

علم خداداد و موهوبى و لدنّى باشد.

سوم．منصوص، به اين معنى كه تو سط خـد اوند به اين مـد مقام رفيع، نصب
خاص شده، تو سط پيامبر صالحيت تصدى منصب رفيع امامت و ولايت را دارند كه حائز هر سـه شرط ياد شده باشند．＇

امير المؤمنين على بن ابـى طالب（ها

 حسن عسكرى⿻㐅⿳丶⿰丶丶丶⿴囗十
عالم به علم لدنى و غيب هستند.

 مرجع معصوم دينى به حساب مى آيند．پهارده معصوم پس از قرآن كريمّ،





كشفتالصدق．
و از معاصرين به عنوان نمونه رجوع كنيد به استاد جعفر سبحانى، الالهيات على هدى
الكتاب و السنة و العقل. استاد مصباح يزدى، راهنماشناسى.



معين نشده است．رياست دنياى مردم به عهلهء اهل حل و عقد نهاده شده
 نشده است．بحث قضاوت نيز همانند زعامت سياسى است．ارائه شـأن
پنجم نيز در كالام سنت مورد بحث قرار نگرفته است. '

 كلى اسلام است و اين خطوط كلى نـيازمند تـبيين و تشـريح مـعصو مانه است، به اين معنا كه چنين تبيين و تشريحى همتحون تبيين و تشريح پيامبر


 همهٔ آن چیيزى نيست كه به عموم مسلمانان ابـلاغ كرده است، پهرا كه ابـلاغ عمومى تمام آن تعاليم جهانشمول و زمانشمول مدحتاج وقوع ظرف زمانـ انـى مناسب است، از همينرو جزئيات و تفاصيل بسيارى از احكام الهـى در
 تبيين و تشريح معصومانهٔ وحى و تفصيل احكام الهى گشتهاند．اين افراد


در كالم شيعه،（اامام）يا（اولى）ناميده مى شوند．
9．از ديدگاه شيعه، شرايط تصدى منصب امامت و ولايت عبارتند از：



 بحث امامت و بيان دين بعد از پيامبر（ص）، ص AQ＿A9．استاد مصباح، راهـنماشناسى،

بحث امامت．

عالمان دين اولاً تنها براساس متن دين (كتاب خداو بيانات رسول خدا و
 نيست؛ به عبارت ديخر، اعتبار رأى عالم دين (اعم از مفسر و متكلم و فقيه
 كه اين منابع معصوم براى اثبات صحت و و دينى بودن خود مـحتاج استناد بـه غير نيستند. ثانياً عالمان دين بر فـرض عـد التشـان مـعصوم نـيستند و در برداشت و رأى آنان خطا راه دارد (مُخْطىءِي)، حال آن كه در بــيان و رأى
 دين است، حال آن كه اسـتنباط و اجـتهاد عـلما و فـقها بـويزه در مـوارد اختلافى، براساس ظن (ولو ظن معتبر شرعى) دين است.

 گردانند. وظيفهُ عالمان دين، مجتهدان و فقيهان ارجاع فروع به اصـولـول و و

 مختص به دوره و زمان خاص نيست. فـهـم و درك صـحيح ديـن، اقتضا




 پرده برداشتهاند. ${ }^{〔}$ جزئيات اكثر قريب بــه اتـفاق احكـام شـرعى تـو سط
 r. بـ به عنوان نمونه رجوع كنيد به علامئ طباطبايى، على و فلسفئ الهى.

رسولاكرم عَ
 عمل به وصيت جاويد رسولاله دائمى و تلازم قرآن و عترت است. لذا دين بدون تبيين و تفصيل تعاليم و احكام الهمى از سوى كارشناسان معصوم، وحى ناقص است. دين و اتمام نعمت، روزى است كه ولايت عترت طاهره در كـنار كتاب خدا
 اتممت عليكم نعمتى.)"
^. تبيين و تشريح وحى و تفصيل و بيان جزئيات تعاليم و احكام الهى از
 تابعين است، نه از قبيل اجتهاد و اسـتنباط و تـفته مـجتهـدان و فــتيهان و و










1rv_110






كنيد به آيت الهّ محمدرضا مظفر، عقايدالاماميه، ص ل.

و هر ولايت تشريعى نيز مىبايد با تفويض و اذن شارع - يعنى خـداوند

 اعمال نكردهاند و در تبيين و تشريح وحى و تفصيل جزئيات احكام الهى،


 دارند و ناظر بر ارواح و نفوس و قلوب هستند و به اذنا الله و سائط فيض الهمى هستند. ولايت تكوينى يا ولاء تصرف و معنوى، فصل مشترك كار والم شيعى و عرفان است. معجزههاى صاد واده از معصومان، مظهر اين ولايت
 حجت خدا ـ صاحب ولايت معنوى ـ خالى نمى ماند. يكى از از بركات امام غايب(عج) بهرهمندى جهان از ولايت معنوى ايشان است. ولايت معنوى از مسايل اعتقادى است اما از اركان تشيع به حساب نمى آليّ آيد و از موارد
اختلاف تشيع و تسنن نيز شمرده نمى شود.「

قضاوت در مرافعات مسلمين را به عهله داشته است. شيعه معتقد است كه پس از رسولا كرم جانب خداوند منصوب شدهاند و اطاعت از ايشان بـه عـنو ان (اولى امـر مسلمين") واجب است. ولايت قضايى و ولايت زعامت از شـئون ولايت

ا. رجوع كنيد به آيت النه محمد مؤمن قمى، مقالةٔ ولاية الولى المعصوم (ع)، دومين كنگره جهانى امام رضاع(ع)،

 تفصيل و بيان جزئيات تعاليم دين بيش از صدبرابر حـجم قـرآن كـريم و فرمايشات رسول اكرم


 شرايط مختلف زمانى ـ مكانى همـچون بيان ايشان، قابل اعتنا ست و اعتقاد
 اقتدا مى شو د و به عمل او تأسى مى گردد. ا1. در ولايت دو تقسيم مـهـم مـطرح است. يكـى تـتسيم ولايت بــ ولايت ذاتى و ولايت غيرى و ديگرى تقسيم ولايت به ولايت تكوينى و
 را بالذات واجد است و ناشى از نفس خود ولىّ مى باشد. ولايت غيرى،
 تفويض شده است. ولايت تكوينى يعنى تصرف و تدبير در خلقت و حيات كائنات. ايجاد مو جودات، ناشى از ولايت تكوينى است. ولايت تشريعى يعنى ولايتى كـي

 احديت است. خداوند تبارك و تعالى صاحب ولايت تكوينى ذلى اتى استى است،

1. روايات ائمه (ع) دربارة فروع فتهى در دو مجموعئ ذيل جمعآورى شده است:
شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، • •ج ( تصحيح مؤ سسه آل البيت).

 رجوع كنيد به علامهٔ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، • •1جلد.

عنوان متمم نبوت وكارشناسى معصو مانئ دين، و تحويل آن بـه تكـليف حكومت از نظر اسلام، تنزل مسئلةٔ رفيع امامت به مسئلهُ حكومت دنئ دنيوى است.
ها ا. اختلاف اصلى شيعه و سنى در مسئلئ امامت و ولايت، در مورد پيشواى معصومى است كه پس از پيامبر معالم دين را بايد از او اخذ كرد و تبيين و تفصيل او از وحى و احكام الهى، متن دين محسوب می می شود. اين

 اهل حل و عقد انتخاب مى شود؟ بحثى تاريخى است. ' شيعه معتقد است

 پيامبر تكليف پس از خود را تعيين نكرده است و مسئله را به انتخاب اهل اهل















 عمومى براى حغظ مواريث معنوى يعنى توحيد، معارف الهمى و ضوابط



 مشورت كرد، بنابراين احكام قضايى و سياسى ايشان غير از ابـلاغ وحى يا تبيين وحى است.


 امامت است ما هرگز نبايل چجنين اشتباهى را مرتكب شويم كه تا مسـئلئ امامت در شيعه مطرح شد، بخوييم يعنى مسئلهُ حكومت.)" ( متكلمين هم گاهى چچنين اشتباهى را مرتكب مى شوند. امروز اين اشتباه

 كرد.)"واضح است كهـ بـا وجـو خودبهخود از آن او ست. اما غفلت از نكتهٔ اساسى در امامت و و ولايت به




V. V. .



## فصل چهارم

## ولايت فقهى

ا. ولايت از ديرباز در فقه مطرح بوده وقدمتى بــه قـدمت فــه دارد. ولايت شرعى يكى از (افروع فتهى) است، نـه از اصـول اعـتقادى يـا از از اركان تشيع.
r. مباحث فقهى در عامترين تقسيم بـه عـبادات و مـعامـلات تـتسيم
 معاملات نيز در كـلىترين تـقسيم بـه عـقود، ايـقاعات و احكـام تـقسيم مى شوند. ' عقد انشاء مبتنى بر رضايت طرفين است از قبيل بيع و نكاح. ايقاع، انشاء يک جانبه است و به رضايت طرف مقابل بستگى ندارد، از از قبيل طلاق. (احكم)" جعل شرعى است كه نه عقد است نه ايقاع. ولايت از
(احكام) است نه از عقود و ايقاعات.
r. مى شود. احكام شرعيه بر دو قسم است: احكام تكليفى و احكام وضعى.
 عبارت است از وجوب و حرمت. احكام تكليفى غير الزامى استحباب و كراهت و اباحه است. احكام وضعى آن دسته احكام شرعى هستند كه در

امام معصوم مبسوط اليد سالبه به انتغاء موضوع است ' و از مسائل با ارزش تاريخى به حساب مى آيل، هرچحند زير پا گذاشتن ديــا

زمينه خسارات جبر اننایذيرى به جهان اسانلام وارد كرده است.
ضمناً درباره تكليف حكومت در زمان غيبت مـعصوم در عــلم كـالام


نگغتهاند.
اكنون پس از آشنايیى با ابعاد مختلف ولايت كالامى با بصيرت بيشترى

 شرط غيرقابل تفكيكـ ولايت كلامى يعنى، عصمت چــهـ بـايد كـرد؟ آيـا مىتوان در آثار و لوازم ولايت كلامى قائل به تبعيض شد بـ به اين معنى كه بعضى را پذيرفت و از بعضى اغماض كرد مسئلهاى فقهى يا كلامى است؟ لوازم و آثار كلامى بو دن مسئله (علاوه بر اين كه ولايت در ولايت فقيه به معناى ولايت كلامى است يا نه) پیيست؟

هستند كه از سوى عقلا از حيث عاقل بودنشان به رسميت شناخته شده است. اين قراردادهاى عقلايى مبناى نظم اجتماعى مـحسوب مـى شـو

 جمله امور اعتبارى است نه حقيقى. 'ولايت از اعتباريات عقلايى مورد امضاى شرع است. پس ولايت از احكام امضايى است نـه تـأ سيسى، از احكام تشريعى است نه تكوينى.
9. ولايت فقهى (كه از آن به ولايت شرعى نيز تعبير مى شود) يـعنـى تصدى، تصرف و قيام به شئون غير. 「اين معنى همان معناى پجهارم است كه در معانى لغوى ولايت گذ شت (تصدى امر، تسلط، سيطره، سلطنت و امارت). بنابراين ولايت فقهى معناى جديدى غيلى غير از معناى لغوى ولايت نيست، پس اين وازه حقيقت شرعيه يا حتى حقيقت متشرعيه نيز ندارد. اما مانند بسيارى از وازهههاى ديگر فقهى در مو اردى اخصص از معناى لغوى استعمال مى شود. به عبارت ديگر (امستعمل فيه) فقهى وري ولايت، اضيق از از ازي (مو ضوعله) لغوى آن است. دقت و نكـته سنجى فـقيهان در كـاربردهاى مختلف فقهى اضافه كردن بعضى قيدها را در مـقام اسـتعمال لازم كـرده است. نزديكترين وازْها به ولايت فـتهى عـبارتند از سـيطره، سـلطنت، ملوكيت و استيلا. ولايت و ملكيت با هم قابل مقايسهاند. ملكيت سلطنت ولانـ





 اجمالاً فى النفس و المال و بيان مراتبهم فى الولاية.

آنها تكليف نـيست (هـرچــند آثـار تكـليفى دارنــد). طـهارت، نـجاست، حجيت، قضاوت، نيابت، وصـايت، حـريت، رقـيت، زوجـيت، سـبـبيت، شرطيت، مانعيت، صحت و فساد از احكام وضعى محسوب مى شوند. ولايت يكى از احكام وضعى است


 قابل انتقال است نه قابل توريث. ملكيت، شفعه، خيار و حضانت از از حقوق

وضعيه محسوب مى شوند. ولايت از احكام است نه از حقوق.



I. براى آشنايى با احكام وضعى مراجعه كنيد به ملامحمدكاظم خراسـانى، كــفايةالاصــول،







 سيدمحمد آل بحرالعلوم (مצY|قاق) رسالةفى الفرق بين الحق و الحكم، بلغة الفقيه، ج ا، ال،





الفقيه، رسالة فى الولايات، ج r، ص TII.

احسن است و بدون آن جامعهُ انسـانى سـامان نـمى يابد. از آنـجا كــه در جامعه افرادى هستند كـه قـادر بـه تـصدى و اداره اما امـور خــو د نـيستنـد و صلاحيت تدبير شئون خود را نـدارنــد، و در مـقابل در مـوارد ضـعف و و
 توانايى اداره و تدبير امور ايشان هستند، شارع حكيم، آن افـراد نــاتوانـ،


 مطلوب اجتماعى است. ه. لوازم ولايت
اول. در حوزهُ ولايت، عدم تساوى حاكم است، يعنى همهٔ افراد در آن حوزه در بعضى از شئون يا در تمامى شئون همسان نـيستـند. اعـتقاد بــهـ

شرعى در تضاد است.

دوم. لازمهٔ عدم برابرى انسانها در حوزهء ولايت، وجـود افرادى است



فقهى، بـه رسميت شناختن حق ويزه و امتياز شرعى اولياست.
 است كه در شأنى از شئون خود يا در تمام شئونشان ناتو ان ان از تصدى انـا امور خود و فاقد اهليت تدبير هستند و به نـحوى از انحاء در اداره امور خــو ا. ال، جمله رجوع كنيد به آيت الله سيدمحمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، رسالة فى الولايـات،

بر اشيا است و ولايت سلطنت بر اشخاص. آنچچنان كه تمام شئون شـىء
تحت مالكيت، در يد مالى است، تمام شئون موّلىن عليه نيز در يد تصرف نـئ ولى است.
V. در ولايت فـقهى پـهـار طـرف قـابل مشـاهلده است. ايـن جـوانب

شرعى محقق نمى شود. اين اركان عبارتند از:
اول. جاعل ولايت. از آنجا كه ولايت حكم آركان وضعى است و و هر حكمى
محتاج جعل و وضع است، ولايت نيز نيازمند جاعل است. جاعلـ اسل ولا ولايت،
شارع مقدس است.

دوم. ولىّ. فــردى كــه از جـانب جــاعل ولايت (شـارع) ولايت يـعنى
تصرف، تصدى و قيام به شئون غير به او تفويض شده (اولىّ) نام دارد و
جمع آن (اولياء) است.
سوم. مولّى عليه. افرادى كه شـرعاً نـانوان از تـصدى امـور خـود شان
 تفويض شده است و تحت ولايت هستند (امولّى عليهم)" خو انده مى شوند.

تصرف است و ولىّ از جانب شارع حق تصرف و تدبير امور مولّلنعليهم را
دارد.
^. فلسفهٔ جعل ولايت. از آنجا كه شارع مقدس حكـيم است، تـمامى
افعال و تشريعات او مبتنى بر حكمت بالغه است. هم كائنات و هم دين بـر بر
طبق (انظام احسن) طراحى و تدبير شدهاند. جعل ولايت نيز لازمهٔ نـظام
 آنتهى بدست آمدهاند، و وجه صحت آنها از صدق تطان اريبق آنها بر ولايتهاى مختلف شرعى
آشكار مى شود.
شرعى نمى تواند متو جه يک امر اعتبارى شود.

نشده بود. اما در ابواب مخختلف فقهى، مسـائل ولايت شـرعى و احكـــلـام مختلف آن مو رد بحث قرار گرفته بود. در يكى دو قرن اخير كه از جانب فقيهان به (قو اعد فقهى)" عنايت بيشترى مبذول شده، ولايت ريت شرعى نيز



 اول. اولياء ميت، وارثان نسبى يا سببى وى هستند و ولا يتشان بـا به تر تي تيب







 ص9へ_r.






 آيت الله خويى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ج .

محجور محسوب مى شوند. بنابراين لازمهٔ غيرقابل انفكاك ولايت فقهى، محجوريت است. مولّى عليهم كسانى هستند كه در حوزهة ولايت شـرعاً محجور هستند. اگر مولّى عليهم رشيد بو دند و شر شرعاً قادر بر تصدى امور

خود بودند تحت ولايت قرار نمىگرفتند.

- ا. احكام ولايت

اول. ولايت از سوى شارع جعل مى شود، و نصب و عزل ولى ولى به دست
جاعل است. مولى عليه هرگز در نصب و عزل ولى شرعى
 اولياى شرعى فراتر از صلاحيت مولّلنعليهم است. سپردن نصب و عزل


دوم. مولّى عليهم حق دخالت در إعمال ولايت يا نظارت بر آعمال ولى مـى شرعى را ندارند. مشاركت در تدبير و نظارت بر عملكرد، لازمـــٔـ رشـيد


فاقد اهليّت تصرف در امور خود شناخته شده است. سوم. ولى فرد است نه نهاد. به عبارت ديگر ولى شخص نه شخصيت حقوقى. ولايت شرعى حكمى است كه از جانب شارع بـر اشخاص داراى عنوان و شرايط خاص جعل شده شـو است. مولّى عليهم نـيز اشخاص هستند نه جامعه و مـجتمع اعـتبارى. بـه عـبارت ديگـر تـحت ولايت، تکتک افراد هستند. پراكه تكليف اطاعت مولى عليهم از ولى






مصلحت مولّمن عليهم است و در او امانت و وثاقت شرط است. بنابرايـن قيمومت يكى از ولايتهاى شرعى است.
ششم. واقف مىتو اند فردى را به عنوان ((توليت) و وقف و فرد ديخرى را
 شرط است. بر متولى واجب نيست تولى وقف را بيذيرد. بدون قبول وى، وقف در حكم اوقـاف بــدون مـتولى مـنصوب قـلمداد مـى شود. قـلمرو اختيارات متولى وقف، تو سط واقف مشخص مى شود. در صورت عــدم تعيين قلمرو اختيارات متولى وقف از سوى واقف، به رو ال متعارف عممل مى شود. متولى وقف حق تفويض توليت را به غير ندارد، امـا مـى توانــد


 متولى در تصرفاتش مستقل است و اذن ناظر در صحت و نـفـ اسوذ آن معتبر نيست، تنها اطالعش لازم است. اما در نظارت استصوابى تصرف مـتولى نـى بدون اذن و تصويب ناظر جايز نيست. هفتم. ولايت حاكم. در صورت فقدان پِ پـ

 نيست، يعنى در (امور حسبيهه)، فقيه عادل مجاز بـه تصرف است استـ بعضى از



( انتهاى ج دوم كتاب النكاح).



دوم. پسر بزرگتر در ادا كردن نماز و روزهههاى فوت شدهُ پدر مرحومش
(وولايت) دارد و قضاى آنها بالمباشرة يا بالتسبيب بر عهـدهُ وعى است. سوم. چدر و جد پدرى اولياء فرزندان صغير، سفيه و مجنون خار خود هستند،


 نيست، بلكه عدم مفسده كافى است (هرچند استد احتياط در رعايت مصلحت ايشان است) در ولايت پلر و جـ پدرى عدالت ايشان لازم نيست. اولياءِ

 شده اذن اطفال معتبر نيست.
پهارم. وارثان مقتول بر طبق طبقات ارث، اولياء خون مقتول هستند.
ولّيّ دم در قصاص يا اخخذ ديه يا عفو جانى (ولايت) دارد.
پنجم. وصى (موصى اليه) كه از سوى موصي (وصـيتكنـنده) نـصب
شده است، در حدو د تعيين شده در متن وصيتنامه (اولايت) دارد. وصيّ

 اختيارات (ولىّ) است، با اين تفاوت كه صحت تـصرفات ووى مـنوط بـه
(. سيديزدى، العروةالوثقى، كتاب الصلوة، فصل فى قضاء الولى، ج (، ص VA. امام خمينى،


فی شرح العروة الوثقى، كتاب الصلوة، جا جا





اما مرد بر همسر خود ولايت ندارد.

از سوى ديگر چون بين عبيد و اماء و مولى رابطهُ مالكيت برقرار است

اقسام ولايت ذكر نكرديم.

Tا. تقسيمات مختلف ولايتهاى شرعى. ولايتهاى شرعى از حـيثيتهاى
مختلف قابل تقسيم است:

اول. ولايت شرعى، يا قهرى است يا اختيارى. در هر دو قسم ولايت،
رضايت مولّمن عليهم شرط نيست. اما در ولايت قهرى، رضايت ولى ولى هـم شرط نيست. ولايت پدر و جد پدرى، اولياء ميت، اولياء دم، ولايت ولد اكبر در فوائت والد، و ولايت فقيه، موارد مختلف ولايت ولايت قهرى هستند كه نه رضايت ولى شرط است نـه رضـايت مـولّلنعليهـم. در ولايت قـهرى،


> استعفا دارند.

اما در ولايت اختيارى، پذيرش و اختيار ولى (نه پذيرش مولّى عليهـم)
 يكى از مسلمانان جعل مى شود. وصايت و و وقف از مـصاديق ولايـتهاى
اختيارى محسوب مى شوند.
 خاصه، ولايت به مولّى عليهم خاصى منحصر است. اما در ولايت عايت عامه،


[^3]ديخر فقيهان را حتى در امور حسبيه فاقد ولايت شرعى دانسته، تنها بـه
 فقيه منوط به غبطه و صالح مولّمن عليهم يا محجورين است. در صـورت


 (بويزه ولايت بر غيّب و قصّر) است. اگرجهه جواز تصرف فقيه در امـور حسبيه اجمماعى است اما اين كه اين تصرف ناشى از ولايت فـقيه بـاشـ الـا اجماعى نيست. مراد از ولايت فقيه در امور حسبيه، ولايت شرعى و فقهى الـا است و لازمةٔ لاينغك آن محجوريت مولى عليهم است.
لازم به ذكر است كه در فقه شيعه زن از حيث الا
 (يا جد پدرى) لازم است، اما نڭاح بدون اذن خود دخــتر قـطعاً صـحـيح نيست، ُبعلاوه اگرچهـ اطاعت زن از از شوهر در امور زناشويى لازم است،
r.











شده است.


عمل مى شود و متولى در حد متعارف بر همأ شـئون مـولى عليه ولايت دارد. ' (اصطالح ولايت مطلقه و مقيده در ولايتهاى اختيارى با اصطلاح مطلقه و مقيده در ولايت فقيه كه ولايتى قهرى است متغاوت است. شرح تفصيلى اصطلاح اخير در جاى خود خواهد آمد.
پنجم. ولايت يا استقلاليه است يا اذنيه. در ولايت اسـتقلاليه، ولى در
اعمال ولايت مستقل است و اعمال ولايت او منوط بـه تصويب و رضايت ولايت ونا و اذن كسى نيست. مانند ولايت پدر و جد پـدرى بر امو ر كو دكان و ولايت
 رضايت غير است. توليت وقف در صورت پيشبينى نظارت استصوابى

در متن وقفنامه، از مصاديق ولايت اذنيه به حساب میى آيد.

بالاستقالل اعمال ولايت مىكنند و در صـورت تـزاحـم تـــدم بـا اعـا اعـمال

 اكبر، وقف، وصايت و قيمومت غالباً ولى واحد است است در ولايت فقيه بر امور حسبيه غالباً اولياء متعدد است.
هنتم. ولايت شرعى يا بر امور اموات است يا بر شـئون احـياء. ولايت
 امور اموات) است. ولايت پــدر و جــــ پــدرى و قـيمومت از قســم اخـــير (ولايت بر شئون احياء) است. ولايت فقيه در امور حسبيه هر دو قسم را






ولايت خاصه هستند. پلد و جلد پدرى تنها نسبت به فـرزندان صـغير يـا مدجنون يا سفيه خود ولايت دارند. اولياء دم تنها بر جانى، ولا ولايت دلا دارند
 فقيه در خارج از امور حسبيه در صورت اثبات، عامه است، يـعنـى هـمـه


عليهـم ايشان محسوب مى شوند. '

سوم. ولايت نسبت به شئون مولّىعليهم يا خاصه است يا يا عامت اسامه. (بنابراين ولايت خاصه و عامه دو اصطالح دارد) اگر ولايت همهُ شئون مولّمى عليهم
 شئون مولّمن عليهم باشد، ولايت خاصه خلا خواهد اهد بود. ولايت ولدا ولد اكبر خاصه است زيرا تنها شامل نماز و روزه فائتهٔ ميت مىگردد و و ديگر شئون او را وا

 در امور حسبيه نيز عامه است. تهارم. ولايت يا مطلقه است يا مقيده. در ولايـتهاى اخـتيارى از قـبيل
 باشد، ولايت مقيده خو اهلد بود، (ولايت مقيده مىتو اند اند از حيث شيث شـئون

 در صو رتى كه در و قف يا وصيت حد و مرز قيمومت و توليت مشــتـص نشده باشد، ولايت مطلقه خواهد بود. در و ولايت مطلقه بر حسب متعارف ور ور وـي



اصل عمل مى شود كه شارع مقدس، فرد را در آن مورد ممنوع از تصدى شئون خود تشخيص داده بـاشد. فـايدهُ تـأسيس اصـل ايـن است كــه در مواردى كه دليل قاصر باشد و در تحقق ولايت در آن مورد شك داده داشـته
 بنابر اين، اصل، عدم مححجوريت انسانهاست، يعنى همهٔ آدميان حا كم بر سـرنو شت خـويش هسـتند و ايـن مـحجوريت است كـه دليـل مـعتبر مى خو اهد نه اين كه رشيد بودن محتاج اثبات باشد. نخستين فقيهى كه اصل عــدم ولايت را مـطرح كـرده است، مـرحـوم آيتالله شيخ جعفر كاشف الغطاء فقيه بزرگ آغاز عـصر قـاجارى است.

پس از وى اين اصل همواره مورد تمسک فقيهان بوده است.
 خارج شده است، چون دليل معتبر فقهى بر تکتی اين موارد اقامه شده است. ولايت فقيه فراتر از امور حسبيه (كه از آن به ولايت سياس اسى فقيه يا ولايت عامه فقيه يا ولايت مطلقهٔ فقيه تعبير مى شود) مورد بحث است است، در صورتى كه ادلئ عقلى يا ادلئ نقلى (قرآنى، روايى، اجماعلى آلى دا را در اين

 به اصل عدم ولايت تمسك مى شود.

## 类 米

با توجه به نكات فوق، بصيرت بيشترى براى پاسخڭگويى به سؤ الات


1. شيخ جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، ص rvr (جاپ سنگى). شيخ اعظم



شامل مى شود. يعنى امور حسبيه مىتواند هم امور اموات و هم شـئون احياء را دربرگيرد.
هشتم. ولايت شرعى از حيث دوام بر دو قسم است يا دائـمى است يــا موقت. مراد از ولايت دائمى بقاء ولايت در طول حيات مولّى عليه است.

 فرزندان سفيه و ديوانهم. مراد از ولايت موقت، اتمام ولايت با رشيد شدن
 رشيد شدن از تحت ولايت و قيمومت خارج شده عهـهددار تصلى امور

خو يش مى شوند.
نهـم. ولايـت يا بر اشخاص است يـت يا بر اشياء. ولايـت بر اشياء تولى نـام دارد و تنها در و قف متصور است. بقيئ انواع ولايت، ولايت بر بر اشخاص الاي

است. ولايت فقيه در امور حسبيه هم بر اشخاص است هـ هم اسم بر اشياء.
 كه هيتجك بر ديخرى ولايت ندارد و هركس متصدى امور خود است و و ديگران حق دخالت در سرنو شت و شـئون او را نـدارنــــ هـر فـر فـردى در
 در امو ال خود تصرف كند، با چهه كسى ازدواج نمايد يا اصولا الاً ازدو اج كند




 پيدا كند، محتاج دليل معتبر شرعى است. يعنى تنها در جايى خـي خلاف اين

## فصل پنجمم

## ولايت در قرآن

## النبيُّ أَوْلى بالمؤ منينَ مِنْ انَفُسِهِمْ

احزاب / 9

قـرآن كـريم سـنگگ اول بــناى تـفكر و مـعارف اســامى است. در عـلوم اسلامى، ناسازگارى هر مسئله و انديشهاى با مبانى قر آنى، آن مسـئله و


 قاعده مـالى اعتبار تمامى مسائل علوم و معارف اسلامى است. آنجپه با
 عام نمى يابد و اگر ندانسته مسئلهاى ناسازگار بار با مححورهاى اسلامى، اذن دخول يافته باشد بـا اصـل اصـيل (الزوم عــرضه بـر قـرآنـ)





مطلقهٔ فقيه يا حكومت ولايى پحيست؟ آيا فقيه در نظريه حكومت ولايى ولايت شرعى دارد يا نه؟ آيا مىتوان كفت مراد از ولايت در نـظريه يـا يـاد شده ولايت كلامى يا عرفانى است؟ اصولاً مسئله ولايت فقيه فقهى است
 مقام اثبات ولايت كلامى و عرفانى وى؟ آيا بين ولايت فقيه و ولايت فقهى

سنخيت نيست؟

وِلايت (به كسر واو) در قرآن كريم مطلقاً استعمال نشده است.




 اعراض كردن، دور شدن و سر باز زدن، و پس از آن از وَلّى





شده تا سيماى كامل ولايت قرآنى در حذّ وسع بشرى تر سيم شود انـ
 بدون فاصله بين دو شىء است كه موجب نوعى حق تصرف و مـالكيت

 مى گردد. حيثيت قرب و اولويت مـىتوانــد از حـيث مـودّت و و مـحـبت و و


 از حيث تدبير و تصرف در غير باشد، (اولايت تدبيرى)، يا از حيث نسب

اصالت و بالندگى برخو ردارند. شيوههاى تدبر و رجوع و استفاده از تعاليم
 هستيم. با توجه به طرح گستردهٔ مسئلهُ ولايت در علوم اسالمى از قبيل عرفان، كالام و فقه، و تغاوت منظر جلدى عارفان، متكلمان و فقيهان در بيان مراد اصطلاحى ولايت، براى درك صحيحتر معناى ولايت و احكام آن به قرآن


 عصر غيبت معصوم، ولايت بر حوزهُ عمومى، مستند قرآنى دارد؟
 شده است. خانوادهٔ ولايت از كلمات كثير الاستعمال قرآنى محسوب
 ץ
 مزيد (•r مورد از باب تفعيل و V9 مورد از باب تفعّل) استعمال
 (مُولَّى) " همگى در قالب ثلاثى مجرّد (صفت مشبههه، صفت افعل،

 واو، 「 مورد)، والى 「 (ا مورد) (در قالب مفرد، جمع و مضاف). وازءه




خداوند اين دو آيه است: (ام اتّخذوا من دونــه اوليـاء فــالله هـو الولى")'، ("مالكم من دونه من ولى ولاشفيع.)" مراد از ولايت تشريعى، هدايت، ارشاد، تـوفيق، تشـريع شـريعت، و و






 النصير).^ او تنها ولى است، جز او او كسى ولىّ واقـعى نـيست، (افــاله هـو

 آخرت هردو تـحت ولايت او ست، در هـردو سـرا مــبّر واقـعى، نــاصر

ا. سوره شورى، آيهٔ ه، (آيا (مشركان) غـير خــدا را بـه عـنوان اوليـاء بـرگرفتند، حـال آن كـه
خداوند تنها ولِّنَ است.")



٪.





-1. اـ سورة نساء، آيه ه4.

باشد به نحوى كه بين ميت و ولىّ او در ارث، فاصلى نباشد. +



 خدإرستى است. از آن سو قرآن كريم از نوعى ولايت منغى نيز بشدّت


 باشد.
ه. ولايت ايـجابى در قرآن كريم از حيث اقسام صاحبان ولايت به سه
 مَلَكى (و لايت فرشتگان بر آدميان)، و ولايت بشرى (ولايت آدميان). 9. مهمترين ولايت ايجابى در قرآن كريم، ولايت خدا ونـا وند تعالى است است.
 خداوند تعالى صاحب دو گونه ولايت است: ولايت تكوينى يا حـقيقى،




 ص
「. رجوع كنيد به ولاءها و ولايتها، مجموعئ آثار استاد شهيد مطهرى، ج


مشغولند. ' ولايت فرشتگان مختص پرهيزكاران است. (ان الذين قالو ربنّا



فرشتگان به مسلمين در جنگگ بدر از بركات همين ولايت است.
 است: قسم اول. ولايت خاص رسول اكرم
 اولياى دم، اولياى صغار و اولياى ارث. قسم سوم. ولايت عامهٔ مؤمنين و
 Q. قرآن كريم در آيات متعددى ولايت رسول اكرم حضرت محمدبن
 ولايت تشريعى تبعى است (ولايت تشريعي اصلى مختص خدا راوند است)

 كريم ولايت تدبير و تصرّف و ولايت مودّت و محبت است و و از ولايت نصرت نبى عَ

شئون امت جهت سوق ايشان به سوى خدا ولايت دوا دارد.
اولين و مهمترين مستند قرآنى ولايت نبوى آيــُ شـريفهُ (النـبىى آوْلىن








حقيقى و محبوب اصلى او ست: (انت وليّى فـى الدنـيـا و الآخــرة).' ' جـز

 محزونند نه از آينده ترسان، به رضاى دو ست راضى اند اند. (الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يـحزنون" " كـافران و ظـالمان در دنـيا و آخـرت از از

 خداوند مولاى حقيقى است و ولايتهاى ديگر به تبع و به اذن او ست. كسى ونى

> بر خداوند ولايت ندارد. (ولم يكن له ولكّ من الذّل و كبّره تكبيراً)"٪


نصرت و ولايت محبت است.

V


 ملانككه مسدّدين در دنيا و آخرت به تسديد و تـأييد مـؤمنان و صـالحان

ا. سورة يوسف، آيه 1.1. 1. r. سورة انفال، آيه آبهـ،「.

 نمىيابند.
9. سورةٔ محمّد،، آيه \1ا، (بهه راستى كه كافران مولايیى ندارند.)


آياته و يزكيّهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة)"
"(التبيّن للناس ما نزّل اليهمم")
"(انكى لتهلى الى صراط مستقيم")
مستندات قرآنى قضاوت و حكومت رسول اكرم (ص )آيات ذيل است:

 بعيداً"
(افلا و ربّك لايئمنون حتى يححّموك فيما شجر بينهم ثم لايـجدو ا فى
انفسهم حرجاً ممّا قضيت و يسلّموا تسليماً)
" ${ }^{4}$




مى آموزد..)

است، روشن كِنى."











بالمؤمنين من انفسهم") ' است. پيامبر از مؤمنين بـه خـو دشان سـزاوارتـر است. مراد از اين اولويت و سزاوارى همان (ولايت) است. پشراكه مقوّم ولايت همين تقدم و اولويت و سزاو ارى بود. ${ }^{\text {ا }}$ اون ولايت ولايت و اولويت مطلق است و همهٔ امـور شـخصى و اجـتماعى، دنـيوى و اخــروى، تكــوينى و


 غير از نبوت است، ${ }^{\text { }}$
 ســياسى است. ولايت نــبوى (اولويت مـورد اشـاره آيـه) بـرخــــاسته از مجموعئ صفات و سجاياى رسولا الله مناصب ايشان (از قبيل امارت و زعــامت) دانسـتن قـولى بــدون دليـل و تخصيص بلدون قرينه است.
دومين مستند قرآنى ولايت نبوى آيئ شريفه (اانما وليكم الله و رسوله و
 مختلف ولايت نبوى در ديگر آيات قرآن كريم بدون استع انـمال لفظ ولايت و مشتقات آن مطرح شده است. از جمله مستندات قرآنى ابـلاغ وحى و


ذيل است:
(القد منّ الهه على المؤمنين اذبعث فيهم رسولاً من انفسهم يتلوا عليهم

ا. سورة احزاب، آيه 9.
r.

٪
ه. سورة مائده، آيه هD.


 كرده و طالوت را نيز ملِكى منصوب از جانب خداونـد (بدون نبوت) ذـر كر كرده است.
ا ا. قرآن كريم غير ازو لايت نبوى، تنها يك ولايت خاص بشرى ديگر
را پذيرفته است. قـرآن كـريم صـاحب ايـن ولايت را بـا صـا صـت وت و اشـا مشخص كرده و به نامش تصريح نكرده است:



> الغالبون)..

اين آيات ولايت را در خداوند، رسـول و مـؤمنان نـمازگزارى كـهـ در
هنگام ركوع صدقه مى دهد، منحصر كرده است.


(1. به عنوان نمونه رجوع كنيد به تغسير تبيان شيخ طـوسى، مجمع البـيـان طبرسى، المـيزان

 داورى كن."

سورةٔ نمل.

يوسف.



مؤمنان را بپذيرند [بدانند كه] حزب خدا پيروز است.]
(الاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قديعلم اله الذين يتسلّلون منكم لو اذاً فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تـصيبهم فـتنة او يصيبهم عذاب اليم"" (يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الر سول و اولى الامر منكم فان تنازعتم فی شىء فردّوه الى الله و الرسول ان كنتم تـومنون بـالهـو و و بـاليوم الآخر.|"

- ا. در قرآن كريم در مورد هيتج يك از انبيا ديگر از وازهُ (وولايت)" و مشتقات آن استفاده نشده است. قرآن خبر مـى دهد كــه ابـراهـيم خــليل
 ابراهيم ربّه بكلمات فاتمهنّ قال انى جاعلى للناس اماماً قال و من ذريّتى
 فراتر از زعامت سياسى و امارت دنيوى است. بَ به اجماع قاطبهُ مفسران شيعه به دليل ذيل آيه (لاينال عهلى الظالمين) لازمهٔ احراز امامت مورد

↔ پیون با او در كارى جامع همداستان شدند [به جايى ] نمى روند مگر آن كه از او اجـازه
". ..... بيرند











مسائل هغتگانئ امامت قرآنى.

و مستند آن، روايات معتبر پيامبر

" (يا ايها الذين آمنوا اطيعو الله و اطيعو الرسول و اولى الامر الامر منكم؟")

 اطاعت رسول قيد و شرطى نيست. بلكه اين اطلاق آبى از تقييد است. در قـرآن كـريم



 مطلقهٔ مو رد بحث آيه، عصمت اولى الامر است. پشرا كه اطاعت مطلقه از از
 مانع از ارتكاب خططا، و امر به اطاعت مطلقه از جايز الخطا، قبيح است. بنابراين براساس استدلال ياد شده، قاطبهُ مغسران شيعه اولى الامر قرآنى
را ائمه معصومين (ع) مى دانند.

「 أ. در قرآن كريم از ولايت سه صنف خاص فقهى، سخن به ميان آمده
است: ولىّ دم، ولىّ صغار، ولىّ ارثـهـ

1. ارجوع كنيد به اصول كافى، كتاب الحجة، ج ج



اولى الامر كما اعتبر فى جانب رسول الله (ص) من غير فرق.)
 لك علم فلاتطهمهما.
هـ به عنوان نمونه رجوع كنيد به تبيان شيخ طوسى. تفسير ابـوا الفـتح رازى. مـجـمع البـيان

بسيارى از مغسران اهل سنت به اين مهم تصريح كردهاند.


 خــداونـــد بــرمىگردد، ولايت بــالاصالة از آن خــداونــد و بـالتبع از آن رسول الله
 صفات على












تفسير كشاف زمخشرى و...







در طلاق صغيره (و مانند آن) از وللّ نكاح به عنوان (الذى بيده عقدة النكاح" ياد شده است.'
در يكى از ضربالمثلهاى قرآنى از (ابكمم لايقدر على شى آلى و هو هوَلْ
 است. سوم. ولىّ ارث. در قرآن كريم از وارثين ميت يعنى فرزندان، والدين،
 جعلنا موالى مماترك الو الدان و الاقربون والذين عقدت ايـمانكم فآتـوهم نصيبهم") در قصئ حضرت زكريا از عموها و عموزادهها بـه عنوان (اموالى") و از
ذريّه و فرزند به عنوان (ولكّ") ياد شده است.





مجمعحالبيان ذيل آيه YAT سورة بقره.







او را مقبول بگرد دان."



اول. ولىّ دم. اگر نفس محترمهاى به ناحق كشته شود، وارثان او اولياى دم او محسوب شده، حق قصاص جانى يا اخذل ديه يا عفو او را خواهند داشت:
(او لاتقتلوا النغس التى حرم الهه الا بالحقّ و من قتل مظلوماً فقد جـعلنا لوليّه سلطانا)"

 نمايد. اگر مديون، سفيه (مجنون) يا ضعيف (صغير يا پير مغرط) يا ناتو اتو ان





 جمله اين كه مراد از اولى الامر علماى دين از از قبيل فقها و متكلمانمان باشند، را با اسـا استدلالال
مردود شمرده است. (الميزان، ج ه، ص سَب)







 استعمال شده است.
 معينى داشت آن را بنويسيد و بايد نويسندهاى در ميان شما عادلانه آن را بنويسل.... و اگر

غيرمعصومين يا در عصر غيبتِ معصوم، همگان برابرند.
 منجر مى شود. در درجأ دوم به نصرت و تعاون و هميارى ملى مـى انـى انجامد.
 به معروف و نهى از منكر، بريا داشتن نماز، پرداخت مر مالياتهاى شرعى و و در مجموع اطاعت از خـدا و رسول عمومى پشتو انئ اجتماعى اقامهٔ دين است.
پنجم. لازمهٔ ولايت عمومى، مشاركت و نظارت عمومى است است

المؤمنون اخوة"]’

هغتم. هر نوع تصرف در حوزهُ عمومى در پارچو منوط به اذن از اولياى آن يعنى آحاد امت اسلامى (مؤمنين و مـؤمنات)
 ولايت خدا و رسولند، يعنى مؤمن هستند. ولايت عمومى مؤمنين مىتواند اساس فلسفئ سياسى اسلام در عصر
غيبت معصوم قرار گيرد.

مهاجرين و انصار در عصر بعثت خبر داده است.

 ايــن ولايت، ولايت ارث، ولايت نـصرت و ولايت امـان است. مـؤمنين غيرمهاجر تنها مشمول ولايت نـصرت هسـتنا ولا و از ديخـر اقسـام ولايت


با. فارغ از ولايت خـاص رسـول خاص فقهى، قرآن كـريم نـوعى ولايت عـا

 ولايت مودت و ولايت امان (اگر يكى از مسلمانان به يكـ انـى از كفار امـان دهد، امان او نزد همأ مسلمانان نافذ و معتبر است) است. است ا آحـاد امت امت اسلامى دو ستدار يكديگر و ناصر و ياور هم هستند. ولايت عام اساس جامعه اسلامى است. وحدت امت اسلامى مبتنى بر ايـن ولايت عامه مسلمانان است. (او المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلوة و يؤتون الزكاة و يطيعون

ا4

مى شوند. هر مؤمنى (اوليّ") مؤمن ديگر است.
 سوم. از حيث ولايت عمومى همهٔ امت اسلامى الانى مساويند، تنها مـلا اولويت و امتياز قر آنى، اولويت نبى نبى







「. سورة احزاب، آيه ¢، (النبى اولى بالمومنين من انغسهم.")

كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات "
 است. آن كس كه تحت ولايت خداوند نيست به حوزهُ ولايت شيطان وارد شده است.

چهارم. شيطان و اوليايش اگرچهه بيرون از حوزه ولايت تشريعى الهى



خود نسبت مى دهد همين است. پنجم. كفار و ظالمين در دنيا مولاى حقيقى ندارند. (او الظالمون مالهم
 و طاغوت صلاحيت ولايت ندارند.



 هفتم. از مضرات ولايت شيطانى، عذاب اخـروى، ^ خسـران مـبين، ${ }^{\text { }}$ 1. سوره بقره، آيه مهو rov، (آنان كه كفر ورزيدند، اوليايشان طاغوت است، كه آنان را از نور بـــ
ظلمتها بيرون مَى برند. "

「. سورهٔ اعراف، آيه TV، (انانا جعلنا الشياطين اولياء للذين لايؤمنون.)

$$
\text { 「. سورة شورى، آيه } \wedge \text {. }
$$



نمى يابند.،"


مدينةالنبى را بنياد گذاشت. تمدن اسلامى با ولايت عمومى آغاز مى شود.

(اولوالارحام) نسخ شد.
 الذين آووا و نصروا اولئك بعضهم اولياء بعض و الذين آمنوا و لميهاجروا مالكم من وَلايتهم من شى حـصرو حـتى يـهاجروا و ان اسـتنصرووكم فـى الديـن
 9 1. ابعاد مختلف ولايت سلبى در آيات متعدد قرآن كريم مورد بحث قرار گرفته است.
اول. آنان كه ولايت خحداوند را نیذيرفتند، گمراهند. گمراهان به لحاظ
نظرى و اعتقادى، كافرند و بـه لحاظ عملى، ظالم. (او الظالمون مالهم مـن



شيطان و طاغوت. (اانا جعلنا الشياطين اولياء للذين لايؤ منون)، ${ }^{\text {( (و الذين }}$









نخّواهى يافت.")
9. سورة اعراف، آيه VV، (ما شياطين را اولياى آنها میگردانيم كه ايمان نمى آورند.)

به سخره و بازى مى گيرند.
 (يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود و النصارى اولياء بعضهم اولياء بعض و
"من يتولّهم منكم فانه منهم")
(الايتخذوا المومنون الكافرين اولياء من دون المومنين و من يفعل ذلك




الظالمون،_®
(يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتّخذوا دينكم هزواً و لعباً من الذين
اوتوا الكتاب من قبلكم و الكفار اولياء"٪
 امتزاج روحى و در نتيجه انهدام دين و جامعه دينى مى انجامدل






## نَّذيريد.")




> ورزيدهاند."





تزئين اعمال، "' ترسانيدن اولياء، '" القاى مجادلهr ' است. بـه راسـتى كــه شيطان، ولىّ بلى است.

است. 14
هشتم. سلطئ شيطان محددود به آنها است كه از او تـبعيت مـى كنند و ولايت او را مىیپیيرند. (انما سلطانه على الذين يـتولّونه والذيـن هـمـ بــه مشركون.) ${ }^{10}$


 دهم. مراد از ولايت شـيطان اعـم از ولايت تــدبير و تـصرف، ولايت

نصرت و ولايت مودّت است.
IV
بشدّت نهى كرده است.
غيرمؤمنين اين گونه معرفى شدهـ شداند، كفار و اهل كتاب، آنان كه مورد
غضب خداوند هستند، دشمنان خدا و دشمنان مؤمنان، آنان كه دين ما را

[^4]مى گيرند از سوى ديگر از لوازم ديندارى و مسلمانى است.

 يا مضمون آن نيز در قرآن ذكرى به ميان نيامده است. به طور كلّى مسئله ولايت فقيه، فاقد مستند قر آنى است.

نهى شديد حفظ دين و ايمان امت است. جامعأ دينى در دفاع از مرزهاى عقيده و ارزش خود غيرتمند است.

اولى (ولايت تدبيرى) آنان بر جامعأ اسالمى نيز مـردود و حـرام است.
مسلمانان مجاز نيستند تحت زعامت و قيادت و سلطهُ غيرمسلمان قـران
گيرند. (الن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً)’


 مى سازد.

هيجِاند. (افليس من الله فی شىءء")
پنجم. نفى ولايت كفار با نيكى كردن، منصغانه مو اجه شــدن، انـعقاد معاهده و قرارداد و ايـجاد رابطه با آنان مـنافاتى نـــــارد

 و رسول(ص) و (به نظر شيعه) ولايت امير المؤمنين (ع) از يك سو سو و نـنى ولايت كفار و دشمنان خـداو و آنـان كـه ديـن خـــا






 نيكى كنيد و با آنان داددرانه رفتار كنيد.) "

رمز سعادت مسلمانان در دنيا وآخرت تمسك توأم به كتاب خدا و عترت




تعبير مى شود از دو زاويه قابل مطالعه است:



 اين بررسى به عهلده عــلم رجـال و درايــه است. در تــفكر اســالامى تـنها احاديثى صلاحيت استناد مىيابند كه از سوى علم رجال و درايه، اعتبار آنها احراز شده باشد.


اين مسائل چهه بسا در ديخر زمانها متحول شونـلد و تغيير يابند، اين قسم را احكام متغير و مو سمى مىنامند. قسم دوم، ناظر به تعاليم ثابت، دائمى و و غيرقابل تغيير دينى است. از قسم اول تنها مىتوان به عنو ان روش مو اجههـ


 لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى").

فصل ششم

## ولايت در سنت

## 

 اصولكافىرعايت اوامر و نواهى نبوى ث كرده است. از آنجا كه قرآن كريم تنها خطوط
كلى و مبانى و اساس و امّهات تفكر اسـلممى را مطرح كرده و تنها به عنوان
نمونه به پارْاى از جزئيات تعاليم الهمى پرداخته است، نقش سنت در ارائهٔ
جزئيات اين تعاليم از يک سو و تشريح، تفصيل و تبيين تعاليم از سـوى

و يزكّيهم و يِعلَّمهم الكتاب و الحكمة).




سنت بر قسم دوّم از استعمالات يعنى آنجا كه احتمال مـراد اصـطلاحى باشد متمركز شده است.

بـر سـه قسـم است: ولايت اعـتقادى، ولايت فـقهى و ولايت سـيـاسى و
 احكام فقهى نيز مترتب مى شود، قسم دوم نيز داراى مقدمات و مــبا
 آن مترتب مى شود. على رغم ريشهٔ مشترك معنوى، ولايت در هـر قــــم ظرايف و لوازمى دارد كه آن را از دو قسم ديگر كاملاً متمايز مى سازد. عدم ونـ توجه به معناى دقيق سه نوع ولايت و خلط اين سه قسم با يا يكديگر و بار كردن احكام يكى بر ديغرى باعث مغالطه و سوءفهم در تعاليم دينى شده است.

## ولايت اعتقادى


مسلمانى به حساب مـى آيد. ولايت در حـوزهء اعـتقادى يـعنى اولويت و و احقيّت در سه مورد: محبت و ارادت، نصرت و يارى و بالاخره تدبير و سرير ستى. ولايت اعتقادى به دو قسم ولايت مثبت و و لايت منفى تقسيم

 پپ يرش و رعايت آن باعث خروج از اسلام و ديندارى است و نفى، انكار و
برائت از آن از لوازم مسلمانى شمرده مى شود.
4. گفته شده است: ولايت خداوند تبارك و تعالى، ولايت رسول اكـلا


با مسائل مختلف و نمونأ برخورد معصو مان با امور استفاده كرد، نه بيشتر. اما قسم دوم بخشى از متن دين را تشكيل مى دهـد و مراد از سنت در در در اغلب

قريب به اتفاق مو ارد همين بخش ثابت و و دائمى تعاليم دينى است
 كتاب و سنت مطرح شدهاند، يا اينكه در قرآن و روايات به آنها تصريح
 برداشت كردهاند. واضح است كه در استنباط مسائل قسم اخير، تأثير عواملى كه در فهم عالمان دينى دخالت دارده، بيش از مسائل قسم اول خواهد بود. ا. وازهٔ ولايت و مشتقات آن از پراستعمالترين خـانو ادههـاى روايـى است. در كتب اربعه حديث شيعه يعنى كافى، من لا يحضره الفقيه، تهذ يب و استبصار و جمع مدون آنها در وافى، در احاديث فقهى در سه مـجموعئ وسايل الشيعه، مستدرك وسايل الشيعه و جامع احاديث الشيعه و بالاخره در در دو دائرةالمعارف روايى بحارالانوار و العـوالم، وازههـاى خـا
 روايات نشان مى دهد كه كمتر از ثلث اين اسـتعمالات در مـعناى لغـوى است و به دور از اصططلاحات فنى عرفانى، كلامى و فقهى است. اين قسم استعمالات را مىتوان در كـلمات ذيـل مشـاهـده كـرد: وَلى يَـلـي (ثــلاثى


المعجم المفهرس لالفاظ احاديث وسايل الشيعة، ج



آيات قرآن در اين زمينه واضح و مبين است، در روايات نيازى به تأكـيد
فراوان بر اين اصل اصيل ديده نشده است.




 در روايات نياز به طرح استقلالى بحثث ولايت نبوى ديـده نشــده است، اگرچه مضمون آن در بسيارى روايات آورده شده اسه است. V



 ولايت رسول




 است كه در عصر حضور، ايشان اولى بـه تـدبير و ســرير ستى و زعــامت

[^5]برعكس كميّت استعمال آن در كتاب است. به ايـن مـعنى كـه در قـر آن، ولايت الهى بيشترين موارد استعمال را داشت، ولايت نبوى در مـقايسه










است.






ا. سورة مائده، آئَ هه، رانّما وليكم الهّ و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون

> الزكاة و هم راكعون).










 مفتاحه و باب الاشياء و رضاالرحمن الطاعة للامام بعد معرفته... اما لوان


 بنا شده است: نماز و زكاة و روزه و حج و ولايت. و آنچنان كه به ولايت





 اگر فردى تمام شب را به نماز بايستد و روز را روزه باعيرد و تمام مالش را را
 را نشناسد و موالات نكند و همه اعمالش به راهنمايى او نبا شد، براى او از
 ص



مازندرانی، شرح الكافى، ج A، ص AQ_OV.





 - (اهجرى) در حضور جمع كثيرى از مهاجرين و انصار در محلى بـه نام



 پيامبرشان گفتند: خداوند و رسول او. حضرت فرمود: آنكه من مولاى او
 آنكه او را دو ست دارد و دشمن بدار آنكه او را دشمن مى دارد.
 ولايت اشاره مىكند از آن جمله در گالايه از قريش مى ازفرمايد: (او اجمعوا



ديگران.)


عبقات الانوار، مير حامد حسين.
r. الاصول من الكافى، كتاب الحجَّة، باب الاشارة و النص على اميرالمؤمنين(ع)، حديث r،

ج


## ولايت فقهىى

- ا. ولايت فقهى يا ولايت شرعى از جمله احكام وضـعى است كـهـ تو سط شـارع بـراى جـبران نـتصان و نـاتوانـى مـوَّلىن عـليهـم در تـصدى شئونشان جعل شده است. بيان جزئيات و تشريح احكام ولايتهاى فقهى، بخش مهمى از روايات را به خود اخـتصاص داده است. در مـجموع در

 سفيه و مجنون خود،، بويزَه ولايت در نكاح و طلاق آنها؛

 ششم. ولايت و قيمومت در بحثث وصايت؛ هغتم. متولى وقف؛ ؛ هشتم.
ولاء عتق؛ ؛ نهم. ولاء ضمان جريره. "'

اl. در صورت فقدان اولياءِ در امور صـغار و سـغها و مـجانين، قـتل نفس، نماز و تجهيز اموات، ارث و اوقاف، اعمال ولايت بـه دست والى ور الى



$$
\text { من تجب عليه الزكاة، حايث } 9 .
$$

$$
\text { 「. وسايل الشيعه، ابواب عقد النكاح و اولياء الصغر، باب } 9 .
$$



باب זY من ابواب احكام شهر رمضان.






جانب خداوند حقى در ثواب نيست و از اهل ايمان شمرده نمى شود.")
 و پرتو آن، معنا مى يابد. مراد از ولايت در روايات دعائم الاسلام ولايت ويت آلا محمد مردم اعلام شد 「، و شرط پذيرشِ عبادات واجب است اسِ (ابموالاتكم تقبل

 استعمال آن در ولايت غيرمعصوم، نادرست و حا كا وا از عدم آشنايى بـا بـا


دليلى اين فرع در تمام لوازم و احكام، با اصل خود الـو شريكى است؟ 9. ولايت منفى در سنت مورد بحث بر قرار گرفته است است. ولايت آنان كه

خداوند از ولايت و اطاعت ايشان نهى كرده است به تفصيل تو تو سط اسر اهل
 دين ندارند. ${ }^{\text {د }}$
 از ديگر اصناف ولايت منفى سخن به ميان آمده است.
 آل محمد(ص). الاصن



 9. الاصول من الكافى، كتاب الحجة، باب فيمن دان الهُ عزّو جلَّ بغير امام من الهُ جل جلا جلاله، حديث ז'، ج الاصن صVهr.

چهارم．احكام نظامى، شامل：ا．جهاد ابتدايى（جهاد دفاعى، مـطلقاً

اسيران و اراضى.

٪ ا．پـج وظيفهٔ شرعى يعنى تصدى امـور حسـبيه، و اجـراى احكـام

 شمرده مى شود．اما اينكه عصمت شرط امـام（يـا والى، سـلطان، امـير، القائمبامور المسلمين）متصدى اجراى احكام يادشده هست هست يا نه انه از آغاز مورد بحث فقيهان شيعه بوده است．اكثريت قريب به اتفاق فقيهان جهاد

 حكام شرع（فقهاى عادل）اعم از اينكه زعامت سياسى جـى جامعه را به دست داشته باشند يا نه، مورد اتفاق فقهاست．تنها بحث در ار تصدى امـا امور حسبيه اين است كه آيا اين تصدى از باب ولايت است يا جو ان از از باب قد





1．دربارهٔ ديدكاه فقها دربارة جهاد ابتدايیى رجوع كنيد به مقالة ولايةوليّ المعصوم از آيت آيتالنّ




 ادريس در یارهاى از موارد ياد شده قابل ذكر هستند．


 شرع تعبير مى شود．
「 「．غير از امور حسبيه（امورى كه محتاج ولايت هستند و فاقد ولى
معين شرعى هستند）در روايات، اجراى برخیى احكام شرعى بـه عـهـلـه

است. ّ اين احكام به طور كلى به پههار دسته تقسيم مى شوند:

قربان．「．رؤيت هلال در ماه رمضان و ماه ذيحجه جهت اداى ادي فريضأ روزه


فريضهُ حج．

 ديات ه．طلاق در موارد خاص 9．اجراى احكام حجر و وصيت و و ارث در

بعضى مو ارد．
سـوم．احكــام مــالى، شـامل：ا．تـصدى انـفال ז．مـصرف خـمس
r．مصرف زكات．







خرازى و رضا استادى، مؤ سسه در راه حق، قم، A^rاش.

## ولايت سياسى

¢ أ. يكى از استعمالات مهم ولايت و هم
بويزه در نهج البلاغه، استعمال آن در مـعناى امـارت و ز زعـامت ســا است. به عبارت ديخر در اين استعمالات معناى ولايت، حكومت است و
والى يعنى سلطان و امير.

در اين گونه اسـتعمالات از وازٔه ولايت يــا مشـتقات آن، ارادهُ ديخـر
معانى ولايت از قبيل محبت و ارادت يا نصرت و يارى نشــده است، در قرآن كريم نـيز ولايت در ايـن مـعناى انـحصارى اسـتعمال نشــــده است است اصطلاحات خاص ولايت عرفانى و ولايت كالامى نيز با شرايط ويزهُ آنها، در اين موارد مراد نيست. مراد از حكومت و امـارت و سـلطنت در ايـن استعمالات، ولايت شرعى و فقهى نيز نيست، به اين مـعنا كــه مـردم در حوزهُ امور عمومى محجور و فاقد اهليت در تصرف در شئون خود (موّلىن عليهم) باشند، بلكه مردم در حوزه́ امور عمومى ذىحقند و والى نيز از حقوق ويزهاى برخوردار است و طرفين موظف به رعايت حقوق طـرف

 عهجنامهٔ مالكاشتر غالباً ولايت را بـه اين معنا استعمال كـرده است. بـــ

عنو ان مثال:
(اانما الوالى بشر لايعرف ماتوارى عنه الناس به من الامور و ليست على
الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب.)" 'همانا والى، انسانى

بدان راست از دروغ شناخته شود.
(يا مالكى ان الناس ينظرون من امورك فى مثل ماكنت تنظر فيه من امور
ا. نهجالبلاغه، نامئ rه، ص (4+1 (طبع صبحى صالح).

سوى روايات به تصدى فقها تصريح شده است منصب قضاوت مىباشد.
 الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حـلالنا و حرامنا و عرف

احكامنا، فليرضوا به حكماً فانى قد جعلته عليكم حا كما.
سؤ ال دربارهٔ دو نفر از شيعيان است كه در ديـن يــا مـيراث اخـتـلاف
دارند، امام ضمن ممنوعيت رجوع آنها به قضاة جور مى فرمايدايد : (اين دو مىبايد به يكى از شما [شيعيان] مراجعه كنند، به كسانى كه احاديث ما را روايت مـىكنند و در حــلال و حـرام مـا صـاحب نـظرند و احكـام مـا را
 من او را بر شما حا كم قرار دادم.")

 خودتان مردى كه حلال و حرام ما را مى شناسد [يعنى فقيه] قرار دهـيـ، چجرا كه من او را به عنو ان قاضى منصوب كردم. بنابراين فقيهان در تصدى منصب قضاوت و انـجام امـور حسـبيه بـر ديگران اولويت دارند، اما تصدى اجراى ديگر احكام صريحاً در در روايات ذكر نشدهو محتاج استدلال فقهى است. ما در بخش دوم اين مباحث يعنى (امبانى تصديقى ولايت) در اين باره به تفصيل سخن خوه اهيم گـفت









كارهايشان را به حساب كبر و خو دخو اهى بگذ انذارند.
 ولايت به معناى حكومت و سيطره به كار رفته است:

 در اين صورت بدترين شما حكمرانى شما را به عهـده گيرند، آنگاه دعـا كنيد و مستجاب نشو دو
ولايت به معناى حكمرانى در حوزه́ امور عمومى غير از ولايت فقهى بر محجورين است. اگر والى واجد شرايط معتبر دينى باشد اطاعت اطـ از از او شرعاً واجب است، اما وجوب شرعى اطـر اطاعت، باعث نمى شود اين ولايت از سنخ ولايات فقهى باشد. از احكام و لو ازم ولايت فقهى اين بود كه موّلى

 معناى حكمرانى، نصب و عزل والى با ضوابطى مى تواند به دس دست مردم
 قانون (شرط ضمن عقد معاهده مردم و والى) به او تذكر مى دهند و و اگر


 مىتواند معاهدهاى بين مردم و والى باشد كه با با بيعت مردم لازم شـود و

الو لاة قبلك.)" الى مالك، مردم در كارهاى تو چچنان مىنگیرند كـه تـو در
كارهاى واليان پيش از خود مىنگرى.
(افـلاتطولن احتجابى عن رعيتك فان احتجاب الولاة عان عن الرعية شعبة



كماطالاعى در امور است.


تو بيشتر باشد.

انديشُٔ اسلامى است نيز ولايت را در همين معنا استعمال كرده است:
 الحقّ مثل الذى لى عليكم.)" "همانا خدا بر شما براى من حقى قر قرار داد،
 همانند حق من كه بر گردن شماست. (اواعظم ما افترض سبحانه من تلكى الحقوق حق الو الى على الرعية و
 حق والى بر مردم و حق مردم بر والى است. (او ان من اسخف حالاة الو لاة عند صالح الناس ان يظن بهـم حبّ الفخر و

[^6]آن بحثى به ميان نيامده است. ثالثاً، ولايت فقيه براى نخستين بار توس توس فقها استعمال شده است، لذا اصطلا

 ولايت فقيه، ولايت را به جهه معنايى استعمال كردهاند؟ واز ادلّهُ مورد استناد

 بردهاند؟ واضعين قانون اساسى چهه معنايى از ولايت را اراده كردهاند؟

طرفين ملزم به رعايت شرايط ضمن عقد (يعنى قانون) باشند. ما در اين زمينه بيشتر سخن خواهيم رون كفت

روايات استعمال نشده است.



 (لزوم بيّن بالمعنى الاخصر) روايات نيست، بلكه حاصل بـر بـرداشت قـا بابل




(مبانى تصديقى ولايت) در اين استنتاج بحث خو اهيم كرد.
***
از مباحثى كه تا كنون ارائه شد نتيجه كرفته مى شود: اولاً، وازء ولايت

 در هيچيكا از آثار عرفانى و كلامى به كار نرفته است و نفياً يا ا اثباتاً درباره






ولايت، ص هو ابا.

مفيل در المقنعة معتقلند كه تصرف در هممهٔ موارد ياد شلده در عصر غيبت،
 محقت حلّى بـه جز از سه مورد（فتوا، قضاوت و امور حسبيه）، معتقدند كه شرط تصرف در اين امور، عصمت است؛ لذا دليلى براى جواز موارد ياد شده در عصر غيبت و تصلى فقها نداريم．「فارغ از دو فقيه بزرگ ياد شده كه در دو سر طيف جواز وعدم جواز قرار مىگـيرنـ، بسـيارى از فـقيهان، برخى از اين امور را از سوى فقها جايزالتصلى و برخیى ديخر را منوط بـه
عصر حضور دانسته|نـ. 「「

「．ولايت فقيه در امور يـاد شله بـه معناى زعامت سياسى و مديريـت
اجتماعى فقها نبوده است．دلايل آن عبارتند از：
اول．در هزارهٔ اول هجرى، بين تصدى قضاوت، اجراى حلود شرعى
و ماننـ آن با امارت، سلطنت و زعامت سـياسى، تــلازمى بـرقرار نشـــه است؛ به عبارت ديخر اين گونه امور از فروع حاكميت ســياسى دانسـتـه نشده است．اينکكه در قرن چهاردههم چنين تالزم و تغريعى از سوى فقيهان، مسلم انگاشته شود، دليل اين نيست كه همحان به اين تالزم و تغريع قائل بو ده باشنلد．استنتاجات علمى، مـلازمات و تغريعات را مىبايل در ظرف

1．مصنفات الشيخ المفيد، المجلد الرابع عشر، المقنعة،（قم، r｜با اق اق）كتاب الوصية صفحه


فلا تبعة عليهـم فيه.")

「．محقق حلّْى، شرائع الاسلام و المـختصر النافع، احكـام اخـتصاصى امــام مـعصوم（ع）از
ديدگاه وى：اجـراى حلدود، مراتب بالاى امر به مـعروف و نــهى از مـنـكر، اجــازهٔ مـصرف
خمس و زكات، وجوب نماز جمعه و...

 اما ظاهراً ديگر امور را در عصر غيبت مجاز مى شمارد．

## فصل هفتهم

## ولايت شرعى فقيه＇

（اولايت فقيهه）را نخستين بار فقيهان استعمال كردهاند و طبيعى است كـه مراد از ولايت در ولايت فقيه را مىبايد از ايشان پر سيد و ابعاد مختلف
 ا．مضمون ولايت فقيه（بدون استعمال اصطلاح خـاصّى）در قـلمرو

 جمعه و عيدين، جمع آورى و مصرف مالياتهاى شرعى از از قبيل زكات، از از
 تصرّف فقها از ابتدا در سه حوزه فتوا، قضاوت و امور حسببيه به اجـمـاع پذيرفته شده است؛ به عبارت ديگر جواز تصرف فقيه در امور حسـبيه، قضاوت و فتوا، اجماعى است؛ اما در ديگُر موارد ياد شده در ز زمان غيبت
 بين فقها اختلاف نظر جلدى به چششم مى خورد．برخى فقيهان از قبيل شيخ




باعث قول به تفويض ولايت در شـرعيات بـه فـقها و تـفويض ولايت در
عرفيات به سلاطين از سوى شارع شده است.

بار تو سط شهيد ثـانى (م 900 هـ .ق) در كـتاب مســالكالافـهام در بـحث
 هـ ـ ق) فقيه بزرگ عصر صفوى در رسالئ نماز جمعه قائل به تو سعهُ قلمرو اختيارات فقها در عصر غيبت مى شود. محقق ثانى اگرچهه به تدبير سياسى و زعامت جامعه تصريح نمىكند و در زمينهُ اختيارات فـقيه نـيز از ذكـر
 استغادهاى را دارد: (اصححاب ما اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامى جامع شرايط فتوى كه از او به مـجتهل در احكام شرعيه تعبير مى شود در حال دال
 مى.شاشد...)" اين نخستين نشانئ تولد نظرئه (اولايت عامهٔ فقها)" در فقه شيعه است. قبل از اين مرحله، ولايت فقها در امور حسبيه و موارد خاص


 القضاء ام لا؟... الاظهر هو الاول و قديقدح هذا فـا فـ ولا ولاية النقيه حال الغيبة فان الامام الذى قد جعله قاضياً و حا كماً فقدمات فيجرى فى حكمه ذلك الخال الخلاف المذكور)،


 انديشهٔ اسالمى مركز تحقيقات استراتزيكا اجرا شده است و بهزودى تو سطط مركز يادشده
منتشر خواهد شد.
Y. رســـائل المـــحقق الكـــركى، المــجموعة الاولى، رســـالة فــى صـلوة الجـمعة، (تحقيق


زمانى خود بررسى كرد و مسلمات و مفروضات هر دو رهاى را با مسلمات

 امارت، (اعصمت) است و هنوز بين حا كم عادل و حا كم معصوم تغاوتى كذاشته نمى شود، و هر حا كـم غـيرمعصومى، غـاصب و ظــالم شـمرده
 تذكرةالفقها به شرط عصمتِ امام مسلمين تصريح مى كند. ' پـذيرش امـام عادل غيرمعصوم، مرهون آماده شدن شرايط زمانى ـ مكانى خاصِ خود

است، اين شرائط با استقرار صفويان در ايران حاصل مى شوده
 حدو و تعزيرات، اقامهٔ جمعه و جماعات، گرد آورى و مصرف مالياتها شرعى و...) كه از آنها بـه (اامور شرعيهه) تـعبير مـى شود، از ان كشـور ردارى، تنظيم سياست داخلى و خارجى، تأمين امنيت و نظم كه از آن بـه (ا(امـور


سوى فقيهان به رسميت شناخته شده است.

مشروعهخواهانى از قبيل شيخ فضل الله نورى، " به صراحت آمده است،


را منصوص بودن مى شمارد.

「. رجوع كنيد به نظريههاى دولت در فقه شيعه (انديشه سياسى در اسلام، ج ا ) بـه قـلم

「. عالامه محمدباقر مجلسى، عين الحيوة، (تهران،





 ( I Y M A
 اختصاص مى دهد: (اعائده OY فی فی بيان ولاية الحاكم و ماله فيه الولايه.)"
 عبارت ديخر مىتوان نخستين تصريح به (اولايت سياسى فقها بر مردم)" را در كالام نراقى مشاهده كرد. براى نخستين بار در فقه شيعه (انتظام امـور


 دو قرن است. اگرچهه نراقى يكايكـ وظـايف فـقها در عـصر غـيبت را بـــا







 جهة توقف امور المعاد او المعاش لواحد او جماعة عليه، واناطة انتظام امور الدين او الدنيا
.)....4




هر آنچهه نيابت در آن مدخليت دارد، مطرح مى شود. با پذيرش ولایت عامه


مستند ولايت عامه فقها تمسكى كردو ديگر به دليل اختصاصى نـر نياز ندارد.

 مناصب قضاوت، شيخالاسـلامى، ملاباشى، صــدر و مـاننـد آن مـنصوب مى شدند. ' اما با توجه به روند نزول قدرت سلاطين و ازديـاد تــدريجى الا اقتدار اجتماعى فقيهان از او ايل عصر قاجارى شاهد معكوس شدن هستيم؛ يعنى اين سلاطين هستند كه از فقيهان اذن سلطنت و اج اجازه جها م) مى گيرند. ${ }^{\text {T }}$





ص Ir•_Vo.









 سيد محمدمجاهد، الجهاديه (جامع المسائل الجهادية) حاوى احكار اريام جهاد در در دوران
 هستند. امام خمينیى قلس سره پچه در زمينهُ نظرى و پ چه در زمينهُ عملى در اين باب صاحب ابتكار است. بـه لحاظ نظرى، ايشان زعامت سياسى فقها را از ولايـت عامهُ فقيه بـه ولايت مطلقهُ فقيه ارتقاء داد. نخستين فقيهى است كه تشكيل حكومت داد و عمالًا بـه زعامت سياسى و كشوردارى و و لايت تلدبيرى پرداخت. در اين زمينه در ادامه بيشتر سخن خواهيم گفت.
ه. با اينكهه در فقه شيعه ولايت فقيه بـه لحاظ قلمرو اختيارات فقيه و حوزهُ ولايت وى بتدريج گسـترش يــافته، از ولايت در امـور حسـبيه بـه ولايـت عامّه و سپس بهه ولايت مطلقه، تو سعه يافته است ؛ اما معناى ولايـت تـغييرى نـيـافته است. از آغـاز فـقه شـيعه مـعناى ولايـت فـقيه، اولويـت، تصرف، تصلى و قيام فقيه بـه شـئون غـير بـوده است. گسـترش حـوزة ولايـ، و تناوت متعلقهاى اين اولويت و تصدى باعث نمى شود كه معناى ولايت فقيه تغيير يابل. ولايت فقيه در امور حسبيه يعنى اولويت فقيه در تصرف و تدبير امور حسبيه، ولايت فقيه در امور عامه يعنىى اولويت فقيه در تصرف در حوزهء امور عمومى كه از جملهه مصاديق آن، اولويـت در تلدبير سياسى و زعامت اجتماعى است؛ بـه عبارت ديخر ولايت در تمامى فقه يع معنا بيشتر نـارد، و آن، اولويت، تصرف، تصدى، سلطنت، امارت و

1. آيتالهن سيدمحمدرضا موسوى گلبايگانى، الهداية الى من لهالولاية، تقرير ابحاث به قلم





r.IV• .

نراقى ولايت فقيه به معناى حكومت، سلطنت و زعامت فقيه بشدت مو رد بـحث فقها واقع شده است. فـتيهان در ايـن مسـئله دو دسـته مـى شوند: د ستهاى رأى نراقى در ولايـت عامه فقيه را نیذيرفته، منكر زعامت سياسى فقيهان در عصر غيبت مى شونـلـ و مدعى مى شوند ادلّلـهُ فـتهـى از اثــبات چنين وظيفهاى عاجز است. شيخ انصارى در مكاسب، ' آخخونل خراسانى در حــاشيهٔ مكـاسب، 「 آيتالله ســيدمحسن حكـــم، 'آيتا الله سـيداحـمل

مى شوند.

در مقابل، دستهٔ ديگرى از فقها با تعميق و گسترش نظر نر اقى، قائل به





 r. آيت النه سيدمحسن طباطبايى حكيم، نهج النقاهة، تعليق عـلى كتـاب البـيع مـن مكـاسب
الشُيخ الانصارى.ص ••־.




 تبريزى در عراق واصل شد، روانش شاد باد باد.





دليل ديگرى بر ارادهٔ معناى واحد از ولايت در مواضع مختلف فقه است.
پنجم. در بسيارى موارد بر ولايت عامه فقيه بر مردم و ولايت فقيه در
امور حسبيه (از جمله ولايت بر غيّب و قصّر) دليل واحدى از قلار قبيل روايت

است. ' آيا ممكن است از دليل واحـد، دو معناى متفاوت از ولايت فقيه به
 مختلف ولايت فقيه است.
ششم. ولايت فقيه، فقط و فقط در كتب فقهى مطرح شده است، نه در
كتب عرفانى، كلامى، تفسيرى و روايی. مسئله ولايت فـقيه بــه صـورت





 مالآقادربندى، و بلغةالفقيه آل بحرالعلوم نيز ولايت فقيه بر مردم، در كنار

 تفاوت معناى ولايت در ولايت فقيه بر مردم و ولايت فقيه بر غيّب و قصّر

ا. از جمله رجوع كنيد به نراقى، عوائد الايام، ص س هوه.
r. شيخ انصارى، المكاسب، مسئلة من جملة اولياء التصرف فى مالـ مال من لايستقل بالتصرف
فى ماله الحاكم، ص 10r_100.



سيطره بر شئون غير است. ادله اين وحدت معناى ولايت فقيه به قرار ذيل است:
اول. اين معنا در تمامى كتب لغت به عنوان يكى از معانى لغوى ولايت
(برخاسته از معناى اصلى: قـرب) ذـكـر شــده و بــه دو مـعناى مـتفاوت،
تفكيك نشده است.
دوم. اصل، عدم ولايت است. ' اين ولايت است كه محتاج دليل معتبر براى خروج از ايـن اصـل است. ولايت فـقيه، چـهـ ولايت فــيا
 اصل محتاج ارائهٔ دليل معتبر فقهى است. وحدت اصلا اصل عدم ولايت، دليل ولا ديخرى براى وحدت معناى ولايت در موارد سه گانئ ولايت فقيه است.
 معنى كه ولايت عامةٔ فقيه قطعاً ولايت فقيه در امور حسبيه را دربرمى گيريه و ولايت مطلقئ فقيه، شامل ولايت عامهٔ فقيه و ولايت فقيه در امور امور حسبيه مى گردد. دليل ندارد كه ولايت فقيه را در هر مرتبه داراى معنايى متغاوت با معناى ولايت در مرتبأ ديخر بدانيم.







ص




 آورددهاند.
ثالثاً فقيهان بر فقهى بودن مسئله ولايـت فقيه بر مردم و كلامى نبودن آن تصريح كردهانل: (امسئلهُ نفو ذ تصرفات فقيه در شئون غـير و نـينز مسـئلةٔ وجوب تبعيت از اوامر و نواهى ولى فقيه بـحث فقهى است. حتى اين دو
 معرفةنبى ايمان است. اين وجوب نفسىى مـعرفت و اعـتقاد در غـيرمعصوم جــارى「 نمى شو د. سالها قبل امام خمينىى قدس سرّهالشريف در كتاب كشـفـالاسـرار در پاسخ اين پر سش: (ایینكه مىگوينل مـجتهل در زمان غيبت، نايـب امام است راست است يا نه؟ اگر راست است حلو دش چــيست؟ آيـا حكـومت و ولايت نيز در آن هست يـا نـه؟") مرقوم فرمو دهانـل : (اولايـت مـجتهـد كه مورد سؤ ال است از روز اوّل ميان خود مجتههدين مورد بححث بو ده هـم در اصل داشتن ولايتت و نداشتن و همم در حلدود ولايـت و دامنهُ حكومت او، و اين يكى از فروع فقهيه است كه طرفين دليـلهايى مـى آورنـل كـه عــمدهُ آنـها احاديثى است كه از پيامبر و امام وارد شده است."٪ از اين عبارت حضرت

↔ التمهيد شيخ طوسى، تجريدالاعتقاد محقق طوسى، كشف المراد علامه حـلى، و گوهر
مراد فياض لاهيجى مؤ يد اين ادعاست.

ا. رجوع به بحث ولايت فقيه در مكاسب شيخ انصارى، جواهرالكالام و كـتـاب البــيع امـام




نكردهاند. حال آنكه اگر كمترين تغاوتى در اين دو موضع بود به وا واسط؛






 صلاحيت تصدى منصب ولايت بر مردم را يافته است، نه از از حيث ديخر.

كاملى و نه ولايت به معناى حكومت (بدون در در نظر كرفتن قيود خـا خـا



 اطمينان به اين است كه مراد از ولايت در ولايت فـيتيه بـر مـردمم، ولايت

فقهى است.
9. فارغ از ولايت فتهى فقيه بر مردم، مسئلة ولايت فقيه مسئلهاى فقهى

است نه كلامى.


نصب فقيه را از باب قاعدةٔ لطف بر خداوند واجب بشمارد.'

1. رجوع به بحث امامت كتب معتبر كلامى شيعه از قبيل الشافى فــى الامــامة سـيدمرتضى،

اول. جــاعل ولايت شـارع مـقدس است. ولايت بـه مـعناى اولويت،
تصرف، سلطنت، امارت و قيام به شئون غير يكى از احكام وضعى است.
و حكم، اعم از وضعى و تكليفى محتاج جاعل است.

دوم. اولياء: همةٔ فقيهان عادل به نحوه عـئى عموم استغر اقى از سوى شارع

ولايت هيجِ فرقى بين فقيهان عادل نيست. '
 (عوام) تحت ولايت شرعى فقيهان عادل هستند و مولّى عليهـم خـو انــده
مى شوند. 「

چهارم. حوزه ولايت: امور عـمومى (غـيرشخصى، غـير خـصوصى)، امور نوعيه راجع به تدبير جامعه و سياست، مسائل سلطانى، امور مرتبط با حكومت، مسائل عمومى و اجتماعىى و آنچهـ هر قومى به رئيس خـو
 است. به عبارت ديخر تمامى شـئون انسـانها بـه اسـتثناى ســهـهر زنــدگى عـى
خصوصى، تحت ولايت شرعى فقهاست.
^. لوازم ولايت شرعى فقيهان بر مردم.

سياست، عدم تساوى برقرار است. مردم عادى (عوام) و فقيهان عادل در ادارهٔ امور سياسى و تدبير مسائل اجتماعى بر مبناى احكام شرع، برابـر
 r. r. ملااحمد نراقى، عوائدالايام، ص هra هra



امام اين نكات بدست مى آيد:
اول. حكومت از مصاديق ولايت فقيه است.
دوم. ولايت فقيه از ضروريات فقه شيعه نيست، زيرا در دو ناحيه در
آن اختلاف است: يكى در اصل ولايت فقيه و ديگرى در قلمرو اختيارات

> ولى فقيه.

سوم. مسـئلةٔ ولايت فـقيه يكـى از فــروع فــهـى است (نــه از اصـول
اعتقادى يا مسائل كلامى).

اما اينكه در بعضى ادلّه عقلى ولايت فقيه بر مـردم بـه قـاعدهُ لطف
تمسك شده در بخش دوم (مبانى تصديقى ولايت) مورد تحليل انتقادى
 وجوب اطاعت از وى (و ديگر احكام فقهى مسئله ولايت فقيه) را از فروع مسئلهٔ كلامى نصب فقيه از جانب خدا اوند وند دانستهاند، ' اين نكته انحصارى

 نمى شود. واضح است كه، وضع كلئُ احكام شرعى بر همين منو ال از باب قاعدهٔ لطف بر خداوند واجب است. آيا بر هـمين سـياق نــمىتوان كـليأ مسائل فقهى را مسائل كلامى قلمداد كرد؟!
V

[^7]محقق نراقى در مقام بيان اولياى شرعى، ((فقهاى عادل)" را (اوولياء بـر
عو ام") دانسته است.

آيتاله سيدمحمد آل بحرالعلوم (م \& ¢ اق) در كتاب بلغةالفـقيه در
رساله ولايات در تو ضيح فرق بين حق و ولايت مىنويسل: (اثــر ولايـت، نقص موّلمن عليه و بازگشت مصلحت [اعمال ولايت] بـه مولّى عليه جهت اتقان نظام است.")

امام خممينى قلس سرّه در كتاب ولايت فتيه (درسهاى خارج فته در
حوزه نجف اشرف در سال M M M اش) فرمودهاند: (اولايت فقيه از امـور اعتبارى عتلايى است و واقعيتى جز جـعل ندارد. ماننل جعل (قراردادن و تعيين) قيّم براى صغار. قيّم ملت با قيّم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت
هيتج فرقى نـلـارد."٪「

آيتالله شهيل مرتضى مطهرى در انـتهاى كـتاب پـيرامـون جـــمهورى اسلامى، در گزارشى از انواع حق حا كميت، دومين نـوع آن را حـت الfهى دانسته، از جانب قائلين آن مىنويسد: (... قهراً ماهيت حكو مت [در اين صورت ] ولايت بر جامعه است، نـه نيابت و وكالت از جامعه. فقه هم اين

> ا. نراقى، عو ائدالايام، ص OTA.

 خمينى).







دوم. فقيهان عادل (اولياى شـرعى مـردم) در تـدبير امـور ســياسى و
 شرعى هستند، اطلاع تخصصى از ابعاد شريعت و ملكه اجتهاد و فقاهت، چچنين اهليّتى را براى ايشان ايجاد كرده است، كه علاوه بر تـصدى امـور خودشان تو انايى تدابير امور مردم را نيز داشتي اشته باشنده
 سياسى و مسائل اجتماعى مرتبط به اداره جامعهه، بويزه در مسائل كالان در ترسيم خطوط كلى آن، ناتوان از تصدى، فاقد اهليت در تدبير و مـحتاج

 هرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومى، محتاج اجازهء قبلى يا تنغيذ بعدى ولى فقيه است. 9. فلسفهٔ تشريع ولايت شرعى فقيه بر مردم. فلسفئ كلى جعل ولايت ولـي در


 و دشمنان انسانيت قرار گرفته، تصميمى ناصواب اتـخاذ كـنند، حكـمت رِي بالغه و لطف الهى اقتضا مىكند كه توده مردم براى جبران اين ضـع
 مراد از مححوريت عوام در حوززه امور عممومى، عدم اهـليت در تـمـامى
 خصوصى خود رشيد و صاحب اختيار شـرعى هسـتند و ايـن قـيمومت
 برخى از فقهاى عظام اشاره شود.

جامعه، جبران نقص و قصور آنهاست و امر فقهاء نافذ است." آيتالله شيخ مححمد مؤمن قمى در كـتاب كــلمات سـد يده فـى مســائل جد يده در رساللٔ مزاحمـت اقدامات حكومت اسـلامى بـا حــوق اشـخاص



 مى شود، او [ولىّ شرعى، رئيس دولت اسلامى ] ولىّ ايشان است و د در اين

 است، تصميمات او در حق مردم نافذ است و اراده و رضايت وليّ بر مردم




آيتالها جو ادى آملى در كتاب پیيرامون وححى و رهبرى در مقالةُ (امامت
 مبداء فاعلى آن، صاحب اختيار آن امر نخو اهند بود تا زمامدار آن باشند و


از زاويهاى ديگر مورد بررسى قرار دادهاند.


 اهل بيت (ع ) شماره 9_ه، بهار و تابستان IrVQ در قم منتشر شده است.

مسأله را به عنوان ولايت حا كم مطرح كرده است، از نوع ولايتى كه بر قصر
و غيب دارد.) ¹

آيتاله سيدكاظم حسينى حائرى در كتاب اساس الحكومة الاسـلامية
نو شته است: (امقصود از ثبوت ولايت عامه فقهاء، اين نيست كـه ايشـان مانند نبى يُ اين معنى تنها براى پيامبر
 نوعيت حكم و تناسب عرفى آن با موضوع و مـحكوم عليه) په در و ولايت


معظمله در كتاب ديخرش الامامة و قيادة المجتمع آورده است: (افقيهى كه دليل بر ولايت او وارد شده است، از سنخ ساير ادلهٔ ولايات رايج از
 كودكش او را اولى بر طفل از نفس طفل نمى مصلحت طفل و جبران نقص طفوليت او ست. همين معنا راعيناً از ولايت فقيه مى فهميم، زيرا [از ولايت فقها بر مردم ] اين را نــمى فهميم كـهـ فـــهـا

 (مناسبات حكم و موضوع) اين است كه مقصود از ولايت فقها بر مردم و





اسلام توسط وزارت ارشاد اسلامى به فارسى ترجمهه و منتشر شده است.

ندارند. به رسميت شناختن چنين حقى براى عوام به منزلئ نفى ولايت و
خروج مردم از عنو ان شرعى مولّى عليهم است. '

فقيه، ولىّ بر مردم است نـه وكـيل از سـوى مـردمه، لذا مـوظف نـو نـيست،

 برعكس.

پنجم. هر نوع تصرف مردم در حوزه عمومى تنها وقتى مشروع است

 غيركالان سياسى و اجتماعي تحت نظارت ايشان بـه عـهـلـه مـردم نـهاده









شخص مختارى براى خودش قيَّ و وليّ نصب نمايد...)








با تبادلنظر همديخر آن را انشاء كنند و بيافرينند...)"

- ا. احكام ولايت شرعى فقيهان بر مردم آنچه ذ كر شد تنها نمونهاى از

شرعى و فقهى است نبايد ترديدى بخود راه داد.

 صفات عدالت يا فقاهت، خود به خود مـعزول مسى شوند. حتـى فـقيهان عادل، صالاحيت نصب و عزل يكديگر را ندارند. فقيهان عادل به عنو ان كارشناسان شرعى، تنها كاشف از عـزل الهـى مـنصب ولا ولايت از از بـعضى مصاديق بهواسطئ اسقاط صفات فقاهت يا عدالت هستند،نه بيشتر. دست مردم مثل همه مولّن عليهم ديگر از نصب و عزل ولىّ شرعى، كوتاه است.
 محقّ بودن به واسطهُ محجوريت در اين حوزه، اهليت اسـتيغاى حـقوق خود را ندارند. اولياى شرعى مردم يعنى فقيهان عادل در حوزه عمومى، قبول زحمت كرده از حـقوق و مـصالح مـردم بـهتر از خـود مــردم دفـــاع مى نمايند.
سوم. مردم به عـنوان مـولّن عليهـم حـق دخــالت در إعـمال ولايـت يـا نظارت (چهه استطلالعى چحه استصو ابى) بر اَعمال ولىّ در حوزه عمومى را




ص ص. 19.-144 و.




بر سانند و مطمئن باشند كه ولى فقيه، مصلحت مردم را بهتر از خودشان
تشخيص مى دهد.

هشتم. ولايت شرعى فقيهان عادل بر مردم، قهرى است نه اختيارى.



 مردم نيز موظفاند، ولايت شرعى فقيه عادل را بپذيرند و با او بيعت

 واضح است كه با پذيرش و نـصرت مـردم، ولى فــيهـ تـوفيق ادارهُ امـور عمومى براساس شرع انور را مىیيابد و در صورت عدم پــذيرش مــردمّ،




عادل را بیذيرند و در صورت عدم پذيرش معصيت كارند.
 زمانى كه عناوين فقاهت و عدالت باقى است، اين ولايت، استمرار دارد. لذا تو قيت ولايت شرعى (محدود كردن زمان ولايت به و قت مشـخص،

1. رجوع كنيد به منِبع ييشين، ص ص بז.





است، و ولى فقيه در هر مرحله مىتواند صو ابديل مردم يا نـمايندگان و
منتخب مردم را هرگونه كه خود صلاح مى داند، اصلاح نمايد.
 نهادهاى متعلد در حوزه́ عمومى كرده است. مشروعيت تمامى نهادهاى
 دو راه است: يكى اينكه مسئولين نهادهاى عمومى، منصوبين ولى انى فـقيه

 نيستند)، شرط مشروعيت آن نهادهاست. هغتم. مهمترين وظيفهٔ شرعى مردم در برابر ولى فقيه، اطاعت و تبعيت از اوامر و نواهى او ست. ديخر وظيفئ مردم، يارى و نصرت ولى ولى فقيه در




ا. آيتالهن شيخ محمد مؤمن قمى، كلمات سديدة فى مسائل جديدة، ص ماr، (مششروعيت مجلس تشريع و قانونخذارى مانند ساير دوائر مختلف در در نظام ولايت مايت مو قو ف به رأى ولى ولى
 فقيه] مصلحت امت را درتأسيس مجلس قانونخذارى ديد كه نمايندكان مرين مردم در آن كـرد
 نمايندكان مردم داراى ارزش و لازم التبعية كردد والا ملاكى و اصل، رأى ولى امر مسلمين
است.)

بر مبناى نظريه ولايت انتصابى مطلقه فقيه عبارت امام راحل (ميزان رأى مردم است)
همواره مقيّد به صالحديد ولى فقيه است.




از اوست، نه اينكه او ناشى از نظام باشد. )

مردم، تنها امورى تحت ولايت قرار مىگير كهه به نحوى از انحاءِ، ارتباطى


ولايت فقيهان، بيرون است.
پهاردهم. ولايت شرعى فقيه عادل بر مردم، تنها با انتصاب از سوى
شارع، سازگار است. ولايت نمىتواند انتخابى باشد.

صالحيت تصدى منصب ولايت شرعى بر مردم را ندارند ${ }^{\text { }}$ ولو اينكه بـه درجئ اجتهاد نائل شده باشند. به طور كلى شرايط تصدى ولايت شرعى بــر مـردم، عـبارت است از: فــقاهت، عــدالت، مـرد بــودن، حـرّ بــودن، حالالزاده بودن، مكلف بودن.
شانزدهم. ولى فقيه در حوزهٔ امور عمومى، شـرعاً مـقيد بــه رعـايت
مصلحت مردم است. ${ }^{4}$ مـرجـع تشـخيص مـصلحت مـر مـردم، خـود وى يـا
منصوبين او هستند


## lا. تفاو تهاى ولايت عامهٔ فقيه و ولايت فقيه در امـور حسـبيه. فـقيهان

 سياسى فقيه تعبير مى شود) و هـم بـر امـور حسـبيه (از قـبيل ولايت بـر


「.. رجوع كنيد به آيتالهُ جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص •14.


 دست رفتن قداست مقام منيع امامت و تنزل آن به سطح رياست خلـو آلقى و وكالت مردمى به

پِارهاى از آنها اشاره مى شود....)

مثلاً ده سال) جايز نيست. اگر كسى ولايت دارد، همو اره دارد والاّ ندارد. از سوى ديگر تا زمانى كه مردم به درجأ اجتهاد و فقاهت نائل نشدهاند،
 عمومى، دائمى است.
دهم. ولايت شرعى فقيهان عادل، (اعامه) است، يعنى هـمـه مـردم را
 محاود به مرزهاى جغر افيايى نيست و همه مردم جهان (نه فقط مسلمانان

و شيعيان) موظف به اطاعت از ايشان هستند.
يازدهم. فقيهان عادل دراعمال ولايت، اسـتقلال دارنــد و مــحتاج بـهـ
تحصيل اذن از كسى (از جمله مردم) نيستند.
دو ازدهم. ولايت فقيهان عادل، عقد نيست تا با شرط ضمن عقد، مقيد
 ضيق، تنها تابع جعل جاعل است نه مقيد به خواست و رضا رضايت مردم.
 تحت ولايت شرعى فقيهان عادل قرار دارد، از امور خصوصى و شخصى

1. آيتالنه جوادى آملى، بيرامون وحى و رهبرى، ص 19^. (رهبرى مجتهد عادلى با كفايت



تا |rat وrat اrat






مادامى كه ارتباطى با حيات عمومى و جامعه ندارد، از ولايت فقيه بيرون است، حال آنكه در ولايت فقيه بر غيّب و قصّر تمامى شئون آنانان، مطلقاً

تحت ولايت است.
پنجم. مححجوريت در دو مرتبئ ولايت فقيه با هـم مـتغفاوت است. در
 اسباب اين حجر عبارت است از عدم فقاهت و نائل نشدن به ملكه قد سيؤ
 شئون خود (اعم از خصوصى و عمومى) محجور است. اسباب حجر در

 تصرفى از مردم در اين حوزه پذيرفته نيست. بلكه مراد اين است كه هـ هر
 كسب اجازه شده باشد، يا اين تصرف مراعنى باقى مى ماند تا با تـنفيذ و







حقوقى ولى بر انسانهاى آزاد و احرار است.".

ضمن پذيرش فرمايش معظمله مبنى بر تفاوت ولاي ولايت فقيه بر غيّب و قصّر با با ولايت




در امور عمومى) احتراز كرد. اما آيا تغيير وازهمها حالّل مشكل است؟

سريرست) على رغم وحدت معناى ولايت در هر دو مورد و اشتراك در بسيارى احكام، به واسطه تفاوت مولّى عليهم در دو مورد ياد شده و و نيز تفاوت حوزه ولايت، بين ولايت عامه فقيه و ولايت فقيه در امور حسبيه

> تفاو تهايى است. اين تفاوتها و امتيازات به قرار ذيل است:


(صغير، سفيه، مجنون، ميت، مقتول، شىء).
دوم. در ولايت فقيه بر مردم، در بسيارى موارد، احكام صادره از سوى
 حكومتى با ديگران فرقى ندارد. مثلاً در صورت الزام پرداخت مان مالياتهاى زائد بر خمس و زكات يا رعايت قوانين راهنمايى و رانندگى از سوى ولى ولى

 حقوقى والى است. حال آنكه در ولايت فـقيه در امـور حسـبييه، احكـام صادره از سوى ولى فقيه شامل حال خود وى نمى شود، چجون هـرگز او مصداق صغير، سفيه، مجنون و... نيست.

سوم. ولايت فقيه بـر مـردم، عـامه است يـعنى هـمـه مـردم را شـامل مى شود و اختصاص به صنف ناصى از مردم ندارد. حــال آنكــه ولايت فقيه در امور حسبيه تنها شامل اصناف خاصى از قبيل صـغار، مـجانين،
سفهاء، غيّب و... مى شود.

چهارم. ولايت فقيه بر مردم شامل همـه شئون مردم نــمى شود، بـلكـه


ا. استاد آيت الهُ جوادى آملى، مقاله سيرى درمبانى ولايت فقيه، فصلنامه حكومت اسلامى،


٪ ا. ولايت در (اولايت فقيه بـر مـردم)،، نـوعى حكــومت است. بـيـن ولايت و حكومت، نسبت عموم و خـصوص مـنوجه بـرقرار است. هـر ولايتى، حكومت محسوب نمى شود، مانند ولايت پـدر و جلّ پــدرى بـر
 ولايى نيست، مانند حكومت وكالى (حكومت مبتنى بر وكالت زمامدار از جانب شهروندان) يا حكومت مبتنى بر قرارداد اجـتماعى (مـعاهده ونـئ لازم بين مردم و خدمتگزاران خدمات عمومى) .
 سوى شارع (نه از سوى مردم) به ولايت شرعى بر مردم (نه به وكالت و
 باشد. لازمهٔ لاينفكى حكومت ولايى، محجوريت مـردم در حـوزهٔ امـور عمومى است.

اجازهٔ بعدى ولى فقيه تأييد شود، در صورت ردّ از جانب ولى فـقـيه، آن تصرف ساقط است. (دقيقاً مانند تصرف افراد غيرمكلف در امو ال خود يا

معاملئ فضولى در فقه).

$$
\begin{aligned}
& \text { Y ا ا. فقيهان عادل بر يكديگر ولايت ندارند، بلكه معقول نيست كه فقيهى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { شارع مقدس بدون هـيتج تـغاوت و امـتيازى بـه ولايت بـالفعل بـر مـردم } \\
& \text { منصوب شدهاند. عزل فقيهان عادل از ولايت، تنها در صـالاحيت شـارع ع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وى نيستند و مىبايد اعمال ولايت او را محترم بشمارند و از مـزاحـمت }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { عمومى، در صورت تحقق سه شرط زير واجب است: }
\end{aligned}
$$

> منصب ولايت بدانند.
> سوم. در مستند حكم والى يقين به خطا نداشته باشند.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. امام خمينى، كتاب البيع، ج r، ص ه9 49، و بويزه در مسئله مزاحمت فقيهى با فقيه ديگر }
\end{aligned}
$$



عبارت ديخر حكومت دينى، يک صـورت بـيشتر نـدارد و آن حكـومت
ولايى است.

ثانياً. جامعهاى كه تحت ولايت فـقيه نـباشد، تـحت ولايت طـاغـاغوت
است. ' هر حا كمى كه بدون نصب و اذن شارع حكومت مى كند ولو اينكه
مورد رضايت دينداران جامعه باشد و در اداره جامعه اهداف دين و احكام شرع را مدنظر داشته باشد، طاغوت است.
 (تنها صورت مشـروع حكـومت ديـنى) است. بـخش دوم تـحت وت ولايت
طاغوت است.

مهمترين قائلان به ولايت فقيهان عادل بر جامعه، فارغ از اختالاف در
قلمرو ولايت (ولايت عامه، ولايت مطلقه) و فارغ از نحوهُ رابطه شارع و
 جعل حكم بر موضوع) عبارتند از: محقق كركى، مـالاحمد نراقى، سـيد مراغى (صاحب عناوين الاصول)، شــيخ مـحمد حسـن نـجفى (صـاحب
 (در مصباحالفقيه)، آل بحرالعلوم (صـاحب بـلغة الفـقيه)، آقـا نـجفى (در انــا
 هدايةالانام)، ميرزاى نائينى (در تقريرات مكاسب)، آل كاشفالغا لغطاء (در




 صحيفئنور ج، ج، صركا

فصل هشتهم

## ولايت و جواز تصرّف

ا. يكى از سؤ الات اصلى در نظريههاى دولت مبتنى بـر مشـروعيت

 ولايت دارد. مراد از اين ولايت، ولايت شرعى است. حــوزه ايـن ولايت شرعى، امور عمومى است. در حوزه امور عمومى فقيه متصدى تـديبر،
 و شخصى خود رشيدند، اما در حوزه امور عمومى فاقد اهليت تصرف او و محجور محسوب مى شوند. لذا هر اقدام و تصرفى از سوى مردم در عـى حوز دوه

 فقاهت. حكومت ولايى از سوى شارع نصب مى شود (انتصاب، رابططه حاكم دينى با شارع است) در حكومت دينى، فقيه ولايت دارد. (فقاهت، مهمترين شرط حا كم در حكومت ولايى است) و مصلحت مردم را بهتر از
خود ايشان تشخيص مى دهد و رعايت مى كند.

نمى شود. لذا تنها حكـومت مـتصور حـق، (احكـومت ولايـى)" است. بـه

است، در ديگرى تنها مقام مجاز در تصرف در حوزهُ امـور عـمومى، در سومى ناظر عالى بر رعايت مقررات و مناسبات دينـا دينى در جامعانه. چهارم. در هر سه ديدگاه، (احكومت دينى) تحقق میى يابد. دينى بودن حكومت در نحوه اول با ولايت فقيه بر مردم تضمين مى شود. در نــحوه دوم با جواز تصرف فقيه در حوزه امور عمومى، و در نحوه سوم سو با نظارت
 دقيق احكام شرع و دنبال كردن اهداف متعالى ديـن جــــى است است و ايـن دغدغه اختصاصى به قائالان ولايت ندارد.
 باب (اتعرفالاشياء باضدادها) يكى از بهترين طرق آشنايى بـا ولايت را وا


 شفافتر شدن بحثث (و لايت فقيه)) منجر شود.
 عمومى است و هم بر تمامى امور در حوزه عمومى نظارت اس استصو ابـى


 تصرف و نظارت، جواز تصرف و نظارت بدون تحقق ولايت فقيه است. بهعبارت ديخر قائلان به جواز تصرف فقيه يا نظارت فقيه، مـنـكر ولايت


تنها مىتوان قائل به جو از تصرف يا نظارت فقيه شد، نه بيشتر.

r. آيا ولايت تنها نحوه رابطه حاكــم ديـنى بـا مـردم است؟ بـر مـبناى
 قابل تصور است يكى جواز تصرف و ديخرى نظارت. بنابرايـن عـليرغم

 تر سيمكننده رابطه جديدى بين حاكم دينى و مـردم نـيست، و بـه لدــاظ

فقهى و حقوقى (قيمومت فقيه)) همان (اولايت فقيهه) است.

نظارت عليرغم تفاوتهاى بنيادى موارد مشتركى نيز دارند. مشتركات اين
سه نحوهٔ رابطه عبارتند از:

 است و در سومى فقيه بر حسن اجراى امور دينى در جامعه نظارت عاري داليه

دارد.
دوم. حوزه ولايت، جواز تصرف و نظارت، (امور عمومى)" است (نه
مسائل شخصى و امور خصوصى).
سوم. رابطه حا كم دينى و شارع در هر سه نـهـ انحوه، (انتصاب از سـوى
شارع) است (نه انتخاب از طرف مردم). در يكى حا كم دينى ولى ور بر مردم








اسلامى اين مصالح و احكام رعايت نخخواهد شـد. ' اگـرچـهـ بسـيارى از قائلان به جواز تصرف فقيه همانند معتقدان به ولايت ايتفقيه در امور حسبيـ، در گذشته امور حسبيه را محدو د به موارد جزئى از قبيل سرير ستى افراد بى سرير ست و تصدى او قاف عمومى و مانند آن مى دانستهاند، اما بعضى إنى فقيهان معاصر با توجه به ضـوابـط امـور حسـبييه مـعتقدند كــهـ مـهـمترين مصداق امور حسبيه، اداره جامعه است. (اشارع راضى به تصدى امور مسلمانان تو سط ظالم فاسق نيست. بـر مسلمانان قطع ايادى ظلمه در صورت تمكن واجب است. ايجاد امـنيت
 صالح يا ماذون از جانب فقيه تصدى امور مسلمانان را بـه عـهـهـ گـرفت، ديگران حق تضعيف او را ندارند، و وجـوب اطـاعت مـتصدى در امـور



## \& \&. نظرئه (اجواز تصرف فقيه)) در موارد ذيل با نظرئه ولايت فقيه متفاوت

اول. جواز تصرف فقيه محدود به حد ضرورت و اضطرار است، چرا

 آنكه ضابط ولايت فقيه، مصلحت است حوزه مصلحت جار جر امعـهُ اسلامى به مــراتب وسـيعتر از حـوزه ضـرورت و اضـطرار است. بسـيارى از امـور

 .r._r9
r. استاد آيت النه سيد كاظم حسينى حائرى، ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص 9 عه.

بهعنوان قدرمتيقن" است. جواز تـصرف، مـرتبه رقـيقه و نــازله ولايت و قيمومت مىباشد. و بنابر آن اختيارات فقيهان عادل از نظرئه نظارت فقيه

بيشتر است.
اركان اين نظريه عبارت است از:

اثبات كرد. هيج دليل شرعى لفظى، نصب فقيهان عادل را از سوى شارع بر
مردم اثبات نمى كند.
 راضى نيست آنها ترى شود، اين امور از واجبات كفائيه نيز نيست كه هر كسى بتو اند آن را انجام دهد، ثانياً در مو رد غيرفقيه نيز هيجّ دليل معتبرى بر جواز انجام وارد نشده است. بنابراين فقيهان عادل قد رمتيقن افراد مـجاز
 نبايد با ولايت اشتباه كرد. فقيهان عادل در امور حسبيه و فراتر از آن فاقد

ولايت هستند.
سوم. يكى از امور حسبيه، حكومت و سلطهُ سياسى بر جامعه است. به اين معنى كه بخش مهمى از مصالح اسلامى و احكام شرعى با اقـامهٔ حكومت و قدرت دينى حفظ مى شود، بهنحوى كه بدون وجود حكومت


سوم) ص FY4؛؛

ه•ث اق، چاب دوم)؛ ج r، ص •• ؛؛
آيتالنه سيدمحسن طباطبايى حكيم، نهج الفقاهة، ص . •r.

المكاسب، جr، ص ra_ra.
r.r. ميرزاى نائينى، تنبيهالامه و تنزيدالملة، صVA.

## فصل نمهم

## نظارت فقيه

ا. سومين نحوهٔ رابطهُ حا كم دينى با مردم (انظارت فقيهه) است. در اين
نظريه نظارت عاليه فقيه بر تقنين و اجرا جانشين ولايت تدبيرى فقيه شده است. مختصات نظرئه نظارت فقيه به شرح ذيل است:



 فقها.
دوم. در جــامعهاى كــه اكـثريت آن را مسـلمانان تشكـيل مـىدهنـد، اسلاميت حكومت، عــدم مـغايرت قـوانـين بـا شــرع انـور، و سـازگارى انــا سياستهاى كلى حكومت با اهداف متعالى دين، با نظارت عـاليئ فــيهان عادل بر حكومت تأمين مى شود. اكرچه در اين نظريه حكومت بر بر عهـله فقيهان نيست، اما عالمان دين و فقيهان امت بر كـليه امـور كــانلان جــامعـه نظارت عاليه دارند و اجازه نخو اهند داد هيج خلاف شرعى اتِ اتغاق بيغتد. فقيهان در همه امور عمومى حق تفحص دارند و مـى توانـنـلد هـر خــالف

شرعى را رد نمايند.

اجتماعى اگرچهه بـه مـصلحت عـمومى است امـا ضـرورى و اضطرارى
نيست
دوم. در نظرئه جواز تصرف فقيه، تشخيص ايـنكه مـوردى از مـوارد
 است و در صورت اختالاف در تطبيق بين حكومت و اشخاصى، بر مردم اطاعت واجب نيست، مڭر اينكه مخالفت به مستو ای تضعيف نظام بر سد كه در اين صورت تحت عنوان ديگرى قرار مىگيرد ' . حال آنكه در نظريمأ ولايت فقيه تمامى موارد حوزه عمومى تحت ون ولايت فقيه است. و تصرف

 است، و بر مردم (با شرط ياد شده) اطاعت واجب است

 موت او منعزل نمى شوند، و تنها با عزل از جانب فقيه بعدى كنار مـا مى روند.

مى شوند.
ضمناً در هر دو نظريه امور عمومى تو سط فقيهان عادل تدبير مى شود
 فقيه موارد ابهام فراوانى بهـپشم میى خور رد تا آنجا كه تو انمندى آن آن در اد اداره جامعه با سؤ الات جدى مواجه است.

1. ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص بّ 9 .




دركير نمى كنند، بعلاوه با اكتفا به اين نظارت عاليه و عدم دخالت در امور
 مى نمايند. نظارت فقيه، طريق معتدلى در رعايت تعاليم سياسى اسلام و انطباق مسائل عمومى جامعه با تـعاليم ديـنـى از يكعطـرف و عـنـايت بـه پيچچيدگى روزافزون ادارهٔ جامعه در دوران معاصر است.「. نظريهُ نظارت فقيه در مو ارد ذيل با نظر يـٔهُ ولايتفقيه متفاوت است است اول. در نظرئُ نظارت فقيه، در موارد غيركالان تأييد فقيه لازم نيست،
 مشروعيت تمامى امور خرد و كالان حوزه عمومى محتاج تأييد، اجازه يا يا اذن ولىفقيه است. شرط تصويب فقيه در امور كالان از باب رعايت غايت غايت احتياط در نظريه نظارت است.

وى سلبى است، سلب موارد خالف شرع و دين از ساحت حكومت. در نظرئُ ولايتفقيه، فقيه هم نتش سلبى دارد هم نقش ايـجابى.



 بهعهجه دارد، ثانياً نصب و عزل كليه مقامات اصلى متصدى امور امور جامعه
به عهلدهٔ ولى فقيه است.

چچهارم. در نظريه نظارت فقيه، اداره جامعه به دست مردم و نمايندگان كارشناس آنهاست و فقها متناسب با دانش شان بر رعايت احكام شرع و و پيگيرى اهداف دين نـظارت حـقوقى دارنـد، لذا ايـن نـظريه تــلازمى بـا بـا محجوريت مردم در حوزه امور عمومى ندارد. حال آنكه در نظريه ولايت

سوم. در سه حوزهُ امور عمومى، قضاوت شرعاً بهعهده فقيه يا مأذون
 دارند. نظارت فقيهان در قانونگذارى به اين است كه كليه قوانين مصوب نمايندگان مردم از حيث احراز عدم ناسازگارى با احكامشرع مىبايد بـه تأييد فقها بر سد. نظارت فقيهان در امور اجرايى در سه مورد است: يكى




تشريغاتى نيست و بر روند اداره جامعه تأثير جدى جـى دارد.
 است. تا زمانى كه اكثريت مردم جامعه دغــدغه رعـايت حــالال و حـرام دارند، با اعلام عدم مشروعيت يكى قانون، يا يكى سياست از سوى فقها آن آن قانون و سياست در جامعه فاقد وجــاهت و اعـتبار است. نـفوذ و اعـتبار وجدان دينى كه در جامعه نهادينه شده است، به مراتب از اعتبار و نفوذ قواى قهريه بيشتر است. اگر عليرغم اعلام ناسازگارى قانون يا سياستى، با
 اصرار ورزند و مردم نيز حساسيتى از خود نشان ندهند، اين جــامعه بـه لحاظ دينى بيمار است و عالمان دين مى بايد با ارشـادر، تـبليغ و تــقويت معارف دينى در جامعه به تحكيم وجدان دينى مردم بپردازند و مردم را براى رعايت ضوابط دينى و تغيير حكومتى كه بـه تـعاليم ديـنى خـاضع

نيست، بسيج نمايند.

 خود را در امور كارشناسى و تخصصى كه بيرون از صلاحيت فقيه است،

ناظر در امور مسلمين با امينى قوى تـقويت مـى شود. ' عــاوه بـر بـحث

 واضح است كه مراد از ناظر در امور مسلمين يا ناظر در مصالح مسلمين در
 نظارت در مورد فوق، مقابل ولايت نيست، بلكه مى تواند شامل ولايت و
جواز تصرف نيز باشد.

اما ((اناظر جعلى)" مختص بـه بحتث وقف است. واقف علاوه بر نصب


 متولى تصرفات خود را در و قف به اطلاع ناظر مى رساند اما تصويب ناظر




↔ يجوز للوصى صرف شى من مال الوصية فى غير وجه المأمور به، فان فعل او اختار ضمن
المال و على الناظر فى امر المسلمين ان يعزله و يقيم اميناً مقامه.)

فعلى الناظر فى مصالح المسلمين ان يعضده بقوى امين.")

ايتامهم و نواقص عقولهم من يطالب بحقوقهم و يحتج عنهم و لهم.")

فلوليه او الناظر فى امور المسلمين المطالبة بالشفعة.^

 صفرى، معاونت انديشه اسالمى مركز تحقيقات استراتزيك.

فقيه، هرگونه دخالت در حوزه امور عمومى تنها با صـالاحديد ولى فـقيه


محجورند.
r. نظارت در فقه شيعه وازهاى ديرياست. مىتوان ناظران را بـه دو قسم

ناظر شرعى و ناظر جعلى (وضعى) تـقسيم كـرد. مـراد از نـاظر شـرعى


 زمان شيخ مفيد مورد استعمال فقها بوده است، همان ناظر شرعى است

كه متصدى امور حسبيه در فقدان ولى شرعى معين است.
بيشترين استعمال اين دو اصطلاح در بحث وصـيّت است. در پـهـار
 صورت عدم نصب وصى از سوى ميت در جايى كه نياز بـه وصيت باشد.
 وصايت، از سوى ناظر در امور مسلمين عزل مى شود و خود و نـاظر امـر امـر وصيت را به عهله مى گيرد. ه چهارم. در صورت ضعف ور وصى، از سـوى

「. رجوع كنيد به شـيخ مـفيد، المـقنعه، ص 90V، (ان مـات (الوصى) كـان النـاظر فـى امـور







نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأى اين هيأت علما در اين باب مطاع
 فرجه) تغييريذير نخو اهد بود.) ')










ه. امامخمينى و نظارت فقيه. بعضى از آراء امامخـمينى قلدس سره در دو


تقسيم كرد:

مرحله اول. مرحله نخستين انديشه سياسى در قم كه تا تا حـدو ود سـال








تصريح شده باشد، تصرفات متولى در وقف تـنـها پس از تصويب نـاظر
 شيعه استعمال نشده است. اخيراً ايـن دو اصطـلاح از از كتـاب وقف وار اري ارد حوزه امور عمومى و حقوق اساسى شده است
 اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه بهترين ترجمان نظريه نـريه نظارت فقيه است
(مججلس شوراى ملى كه با توجه به تأييد حضرت امام عصرعجلم الها
 مراقبت حجج اسالاميه كثر اله، امثالهم و عامه ملت ايران تان تأسيس شده انده است بايد در هيجج عصرى از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتى با قو اعد مقد سؤ
 است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اســلاميه بـر عهـهـه







 مو اد معنونه كه مخالفت با قواعد مقد سئ اسلام داشتـه بـاشد طـرح ورد


مى كند كـه آيـا شـما وظـيفه رهـبرى جــههورى اسـالمى را مسى يذيريد؟

 اشغال نمىكنيم، وظيفه روحانيون ارشاد دولتهاست.")

 را مطرح مىنمايند.
امام خمينى در اين مرحله حداقل دوبار به فلسفه تغيير ديدگاهِ (انقش نظارتى و ارشادى فقها)" به (ولايت تدبيرى و اجر ائى) اشاره فرمودهاند

 كه از خارج آمدند، حتى در نجف و و پاريس و پپه در حرفهايیى كه خودم زدم، اين كلمه را گفتهام كه روحانيون شغلشا


 آمريكا يا شوروى مى رود. ما تجربه كرديم و ديديم كه اشخاصى كـا كـه در در








ميرزاى نائينى) بدست مى آيد
(ما نمىگوييم حكومت بايد با فقيه باشد، بلكه مى با قانون خدايى كه صلاح كشور و مردم است اداره شود و اين (ابى نظارت روحانى" صورت نمى گيرد، چنانجهه دولت مشروطه نيز اين امر را تصويب و تصديق كرده است.) '
(راينكه مىگويند حكومت بهدست فقيه باشد، نه آن است كه دقيقاً بايد شاه و وزير و سرلشكر و سپپهى و سپور باشد، بلكه فقيه بايد (انظارت) در
 مرحله دوم. مرحله تكوين فقه استدلالى و فتو ايى ايشان در قمى، تركيه و نجفف. الرسائل، تحريرالو سيله و كتاب البيع محصول اين مرينـ مرحله است. (انظرئه ولايت انتصابى عامه فقيه)) در اين مقطع مـحور آرا سـياسى امـام قدس سره است.
مرحله سوم. سخنرانيها و آراء مكتوب در پاريس و قم (از وهم تا او ايل


 بهعنو ان نمونه، مواردى از مصاحبهها های پاريس ذكر می شود.
 داشت، نقش هدايت و راهنمايى، و در صورتى كه مصلحتى در كار باشد






شوراى عالى قضايى هم بايد اينطور باشند كه اگر در مسـئلهاى اشـتباه

 افراد صالحى هستند كه كارها را طبق اسلام عـمل كـنـند. لذا بـارها گـفتم

 است، آمدم صريحاً اعلام كردم من اشتباه كردم. اين براى اين است كه ما ما
 حرفى زده باشم و امروز حرف ديگرى را و فردا حرف ديگـرى را، ايـن


باقى بمانم......)
درباره انديشه سياسى امـامخمينى از حـيث تطوّ ر، تـعلّد و وحــدت
دو قول است:
قول اول. امام(ره) از آغاز به (انظريهه ولايت انتصابى فقيه) باور داشته،
اما با توجه به مقتضيات زمان و مكان در بعضى مقاطع صلاح نمى ديدهاند

 ايشان برگردانيد. لذا نمىتوان (انظريه نـظارت فـقيهه) را در هـيتج مـقطعى نظريه حقيقى ايشان دانست. در استخراج آراى امام از كتابهايى كه ايشان خطاب به غير متخصصين نو شتهاند يا پيادهشده خــطابه انها و فـرمايشات شفاهى ايشان است مىبايد دقت كرد و همو اره مبانى فقهى و محكمات سياسى ايشان را مدنظر داشت. قول دوم. با توجه به تصريح حضرت امام(ره) به عدول، تـغييرنظر و

[^8]



 افرادى كه روحانى نيستند، به آنطورى كه خدى آى تبارك و و تعالى فرموده است اداره مى كنند، آقاى خامنهاى تشريف مى برند سراغ سراغ شغل روحانى بزرگ خودشان و نظارت بر امور، و ساير آقايان هم همينطور. ما اينطور نيست كه هرجا يك كلمهاى گفتيم و ديديم مصالح اسلامر، حالا ما ما آمديم ديديم اينجورى نيست، اشتباه كردهبوديم بغوييم سر اشتباه خو دمان باقى

 خودمان... ما از حرفى كه در مصاحبهها گفتيم عدول كرديم و موقتاً تا آن وقتى كه اين كشور را غير روحانى مىتواند اداره كند، آقايان روحانيون به


مورد دوم. در تاريخ • •
به اين تغيير بينش تصريح مى كنند:
 را پياده كنيم. پس اگر قبلاً اشتباه كرده باشيم بايد صريحاً بگوييم اشتباه

 اشتباه نمودهام و به اشتباهم اقرار مى كنم. فقهاى شوراى نگّهبان و اعضاى

از آنجا كه جامعه يكى جامعئ اســالمى است و مـردم وابستـه بـه مكـتب اسالامند، صالاحيت هر حا كمى از اين نظر كه قابليت اجراى قوانين ملى ولى
 استاد شهيد در بحث (اروحانيت و انقلاب اسلامى)" ابراز داشته است: (اينكه روحانيت شيعه توانسته است در طول تاريخ منشأ حركتهاى بزرگ

بشود ولى روحانيتهاى ديگر نتوانستهاند، دو دليل عمده دارد:
 شيعى يكى فرهنگ زنده، حركت زاو انقلاب آفرين است.... دليل دوم. اينكه روحانيت شيعه _ كه بـدست ائمه شيعه پـايه كــذارى شده است ــ از ابـتدا اسـاسش تـضاد بـا قـدرتهاى حـا كــم بــو ده است... روحانيت شيعه از نظر معنوى متكى به خدا و از نظر اجتماعى متكى بـه مردم است و هيچچگاه جزو دولت نبو ده است. اما در مقابل مثلاً رو حانيت
 ديگر اينكه روحانيت تو انسته است انتلابها را رهبرى كند استقلال است و و




 روحانيت است. از قبيل استادى، معلمى، قضاوت،... اما روحانيون نبايد كار دولتى بپذيرند، آنها بايد در كنار دولت بايستند و آنرا ارشاد كنند. آنها



تعبير بزرگوارانهٔ اشتباه، ترديدى در تطور و تعدد رأى سياسى ايشان باقى
 غير روحانيون، بطور موقت از نظرئُ نظارت و ارشاد فقها و علما عــدول مى مرمايند و قائل به تصدى اجرا و تدبير امور از سوى فقها و رو رو انـيون
مى شوند.

به هر حال، اولاً (انظرئُ نظارت فقيه)) در مقطعى، نظريهُ حضرت امام


 علت عدول موقت حضرت امام از اين نظريه ضعف مبانى آن نبو ده است، بلكه آماده نبودن شرايط زمانى و مكانى براى اجراى آن آن بوده است. (دقت

شود
9. استاد شهيد مرتضى مطهرى نيز در شمار قائلان به (انظارت فقيه)"

 اسالمى يعنى كشورى كه در آن مردم اسلام را به عنوان يكى ايدئولوزى

 است كه بر اجراى درست و صحيح استراتزى نـظارت داشـتـه بـاشد؛ او صالاحيت مـجرى قانون و كسى را كه مى خو اهلد رئيس دولت بشـو دو و كارها
 مى دهد. تصور مردم آن روز ـ دورهُ مشروطيّت - و نيز مردم ما الـو از ولايت
 بگيرند. باكه در طول قرون و اعصار تصور مردم از ولايت فقيه اين بوده كه

مو ازين و مقررات اسلامى تنظيم شده اسـت.)؛ نظريةٔ اخير آيتالله شهيد سيدمحمدل بـاقر صــر (اخــالافت مـردم بـا
 نظريه سه فقيه فوق الذكر مبتنى بر مبناى مشروعيت الهمى مردمى (پـذ يرش
 بحث حكومت ولايى مبتنى بر مشروعيت الهى بالاو اسطه (عدم دخالت نظر مردم در مشروعيت سياسى) است لذا توضيح سه ديدكاه فوقالذكر را به مـجالى ديگر وا مى گذاريم.

بايد بر فعاليت دولت (انظارت) و (امراقبت) داشته باشند.)" با عنايت به توضيحات استاد شهيد، تأكيد آيتالهـ منتظرى بر (انظارت
 مى گيرد:
(هـــدف عـملده از ولايت فـقيه اجـراء و تـنفيذ دسـتورات و مـقررات
 فرد فقيه و يا به تأييد و نظارت او نسبت به به قوه́ مجريه، در صور دتى كه قوّه مجريه از طرف مردم انتخاب شده باشد (چنانچهِ روند قانون اساسى ما ايـجاب مى كند.) و در حقيقت ولايت فقيه به معنى ولايت فقه، يعنى احكام

 اسـلاميت نظام ايجاب مى كند كه فقيه عادل يعنى متخصّص و كارشناس مسائل اسلامى بر روند ادارهٔ كشور اشراف داشته باشلد، و اين امر منافات ندارد با اينكه هر رشته از رشتههاى فنّى و تخصصّى از امور

 مربوط به فقيه و مناسب با تخصص او ست، اسلاملاميت مقررات و عدم منافات سياستهاى كلى نظام با احكام شرع است، و در قانون اساسى ما يكى از وظايف رهبر بدين گونه ذكر شده: (انظارت بر حسن اجر اجراى





است، عقدى خاص كه در عناوين مألوف فقهى نمى گنجد، هر پند مورد امضاى شارع است. بر اين اساس حكـومت، مـعاهده دو طـرفه و تـعهـد متقابل حاكم و مردم است، قراردادى شرعى بين امت و حا كم منتخب. ' ما ما براى جلوگيرى از خلط مبحث از معناى دوم با عنو ان وكالت و از م معناى
سوم باعنو ان معاهده لازم ياد خو اهيم كرد.

است، يا درباره ديگرى. در فرض اول هيتِ اعتبار و جعلى در در كار نيست.





 منوبعنه باشد و عمل او عمل منوبع عنه محسوب شو شود.

 عمل مىكند يا با نيابت و وكالت. در هر دو صورت (مباشرت يا وكالت)
فعل منسوب به او ست.
r. اركان وكالت. وكالت سه ركن دارد: موكل، وكيل، مورد وكالت. موكل
 الاسلامية، ج (،ص صVQ_OVQ، نظرئه معظمبه مبتنى بر قسم سوم وكالت (معاهدهٔ لازم)

「. رجوع كنيد به استاد آيتالنه جو ادى آمـلى، پــيرامـون وحــى و رهـبرى، مـقاله امـامت و
 Y. آيتالهُ متظرى، دراسات، ج (،، ص هVQ.
فصل دهم

## وكالت از مردم

(اولايت بر مردم)" مهمترين نحوه رابطه حـاكــم ديـنـى و مـردم بـر مـبناى
 باب (اتعرف الاشياء باضدادها)" مىبايد آن را با ديگر انحاء رابطه حـاكـم دينى و مردم بر مبناى (مشروعيت الهـى مـردمى)" مـقايسه كـرد. در ايـن

 مشروعيت الهمى مردمى ' (اوكالت) | است. يعنى زما زمامدار دينى وكيل مردم و

نماينده ايشان در انجام خـدمات عمومى است. ا. معناى لغوى وكالت تفويض است. تـفويض كـار بــه غــير (وكـالت بالمعنى الاعم) بر سه قسم است: اول. اذن به ديگرى فقط، دوم. استنابئ مخصوص در تصرف، سوم. احداث سلطه مستقل براى غير با قبول او. وكالت به معناى اول عقد نيست، بلكه ايقاع است. وكالت بـلت به معناى دوم (وكالت بالمعنى الاخص) عقد جايز است. وكالت به معنى سوم عقد لازم

[^9]
## ه. احكام وكالت (به ويثه در مقايسه با احكام ولايت ).

اول. وكالت عقد است، نه ايقاع، نه حكمه، بلكه عقد جا جايز. ' اما ولايت
حكم است، نه عقد، نه ايقاع بلكه حكم وضعى.


 ولايتهاى قهرى است).
سوم. وكالت در كليه امور مباحى كه مباشرت در انجام آنها شرعاً شرط نشده جايز است. 「 موارد وكالت از سوى موكل تعيين مى شود. اما قلما قلمرو ولايت از سوى شارع تعيين شده و نظر ولىّ يا مولّى عليه در در تعيين قلمين

ولايت دخالت ندارد.
چهارم. قلمرو وكالت امورى است كه موكل بالمبا شرة حق ارد ارتكاب آنها را دارد.ّاما قلمرو ولايت امورى است كه مولّمن عـليه شـرعاً صـالاحيت الـا
انجام آنها را ندارد و در آن حوزه فاقد اهليت درتصرف است.
 ولايت است. به عبارت ديگر عدم جواز وكالت دليل مى خخواهد، كما اينكه اثبات ولايت نيازمند دليل است. ششم. در حوزه وكالت، اصالت رأى و تصميمگيرى از آن موكل است
 قلمرو وكالت، نظر موكل را بر نظر شخص خود مقدم بـدارد. اما در ولايت،
(. محقق حلى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام، القسم الثانى فى العـقود، كـتاب الوكالة، ج جا، ص 19 . 19 الا

r. آَيتالنه جوادى آملى، بيرامون وحى و و رهبرى، ص 190.


يا منوبعنه يا مستنيب فردى است كه براى انجام امور خود، ديخرى را به

 خو استه است انجام دهه. مورد وكالت، امر يا امورى است كه از جـانب موكل براى وكيل تعيين شده است.
٪. اق اقسام وكالت. وكالت از حيثهاى مختلف قالف قابل تقسيم است:
تقسيم اول. اقسام وكالت از حيث وحدات و تعلدد مـوكل. اگـر مـورد وكالت ملكى شخصى يا حق خصوصى فرد واحدى باشد، وكالت از سوى
 افراد متعددى باشد، وكالت از سـوى مـوكالان مـتعدد بـهـ وكـيل تـفويض

مى شود.
تقسيم دوم. اقسام وكالت از حيث مورد وكالت. مورد وكالت يا امـور
خـصوصى است يـا حـوزه عـمو مـى. در قسـم اول افــراد در انـجام امـور شخصى و خصوصى خود وكيل مى گيرند، مثالً وكيل در خريد خانه. در قسم دوم آحاد جامعه (شهروندان) كه حاكم بر سرنو شت و مقدرات خود هستند و مسلط بر امو ال و انفس خويشند، براى انجام خدمات عمومى از قبيل نظم، امنيت، دفـاع، بـهـداشت و ... فـردى را بـه نــمايندگى از خـود برمىگزينند و او به وكالت از سوى مردم متصدى امور عمومى مى شود. تقسيم سوم. وكالت از حيث مورد وكالت يا خاص است است يـا عـامه يـا يـا مططلق است يا مقيد و مشروط. متن وكـالتنامه تـعيين مـى كنـد كـه وكـالت دام عموميت دارد يا اختصاص به موارد خاصى دارد، مقيد و مشروط به شرط ويزهاى است يا مطلق مى باشد.

يازدهم. وكالت وكيل مقيد به ملـت معين است و عقد وكالت با جهل

 (محاو د كردن به وقت خاص مثلاً ده سال) جايز نيست.
دوازدهم. چجون عقد وكالت از هر دو طرف جاین
 عقد، ولىّ شرعى تا حائز شرايط است حق استعفا ندارد و مكلف بـه انـجا
وظيفه و تصدى امور محججو رين در حوزه́ عمو مى است.
 مرگ جاعل ولايت يا مرگ ولىّ شرعى ساقط نمى شود. مولّى عـليهـم بـا مرگ ولىّ شرعى، تحت ولايت ولىّ شرعى ديخرى قرار مى گيرند لذا اگر

 بعدى عزل شوند كه چنين نشده است، اما وكلاى ايشان همگى با رحلت


[^10]اصــالت رأى و تتـصميمگيرى از آن ولىّ است و مـوّلمن عــليهم مـوظفند


 هفتم. در وكالت، هم موكل و هم وكيل رشيدند.
 محجوريت مولّى عليه در حوزه ولايت، ولايت شرعىى محقق نمى شود دو

شرعى بـه دست مولّى عليهـم نيست.

نهـم. وكيل در مقابل موكل مسئول است، موكل مىتو انـلد از او سؤ ال كند
و بر وكالت او نظارت كند، اما ولىّ شرعى در مقابل مولّلن عليهـم مسئول


مقابل شارع مسئول است
دهمم. موكل بين افراد واجد شرايـط وكـالت (احـق انتخاب) دارد. بـه

 حقوق خود نيستند) تا حق انتخاب داشته باشند. مولّى عليهـم تنها مكلف ولـ

(او ظيفه پذيرش) تفاوت جدى است.

1. رجوع كنيد به آيتالنَ جوا ادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص 109.





از ضروريات فقهى محسوب مى شود. ' اما وكالت در حوزه امور عمومى كمتر مورد بحثث فقها واقع شده است و تا نيم قرن اخير تنها وكالت فقها از از

 وكالت مسئولين خدمات عمومى از سوى مردم تـوسط مـرحـوم آيتالله

 اركان نظريه (اوكالت مالكان شخصى مشاع) كه اخيراً در كتاب (احكمت و و حكومت" مطرح شده است، وكالت دولت از سـوى شـهروندان است. بنابراين، قول، به وكالت مثل قول به ولايت نه خلا

نه خروج از مبانى دين


 سنگى، بدون شماره صفحه) احتمال وكالت فقيه از جانب امام زمان (عج) را را مطرح كرده است.
「「. (واما الحكومة المعموله فى عصرنا فان حصلت بتوكيل جميع ذوى الحقوق حتى الصغار





المحرّمة ( قم مكتبة الطباطبايى)، ص م ب• .

.

 $\leftarrow$

چهاردهم. زن مىتواند وكيل باشد، اما نمىتو اند ولىّ باشد، پرا كه از
شرائط ولايت شرعى، مرد بودن است. '

 امور عمومى فقاهت و عدالت است.
 ميزان تصميمگيرى در وكالت تشخيص موكل و تـحايد حــدو د از طـرف او ست، پس جمع ولايت و وكالت ممكن نيست، چه اينكه ممكن نيست شخص مختارى براى خودش قيّم و ولمّ نصب نمايل، زيرا معناى تسلط و نـي انسان بر جان و مال خود آن است كه هر كار صـحيحى كــه مـى تو انست
 تسلط مسلط باشد و بتو اند سلطنت خود را به ديگرى و اگذار كرده و آن را را
 بنابراين فقيه يا ولايت بر مردم دارد يا وكام
 مردم در حوزه امور عمومى ولايت دارد، نه آنكه از سوى مردم وكـالت الت الـا داشته باشد. قائل شدن به وكالت فقيه از سوى مردم، انكار ولايت فقيه بر

مردم است.
9. وكالت در حوزه امور خصوصى، از آغاز در فقه شيعه مطرح بودهو





حكومت) چهه بوده است؟ ما در ضمن بحـث ولايت كــامىى ' بـه مـعناى

 و سيره ايشان خو اهيم پرداخت و نشان خواهيم داد بدون رعان رعايت روش آن اسوههاى جاويد رابطه بين حاكم دينى و مردم در انديشهُ شيعه بى اعتبار

است.

 استعمالات رهبرى انقلاب امام خمينى و ديگر شخصيتهاى مؤثر صــر انتـلاب، تلقى اعضاى مجلس بررسى نـهايـى قـانون اسـاسى از ولايت الـايت و
 قانون اساسى و نحوه انعكاس آن در متن بازنگرى شده قانـ قانون اساسى،

 ولايت در صحنه اجتماع، نه در فضايى مجرد و انتزاعى معنى خواهـى اند شد، ان شاءالله.

## چجند نكته درباره معناى ولايت.


مودت والى نسبت به مردم و ارادت و دلد ادگى مردم نسبت بـه والى الى است،
 برقرار نيست. پس حكومت ولايى حكومت محبت و عشق است، و درك عمق حكومت ولايى متوقف بر عشق و دلدادگى است و آنان كه از مودت
 برفرض كه كو شش طاقت فر ساى مـتكلمان شــيعه در ايـنـكه مـعناى ولايت بسى رفيع تر از محبت و مودت است را فراموش كـرده بـاشيمه، و
 و معنوى معنى كنيم، و رابطه مريدى و مرادى را بدون تو جهه به پيامدهاى


 مودّت و ارادت رنگ مى بازد؟ مباحث فقهىى، سياسى و حقوقى با اينگونه بيانات خطابى و ذوقى قابل حل نيست.


بودهاند و هم زعامت سياسى و زمامدارى جامعه در زمان خود را بر عهلده


ش شده پֶاسخ داده است، براى آشنايى با دو ديدكاه ولايت و وكالت رجوع كنيد به فصلنامه


متعرّض اين مهم نشدند؟ ولايت فقيه چگُونه به قانون اساسى جمهورى
 نسبت آن را با حق حاكميت ملى و ضوابط جمهور ريت، پگگونه ارزيـابى
 از بيانات حضرت امام(ره)، مشى عملى ايشان در يكى دهه تحقق عملى
 به بازنگرى در قانون اسـاسى انـجاميد؟ تـلقى خــبرگان بـازنگرى قـانون اساسى از ولايت فقيه چֶه بوده است؟ اسْ در دهـٔ دوم استقرار ولايت فقيه در ايران چه تصويرى از ولايت و حكومت ولايى به مردم عرضه شده است؟
 اسلامى درآمد؟
اين قسمت از بحث، مصروف پــاسخڭگويى بـه سـؤ الات فـوق است.
 مقتضيات زمانى و مكانى، به وضوحِ مفهوم ولايت كمكـ شايانى خور اهـا
كرد.

ا. حكومت ولايى در ايران جانشين حكومت سلطنتى است. قدمت
نظام سلطنتى در ايران به بيست و پنج قرن مى رسد. انتالاب اسلامى ايرا ايران
 جـمهورى اسـالامى اسـتقرار يـافت. تـاريخ دو هــزار و پـانصد سالئ نـظام سلطنتى در ايران را مىتوان به پنـد مرحله تقسيم كرد: مرحلهُ اول، عصر


 عصر سلطنت شاهان دين ستيز وابسته به اجنبى.

## فصل يازدهم

## تار.يخـچه ولايت در عصر جـمـهورى اسلامى

از جمله مباحثى كه در فهم معناى ولايت و درك حدو و و ثغور تصورى و ابعاد جغرافيايى مفهومي آن تأثير جدى دارد، مطالعئ نحوه و زمانى ولان ورو ورد ولايت به فضاى عمومى جامعه است. ولايت و حكومت ولايـى از پــــه زمانى در تاريخ سياسى معاصر ايران مطرح شدهاست؟ است نظام سلطنتى پپه


 اعلاميهها، بيانات و مصاحبهه هاى بين المللى متعدد خود د در معرفى نهضت و حكومت برخاسته از آن اشارهاى به ولایت فقيه داشتهاند؟ از چجه زمانى
 "(جمهورى اسلامى)" تغيير دادند؟ حضرت امام (ره) ("جمهورى اسلامى)"



 مطرح شدن ولايت فقيه در مجلس خبرگان قانون اساسى در بيانات خود

حذف مى شود يگى مرگ و ديگرى تغلب و زور. در نظام سلطنتى هرگز قلدرت سياسى، ادوارى و بـه طور مسالمـت آميز تغيير نمىىيابـ. هشته. در هر سلسله شاهى، نخستين شاه با تغلب و زور بـه سلطنت مى رسل و سپس سلطنت در اعـقاب ذكـور او تــداوم مـىيـابل (سـلطنت مــوروثی)، در هـر صـورت شـاه حـق نـصب شــاه بـعـل از خـود را دارد (ولايتعهدى).

نهم. نظام سلطنتى ارادت سالار و تقرب محور است. افراد بـه مـيزان نزديحى، تقرب و ارادتى كه به مقام سلطنت دارنـ از مواهب و مـزايـاى سياسى، اجتتماعى و اقـتصادى بـرخــو ردار مـى شونـلـ ارادت سـا الارى و تقرب محورى قطب مقابل لياقت سالارى و شايسته محورى است. دهم. نظام سلطنتى، امنيت محور و نظم مدار است. تأمين امنيت و نظم مهمترين وظايف مقام سلطنتى بوده است. تأمين حقوق مـردم هـرگز در ضمن وظايف سلطنت قرار نمىىگيرد. تأمين امنيت به هر قيمت و روشى مجاز است. (هدف و سيله را تو جيه مىكند.) عــلاوه بـر ده خـصلت ذاتـى سـلطنت، سـه خـصلت ديخـر را كـه از عرضيات سلطنت بـه حساب مى آيل، نيز نبايد از نظر دور داشت: اول. ظــلم؟ نــظام ســلطنتى، نـظامى ظـالمانه است. تـمركز قـدرت، اختتيارات مطلقه، نظارت نایٍذيرى، غيرمسئول و مادام العمر بـو دن و... از اسبابى است كـه در فـرد غــيرمعصوم غـالباً بـه ظـلم و اســتبداد و فســاد مى انجامل. لذا نوعى تـالزم بـين شــاه و ظـلم در ذهـنيـت ايـرانـى مـتبادر مى شود. اما ادبيات فارسى 'و حتى سيرهُ متشرّ عه، شاه را بـه دو قسمّ، شاه
ا. براى مثال رجوع كنيد به شاهنامه حكيم ابو القاسم فردوسى:
و نيز باب اول گلستان سعدى در سيرت پادشاهان.

عليرغم تغيير دين مردم (تشرف به اسلام در پايان مرحلهُ اول)، تغيير


 خصائص نظام سلطنتى ' يا به عبارت ديگر ذاتـيات و مـقوّمات ســلطنت مطلقه را اين گونه مىتوان بر شمرد:
اول. در نظام سلطنتى، قدرت سياسى، متمركز در شخص شاه است.
(نظام يگّه سالار).
دوم. در نــظام ســلطنتى، قــدرت ســياسى قــدرتى غـــيرمسئول و
نظارتناپٍير است. به اين معنى كه شاه در مقابل مردم مسئول نيست و
هيج نهاد قانونى و مردمى نظارت بر عملكرد او را بر عهلده ندارد.

سلطنت وديعهاى الهُى شمرده مى شو د كه در اختيار شاه قرار گرفته است.

او امر شاهانه، قانون محسوب مى شود.

پنجم. در نظام سلطنتى، قدرت و اختيارات شات شاهانه مطلق و و نامحاود
است و همهٔ عرصههاى حيات عمومى و خصوصى تمام آحاد جامعه را
شامل مى شود.
شششم. شاه صاحب اختيار و مالكـ رقاب مـردم است، نـه نــماينـده و منتخب مردم. مهمترين وظيفءٔ مردم اطاعت و يارى شاه است است.
هغتم. سلطنت مادام العمر است. شاه تنها به دو طريق از صر صحنهُ سياسى




سوم. دين ستيزى و اسلام زدايى؛ شاهان همواره حـداقـل در ظـاهر مدافع و مروج دين رسمى بودهاند. چه قبل از اسلام و چهـ بعد از از اسلام

 مىكردند. به تدريج از عصر صفويه شاهان با داعيهٔ مذهبى ارتباطى وثيق
 در انقراض سلطنت نـقش بســيار اسـاسى داشت كـو ششهاى مــذبوحانه پهلوى اول و دوم در حذف يا تضعيف شعائر مذهبى و ارزشهاى دينى از متن جامعه بود. اعتراض گستردهُ حضرت امام خمينى قدّس سرّه و ديگر مراجع بزرگ
 ولايتى و كاييتولاسيون و به دنبال آن قيام 0 ا 1 خرداد
 دين ستيزى و اسلامزدايیى شاه بود. امام خمينى قدّس سرّه در طول پانز دهـ سال تبعيد همواره بر اصلاح سه اصل ياد شده اصرار مىكرد. ِّ بـا آغـاز
 شاه (دين ستيزى، وابستگى به اجانب و ظلم) سه امر بتدريج در صـدر


1. كوششهاى پهلوى اول در كشف حجاب بانوان، سختغيريها عليه رو حـانيت و حـوزهمهاى

تاريخ هجرى به تاريخ شاهنشاهى از اين قبيل است.


 اسلامی، (تهران،


ظالم و شاه عادل تقسيم كرده است. به عبارت ديخر ظلم را از عرضيات سلطنت شمرده نه از ذاتيات آن. شاه عادل مصلحت رعيت را در نظر دارد
 براى بتاى سلطنتش و اتصال آن به حكومت امام عصر (عـج) بـايد دعـا


استبداد منوّر است. آيا چنين نظريهاى اشكال شرعى
 سياسى، اقتصادى و فرهنگیى اروپا و سپس امريكا از يک سو، و ضعیف شـــدن قــدرت شــاهان و عـــدم درايت و تـدبير آنـان در ادارئ كشـور و و


 تهلوى اول مرهون اجانب است، هم بقاى سلطنت و سياستهاى خرد و كالان آنان زير نظر انگليس و سپس آمريكا صورت مىگرفت.





گردآورنده محمدتركمان، (تهران،








شده است. اسلام همان حكومت است با تمام شئونش. احكام شرعى نه تنها قوانين اسلاماند، بلكه مطلوبات بالعرض و آلت اجراى حـكـومت و گسترش عدالت هستند. ركن دوم. اقامئ حكومت اسلامى و آماده كردن مقدمات آن، از جمله مخخالفت علنى با ظالمين بر فقيهان عادل واجب است. امر به مــ مـعروف و نهى از منكر در مسائلى كه حيثيت اسالام و مسلمين در گرو آنهاست بـا مطلق ضرر ولو ضرر نفسى يا حرج رفع نمى شود. (حال آنكـه در ديگـر مسائل عدم مفسلده شرط وجوب است) بذل مال و جان نسبت به بعضى مراتب امر به معروف و نهـى از منكر نه تنها جايز بلكه واجب است است. وجود
 طاغوت از انكر منكرات است. سكوت علماعى دين در صورتى كه موجب تقويت باطل باشد، حرام، و اعتراض و اظـهار نــنرت از ظــالم بـر ايشــانـان
 بزرگترين (معروف) است. تبعيت و يارى مردم از فقيهان عـادل در امـور فوق واجب است. ركن سوم. حكومت اسلامى يعنى ولايت فقيهان عادل؛ ايشان از جانب



عبارت ديخر، حكومت اسلامى يعنى ((ولايت انتصابى عامةٔ فقيهان)).


محمدر رضا شاه پهلوى، دوم، انقراض سلطنت پهلوى و سوم با كمى تأخير، ابطال نظام سلطنتى.
لغو نظام سلطنتى از اهداف انقلاب در سال I I I است. امام امام خمينى قدّس سرّه با اعتراض به بعضى ذاتيات سلطنت از قبيل عدم دخالت مردم در گزينش نظام سلطنتى، نصب و عزل شاهان، موروثى بودن و مادام العمر بودن آن، نظام سلطنتى را باطل اعلام كرد. ايشان بطلان سلطنت را بـلديهى دانست.
 نظام سلطنتى و اصلاح عـرضيات آن بـريا شـود، امـا وقـتى ابـطال نـظام
 (و سپس جمهورى اسلامى) هدف ايجابى انقلاب شد، از نظام جلديلد جز اين انتظار نمى رفت كـه نـه تـنـها اصـالِح عـرضيات بــلكه تـغيير ذاتـيات

 خصلت عرضى آن) با نظام سلطنتى متفاوت باشد. در مـقابل سـلطنت،



 تشكيل حكومت است. در اسلام، حكـومت و تشكـيلات آن هـيشبينى

r
 r.r. به مراحل جهاركانه انديشٔه سياسى امام خمينى(ر) در در فصل نهم اشاره كرديم.

سال رزيم شاه در كنفرانس بين المللى عفو لاهه به دليـل اعـمال فشـار و
 سال سلطنت پهلوى با هزينهُ فراو ان برگزار مى شود و هممزمان با با آن تاريخ








 توهين حكومت به مقام شامخ مرجعيت و رو حانيت و در حمايت از رهبر


 حكومت نظامى اعلام مـى شود و در فــرداى آن روز، كشــتار مـيدان زان زاله
 سرّه هدايت مى شو د. اطلاعيههاو سخنرانيهاى حضرت انـي امام (ره) به شكا گستردهاى در ايران پخش مى شو د. در دوم مهر 9 ها بيت امام(ره) در نـجف اشرف محاصره مى شود. به دنبال تضييقات دولت عراق حضرت درت امام (رهم)

 مظلوميت مردم ايران و نهضت اسـلامى و حكومت آينده آن نقش بسزايىى

كتاب فقهى (كتاب البيع) به كار برد.

 المحرّمه، و تقريرات تهذيبالاصول مىت توان ديد، هم در تحريرالوسيله كه
 نجف اشرف يعنى كتابالبيع. هر پند به تـدريج ايـن اركـان شـفافـتر ور و صريحتر و عميقتر مى شود. بححث ولايت فقيه در كتاب البيع كه در بهمن

 گستردهترين اثر سياسى ايشان به شمار مى رود. كتاب ولايت فقيه فار فـا

 در ايران به عنوان نامهاى از امام موسوى كاشف الغطاء بـه ضميمه جها بـهاد ا كبر

چاپ شده است.
r. در سال


 تأمين بيشتر منافع ايالت متحلده است. پشرا كه ديكتاتو رهاى وابسته را بـا
 سوى شاه در ايران فضاى باز سياسى اعلام مى شود. در 0 ا اسفند همين


ناشر، صفحئ پنجم.

اسلامى را (اجمهورى اسلامى)" معرفى مى كند. ' امام(ره) در بيانات خود به فلسفdٔ تغيير حكومت اسلامى به جمهورى اسلامى اشاره نكرده است.

 مهيا نيست، جمهورى اسـلامى مستقر مى شود تا مردم آمـادگى پـذيرش

 مراد از حكومت اسلامى در عصر غيبت، ولايت فقيه است، نه مشروطه

 مطرح مىكنند. از جمله از معناى جمهورى اسلامى، نتش مردم در آن، مقايسهٔ آن با ديگر حكومتهاى اسلامى از قبيل عربستان و ليبى، مقايسهٔ آن با ديگر جمهوريهاى دنيا از قبيل جمهوريهاى سو سياليستى، جمهوريهاى

 مقايسهٔ قانون آينده آن با قانون مشروطه، ميزان آزاديهاى مردم، رابطئ آن با ديگر كشور هاى جهان و... مىیر سند. امام خمينى (ره) با كمال متانت،






داشت. حضرت امام(ره) در مصاحبههاى متعدد با خبرنگاران جرايــد و راديـو تـلويزيونهاى جـهـان بـه تشـريح اهــداف انـقلاب اســلامى ايـران پرداخخت. در داخل ايران مراجع بزرگ تقليد، علماى بزرگ شهر ستانها و و
 تداوم و پيروزى انقالاب اسلامى داشتنـد

اسلامى" معرفى شد) به دو بخخش قـابل تـقسيم است: اهــداف سـلبى و
 سلطنت دودمان پیلوى، لغو نظام سلطنتى و كـوتاه كـردن دست اجــانـانب


 در اهداف ايجابى انقالاب اسلامى است. جهت مطالعه در ابعاد ابعاد مختلف ايـجابى انقلاب اسلامى از جمله سه منبع اصلى در دست است: نخست مصاحبه ها، اعالاميهها و سخنرانيهاى رهبرى انقلاب اما امام خمينى قــّس
 در طول انقلاب. سـوم شـعارهاى خـودجـوش مـردم در طـول نـهضت و قطعنامه رامييماييهاى بز رگ ملت.


 تاب معانى مختلف و قالبهاى متفاوت سياسى را دارد. امام خمينى قدّس

ششم. جمهورى اسلامى حكومتى مـبتنى بـر آزادى است. اقـليتهاى
مذهبى در جمهو رى اسلامى محترم اند. اظهار عقيده آزاد است.r احزاب
آزادند كه با ما يا با هر چجيزى مخالفت كنند به شرط اينكه مضّر به حـال

$$
\text { مملكت نباشد. }{ }^{\text {دموكراسى اسلام كامل تر از دموكراسى غرب است.ه در }}
$$

جمهورى اسلامى استبداد و ديكتاتورى وجود نـدارد. ¢هر فردى حق دارد
¢ $\leftarrow$
 مذهبى باشد، نظر شما چیيست؟ آيا جمهورى شما بر پائه سو سياليسم است؟ مشرو


 جارى شده، اينها بر اسالام متكى است، لكن انتخاب با با ملت است. طرز جمهورى هم همان
جمهورى است كه همه جا هست."



مثل ساير جمهوريهاست، لكن محتوايش قانون اسلام است.)
در مـصاحبه بـا تـلويزيون ايـتاليا، در تـاريخ rr دى VV، ج r، ص V•1، (احكـومت
جـمهورى است مـثل سـاير جـمهوريها و احكـام اسـلام هـم احكـام مـترقى و مـبتنى بـر
دموكراسى و پيشرفته و با همئه مظاهر تمدن موافق.")







$$
\begin{aligned}
& \text { چهارم. جمهورى اسلامى حكومتى مستقل است، وابسته به شـرق و } \\
& \text { غرب نيست، سيا ستهاى آن را اجانب تعيين نمىكنند. } \\
& \text { پنجم. جمهورى اسلامى حكومتى مبتنى بر عد الت اجـتماعى است، } \\
& \text { حكومتى عادلانه است. }
\end{aligned}
$$

جمهورى اسلامى از ديدگاه حضرت امام خمينى قدّس سرّه در هفت
ضابطئ ذيل خـلاصه مى شو د:

اول. جمهورى اسلامى حكومتى است متكى بر ضوابط اساملام؛ قانون
اساسى آن اسلام است. مجرى احكام اسـلام است. مـتصديان آن حـائز
 مسلم اسلامى است كه در قرآن و سنت بيان شده و الگـوى رفـتارى آن شيوه پيامبر
دوم. جمهورى اسلامى حكومتى متكى بر آراى عمومى است. مراد از
جمهوريت تكيه بر آراى اكثريت مردم است. مملكت توسط نمايندكان وا واقعى

تعيين مىكنند. مردم از طريق نمايندكان خود بر تمامى امور جامعه نظارت دارند. هيج تصميمى بدون مشورت مردم گرفته نمى شود. از آنجا كه حق
تعيين سرنو شت به دست خود ملت است، حتى نوع حكومت پيشنهادى ما


جاجمهورى است. جمهورى اسلامى، جمهوريى است مثل سايرجمهوريها."「








 r. امام خمينى، صحيفئ نور، ج r، ص اها آ، مصاحبئ خبرنگار روزنامئ فرانسوى لوموند در

اسلامى را به رأى مردم مىگگذارم. ' نــامزد رئـيس جـمهورى را بـه مـردم معرفى خو اهم كرد.

 ظريفى كه از حضرت امام(ره) مى شد، به اصطلاح اصوليان، امام در (مقام بيان") بو دند، با اين همه حضرت حـر امام خمينى قدّس سرّه در اين بيانات در

 اشاره نكردهاند. مىتوان در بيان ضابطهٔ اول (متصديان جمهورى اسلامى انـى حائز شرايط معين شده در اسلام هستند) اشعارى بر اين اصل رؤ رؤيت كرده، اما علاوه بر اينكه بنابر اهميت بسيار، مسئله محتاج به تصريح استا است، امام در دو ضابطه صريحاً نكاتى را بيان فرمودهاند كه به ظاهر بار با ولايت بايت فقيه
 جــا جـمهورى است. جــمهورى اســامى، جـمهور ريى است مـثل سـاير جمهوريها)" و واضح است كه (اولايت شرعى)" الگويى غير از الگوى رايج
 خود را نظارت و ارشاد معرفى مى فرمايند و واضــح است كــه نـظارت و و
 نهضت اسلا(مى (DV_DV) حتى يك بار هم از ولايت فقيه سخنى به بيان




 . OV .

كه مستقيماً در برابر سايرين زمامدار مسلمين را استيضاح و به او انتقاد

 معزول است.
هفتم. وظيفهُ علماى اسلام نظارت بر قوانين است. ${ }^{\text { شورايى از علما و }}$
 ارشاد و هدايت دولت را بر عهلده خواهد داشت.
 مجالس در انحصار روحانيون نخواهد بود. من در آينده همين نـتشى را

 مقامى را نخخواهم پذيرفت به اين معنا كه زمـام امـور كشـور را بــه دست

 Y. امام خمينى، صحيفة نور،











ص
 ^ـ (اما به خواست خداى تعالى در اولين زمان ممكن و لازم برنامهماى خود را اعاعلام خواهيم

حضرت امام (ره) همين بود. پّ بـه ولايـت فقيهه بو دهاند، چه در قم و كتاب كشفـالاسـرار چجـه در نـجف و كتاب البيع و پحه در پاریس و مصاحبههای صحیيفه نور. منتهى در شرايط مــختلف زمـانى ـ مكـانى بـخشههايى از نـظريـه خـود را بـه مـردم اعـلام
 و قت مناسب موكول مىكردند. بر اين اساس ((نظر و اقعى)" امام در پاريس نيز ولايـت فقيه بود، نـه يک كلمـه كم، نـه يـ كلمـه زياد. امام قصد داشتند وقتى بـه ايران آمدنـل بـه ولايت فقيه رسميت ببخشند. مو اردى كه در بيانات حضرت امام(ره) بـه ظاهر خـالف ولايت فقيه بـه نـظر مـىرسل، مسىبايـا حمل بر ((تقيه)) و يا (اتوريه)) نمود، كه شرعاً جايز و در شـرايـطىى واجـب است. تقيهُ حضرت امام(ره) را مىتوان بـه (اتقيه خوفىى) يا (اتقيهُ مداراتى") تعبير كرد. خوف از ادبار مـردم از اعانت دين خـلاو مدارا با مـردم تـا در آغوش اسـلام تربيت شوند و آماده پـذيرش احكام نورانـى اســلام بـويتزه اصل مترقى ولايـت فقيه شوند. در اين ميان احتمال تقيـٔه مداراتـى بـيشتر است. ضمناً آراى اصلى فتها را مىىبايد از آثار فقهى و فتو اهايشان استنباط كرد نـه از سخنرانيها و گغتارهاى عمومى و شفاهى ؛ چـرا كه اين متشابهات
را بايل بـه آن محكمات برگردانيل.

هر يی از دو پاسخ فوق را پـاسخ صحیح بـانيم، مردم بصير و هوشمنا ايران جمهورى اسا(مى را با معرفى امام خمينى قدّس سرّه با جان و دل پـذيرفتنل. در اقبال عمومى به جمهو ریى اسا(مى نقش ارشادى و هـايتى
امـام خمينىى قلّس سرّه بسيار برجسته است.

ولايت فقيه نـه تنها در بيانات امام در طول نهضت ديلده نمى شود، بلكه



مىتوان داد:
پاسخ اول. حضرت امام(ره) در آن شرايط مردم را مهياى پذيرش
 از حكومت اسلامى و نهضت اساملمى مى شد. پيشنهاد (اجمهورى

 در قانون اساسى مشروطه نيز سابقه داشت. مرحوم نائينى (ره) با اينكه





 اعالام زودرس ولايت فقيه چهه بسا صف متحلد مردم درهم مى شـا شكست



 مجاز و توريه است. تلقى عمومى مردم از بيانات و مصاحبرههاى




دولت تعيين مى كنم، من به پشـتيبانى ايـن مـلت دولت تـعيين مـىكنم."|
 مذهبى، مرحوم مهندس بازركان ارم امأمور تشكيل دولت موقت نمود: (امـا





 يك حكومت شرعى است، بايد از او اتباع كنند، مخالفت با با اين حكومت


اولين نخست وزير انقلاب اسلامى آمده است:

برحسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اكثريت قاطع قريب بـه اتفاق ملت ايران كه طى اجتماعات عظيم و تظاهرات و سيع و متعدد در سراسر ايران نسـبت بــه رهـبرى جــنبش ابـراز شــده است و بـه مـوج اسـب اعتمادى كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعى كه از








 مرجع، زعيم، قائل، رهبر نهضت و نايبالامامام ياد شده است، اما اما حتى يكى

 است عــلىرغم تـصريح بـه ابـعاد اســلامى انـقلاب، اسـتقلال، آزادى، جمهورى اسلامى و رهبرى امام خمينى، حتى يک بار هـم ولايت فـقيه مطرح نشده است.

شرعى و براساس رأى اعتماد اكثريت قـاطع مـردم ايــران كــه نسـبـت بــه اينجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسـلامى ملت، شورايى إـى


 خود ضمن تأكيد بر حق ملتها در تعيين سرنوشت خود اع اعـلام داشت: (امن











حضرت امام(ره) از هر دو حيث شرعى و قانونى نزد مردم و رو شنفكران

 اســالامى و تصويب قـانون اسـاسى آن و شكـلگگيرى نـهادهاى قـانـانونى حاكميت ملى، اداره كشـور تـو سط مـنتخبين مـردم تـحت نـظارت فـقيه
 اصو لاً حكومت اسلامى همان اعمال ولايت فقيه است و مملكت بـد اسـون ولايت فقيه شرعاً اداره نمى شو د. امام خمينى قدّس سرّه، در اين مقطع تا مطرح شدن اصل ولايت فقيه در مجلس و تصويب آن تو سط خبركان، در
 مطهرى در مـصاحبه راديـو تـلويزيونى در آسـتانهُ رفـرانــدوم جـمهـورى

اسلامى از تلقى اول دفاع كردند.

 رشيد ايران رسيد و جمهورى اسلامى رسميت يافت.
پس از رسميت نظام جمهورى اسلامى، از سوى امـام تــووين قـانون
 اساسى كه از زمان حضور حضرت امام(ره) در پاريس در دفتر ايشان آغاز

1. حضرت امام(ره) در اين متطع تنها يكى بار خطاب به مسلمانانان اهل سـنت اشـارهاى بـه







ديگرى دربارهُ جايگاه خود ابراز مى فرمايند:
(ملت ايران ... نظر خود شان را راجع به دولت آقاى مهندس باز بازركان كان كه


حسب آنچهه هم به حسب قانونى ما حق داريم، هم به حسب شرع حـق
 قبول كرده است، آقاى مهندس بازرگان را مأمور كرديم كه دولت تشكيل
 است و يك حكومت شرعى است، نه فقط حكومت قانونى باشد، يعنى حكـومت شـرعى لازم الاتـباع، هـمه كس واجب است است بـر او كــه از ايـن

 يعنى حاكم الهى بود، حاكم شرعى بود، ما هم ايشان را حكومت شرعيه

> داديم.....)

موارد فوق نخستين اعمال ولايتهاى امام خمينى قدّس سرّه در تاريخ انقلاب اسلامى است كه همواره در كنار اتكاء بـه آراى عـمومى بــهـ كــار گرفته شده است. امام خمينى قدّس سرّه به عنو ان نمايندهُ حا اكميت ملى ارّى مانند ديگر رهـبران انـقلاب حـق نـصب مسـؤلان مـو قت اداره كشـور را داشت، به لحاظ شرعى تصدى امور عمومى در صدر انـقلاب در زمـره امور حسبئه به زمين ماندهاى است كه انجام آن وظيفهٔ فقيه عادل است. انجام آن بر اساس ولايت عامه فقيه هـم كـه پــر واضـح است اسـ لذا اقــدام




فقيه در قانون اساسى پيشبينى نشده است؟ وى پاسخ مى دهد: ا(و اقعيت





 نكنند و مجلس شورا لطف كرده نمايندگان را انتخاب كنند. و اما بعضيها
 پيشنويس قانون اساسى با كسب فتاواى امام نو شته شــده و در شـور انـاى

شوراى انقلاب تصويب شود؟؟٪’

تأمل در اظهارنظر فوق و مانند آن ثابت مى كند كه در نيمهٔ اول سـال

 ولايت فقيه را نظر امام خمينى قدّس سرّه نمى شمرده است. ثالثاً حضرت
 خلاف شرع ندانسته و جهت بررسى خبرگان مجاز ديدهاناند. بخصوص در در

1. مصاحبه كيهان با تهيه كندهة نخستين ييشنويس قانور اينون اساسى آقاى دكتر حسن حبيبى در




 مطلب مورد اشاره از بخش سوم مصاحبه (1 ال شهريور هم) نقل شده است.

شده بو د، در تهران از سوى جمعىى از حقو قدانان مورد بررسى مجلدد قرار
 شو راى طرحهاى انقلاب قرار گرفت ' و بالاخره از سوى شو شورای انق انقلاب
 اظـهـارنظر مـردم مـنتشر شــد. پيشنويس آراى عمومى مبناى حكومت است و حاكميت ملى از آن همهٔ مردم مىباشد. اسلاميت نظام از طريق شوراى نگهبان قانون اسـاسى از پينج مجتههد به پيشنهاد مراجع معروف تقليد و با انتخاب مجلس اسلامى و شش نفر از حقوقدانان با انتخاب مجلس شـو مـوراى اسـالامى از
 در پيش نويس قانون اساسى به نظارت حقوقى شوراى نگهبان اكتغا
 پيشنويس قانونى اساسى پر سيده مى شود: اكثراً اشكال مىكنند ولايت





$$
\text { قانون اساسى با كيهان 9، • ا و } 1 \text { شهريور ^هזا. }
$$





جمهورى اسلامى 0N/4/9.





رو شن نشو د، حكومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خو اهد بود.) ' مرحوم

شرح ذيل پيشنهاد كرد: 「
(. ولايت فقيه جامع الشرايط در هر عصرى معتبر است.
 كه برخـاف موازين شرعى و مصالح كشور تشخيص دهند حق ونـو ونو دارند. r. نظرات مراجع تقليد در تعيين رئيس جمهو ر و نخست وزير و و عزل و و و
نصب آنها معتبر است.
4. تشكـــيل اتـاق نـظارت از طــرف روحـانيت در جـميع ادارات و

مؤ سسات اقتصادى، آموزشى سياسى، قضايى و محاكم دادگسترى لازم
است.
و از همه مهمتر نظر مشروح آيتالله منتظرى در اين زمينه قابل ذكـر
است. خالصهٔ اطلاعيهٔ فقيه عاليقدر در بارهُ پيشنويس قانورن اسنـون اساسى به
اين شرح است:
(اآراى عمومى بر اساس قوانين حياتبخش اسـاملام مـبناى حكـومت
 شرايط ذيل باشند تفويض شده است: ا. متخصص و كارشناس مسـائل
 مسائل روز باشند، اين است عقيده شيعهٔ امـاميه ...يك سـنخ قـوانـين و و دستورات كلى داريم كه از طـرف خــدا بـه وسـيلهٔ وحـى تـعيين شــده و كارشناس استنباط و تشخيص آن در زمان غيبت، فقيه عادل است (احكام فقهى) و يكى سنخ قو انين و دستورات جزئى است كه حا كم بر حـق هـر

همين زمان حضرت امام مى فرمايد: (اميزان رأى ملت است.)" حضرت امام(ره) در آستانهٔ انتشار متن پيشنويس قـانون اسـاسى از همأ اقشار، روحانيون، رو شنفكران و متفكران اساملمى درخواست فرمو اسود آن را بررسى كرده نظر بدهند: (ايك ماه فرصت داريد كه هرچهـ به نظرتان رسيد براى اسلام مفيد است و موافق جمهورى اسلامى است و در اين


منتشر كنيد.|"
روزنــامههاى تــابستان DA مــملو از ايـن اظـهـارنظرهاست. اغـلب
صاحبنظران متشرع به ازدياد نظارت فقيه در مقايسه با قـانون اسـانــا
 غير رو حانى ${ }^{\text {و }}$
 ولايت فقيه در قانون اساسى گنجانيده شود. در اطـلاعيئ مرحوم آيتالله گَلايگانى آمله است: (ااگر قانون اساسى به طور كامل طبق قو انين شرع تدوين نشود و مسئلةٔ اتكاى حكومت به نظام امامت و ولايت فقيه در آن




تير ^ه. اطاعاعيه مرحوم آيت النه سيد عبدالهُ شيرازى، كيهان YY تير هـه.





مسائل و احكام اسلام باشند.

چهـ بهتر كه فقيه عادل آشنا بـه مسائل روز اداره امـور كشـور را بـهـ
شورايى مركب از r يا ه نفر محول كند كه زير نظر او انجام وظيفه كنند، زيرا در اين صورت كشـور از اسـتبداد و ديكـتاتورى مـحفوظتر است و بالاخخره تفويض سياست كشور بـه يک رئيس جمهور بـلون در نظر گرفتن و لايت و حكومت فقيه عادل سـبك حـكـومت غـربى است و بـا اســلام بخصوص مذهـب شيعه اثنى عشريـه سازگار نيست... حكومت اسالمى در زمان غيبـت از شئون فقيه عادل آشنا بـه مسائل روز است. اگر خو د او عنوان رياست جمهورى را بپذ يرد پحه بهتتر وگـرنـه رئـيس جـمهورى زيــر نـظر او انجام وظيفه مى كنلد... قانون اساسى پيشنهادى طـورى تـنظيم شــلـه كــه مراجع تقليد و فقهاى عادل كه محور حكومـت اسالمى مىباشند نقشى در

حضرت امام در بـرابر گالايه بعضى از روحانيون راجع بـه پـيشنويس قانون اساسى مى فرمايل: (ایينها از مسائلى است كه من الآن نبايـل دخالت بكـنم در آن بـه يک جـهـاتى" و و در آسـتانهُ انـتخابات خــبرگان بـررسى پيشنويس قانون اساسى جمهور ی اسلامى ضمن تشويق مردم بـه شركت در انتخابات متذكر مى شو د: (اخخبرگانى كه براى رسيدگى بـه قانون اساسى جمهورى اسلامى انتخاب مى شونـل بايد آشنا بـه مسائل اسـلام و خبره در آن باشند... اينجانب راجع بـه قانون اســاسى و خــبرگان مـطالبى دارم كـه

ان شاءالله بـعداً بيان مىكنم.")





زمان بر حسب مقتضيات و شرايط و احتياجات در منطقه حكومت خود
قرار مىدهد (احكام ولايى).

حكومت، قضاوت و تشخيص قوانين كلى و جعل قوانين و دستورات



 استقلالى ندارند و قضاوت هم حق فقيه و يا منصوب از از ناحيئ او ست، پس وس



نتيجه:
ا. قواى سه گانه از يكديگر جدا نيستند و رابط همهٔ آنها فقيه عـادل
 پس بايد رئيس جمهور فقيه عادل و يا منصوب از از ناحيه او باش باشد.


مى كنند، بايد به نظر فنيه عادل بر سد و و او تصويب كند......

او منصوب شود و زير نظر او انجام وظيفه كند.


 است مربوط به رئيسجمهور باشد پس بايد رئيس رئيس جمهور فقيه عادل يـا

اقلاً منصوب از ناحيه او با باشد.
هـ هـ قات بايد يا فقيه عادل باشند يا اقلاً منصوب از ان ناحيه او و آشنا به

لازم به ذكر است اگرچه رهبر انقلاب در حكم انتصاب نخستوزير، از جمله وظايف وى را تشكيل مجلس مؤ سسان قانون اساسى ذكر كرده



بود：
اول．تعداد نمايندگان．در مجلس مؤ سسان به ازاى هر يكصد هزار نفر


 هغتاد و اندى نماينده احتمال ورود افراد ناصالح بسيار كمتر است．
 نمايندگان است،（حدود يكى سال）حال آنكه در مـجلس خبرگان بنا را بر كفايت يک ماه مذاكره نهادند．صلاح، آن تشخيص داده شد كه ده در كوتا مدت مملكت صاحب قانون اساسى جديد شود．ضمناً شـرط ورود بــه

مـجلس خبرگان مانند مجلس مؤ سسان نه اجتهاد بو د، نه مرد بودن الـون
 اساسى، نه از اهـداف انـقلاب اسـالامى شـمرده مـى شد و نـه از اصـول
 به صراحت تلازم آن را با جمهورى اسالامى بيان فرموده بو دند．



 جمهورى اسلامى كاس

پيام مهمى متذكر مى شوند：（اتشخيص مخالفت و مو افقت با احكام اسلام منحصراً در صلاحيت فقهاى عظام است كه الحمدلله گروهى از آنان در مجلس وجود دارند و چون اين يك امر تخصصى است دخالت وكـالاى
 دخــالت در تـخصص ديخـران بـدون داشـتن صــلاحيت و تـخصص لازم ｜ست．｜｜

از مجموع بيانات حضرت امام（ره）قبل و بعد از تصويب ولايت فقيه
در مجلس خبرگان قانون اساسى چچه بسا گفته شود كه نظر ايشان مبتنى بر تصويب اصل ولايت فقيه بوده است، اما بنا به مصالحى تا زمانى كـه در جامعه تبديل به جريان عمومى نشده است در اين زمينه اظهار نظر صريح


پرداختند كه اين اصل تو سط نمايندگان مردم به تصويب رسيد． در مجامع عمومى و نمازهاى جمعه ولايت فقيه براى نخسستين بار در نماز جمعأ تهران از آن در نماز جمعه 9 مهر قطعنامةٔ راهیيمايیى همبستگی امت و امام در ث آبان اصول گنجانيده ${ }^{\text {ش }}$

بر رسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ا، ص هـ،





فنيه را تا آخرين قطره خون و و با تمامى امكانات توانمان اعانلام مى داريم．）（ كيهان، ه آبان

آيتالله دكتر بهشتى در پاسخ اين اشكال: (ما اگر اصل مبناى حكومت
 بر اساس اين اختلاف اصولى تغيير كند و لازم است از مردم نظرخواهـى اصـى



 هستند: يكى مبتنى بر اصل آراء مردم بودن بدون هيتج قيد و شرطى (دمكر اتيک) ديگرى جوامع مكتبى و ايدئولوزيع، مردم آن جامعه قبل
 اين به بعد بايد همه چیيز ما در چارچو اسلامى يكى نظام مكتبى است. اين اصل به خاطر رأى مردم و انتخاب جمهورى اسلامى تو سط ايشان است. قانون اين جامعه بايل مبتنى بر







ا. همان، ص צی٪.




اصل و لايت فقيه در پيشنويس قانون اساسى پيشبينى نشده بود، ' اما
 اساسى در گروه اول محجلس (متكفل مباحث مقدمه و فصل اول قانون اسـاسى)



 پنجاه و سه نفر موافق (چهار نغر ممتنع و هشت نفر مخالف) نـه به صورت
زير به تصويب رسيد:


 رهبرى شناخته و پذيرفته باشند، و در صورتيكه يكى فرد پ چنين اكثريتى


مى گردند. طرز تشكيل شورا و تعيين افراد آن را قانون معين مىكند.")


قانون اساسى، اصل پنجم در ص •9.

ص rVa، سخنان آيتالهُ دكتر بهشتى.

مشروح مذاكرات مجلس بر رسى نهايى قانون اساس اساسى.



 اساسى به صورت زير با اكثريت اله موافق (9 مـخالف و 9 مـــنـتنع) بـه تصويب رسيد: (احاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنو شت خويش حاكم ساخته است. هيچچكس نمىتو اند اين حق الهى را

 مباحث ذيل اصل • ا ا قانون اساسى (وظائف و اختيارات رهبرى) بـ وضوح نشان داد كه اولاً در مجلس خبرگان در الو مورد ولايت فقيه دو نظر
 انتخاب فقيه از جانب مردم. ثانياً ابهام در حدود و وظائف ولايت فقيه و بـه عبارت ديگر نقش اجرايیى و ميزان دخالت او در تدبير جامعه بسيار جدى است. يكى از فقهاى عضو مجلس خبرگان مدعى شد كه (اتنظيمكنندگان اين اصل در پهار ديوار جو كنونى قرار گرفتهاند و خيال مى كنند هميشي مرد بزرگى مانند امام خمينى بر سر كار است، قانون اساسى اسـى يكى مسألئ كلى است براى هر زمان و مكانى. اين اصل كه نو شته شده با هم ارين شكا


 معرفى مى كند. به همين دليل امام براى خحلع سلاح د شمن دائماً مىكو شد



بررسى نهايى قانون اساسى.

تسريح در تصويب اين اصل بودند.
در مباحث اصل پنجاه و ششم قانون اساسى (حـق حــا نسبت حق حا كميت ملى و ولايت فقيه مورد عنايت خبرگان واقع شد. خبرگان اتفاق نظر داشتند كه حاكميت مطلق از آن خداوند است. دسـتأ اول از خبرگان معتقد بودند كه خداونـد اوند اين حق را به تمام مردم تـفويض

 (فقهاى عادل) تفويض شده است. لذا اصل حا اصميت ملى با ولايت فقيه مخالفت دارد، زيرا در اصل پنجم ما حق تعيين سرنوشت را شا به فقيه داديم،
 [اصل ه9] خلاف شرع است، سرنو شت ملت بطور مطلق به او واگــذار
 و بر مبناى استدلال زير مدعى سازگارى دو اصل بنيادى قانون اسـاسى اسـى اسا

 دوم پاسخ دادند: (امسألهٔ رهبر انتخابى نيست، خـدا يكى قدرتى به او داده

[^11]9. يك هغته پس از تصويب اصل ولايت فقيه در مجلس بررسى نهايى

قانون اساسى جمهورى اسلامى، حضرت امام خمينى قدس سره بـراى
 صورت زير ابراز داشتند:
 اسلامى اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبى به اين مملكت وارين ارد
 از ولايت فقيه. ولايت فقيه را آنطور كه اسلام مقر ر فرموده است و و ائـمـه
 وجود نمى آورد، كارى كه برخـالف مصالح مملكت است انجام نمى دههد،
 ملت و برخالاف مصالح كشور انجام دهد، فقيه كنترل مى كند، جلوگيرى




من حيث لايشعر اين حرف را مىزنيد.) "
حضرت امام خمينى (ره) تا صد روز بعد از تصويب اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان در فرصتهاى متعدد ابعاد مختلف ولايت فقيه را براى

[^12]كار مردم را بو سيلهٔ خود مردم انجام دهد، اما اين ماده از قانون مى گويد هممٔ سرنخها به دست ماست. اين بهترين دستاويز براى دشمن است، آنها
 نشستند و يک قانون اساسى كـه پـايههاى حكـومت خـو دشان را تـثبيت مىكرد نو شتند و رفتند. شما را به خدا قسم اين كار را نكنيد، امروز ممكن
 اين به صلاح اسلام نيست، به صلاح انقلاب نيست. ما حا كميت ملت را در اصول كذ شته تصويب كردهايم، كارى نكنيم كه حاكميت مردم يك شير
 مردم و اصل شورا كاملاً سازگار است، اما اگر بد پیياده كنيم بـه اين اصل
 ((مصلحت امت و غلبئ مردم مسلمان) ايجاب مى كند اختيارات مختلف انـ را كه دليل شرعى بر آن نداريم در خودمان متمركز نكنيم كه سخت موجب

ابهام است.)
مجلس بر بسى نهايى قانون اساسى با دوبار تمديد
 اساسى تهيه شده تو سط ايشان در تاريخ l او و Y ا آذر



ا. نظر آيتاله شيخ ناصر مكارم شـيرازى نـماينده مـردم فــارس در مـجلس خـبركان قـانون اساسى، ص 1110_119 ا119.

مجلس بر برسى نهايیى قانون اساسى


طاغوت است؛ خـدا يا طاغوت، اگر به امر خدا نباشد، [اگر ] رئيس جمهور
 است؛ اطاعت از او اطاعت از طاغوت است؛ وارد شدن در حوزهء او وارد شدن در حوزه́ طاغوت است. طاغوت وقتى از بين مـى رود، كـه بـه امـر
خداى تبارك و تعالى، يکى كسى نصب شود.'
\#هارم. نخويند ما ولايت فقيه را قبول داريم، لكن با با ولايت فقيه اسامام تباه مى شود، اين معنايش تكذذيب ائمه و تكذ يب اسلام است، و شما من


 از غرب بيايل، ما قبول نداريم كه يكى كسـى كـه اسـالام تـعيين كـرده، او
 نيستند. ${ }^{\text { }}$ معاصى.
 ولايت فقيه شود، ديگر همؤ قدرتها دست فقيه مى آيد، پس بنابراين بايد


 است، اينكه نظارت بر امور مملكت است، كه مبادا معوج بشود...، باز هـم

مردم توضيح دادند و به پارهاى از اشكالات مطرح شده در آن زمان پاسخ دادند. مجموعئ توضيحات امام خمينى (ره) دربارهٔ ولايت فقيه در قالب ده نكته ذيل قابل تنظيم است:
 باشد، ولايت فقيه يك چیيزى است كه خداى تبارك و تعالى درست كرده است، همان ولايت رسول الله تصويب كنند آن چيزى را كه خداوند تبارك و تعالى فرموده است. ' شما اطلاع نداريد مىگوئيد ولايت فقيه نداريم، ولايت فقيه از روز اون اول تا تا حاري بو ه، زمان رسولا زله



 معنايش اين است كه آن كه خداى تبارك و تعالى براى نظارت در امور و تعيين مراكز قدرت مشخص كرده، آن عبارت از فقيه جامع الشرائط است، اگر شما همين را به رفراندم ملت بگّذاريد، همان مان رأيى را كه او آ آورد اين


خدا مى خواهد، آن چییى كه پيامبر خدا




[^13]




ديد نمى شود، اجراء طلاق مى كند. ' يكى از پينزهايىى كه مترتب بر ولايت فقيه است و مع الاسف رو شنفكرهاى ما نمى فهمند كه ولايت فقيه يعنى چچه، يكى اش هم تحديد اين امور است. مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس مـحترم شـمرده است، لكـن ولى امـر مـىتوانــد هـمين مـالكيت


اينكه در اين قانون اساسى يک مطلبى ولو به نظر من يک قدرى ناقص
است، روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براى اينكه
 كوتاه آمدند. اينكه در قانون اساسى هست، اين بعضى شئون ولايت فيت فيه است نه همأ شئون ولايت فقيه. هشتم. اگر فقيهى يكى مورد ديكتاتورى بكند، از ولايت مى افتد پيش
 مشىاش مشى اسلام است، سياستش سياست اسـالام است، آدمـى كـه

 ديكتاتورى پيش مى آيل، در حاليكه در اسلام از اين حرفها نـيست. اگـر



با رأى ملت درست مى شود، با اكثريت.










 مى فهمند و مردم را اغغال مى كنند، اين اشتباه است، رو روحانيت نظارت بارت بر اوضاع دارد، كارها دست كـارشناسهاى غــير روحــانى است، روحــانيون



دزدى را بگيرد.

رفتارش بد باشد، او را او لاً نصيحت مى كنند، و ثانياً تأديب مى كنند و اگر






ديكتاتورى مى كنيد، شما داريد در مقابل ملت مى ايستيد، ملت اسـام را
 خدا فرموده ـ شما مىگوئيد، خير لازم نيست.

 اصول قانون اساسى، اين اصل ولايت فقيه است.
 اواخر پائيز 49 إ به ملت هفت سال، يعنى تا زمان طرح ولايت مطلقه

 خطاب به وكلاى مجلس:
(ابا تشكر از نمايندگان محترم مـجلس شوراى اسـلامى، پپون گفتار














ديكتاتورى باشد، ولايت فقيه ضد ديكتاتورى است، نه ديكتاتورى. ' اين
 مى شود، از باب اين است كه اينها ولايت فقيه را نمى فـهـمنـد ... ولايت فقيه
 بكند. ${ }^{\text {ر عين حالى }}$


 نيست، اسلام ديكتاتو رى را محكوم مىكند. اسام يكى نفر فقيه بـخو اهد

اگر ديكتاتورى كند از ولايت ساقطش مى كند.
نهـم. [خطاب به خبرگان منتخب مردم جمهورى اسلامى درست كنيد، كسى كه مخالفت كند با احكــام اسـاملام، مخالفت با جمهورى اسلامى است، مخالفت با رأى موكلين است، آنـها




 [مانند] اينها نظر دادن هيتِ مانعى ندارد. ...ملت اگر وكالايشان خواستنـد



[^14]است.همانطورى كه يكى مجتهلد در سرنوشت خودش بايد دخالت كند،


و روى خير و شر كارها نظارت كنيم."٪「

 كه با درايت و رشد سياسى خود جمهورى اسـلامى و ارزشهاى والاى آن


ماندهاند، مسلم قدرت تشخيص و انتخاب كانديداى اصلح را را دارند.) مباحثى كه حضرت امام(ره) در دو سال اخير زمامدارى خود مطرح







 ولايت فقيه پس از رحلت حضرت امام قدس سره محجالى ديگر مى طلبد.

نباشد و مرزهما از هم جدا بـاشد.")
لح حضرت امام خمينى قدس سره در جامعهٔ تحت ولايت خود مر مردم را در انتخاب وكلاى مـجلس و رئيس جمهور آزاد مى گڭاشت، در مقان اين مشي حضرت امام(ره) برخى از روحانيون معتقد بـودنـد كــه اصـولا الا
 بدون نظر مصداقى و موردى فقهاى عظام حق دخالت در امور ياد شده را را ندارند. به عبارت ديخر اين گروه از روحانيون قائل به محججوريت مططلق

 بر مصاديق تطبيق نمايند. به بيان ديگـر تـطبيق احكـام بـر مـوضو شناخت موضوعات در حوزهُ امور عمومى ـاز قبيل تشخيص اصلح در انتخابات مجلس يا رياست جمهورى ـ از زمره امورى است كـ اسه تـنها در صالاحيت مـجتهدان است. حـضرت امـام خــمينى ايـن روش و مـنش را مردود دانست و در مقابل، اينگونه صلاح ديد كه مردم با رعايت ضوابط دينى در حوزهُ مادون رهبرى تحت نظارت عاليهٔ ولى فقيه مـجاز به انتخاب

اين زمينه اشاره مى كنيم:
(انتخابات در انحصار هيج كس نيست، نه در در انحصار رو رحانيت است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروهها، انتـخابات مـال نـان هـمـؤ مردم است، مردم سرنو شت خود شان دست خود شان است و انتخابات براى تحصيل سرنو شت شما ملت است. از قـرارى كـه مـن شــنيدهام در دانشگاه بعضى اشخاص رفتهاند گفتهاند كه دخالت در انتخابات، دخالت در ســياست است و ايـن حــق مــجتهـدين است... ايــن يكـ تـوطئهاى

[^15]دوم. رئيس جمهورىى از سوى مردم انتخاب مى شود. رئيس جمهورىى
وكيل مردم در حوزهء امور عمومى است.

سوم. دوره زماملارى رئيس جـمهورى محلدو است (چهار تا هـغت سال) تجلـيل انتخاب وى بيش از يی بار ميسر نيست. بنابراين ريـاست جمهورى ادوارى است، مسالمـتآميز و با انتخاب مردم بر سر كار مى آيـ و در وقت مشخص (نه صرفاً با مرگ، كـودتا و عـزل) جــاى خـود را بـه
ديگرى مى سپارد.

چههارم. رئيس جمـهور در مقابل مـردم مسـئول است و تـحت نـظارت
عمومى انجام وظيفه مى كنل.
پینجم. رئيس جمهور نسبت بهه ديگر شهرونـلدان هـيـت امـتياز شـخصى
ندارد و همانند تمامى مردم، تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود است. ششـم. اختيارات رئيس جـمهورى مقيد بـه قانونِ مورد قبول شهرونـدان است.
هغتم. حاكميت ملى بطور مساوى ميان دو دستگاه اجرائى و تـتنينى تقسيم شده است. رئيس مملكت و رئيس دستخاه اجرائى رئيس جمهورى است. وزرا در برابر رئيس جمههور مسئولنـل نه در بـرابر پارلمان. قوه مقننه نمىیتواند دولت را سرنخون كنلد، قوهُ مجريـه نيز حـق انـححلال پـارلمان را
$\leftarrow$ A Companion to contemporarypolitical philosophy, Edited by R.E. Goodin and P. Pettet, chapter 32: Republiconism by k. hakonsen, BlackWell, U.S.A., 1993.
فصل دوازدهم

## ولايت و جممهوريت

درك ابـعاد نـظري نسـبت ولايت و جــمهوريت در گـرو پـاسخڭگويى بـهـ سـؤا الات ذيـل است: ضـوابـط و ذاتـيات حكـومت جـمهورى چــيست؟ حكومت ولايى با حكومت جمهورى چه نسبتى دارد؟ آيا ولايت فقيه با
 ولايى را با جمهورى اسلامى جمع كرد؟ راهحلهاى مختلف جمع ونى ولايت

فقيه و جمهورى اسلامى با هم چچه نسبتى دارند؟
ا. مختصات حكومت جمهورى
حضرت امام خمينى قدس سره در معرفى جمهورى اسلامى پندين بار بار




معناست؟ ساير جمهو ريها چهه ويزگگى هايیى دارند؟
نـظام جــههورى نـوعى زمـامدارى و اداره جــامعه است.

$$
\begin{aligned}
& \text { 「. براى آشنايى بيشتر با تاريخچهه و سير تطور مغهوم جمهوريت رجوع كنيد به: }
\end{aligned}
$$ اول. در حكومت جــمهورى مـردم در حـوززه امـور عـمـومى مسـاوى هستند (شهروندان بـرابـر)، در حكـومت ولايـى، مـردم در حـوزه امـور

عمومى با اولياء خود همطراز نيستند.

دوم. در حكومت جمهورى، شهروندان در حوزهُ امور عمومى ذى حت و رشيدنلـ. در حكومت ولايی، مردم در حوزهُ امور عمومى محجورنـل و بـلـون اذن اولياء شرعى خود مجاز بـه تـصرف و دخـالت در ايـن حـوزه نيستند.
سوم. در حكومت جمهورى،، زماملار وكيل مردم است. در حكومت
ولايى، زمامدار ولّى بر مردم است.

چههارم. در حكومت جمهورىى زمامدار از سوى مردم انتخاب مى شود. در حكومت ولايى زمامدار از سوى شارع نصب مى شود و مردم مو ظف بـه تولّى و پذيرش ولى شرعى هستند.
"ـــنجـم. در حكــومـت جـــهـورى، دوران زمـــامدارى مـوقت است و زمامدارى ادوارى مىباشد، در حكو مت ولايـى زمــامدارى مـادامالعـمـر
 كناره گيرى يا با از دست دادن شـرايط است يا مرگ. ششـم. در حكو مت جمهور یى زمامـلـار در مقابل مردم مسئول است و تحت نظارت ايشان است. در حكومت ولايـى زمــاملار در بـرابـر مـردم
(مولّى عليهم) مسئول نيست و تحت نظارت آنان نيز نمىىباشل.
هفتم. در حكومـت جمهورى اختيارات زمامدار مقيل بـه قانون است.

در حكومت ولايى، ولىّ امر مافوق قانون است و مشـروعيت قـانون بــه
تنفيذ آن از سوى وليّ امر وابسته است.

$$
\begin{aligned}
& \text { دوم. در هر دو حكومت، مصلحت مردم رعايت مى شود. } \\
& \text { موارد افتراق حكومت ولايى و حكومت جمهورى عبارتند از: }
\end{aligned}
$$

نـدارد. براساس اين ضابطه، مجريئ رياستى مقابل مـجريهٔ پارلمانى است. در جهان معاصر غير از جمهورى دمكراتيك (با ضوابط ياد شده) دو
 .بـراســاس ديحــتاتورى پــرولتاريا و ايـــئولوزی مـاركسيسم و ديخـرى جمهو ريهای جهان سوم كه تنها در عنو ان حكومت با حكومتهاى سلطنتى متضادند و الا در مـحتوا هيتج فرقى با نظام سلطنتى ندارند. حــرت امــام(ره) بـه صـراحت جــهـور ريهاى نـوع سـوم را مـردود شمردند، واضح است كه مرادشان از جمهوریى، جمهورى سوسياليستى نيز نبوده است، بـا تـو جـه بـه سـازگارى بســيارى از ضـوابـطىى كــه بــراى
 مراد از جمهورى در همه جاى دنيا با عنايت بـه سرزمينى كه اين نظريـه در آن ابراز مى شل (فرانسه) نوع اول از جـمهورى است با هفت ضابطئ يـاد شده. بى شک تلقى عمومى از فرمايش حضرت امام(ره) نيز همين معنى
از جـمهورى بود.

## 

حكومت ولايى و حكومـت جمـهورى دو نوع حكومتند كه با هم موارد
اشتراك و مو ارد افتراقى دارند.
موارد اشتراك حكومت ولايى و حكومت جمهورى عبارتند از:
اول. هر دو حكومت هستند، و در هر دو وجود حكومت براى اداره
جامعه ضرورى است.

ا. رجوع كنيد به دكتر ابو الفضل قاضى، حقوق اساسى و نـهادهای سـيـاسیى، ج ا، مـبانى و

 كلى نظام، (تهران،


واقعاً معتقد به ولايت شرعي فقيه منصوب از جانب خداونــد بــه ولايت

 ديگُرى قابل جمع نيستند.

## r. طرق جمع ولايت فقيه و جممهو رى اسلامى

 ارزشها واحكام دين را رعايت كنيم و هم به ولايت فقيه تن دهيمه، با توجه

 و احكام دين مىبايد رعايت شود و مـجاز نيستيم كه بعضى از امور امور دين را را

 بيش از بيست سال پس از مطرح شدن ولايت فقيه در فضاى عمومى ايران

 است. براساس هر يكى از اين سه طريق حكومتى متفاوت با ديخر طرق
رقم زده مى شود.

## طريق اول. تصرف در "ولايت انتصابى مطلقهٔ فقيه")

اين راهحل مبتنى بر تصرفات ذيل در مبانى ولايت فقيه است:

باشد و به معناى نوعى حكومت مبتنى بر مححجوريت مردم باشدل، بـلكـه

هشتم. در حكومت ولايى مهمترين شرط زمامدار فـقاهت است. در حكومت جمهورى لزوماً فقاهت شرط مديريت جامعـه نيست.
 شهروندان، در حاليكه حكومت ولايیى و ولايت عقد نيست، بلكه حكمى وضعى از جانب شارع است كه ولىّ امر و مولّى عـليهم (مـردم) هــر دو
مكلف به پذيرش آن هستند.

دهم. در حكومت جمهورى، عقل جممعى موكلين مبناى اداره جامعه است و زمامدار موظف است كه خود را با نظر موكّلين (مردم) تطبيق دهـل در حكومت ولايى رأى و صالحديد شخصِ ولىّ امر مبناى ادارهُ جامعه است و مردم (مولّى عليهم) موظفند خود را را با او تطبيق دهند. در حكومت ولايى، ولمّ امر مصلحت مردم را بهتر از خودمردم تشـخيص مـى دها و رعايت مى كند.
واضح است كه حكومت جمهورى نسبت به دين و ايدئولوزى مردم لااقتضاء است، در جامعهاى كه اكثريت آن متدين به يكـ دين يا معتقد به يى ايدئولوزى هستند، حكومت جمهورى مـقيد بـه رعـايت آن ديـن و





احكام شريعت اسلامى در آن اجرا مىىردد.
 جمهورى، اين دو حكومت ـاگر قرار باشد ضو ابط هر دو واقعاً (نه فقط لفظاً) پياده شود ـ سازگار نيستند، بلكه متعارضند ' بـه عبارت ديگر يا با بايد

ا. رجوع كنيد به آيتالنه دكتر مهدى حائرى يزدى، حكـمت و حكـومت (لــدن، 1994 م)،

مسئولين اصلى جمهورى اسلامى را فراهم آورد و نظارت كند كه ذرهاى از آرمانها و اهداف متعالى دين عدول نشو د. پس از تصويب قانو ن اصن اساسى و انتخاب رئيس جمهورى و وكلالى مجلس مقننه، مهمترين وظيفهُ فـقيه نظارت بر حسن اجراى دين در جامعه است.
مشى امام خمينى قدس سره، بر همين منو ال بوده و اگر پارهايی مو ارد خـاف اين مشاهده مى شود، ضرورتهاى زمان جـنـگ هشت سـاله بـوده است. اين راهحـل، انـديشه غـالب در صــر جـمهورى اســالمى بـوده و طلايههاى آن در آثـار اسـتاد شـهيد مـرتضى مـطهرى ديـده مـى شو د، 1
 اين انديشه شد، 「و برخیى فقيهان را به تبيين مبانى فقهى نظام

 كو ششهاى فقيه عاليقدر حضرت آيتاله منتظرى طى شش سا سال تدريس


ا. آيت الهُ شهيد مرتضى مطهرى، علل گرايش به ماديگرى، مـجموعئ آثـار، ص

 اسلامى در آستانئ رفراند







 اسلامى، ترجمه و تقرير حجج اسلام صلوا

ولايت يعنى حكومت (نسبت بين ولايت به اين معنا و حكومت تساوى
است)، نوع حكومت را قيود بعدى مشخص مى كند. ولايت در نهج البلاغه و برخى روايات به همين معنا استعمال شده و و به معناى ولايت شرعى -با آن حدود مضيقش ـ ـنمى روباشد.
 جانب خداوند به حكومت بر مردم منصوب نشده است. بلكه حكومت انتخابى است و زمامدار از سوى مردم از ميان افراد واجد شرائط انتخاب
 سوم. ولايت (به معناى مساوى حكومت) حكم نيست تا نـا نتوان آن را مقيد به شرط ضمن عقد كرد، بلكه عقد لازم و معاهدهٔ ويزها ولى بين مردم و

 پيشبينى شده در قانون اساسى هستند. بر ايـن مـبنا رهـبر، فـوق قـانون نيست، او نيز تحت قانون و موظف بـن به رعايت دقيق قانون اساسى است.
 جامعهٔ دينى قانون اساسى آن مقيد به رعايت تمامى اهــداف، ارزشـا
احكام دينى است.

چهارم. ازسوى شارع مقدس تنها شـرائـط زمـامدار ابــرازشــدهاست.


 حكومت عادله، فقيه وظيفئ بيدارى، ارشاد و رهبرى نهضت دارد؛ در زمان تأسيس نظام جمهورى اسلامى او مىبايد اركان حكوى انـقلاب را مـنصوب نــمايد و مـقدمات تـنظيم قــانون اسـاســا

شده است و كالً معناى جديدى از جمهورى ارائه شده است كه مىبايد در ترمينولو زيهاى حقوق عمومى و دائرةالمعارفهاى علوم سياسى مور اريأى توجه اساتيد فن قرار گيرد. جمهورى ناب بـا جـمهورى بـه مـعناى رايـج (جمهورى همانگونه كه همه جا جمهورى است) مشـترك لفـظى است. آنـچها اصـيل است ولايت فـقيه است، و مـى اسبايد بـراسـاس مـبانى ديـن جمهورى را تعريف كرد نه براساس ضوابط فرهنگ غربى. از اين ديدگاه: (امعناى جمهورى اسلامى هم غير از اين نيست كه اصل مكت اصتب اسلام تو سط وحى الهى تثبيت شده است و چیيزى بر او افزوده يا از آن كاسته

 جمهورى است. زيرا تودهٔ انسانهاى متفكر بعد از ارزيابى، آنرا مى شنا ونـا و بعد از معرفت وى، اعتراف به حقانيت آن مىنمايند و بـه هـمين مـعنا
 قابل جعل درباره غير معصومين مانند فقيهان جامع الشرايط از قبيل منصب افتاء و يست قضاء و مقام ولايت همأ آنها جمهور ريند، يعنى ثبوت آنها با نص و نصب الهى است و تو سط معصومين حاصل مى شود، و اثبات و
 اين معناى جمهورى در زمان رفراندم جـمهورى اســامـامى و درصــدر

 ارائه مبانى نظرى آن، مرهون كو ششهاى اسـتاد مـحترم تـغسير و فـلسفه


ا. استاد آيتاللّه شيخ عبدالنه جو ادى آملى، بيرامون وحى و رهبرى، مقاله امامت و ولايت،
.|va_|v| ص

آن - پا به پاى مشكالات و مسائل مستحدثئ جمهورى اسلا(مى - بوده است. براساس طريق اول، جمهورى اسلامى حكومتى است كه زمامدار آن




 قطعاً نمى توان آنرا (احكومت ولايى)" دانست.

## طريق دوم. تصرف در مبانى جمهوريت

تصرف در مبانى جمهوريت دو گونه صورت درت گرفته است: اول. قلب معناى جمهوريت. جمهوريت را مىبايد براساس اسلاميت تعريف كرد، و (جمهو رى ناب)" برخاسته از (اسلام ناب محمدى)" است. در جمهورى ناب، مردم مكلفند كه آنچهه خداوند براى ايشان صران صلاح ديله است بپذيرند. آنان كه صالحديد خداوند را میى پـذيرند، فرزانهاند. آنگاه

 هم جمهورى است، قرآن هم جمهورى است. زيرا جمهور مردم موظفـنـد اســام و قــرآن را بــذيرند و جـمهور مـردم مســلمان اسـانلام و قـرآن را
 آن در عالم ذر از سوى آدميان نيز جمهورى بوده است) رأى مردم تولّى و
 مبدأ فاعلى آن. در اين طريق در هر ده ضابطه حكومت جمهورى تصرف
I. از جمله آراء فقهى و اظهارنظرهاى معظمله در ارديبهشت ITVY، آبان IYVV و و و تير.

اوضاع متغير زمان مورد توجه قرار گيرد، تعيين مى شود.)
 بين جمهورى اسلامى و حكومت اسلامى چجندان فرقى نيست. ثانياً: تنها مى توان گفت نظام جمهورى با سلطنت موروثى تفاوت دارد. لذا حتى بر
 يكه سالار، نظام اتوكر اتيك و ربانى سالار نيز مى توان جمهو ریى اطلاق كرد. فاصله اين معنى با معناى متعارف جمهورى بیىنياز از بيان است.

## طريق سوم. جمع طولى زمانى ولايت فقيه و جمهورى اسلامى

 از آنجا كه از آغاز مردم مهياى پذيرش (احكومت اسلامى) (ولايت فقيه) با
 تحقق اهداف، ارزشها و احكام اسلامى است به مردم معرفى شد تا پس از
 صددرصد اسلامى يعنى (اولايت انتصابى مطلقه فقيه)) در جامعه استقرار يابد. بر اين اساس (جمههورى اسلامى)" بهعنو ان حكومت گذار به ولايت



 (IrV9 ( نيز به نحوى مطرح شده است:


 به نظام حكومت عدل اسلامى)".

انتخابى مقيدهُ فقيه) 'و تكميل آن در سال IrVQ (در نقد نظريه وكـالت مالكان شخصى مشاع) است.




 هم مشتركند. جمهورى در طريق دوم را مىتوان (اجمهورى ولايـى)" نـيز ناميد. در واقع تكيءٔ جمهوريت در اين طريق بر ((جمهور)" مردم به عنـور ان ان
 (تودهُ منتشر) و نهاد جمهورى تفاوت بسيار است.
 مفهومى مـتعين، ثـابت، و غـيرقابل تـغيير نــدارد... نـبايد گـمان كـان كـرد كـه




 خويش را موروثى بودن حاكميت مى دانست. مردم نـظامى را جـايگزين



ا. يـيشين.
「. ا. استاد آيتالهُ جو ادى آملى، مقالئ مبانى نظرى ولايت فقيه، فصلنامه حكومت اســلامى،


است، اما در شرايط اضطرارى - يعنى شرائطى كه جامعه آمادگى پذيرش

 اضطرارى نيز از حيّز انتفاع ساقط مى شود. لذا جمهوريت نـظام حكـمى اضـى اضطرارى (جمهورى اسلامى حكم ثانوى) و حكومت ولايى حكم اولى

سوّم: جمهورى اسلامى بهعنو ان مصلحت موقت '. تو جه به مقتضيات زمان و مكان و بكارگيرى عنصر مصلحت از مزاياى حكومت ولايى است است وقتى احراز شود كه در شرائط خاصى حكى ونم شرعى امكان اجرا ندارد و و
 مصلحت سنجى مى شود و هر و سيلهاى كه تقرب به هدف انـ را باعث شود بكار گرفته مى شود، حتى اگر آن و سيله در شرائط عادى مردود و و ناسازگار با شرع تلقى شده باشد. اگر چنين تشخيص اداده شد كـه كه مردمسالارى و
 مصلحت دارد و مردم را بـه سمت اسـامام سـوق مـى دهد، مـو قتاً امـضاء مى شود. واضح است كه جمهورى اسلامى به عنو ان حكمـ مـصلحتى تـا زمانى كه شرائط عـمومى مـهـياى پــنـيرش حكـومت ولايـى شـو

1. (آيا قرآن كفته حكومت جمهورى باشد؟.... يك همچجون تعبير كه ما نداريم. يعنى چجرا امام









فقيه (حكومت اسلامى) سه گونه تو جيه شده است:
اوّل: جمهورى اسلامى تا كتيكى براى فريب دشمن بود بود. ' به اين معنا


 برخو اهند داشت. با اين تا كتيكى حساب شده حكومت اسلامى در قالب ظاهرى جمهوريت و مردمسالارى ريشه مى دو اند و در موقع مقتضى بـا كنار زدن نقاب، حكومت اصيل اسا(مى (ولايت فقيه) را برقرار مىكـند. با با




تا كتيك پيروز در جنگ اسـالام و كفر جهانى پيش گرفي


 جمهوريت با حكومت اسلامى (يعنى ولايت فقيه يا فقيه سالارى) متضاد

ا. (امام ره همين آمريكا را فريب داد، با مصاحبههايى كه در پاريس كرد. حالا مى بينيم يك










تحقق زمينهُ پذيرش عمو مى رونـل تـلـريـجى تغيير جــمهورى اســلامى بـه حكومت اسـلامى آغاز و در حال انجام شدن است. واضح است كه مآل و عاقبت طريق دوم و سوم، يکى است، در حدى كه اين دو طريق را مىتوان
دو تقرير از يح راهحل بـه حساب آورد.

*     *         * 

در اينجا بـخش اولِ بـحثِ حكـومت ولايـى يـعنى (امـبادى تـصوّرى ولايت) به پايان مى رسد. اميدوارم مباحث ارائه شده در آشنايى با ابـعاد مختلف ولايت، وضوح مفهومى و تبيين معنوى حكومت ولايى مفيد بو ده و در طريق شفافيت، پالايش و تنقيح مبانى نظرى جمهورى اسـلامى به كار

آيد.

خو اهد يافت و آنگاه كه سيطره ايادى ولايت فقيه بر تمامى مجارى قدرت تحقق يافت، حكم اولى شرعى يعنى ولايت فقيه به مرحلئ اجرا گذاشته خواهد شد. بر اين اساس حتى اين عـبارت امـام كــه (امـيزان رأى مـردم است) (ابرخوردى جدلى است، يعنى اثبات يك مطلب براس اساس مبانى كه

 حكم اضطرارى و چه به عنوان مصلحت موقت، در صدر انقلاب از سوى

 مشكل جدى مواجه مى كند. صداقتى كه بـز رگترين سـرمايأ رجـال ديـن

است. آيا اين مفسران به لازمهٔ سخن خود توجه دارند؟
 مى رفت پيروز شد، هكذا زمينهُ تحقق ولايت فقيه در جامعه خيلى زود
 جمهورى اسلامى گنجانيده شد؛ لذا مىبايد بتدريج نهادهاى سازگار بـا جمهوريت را كه در اضطرار و شرايط ويزه پذيرفته شده تقليل داده، گام به


 اسلامى تو سط ولىّ فقيه تصويب و در اختيار مردم قرار مى گيرد، مردم با

 داشت، اما پس از تصويب زود هنگام ولايت فقيه در مجلس خــبرگان و

بخش دوّم
مبانى تصديقى ولايت

## مقدّمه

پّ از آشــنايى بــا مـبادى تـصورى، مـعنى، مـغهوم و مـراد از ولايت و حكومت ولايى اكنون نوبت به بررسى مبانى تصديقى ولايت و حكومت

 بر ولايت فقيه اقامه شده است؟ ولايت فقيه بر چــه مسـتنداتـى اسـتوار است؟ در اين بخش تمامى ادله اقامه شده بر ولايت فقيه در پهار دسته

 استناد شده است. سپس بـه (اادله قرآنى) ــ كه كمتر مورد استناد قائلان بـه ولايت فقيه واقع شده است ـ خـواهـيم پـرداخت. سـومين دليـل مـورد
 مىیردازيم
روش بحثث، (اتحليل انتقادى)" (Critical Analysis) است. مبناى بحث

ولايت فقيه بويزه حضرت امام خمينى قدس سره در اثبات مدعاى خار خو د

فقيهان مذهب در نقد ادله ابراز داشتهاند گزارش مسى شود و بـالاخره در
پايان هر دليل بر اساس مبانى اجـتهادى بـه قضاوت در اعـتبار دليـل از

منطقى تقسيم كردهايم تا دلالت يا عدم دلالت هر دليل به وضـوح تـبيين شود. منبع بحث آثار معتبر علماى اماميه بويزه فقهاى عظام است.


است. تحليل انتتقادى ادله و بـراهـين حكـومت ولايـى گـامى در طـريق شـفافيت، اصـالاح، پـالايش و تـنقيح مـبـانى مـتقن جـمهورى اســالامى و حكومت دينى به حساب مى آيد. مناسب مى دانم طليعهُ بخش دوم بـر بحث

قدس سرهالشريف متبرك كنم:
(اكتابهاى فقهاى بزرگ اسلام پر است از اخـتلافـنظرها، سـليقهها و
 عبادى. از آنجا كه در گذ شته ايـن اخـتـلافات در مــاتحيط درس و بـحـث و



 راديو تلويزيون و روزنامه كشيده شده است، پرا كه نياز عـلمى بــه ايـن
 اينها مهمتر تر سيم و تعيين حا كميت ولايت فقيه در حكومت و جا جامعه، كه
 فقهاى بزرگ در مورد آنها بحث كردهاند و نظراتشان با يكديگر مختلف انـ است و اگر بعضى مسائل در زمانهاى گذ شته مطرح نبوده است يا مو اسو
 اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام هما همواره اقتضا مى كند كه نظرات اجتهادى_ فقهى در زمينههاى مختلف ولو مـخالف

جو انب مختلف پرداخته مى شود. رو شن است كه بحث از ادلهٔ ولايت فقيه
 بحث هستند، اما كو شش مى شود در انتهاى هر دليل، پس از ارائه مباحث

 دشوارتر و محتناج دقت و عنايت بيشتر خو انندگان مـحترم است است
 تصورى آن است، چچرا كه فقيهان به تفصيل در اين زمينه بحث بح كردهو و آراى خود را مكتوب كردهاند. على رغم اين امتياز، در ادلهٔ اقامه شده بر بر ولايت
 انتصاب، اطلاق و فقاهت در آراى فقهاى عظام از هم تفكيك نشا نشده است.

 مطرح خو اهيم كرد اما وجههُ اصلى بححث را بر (اركن ولايت)" متمركز كردهـ،


 ولايیى است. جهت سهولت استنتاج، تمامى ادله را بـه مـقدمات مـــا متمايز

ا. در اين مجال دربارة مباحث انتصاب رجوع كنيد به: مــالات حكـومت انتصابى بـه قــم

 ص
بحث تغصيلى دربارة سه محور انتصاب، اطلاق و فــاهت در مـجلدات بـعـلى ايـن
فصل سيزدهم

## بر رسى بداهت و ضرورت عقلى ولايت فقيه

معلومات يقينى از دو حال خارج نيست، يا بديهى و ضرورى است يعنى

 و...، يا اينكه نظرى است يعنى تصديق نيازمند كسب، نظر، فكر، استدلال و دليل است مانند خـدا يكى است، بشـر نـيازمند پـيـامبر است، هــدايت انسان بعد از پيامبر متو قف بر پيروى از امام مـعصوم است، روز جـا جـزا در پيش است، خداوند عادل است، و كليئ قضاياى موردبحث علوم مختلف عقلى و نقلى. مهمترين بديهيات و ضـروريات عـقلى (اوليّـات) هســتنـد
 بالذّات انها را تصديق مىكند، يعنى تصور موضوع و محمول (يا مقدم و


 آنها نيازمند به فكر و استدلال نيست اما محتاج واسطهُ غيرفكرى (قياس خفى از قبيل حس، تجربه، نقل متواتر، حدس يا حد وسـط حـاضر در الـا


با يكديگر آزادانه عـرضه شـود و كسـى تـوان و حـق جــلوگيرى از آن را ندارد.)
قبل از پرداختن به ادله، براهين و مستندات ولايت فقيه لازم است به
چنـد سؤ ال مقدماتى پاسخ دهيم: اصـولاً آيـا ولايت فـقيه نـيازمند دليـل است؟ يا اينكه از زمره مسائل بديهى مى باشد؟ آيا ولايت فقيه يكـى از ضروريات دين يا مذهب يا فــه شـيعه است؟ آيـا ولايت فــيـه از از اركـان مذهب اماميه است؟ آيا ولايت فقيه از اصول اعتقادى تشيع يا حداقل از از مسائل اعتقادى شيعه است يا اينكه از فروع فقهى شمرده مى شود؟ توجه به اين سؤالات مقدماتى مشخص مى كند كه او لاً رجـوع بــه ادله تـنـها در صورتى است كه قائل به بداهت ولايت فقيه نباشيم؛ ثانياً اگر ولايت فقيه
 از فروع فقهى، انتظارى كه از ادلّه در اين دو مقام (كالام و فـقه) مسى رود
 تلقى شود با اينكه از فروع اعتقادى شمرده شـو شود از زاويـهـ انـتظار از از ادله


 و بدانيم اصولاً نيازمند ادله هستيم يا براهين تنها براى تنبيه و تأييد اقامه



كرد و آن را ضرورى و بـليهى خو اهل شناخت.")
براساس ظاهر عبارت دوم: اولاً، ولايت فقيه امـرى بــــيهى است نــه نظرى و كسبى. ثانياً، ولايت فقيه از بديهيات اوليه است كه صرف تصور اطراف قضيه باعث تصديق آن خواهـ شد. ثالثاً، روايـات دال بـر ولايـت فقيه ارشاد بـه حكم عقل و بيانگر حكمى ارتكازى هستند و تنبيه محسوب مى شونلد نه دليل.
براى درك مراد عبارات فوق تو جه بـه نکات ذيل مغيد است: اوّل. قضاياى عقلى، عمو مى هسـتند نـه شــخصى (از قـبيل كشـفـ و

شهود عرفانى) و قابل انتقال و تعليم|ند؛ دوّم. عقلِ از حيث عاقل بو دنشان قضيه ياد شده را بلد يهى نمىى شمارند؛ سوّم. بسيارى از علماى اسـلام و فقهاى تشيع نيز اين قضيه را اصولاً

تصلديق نمىىنمايند پحه برسد كه آن را بـلـهیى اولى بشممارند؛ چههارم. قضاياى مهـمتر از قضيهٔ ولايت فـقيه از قـبيل تـوحـيل، نـبـوت، معاد، عد الت خـداونلـ و... بـه اتـفاق عــماى جــميع فـرق اسـالام بـــيهى نيستنن، بلكه نظرى و نيازمند دليل هستنن. با تو جه به نکات چهارگانهُ فوق مشخص مى شو د كه مراد حضرت امام (ره) در عبارت فوق بداهـت اولى عقلى و لايت فقيه نمىىباشد. در عـبارت اول حـضرت امـام (ره) بـا عـنايت بـه ايـناكه تصريح بـه
 ذكر شده است، ترديلى باقى نمىیگذارد كه مراد از عـتل واضـح، عــل بديهى نيست، بلكه امر نظرى غيرخغى و واضح است. خـو شبختانه در عـبارت اخخـير حـضرت امـام(ره) قـرينهاى است كـهـ مشــخص مــىكند مـراد حـضرت امــام(ره) بــاهـت عـقلى ولايت فـقيه
ا. امام خمينى، ولايت فقيه، ص ـ.

تجربيات، متو اترات، حد سيات و فطريات (قضايا قيا ساتهامعها).'

 بديهيات اوليه است يا از بديهيات ثانويه (از قبيل فطريات و متو اترات و و مشاهدات) به حساب مى آيد؟
حضرت امام خمينى قدس سره الشريف در كتاب البيع بعد از اقامئ




 دلالت دارد....) در ادامه بحث در كتاب البيع تصريح فـرمودهانــد: (پپس ولايت فـقيه



 اين معنى كه هر كسى عقايد و احكام امِ اسلام را حتى اجما اجمالاً دريافته باشدر، چون به ولايت فقيه بر سد و آن را به تصور آورد، بى درنگا تصديق خو اهي اهد

1. رجوع كنيد به خواجه نصير الدين طوسى، الجوهر النضيد فى شرح منطق التجريد؛ تأليف


بيدارفر، قم، rوrr|).



## فصل چهاردهم

## بررسى ضرورت شرعى ولايت فقيه

$$
\begin{aligned}
& \text { مسائل دينى اعم از اعتقادى، اخلاقى و فقهى به دو قسم ضرورى و } \\
& \text { غيرضرورى تقسيم مى شوند. مسائل ضرورى ' در تحقق اسلام موضوعيت }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { معادل با پذيرش آنهاست به نحوى كه بين توحيد و نبوت و اين كونه مساء مسائل } \\
& \text { ملازمه برقرار است و ممكن نيست از توحيد و نبوت منفكى شون شوند } \\
& \text { به عبارت ديگر، مراد از ضرورى دين حكمى است كه بعد از ثـبوت }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جاهل يا منكر آنهاست، به شرطى كه فرد التفات به ضرورى بودن آنـا بـهـها }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「. رجوع كنيد به آيت الله سيد محمّد كـاظم طـباطبايى يـزدى، العـروة الوثـــىى، فصل فـى }
\end{aligned}
$$

نمى باشد، بلكه حدا كثر لزوم و ضرورت شرعى آن است به اين معنى كه "(هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالاً دريافته باشد پـد
 ضرورى و بديهى خواهد شناخت.") پس اين تصديق متوقف بـر دو امـر


 عبارت فوق ولايت فقيه بلـيهى عقلى نيست، چهـ بر سد به اينكه بـــيهى

 آن محتاج اقامهٔ دليل است. در نظرى بودن (بديهى نـبو دن ولايت فـقيه)

همهٔ علماى اماميه اتفاق نظر دارند.

ياد مى شود كه در مرتبه پايينتر از ضرورى دين يا مذهب است و انكار
 بى اطلاعىى منكر از ديدگاه معتقد است. سادساً با اينكه اصل وجـو اصد مسائل ضرورى فیى الجمله اتـفاقى است، اما در مصاديق ضرورى لزوماً اتفاقنظر نيست' ؛ (اينكه در دين و مذهب
 است لزوماً اتفاق نظر نمىباشد) لذا ممكن است در اسر طول زمان انـ به موارد


 ديگر با او همنظر نباشد. با اين همه، اختلاف نظر در موارد ضرورى زياد
 عقلى (بديهى) نيست، بعلاوه اصطلاح ضرورى در هيتج آيه و روايتى ذكر

نشده، بلكه از اصطالاحات متشرعه مى باشبد،

ضرورى فقه، اين سؤ ال مطرح مى شود كه آيا ولايت فقيه ضرورى دين اين يا
مذهب يا فقه است؟

آن چنان كه گذ شت ولايت فقيه ضرورت عقلى ندارد (بديهى نيست،

1. (احصر ضروريات دين به نظر نرسيده كه كسى كرده باشد.... حصر ضروريات ديات دين خالى از

Y. تعبير به ضرورى دين در شمار موجبات كفر و ارتداد را نخستين بار محقق حلى در در شرايع
الاسلام استعمال كرده است، ج (، ص or.



بنابراين توحيد و نبوت در تحقق دين موضوعيت استقاللى دارند و مسائل


و ارتداد نيز عيناً جريان دارد.

 ضرورى به علم خود عممل مى كنند.
 دينداران در آنها همداستانند و در آنها غالباً اختـالف، راه ندارد.

 اصول دين يعنى معاد ضرورى دين، و اصول مذهـب (يعنى امامت و عدل)
 حج و زكات مثال ضروريات دين و جواز نكاح منقطع و بطلان قـياس از از

ضروريات مذهب است.
خامساً در بيانات فقها گاهى از برخیى از مسائل به عنو ان ضرورى فقه

[^16]طريق اولى چنين مسئلهاى ضرورى دين يا مذهب نمىتواند باشل، حداقل

 قريب به اتفاق فقهاى اماميه ولايت فقيه را نه ضرورى دين مىددانند، نه ضرورى مذهب نه ضرورى فقه. لازمه ضرورى دانستن ولايت فقيه اين است

 كه كمتر فقيهى حاضر به پذ يرش آن است. چهـ بسا راز عدم تص تصريح به اين


 حال امر از دو حال خارج نيست يا بايد فقهاى منكر ولايت فقيه را متهم بـه عدم درك اسلام و نشناختن ضرورى ديـن و مـنهـب كـرد، يـا ايـنـكه در صحت اين قول كه ولايت فقيه ضرورى دين يا مذهب است ترديد كردر. واضح است كه ترديد در اين قول به مراتب سادهتر انـ از نسبت اول اول است اينكه عالمى مسئلهاى را از فرط وضوح، بديهى، ضرو بداند، حال آنكه ديگر عالمان بر ابطال همان مسئله دليل اقامه كرده با بـند
 ادعاهاى بداهت و ضرورت مىبايد تأمل كرد. اينكه مجتهِدِ منكر ولايت فقيه را به نحششيدن طعم فقه متهم كنيم شمشير دو دمى است، پشرا كه فقيه منكر نيز چهه بسا همين نظر را دربارهٔ قول مـقابل داشـته بـاشد. مــايسه ديدگاه پيش گفته صاحب جواهر بـا نـظر فـقيه مـعاصر وى شــيـخ اعـظم انصارى (ره) كه در تضعيف ادلئ ولايت فقيه عبارت (ادونه خرط القتاد)]'

[^17]بلكه محتاج دليل است) اما از مـفاد عـبارت پـيش گـفته (اولايت فـقيه از
 احتياج ندارد، به اين معنى كه هر كسى عـقايد و احكـام اســلام را حـتـى اجمالاً دريافته باشد، پپون به ولايت فقيه برسد و آن را بـه تـهـ تصور آورد،


 شده است. همـچنين عبارت (ادر نظر ما التزام به ولايت فقيه همان التزام به اسلام و ولايت ائمه معصو مين است و قابل فصل و جدايى نيست)" بيانغر تطبيق مهمترين ملاكى ضرورى مذهب بر ولايت فـقيه است. از يكـى از عبارات شيخ محمد حسن نجفى در جواهر نيز مىتوان اينگونه استظهار



طعم فقه را اصالً نجششيده است.")
اگرچهه در هيتج يک از عبارات فوق به اينكه ولايت فقيه، ضرورى دين يا ضرورى مذهب است تصريح نشده، اما مـلاى ارائه شده در آنها قابل انطباق بر ضرورى به معناى ياد شده است. بر فرض صحت اين اين استظهار، ضرورى دين (يا مذهب يا فقه) بودن ولايت فقيه يك قول در مسئله است. ما اين قول
 قرار خواهيم داد. واضح است اگر ادلّه عقلى و نقلى مسئلهاى تمام نباشد بـلى به
. . امام خمينى، ولايت فقيه، ص


 و النهى عن المنكر، ج اب، ص rav، rar

## فصل پانزدههم

## ولايت فقيه، اعتقادات، و اصول مذهب

$$
\begin{aligned}
& \text { آيا ولايت فقيه از اركان مذهب امـاميه است؟ آيـا ولايت فـقيه از اصـول } \\
& \text { اعتقادى تشيع يا حداقل از مسائل اعتقادى شيعه است يا از فروع فقهى } \\
& \text { شمرده مى شود. }
\end{aligned}
$$

تا ده سال پيش ولايت فقيه از فروع فقهى شمرده مى شد، اما در دهئ
اخير دو قول متفاوت با رأى اتفاقى گذ شته ابراز شده است.

 اسلامى فقيهان عادل را به ولايت بر مردم منصوب فرمايد لذا مسا مسئله از عوارض فعل اله است و متكفل بححث از عوارض فعل خداوند وند، علم كلام مى باشد كه البته لازمئ آن فعل مكلف است است يعنى وجوب اعمال ولايت فقها




ا. رجوع كنيد به استاد آيتالنَ شيخ عبدالنَ جوادى آمـلى، پيرامون وحــى و رهـبرى، مـقالةٔ

وى ضربالمثل حـوزههاى عـلميه است، بـه مــا مـى آموزد كـه بـه آراى آى متغاوت و گاه متعارض همهٔ فقيهان احترام بگذاريمّ، و از عباراتى از ايـن قبيل كه (هر كس وجدان سالم و عقل سليم دارد سخن ما را مى پـذيرده) كه متأ سفانه در بعضى كتب فقهى و اصولى فراو ان به پششم مى كنيم و باور كنيم كه مـمكن است آنـان كـهـ هـمـحون مـا از از ادله بـرداشت

نمى كنند نيز به اندازهٔ ما طعم فقه را چششيده باش باشند.
تعدد ديدگاههاى اجتهادى يكى از افتخارات فقه شيعه است. إشراف
به ديدگاههاى متغاوت فقهاى عظام در مسئله ولايت فقيه وتوجه بها بـه تطور تاريخی اين مسئله، ما را به عمق اين عبارت واقعبينانئ امام خمينى
 واقف مى سازد: (اولايت مجتهـد كه مورد سؤ ال است از از روز اول ميان خود




با توجه به رأى فوق و با عنايت به نظريات مختلف فقها ديا در باب حكومت
اسلامى و ولايت فقيه، ولايت فقيه نه ضرورى دين است، نه ضرورى مذهب
است و نه ضرورى فقه، بلكه اثبات آن محتاج اقامئ دليل و برهان استِ است




 مو افق با ولايت عامه فقيه ارائه دهند. رجوع كنيد به مقالات ولايت فيا فقيه در كنگاره ياد شدهـهـ


بازمى مانله، و عقل انسان نيز از كشف احكام شرعى عاجز است، پس بر خـداونـل سبـحان از باب حكمت و لطف واجـب است كه اين احكام را جعل فرمايـ. وجوب جعل احكام از عوارض فعل الله است كه البته لوازم فقهى از قبيل وجوب عمل مكلّفـ به اين احكـام را در پـى دارد. آيـا بـا پــنين تحليلى نمىتوان تمامى مسائل فقهىى را مسئلهٔ كامىى قلمداد كرد؟ واضتح است با چنين دليلى نمیىتوان ولايـت فقيه را كاومى كرد، بعالوه آنچهَ مورد بحتث فقها بو ده و هست هممان احكام فقهى و جوب اعمال ولايت بر فقها و وجوب تولّى بر مردم است و واضتح است كه ملار بـحث گذ شته و حال، فقهى است نـه كـلامى. ثالثاً كالامى كردن مسسئله پيامدهايى دارد كه ضـمن بررسى قول دوم به آن اشاره مى شود.
اما اگر مسئلهاى از اركان و اصول مذهـب قلمداد شود لوازم ذيل بر آن
مترتّب مى شود:

اوّل. اصول دين يا مذهب از احكام عقلى است نه از احكام شـرعى

> تعبدى.

دوّم. چحنين مسئلهاى يقينى است نه ظنّى (و لو ظن معتبر). مراد از يقين
اعتقاد جازم مطابق با واقع است.

سوّم. چنين مسئلهاى غير قابل تقليد است، بلكه هـر مٌكلّفى مـوظف
است در آن تحقيق كنل و بـه آن يقين پيدا كند.

چههارم. التزام عملى بـه آن كافى نيست، اعتقاد نظرى بـه آن لازم است.

لازم است و ادلهٔ غير يقينى كافى نيست.
.. (البرهان قياس مؤلف من يقينات ينتج يقيناً بالذات اضطراراً)، رجوع كـنيد بـه تـوضيحات

. (ق) آrvo

ولايت فقيه نه از اصول دين است نه از اصول مذهب، بلكه يكى از مسائل
علم كالام است.

قـول دوم، (اولايت فـقيه در رهـبرى جـامعه اسـاملامى و ادارهٔ مسـائل
اجتماعى در هر عصر و زمان، از اركان مذهب حقئ اثنى عشرى است كه

از اصول مذهب است و احكام راجع به ولايت، مثل ساير احكام فقهى از
ادلهٔ شرعى استنباط مى شود.)
در بررسى قول اول در مباحث گذ شتهّ اشاره كرديم كه از اين زاويـــ



↔

مكتوب اوّل تقرير كرديم.)





 مراجع، ج ا، (دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعئ مدرسين حوزة علمئُ قم، تابستان





r.r. بند ششم از فصل هفتم، ولايت شرعى فقيه.

به حساب آوريم و بپذيريم كه ريشه در اصل امامت دارد، بـاز نـمـى توان نتيجه گرفت كه (ولايت فقيه از اصول مذهب اسبئه است.)

 اصول مذهب خود عاجز و در عين حال معذور تلقى مى شوند در فروع ع
 مذهب مخاطرهآميز نيست؟ با توجه به اينكه اصول مذهبـ از از ذاتيّات و و مقوّماتِ مذهب و محقق هويت آن مذهب است، صدور اذن ورود به يـى انـ


 اراده شده است مناسب است براى رفع ابهامات فوق تبيين شود.

 اصول مذهب تشيع است و نه از مسايل اعتقادى است؛ وري ولايت فقيه مطابق نظر اكثريت قريب به اتفاق فقها از فروع فقهى است و انبات آن آن در گـرو


(. رجوع كنيد به آيتالنه سيد ابو القاسم موسوى خويى در اول كتاب مسائل و ردود، (امعظم
 |جوبة الاستفتاءات" الات


$$
\begin{aligned}
& \text { ششم. انكار و يا جهل به آن باعث خروج از مذهب مى شود. } \\
& \text { با توجه به نكات ششگان انه فوق: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { در امور عقلى و يقينى تعبد راه ندارد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اصل امامت است و اصل مستقلى نيست (اصل ششم) . امـا فـرعِع اصـل، } \\
& \text { اصل نيست، عدم جواز سهو النبى از فروع عصمت است و ريشه در اصل } \\
& \text { نبوت دارد، با اين همه از اصول دين نيست. ُ جزئيات پر سشهاى نكير و و }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { نمى شود. حتى اگر ولايت فقيه را در عصر غيبت از شئون ولايت و امامت }
\end{aligned}
$$



 عقلايى است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى بيان شده است.، استفتين استائات از مقام




غفارى، تهران ان ان ا ق).







 اثبات كند. در اين صورت ولايت عارئ


 (الصلِ عدمِ ولايت) تمسكى مى شود و هر كونه تصرفى در حوزئ امور عـر عمومى






 در اين امر خطير، اذن ورود به ديگَر مباحث اين سه علم نخواهد يافت.

ا. اولياء ميت؛ ولايت ولد ذكور اكبر در قضاء فوائت والد؛ ولايت پِدر و جـد پـدرى بر اولاد

 مورد بحث قرار داديم.

## فصل شانزدهم

## اصل عدم ولايت

يكى از مباحث مقدماتى ـ قبل از پرداختن به ادلّه ولايت فقيه -بـحث



 باقى مى مانند. به لحاظ فقهى اصل، عدم ولا ولايت است، يعنى قاعـي








 انسانهاست؛ يعنى همةٔ آدميان، حاكم بر سرنوشت خويش هستند و اين

نبوى حكمشان نافذ است... اشكال در امر قضاوت و حكومت در زمان غيبت است، بعد از جريان اصل متقدم [عدم ولايت] و بعد از دلالت ادله
 است... بنابراين براى خروج از مقتضاى اصل [عـلدم ولايت] و مـفاد ادله
[شئون خـلافت] چارهاى جز دليل قاطع و معتبر نداريـم...."٪’ فقيهان براى خروج از اصل عدم ولايت و اثبات ولايت شرعى فقي مردم در حوزه عمومى به برخیى روايات، دليل عقل، اجماع و وبرخى آيا قرآن كريم متوسل شدهاند. اين ادله، چهار مطلب را مى ایبايد اثبات نمايند: اول ولايت، دوم انتصاب، سوم اطلاق ولايت، چهارم شرط فقاهت.

آن پنان كه پيشتر نيز اشاره كرديم، ' نخخستين فـقيهى كـه اصـل عــدم ولايت را مطرح كرده است، مرحوم آيتاله شيخ جـعفر كـاشف الغـطاء قدس سره، فقيه بزرگ عصر قاجارى است. پپ شيخ اعظم مرتضى انصارى قدس سره اين اصل همواره مـورد تـمسى فقيهان بوده است. امام خمينى قدس سرهالشريف نيز قبل از از پرداختن به ادلئ منصب ولايت و قضاوت فقها به شرح ذيل اصل عدم ولايت را مورد عنايت قرار داده است: (ااصل اولى در مقام [حكومت و قضاوت] عــد نفوذ حكم احدى در حق ديگرى است، چه قضاوت و چه غير آن، در اين مسئله [اصل عدم ولايت] اصحاب وحى و اوصياء ايشان و غير آنها تغاوتى




 خداوند تعالى به استحقاق ذاتى سلطان جميع نـي خلايق است است، و سـلطنت ديگران و نفو ذ حكم و قضاوت ماسوى الله محتاج به جـعل الهـى است.

 جانب خداوند ساطان بر عباد است... بعد از رسول اكرم انِ يكى پس از ديخرى سلطان و حا كم بر عباد است و به نصب الهـى و نصب

1. بـد
 سنگى).
 كليه شروح، حواشى و تقريرات فقهاى پس ازوى بر مر مكاسب شيخ.

و بــالاخره تــوقيع وارده از نـاحيهٔ مـقد سئ امـام زمـان (عـجل الله تـعالى فر جهالشريف) خو اهيم پرداخخت. اگـر در روايـتى مـعصومى از از مـعصوم ديغرى نقل مى كند، معصوم اقدم، مـلاك ترتيب مطرح كردن انـ روايت است. در ميان مستندات روايي حكومت ولايـى، در مـجموع پـهار دستـه
 السطان ولىّ منلاولىّله؛ اللهم ارحم خلفائى، الفتهاء امناء الر سل و والعلماء رواء ورثة الانبياء.

## روايت اول. السلطان وللّ من لاولىّ له.


است كه سلطان ولىّ كسى است كه ولىّ ندارد.

روايات مستند ولايت فقيه، ممتاز مى سازد:


اين حيث اين روايت صريحترين مستند ولايت فقيه است.
دوم. استغاده از وازه (اسلطان)) كه بدون نياز به هيتج تأويلى دلالت بـر
قدرت سياسى دارد. حال آنڭـهـ اسـتناد بـه ديگـر ادله در بـحث قـدرت
 اين روايت ارتباط آن را با حكومت ولايى نزديكتر مى سازد.
 نكاح و اولياءِ عقد بيع، به اين روايت استناد كردهاند. 「مالااحـمد نـر اقى

ا. نراقى، عوائد الايام، ص هr هr هr


## فصل هفدهم

## 

فقيهان مهمترين مستند ولايت فقيه را روايات پيامبر يُ كَ

 بحث از دلالت و سند اين روايات نیرداختـ. پس از وه وی ديخر فقيهان بويزه شاگرد نامدارش، شيخ اعظم انصارى(ره) به زرفـانـ اند يشى و تأمل در ابعاد
 ولايت فقيه مورد بحث فقيهان واقع شده، بتدريج از ميان اين روايات، ده دسته روايت به عنو ان مستند روايیى ولايت فقيه مـطرح شــده استـ هــ هـر

 معصومين مورد بححث قرار خواهيم داد. يعنى ابتدا به روايـات مـنـقول از رسـول اكــرم


r. شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، ج r، ص ol_qv. r.

مقدمهٔ ششم. مراد از (امن لاولىّ لهه) همهُ افرادى است كه شأنيت نياز به
 كه در عين نياز به سریر ستى ولىّ شرعى، فاقد ولىّ خاص شرعى هـى هستند.



 نمى شود بلكه با سيطره طاغوت منحرف مى شود، با ولايت سلطان عادل شرعى -و لايت فقيه ــ مصلحت مـردم بـهتر از صـالاحديد خــو د ايشـان متناسب با احكام شرعى تأمين مى شود.
مقدمهٔ هفتم. مضمون رو ايت جملهٔ خبرى در مقام انشاء است. مفاد اين
 حكومت ولايى، حكومتى انتصابى است نه انتخابى. مقدمهٔ هشتم. ولايت سلطان در اين روايت به مورد
 سلطان، مأذون و مجاز به هر فعلى است كه براى (امن لاولىّ لهه) مصلحت


اين اساس ولايت سلطان نه فقط عامه بلكه مطلقه است. اين هشت مقدمه مـحو رهاى ذيـل را اثـبات مسىنمايند: سـند روايت
(مقدمه اول)، شرط فقاهت (مقدمهٔ دوم و سوم)، محور ولايت (مـقدمهٔ چهارم و پنجم و ششم)، محور انتصاب (مقدمهٔ هغتم) و محور اطــلاق و و قلمرو اختيارات سلطان (مقدمـٔه هشتم). جمعى از فقها اين روايت را چهَ از نظر سند و چهـ از نظر دلالت، مورد

1. شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، ج r، ص 01.

قدس سره نخستين فقيهى است كه آن را از مستندات ولايت عامه فـقيه شمرده است.' به هر حال در ميان مستندات روايـى ولايت فــيه پس از

مقبوله و توقيع، اين روايت يكى از روايات اصلى شمرده شده است.
 پذيرش تمامى مقدمات ذيل است: مقدمهٔ اول. شهرت اين روايت بين فريقين و كثرت موارد استعمال آن
 مقدمهٔ دوم. مراد از سلطان، صاحب قدرت معتبر شرعى است؛ نه هر در صاحب قدرتى. به عبارت ديگر مراد، سلطان عادل و حق است، نه سلطان
ظالم و فاسق.

 عادل نيز ساطان عادل و مشروع محسوب مـى شوند. بـه عـبارت ديگـر فقاهت شرط سلطنت مشروع در عصر غيبت است.

و (امن لاولىّله)" رابطةٔ ولايت برقرار است.

زندگان را نيز شامل مى شود.

↔





-بر فرض تسليم - جابر ضعف سند نمىباشلـ ' و در نـتيجهه بـه واسـطه موهون بودن سند، اين عبارت به عنوان روايت قابل استناد فقهى نيست. شيخ اعظم انصارى(ره) و آيتاله سيد احمد خـو انـونـانـارى(ره) از جـمله


 ضعف مفرط سندى، دلالت اين حديث نيز به مطلوب تمام نيست. مقدمه دوم قابل پـذيرش است. ديـن، سـلطنت ظـالم و فــاسق را بــا رسميت نمى شناسد تا ولايت تمام جامعه يا بخشىى از آن را به او بسپـارد.
 اما مقدمةٔ سوم (شمول سلطان عادل نسبت به فقهاى عادل در عصر غيبت)، آيتالله سيد احمد خوانسارى(ره) در اين مقدمه خـدش شه كـرده است؛ به نظر اين فقيه دقيق سلطان در اين روايت، از از معصوم و منصوب
 مكاسب در اينكه ساطان در اين روايت، شامل غيرمعصوم هم مى شو د يا نه از كلمات شيخ اعظم، دو وجه مـثبت و مـنفى اسـتظهار كـرده است. بعضى از فقهاى معاصر بدون اشكال شمول سلطان را نسبت به فقيه عادل در عصر غيبت پذيرفتهاند. اگر چــه سـلطانِ حـق انـحصارى در مـعصوم

ا. دربارهٔ عدم حجيت شهرت عملى از جمله رجوع كنيد به: آيتالنه خويى، مصباحالاصول،



 المراد من السلطان، المنصوب بالخصوص من قبل المعصوم صلوات المات الهُ عليه.) لـ
Y. شيخ على ايروانى، حاشية المكاسب، ص lov (حاپ سنگى).
 فرط ضعف اصولاً آن را شايستهٔ بحث و اشاره نيافتهاند. ْ ما اين دليل را بر بر

اساس هشت مقدمهٔ ياد شده مورد بحث و تحليل قرار مىدهيم:
 شيعه نقل نشده است، يعنى نه در كتب اربعه (كافى، منلا يحضره الفقيه، تهذيب و استبصار) و نه در جو امع روايى متأخرتر (وسايل الشيعه، وافى و

 كتب فقهى شيعه شده و در بعضى ابواب فقهى مو رد استفاده قرار گرفته

 فقهاء و از قواعد مستفاد از برخى ادله از قبيل قاعده (اكـل عـقـد يـضمن بصحيحه يضمن بغاسده) مى باشد. ${ }^{\text { }}$ "
 اين نقل از يكى حديث مرسل يا ضعيف تجاوز نمى كند ؟؛ كثرت استعمال

ا. از جمله شيخ مرتضى انصارى، محقق ايروانى، ميرزاى نائينى، آيتالنّه سيد محسن حكيم،












نظريه، سلطان عادل ولّى همئ مردم است، نه اينكه تنها ولىّ من لاولىّ له و افراد فاقد وليّ باشد. به عبارت ديگر روايت تنها ولايت در امور خـاصـا
 جداً مشكل است.
به بيان ديگر پذيرش مقدمهٔ ششم مبتنى بر قبول يک پيش فرض است:
 پيش فرض، خود، اول كالام است، به په دليل معتبر فقهى يا كالامى اين مطلب اثبات شده است؟ اگـر كسـى مـحجوريت مـردم در حـوزه امـور عمو مى را بديهى عقلى يا ضرورى دين مىى داند و آن را بـى انـياز از اقـامه دليل مى پندارد كه هيجّ؛ واللاّ تمسكى به اين روايت و مانـي
ولايت شرعى فقيه بر مردم در حوزه عمومى، مصادره و ممنوع است.
اما مقدمهٔ هفتم، اگرچه اين عبارت جملئ خبر خـريه در مقام انشاء است،
اما انشاء اعم از نصب بهـ ولايت است، ديخر طرق انشاء از قبيل وكالت از از
 انتخاب سلطان عادل از سوى مردم نيز متصور است، و اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال، دليل اعم از مدعاست و بين انشاء و نصب نيز تلازمى در كار نيست. لذا اين روايت از اثبات انتصاب فقيهان به ولايت بر مردم عاجز انـا است. اما مقدمdٔ هشتم (قلمرو اختيارات سلطان)، با عنايت به نـــد اند مـقدمهٔ ششم، مشخص شد كه اطلاق اين روايت تنها امور حسبيه و امور غُيّب و
 اطلاق يا عموميت اختيارات سلطان در اين حوزه بـحث كنيم.
 و غيرقابل اغماض سندى، اولاً، هيجِ دلالتى به شرط فقاهت در در سلطنت

ا. رجوع كنيد به انوار الفقاهة، كتاب البيع، ج (، ص • ها ه1 .

ندارد، اما از اين روايت به تنهايى نمىتوان نتيجه گرفت كه فقاهت شرط سلطنت در عصر غيبت است. اين شرط خود مورد بحثث است و مىبايد بر آن دليل اقامه كرد. به عبارت ديگر تمسكـ بـه چجنين روايتى براى اثبات
سلطنت فقيه مصادره است.

پذيرش مقدمهٔ چهارم در گرو قبول مقدمهٔ ششم است. مرحوم ميرزاى
 ولايت سلطان بر امور امواتِ فاقد ولىّ را در برمىگيرد و شامل زنــدگا بـى سرير ست نــمى شود. ' ايشــان بـر ايـن اسـتظهار خـو دو دليـلى اقـامه

نفرمو دهاند، لذا مى بايد مقدمهٔ پنجم را تمام دانست.
امــا مــقدمهٔ ششـــم (ولايت ســلطان بـر تـمـام مـردم)، شــيخ اعـظم انصارى(ره) ضمن پذيرش دلالت اين رو ايت بر امور حسبيه از جمله يتيم
 ولىّ، و قاطبهٔ مسلمين اگر صاحب اراضى مغتوح عنوة باشند و مـوقوف الـو عليهم در او قاف عامه و مانند آن، تمسكـ به آن را را در امور عامه محتاج اد ادلهُ

 شيخ اعظم (ره)، منكر دلالت اين روايت در امور عــامه شــدهانــد.






ص ص


راوندى '، منيةالمريد شهيد ثانى.و نيز در منابع اهل سنت نقل شده است.

 نراقى، صاحب عناوين، صاحب جواهر و جمعى ديگر از فقها در بـحث

 نخستين دليل روايى ولايت فقيه مورد تحليل قرار داده، دلالت آنها را به
ولايت فقيه بر مردم، پذيرفتهاند.®

تمسك به اين دسته از احاديث در اثبات ولايت انتصابىى مطلقهُ فقيه بر
مردم، مبتنى بر پذيرش تمامى مقدمات ذيل است است:

موجب اطمينان نفس) است. بلكه حتى اگر مرسله باشد، از از مر سلههاى شيخ صدوق است و از مر سلههاى امثال ابن ابى عمير (كه مراسيل او تلقي به قبول شده است) كمتر نيست. مرسلات شيخ صدوق بر اسر دو قسم است: قسم اول، آنجه به نحو ارسال اما جزم به معصوم، نسبت مى دهـد مثل اين




 Y.





( تهران، זV זیا، چֶاپ دفتر تنظيم و نثر آثار امام خمينى).

ندارد، ثانياً، هيج دلالتى بـه حوزهُ امور عمومى نـارد و اصولاً منحصر بـ امور حسببيه است و اشارهاى به ولايت بر مردم ندارد. ثالثاً، هيجِ تلازمى با با
 حوزه امور عمومى نيز ندارد.

## روايت دوّم. اللمهم ارحم خلفائى




الذين يأتون من بعدى يروون عنّى حديثى و سنّتى".
 خدا هِ


> حد يث و سنت مرا نقل مى كنند."

شيخ صدوق اين حديث مرسل را در عيون اخبار الرضا (ع) ُ بـه سـهـ طريق مسند با سندهاى متناوت و مستقل، و در معانى الاخبار ِ بـا ســـا



على اكبر غفارى، تهران).
 r. شيخ صدوق، معانى الاخبار، باب بr بَ (باب معنى قول النبى اللهم ارحم خلفائى ثلاثاًّ)، جr

.

. 14.9
9. ابن ابى جمهور الاحسائى، عوالى اللئلى، تصحيح شيخ مجتبى عراقى.
 حكم واقعى نيستند،［بلكه از باب تقيّه صادر شــده ］بــه واس اسـطه كـثرت


 مى دهند］در آن نيست، امكان دارد كه گفته شـود ايـن جــمله يــا از قـلم مصنف［شيخ صدوق］يا از قلم ناسخين ساقط شــده است، پـرا كـه در دوران امر بين اينكه قائل بـه زيـادى جــملهانى يــا سـقوط آن［از روايت］
 بعيد است، و در حين اسـتنساخ فـراوان اتـفاق مـىافـتـد كـه جــملها الى از
 سقوط است］، و ترديلى نيست كه مطلوب از بسـط سـنت، گسـترش و آنـو
 داده مى شود و لكن كذب و خـلاف سنت است．كسى كه احراز سـنت و علاج روايات متعارض با موازيـن مـعتبرى كـه از جـانب ائـمه عيأِّهِّا وارد شده و غـير آن، و تشـخيص روايـات مـخالف كـتاب و سـنت از مـوافـق

 را به سمت فقيه هدايت مى كند، چجرا كه منصب خـلا
 تمييز نمىددهد معقول نيست، چــنين كسـى مـانند كـاتب احـاديث است
［نه بيشتر ］．）＂${ }^{1}$


 بنابراين سند روايت فى الجمله بلالشال

 هم خــلفاى مـع الواسـطه يـعنى عــالمان ديـن را شـامل مـى شود．（اتـوهم اينكه مراد از خلفاء، خصوص ائـمه هائِّ⿰亻⿱丶⿻工二又
 ايشان خزّان علم خداوندند، ايشان صفات جميلهُ فراوانى دارند كه اشاره




باشد．｜＂

 كسى را خليفه و جانشين پيامبر نمى كند．（ااحتمال اخـتصاص بـر بـه راوى و و
 است．اما نسبت به رواياتى كه در ذيل آنها از طرق متعدد عبارت ذيل انـل نـل
 محدث و راوى، تعليم سنت رسول الله
 برايش ميسر نيست كه دريابد آنچها روايت شده سنت رسولا واله است يا
 ولايت مطلقه فقها است: ا(ظاهر روايت اين است كه فقها همةٔ اختيارات

|قامه شده باشد.)
اين هفت مقدمه به ترتيب در اين پنج محور بحثث مى كند: سند (مقدمهٔ
اول)، شرط فقاهت (مقدمه دوم و سوم)، محور ولايت (مقدمه پهارم و
 (مقدمهٔ هفتم) . ما اين هغت مقدمه را به ترتيب مورد تحليل و بر رسى قرار
مى دهيم:

اما مقدمهٔ اول (سند روايت)، اين روايت دو گونه روايت شده است:
مسند و مر سل. نقلهاى مسند آن در معانى الاخبار و عيون اخبار الرضا ولا (ع )
 علم رجال اعتبار سند و اطـمينان نـفس بـه دست نـمـى دهـد. ضــمناً نــلـ جازمان8ٔ صدوق در من لايحضره الفقيه (مثل مراسيل امثال ابن ابى عمير)



نيست.
اما مقدمه دوم، (اعلما اگر چحه داراى نيابت و ولايت هستند، امـا ایـن


$$
\text { (1. امام خمينى، كتاب البيع، ج آ، ص } 99 .
$$







شأن قابل انتقال دارد: اول تعليم و ترويج و تبليغ تعاليم دين و آيات الهمى و احكام شرع، دوم قضاوت و رفع منازعات مردم، سـوم ولايت تـدبيرى،

زعامت سياسى و حكومت. '
 انتقال پيامبر امرى معهود بوده است و در آن ابهامى نـيست، خــالفت اگـر ظـاهر در ولايت و حكــومت نــباشد، حــداقــل قـــر مــتيقن آن است. عــبارت حضرت آن، و اين واضح است، بعالوه خـالافت در نتقل روايت و سنت بیى معناست،

 بعضى نقلهاى اين روايت آمده است، باعث نمى شود نقلهاى بدا عبارت را تقييد بزند. زيرا عبارت (فيعلمونهاالنـاس مـن بـعدى)" هـمانند عبارت (يروون عنّى حديثى و سنّتى) عنوان مشير به مصداق اق است و و در مقام تعيين وظيفه براى خليفه نيست تا صدر رو ايت را تا تقييد بزند.
 خبريه حاكى از خارج نيست، بلكه در مقام انشاء خالافت براى فقهاست.

 نيز دليل ديگرى بر منصوب بودن ايشان است.





دو امر باشد، آن چنان كه به شبهئ دور اشاره شد. نتيجهٔ اينكه اين دسته از
 اگرچهه بعضى فقيهان معاصر در مقدمهٔ سوم خد شه كردهاند و پـلـيرش

 از شئون خلافت نبوى ندارد، و بـه قرينه عقلى و متناسب با با ديگر رو ورايات مى توان از اين روايت شرط فقاهت و درايت در منقولات را استظهار كرد.
 سوم نيز بيش از نقل و تعليم معصومانه تعاليم نبوى _كه از شـئون ائـمـه

مقدمه پهارم تمام است و بر آن خد شها آى وارد نيست.
 است. 「 ذيـل حـد يث (و يـعلمونها النـاس) و مـانند آن قـرينهُ قطعيه بـر استخلاف در شأن اول پيامبر يعنى تعليم و هدايت مردم به سوى خداونـاوند،













رسول الله هُ صاحب خـلافت هستند، اما اين خـالافت از ناحيه امام است نـه از نـا نـاحيأ رسول
 در حفظ شريعت و ناموس رسالتند، آرى خـالافت [علما از رسولا الله بر مسلكى عامه تمام است، پرا كه ايشـان بـا بـيعت مـرددم، يـا قــدرت و و سطوت فرد متصدى امور را خليفه رسول الله
 نيز خليفهُ رسول الله
 رسول الله دليل متكفل جعل خـافت مع الواسطه براى فقيه باشد، پهرا كه باعث دور دور مى شود. اگر دليل ديخرى بر استخلاف فقها از جانب اماعطا
 روايت نيست.)"' واضح است كه مهمتر از جانشينى با واسطه فقها، خـلافت
 در عصر رسول


 سه قرن بعد از آن را مهمل گذاشته، در حديث واحدى در مقام بيان نياز



 ثالثاً، تنها در مقام بيان خـلافت در شأن تعليم و تبليغ احكام نبوى است و بر عدم اراده ديخر شئون پـيـيامبر
 خامساً، روايت در مقام بيان نيست تا بـه اطـلاق آن تمسكـ شود و ولايت
مطلقه از آن نتيجه گرفته شود.

## روايت سوم. (الفقههاء امناء الرسل")


 دخولهم فى الدنيا؟ قال: اتباع السلاطين، فاذا فعلوا ذلكى فاحذروهم على

دينكم.)"





كنيد."
اين حديث فارغ از نكات فنى كه بزودى به آن خواهيم پرداخت حاو اوى
نكات ارزشمندى است:





معهوديت خـلافت در ولايت و حكومت مى رسلد و نه به اخخ قدر متيقن. هيتج دليلى نداريـم كه عبارت (فيعلمونها الناس من بعدى)" يا عبارت قبل از آن (يروون عنى حديثى و سنّتى) عنو ان مشير به مصداق خلفـي بـا باشند. بلكه احتمال اينكه روايت در مقام تشريح وظيفهٔ خطير خلفاى پيامبر در ترويج
 احتمالى، استدلال باطل مى شود. ضمناً روايت از اين جهت در در مقام بيان نيست تا به اطلاق خـالفت تمسكى شود. زيرا فرق است بين اينكه بِخوييم ("هؤ لاء خلفايى" يا اينكه كفته شود (اللهم ارحمم خلفائى)"، عبارت اول را را
 مقام دعا براى خلفا بعد از فراغ از خلافتششان است، لذا در مقام بيان نيست تا به اطلاق آن تمسكى شود.




 است و نمى توان از خليفه به نصب به ولايت رسيد. بعلاوه طلب رحمت پيامبر

با عنايت به نقد وارد بر مقدمهٔ پنجم، مقدمهٔ هفتم نيز مخلدوش است و



1. رجوع كنيد به انوار الفقاهة، كتاب البيع، ج (،.ص 0.9. 1 .


مقدمئ دوم. پيامبران فارغ از وححى، علم غيب، عصمت و و لايت تكوينى
سه شأن قابل انتقال داشتهاند: اول تبليغ، تـرويج و تـعليم احكـام الهـى،
 سياسى و حكومت.
 شامل مى شود، از جمله شأن ولايت تدبيرى بر مردم را. در متن حديث، عبارتى كه صالحيت تقييد اين اطلاق را داشـتـه بـا بـا (اعبارت امناء الرسل مانند خلفايى دلالت بر آن دارد كه آنها امين پيامبران
 امت و گسترش عدالت اجتماعى و آماده كردن مقدمات، اسباب و لوازم
 رسولالله

 عليهم فيه اميناً يمنعهم من التعدى والدخول فيما حظر عليهم ... . فجعل عليهم قيماً يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود) نيز ايـن بـرداشـم تأكيد مىكند، با ضميمه كردن روايت علل به روايت الفقهاء امناء الرسل
 ممانعت از اندراس اسلام و تغيير سـنت و احكـام است. فــيهان از ايـن جهت امين رسولان و حصون اسلامند و اين عبارت اخرى ولايت مطلقه است.)|
مقدمهٔ چهارم. عبارت (الفقهاء امناءالرسل) جملهاى خبرى با مضمون انشايى است و جعل و نصب فقيهان به منصب ولايت را مـى رساند، بـه

1. امام خمينى، كتاب البيع، ج ج، ص FVr.

اول. اين حديث يكى از دو حديثى است كـه بـين مسـتندات روايـى
 فقاهت نيازمند تأويل و تو جيه نيست.

اين كم افتخارى نيست.

سوم. شرط امانتدارى فقيهان، و امـين رسـولان بـودن ايـن است كـه فقيهان دنيا زده نشوند، يعنى از سلاطين تبعيت نكنند، به عبارت ديگـر دي دين تابع قدرت سياسى نباشد، والاً اگر دين تابع سلطنت باشد مى بايد از

چحنين فقيهى حذر كرد و تفسير دين از او نطلبيد.
اين حديث را محقق نراقى قدّس سرّه از جمله مستند اند ات ولا ولايت فقيه

خمينى قدس سره با استناد بــه آن بـر ولايت انـتصابى فـقيهان بـر مـرد انـر
استدلال كردهاند.
تمسكى به اين حديث براى اثبات ولايت انتصابى مطلقهٔ فقيه مبتنى بر
پذيرش تمامى مقدمات ذيل است:
مقدمهٔ اول. سند روايت موثقه و معتبره است و هــمان سـنـد رايــج در بسيارى روايات مورد استفاده فقها در ابو اب مختلف فقهى است.

1. حـديث ديخر (الفقهاء حصون الاسلام) است.

「. ا. ساطين در اين حديث شريف مطلق است و تقييد دليل مى خواهر اهل. هر چحند غالباً سلاطين


شوند بايد از ايشان حذر كرد، فتأمل.





خمينى، ولايت فقيه، ص ^هــ.9.

داود، حضرت سليمان، حضرت يو سف (عليهم صلوات الله) شئون متعدد از جمله ولايت تدبيرى و زعامت سياسى داشتهاند ' بدون تر ترديد صـا صحيح است، اما اينكه همهٔ رسولان تمامى اين شئون را داشتهاند، اثبات نشده

 باشل، همچحنان كه قرآن كريم به صراحت انفكاك حكومت و رسالت را در

 انبياء بنى اسرائيل قطعاً تنها مأمـور بـه تـبليغ و تـرويج احكـام بـو دهانــد و و مسئوليت سياسى و ولايت تدبيرى ندا شتهاند. وقتى بحث از فقيهانِ جميع
 شئون جميع انبياء و رسل اكتفا كرد، قدر مشترك شئون رسل، تنها تبليغ و

↔ المختلفة من الفته،) استاد آيتالنه منتظرى، دراسـات فــى ولايت الفـقيه و فـــه الدولة

## 













عبارت ديگر امين رسولان بو دن با نصب به ولايت تلازم دارد.
 است، يعنى تمام اختيارات رسولان در ولايت تدبيرى و زعامت سياسى و حكومت بر مردم به امناى آنان يعنى فقها تفويض مى شو ده، الا آنجه دليل بر اختصاص آن اقامه شده است. لذا ولايت فقها مطلقه است. از مقدمات فوق، بحث سندى (مقدمه اول)، محور ولايت (مقدمه دوم و سوم)، محور انتصاب (مقدمه پهارم)، محور اطلاق و قلمرو اختيارات (مقدمه پنجم) است و شرط فقاهت به علت وضوح آن در اين روايت مورد بحث نيست. مقدمات پنجگانه بهترتيب ذيل مورد تحليل و بررسى قرار گيرد: مقدمهٔ اول (بحث سندى)، در سند حديث نوفلى و سكونى هستند، درباره مذهب و اعتبار اين دو راوى بحثى معروف در كتب رجال مـطرح است. آنجا كه وثاقت سكونى مورد اطمينان است، و نوفلى نيز ظاهراً ثقه است،









جماءة.،


 سكونى نمى شود. (و سند الكلينى موثوق به قد اعنتما اعتم فقهاؤنا على هذا السند فیى الابواب

واقع است. ثانياً امين رسول بودن با نصب به ولايت تالازمى ندارد، ضمناً مسئله بديهى هـم نيست تا قائلين به نصب از از اقامهٔ دليل بى نيانياز باشند با توجه به مناقشات وارد بر مقدمهٔ سوم، اطــلاق ادعـايىى در مـقدمه پنجم از اساس مخدوش است و اين روايت هيت دلالتى به ولايت مطلقه ندارد.
حاصل بحث. در حديث شريف (الفقهاء امناء الرسل)، اولاً رسـالت تلازمى با ولايت تدبيرى بر جامعه ندارد، ثانياً به واسطه قرينهُ قطعيه ذيل

 دلالتى به ولايت مطلقه ندارد و تنها جايگاه رفيع فقهاى عظام در تعليم و
تبليغ احكام شرع را خاطرنشان مى سازد.

## روايت چهارم. احاديث (العلماء ورثة الانبياء)

 رسولاله الجنّة، وان الملأكُة لتضع اجنحتهالطالب العلم رضاًبه، وانه يستغفر لطالب العلم من فى السماء و من فى الارض حتى الحوت فى البحر، و فضل العالم



منه اخذذ بحظّ وافر.")
 رسول خدا

1. ثقتةالا سام مـلينى، الاصول من الكافى، كـتاب فضل العـلم، بـاب ثواب العـالم و المـتعلم،
حديث ا،ج ا،صب. ص.

ترويج و تعليم احكام است و قطعاً همئ انبياء به ولايت تدبيرى و قضاوت
منصوب نشدهاند. لذا مقد مئ دوم مخلدوش است
 دينكم" در انتهاى روايت قرينهٔ قطعيه بر امانتدارى در بيان احكام ور و تبليغ
 لذا روايت ناظر به شأن تبليغ و تعليم احكام شريعت است كه مـهـهـمترين وظيفهٔ انبياء و رسولان مى باشد. ' حداقل احتمال الـال انحصار در تبليغ و تعليم
مبطل استدلال است.

ثانياً. فقهاى ديگر اديان عليرغم اينكه قاعدتاً امين رسولانشان بودهاند، تنها موظف به تبليغ و تعليم بو دهاند، از قبيل حواريون مسيح، اثبات وظيفئ

ديگر براى جميع فقهاى تمامى اديان محتاج دليل است.

اجتماعى وظيفهٔ همهٔ مسلمانان است نه قشر خاصى.
اما مقدمه چهارم (محور انتصاب)، ظهور عبارت (الفقهاء امناء الرسل") در انشاء بسيار ضعيف است




 .ryv

النقاهة، كتاب البيع، ج ا، ص ه•ه.


 (ادانشمندان وارث پییامبرانند، پيامبران درهم و دينار به ارث نمى گذارند، بلكه تنها احاديثى از احاديث خود را به ارث مىنهـند، كسـى كــه از ايـن




جاهـلان را مىزذدايند.)
اين حديث را ابوجعفر صفار(ره) در بصائر الدرجات نـيز بـا دو سـند
ديگر و شيخ مفيد در الاختصاص نقل كرده است. '

بالانبياء اعلمهمم بماجاؤوابه.)

|يشان به د ستاورد آنان است.)
ايـن حــديث را آمـدى در غـررالحكـم و درر الكــلم، " امـين الاسـام














خداوند به اين سبب او را به راه بهشت رهنمون مسى سازد. فـرشتگان بـا

 عابد مانند فضل ماه شب پههارده بـر ديگـر سـتارگان است. دانشـمنـدان وارث پيامبر انند، پيامبران درهم و دينار به ارث نمىگذارند، بلكه دانش به

 ابوجعفر صفار(ره) در بصائر الدرجات



كردهاند.
حديث دوم. فى الكافى بسنده عن ابى البخترى عن ابى عبدالهّها
 اورثوا احاديث من احاديثهم. فمن اخـذ بشئ منها فـقد اخـــذ حـظأ واء وافـراً.


ينغون عنه تحريفالغالين، و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين.")











اين دسته از احاديث فارغ از مباحث فنى ـكه به آن اشـاره خـواهــد
 دين است. وارث پيامبران بودن افتخارى بزرگ است كه نصيب دانـ انشمندان علوم دينى شده است.
استناد به اين دسته از احاديث براى اثـن اثبات ولايت انتصابى مطلقئ فقيه
مبتنى بر تماميّت مقدّمات ذيل است: مقدمهٔ اول. اين روايات مستفيض اند و روايت اول و دوم در اين دسته صحيحه هستند. (صحيحئ قدّاح و صحيحئ ابى البخترى ').
 علماء دين در عصر غيبت هم مى شود، يا به قرينهٔ ذيل حديث (از قـبيل (امن سلك طريقاً يطلب فيه علماً)" و يا (فمن اخـــن بشـئ مـنها فـقد اخــذ
 اعم از وراثت بـلاواسطه يا صـرفاً وراثت مـع الو اسـطه است. (اظـاهر ايـن است كه مراد، علماء امت باشد، و خود حد يث حـر حكايت مى كند كه مقصود



 حضرات را نزد رسول الله

[^18]نزهة النواظر ' و زمخشرى در ربيع الابرار َ نيز نقل كردهاند.

| اسرائيل.

هستند.)
حديث پنجم. فى فقه الرضاكا
" فـى هذا الوقت كمنزلة الانبياء فیى بنى اسرائيل."
در فقه الرضا روايت شده است كه جايگاه فـقيه در ايـن زمـان مـانـنـ
جايگاه پيامبران در بنى اسرائيل است.
حديث ششم. فی جامع الاخبار عن النـبى
التيامة بعلماء امتى فاقول: علماء امتى كسائر الانبياء قبلى.)"هِ

و مىگويم: دانشمندان امت من مانند ساير انبياء قبل از من هستند.) " جمعى از فقيهان از جمله محقق نر اقى (ره) و امام خمينى (ره) با استناد

به اين دسته از روايات به ولايت فقيه بر مردم استدلال كردهاند.




פV، جr ص ص rr.






مقدمdٔ ششم. ولايت كه از امور جعليئ اعتباريه است، همانند سلطنت عرفيه و ساير مناصب عقلائيه قابل انتقال و به ارث گذاش اشتن است، بنابراين ترديدى نيست كه ولايت قابل انتقال است، همـچنان كه سلطنت نزي اهـ اهل
 نهججالبلاغه شاهد بر اين امر است. مقدمهٔ هفتم. وراثت انبياء اطلاق دارد و شامل شأن ولايت ايشا ايشـان نـيـز مى شود. در اين روايات عبارتى كه صلاحيت تقييد اين اطلاق را داشتـه
 شود، اينكه پيامبران طلا و نقره به ارث نمى گذارند بار بلكه علم و حد يث به

 مقدمه هشتم. مضمون عبارت (ان العلماء ورثة الانبياء) انشائى است و




منصوب از جانب سلطان است."٪





 ولايت از نظر عقلا مانند ارث در امو ال از شخصى به ديگرى منتقل مى شود، قابل انتقال

است.،





 است... شبهه|اى نيست در اينكه مراد از علماء فقهاء ما رضو ان الله عليهم و اعلى الله كلمتهم است.)
مقدمهٔ چهارم. با اينكه بين نبى و رسول تغاوت است (نبى فرشتهُ وحى

 ظواهر الفاظ عرف عام و فهم متعارف است نه تجزيه و تحليلهاى علمى لذا در فهم عرفى بين نبى و رسول تفاوتى نيست.


است.
مقدمهٔ پنجم. با اينكه حيثيت نبوت با حيثيت ولايت تناوت دارد، امـا عبارت (العلماء ورثة الانبياء)" وصف عنو انى انبياء نيست تا اقتضاى ولايت
 قبيل مو سى و عيسى و محمد صلواتالله عليهم است. و واضح است كه

يكى از شئون انبياى مورد اشاره، ولايت عامهٔ تدبيرى بر مردم است. ${ }^{\text {الات }}$


$$
\text { rı4 g } 4 \wedge r \text { ص.r }
$$





ه. هورة احزاب، آيه 9.


صدور نمى شود. لذا روايت دوم با همهٔ سندهايش ضعيف است. پ جهار روايت آخر (در نهج البلاغه، عوالى، فقه الرضا و جامع الاخبار) اصولاً فاقد سند هستند و با ضوابط فقهى فاقد اعتبارند. بنابراين تنها روايت معتبر در اين دسته از روايات صحيحئ قداح است و از ديگر روايات تنها بـه عنوان
مؤيّد مى توان استفاده كرد نه بيشتر.

 نمونه: (انحن العلماء و شيعتنا المتعلمون و سائرالناس غثاءّاء). ثانياً اگر از از علماء ارادهٔ اعم شده باشد، در استعمال ورثــه مـجاز لازم مـى آيد، زيـرا
 انبياء بر وراث بالو اسطه مجاز است. و واضح است كه تخصيص علمص علماء به
 اولى است، اگر دوران امر بين مجاز و تخصيص باشد. ُعنايت به دو نكته

↔ من اكذب البرية.) و قال الشيخ فى التهذيب (ذيل الحديث بر من باب باب آداب الاحداث

الحديث، ج 19، ص MY - YI
 بالصحة مع انها ضعيفة، و لايبعدان يكون مراده الئه صحيحة القدا
قلمه الشريف.، امام خمينى، كتاب البع، ج r، ص MAr.

ج






مقدمٔٔ نهم. وراثت انبياء از حيث ديگرى نيز اطلاق دارد زيرا به هـيتج
 مطلقه دارد، وارثين ايشان يعنى فقهاى عظام نيز همين ولايت مطلقه را به


 نقدهاى وارد بر هر يک از مقدّمات عبارتند از:
 روايات، تنها سند كـلينى در روايت اول صـحـيح است، يـعنى بــه لحـاظ

 روايت دوم (ابو البخترى) از كلينى تا ابو البخترى مشكلى ندار اود، امـا اما مشكل
 شده است، ${ }^{\text {r }}$








بن الاسور القّداح.


 (ع) احاديث كلّ يوثق بها)، قال الكشى: (قال ابومحمد الفضل بن شاذان: كان ابوالبخترى $\leftarrow$

حيث نبى بودن هستند و شأن انبياء از اين حيث جز تبليغ و ترويج ديـن نيست.


 انبياء بنى اسرائيل. رواياتى كه علماء امت را افضل از از انبياء بنـى اسـرائـيل معرفى مى كند مىتواند مؤيد همين معنى بـاشد. ثـالثاً از پـيـامبران مـورد
 دست نداريم. قدر مشترك انبياء (بماهم انـبياء) مـنصب تـبليغ و تـرويج معصومانئ تعاليم وحى است و اگر چنين منصبى به ارث بـر سد بـيش از
 دليل ديگرى است، اين دليل از اثبات چنين نكتهاى عاجز است انت
 است (همچچنان كه سلطنت اهل جور عرفاً چچنين است) ترديدى نيست، اما از از روايت كيفيت ارث و اينكه آيا به هر يك از علماء بر بر سبيل استغر اقن و و تساوى










الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج ا، ص .4.

 امتند، اما انحصار وراثت انبياء در فقهاء فاقد دليل است. فـقهاء نــه قـدر متيقن علماء امت هستند، نه علماء امت منصرف بـد به فقهاء اء امت است است و نه انه علماء امت ظاهر در فقها مى باشد. اينكه فقيهان علماء را منحصر در فقهاء

 تفسير مىكنند و هكذا (اكل حـزب بــمالديهـم فـرحـون.) ' عــلماى ديـن، دين شناسان خداترس هستند 「و دين منحصر در فقه نيست، عالم دين نيز
منحصر در فقها نيست.

مقدمه پهارم قابل قبول است. اما مقدمه پنجم بشدت قــابل مـناقشه است. او لاً عدم دخالت (اوصف عنو انى" در موضوع و (اعنوان مشير)" به افراد خارجى بودنِ انبياء جداً خلاف ظاهر است. عـلماء وارث انـبياء از


 "... و قال المتصوفة المراد به هذا العلم ....) ( احياء علوم الدين، كتاب العلم، الباب الثاب الثانى، ص









ج اص

تكوينى يعنى انتقال علم به علماست و ايـن روايـات تـنها در مـقام بـيان فضيلت عالمان دين است و هيجّ دلالتى بر نصب ايشان ندارد 'و و ادعاى ملازمت وراثت با نصب سخنى بدون دليل است. ثـانياً حـتى اگـر اصـل وراثت ولايت را نيز بیذيريم، انـتقال ولايت بـا ارث، بـا انـتقال ولايت از از الـا طريق نصب تفاوت جلى دارد. نصب و و راثت قسيم هـم هستند و اثبات يكى قطهاً نفى ديگرى است.
 محرز بود، نوبت به تمسك به اطلاق ولايت نمىى سـد، بعلاوه با تو جه به احتمال بسيار جدى دخالت عصمت در بر اولويت نبوى بر مؤمنين، تمسك
 فقها، جاى تأمل جدى دارد. حاصل بحث دربارهٔ صـحيحئ (العـلماء ورثـةالانـبياء)" و روايـات هـم



 در علوم و معارف و تبليغ را مىى رساند و به وراثت در ولايت تدبيرى به به فقها قطعاً دلالت ندارد. رابعاً مضمون روايت خبرى است و به نصب و انشاء
 خامساً از اين روايات نمى تو ان ون ولايت مطلـا
 اكرم حضرت محمدل


نكرده و مجمل گذاشته است. بنابراين احتمال اختصاص ولايت به اعلم علما باقى است، آن چنان كه مغاد روايت سوم (ان اولى النـاس بـالانبياء

در هر زمانى هستند، ولايت منتقل به ايشان مى شود. '

معارف و تبليغ موجود است (ولكن ورثواالعلم فمن اخلذ منه اخـذ بــحظ وافر) و با وجود پنين قرينهٔ متصلى تمسک بـه اطــالاق و ادعـاى انـتقال

 معنى كنيم، باز اثبات انتقال شئون غير تبليغى انبياء (بويزه ولايت) از اين روايت ميسر نيست و محتاج ادلئ ديخـر است. جــمع كـثيرى از فـقها بـر
انحصار مضمون اين روايت به وراثت در تبليغ و علوم تصريح كردهاند. اما مقدمه هشتم، عبارت (العلماء ورثة الانبياءء) هيجّ ظهورى در در جملهُ انشائئُ متضمن جعل و تشريع ندارد، بلكه جملهُ خبريه حا كى از امـرى













((دانشمندان حا كم بر مردم هستند.)"

العلماء حكّام على الملوك"

 آيتالهَ كليايگانى تمسكى به اين دو روايت را براى اثبات ولايت انتصابى



روايت اول را از جمله مؤيدات مطلوب با دلالت واضح دان دانستهانـ
 مبتنى بر تماميت مقدمات ذيل است:



عظام مى باشند.
مقدمdٔ سوم. مراد از حاكميت علما بر مردم و مــلوك، ولايت تــدبيرى و زعامت سـياسى ايشـان است و حـا كـميت عـلماء مـنحصر در إفـتاء و قضاوت نمى شود. حكّام عرفى و زعمماى ظاهرى در حكـــم قـوه مـجريأ

فقهاء هستند.
 ص ص ای
「. آيتالهُ سيد محمّارضا موسوى كِلِايگانى، الهدايةالىمنلهالولاية، تقرير ابحاث به قـلم
ميرزا احمد صابرى، ص وب.



# فصل هجدهم <br> <br>  <br> <br>  و وامام حسين 

 و وامام حسين}

از مجموعه روايات منقول از اميرالمؤمنين على بن ابيطالب عليه الســام مجموعاً به سه روايت در بححث ولايت فقيه بر مردم استناد شــده است:


 اكرم
بحث قرار گرفت.

روايت پنجم. العلماء حكّام على الناس
روى الآمدى فى الغرر و الدرر عـن امـيرالمـؤمنين المِّدِ) : (العـلماء حكـام






فـنون و شــعب مــختلفش بـر جــامعه حـاكـميت دارد. نـظير فـرمايش
 اصو لاً نوبت به حا كميت سياسى و ولايت تدبيرى نمى رسد. ' ثانياً اگر افزون از حاكميت معنوى بر دلهاى مردم اراده شــده بـاشدلـا
 زعامت سياسى فقها اول الكـام است.

در كتاب و سنت غالباً در خصوص قضاوت استعمال شدهاند. اما مناقشهُ اصلى در مقدمهٔ چحـهارم است، او لاً آن چهـنان
 اراده نشده است، ${ }^{4}$ ثانياً حتى اگَ اگر روايت را نصب فقيهان به ولايت، وجوب تعيين و انتخاب فقيهان براى حكومت نيز
 ثالثاً روايت دوم قطعاً خبرى است والا بايد حاكميت شاهان بر مردم ور را نيز
 سياق اين دو جمله در روايت دوم اقتضا مىكند كه از اخبار عدول نكنيم. لذا دلالت اين دو روايت به انتصاب مردود است.
 احتمال اوّل.





حسينى حائرى، اساس الحكومة الاسلامية، ص ف 1\& .
 9. استاد آيت اله، منتظرى، ييشين.
 الملوك") اگرچه خبرى است، اما در مقام انشاء است. مراد اد از انشاء وجوب تعيين و انتخاب فقهاء براى حكومت نيست، بلكه مراد از انشـاء، نـصب فقيهان به ولايت بر مردم است.

تخصيص يافته است، لذا ولايت فقهاء عامه بلكه مطلقه است.
اين دو روايت از جانب اكثريت قريب به اتفاق فقهاء به عنوان مستند ولايت فقيه بر مردم پذيرفته نشده است. ما به ترتيب مقدمات ياد شده به به نقد و تحليل آنها مىیردازيم:
اما مقدمهٔ اول، هر دو حديث، مرسله (فاقد سند) است و بــهـ لـحـاظ
 مقدمات بىنياز مىكند، اما با اغماض از اين ضعف، ديگر مقدمات نـيز تمام نيست.
اما مقدمه دوم، بر فرض پذيرش تقييد علماء به علماى ديـن، دليـلى
 علماى دين هستند. نه علماى دين منصرف به فقها است نه ظهور در در فقهاء

دارد.
اما مقدمهٔ سوم، او لاً مراد از اين حديث بيان فضيلت علم و علماست و علما غالباً بر قلوب مردم حكومت مـى كـنند و مـردم بـالطبع تـابع ايشــان هستند، اين حاكميت بر دلها بين مذاهب و اديان مختتلف جــارى است، حتى اين حاكميت معنوى منحصر در علوم دين هم نيست، بلكه علم با

1. با اينكه امام خمينى(ر) اكثر روا روايات گذشته را براى اثبات ولايت فقيه تمام دانستهانــــ، عليرغم پذيرش وضوح دلالت اين دو روايت، در سند آنها خدشه كردهاند. كتاب البـيع،


مصايب همهٔ مردم سهمخينتر است، زيرا منزلت و مقام علمايى را از شما



 سنت پس از اينكه دلايل رو شـن بـر حـقيقت و كـيفيت آن وجـود دارد،


 تا اين موقعيت را از شما بستانند.....) "


است ما آنرا در ضمن رو ايات منقول از ايشان آورديم.

تمسكى به اين حديث شريف براى اثبات ولايت انتصابى مطلقهٔ فقيه
مبتنى بر تماميّت مقدمات ذيل است:

 ندارد. و (متن آن موافق اعتبار و عقل است.)" مقدمdٔ دوم. (العلماء بالله الامناء على حـلى الاله و حرامهه) منحصر در ائمـأ




1. (او هی و ان كانت مرسلة، لكن اعتمد على الكتاب صاحب الوسائل ( قده) و متنها موافق


اما مقدمهٔ چنجـم، روايت در مقام بيان نيست تا بـه اطــلاق آن تـمسكـ
 عامه نيز واضح است. اين روايت فراتر از فضيلت علم و عالم و حا حاكميت

معنوى عالمان بر قلوب مردم دلالت ندارد.
نتيجئ بحث. اين دو روايت به علت ضعف مغرط سندى و اشكالات متعدد در دلالت، نمى تو اند مستندِ ولايت انتصابى مطلقئ فقيه واقع شود.

## ادلهٔ ولايت فقيه در روايات منقول از امام حسين (ع)

## روايت ششم. مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء


 وانتم اعظم الناس مصيبة كماغلبتم عليه من منازل العلماء لوكنتم تشعرونـ ونما ذالكى بان مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله الامـناء عـلى حـلاله و حرامه. فانتم المسلوبون تلكى المنزلة، و ماسلبتم ذلكى الآّ بتفرقكم الاحم



و واليكم ترجع و لكنّْمم مكنّتم الظلمة من منزلتكم.....)


در امر به معروف و نهى از منكر نتل مىكند و متذكر مى شود كه اين خطبه



تخصيص نيافته است. لذا مىتوان اين روايت را مستند ولايت عامه بلكه

> ولايت مطلقئ فقها دانست.

جمعى از فقيهان از جمله محقق نراقى (ره) و امام خمينى قدس سره
دلالت اين روايت را به ولايت انتصابى فقيهان تمام دانستهاند.
اما از سوى برخحى ديگر از فقيهان مناقشاتى بـه استـانـا
وارد شده است، ما به ترتيب مقدمات فوق به تحليل انتقادى مـفاد آنهـا
خو اهيم پر داخت.

در مقدمهٔ اول، مناقشهٔ جدى وارد است، عليرغم عــلو مـضامين ايـن
خطبهُ شريفه صناعت فقهى اقتضاى اعتبار آن را نمى كند، پحرا كه متأ سفانه مر سله است.
اگرچهه جمع قابل توجهى از فقيهان در مقدمه دوم مناقشه كرده، مغاد


علماى همأ زمانها و مكانها را شامل مى شود.

مكان براى تشويق به قيام به امـر بـه مـعروف و نـهـى از مـنـكر در مـقابل ستمكاران است. عدول از لفظ ائمه به (العلماء بالله الامناء على بـلى حـلاله و




مقدمهٔ سوم. مراد از (العلماء بالله الامناء على حـلاله و حرامهه) فـقيهان است، نه مفسران و محدثان و متكلمان و ديخر علماى دين. (او توهم اينكه الـهـ عالم بالله مقامى فوق مقام فتهاء دارد فاسد است، زيرا مراد از عالم بالله معناى فلسفى يا عرفانى نيست، استشهاد صدر روايت به آيـٔ شريفه (الولا
 عبارةاخرى عالم بالله است. مقدمٔ چچهارم. (امجارى الامو رو الاحكام) شامل سه شأن افتاءِ، قضاوت و ولايت تدبيرى مى شود. در سرتاسر خطبه عبارتى كه صالاحيت تـقييد
اين اطلاق را داشته باشد يافت نمى شود.
 چچه خبرى است اما در مقام انشاء و بيان تكليف واقع شده است به ايـن

 عبارت اخرى منصوبيت فقيهان به ولايت بر مردم است.
مقدمُٔ ششم. در سراسر خطبه، ولايت تدبيرى علما بـه امرى تقييد يـا

r. امام خمينى، كتاب البيع، ج r،، ص YMA.

در مقدمه ششم ـ قلمرو ولايت ـاين اشكال وارد است كه روايت از اين حيث در مقام بيان نيست، تا به اطلاق آن تمسكى شود، هر پـند عدم تخصيص آن به امور حسبيه قابل اعتناست، لذا روايت بر فرض تمامن ديگر مقدمات آن، به (اولايت عامه)) دلالت دارد هر پند از آن آن نمىتوان (و لايت مطلقه)) استنباط كرد.
حاصل بحث. روايت (امـجارى الامور و الاحكام بايدى العـلماء بـالله
 با استناد به آن زعامت سياسى فقيهان در امور عامه قابل اثبات بود، اگرچهـ دلالتى به ولايت شرعى و نصب ندارد، اما مشكل سند آن، روايت را از اعتبار فقهى ساقط مى كند.

مقدمهٔ سوم نيز قابل پـذيرش است، زيرا اگرچــه (االعـلماء بـاللهه) عـام

 دو صفت در فقيهان اظهر است.
مقدمهٔ چهارم را نيز مى توان بدون اشكال دانست. اگرچهه بعضى فقها آن را تنها ناظر به مرجعيت در احكام يعنى افتاء دانستهانــد، ' امـا ظـهور
 منكر است اين انحصار را رد مى كند و شمول آنها را نسبت به انه حكومت،


دشوار است.

اما مقدمهٔ پنجم ـ محور انتصاب ـ اگرچهه در مقام انشاء بودن عبارت
(مـجارى الامور و الاحكام بـايدى العـلماءء) امـرى صـحيح است و اس از آن آن

 تلازمى با نصب ندارد. از اين عبارت حدا كثر استحقاق فقيهان براى احراز




 اقامه كنند، اما اينكه تعيين علما با نصب است است يا با انتخاب، روا با با با دا در اين مورد ساكت است.

## روايت هفتم. مقبولئ عمر بن حنظله

 رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين اون او ميراث، فتحا كن اكما الى السلطان
 تحا كم الى الطاغوت، و ما يحكم له فانّما يأخذ سحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له، لانه اخـذه بـحـكم الطـاغوت و قـد امـر الله ان يكـفر بــه، قـال الها تـعالى: (ايرويدون ان يتحا كمو ا الى الطاغوت و قد امر امروا ان يكفروا بهه) قلت: فكيف انـ
 فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا بـه حكماً، فانى قد جـنـ جـعلته


عيلنا ردّ، و الرآد علينا الراد على الله، و هو على حـّ الشّ الشرك بالها







 دادخواهى نزد طاغوت برند، حال آن كه امر شدهاند كه به او كفر بورزند.،



عن صفو ان بن يحيى، عن داو دبن الحصين، عن عمربن حنظلهه).

## فصل نوزدهم

## ادلّهُ ولايت فقيه در روايات منقول از امام صادق، و امام كاظهمَا


 مى دهد. مستند اكثر قريب به اتفاق احكام شرعى فقه شيعه، روايات دو
 فقه شيعه به حلّى است كه مذهب ما را شيعهٔ جعفرى و فـقه مـا را فـقه
 امويان و عبا سيان در ترويج تعاليم دين حنيف سود جـست و ميراثى غنى و


 به مضمون مقبوله، بنام مشهوره ابى خـدي شده است. با بررسى اين دو روايتِ مهمه، بحث را دنبال مى كنيم. لازم به به ذكر است كه دو حديث (الفقهاء امناء الرسل)" و (العلماء ورثة الانبياءء) را نيز امام صادقها


بن حنظله نيز هرگز به عنوان مستند ولايت فقيه قرار نغرفته است. محقق كركى (م •9 4) نخستين فقيهى است كه در بحثث ولايت عــامه فـقيه بــه روايت عمر بن حنظله استناد كرده است. ' محقق نراقى نيز اين روايت را را در زمرهٔ مستندات روايى ولايت فقيه ذكر كرده است. روايت عمر بن حنظله مهمترين مستند روايى ولايت فقيه بر مردم شمرده

 هستند كه با استناد به اين روايت به اثبات ولايت فقيه اقدام كردهانـاند. استناد به روايت عمر بن حنظله در اثبات ولايت انتصابى مطلـي

> مبتنى بر تماميت همهٔ مقدمّات ذيل است:

مقدمهٔ اول. سند روايت تاراوى مباشر -عمر بن حنظله ـ بــلا اشكـال است

1. رسائل المحقق الكركى، المجموعة الاولى، (تحقيق الشيخ محمد الحسون، قم، \& \& ا ا ق)،


 على هذا المدّعن بشئى). ميرزاى نائينى، المكاسب و البيع، تقريرات به قلم آيتالنَ شـيخ











ما را روايت كرده، در حالال و حرام ما نظر كردهو احكام ما را مى شناسد، پس بايد او را به عنوان قاضى و حكم بپّيرند، زيرا من او را بر شمـا حاكم
 خدا كو چکک شمرده شده است، و ما را ردّكرده است، آنكهَ ما را رد كردهه،

اين حديث را ثقةالاسلام كلينى در اصول و فروع كافى ' و شيخ الطائفئ

 مورد استناد قرار گرفته است:


 جوامع روايى نقل شده، همين بحث اختلاف احاديث است. دوّم. قضاوت، ممنوعيّت مراجعه به قضات جور و تعيين فقهاى عادل به عنوان قضات جامع الشرايط منصوب از جـانب امـام صـام روايت در دو كتاب فروع كافى و تهذيب، سه بار در كتاب قضاء ذـكـ كر شده


 مردم تا قرن دهم مورد بححث فقها نبوده است، تا همين زمان روايت عمر
(1. الفروع من الكافى، كتاب القضاء، باب كراهية الارتفاع الى قضاة الجور، الحايث ه، ج V،



رجالى توثيق نشده است، ' امـا بـه سـه دليـل روايت او را بــدون اشكـال
مى توان پذيرفت و به آن عمل كرد:

 ثانى (ره) در درايه وى را توثيق كرده است.
نداشته، روايت عمر بن حنظله موثقه است.

كثرت رو ايت اماره و ثاقت راوى است.
سوم. اين روايت از سوى اصحاب تلقى بـه قبول شده و از از دير باز بـه


1. ا(عده الشيخ تارة من اصحاب الباقر (ع) و اخرى من اصحاب الصادق (ع) و شرح الحال








$$
\text { يومها، الحديث هV، ج ال، ص } 19 .
$$


 ص ص44 (طبع نجف). ه. (وقع بهذا العنو ان فی اسناد كثير من الروايات تبلغ سبعين مورداً)، معجم رجال الحديث، ج ج





اول. محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى تو سط نجاشى و كشّى تـوثيق
شده است. ' اگر چه شيخ طو سى در فهرست و رجال او را تضعيف كرده،
نسبت به غلو داده و او را از مستثنيات نـوادرالحكــمه تـو سط ابـن بـابويه

نجاشى مقدم است، به علاوه با توجه به شيوع اتهام غلو در قرون اوليـه


نباشد، بلكه به دليل روايت وى از يونس باشد، تضعيف شيخ قابل خدشه
مى شود.
دوم. داو د بن حُصَين اسدى از سوى نجاشى توثيق شده است.

چچرا كه وثاقت با فساد مذهب قابل جمع غا است و مــالاكى لازم در اعـتبار
روايت، وثاقت است.











 متنظرى، دراسات، ج ا، ص M99.

((فليرضوا به حكماً)) صرفاً تعيين حاكم مشروع است، نه امر ديگرى، بـه


 تحكيم دلالت ندارد، بلكه عبارت اول ظاهر در قاضى و حا حاكم منصوب است، ودر قاضى منصوب رضايت طرفين دخيل نيست. ' همـچنان كه در والى منصوب رضايت مردم لازم نيست، متنازعين در قضاوت و مردم در در ولايت مكلّف و موظفند كه راضى باشند. معناى گردن نهادن به حكم خـدا

> جز اين نيست.

و بعد از آن مفيد فايده بوده است نه اينكه لغو باشد. ثانياً با رحلت ايشان
 جانب ائمهٔ بعدى عليهم السلام نيز نقض نشده است، لذا نصب فقيهان در
عصر غيبت معتبر محسوب مى شود. 「



در صدد نصب والى است، ديده مى شود كه به آن اشاره مى شو دو:

مراد از حا كم والى است. قضاوت نيز از شئون ولايت است.
I. رجوع كنيد به امام خمينى، كتاب البيع، ج r، ص qVa و وVA.




اصحاب در ابواب مختلف از قبيل قضاء و تعادل و تراجيح (و اخيراً ولايت
فقيه) بزرگترين دليل اعتبار سند آن بوده، و جابر ضعف سند سند است.
 فى حاللنا و حرامنا و عرف احكامنا)، فقيهان اماميه بـه سه دليل است: اول. صرف روايت حديث بدون درايت كافى نيست، لذا صاحبنظر بودن در حالال و حرام و معرفت احكام در ذيل عبارت قرينهٔ قطعيه بر عدم كفايت محدّث بودن است.
دوم. اطلاع از احكام كافى نيست، به عبارت ديخر علم تقليدى كفايت نمى كند، اجتهاد و استنباط احكام شرط لازم است. صاحبنظر بودن در حلال و حرام و معرفت احكام دالّ بر شرط اجتهاد و عدم كفايت علم مقلّد

سوم. (امنحم)" در صدر عبارت و سه بار ديگر اضافهُ حديث، حلال و
 يعنى اجتهاد بر مبناى ضوابط اهل بيت الِّيَّ مقدمءٔ جهارم. عبارت (افانى قد جعلته عليكم حاكماً)، نص در انتصاب






نام (مقبوله) شده باشد، اشاره مىفرمود.




على و ثاقته فلا اقل من دلالتها على حسنه، فلا اشكال من جهة السند.) "
مقبوله براى ولايت بر مردم متعيّن است.

مقدمهٔ هفتم. ولايـت تدبيرى فقيهـان در مقبوله نـه بـه امرى تقييـد خورده، نه به قلمرويى تخصيص زده شده است، بنابراين اختيارات ولى فقيه عام،

بلكه مطلق است به سه دليل:

همهٔ اختيارت سلاطين عرفى را دارد.

دوم. عبارات (جعلته عليكم حاكما)" و (فاذا حكم بـحكمنا)" نيز مطلق
 بحكمنا) به هيتج شأن خاصى تقييد زده نشده است.

 قضاوت و فتوا ندارد، بلكه شامل احكام سلطانى و ولايـى نـيز مـى شـو د،


سلطنت و ولايت فقيه نيز مطلقه است.
جمع كثيرى از فقيهان در دو قرن اخير مقدمات فـوقـو الذكـر را نـاتمام دانسـتـه، در اســتناد بــه مــقبولئ عــمر بـن حـنظان انتصابى مطلقئ فقيه مناقشه كردهانــد. ' ديـدگاههاى ديخـر دربـاره هــت




 سيدابو القاسمموسوى

 $\leftarrow$

「. منازعات بر دو قسم است: قسم اول منازعاتى كه تنها با بيان حكم از
سوى قاضى فيصله مى يابند، قسم دوم، منازعاتى كه حق معلوم است، اما يكى از دو طرف زير بار حق نمى رود و و احقاق حق محتاج قوه قاهره است است. مرجع منازعات قسم اول قضات است و مرجع منازعات قسم دوم سلاطين و واليان هستند. ذكر نزاع در دين و ميراث (قسم اول)، تنها به عنو ان مـثال است. فقهاء در تمامى منازعات، مرجع شناخته شدهاند و و لازماع از منازعات اين است كه فقهاء، ولايت تدبيرى داشته بـا باشنـا




يعنى پذيرش ولايت تدبيرى فقيه بر مردم.

والى از طاغوت است.

اعم از قاضى يعنى ارادهٔ والى است.
 والى است كه مقامى صاحب استعلاء است، در حالى كه مناسب قاضى

اين بو كده گفته شود: (اجعلته قاضياً بينكم").
التع اتعبير در صدر روايت به (اسلطان) ظاهر در والى است. بــه قـرينهٔ

 آن اثبات شد، و مقبوله نيز از رجوع به طاغوت و و سلطان جائر نهـى كرده


اما ادعاى توثيق شهيد ثانى در قرن دهم توثيقى مــدركى است و ظـاهراً


اكثريت قريب به اتفاق فقها اين روايت را موثقه ندانستهاند.

است، اما صرفِ كثرت روايت امارهٔ وثاقت راوى نيست. اين كبرى فـاقـد
 مشاهير باشد كه از فرط شيوع و شهرت نيازمند تو انيق نبو ده است، اسـن ايـن
 مشاهير عصر خود بوده، سندى در دست نيست. در پذيرش روايت عمر بن حنظله عمده دليل سوم است يعنى تلقى بـه قبول شدن از سوى اصحاب. ظاهراً نخستين فقيهى كـه روايت عــمر بـن
 مختلف خود به ضعف سند اين روايت بـارها تـصريح كـرده امـا اضـافه

 قـــرار داده، كـــليئ شـــرائــط فــقاهت انـو را از آن اسـتـنباط كــردهه، آن را

 حنظله و ابو خديجه مىنويسد: (الكن اين دو خبر بين اصحاب ماب مشهو

اين دليل مىتوان به نكات زير اشاره كرد:



مقدمهٔ استناد به مقبوله به شرح زير است:
 ثانى در درايه محمدل بن عيسى و داود بن حُصَين را ضعيف دان دون دانسته، ' هر چند مقبوليت را جابر ضعف سند اعلام كرده است، اما ا كثر قريب به اتفـ اتفاق فقيهان از ناحيهٔ دو راوى نامبرده اشكال در سند را وارد نمـى دانند. مقدمهٔ اول را مىتوان پذيرفت
 در هر سه دليلِ جواز عمل به روايت عمر بن حنظله اشكال شده است.

 در فروع كافى يزيد بن خلينـي
 استناد به چنين حديثى در اثبات وثاقت عمر بن حنظله دورِ باطل است.









 است، زيرا در بين روات فردى به نام محمدبن عدلى ثبت نشده است. رجوع كنيد به معجم

رجال الحديث.



تمامى مسائل اجتماعى اسلام تأثير تعيين كننده دارد، چنين مسئلهُ مهمى را با اينگونه مستندات تأملبرانگیيز نمى توان اتثبات كـرد. در مسـئلهاعى كـهـ فقيهان به شدت ذىنفعاند اولىن اين است كه از مستند مـقبوليت عـملى


> استفتاء چاه پاسخ داده شود. ’

با اين همه غالب فقيهان مـقبوليت عـملى روايت عــمر بـن حـنظله را پذيرفته از اشكالات سندى آن غمض عين فرمودهاند. ما نـيز بـر فـرض تماميت سند به بررسى دلالت حديث مى مقدمهٔ سوم در غايت اتقان است و تو سط قاطبئ فقيهان پذيرفته شده است.
مقدمهٔ پهارم در نزد اكثر فقيهان تمام است، يعنى عبارت، (اانـى قــد
 مى دانند. اما در اين مقدمه سه مناقشه وارد شده است كه مىبايد مـورد
بررسى قرار گيرد.

اول. لفظ ("جعل)" به معناى انشاء و ايجاد نيست، بلكه به معنى قول و
 مى شود: (امن فقها راصالح براى رفع تنازع بين شما اعلام مى كنم تا شما با

نمى تو ان دلالت بر نصب را استفاده كرد.)


「. رجوع كنيد به لسان العرب، ج (1،ا ص ال1ا، مادة الجعل (و قوله تعالى و جعلوا الملائكة
 تقول: قد جعلت زيداً اعلم الناس ای قد و صغته بذلكى و حكمت به.)
 است.
سوم. اين شهرت و مقبوليت و عمل به مضمون تنها در بحث قضاوت است. در بحث ولايت فقيه بر مردم روايت عمر بن حنظله نه مقبوله است
 اين استناد در چهار قرن اخير اتفاقى نيست تا بتو ان حتى به آن آن مقبوليت يا شهرت متأخر نسبت داد، هر چند بر فرض اثبات نيز مفيد فايله نيست. ما

 است، كما اينكه در همين روايت ملاكهاى تراجيح در در ذيل رون دوايت كه مورد عمل بسيارى از فقها نيست، در قضاوت بـه آن اسـتناد مـى شوده، بـحث
ولايت فقيه هم كه مورد بحت و اختالاف است.

تهارم. اعتبار روايتى كه مستند مسئلهُ خطيرى مانند ولايت فقيه است نمىتواند باعمل خود فقها تأمين شود. چنين تأمين اعتبارى موضي و جاى شبهه است؛ شبهئ دور: فتها اتفاق كردهاند كه به به روايتى كه فقها را را
 ضعيف و فاقد اعتبار است. پذ يرش يا عدم پذيرش ولايت فقيه بر مردم بر






قضاوت منصوب كردهام، شما به حكميتشان راضى باشيد. بـا تـوجهه بـهـ
قوت احتمال تعليل، مناقشه سوّم را نيز نمى توان پذيرفت.

مقدمهٔ پنجّم به نظر اكثر فقيهان تمام است. در مغيد فايده بو دن نصب

 ضمنِ بررسى مقدمه بعدى به آن خواهيم پرداختـ. بند دوم و سوم مقدمـة
پنجم نيز پذيرفته است.

مهمترين بحث در دلالت روايت عمر بن حنظله مقدمهٔ ششم آن است.
امام صادقعاليُّ|
 گذ شت در اينكه روايت قاضى منصوب را اثبات مىكند يا قاضى تحكيم، بحث است)، بحث اصلى در اين است كه آيا روايت عمر بن حنظله فراتر از منصب قضاوت، ولايت تدبيرى فقيهان را نيز اثبات مىكند يا نه؟ جـم كثيرى از فقيهان به اين سؤ ال پاسخ منغى داده در مقدمهٔ ششم، مناقشات جدى وارد كردهاند كه در ادامه به آنها اشاره مى شود: اشكال اول. عمر بن حنظله از امام صادقعا
 دهد. نصب فقيهان به قضاوت پاسخ اين سؤ ال است. اما نصب فقيهان به ولايت در عصر غيبت رها كردن سؤ ال بدون جواب است است و استثناء مورد
 نظر شيعه، امام صادقعا
 داشت. بنابراين نصب فقيهان به ولايت كبرى، بالفعل، هم در آن زمان هـم


اين مناقشه وارد نيست، زيرا جعل به معناى قول جداً خــلاف ظـاهر
است.
دوم. مير عبدالفتاح حسينى مر اغى (ره) همين عبارت (انى قد جـعلته
عليكم...) را دالّ بر بيان حكمه، و جعل را كاشف از آن دانسته است. اين اساس نيز انتصاب اثبات نمى شود.
اين مناقشه نيز پذيرفتنى نيست، زيرا محقق مر اغى (ره) بر ادعاى خود
دليلى اقامه نكرده است و ظاهر نيز برخـلاف نظر وى استـ است

كه از سوى مترافعين تعيين مى شود، لذا لفظ حا كم در عبارات قبلى نـيز

 يک را شما اختيار كرديد، من او را به قضاوت منصوب كر كردهام. به عبارت
 (فقاهت)، دوم. رضايت مترافعين و اختيار و انتخخاب آنـها. پس ايـنـگونه نيست كه بتو ان با اين روايت رضايت مردم در پارپیوب شـرع را كأن لم يكن دانست. بر اين اساس او لاً روايت، قاضى تحكيم را تِا تبيين مى ركند نه قاضى منصوب را، ثانياً نصب جــارى در قـاضى تـحكيم بــدون رضـايت

مترافعين منعقد نمى شود.
اين مناقشه در صورتى وارد است كه نصب فقها بـه قضاوت از از سوى
 حال آنكه مىتو ان عبارت (فانى جعلته عليكم حا كماً)، را از باب علّت در رتبهٔ مقدم (افليرضوا به حكماً)") دانست، به اين معنى كه پپون من آنها را به



از كتاب و سنت است، حا كم ظاهر در قاضى است. لذا ظهور حكومت در ولايت و زمامدارى (در زبان عربى و لسان كتاب و سنت) قطعاً مـردو د است. ذكر وازهُ (اسلطان) در روايت، دليـل بــر ارادهٔ اعـم از قـضا (يـعنـى ولايت) نيست، بلكه از اين رو ست كه رجوع به قاضى منصوب از از جانب




 نفوذ حكمش صاحب استعلاست. ضمناً ذيل روايت (مرجّحات در مأخذ حكمين) از قرائن دلالت روايت به قضاوت و فتو است. ' روايت عمر بن حنظله فقيهان را مرجع فتوى و قضاوت در شبهات حكميه و مـو ضو عـيا


شرعيه فقيه دلالت ندارد.
 منصب قضاوت را اثبات مى كند، و به ولايت دلالت ندارد واضح است است كه نمى توان براساس آن ولايت مطلقه را اثبات نمو د، حتى اگر دلالت روايت
 تمسك كرد.
نتيجئ بحث روايت عمر بن حنظله در ارتباط با ولايت انتصابى مطلقهٔ


[^19]عصر خود را حل نكرده رها كند و به نـحوهو ادارهٔ جــامعهٔ يك قـرن بـعلد بیردازد، آن هـم در پاسخ سؤ ال از مشكل شيعيان معاصر خوده، جدّاً بسيار مستبعد است. اگر مراد از ولايت، ولايت صـغرى از قـبيل اسـتاندارى و




 صادقاميّ| حا كميت زمان خود نبودهاند تا در مقابل آن و الى و استاندار نصب نـا نما نـايند، بلكه درصدد رفع مشكل شيعه در مسئلهُ منازعات و اختالافات قضضا نـاتيى بودهاند، ايشان در مسائل سياسى آن زمان ـ عليرغم استحقاق ـ د دخالت

 اقليت محض بوده، تحقق دولت و حاكميت براى آنها در آن شرايط ميسر

نبوده است.'
اشكال دوم. حكومت و مشتقات آن (حا كم، حكم، محا كمه، تحاكم
و...) در كتاب و سنت غالباً در خصوص قضاوت اسـتعمال شـده است.
 شئون واليان بوده است. عبارت (انى جعلته عليكم حاكما)" دقيقاً مـعادل
 حا كم مساوى قاضى است. منشاء اشتباه، استعمال حا كم در والى در زـيانِ فارسي معاصر است، و الّا در زبان عربى كه مـالاك بححث فقهى و استنباط


لا يحضره الفقيه ' با سندهاى خود نقل كردهانل. برخى از فقيهان از جــمله شيخ حسن نجفىى(ره) صاحب جواهر و امام خمينى قدس سره در اثبات
 روايـت با نحوهُ استدلال با روايت عمر بن حنظله بسيار نزديك است. ما در مقدمات مشترك تنها بـه اشارهاى مختصر اكتفا كرده مقدمات مختص را بـه
تفصيل مطرح خو اهيم كرد:

مقدمةٔ اول. سند روايت تا ابوخليـجه بدون اشكال است. زيرا در سند تهذ يب ابو الجهم كنيهُ مشترك بكير بن اعين وثويربن ابـى فاخته است كــه اولى ثقه و دومى مملدوح است. در سند من لايحضره الفقيه نيز احمل بن

عائز ثقه است.
مقدمهٔ دوم. سنا رو ايت از حيث راوى مباشر يعنى ابو خـلـيـجه سالم بن مكرم بـلا اشكال است. زيرا تضعيف ابوخديجه از سوى شيخ طوسى در



(شيئاً من قضائنا)، ذكر شده است.

1. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 「، ص r الحديث الاول: محمد بن على بن الحسين با سناده عن احمد بن عائذ عن ابى خديجة ايجة) در روايت صدوق به جاى (ق قد عرف حلالنا و حرامنا)" (يعلم شيئاً من قضايانا)" ذكر شده است است
r. جواهر الكلام، ج اr اr، ص




 فى موضع آخر انه ثقة).

سندى مبتـلاست، مـقبوليت عـملى آن در بـحت قـضاوت است، اعـتبار رو ايتى كه مستند مسئلهٔ خطير ولايت فقيه است نمىتو انل با عمل خـو فقها تأمين شود. ثانياً روايت در دلالت بر نصب فقيهان اماميه به مـنصب قضاوت تمام است. ثالثاً روايت بـه ولايـت تلدبيرى و زمـامدارى ســياسى

فقيهان دلالت ندارد.

## روايت هشتهم. مشهور هُ ابى خديجه

 اصحابنا فقال: قل لهم: اياكم اذاو قعت بينكم خصومة او تلارى بينكم فى شىء من الاخلذ و العطاء ان تتحاكموا الى احل من هؤلاء الفساق. اجعلوا بينكم رجاگً ممن قلد عرف حـلالنا و حر امنا، فانّى قل جعلته قاضياً. و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضاً الى السلطان الجائر).. شيخ طو سیى با سند خـود از ابـو خـلـيجه روايـت مـى كند، ابـوخلديجه
 بخو: (امبادا وقتى بين شما خصومتى اتفاق افتاد، يـا در مـورد دريـافت و پر داخخت، اختـلافى پيش آيل، براى دادخو اهى نزد يکى از ايـن جــماعت فاسق مراجعه كنيل. مردى را كه ححلال و حرام را مى شناسل در بين خودتان قرار دهيل، زيرا من او را قاضى قرار دادم. مبادا بعضى از شما عليه بعضى

ديخران بـه سلطان جائر شكايت ببرد.")
اين روايـت را ثقةالاسلام كلينى در فروع كافى و شيخ صلوق در مـن

ا. شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، كتاب القضاء، بـاب مـن الزيــادات و القـضايا و الاحكــام،
الحديث rهه، ج ،، ص r.r.
(الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن احمد بن محمدل عن الحسين بن
سعيد عن ابى الجهم عن ابى خديجة)
「. ثقة الاسلام كلينى، الفروع من كافى، كتاب القضاء، باب كراهية الارتفاع الى قضاة الجـور،

شئون ولايت است. در روايت به دو قسم نزاع اشاره شده، نزاعى كـهـ بـا
 (اسلطان) در روايت اشاره به نوع دوم نزاع است و و واضح است كه با با نهـى از


و سلطان جائر باقى نمى ماند و اين عبارت اخرى ولايت فقيه است. '


و تخصيص نخورده است، لذا ولايت فقيهان عام بلكه مطلق است.

 مقدمهٔ اول تمام است. اگر پچه مقدمهٔ دوم مورد پــنـيرش بســيـيارى از
 زير اقوال را در توثيق او متعارض يافته است. ثانياً ميرزاى نائينى معتقد است ابوخديجه در بعضى ايامش از حق منحرف شده تارْ تابع ابو الخـطاب ملحد معروف شد، تا اينكه خداونـد هدايتش كرد و بـه صـراط مسـتـقيم بازگشت. لذا اعتماد به احاديشش مشكل است، زيرا كه معلوم نيست، اين حد يـث را در كدام حالت نقل كرده است، عبارت (ابعثنى) اگر چهه ظاهر در حال سلامت است، اما شهادت از جانب ابو خدي يجه در حق خود او او ست و
 ثابت شده و نه بر فرض ثبوت جابر ضعف سند است.

مقبوله عمر بن حنظله.

「. تمامى فقيهانى كه در دلالت روايت عمر بن حنظله منارين مناقشه كردهاند، در استناد به حديث ابى خديجه نيز مناقشه دارند



رجحان توثيقات نجاشى ' بر شيخ، به توثيق وى تو سط كشّى 「و احـتمال



روايات ابى خديجه را متفق عليه دانسته است.ه در نهايت شهرت عما
اين روايت در بين اصحاب، رافع هرگونه ابهام در سند است و طريق شيخ
به وى نيز صحيح مى باشد.
مقدمهٔ سوم. مراد از عبارت (ارجالً قد عــرف حــاللنا و حـرامـنا)، فـقيه

فقاهت است.
مقدمهٔ چهارم. عبارت (فانى قد جعلته قاضياً) نص در انتصاب فقيهان از
سوى امام صادقعالِّهِ
مقدمهٔ پنجم. نصب فقيهان از جانب امام صادقعا
 جانب ائمهٔ بعدى
غيبت معتبر محسوب مى شود.

مقدمهٔ ششم. متعلق نـصب فـقيهان ولايت تـدبيرى است. قضاوت از


ص
r. قال النجاشى فى سالم بن ابى سلمه الكندى السـجستانى: (احــديثه ليس بـالنقى و ان كـنا لانعرف منه الاخيراً، وضعغه ابن الغضائرى ايـضا. راجـع مـعجم رجــال الحــديث، ج ^،

ص $1 \wedge$
٪.
هـ شهيد ثانى، مسالك الافهام فی شرح شر شائع الاسلام.
9. معجم رجال الحديث، ج ^، ص 14.

حاصل بحث. در روايت ابوخديـجه او لاً سند روايت خالى از اشكال نيست و تمسك به شهرت در جبران ضعف سندى قابل تأمل است. ثانياً

و از اثبات ولايت فقيه عاجز است.

نتيجهٔ بحث. ولايت فقيه بر مردم در روايات منقول از صادق آل محمدل
 و ابوخديـجه بر فرض بدون اشكـال بـودن سـنـ، تـنها نـصب فـقيهان بــه
قضاوت را اثبات مى كنند نه بيشتر.

## 


ولايت فقيه مورد استناد قرار گرفته است كه به آن اشاره مى شود:

## روايت نهم. الفقهاء حصون الاسلام

 فى الكافى بسنده عن على بن اببى حمزة قال: سمعت ابا الحسن موسى بن كان يعبد الله عليها و ابواب السماء التى كان يصعد فيها با عماله و ثلم فـى الاسلام ثلمة لايسدّهاشىءِ، لآن المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن

سور المدينة لها.)"
ثقةالاسلام كلينى در كافى به سند خود از على بن ابى حـمزه روايت




مـــدمهٔ سـوم بـنا بـه نــل تـهـذيب تـمام است. در روايت مـنتول در من لايحضره الفقيه به جاى (قد عرف حـلالنا و حرامنا)" عبارت (يعلم شيئاً من قضاياناا، آمده است، كه ظهور آن در اجتهاد و و فقاهت الها از عبارت قبلى ضعيفتر است و بر مقلّد مطلّع نيز قابل تطبيق است، هر پـند در مـجتهـد
 (شيئاً من قضائنا)" ذكر شده كه ظهو ر آن در اجتهاد و فقاهت از دو دو عبارت قبلى اضعف است. با اين همه شرط فقاهت از هر سه نقل قابل استظهار

مقدمهُ چهارم از سوى بسيارى از فقيهان پذيرفته شده است. اگرچـه روايت ابوخديجه نسبت به قاضى منصوب در مقايسه با روايت عمر بن حنظله ظهور بيشترى دارد، اما احتمال قاضى تحكيم اضيم نيز در اينجا منتفى نيست، مگر اينكه در هر دو روايت عبارت (انى قد جعلتهـ...) را از بـاب
 مقدمهٔ پنجم تمام است. مشكل جدى روايت ابى خديجه در مقدمهٔ ششم آن است. اگر چهـ در


 نصب شدهاند. ذكر سلطان در ذيل روايت تنها به اين دليل است كـن كه اولاً قضات منصوب سلاطين هستند، ثانياً گاهى -بويزه در امور مهم - خود سلاطين قضاوت را به عهله میى گيرند. اين روايت به غير قضاوت تا ندارد. 「 مقدمئ هغتم فاقد دليل و باطل است.



طائفه［اماميه］بـه اخبارش عمل مىكنند． چهارم．از ابن غضائرى در ترجمـهُ حسن فرزنـل على بن ابى حمزه وارد شده كه（اابوه اوثق منهه）و اين بـه معناى توثيت وى است． پنجم．بسيارى از اعاظم اصحاب از جممله صفو ان بن يحيى و ابن ابى عمير و غير ايشان از اجالوء اصحاب از وى نقل حديـث مىكنند． ششم．پهه بسا اين روايت را نيز در حال استقامتش نقل كرده بـاشد،

 （الفقهاء＂）روايت كرده（لان المؤمنين حصون الاسلام）همان روايت بـا نقل ديگرى است، زيرا زياد شدن لفظ به روايت جداً بعيد است، اما سقوط كلمماى از آن بعيد نيست، اگر چحه فى نفسه خـالف اصـل است، امـا در دوران امر بين زيادى و نقصان، نقصان مقدم است．ه لذا نقل ابن حمزه بر نقل ابن رئاب مقـد است．
مقدمهٔ سوم．از اطالات عبارت（الفقهاء حصون الا سلام）استفاده مى شود كه فقها نه تنها حافظ شريعت و احكام اسـلامنل بلكه مأمور اجراى آنها نيز هستند، اين مهم جز با بـه دست گرفتن زعامت سياسى و و لايت تلـبيرى ميسر نيست．هيتج قيلى بر اين اطـالاق در مـتن روايت يـافت نـمىى شود． （او قتى با لضروره دانسته شد كه اسلام تشكيلات و حكـومت بـا تـمامى

ケ. امام خمينى، كتاب البيع، ج 「، ص YVI.
\& . الكلينى عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد و على بن ابراهيم عن ابيه جميعاً عن ابن
محبوب عن على بن رئاب قال: سمعت ابالحسن (ع). الفروع من الكافى، كتاب الجـنائز،
ه. امام خمينى، كتاب البيع، ج 「، ص YVI.

$$
\begin{aligned}
& \text { (اولاجل ذلى عملت الطائفة باخباره). }
\end{aligned}
$$

 مؤ من بميرد، فرشتگان بـر او مـىگرينلد، و قـطعات زمـينـى كـه بـر آن بـه پر ستش خدا برمى خاسته و درهاى آسمان كه با اعممالش بـه آن فرا مىىرفته است．و در اسلام شكافى پـليدار خو اهل شل كه هيتج چــيز آن را تـرميم نخو اهل كرد، زيرا فقيهان مؤمن دزذهاى اسلامند و براى اسلام نقش حصار
و باروى شهر را براى شهر دارند.")

اثبات ولايت فقيه بر مردم بـه اين حليث استناد كردهانل.

تمسسك بـه اين حديـث براى اثبات ولايت انتصابى مطلقئ فقيه مبتنى بر
تماميّت كليؤ مقلمات ذيل است：
مقدمهٔ اول．اگر چهه راوى مباشر اين حـيث على بن ابى حمزه بطائنى
است و مشهور بين علماء رجال و فتهها تضعيف وى مى باشلد، با تو جهه بـه
نكات ذيل سنل حلـيث معتبر محسو ب مى شود．
اول．راوى از وى ابــنمـحبوب است و حسـن بـن مـحبوب از جــمله
اصصحاب اجمماع است（اجمعت العصابة على تصحيح مايصّح منه．） دوم．على بن ابى حمزه در سند كامل الزيارات و تفسير على بن ابراهيم

قمى واقع شلهه و اين نيز دلالت بر توثيت وى دارد．
سوم．شيخ طوسى در عدّة الاصول او را در زمره كسـانى شــمرده كـه


ص DA_DY





روى عنه القاسم بن محمدل）．

گَتهه مىتوان اينگونه گزارش كرد：
اما مقدمئ اول ـ سند روايت ـ فاقد اعتبار فقهى است، زيرا:
او لاً با وجود تصريحات ابن فضال دائر بر (کذأبب و متهم بودن) على
بن ابى حمزه بطائنى ' تمامى توثيقات ياد شده مبتلا به معارض است و از
درجئ اعتبار ساقط مى شوند.
 كلمات اصحاب موردى يافت نمى شود كه به روايات منفرد ووى عمل كرده

باشند．
ثالثاً توثيق ابن غضائرى نيز قابل مناقشه است چحرا كه:

 ضبط نكرده است، با اينكه نجاشى به حال استادش آگاهتر است و رجال نجاشى براى ضبط چنين كتبى تدوين شـده است．ضـمناً شـــخ و ديخـر



نمى شود.「

رابعاً روايت اصحاب اجمابـاع و اعاظم اصحاب از يكـ راوي شهره بـه
ضعف، امارهٔ وثاقت وى محسوب نمى شود．اين كبرى دو در علم رجال مورد
مناقشه قرار گرفته است.

1．ارقال ابن الغضائرى：على بن ابى حمزة لعنه الهُ اصل الوقف و اشد الـد الخلق عداوة للولى من
بعد ابِ ابراهيم (ع)"،، معجم رجال الحديث، ج (1،، ص Yا0.

$$
\text { 「. استاد آيت الله شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب، ج 「، ص ب. } 9 .
$$

شئونش است، شكى باقى نمى ماند كه دز بودن فقيه براى اسلام جز به اين
 حدود، سد ثغور، اخخ خراجات و ماليات و صرف آن در مصالح مسلمين و نــصب اســتانداران در ولايـات است، وگـرنه صـرف احكـاتـام، اسـالم محسوب نمى شو د．بلكه ممكن است كفته شود：اسلام همان حكومت بـا با تمام شئون آن است و احكام قوانين اسلام هستند．و قو انين و احكام شأنى از شئون حكومت است، بلكه احكام مطلوبات بالعرض و امور آليه براى اجراى حكومت و بسط عدالت هستند، عبارت（الفقهاء حصون الاسلام
 صاحب ولايت بر جميع امـور سـلطانى است بـه هـمان نـحوه كـهـ بــراى

مقدمهٔ جهارم．اينكه فقهاء حصون اسلامند، دلالت التزامى به منصوب بودن ايشان به ولايت دارد．به عبارت ديگر حفظ اساملام در دو مرحله بيان

 اختيارات سلطانى پيامبر و ائمهمالِّهِ علاوه اين عبارت به هيتج امرى تـتييد نـخورده است، لذا مـى توان انـو از آن
ولايت مطلقئ فقيه را نيز استنباط كرد.







الفقاهة، كتاب البيع، ج ا، ص 0．9．هـ

قائلين به نصب اقامه نشده است. بـين حـصون اسـالم بـودن و مـنصوب



 مقدمهٔ پنجم نيز تمام نيست. ثانياً بر فرض تسليم، روا روايت در مر مقام بيان
نيست كه به اطلاق آن تمسکى شود.
او لاً با توجه به نقدهاى گذ شته اصو لاً روايت در مقام اثبات ولايت فقيه
نيست تا بحث از قلمرو و عموميت و اطلاق از آن به ميان آيد.

شود.

حاصل بحث روايت (الفقهاء حصون الاسلام) او لاً روايت به واسـطةٔ ضعف غير قابل اغماض على بن ابى حمزه بطائنى فاقد سند معتبر است.
 حفظ اسلام از شبهات علمى و تحريفات را مى رساند. ثالثاً روايت هـيّع
تلازمى با نصب ندارد.

در مقدمهٔ دوم نيز مناقشه شده است، زيرا بـنابر فـرض تـعلد نــقل و وحدت روايت، روايت ابن رئاب بدون نقل (الفقهاء؛) اقـرب است، است، زيـرا تعليل وارد در ذيل روايت بنا به نتل ابن حمزه مو موج
 مى شود.
مقدمهٔ سوم نيز ناتمام است زيرا به مجرد اينكه فقهاء حصون اسلامنـد
به ولايت ايشان دلالت نمىكند، پرا كه نظارت آنها به حفظ احكام الهمى و


 بودن فقهاست. بلكه متبادر از حفظ اسلام و قدر متيقن از آن نشاط علمى نسبت به احكام اسلام، استنباط، تغسير و تبليغ و دفع شبهات از از ساحت اسلام است اما اجراء و تنغيذ در جامعه امر ديگرى است كه معلوم نيست
 را تبيين فرمود و بزركترين عالمان اسـامام را تـربيت كـرده حـصن اسـامـامـام



نمى توان اثبات كرد.








فانهم حجتى عليكم و انا حجّة الله عليهم.'"،
شيخ صدوق روايت مىكند كه اسحاق بن يعقوب نامهاى بـراى امـام زمان (عج) مىنويسد و از مشكالتى كه بـرايش رخ داده سـؤال مـى كنلد، محمدبن عثمان عمرى نمايندهُ آن حضرت، نامه را مىرساند. جواب نامه بـه خط مبارك صادر مى شود: (ااما آنچچه تو ــ كه خـداونـل ارشادت كـنـل و ثابـت قلمـت نمايـل ــ از امر منكرين من از اهـل بـيت و پسـر عموهـاى مـا پيرسيلهاى... اما در حوادث واقع شلهه بـه راويان حلـيـث ما رجـوع كـنيلد،

زيرا آنها حجّت من بر شماينلد، و من حجّت خـا بر ايشانم...") شيخ طو سى (ره) نيز با سنل خود آن را در كتاب الغيبة '، روايت كرده

بـه نظر بعضى از فقيهان از جمله حاج اَقا رضا همدانى (ره) اين روايت



 محمد بن قولويه و ابى غالب الزرارى (و غيرهما) عن مـحمد بـن يـعقوب الكـلينى، عـن اسحاق بن يعقوب ...")
ケ. تــو قيع يــاد شــده در كـتب ذيـل نـيز روايت شــده است، امـا سـنـلدى مستتقل از دو سـند كمال الدين و كتاب الغيبة ندارد:
 ج ج، ص الا الوري، DYY اعلام الورى، ص

 المضيئه، ص
 النصب انما هو اقامة الفقيه المتمسك برواياتهم مقامه با رجاع عوام الشيعة اليه فى كل ما

## ادلأ ولايت فقيه در روايات منقول از امام زمان (عج)

در ميان ادلهٔ روايى ولايت فـقيه، يكـى از روايـات مـنتقول از امـام عصر


مقد سه مشهور است

روايت دهم. توقيع "واما الحوادث الواقعة فارجعوافيها الى رواة حديثنا)،
روى الصدوق فى كتاب كمال الدين: قال حدثّنا محمدبن محممدبن عصام الكلينى، قال: حدثنا محمدلـن الـن يعقوب الكلينى، عن اسحاق بـن يـن يـعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العَمرْى ان يوصل لى كتا كتاباً قد سألت فيه عن الـ







خمينى، دفتر تنظيم و نثر آثار امام خمينى(ر().

هر پهار طبقه از كبار علماى اماميه و اجاءء اصحاب هستند و اين سند در غايت اعتبار است.
اما سند صدوق نيز بدون مشكل است، زيرا محمدبن محمدلبن عصام
 ثانياً ايشان از مشايخ شيخ صـدوق است و مشـايخ ثـقات ثـقه مـحسوب
 مى نويسد، نحوْاى توثيق و ملح در حق وى قابل استظهار است و همين
 شريف را در كافى نقل نكرده، اما اين عدم نقل در كافى، خــلـلـى بـلى بـه ايـن
 كافى به دست كلينى رسيده باشد، به علاوه با توجه به اينكه در اين تو قيع




باعث افشاى اسرار شيعيان در زمان سلطهُ اعداء مى شده است. مقدمهٔ دوم. راوى مباشر توقيع، اسحاق بن يـعـع كتابى ذكرى يا توثيقى از وى به ميان نيامده است، اما با با تو جهه به قرائن ذيل
خللى در سند روايت نمى زند:

اول. ثقةالاسلام كلينى ازوى نقل مى كند، نه يكى راوى عادى.






توجهى از فقيهان با استناد به توقيع ياد شده بـه ولايت انـتصابى فـقيهان استدلال كردهاند، از جمله محقق نراقى، صاحب جو انو اهر، شيخ انصارى در

كتاب القضاء، و برخى فقهاى معاصر.
تمسك به توقيع براى اثبات ولايت انتصابى مطلقئ فقيهان، مبتنى بـر
پذيرش تمامى مقدمات ذيل است:


 هستند روايت مىكنند، و جماعت اخير از ثقةالاسـلام كلينى نقل مى كنـند.





عصر الغيبة، ص •1 الم
















غيبت از واضحات بوده، نمىتواند مورد سؤ ال، پر سش از مرجع افتاء و
احكام شرعى باشد.

ثانياً بسيار بعيد است كه راوى از پند سؤ ال خاص و ج جزئى در تو توقيع
پر سيده باشد (و در نتيجه ال در (الحوادث) ال عهـد باشد) بار بلكه مراد ار از ال در الحوادث، ال استغراق است، به عبارت ديگـر مـراد احكـام حـوادث نيست، خود حوادث موردنظر است. فقها مرجع تدبير حوادث هسـتنـند،
(بعد از اينكه مرجع تبين احكام حوادث نيز هستند) .


 به عبارت ديگر، فقها مانند ائمه، صاحب ولايت الايت هستند. مراد از حجيت اين است كه رجوع به ايشان تكليف است و رجوع به غير ايشان در امور شرعيه، قضاوت و تدبير معذور نيست. بنابراين حوادث واقعه يعنى رخـدادهاى اجتماعى، مرجع تـدبير ايـن
 احاله شده است.

مقدمهٔ پنجم. تدبير جامعه و اعمال ولايت حتى در جا جايى كه مسئله از حيث حكم روشن است و صرفاً بحث در تطبيق حكم بر مـوضوعات و و تشخيص موارد خـارجـى و بــه اصـطلاح امـروز كـارشناسى و مـصلحت سنجى است، از شئون فقيه مىىباشد. اصو لاً مـراد از ولايت فـقيه هـمـين
 ولايت فقيه (بلكه با نظارت يا مشـورت فــتيه) نـيز قـابل تـحصيل است است مرجعيت در حوادث واقعه، اعم از حكم و موضوع است. فقيهان در تمام
I. رجوع كنيد به امام خمينى، كتاب البيع، جr، ص YVG_YV4.

يك روايت عادى. تو قيع تنها در شأن افراد خاصى صادر مى شده است.
 سوم. راويان بعدى اين توقيع، بزرگترين استو انههاى فقه شيعه از قبيل شيخ مفيد و شيخ صدوق بودهاند و همگی اين توقيع را به لحـاظ ســنـلد، معتبر دانستهاند. چهارم. اسحاق بن يعقوب، برادر محمدبن يعقوب كلينى است. شخص جليل القدرى همتحون ثقةالاسلام كلينى نمى تواند غيرقابل اعتماد باشد.
پنجم. در متن روايت، عباراتى از امام زمان (عج) از قبيل (ارشدك الها وثبتّى") يا (السلام عليكى يا اسحاق بن يعقوب و على مـن اتـبع الهـــىى"

حا كى از وثاقت و ملح وى از ناحيئ مقد سه است.

 نقل روايت، تناسبى با تصلى منصب خطير مرجعيت در حو ادث واقعه را
 سازگارى ندارد.

مقدمهٔ چهارم. امر به رجوع به راويان احاديث مطلق است و سـه نــوع رجوع را شامل مى شود: رجوع در مرافعات و منازعات، رجوع در در احكام
 او لاً از آنجا كه رجوع به فقها در استفتاء و بيان احكام شرعى در در عصر






ترتيب مقدمات فوق نقدهاى وارده را مورد بررسى قرار مى دهيم:






 كرده است. اين احتمال كه ثقةالا سلام تو قيع اسحاق بن يعقوب برا با به علت

↔ المكاسب، ص 109-100. ميرزاى نايينى، منية الطالب، تقرير ابحاث به قلم آيت الهُ شيخ
















 در ميان اصحاب، عنايت ويثّه داشته، و روايات مذكور در ديگـر كـتب را در آن سـطـح از از

امور اجتماعى و رخدادهاى عمومى اعم از حكمى و موضوعى مـرجـع
هستند.
مقدمةٔ ششم. حجت بودن فقيهان با نصب ايشان تـلازم دارد به اين معنى كه حجيّت در مرتبهٔ سابقه، جعل به مناصب دينى افتاء، قضاوت و و ولايت را لازم دارد، و بدون نصب متقدم، حجت خور خر اندن فقيهان بى معنا خو اهد



منصب مرجعيت در حوادث واقعه را دارا هستند.



 مورد خاصى تقييد نخخورده است، ثانياً، حجّيت فقيهان نيز به مورد محصور نشده است لذا هيج قيدى ولايت فقها را تتييد نـمى زنـند، يـعنى ولايت ايشــان مـطلقه است و كــلئُ اخــتيارات مـعصو مان (جـز مـوارد اختصاصى) را دارا هستند.
استناد به اين حديث در اثـبات ولايت انـتصابى فـقيه مـورد مـناقشأ
 ميرزاىنايينى، آقا ضياءالدين عراقى، محقق اصفهانى (مرحوم كـمپانى)،




 ارزيابى قرا گيرند. اينخونه مؤ يـدات باعث اطمينان نفس بـه سنل نمى شود. چجهارم. اينكه در سلسله سنِلِ توقيع، امثال شيـخ مغيلد و شيخ طـو سىى باشند، با تو جه بـه مجهوليت اسـحاق بن يعقوب دردى را دوا نمىىكنل. اگر وجو د بعضى موثقين در يک سلسله سند باعث اعتبار روايت مسى شود، بخش عظيمى از روايات ضعيفه بر اين اساس معتبر محسوب مى شونـ. آيا فقيچى مىتوانل بـه عموميت اين نتيجه وفادار بـمانل؟ پشنين تو جيهاتى حتى از مبناى توثيقى مشايخ ثقات نيز ضعيفتر است. پنجّم. برادرى اسحاق بن يعقوب با محمدل بن يعقوب افسانهاى بيش
نيست زيرا:

ا. صرف اينكه پـر هر دو يعتوب نام دارد. آيا اين دليل اخخوت است؟
「. اينكه ادعا شده در انتهاى خبر اكمال ((اسحاق بن يعقوب كـلينى") ذ كر شده، او لاً در اكمال الدين مطبوع از پسونـل (ا كلينى)" خبرى نيست، ثانياً بر فرض تسليم، ثقةالاسلام و اسحاق هر دو همشهرى مى شونـلـ، نـه بـرادر.

مسئلهاى است.

ஈ. برادرى با ثقةالا سـلام كلينى، وثاقت نمى آو رد. ضابطهُ (اخ الثقة ثقة)")
تنها با تأسيس علم رجال جـديلى قـابـل اسـتناد است. وقـتـى بـرادر امـام معصوم (عج)، جعفر كذاب در مىىآيـ، آيا پنين احتمالى در بــرادر فـرد

موثق روا نيست؟
ششـم. چـون راوي مــدحهاى مـوجود در صـــر و ذيـل تـوقيع، خـود اسحاق بن يعقوب است، نمىتوان از آنها و جه توثيق يا مدحى براى وى
د سـت و پـا كـرد.

اگرچـه سعى بليغ برخحى فقها در معتبر ساختن توقيع و مقبوله ستو دنى

ضعغش در كافى نقل نكرده است، جدى است.
 تحقيق است، نگاهى به ديگر تو يعات منقول در كتب مختلف شي شيعه و نقل
 دليل تقيه نبوده است، ضمناً اكمال الدين يا كتاب الغ الغيبة طو سیى نيز از از كتب

محرمانه شيعه نبوده و مخالفين نيز به آن دستر سیى داشتهانـاند. ثالثاً با اغماض از اشكالات فوق، سند شيخ طو سى تـا كـا كـلينى مـعتبر است، اما اعتبار سند صدوق در گرو پذيرش قاعدهُ رجالى (امشايخ ثقات ثقه هستند)" مى باشد. به هر حال سند تو قيع تا كلينى فىى الجمله (الابأس بهه)
است.

اما مقدمهٔ دوم ــاعتبار سند از حيث راوى مباشر ـ اسحاق بن يعقوب:
 است، مانند عمر بن حنظله كثير الرواية هم نيست، تا فرضاً از م معاريف ور و
 شده و در مجموعهٔ روايات شيعه (اعم از فقه و غير فقه) تنها سه روايت ريت از از وى موجود است كه يكى مرسل (فـاقد سـنا) است ' و ديگـرى نـيز در

اكمال الدين صدوق نقل شده است.
دوم. مبناى موثق بو دن مشايخ ثقات فاقد اعتبار است، " لذا صرف نقل
كلينى نمىتواند جابر مجهوليت اسحاق بن يعقوب باشد.
سوم. بنابر ضو ابط علم رجال بين توقيع و غير آن هيج فرقى نيست و






او لاً مراجعه به توقيع مشخص مى كند كه نامهٔ اسحاق بن يـعقوب بـه امام زمان (عج) مشتمل بر سؤ الات متعددى معهود بين وى و آن حضرت
 معلوم مى شود، هر جواب امام در پاسخ چهه سؤ الى است. اين سـؤ الات
 باشند. 「. روش جعفر (عموى امام زمانها






اين پهارده سؤ ال به سه قسم قابل تقسيم است: اول، سؤ الات مربو ط
 سؤ الات مربوط به توثيق بعضى اصحاب (سؤالات V، ^، 9 و • ()، سوم،
 اخير از حكم شرب فقاع و شلماب، حكم وجوه شرعيه و حكم متصرفين
 جزئى و خاص است، آيا سؤ ال ششم نيز از سنخ همين سؤالات جزئى و خاص نبوده؟ در اين صورت ال در الحوادث الواقعه، ال عهلد بودهو و اشاره

 جهارده كانه اسحاق بن يعقوب به هيجّ وجه بعيد نيست. به عبارت ديگر

است، اما اين اعتبارسازى نبايد به قيمت زيرپا گذاشتن ضو ابط و موازين رجالى، اصولى و فقهى تمام شود. انصاف مطلب اين است كه امر امر خطيرى
 تشبثاتى از اين دست (استحسانات فاقد دليل و مخالف با با ضو ابط فـن فنى علم

رجال) اثبات نمود.
ضعف سـند تـوقيع مـورد تـصريح بـعضى فـقيهان مـعاصر از جــمله
امامخمينى (ره) واقع شده است.'

شده اما آنچچنان كه فقيه نكته سنج، مرحوم آيتالله سيد احمد خور انس انسارى
 عرف حالالنا و حرامنا و نظر فى احكامنا)، (تعبير مقبوله) نص در فقاهت
 اقامه شده بر مدعى بر فرض تماميت مقدمه بعدى است، اما با مخخدوش بودن مقدمهٔ پهارم، هـيّج اسـتغرابـى در اراده شــدن مـحـدثين در تـوقيع

پِيرفته نيست.
اما مقدمه چهارم ـاثبات ولايت _ممنوع است، زيرا:

ا. (والرواية من جهة اسحاق بن يعقوب غير معتبرة ....، لا اشكال فى دلالته لولا ضعفهه)، امام






 للحديث.) آيت النه سيد احمد خوانسارى، جامع المداركى فى شرح المختصر النافع، جّل،

است. مسئله اول بدون اشكال است اما مسئله دوم جاى تأمـل بــلكه ردّ دارد. اين روايت به ولايت فقيه دلالت ندارد و تنها مرجعيت فـيهان را در
احكام حوادث واقعه اثبات مىنمايد.

اما مقدمهٔ پنجم اگرچحه بلدون اينكه مورد بحث اگث اكثر فقيهان ياد شــده
 صدر مورد مناقشه قرار گرفته است. مرتبط با تخصص ايشان است يعنى استنباط از روايات. آنچه از رو روايات
 حيطءّ روايات نيست تا به راوى حديث يا فقيه ارجاع داده شـود. راويـان
 در تعيين موضوع خارجى بـحت، رجـوع بـه فـقيه ضـرورى نـيست. زيـرا حديث، امت را در حوادث و اقعه به روات از حيث رحي راوى بـ بو دن ارجاع داده
 استنباط احكام شرعى، تشخيص موضوع خارجى قبل از ايـنكه امت بـه



طريق مدير منتخب خود به عهلده مى گيرد.
اين فقيه شهيد، به نكتأُ بسيار مهمى اشاره كرده است. ما ما در مباحث







اينكه ال در الحوادث الواقعه، ال استغراق باشد محتاج دليل است و چنين

 سؤ الات اسحاق بن يـعقوب از قـبيل حكـم فـقاع و مـانند آن، مشـخص مى شود كه اسحاق بن يعقوب از بسيارى واضـحات فـقـه شـيعه بـى انـبر
 ثانياً اگر تمسكى به عموم تعليل حاصل از (فانهم حجتى عليكم") شود، قدر متيقن از جواب به مناسبت حكم و موضوع، احكام شرعيه حوادث
 هستند، اين قدر متيقن او لاً، قرينهٔ انصراف عموم ادعايى بـه احكا ورام شرعيه مى شود. به بيان ديگر بر فرض وجود پ چنين عمومى، اين عموم به اين قدر

 تمسى به اطلاق، حجيّت فقها را در ولايت تدبيرى و قضاوت اثبات اتبات كرد. ثالثاً ظاهر از حجيّت، احتجاج در كشف احكا حكام كليهٔ واقعه است. تحليل امام (عج) به حجيت ائمه نيز در اين مقام حجيّت در بيان احكام الهّ است.

 حجيت دارند، يك مسئله است و اينكه آيا اين روايت در مقام بيان تمامى


 الدولة الاسالامية، ج (، ص (1)٪.

نيست تا قائلين به نصب فقيهان به ولايت، از اقامهٔ دليل بینياز باشند. مقدمهٔ هغتم - قلمرو ولايت ــنيز تمام نيست، زيرا با بودن قرينههاى
 موضوع، جاى تمسك بـه اطلاق نيست. به علاوه روايت از اين حيث قـوعاً در مقام بيان نيست.
حاصل بحث توقيع. اولاً توقيع بنابر ضـوابـط عـلم رجـال بــه ضـعف
 فقيهان دلالت ندارد و حــداكـثر بــه مـرجـعيت فـتها در اسـتنباط احكـام شرعى (و نه تشخيص موضوعات خارجى) دلالت مى كند. ثالثاً به انتصاب فقيهان دلالت ندارد.

## * * *

ده روايت مورد بحثث، قويترين رواياتى بود كه در بحثث ولايت فـقيه


 عالم دلالت ندارد، بتدريج از جانب فقيهان (په قائل و چهه ناقد) از مدار


مستند ولايت فقيه يافت نمى شود.

حاصل بحث مغصل ما دربارهٔ مستندات روايى حكومت ولايى به شكل
زير قابل خـلاصه است:



بعدى -بررسى شرط فقاهت - به تفصيل به اين مسئله خو اهيم پرداخت
 در حوزه استنباط احكام باشد، با حوزه شـناخت مـو نـو مرتبط است. در اين صورت، روايت تنها در حوزه او اول، شيعيان را به فقها


 فقيه و مجتهد در احكام شرعى و بـه ويزه با نظارت فقهاى عظام


است.
اما مقدمdٔ ششم _انتصاب - مورد مناقشهٔ جلى است، اگرچحه بعضى توقيع را قوىترين نص در دلالت بر نصب فقيهان به ولايت دانستهاند، اما متأسفانه نحوهُ دلالت توقيع بر امر نصب را به شكل دقل دقيق و جزئى مع معين نكردهاند. دو عبارت (انهم ححتتى عليكمم") و (افارجعوا الى رواة حـــيثنا)" اعم از مدعاست. حجت بودن فقيهان تلازمى با نصب ايشان ندارد. حجت مى تواند بر سبيل جعل حكم بر موضوع (با تبيين مـحقق مـراغـى) '، يـا

 رجوع به فقيهان شدهاند، نيز لزوماً منصوب بـو بودن فـقيهان را نــمى رساند،

 شدهاند، توقيع، عاجز از اثبات آن است، دلالت توقيع بر نـصب بــــيهـى
فصل بيست و يكم

## برر سـى مستنـدات قر آنى حكومت ولايـى

اكثريت قريب به اتفاق فقيهان در آيات قرآن كريم دليلى بر ولايت انتصابى فقيهان نيافتهاند. محقق نراقى -نخستين قائل به اين نظريه - و امام خمينى
 ولايت فقيه بر مردم پرداختهاند، حتى يكى آيه را بـه عنوان (ادليل مستقل") ذكر نكردهاند. عدم استناد به قرآن به عنو ان دليل مستقل در كتب ديگـرِ


ولايت فقيه دلالت دارد. ' خـلاصهٔ كتاب ياد شده از اين قرار است: ا. ولايت فقيه در زمره اساسىترين مسائل اسلامى است، است، تا آنجا كه بدون آن دين ناقص است و نٌرداختن به آن، نتص قر آن و اسلام
 صراحت در اين مسئله، زير سـؤال رفـتن قـرآن كـريم از سـوى مـنـكرين
ولايت فقيه بوده است.

1. آيتالنه شيخ احمد آذرى قمى، ولايت فقيه از ديدگاه قرآن كريم (سلسله بحثهاى پيرامون


ا. از اين ده روايت، سه روايت اصولاً مرسله (فاقد سند) بوده، فاقد
اعتبار فقهى هستند.
اول، السلطان ولى من لاولى له. دوم، العلماء حكام علىالنــاس (اوعـلـلى الملوك). سوم، مجارى الاموروالاحكام بايدى العلماءبالله الامناء على حلاله

ولايت شرعى) فقيهان در امور عامه دلالت دارد.
 واسطه تضعيف علىبن ابى حمزه بطائنى به لحاظ سندى ضعيف رو و فاقد
 اسحاق بن يعقوب، روايت ضعيف محسوب شده، قابل اسـتغاده فـتهى نيست.
r. از از پنج روايت باقيمانده، سه روايت عمربن حنظلهه و ابـوخديجه و احاديث اللهم ارحم خلفايى خالى از مناقشهٔ سندى نيستند، اما بر فـرض اغماض و جبران ضعف سندى با عمل اصـحاب يــا شـهرت، بـه ولايت تدبيرى فقها دلالت ندارند. دو روايت ابن حـنظله و ابـوخدي يـديه مـنصب قضاوت و رو ايت اخير خـالفت در تعليم و تبليغ احكام را اثبات مى كنند نـه

بيشتر.
 هستند يكى موثقهُ سكونى الفقهاء امناء الرسل و ديگرى صـحيحئ قـداح العلماء ورثة الانبياء. اين دو رو ايت معتبر نيز تنها به امانتدارى و ورراثت فقها
 فقيه قطعاً دلالت ندارند.
بنابراين ولايت انتصابى مطلقهٔ فقيه در روايات رسول اكرم (ص) و اهل
بيت (ع) فاقد مستند معتبر است.

دسته پـهـارم. آيـات اجـتماعى قـرآن كـريم از قـبيل اجـراى حــدو د،
مالياتهاى شرعى، امر به معروف و ... .

مقدمه آن قر آنى باشد، پههار دليل قرآنى بر ولايت فقيه قابل اقامه است:

## دليل اول. تمسكى به آيه اولىالامر

 ان تحكموا بالعدل ان الهن نعمّا يعظكم به ان النه اله كان سميعا بصيراً. يا ايـها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و ا اولى الامر منكمم، فان تنازعتم فى اله


 يريد الشيطان ان يضلّهم ضلالاً بعيداً.")
 و پپون بين مردم داورى مى كنيد، دادگرانه داورى كنيد، خداوند

 داريد، هر گاه در امرى اختلاف نظر يافتيد، آن را به خـدا و پ پيامبر عرضه انه


 آنان دستور داده شده است كه به آن كفر بورزند و شيطان مى را به گمراهى دور و درازى بكشاند.")

「. با اين همه حداقل با تمسك به شانزده آيئ قرآن كريم مىتوان بـه ولايت مطلقهٔ فقيه استدلال كرد، از قبيل آيات اولى الامر، امر به معروف و

روايات در حكم مطرح شدن در قرآن كريم است.

استظهارهاى اين فقيه محترم از آيات قرآن كريم جـا

را به حال خود وامى گذاريم.


 آيه يا آيات خاص به تنهايى نمى تواند ولايت فقيه بر مردم را اثبات كند،


 نـمى شود، ما مىكو شيم كه در اين زمينه غايت آنچه قابل گـفتن است، است، را
مورد بحثث قرار دهيم.

مجموعئ آيات قرآنى كه به عنوان يكى از مقدمات اتما ادلئ ولايت انتصابى
مطلقُٔ فقيه بر مردم قابل استناد است، به پههار دسته قابل تقسيم است:
دسته اول. آيات اولى الامر.

دسته دوم. آيات دال بر اولويت، قضاوت يا زعامت سـيـاسى رسـول
اكرم مَ


مقدمه سوم. زعامت سياسى و تـلبير امور جامعه امـانت خــداونــل در
دست والى است.

ايشان است و در زمان غيبت ايشان، بـه عهله فقيهان عادل.
مقدمه اول قرآنى است و ترديلى در آن نيست، (آيـه ه人 سورهُ نساء). مقدمه دوم نيز از آيـهٔ ياد شده قابل برداشت است. مقلمه سوم بـه كمك
 خو انـله نيز بـه اين مو ضوع اشعار دارد. اما مهـم، مقلمه چـهـارم است. در قسمـت اول اين مقلدمه بحثثى نيست، امـا قســمت دوم آن تـنها بــه كـمك روايات قابل اثبات است و ما در فصول قبلى اثــبات كـرديـم كـه روايـات مستند ولايت فقيه يا بـه لحاظ سندى يا بـه لحاظ دلالت، فاقد اعتبارند. پرا كه ما حتى يکى روايـت كه در سند و دلالت مـعتبر بـاشد بـر ايـن مسـئله
نيافتيم. بنابراين استدلال فوق ناتمام است.
موضع دوم. لزوم اطاعت از اولى الامر.

با تو جه بهه آيات 9 هو
ذيل اقامه كرد:
مقدمهٔ اول. اطاعت از اولى الامر واجب است.

مقدمهٔ دوم. مراد از اولى الامر (امن له حق الامر و الحكم شرعاً)" يا والى
شرعى و برحق است.

 مقلدمه اول، قر آنى و بـدون تـرديـل پـذيرفته است. در مـقـدمه دوم نـيز فى الجمله بـحثى نيست. بنلد اول مقلمهه سوم نيز از مسلمات شيعه است.
ا. رجوع كنيد به تغسير نورالثقلين، ج ا، ص 49V.

علاوه بر مورد فوق، قرآن كريم يكى بار ديخر نيز اولى الامر را استعمال
كردهاست:
(او اذا جائهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، و لور دوّه الى الرسول و و ولي اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه مـنهم و لو لا فضضل الها لا عـليكم و

رحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلاً)،



 مى كرديد.1)
به دو موضع از آيات فـوق مـىتوان در اثبات ولايت فـقيه بـر مـردم تمسك كرد:
 در آيـه، مغهومى عام دارد و شامل امانات مردم از قبيل اموال و غير آن، و نيز امانات خداوند نـد

 ارشادشان به سوى دين و رعايت امو ال اجـتماعى و نـيز تسـليم و دايـع

امامت به امام بعدى هستند.




ا. سورة نسا، آيه بار.


همين است كه خداوند طاعت آنان را بالاطلاق همانند طاعت رسولش و طاعت خودش لازم شمرده است و طاعت هيَج كس جز كسى كه معصوم
 طاعتى از ائمه واجب است كه ادله بر عصمت و طهارت آنان قائم است و
 صاحب امر نيستند.)"

روايت ذيل است:



الطائفة طـو سى و امـين الاسـام طـبر سى در ذيـل آيـه س

 گفتهاند مراد، فرماندهان لشگُر و زمامداران هستند. حسن و قتاده و ابـن


 كردن بر غيرمعصوم، موجب علم نمى شود، پـرا كه جايزالخطاء هستند،

ا. شيخ طوسى، التبيان فى تفسير القرآن، ذيل آيه ه9 سورة نساء.


قيامت امر فرموده است.)
r. شيخ طوسى، التبيان، ذيل آيهٔ بر نساء؛ طبرسى، مجمع البيان ذيل آيهُ هو نساء.

اما بند دوم مقدمه سوم به شدت مورد مناقشهُ مغسران شيعه واقع شــهـ



 رسول الله شرطى نيست، بلكه اين اطلاق، آبى از تقييد است. (غيرقابل تقييد است. اسط)
 غيرمعصوم جايز نيست. امر به اطاعت مطلقه از جايزالخطاء قبيح است. اين استدلال محكم عقلى در بزرگترين تفاسير شيعه يعنى تـبيان شـيخ الطائفهٔ طو سى و مجمع البيان امين الاسلام طبر سى، ' و قوىتر و صريحتر از همه در تفسير الميزان استاد اساتيد ما علامه طباطبايى رضوان الها اله عليهم

مطرح شده است.
دليل دوم. روايات مستفيضه درباره اين كه اولى الامر منحصر در ائمه








 للمختلفين فى القول و الفعل لانه محال ان يطاع المختلفون كما انه مـحال ان يـتمتمع مـا

اختلفوا فيه ...)


آئ دوم: (النبى اولى بالمؤ منين من انغسهم وازو اجه امهاتهمه، واولو الارحام
بعضهم اولى ببعض فى كتاب الها من المؤمنين و المهاجرين)"



تمسكى به اين آيئ شريفه بر ولايت فقيه بر مردم بـر به شرح ذيل ذيل است

 تدبيرى و زعامت سياسى را نيز در برمى گيرد. پيامبر

امت را اراده نمىكند.

مقدمٔ دوم. (. فقيهان خلفاى پيامبرند (اللهم ارحم خلفايى)، r. فقيهان
وارث پيامبرانند (العلماء ورثة الانبياء).

حكومتى و سلطانى را دارا هستند، يعنى ولايت مطلقه دارند. اين استدلال مهمترين دليل اطلاق ولايت فقيه (ولايت مـطلقه فـيّيه)


مى كنيم.

اما مقدمةٔ اول

مسلمات اعتقادى و قر آنى است.
r. اولويت و ولايت نبوى پس ازولايت الهی گستردهترين ولايتهاست.

علامه طباطبايى در تفسير الميزان، در نقد قول كسانى كه اولى الامر را












 ما در بحث شرط فقاهِ



 تطبيق محسوب مى شود كه به تفصيل كذشت.

## دليل دوم. آيات ولايت و قضاوت پيامبر (ص)

اول: آيه اولويت پيامبر
(الو الى اولى بالمؤمنين من انفسهم)" است؟ آيا ملكهٔ عصمت و علم غيبِ پيامبر در اين اولويت و ولايت دخالت ندارد؟ واضح است است كه مقدمه دوم و سوم قرآنى نيستند و علاوه بر آن هر دو بشدّت مـخدوش هس وستند. مـا مـا در
 پرداخت.

## دوم. آيات زعامت رسولالله (ص)

 جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه... لاتجعلوا دعـاء الرسـول بـينـينـم كــدعاء

يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة اويصيبهـم عذاب اليم."٪
(اهمانا مؤمنان كسانى هستند كه به خـد انداوند و پيـامبر او ايمان دارنــد و


 پنهانى و پناهجويانه خود را بيرون مى كششند مى شناسل، بايل كسانى كه از ر از


به آنان بر سد.")
استدلال به آيئ فوق در اثبات ولايت انتصابى فقيه بر مردم به اين شرح است
مقدمهٔ اول. تــرك امـورى كـهـ تـحقق آن بـه تـعاون و اجـتماع نـيازمند



رسول اله
 اكرم است. بعضى، بحثث در اين مسئله را بى مورد دانسته قائل بـه تو قف در در اين



قيودى قائل شدهاند. ّ در چند و چچون اين قيو ن نيز چچند قول است. از آنجا كه در ولايت نبوى فى الجمله هيتِ ترديلـي
 دوم را در گذشته مورد بحث قرار داديم و مشخص شد كه روايات اللهم
 روايات، قرينهٔ متصلهٔ لفظيه مو جود است كه دلالت بر خـلافت و وراثت در
 به خــالفت و وراثت در شـئون قضاوت و ولايت تـدبيرى پـيـامبر دلالت ندارند. مشكل اساسى مقدمه سوم اين است كه ــبر فرض تمر تماميت مقدمه






مراد است.
「. براى نمونه مراجعه كنيد به آيتالفّه سيد ابوالقاسم موسوى خويى، مصباح الفقاهة، تقرير




استدلال بر اساس اين آيه شبيه به استدلال بر اساس آيئ قبل است،

مقدمهٔ اول. اوامر و احكام پيامبر انَ اين مقدمه، قرآنى و پذيرفته است، مقدمات ود وم و سوم آنجنان كه در
آيهٔ قبل گذ شت تقرير و نقد مى شود.

## سوم. آيات قضاوت رسول الله (ص)


 پروردگارت كه ايمان نياوردهاند مخر آنكه در اختالافى كه دارند تو را داور

به حكم تو گردن بحذارند."
 ولاتكن للخائنين خصيماً.)" (ما كتاب آسمانى را به راستى و درستى بر با تو تو

كنى و مد افع خيانت پيشگان مباش."

تمسكى به اين دو آيه براى اثبات ولايت فقيه بر مردم به شرح ذيل است:
 مــقابل ايـن احكــام اخــتيارى نــدارنـــد و نــمى توانـند از ايـن احكـام ناراضى باشند.



اوامر و نواهى اجتماعى و سياسى ايشان است.
 حكومتى و ولايى ايشان است، نه رسول از حيث رسالت و نبوت. يعنى
 اجتماعى و سياسى واجب است. مــدمهٔ سـوم. فـــيهان وارث و خـــيفئ رسـولا واله در مـنصب ولايت و زمامدارى هستند.
مقدمهٔ اول قر آنى، و بدون ترديد پذيرفته است. اما مقدمهٔ دوم مورد
 يعنى رسول از آن حيث كه رسول است، چنين حكمى را دارد. حتى اگر
 باز عدم دخالت ملكهٔ عصمت و علم غيب در اين حكم اول الكالام است. صرف احتمال دخالت عصمت و علم غيب در ترتب اين حكم بر حيثيت ولايى رسول الله
 ضمن بررسى ادلهٔ روايى ولايت فقيه به تفصيل گذ شت.

آئ چهارم: (اماكان لمؤمن ولامؤمنه اذا قضى الله و رسوله امراً ان يكون
(او هيج مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خداوند و پيامبرش امرى
مقرر دارند، آنان را در كارشان اختيار [و چهون و چرايیى ] باشد، و هر كس
كه از [امر ] خداوند و پيامبر او سرپيـچى كند در گـمراهـى آشكـار افـتاده

اضافى است نه حقيقى.

مقدمهٔ سوم. در ولايت رسول و امير المؤمنين عليُّئِّ ملكه عصمت و علم

هستند، اين ولايت را حائزند.
 مقدمهٔ اول قرا آنى و معتبر است.

غيرمعصومين محتاج دليل است. مشكل اساسى در مقدمه سوم و پجهارم است. اگر ملكه عصمت و علم غيب در ولايت رسولا اله هِ دخالتى ندارد، پس دليل اصلى شيعه در خـلافت بـلافصل رسـول الهُ چگونه اثبات مى شود؟ آيا صحییح است كه برای اثبات يکى مسئله فرعى در ادلئ اصول مذهب نيز تشكيك نماييم؟؟ مقدمه پجهارم كه تنها با رو ايات اثبات مى شود مخدوش است، نتد آن قبالً گذشت

## دليل سوم. آيات امامت و قضاوت ديگَر انبياء (ع)

در اين دليل به دو آيه استناد شده است، يحـى دربـاره امـامت حـضرت اعـا


اماماً، قال: ومن ذريتى؟ قال: لاينال عهلى الظالمين.)" ' (و چجون ابراهيم را پپروردگارش با كلماتى پجند آزمو و و او آنها را به انجام رسانيد فرمود من تو


پيامبر

 پیيامبر منشأ اين حكم است. در اين حكمم ملكه عصمت و علم غيب پيامبر دخالتى ندارد.
مقدمهٔ چهارم. فقيهان خليفه و وارث رسولالله غير اختصاصى، از جمله در ولايت و زعامت سياسى هستند. مقدمهٔ اول مفاد آيات ياد شده قرآن كريم است.
استظهار مقدمهٔ دوم از آيات فوق قابل بحث است است، اما مشكا در مقدمه سوم و چهارم است. ظهور آيات ترتب حكم بر وصف عن عنو انى است و باركردن حكم برعنوان مشير محتاج دليل است. به علاوه دخالت
 حرجاًمماقضيت) واضح است، زيرا مـا در احكـام و در قضضاوتهاى غـير



## جهارم: آيهٔ ولايت رسول اللهَ


 مؤمنانى كه نماز را بر پاى دارند و در حال ركوع زكات مى دهند.") تمسى به آئه فوق براى اثبات ولايت فقيه بر مردم به شرح ذيل ذيل است:



است و به اجماع علماى شيعه از اين آيه شرط عصمت بـه دست مى آيـد نه
 واضح است اگر پنين شرطى در بين بـاشد، مـيراث آن بـه غـيرمعصوم
 نبودن ملكئ عصمت منتفى است. مقدمه چـهـارم نـيز مـخلدوش است، مـناقشات آن در ضـمن بـر بـرسى مستندات روايى ولايت فقيه به تفصيل گذ شت.


مردم به حق داورى كن."

تمسكى به آئُ فوق براى اثبات ولايت فقيه بر بر مردم به شرح زير است:

نصب مى شود، صلاحيت قضاوت در مرافعات مردم را مىيابد.

مقدمئ دوم. داودعا

 خـلافت با ارادهٔ اعم از ولايت و قضاوت ساز سازثار است.

كه والى است چنين حقى را حائز شده است. ملكئ عصمت و علم غيب
در مسئله هيتج دخالتى ندارد.






تمسكى به اين آيه براى اثبات ولايت انتصابى فقيه به شرح ذيل است:
 خداوند به امامت منصوب شده است است مقدمه دوم. مراد از امامت، پيشو ايیى و زمامدارى و ولايت تدبيرى بر

مردم است.
مقدمه سوم. به قرينهٔ ذيل آيه، عدالت لازمهُ امامت است.

را از ايشان به ارث مى برند.

مقدمهٔ اول، مفاد آيئ شريفه، معتبر و صـحيح استـ است امـا سـه مـقدمه
بعدى مخخدوش و قابل مناقشه است.

 سالها به عنوان نبى و رسول مردم را به دين دعوت كـرده اسـ است، بـعـد از رؤيت ملكوت سماوات و ارض به منصب امامت مفتخر مى شود. واضح است كه لازمهٔ زمامدارى و ولايت به معناى زعـامـامت نــه رؤيت مـا مـلكوت
 منصبى فوق نبوت باشد. 'پس امامت مورد بحثث آيه، زمامدارى سياسى

نيست.
 متكلمان شيعه و نيز عالمان اصول فقه، ظالم را (امطلق من صدر عنه ظلمّه ما") معنى كردهاند به قرينهُ مقابله امام يعنى كسى كـى كه در تمام عمرش ظالم نبوده، يعنى معصوم باشد. از مسلمات اعتقادات شيعه لزوم عصمت امـام


مقدمهٔ سوم. مجرى شرعى اين امور، فقيه عادل است. نتيجه پذيرش مقدمات سه گانئ فوق اثبات ولايت فقيه است است مقدمةٔ اول از مسلمات تعاليم قرآنى است. احكام نورانى اسلام املم منحصر

در احكام فردى نيست بلكه احكام اجتماعى را نيز شامل مى شود. مقدمهٔ دوم قطعى است و در آن فى الجمله بحثى نيست. مقدمئ سوم به
 اين سه مقدمه نتيجه|ش ولايت انتصابى فقيه نيست، زيرا:

 مديريت سياسى نيز وظيفهُ فقهاست. بـه عبارت ديخر بين امـور شـرعى انــى (اجراى حدود، اخلذ مالياتهاى شرعى، اقامه جمععهـ، ...) و امور عرفى (دفاع از مرزها، امنيت، نظم و...) تلازمى نيست. تفكيك بين آنها ممكن است (مثل عصر صفوى در ايران). ادله عهلدهدارى قسم اول، تصدّى قسم دوم را اثبات نمىكند، بلكه دليل مستقل مى طلبد و اين آيات بر قسم دوم دلالت ندارد. ثانياً بر فرض اغماض از اشكال اول، و پذيرش زما وامدارى فقيه، هيتِ دليلى بر اينكه اين زمامدارى از سنخ ولايت شرعى است در آيات مورد بحث و روايات موردنظر ديــده نـمى شود. زمـامدارى و زعــامت اعـم از
ولايت شرعى است.

ثالثاً بر فرض غمض عين از دو اشكال قبلى، هيتِ دليلى بـر انـتصاب
 بين فقهاى عادل، فردى را مسئول اجراى احكام شرعى و تـدبير جـا كنند، يعنى او را انتخاب كنند. نه اينكه منصوب شار شارع مقدس با باشد شرايط او از جانب شارع معرفى شده اما تعيين آن به انتخاب مردم است.

مقدمهٔ چهارم. فقيهان ورثئٔ انبيا هستند و ولايت و زعامت سياسى را به
ارث مىبرند.

مقدمهٔ اول، قرانَى و تمام است. بر فرض پذيرش مقدمه دوم و سوم، مقدمه چهارم آنچچنان كه در بـحث بررسى مستندات روايى حكومت ولايى

كذشت مخلدوش است.

## دليل چهارم. آيات اجتماعى قرآن كريم


 رباطالخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم)" (او ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احديهما على الاخرى فقاتلتا فا فا التوا التى تبغى حتى تفيئ
 تمسك به اين آيات براى اثبات ولايت فقيه مبتنى بر تماميت مقدمات

ذيل است:
مقدمءٔ اول. اجراى حدود، اخذ مالياتهاى شرعى، اقامه جمعه، امر به
معروف و نهى از منكر و... شرعاً واجب است.

نيست.

همدانى حاج آقا رضا در مـصباح الفـقيه نـو شته است: (اشـايسته نـيست


 ظاهر كالام ايشان اين است كه اين مطلب از امور مسلْمه در هر بابى است،


ميرفتاح حسينى مراغى، اجماع محصل و منتول در اين باب را را (اجمماع
 دربندى نيز اجماع در اين مسئله را (اعلى القاعده) دانسته است. اسِّل مرحوم



مىتوان گفت:
اول. اين اجماعها، (اعلى القاعدهه) يا بـه زبان ديگر (مدركى)" هستند و بعيد است كه مستندى غير از روايات و ادلئ عقلى داشته باشند. اجـمـاع على القاعده يا اجماع مدركى دليل مستقل نـيست و ارزش آن آن بـه ارزش مدرك آن است.
دوم. تمامى اجماعهاى اقامه شده، از سـوى مـتأخر مـتأنخرين است.






فصل بيست و دوم

## دليل اجماع بر حكومت ولايى

آيا ولايت انتصابى فقيه بر مردم در حوزه عمومى اجماعى است؟ برخى از



 نيز معتقد است عقل، اجماع و اخبار بر اين مسئله دلالت دارند.

ا. محقق كركى، رسـالة فـى صـلوة الجـمعه، رسـائل المـحقق الكــركى، المـجموعة الاولى،

 الامام فيه الولاية فللفقيه ايضا ذلكى] بـعد ظـاهر الاجـماع، بـحيث يـظهر مـنهم كـونه مـن
المسلمات ...")






الشريعة الغرّاء، ص صـ



معقد بعضى از اجماعهاى ياد شده از حيث اينكه محلدوده آن امور حسبيه
 ولايت فقيه در امور حسبيه، ولايت فـقيه بـر مـردم در امـور عـامه قـطعاً
 مطلقئ فقيه است نه ولايت در امور حسبيه.

[^20]فقيهان يـا ولايت تدبيرى بر اموال و انفس، مسئلهاى مستحلـث و متعلق به قرون اخير است. در چنین مسئلماى اجـماع، دليل محسوب نـمى شود. و


سوم. بسيار مستبعل است كـه اجــماعات ادعـا شــلـه از قـبـيل اجــماع دخولى و يـا تشرفى باشنلد، چرا كـه در عصر غـيبت چــنين ادعـايیى جــلـاً موهون است. اين اجمماعات يا اجمماع لطفى است يا اجمماع حدسى. اجماع لطفى باطل است و اجمماع حد سى نيز غالباً غير مسلم است. ' بنابراين اين

چهارم. در مسئلهاى كه جمع كثيرى از فقيهان اخـتـلاف نـظر دارنـد،
 (امور حسبيه، امور عامه،، مطلقه) اجمماعى نيست، آنـچچه مـورد پــنـيرش تمامى فقيهان است، جو از تصرف فقيه از باب قلد متيقن در امور حسبيه است نه ولايت فقيه در امور حسبيه. جـمعى از فـقيهان از جــمله آخـونـا خـراسـانى صـاحب كـفاية، (م و وr



 در اصل داشتن ولايت و نداشتن و هم در حلدود ولايت و دامنهٔ حكومت او" امامخمينى،
كشفالاسرار، ص I^Q.

 شرح المخختصر المنافع، ج ז، ص . . ا. آيت النه سيد ابو التاسم موسوى خويى، مسصباح
 براى فقها اثبات نمى شود. ولايت تنها اختصاص به پيامبر (ص) و ائمه (ع) دارد. آنجه از $\leftarrow$
عقلى محض بر ولايت فقيه بر مردم مى پردازيم.

امام خمينى قدس سره الشريف قبل از بححث از ادلئ نقلى ولايت فقيه
 لزوم حكومت بـعد از غـيبت ولىامـر عـجل الله تـعالى فـرجـه الشـريف |ست.)

استاد محترم آيتالله جوادى آملى دام ظله بيش از ديگران در اقـامه دليل عقلى بر ولايت فقيه بر مردم كو شيدهاند به ويزه اينكه ايشان مسئله
 اهميت بيشترى پيدا مىكند. بيانات معظم له را مىتوان تـوضيح و تـبي عالمانهُ جملهُ پيش گفته استادشان امام خمينى قدس سره دانست:

 دوم. (اهمه براهين امامت براى اثبات نيابت عامه در عصر غيبت جارى است، زيرا هم نظام اصلح و احسن جو امع بشرى كه هدف آفرينش جهان عينى است و هم قاعدهٔ لطف كه هر دو به حكمت خدا ای سبحان مستندند
 نيابت آن حضرت بر مردم بتابد.)"
 صحيح را ثابت مىنمو د در زمان غيبت ولى عصر (عج) براى تثبيت نايب

1. (افماهو دليل الامامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بـعد غيـية ولى الامـر عـجل الثه تـعالى

$$
\text { فرجه الشريف)،، امام خمينى، كتاب البيع، ج r،ص } 49 .
$$

r. استاد آيت الله شيخ عبدالهُ جوادى آملى، بِيرامون وحى و ر رهبرى، مقالئ ولايت و امامت،

## فصل بيست و سوّم

## ادلّهُ عقلى محض بر ولايت فقيه

مراد از دليل عقلى، دليلى است كه حداقـل يكـى از مـقدمات آن عـقلى







 اجمعين از جمله فقيهانى هستند كه در استد لال بر بر ولايت ديت فقيه بر بر مردمر، به دليل عقلى استناد كردهاند. بحث در دو مقام عرضه می شو شود: مـقام اول،



 بررسى و تحليل انتقادى قرار مى گيرد. در اين فصل به تحايليل و نقد ادلئ
r. ولى فقيه علاوه بر امتيازات تشريعى، به لحـاظ تكـوينى يـعنى در خلقت و آفرينش نيز از ديگر مردم ممتاز است، آفرينش فقيه جامع شـر برايطِ
 متكلمانه يا به اقتضاى حكمت الهـى فيلسوفانه). اين تلقى (امتياز تكوينى ولى فقيه) اساس (انظريهٔ كشف) است كه در بـحث الهـ از محور انـتصاب بــه
تفصيل به آن خواهيم پرداختت.

از آنجا كه امامت و نبوت عامه در ادلئ عقلى مشتركند، بر اين اصـل
اعتقادى، مجموعاً سه دليل عقلى اقامه شده است. ما پس از تقرير مستقل

ولايت فقيه بر مردم خواهيم پرداخت.

## دليل اول. بر هان مبتنى بر نظم اجتماعى

 شيخالرئيس ابن سينا در الهيات شفاء' و و از ميان متأخرين علامه طباطبايى

مقدماتش به اين شرح است:

مقدمهٔ اول. انسان اجتماعى استـ است اخـتـلاف و تـنازع، طـبيعى اجـتماع
انسانى است.
مقدمهٔ دوم. رفع اختلالف و نظم اجتماعى نيازمند قانون و مجرى قانون
(سانّ) است.

ا. ابن سينا، الالهيات من الشفاء، المقالة العاشرة، الفصل الثـانى فـى اثبات النببوة و كـيفية
دعوة النبى الى الهّ و المعاد اليه، ص اب٪.


"يا نمايندهُ آن حضرت اقامه مى شود.) "
چهارم. (اجريان زعامت در عصر غيبت نيز با هر سه صنف الـن [دليل] قابل استدلال است. قسم اول عقلى محض بود [قسم دوم دليل ملفق از عقل و نقل، قسم سوم: دليل نقلى محض ] ... محور برهان عقلى محض بر بر ولايت فقيه همانا ضرورت نظم جامعه اسلامى است با تـو جهه بـه هـمـه عـه عـناصر


 آفرينش و ايجاد تكوينى فقيهان واجد شرايط در عصر غيبت به مقتضاى




 است كه گزندى به جايى نمى رسد."


نكتئ مستفاد از بيانات پيش گفتئ استاد محترم لازم است:

دارد: يكى برهان مبتنى بر نظم اجتماعى (عبارات سوم و چجهارم) و ديگرى و
برهان مبتنى بر قاعدهٔ لطف يا مقتضاى حكمت الهى (عبارات دوم و پنجم).

اول. تأك كيد اين برهان بر زندگى دنيا و احتياج زندگى دنيوى به قوانين است و تنها ناظر بر مصالح اجتماعى دنـيا است و در آن مـوضو اسوع كـمال

انسان و حيات ابدى و ابعاد اخروى رفتار انسانى اخـذ نشده است.'
دوم. اين برهان مبتنى بر عصمت قانون است، لازمهٔ عصمتِ قــانون،
عصمت آورندهٔ قانون (پيامبر) 「و هكــنا عـا عـصمت مـبيِّن و مـغصِّل قـانون
 قانون معصوم و مـجرى معصوم است، بشر قدرت وضع پـنين قـانونى را ندارد، هكذا توان شناخت مجرى آن را نيز ندارد، اگر تنها قانون معصوم در دست باشد، اما در مـجرى شـرط عـصمت را لازم نــدانـيم، اولاً چـهـه تضمينى داريـم كه بر اساس اين برهان اختلاف مرتفع شود؟ ثانياً بدون نياز به شرط عصمت در مجرى، انسان قادر بر انتخاب و تـعيين وى است و
 برهان عقلى تخصيص بردار نيست، اگر در عصر غيبت ادارهٔ جامعه و نظم

 شرط است (يعنى اگر به مـعصوم دسـتر سى بــاشد مـجرى غـــــيرمعصوم پپ يرفته نيست، اما اگر در دسترس نبود عصمت شرط نيست) پـاسخ داده مى شود كه بر اين اساس بدون عصمت نيز رفـع اخـتـلاف و نـظم مـيسر است، يعنى عصمت شرط نيست، خامساً از دو حال خارج نـيست اگـر عصمت مجرى شرط جريان برهان است، لازمهٔ آن اين است كه تطبيق آن


مقدمهٔ سوم. بشر خود قلدرت وضع قوانـينى كـه مـوجب سـعادت در
زندگى اجتماعى او بگردد را ندارد.


آن نيز معصوم باشد.
با ضميمه كردن مقدمهٔ ديخرى اين برهان بر امامت نيز دلالت مى كند:


تبيين آنها نيازمند امام معصوم است.
واضح است كه سه مقدمهٔ اول اين برهان، عام است، امـا اسـا دو مـقدمهٔ
 مقدمهٔ اخير اينگونه بازسازى شده است:

وحى شناس و عامل به آن. يعنى تنها نزول وحى و و القاء مـجموع قو انين به
صورت كتاب آسمانى تو سط فرشته كافى نيست، بلكه وجو انـو انسانى كه
مستقيماً و بالاو اسطه حامل آن وحى با باشد و يا غير مستقيم و مع الو اسطه، حافظ و مجرى آن باشد ضرورى است وگرنه همان محذور هرج و مرج
 رواست گرچچه براى عنصر صورى يعنى وحى الهى تصور بدل يا ياعـو
 دربارهٔ اين دليل و تطبيق آن بر ولايت فقيه تأملات زير رواست:

1. برای آشنايیى با تقرير مـختصر بـرهان رجـوع كـنيد بـه استـاد مـحمدتقى مـصباح يـزدى،



اثبات مى كند كه نايب و نمايندهُ معصوم، حافظ و مجرى قانون دينى باشد، اينكه نايب و نمايندهٔ معصوم كيست، از عهلده عقل بيرون است و اثبات آن با نقل است، اولاً در اين صورت برهان ديگر عقلى محض نيست، ثـانـياً

 مردم) است از عهدهُ عقل بيرون است و اين دليل عاجز از انـيا انبات آن است.

## دليل دوم. برهان مبتنى بر قاعدهٔ لطف




 مكلّف اقرب به طاعت و ابعد از معصيت باشد، به شرطى كه به حدّ الجاء


مقتضاى حكمت) بر خداوند واجب است است


نيز همـچون نبوت از ديخر مصاديق لطف است.

 سبحانى، الالهيات على هدى الكتاب و السنة و العقل، شيخ حسن محمد مكى عاملى، ج . Dt-rv صir





اقامه برهان نباشل، در اين صورت با چچنين برهانى نمىتوان مقام نبوت يا


 امامت عاجز است. (دقت شو د.)
سوم. اگر نظم اجتماعى مطلوب بدون من مجرى معصوم مـيسر است و

 فقيه در عصر غيبت نفى لزوم عصمت (حداقـل بـراى تأمـين نـظم) امـام نيست؟ ثانياً آيـا بـا پــنين ادعـايى فــلسفئ غـيبت امـام (عـج) مـخـدوش نمى شود؟ اگر نظم اجتماعى مطلوب و رفع اختلاف كامل، فارغ از خـو بدون حضور ايشان ميسر است، پس (حداقل در صحننهُ اجتماع) پحه نيازی به امام غائب و چه دليلى براى عدم ظهور ان؟ تنها راه گريز از از اشكال، تعبدى
 تجديدنظر در اعتقادات اساسى شيعه مى انجامد، برهان عقلى به اجـانـازه


 نبوت و امامت معصوم را اثبات كرد هـم ولايت فقيه در عصر غيبت را، در اين صورت يا برهان بر بيش از زعامت سياسى دلالت ندارد (و لذا با آن نبوت و امامت اثبات نمى شو د) و يا عصمت در آن تعيين كننده است (و لذا

به ولايت فقيه دلالت ندارد).
چهارم. بر فرض اغماض از تمام اشكالات سابق، و بر فرض تماميت مقدمهٔ بازسازى شده براى تطبيق برهان بر ولايت فقيه، اين برهان صرفاً

لطف بر فرض تماميت كبراى آن تنها بر مصاديق مقطوع از جمله بـعثت
 مصاديق مشكوك و اختلافى قاعده لطف است. اگر امر به معروف و نهى از منكر از مصاديق مشكوك و اختلافقى قاعده لطف باشد، ولايت فقيه بر مردم (كه از مصاديق قطعى امر به معروف و نهى از منكر است) به طريق اولى از مصاديق مشكوك و اختلاففى آن قاعده خواهد بود سوم. قاعدهٔ لطف يا مقتضاى حكمت، تنها در موردى تطبيق مى شود



 تنها در صورتى است كه ولايت انتصابى فقيه، راه منحصر بـه فر فرد اقامأ دين دين

 مخخدوش مى شود. به عنوان مثال حكومت دينى با انتخاب فقيه از سوى مردم (وكالت فقيه يا ولايت انتخابى مقيده فقيه) يا انتخاب مؤمن كارينـ باردان از

سوى مردم با نظارت فقيه نيز قابل اقامه است.

[^21]براى اثبات ولايت فقيه با تمسكى به اين برهان، با تو سعه مقدمهٔ دوم آن، ولايت فقيه نيز از مصاديق قاعده لطف يا حكمت وا دان انسته شده است (اهم آفرينش و ايجاد تكوينى فقيهان واجد شـرايـط در عـصر غـيبت بــ مقتضاى حكمت الهى بر مبناى حكيمان يا قاعدهُ لطف متكلمان واجب است ... و هم د ستور و نصب تشريعى آنان برابر همين تعبيرهاى ياد شده لازم است.)
برهان فوق براى اثبات ولايت فقيه بر مردم، مبتلا به اشكـالات ذيـل
است:
اول. قاعدهُ لطف حداقل براساس تقرير مـتكلمين (بـه ويـزه اگـر بـه
تحسين و تقبيح عقلايى استناد شود) ناتمام است.
دوم. ولايت فقيه بر مردم به ويزه جهـت تطبيق لطف مقرّب بـر بـر آن از
 فقها امر به معروف و نهى از منكر را از مصاديق لطف شمر ده و به وجوب
 ابن ادريس، نصيرالدين طو سى، محقق كركى و صاحب جواهر (رضوان انـانه







بالمعروف و النهى عن المنكر، ص بr__٪.



جهانى باشد، عقل ضرورتى براى بعثت پـيـامبر جــديد نــمى يابد. اسـامام
اينگونه است يعنى خاتم اديان است، دين همگانى و جاودانى
در معرض تحريف و تغيير واقع نمى شود.
 محفوظ و بدون تحريف است و تمامى حقائق لازم براى هدايت بشر در آن هست، اما براساس حكمت الهى اين حقائق به طور اجمال و به شكا كلى در قرآن كريم بيان شده است. مقام تعليم از آن پيامبر بوده است است امـا
 است؛ ثــانياً پــيامبر تــمام تـفاصيل و تـبيينهاى لازم را بـراى مـردم بـيـان نغرمو دهاند.
مقدمهٔ چهارم. اگر خداوند جانشين آنان وظيفهُ تبيين و تفصيل محتواى وحى اري را به عهلده بڭيرند، نقض غرض
بعثت لازم مى آيد. پس امامت مـجوز ختم نبوت است.
 دچپار لغزش و خطا مىگردد و لذا تبيين او حجت نخواهـد بود. پس مبيِّن مى مايد مانند پيامبر وَ
 برهان همواره كلى و ضرورى است نه جزئى و شخصى، تعيين اشخاص
 نقل قطعى است.
اين برهان از ديگر براهين اقامه شده در كتابهاى كالامى سنتى كاملتر است و از اشكالات وارد بر آن مبراست. در اين برهان امامت در آنـا معناى

I. ييشين، بحث دليل عقلى ضرورت امامت، ص MKY_YYY.

مقدمهٔ اول. هدف از خلقتِ انسان، تكامل اختير اختيارى او ست.
 اختيارى بودن اعمال هم در گرو شناخت است. مقدمٔه سوم. شناختهاى عادى انسان كه از طريق عقل و حس بـ به دست مى آيد براى تشخيص راه كمال و سعادت كافى نيست. چـرا كـهـ در كـمال ابلى و زندگى جاودانه راه تجربه مسدو دو است.

خلقت، راهى غير از حس و عقل در اختيار انسان قرار گـيرد تـا انـتخاب


مطلوب نائل آيد. اين راه همان وحى و نبوت است.
اين برهان على رغم اشتراك با بعضى مـقدمات دو بـرهان پـيشـين، از از
|شكالات وارد بر آنها مبرّاست.

واضح است كه اين برهان كه از قوىترين براهين اقامه شده بر نبوت است قابل تطبيق بر ولايت فقيه بر مردم نيست و ظاهراً تاكنون نيز چـنين ادعايى نشده است.


 آن راه، به سعادت دنيا و آخرت پیى ببرد و بتو اند كمال اختيارى پيدا كنـد


(1. استاد آيتالهة محمد تقى مصباح يزدى، راهنماشناسى، ص 94_r9.

## فصل بيست و چهارم

## ادلّهُ عقلى غير مستقل بر ولايت فقيه

مراد از ادله عقلى غيرمستقل مركب، ادلهاى است كه حداقل يكى مقدمهٔ آنها عقلى است، در عين حال حداقل يكى مقدمهٔ آنها نيز نقلى استى استى يعنى ادلهٔ مركب از مقدمات عقلى و نقلى. با عنايت به اينكه نه عـقل مـحض توانست ولايت فقيه بر مردم را اثبات كند نه نقل محضى، مى بايلد به ادلـ ادلئ ملفّق از عقل و نقل رجوع كرد. از دليل عقلى غيرمستقل مركب، تقريرات مختلفى ارائه شده است، ما چهار تقرير را به ترتيب زمان اقامه، گزارش و سيس تحليل مىكنيم.

دليل اوّل.
 مردم، دليل عقلى اقامه كرده است. از ديدگاه نــراقى فـقيهان در دو امـر


 از جانب شرع وظيفهُ فرد يا گروه خاصى تعيين نشده است. محقق نراقى بر امر دوم كه همان ولايت انتصابى عامه فقيه است دليل عقلى اقامه كرده است:

ملحوظ شده، و رمز اساسى نياز دائمى جامعه به امام كه هـمانا تـبيين و


 براهين امامت براى اثبات نيابت عامه در عصر غيبت جادين جارى است) ' تمام نيست.
وجه اساسى نياز به امام، نظم اجتماعى نيست تا به برهان اول تمسى
شود، ولايت فقيه بر مردم نيز طريق منحصر حكومت اساملامى نيست، تا با
 نماييم، بلكه همـچون برهان سوم بر ضرورت نبوت و امامت مى بايالد بــه

 نكرد. براى حل مشكالات عصر غيبت _كه راهحلهاى متقن بديل در آنها


نيابت فقيه از اعتبار عصمت و علم غيب منوب عنـو عنه هزينه كردي نتيجه. ولايت فقيه بر مردم فاقد مستند معتبر عقلى محض است.

اما مقدمهٔ سوم ناتمام است، زيرا اوصاف جميل و مزاياى جليل، دليل بر نصب نمى شود. روايات مو رد نظر محقق نر اقى، رفعت شأن و علّو مقام
 تبليغ احكام شريعت، قضاوت در مرافعات و انـجام امـور حسـبيـه، و بـر فرض تماميت سند بعضى از آنها، صلاحيت براى احراز زعامت سياسى را استفاده كرد، اما بنابراين فرض اخير، اينكه تـصدى ايـن امـور تـو سط فقيهان به انتخاب مردم يا وكالت از سوى شارع يا نصب است، هيتِ يكـ با آن اوصاف جميل و مزاياى جليل تلازمى نــدارد و دليـل اعـم از مــععى

امـا مـقدمهٔ اول نـيز مـخـدوش است، زيـرا او لاً تـمسكـ بــه مـتتضاى
حكمت يا قـاعده لطف - بـر فـرض تـماميت آن - بـراى اثـبات ولايت انتصابى فقيه بر مردم در صو رتى تمام است كه غرض شـر شارع حكيم جـر ان از اين طريق حاصل نشود. اين غرض يعنى انتظام دنياى مردم بر اساس دين يا به بيان ديگر اقامهٔ حكومت دينى به طرق ديخر نيز مـتصور است، بــه
 فقيه و انتخاب مؤمن كاردان از سوى مردم و ... . تاكنون هيتج دليل عقلى و نقلى بر انحصار حكومت دينى از ديدگاه شيعه بر ولايت انتصابى مطلقه فقيه اقامه نشده است. مهم اين است كه دين اقامه شود و دنياى مردم با
 تنها طريق حكومت اسلامى نيست، و اداره دينى جامعه از طريق ديخر نيز ميسر است، بر شارع حكيم از باب لطف يا به مقتضاى حكمت، نـصب
 عقلى نيز اثبات نشده است.
ثانياً مقدمه اول مبتنى بر يک پيش فرض اثبات نشده است و آن پيش

مقدمهٔ اول. بـى ترديد در هر امرى از امور كه اينگونه [بـا دين و دنـيـاى

 مقدمهٔ دوم. فرض بر اين است كه از جانب شارع دليلى بر نصب شخص معين يا غيرمعين، يا نصب گرو هـى خاصى، غير از فقيه نداريم اريم. مقدمئ سوم. در مورد فقيه، اوصاف جمميل و مزاياى جليللى وارد شده، و اين همه براى اينكه از جانب شارع [به اين مقام] منصوب شده باشد كافى

مضمون مقدمه اول را در كلام صاحب جو اهر (ره) نيز مىتوان مشاهده

استقامت نظام نوع انسان لازم دانسته، افزوده است: (از جمله سـياسات

 مقتضاى حكمت و قاعدهٔ لطف، نصب امام و حـجت و والى بـر بــندگان واجب است، بر امام و والى نيز نصب قائم مقام در شهرهايى كه از آنـها

از مقدمات سه كانئ استدلال محقق نراقى، مقدمه اول عـقلى است و
مقدمات دوم و سوم نقلى. مقدمئ دوم فارغ از استثناى ذيل آن ــ كه مورد بحث است و نمىتوان در اثباتش نتيجه را مفروض گرفت ــتما تمام است و خد شهاى در آن نيست.


الامام (ع) نصب ما يستقيم به نظام نوع الانسان."

عصر الغيبة)، ص آت آت

دو شأن دارد، يكى شأن اشراق و اضائه كه به وجود شريفش متوقّف است و ديخرى شأن رفع فساد، ريشه كن كردن ظلم، جور و ر ردع ظالم، استيفاى حق از مظلوم و اصلاح كار مردم. تحقق شأن دوم در حد كامل قابل نيابت


 شريف ناظر به اعمال نايب خود است. اگر نصب مذكور نباشد، نظم عالم
 حكم عقل به مقتضاى عموم علت هستند.


اشرف از مرئوس باشد.

رعيت دارد، و اين سلطنت اعم از اوامر شرعيه، عـرفيه، امـو ال و انـفس


براى فقيه عادل نيز ثابت است.' مضمون اين دليـل عـقلى در بسـيارى كـتب فـقهى بـهـ ويـرّه در آراى
 تمامى عقلا و صاحبان اديـان است. مـقدمهٔ اول پـايهٔ اول اصـل آزادی و و اختيار انسـان است. هـيتج كس بـر ديخـرى ولايت نــدارد و سـرنو شت و مقدرات هر كسى به دست خـود او ست. مـقدمهٔ دوم لزوم حكـومت در جامعه را خاطرنشان مى سازد. و در ضرورت آن ترديدى نيست. مـقدمـٔ


فرض اين است كه (اداره جامعه تنها بـا روش ولايت و قـيمومت مـيسر است.) اگر قرار باشد فقيه عصر قاجارى از سلطنت مطلقه فتحعلى شاه
 حكومت تجديد نظر ننمايل، نتيجه همين قيمومت و ولايت است، اما در




استنتاجات عقلى و حصرهاى جزمى دخيل نيست؟ (دقت شود.)
به هر حال، اين دليل بر مطلوب دلالت ندارد.

## دليل دوّم.

 اموالالامام (ع) ) استدلال عقلى بـه شرح ذيل بر ولايت انتصابى فقيهان اقامه

كرده است:
مقدمٔٔ اول. به حكم عقل مستقل، اصل اولى، عدم سطلنت احدى بر


> ديگران است.

مقدمٔٔ دوم. عقل مستقل به وجوب سايس بين عباد جهت رفع ظلم و فساد و اصلاح امور مردم و حفظ اموال خارج از سلطئ صاحبانش حكم مى كند، پرا كه نظم عالم بر اين امر مترّتب است است
مقدمdٔ سوم. اين منصب شريف [سياست و تدبير اجتماع] براى نبى

مقدمهٔ چهارم. ترديدى نيست كـهـ بـر امـام لازم است در زمـان غـيبت


استو انههاى اصول فقه در قرن اخير مى باشد مـعتقد است كـه: (امـوكول



 بو دنش در استنباط، اهل نظر محسوب مـ مى شود نه در ام امور متعلق بـه تنظيم امور شهرها، حفظ مرزها، ادارهٔ امور جهادى و دفـاعىى و امـثال آن. پس


 اينگونه نيستند، [علم غيب ندارند ]با ايشان مقايسه نمى شوند.، " نامدار اين عالم جليل القدر يعنى علامه طباطبايى و آيتالها خله

الله عليهم نيز به همين رأى قائلند. مرحوم شيخ الفقهاء آيتاله اراكى قدّس سرّه نيز در اين زمينه نو شته است: (اشأن فقيه جامع شرايط، اجراى حدود، افتاء، قضاوت، ولايت بر غائبان و قاصران است. اين كـجا و تـصلى حـغظ مـرزهاى مسـلمانان از از تجاوز فاسقان و كافران و ادارهٔ امور معاش و و حفظ قــلمرو و رفـع سـلطهُ كافران از ايشان كجا؟؟





 تفصيل آراء شيخ الفقهاء آيت الهُ اراكى و استادشان آيت آلنّه حانج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى

سوم نيز از مسلمات كلام و فقه اسلامى و ذيل آن از ضروريات كلام و فقه
شيعى است.
 بشرى، او لاً منحصر به ولايت انتصابى فقيهان نيست، بلكه تدبير اجتماعى و استقرار حكومت دينى از طرق ديگر نيز ميسر است، بـا وجـود طـرق
 منتخب مردم و... حكمت الهى و قاعدهٔ لطف، نصب فقيه عادل به ولايت بر مردم را ايـجاب نمى كند.
 ولايت انتصابى فقيهان تمام نيست و بعيد است غير از برهان مبتنى بر نظم اجتماعى و قاعده لطف، حكم ديگرى از عقل مستقل و مـحض در ايـن مسئله اراده شده باشد. نقد اين احكام عقلى نيز به تغصيل كذ شـل ثالثاً اينكه (ااكر نصب مذكور [نصب فقيهان به ولايت بر مردم] نباشد،




هستند.
اما مقدمهٔ پنجم - محور فقاهت - ترديدى نيست كه فقيهان، اشرف
 اينكه فقيهان از آن حيث كه فقيه هستند اشرف افراد امت در ديگر امور از جمله در تدبير اجتماع و سياست بلاد و كشوردارى هستند، مورد بحث
 صراحت امتياز فقها را در سياست و تدبير اجتماعى رد كردهاند، از جـمله انـله آيتالهّ محقق شيخ محمد حسين غروى اصغهانى رضوان الها عليه كه از

مهجمل نگخاشته است، بلكه به شدت بــه آنـها اهـتمام ورزيـده و احكـام فراوانى را در اين مجال تشريع كرده، و اجراى آنها را به سايس مسـلمين سپرده است.
 خلفاى پس از ايشان نبو ده است. بعد از پيامبر
 خاص ايشان بوده است، اين معتقد شيعه و مركوز در اذهان اصحاب بوده است
مقدمهٔ چهارم. مسائل سياسى و تدبير امور اجتماعى از مسائل مبتلا به

 متمكن از رجوع دائم به ايشان نبودهانـ، لذا قطع پـيـدا مـى كنيم كـهـ كـبار اصحاب از قبيل زرارة بن اعين و محمد بن مسلم و امثال ايشان از تكليف




 علم ايشان به عدم تمكين شيعيان از مراجعه به امامانشان و بالاخص عدم



 خصومت و ديخر امور مهمیى كه شارع راضى به ترى آنان نـيست تـعيين

مقدمةٔ ششم - قلمرو اختيارات حاكم اسلامى - در مباحث آينده به تفصيل مورد بحث قرار خو اهد گرفت، اجمالاً اشاره مى كنيم او لاً، ولايت


 غيب و ملكه عصمت در مسئله است. به هر حال اثبات اين مقدمه در گرو تماميت ادلئ نقلى آن است.
نتيجه. اين دليل نيز از اثبات ولايت انتصابى فقيهان ناتو ان است.

دليل سوّم.
استاد اساتيد ما مرحوم آيتالله سيد محمد حسين بـروجردوى اعـلى الله
 دليلى ملفق از عقل و نقل بر ولايت انتصابى عامه فقيهان اقامه كردهاند. اين
 خلاصهٔ اين دليل به قرار ذيل است:


متو قف بر آنهاست، سايس اجتماع و قائد آن است.





 اينگونه برخورد مى شود ديخران جاى خاى خود دارند. و و الى اللّ المشتكين. 1. آخوند ملامحمد كاظم خر اسانى، حاشيه كتاب المكاسب، ص 199.

باشند، مردم از ميان خود، متصدى اجـراى امـور عـمومى را بـا رعـايت ضوابط شرعى (از جـمله رعـايت شـرط فــاهت در مـورد مسـئوليتهاى
خاصى از قبيل قضاوت و...) انتخاب كنند.

مقدمهٔ سوم از مسلمات انديشه اسلامى و بخش انــ اخير آن از مسلمات
انديشهٔ شيعه است.
بحث اصلى در مقدمهٔ چهارم است. به نـظر آيتالله مـنتظرى (ايـنكه
 محتاج تتبّع است.)" ' فارغ از اشكال ان فقيه عـاليقدر، ايـنـكه قطعاً روايـاتى دربارهٔ تكليف حكومت و سياست در زمان غيبت بوده است، و قطعاً در



 گونه احتمالات اثبات نـمود؟ مـبناى نـصب تـنها يکى احـتمال در پـاسخ
 بر رعايت جهات كلى دين، سياست و تدبير امور جامعه را به مســلمانان واگذار كرده باشند و شكل حكومت و و نــحوه تـعيين مسـئولين را نـيـز در چارپّوب احكام شرع انور به شرايط زمان و مكان و سيره́ عقلا مـوكول كرده باشند. به نظر استاد: (اگر طريق انعقاد ولايت منحصر در در نصب از از بالا
 دخيل دانستيم و معتقد شديم در صورت ناتمام بو دن ادلئ نصب، پهـ بسا


نكرده باشند؟ خحلاصه ما قطع داريم اصحاب اين گونه مسائل را از امامان پر سيدهاند و ايشان نيز تكليف را مشخص كردهاند، و افرادى را كه بـراى تصدى اين امور در زمان عدم تمكن امامان نصب كردهانــل، مـنتهـى ايـن سؤال و جوابها از جوامع روايىى كه در دسترس ما است سا ساقط شده اسه و از آنها جز روايت عمر بن حنظله و ابو خديجه به ما ما نرسيده است است
 براى اين مقام متعين است، زيرا احلدى به نصب غيرفقيه قائل نشده است نـو بنابراين امر دائر بين عدم نصب و و بين نصب فقيه عادل است پـو
 شاهد بر اين مطلب است.
مقدمهٔ ششم. حوزهُ ولايت فقيه همهٔ امور اجتماعى است، امور اموى كــه وظايف افراد خاصى محسوب نمى شود، و شارع نيز به اهمال آنها راضى

نيست، چه در عصر حضور؛ چه内 در عصر غيبت.
مقدمهٔ اول فى الجمله پذيرفته است، الا اينكه متصدى امر امور عمومى
 اين نكته گفتنى است كه او لاً احكام عمومى و اجـتماعى در بـيـن تـعاليم

 شمرده شده است، ثالثاً از اين دو نكته نتيجه كرفته نمى شود كـه فقها بــهـ تصدى اجراى تمامى تعاليم اجتماعى اسلام منصوب شدها اند، پهرا كه اين احتمال جدى است كه تمامى مردم مـخاطب و مسئول اقامه دين در جامعـه

ا. آيتالنه سيد محمد حسين بروجردى، البدر الزاهر فى صلوة الجــمعهه و المســافر، تـترير


ثانياً حفظ نظام كه از واجبات اكيده است و جلوگيرى از اختلال امور مسلمين كه از امور مبغوضه است، جز با با والى و حكومت ميسر نيست. ثالثاً حفظ مرزهاى مسلمانان از تهاجم و نگههدارى سرزمين اسلامى از از سلطهُ تجاوزگران، عقالً و شرعاً واجب است، و جز بـا با حكومت نمىتوان اين مهم را عمل كرد. بنابراين لزوم حكومت براى بسط عدالت، تعليم و تربيت، حفظ نظم، رفع ظلم، سد ثغور، منع از تجاوز از واضحترين احكام عقلى است بدون تفاوت بين زمانها و مكانهاى مختلف
مقدمهٔ چهارم. ماهيت و كيفيت قوانين اسلامى دليل بارزى براى لزوم
 حكومت امكان اجراى احكام آنها نيست. حكومت مـوردنظر اسـالام در جميع مجالهايش بر قوانين الهـى متكى است.

 حاكم تعيين كرد. ضرورت اجراى احكـام كـه تشكـيل حكـومت رسـول آلـا


 نياز دارد، لذا خداوند متعال در كنار فرستادن يكى مجموعه قانون (احكام شرع) يک حكومت و يک دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است.

غيبت ولى امر (عج) مىباشد.

مقدمهٔ هشتم. عقل و نقل متفقند كه والى ولى بايد عالم به قو انين و در ميان مردم و در اجراى احكام عادل باشد، بنابراين مسـئله حكـومت بــهـ فـــيه



بودن مقدمهٔ ششم نيز در ضمن نقد دليل قبلى مورد اشاره قرار گرفت. نتيجه. اين دليل نيز از اثبات ولايت انتصابى فقيهان عاجز است.

## دليل چهعارم.

 هـ ق. د. در كتاب البيع دليلى عقلى بر ضرورت ولايت انتصابى فقيهان اقامه كردهاند. ايشـان مـفاد ايـن دليـل را از واضــحات عـات عـقل دانسـتـه، تـصريح فرمودهاند ولايت فقيه بعد از تصور اطراف قضيه، امرى نظرى كه محتاج برهان باشد، نيست، لذا روايات ياد شده را دال بر اين مـعناى ارتكـازى

مقدمةٔ اول. اسلام فقط عبارت از احكام عبادى و اخـلاقى نيست، بلكه
شامل احكام لازم در همهٔ مجالهاى حيات فردى و اجتماعى است.
مقدمٔٔ دوم. احكام الهى، نسخ نشده و تا قيام قيامت باقى است است نفس
بقاء اين احكام مقتضى ضرورت حكومت و ولايتى است كه متضمّن حفظ
سيادت قانون الهى و متكفّل اجراى آن باشد. نيست.

او لاً بدون حكومت هرج و مرج پيش مى آيد و امكان اجراى احكـام

اسلامى را اثبات مىنمايد، نه بيشتر. از آنجا كه ظاهراً در ذهن مبارك اين
 اثبات ضرورت حكومت دينى، نتيجه كرفتهاند كه ولايت فقيه اثبات شده است، حال آنكه حكومت اسلامى آنچچنان كه در نقد ادلهُ عـقلى پــيشين
گذ شت، اعم از ولايت انتصابى فقيه است.


ادامه به تقرير و بررسى آنها مىیردازيم:

تقرير اول. استاد محترم آيتالله جوادى آمى آملى غير از اقامه دليل عقلى المى
 تبيين دليل ملفق از عقل و نقل دربارهٔ زعامت فقيه عادل در عصر غـيبت

 صالاحيت دين اسلام براى بقاء تا قيامت يكى مطلب قطعى: لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه (فصّلت / ا ז عدم كفايت اسلام همانا حكم به نسـخ آن است چحه اينكه تـعطيل آن آن بـه

 اسالم در همـٔ شئون عقايد و اخحالق و اعمال است و تنها فرقى كـهـ بـين

 اصلى آن، و همان طورى كه احكام عبادى اسـلام و مسائل فردى آن براى هميشه محفوظ است لذا وجود مجتههدان عادل كه در كمال دقت احكام الههى را استنباط و به آن عمل نموده و بـه ديگـران اعــام نـمايند، لطـف

عادل وا گذاشته مى شو د، و هم اوست كه صــلاحيت ولايت مســمين را دارد.
نظر امام خمينى قدس سره الشريف در اين استدلال طو لانى بيشتر بر
 اجراى احكام اسلامى از سوى ديگر متمركز است. اين تأكيد با تو جـه بـه غفلت بسيارى از فقها و علماى شيعه از مباحث اجتماعى و سيا سير اسى اسلام و به بوته فرامو شى سپرده شدن بخشى از احكام سياسى و حتى انـى حذ
 متين و قابل دفاع است. بـى شكـ نقش امام خمينى قدس سره، در تـوجه دادن حوزههاى علميه و مسلمانان به احكام سـياسى اســاملام، نـقتش يك احياگر است. لزوم اطالع از قوانين و عدالت در اجراى آن نيز از شرايط
 خمينى قدس سره تصريح كردهاند از واضـحات عـقل است و بـا تـصور
 اما اينكه عقل اولاً رابطه بين دولت و ملت بار با با با از سنخ (اولايت)) تجويز مى كند يا ديگر انحاء اعمال سلطه را مجاز مى شمارد؛ ثانياً نصب را تأييد مى كند يا انتخاب را و يا ديگر صور ارتباط بين حا كم، دين و شارع راء ثالثاً اينكه قلمرو حكومت در حوزه امور عمومى بايد مطلقه باشد يا ما مقيد بـا احكام اولى و ثانوى شرعى و قانون مـرضيّ خــدا و مـردم؛ رابـعاً ايـنكه حكومت و اداره جامعه شرط اجتنهاد و فقاهت را فـراتر از از اطلاع از قوانين دينى و خضوع و پايبندى به احكام شرع لازم دارد يا نه، اين دليل و ادله ادله
 حضرت امام خمينى قدس سره الشريف نيز حدا كثر، ضرورت حكومت


بيش از يكى دليل اقامه نشده است.
ثانياً اين مقد مه تمام نـيست، زيــرا كـبراى قـاعدهُ لطـف مـتكلمانه يــا
 طريق منحصر به فرد تحصيل غرض شارع بـاشد و بـا فـوت آن آن، غـرض
 با استخراج احكام و نظارت فقهاء بر جامعه غرض اقامـٔ حكومت ديـنـي
 اجراى برخی احكام لزوم تصدى بـالمباشره فـقيه اسـتنباط شـدهـ، دليـل نمى شود كه در تمامى احكام اين تصدى بالمباشره را الازم بدانيم. ثالثاً بر فرض اغماض از اشكال پيشين، اين دليل نه به ولايت شرعى

 وكيل مردم يا مأذون از جانب شارع باشد، و تصديش از ان غير طريق ولايت


است. رعايت ضو ابط فقهى لازمهٔ سياست دينى است اما سياست دينى و
 حرامى زيريا گذاشته شود. اما رعايت حـلال و حـرام غــير از مــديريت و تدبير است. همتچنان كه اقتصاد غير از حقوق تجارت است و سياست غير از حقوق اساسى است. بر اين اساس فقيهانِ مشاور يا برایى احتياط بيشتر،
 هستند. درباره́ نسبت فقه و سياست در در بـر نـث از از شرط فقاهت بـت به تغصيل سخن خواهيم كفت. به هر حال ادلئ متعدد عقلى استادِ محترم در اثبات
ولايت انتصابى فقيه بر مردم ناتمام است.

خدايى بودهو در نظام اصلح لازم است. همـچنين احكام سياسى اسلام و مسائل اجتماعى آن براى ابد مصون از گزند زوال است، لذا و وجود فقيهان

 احياء احكام سياسى و اجتماعى بايد كسى عهدهدار اجراى آنها باشد كه اسلام شناس متخصص بوده و از غبار عصيان طاهر باشد گرپـــه از گـرو نسيان مصون نباشد، و اسلام شناس متخصص و وارسته همان فقيه جامع


برهان به گونه ذيل در قالب مقدمات منطقى قابل تلخيص است: مقدمهٔ اول. جامعهٔ بشرى به دين الهـى دائماً نيازمند استـ مقدمةٔ دوم. دين اسلام صلاحيت بقاء تا قيامت را دارد و تـعطيلبردار

مقدمهٔ سوم. احكام اسلامى اعم از احكام عبادى و مسائل فـردى، از
يك سو و احكام سياسى و مسائل اجتماعى از سوى ديگر است.

 در تماميت سه مقدمه اول بحثنى نيست، بلكه از مســلمات اعـتقادى

است، بحتث در مقدمهٔ چهارم اين دليل است.
 مبتنى بر قاعده لطف يا مقتضاى حكمـت تفاوت پـــند انـى نــدارد، بـلكه بدون تمسك به مقدمات سه گانه اول و صرفاً بر اساس مقدمه اخير، اين


1. استاد آيت اللّ شيخ عبدالهُ جو ادى آملى، هيرامون وحى و رهبرى، مقالةٔ ولايت و امامت،

ربوبيت الهم است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعيت مى يابد

 معصومعإِّ⿰亻⿱丶⿻工二又






 و هـم ضمانت اخـلاقى بيشترى براى اجراى آنها دارد و هم در متام تأأمين

 ويزه در مسائل اجتماعى（مانند واجبات نظاميه）به همين طـريق（دليـل
عقلى) ثابت مى شود.)| ’

دربارهُ دليل عقلي استاد محترم با هـر دو بـيـيان در نكـات ذيـل تأمـل
رواست:

او لاً هر دو بيان عقلى تنها ناظر به شرط فقاهت حا كم اسلامى است،



1．استاد آيتالنه شيخ محمد تقى مصباح يزدى، مقالئ اختيارات ولى فقيه در خارج از از مرزها، بخش ادلئ عقلى ولايت فقيه، فصلنامئ حكومت اسلاملامى（صاحب امتياز امياز دبيرخانئه مجلس خبركان）شمارئ اول، پائيز

تقرير دوم．استاد محترم آيتاله مصباح يزدى بر ولايت فقيه بر مردم،
دليل عقلى به دو بيان اقامه كردهاند：


 حضو ر پيامبر اثبات كرد：
يكى آنكه هـنگامى كـه تـحصيل مـصلحت لازم الاسـتيفايى در حـــ



 اقربيّت در سه امر اصلى متبلور مى شود：يكى علم بـه احكام كلى احلى اسالم
 هواهاى نفسانى و تهلديد و تطميعها قرار نگيرد（تقوى）و سوم كارايى در
 اجتماعى، آگاهى از مسائل بين المللى، شجاعت در برخور درد با دشمنان و و تبهاران، حدس صائب در تشـخيص اولويـتها و اهــميتها）قـابل تـحـليل

 نموده و به سوى كمال مطلوب سوق دهل، و تشخيص چجنين كسانى طبعاً


چنين است．
بيان دوم．آنكه ولايت بـر امـوال و اعــراض و نـفوس مـردم از شــؤون

ماحصل كالام. ولايت انتصابى فقيه فاقد مستند عقلى معتبر است. نتيجه: ولايت شرعى فقيه بر مردم فاقد مستند معتبر عقلى و نقلى است. لذا



## ***

آنجه در اين مباحث مورد تـحقيق، تـحليل و نـقد قـرار گـرفت، تـنها (اولايت شرعى)" فقيه بر مردم بود. اما اگرچحه ((زمامدارى فقيهه) و مديريت و
 جدا كانه و به تفصيل به صورت مطلبى مستقل مورد بحـث قرار خـواهــــ گرفت. به علاوه (انتصاب)" فقيه به ولايت يـعنى ("حكـومت انـتـا (اطاقاق) ولايت يعنى ((حكومت مطلقه)) نيز محتاج مباحث مستقلى است

كه موضوع مجلّدات بعدى اين مجموعه خواهـد بو اتود.

 بر مردم در مجلّدات بعدى اين مجموعه مطرح خو اهد شد.
 انتقادى رشد نمىىند، از همأ صـاحبنظر ان، اسـاتيد و مـحققان اسـتـدعا

 اسالام است مشاركت جويند و با تذكر كاستى ها و نقائص اين قلم اينّ بـر او او منّت نهند. و الحمدله والصلوة على رسولا الله و على آله الاطهار والسلام على عباداله الصالحين.

جانب خداوند منصوب شوند يا از جانب مـردم انتـخاب گـردند، ديــده

 حكومت فقيهان با اذن عام شارع (بدون ولايت انتصابى) نيز سازگار است. به عبارت ديخر دو بيان استاد محترم در دو محور ولايت و انتصاب اعم از
 سوى ديخر مشاهده نمى شود.
ثانياً بيان دوم اين دليل عقلى تنها (انتساب) به شارع را اثبات مى كـند نه
(انتصاب) از سوى شارع. انتساب به شارع مـقدس مـورد قـبول تـمامى فقيهان حتى قائلين به مبناى مشروعيت الهى - مردمى و منتقدين ولايت
 آنتچه محل نزاع است (انتصاب) دليل اقامه شده، عاجز از اثبات آن است. ثالثاً برفرض تماميت دليل عقلى با هر دو بيانش، عقل تنها بـه اطــلاع انع

 نيست و محتناج اقامئ دليل نقلى است. لذا هـر دو بـيان در اثـبات شـرط فقاهت و اجتهاد ناتمام است.
رابعاً تساوى فقاهت و تدبير سياسى بديهى نيست، بلكه محتاج دليل است؛ در يک حكومت دينى آنجه پذيرفتنى است دخالت فقه و حقوق دينى
 دقيق حقوق دينى و ضوابط فقهى، حكومت مى تواند از مشاورئ فقيهان بهرهمند شود يا اصولاً تحت نظارت فقهاء باشد، درباره نسبت بين فقه و و
 استاد محترم با هر دو بيانش در اثبات ولايت انتصابى نقيه ناتمام است.

## خلاصة

$$
\begin{aligned}
& \text { محسن كديور } \\
& \text { مجموعة الفكر السياسى فىالاسلام } \\
& \text { 「: الحكومة الولائية } \\
& \text { نشر نى } \\
& \text { الطبعة الرابعة، طهران، Y Y م. }
\end{aligned}
$$

```
(الولاية)) احدى المفاهيم الاساسية للـمرحـلة الثـانية مـن مسـيرة تـطور الفكـر
```




```
الالاربعةللنظرية الرسمية (الولاية الانتصابية المطلقة للفقيه)). والنظريات الثـات
```



```
(Theocracy)
```










```
(الولايةالشرعية)). الولاية الشرعية او الفقهية بـمعنى الاولويـة فـى التصـ، التصدى و
```



 ماعرف الجمهورية الاسلامية، فـولاية الفـقيه لم تكـن مـن اصـولالجـنـهـورية الاسلامية و مطالب الشـعب فـى الثـورة الاســلامية حتى المـنتصف مـن العـام
(19V9)
فى الفصل الاخير من القسم الاوّل منهبحث من النسبه و العلاقة بين الولاية و




المحاور عبارة عن:
اولاً: الناس فى الحكومه الجمهوريه متساوون فیى الامور العامة،




خامساً: فى الحكومة الجمهوريه،،السطه موقتة مداوراورة.
 سابعاً :فى الحكومة الجمهورية صلاحيات الحاكم مقيدة بالقانون ولا مـعنى
لموقع فِق القانون.

ثامناً: فى الحكومةالجمهور رية لامكان لشرط الفقاهة للادارة.


المطابقة بين نغسه ووجهة نظر الشعب (الموكلين).



 امايجب أن نقول بانتخاب الحاكم تحت عنوان مندوب و و وكيل ولميل عن الشعب. و الجمع بين الاثنين لامجال امامه سوى التصرف فى بعض مبانى ولاية الفقيه او

المختلفة للفقه، نصل الى اركان و ضـروريات الولايـة. فـى الحكـومه الولائيـة،


 شرعية، بينما انّ الشعب عاجزون فـارن فى جـميع المسـايل الاجـتماعية و الشـؤون











 دائمة حولالعمر و ليست موقتة او مداورة، و هذه الولاياية تشتمل جميع شعوب


 قبل الشارع ولايمكن انتخابه من قبل الشعب، والولاية على الشعب مقالـة الشام مقدس.
 للمجتمع و يصل الى نتيجة ان الجمهوريةالالسلاميه التى قدمها النـا
 العظيمبتاريخ 9V9 ا9 كانت حكومة تعمتمد على الضوابط النا راسلامية و مبنية على



## Abstract

## Mohsen Kadiva

Political Thought In Islam
II. Velayat-Based State (Hokoomateh Velayi)

Ney Publishing House
4th edition 2001 Tehran

Velayat is a key concept within the second stage of the development of Shiite political thought after the 12th Imam Mahdi. This notion was raised again after the Islamic Republic was established and has since grown increasingly. Velayat is one of the four bases of the official state theory of appointed and absolute velayateh faqih and the other three views are based on direct divine legitimacy (theocracy). Velayat is a sort of relationship between the sovereign and the people. Velayat-Based State aims at expounding the various hypothetical and verified dimensions of this sort of state and velayateh fagih based on firsthand authentic sources through an analytical-critical approach.

The first section of the book reviews the hypothetical principles of velayat. The writer first explains the lexical meaning of the word and next he provides an in-depth description of the three kinds of velayat, i.e. mystical, theological, and the one based on fiqh. He then explores the roots of velayat in the Koran and tradition and concludes that velayat in the eyes of velayat-based state is synonymous with sharia velayat which, in

$$
\begin{aligned}
& \text { الجمهورية و قد اعطى الكاتب ثلاثة طرق من اجل الجمعبين الحكومة الولائية و } \\
& \text { الحكومة الجمهورية ثم نقدها. } \\
& \text { فىالقسم الثـانى مـن كـتاب الحكـومة الولائـية خـصص لمـناقشـنـة الادلة و } \\
& \text { المستندات الفقهية لولاية الفقيه، فالكاتب فـى البـدايــة يــنـكر أن ولايــة الفـقيه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { اجتهادية لجميع الادلة الناساسية( الروايات، الآيات، الاجــماع و الادلة العـقلية)، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { أهم دروسه العزّة والاخلاص، و و اهم مير اثه (الجمهور رية الاسلامية)، والـا و يعتبر النقد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كتاب الحكومة الولائية من وقت انتشاره فىممجله (راه نو) (الطريق الجديد) (الهيد) } \\
& \text { سنة } 199 V \text { اثار نقاشاتكثيرة. } \\
& \text { (ترجمه حسن فحص) }
\end{aligned}
$$

subject to the faqihs' jurisprudent velayat. Valiyeh faqih is appointed by God and therefore not selectable by people and his velayat is of a sacred nature.

The writer continues by discussing how and when the concept of velayat entered the public domain of the society and concludes that the Islamic Republic as introduced by Imam Khomeini and Ayatollah Motahari to the people who voted positively for it in the referendum of April 1979 was a state based upon Islamic regulations and the vote of the majority of the citizens, a republic like other republics around the globe. The role of the Islamic «ulama» would be to monitor the laws and the clergy would guide and direct the state. During the Islamic uprising which led to the Revolution of 1979, Imam Khomeini not even once mentioned velayateh faqih in his speeches about the Islamic Republic. Thus, velayateh faqih was not among the principles of the Islamic Republic and the people's demands until late 1979.

The last chapter of the first section discusses the relationship between velayat and republicanism aiming for a response to the fundamental question regarding the compatibility of velayateh faqih and the Islamic Republic. The writer names the inherent properties of velayat and republicanism and finds 10 points of conflict between the two. First, all people are considered equal within the public domain in a republic. Second, all citizens enjoy majority and rights within the public domain in a republic. Third, the head of a republic is people's attorney. Fourth, people elect the head of a republic. Fifth, the term of office for statespersons in a republic is transient and periodical. Sixth, the head of the republic is accountable to the people and subject to their supervision. Seventh, the authorities of the head of the republic are within the context of law and nobody is above the law. Eighth, being a faqih is not a prerequisite for the administration of the society in a republic. Ninth, a republic is a treaty
turn, is prioritizing in appointing the issues of others. The bases and tools of velayat may be achieved through comparing different kinds of sharia velayat. In velayat-based states, the legislator is God, equitable faqihs are the guardians, the masses are ruled by the faqihs, and the domain of velayat is the general affairs of the society in which inequality has been established since faqihs enjoy jurisprudent capability and advantage in political administration while the public do not have majority in all social, political, and general issues especially in the large-scale policymaking of the society. They require guardianship in this sense and have no role in appointing and dismissing the valiyeh faqih and have no role in his velayat. The ultimate criterion for decision-making within the public domain is the view of valiyeh faqih since he is the guardian of the people and not their attorney. Hence, he is not obliged to observe the people's will in the administration of the society just as an attorney does in relation with his client. Any kind of intervention on the side of the people is legitimate only when the valiyeh faqih has already given his approval or that he will subsequently give his endorsement. The legitimacy of all public institutions arises from their appointment by the valiyeh faqih in two procedures: one in which that the officials of public institutions would be appointed by the valiyeh faqih and the other that the ultimate screening of the representatives of the valiyeh fagih in all public institutions would be the precondition for those institutions' legitimacy. The major Islamic duty of the people towards the valiyeh faqih would be observing and heeding his orders. Velayateh fagih is compelled upon the people and not selected by them; it is lifelong and not transient or periodic. This velayat encompasses not all the Moslems but all the people of the world and is not confined to geographic borders. Velayateh faqih is not a contract in which certain conditions would necessarily oblige it within the constitution. All people's issues within the public domain are
major legacy was the Islamic Republic, and who considered criticism as a divine blessing, the one and only Imam Khomeini, the teacher of the writer's teachers. Velayat-Based State has been subject to much controversy since its publication in Raheh No (New Way) Weekly in 1997. (Transated by Hamid Marashi)
or contract between the citizens and the head of the republic. Tenth, the collective wisdom of the citizens is the basis for the administration of the society and the head of the state is obliged to adapt himself/herself with the views of his/her clients, i.e. the citizens. A velayat-based state, on the contrary, is opposed to all the aforementioned ten criteria of a republic. These two models of state in actual practice, therefore, are more than simply incompatible; they are conflicting. There should either be real faith in absolute velayateh faqih appointed by God or true acceptance of electing the head of the state as the attorney and representative of the people. Combining these two models would necessarily lead to distortion of certain principles and fundaments within either velayateh faqih or republicanism. The writer reviews the three solutions put forward for combining a velayat-based state with a republic.

The second section of Velayat-Based State discusses the jurisprudent reasons underlying velayateh faqih. To begin with, the writer emphasizes that velayateh faqih is not an indispensable necessity of the Shiite faith; it is within the minor domain of this faith and to prove its validity, one would have to resort to the traditional four resources of figh, i.e. the Koran, tradition, unanimity, and reason. The writer reviews all major reasons within the four resources and concludes that appointed and absolute velayateh faqih is not validated by the tradition and sayings of Prophet Mohammed and the 12 Shiite Imams. Furthermore, it has no Koranic documentation, it is not achievable through unanimity, and lacks substantial rational reasoning. Hence, he maintains that the jurisprudent velayat of a faqih is not based on reason or sayings of the Prophet and Imams. Public domain, consequently, remains beyond the realm of velayat, that is, faqihs do not have jurisprudent velayat on people.

The writer concludes the introduction by dedicating his "humble" book to the one whose greatest lesson for all was his esteem and purity, whose

فهرستها

## ا. فهرست منابع

## الف.كتابهاى عربى





 شيخ محمّد تقى آملى، المكاسب والبيع، (تعليقة على مكاسب الشيخ الانصارى) تـقرير








محيىالدين بـن عـربى، التـجليات الالهـية، تـحقيق عـثمان اسـماعيل يـحيى، (تهران، .
(الفتو حات المكيّة، تحقيق عثمان يحيى، 10 جلد (تاكـنون)، (قـاهره، $\qquad$ . $14 \cdot 0$

ابن قولويه، كامل الزيارات.

سيد محمد سرور واعظ بهسودى، مصباح الاصول، تقرير ابحاث سيد ابو القاسم خويى،





شيخ محمّد تقى تسترى، قاموس الرجال، (قم، چاپ دوّم).

شيخ محمّدعلى توحيدى، مصباح النقاهة، تقرير ابحاث سيد ابو القاسم خويى، V جلد،




عبد الغفور عطّار، 4 جلد، چپات سوّم،（بيروت،


 $\qquad$



> هD ا ا كتابخانه آيتالنه مرعشى نـجفى، قم.).

، صلوة الجمعه،（قم، 9 • 14 ق ق）． $\qquad$


سيدمحسن طباطبايى حكيم، نهجالفقاهة（تعليق على كتاب البيع مـن مكـاسب الشــيخ الانصارى،（قم،［بى تان］）．


، خلاصة الاقوال فى علم الرجال، (نجفـ، [بى تا]).
، تذكرة الفقهاء، 「 جلد، (تهران، چاپ سنگى).


> (قم،
، مختلف الشيعة، (چاپ سنگى).
$\qquad$

「 ابن ماجد（ ابوعبد الله محمّدبن يزيد）، سنن ابن ماجه، تحقيق مححمّد فؤاد عـبدالبـاقى،
جلد، ( بيروت).



(بيروت).





> مححاتى، 「 جلد، (قم، ای؟ ق ق).


 ．
سيد ميرزا محمّد بن على بن بن ابراهيم استرآبادى، منهج المقال（ الرجال الكبير ）．
 ．（ق） 14
شيخ عبدالحسين احمد امـينى نـجفى، الغـدير فــى الكــتاب والسـنة والادب، 11 جــلد
(بيروت، ،

 $\qquad$



برازش（به اهتمام）، المعجم المفهرس لالفاظ احاديث بحارالانوار،（تهران）．



 خويى، كتاب الصلوة، 1 جلد،（قم）．

راغب اصغهانى، معجم مفردات الفاظ القرآن الكريم، تـحقيق نـــيم مـرعشلى،（تهران،
[بى تا ]).

قطبالدين راوندى، الخرائج والجرائح．

جاراله زمخشرى، اساس البلاغة، (قم، Y ٪ ٪ ق ق).
 $\qquad$
، الكشاف عن حقائق غو امض التنزيل و عيون الاقاو يل فى ور وجوه التأويل،
（قم،
شيخ جعفر سبحانى، تهذيب الاصول، تقرير ابحاث سيد روحالله موسوى خمينى، ّ جللد، （قم، شو شوا ش）．



شهابالدين سهروردى، حكمة الاشراق، مجموع مصنغات شيخ اشراق، جلد

سيدبن زهرة، غنيه النزوع، الجوامع الفقهيه، (پاپ سنگى).
سيد رضى، نهجالبلاغة، تصحيح صبحى صالح، (بيروت، ॥^V ا ق).

سيد مرتضى، الذريعة فى علم الكالام، تحقيق سيد احمد حسينى،（ قم،（ 1 （ 1 ق ق ）．
، الشافى فی الامامة،
شرتونى، اقرب الموارد، r جلد،（قم،
 شهيد اوّل（ شمسالدين محمد عاملى）، الدروس الشرعية فى فقه الامامية، r جلد،（قم، （ق）
شهيد ثانى（ شيخ زينا الدين بن على عاملى）، الدراية فى علم مصطلح الحديث،（نجف، ［بى تا］）．
، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، 「 جلد（پاپ $\qquad$

، منية المريد، تحقيق شيخرضا مختارى، (قم، Y \& \& ق ق).

 موسوى گلیایگانى،（قم، سیّا قی）．

نهج الحق و كشف الصـدق، تـصحيح عـين الله حسـنى ارمـوى،（قـم،

## （G）K．V



، المـختصر النافع فى فقه الامامية،（ قاهره،［بى تا］）． $\qquad$


، حاشية كتاب المكاسب، (تهران، \& \& \& ق).
$\qquad$

 $\qquad$
هزاره شيخ مفيد（قم، بّ با 1 ق ق）．

جلد،（قم، ه ه ا 1 ق）

، تحريرالوسيلة، 「 جلد،（قم،［بى تا ］）．
حاشية شرح فصوص الـحكم،（ قم،［بى تا ］）．


 $\qquad$
سيد احملد خوانسارى، جــامع المــدارك فـى شـرح المــختصر النــافع، V جــلد（ تـهران، ．
شيخ موسى نـجفى خوانسارى، منية الطالب، تقرير ابحاث مـيرزامـحمّا حســين غـروى نائينى، 「 جلد،（قم،＇
سيد ابو القاسم موسوى خويى، مبانى تكلمة النهاج، 「 ج جلد،（بيروت،［بیى تا ، معجم رجال الـحديث،

．
سيد محمّد تقى خويى، مستند العروة الوثقى، تقرير ابحاث سيد ابو القاسم خويى، كتاب النكاح، ${ }^{\text {ا }}$ جلد،（قم）


تهذ يب الاحكام، تصحيح سيدحسن موسوى خرسان، • • جللد، پاپ $\qquad$
سوّم، (تهران، • وrا ق) .
 $\qquad$
الرسائل العشر، رسالة فـى الفـرق بــين النـبى والامـام، تـصحيح رضـا $\qquad$ استادى، ( قم، [بى تا ]).
، العدّة فیى اصول الفقه، تصحيح محمّا رضا انصارى قمى، 「 ج جلد ( قم،
(ق) IfiV
(ق) كتاب الغيبة، تصحيح عـبادالله طـهرانـى و عـلى احـمد نـاصح، (قـمّ،
.
(: الفهرست، تصحيح سيدمحمّد صادق آل بحرالعلوم، (نجف، [بى تا ]). ، النهاية فى مجرّدالفقه والفتاوى، (قم، [بى تا]).
خواجه نصيرالدين طوسى، تـجريد الاعتقاد، تصحيح محمّاجـو اد حسينى جـاللى، (قـمّ،

شيخ آقا بزرگ طهرانى، الذريعة الى تصانيف الشيعة، צ\& جللد، (بيروت).

مفيد، (شماره Y، زمستان YVY (Y ا، قم).

شيخ جواد بن محمّا حسينى عاملى، مفتّاح الكرامة فى شـى شرح قواعد العلاّمة، • ا جــلد، (قاهره، צזץا ق).

 .
( كتاب القضاء، (نجف، [بى تا] ). $\qquad$
ميرزاعلى غروى تبريزى، التنقيح فى شرحالعروة الوثقى، تقرير ابـحاث ســيد ابـو القـاسم

$$
\text { موسوى خويى، } 1 \text { ا جلد، (قم، • ا ا } 1 \text { ق). }
$$


جلد چاپ سوّم، (بيروت، [بىتا ]).

فاضل مـقداد سـيّورى، التـنقيح الرائـع لمــختصر الشــرائـع، تـصحيح سـيلععبداللـطيف
كوهكمرى،



شيخ لطفالله صافى گلپايگانى، ضرورة و جود الـحكومة او ولاية الفقهاء فى عصر الغيبة،
(قم، 10 قا ق).
سيد محمّدباقر صدر، الاسلام يقود الحياة، (بيروت، 99 9با ق ).

 $\qquad$

عيون اخبار الرضا (ع )، (نجف، • •هr ا ق). $\qquad$
معانى الاخبار، تصحيح على اكبر غفارى، (بيروت، 99 9 ا 1 ق)


## . (ق)



صهرشتى، اصباح الشيعة بمصباح الشريعة، سلسلة الينابيع الفقهية. سيدحسن طاهرى خرمآبادى، رسالة الجهاد و الدفاع. كنگره جهانى امام رضاع (ع)، ( مشهد).

 امين الاسالم ابوعلى فضل بن حسن طبرسى، تفسير مـجمعالبيان، تحقيق ميرزا ابو الحسن

> شعرانى، • ا جزء در ه جلد، (تهران، هو ا ق).
 $\qquad$
ابومنصور احمد بن على طبرسى، الاحتجاج، 「 ج جلد، تصحيح ابراهيم بهادرى و محممّا
هادىبه، چاپ
شيخ الطائفه ابوجعفر محمّابن حسن طوسى، اخــتيار مـعرفة الرجــال (رجــالالكشّـى )، تصحيح و تعليق ميرداماد استرآبادى، تحقيق سيدمحمدا رجايى، Y ج جــلد، (قـمّ،
(ق)
، الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، ( تهران، . . . 1 ( ق).
 تمهيد الاصول فى علم الكالام، تصحيح عبد المحسن مشكـونـوةالديـنى،
$\qquad$
(تهران،
 $\qquad$


مير عبدالفتاح حسينى مراغى، العناوين، ( چاپپ سنگیى) .




-ـ، الاختصاص، مصنفات الشيخ المغيد، جلد دوازدهمه، تصحيح على اكبر

، تصحيح الاعتقاد، مصنفات الشيخ المفيد، جلد پنجم، تحقيق حسـين $\qquad$

 $\qquad$



 شيخ جعفر سبحانى،





 $\qquad$


 $\qquad$
ميرحامد حسين، عبقات الانوار، (تهران).
 حسينى ميلانى.
ابو العباس احمد بن على نجاشی، رجال النجاش النى،، تصحيح سيدموسى شبيرى زنجانى،
(قم، (ق) ا ق)

فقه الرضا (الفقه المنسوب للامام الرضاع) )، تحقيق مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث،

$$
\text { (مشهد، } 4 \text { • } 9 \text { ق). }
$$

ملامحسن فيض كاشانى، تفسير الصافى، تصحيح شيخ حسين اعلمى، ه جلد، (بيروت،
[بى تا]).

محجة البيضاء فى احياء الاحياء، تصحيح على اكبر غفارى، ^ جلد،
چچاپ دوّم، ( قم، [بیىتا]).

آقا محمّدرضا قمشهاى، تعليقات على فصوص الحكم، تحقيق فى مباحث الولاية الكلية،



$$
\text { (بيروت، } 1 \text { \& ا ق). }
$$



(تهران، شا شا ش)


كمالالدين عبدالرزاق كاشانى، اصطلا

 $\qquad$









(تهران).
محقق ثانى على بن عبدالعالى، رسائل المحقق الكركى، تحقيق شـيخ مـحمدحسْون،
جلد، (قم، 4•9 با ق).
(بالئ سيرى در مبانى ولايت فقيه، فصلنامةٔ حكومت اسلامى، شماره́ $\qquad$
اوّل، (پائيز


غرب، (تهران، 1Y\&V).

$$
\text { شيخ مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت (لندن، } 1994 \text { م). }
$$


سياسى اقتصادى.

سيد روح الله موسوى خمينى، صحيفئ نور، چاپٍ دوّم، (تهران، IVVY (I).
، كشف الاسرار، (قم، [بى تا]).
ـ، ولايت فقيه، (تهران، (\$Vr).
$\qquad$


 . (1rVr
جمالالدين حسينبن على ابو الفـتوحرازى، روضالجـنـان وروحالجَّـنان، (تهران، پـاپ اوّل) .
محمدكاظم رحمان ستايش، تحقيق حكومت اسلامى در انديشئ فقيهان شيعه، مـعاونت

 (Irvi


 (تهران،
 با جلد، (تهران،



.



شيخ محمّاتقى نجفى، بحثى فى ولاية الحاكم النـقيه، در كـتاب كـلمه نـافذ آقـانجفى،


 .






سيد محمّد كاظم طباطبايى يزدى، العروة الوثقى، 「 جلد (تهران،

## ب.كتابهاى فارسى


 $\qquad$


 محمد تركمان ( كردآورنده)، رسائل، اعلاميهها، مكتوبات (ثات وات و... رو زنامئ شيخ شهيد فضل الش

توضيح المسائل مراجع، جلد اوّل، انتشارات جات جامعأهُ مــدرسين حـوزهٔ عـلميه قـم، (قـم،
.



# سيرى در نهجالبلاغه،（تهران، 994 1）． <br>  <br>   <br>   <br> سيد محمّدهاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، Y جلد،（تهران،（IYVY）． 

قرآن در اسلام،（تهران، سهّ ا ）． $\qquad$

 ابو الفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، جلد اوّل مبانى و كـليات،（تـهران، ．（1r9人


 （Y）سـلسله مـقالات（احكـومت انتصابيى）، مـاهنامئ، آفـتاب،（تهران،

## （1）ケra＿へ．

، دغدغدهاى حكومت دينى،（تهران،（IYV9）． $\qquad$
 عبدالرزاق فياض لاهيجى، سرمايئ ايمان، تصحيح صـانـادق اردشـير لاريـجانى،（تـهران،










> شهرابى، (قم، I YVV).

راهنماشناسى،（قم، 1rav）．

شمارة اوّل، (پائيز 1זVQ).


 $\qquad$



## v







 توبه / / / ا: خذ من امو الهو الهم صدقة

توبه / VY: ... و ما لهم فى الارض من ولى و لانصير VV


















## 「. فهرست آيات

$$
\begin{aligned}
& \text { NT آل عمران / / }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حزاب / \&: النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولوالالارحـام بـغضهم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { انغال / • \&: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوّة من رياط الخيل... }
\end{aligned}
$$

نساء I • \&: المتر الى الذين يزعمون انهم آمنوا...





نسـاء / VY Y
mas_rur

Vr .... نساء /


نساء / D9: يا ايها الذين آمنوا اطيعوالله و اطيعو الرسول و اولى الامر منكمم... 9^، اVY، VY،

## MYO_MFI

 VY .... نمل / VQ_Y /

 ب49،119




يوسف / DD: قال اجعلنى على خلى /VYائن الارض انّى حفيظ عليم 99



طIV طه / ا: طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى










rar ، AV ،^я
مائده / ^^: قل يا ايها الكتاب لستم على شئ حتى تقيموا التوراة والانجيل...


 مائده / اه: يا ايها الذين آمنوا الا تتخانذوا اليهود و النصارى اولياء بعضهم اولياء بعض و من

> يتولّهمم...




$\wedge$.
ممتحنة / Q: ... و من يتولّهم منـكم فاولئك هم الظالمون



نحال / V9: ضرب الله مثلاً رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شئى ...



KMD،MKY ايّانا عنى خاصة، امر جميع المؤمنين الى يوم القيامة بطاعتنا Nr ايها الناس قد كثر عليّ الكذابة، فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوء مقعده من النار
9. بموالاتكم تقبل الطاعات المفترضة
 رأيت من رأس ابى محمّد(ع) نوراً ساطعاً الى السماء و هو نائم

فقد جعل الله سبحانه لمى عليكم حقاً بولاية امركم و لكم علىّ مـن الحـق مـثل الذى لى

$$
\text { عليكم } 99
$$




لا دين لمن دان الله بولاية امام جائر ليس من الهد

rr^، ral_rıA
rVY منزلة الفقيه فى هذاالوقت كمنزلة الانبياء فیى بنى اسرائيل من كنت مولاه فعلى مولاه

9. والذين نهى الله عن ولايتهم و طاعتهم و هم ائمة الضلالة

و لايقوم الاّ بان يـجعل عليهم اميناً يمنعهم من التعلىى... و\&


بالنافلة... YV

يا مالک، ان الناس ينظرون من امورك فیى مثل ماكنت تنظر فيه من امور الو لاة قبلك ينظر ان الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حاللنا و حرامنا و عرف احكامنا


## r. فهرست روايات

اجعلوا بينكم رجلاً عن قد عرف حـلالنا و حـرامـنا فـنى قـد جـعلته قـاضيا 9Y، rar، r.


افتخر يوم القيامة بعلماء امتّى فاقول علماء امتى كسائر انبياء قبلى YVY
rv السلطان ظلّ الهّ ياوى اليه كل مظلوم







اللهم انى ادينك بطاعتك و ولايتک
اللهم لاتسلبنى ما انعمت به عليّ من ولايتك ولايتك

الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك ولا









## ه．فهرست اعلام

$$
\begin{aligned}
& \text { بن رشد با با }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「M9 ابن شعبة الحرّانی }
\end{aligned}
$$

> rv• بابن ماجه • •rه
> بابن منظور
> ابوالبخترى YV9، TVT، rVI ابن
> Y) ابو الحسين احمد بن فارس
> ابو الخطاب سוr
> VI بوالفتوح رازی
> ابوبصير 19 ابو
> ابو خديجه (سـالم بـن مكـرم) 94، 94،
> rM_rl•، rar
> احمد بن عائذ

> MN1، اراكى، شيخ محمدعلى
> اردبيلى، سيد عبدالكريم موسوى 1AT اردبيلى، شيخ احمد

> استرآبادى MY9
> آذرى قمى، شيخ احمد Mra، ITY Mr
> آشتيانى، سيد جلال
> آل بحرالعلوم، سيد محمّد

> MYA، rTY ، rab
> آل كــاشف الغطاء، شـيخ مـحمدحسين Mr
> MYY، rA9 ، TVY ،TVY
> TAY، TV) آملى، عبد الواحد تميمى YY
> آمريكا

> ،r90،rA• ،rVa ،r9人،r9V ،r9)
> Mq
> آيت، حسن 1AY، آئ
> rav ابان،
> ro ابراهيم جعفر، محمد كمال ror

$$
\begin{aligned}
& \text { ابن ابى عمير TOQ، TOQ، }
\end{aligned}
$$

ابن حمزه با با MV

## F．．فهرست اشعار

خود از شـاه ايـران بــدى كـى سـزد．／ 194





 رنـــدان تشــنـهلب را آبـى نــمى دهد كس

| خمينى، 199 سيدمصطفى |  |
| :---: | :---: |
| خAT، TVI |  |
| خوانسارى، |  |
|  | حسين بن على |
|  | حII حسين بن محمّ |
|  |  <br>  |
| خـويى، |  |
|  |  |
|  | rra |
|  | حماد بن ع |
| داود بن حصين اسدى rar ras، r9A، r9A، | خامنهای، |
| داود بن على الها |  |
| Y ${ }^{\text {P }}$ |  |
|  |  |
| (1) |  |
| 190 19 ها |  |
| YI |  |
| ، برغالب MY، |  |
| Vr زكريا | ،10 ، 11 - 111 ،1•Q_l•V |
| زر |  |
| سايه 11 | ،1A4-190 ،149-ly. ،1r. |
|  | ،T.9 ،.FY_190 ،1^9_INV |
| r99، 540 ، 911 | ،TYA GYQ ،TYQ YIV_rIF ،TI |
|  |  |
|  | ،TAY ،rAT ،rVV rVQ |
|  | ،r99 r9A ،r90 rrAq_rAv |
|  |  |
|  |  |
|  | 19 |


| تركمان، محمّد | \| استعال(مى، محمد |
| :---: | :---: |
| ro. |  |
| تr تr9 |  |
|  | اسماعيل الما |
|  |  |
|  |  |
| 1.1 | افلاطون rVA |
| H11 ثويربن ابى فاخته |  |
| جعفريان، | T0 انصارى، خواجه، |
|  | انـصارى، شـ- |
|  |  |
| ،TMV rIF ،TIT ، IOV-IQY |  |
|  |  |
| r. جوهرى |  |
|  |  |
|  | بحر |
| ،TYG_MY ،H.Y ،TAD ،TA |  |
| ra ،rYA |  |
| حائرى، عبد الهادى 1.4 1 \% |  |
|  | Q. بروجردى، شيخ مرتضى (إتر <br>  |
| حائرى يزدى، |  |
|  | 194 ،19\% |
|  | بيد |
|  |  |
| حافظ 11 | Yإريس M10، |
| حبيبى، حسن |  |
| حجاريان، |  |
| حجتى كرمانى، شيخ محمد | ،TA . rVa ran rav ral ،ro9 |
| حرّ عاملى |  |


YV• قمى، ابراهيم بن هاشم

rIv،rav

قيصرى، داود K_ MY،
كاشانى، عبد الرزاق 「0




> كرباسى، عفت ro كربن، هنرى
كرمى، محمّد 19 كنرّد
كريمى، فؤاد

كشّى rV4، ra9
 $\qquad$





MYN ،HYY , HIS ،TAO گنجى،، اكبر
 لاهـيجى، عـبد الرزاق فـياض لا וル

$$
\begin{aligned}
& \text { YVA طفى، محمدحسن } \\
& \text { مازندرانى، ملامححمّاصالح } 19 \\
& \text { مالك اشتر •1 }
\end{aligned}
$$

عراقى، شيخ مجتبى YQY


 على بن ابی حـمزه بـطائنى
rr._rla



$$
r
$$


غرويان، شيخ محسن باء غــروى تـبريزى، مــيرزاعـلى


غVA غزالى، امام محمّا




فاضل مقداد سيّورى فیا،

فOA فخرالمحققين حلّى فVA فخرى، ماجد

فردوسى 194
T9V فضاله TV4 فضل بن شاذان
فيض كاشانى TVY، VTA ، في قاسم بن مححمد




$$
\begin{aligned}
& \text { صدوقى، شهيد } \\
& \text { صرامى، شيخ سيف اله بر بر } \\
& \text { صفار ابـوجعفر مـحمد بـن الحسـن بـن } \\
& \text { TVI، TV. الفرو } \\
& \text { صفرى، نعمت النّ } \\
& \text { صفوان بن يحيى } \\
& \text { صلواتى، محمود }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { طاهرى خرمرآبادى، سيدحسن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ،rv, r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { WYG , WHY , VY , VT_GN , G9 GY }
\end{aligned}
$$

KOD KYD ،HYY ،HY K KVQ ،KVI
طوسى، شيخ الطائفة Y

$$
\begin{aligned}
& \text { rv. } \\
& \text { طهرانى، شيخ آقا بزرگ } \\
& \text { طهرانى، شيخ هادى }
\end{aligned}
$$

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

> rra
> سالّرديلمى
> سلطانى، غلامرضا
> TVI سنلدى بن محمّا
> سهروردى، شهابالد

$$
\begin{aligned}
& \text { شاه سلطان حسين } \\
& \text { شبيرى زنجانى، سيد موسى M9 } \\
& \text { شريعتى، على } 199
\end{aligned}
$$

> YII شكورى، ابو الفضل شهيد اول

$$
\begin{aligned}
& \text { شيخ حسين مظاهرى AY، VT }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { شــتخ مـفيد }
\end{aligned}
$$

> MYY ،r. Y ، rN9 ، TVV
> صابرى همدانى، شيخ احمد I•V، YOD، Y

$$
\begin{aligned}
& \text { rva rkg krke } \\
& \text { صالحى نجف آبادى، شيخ نعمت الها YV }
\end{aligned}
$$


 rVG، rDN ، rMV , rYY

نسغى، عزيزالدين •

194
「^ نورى، ميرزاحسين


 يزدى، سيد محمّد كاظم طـباطباطبايى KMY ، TM I IMY ، QT_D.

VY يزدى، شيخ مححمّا بزيد بن خليفه YQV K9V ras ras بونس


$$
1 r \cdot ، 119 ، 11 \mathrm{~V}
$$

نـائينى، مـيرزامـحمدلحسين غـروى




نجاشى، ابو العباس احمد بن على M9، M11

TDY نجف، محمّمدمهلـد
نجفى، سيدعلى بن عبدالكريم


 KO9, KYY ، TQD ، TDO , TYN, THY rva، rVI

نراقى، مـاضاحـمد Y

$$
\begin{aligned}
& \text { مطهرى، شيخ مرتضى M }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { معلى بن محمّا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { KYN ،KYY ،YG1 ،TOY_YQ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Mro } \\
& \text { مكى عاملى، شيخ حسن محمّد M9 M9 M } \\
& \text { ممقانى، شيخ عـبد الله MVY TYY ، TOV } \\
& \text { rVQ ،HYY ، TQV ، TQ ، TNQ } \\
& \text { ممقانى، شيخ محمّا حس }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ، 1NO ، 1NY ، } 101 \text { ، } 149 \text {, 1YN ، } 1 \cdot 9
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ،YND ،YNI_YVQ ،YVG ،YGN }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { MYQ ،HYQ ،MYI_MA ،MIY }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { MYY } \\
& \text { VY موسوى يزدى، سيدعلى اكبر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r• موله، مازيران } \\
& \text { NA ميرحامد حسين }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 194 \text { ، 1.Y ، 1.Y }
\end{aligned}
$$

> OR rv. ،ro^
> محالتى، شيخ اسماعيل با
TVI محمد بن حسن الصفار

$$
\begin{aligned}
& \text { محمد بن على بن حسين إ }
\end{aligned}
$$

MV، ris

$$
\begin{aligned}
& \text { محمد بن مححمد بن عصام كلينى MY }
\end{aligned}
$$

VY محمّدى گيالتى، شيخ محمّد

> ،KAD ،TVT ،KAY ، TOQ ،IOV ،1•9
> ro9، r4.
> 1N0 مرعشى نـجفى، سيد شهابالدين الد

> rar rrve
> مصدق، محمّد 184
> 0 9 ولحى، ابوالحسن

| الفردوس الاعلى ••TMY، rVK، rVY، My | V• الجمع بين الصحاح السّته الجو امع الفتهية 9با |
| :---: | :---: |
| الفهرست（طوسى）riva ras |  |
| القضاء والشهادات（شيخ انـورى）ب90، | Yrı |
| Mry | الجهادية＋ 1 ＋ |
| V• الكشاف | Y¢＾الحدائق الناضره |
| rob المحال الفا | الخرائج والجرائح |
| المختصر النافع 1 المخر | الدراية فى علم مصط |
| المراسم | r．r．r．r．r9人 |
|  | الدروس الشرعيه • <br> الذريعة فى تصانيف الشيعة |
| المعجم المفهرس لالفاظ احاديث الكتب الاربعة | Y •الذريعة فى علم الكالام الرجال الكبير بr9 |
|  |  |
| با بحارالانوار | YV9 rav الرسائل العشر（طوسى） |
|  | الرسائل（خمينى） |
| NY مستدرك وسائل الشيعه | YYd |
| المعجم المفهرس لالفاظ احاديث وسائل | الروضة البهة فى شرح اللـمعة الدمشـقية $\mu v \cdot ، ~ \mu \Delta \Lambda$ |
| المقنعة 1－1 1 ¢ |  |
|  |  |
| ，KYA ，YHY ،HMD ، 111 ，1．9 | الشفه Mr \％ |
| MNT ، TAT ，TAl | 1 |
| MN1 المكاسب المحرمة（اراكى（） |  |
|  | العروة الو |
| 19人 ،1Y9 ،11Y |  |
|  | 「TAD GVY＇TAY ،TDD ،IOV |
|  | r09， |
| rearmr | الغدير فى الكتاب والسنة والعقل |
| V •المناقب |  |

## 9．فومر ست كتتب

| ｜طاهلاعات سياسى اقتصادى（مجلّه） | TMY ، آفتاب（ ماهنامه） |
| :---: | :---: |
| اعالام الورى | ابـتغاء الفضيلة（DQV |
|  |  |
| اكمال الدين و اتمام النعّا | rra، rr． |
| الاحتجاج 9＾4 9 ¢ | M19 ابرار（روزنامه） |
| الاختصاص | احكام مرتد از ديدكاه اسلام |
|  | سرّ |
| الاقتصاد |  |
|  | اخـتيار مـعرفة الرجـا |
| والعقل هr | M19，rir ras |
| KV．الامالى（صدوق） | ارشاد الطالب الى التعليق على المكاسب |
|  |  |
|  |  |
| MV．الامر بالمعروف وا | Mry ،rqa |
| re الانسان الكامر | ارشادنامه |
|  | ｜اساس البالاغة |
| rNY ، اr• ، ا ¢ ¢ |  |
| التجليات الالهية |  |
| rab الترغيب والترهيب | اس اسرار هزارساله |
| التنقيح الرائع لمختصر الشرائع |  |
| التنقيح فى شرح العروة الوثـقى | اصباحالشيعة |
|  | اصط |
| rat | اطالعات（روزنامه） |

جواهر الكالم فى شرح شـرائـع الاسـالام


،HVI rMQN ،HYY ،KI ،KQQ
rva
 rra،rrı، ra．
 YQ، r＾، rV ، rצ ro ro
حاشية كتاب المكاسب（خراسـانى）（Y



حافظ 11
حقوق اساسى جــهـورى اسـالمى ايـران
$r \cdot Q$
ح•Q حقوق اساسى و نهادهاى سياسى حIV حقوق و سياست در قرآن آن حكمت و حكومت 10V
rـ • حكمة الاشراق

حكومت اسـالمى در انديشهٔ فقيهان شيعه 1 1ヶ9، 1．r
حكومت اسلامى در چششمانداز ما حكـومت اســلامى（مـجلة）، GIY ،IOA ،IOD ،ITO ، ITY
rar،rrı
 rosar． 1

 در ايران اب

V•تفسير طبرى
「YM ،HYY ،YVQ ،YV ،YAV
rob
تفسير نورالثقلين HY
تلخيص الشافى ها


lva
تنبيه الخواطر و نزهة النواظر YVY

HY．تو تو تهذيب الاحكـام（9YV، T9Y، TVV،

や．

Y4D
rV．ثواب الاعمال و عقاب الاعمال جامع احاديث الشيعه צس،

جامع الاخبار

جامع الشتّات با با
جامع المدارك فى شرح المـختصرالنـافع ，KOI GYA ، ITY ، 1．9 ،OY

ra．rmy
جامع بيان العلم و فضله YQ جا
V• جامع طبرانى
جVA جمهورى
 1ヘ9، 1ヘV، 1へ0

Y！، 1 Nl ، 4
پيرامون جـمهورى اسـانمى 119، 119،
「！



ra．rVY ،rV．raç
r）تاج العروس فی شرح القاموس
تجريد الاعتقاد：↔ كشف المراد فیى شرح
تجريد الاعتقاد
تـحريرالوسـيله
،1YY ، $14 \cdot$ • $1 Y$ ， 119 ، 110
190 ،19V
Yیя تحف العقول

HYV ، تذ • • Y
HY．تصحيح الاعتقاد
تعليقات على فصوص الحكم（ قمشهاى）
rV＿ry
تعليقة على المكاسب（غروى اصـغهانى）

VI، FY تفسير ابو الفتوح رازى تفسير التبيان 99، MYD

Vr تفسير الصافى التـي
تغسير القمى الصاقي
تــــنسير المـــيزان
KHG rMHE ،VA ，VG ،VY＿GN
rN1، W90،
V• تغسير ثعلبى



「YA ،YNY ،YVT ،HAY ،YOD
HYN، MYY，rIs ، Y90
الينابيع الفقهية ^٪ ا


انـتخابات در جــمهورى اسـالامى ایـــران،




HYD ،HYY، KY．
اوائل المقالات MK M M

ايضاح الفوائد ائد الانها

rr．،rNr ، tVt
بررسى وتحليلى ازنهضت امام خمينى 190

YV1، TV．بصائر الدرجات الكبرى


「YQ ، 「NQ ،YND ،YVV ،YGN
MYN，ryy
بنيانهاى حكومت در اسـام 119
＊ـرسش و پــاسخهای مـذهبیى، سـياسى،
اجتماعى MY
YIQ ترسشها و پاسخها

| فV＾فصل المقال | ，199 ،190 140＿IFY ،1Y9 |
| :---: | :---: |
|  | ،1NY ، INI＿IVA ،VQ＿－IVI |
| فVY فقه الرضا（\％） | ،r．9 r．Y＿190 ،1＾9＿－1NV |
| فقه اهل بيت（مجله） | rry |
| قاموس الرجال（رونال | TOY |
| YIV قدس（روزنامه） |  |
| قVV | صلوة الجمعه |
| كـL | صـورت مشـروح مـــنا كـرات شـوراى |
|  |  |
|  | Irr |
|  | صورت مشروح مذاكرات مجلس برسى |
| كامل الزيارات ras rex | نهايیى قانون اساسى |
| rva كتاب البيع（اراكى）كا | Y11،194＿19． |
|  | ضرورة وجود الحكومة او ولايــة الفـهاء |
| 610 ، $11 Y$ ， 111 6－9 6－V |  |
|  | عبقات الانوار |
| ،TOQ＿TOQ ،TYA ، 19八 ، 19V |  |
|  | علل الشرايع |
|  |  |
|  | عه |
|  |  |
| كـتاب الخ | ،HYV ،HYG ، IYQ \10 ، ITY |
| HYY ،TAQ ،TVV ،TAN | GTVV ，TVY ،TVY TEY ،TOD |
| ك كتاب العين |  |
| كتاب الغيبة（طوسى）9＾، | rVa ، ron rrve |
| كتاب القضاء（شيرازى）（\％） |  |
| MYY ، r．r |  |
| كr9 كتاب القضاء（عراقى） | r09، r0D |
|  |  |
|  | غنية النزوع ${ }^{1 \%}$ |


،r．9 ،r．Y＿190 ،1ヘ9＿－1NV

TOY صحيفة الامام الرضا（ع） صY صراط النجاة فیى اجوبة الاستغتاءات الات الات

صلوة الجمعه
صــورت مشــروح مـــاكـرات شـوراى
بــازنگرى قـانون اسـاسى 119،
Irr
صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى
نهايی قانون اساسى IA^، ،1AY،

$$
\text { r11، } 194 \times 19 .
$$

ضرورة وجود الحكومة او ولايـة الفـقهاء

عبقات الانوار ^^

علل الشرايع
علم اليقين بی

عوائد الايام at،

GYV GYYY ،TVY GYY GTOQ
rva ، ran ،rrvar
YVY، TDY عوالى اللئلى

غنية النزوع هr

$$
\begin{aligned}
& \text { رسالة قاعدة اللطف YVI }
\end{aligned}
$$

رسالة هداية الانام فى حكم امو الـ الا الامـام
「YA ، TVY ،KAY ،YOD ، IT．
rVQ، rYY، rQD
رياض المسائل ra＾، rMA
سرمائه ايمان وهو
YV．TVA • سنز ابن ماجه
KV．ro ، سنز ابى داود
ra．سنز الترمذى
V • سنن نسايى
rVA سير فلسفه در جهان اسلام
YI．سيرى در نهج البالاغه

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

$$
\begin{aligned}
& \text { شرح الكافى } 19
\end{aligned}
$$

$\prod$
شرح مقدمه قيصرى بر فـصوص الحكــم
ra_ro
شرح منازل السائرين YQ

> صحيفءٔ نـور
> دراسـات فـى ولايـة الفـقيه و فـقهالدولة

> ،Y\&N ،YGV ،YG1 ،YDN
> r.r rو9 ،rNQ rMI_rVa

> rへя
> دعائم الاسلام rar
> دغY دغدغههاى حكومت دينى
> rV^ دوره آثار افلاطون دين
راهنماشناسى وr وr＿
rvr
راه نو（هفتهنامه）＾، 149
ربيع الابرار（هVT ري
رجال رجالكشى ↔ اختيار معرفةالرجال
رجال النجاشى r99، ratra، ratr
رسائل المحقق الكركى r．l•1 ر، 1Y9، r90،
ros

$$
\begin{aligned}
& 194 \text { ،14| }
\end{aligned}
$$

> رسالت (روزنامه) 119 (ريال)
> رسالت (روزنامه) 119 رونالت
> رسالة الجهاد والدفاع
> رسالة الحق والحكم
> رســالة اللــئالى المـربوطه فـى وجـوب
> المشروطة با
> رسالة فى الولايات ^•1
 نهج الحق و كشف الصدق فـ
نهج الفقاهة الح و


Kru
 ，TYQ ،IVI ،19N ，IYG ，119
،TVO＿TV ，TGY ، TOD ، THY
「TQO ، YAQ ،TNA ،TAY ، KNT

ولايت فقيه از ديدگاه قرآن كريم هس
ولايت فقيه حكومت صالحان ولا
ولاية الامـر فـى عصر الغـيبة وYV، IIV ، وY ،


ولاءها و ولايتها


roD منيةالمريد

 HY نامه مفيد（مجله
نخستين روياروئيهاى انديشه گران ايرانـى با دورويه تمدن غرب با با
نشرئُ دانشكدهٔ ادبـيات و عـلوم انسـنـنى

نص النصوص فی شرح فـصوص الحكــم
「人، ، 「D
نظريههاى دولت در فـقه شـيعه V، 1 ، rV1،109، 1．r ، 1．＂

نو ادر الحكمة ب9 بو
MI9 نوروز（روزنامه）

محجة｜محيضاء فى تهذ يب الاحياء مختار الخرايج • ． مختلف الشيعة MIT M M مراَة العقول 19
مسالک الافهام فی شرح شرائـع الاســلام


## ros


rar
V• مسند احمد بن حنبل HOI مصباح الاصول
 ،HY ، rYq ،r•1 ، 「N• ، KGl

## rg．

 مصباح الهـاية الى الخالفة والو الوايـة

YII معالم الحكومة الاسلامية YDQ Y

 did ris rith rete reth

19
SY K، معجم مفردات الفاظ القرآن الكريم
مفاتيح الاعجاز فى شـرح گـلشن راز
$r$.
مفتاح الكرامة M＾
مقائيس اللغة الا
منتخب الانوار المضيئة شبر


كشف الغطاء عن مبهات الشـريفه الخـراء

KV．،MDQ، KYY，KMK
كشف الغمة فى معرفة الائمة •س
كشف المراد فی شرح تجريد الاعتقاد هـ،
ra9،111

كلمات سديدة فـى مسـائل جــديدة Y

$$
|r| ، 1 r \cdot ، 119 ، 11 V
$$

VY، ك $V$ ك



1へ9، 1へへ




Y


مثنوى •
مجمع الزوائد TOQ
مجمع الفائده والبرهان فـى شـرح ارشـاد
الاذهان＾هـ
مـــجموعه مــصوبات ادوار اول و دوم
قانونگذارى مـجلس شورای ملى
141

MYY ، H．Y ، TNQ ،TVV ،TYN


[^0]:    
    

[^1]:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

[^2]:    ¢ محمدرضا قمشهاى، تحقيق در مسئله ولايت كليه، حواشى فصوص، مندرج در رسائل قيصرى، 99_9ه، (افالولاية المحمدية هى الولاية المطلقة الالهـية التـى ظـهرت بـاوصاف
    
     (فالولاية الاحمدية و الاحدية الجمعية مظهر الاسم الاحدى الجمعى و ساير الاولياء مظاهر
    
    
    
    المستخلف اليه...)، ص Dr.
    
    
    

    مسيح (ع) و مهلدى (عج) انجام گرفته است است
    Y. . محيى الدين بن العربى، الفتوحات المكية، ج

[^3]:    
    
    

[^4]:    
    
    
    
    
    
    
    

    خداوند شرى میورزنند.)
    19. سوره جاثيه، آيه 19.

    IV

[^5]:    ص $\leftarrow$ 1. بحارالانوار، كتاب الامامة، باب ل، حديث •r، ج هז، ص اMr.

[^6]:    I. همان، ص AYV.
    Y.
    
    
    هـ همان، ص هr هrr.

[^7]:    
    
    
    
    
    

[^8]:    |. امام خمينى، صحيفهنور، جA|، صAVA.

[^9]:    1. نظريههاى دولت مبتنى بر مشروعيت الهـ مردمى عبارتند از: دولت مشـروطه، (بـا اذن و و
     انتخابى اسامى و وكالت مالكان شخصى مشاع.
[^10]:    
    
    
    
    
    

    حكومت اسلامى، شماره اول، پاييز ITVD، ص 90.
    
    
    
    

[^11]:    
    
    
    
    「. رجوع كنيد به جلد اول مشروح مذاكرات قانون اساسى، جلسهٔ بيستم و بيست و يكم، از ص ع •
    r.r. رجوع كنيد به سخنان حضرات آقايان سيد ابوالفضل موسوى تبريزى، كـرمى و لطفـ النه.

    صافى در همان جلسهـ
    

[^12]:    
    
    
    
    
    
    

[^13]:    
    
    
    

[^14]:    
    
    r. ا. امام خمينى، صحيفئ نور، .

[^15]:    

[^16]:    
    
    
    
    
    

    ص
    「. سيد يزدى، العروة الوثقى، فصل فـى التـقليد، مسـئله ¢: فـى الضـروريات لاحـاجة الى
    التقليد كوجوب الصلوة و الصوم و و نحوهما الـيا
    
    

[^17]:    

[^18]:    
    
    
    
    ابى البخترى عن ابى عبدالهُ (ع) انه قال: العلماء ورثة الانبياء).

[^19]:    
    
    

[^20]:    ↔ روايات براى فقيهان اثبات مى شود دو امر است: نفوذ قضاوت و حجيت فتواى ايشان. اما
    
     معناى نفوذ تصرفاتش يا تصرفات وكيلش و نيز منعزل شدن وكيل با موت فقيه، و اين از
    
    
    
    

[^21]:    ↔ الطاعة و يبعد عن المعمية دون الالجـاء فـى فـعل الواجب و تـرك المـحرم ... و العـمدة
    
    
    
    
    
    

