## غزالى ديالكتيكِبِ عرفان و سياست

*سيد رحمان مرتضوى
***** يوسف شاقول
جكيده
ديالكتيك سياست و عرفان، شاهراه فهم انديشه غزالى است؛ چرا كه سياست و عرفان، دو وجه اصلى شخصيت وى را مىسازند. عرفان غزالى عرفانى عملى و همراه حفظ تمامى ظواهر شع و سياست وى نيز سياستى مبتنى بر شرعيّت و فقه است. غزالى، از سويى عرفان را را به عنوان ضابطهاى براى سياست حقيقى مطرح مى كند و از سويى ديگر، به موضوع سياست مجازى، يعنى دنيا با ديدى عرفانى مىنگًرد و اين ديد را در تئورىیردازى سياسى خويش وارد مىكند. موضوع اين مقاله پثروهشى ماهيّت ارتباط سياست و عرفان و به تعبير ما ديالكتيك سياست و عرفان در انديشهى غزالى است.

وارگّان كليدى
غزالى، عرفان، سياست، ديالكتيك

Email seyedrahman@gmail.com دوانش آموخته ى كارشناسى ارشد فلسفه ى غـرب دانشـكّاه اصـفهان * E-mail: y.shaghool@gmail.com $\quad$ غرب دانشكاه اصفهان

رندعالم سوز را با مصلحت بينى حه كار
كار ملك است آن كه تدبير وتأمل بايدش
مقدمه
اين كه »رند عالم سوز را با مصلحتبينى" كارى نيست و اين كه » كار ملك است آن كه تدبير و تأمل بايدش«، علاوه بر تقابلى كه ميان عالمـ سوزى، تدبير و تأمل برگزار مىكند، تضاد كار رند عالم, سوز و كار ملكى را نيز برجسته مىسازد. عالمسوزى با كار ملك؛ يعنى كارى همزاد با تدبير، تأمل و مصلحت انديشى، نمىتواند نسبتى داشته باشد. عالمى را كه سياستمدار مىسازد، عارف مىسوزاند و اساسا بنيادگذارى سياست بر پايهى عرفان نقش بر آب زدن است. اين واقعيت، درك اين را كه چگگّنه غزالى همم مىتواند عارف باشد، همم سياستنامنونويس و هم شريعتنامه نويس، دشوار ساخته و عدهاى را به تشكيك در صداقت غزالى و يا انكار انتساب برخى از آثار او به وى، سوق داده است. فهم اين ديالكتيك عرفان و سياست، بدون امكان اثبات, چربش, اهميت, يكى بر ديگرى، شاهراه درى 》منحنى تحول در انديشهى غزالى" است.
 جنگگ بود: بين فلسفه و دين ... كه طرف دين را مى گيرد، بين تسنن و تشيع كه به سمت انديشه سنى مى گرايد و بين فقه و عرفان صوفيانه كه به دومى متمايل مىشود《 (نوفال، 19919 : 519). در عين تصديق كليت سخن نوفال، نمىتوان از پيحّيدگى كار غزالى چشم پوشيد؛ به عنوان مثال طرد فلسفه از سوى غزالى و ميزان تأثر او از فلسفه، و نسبت فقه و عرفان در انديشهى او، امورى بسيط و آسان فرهم

نيستند و هر كدام پثروهشى جدى را مى
اما مسألهى ما در اين كفتار فهم ديالكتيك عرفان و سياست در ״منحنى تحول در انديشهى غزالى" به صورت بالذات و منحنى تحول در حيات

غزالى ديالكتيك عرفان و سياست 8 8.

وى به نحو بالعرض است. نيل به اين فهم، مستلزم بررسى اجمالى عرفان و سياست غزالى است؛ امرى كه در قالب دو بخش نخست بدان پرداخته شده است؛ دو بخشى كه به محملى برای طرح بخش پايانى مقاله؛ يعنى

ديالكتيك عرفان و سياست تبديل مىشوند.
غزالى و عرفان
امام محمد در حوزهى عرفان نظرى به مطالعهى آثار كسانى چون ابوطالب مكى، حارث محاسبى، شبلى، جنيد و بايزيد، بسنده مىكند؛ نوشتههايى كه بيشتر شرح سوانح احوال عارفان، مطالبى از عرفان عملى
 سنخ آنچچه بتوان به معناى واقعى كلمه، عرفان نظرى خواند، بر جاى نمى گذارد. از طرف ديگر امام محمد، برخلاف برادرش، هرگز رسالهاى مستقل درباره عرفان نمىنويسد. »المنقذ《 مىتوانست علاوه بر شرح سرگذشت و سوانح سلوك صوفيانهى غزالى، حاوى اصول نظرى تصوف باشد؛ اصولى كه منجر به بنيانگذارى عرفان نظرى مى شود؛ اما امام محمد، سوانح سلوك خود را به اجمال برگزار مىكند و درباره عرفان نظرى، علمى كه در عالم اسلام تا ظهور ابن عربى به تعويق افتاد، مطلب چندانى ذكر نمىكند. براى غزالى همچون اكثر عارفان، عرفان يك راه و مسير است كه بايد پيموده شود؛ تصوف يى طريق براى سلوك است و

تنها با پيمودن منزلگًاههاى آن، مىتوان حقيقتش را فهرم كرد. غزالى جوان از مسير تصوفى كه به سبب تربيت دوران كودكى با آن آشنايى داشت، به سمت علوم ظاهرى گراييد و به مدت بيست و پنج

سال، از طريق عرفان دور شد．باز گّشت وى از علوم ظاهرى، با اعراض او از علومى همحچون كلام، فلسفه و تعاليم فرقهى تعليميه－كه به گفتهى خودش، در فهم آنها به رتبهى بلند مرتبهترين متخصصين اين علوم رسيده بود؛ مرتبهاى كه در هر جايى از »المنقذه كه مناسبتى مىيابد، بدان اشاره مىكند＿همزممانى داشت．امام محمد پس از پيمودن منازلى همچچون علوم ظاهر، كلام، فلسفه و عقايد تعليمه و تبحر در آنها، به دامان عرفان پناه مىبرد و حقيقت را در تصوف مى يابد و 》آخر كار طريق تصوف را پسنديده و آن را از همهى اهوا و عقايد بر مى گگزينده（همان）． حجه الاسلام در 》ميزان الاعمال＂و 》المنقذ＂، نحوهى هدايت خويش به طريق تصوف را بيان مىكند و تصوف را به طريقهى متألهين اشعرى
 طريقت صوفيه را مطالعه مى كند؛ ولى به زودى در مى يابد كه » با توشه－ ى علم اين راه را نتوان پيمود؛ بايد خود را فراموش كرد و دست همّت به كمر عشق زد، توشهى اين راه عمل است و بس．．．هرا كه با نام شراب مستى نمىزايد و با دانستن كيفيت سيرى شكم سير نمىشوده（غزالى،
 انجامد؛ طوفانى كه در آن، زبان نامدارترين مدرس نظاميه ى بغداد از سخن و تدريس باز مى ماند، از آب و غذا احتراز مى جويد و پزشكان از معالجهى او فرو مى مانند．پس از اين دوره، حجه الاسلام از دنيا و تمام زرق و برق آن به زندگى فقيرانهى در شام و به مزبلهروبى و زاويهنشينى مىيردازد و ذكر و فكر را به عروج مىرساند؛ تا آنجا كه حقايقى بر وى
 بياورد（اين است كه تنها صوفيانند كه رهروان راه حقيقت و سالكان

و اخلاقشان پاكيزمترين خلقهاست．．．．همهى رفتار و كردار ظاهر و باطن

آنها از نور مشكات نبوت اقتباس شده است، نورى كه در زمين جز آن، نورى روشنىبخش و در خور استفاده نيست (همان: VA). حجهالاسلام پس از »طى اين مرحله« به سوى خانوادهى خويش باز مى گرددد؛ ولى اين بازگشت، بازگشتى عارفانه است و از سنخ آنچه ملاصدرا از آن به (اسفر فى الخلق بالحق" تعبير مىكند.
پرورْى امام محمد در طول حيات علميش را، چنان كه در جايى ديگر به
 احياء علوم دين« ناميد كه نام يكى از بزرگترين آثار وى نيز هست. غزالى خود را در هيأت يك احياكر مى بيند و مى كوشد علوم دينى را كه به همّت مترسمان_ عالمنمايان_ همحون جسدى بى جان شده است، دوباره زنده كند (1). عرفان، آن دم مسيحايى است كه با با آن مىتوان اين "علوم دينى" را 》احياء《 كرد؛ در عين حال تصوف، عالىترين اين علوم است و هر كس " را كه به اين مقام آَاهى نيست، از حقيقت نبوت حيزى
 تصوف را به جاى علمالفقه به عنوان نمونهى عالى (٪) علم اسلامى مطرح
 هست؛ همحچون ظابطهاى براى تميز عالم از شبه عالم و علم از شبه علم مىنگرد (") امام محمد، مذهب تصوف را اين گونه خلاصه مىكند: " خلاصهى اين فرقه، قطع علاقههاى شهوانى، تزكيهى نفس و تخليهى آن از صفات پست و بالاخره تقوى و فضيلت بريدن از غير خدا و فناى فى الله است؛ چنان يافتم كه در پيمودن اين راه دو توشه لازم است يكى علم و

ديگرى عمل" (همان: VM). علم مورد نظر غزالى براى كام نهادن در
طريق سلوك، گسترهاى دارد به اندازمى آنجه خود در آن غور كرده

شامل مىشود. اين علوم كه غزالى براى آنها لايهبندى ارزشمدارى را تعريف مىكند، به همراه تصوف رسيدن به درجات عالى توحيد را ميسر
مىىسازند. غزالى تحليل لايه لايه خويش، از علوم دينى و شريعت را اين
 قشرى بود و وى را حقيقتيست كه آن چون لُب است و و آن لُب را نيز لُبى


 و مطلوب غزالى هستند. نه ظاهر بدون باطن- همحچون رويهى فقيهان و
شريعتمداران خشكانديش، راه به حقيقت مى برد و نه باطن بدون ظاهر

- مانند باطنيون كه از متابعت شرعى سرباز مىزنند؛ براى دين معناى باطنى قائلند و معتقدند تنها عالمان نخبه واقعيتهاهي

 گرايش به تصوف، به انديشه غزاللى رنگا صوفيانه مى بخشد و تبديل به ظابطهاى براى تفكر وى مى شود. سياست امام محمد نيز تحت همين ظابطه شكل مى گيرد و در منظومه انديشهاش، عرفان و سياست به نحو ديالكتيكى يكى ديگر را تعين مىبخشند.
بخش یى آيند به بررسى مختصر سياست غزالى اختصاص داده شده


## سياست غزالى

عصرى كه غزالى در آن زندگى مى كند، به سبب تحولات فراوانى كه در
درون و بيرون جامعهى اسلامى رخ مىىدهد، بسيار متلاطهم است. از سويى خليفه در دارالخلافه ى بغداد به دليل بى شوكتى، فساد و انحطاط درون دربارش، نامى بى نشان و اسمى بى مسما بود و از سوى ديگر، خطر دشمنان داخلى و خارجى دستگاه حاكم، از جمله اسماعيليون ايرانى و مصرى و جنگگجويان صليبى، همواره اركان سلطنت تركان را مىلرزاند.
 كرد؛ عواملى كه بايد به آنها نزاع قدرت در بين امراى ترك، بحرانهاى

اجتماعى و اقتصادى و نزاعهاى دينى و مذهبى را افزود.
امام محمد، از نخستين سالهاى جوانى و پس از وفات استادش، امام الحرمين جوينى، به مدد درخششى كه از خود در عرصههاى علوم مختلف نشان مىدهد، مورد توجه همششريش، خواجه نظامالملك طوسى، وزير مقتدر خاندان سلجوقى قرار مى گيرد و به مدرسى نظاميهى بغداد منصوب مىشود. غزالى در نظاميهى بغداد مورد توجه خاص مستظهر، خليفهى عباسى بود و به پاس همين دوستى است كه امام محمد رساله »ا(المستظمريه« ,ا مىنگارد و به وى تقديم مى كند. لانوست در شرح موقعيت غزالى در بغداد به درستى اشاره مىكند كه 》موقعيت اجتماعى غزالى سبب تعميق تعهد سياسى وى گرديده است؛ غزالى در مقام مدرس نظاميه و به مناسب اعتمادى كه با شخصيتترين وزراء عصر به وى

داشت \}اند\{ و و نيز به لحاظ مشورتهايى كه در مواقع خطير با وى انجام
 ظهور بحران در نهاد غزالى و ترك بغداد را نيز نمىتوان خالى از انگيزههاى سياسى دانست؛ حنان كه در دورهى عزلت نيز او فاغ از دلـ دل مشغوليههاى سياسى نيست؛ دلمشغولى|ى كه در > احياء علوم دين" نيز ديده مى شود، اثرى كه در اين دوره نگاشته شده است. پس از بازگشت به
 مبسوطترين اثر امام محمد در سياست،يعنى »"نصيحءٔالملوكى مىانجامد.
سياست غزالى از طرفى ريشه در طريقهى وسطيهى شافعى و مسلك اشعرى دارد و از طرف ديگر آميختهاى از ״مذهب قرآن" و ״مذهب
برهان" وى است. امام محمد چنان كه خود مى گويد: 》در معقولات طريق برهان دارم و آنحه دليل عقلى اقتضاء مىكند؛ اما در شرعيات
 يعنى قرائت متون شرعى با مرام شافعى و شيوهى اشعرى، تا حد زيادى روشن است؛ اما مذهب برهان غزالى نسبتى با تفكر صرف عقلى و انديشهورزى فارغ از ايدئولورزى يا آنجه در دورهى روشنگرى خرد ناب يا عقل تنها (ه) خوانده مى شد، ندارد. ائى اين مذهب با با مقدماتى از شرع هـر همراه قياس عقلى و انديشهى عرفانى ساخته مىشود و انديشهى سياسى او را بنيان مىنهد؛ به همين ترتيب انديشهى سياسى غزالى مجموعهاى از قياس شرعى، تفكر مثبت و تصوف است. اين رويكرد، به غزالى، اجازه مىیدهد در عين التزام به مبانى سياسى اهل سنت، جماعت و تأليف شريعتنامهاى همحّون رسالهى »المستظهرى"، نوشتهاى نيز به سنت مملكتدارى ايرانيان باستان و قواعد عدالت ايرانشهرى بنگارد و قسمت


 و همزمان با تبيين چهارحوبهاى سياست، ارزش استقلالى دنيا، به عنوان مبناى هر گونه سياستورزى اصيل را نفى كند.

امام محمد سياست را اين گونه تعريف مىكند: ״ سياست، يعنى الف گَرفتن و فراهم آملن و يكى ديگر را يارى دادن بر اسباب معيشت و
 خلاصه مىكنيه: تاليف، يعنى ايجاد وحدت و استصلاح، يعنى رتق و فتق امور حسب مصلحت (مرتضوى، 1491). اين دو مقوله تمامى اهدافى را كه غزالى در چارچوب سياست دنيا در پیى آن است، تأمين مى كند. تاليف و استصلاح، وسايلى هستند كه زيستن در سراى دنيا كه لمنزل گاه است
نه قرارگاه« را آسانتر مىسازند؛ منزل كاهى كه » در آن عاقل جز به زاد راه مشغول نشود و از دنيا به قدر حاجت كفايت كنده (غزالى، الها: (Ar-Dr). پس تعبير غزالى از دنيا و علم تدبير آن، يعنى سياست، تعبيرى صوفيانه است و از آنجا كه دنيا قرارگاه است و نه منزلگاه، سياست به عنوان علم تدبير زندكانى دنيا نيز نمىتواند علمى اصيل و داراى ارزش ذاتى باشد.

بر اساس آنچه كَفته شد جايگاه سياست، آلى بودن آن آلى در مقابل اصالى- و ويزگىههاى سياست دنيا در منظومهى تفكر غزالى تا حدودى مشخص شد؛ در بخش بعدى به بررسى ارتباط عرفان و سياست در منظومهى تفكر غزالى و رابطه ى درونى اين دو پرداخته خواهد شد.


## ديالكتيكى عرفان و سياست

زهد جهانسوز امام محمد، زهدى است كه ريشه در تربيت دوران كودكى
و نوجوانى وى دارد و هيجگاه گريبان او را رها نكرد. از طرفى مانع از اين مىشد كه او سياستمدارى از جنس خواجه نظامالملك باشد؛ از طرف ديگر توجه و دلمشغولى دائم او به لزوم »تاليف و استصلاح؟؛ يعنى دو فراوردهى مطلوب سياست مجازى، او را به سوى اين سياست مى كشاند و
 ايجاب شكل مىیذيرد. اين سياست و عرفان و نسبت اين دو است كه غزالى را در چهار سوى عالم سرگردان مى كند و فهمم نادرست نسبت بين عرفان و سياست در تفكر غزالى، لاجرم منتهى به نافهمى ״منحنى تحول" در انديشه و عمل او مى
غزالى، در ذات شهر انديشيده بود و به مناسبات سياسى توجه داشت؛ اما
غايت شهر براى وى مجهول است؛ البته غايت شهر (\% براى او از آن جهت مجهول نبود كه تاليف و استصلاح را هدف سياست مىدانست؛ بلكه از اين جهت مجهول بود كه تاليف و استصلاح اهدافى غايى نيستند و نسبتى با اهداف غايىاى ندارند كه براى مثال در انديشه افلاطون، ارسطو و فارابى مطرح مىشود. براى غزالى شهر مسؤل ثروراندن فضايل حقيقتى انى در ميان شهروندان نيست و نيل به فضيلتهاى حقيقى كه براى غزالى
 شهر نيست و فضايل حقيقى از مجراى رياضتهاى شخصى و خلوات حاصل مى شوند؛ البته اين امر مانع از آن نشد كه او به بنياد شهر
 پيدايش سياست و لزوم آن به تأمل بيردازد (^)؛ ولى اين نظرگاه با پيوستگى شهر و فضيلت كه در فلسفهى سياسى يونان مطرح مىشود و

غزالي ديالكتيك عرفان و سياست

در عالم اسلام، كسانى چون فارابى و ابن مسكويه به آن مىیردازند،
فاصلهاى عميق دارد.
در مقابل شهر غزالى را مىتوان از »شهر زمينى《 آگوستين قياس گرفت.
غايت »شهر زمينى" براى آگوستين، گذرانيدن زندگانى چند روزهى دنيا
و آماده شدن براى زيستن در „شهر خدا<ست. آگوستين از طرفى شهر
زمينى را به قيصر مىسیارد، »حق قيصر را به قيصر مىدهد" و از طرف
ديگر برنامهاى براى تحقق شهر خدا مطرح نمىكند. مؤمنين در شهرهاى زمينى زندگى مىكنند؛ ولى روحشان متوجه شهر خداست و در واقع ساكن آن شهرند؛ شهرى كه ساكنان آن بر خلاف شهر افلاطونى نه فلسفهمداران؛ بلكه مؤمنان واقعى هستند. عناصرى از اين انديشه به وجهى ديگر و به نحوى متفاوت در تفكر غزالى وجود دارد؛ غزالى مىانديشيد كه »حق سلطان را بايد به سلطان داده و اين كه سياست اين جهانى چس از انقضاى حكومت پيامبر و خلفاى راشدين، نسبتى با سياست حقيقى ندارد؛ سياستى كه از گذار علم حقيقى و عرفان به دست مىآيد؛ هم چنان كه سياستمدار حقيقى نسبتى با خليفه و سلطان ندارد
 در دار الخلافه، دارالسلطنه و نظاميهها بود-؛ اما در اين قياس نبايد چندان (9) هيش رفت؛ چرا كه غزالى بر خلاف آگوستين هرگز به سياستى دنيوى اعتقاد ندارد. او هر چند سياست خليفه و سلطان را مطلوب نمىبيند؛ ولى مى كوشد كه حتى آن را نيز تحت ظابطهى شرع درآورد- امرى كه با كمك فقه انجام مىیذيرد-. امام محمد برجنبههاى باطنى شرع تأكيد

مى كند، شريعت را لايه لايه مىبيند و لاغرترين اين لايهها، يعنى فقه را محور سياست بر مىشمرد. فقه براى غزالى علمى دنيوى است. هم چنان كه دنيا معبرى براى رسيدن به آخرت است، فقه نيز وسيلهاى براى نيل
به باطن شريعت محسوب مىشود. سياست دنيا و فقه به عنوان قانون آن، همچچون پوستهى گردو كه بخشهاى درونى آن را حفظ مى كند، بواطن شريعت را نگاه مىدارد. چنين است كه او تعريف مقبول خلافت، يعنى "حافظ دين و سياست كنندهى دنيا" را مى⿰丬ذيرد. خليفه "حافظ دين" است، كليت دين را نگاهبانى مى كند و با خلافت ظاهرى او، وحدتى كه تنها پيرامون مشروعيت خليفه قابل دستيابى است، تحقق مى يابد. امرى كه اساسىترين دليل حمايت غزالى از مستظهر نيز هست. فقه نيز همحون حد اعلاى انديشهى واعظان، واعظانى كه بر باطن عوام تسلط دارند، منشور حكومت خلفا و سلاطين است، كسانى كه بر ظاهر عوام و خواص حكومت دارند. امام محمد با قرار دادن فقه در محور سياست دنيا، راه تفكر مستقل و امكان تأسيس علم سياست را بر مبناى انديشهى مثبت، نظير آنجه در افلاطون، ارسطو، فارابى و ابن مسكويه مىيابيه، مسدود مىكرد، عارفان را از دخالت در حكومت دنيا محروم مىساخت، یروندهى حكيم حاكم را مىبست و تدبير نفس را بر تدبير مدينه برترى مىیاد. فقيه براى امام محمد ٪كسى است كه عالم به قانون سياست و طريق توسط ميان خلق و معلم سلطان" است؛ فقيه به سلطان قواعد مملكتدارى بر مبناى شريعت را مى آموزد و سلطنت را به سلطنتى دين پناه بدل مىسازد، » تا هم انتظام دنيا حاصل شود هم حفظ نظام دين" (غزالى، خود را از فقيه اخذ مىكنند و در ادارْى درست امور به كمك فقيهان نيازمندند.

غزالي ديالكتيك عرفان و سياست

در مقابل اين سياست مجازى، سياست پيامبران و علماى حقيقى قرار دارد．سياست پيامبران هم شامل جهاندارى است و هم ارشاد و هدايت مردم به سوى خداوند．پيامبر هم مردم را از يكديگر نگاه مىدارد و هم ايشان را به سعادت مىرساند؛ ولى پادشاه تنها آنها را＞از هم نگًاه مى－ دارد《 چرا كه »تا بيم سلطان نباشد، خلق بر طاعت و صلاح نباشد《 （غزالى، الهrا：DrY）．اين سياست به طبع نسبتى با سياست سلطان و خليفه ندارد و بر خلاف خلافت و سلطنت، بر مدار اصل حكيم حاكم و افضليت حكمران مى چرخد．سياست عالم حقيقى نيز سياستى از همين جنس است（•）؛ با اين تفاوت اساسى كه عالم حقيقى حكومت ظاهرى ندارد．از نظر غزالى، عالم حقيقى كسى است كه در عين اين كه به باطن دين توجه دارد، از شرعيات و ظواهر شعع نيز اعراض نمى كند؛ به عبارت ديگر عالم حقيقى عارفى مقيد به شرعيات است．اين عالم حقيقى، شايستهترين مردم به حكومت است؛ حرا كه ״هركس كه ظاهر و باطن وى به معنى اميرى آراسته است، اگر چه هيج كس وى را امير نگويد، امير است و هر كه از اين معنى عاطل است اسير است، اگرچه همهى جهان وى را امير گوينده（غزالى، זعشر ا ：Y＾）． در اينجا غزالى در لفافه، تئورى عارف－حاكم را مطرح مىكند؛ اما اين تئورى آرمانگرايانهى او در تقابل با دفاعيات وى از خليفه و سلطان قرار دارد．مواضعى از اين دست است كه عدهاى را به تشكيك در صداقت غزالى سوق داده است؛ اما به نظر ما اين آرمانخواهى را مىتوان با واقع－

ترايى او جمع كرد. براى توضيح اين مطلب از مبحث »حيث تقييديه《
صدرايى سود مى جوييهم.

حيث تقييديه توضيح دهندهى سرزدن عملى از كسى به اعتبار جنبهاى از شخصيت اوست؛ براى مثال وقتى مى گوييم ابن سينا معالجه مى كند، منظورمان ابن سيناى طبيب و حيثيت طبابت اوست و هنگامى گفته مىشود ابن سينا فلسفه مىنويسد، مراد حيثيت فيلسوف بودن اوست. به همين ترتيب دفاع غزالى از خلافت و سلطنت به اعتبار فقيه بودن وى و بيان نظريهى حكيم حاكم، از جهت عارف بودنش است (مطمرى، IYYA: (110

از طرف ديگر چنان كه گذشت، غزالى خليفه و سلطان را همحّون وسيلهاى براى رسيدن به تاليف و استصلاح مى بيند.

اين ديالكتيك در دورهى بازگشت امام محمد به تدريس جلوهى بيشترى مى يابد؛ در حالى كه ما در نصيحهالملوك به طور عميق و پيوسته دنيا ستيزى غزالى را شاهد هستيم و عرفان و تفكر عرفانى را مدار دايرهى سياست مى يابيم. در كتابى كه به"اسنجر " تقديم مى شود، سلطنت شرعى شاه ترك تئوريزه مىشود. غزالى با اين فرايند ديالكتيكى آنچه را كه
 ارتباط دوگانهاى با سياست دارد. تا آنجا كه سياست، سياستى حقيقى باشد، عرفانمدار آن است و آنجا كه سياست، سياستى مجازى است، عرفان از آن بركنار خواهد بود؛ ولى عارفى همحون غزالى بالى به حكم التزامش به شع و حيث تقييديهى فقاهت، وظيفه دارد كه معلم سلطان باشد و وى را به راه راست رهنمون كند.
اما حتى در اين قيام به وظيفه نيز مرزهاى فقه به سرعت درنورديده مى-
شود و حجهالاسلام منظومههايى برساخته از نگاه عرفانى به دنيا، سياست
ايرانى و خرد مثبت فراهم مىكند. جريانى كه شاخصترين مولفهى آن،

غزالي ديالكتيك عرفان و سياست

به خصوص در دوران بازگشت، تفكر عارفانه است؛ براى مثال نيمى از نصيحهالملوك بحث پيرامون مجازى بودن سياست دنيا، عاريتى بودن آن و به طور كلى بى اعتبارى دنياست. اين نوع نگًاه به دنيا و سياست در تقابل تام با ديدگاه هاى خواجه نظامالملك است. در هيجِ جاى سياست نامهى خواجه نظامالملك حتى يك مورد مذمت دنيا ديده نمىشود. خواجه مؤمن و در ايمان خويش سخت متعصب بود؛ ولى در كار ملى تنها به عقل و تدبير رجوع مىكرد و به دنيا در استقلال آن مىيرداخت. به همين ترتيب نوع نگًرش غزالى به سياست، با جريان شريعتنامه نويسى و آثار بزرگترين نمايندگان آن، همچون ماوردى نيز نسبتى ندارد. سياستنگارى او به همان اندازه كه از سياستنامه نويسى دور است، پاى از چنبر شريعتنامه نويسى نيز بيرون مىنهد؛ همان گونه كه فلسفهى سياسى نيز براى او سالبهاى به انتفاع موضوع است. اين ورود عرفان به سياست و سياست عارفانه را مىتوان همحون دگرديسى نفى تغلبى دانست كه تا قبل از اين مبتنى بر انديشهى فلسفى بود. از طرف ديگُ مىتوان گفت شايد غزالى، نخستين كسى است كه بر پايهى عرفان، سياست مىنگارد و از منظر عرفان به تئوريزه كردن سياست مىیردازد. اين سخن بدين معنا نيست كه قبل از غزالى هيج عارفى به سياست نیرداخته است؛ بلكه آنچپه كار غزالى را برجسته مىكند، اين است كه سياست غزالى مبتنى بر يك سيستم است؛ سيستمى كه عرفان در محور آن قرار دارد و پايههاى آن را مىسازد. با توجه به تعريف غزالى از عارف، او هيجگاه از آنچه امام محمد سياست مجازى

مىنامد، بر كنار نمىماند؛ حرا كه عارفِ غزالى به اعتبار حد ذاتىاش يك فقيه نيز هست و به اعتبار فقهش وظيفه دارد، در امر سياسى دخالت كند. بدين ترتيب عارف حلقهى پيوند ميان سياست حقيقى و سياست مجازى خواهد بود و بدين سبب شايد بتوان گفت دخيلترين فرد در سياست و در جامعه است و از دو سو به سياست پيوسته است؛ چرا كه براى عارف دنيا تنها يك پل است؛ ولى تنها پل نيز هست و هرچند خودى خود و حنان كه هست، ارزشى ندارد؛ با توجه به غايتى كه تنها از

بدين ترتيب امام محمد خود را ملزم به كار ملك مىدانست؛ او كه بر مدار نفى ارزش استقلالى و اصالى دنيا شكل مى گرفت، از اساس سياستى ممتنع بود و نمىتوانست در پارادايم تفكر سياسى ارزش چاندانی داشته باشد. ملغمهاى كه غزالى از عرفان و سياست ساخته بود، توانيا بالقوه و بالفعل هيج تغييرى در حوزهى سياست عملى را نداشت و در كاربست عملى به غايت كنگ مىنمود؛ همان گونه كه در حوزهماى نظر نيز تعقيب كنندالى جدى نيافت. به اين ترتيب مىتوان گفت مشعل انديشه سياست عرفانى غزالى با او افروخته شد و با خود او نيز فرو مرد و پيوستگى مصنوعى سياست مجازى و سياست حقيقى، به نحوى كه امام محمد ساخته بود، هرگز مجال تجديد نيافت و اگر كسى همحچون امام خمينى هم مىتوانست عارف باشد و هم سياستمدار و غزالى قادر به اين كار نبود، به لحاظ اين بود كه غزالى اهل خانقاه بود و مرحوم امام، اهل مدرسه. يكى عزلت مىجست و ديگرى سيادت مملكتى را.
نتيجهكيرى

بر اساس آنچهه گفته شد، مىتوان نتيجه گرفت:
ا-يرورزْى امام محمد در طول حيات علميش، را مىتوان " احيـاء علـوم دين " ناميد؛
「-
ى ناب علوم اسلامى به شمار مىرود؛

 برهان" وى است؛
F است. سياست امام محمد تحـت ظابطـهى عرفـان شـكل مـى گـــرد و در
منظومهى انديشهاش، عرفان و سياست به نحـو ديـالكتيكى يـــديحــر را تعين مى بخشند؛
ه-دفاع غزالى از خلافت و سلطنت به اعتبار فقيه بودن وى و بيان نظريه-
ى حكيم حاكم از جهت عارف بودنش است؛
\&-سياست دنيا گريز غزالى در عرصهى عمل و نظر بـا مـرگت وى پيـروى نيافت و على غهم اعتبار عظيم علمـى امــام محمـد در عرصـهى سياسـت چندان توجهى به او نشد.


## يكى نوشتها

ا-وى در سرآغاز اثر عظيم و تأثيرگذار خود》 احياء علـوم ديـن " چنــين
مى گويد: 》عزم من بر اين جزم شده است كه در زنده گردانيدن علمهـاى دينى و تازه كردن بحثهاى يقينى كتابى نويسم٪ (غزالى، )؛ اما ساير آثار غزالى نيز از الوجيز گرفته تا نصيحهالملوك و از الاقتصاد تا كيمياى سعادت و فضايح الباطنيه، در جهت تحقق همين هـدف نگاشــته شدهاند؛ يعنى غزالى در طول حيات فكرى خود خويش را وقف احياء علم دين مى كند.

## 2- manifest

ץ-غزالى مى گويد: "روزگار از ايشان [علماى حقيقى] خالى گشته است و جهان از كسوت علم ايشـان عـارى مانــده و جـز مترسـمان نمانـدهانــدهـ
 عالم وترسمم مترادف شبه علم خواهد بود. ما واڭْى شبه علم را از اصطلاح ترسم غزالى وام ترفتهايم.

5-pure reason, alone reason
9-سه جريان انديشهى سياسى اسلامى- ايرانـى بــه شــريعتنامـهنويسـى سياستنامهنويسى و فلسفهى سياسى نامبردار شداند (طباطبايى، هییا (VA-FT:
 سياسى را مد نظر دارم.
 صناعات: يكى صناعت سياست و سلطنت، ديگًر صناعت قضــا و حكومـت، ديگر فقه كه بدان قانون وساطت ميان خلق بدانند.... پس بدين وجه دنيـا بسيار شد و در هم پيوست و خلق در ميان آن خويشتن را گــم كردنــد و ندانستند كه اصل و اول اين همه سه چیيز بـيش نبـود. طعـام و لبـاس و

غزالي ديالكتيك عرفان و سياست

مسكن، اين همه برای اين سه مىبايد و اين سه تـن را مــىبايــد (غزالـى،
سr

9-secular

- ا-نخستين مرتبهاى كه غزالى براى سياست در اين معنا مطرح مىكند،

سياست قدسى پیامبران وانبياء الهى است؛ مرتبـهاى كـه ٪ اعلـى مراتـب سياست است «؛ كار ايشان تدبير، سریرستى و هــدايت » ظــاهر و بـاطن عوام و خواص « است و تمامى شئون بشرى با هدايت و سياست آنها بـه رستگارى مىانجامد. در مرتبهى دوم سياست، „سياست خلفا، سلاطين و ملوك است كه حكم ايشان هم بر خواص هست و همم عوام؛ لكن در ظاهر و نه در باطن"؛ بنابراين سياست حكمرانان دنيوى، يعنى »خلفا، سلاطين و ملوك٪ به معناى سريرستى امور دنيا (ظاهر) و مناسبات درون حيطهى حكمرانى بين تمامى شـهروندان (عـوام و خـواص) اسـت. مرتبـهى سـوم سياست، مربوط به سياست عالمان است؛ » عالمـان وارثـان پيامبراننـد و پس از پيامبران تنها حكمْ ايشان بر بواطن خواص جارى است«؛ البتـه بـا توجه به بقيهى مباحث غزالى به خوبى مىتــوان فهميــد كـه مـراد وى از عالم چچيزى فراتر ازكسانى همچچون فقها و متكلمين اسـت؛؛ عـالم واقعـى؛ همرچون پيامبر، از ظواهر مى گذرد، باطن را در مى يابد و طالبان علم را به سوى روشنايى رهنمون مىكند. اين عالمان، خواص را از "شكـ به يقـين، از ريا به اخلاص، از رغبت بـه زهــد، از كبـر بـه تواضـع و از عــداوت بـه



فهرست منابع و مآخذ
ا-طباطبايى، سيد جواد(1rیQ) درآملى بر تاريخ انديشهى سياسى در
/يران، تهران:كوير.
 مويد الدين خوارزمى، به كوشش حسين خديو جم، تهران: انتشارات علمى و فرهنگى.
(اعترافات غزاللى، ترجمه زين الدين $\qquad$ $r$

كيانى نزاد، تهران: موسسهى مطبوعاتى عطايى. (199F) تهافت الفلاسفه، حقفه على بوملحمه $\qquad$ $-F$

بيروت: دار مكتبه الهلال.
(198F) فضائح الباطنيه، حققه عبدالرحمن $\qquad$ $-\Delta$

بلوى ،كويت: دارالثقافه.
(IYYY) كيمياى سعادت، تصحيح احمد آرام، $\qquad$
$\qquad$ $-9$

تهران: گنجينه.
( (FYM) مكاتيب فارسى غزالى، مصحح عباس $\qquad$ $-V$

اقبال، تهران، امير كبير.
(IHVF) $\qquad$ $-1$

ترجمه اكبر كسمائى، تهران: سروش.
(الها|) نصيحه الملوك، به كوشش جلال الدين $\qquad$
$\qquad$ $-9$

همايى، تهران: سلسله انتشارات انجمن آثار ملى.

-     - لائوست، هانرى (IYDF) سياست غزالم، جلد اوپ، ترجمه مهدى

مظفرى، بى جا: انتشارات بنياد فرهنگ ايران.

مكتب الاعلام الاسلامى.
Y ا -مطهرى مرتضى(IYVA) شرح مختصر منظومه، قم: نشر صدرا.

ז| ورزى؛ در جليلى، غزالى پ夫وهى؟؛ تهران: موسسه ى كتاب ماه.
 تهران: انتشارات علمى و فرهنگى.
15-Nabil Nofal (1993), (Paris, UNESCO: International Bureau of Education), vol. XXIII, no. 3/4, p. 519_542.

