دكتر خدابخشاسداللهىى<br>دانشيار دانشگاهمحقق اردبيلى فاطمهسهبرادرى



دانشجوى كارشناسى ارشد دانشگاه محقق اردبيلى

از حلال كسب كردن از جمله جهاد است

 اكرم (ص) مىفرمايــــــ: لاعبادت ده جزو است؛ نه جزو از آن در طلب حالـ است است (همان:
 هستيم يافتن مغاهيم فردى، اجتماعى، مديريتـــى، دينى و اخلاقى در كلســــانـان سعدى اسـت كه بتواند اوضاع اقتصادى و معيشــتى روزكار سعدى را به ما نشان

دهد
الف-مسائل فردى
ا. دعوت به كسب و كار كسـبـ و كار براى تأميـــن معاش دار در اســـام از از اهميت بالايى برخور دار اسار است. حق تعالى فرموده است: "و جعلنا النهار معاشــا« (النبأ: 1) و و همحنين فرموده: الانتشــروا فیالارض و ابتغوا من فضل الشه« (الجمعهd: •1) سعدى نيز انسان را به سوى كسب و كار دعوت مى كند و بيان مىدارد كه انسان انسان با توكل به روزى رسان بايد به دنبال كسب وكار نيز باشد: "رزق اگر حه مقسوم است به اسباب حصول آن تعلق شرط است."

Y. 「. پاسدارى از مال
 نَاهاداشت دارايیى و ثروت نسبت به كسب مال سختتر اســت. حتى ممكن است
 ،وششـاك نياز دارد. طبق ديد كاه آبر/هام


 متعالىتر قدم بردارد (مزلو،
 دارايى را عاوه بر تدبير عيش، در اظهار
 مى شـــمارد و مى كويد: الاحتياج به مال ضرورى اســت در تدبير عيش و نافع در
 »اانسان براى بقا و حيات خود احتياج
 مسكن كه وسائل معاش ناميده مىشيوند. انســن بانير از اين امـــور نيز احتياج احـيا دارد از قبيـــل احتياجــات خانـانوادگى،
 احتياجات معنــوى و دينى، احتياجـات اتريات سياســى، يعنى حكومت و آنتّه مربوط به شــئون حكومت اســـت الما در ميان احتياجات انســان، اولىترين احتياجات وى احتياجـــات اقتصادى اســــ، ؛ يعنى امورى كه انسان در حيات و بقا شخصى خود به آن ها نياز مند است و و بدون آنها قادر به ادامه حيات نيســت. (مطهرى، (r)

$$
\text { (rı-rq: }) \text { rıя }
$$

 محر ك انسان باسوى كسب و كار است. "ابدان كه خويشـــن را رو عيال خود را الز روى خلق بینياز كردن و كفايت ايشـان
"موضوع اصلـ در ایـــن تحقيق، اوضاع معيشتى در كلستان است. براى اين امر، مقاله را به سه بخش مسان مسائل فردى، مسائلي اجتماعى و مديريتـى و مســـائل دينى و وي اخلاقى تقسيم كردهايمّ. در بخش اولى با با مشخصههايى نظير كسبوكار، پاسدارى از مال، دخلوخرج، كفاف اندك، افزايش ثروت، فقـــر و كفر و...، كفتهايم كه آدمى آدى براى تأمين شر افتمندانئ معاش، به وسايل
 اما نبايد به گَونهاى به ماديات مشــنـول باشد كه از ياد آفريننده و همنوعان خان خود غافل شــود. در قـــــمت دوم نيز با ذكري مؤلفههاى عدالــت اقتصادى، جلوكيرى الز سوءاستفاده، رد رشـــوه، اقتصاد سالمه، معاشــرت با صديقان و بهدســت آوردن دل ها، بيان كردرايم كه تا تازمانى كه جامعده به كمك مديريت صحيح، به اقتصاد سالم
 سرورى نخواهد بود. در قسمت سوم هم با طرح ويزگىىهاى حكمت و معيشــتا نترَش دينى، صبر و قناعت، ذكر كردهايمر كه ســـديى معيشت فرد و و جامعه را اتنهيا در كرو توانايى علمى، تدابير اقتصادى و... نمىداند بلكه معتقد است علاوه بر تورانايى
 و ؤؤثر نيز در ادارئ امور معيشــــتى مردم دخيلاند كــــه عبار تاند از: : حكمت المـى،
قناعت و صبر.

$$
\begin{aligned}
& \text { كليدوازهها: معيشـــت، ثــروت، فقر، } \\
& \text { اخلاق، حكمت الهى، كلستان }
\end{aligned}
$$

\＆．كفاف اندك، ضامن عزت سعدى بارها مشغول كفاف را از دولت عفاف محروم دانســتـه（همان： داشــتن نانخور زياد و كفاف اندك را موجب از بين رفتـنـن مجد و عزت فرد
 مقابل، بســنده كردن به كفاف را اضامن حفظ آبرو و عزت انســن شمرده است استا

نمونهاهيى از كَلستان： كهن جامئ خويش پيراستن به از جامأه عاريت خواستن （همان：191） و ترهـركـه از دسترنج خويش بـتر از نان دهخدا و بره حكيم 》ار ســطاطاليس＂
 هر كس بر كفاف قادر باشد و بتواند با اقتصــاد زندگى كنـــ، شايســتـته نيست كه بر فضلئ دنيا مشغول شود؛ چـــهـه آن را نهايتى نيســت و طالب دنيـــا جز كراهت
 از منظر＂خواجه
نصير＂، غرض صحيـة از كنــاف، مداواى آلام و بيمارىهايايى از قبيل گَرسنگّى و تشــنـنى و ونيز ＂ وقوع آفتهاسـتـت
نه كسـب لذت هايى كه به حقيقت درد هستند؛ اگر حهر به ظاهر لذت اند．بر اين اساس، كاملترين لذتهــــا صحت و و سلامت است كه آن نيز از لوازم اقتصاد بهشمار مىرود．（طوسى، （17）：

 بيان مىدارد كه＂إيارسـازاده را نعمت
 فســق و فجور آغاز كرد و مبذرى پيشه

 آسياى كردان يعنى خرج فراوان كردن مسلم كسى راســت كه دخل معين را را
 ＂آیسـترش دادن زندگیى در حد رفاه اعضاى خانواده تا زمانى كه موجب ضايع شدن حقى، يا به اسر اف و．．．نشود، جايز و حتى ممدوح و قابل تشــــويق است．＂

هـروت راههاى افزا ايش مال و از نگاه انديشمندانى همچچون سعدى، ايــن حق تعالى اســت كـــــه در صورت
 داراريى وى مى افزايد و او را از ذل سوال مى رهانـــد：لامنت خـــداى را عزوجل، كه طاعتــش موجب قربت اســت و وبه شــكر اندرش مزيد نعمت．．．）（سـعدى،

ســدى بر اين اعتقاد است كه علاوه

 خدا، بايـــد مقــــارى از آن را را نيز براى
 ابتدا بايد رنج و زحمت كشــيـد：پا اتا رنج


ثروت پيشنهاد میى كند．در حكايتى نيز
ســفر را براى گروهمهايى از مردم اعمهاز از
بازر كان بسيار مال، عالم شيرينسخن،
خوبرو، خوشآواز و پيشهور قانع، موجب افزا ايــش مال و مكنت و منزلت مىداند． （｜r｜－Ir•（همان） وى در جايى ديگر تجارت و و بازر ركانى را را را
 ثروت معرفى مىنمايد：السه چيز پايدار
 ملك بى مياست．《（همان：：IV）

آدمى گَنجينههاى عظيمى با مســاعدت
 آن جز با تدابير در ســت نيايد（منشــىى،

 به سعادت شــهادت و عز مغفرت دست
 انسان بايد از اموالش نيز همچون جانش محافظت كند．از منظر سعدى، به كسى
 ندارد، نبايد قرض داد．در غير اينصورت،

 فردى كه حتى در فكر اداى قرض دينى نيست، نداشته باشد： وامش مده آن كه بینماز است
 كو فرض خدا نمى تزارد از قرض تو نيز غم ندارد （1）（11）： بنابر اين، دفاع از حقوق فردى و اجتماعى واجب و مقدس است．
r．

 بنابراين اكر صرف مالى بسيار براى حفظ
 مال نبايد دريغ كرد：پاتا كار به زر برمىا آيد جان در خطر افكندن نشايد．．．．）（سعدى،

 به قول سـعدى ״امال از بهر آسايش عمر （اســـت؛ نه عمر از بهر گَـرد كردن ماله، （همان：179）．

FF．
 مى كنند．دليل آن نيز اين اســـت كه قدر
 و يا كســـانى كه از رنج ونج و زحمت كسبو وِ سختى جمع مال بى خبرند؛ زيرا معمولا دخل سخت و خرج أسان است．（طوسى، （1rを：
»＂سعدى＂معتقد است كه انسان بايد

اقتصاد و معيشت بيشتر با خود انسان مرتبط اســت و انسان در صورتى كه در در بند مال و منال دنيوى باشد، دچار مىشود؛ ولى اگر درويش و بـى چیيز شود، خســـته و دردمند و كَلايهمند مى گَردد.

 اين معنى چنين اشاره مى كند: گَه اندر نعمتى مغرور و غافل گَه اندر تنگدستى خسته و و ريش چو در سرا و ضرا حالت اين است ندانم كى به حق پر پردازی از از خويش
(همان: lAV)
-ا. سـبعبارى يكى از خصوصيات گلستان رهنمونى
 دلبســتـتى به دنياست. ســــبكـبارى و و دورى از تعلقات دنيوى كه از صفات نبى اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) اســـتـ، از از
 به شمار مىرود. طبق اين انديشه آدمى
 دنياطلبان نتران و آشـــفته نمى شــــــونـ چون با دور كـــردن هر گونه تكلفات، با خالق دنيا در ارتباط است و هنگام تر ترى
 آن را بهراحتى تر ك میى كند (اسداللهىى،
 به گرانبارى و نازيدن به تزئينينات تربت
 رويكرد سادهانديشــانه و دورى از تصنع دارد، ناظر اســتـ: „گڭت: تا پدرت زير
 باشد، پدر من به بهشت رسيده باشد."

اما عدهاى از افراد جامعه هســـتند كهـ
بهواسطئ داشتن تعلقات مادى، بهخاطر از دســـت دادن مال و اســـباب، پيوسته حســرت مى خورند؛ به گفتأه ســــدى "دو كــس را از حســـرت از از دل نرود و پاى تغابن از گل برنيايد: تاجر كشـــتى شكســـته و وارث با قلندران نشســــــته.") (همان: (1^乏)
ادامئ مطلب در وبگاه

$$
\begin{aligned}
& \text { پرداخــتـ. از همين رو، برداشــتن پول } \\
& \text { تأكيد دارد: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بازوست و آنكه بر دينار دسترس ندارد، } \\
& \text { در همه دنيا كس ندارد. } \\
& \text { هر كه زر انر ديد سر فرود آرد } \\
& \text { ور ترازوى آهنين دوش است آري }
\end{aligned}
$$

زر ندارى نتوان رفت به زور از در دريا
زور دهمرده چها باشد زر يكى مرده بيار

> ســعدى براسـنـاس عدل، آدمـا
> داشـــتن دينار كه در حكــــم عدل ميان آد
> سعدى داشتن نيروى عبادت را در گرو پيدا كردن لقمهٔ لطيف مى آسايش و رفاه نسبى با فـا فقر و نادارى مناسبت و و جـه تشابهى نمى يابد
 دعوت كـــرده، او را از هر گونه فســــــاد و و خيانت در اين زمينـــه برحذر مـرداردارد. نمونُٔ اين بحــثـ، جمع كردن و احتكار گدايى است مال بى قياس را وا و به زجر و و ا توبيخ گرفتن ســــلطان از وى آن مال را

علاوه بر پول طلا (دينار)، در گَلستان
در ضمــن مطالبى، به امور ارزشــــــنـنـد
 خاطر ارزش و قيمـــت آن بدان نيازمند است. از جملئ آنهاســت لعل و كاسأن

چچينى:
خاك مشرق شنيدهام كه كنند به چههل سال كاسهای چیینى (همان: (ها)
آبگَينـــه همه جا يابـــــى از آن بیمحل

لعل دشخوار به دست آيد از آن است
عزيز
(همان)
9. غرور و آزردگى، حاصل اشتغال به مال و ثروت

فقر مى تواند به كفر بيـنجامد الـد انســان براى زنده ماند
به وسايل معيشت از قبيل غذا، مسكن و و پوشاک نيازمند است. چنانحچه نتواند این
 خانوادهاش مهيا كند، ممكن است است براى

 همحچون درندهاى مىشوند كه حلال را ا از حرام نمى شناسند و افلاس عنان راز كف تقوى مىستاند: غاغلب تهيدستان دامن عصمت به معصيت آلايند و گرســـنـتان انـن

 نيروى عبــادت را در گـــرو پیيدا كردن لقمـــــٔ لطيف مى داند و بين آســـايش و و
 وجه تشابهى نمى يابد و مى گويد: »قوت طاعت در لقمهٔ لطيف اســتـ، (همان:

 حق ملحوظ اســت و و به حلال از از حرام محفوظ«. (همان: 170) آدمى ممكن است در اثر فقر و ونادا به منفورترين كارها (فروش انسان حر انتى فروش فرزند) دســـت بزند. ســــدى انـى در
 معنى (فروختن فرزنــــد در قبال حطام دنيا) اشاره كرده است
 اجتماعى اســـتـ. فقر مورد افتخار پیامبا اكرم(ص) آن است كه مسئول جامعهار الى در راه مردم بكوشـــد و فقر و گرسنگگى را را
 شكم خود جمع نكند و در عين حال حال به


> ^. نياز به زر و ثروت
 ضرورت معاملات و وجـــوه اخذ و و اعطا
 مايحتاج بسيار، به پول (دينار) نيازمند اســـت و انسان، در صورت نداشتـار هِ پول، هيج كارى از پيش نمى وبرد. مثلاً با پول مىتوان مســـافرت كرد و وجه كرايه را مار ا

