## 

 كارشناس ارشد زبان و ادب فارسى و دبير دبير ستانهاى فسا

را به زبانى ســاده و مؤثر به رشـــتأ تحرير درآور دره
 در بيدارى مردم داشتها است. مراغها دراي در در جلد دوم اين كتاب از طريق تمثيل عشق ابراهيم و و محبوبه، عشق به وطن را به خواننده القا مى كند. او با عنوان كردن عشــق ميان دو انســان، به عشقى والاتر و و مقدستر مى يردازد و ا اظهار مى دارد كه ها اسواى بر عشـق مجنون و ليلى و فرهاد و شيري ين و محمود و اياز، عثــق ديترى نيز هســي وطن اســت. عشقى كه چچه بسيار كسان در راه آن جانفشانى كردهاند و هستى خود را طفيل هستى
 به داستان خواب عمر يوسف و تعبير آن، به شرح
 رسالة الغفران يا كمدى است، اما اما هم بـثشت ور و هم
 ايرانياناند و از خلال آن آهنگً پرشــكوه شــانـانى
 سياسى، به گوش میرسد. سيس بخشى را به نام منتخبات شعر ا آورده است. او پس از ذكر نام هر شــاعر بـــهـ ترتيبر الفبا حیند

 نيز مى آورد. اين امر بيانترَ آشــنايى و علاقهمندى مراغهاى با شعر و شاعرى است.

بحت و بر رسى انديشهٔ سياسى مراغهاى در سياحتنامنامه




 سياسـى، اجتماعى خود در دصد بر برقرارى عدالت و قانونمند شــدن كشـــورند و مراغهاى با نوشتن

حكيده
كتاب سياحتنامهٔ ابراهيمبييًَ از جهت ير براختن به مسائل سياســى روزاركار خود بسيار حائز اهمايتا اهميت
 مراغراى نويسندهُ اين كتاب، مورد تج تجزيه و و تحليل
 آداب معاشرت با آنان ونيز ويزگى هان عصر مار مشروطه بيان شده است. همجنين تفاوت آن آنز عصر مشر مشروطه

 از طنز در بيان مســائل سياسى، اجتماعىى روز بهره

برده، ذكر شده است.
كليدوازْههـا: زينالعابدين مراغــهالى، ديدگاه سياسى، طنز، زن، سياحتنامئ ابراهيم بيگى

مقدمه
سياحتنامةٔ ابراهيمبيبًا اثر زين العابدين مراغهاى

 بى پروا تحرير شده است. نويسنده، كه تاجرزاداداى ميهندوست و اصلاحطلب است، كتاب خود را در قالب يك رمان اجتماعى نوشته است. سياحتنامنامـا




 نام دارد، داســتان ابراهيمبييگ، فرزند يكى يكى از تجار

 مشاهدات اين قهرمان از ثر ريشانى و در بربهدرى مردم، سركرم شدن آنان به كارهاى بيهوده، رشوهخوارى
 نفوذ سياستهاى اسـتعمارى، در ايران آن روز كار

توصيف ممكن است نويسنده راز از واقعيت دور ســازد. از طرفى، چون اين كتاب يكـ ســياحتنامئ خيالى اسـتى، در خيال از اغراق بســيار استفاده مىشـــود. مراغهاى الى نيز از اين قاعده مستثنى نبوده و وقايع را بزر گَتر از حقيقت واقع نشان داده است است. يس غاين كتــاب از جهت تاريخى ارزش

 انتقادى اســت كـــهـ از اوضـاع زا زمان خود


 از شغلههايى چون پيشخدمت ميرآخور،

 اسـت كه مردم ستمززدهٔ ايران مىبايست ياسخگّوى آن باشــند. مراغهاى طرفدار سلطنت است و هميشه از شاه به نيكى ياد مى كند. اعتقاد او بر اين اســت كه افتخار
 تـا جان در بدن دارند نبايد پادشـاهـاهـى را
 خياطزاده و كفاشزاده را با بهعنوان رئيس انتخـاب نخواهند كرد. پادشـامزاده بايد

 كه او به موروثى بودن سلطنت و و باورهاى كهن گذشته معتقد است. او نزاد و خون را ا ز مؤلفهدهاى سلطنت مى داند و تنـيها، به توانيى هاى شخص بهعنوان عاملى براى اخذ ســلطنت اعتقاد ندارد. در صورتى كـهـ
 موروثى بودن سلطنت در خاندان شاهى است. اكر نظام كشور براساس دموكراسى و جمهورى باشـــد، مردم خود شخصى را را انتخــاب مى كنـند كه صلاحيت ادارئ امور





 حكومتهاى پادشاهى بيشتر است، قبول اين مسئله با انديشٔه او منافات دارد.

افسوس مى خورد و مى گويد: "ادر ممالكى ايران هر جامى منگرى مردم تنبل و وبى كارند كه در هر گوشهاى جوق جور شهر ها همه خراب چون كور ستان است است.


 بارها از لفظ غصه مرى است استفاده مى كند.




 معشـــوق خود، در حال غصه مركت شدن اسـت و بالاخــره، ابراهيم هم غصه مركى مىشود.
 توصيفــات بســيار زيبايـى دارد كه كاه

 تابلوهاى زنده و جاندار به تصوير مى اريـد

و مورد ايراد و انتقاد قرار مى مدهد. او در بيان انديشههايش بسيار ماريار متعصب
است. تفكر ملى كرايانئ افراطى او او نشان از تعصب بيش از حدش در درا



 نمى گذارد مســـائل و مشكلات را آن كَونه كه هست ببيند. او هر كسى را كه ات از ايران


به بـى غيرتى متهمه مى

 كه حقايق را آن حنان كه هسـت نوشت اسـت. او مى گويد: الاكر حه غرض آن از نشر و طبــع ســياحتنامها در اول اين بود كهـ
 اغراق، از معايـبـ وطن مقدس، از هز هزاران يكى را نوشته و يمكن منظور ارباب حل و و الـو
 سياحتنامه مىتوان دريافت كه مر مراغهاى در توصيفــات خود از اغراق بســـيار بهره جســته و اغراق و بزر گَنمايى در هنگًام

سياحتنامئ ابراهيمبيًِى نقش مؤثرى در بيدارى مردم ايفامى كند. (كسروى، A 1٪ ا: (or او با دلسوزى تمام در آستانئم مشروطيت براى نجـات ايرانيان از چنـــال جهـال و و اســتبداد چار رانديثــى مى كند و با با بيان

 حكمر انان، غفلت دولت و بـى انانونى و نفوذ
 بيدارى مردم دارد. مراغهاى انديشـــهـهاى
 آزادى

## - وطنْ پر ستى

„اريخ و فر هنگَ ايران زمينة نشو و نمو
فلســفئ ملى را ا فراهم مى سازد و عواملى حون محيط طبيعى و جغر افيايى، وراثت، خانواده، حكومت و دين در خلق و خوى خوى ملى مؤثر اسـت." (ر. ك، آدميـت، (IT)-ITr
وطنيرســتى، كــه در غــرب از آن به
»اناسيوناليسـهم" تعبير مى شـــون، يكى از
 او مى گويــــ: المراتب تعصـبـ خانوانـوادة ما
 ضربالمثل اسـتـ. آرى ما خاكى ايران را را




 ابراهيمبيًى بيــان مى كند. درجئ دئ تعصب
 لشكر كشـــى اســــندر بها ايـــران و خراب كردن آبادهاى كشـــور و آتش زدن شـر شهر استخر هيجّكَاه نام اســكـندريه را را به زبان نمى أورد و اكَر مجبور شـــود آن را را بندر بر بـر مصر مى كويد. (ر. ك، همـان: ابـ ب) ابراهيميم

 واقع شده، در بستر بيمارى افتاده است و و بـر
 مراغهاى از اينكه كشور بـى و براى آبـادى آن هيجّ اقدامى نمى كنـند

به همين دليل، مراغهاى پس از نوشــتن سياحتنامه، كتاب خود را بدون ذكر نام مؤلف منتشر كرد. ناظهالاســلام كرمانــى در ا"تاريــخ
 مخفى تشكيل شـــده بود؛ اعضاى انجمن
 ايرانى بود، در مجلس قرائت مى كردندند. او يكى از دلايل خوانده شـــدن اين كـتاب
 الاعضاى انجمن جرئت شــنـيدن اين كونه
 عينالدولــه برســـ، واهمه داشــتـنـند ولى
 اگر كسى بر آنها ايراد مى گرفت كه جرا مطالـب چثنين كتابـى را كــهـ خواندن آن آن ممنوع شده، مى خواندند مى كَتنتد: ما براى اينكه ردى بر سخنان مراغهاى بنويسيه و ور بعضى از مطالـب آن را نتض كنيم آن آن را
 اين مطالب نشان مىدهد كه در در دوران
 بيان وجود نداشته و جامعه سراسر خفقان و ظلمت بوده اســت. علـت اصلى ويرانى مملكت و انحطاط اخلاق ملى نيز فقدان آزادى است.
دوران مراغهای، دوران كــــترش سواد و طــرح بنيانهــاى آموزشوپـروروش





 مردم ييوند مىدهد و از روز رونامه بـعـنوان ابــزارى براى رســيدن بــه آزادى كمى

مى گَيرد.
 از راهمالى بيان انديشــه و ع عقايد و آكاراهى بخششـيدن به مردم، روزنامه بوده اســـي
 مهممى داشــتند. اشـــعار ملى و وطنى كهـا با طــرفدارى از آزادى و بـــه مخالفت با با با با با اســتبداد به ميدان آمدنـــد و به انعكاس آرمانهاى ملى و ميهنـــى مى يرداختند،

آزادى خواهى رهايى خواســتن و بنده نبودن يكى از

 دموكراسى و آزادى ایخواهى كرايش داردي دارد.
 مردم، يعنـــى اقتدار تودهٔ مــردم بر كلئئ زمينههاى اجتماعى از قبيل اقتصاد، هنر،




 نوشـتن سـيـياحتنامهٔ ابراهيمربيگَ نداى
 رســاند و در اين راه تلاش بســـيار نمود.





 كلى آزادى را به دو بخشش عمده تقسـيميم مى كند: - آزادى از ستم بيكًانگان و حكام داخلى آزادى بيان
درخصـوص آزادى از ظلــم و سـتم بيحَانگان و حكام داخلى مى كويد: با وضع و اجــراى قانون مشـروطيت مىتوان انـان بها آزادى رســيد و از ستم بيكانتان و و حكام
 وزرای بیىانصــاف و خائن را كه كارى جز
 آزادى هستند مورد نكوهش قرا رار مى دهد و بيان مـــدارد كه بهاجز آن آنها هيجّكس

منكر قانون مشروطيت نيست.
 كه مراغهاى به آن اعتقاد دارد. در را يران آن روز، بزر كان مملكت اين حق مســــما را ا از مردم دريغ مى كردند و و كسى جرئت بيان
 كســـى به انتقاد از دولت و هيئت حاكمها مى يرداخت، مورد مؤاخذه قرار مى كرفت.

