تاریخ قضاوت ایران از صدر اسلام تا دوره قاجاریه

محیط طباطبایی، محمد

مقدمه

سه سال پیش به دعوت وزارت دادگستری در هیأتی از افاضل قضات عالیمقام‏ و وکلای نامدار عدلیه شرکت جستم که مقرر شده بود یک دوره تاریخ دادگستری یا قضاوت‏ مملکت ایران را از روزگار قدیم تا عصر حاضر تهیه و تنظیم و تألیف کنند.نقشه‏ای برای‏ تألیف چنین کتابی پیشنهاد و تصویب شد که برطبق آن تاریخ قضاوت ایران را به سه مرحلهء مهم تقسیم می‏کرد:

قبل از اسلام-بعد از اسلام-بعد از مشروطه.

قسمت سوم که در درجه اول منظور وزارت دادگستری از این اقدام بود بدو بخش قبل از الغای کاپیتولاسیون و بعد از الغای کاپیتولاسیون تقسیم شد.

قسمت قبل از اسلام را آقای سناتور دکتر کاظمی تعهد کردند که از قرار معلوم‏ در آن باب کاری از پیش انجام داده بودند.قسمت مربوط به اواخر قاجاریه و اوایل مشروطه‏ را آقای محمود هدایت مستشار دیوان کشور تقبل نمودند.

آقای محمود عرفان مستشار دیوان کشور فصل مربوط به قبل از الغای کاپیتولاسیون‏ را بر عهده گرفتند،بخصوص کارهائی که در دورهء وزارت عدلیه مرحوم پیرنیا انجام گرفته‏ بود.قسمتهای بعد از آن را آقای دکتر عاملی قبول کردند که با همکاری آقای دکتر یگانه و آقای ارسلان خلعتبری و بکمک دستگاه وزارت دادگستری آن را انجام بدهند. چون عجله در تنظیم این کار میشد و مدارک موجود در تهران جهت استیفای‏ حق بحث کفایت نمیکرد،این‏جانب که قسمت مربوط به دورهء اسلام بر عهدهء او گذارده شده بود فورا به تهیه اسناد بحث از فارسی و عربی و فرانسه و انگلیسی همت گماشت و در مدت بسیار کوتاهی،کتابخانهء کوچکی جهت تهیه مقدمات فراهم آورد و تقریبا تمام‏ فصل تابستان سال 1344 را در تهران با تحمل گرمای شدید کوشید تا در آغاز شهریور ماه قسمت مربوط به خود را در بیش از یکصد و سی صفحه متوسط که دو برابر صفحات معین‏ شده در تقسیم اصلی کتاب بود تهیه و تنظیم و تدوین و تحریر کرد و به کمک آقای حسینیان‏ کارمند دفتر دادگستری ماشین زده و تصحیح شده آن را به دفتر وزارت دادگستری تحویل داد. در آن موقع زمینه کلی کتاب مذکور،در بیش از سیصد صفحه فراهم آمده بود ولی احتیاج به یک تجدید نظر و ترتیب و توحید شکلی داشت که آقای دکتر عاملی خود بر عهده‏ گرفت که با همراهی دستگاه دادگستری آن را صورت تکمیل بدهند.

طبع و نشر این اثر مشترک و بی‏سابقه که قرار بود پیش از پایان سال 1344 انجام پذیرد،به سبب غیر معینی تا ترمیم هیأت دولت و تغییر وزیر دادگستری،عملی نشد. بعدا چنین انتظار می‏رفت که وزارت دادگستری این کار مهیا را که وقت و قدرت خیرخواهان‏ صرف تنظیم آن شده بود جزو برنامه کارهای خود قرار دهد ولی بنا به اظهارنظری که‏ بعدا از طرف آقای وزیر جدید در جواب استفساری شد،معلوم گردید که انجام چنین‏ امری از دستور کارهای جاری آن وزارت،حذف شده است.

بنابراین بر من مسلم شد که پرونده قطور کتاب«تاریخ دادگستری ایران»در بایگانی آن وزارت کم‏کم خاک خورده و استحاله خواهد شد و چون در این عمل جز قصد خدمت به علم و ادب غرض دیگری نداشتم روا ندانستم این فصل با همهء اختصار و فشردگی‏ و احتیاجی که به تجدید نظر اساسی و تکمیل دارد تا شامل دوره‏های دیگر گردد،در همین‏ صورت محدود خود،از دسترس اهل بحث و اطلاع دور و در میان اوراق آن پرونده قطور محفوظ و محبوس بماند.

بدین نظر با استفاده از مسوده اصلی که در اختیار داشت فصل دوم کتاب مشترک‏ را که دربارهء تاریخ«قضاوت ایران در دورهء اسلامی»تدوین و تحریر کرده است در مجله‏ وحید نشر میدهد و امیدوار است اهل فضل و اطلاع،نویسنده را از نظرهای انتقادی و اصلاحی خود دربارهء مطالب آن محروم نگذارند.محمد محیط طباطبائی-19ر1ر1346