## مقدمه مترجمم

## (عقايد مكياولى يس از خهارصد سال"

دوره تجدد اخخير از أيطاليا شروغ مى شود بدين ترتيب كه با نوشتجات و كتب







 محى تواند در چنين مدت قليلى به دانشتن آنها افتخار نمايلـ






$\square$









ديگر امشال اينها.


 معروف دنياست عبور نموده يقيناً از خود اين سئوالل رأكرده اسست كه جه باعث





 تظاهرى بلدون داليل نيست برأى ظهور و پيدايش
 خواهند گذاشثـتـ.




1- Dante 2-Giotto 3-Boccaccio 4-Lord Bryce 5-Gheberti
6. Mickael Angelo


 مى افزودند.


 و امشالْ او بيدا شدند و با جلديت آنها علوم و فلسفه يونانتى رفته رفته رونـق تـازه



 بازنـه شدن علوم و فلسغه يونانى مجاهلدين زيادى در ايطالى بِيدا شله و در نشر


 علو و و صنايع و حكمت جهر بليغ نمايند. بهواسطه بسط تّجارت در در دنياى آن روز ايِن دولْ كو چكك باعلى درجه ثروتمند شُدنل و در نتيجه ذوق و سليقه آنها رو به رشد و نمو كَذاشـت.









نيكلا مكياولى در سال 1 1F9 14 شز شهر فلورانس ز; أيالات مملكت ايطاليا متولد
شد. بدرش مردى صاحب فضيلت و در آن شهر به شغل قضاوت مشغون بود و به يك خانواده قد يمى معروف انتساب داشتـ.
از تحصيلات زمان طنولبيت و دورهٌ جوانى او حندان الطالاعى در دست نيست
ولى از كتب و نوشتجات بعدى او معلوم است كه اطلاعات عميقى در آثار كلاسيكى لاتين و زوم قد يم داشُته است


 رئيس دار/الانشاى (شموراى ده نفرى)" حكومت جمهوري فلورانس انتخاب شد و واين مقام را تا سال 101 دارارا بود. اين جهارده سال كه در خدمات دات دولتي اشتغالن داشت دوره حبات سياسى او بشمـار مى رود جهه، مكاتبات سياسيى زيادى كه عـبارت از

 فوق العاده نشان داده اسـت.


 اين رسالت برأى مكياولى يكى نوع درس در مكـتب سـياست بـود كـهـ عـقايد
 مسافرت و مسـافرتهانى بعدى ملاحظات خود را در بأب تواى نسبى ملل اروبـا

 ساير ملل را هـم كه غير از سياسـت همـالكى ايطالى بود درك كند.

## 1- Pisa









 سياسـت و در براندأختن محخالفين خـود و مـتو و أخـمحالال آنـها و مهـار





 مى داشـت مايل بود يك نفر مانند قيصر بورزيا پيدا شده زما رمام امور تمام هـملكت
 معتدر با عظمت تشكيلِ بدهر ابر.

 ,
از مككتوبات اين زمان مكياولى به خوبیى ظاهر میشود كه هقعدر فرينته سياست

 فسمت هايى از ايالات إيطالى كه به تصرف او درآمله بود با ترذستى و چابكي

مهارت فوق العادهُ امنيت را برقرار كرده و يكى حكومت مقتدر ثابتى تشكيل داده بو2


























1. Lewy

و خود فيصر هم در رختخواب بيمارى انتظار مرگ را مى كشيـد و و به همين جـهـت
 از نو شروع شد












 معلوم داسته و اسباب ترقى و علل ضمف آن را نشـان داده است است.

 افكار سباسیى او مى بانشد.







اسهانيول، در اين هنگام بهواسططه علل مذكور حكــومت سـودريني رو بـه ضـفـ

جانشُين اتحاد كامبراى گرديد.

 مانده بود كاردينال كيووانى دومديسى
 او به وسشُت افتاده حكرمت سودرينى را برانداختنلد و دروازههای شا شهر را را به روى

برقرار گرديد (IF|Y).




 متهم نمودند كه دست راست رئيس دارالشورا بوده اسست، 2ر همان سان

 در سال بعد يعنى سال سا 101 به اتهام يكـ توطئه بر عليه كاردينال مذكري



 و اظهار شكايتى ننمود.
حبس مكياولى تا هنگامى كه كاردينالل مذكور به مقام بابيى انتخاب گرديد بهطون

1- Medici 2-Holy League 3-Ravenna
4- Cardinal Giovanni de Medici 5-Tuscandy

انجاميد، در آن هنگام مكباولى از حبس ظالمانه آزاد شد و خرد ر را به گوشهُ انزو

 بعد مكياولى از سياست كناره گرفت و اوقات گرانبهاى خود را را صرنـ تأليف كتب
 نام او جاويد و ابدى شده أسـتـ
 حقوق ديوانى او تَطع گرديد ديگر بهقدر كافى عايدى نداثشت كه زندگانى نحو

 آنها بگذ باند.




 موضـوع اين كتأب فرض نمود.





جنانكه گفته شد در كتاب اولول نظريات مكياولى در فنون نظام اسـت : تشـريل




1- Discorsi 2-Arte della Guerra 3. Vita di Castruccio

M
دولت روم و قشون آنها مىكند در واقع اين كتاب نيز متمبم دو جلد كتاب فرقاللذك


 مقتدرى تشكيل دهند.







تهام كرده به كلمانت هفتم’ هلد يه مى كند.

أمروز هـم محل رجوع مى باشد.



 مرذ بزرگ تاريخى بنا نمود كه در انظار محترم و قابل رعايت است

## طرفداران و مخالنين مكياولي



 نمودهاند عده ديگر نيز كتاب و هصنف آلن هر دو را به باد التقاد و تكذ يـبـ گر فتهاند

1. Clement VII 2-Santa Croce

ولى عدهُ مردمان منصف كه در عالم نويسندگى شهرت بسزاً دأُستهأنـلـ مـانـد لرد



 خود او را در رديف مردان نامى روزگار بهشمار آورده و در فن سيانست او را الستاد
 بعضى ها غلو كرده او را پيغمبر جديد ايطالى لقب داد اده و كتابِ شهريار او را انجيل سياسي اروويا فرض كردهاند.

 به يكى دوتاي آنها در اينتجا اشاره شود.





 خوه إبليس معروف الست كه بهصورت انسان درآمده اين كتابهها را انوشته در ميان




 صندلى اول علماء سياست قرار داده مى كويند اين شخصص كسي است كه سياست

1- Lord Macaulay 2- Maurice of saxony 3- Lord Littleton 4- Guise 5- StBartholomeu














 يك مرد بزرگ تاريخى است ولى تادر نبوده كه از اثرات نفو نـو محبط خود مصـرن













مى كندل| اين عقيده يكي حربة برنده بهدست مردان جاهطلب و سفاك مى دهد كه

 كمتر نظير داشتئه يا اينكه هيحّ نظير نداشته الست
























اين زنى هاى عصر رنسانس قنياوت نمود كه يكى از آنها نيكلا مكيأولى استى









 مندرجات آلن موافق با الخلاق و و افكار محيط آن روزى بوده الست و إين خود بهترين
شاهد مى تواند باشـد.



 برأى كتب او در ميان هموطنان او احترام و حسن







 مكياولى مطلبق زمان و محيط خود او بوده و اگر بكى دو سـال بـعد قـسـمتى از

مندرجات آنها را موأفق با اخحلاقق و أصول معموله نمى دانيند فقطط ايراد به ظاهر آن




 او وا بـه خوبيى فرا گرفتهايلـ















 فروگذار نكردهماند




## شهر يار





















 تعليم نموده الست.





 صلاح الدين إيوبى حريفـ مقابل او كه جنيگى سختى بين آنها روى





 | | | | | | $\mid$ ارهران ارديبشت

## مكتمود ـ ـ ـ0ح0و3

## (مكتوب مصنف كتاب"




 امثال آنها.





 مطالعات را با دقت تمام درين كتاب جمع نموده اينغك به بيشغاه مقدس ملنوكانه



 داشته باشم.












عرضه بدالزم.






 توده مبدم قرالز كرفتـ.
 مى گردد مورد قبول يابل و اگر در مطالعهُ آلن توجه فرمايند ذالت مقندس هلوكانه به

مقصود اصلى مصنف كه نائل شدن سُهريار جو انبخت بهاون رو عزت و اقتدار است آكاه خو|هند شد. استعداد ذاتى و لياقت فطرى و أقبال روزافزون شهريانرى مؤيبر آن معّهردست.

 استحقاق مسخالفت تند و تلخ دائهى روزگار را تحهمل مى نمايمّم. ,

1- Niccola Machiavelli

## فصل اول

## در باب سلطنتهاى مختلف وطرز تحصيل آنها كه چگَّونه به تصر ف درآمدهاند








 بوحه و از خود استقلال داشتـه أست.

 بهوسيلة تهور و جسارت شخغصى.

1- Milan 2- Francesco 3- Naples

## فصل دوم

## در باب ممالكى كه سلطنت آنها ارثاّ به شهرياران

## آنها رسيده است




 در إينجا گوئيم سلطنت هانـا ساطين شان عادت نمودهاند بهتر و سهلتر اداره مى شوند تا ايالات و و ممالكى ديگر






 است باز مى تواند اگر در ميان ملت محبوب با باشـد آن آن را بهدست آورد در صورنتى كه پِشث آمد سوئى برإى غاصب آن مملكت رخ بدهد.

 ( 1 A AF




 هي توانـ اسبابِ و علل هر بلبـختى را از بين ببرد.

## فصل سوم

## در باب سلطنتهايیى كه يك يا چند مملكت ديحَر به أنها ضميمه مىشيانـد


 مهلكت واحدى تشكيل داده الست اين نوع ممالكى را مملكـت متحلوط مى نامند در
 تغييراتى بروز خواههد نمود به اين ترتبب كه مردم به تصوز اينكه اوضاع و و أحورال





 انزجار براى اتتباع تازه: او فراهم نشّود. اين عدم





 مرهون مسـاعدتهاي آنهاست استعمال قوه: قهريه نيز بر عليه آنها جايز نيست هر حالل قوت و اقتدار مادى و معنوى شاه هرقلـر هم زيأد باشد باز حسرنيت سكنـئ جل يد بهترين وتيقه مى باشد.
لوئى دوازدهم چادشاه فرانسه مملكت ميلان را بهسرعـت و آسانى تمام تصرف
 تصرف نموده پادشاه سابق آن لودوويكو اسفورزا' توانست فقطط با فوالى خود آنذ را



 جد يدشان بر آنها وارد مى آمل تحمل كنند أين بود كه دوباره هيلان را بـه تـصرف شهريار سابت خود دادندند.

 آن شهريار از موقعيت استفاده نموده به بهانه طغيان و شورش بـر بلدون ملاحظه براى

 ضهع برود محكم خوراهلد ساخت.



 تمام قشون او را معلوم كرده خودش را نيز از خاك ايطاليا برانتد. با تمام اين احورال

 تمو20، و وسائلى, را كه بادشاه فرانسه لازم بود اتخاذ كند يا مهكيز بود به كار بـبرد

















 مشكلات ده برابر خواهد بود و در ايز صورت قدرت و توانايح و افبال فوقالعالده

 ميسر خواهد نمود و كشُور برایى او هميشنه خوراهد ماند. اين دستورى الست كه تيكـبا

1- Brittany 2-Burgundy 3-Gascony 4- Normandy













خوراجهد بزيد.





















 خوأهد بود و شاه همجبور میشو




 Tَ











[^0]

























آنتيوكوس در آن مهلكت حكـمراني كند.

 عقل و تدبير در حل مشكا ملات حال و آينده هر دو كو شيلده و راه چاره آنها را قبلاً










 نمى شددند أين خطرات جريان طبيعى خود را سير نمايد براى اين كه شايد از خطر





 اغلب در نظر مردمان عاقل هر عصرى مى باشثلد نيز توجهى نداشتيتند بلكه فقط بـه



1. "Leave it to time"

است بدى را هم مانند خوبي همراه داشُته باثـلد.





گرفتـ و عمـل نمود.

 خوخشان تصرف كنند.


 قبيول كند.






اعتراف نهودنذ.


1- Genoa 2-Florentines 3-The Marquis of Mantua

| 4- The Duke of ferrara | 5-The Bentivogli | 6- The Countess of forli |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 7- The Lord of Faenza | 8-Pesaro | 9-Rimini | 10-Camerino |
| 11- Piombino | 12 - Siena | 13-Pisa | 14-Lucca |

يكى حنين عملمى را ملاحظه كرد. اين عمل عيناً شببيه به فْمارى اسـت كـهـ از روى






















 خاكى ايطالين خارج سازد.

آرزوى رسيدن به جاه و جلالل بلون ترديد در ميان بشـر حس مشـترك است.







 لوئى اين بنج خطا و تُّصير را مرتكـبـ شـد
اول محـالكى ضعيف را معلوم نمود دوم بكـ پادشاه بأعزمى را قوى تر كرد سوم
يكى شهريار خارجى و فوقالعاده مقتلدرى را دز ايطاليا وارد نمود جهارم خـو
 روانه كند و نكرد با اين حال ممكن بود تمام اين خبط و اشتباهات تأ حيات داشت


 سيانست مى توانست ونيسى ها را كو جِكى و ضعيف و تحتير كند ونلى بعد از اينكه مرتكب اين خبطها شده بود ديگر نمىتوانست از خراب كردن ونيسى ونيا خودددارى




 دو اقدام نهوده لمباردي را متصرف شون شوند.












 همهـ كس همان انتظارات راد اداشت.











## 1- D'Amboise

2- Nantes

## 0

## در باب مملكت داريوش


الز مرگ او بر عليه جانشينان اسكنـدر ياغى نشـدند؟
 تمام آسيا رادريد تصرف خود
 علم شورش و عصيان را بلند كنند، بـا وجـود ايـن تصورات جـاتنـينـا









 مخصوص خود را شخخصاً اداره مىكند. و إتباع آنها إين نجباء را حكمهر أنان حقيقى
 در مهلكتى كه يكى بادشُاه مطلّق حكومت دارد تمام قدرت و اقتدار در دست


 طرف ملنت علاقه و محبنى نشان داده نمي شود. ما در عصر خود دنمونه و مثالل از هر







 جانى براى شخصر پادشاه.

















 آنها ترسيد.







 سلاطين آن نيز كافى نخواهد بود زيرا هريكى از آن اعيان و اششرافـ با نفوذ هـر آن










 مى نمودند.
اما مهالكى مانند مملكت فرانسـه راكـه داراكى تـرتيبات هـعين و هـخصوصى








 صاحب نفوذ ديگرى در ميان آنها بافى نمانده بود.
وقتى كه انسان تمام اين قضايا و مسائل مريوطه به آنها را در نظر بغيانيرد متعجب




 سروكار داشُتند.

1- Pyrrhus

## فصل پنجم

در باب شهر ها و ايالاتى كه قبل از استيلاء و تصر ف بهدست ديگَرى در تحت قوانين مخصوص خود زندكَانى مىنمودند و اينكه چگَونه بايد بر آنها سلطنت نمود

هركاه سكنئُ مaلكتى كه تازه بر آن استيلا يافتهاندل بهطورى كه بيان شل عادت

 اول اينكه آن لا خراب و ويران كنند. دوم پاخشاه شخصـاً رفته در آن اقا مست كنـا












 دانشته و الز دست ندادند
 همان ترتيب نگاهلأرند يعنى آزادى راكه قبلاً داشتند به آنها باز دالده و به أيشـان









 خاطر سكنهُ آن محو نمـايد.







[^1]سال رقيت و بندگى قيام نمودند.

بادت كرده باشند در تحت حكمرانى يكى شهريار زندگًانى كنند و سلسلئ آن شهريار











 اقامت افكند.

## فصل ششـر

## در باب ممالكى جديدى كه شخص پادشاه به قوت بازوى خود متصر فـ مى شود


 در اين خصوص هـيج اظظهار تعجب نشود، اكنون مهمترين نمونههاي آنَ را شـرح خوامث داد.



















 از اححوال آن عده كه به لياقت و استعلاد شـخصى نه بهو اسطه اقبالْ و هسـاعدت بتخت به مقام شهريارى رسيدهاند صحتبت خوانهم نهو


 بهواسطه داشتن صغات مملـوحه به مقام ارجمشنا





 معلم بی همتا وجود داشت برت


 بس مشكل اعصلر خود وا به شكلى كه خوخشان ميل, داشتند دربياورند الُبته بلدون

1-Romulus 2-Theseus

آن فرصـت و موقع هناسب قوأى روحىى آنها يقيناً بيهوده مصرف مى شلـ، الز طرف










 لياقْت ذاتى خود دا با به ظهور رسانـلـ













1- Alba


 داشت كه ممككز الست در اين تغييرات أوضاع و احو ال آنها بهتر شو و و اين حالت بى طرفى آنها هم قسمتى ناشیى از ترس متخالفين خودشان است است كه قانون هم از آنها

 نشان بلههد و حقيقت آن را ثابت گرداند.


 دحجار خطر خوواهند كرد.




 كسى به مقصود نر سيلده و هرگز أز امتحان خوب بي بيرون نيامهه بلكه هميشه نتيجه بـد







 زور و عنف بتوان آنها را هجبور كرد كه اعتماد بيدا كرده و باور كنند. اين مـردمان

بزرگ تاريخى مانند موسى،كورش، رومولوس و طيسيوس وامثال اينها هركاه مسلـح
















 مفصود نايل شـل







[^2]

 بنيان اول هر بناى باشكوهىى راكه خود مايل بود بهو جود آورد. فقط زحمـت او او در
 بوإى او جندان اشكالل نداشت.

## فصل هفتم

## در باب ممالكى جديد كه به كمكى ديگَران و اقبال مساعد

## بهدست آمده است

 به منام شهريازى میرسند بهدست آوردن اين مقام براى آنها با اششكالات كـمـى انجام مىشود ولى حفظ و نگاهلأرى خودشان در ايـن مـقام مـتضـمن اششكالات زياذترى استـ.
 مثل اين كه بر بالْ عقابى سوار و بهطرف مقصود روانند ولى شروع مشكاتلات آنها




 حنظ امنيت آن حدود نشان دأده بودند و برانى دوام اقتتلار خويش بر به آنها عنايت
 اميراطورى رسيدند و وسيلةٌ إرتفاء آنها فاسد نبودن اخلاق قشُون بوده، أين قبيل

1- Ionia 2-Hellespont



اقتد'ريى كه بتوانند از خورد و مقام خود دفاع نمايند.










 بودن خود نهادهاند.






 دوكـ والنتينو ${ }^{\text {' است مملكت خود }}$


اكَ جچه با استعدادى كه در وجهود أو بود هر كوشسشى كه براى حفظ آلن لازم بود كرد و






 اكَ وسائل مختلفىى راكه دوك والنتينو اتخاذ نموده بود بهنظر بياوريم خخواهيم
دانسيت جه شالودهُ محكم و وسيعى ريخته بود كه روى آن بناى با عظمت قدرت آينده خود را ا ساختمان كند.



 تقد ير نسبت داد.







 بودند كه أو نمى توانست بر آنها اعتماد كند بالاخخره لازم بود كه اوضــاع و و احـورال


 دعوت نمايد با اين دسايس محخالنت نكرد بلكه بهواسطه الغأى عقدنامه اوليِن هلكه پِادشاه فرانسه زمينه را بهتر حاضر نهود بنابراين پادشاه فرانسه، به تحر يكى ونيسى هـا

 آن ابالت همين كه از حملهُ قشون فرانسه و اهميت آن مطلع شد فوراً آن تسليم قشُون


 به كمكا بِادشاه فرانسه.
 الز او روگردان شده نه تنها كمكا نكنند بلكه بر عليه او متحد شُوند و آنجه را هـم


 داششت ولى مشاهده نمود كه باكراهت و وبى ميلى در اين عمل شركت نمو دند. فكر فـر





 دادن مقررى هالى زياد بهطرف خود جلب نمود و در جزء اعيان و اشسراف خلف خرد قرار

داد و مقاماتت عالى مطابق شأن و فراخور حالشان به آنها محوول نمود و بـهواسطظه
 شدند و يگانه أسباب اميدوارى آنها فقط دوى بود و بس انـي


 خوب و بهجا الستفاده نمود.


 بود و يك رشته خطرات بزرگى در اين جا متو جه دوك گرديد ولى او بر بر تمام آنها بـه









 فهميدند كه در تحت لواى او به راحتى بيشترى نائل خواهنـد شـد





 و از اين نوع تعديات نسبت به سيكنه كوتأهى نشـده انست.













 و اخالص گرداند تا نسبت بدو حسن عقيده داشته باشند سعى نمود نشان بلد بهد كه فشُار و شكنجه و سختگيرى هاى حـكومت سابق مربوط به أو نبوده بلكه تقصير از






حدى خود را از خطرات إيمن نمود براى خود قشونى منظم آمـاده سـاخت و از








 حتّاً به منصود خود نائل مى گُرديد. أين بود خطط سير او در سياست كه برايى رسيدن به مقاصد آتيهاش اتش اتخاذ كرده


 هبششبينى و جلوگيرى از اتفاقات محتهله خيال كرد كه به جهار طريق بمكين است







 اقدام نمود.

1- Gaeta

تقريباً تمام شهريارانى كه ممالكى آنها را غهب نموده بود معدوم سانـو جند نغرى از جنگ او خلاص شده متو إرى گرديدند و تمام اعيان و اشراف روم را







 |ميدبخشت نبود.












 او نبو دند و يا اينكه خود در حالن صحت و و سلامتى مزإج بود يقيناً بر هر مشسكلى

## 1- Perugia 2- Piombino

فائق مى آمد.

در بستر بيمارى بود ايالت رومانا بيش از يكى ماه انتظار او را اكثشيله و سكنئه ايالات

 حيث مصون ماند.


























 جوليوس دوم است، اين انتخاب يكى انتخاب بسياز بدى بود زيرا هـهمانطر كـهـ













خود را گَول زده است.

هـم سبب سقوط نهايیى او گرديد.

[^3]
## فصـل هشتم

## در باب كسانى كه از راه جنايت

## به مقام شهر يار ى مىر سند

بهوسبله يكى از دو طريق كه اككنون شبرح داده مى شود نيز مهكين اسـت يكـ فرد



 جنايت و و بی رحهمى.
 مقام حكمرانى برقرار گرددد.


لالزم شود بهتر است خوانندكان خو دشان قضيه را تحت تحقيق درآورند.




1- Agathocles the sicilian 2-Syracuse

داشتن فسـاد اخلاق فوقالعاده داراى فكرى قوى و بدنى نيرومند بود از اينرو وارد



 تخصيص دهلد بنابراين در يكـ روز صبح اعضاء مـجلس سناو و مردم رادع رادعوت نمود


 خويد را بادشاه سيراكوس خواند نشان داده شود.
اگرچهه دو مرتبه از قشون كارتاز شُكست خورد و و محاصره گرديد با ايـن حـال


 فقط به افريقا قناعت نمايند.



 مشكالات زيادى متحمل شد و به ارتكاب اعمالِ بسبار زشتـي نيز مبادرت نمود البتّه با تمام اين احوال كشتن هموطنان، خيانت به دوستان، نداشُتن حيثيت و شرافت، عارى بودن از رحم و مروت و مذهب تمام اين هـفات و خـهـاي ايصر را نــمى توان

 اخخلاقى نمى دهد.
اگر رشادت او را در جنگا و خلاص كردن خود را الز خطرات و قوت روحى او را




 بلدهيم.




















1- Oliverotto of fermo 2-Paolo Vittali 3-Fermo

 وارد شهر گُردانيد و در خاته خود منزل دأد بِس از استراحت
 كه در آلن خالوى خود و عدهُ زيادى از رجال معتبر شهر دعوت شدنل، همين كه غنـا




 خالوى خويش را نيز دستور داد كشتند.















خارجىى ها حفظ نما يند بدون اينكه در داخله مملكت بر عليه آنها نوطئه شود و يا

 اوقات جنگ به مراتب كار مشكلتر خـو اهند بود تصهور مى كتم اين امر بسته به آن

 نيز خوب بناميم) آنهايى هستند كه فقط يكبار آن هم برايى استحكام مرام مقام و موقع






 آن حغظ كنند.







 سختى كه بايلد وارد آورد خوب است است فتط يكـبار اعمهال نمايد در اين صوروت اثرات




مجرب سزاوار استت حكمرانى خود را طورى عاقلانه شروع كند و با مـلـت خـود





 نخواهد شد.

## فصل نهم

## سلطنتهشاي انتخابى


بدين قسم كه سكنه يكى مهلكت يكى از مبرزترين و معروفترين اههالى را نه از راه جنايـت و نه از طريق شورش و عصيان بلكه از طريق مسالمـت و به ميل خو

 با يلد داراى يكى هوش و ذكاوت فطرى و مهارت مخصهوص باشـد و طريق نيلـل به اين
 مملكت زيرا در هر شهر و مملكتى دو روح مـتباين وجـود دارد و هـنشـأ آنـها نـير
 واقع شوند از طرف ديگر نجباى مملكت مدام مايلند تودهٔ جماعت و و مردم را در تحت اوامر خود نگاه داشته بر آنها آقايى و حكمرانى كنيند و از تما بالِت ايـن دو دسته متخالف در نشهرها بكى ازين سه نتيجه بهدست میى آيد: سلطنت ـ ـآزادى ـ خود مختارى 「. ريدايش سلطنت يا بهوسيلهُ تودهُ مردم أست و يا با طبقات اعيان و اشرأف و البته در اين مرحله موفقيت نصيب آن دسته خواهمد شد كه داراى نفوذ و قــر بيشترى باشلـ.

1- Civil princedom 2- liberty 3 - licence









 مى شود زيرا كه عدهٔ زيادى از اعيان و اشراف را را دائماً در اططراف خحود دارد كه آنها










 كرد زيرا عدهُ آنها بسيار قليل است.




 برایى حنظ خودشان هوشيار و موقع شناسند و بـه آن طرفى متمايل ميشوند كـهـ حس كنند فتح و ظفر نصيب آن طرف خوراهِ شد شد



 يك شهريار مقتدر هيِّ اششكالى ندارد.

 رفتارشان طورى خواهلد بود كه مقدراتشان با با مثدرات شان توام باشد و خوريشان را














 اما كسى كه با همراهیى و موافقت توحْهُ مردم و بهوسيلهُ آنها به مقام شُهر بارع








 بيشتر تحريكى خحواهل شد و شهريارى كه خود را حا حافظ مردم معرفى كند مند مردم نيز







 برأى شاه بناهى نخوا اهل بود. نبيس ' پأدشاه أسپارت بهشدت تمام مورد حهمالات كليه طو ايف يونانان و قشون



 بود هركز نمىتوانست تا اين اندلدازه موفق شود.

1- Nabis











 را محكم و متين بنياد كرده است.







 هادششاه فوقالعاده مشكل بلكه غيرممكن است كا كه بتواند اقتدار مطار مطلق را برای خراي خود




[^4]






 را امتحان كرد بنابواين يك شهريار عاقل بايلد وسايل و طرقى عاقلانه در رفتار خـود

 شاه وفادانر خوواهند بود.

## فصرل دهم

## چگَونه مىتوان قوهُ ممالكِ سلطنتى را سنجيد

در تحقيق اوضاع و احوال ممالكى سلطنتى يك كيفيت ديگ, را نيز بايد در نظر گرفت و آن اين است كه آَيا پادشاه قوالى كافي دأرد كه در موقع خططر قادر باشند به








 اينكه نصيحتى به آنها بكنم و آن اين است است الـن







لازم از طرف شخصص مهاجم زيراكه بشر هميشـه مخالفـ آن نوع اقداماتات است كه متضمن مشككلات و خطرات باشد و غيرممكن است كه قبل از حمله به بك جنين

 ملت خود نيز باشـر. شههرهاى آلمان در آزادى كامل زندگانى مى كنند زيرا حومه و نواسیى كه هتعلق به



 و باروهاى محكم و با توبخانة سنگين آراساسته و مسلح شده و و تمام انبارهاى عمهومى






 جـرأ عمل می شوده




 بروز نكند.



زده ويران مىنمايد در اين هنگام صبر و شُكيبايى آنها تمام شده و و نظر بـه مـنافع شـخصى شان از يكى طرف و تحمل زمحمت و مشقت كه از مداصره طولانتى بر آنها













 آنهاست و شـاه هم بيشتر به آنها اظظهار علاقه خوراهد نمود زيـرا مـلاحظه هـي كـند

 به همان اندازه نسبت به وى تلافیى شور





## فصل يازدهم

## در باب ممالكى كه در تحت حكمرانى كليسا است

فقط براي من بافى است در بأب ممالكىى كه در تـتحت حكـومت كـليسا اداره
 تصرف آنها نيز از روى لياقت و استعلاد و يا مساعدت افقبال يـيش مـى آيد ولى




 اين ممالكـ راكسى از آنها نمى


 المور أنها در يد قدرت وجودى است كه فوف تصورات بشُر است، من نيز سخخي از



 مى نگريستند و حتى بارونهاى كوجكى و سايرين نيز كه جـندان دارايى اهميت نبودند

اعتنايى بدان نداشتند ولى امروز به مقام ارجمندى رسيده است كه پادشاه فرانسه
 گرديدهاند، اكرجه علل و اسباب آن معروف است است باز بهنظر من زايد نيست الز آنها
مجدداً يادآورى شود.

قبل از آنكه شارل فرانسه داخل خاري ديل ايطاليا بشود اين مملكت در تحت كنترل و
حكمرانى دول ذيل اداره مى شُد:


خارجى داخل خاكى ايطالى نشود.

















## 1- Sixtus

بود كه سلطنت زمينى بِات را 1 در انظار ايطاليايیى ها بس كو چكى و حقير نموده بود.





 يسرش از بين رفت تمام اينها نصيب جانشا















 در روم و همم در خارج اسبباب اختلاف را فراهم مى نمودند. در اين الختلافالفات بارونها

## 1- Bolongna

مجبور مى شدند دخالت كنند و اين حس جاهطلبي اين قبيل مردان روحانى سببب


 ششيشير گرفتند اما او نفوذ و عزت و احترام كلبسا را از طريت معصوميى و صـفات بسنديده بىحساب نحود بيش از بيش خوالمد نمود و ما جنين اميدىى را از ايشان داريم.

## فصل دوازدهم

## انواع قشون و قشونهاى اجير



 و دفأ كه هريكى از اين ممالكى مختلفـ براى خود تهيه نـموده و بـه كار مـى برنـد صحبت بلارم.
من مكرر تذكر دادهام كه شخص بأدشاه بايل اسشاس سلطنتت خرد را محكم ساز
 سلطنت نيز خواه آن سلطنت تازه يا قديم و يا مختلط باشُدل موكول به دو ركن متين
 بدون دومى داشت و وقتى كه دومى را داريد شـايل اولى را هم داشم صورت من از بـحث حر موضوع قوانين صرفـنظر مىكنمب و فتط حر اينجا از قشـرن


 متخلوطى از قّشونهانى كمكى و اجيرند.


1-Auxiliairies 2-Mercenaries

مملكتشان را بهوسيله قشونهاى ابـير حغظ مىكنـد هرگز سلطنـت آنزها استحكام نخواهد داشت و رأحت نمى توانند سلطنت كنند زيرا كه اين قبيل قشونهـا انها اتحاد



















 ثابت كنم.
















 بس زيادترى تحت نفوذ ديگرى درمى آيد تا آن مهالكى كه تكيه گاه آنها قشونها
 نمودند، سكنهُ مملكت سوئيس بهترين ملت مسلح و آزادتـرين مـردم روى زمـينـ بسْمان مى روند.








دشمنان آنها را شكستت داد با همان دشُمنان همدست شده دولت ميلالن راكه آقاى


ديد برايى رهايّى مهلكت خحود به پإدشاه آراكون' پپناه برد.











 مهلكت نايل صرف مىشد.






 بود كه دولت فلورانتين در برابر خواهن هار هانى او تسليم شده بـه بود.

[^5]همجنين اكر ما ترقبات ونبسى ها را در نظر بگيريم خواهيبم ديد جلالل و عظمت






 معروف به اولين اشتُباه خود يى بردندنـ











 مى بـاشـد.




1- Carmagnola 2-Vaila






 كه جزء اشخاص عادى بودند به مقام حكمرانى رسيدند و وبه اين ترتيب تقريباً تماي



 خارجيى براي اين كار استخدام شـدندند.




 بيالحترام كرديد.




 و عده كمى از آن داراى اهمميت و ابهت مخصوص بير بوده و به سهورنت نيز میشـد آنها

1- Alberigo of conio

را ادأره كرد و اين ترتيب بهفدرى معمول شله بود كه در يكى قشون بـيست هـزار نفرى دو هزار نفر سـرباز بياده وجود نداشي








 فلاكت و در انظار خارجى ها حقير و پست نمودهاند.

## فصل سيزدهم

## در باب قشونهباى كمكى، مختلط و ملى


 باششند، مانند قضيه پابٍ جوليوس دوم كه چجون مشاهلده نمود قشـونهاي اجـير در


كمكـ گرفتّ.


 شدند شُما اسير آنها هستيد.







1- Ravenna
 تعجب خودشان بود و هم سايرين و در اين حمله دشمن را به كلى مضمدحرل نموده
























1-Infidel

هحسوب نمىیشود.

 فورلى ' را تصرف كرد بعدها فهمبد كه اين قشو نها قا قابل اعتماد نيستند و و بـه تصهور





 و حال دارأى چجه مقام با اهمميتى است، أمروز كه اتكاى او به قششرن و و قواي خيردش











 وقتى كه داود به شائول بيشنهاد نمود كه حاضر است رفته با قولياث


[^6]كه داود آن را يوشيد فوراً بيرون آورد و گفت با اين اسلحمه كه امتحان نشـده نمى ششود

 مانع از عمليات مىيريردد.


 مملكت قشون ملى از سواره و پياده تشَكيل يابد، پس از الو پسرش لوئى از از دستور
 را پادشاهان بعدى نيز مرتكب شدند كه فرانسه در نتيجه همان خطاها با به اين روز افتاده است يعنى شهرت و افتتخار نصيب قششونها الجير سوئيس


 برابرى كند و بدون كمكى آنان هم قادر نيست بر دشمين غلبه نمايد بنابراين قشون
 اين حال قشون ملى به مراتب رشيدتر و قابل اعتمادتر از قشونهاى اجير ياكمكي

هستند.
اين يك حقيقت مسلم اسمت كه اگگر مملكت فرانسه مقروات شارل هفتم را در





فساد را قبل از اينكه بزرگ شده و اسباب خطر شود فوراً تميز بدهد.
 برافتادن دولت با عظمت روم شد دقت كنيم خواهيم ديد كه علت اصلى آن بهـ كار

بردن قشونهاى اججير گوتها' بود و از همان روز قدرت و نفوذ دولت روم زو به


 قشون ملى قابل اعتماد نداشته باشد آن وقت بايل متكى به فضها و قدر باشثد.











1- Gothic

## فصل تحهاردهم

## وظيفه شاه نسبت به امور لشگَرى

برایى يحى شهريار هيج فكر و توجهى بالاتر از آن نيست كه در بـاب وسـايل و و

 مصروف دارد زيرا اين يكانه فنى اسـت كه از هر فرمانده قابل انتظار آن مىرود. اين
 رسيدهاند حفظ مىكند. بلكه غالبأ وسيله بسـيار مؤثرى در ترقيات اشـا
شده و آنها را به معامات عالى رسانده است.




 نرانسسكو اسفورزا بهوسيلة مهارت خود
 اينكه از حيات ير زخحمت و خسته كننده سربازى أحتراز كنند با اينكه اولاد شـهـهريار بودند به درجات بسيار نازلى تنزل نمودنـن
 اين است كه شاه را تحقير و تخفيف نواهنـد نمود و و اين يكى از آن بلاهمايمى است كه

شـخص هادشاه بهطورى كه ذيلاً بيان خواهد شد منتهى درجه بايد از آن نــرد را حنظ كند.
بين آدم مسلح و غيرمسلع هيج تناسبى نيست و برخلاف منظق و دليل اسـت كه ششخص مسلح با ميل و رضاى خود از شخص غير مسلـح اطاعت كنـد و و يا ايـنكه


بتو انند با هم كار بكنند.




 عملى ديگر به طريت تئورى يا نظرى انـي











 ساير جاها دارد بنابراين با دانشتن اطلاعاتى از احورال طبيمى زمين هاي آن ايـالت مقياس صصحیح براي شنانختن و دانستن اوضاع و احوال سـاير ايـالات مـى توان




 او جنگ كرد.

 هر وقت با دوستان و همراهان خود در اطراف و و نوأحى مهلكت گردش مـينمود غالباً مى'يستاد و با آنها در اين موضوعات صـها
 إز اين دو دسته موقع جنگى مناسب و خوبى خواهـد داشت؟؟.. ها جپگرنه بدون
 طرف بايد عقبنشينى كنيم؟... اكر آنها عقبنشينى كنند ما جچگونه آنها را تعقيب


 روشن برأى آتها بيان مىكرد و براى أثبات آن عقايد دلايل كافى مى آلوزد. نظر بـه

 فكر كرده و راههحل آن را انْديشيده بود


 وسائل فنو حات و علل شكست ايشان جهه بوده، آنها را بهدقت امتحان كند و بالاتر

## 1- Philopoemon





 اسكنـدر و سى بيو ${ }^{\text {ا }}$









[^7]
## فصل چانزدهم

## در باب صفات ممدوحه يا مذمومه شهرياران يان يا مردمان معروفكه بدواسطه آن صفات مور د ستايش و ويا تكذيب واقع شدهاند

اينكى برعهده: ماست كه در باب مناسبات و رفـتار بـادشاه نسـبت بـا بـه رعـايا و










 مانند اين اسـت كه عوض نجات دادن خود ههالاك خود را سبب شده انده است


شخصى مى بايست در ميان آنهايیى كه عددشان خيلى زياد و در عمـل بد هسـتند مضمححل شود، در اين صورت برإى يكـ بِادشاه لازم و حتمى أست كه بداند

 بنابراين بايد خيالات واهى را در باب اعممال بادشاه كنار كذاشت و فقّط از آتجهه كه عين حفيقت است صصحبت نمود پس گويم از تمام مردان بزرگى كه تا حا حال يادى
 اسـت يكى مدسك، يكى حريص يكى بـى طمع، يكى ظـالم يكـى رحـيم، يكـى




 النبه داشتن اين صفات نيكى و مراقبت در اينكه هريك از الْ آل صفات در مر موقع خود







 عممليات تند و خشن نگاهدارى فدرت و نفوذ غيرعملي است، در اين صوريت اگر





## فصرل شانزدهـم

## سخاوت و امساى






 بدانند او دارايى صفت سـخاوت است تمام دارايمى خود را در اين راه صرئ


 و با اين اقدامات منفور ملت خود میى

 متوجه اين خطرات بشود و بخخواهلد تغيير رويه بدهد فوراً غامب امو اموال و ألامك مردم معرفى شـلـده استـ.








 خواهد رفت.






 كه إقدام كرده اسـت به فتوحات نائلز نمى شـد








 سخاوت زيانآور است اگر دومى أست بسيار لازم است كه شمـا با با سـخاوت فرض


شهريار

مهلكت روم را خرابِ كرده بود، اگر باز مدعى اصراز كند كه بسيارى از بادشاهانان كه







 بادششاه نيست شاه به آزإدى می تواند بذل و بخشـش كند مانند كـورس و تـيصر و





 مشُغول شويد كه نتيجهة آن منفور شدن انـ استـ در هر صورت سخاوت انسان را با به يكى يا جندى از ابين بلايا گرفتار مى كند كه پادشاه بايد خود را الز آنها حفظ نمايد.

## فصل هفدهم

## در باب ظلم و ترحم و اينكه كدام يك بجهتر است. آيا پادشاه

## بايد محبوب باشدد يا از او بتر سند؟



 معروف بود ليكن ظلم او مهلكت رومانا را امنيت داد و متحد نمود و آنها را تتحت


 اين أست كه يكى شهريأر عاقل نبايد از كلمهُ ظلم كه به او نسبت خورانهند داد ملاحظه




 خونزيزى منجر شود، اغتشاش و شروش و بلوا سرمنشأ فساد و خرابيى مملكت
شهريار

الست در صورتى كه فشار و سختى كه از طرف شاه اعمهال شود فقط متو جه اشتخاص

 است جنانكه ويرزيل ’ از زبان ديدو
 ,
در هر صورت يكى شهريار تازه به جاه و جلالل رسيده نبايل زودباور باشُد و نبايد
 بايد جنان حالت محتاط و عاقالانه مخلوط به مهربانى در خود بـهوجود آورد كـه
 اينكه سوء ظن بى موردى او را غيرقابل تحمل سازد. قهراً الدر اين مورد اين سئوال















[^8]

 به آنها دسترسى پيدا كرد و در همان آلن ما را ترك مى كـينـند.
 داده إست چچندان متوجه و دقيت نيستند مر صورتى كه بيئتر نسبت به آن آن كسى كه



















 ملاحظه است:

قشونهاى زيادى كه در تحت فرمان او بودند از ملل مـختلف تشكيل شده و و تمام







 صسنديدةٔ او نيز بدون اثر میى ماند.


 بوده مشاهلده مىكنيم زمانى كه در اسبانيول بود قشتونش بر بر عليه او شوريدند، أين


 را مـخرب روح سربازى روم ناميد. باز وقتى كه لوكريانها از طرفـ يكى عده الز قـش الشون او تحت فرماندهى يكى از صاحببمنصبان معروفش بهطور خـجلتِآورى گـرفتار





حيثيت شخحص لكه وارد میى آورد حتى سيپيو هم اگكر در اين حال باقى مى ماند و و
 او در تحت كنترل مجلس سنا بود از اين طبيعت زيانآور او نه فقط ثردهيوشى شـو


 بادشاه استت ترسيدن از شاه مربوط به خود شاه است تس يكـ شـهـريار عـاقل و و

 منفور ملت خود واقع نشو نـود.

## در باب اينكه چگّونه بايد شهرياران <br> قول خود رانگَاهدارند




 زيركى و تزوير بر ديگران غلبه كنند اين جـني
 داشتند موفقيت حاصل نمودهاند.


 احتياج بايل بهطريق دومى متوسل شد
دراين صورت براى يك شهريار لازم است طريت أعمال هر دوه را به خوبيى بداند
يعنى هم رويةٌ انسان و هم رويه حيوان را.


1-Achilles


 برند زيرا داششتن يكى بدون ديگرى نقصى است بزيرى.

عافلانه بهكار برد بس لازم است از ميان حيوانأت خصال شير و طبيعت روبـانـاه را












 پآدشاه كه رول روباه را بازى كرده موفقيت أو بيشتر بوده است است.






[^9]| ( 1.人 |  |
| :---: | :---: |






 رياكارىهاي، خود موفق مىترديرديد.








 معكوس تغيير بدهد.




 بادهايى تقدير مى چِرخِيند.




1.9 مكياولى







 عقيدة: عده́ كثيرى كه قدرت و عظمت شهريارى هساعد حالل آنهاسـت ابرواز مخالفت نها يند.







و بيى حرف خحولهند بود.

## فصل نوزدهمم

## در باب اينكه پادشاه بايد چنان باشدكه مور د استهزاء و تنفر عامه واقع نشود












 محـدود ساختص.




دهد. در مناسبات خصوصى با رعاياى خود اعمالش بايد غيرقابل ترديد باشـد و
 توفت يابد با در خيال گولزلدن او او باشد.













 آن كذشت.












كسى كه مشغول دسيسه مى شـو



 خودشى است بهدست خواهند آورد.



 حسننيت و ميل ملت نسبت به شاه نيز بر عوامنل فـوق عـلاوه شـو
 ارتكابَ جنايات عادى وحشُت و ترس مرتكب يا جانى قبل از ارتكاباب نيت خور
 را نسببت به خود جلب نموده است بنابرأين جهت اينكه مورد غنيب عمهوم ملت








1- Messer Annibale Bentivoglio 2-Canneshi





 بهدست گَرفت.




 فرامهم نموده و دقت كردماند كه هيجو وقت اعيان و اشرافـ آلن مهالكى نااميلد نشونلد و
 اططران آتن دقيق باشد.










 ستوء تغاهمات مؤسسه سوم لا بهوجود آورده كه در بين آنها حكم وافقع شدهو و بلدون










 علالى بو










 كه با جاهطلبى اعيان و اشراف و شورش و عصيان توندهو عوام مبازززه كنتـ ولى برأى

[^10]











مضمتحل مىگرديد.











 |ز


دشمنان سفاكى شناخته شده و به سلاْمـت نفس متصف و بــه مـهربانى مـعروف
















 بود ولى برحسب اقتضا بايل با آنها سازش نموده ايشان را راضىى نگاه دارد دز الين












 رضايت إز وى فرمان هي بردندنـ





























 نگاهدارى كند.









 قَشون خود بهدست صا باحب منصبيى مقتول گرديد.





لازم است اين است كه از وارد آوردن يكى ظلم فاحش نسبت به يكى از آن اشـشخاص
 نزد يك شاه مى باشند. كاراكاكالا درباره قاتلز خود


 خطرناك بو2





قشون نمود و مرتكبب انواع ظلم و ستمه و فجايع گرديد.








 كه حر انظار مردم حقير و منفور بهشماريوده، اول اينكه از خانواده معروف نبود و يكى



[^11]

























1- Aquileja

كاملاً در دست قشون مى باشـد و با آنها با با مناسبات حسنهاش برقرار باشط. ملت









 أو رسيلده باشلد.
 ثابت گرديد كه تحقير يا تخفيف يا تنغر علت عمدهُ خرابيى امبراطور ران روم بيده كه

 فقط بكى از اين دو طرف به سعلدت منتهي گرديلده بقيه با بد بخختى روبهرو شدهأنم.




روش او را در عهـل پيش گيرند.
 تقليد كند و لازم هم نيست از تمام كارهاى سوروس




## فصل بيستتم

## در باب قلاع و استحكامات مقتضى و مناسب كه پادشاهان

##  <br> آيا بودن آنها مفيد است يا زيانآور








 صـحبت خوواهم نمود.
برایى يكى پادشاه تازه به سلطنت رسيده هرگز ايمن اتفاق نيفتاده كه اتباع خوت
 است زيرا سلاحیى كه به اين ترتبب تهيه شود تعلقّ به خور شا شاه خوراهـ داشهت و
 اول با شاه صمميمى بودند در صمميميت خود باقى خخو اهنـن مانلـ و از متام تبعيت و












 شا فشّون أجير كند.

































 زود ظاهر مي شود.




## 1- Pistoja






به اووج عزت و جهلال صـعود نمايد.


 اقتدار او عالمظگير شود.






 بايد اتخاذ شود با كيفيات تغيير مىكند.






 است غثلت خوواهند نمود.

[^12]شهريار




 در اين صورت نگاه داشتن روأبط حسنه و دوستى با تخين اششخاص منتهو درجه





 مملكت مساعـد با شاه بودهانند و علت اين دعوت و مساعلدت با شاه فقط نارضـا يتى
از ترتيبات سابقشان بوده است.







 از دسـت او به اين آسلنى بيرون نخخواههد رفت و هـمين عمل را بتتى وگلى در بولونى انتجام 21.


[^13]





 اين است كه منفور ملت خود نباشد


















1- Countess Forli

## فصل بيست و يكم

## چگَونه يكـ شهريار بايد رفتار كند كه نام نيكـ

## تحصيل نمايد







 بعضى از آنها از كارهاي فوقالعاناده استا







1- Ferdinand 2-Granada 3-Castil





 اسبانيول بيرون نمود و مملكـت خود را از آنها پاكى گردانيد و البته كارى بـالاتر و

 مشُغول اين قبيل عمليأت بود و كارهاى عملمهاي انجام مى داد لذا افكار ملت خور
 عمليات بزرگ خود آن را سرگرم مىكرد. اين عمليات چنان تند و سريع بودند كه
 كند يا وقتى داشته باشد كه به فكر محخالفت بيفتد.









نهود كه در ميان ملت يك حس بزرگى و عظمت نسبت به شاه باه توليد شود. همتخنين شهريأرى كه در دوستى يا دشهنى ثبات قدم دأرد قابل تكريـم و احترام اسست يعنى بیى ملاحظه دوستى خود را نسبت به كسى كه نظر دوستى دارد إظهار

مى كند يا باكسـي كـه دشــمن امـت بـي مهابا آن دشـمنى را نشـان مـي دهد، ايـن
 بى طرف جلوه دهد





 دولت فاتح چنين استدلال خوراهلدكرد كه دوست مشكوك لازم ندار












 بى طرف بمانيد ولى آن دولتى كه با شما دوست است شـل شما را دعوت مى نمايد كم


1- Antiochus


















 خواهد بود.





 آنها زا فراهمم آورد، گرجه ممكن بود اين اتحاد را رد نمايند ليكن وقتى كـه جـنين

وقايعى پيش مى آيد ناگزير از اتحاد مى باشند (حنانكه در قضيه فلورِانتين پيشُ آمد






 آن را به نام خير و صلاح قبول كند و آن را خا خروب بنامد.




 به جبر و عنغ أز او خواهند گرفت و به بارلوه ترس نداشته باششند كه بهواسطه ايجاد مؤسسات تجأرتى ماليات سنگينى از آنها مطالبه خوراهد شد و و بخصو صص براى أين
 تشويق شوند، البته تنين أشـخاصى اسـباب بـزرگى و تـروت مسمـلكت را فـراهـم نوواهند نمونـد
قـادشاه مسىبايست در فـصول مـعين و مـتناسب سـال مـجالُس ضـيافت و و مههانى هاى مخصوص تشكيل دهد و مردم در آنها دعوت شونـ





## فصل بيست و دوم

## در باب وزر راء و درباريان پادشاه

انتخاب وزير براى شخصص بادشاه جندان كار آسانى نيست بلكه خوبى وبى وبدى آن مربوط به فراست و هوس شهريار است زيرا اولين عقيده كه در باب اخـلاق و وهوش
 پادشاه جمع گثشتهاندل، وقتى كه اين اشحخاص مردمان دانا و لايق و قابلى باششنل ما



 صواب را نيّيموده است.


 براى هوش و ذكاوت اشُخاص مراتب سه گانه قائل مى باششند: اول كسانى كـي


 مرتبهٔ اول واقع شدهاند بسيار خوبيند و آنهايیى كه در مرتبه دوم قرار دارند تا اندازازاى

[^14]

























 باششل همـيشـه براى يكى از ايز دو نفو حوادث بلـى روى خوراهل داد.

## فصل بيست و سوم

## از متملقين احتراز بايد جست









 ونى وقتى كه بنا باشلد هركس حقيقت امر را آزادانه در حضور شانـاه بيان كند آن آن وقت







 شود هر اندازه در صراحت بيان و اظظهار عقيده آزاد باشتن بيشتر مورد تو جه، و طرف

التفات و اعتماد شاه خحواهند بود، شاه نيز بايد جز به گفته اين اششخاص بـه گـفته

 حإبلو سان شده است يا يا اينكه در الثر ترديد دائمى عقايد او تغيير مى كند و از اهمميت و اعتبارش كاسته خواهد شد



 عقيده: خبو بيروى نمى كندي






 غيرممكن استت كه بهعزم و ارادهاش بت بتوان انطمينان نمود.


 موضوعات اظهار عقيده نمايلد.





[^15]و مؤاخخذه قرار دهد.
كسانى كه تصور نمودهاند هوش و فراست اغـلـب شـهرياران بـهواسـسطةه وزراء
 نيست بدون ترديد اشتباه نمودهاند زيرا اين يكى قاعده كلى و يكى حقيقت مسلم

 انتاق و استثناء شهريارى تسليم يكى وزير دانا يا يك مشاور عانم و ماهر شده باه باشد


 مهلكت فراهم خحواهد آورد.









 اططرإفيان عاقل او.

## فصل بيست و چهارم

## چرا شهرياران ايطاليا ممالكشان رالز دست دادند؟



 اينكهي مرور زمان سلطنت أو را ثابت نمونده باشد زيرا كه هردم اعمهال و رفتار شهريار








 است يكى اينكه بنيان يكى سلطنت تازه مرا روى اركان محكمى استوار كريه اسـت،



 نظر كنيم و در علل زوال آنها غور نمائيم از قبيل چادشاه نايل و دوكي ميلان و امثالَ آنبا












 نشان دأد و از مملكت خود رشيدانه دفاع كرده آن را را حنظ نمود.













[^16]









 فطرى و ليافت ذاتى خرد شخخصأ ايجاد كند.

## نصرل بيست و ينـجم

## بخت و اقبال چه اثرى مى تواند در مقدرات بشر داشته باشد و چگُونه ممكن است تا آخر با او مساعد باشد؟

بسيارى بر اين عقيدهاند كه كارهاى بشّر توسط خداوند و هساعدت قضا و و و قدر

 كوشش زياد بر عليه تضا و قدر بيى فابده و بهتر همان اسـت كه كارها را در انختيار قضـا و قدر گذارند.

 زمان خود ما بعضى اتغاقات مهم و تغييرات كلى در جيزهايى كه ما خور نا ناظر آنها
 الست ولى با تمام اينها نمى شود انكار كرد كه انسان فاعل مـختار است است من تصوري



 همه كس بدون مقاومت از جلو آن فيار میى كند اما با وجود اياين كه همه كس از خرابـى























 مال است و هركس از راهى مخصوص به جانب اين مقصود روان است وُ اين ;اهها

1- Character

> همهـ با هم اختمالاف دارند.



اسـت به هعصود خويش نائل شود.

با اين الصول باز ديله مى شود با اينكه دو نفر هر دو از طريق احتياط و مالاحظه




















 در صوردتى كه اكگر طبيعت خود را برحسبب أوقات و كيفيات تغيير مى داد يقيناً اقبال مساعد نيز برأى او تغيير نمى نمود.

 مطلوبه را بهدست میى آورد.

بنتى وتلى هنوز حيات داشت و دولت ونيس مـخالف اين قشو نكشتى بود و پادشاه













 وحشت مى انداختنتد و آخر نيز به مقصود خود نمى نـرسيد.





> اضمتحلال او حتمى بود.



 و عقيده دارم جسارت و بى احتياطى در كار به مراتب بهتر از حزم و احتيا احياط است



 جوانذها است جون كه جوانها كمتر عادت به حزم و آحتباط دارند و در رفتارشان نيز نسبت به زن آمرانه ميباشند.

## يك پپند و اندرز برای نجات ايطاليا از

## استيلاء وحشىها'







 مانند امروز فراهمم نبوده است.
 بنده و عبد مصريان واقع شوند و برإى اينكه عظمت و و و قـد


 محرز شود لازم مى آيد كه ايطاليا به اين حالـت آشوب و و بدبـختى گرفتار باشد يعنى


 و ويرانى حكيفرما باششد.







 توجه بدان روآور شده است راستد راحتى بتخُد.












ا- أثـاره به لورنزو مديسى دوك آنف اوربينو (Lorenzo Medici Duke of Urbino) بادشاه ايطظالّا كه معاصر مؤلف بودهـاست.

براى هيج يكـ از آنها اين موقعيت مساعد فعلى كه براى ششخص أعليحضرت موت موجود





 وجود دارد كه همه در اين عزم و ونيت شركت نماينل و در جايى كي كه اين نو نوع اميال



عالىى ارائه نمودهام دقت و توجه فرمايند.












 جد يد و ترتيبات بهتر و مناسبترى بهجاى آنها برقراز كند. افتخار و شرافـيا


ملت ايـجاد نما يد و اين مؤسسات و اصولن جديد را بر بروى بإيه هأى محكم و متين


احترامات فوفالعاده خواهد بود.





















[^17]رشيد، با حقيقت و باوفاترى بیيدا نمايند.



 بيگانگان معاومت كنيل و ايطاليا را با شجاعت و وشا رشادت إيطاليا يمى ها دفاع نمائين







 مقابل حمـلات قشون فرانسه مقاومت به خرج دهـد و قشــون سـوئيس هـم بـارهـا هـا

 اسسِانيول با دستههاى قشون آلمـان كه تشكيلات قشُون آنها درست مأنتد تشكيلات





 متختل حنان تعليم و تربيت كنيد كه در معابل سوارْنظام و بيادمنظام هر دو بتو اننـ

 كه در هر دو فسمت ذات ملوكانه نهايت درجه مهارت و إستعداد را را دارا مى بانشـند.

در اين صورت يكى هنين فرصت و موقع مناسبىى لا براى نجات ايطاليا نبايد




 استقبال خواهند نمود، قلم من عاجز است است آنها را شـر درح دهد




همه از شكنجـهُ آتها رنج و عذابب بردماند.




 گُفته السـت:
(عقمر جنگً و ستيز كوتاه خواههد بود.

زيرا آن روح با شهامت ادوار گذشته.
-

1- Petrarch
2. Brief will be the strife,

When valour arms sgainst barbaric rage,
For the bold spirit of a bygone age,
Still warms Italian hearts with life.


[^0]:    

[^1]:    1-Spart 2-Athene 3-Thebes 4-Capua 5-Carthage
    6- Numantia

[^2]:    1- Friar Girolamo Savonarola 2- Hiero the Syracusan

[^3]:    1- San pietro ad vincula

[^4]:    1- Gracchi 2-Messer Giorgio Scali

[^5]:    1- Aragon 2-Giovanni Acuto 3-Bracceschi 4- Braccio

[^6]:    1- Imola 2-Forli 3-Goliath

[^7]:    1- Achilles
    2- Scipio
    3- Xenophon

[^8]:    1-Virgil 2- Dido

[^9]:    1. Chiron the Centaur
[^10]:    1- Maximinus 2-Commodus 3-Pertinax 4-Julianus 5-Severus
    6-Caracalla 7-Macrinus 8-Heliogabalus 9-Alexander

[^11]:    1-Gladiators 2-Thrace

[^12]:    1- Pandolfo Petrucci 2-Siena

[^13]:    1- Messer Niccolovitelli
    2- Castello
    3- Guid ubaldo

[^14]:    1- Antonio Venafro
    2- Pandolfo Petrucci

[^15]:    1- Father Luka 2-Maximilian

[^16]:    1- Titus Guintius

[^17]:    1- Taro 2-Alessanderia 3-Capua 4-Genoa 5- Bologna 6- Mestri

