## عبدالواحد سـيدى

صوفيـن در هزارهو دوم

## حضرت مجدد الفـ ثاتى((مام ريلى)) 








 خردشاهد، دست خوش تحولات و دكر كونيها كه بر صفحات تاريخ از آن باد شده است شاه الهد بوده است
اسلام وnدثّبت و تاريّغ
عصرى كه مجدد الف ثانى لر آن بسر مييرددياتت اسلام يكهزار سال از عمر با شكوه خويش را










 نهالكه آخرين خليفه از اين تباربه الثر حمله تاّار ها (مغولان) به سرزمين هالى الملامى و دركز
 اسبانيا يا انتلس اسلامى بايه هالى بر رفعت ترين تمدن بشرى را ريختّد كه تا اكنون از كزند
 فر Aمك و تمدن به مداين الملم جهان مبدل شده بود ؛ صدها هز بالر جلد كتاب توسط نويسندكان


 ، كه هالر جند جمع بندى شمارى از مهمترين و مشهور ترين شان را با عرصه های علمى شان

نذكر مبيهيم: 1- نهضت هاى كلامى ثلسفى: Aعتزله - الشعريه - طحاويه - ماتزيديه - ظاهريه - اخوان

- الصفا

2- تصوفو عرفان : نقشبنديه - قادريه - سشرورديه - ششتيه -

 - محعد زكرياىى رازى- فاراليى- ابن مسكويه- ابن باجه - ابن طفيل- ابن رشدو خواجه

نصير اللين طوسىي.
4- عرفان و مابعد الطيععه: غزالـى - فخراللين رالزى - سهروردى)(صـلحب عوارف المعارف








 كس حتّ ندارد آنرا برخلاف توأنيتبكه شرع مقرر كرده الست از آن استفاده نمايده رئيس دولت بايد به مشورت مشترك مسلمانان و به اجماع آنان تعين شود، امور و كار

 خلاف ثواثين الملام از طرف خليفه با رثيس حكوبت ، مردم ثبعيت او را نـكثد - خليغه
 مسلمان از وتوع اعملا نا برست و زئت جلو كيرىى نمايند. 6- إبو حنيفه و البو يوسف - نارابى - ماورديى- منفكرين (تشيع) خواجه نظام الملك طوسىبعد از سقوط بغداد: ابن ثيميهـ مولانا جلال الاين رومى- محمود شبسترى- شيخ الحمد سر هندى(امام رباتى)- جلال اللين دواتى- ابن خلدون- صـرالآين شيّرازیى(ملاصدرا) ابن خلاون.
7- زبان و البيات: البيات عرب- ادبيات فارسم- (دستور زبان و فر هنــ نويسى) البيات
تركى-

9- برسيهاى اجتماعى: تاريخ نكّارى- فته - جغر افيا.

10-بخش علوم :جغرانيا - رياضيات و نجوم - فزيكـ و كانثناسى_كيميا- تاريخ طبيعى -
طب.
الينها بخشى از تاريخ و سر كنشت منتيت بيش از يكهزار ساله لر اسلام است كه مانند كنجينه








 نگاشته شُ.حالا كه ازين مسايلِ حرف در مر ميان آمد بد بخواهد بود خط تمنى اسلام را لر

الروبابى ترون اوسطا هورد دثت ترار دها ديم:





 آن عبارت انداز:
ا $\downarrow$




 +













كه تذكر كل اين صحنه هاى غم انڭيز خود كتاب ضخيمى خواهد شدكهـ از آن


ر تارِيخ اسلام مى نويسد:











 تعاليم اسلام كشود در السانيا سر ماه صفر سـل 113 هجرى عبدالرحمن اين عبدالث








 تحت اوامر وخردانديشى عبدارحمن الغانثى عمل مينمودلثو الز سستورات نبوى

 اوامر سردار خود نشده و يا نبودند و اين موضوع





 جنين سروده است:
\#

. ¢ اين نيرو را اليمانى و جوانمرنيى بیى كير
 | "

 \$ +屯 ٪ كسترده است در نوردند!
ولى افسوس كه سرنوشت رل الراده خداوند جيزّى ليكى رتم زده بود.
 مسلمانان مخصوصـأ سياهيان بربر ها آتش الختلاف شعله ور شده بود ، و هر سياهى آلرزوى


 خطر بزرك شده بود نهايت بيمناك كرديده بود ، ولى از ترس اينكه مبادا سباهاهيان از فرهانش





 فز أنسه راه شان را بطرف غنايم فراواوان مسلمين كشودند .و فريادى بلثند شد كش:مسلمانان
 بزرگ مسلمين ميان جنگـ را رها ساخته و بمنظور حفظ غنايم بآن سوى روى آورىند كه در نتيجه صنفوف سربازان مسلمين دجار بي نظمى شد .
 نبرد سازد تيرى از طرف ششمن بسوى او رها شا شد وباو الصابت كردو بحيات او خائمه داد .

 بخلطر روشن شدن كارنامه هاى اسلام در جوكات هويت تاريخى السلام و سابقه هدنيت و
 أهِلْ 1- فتح سيسيل و ساردنى ،كريث و جنوب اليتاليا سالل 212 هجرى
 ثأسيس المجراطورى السلام لر السياى صنير.

3- سقوط طليطله ر 1085/0478م.
4- ظهور صلاح النين ايوبى1187/583م.


- اينها عنارين شهاتت و ايمان مريمانيست كه در سال 32ه (محاصره تسطنطثيه)
 را بعشق و عشق را به عباتت تبديل ساخته الد ، كه خوثبختانه اين موجها ى منصل نا هنوز لر جامعه اسلام مطرح استا است.

 تلرتمنذي را ايجاد كردند كه از رهكُنر عتيتى مشكلات زيادى در جامعه اسلام
مطرح كردند.

 آسعان ديلتت اسلام باكـ گردآثاتر.








 "رار سلطنت شيعه ايران كرايش به لين و مذهب برافنكار و اذهان توده هردم حاكم بود و شاهان صفوى براي ايجاد امنيت كر كشور ايجادكمر بند امنيتى مطمنىى را نموده بودند، اين شاهانان از خوش اعتقادى مردم و اظظهر محبت و ارادادت به مذهب و اهل بيت استغاده ميكردند. بزركترين شاه ايران شاه عباس اول صرفأ برايى زيارت از اصفهان تا هشهد 800ميل فاصله دارد ، را بياده سغر كردكه نتيجتا اعتقاد ايرانيها نسبت به شاه عباس بحد غلو و توهم برستى رسيله بود.،

مردم تركستان و الفغانستان در اعتقاد راسخ و صـلابت دينى و تقّد به تسنن و
 كس بر حسب مقام خود تا حدى همرنكا و هـفكر مردم بودند.

در هنلوستان بنيان كذاران حكومت هانى اسلامى تركها و افغانهانى اصيل بودند


 صوفيه باوج خود رسيده بود . در هيّه نقطه از جهان اسلام منطقة نبود كه نوعى از سلسله هانى تصوف در آن ياغت نشود .
》
تركستان ، بلخ ، هرات و بدخشان در الفغانستان ، امككندريه و طنطار در مصر ، تمز و ص صنعا در يمن مراكز علما و اهلى عرفان بشمار مى آمدند.

 ثطاريه كه توسط عانثق شتار تأسيس شده بود برتمام هندوستان تسخير داشت .
 بهننوستان آمد ،ولر 》ماندوه سكنى كزيدندر سال 832هوفات ياثت.









اوضاع علمى مقارن زندكى امام مجدذ(رح):
لر ثرن دهم كدام ابثكار تازه الى لر موارد خصـوصيات علمى صورت نـرانتّه بود . در حاليكه جهان اسلام در تّرن هشتم هجرى ثـاهد علماني هظير حاثظ ابن تيميه (727ه)هقى
 المزى (742ه)علامه شمسل اللين الذهبى (748ه)علامه ابوحيان نحوى ظهور نموده بودند كه در
 در اوايل ترن دهم ه (902) علامه جلال الاين سيوطى (911ه) صيات داشيند كه بعد ازاين شخصيتهاى فن حليث رو به تخزل نهاد.






 روزگًار بوند.
 بود اما با سكونت در مكه جهاتى را از عمّ و معارف دستفيد كردانيد وفات او بر سالل(1014ه)

اتغاق النتاد.در سرزمين ايران ثيخصيت بزرك ديكر علامه جلال الدين دوانى(0918) و ملاعماد بن منصور كارى (914) و علامه غيات اللين منصور كسانى بودند كه عم و حكت را تا هند رسـانّيوند.

## 

هندوستان به لليل دور بودن از مراكز لينى و فرهنگى اسلامى (حجاز،مصر وشام و عراق )و علم رواج زبان عربي و علم الشاعه علم حليث و مشككلات رفتن به حج و طلب


 هنمحسوب است، رواج دارد).






 و نه با فرتهة الماميه موافتت داشت . همايون يسر بابر شاه از طرث شاه صفوى مورد استقبل كرم ترار كرانته بود


 (در هندوستان وو حركت بسيار تنرته برانكير وجود داشت كه خطر بزركيى عليه اسلام محسوب ميشد . يكى حركت ذكرى بود كه اساس آن بر بايان يانتن نبوت محمدى ، بر بايان هزاره اول و آغاز يكـ ثبوت جديد به آغاز هزاره هوم بود . اين حركت لر بلو جستان نشئت يانت







 ربانى متهم شده است.)
:
مهويت بزركترين و تكاندهنده ترين حركت لر ترن دهم هجرى حركت مهوريت


















 نموند(ر اينكار نظير فداييان الموت به بيروى حسن سباع كه در تاريخ بنام حشّيشيون مشهور
 خودش جان صدهاى ديكر را كه در هيجنوع از اين دسايس وهسايل ارتباط ندارند هيكيرنذ.)

5- دتوت وىى مشتمل بر بنج ركن الست:

 خواب) خخيلى ضرورى و شرط ايمان ترار ميداد

 الهل سنت شـل
 بيمودند كه او را بمقام انبيا عليهم الالسلام قرار دادند، بلكه او را از برخى انبيا برتر شمرده اند. 5

تا اينكه بالاخره ههخويها به عنوان يك فرثة جدا كاته ، از اهل سنت و جماعت كاملا هنتطع شدند

 حكومتهای متُّدرى را تشكيل دادند. اين حركث باعث شد كه از اثر خشونت و تنـرويهاي بيروانش ، دجار اضطراب و تزلزل شود . علماى راستخ و دانشمندان هحقق جون طلاهر پبتّى (913-976)هصنف (مجمع بهارالانوار) براى




مرفا بر شـمرده اند بثين قرار است:


 فتّه بر انگيزانل است كه باعث بر انداختّ نظالمهابى فكرى و بى اعثبار سازى ديانت اسلام



 اغتشاشغ















 اينكه ليانت اسلام بر جهان بينيهاي خود بغاطر بهر بيود وضع اجنماعى هردم يكـ لين
 لمس كند واين ضرورت است زيرا در عصرى كه ما زندكّى ميكنيم الشخاص بنام

داعيان اسلام سر از كجا ها بر آوردند و ديليم كه اين كشور را در جنلين جایى در



 ضياع و عقار شان تا كالم سرحد اضا






 آكاهى به كتاب و سنت و غفلت الز آن نيز عاملى برابى رشد اينكونه تفكر هائى نا سرست

است.
4- فتدان يكـ شخصيت برجستّه لينى و (سياسى) وكه سطع دانش فكرى و بالطنى بسياربلند


 و شُحوفايِى آن ، يقثن و اعثماد تازه انى در للهالإجاد نمايد.

زندگى نامه حضرت مجددالف ثانتى:



 زبرود كتّ:
مريدان وى همه موافق به دستورات شريعت بوده و طرف حقيقت را تحت بيروى اين مرد كامل

 مبارزه با كفر كرايیى و شركـ و بدعيات نيز بشّتاز بود و در مقابل باشاهان ملحد و حكومتهاى

فاسد به مبارزه بر ميخاست تابه جاثيكه بسيارى از درباريان دولت وتت (اورنكايب جهان جان كير)
 كارنامه هاي حيات حضرت مجند الف ثانئى :
1.دميدن روح تازه الى لر اسلام و كور كردن خر افات و بدعاتى كه به اسلام ملحق كرده بودند
2.تغير حكومت حاكم بر هندوستان از بد لينى به اسملام واتعىى.
3.حاكم كردن شريعت اسلامى در سرزممين هند و افغانسثان و ماورانى آن (سايزر كثّور شالى

إسلاهمى بيرو تسنـن.
4.اعلاء احكام الههى و احباء سنت هالى نبوى در سرزمينهاى هندو افغانستان و السباى مبانه و

خراسان.
5.ترويج طريته نتُثبنليه ،مجديه در سرزمين هاى شنلو افغانستان و بخاراو محل جغرافيايى

خراسان بزركـ.

7. نفاع از حثّوق ضععفا و يارى رساندن به مستمندان.

نـكالثنت مقالات رسايلل و كتابهانى مناسب با نياز مسلمانان.

ايشان لر ميدان شريعت و طريتت (عرفان وكلام)نظرياتي را مطرح كرنند كه
سابقه نداشت . نظريات جديد شان بيشّنر در رابطه با كاثنات ، ،اذات، صغات و و اسماء الأهم ميياشد











آن انشاء كرينيده است.

1. حضرت مجدد به اين موضوعات كه هر كدام آن به بحث و فحث علانيده ايى نياز دارد

 ميتو انند به كتاب مكتوبات حضرت المام ربانى مراجعه نماينذ. 2.حضرت مجدا اين نكته را واضتح فرموده اند كه عرثا و صوفيان حقيقى در دسايل

اجتماعى و سياسى نتش دارند.
3.سطح علمى و ميزان آشنايى عرفا به علوم عقلى و نتلى.
4.توجه كامل به شريعت و عشق به عمل كردن سنت نبوى (ص) و احياه آن.
5.رسول الله مركز بركار دايرة عتل و اعتّاد و عشّق در تلوب بزركان صوفيه ميباشّد.
 7.ياسدارى از ترآن و سنت نبوى منميث مركز دايره يركار شريعت اسلامى در برتوى عرفان و شناختخت 8.شناخت و تمايز عرفان حقيقى و طريقت نبوى و اهل تصوت واقعى در برتو الرشادات مسترشدين كامل. 9.شناخت در مورد ذات و صفات اللهى لر برتو تنيضات خذارندى و رشادتهاى

معثوى در جامعه اسبلام.

 ومتوجه ساختن اوليا الله كه بحضرت يرورنكار نزديك هستّد و اخلاص والهيت
بركار عرفا.
11.متوجه ساختن اوليا الله كه بحضرت برورنكار نزليكـ هستتد و اخلاص
و و اللهيت بركار
12.شناختن و تفكيكـ علماى والتعى از عرماى شير واقعىى.


> حقيقى لين محسوب ميشود.





3- حضرت تسلمان فارسم رضمى الله عثـة.
4- حضرت قاسم بن محمد بن البوبكر (رضن).
5-

العارفين) ترن موم هجرى.

7- حضرت شيخ ابوالحسن خركانى : على بن جعغر الخرثانى (سلطان المشايخ) تربيت
ظاهر از شيخ ابوالعباس تصاب الملى و به طريق اوبسب الز روحانيت بايزيد بسطامى بهره مند بوده اند.


 طريقت المام محمد غزالمى مى بآتنا ، وفات شان در (457) وبوده است.




آبادى فرا كرفت و از محضر شيخ ابواسحاق شيرازى (متوفى 476ه)كسب فيض




در 535هجرى وفات يانت »رثبةّالحياته از آثار جاويدان اوست.
خواجه عبدالخالق غجدرانىه، (تولج493ه وفات 649ه): در تريه غجلوان
 طريقت خواجكان مياباثد كه نزد ثيخ عبدالجميل كه نسبش به المام آتا ميم_رسد او در همان زادكاهش ونات كرد .
خواجه محمود انجيري فغنوي: (685ه-717ه) وي از خلفا و جانشينان
 تمايل دأئت بورى ميكا
هوشثيار شوند در مورد سال وفاتش اختلاف وجود دارد.


 خواجه محمود (زانوى)تلمدّ زد و بمقام ارشاد رسيد ، او سالهاى الخير زندگى خود
 مورد ايمان جينين بامخ ميدها بكسستن و بيوستن ،يغى كسستن از جهان و بيوستن بحق تعلىى (ج)
 بخارا ديده بجهان كثود .واز خلفاى حضرت عزيزان (علم رامثتينى) مياشّد و

 در سال (755ه)هر زانكاهش جشم از جهان فرو بست . در هـانجا بغاك سباريده شـ.
14-




> در سال(772•) در سوخار ديده از جهان فرو بستِ.


 هجرى در تصر عارفان ديده بجهان كثود ـ جد بزركورار شان به جند نسب به المام جعفر صـادق ميرسد؛ ر حاليكه سه روز از تولد بهألالين ميكنشت او رو را به
 تبول كرد و سيد امير كلال را مسئول تربيت وى گردانيد.او به زودي راه راه تعالى را
 خواجكان كه منبعد بنام خود وى طريتة نتشبينيه ياد ميشود جان تازه دميد، او كه

ظظاهرأ دست بروردة سيد امير كلال بود اما در حتيقت اويسى است و از عالم ربانى شيخ عبدالغالث غجلوانى الستفاده هينمود ،و جون الز سوى اين عارف بزرك سير و سلوك را طـى ميكرد، ذكر خفيه و تلبى را جانى گّين ذكر جهر






 و در زالاكاهش شصر عارفان مدفون كرليد.
 الز الصحاب و خلفاى بزرك ششاه نتشبندبود. ايشان در اوايل در خدمت بِرش طـى
 در زمان حيات شاه نتشّبنارشّاد و تربيت بسبيارى از سالاكان را بر عهده گرفت .


 ،بيان شيرين و خويى نرم و زيانى گرم داشت ، از خرد ر رنتّن و خضور در
 در بستر برك با روحانيت شاه نتشبند لر سخن بود ، و مريدان را با به انحاد سفارش ميثرمود وفاتش بسلال 802 هجرى در نو جغانبان الثالي افتاد ودر

 مانذه است.



 تربيت وى در سلوكـ توسط خليفل ايشان يعنى خواجه عطار صورت



 هلغتو ديده از جهان فرو بست و در همانجا بخاك سباريده شد.



 يافت واز محضر نظام اللين خاموش ، عارف بزرك آنولثت كسب فيض نمود .

او از بزركان نتُّبندى بشمار مى آيد، كه مجالس وعظـو ارشاد شان مريدان زيادى را تربيت نمودند.از ايشان تاليفات و تصنيفالتى نيز بجاى مانّانده است


بخاكـ سبرده شُ





 كسب فيض مشّغول بودند.وفات شان در سالل 936هجرى الثفات الثناد.




 975هجرى ) در امـكنه وفات ياتت.


 خواجه محمد باقى را ميتوان نام برد ـ الو در سن نود سالڭكى در سـلـ1008 هجرى ونات بانت كه بر المكثه بخاك سبرده شد.

 (كابل).بعدال همراه بدرش بال به ماورانهر سفر كرد و از محضر علمائي عصر بخصوص (كولانا محعد صـالت داثنت در آنجا بهر برك جثبات تصوف و عرثان نايل گششته و از مقالمات و ارباب
 در طريقت تسبت اويسى به خواجه بهاءالنين داشت و از روحانيت عبيد الله الحرار








 فيروز آباد دهلى زيارتگاه مردم است.
 محبوب حضرت مجدد الف ثانى بمقامات عالٌى عرفان راه ياغت و يكى از رو خليفه هاى مشهور حضرت مجدد الف ثانى ميياشّد و خليقه ديكُ
 محمد معصوم را بنام نتشبنديه مجددية معصوميه شريف يال ميكنند . طريقت را



 تذريس ميكرد . الوشان نيز دارأى مككوبات ميياشنـد كه در سه مجلد منثشّر شده


 حضرت خواجه سيف الدين سر Aندى: (تولد1043ه وفات1096ه) فرزند و










 ثوى بود.
خواجه سبد نور محعد بدايونمه: الز خلفاي مشهور سيف اللين نور انئى

 خراسان بزركِ و تركستان منور نكّه داشته بود او سر انجأم اين خراغ بر بر نورو شكو همند معرفت رابه ميرزا مظهر جان جانان سيرد كه مسيند ارشاد توسط شان زيتث بخش جهان طريقت معصورميه مجدليه شريف شد. 11

هولانا مظهر شهرِد ميرزا جان جانان: حضرت شان در 1112 هجرى با




 حضرت ميرزا مظهر جان جانان (رح) از سادات علوى اند كه نسب شريف شان
 الله وجهُ ميرسد...ولادت با سعادت شان يوم جمعه بازدهم ماه مبارك رمضان

 من است و خاطر را الز أغاز صباثيل به مظاهر جميله ثابت. حضرت ميرزا جابن جانان سر كنشت شان را در متدمه كتاب شان جنين انشاء كرده النابيعد حمد و
 و نتشبندى مشرب الست الحوالل خود را بعرض الحباب ممى رساند كه در سال شانزده از عمر برابى اين خاك غبار يتيمى تشست و و بر بيس و هشّت خاك خرد
 و...بر طول زنلكى دست طلب به لوس دنيا نيالوبو...امروز كه 1170هجرى
 و...و نام خود را به شاعرى بر أورد و... حضرت شان در هجده سالڭى دست
 و بيكـ ثوجه لطايغ خمسه بذكر اسم ذات كويا شد. ${ }^{12}$
-29 ارشاد را به طريقه نبكو در زمان خلافت شان بوش دار داشتّند ، بر هورد تاريخ



معلوم نيست ،بقولن سلسلدّالمشايخ خلافت را الز خواجه الجه محمد نسيم كسب كرده اند
 مطى از مضـافات شرقى الفغانستان است ايشان در زمان حيات مسند طريتت را
 طريقه بوده اند.





اثزر ديڭر بزبان درى بصورت منظوم آميخته با نثر تاليف نموده اند و اسالمى آنها


 زليخا) و بحرالحيوان كه تا زمان حيانش تكمبل نشده بود (كه از جمله الشجار





 محمد جالثبي جهاردهـي مييانُد. 14


 جهاردهى كه به آتا على شمس معروف الـى





 محمد »

 مصنطفوى (ص) ميسر شده نميتو انذ.
33 -




 شان زيارنكاه خاص و عام است.
هو لانا محمد اسلم شولت شاهـى :كامل دوران و مكمل روزكار ، حضرت
محمد اسلم دولت شالهى از
مانند هرشد بزركوارشمان هر جهار طريته را الرشاد هـى فرمودند: كامل دوران هكمل هم بثام

شّيخ برحق محمد اسلم است بنام


يوم تات است نه از شمر 15 سنd شمسى سه صدو بيست

## ويكـ هـكر

بسث و هششم از مـورجب عيان
نر محاتب نيز از تمر بدان

 به لولت خلافت وتار و الفتخار بعنوى بخشّيلند.
 -35
الاسلام والأمسلمين محمد جان جانان متخلص بها ابن الحمدلر زمان حيات بير و









بزرك خلانت را در طريف ارشاد به وى تفويض فرمونذد. 16

 و از فرزندان ارشد حضرت شيخ الالاسلام والمسلمين محمد جان جانان ميباشنثد كه طبع روان داشتند و در شعر خادم تخلص ميكردند كه اشعار شان كلا مشحون از از






 استخراج ثوى در مسايل فثى و عرفانى بودند.
 خراسوانى: جناب نياز احمد جان فاتى بسر ارشد مولانا نيكـ هحمجان خادم كه


از اكابر روزكار و مرشدان بزرك وكامل هستند ؛ مكمل طريقه هاي جاركاته











 ونزديكى داشتّه اند، از حُسن خُّ

 نسب ودر عبادات و مجاهده دارایى مقام رفيع و بلندى ميباشند ، و از كرام


 را به بركت انفاس قلسيه شان و دميلن آيات ياك قرآثى از نو به به زندكّى راغب


 كور دلان و غافلان را از نو نو مايه سعادت باشنـند. جناب شان با با توجه به نايل بودن بدرجات رفيع ولايت و اشتنغلا به تربيت و اصـلاح نغوس والخلات الز مشاغل












 مانده از جنك بولند و دراين مدت نسبتاّ طولاتى و صعب لروازه اين شـخص

كريم بروى لرماندكان باز و سسترخوان شان بـن بوده است . تسميكه جناب استاد
 روضـةّاليشين في سيرت سيد المرسلين كه تشبع جناب حضرت فانى مياشد در هورد اين بير و هراد عالمى مرتبه خويش جنين نوشته اند:٪جناب مبارك صيبور دلّسوز ، مهربان با سخاوتمند، با غيرت ، شب خيز روشن كـن كننده شلها ، خدمت



 انداز:نيض هصم فاني ميياشند ، جثاب كلاب اللمين جان خليفه بتخاك ، عبداواحد سبيلى خليغه ولايت بلخ،
 جناب مخدوم صـاحب و(جناب الستاد) وتارى محمد احسان صيلا
 روضـة اليتين الز آثالز منظوم و منيور شان ميباشّد، يعنى تاليفات ديگر كر شورد
 الحيوان ، اسرار العارفين و...س

شجره نامه حضرت مجدد در طريقهُ قادريه شريف:
1- حضرت خاتم الانبيا محمد مصطنى صلى الله علّهو سلم.
2-
-4- المان زين العابدالدين (رض) 5- المام دحمد بالتر (رض).
6- المام جعغر محمد صـانق (رض) (ر)
7- المام موستى كالظم (رض)

9-
10-10
11


14-14- صضرت هولانا عبدارحمن (تالس الشسره العزيز).
حضرت ابوالفضضل (تّس اللهسره المزيزي) ..... -15
 ..... -16
حضرث شيخ ابو الحسن الهنكاري (هكارى) (لُّس الله سره العزيز) ..... -17
 ..... -18
 ..... -19الله سره الـهزيز)
حضرت شبيخ عبدارزاتِ جان (ثّس الله سره المزيز) ..... $-20$
 ..... -21
 ..... -22
 ..... -23
حضرت شبخ مبد عثيل (لّاس الله سره الالعزيز) ..... -24
 ..... -25
 ..... -26
 ..... -27
حضرت شبخ سبد كدا رحمن دوم (وَّس الله سره العزيز) ..... -28
 ..... -29
 ..... -30
 ..... -31
 ..... -32
حضرت هو لانا خواجه معصور (ألّس الله سره العزينز) ..... -33
 ..... -34
حضرت شبخ هورلانا محمد حجت الش (لدس اللش سره الالعزيز) ..... -35
 ..... -36
 ..... -37
حضرت شابخ مصري خان سموي (لّار اللش سره المزيز) ..... -38
 ..... -39
حضرت شيخ سيد محمد لمتكى لغمان (تّس الله سره المزيز) ..... -40
 ..... -41
 ..... -42
 ..... -43
 ..... -44
سره المزيز
حضرت مر لانا و صرشد نا شبيخ الاسلام هحمد جان علاءاللدبنى كابلِى تدس الله سره ..... $-45$

خصوصبات اخلاقى املم مجدد الف ثانىى:
1.عشق به بيغنمبر و يارانش (صلواة الش عليه)
2.توجهُ و بانى بندى به شا شريعت محمدى (ص)

4.شنتّت و دلسورى نسبت به باران و و شاكّردان
5.ساده زيستى و عیم ترجهُ به مطاع نيوى
6.غمخوارگى و لسوزى برانى مسلمانان
7.بيارزه شُديد عليه ظلم و ستّم و بـى عدالثتى

مبرززء هميشكى با دشمنان اسلام ، بيغغامبر (ص) و صحابـه (رض)لز خطوط اساسى تفكر امام ربانى ميياند. ${ }^{18}$

## 

حضرت مجدد، مقام عتل را برتر از مقام حواس، و مقام نبوت را بر تر از عتلّ ميداتنتد، جنانجه


 حضرت مجدد (رح) لر مورد نبوت و مقام بلند أن نظريات و عتيده جالب وراسخ دارند .او از ثول عارن مشّهور و صوفى محقت حضرث شيخ شرن الدين بحى منيرى (661-786همياد




 ظرفيت بالا ، ، تكرت تحمل ، وسعت صدر و بيغام و كارى كه به به آنان سباريده شُده ، همواره
 ولايت و سُكر هنين نيستتد، از جايى كه آغاز "مقام " آنهاست ، آنجا انتهاى مقام اوليا ميياثد.از



133-ممان،، سكوب23، صص،106-113.
 ولايت در مقابل كمالات نبوت همانثد تطرة مقابل بر ياست. انيبيا عليهم الصواث والتّليماث بهترين جمع موجودات اند، بهترين دولت بايشان مصلم داشته اند





 در مكتوب 59 تنكار رفته است كه بعضى از مشايخ لر وتت سُكر كنته اند :ولابت افضضل از







 اهل سُكر) لواى ولايت را كه رو به سكر دارد ترجيح ميدهنبر لواى نبوت كهرو رو به صحو
 ولايت رو بحقّ دارند و در نبوت رو به خلّ ، و شكـ نيست كه رو بحق افضضل تر است الز رو

 بحت ثيز دازد و بالطنش با حت است و ظاهرش با خلت ، وآنكه تمام رو به خلت دارد الز بدبران







 در اين سالّكـ خود را مسلوب الفعل خواهد ياثت و فمل خود را منسوب بحثِ جلُ شانهُ خواهد كرد

و فناى تلب ، تلب و تجلّى نعلى كنايه از همين مقام است و نشاتل او آن است كه تعلق علمي و



حضرت آدم (ع) استهع ${ }^{24}$
 بيامبران اولى المزم ميياشد، و خود اين نكته را مى رسـاند كه مقام ولى كجا ستُ و مقام نبى كجا
حضرت امام مجدد (رح) با كساثّى بمبارزه بر خاست ، »كه آنان بى اعتنايى نسبت به دين را


$$
\text { ثمرحنده }{ }^{25}
$$

فصلل اول كتاب رساللا ثشثيريه مشنثلمل است الز حقايت شريعت و علوم صحيح ميباشد و اين
 مينگرند.كه در فصلل اول اين كتاب مربوط به تنظيم شريعت است ، كه لر آن حالات شريعت و

 نفوس روحانى و ارشاد بير طريقت جناب نياز احمد جان فانى ترار دار دارند ولتى مريد يا طلالب



 سنت . ركن لوم مداومت نكراست ...، يس واضح الست كه بعد از زمان المام مجدد (رح) همه بدعت ها ى كـ كه در شريعت و طريقت از





 هركز بآن مبالرث نكرده بودند. لذا اين شيوه ها هركز مدار اعثبار اهل طريقت وساير مسلماتان نخواهد بود.
 رياى ظلمات به نظر مى آيد و نور سنت با غربت ر ندرت در آن لر ياى ظلمانى و رنــ كرمهاى شب ثاب سنت سنيه است و اجنتاب از بدعت نا مرضيه" و مزيت طريق، تُّلية نتشبنليه بر سلاسل ليكّر

نتُشبئنيه
 ميداند.و بدعت را در رنكـ كلند ميداند كه هدم بنياد اسلام میى نمايد ، و سنت را را در رنكـ كوكب

 آورد كه طريتت تابع و خالم شريعت المت ، كمالات شربعت بر الحوالّ و مشاهدات (صونبه) متلم




 اوشان ارشاد مى فرمـايند : كه شريعت متكغل جميع سعادات نثيوى و الخروى است و بطلبى نيست
 شريعت را سـه جزو است ؛ عطم و عمل و الخلاص، تا اين هر سـه جزو محتق ثشوند ، شريعت

 سعاداث دنيوى و اخروى آلمد و مطلبى نماند كه بماورابى شريعت در آن آحتياج افنت ، و طريقت و حقيقت كه صوفيه بأن مدتاز كثته اند ، هر دو خالم شريعت اند لر تكميل جزو ثالـث ، كه اخلاص است . احوالٌ ، مواجيد و علوم و شعازفى كه صووفيه را در الثاء راه دست ميدهند، نه از مقاصد اند ، بل


 اخلاص نيست كه مستلزم بتام رضا است



 يهى اليه هن ئيبُ
 به تحقى اين علوم و هعارف.( مككوب شماره 36،ص148-149 جلد اول)

در مكتوب ديكر ضمن بيان ترجيح و تتّلم فرايض بر نوافل مى نويسد:(لمقربان اعمال يا

 ايشان در مورد شهود افافقى و انتسى به نتل تول الز الز حضرت المام طريقت شاه نتشبند مى

 الست(و فی انفسبكمُ افلا ثبصرْن) بيش ازين هر سيزى كه هست ، داخل سير افاقى است كه حاصـلش بى حاصلى است (مكتوب 30؛ ص: ص، در جايى ديغر مر مورد صفايى نفس كه به كفار و مرتاضاثي كه لر فسق و فجور مشغول هستّد دست ميدهد توضبيح داده مـى نويسد حصول تزكيه و تصفيه منوط است به ايتان اعمال صـلحه كه مرضيات مولاباثنـن سبحانه واين


 امور غييى كه ر وثت صـناى نفس كفار و اهل فسق را دست ميدهد ، الستّراج است كه مقصود از أن خرابى و خسارت آن جماعه است .ساري موضوع تيزّى و املمام مجدل: تبّرى عبارت از دشمنى است با دشمنان حق (ج) آن شهمى خواه بـ










 طرف ديكر غلات شيعه كه حضرت عمر (رض) را أدح ميكنداز اين اطلاع ندارند كه حضرت


 تطعى محبت اهل ترابت آن سرور (ص) ثابت شده است و اجرت دعوت را محبت ايشان ساخته

147-قرآن-زازارطات/21


حضرت مبید الخر كُثّارى را در يكى از كتابها يى يانت كه يخالف سنت نبوى ميبود در
















 ميكيرد:






 مورد اسئظاذة دانئمى ميباشد .


 السلا م ملا حظيه نماثيثد.



$$
\begin{aligned}
& \text { 152-ـكحبي100،صص1263،262. }
\end{aligned}
$$

هـكى دارالى اسلام شناسى و جهانبينى هانى عقيدتى لر عاليترين سطح از تفكر انسان شناختى و دين شناختى ترار دارند و اين عرفان خود نمونـة از انسان كالمل ميياشد كه امام مجلد


 عوارف) شيخ احمد جام، وخواجه عبدالله انصـارى ، بايزيد بسطالمى و...را متهم كردن جز جز جهالت



 بوبن شان به شر ابيع السلاهم مياتي
6- الين نكته لر مكتوبات امام رباني واضح ميكرد حضرت امام مجدد اللكو و مثالمى الز آنهاست تا كدام حد و اندازه اين بزركان



6ـاو شمن بدعات كه ماتع بزرگى در راه تطبيق سنت نبوى(ص) و آثين اسـلام است بار هـا

 7- او بزركّرين باسدار در روابط و ضوابط اسلامهى و سنت نبوى بوده و است كه مكثوباتش نمايانگر آن ميياشد. 8- او در عرفان حتيقى و تصـوف السلامى كه هصواره بر يابيه هالى شريعت استوار است سر سر

 هخصوصا اهل سلوك را توصيه نموده اند تا در إـحاي آن به جهاد اكبر خويش كه الحياى

كلمته الله است بيردازند.
 بيدا ميكند كه نهايت أموزنده و رهايى بخشنده استالو با با باز كردن مكتب وحدت شهود با با

 ر حر حاليكه علوم شان را تأثيد نميكند .






 الز ايشان از آن معارن اطلاع داده اثد.

با مردم مخصوصا با نترا و برويشان نهايت دلسوز بوده و ور در نامه هانى مختلفى

 محروبمن و مستمندان ، از امرا و سلاطين درخواست كمكـ مينمودند.





 يرستان و آزر ستايان افكار خود را هم آهنــ كرده بود كه اين روش او را محمد عوفى جنين بيان كرده است:
جنان با نيكـ وبد خو كن كه بعد از مردنت عوفى / مسلمانت به زم مزم شويد و هندو بسوزالثد

 برهمن هاى هندى عبادث ميكرد و علامت خاص آنها را بكردن مى آويخت بخورشيد متوجه ميكرد و كلمات تقديس نيايش به خورشيد بزيان مى آورد و الز لين السلام روز





 نوضبح و ضرورت شخصيت توانا و نابغة را كه بثواند اسلام را الزين ورطه بر خطر نجات دهد انتظار برده ميشد.





 مسايل تازه و ستنراتيزّى هانى جنڭى

 ترطئه عليه آتجه كه براثى غرب خطريناك و ناسازكار است با ثبانّى بعضى كثّور ها در بيش

كرثته استه.







 ميكند كه بايد بها آن برداخته شُود.

