

حــّانج راز اناالحق نوسنده: عططاهالله تدين رباستار: سعيد يونسـ ©

$$
\begin{aligned}
& \text { مامستالستيم:بيكرجرعهمنصور } \\
& \text { انـديـشـهـه پـرواى سـر دار نـداريـم } \\
& \text { شـس نبريزى }
\end{aligned}
$$





انتشارات تهران: خـيابان باسداران خهار راه باسداران شــاره 7 Y
 تلغن: riarl9 نامكتاب: حلاج و راز انالحن

نويسنده: عطاالله تدنين
جاب اول: . Trv حروفهـينى - ليرزى ميـان

كليه حغون جاب و نهر معغوظ و مسنصوص ناثر اسـت

## فهرست

| 4 |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
| 19................................ |  |
| M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  |
| 1.9........................................... |  |
| 1r9.............................................. |  |
| 1fr........................................ |  |
|  |  |
| 198................................. |  |
| 18) | به سوى الموراز . . . . |
| Y.7 ......................... |  |
| Yr. ............................... |  |
|  |  |
| rd9 .................................... ${ }^{\text {rex }}$ |  |
| r9\% ..................................ex |  |
| rn | دشمنان هار |
|  |  |



## $e^{x}$

## بنام خدا

خانهاش بادخراب، آنكهبصعرا نعذاشت
 نـون فومنى

مقدمه

ترن سوم و جهارم هجرى از لحاظ گـــترش افكار فلسـفى و عتايد



 رسيد.
 موجب گرديد عده زيادى از طبعات مردم در طيف عرنان



 جهانى را برهم ميزد !

 جامعه را براى رمايى از يوع جباران زمان نجات
فــلام آن كــــــــــــمكـــهآتــنانــــــــزدا
نــآبســردزنــددرمــخـنـبـرآتــن تــــز






 بدست ناباكان اوباش باز دادندا

 عراق، جين، خراسان بزر گُ و هندوستان و تبت مريدان و شـبفتگان فراوراوانى

دوران بالندگى و شهرتش در بغدان و و ستم عباسبان بود كه او با زندانها، تبعديها، شكنجه وريا آوار گيها روبرو شد و در بايان بشهاداد رسبار
 انفجار كلامش، منظومه روحى درباريان و ر خليفه جوان و و جامل رئل را بهم ميزدا


 او بى بروا شُورانگبزترين سخنانشا
 حق نگويد و اندينهاش با گامهايش برابر بودا 1

 از حلاّج برسيدند: سعادت و آرامش وامعى تو در جـيست وباشـور و شـون و ميـجـانى وصف نـابذير باسـخ داد: در سـاحـت
$e^{x}$







 مظلومان عراق را بدصت بگيرده
 باشد، آنهم در آن روزهاى تيره وتار...













 افكار و حتاين اناالحن است.

ا- از مهرالعانلين مسذ بهن شلمى

من نميخوامم بازتاب شُكنجه و ظلم و جورى كه بر او وارد ـده است است


 تجلاى عرفان بروى كاغذ آوردهام

 حجهالاسلام محهد غزالى، روزبهان بنلى و عطار و حانظا و مولانا بذكر اشاره بسنده كردماند.








 فرزانگان و كنار آزاد گانا

1- دربرخمازتذكرمالحواندطامك بدالرحمن متخلم بـ بامى سراينده نرن نهم مبرى برخى از ابات نغامى كنبوى را آنعرر كه بابد درك نمىكرد، بدبجهت فرمدد:




سر فرود نياورد و تسليم نشـده و فرمود:

گفت، آنكه جز حت نگويدا و حلاج چـنـن بود، مم به مسخن مايه و رونت

تبيـين كرد و خـطاب به بـشريت ترانهاى سرود كه شـاعر فارمسى آنرا جنـين
ترجـه كرد:
در شـب تاريك،
گر كه نتوانى شوى خورشّ خـيد،

و اگر نتوانى شوى مهتاب،
لآلّ آن كرمح شـب تاب باش ا

Irv• فروردين r•
عطاءالله تدين

بر بالين خليفه









 است و خروش اناالحن حلاج مخلد و جاوبد است و در بـسيط زمين باقى ميهاند

 نجلى انوار فروزان خورشيد معرفت حاسدان كج انديش قرون و و اعصار را با عظهت كلامش

 مروش بود، اين بود كه در برابر مأموران مسـلح ، محتـبـبان سو گند خورده

ح
شـحنگان مزدور و قاضيان بى وجدان خليفه عباسى از خود منتزع مىشود، ،



 بيعراريش را در ساحت معد جاويد باقى گذارد كه شايد در ديگران هم ايجاد شودد، تا در آينده

 دعوت بايثار، دعوت به فداكارى عاشعانه نمايد.
خروش اناالحت كه با ضربان تلبـُ توام بوده جـن مينمود و جنان با شور و جذبه به گوش میى ايجاد نـى وكرد و غم و اندوه را از ساحت و وج

 مى كند و در آنجا آشيان مىسازد.

 بخاموشى مجذوبانه وادار مى وكند. اناالحق باد بيمايانى را كه طريفت، ملك حقيقت را را باشارماى مسخر مبكند معتكن كعبه قرب مينايايد

 ناگزير است، ملا در دهد كه:

هرنبند كانخاصرالمـبـ بمبلسخواندماى
دريـزمخـاصـانرممــدم مـامـان كـالانـعـام را

خامىجومن، بين سوختهو آتن زجانافروخته
كريـختـهاى خامى مكن ز آن بختـددردهخامرا
جرنمن برندىزين صفت بدنام شـهرى كـتـهام
آنجـامصـافـدردمــــدابـن صـرفـىبـدنـام را

حلاج شـاعر شوريده كه مرشى به دينى و عقبى فرود نـى آيد با بلند
 ميكند كه با او همگام باشند كه سيل حوادث اگرجه از جـب وراست بر آيد در اراده آنها فتورى ایِجادنكردهباشد .

تجلى صغات آغاز و به تجلى ذات و نهايتا به وحدت ورجود بايان مىيابد . كلامش بی شع كلام حت بود كه دست ايام و قدرت خـيره كننده نوزدهـمين خليفه عباسىالمعتدر نتوانسـت از گسترش و نفوذ آن در خاور و باختر جهان جلو گيرى كند . و بتول شُيْن مُبسترى:

دلــى كــز مــعـرفـــت نــور وصــفـا دبـــد

جـهـان را مـريــــر در خـــريـنـ مـىبـــنـن
مـرآن تــتكـاخـر آبـلم بـهـْ مـىـبـهن



حلاج در يكى از ترانهـاى شورانگبز الهامى خود منگامى كه دلشْ

 هوقنده سر هكايت ندارند و برابر تمدير تسلمماند ولى بر مر آتش مشهون خـم مى مرورهنل و مىجوثـند:
$e^{x}$
كردر كمندمیى كـنى، نْكراننراجانمىدمـم
كاندل كه صـيد عشـن شُد دولت شُــارددام را









شرح عشق ، زهره كغنن نداشتندا














 ديوانهاى بود كه نغوذ كلام داشت و مشـتانانى ايثار گرا 1
$\qquad$
روزى بر در مسجد بزر گ بغداد بک مدعى بزر گ راه بر او بسـت و برسيد:
ـ انالحت كيست و جيست؟
 نـود، يعنـى اين سنوال فقط يك بـل باسخ دارد و آن هم در دو كلمه انالالحت

خلاصه ميثّود. مدعى به سنوالهايش ادامه داد

 غرن در ستايش و نبايش احديت باسخ داد:
كوتاه كن اين قصه را، كه اين قصه دراز استا



 روح ايثار او كرديم و از زايران قديمى وادى عشقيم، ولى از جام نوشيدهايم كه در اختبار هر كس نيـتان

جونمن برندى زينصفت،بدنام تهرى كُشتهام
آنجـام صـافـدردمـيــد ايـنصـوفىبـدنام را

دريجه روح و دل را بروى فرسته عشّت بعثـانُبد، آنگاه جاذبه حقيقت




 نغمه بر آرد كه اناالحت، اناالحق
${ }^{-x}$
اناالحن عروج عشُف است در سـاوات ضـمبر و هر كس جون
 مدهرشُش نـايد كه:

بـجــانهــــى خـردآبهــن ورســر رنــان را

 راه يافنه بوده بدينجهت ناگّ



مى مباريد، شوقنداندانه مطالبى ميگغت و رازها بر ملا ميكرد معذور بود جار جون:
كه هر كه بر سر آتش بود برآردجوشا








 شـوند كانش نغوذ كند. حلاج برفراز هستى يرواز ميكرد و منهوم زند گى را عارفانه مىشناخت

 و جهال سرمدى ره آوردش را را عرضه كند. طرفه اينـــت كه ترانمهاى موزون رون حـلاج وجهـش روحيش يس از

گذشت قرون و اعصار تاز گى، طراوت و جاذبهاشَ را حنظ كرده است.
 حديت مستى مى گفتند، از جذب و انجذاب ستخن ميراندند، كلامى كه افراد عادى از آن بى خبرند ولى صاحبدلان به آن اعتادى عمين دارند

 متوله ديگر است، در تارو يود آن جلوهمای متنوا

 متجلى ميــد آيا بگوش هوثسْ خوانده بودند كه در آيندهبايد يك قديس بزرگ در جهان عرفان شُوى آيا به او الهام شُده بود كه در آيندهاى نه جندان دور با كلامش آتش

در اندرون صاحبدلان خواهى زده










 مومن و صاحر و شاحبدل آنحه الهام ميشود ميگوريد . اما جگونه انسـان محل وحى ميگردد؟ مثولهاى ڤابل توجه، بحث انگيز و شورانگيز است.
$e^{x}$





حبات بخش و صوفبانه حلاج سرود:
بـس بــ مــورت آدمـى فـــع جـــــان

ظـــاهـــرش را بـــــــالى آرد بــه مــرخ
بـاطــــن بــانــد مـعــــط مـغــت تــرخ




 اصلى خويس عاشعانه و مشتاقانه باز گردند











10 بر بالين خليفن







 صداى ضربان قلب حلاج به توش ميرسد خنيا گر عشت و وحدت،



 شهادتش، بيروزى انسـان معتقد، عارف باكباز عانـي




حلآج آرزو ميكرد كه بغداد را از لوث جباران، سغاكان كه برتخت فرعونى نكيه زده و غرق درياى هوس و لذاتند نجات بخشـد، بدينجهت اعلام كرد:
 دوران خلافت ستدكاران و تركتازى آنها بر سر آمده استان، آنجه بروى
 شناخت بنياد وجود از طلـيت عتل جز


ex
عشـت معجز•گر در كانون انديشه متعال شهيدر راه حقيعت بود و در



كلام دلربا و وجدآميز منصور در باره عـئق و و آنجه فضاى لايتنا
 از روح كل سرجشا

 حغايق است و كسى كه مدبحهسرا و شهيد طرين حقيفت است، بی شـكـ از از اولياست.
لسـانالغيب محمد حافظ كه دلش غرق انوار شور و ميجان و اشتباق





 مستانه به محبوب مىنغرد و مرغى ترانهسراى ميشود 1

بــن نـــر تـو بـدان هــــــهـاى مــــــانـ

حلآج از عشان و مدبحه سراى حعيغت و صاحب نام قرن سوم است،

 وصل بود كه آواى اناالحن از تـام ذرات وجودش در طـنـين و به روايت حانظ:


برتلس مستشرف شهير روسى كه در زمان آخربن تزار استاد دانشـاها
 تصوف"، نوشته است:
 تضاد است، بدينجهت بيكرش ر را زير ضربات تازبانه مجروح و و مسـس به جهار ميخ كشيدند و بعد گردن زدند...







 ترانهماى دل انگيز ميخواند، ديده حفيفت بينش آنگانونه كه حغاني و سلو ك صوفيانه مبديد، عائغانه متجلى ميساخت



شدا
جهان بينى، طريقت و مشُرب حلآج بطور خلاصه از انسـان خدايى و


 باطنى حسبن منصور حـلآج را در وادى طريتت و حفيفت در شـعر زير

عها

فــارفـــع بـــانــــ انـــى مــن الــــــــــــن


 در قرون و اعصار بخود مشـغول داشن دانته كه حانظ آنرا الفسونگرانه به انارسى جنين بر گردانده است.

مبان عاشق و معشوت ميع حايل نيست
تو خودحصجابحخودى حافظ ازميان برخيز
ا

خونـ كـــــكه در اين راه بـى حـباب رود
از بايزيد بسطامى در اين معنا مرسيدند كه :
راه حت جكونه استع باسـخ داد:
تو از راه برخيز كه به حت رسيدى انـا



 نقل از فرهنگ عرفا تشريـع كنم:



دنيا، نفس، خلى و شيطان.


 دين است و هر كه موانقت و بيروى از شبطان كندي ريند دين بگذارد.
 ميــرود بارها نترير مى كـرد تا شا شا




 شيفتگان مومنش با اخلاص مىنشـــتـت
منصور هر شب بيش از رفتن بسوى دار بـنزلخا بانه خور شبيد ميرفت و با با


 مايهمايى از كلام دلنشين حلاج در بردارد:












## ex

-•
الفـوس كه هزار دستان خوس نوراى بيضاى فارس كه







 خشونت برسيد:


 بى خبريد، وفتيكه حاضر نبستيد ولى نعـي



 به انغان شـا و دوستدارانانش صدان






 ناثير كلام حلاج قرار گرفتّد.
حلآج با شكوه و وتار عابدانه، با وارستگى و بى اعتنايى صوفيانه نالار

برشكوه خليفه را كه زير انوار لرزان دهها شــع روشن شده بود، نركَ كرد،






 كه جامعيت توى دارد و از خليفه و درباريان نـىـراسراسد و از آنها بيزار است، بلند آوازه ساخته بود.




 نهـنوند و عليه درباريان نشورند و عصيان نكنند










 مغتنم شـمرده براى آزادى مراد خويش شورش آر كنـنده بـى شـ شـ خون ريزى

## $e^{x}$





 فرعونى جباران را وازگون خوامردا
















 جملاگى گفت كه ترجهه منظوم آن بغارسى جنين است: مـــر زراه خــود ابــنـــار بـرتـــانـم داشــت

حلآج در كلامش كه با جاشنى طنز همراه بود و دل سنگ آبـ آب ميشد









 دوست مقبميم و جـون خود را بر تاركى گردون گرود



 ستم از سوى ماموران خليغه، بهترين درمانست و اما:

## طـراز بــرمـن زركــــم مبـــن جـرن نـــــعـع








$e^{x}$
دست گرفت و بوسيد و از او خواست دعا كند نا شُفا يابد مادر بير لب بسخخن
گشود و گفت:






 نجات يابى....


مــابـــ هــر دوثــــان نــــــو كــارى الـــت
راحت بند گان حق جستن - عين تقوى و زهد و دين داريست فرزند، حلاّج را كه عاشت و دلبان مردم را مم از ستم ستـكارانى كه به عنوان وزير و تاضى و ما مامور در كنارت هستند نجات بده.
بگذار دلهايى كه از معرفت، نور و صعا ديدعاند و جهان را جـا جهله فروغ



فرو رفت...
مادر بير كه فرزند را درخواب غغلت و كبر و خود برستى و بـى خبرى مشاهدهكرد، از جاى بر برخاست ور ور در در حاليكه با آستينش الشكهاى ديده را باك مى كرد از آنجا دور شده

 روز، بدور حـلاّج طوان ميكردنده، بطورى كه ماموران و رنُيس زندان در
بر بالبن خليفه

وررد عصيان، شورش و و يا نافرمانيهاى زندانىها نزد حلآج شكايت ميبردند

كلامشـ شيرها را در زنجِيرِ محبت و احسان رامٍ مىكند.

آرامش روحى حلآَ زمانی


 مومنى است كه اين آوا را با گوش دل نشـنبده باشد؟!
طنبان آنينى حسبن منصور حلّاج از وحدت وجود سرجشبه گرفته بود، اناالحت انعكاس عمين ورسيع احسـاس عارفانهاش بوده اينـي
 اناالحز برابش شيرينى و لذت دانـى نداشـت

 ثكومـند حلاّج و ابرمردان وادى طريتت، برابر ديدگان كاونده صاحبدل منجلى مينود.
عــجــبـب دارى از ــــــــــــــان طــريــن

بـــــرداى جــانــان زجـــان مـــــــــــــل



نـــــــــبــــد بــــارو دوا كـــردنـــــان

كـ كــ مـطــــع نــــــت بـر درد نـان

ex
مــىــرن وهــدت كـــــى نــون كـرد
كــه دنــــــا و عـــــــــــى فــرامــوش كـــرد





 راه شيرى كهكــــان كاينـات، نالهاش را كه هــراه بـا آواز انـا الحفو بود

مىشنيدندا
وارسته و بى اعتنا جهان را زير خاتم نگبنـُ ميديد، بلبل عاشُقى بود





 حاسدان كور دل و رياكاران دربارى از اينكه افنكار و انديشه مان









VV بر بالين خليفه




 نشوند

 سوسن اگر صد زبان داشته باشد وتار و متانت سكوت را نشكـند وخامو

## جو جنگت بزند دوست ز دستش مخروشا



 الـت كه سـلـان سارجى سروده كه تعرببا مضـونـن مـمان مغاهبم عارفانه
عــــــمازدرى طـــــع بردمتـــوى بـردانـــت

طبل بنـهان جه زنم؟ طــت من از بام افتاد

نگاه حلآج جاندارترين و باحقيفت تربن نگامى بود كه در زمانس



 اين تنها جنبد و شبلى نبودند كه به حلآج ناخُند كه جرا اين عائن
Cr

مكتب ابديت و اين را وى برحت روُّای واقعيتسا، باس راز دارى نداشته و
 قدرت خلاقهاش را نبديل به ترانهـاى افهاگر ننـايد، منعدان شـايد نهيدانستند عارفى كه مستغرت و مست جلوه ياراست منگام غلبه حضور بغير حت التغات ندارد و بتول مرحوم فروزانغر در دفتر اول شرح مثنوى شُريف، در اين حال

 بلخى زد و او را به لولى وشـى غزلــرا و هايكوب تبـديل نـوده بوده زبان
 مسخنرانىمايـش كات:
((به نمّ از كتاب متالات شــس")"
 بود و اگرنه، انا الحت چگونه گويد؟
حق كجا و انا كجا؟ اين انا جيست؟



 و الطاعت كور كورانه صوفبان و مردم را الز اتطاب ريان ريايى و فرمانرواينرانيان جور

 زنان' حوالت دهد.
در سراسر بغداد و بصره و طابغ بيامهاى منصور بنام حـران حـاسهانى عليه


> ا- برمان بلغى سروده:


 در آن نتاط دستغير و بسزاى اعمال خود برسانند و مغدمات سفوط عباسبان را

فرامم نـايند.



 طلش عشّ بحقيفت باقى خوامد ماند ماند.




 طفيان كند كه زندگى حفيفى در شهادت و ايثار استـ.






 مسلمانان مسلط ساختند.
از بلاياى نا ستوده و شايـع زمان متـدر عبانـيا

 خطباى مزدور، حلاّج را به طنز و ريشـخند گُرفتند و او را ديوانه ميخواندند و

## $e^{x}$

جون نميتوانستند، بگُونهاى، با تدرت روز افزون انديشه و كلام آتشين حلار


 آن ميرود مجذوب شوند و در اسارت مطلز كلام شيطانى او قرار كيرند. اين بى مايگان كه در كــاكش مثام وصله بودند، تصور ميكردند كه


 وصول بسـاحت قدوسى ذات مطلق بود، دام گــتر نبود كه مردم را در در لباس
 كه اعتراف مىكردا ميگغت:
من در اناالحت به غنايى فراسوى باورهاى خويس دست يافتم ناگزير ديوار سكوت را سرمستانه شـكستم و آماده عبور از كاينات و نيل به جهان

باشكوه فنايم، بتول شاعر:
بـمـهر دوسـت كـــى كز الـــت برخــزد
دريـن جـهـان زــر هـر جـه هــــت برخــــزد
مـــــــــــتكـــــى را طـرب زبـاده عــــتن
كه مـــت مـــرد و در حــــرمــــت برغـــزد
مــــر ز حـق بـرسـد جـذبـهبـى و كـرنـــــــا

دمــى مــــامــلــه دل زدهـــت بـرخـــــزد9

كـ بـت بـرسـتـى عـر بـت برسـت بر خـــزد







غربب و نآشنا جلوه گرى نـى

 گرومهاى معتزله و تُريه با توسـل به منطن


 كثـف كرد.


 عاشعانهاش را در مبالس و محافل ترائت مى ركردند.






جند نوبت بشدت فرو كوفت، از آنسوى در، جنيد برسبد: ـ كيستى
ـ اناالحن .... منصور....1
ـ به جه اينجا آمدى؟
ـ آمدهام، با شيـخ و و مراد ديرينم در باره سـكر و صحو بحث كنم.
 مارا با ديوانگان مجال صحجبت نيست كه صسحت را صحت و سلامت بابد و تو عاقل نيستى، ديوانهاى|
 صحو براى بنده دو صفت است تا تا ارصاف حفيفى سالكبر وىفانی شانى شودهتور





 خلاصه كرد.


 خواندنى است، جلالالدبن مولوى مىفرمايد، آنجه صوفيان آنيان آنرا فنا و نيستى


 مثال آررده است.

بــاى خــود بـر فــرق مــــت مـا نــهـاد

> مالكـ آبد بـــن و بهـث مــت و نــــت




بر بر بالبن خليفه
 تهام وجود دم انتظار ديدارش لحظه ششمارى مى كند، هرواز كنم، براى عاشت ايثارگر و فداكار، طلوع و غروب خورشـيد يكــانسـت، من بزودى بمطلوب و معشّوت حعيقيم خوالم رمسيد، معشو قى كه هميشـه در ديد گانم و در سسويداى دلم جلوه گر است.
زندانى سا حل د جله





 جاى بيغام و سرو شی" هم ميرسبد. شون دوستى و اتصال بحت كـر كه براى عشـان فرزان

 و وجد، گويى تولدى ديگُر مىيافت و بطوريكه نميتوانست بندارهايش را را مهار









 براى حلآج خبر آوردند كه كـج انديـنـان


 ميخوامند بنحوى آواى ملكوتيش را خاموش كنند.
منصور بروانه سوخته بال عشـو كه در در برابر مشـعل حقيقت آبديده شده بود باز هر خندى به شبينگاننش نويد داد:

> ("محراب عاشغان، بالای")
> ((داراست و بحنين محراب)"
> ("(رقدس كــى راه يابد كهه)")
((اوضو بخون خود كنده)،
("(اشقان جون نـاز عشّن)"
("گزارند، وضوى آن جز)"
((بخون نكنند)].
جلالالدين بلخى كه رازها از حلاج در دل دارد در اين معنى سرود :

## صــونـــــان دردمــى دو عـــــد كــــــــــد

جre
نــــــعــــا مـمززنـــــد، خــورتــــــدنــد
نـ كــ ظـــــــــات را نـــهـــــد كـــــــــد
حــــــدان را مــم از حــــــد بــغــرنـــد
مــــــــرا

برسـش ابنـــت مبناى شور و سرجـــهـ مبـجانهاى منمور حلّاّج
جيست؟
وهم و خـــال اسـت؟ دبوانگـى و جـنـون اسـت؟ مـحـر كـ او در بـــان

بيان كرده است، عشّت و شيغتگى اصل آلـي


كه شُـِـخ عطار، آشكارا در باره آن سروده.

نـيـــــت تـــو تـا هـــــــــــت از وى رســـد
تـا تـو مـــــــى، مــــت در تـو كـى رســدو

بروايت جلالالدين بلخى (اواخـع دايره المعارف عاشقانه كــه مسـخر
 نيستى ميداند و ميفرمايد:


كــر بــــــــرى زنــدكــى بــابــى نــــــام
نــام نـــــكـــوى تـــو مــانـــده نــا تـــيــام
آنها كه به تصفيه و بالايش روح و تن مرداخته و ارددمانى قهار نغس را




بيك تك از دو عالم بيرون شود و جولان در عالم لامكان كندا

 خنيا گرى جيرهدست ترانه وصال را جنبن سرود:

$$
\begin{aligned}
& \text { مـنــم نـاى و تــو مـعــذورم دريـن بــانـعـع } \\
& \text { كــه بـرمــن هـــردمــى، دم مــى } \\
& \text { مــــه دمــــاى ابـن عــالــم نــــــرددــت } \\
& \text { تــو ای دم، جــه دمــى، كــه بـــ نــــــارى؟ }
\end{aligned}
$$

حلآج معتغد بود كه انسـان خدايى عروج موُمنانه بسوى لايتنالمى است
 و شور بر زبان مى آورد نهفته است كه بزندگى عارف جاشنى ذوق و حيات

بغداد در زمان خلفای بى رحم و خونخوار عباسى كانون دسبسهـ، فتنه













$e^{x}$
بسان مردمك جـّم دوست دارد و فنا را علامت بغا يا سرحد بتا میيندارد و

 برود جز او جيزى بافى نـى انـياند

حلّاج قابل دركى نيست شـا جگونه نعبير مى كنيد؟ وزير بـى تدبير و متغرعن باسـخ داد داد



 جذبه و حال احساس ميشود










 در زندان از حلا ج در باره عشنت رويانيشن میيرسد تا توضبع بيشتر بدهد، باسِ ميدهد.

 ديوانگى و ولنگارى او در آتين و آداب مورد احترام مردم نـيست؟

_المقثدر نگاهى غضب آلود به وزير بى تدبير ميكند و ميرسـد، شـها



حنى خاكـترش را دا در برابر باد مرار دميما



 آسبيى وحشتينا ك وارد خوالمد شـد
 شمر عائشانهاش قلمرو خلافتم را فرا گرفته است.









 ـ حلآج اهل كجاست




 المعتدر برای رمابى خود و درباريان از ماجراى طوفان برانگُز حلّا ج



ـ شا گارد جنيد بغدادي استا





نهانى بغتل برسانيد.















 دستورالعـل مينويسبد يا رامنـايى ميكنبد؟ آبا ميدانيد حلآ

 و ذوق و شخصمبتش براى نجات از زندان خليفه معتدر ستمكار بروى كاغن




 نظريه صوفبانهات كه از معوله شهورد استا


 كرده باشد براى تسخير فلوب















 بزبان نباورد اگر ابن كـــنـيات جنبه مــعانى مبداشت، اين معانى را در
$e^{x}$

 تو منوز نابديدى و بهتر است است به سبر و سـلو كها



كجا؟ و درختى كه بر آن نجلى شد كجا؟ (1)





 خلاصه عالم هـستى است. و بخاطر اوست كه جهان خلم خلم












عجبب و غريب و دور از ذمن مشـغول كنم؟ جه ميگويى در باره ابن مطلب؟






 درهاى آمنين زندان باز و زنجيرها از دست و وايت بردا راسته شوند نامه جنيد در زندان دجله بدست حلاّج رسيده بدقت مطالعه كرد و

زبر لب گفت:



 انتخاب كرده منهم به مبارزه ادامه مبدمم و شـعرى فیالبديهه سرود كه گردانش جنين است:
بـــــن مـن ايــن نــن نـــدارد فــــــــــــى

خــنـجـــر و نــــــــــــر ــــد رــــــان مـن

مـرق مـن نـــد بـزم و نـركـــــــــان مـن






متهايز است، عرفان من جوشّان و خروشان است.

## بـــــــرداى جـــانــان نـــكــــــبـــا نـــوم




 و در فراخناى كاينات سرمستيم و روز و شب جر خ زنان مشـاق بار بار:

عاجزو بى كسـم مبين، انـك عراطلـــم مبـن
درتن من كـــيـده بـن اطلـس زركـــيـهـ را
هر كهبود درين طلب، بس عجبست ربوالعبج
هـد طربــت درطربه، جـان زخـودرهيـده را
حلآج ميان مّيفتگانش در زندان بس از بيان محتواى نامه جنيد گفت:




جنيد و يارانش از سرمستى و شوريد گى سالكان طريفت بخوبى آثا



 زرآن كعم صوره مبادل

10
زندانى ساحل دجله

 نهانخانه دل آشكارا ميشنوم.






 غزل مولانا باسانى دربافت كه:
از بــــراى خـــــام مــــجــــــــــــرن را



ايــــن دو تــــرم دريــــت كـــــردون را

تـ كـه در ــر جــــاســت مــبـــــرن را
جنبد و تدرت المعتدر 1 حلَّج با فدرت ستر ك حت و حقبیت تا كدام بك بيروز شويم؟ بیشك حت بيروز است -••




${ }^{5}$
اعتراض بر ســيماى عاشعان حلآج سابه افكنده بود، آبهاى دجله آرامش


تظاهر كند گان عليه جباريت خلينه عباسى و درباريانس يواني



 صلا در داد:










 كردهانده اين فرمان طرمداران حت و حراني
 جبروتى دل انگيز بغفتار جوان شوشـى گوش




 در آورند نكرار ضربات زنگا المتّدر خليغه را مضطرب كرد و به نتطهاى

- جه حادثهاى اتفان افتاده كه زنگهاى زندان بصدا در آمده است؟


 شرطه و زندان بـغداد محـدبـن عبدالصـهد برابر المعتدر خليغه عباسى قرار
 بد گويى قرار گيرد، گفت: ـ در زنـدان شـايـع شُده اسـت كه بزودى طـبت دمتور قاضـى القفـاه بغداد حلا جر دكنار دجله مصلوب مى گرددد، بدين جهت زندانِيان كه اغلب
 ببرند و آزاد كنند

 خليفه حنان بر كلمه ((فهميدى)) تاكيد نمود كه رنميس شرطه لرزيد و تعظيم كرد. و گفت:


كلمات زير را با تانى بر زبان آورد:

منگى زندان ريخته شود .
رنْيس شرطه كه مىترسيد مورد تحقير قرار گيرد، بخود آمد و گغت شـها خطيب بزر گى هستيد، بهتر نيست با اين موهبتى كه خدراوند بشـيها ارزانى داشته ، هم براى زندانيها و ڤم كسـانى كه بقصد آزادى حلآّج بيرون از زندان دست به تظاهرات برداشتهاند سخنرانى كنيد و بانها بگوئيد كه جرا ميخواهيد حلأج را بدار مجازات بياويزيد؟ حامد وزير با اشاره دست رنُسس شرطه را امر بسكوت كرد و و كفت،
 سـكوت را مىشـكنم هر كـس در معام خـود وظلايغى بـعهده دارد، شــما اگر
$e^{x}$
نـيتوانبد نظم زندان بغداد را تامين نمانبد جه بهتر كنار برويد، البته دراين لحظات هيجان انگـيز كنـار رفتن امرى وقيـح و بـشـرمانـه و نـــانه عدم وفادارى بخليغه عباسى است.
رنُسس شرطه كـى لرزيد، در حاليكه خونسرديش را حفظ كرده بود،






 بيــانى ايِن مرد نقش كند



 بارانش مىنگريست، گفت:












كنيد نه آنكه از او دفاع نهانْيد، شُها قاضى هستَد يا رنُس زندان بغداد؟ باسـخ
دهيد:

- خليغه بـن دستور نداده است كه تا حد درند گان تنزل كنمه، آنجه

 دهندهاست، اگر خليفه اجازت دهد برای تسكـين انـين انكار و تسـلى خاطر وزير ميخريم:
المقتدر كه با نگاههاى موحش برنيس زندان مىنگريست با حر كت سر برئيس زندان اجازت داد، آزادانه مطالبـن را بعويد و رئبـس زندان جنـبن گفت:






بغداد زهرخندى زد و ع عصبانى شـد شد ور گفت



 است، جهالت از گفتارش مىبارد، من فكر میى كـردم با مرد مغتدرى روبرو





 واگذار مينهايم و شـا را بغرمان خلبفه سخت مجازات مات ميكنم.
$e^{x}$



 بخليفه كرد و گغت:




 دمد و از او بـخوامد اشـعارش را باخـط خـوش بـنويسـد و بـمادر خليغه مديه

حامد وزير اضافه كرد تا با اين عـل تيغى كه براى بريدن گردنش تيز ميشود بكنار گذائته شودا

 ععد اخوت بسته است، تمام تمنياتتش تـام ميشود كه غير ممكن را، مسكن جلوه دهدا
 كه حاكى از لطف و محبتش بود برد بر لب آورد و با سر ابن معله وزير خوش د نويس دانشمهند شا را نزديك طلبيد و مرسيد: ـ حلآج را بخخوبى ميشناسيد
 ـ آيا از او نغرتى در دل نداريد؟


 در سر ندارد.

او از روح اعتهاد و اعتقاد سرشارى برخوردار و تشنه شهرت و عارئ





 رفتند و افكار شيطانى خود رد را عليه حلآج تعديل نمودند، او ديگر در زيندان بعنوان يك مرد عارف و مرد الهى میيرستند.

 مخالفت ميكند، اما نمك ناشناسان حسود از روى حسـادت اينها ميخوامند نور

 طرح كرْماندا
خليفه المقتدر با كنجكاوى و بدقت مشـغول شُنيدن سخنان ابن معله
 نموده و با لبخندى حاكى از احترام مرسيد
 بخوبى باخبر هستيد؟ جه جيزى موج انـ زندان كنيم؟ جرا محاكهـ او را آغاز نـى كنيد؟




 مردم را بيدار كرد، او بشـيطان معتقد است و در وصف شيطان نيز غزلهايى
$e^{x}$









روياهاى دلذذيرى نغش بسته است؟













 كامل العبار، تسليم نابذير و ايـار گر عاشتّ، با رضايت كامل باســخ داد كه





حاضرم، مرا شككنجه دهيد و مصلوب كنيد، اما شـرافتمندانه از افكار، آرا و انديشهها و ادعابم دفاع ميكنم.






 انسانيت را تحليل و تفسير ميكند، صاحبان حاني








مـــجر جـنـــم ــر نــلـــــ و ارادت در بــش

تـو بـهر ضـرب كه خـوامى بزن و بـــوازم




 و درد زندان و شـكنجه را كثـيدهاند مینوانـند بخوبى هدفهاى رسالت حلاج را
$e^{x}$
فهم و در ك كنند. من بارها درد مهجورى و ظلم و زندان را تحـمل كردهانم

 وقى اين جمله تكان دهنده اين صلاى سرمستانه را بر زبان مياورد كه از از باده

 با لطافت معانى بهم مى آميزد و به بيان حعايت



حامد نبايد دراين معام تير ستم و اتهام را بر دل درويش آر حور آر دراله كند، زيرا:




 گفت: ـ ما در برابر خليغه حق نداريم بـقتضاى منغعت مرامى و شخـيمى خود حقايق را وارونه جلوه دهيم، بايد مراقب و مواظي











بغداد، رفته رفته در روستامای دور و نزديك نا آراميهايى مشامده شده اسـت،

 يكى از درباريان متصلت كفت:

- برای حفظ آرامش در روستاما فورأ امدام كنيد، نگذاريد دهتانان زمينها

را رها كرده و به بغداد هجوم آورند .
حامد بى درنگ گڭ گغت:
ـ اول بايد با تهام توا بغداد را آرام كرد سـس بروستاها برداخت اول بايد صدای حمايـت از حـلاّج را دراين شهر و حتى در اين جا (الشاره به تالار خليفها) خاموش كرد ا... ابن مقله قيانه عبوس و مر صالبتى گرفت، حامد ناجوانمردانه او را در




 توفانم و مطمنْم با عزم راسـخ دراين بيكار مــلكى بيروز مىشوم.... ..

هيشه از آنكه بداستان ادامه دهم و هيجانى را كه گغتههای ابن مقله


 خوانند كان در اينجا نقل كنم: عظهت روانى حلآّج را نويسـنده نميتواند با كلام نقاشى نـايد اما براى آگاهى از باورها و عقايد ناب و متعال منصور، بهتر است مـــتاقان و علاقمندان
 المرم انديشنه اوست آگاهى دقيت داشته باشند، بنوشّه از جــله شـيـخ عطلر در تذ كرهالاولياء، محكهـه تاريخى حلاّج و آنجه دراين

## ج















 متصود، در درياى روياها و تصورات وات وامى غرق گـي



 ميكند، بطوربكه تمام آلام، ناراحتيها و تلخيهاى دوران را فراموش بزر گترين معجزه ادبى و عاطفى حلاّج استى



 آتش اميدى در جستجوى نام و آوازه و شهرت و ماجراجويى و مالاً نجات خويش بـر بوده



 الثر آنى ممگذاشت و عرفان انسان خدائى را بزبان شعر بيان مىكرد:





افسـونگر مارفساى است، اما خليفه بايد آكاه باشد كه او افسونگرى معجزه







 ماجراجو را كه در نكابوى فدرتاست ور خرا خود را حتى بالاتر از المغتدر خليفه ميداند خاموش كردا

خرابى راكه دعوى انالـعق كردازمــــى

خراباتىاسـت بيررندودعوى دار و دردى كشن
مبان خردجنينيكى رند دعوى داربنـمانيد
من اين رندان مغلس را مـه عاثق مـى بيـم
ثها يك عاشق صادن هنين بيدار بنمانيد
ابن خغيف عارف و شـاعر نام آور و جهانگرد بزر گُ سرزمين فارس


 اعتراف ميكند، عالمى ير آتش عشان


 خـم آلود حلاّج را آزاد كنيد، بغداد را بلرزه در آورده بود.

ابن خفيف ميخويد رئيس زندان وتتى نام مرا شنيد باستعبالم آمد ر وقتى





ـ ابن خفيف خوش آمدى، سبس مطالبى گفت بمفـون زير:
اى رمتـتخيز ناكهان، وى رحــت بى منتـا


مطلب تويى،طالب توبى، مرمنتها،مم مبتدا





 كه مرا جون آهن ربا بسوى ساحت ونـو وجودت كـــانبده است، ما بخرمنگاه جان باز آمديم!
















دشـنان سو گند خوردهام بايد بدانند كه:
هــر كـــه ـــــــــــــدد ره عــــــــاق را

ابن خفيف ميگويد، من بحلَّج گغتم، آيا در مورد ابن داود كه بي فيلسوف طرفدار نظريه افلتون است اشتنباه نمبكند؟ او او صاحب مبرات است، اديب و مشُون بزر گُ شعر است، نكته سنج و نكته ياب و ونكته گوى است...
حلآج گنتارم را تطع كرد و گغت: درست استْ، او ادب شناس كم






 فيلسوف ناجوانتردانه دست بحربه اتهام زده است، مى گويد انديشهمايم مانند

$$
\begin{aligned}
& \text { بـــرنـــعــــــن انـــدر رود در آب نـــــرو }
\end{aligned}
$$

مانويان است، در صورتبكه آنها از عشّق عارفانه آگاهى ندارند آر او با با جندتن








 وحشتناك خلينه بيايى؟ برنور باسخ دادم:


 و شون و شور در ار كان وجودم بديدار گشتـ.

> تـا كــار و بــار عـــــق هــواى نــو ديــمابــم مـا را تـحـيـريـــت كـه بـاكـار، كـار نـيــــت
> يـع مـــر وانـــا كـه نـرا او اســـر نـــــــت

بــى نــــر وانـــا كـه نـرا او نــكـار نــــــت

اين شــا مستيد كه بغفل عرفانى خود رازهاى نهنته روح مرا تفسـبر
 را بهتر از دبگران تبيين كردهايد، اين شور و هينان











 افشاگرى ميشود و فرجام جنين عـثى شها عشف فتط بـقام تحير رسيدند بدينجهت نا گزير شدند بگگريند:

## مرا كه خـلـت ســطان عــــق بـونـــدند

ندا زدند كـ حانظ. خــورش باش خـــورش
الما شـا در معرفت عشّ بـغام انسـان خدايى نايل گرديدمايد اينــتكه








 بدقت خواندم، بظاهر وجه مشـتركى ميان سخنان او و كلام عرفا ديدم، با





 فداى مسند باشكوه قاضى القضاتى خود كرده است، او اسبر ظاهر است، بيم آن مبـرود وجـدان فروشـى و حـب جـاه طلبى او فاجـعه ایى ببار آورد و در بيداد گاه خليفه عباسى حكـى مطابق ميل و رضايت او صادر كندا
حلأج لبخندى زد و خطاب به ابن خفيف كه بيش بينى ميكرد، قاضى العضاه بغداد حكم اعدامش را صادر ميكند، شعرى به زبان عربى خواند كه
ترجهه فارسيش به شرح زير است:
مـرى اكـر مـرد الــت، كـو بــــن مـى آى

مــن از او جـــانــى بــرم بــى رنـــــ و بــو


جـون رمــم زيـن زنـدكـى، بـايـــدكـيـــــت

اگر حامد وزير و ابن داود قاضى مظهر كينه و عنادند و ميخوامند در
 ماعقه ببارند، من با آواى انسـان خدا


 نجات دهم من دو عالم را بر از غوغا خوامم كرد ولى:
$e^{x}$
طامتـتى كو كه بـه مـر مـنـزل جـانان برـــم
نا نـوان مـردم و خـود كـى بـــــــــــان برسـم
خضر لـب تــــنـ درين بادبه سـر كردانــــت
راه نــــــــود كـه بـر جـــــــه حــــوان بـرسـم
نـــب نــار و ره دور و خــطــر مــدعــــــان


ابن خغيف، آنحه درباره من از دوستان و ارادتمندان حامد وزير ونـر نتل ميشود، ساخته و برداخته دشـنان عرفان عانـه

 نگرانى بدخوامـان استت، تو مبدانى كه بـام عارف است، مى گويم:

نــــــــت نـــو، نـا مـــــتـيــت از وى رســد
تـا تـو مـــــتـى، هــــت در نـو كـى رمــدع

انسـان خدايى كلهاتى با ميبت الست، مدعيانى دارم كه نميتوانند آنرا


 كنستند حفاين زند گى را دريابيند، بايد مرا

 دنيا فاني مادى مستم؟






انداخت و نابودشان كرد.




 ميكنمّ تـره هروزان روان نـيدانـند، اين حقيقت است كه جه جاذبه دارد و خلقى را بسوى من سوف ميدهد
ابن خفيف ميگويد دلم مى خواست حلآّج بحفتارش ادامه دهد، جون



 عدهاى او را از اوليا ميدانستند و صاحب كراما انـات و خوارق میينداشتند و انسان كامل ميگفند 1 حـلآج بغراست كريافت كه هدفم از سغر به بـغداد و آمدن بزندان جيست، بدينجهت به كلامش ادامه داد و گفت:




 كه:



ex
آنرا بسويى گذاشتم و بدنيا هرستان و صوفبان ريايى بخشـيدم، ديگر بذكر تو مشغول گثتم كه هم دين منى و ڤم دنياى من.... شبلى نهيب بر من زد، كه منوز نميداني در دنيا ترانه گويان مومن ترى تو


 جاودانه تسبيـع خواننده بـن دستور ميدهند كه ترانهاى عاشقانه بايد سرود در

 ابن خفيف، رسالت من، وظليفه من بيان اميدهاست، ستارهاى درخشان



عارفى كامل بايد تا سـخنانم رادر دانـ كند.




آيا ميل دارى، آنحه بين تو و على بن بندار در شهراز گذشته امـوت،






از محفر رر فيضس استغاده نودى.... ابن خفيف ميگويد از شـنيدن دامتانى كه جند سـال قبل برايم اتفاق انتاده بود برخود لرزيدم•
حلاّج ادامه داد، ابن خغيف تو منكر عشتى ولى اكنون آكاه شُدى كه


كتابى در قانون عشتَ خوامى نوشت كه جاويدان خوامد ماند . ديگر از آنجه در جوانى ثنگام سفر به بغداد كه به جهاتى كه از غرور و كبر علمى تو ناشى
 ميهمانى و مورد علاقه من ميباشى.
 ميگفت، گويى دستور ميداد كه بهتر است بعد از اين در جاده طلايى عشتى گام گذارى، و آن را با كلام و داستانها به روى كاغذ تصوير كنـ، جون
 بدين كار بزرگ و به ايمن بحث شگفت انگگيز، آنهم نه در سيـده دم حيات،

 حــودش، كلهاتش با سنحر و جادو آميخته بود كه تو قانون عشـن را به
 هِافت و آنرا تسخخير خواهى كرد.
كوشـش كردم آخرين برسس را بر زبان بياورم، بالاخره كلمات از
 زند گى وداع بگونُبد؟
حلآج بانگ بر من زد كه زندگى عاشعانه ابدى و جاويد است، بايان
 درك نمى كنند و عاشي نيستند، سرگردان و هريشـانند، سر گردانى آنها عميت
 مىانديشند مرگ را نيستى ابدى ميدانند در صورتيكه :

كــر بـــــــــرى زنــدكــى بـابى تــــــام نــام نــيــــــوى تــو مــانــد تــا تــــــام

اين است قانون عشتو !






 كـف المحجوب در باره حلآج بحت نوشته است:


 زيادى بيروان و دوستدارانش آرامش و راحتى نداشت



 ميدان بيكار بجنگُ آورد بيايان میبرم.

بيـ ازآنكمدر جهان باغ و رذ وانعوربيرد

مـابــبـــــاد ازل لان انـالــعـن مـــزديــم
بيششاز آنكابنداروكير و نكته منصـور بود
دون مـارا درسعرازلطف حق مدسوربيرد
رفتم اندركوى وصلن در رمه صد طور بود
با نهادم مـجو موسى كـت عاجز باى من
سر نهادم من بـجـاى خـاكى ره معـنور بـود
يـى نظر كردم در آن ميـدان مربازان حق

مست حضرت در ميان حلاج با منهور بود

ستا يشگر عشت و شهادت
حلآج نادره دوران خويش و ستايشـر عشتو ، ايثار و نمونه جوانـردى و فداكارى، رادمردى و مهرورزی بود كه گويـى تـاروبود زنـد گــنـ را از
 مردمك ديد گانشش دوسـت داشـت و دشـــن آشتـى نـایذير جباران زمان خـود

 باكبازى است كه ابوسـعيد ابىالخير در باره آنها فرموده است: ر(نصون

 بند گی. زند گانى است در مرگی. و شيرينى است در تلخى، مر كه در اين راه


 جلوههيجان انگـيز عرفانى ندارد . مستى عشتى را موجب د گر گونى طبـع و و


 كه جهان عشـت و شهادت، جهانى است كه كهكشـانهاى نور و اميد روشنش
 ابديت، فناو نبستى كه بجاودانگىمىييوندده درآن تجلىخوامدكرد
 گذاشت و ناگزير شد در مغدمه تذ كرهالاولِاء اعتراف كـن كند كه : از كود كى، دوستى اين طلايغه (اعرفا)ه در دلم موع ميزد و مهه وقت مفرح دل من سخن ايشـان بود.




نغهـهاى رويايى منصور براى شيغنگانش يكـ مغهوم اساسى داشت و آن عظمت عشق بود.
از منصور برسيدند:
عشّق جيست؟ باسـخ داد:
امروز بينى،فر دابينى و بس فردا بـينى!




 ميداد كه دل را آخانه عشّق سازيدا

## 



-     - 

كـانى كه شرح زند گانى منصور حلّآج را بدقت مطالعه كردمانداند،

 بعمل مياوردند.
او در نويسندگى و تالبف كتابهاى مخنلف فلسغى، عرفانى و ترانـانه



 ذرات وجود ش را فرا ميگرفت و ميغنت:

در میان بزرگان و ناموران جهان عرفان كمتر عارف، صوفى و مولغى




 آن باى ميگذاشت با سخناتش بروم دست بزند كه حيرت بينند گان را فرامم نهايد.
 معطر در اختيار مردم ميخذاش



 نوانايى مراد خويش افسان انـها




 محبرالمتول حلآ ج را باور نـى كردندند.





 او بشــار مبامدند، حاحبنغرانى كه آثار حلّانج بويزه كتاب ((طواسمن)" او را



 ابن داود قاضى بزر گـ



 برسش اينست: آيا حلاَج قرمطى بوده






 قرمطيان ماجراجو، ولنگار، بمرحم و باى






 روزه و عبادت سخن ميراند ميتواند، ترمطلى و مانوى باشده
 مند در نهايت زمده تغوى، رباضت و شـب زنده دارى بـسر میىبرد و اغلب
vr
ساعات غرق روياها
سـاعات عرق روياهاى عارفانه بود، هرجا كه مىخراميد، بعلت ساد گی و بیى


 روزى در بازار بغداد خطاب بـردم گفت

 بخونم آلوده نشود، از شهاما نا ناراضمى خواهم يكى از شيفتگان حلّا ج با گريه و التهاس از او برسيد :


 حلآج برفور باسـخ داد :




 ظالهانه نجات يابيم
معتعدان به حـلآج، آنها كه به جـگونگى شـيوه انديششه و مشـربش آگاهى داشتند، مبدانستند كه مرادشان براى اجراى مدفهاى نا مشـخص و


 سخن گُنه است، با آنكه در اين شهرها گُروهى رياكار و متنغذ بويزه مالكان

 صداى دلنـين، طنزهاى ممراه با خندهماى تلخش ويرا محبوب دلها ميكرد.

C
او يك عارف عاشز بود، معه جا وابستُگى آسـهانيش را با مبامات










 قاضى بغداد ـ و بنوشته كتاب تجاربـا




 شورش بزر گ را آماده مينمايد.
 علبه خلافت معتدر عباسى آغاز

 بوحشت افكند، خليفه از حامد وزرير مرسيدر

 حلآجيان دست بدست شم داده آشوبى خونين براه انداختهاند يكه تازميدان كيــت؟



 دوست داشت






















,


 منصور حلآج حـابت ميكند.


 آينده از بنظر خواند گان گرام





 ميداند، صوفى حفيفى مىيبند.



 عشُق مى گيرد و عشّ مرا بحقايقى مربوط ميكند كه رمز آفرين و غايت كـال مطلوب است.
انالحن تجلى حقيتت است ، من (احلاج ج) در اثر جاذبه و كشـن



 گرفتارند.

## vv <br> ـنايشعر عـف و نهادت

ابوريحان ببرونى در كتاب آثارالباقيهاش وفتى به حلآج ميرسد اورا جنين معرفى ميكند: حلآج را گرفتند و در مدينه اسلام بردئى بردند و در زر زندانش
 گريخت! إيوريحان شُگفتزده وفتى مى وبيند نميتواند كيفتّت فرار حلآج را را ارزيابى كند به نوشتهاش ان ادامه ميدهد كه:
 سخن ميراند و خود را با تزوير و حيله بدو مى يجسبانيد و موافق اعتقاد او سخن ميراند.





 دركى است ابوريحان در بايان كيفيت شهادت منصور حالّج را جنين ذكر مركند:


 نغفت و روى خود را نرش ننـوا و و لب نجنبانبدا




 هيجكس مانند او لطايف حكمى را با كتاب فرآنى جـع نكردهاست، خروش

```
ex
برميدارد و دربار• شهيد بزرك جهان عرفان ميسرايد :
```

رمـوز يــرانـالــحــن تهـه دانــد آن غـانـل
كـ مـنـجـذاب نــــد از جـذبـهـاى مـبـعـانـى

منـهـور در يكى از ترانههاى شـورانگـز خود مروده بود كه عـاشت ثاكباز كـىى است كه تهام وجود ش را دركنار محبوب و معشـوت از دست بدهد و در او نانى شـود، بـنابراين در فرمنـع اشـعار صونيانه ميتوان او را سرايندمای دانست كه بقول گوته شاعر آلمانى، بسان سـهر نيلگون بىانتها و ناسحدود استت، اوج تاريـخ ذوت بشرىاست جرا كه هردهشاى انديشه كهتر
 الينــتكه حانظ جومر شهادت و فلسغه امالت عشـت را در اناالحت كثـف كرد، جملaاى كه بوى عشت و سرمستى از آن بـثـام میرسيد، بدينجهت اورا
 دربارهاش فرموده بود:

خـــوش بــرآ بــا غــمــهاى دل كــاهــل راز


مگر نه اينسست كه جوڤر اصلى عرفان حالً ج درون گرايى و توجه به روح باطنى بودף مگر نه الينــت كه اساس و خهيرمايه نكريـن آنطور كه در

 اين عالم روحانى را احتمالأ حلاّج كثـف كرده بود. مولالاجاللالدين كه

 كه ذكر آن بیفايده نيست، جلالدالدين مولالا در كتاب نيه مافيه آوردهاست.


گردانيد و گغت: اناالحت، يعنى من فنا گشتم حن من ماند و بس و اين به غايت تواضـع و نهايت بند گیى يعنى اوست و و بسى، آدمى با دلها آلايش بديراى جلوه گرى معبود و اشران حعاني شُود
 شوريدهاى بود كه بر اثر رياضت و عبادت و نـبايس كلامسْ موٌّر، قدرت
 از آبشخور حكمت بود مهانطور كه حافظ خطاب بخويش فرموده است:

حافظ. از جـشمه حكـــت بكـف آور جامى بـر كــه از لـوح دلـت نــــف جـهـالـت بـرود

از ويز گبهاى دنياى عرفان و تصوف حـلاّج بيان احسـاسات مُخشى خويس بود، كه تحت تائير كشف و شـه
 جنان اعتقاد و ايمان داشت و بان الميت ميداد كه سرجشهـ افاضاتش بود



 خويش بی برد، در اصنهان بزر گی را اداره مى كرد و مريدان فراوانى داشت و با با جنيد نيز مكاتباتى داشت





 ناگهان خطاب به او جنين گغت:
$e^{x}$
"... الى بازارى نشـايد كه تو سخن معرفت گويى و من زنده باشم.... تو
از عالم غيب و معرفت جه ميدانى

 كــانى كه در جنـك خشم و رشـ و خشـكـ انديشـي دست و با ميزنند، آيا

 حكـت و عرفان سيراب شدمام













 خليفه عباسى در طرفه بغداد قيام كنتند



بينديشـند، مسـتى عشتّ و صفا در سردايشته باشند و آن را تنها راه نجات بدانند، من در جامـع اصغهان ادعا مى كنم كه عشـق انسـانها قادر است بنـيان ظلم و ستم را به آتش بكشـد .

 ريايى بشـديدترين وجهى در شهرهاى مختلف امبراتورى عباسى ادادامه داشتـ، كوشُ مخالفان براين محور دور ميزد كه حلاّج اين مشـعل فروزان آزادى را را


 آيندهاى درخشـان نويد ميداد، آيندهانى كه آنها را از برد گیى و بدبختى نجات خواهد داد.
نـايند گان برشور و فداكار حلاّج ه در شـهرما و دارالعلمما با گفتار




 طريت دوستانش از ناراحتيهاى برادران و جوان وانيان وران مسلان
 هدفش نجات مظلومان است او آمده است تا در زير لوا و درفش انـ انــان خدان رايى
 عباسى ثابت كنده در راه تحعق آن حتى حـى حاضر است خون خوريش را نثار



 بخود اجازه ميدهد كه مامورانش علها و ففلاى آزاده را بجلاى وطن اجبارى

شهـهيى از نجايِ اعمالش در كا





 گفت:
مبيعويند ادعايِى دارى و براى خود رسالتى و ماموريتى در نجاتيات

 تو برجه مذهبى؟






 اصل انسان خدايى مىدانما

 گامى در لباس ماموران خلبفه دبده ميشّوى...
حلاّج لبخندى زد و باسخ داد:


 بعفى از مساجد علبه حلاّج سخن ميگويند و انتغاد مبكنند، ابن كوردلان
ex





 ديد گانشـان برداشته شُرد و و آب ز زلا
 خواهند كرده آرى:



مردم فريبان متاسغانه مهر ملك و شحنه و خلبفه را النتخاب كردهاند، ما ما
 الختلان جوامـع را در اممراتورى عباسى از ميان برداريم و وحدت وان كلمه و و فكر
 مقاماتى را بدست آورند، مگر نهىبينيد دو دستم از خانمها رانها و سراماى مردم در همين بغداد برخاسته است آرت



 اشيد، من موحد و خدابرستم• و معتغدم اگر دينى ميتواند عظلمت انسـان ران را در
As متاوهُر عْن و مْهادت

بــط زمين تبيين و بخوبى توصيف كنند و وى را بخدا برساند، آن دين، دين ااسلام است. كسـانى كه با ذوقبات من مخالفند و جنبهماى فكرى عرفانيم را قبول ندارند و اعتراضاتى مى كنـند، غوغاى آنها بيهوده است و حاضر به مباحثه نيسـتند .
بعقيده من مشـايـن صوفيه كه بدعوت مردم به سير و سلو ك مشـغولند بايد مرد بيكار باشند با دشُهنان و جباران بويزءه معتدر عباسى مبار مبارزه بیىامان



 عارف سر تسـلمي در يبس گرفتهاند، سـالوسان و رياكاران مردم سـادهلوح راآلت كسب منافع دنبايع خود ساختهاند



 مم در آينده بعتل برسـانند، بدينجهت عان عارف شـو



 بروايت عطار در كتاب تذكرهارالاولباء در اينجا نقل كنـي
 منصور آهى كردا
 گفت از آنكه آنها نمىدانند و معذورند از او سختم مى آيد، كه داند،
نبابد انداخت و باز مىاندازدا

دكتر ركنالدين هـايونغر خ فاضل وان و حانظ شـناس مشهور در باره

سرنوشت و سر گذشت شبلى خراسانى و دشمنى ناگهانى او با منعور حلَّج









 منصور حلآج را عاشق عالم ميداند:

مــــتى مـــــن انـا الـــــق بـزبـان آوردن
بك سـر مـو كـنـ از جـانـب منـــور نبـود
با آنكه سرتاسر زند گى حلآج با سغرهاى طولاتى و نغار ش كتابها و





 وسيعش اثرى عميق در غزلهاى سرايند گان وحد

 در شعر زير كه نگارنده تعديم صار تحت تأثبر انالحق ترار گرفته كه انديششهان حلآج را به شعر فارسى

AV
برگردانده است، شاعر خطاب بمحبوب و معبود خود مانند منصور خروش
برميدارد كه:

كــر خــورنـــيــد امـــت آن نــدارد آن بـــام كـــــن نـــردبـــــان نــــدارد بــس دله بــــــ دل فــغـان نــداردر

 هــــــن مــن و تــر كــران نـــدارد

آنــــس كــه ز تــر نــــــنان نـــارد







رسيده بودا






 نوبـان عاشقانه از شهادش الهام بگيرند؟

گرايش به حد مطلن عشّف، وبز گبهايى دارد در جلد اول مسارف

 منجر مبشود درمان ندارد، و رسانـنده منهوم عشـق به معناى مطلق استا

حلآج كاشف اسرار

برخى معتعدند اطلغعاتى كه از حوادث و رويدادهاى زند گانى اسرار









 مى آمده است بدينجهت جوانهاى دور كنجكاو به مجالست با او او مبل و علاقه فراوان داشتند.
نويسند گان و محتغان بى نظر در باره شرح حال او نوشتهاند :

 با اشتباق فراوان در آن سامان نزد استاداد



نحميل، عاشُقانه مشُغول شد و در آنجا بود كه با فرهنگها، مشُربها و جهان





 حلاّج در اين شهر علاقه و گرايشـى عجّ





























 مى
اين بود كه بس از سه روز اقامت در خانقاه جنبد و عمرو مكى با با آنها

 و جهان را بدرود ميگريد، الما ابن مرگ
 باتيـت و بسان تطرماى باران در درياى حقيفت غرف ميشود.











$e^{x}$
ir
باســن داد:
" (آن روز كه من سر جوب باره بخونم سرخ كنم تو جامه امل ظاهر








در ك، حتى لـس ميكنم.














 كــاكشماى لغظى و تبليغى گروههاى مختلف كه گاهى بمنغ و آزار هم



 ظرافت طبـع و لطافت ذوقى كه داشت با با آنكه در خرد رده گـيرى و و انتقاد از از امربان و عباسيـان بلامـمارض بـود و آتشـى در كلامش برد بود كه گاه به


 ميداشت




 ميكوشيدند جلوههايى الز افكار عاشقانه منصور را نيز در ابيات خود بزند.
اطرافيان و ماموران خلينه از اينكه مىديدند يا مى مشينديند كه ادعاى


 نمايند سخت بوحـي




 خشنودى خاطر او با صداى بلند ميخوانـند، بهمبن جهت ماموران

مى كردند نا آنجا كه ممكن است به طرفداران حلآِّ توهين نكنند يا آنها را








 هراه با دليرى مطايبه آميز و فصـاحت كلام















 شد، با اين تغاوت كه جلسهماى طريتُى (بر مشرب حلانج) در خغا و ينهانى





 مى انجاميد.
انديشه هاى حلآلج در جريانهاى مختلف تصون و عرفان موثر بود و




 در بسيط زمين مشاهد نميكرد.

 فدوسى، رياكارى و تظاهر ننـايد و از خليفه و وزيرانش مستمرى دريافت نكند.







 مى مكردند، نـنوذ كـلام اتطان













 عطار بغارسى جنين برگردرانده است كه :



شبى در بيتالمقدس

گزارثهايى كه از دوران طولاتى زندانهاى حلّآج در بمره و و بغداد







 الساس ندارد1


ex
و هيجان و وجد تبديل ميكند اصولاً هدف انسـان خدايى نغى كثرت ور و در حقيفت وحدانيت است الما نزديكى و قرب فنـا از از طريق عشّن ميكن و معدور است! بغول مولاتا:
دفــــر صــونــى ــــواد و ـــرف نــــــــت



آن دلـى كو مـطـــع مـهـــبـبـارــــت

و دل حلآج كانون انوار خورشيد حفيفت بود.





 وسعت و عمق انديشهاش را در صـلا


 جان ير از وجد وشوتش فرو



 اعتبارش را توجيه ميكرد.







 سازد و به خداجويان و خدابرستان نويد دهد كه اگر عاشق ديدار خدانيد بدانيدا

> جيزى كه نكرديد گم از بهر جه جونيده
> وندر طلب گم نشده بهر جرانيد













 و زيباى عرفانى و به عربى تنظيم شده است، بوسيله نمايند گانش در هـه جا
ex






ميشـدند و بعول شـاعر:

كـانتـــرمــــم تـبـغ و مــــان بـر جـعـر آرد
















 اغلب كــانيكه شرح حال حلزّج را برشته تحرير در آوردهاند با از نزديك بـا با

او ملاقات كردهانـد معتعدند او مردى بلند طبـع، وارسـته و بـى نـياز و آزاد انديش بود كه ابداً به بول و مال و معام باى بند نبود و آنجه بدست مى آوزد ميان تهيدستان و مصيبت زد گان تقسـيم مى كرد، اصولاً حلاّج از هـان آغاز جنبـهای عرفانى خود در بصره كـك به تبرْروزان را وجهه همت خود ترار داد و اين مو خـو ع جـنان فكر و انـديـشـهاش را بـخود مشــغول داشـته بود كه
 بزر گان وقت كه احساس مــنوليت نـى كردند رنجيده ناطلر بود. تو جه بو

 باحكام ظلم و جور امتفاده كرده و بى بروا، رسـالهمابشـ را منتشر كنده از
 در غزلصرابیى و طبـع آزمايی شوريده بيترارى است كه بكلامش موسيقى و

 هـتى را زيبا ميدانسـتند و معتعد بودند كه عشت و زيبايى بدون يكديگر و

 منالم متهعاران و خليغه غاصب وجاهل عباسـى سوت ميدهد ، سلا ج فكر و ذون و انديشهُاء را حتى زمانيكه دست ها و هاهايس را در غل و زنجير بسته

 در دل و روحش تجلى ميكرد، و در عين اسرار آميزى و ابهام مرشاراز معنا

 زبان فمیـع عربی آشنايى دارند، لذت مستانه و معنوى آنرا بخوبیى احسـاس مى كنند و تنغههمايـش اغلمب شـنوند گان و خوانند گان را بر مر ذون و و هيجان سـا ع در مياوردد و بروايت سعدى:

C
نــا نــــــوزد بــر نــــــايـــد بـــوى عــود
بـغـتــه دانـد كـايـن مسـخـن بـا خـام نـــــــــت
مستى از من برس و "از حلاج" شُور عاشْى
او كــجـا دانــد كــه درد آنــام نــــــــت

آرى بغرموده عارف بزر گ مهنه ابوسعيد ابىالخير، حلذّا مميشه در علَو حال بود و مجذوبا نگارنده اين سطور معتعد است حتى در لحنلات نـايشش بسـان آتس افروختهای بنظر ميرسيد و مىسرود ای آنكه مرا از عشت و

 كرزنش نـىنمودى، مردم به زيارت ميروند اما من به زيارت محبوبى ميروم
 ولى من خونم را هديه ميكنم! روزبهان بقلى در شرح يكى از كتابهاى حلاّج نوشته است، بيـــتر الشعار و دست نويس نوشتههايشْ را در زندان تنظلم مى مكرد و يكى از مريدان



مىبرد و ميان دوستدارانش توزيـع ميكرد .
 ميكند، بخاطر آنستكه اين قديس بزر بك در تبعيد و زندان و حتى در مسغرهاى دور و درازش از اصفهان و شوشتر تا هند و ماوراى جهن به مسالعه و تحقيت
 سيـيايم دلفريب، افكارى روشن و عجيب و نـرويى شُغفتآور براى جذب







آنها برسبد: اين قْنديلها را كي روشّن مبكنيد؟ باسـخ دادند طبن دسنور




 ـ ـ مــلمانم و انا الحن ميگويم!


 درك مبكنـنده بطور خـلاصه از وجد ور و حال مايه ميخيرد سبس با دست راسرك اشاره به آسمان كرده ...


 مطللق دبر بهيجان آمد با كلهاتى موزون و لبريز از شور و جذنبه بـناجات
 خدايا، دين و دنباى مردم را به ايشـان واگذار كردمه، باد و عشـن نو
 كرده است، بهترين و با با بكوه ترين لحظا








خراسان و كرمان بايه گذار مكتب ماى مختلف تصـوف بودنده زمانى كه
 آرزويشان اين بود كه در لحظلات باشكوه مكاشغه، جــال يا راز برده غيب بدر آيد و متجلى شوده سوخته البرز يا يكى ديكر از آ عرفا كه در در خرابـا
 درخواست كرده بود كه اگر محبوب تران تجلى فرمايد قول ميدهد لب فرو بندد و بديگران جيزى نگريد :

## 

اوصـــاف نـــو نــزد كــــــــــــــــــوانــــم
 اخلاقى و عرفانى داشت، با ديد ديگرى سواى ديد عرفا و صوفيان خانقاهى،












 زيبابى و كـال مطلق ميىينداشت بدينجهت يديدههاى غير قابل توصيف ور دو
 معهاى آفرينش و آتشُكده عشت است و زبان كوياى منصور تا آخرين لحظه
 قرون و اعهعار آينده ححسين منصور حلاّج مقتداى بسـيارى از عارنان، صونيان و سرايند گان با شور و حال ترار دارد عراقى نغـهـسراى گلــــان عرفان جه

> آنـانـكـه كـوى عـثــت ز مـيــدان ربـودمانـــ

بنــــر كـه وقـت كـار جـه جـولان نـــرده انـد
تـا ســر نــهـادوانــد هــو بـا، در ره طــلـبـ
بـس مـرحـبـا كـه از لـب جـانـان مُــــوده انـــ
آنـدم كـه كـفـتـهانــد انـالــعـق ز بـيـتــردى آنــم بــدانـكـــه ايــــان، ابـــــان نـبـوده انــد
 زيربنابش و اساسنس بر وحدت وجود فرار داشت جرمنش ابن بود كه اسرار هويدا مىكردد.






هذا عبد من عبادنا اطلعنا على سر من اسرار نافافشـاه فانزلنى به ما تراه،
كه:
بغر مده لــانالفيب حافظ شبراز:
كغت آن بار كزو كثت سردار بلند





كـالات بويزه عشُق ورزى.






 انديشهـها نظاهر مينايد، بخخوبى حس مى كند.







 بودا! و به قول عطار:

> عــــــقآتـــن بـــودوعــــل آب، الى بـــــر




 بغداد ملاقات كرده بود و فبلاً در باره اين ملاقات به تنعيل نوشتهام به بايان

روزى شخصمى از ابن خغيف سنوال كرد، اعتعاد تو در باره منصور







سبجانه من اظهر ناسوته.
گفت بلى.


 بسان فرعون به فدرت علاقهُ فراوان دارد، اين تهمت، سخت اور اور را عصبانى
كرد و به مرِيدانش فرمود:

زند گی من با محبت و عشت







 انسان كامل لعب دادند.
ex

اينستكه مولا دا در ديوان شـس كه به قول نويسـندهاى در هـيـج ديوان
 ميخبرد و ميغرمايد:

نور توبى، مـور تربی، دولت منصـور توبى
مـرغ كــه طـور تـوبـ، خـــــه بـــــــار مرا

رهايى از بند

آيا حـلا انديشـهـهاى قرمطى و الحادى در سـر داشت؟ بـا با انــــان
خدايى منصور، عصيان عليه جباريت و فرعونيت خليفه عباسى و وزيرانس بود؟
ابن نديم در كتاب (الغهرست) آشكارا الظهار نظر كرده و خوراس


 است:




 ستمديد گان و ناراضيان بود.
مبرفطروس در تحقيقات تازان ان كه انابل تامل و متاسفانه فسمتى از
 برجسته، يك وجدان بيدار و آگاه اجتما ع و يك سياستمدار انديشـهـد بود
 گفتار و نوشتار حـلآج مطالب تازماى ميديدند و مىشـنـدند كه آنها را
Cx

برميانگِختَ تا مانند براده آمن بسوى آهنرباى حقيقت جلب و جذب شوند،


 عباسى با تبليغات وسيـع نـايند گان حلا انديشههايش ميان عوام نتوانست قاطعانه مبارز• كند، و خبر داشت كه اين


 آزادى حلاج در حال شكل گُرنتن بود كه ماموران خليفه نميتوانستند ماند مانـع الِن تظامرات شوند و گامى به طرفدارى از حلاجـيان با فرماندهان خود به
 فرزنـد ش نـــيـحـت كـرده بـود، كـه اجـازه نـدهـد كـه بـا ايـن مـرد عـارف
 خـونت رفتار شود، يا اورا آزاد كنده يا دستور دهد كه به نعطهاى دور دست
 و هرخاشخران عليه امبراتورى عباسى بود از بسـيارى از سخنان انديشيدهاش،



 صداى درد آلود و محزون خوريش ميخواندند و برخليفه عباسى نغرين و لعنت نثار مىكردند.
اين ترانههاى شوت انگیيز بود كه تحرك و نيروى نـا نايذير ايهان و مبارزه به خوانند گان ميداد تا در لحظا

 مردم به حلاج داشتند، خليفه را وادار كرد بالاخره عزم جزم كند و تصسميم


 اتهاماتى در آثار خود به حلآج وارد كردماند كه اغلب



 ازاستعداد عجيبونبو غ خودميخواست انسانخدايى راتو جيه وثابت كند .




كـى عمبانيت گغت:


 ميكند كه سرشار از عـتّ و جذبه الهى است، او يك گزانه گوى جاه طلب




 بجاى شـها در منصب وزارت به امور برسـد و شـايد بتواند مسـاله حلا ج را


 از خدماتش يا آورى نمايد و خطلاب به خليفه بكودد

ع
اميدوارم كه حضرت خليفه فراموش نكرده باشـد كه من شـورش






بنويسند:
هذا داعى قرامطه ! اين شـخص از از مبلغان قرامطه است در حاليكه او نه
قرمطى است و نه مزد كىا






 زندان افكنده است وتتبكه از ابن سريح متاله و فتبه شانعى بغداد خوان

ميدانم و آگاهم كه حلاّج حافظ ترآن مآن مجيد است و و بعلم فته و حديث






 دادستان داد گاه بغداد ميتوانست بعنوان بح قاضى وتح وتى كه شكايتى


 جنين مم نخواهد شد. حـلاّج حماسه سراى عشقّ، خطر تعیيب و بيگردى و زندان و تبعيد را بر جان خود خريد ولى هيجگاه تسليمنشدر 1





 ترسيم نهايى نو در معام سازنده و طراح
 مقهور هواى نغس گردى يا تجديد تريد حيات كنى و در سيبهاى عالبنرى كه

صدها سال قبل از گغنتار كنت جوان فلورانسى كه در سن سـى و در دو

 باطنى خود را ببان كند و نبوغ غ و قدرت روحبـن را را كه از دنباى ضمير ناآكاه خبر ميداد عرضه نـايد، بدينجهت بغول مولانا صلا در داد:


كــر نــرا بـــابـــد وصــال راســــــــــــنـن

شيـخ ابوعبدالله خفيف، عارف بزركوار شبراز كه در زندان بنداد با

منصور حلآ ج ملاقات كرده بود، نوشته است:

 كجاست؟

> ـ كغت در ستايه . ( آبدارخانه)] ـ گغتم جند وقت است كه خدمتكار او هـستى - باسـخ داد، ميجده ماه - برسيدم حلآج در زندان جكار مى كند؟ كفت بيشـتر اوقات نـاز نانله







جـهلهاى كه بــيار مورد علكهاه
 ششخصيت ذاتيش بر آن قرار كرفته است بـرد بتول شاعر:

بـود مسنــمــورى مـجبـب منـوريــده حــال

حـــال او حـــال عــجـــبـب بـــود الى بـــــــر

از رمـــــوز مــــر عـــــق ره بــــرده بــــود

نــى هــو مــا و تــو رهــى كــم كــرده بــود
از ثـــراب وصــل حــق نـــوتـــــــــه بـــود




 مصجون تطرهاى به دريا برسمر.



 داشت يويزٌ كه اساس انالحق را بر شكوفايى و بالند



 است، ميگويد كه قدرت جادويى عشتى جـنون زاست، غلبه حب و ر دوستى




 ميافتد، حلآج به تصفيه درون و بالايس وجن ورد از آلود گـيها سعى بليـن دارد


 ميگذارم و بدنبال داستان حلآج ميروم• حلاَج وقتيكه آزاد شد به ميان دوستان و طلران


$e^{x}$
وزيران خليغه يكى يس از ديگرى به اشـاره تاضمىالتضاه شهر نزد معتدر ميرفتند و هر يع ببهانهاى اعلام مى كردند كه نبايد اجازه داده حـلْ ج از بغداد خارج شود.
بـغداد يـع بارجه شور و هبـجان بود مردم از فرط شـادى دكانها را




 عوام جنان گـــترش يافته است كه ميتوانـي




 ميشّود و معكنست بسـور طنس بيانجامد


 گرفته بود حلآج را دسـگیير و مستقيهاً بسوى دان داد گاه بردند. هدف المقتدر خليغه از تشكيل فورى داد گاه اين بود كه بور بوسيله ابن


 اشراق ادعایىا




داود تدرت علميش را دراين داد گاه به ثُبوت برساند و نهاناً طرفدارانحلِّج قاضى بغداد را آما ج انتعادما و ناسزاهاى خحود قرار دهند و جواز دبوانگیى و



 فرا گرفت و غرشههاى آسمانى جنان مهيب بود كه تالار داد گاه را بلرزه در

 حلآّج با جلال و جبروت در حالِيكه دستها و باهايش در زنجبر بودند





 تاضمى داد گاه مولـناك بـنظر ميرسيد ابن داود نگامهـايش را دزديد و به









 مىبايستى اساس و هايههای تفكر مخالفان و حاسدان را كه مبتنى بر تعمدب
ex






 كه ديغر مداحان جيره خوار در دبار خليغ خاص و بارفههاى درون بينى انسـان خدايعى با شـكست و سرافكند گى روبرو ساخته استا




 آرزوى عروج و برواز و سير در كهكشانـانها را دارد او خود را شـاهبار سد ره نشـين میيندارد و بخرد ميكويد:
نشــين تو نه اين كنج محنت آباد است



 نامنهو م استه، ابن داود كه سيباى حلآ از ديدن اين منظره تحت تاثير قرار كرفته بودند
 عتاب و خطاب قرار دمد.
ابن داود جنون آسا نعره مبكشد و و خطاب آقايان ما با بك ديوانه زنجيرى و شيطانبرست روبرو هستيم در وجود اين

مرد ععبان، الحاد و طرارى و حته بازى بهم تلاقى كردهاند او او ميكوشـد با با








 حلأج خطاب به ابن داود گـن


 نبافربده اسـت، جـه جـرم كردهام
 كه ظالم نبرد راه بمغصود


 خليفه ستمكار عباسي...




 عبرت ديگران شود.

-
ترانهما و حتى در كتابهايش آمده است به مغابله بر ميخيزد و ميگويد، مديحه

 ادعاهاى فضبحت انگـيز و ياد آور نظرات ملحدانه مانوى، آوارهاى است
 ميبرد، گاهى قرمطى، زمانى مجوس و گاهى مانى مانوى و زمانى معتزلى است،
 المنصور بـغداد درخواست ميكـي





 حلآج كه با دقت به اتهامات داد رستان بيداد گاه بغداد گوش ميداد،

نا گهان سخنان او را تطـع كرد و گغت:

وزنـام جـه هـرسـ كـه مـرا نـنــــ زنـامــــت


((اسيمايى جالب و جذاب دارد با دادستان داد گاه))
 ((مخالفان ابن داود آگاه است)"

حلآج كه با جمالت ابن داود غرورش جريحهدار شده بود، كفت:

ابن داود دادستان داد گاه كه ميخوامد بـا آنين عشتقبازى تعليم دهد،




 برنو اناالحق راز نهانى و عشــي









 رمز عشن ما را جڭگونه دركى مبكنى؟ ما مركُ را جون فيف آسمانى ميدانيم









ع
آنوقت با روى سياه و شرمند گى اذعان خوامى كرد كه آنجه گغتى و آنجه

 است!
جند تن از قضات داد گاه به حلآج دستور دادند ساكت باشد و هـر هيزى


و در فضايع كه رابحه انسـانيت، وجدان و عدان عدالت به مشام نـيرسيد گغت:
 جو ذره حقيرم ولى به دولت عشـو و اناز

 طول عمر درمان كرده است محبوب ما ما هر جه از از ما بخواهد زي

 دل و مستى عاشغى مانند حلآج شرر نيغكنده باشد، ابن داوده بدار بدان آن عشـت نيستا
ابن داود نا گزير شد آرام شود و با ملابيت از حلآج برسبد:

- فرجام جنين عشتى جيرد جـر






 عباسى براى محكوم كردن بی نام و نــانى بنام
 را با عشـاق باكباز جهان متايسـه مكن تو در آتش سودا ميسورزى در حتى ما
irr
هرجه گويى جاى هيـِ اكراه نيسـت، بازهم ميگويـم، گوش كن تو بيسار






 ـهـهد جاويدان باقى بـاند .

 ميكند








 خليفه عباسى روان دارم جون ميدانم اناالحق من، عالمگير خوامد شد : كـومـر بـاك بـبايـد كـه نــود ثـابـل فــــف ورنه هر مـنــــ و كـلى لولو و مرجان نشـود
 بر حت عشتن ميدانند ولى تو افتخار ميكنى كه دادستان بيداد وگاه خليفه عباسى
$e^{x}$
 بزر گ شانعى كه به تـناى اين و آن در داد گاه شر كت كرده بوده نـوده گفت:
تسنيديد كه اين مرد ديوانه، آشوبگر كه خود را محرم دل در حر وم يار ميداند و ادعاى الوهيت ميكند جه گغت و جه
 باسـخ دهيد. آبا اعدام با جوبه دار نيست؟ نـا نـايد جسـد اين ملحد را سوزانيد و خاكــنرش را به باد فنا داد؟




 دهد، بدينجهت گغت.






 شها از فرهنگ كلام صوفيانه آكاه هستيده



 بويى شنيده و سرمسـت نشـده باشده
 كرامات و گغتار خارقالمادهاى داشتهاند من به ابن داود دانــهـهـد بزر گـ


ما نــيدانــم در جـهان درن باشكوه تـجليات درون
 ولى اين استثنايع بودن مولود جيست؟ ابن سريبج سكوت كرد سرديس ادرد ادامه داد :





داردحسودانه عليهاودست بكارىزنيم كه فردادرتاريخبدنامو بشيبانشويم. الميدوارم مطالبم مورد عنايت و بسـند ابن داود و ديگر دوستان قرار




 دلبـتهایى مغرور است.








ex
 است، جون آتش و باد او را در تب و تاب افكنده است، در لحنلات بيخودى
 ميدهد: اناالحت
من بعنوان يك فقيه نميتوام صفاى اين كلام را برهم زنم بدينجهت با
احترام و خلو ص ايهان حلاّج را تبرنُه مى







آورد كه: (1)
 جاى برخاستند و با رضايت خاطر داد گاه را ترك كر كردند.
 روان لرماقه در باره سكم شرعى اين سـيع نرثع الست:




 ( متوفى به ـال



 .


ابنداود براى نخستين بار در برابر افكار يك انتلابى عصبانگر كه عليه
 مورد تاييد فرار گرفت و منصور به عنوان سبهاى برجسته و مظهر عشـن بوياى عارفانه بذيرفته شد.

ابن داود از داد گاه مستقبياً نزد خليفه عباسى رفت و بخليفه هيـدار داد






 بود، خليفه بى كفايت عباسى سر تكان ميداد و گفت:
 نــستهايد و سكوت كردهايد؟
 تضات داد گاه را تحت تاثير قرار دهدا

خلينه المقتدر يكى از تضات بيطرف داد گاه را الحضار كرار كرد و از او او


 عليه خلافت است نجات دهد.
-
 را كر ميكرد، او قدرت خليغه عباسى را به مبارزه طلبيد و در داد گاه دستگاه


ميرفت به روايـت نويسنده كتاب مر صرادالعباد ... (1)


 ـ گغتا جرا روى تـام نـو

 اگر از بهر او نبودى، اين نيهه را مم نيوشيدمىا

## ديلدار با شبلى

حلّا آزاد شد، او بسان رنگـين كـانى فرح بخش در آسمان











 وجود شى را فراگرفت، حجاب از برابر ديد گانش بردانـي خسته و كوفته و عصيان زده سرود:




$e^{x}$


 خودتان را نجات دهيد.
 دلبسته شهادتم ولى ميدانم كه: على دين الصليب يكون موتى'

يعنى مر گ من در دار برستى است ((بدارم خوامند آويخت))









 وادارتان ميكند كه ادعاى اتحاد عارفانه و وصال موفيان آنه در سر داشته

باششيد
خداوند عشن را آفريد تا من و تو ره بادراك حقيعت بـريريم و آفرينده


 همانسـت كه لسانالغيب شيراز فرموده است:

نــور خـــدا نــــــــــدت آيـنــــ مــجـردى

























انسانيت.




Cx



 بكى از بزر گان بغداد
 مايهماى انسانى بود شبطان ناميد و گفت:














 در فغـاى بغداد استشهام ميشوردا 1





Irr
 نوبختى بس از مطالعه نامه كه محتوايش را ما ميان نهى و استهزا آميز تلفى كردر،

كار كوجكى از تو ميخوامم، كارى بس آسان و سهل و سادهـ، تو




 باره كرامات تو سخن خوامم گغت، بى شـك اين كار به نو سود خوامد
رسانيد'

حلاّج بس از كطالعه نامه نوبختى تكان خورد و فهمبد كه نوبختى با با















$\square$
ex
نصر همانطور كه مادر خليفه باو گغته بود نيهه شـب در كنار دجله نزد حلآ


 آن لحظات بخوبى آگاه گرديده بود، مرا نزدبك خود نشانبد و ديدگانش را


 ميرسد، آيا تو و مادر خليفه مقتدر عباسـى آگاهيد كه در وجود هر مومن و معتقد بر اينكه، انسان خليفه خداوند متعال بروى زمين است مزاران كانون


 نسيم عطر آگين دجله بگوش دوستانم نرسانم! ميدانم مرا در آينده نزديك

 بحشـــك زدن در سهر لاجورددن مشـغولند، باقى خوامد مانده در اين لحظات

 خراسانى از بيرى برسيد :
-
ـ تو مرد بيرى جطور ميگويى شـن سالهاما



 مظلومان را تبديل به شادى نمايم.

نصر قشورى ميگويد بخود جراًّ داد
آكاه شده است كه براى اجراى ماموريتى نزدش آمدهام؟ باس


اندبشههاى درونيش جلوه گر ميگرددر
با, گغنتم هـانطور كه فرموديى، لحظات




بعنوان اقطاع بانها بخشيده است سخـير سخن ميغويند

 گوبى دورى از بغداد، انديشههاى تلخى را در وجود شُ باز ميگردانيد، باسـخ داد:

- درويشُى سبكبالم، بجابي ميروم كه دلم مشُتان آنست مطلوب

 لحظهاى جايى بودم و با عشاق جهان سخنها ميگفتم:

هــم در مـيــان بـــر نـــــنـــــار مـــرونـد
اگر ميتوانستم، آرزو داشتم در كنار خورشبد باشم نا اناالحق را ماند



 و زير لب دعا كرد و خطاب بـن فران فرمود: آنكه سراسر جهان را الز جذبهماى عشّق ايجاد كرد، قلب مرا با عشّن
$C^{x-}$

خود بوجود آورد و هـه جـهز را در ذرات كالبدم و رودحم در هم آميخت،





 آرى در مجلس جنيد بودم لباس صون بوشبدم، جنيد نگاهى بـن كرد و گغت:


 در سخنانت جز كنجكاوى و ونضولى
 جيزى نـيرسىی؟
جنيد از جاى برخاست، كسـانيكه در محضرش نشـرئهنه بودند از جار جاى برخ استند وقتيكه مبخواست از اطاق بيرون رود من و جريرى درويش را نزد خود طلبيد و خطاب بـن گغت
خونت كدام جوبه دار را خواهد آلود؟
 شـنيدم مرا سخت تحت تاثير فرار داد، احسـاس كرد حقيقت داشته باشد در ايْن انديشه بودم كه حلار اج اجازه سكوت طولاتى شود و گغت



 داوران و منكران متوجه عظـت كلام من ميشوند و باين جـهـ اتم اعتعاد بيدا


ينهوم واحد بيدا ميكنند و ميغويند:

## اناالحق! انانالحق!


 در تذكره الاوليا انتادم آنجا كه ميغرمايد:
"جه درد بوده است در")
"جانهاى ايشـان كه جنين كارما و از")
((إين شيوه سخنها از دل)]
(رايشان به صحرا آمده استال)

و بثول مولانا جلالالدين رومى در دفتر بنجم كتاب مستطاب مثنوى:
جـرعـه ای جـــــن رنــــت ـــاقـى الـــــت

بــر ــــر ايــن نـــرره خـاكى زـــر دســت



 حلآج ديد گان خود را با آستين ردايش تانيهه بوثـانبد و گفت: اناالحق، اناالحن و سرود:



يــا بـــمـــلـــه الــكــل لـــــــت غنــــرى


كه ترججه آن جنبن است:


نـــــــان و آنـــكـــارى در تـــجـــــــــــى



تـويـى هـر مــــــز و بــز مــن نــــــــــى تــو

جــرا بـوزش بـــــواهـم خــريـن از خــويـن

شُبلى با حبرت به ترانه سسرايى حلآج مىنگريست، احتـالاً در آن






 گرديده است و بثول عطلار:

179






نــا نــعـــردى مـــدتـــى زيـــر و زبـــر

آنـتـاب فــفـر جـــون بــر تــو بــتـافــت

شبلى بدون آنكه سخنى بر زبان آرزد از سوبيى و حلّآج بدون آنكـ



 الطير:

مـرد دـالـعى جــرن رسـبـد ايـن جـابـكـاه






ex

مـر زمــــع مـر دو عـالــم تــافـتــه السـت

عرفا حلآج را مرشد بزر گ ميدانـند و شـابد شبلى در آن زمان هنوز


 خوزستان حلآج الاسرارا 1
در ميان عرفای معاصر حسين منصور حلاّج ، تنها تمليمات، افكار و











 مسير تفكرات و ترانهمايش دلهاى ستمديده را التيام مىبخشـر



 بودند سخنها بكُيد و نهاناً داد كاه را وادار كند كه به برائت حـلاّج راى

اگر حـلاْج دلى براز شـوت و گرمى عـــت نـداشـت اگر ســاره الهام

 وضوء هـا الا بالدم.
بـعنى نهاز عنــت دو ركعت است كه وضوى آن جز به خون درست
نيابد!

راز درون بـــرده ز رنـــدان مــــــــت بـــرس
كـابـن حـال نــــــت صـوفـى عـالـى مـــام را

حالّ ج از نوجوانى يعنى از سن دوازده سالگى در دارالحفاظ واسط در بعره قرآن را بدرستى آموختـ و بيشـتر سورهما را با معانى آن از بر كرد



 است شهادت در راه محبوب كه برای عاشت آينه شغاف كان كايناتست نـايشُر

 نـفـهمای موزون در سـتايش محبوب و در آرزوى وصال و فناساز ميكرد با
 وجود شُ بدنبال هر آوايى كه از كاينات مىشُنيد طنينى آمهانى در برداشت بدينجهت سرود:

1- بروابت بنده تصرف זهــت كه تو را خداى مزوجل از نو بمراند و به خود زنده كـد. غذكره الارلاه م 111


فـــــــــــــــت مــــن انــــت تـــــال انــــت




انـــــت الــــــنى هـــــزت كـــــل ايــــن
لا ايـــن فــــايـــن انــــت



بـــه ديـــد دل آمــــد خـــداونــــد مـــن !


تــو را از كــجــاهـا كــجــايــى نــبــود ؛
كــجـا در خــور نــوـــت بــس رالــتــى؟
جــعــرنـه خـــــال تــو بـــــدد خــــــال؟

بـرونـت زبـرنــيــــت جــايـى كـه نــــــــت
كـجـايـى تـو بـس، خـود كـجــايـى؟ كـجـا؟
وثــــد در فـــــــايـــم، فــــــــــــه، فـــــــــا
و مــن بـــافـــــــــم در فــــــــابــــم تـــورا

حلآج بتا و سوق بسـوى فنا را در دو كلمه ((اناالحت)، خلاصه كرد كه اصل هستى جاودانى است ؛ انديشه و تمور شهادت آنهم ايثارگرى در








 را حنين تشريح و توصيف كرده است:

$$
\begin{aligned}
& \text { از فــــــابـــنـ رو جـــرابـــر تـــافــتـــى } \\
& \text { زان فـــــاهـ جـه زيــان بــودت كــه تـا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بـس فـنــا جــوى و مـــــــدل را بــرســت } \\
& \text { صــد مــزاران حـــــــر دبــدى ایى عــــــرد } \\
& \text { تـا كــــــون هــر لــــــــــه از بـــو وجـــود }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { در فــــــاهـــا ابــن بـــــــاهــا دبــدماى } \\
& \text { بـر بــــاى جــــــم هــون جـــــبــــــده الى؟ }
\end{aligned}
$$


 وحدت وجودى برداشت و بدون استغاده از اشارات، آشكارا به عبار عـارت آورد


Ex





 وادار كنند كه در مجالس و محافل درخواس

 زندان خليف براى ابراز نظرياتش بيمرواتر سخن ميگفت و مدعى بود:

## 



او ميخواست مردم را از ظلدت جهل بـسوى آسـانى روشن و تابناكى










 بكيرند كه اين رشته به عدم و هسنى مربوط است، بيوندى است معدس كـ ايـن













 جامعهاى از جوامـع بشرى رابطه ندائته است معرفى فرموده استا اين جه









$$
\begin{aligned}
& \text {, مرلانا بلالالدين مارناء، فرمدد: }
\end{aligned}
$$

Ex
ديوانهاى بود كه بغول روزبهان بغلى هزار تاليف كرد كه بيشترين آنها رادر


















 جاريست بسان ريزش اشـل از مز گانا

ا- شرع تُعبهاتم 100
Ar -r


 و دنعى و نغرى و فراستى داشـت كه كس را نبودا

شورش در بغداد








 وزارت انْتلافيه تشـكـيل داده بودند و برنامهـيا


 را لعنت ميكردند و آزادى فورى منصور را خوراستار شور شود





ex













 دستگير كرد و بلا فاصله يارانش را نزد ابن مين معتز فرستاد و او را با بتغل رسانيد.



 ما اين راز را بر سردار خواميم



 سرداران نالايق و اوباش بغداد وارد عـل شدند و جند تن جاريـن




كردند كه خروشـ بردارند كه ایى مردم بـغــــدادقرمطيان بدستور ـلآَج به غارت شهر هرداختهاند إر ابر









 - من هيجوقت با كود كـ نادان و جاهلى بنام معتدر بعنوان خليغه بيعت
 نكردم•






 حلآج باسـخ داد :

 از جا بیى جا نمبشودا



دربار عباسى بود ححله كردند تا اورا بسـزای اعمال هليد ش برسانند . بروايـت
 و كا خ متتدر را در دست داشـت، در ایام حكـو مـت اين خـليفه جاهل بـون اجاز• امن زن هیم مهمى انجام نميگرفت ام موسى آفت زر وسيم محسوب ميـد ولخرج و عياش بوده در آمد شُ به هزاران دينار در سال بالـغ ميُرديد، دو روز تبل از شورش بغداد گردن بند مرواريدى را نزد ابن جـماص جوامر فروش برد ور خڭغ گو شوارْ و گردن بند عروروع مناسب نيست، اينها را كو جـكـ كن تا براى آن مناسب باشده ابن جـماصّ اعتراون ميكند كه اين گردن بند شـامل صد
 شـادى بـال در آوردم گردن بند را برداشتم و گردن بند مرواريـد كو چچكى
 كردن آن مرواريدها مسكن تبود اين صد مرواريد كو جحكـ را آوردم، قهرمانه از مـرواريـدهـاى ريز خـوشـش آمد و آنها را بـا خـود بـدربار برد ا الما هـس از انتلاب ماموران بدستور متحدر از ابن جعـاص كه تجارتخانه و جوامر فروشّى مجللّلى در بـفداد داشت شانزده ميليون دينار بول نتد كرفتند ولى خانهما و المك كش را براى او باقى گذاشتند علت مصادره نتدينهاش آن بود كه عبداله
 هناه برد و در آنجـا مخغنى گـشـت و يكى ازخـدمتگزارانشه خبر را به مقتدر رسانيد و متمدر نتدينههاى وروا معادره كرد.


 شُركّ بغداد گروهى از خبرحبنان بخانهماى مردم رنمند تا رثبران جنبش را
 شُناختند و بزندان بردند ولى بيشتر شورشيان بنعاط دور دست پناهنده شدند .
 تهورى مردار حاجبان كه از مریدان حكلّج بود و اعتبارى نزد مراد شُ داشت

















زندان و تبعيد نجات بيدا


 دست دامْنهاند محاكهـ و اعدام كنـد تا نوبت به حلآز برسد.

## امام ابو حامد غزالى و ححلّج

حلآج تهـتمای درد آلود دادستان بيداد گاه بغداد و دوستانش را بدل
 كاريش را لكهدار نمايد، اما فراغت و آرامش از وجود







 دار شـدن معنوياتش را كه با خغَت وخوارى توام بود بنحوى موئر و قاطـع جبران نهابد.

























عباسى را تسخخير نـايدا







$e^{x}$
 عارف در سير و سلو ك ميتواند ادعا كند قرب و و نزديكى با خدا است است







 بجز خدا نه بيند، جلالالدين مولانا تحت تاثير كلام حلآج سروده است:

نــــره (ابـا لــــــت قــومـى يــعـلــــــون")

مــىــــرايـــد ذكــر و تــــــــــيــــ خــــا

غـيــر ايــن هــــــت آكــــــن مــعـتـبــر

حلآج سخنورى بى بديل بود كه در همه جا از معنويت و عظمت و



 اناالحق برسد بتول مولانا بايد:

آن بنهابند. غرض از حكابت معامل ـكايت است، نه ظامر سكايت كه دنع ملكت كنى بمورت مكايت بلكه دنع جهل كنىا




از زمان ديو جانس حركيم كه در روشـنـابى روز و در برابر شگغنتى


 رابارانشن انسـان كامل و مرد خدا ميدانستندا

مرد خــدا زان هــرى كـــــر امـــت و دين











 كـ,

ح
مجامله و اغراق و زياده روى ادعا كرد كه حلاَج دلاورانه ترين و سرسخت


 كه با مشـت و لحد و حتى كارد و و جانـو

















نداشت لب بسخن بگـايد و حقايت را عريان بڭويدا بار ديگر خليفه نزاكت و ادب را كنار ميگذارد و خشــشگين ميشـود و

مىيرسد:
جرا مردم خوبيهاى بـدريـغ بدرم، جدم و مرا فراموش كردهانده از ما ما



,










 يانتهاند، سراغ داريد معرفى كنبد؟

 كند بدينجهت ميغريدي
بله قربان... حلآج كه مردم را احمن و و ابله ميداند و خيال بخدايى گرفته و ادعاى انآالحت دارد او باتغاق يارانش


 خلافت عباسى بشـكند، زند ویى كردن در بغداد خطرناكى و غير مـكن بنظر



 ساعتها گوش ميدهند؟ اصولا جه جاذبهاى در او او وجود دارد كه برخى سخت
 ميدانند ا ابن داود نا



 وران براى نجات خرد
 انديشـهما و شخخصيت خلفـا

 بايد آموزشگاه انسانيت و اخلاق و عدالت و تموى باشد و خليان


 ثروت ندارند شايسته است اين اين افراد را يا يا در زير اموان آر آبها










 افسونگرانه و با ترانههاى الهاميش صدها تن از شيفتگانش را بار ديگر افسون

109
امام ابوحامد غزالى و ملاع
كرده و بسوىى كاخ خليفه فرستاده









 ترانهمابش منعكس ميشـد بوسيله تظارد كسى كه بيش از همه تلاش مى كرد خلافت را نجات





 تصر فرزندم باى گذارند و و اجازه ندهن هود، عالبترين ارمغان روحى و قلبى يعنى عشّق و محبنم را با با اخلاص بعنوان يك مادر تعديم ميدارم. نامه مادر خليغه موثر بوده بطوريكه حلاّج را تحت تاثبر قرار داده،



 آرام باشيد، سقوطامبراطورى غاصب عباسى نزديك است، الكار اكنون ميتوانم با
ex
اميد بآبنده درخشـان به شــا مستـديد گان بنگرم، دليريهاى شـها را درباريان

 با خاك بكسان مينمانيم، بازمم بـيدان




















 داده بود ريُيس شـرطه بغداد در جواب خليفه مغتدر عباسى كه آينده بايتخت
 روستاها نفوذ يافته است، بيان كننده اين حقيتى است كه وجود حلَّج آنهم



 حییت را حضور خلينه عرض كنم كهر

 بروز بر ساكـنان بغداد افزوده مبنود مردم از شهرماى دور بابينجا ميآيند رور

خليغه ميريرسد: آيا حلاج جم مابل است كه مردم براى ديدارش از
 ولى بالاخره ميخويد:


 حوزهماى درسى نفوذ ميكند سخنش اينست:

 او خود را خادم وفادار مردم ستـديده مبداند و ميخوامد اهـد انتغام آنها رااز فدرتمندان بغداد بغيرد.
خليفه بخشم ميآيد و فرياد برميآورد و ميگريد بهتر الست بيس از آر آنكه حلآج نتـــه امريمنى خود را به مرحله اجرا در در آورد او را الز بغداد بيرون كنيد...1

## كجا بغرستيم؟




 آررد نبهششب با جندتن از سوار كاران زبده به كنار دجله ميرود، حلّآج در

زير انوار ماه بروى زممين دراز كـبـده و نگامهاى كارنده، خود را بآبهاىی


 جه نبهه شب بدينجا آمدى و شايد آمدهاى كه آرامسن روحبم را بهم زنى اينطور نيست

- آمدهام از شـها بنام خليفه درخواست كنم بغداد را ترك كنى؟
بكجا بِرو؟
- بهجائبكه در آنجا متولد شده و نشو نـا كردماى بيضاى نارس يا شهر

حلآج به خشَم مايد و میيرسده، جرا؟


- بى شـى تو براى جلب خــنـودى بيشـتر خليفه جنين بيشنـهادى را

مطرح كردى
ـ نه نها ميخوامه با رفتن تو به اهواز جانت را الز خطر سوء تصـد نجات
در آنجا هيجكس از شها مواظبت و نگهبانى نيكند، آزادانه به هـه جا خواهى رفت.
 را ترك نكنما!

- ميجكس مراقبتان نيست بك راس اسب برايتان آوردمام. كه اين راه

را بسهولت به يبايع و خسته نشويدا

رنيس شرطه بغداد خوشحال است كه نتشّه امريـنبـن را احلڭّ بذيرفته و عازم رفتن است.
حـلّج از جاى بر ميخيزد نگاهى بآسـان و نگاهى به تصر خليغه مينهايد و مى خواند:
با شُس يا بدر با نهار

| IIr |  | امام ابوهامد غزالى و حلا |
| :---: | :---: | :---: |
| انت لنا جنَّه ونار تجنب الاتم فيك اتم و خاصيه العار فيك عار يخلـع فيك العذار موم و كيف من لاله عذار <br> با شـدس ! يا بدر ! يا نهار ! <br>  آن مايى، جه خوش از گناهت گريختن گنهى است از توعار آمدن، همانا، عار <br>  لاله را جيست، كى بود رخسار؟؟ |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | ترجه4 شعر |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

بحثى در باره سُكر صوفيانه

اگر از شوريد گان وادى وارستگى و طريقت كه صبر و آرامى در او


 آن ميشـود به كردار ديوانگان از رسوم اهل ظلاهر بدرآتُمد و راه فنا در بيـن گیريد؟ باسـخ ميدهند :
منصد اعلاى صوفى معرفت حقايق است، بعريت افاضت و اشراف كه از آن بعلم حقيقت تعبير ميكنند و براستى عشتى كيـيـياكاراست استحـاله عـاشـت ميشـود و باو جرات و شـجاعـت عـنـا




 دستاوردش شهادت است. جنانكه گغتهانده عشت به اعتبارى شور طلب نيز هست كه به شوق مىانجامد . عرنا و متصوفه معتقدند كه روح سـالك حییییى و باكباز، بسـوى 1- از كاب نغابس المنون لم مرإـس المين Tملى
110 بحنى ثر باره مُكر صوفيانه

 ميگُريد: حقيعهالدحبه قيامك مـع محبك بخلـع اوصانك و الاتمتاف بانصافه. بعنى حفيقتن، مهر ورزيدن آنست كه كـنار محبوبت بايستى از

 بدكانهايى سير ميكند كه جلوه گاه ميجانها و محراب اشتيانـاتهاى قلبى آست،

رسيد و نغهه معدس حلآج را بر زبان آوردا












 در كتاب مستطاب مثنوى فرموده است:
نــــد بــاش ای عــــــن خــون مــرداى مـا،


## ای دواى نـــــخــــرت و نــــامــــوس مــــاها

ای تـــو افـــلمطــون و جـــالـــيــنـــوس مــا!
بر اثر اين جهان بينى، سُكا صـكر صوفيانه كه نخـيتى به وسبله بايزيد بسطامى جون جركّه فروزانى باكلمات (ليسفى جبتىالالله) به ميان آمد و
 بود شيوهماى صوفيانه را بيكباره تنيير داد ـ لاهورى آنا اضافه ميكند، شابد بـر بتوان



 گرايان هند فرياد برداشت كه ((اناالحق،) به زبان و دان تا ((المم برهما اسمى)]
(Aham Brahma Asmi)
حلاّج احتمالاً تحت تاثير انديشهمهاى وحدت وجود










 عارف بزر گ و ديگر عرفا نيز اثر گذاشت، خواجه سرود:

[^0]


مــعــود مـن از كـعـبـه و بـتـخــانـه تـويـي ورنـــ مـــن از ايهـن مـــردو مـــــــام آزادم

حكايت ميكنند كه شـيـخ ابوسعيد منگامى كه در بازار نبشابور از كنار بِ برده فروش ميگذشت آوازى شنيد، روى بر گردانيد، ديد كنيز زيبارويى خنگ' مينوازد و اشُعار زير را ميخواند.

امــروز در ابــن نــــــر حــو مــن يـارى نـى

آنــكــس كـــه خــريـــدار، بــدورايــم نــى
وانـكــــ كــه بــد ورای، خـــريـــدارم نــى

ابوسعيد در انديشـه شده جقدر زمزمههای دلیِير كنيز بی غل و غشُ و
 آن موج ميزد با كلمات بخوبى منعكس كند، دستور داد كنيز را برفور بخرند و آزادش كنـند ا
حلآَ با رويا و تخيل دل خوش نبود، بلكه با حقبقت خوش بود، او



 باينده آنكه به كروبيان عالم بالا همحون سرهايند

 1-از ككاب ـالات و سغنان ثـغن ابوسيد امى الغي با نغير جزهى
Cx 18A




 تاييد و تبين ميكند:

مـن رامـه بــالـعـعــل مـــــتـر نـــــاi



> ترجهه بغارسى

ای كــه داد افــــــار عـــــلـ را در دســـت



ترجهـ به نثر

آنكه در جستجوى (خدا


 هجرىاست، برای او هرجه معنا داشت در عشـو در صغحات بيشّين نوشُتم: تهام دنيا برابر ديد گان كنجكاو حلَّج بصورت

بعثى در باره سُكر صوفيانه
199
تجلى گاه عشت در آمده بود. مريدان حلآج به بيروى از انديشهها و ترانههاى

 خالن كتاب (( كــنف الـححجوب)) كه در تصوف هيرو و دوســدار مذهب حلاّج بود، فرموده است.
بدانكه اهل طريقت ها ما تباه شوند، اتا اصول طريقت ها تباه نشـوند جون عشاق دل در گرو مهر دارند
و خواجه عبداله انصارى كه برده مهر بود فرمود:
آدمى زاينده است، و عشـت آينده استه برده بركت آسهانها از سـهر است و بركت جانها از مهر استا
 شهيد از تربيت يافنگان مكتب اوست و مباهات ميكند كه مريد حلآج است در كتاب ((سوانـح)" آورده است:

كاريست| نشـان كهال عشت آن است كه معشون، بلاى عاشت گردد ا


باره عشتو بحثهاى فراوان دارد، از جحله گفته است: شرف هر عاشقى به قدر معشّون اوستا معشون مر كه لطيف تر و

شريف خوتر، عاشت او عزيزتر ا
 (( مقصداقصى)" هستى را بسـان آيِنهاى كه وجود مطلت را باز مىتاباند بيان ميكند و انسان خدايى حلاّج را بدينطريق تبيين مينهايد كه : ای درويسش ' آيا میینـدارى كه وجـود تو از حغيقت مستتقل است؟

جنين بندارى غفلتى است عظيم ا سبس به مثال ذيل میيردازد كه : ماهيانى جـند در دريايىى به سر میبردند و با آنكه در آب جنبش و و زند گى ميكردند، آب يعنى اصل حيات خود را نمىشناختند، يس تزد دي مامى
$e^{x}$
خردمندترى شتافنند و از او نشانهماى آب خواستند، مامى فيلــوف منش به آنها جنين باسـخ گغت:



ای بـر لــب بــعـر و تــــنــه در خـاكى نـــده وى بـر مــر كــــــع و از کــايــى مــردا

بنابراين، احساس جدايى از نادانى است، و غعريت سر به سر نـورد

 استاد نظاميه بغداد بود و جند و شـد كرد، به گغتار حـلآج توجه داشـت و در كتاب (صوفىنامنـه آورده

است:
اگر كسى به كـال عشّق رسد،
بيند آنجه بيندا
كه حقيقت عشتو ،
حكايت را نشايد



داشتا .










 استى جون نوسان موجى در كلامش بحركت در آورد و درباره عشّف فرموده
عــــق رالزعـــــهـ گرفتـهانـد!
و عنـه آن گِباهى است كه در با غ بديد آيد در بن درخت.
اول بـيخ در زممين سخت كند،


, و جنانش در شكنجه كشد و هر غذا كه بواسطه آب و هوا به به درخت ميرسد

به ناراج میبردا

همجنان است در عالم انسانيت
كه خلاصه موجود ات استا





نصيبب عايثقان در عثـق جز غم نيست! غـــان وصول است






 بيخودان راه حقيفتاند رخش دلشان، جز بار محنت نكشد، لب جانشان جز

شراب الغت نجشـد
عششوه خران بى مفصود و استادان بی مزدوراندا







 بنالد!
محبت زمين شوق است و در آن زمين، اشجار عشق استا روزبهان در كتاب شطح شطحيات در باره كشته شدن حلَّج نوشته است:
در مستى شطحيات گثتند، و جهان علم برهم كردندند، و بای ازي از جاده

 بعضى را بكــتند،
و بعضى را بـسوختند
اين شوخان جاهل ، از سرحسد،
در خـون آن سبكـ روحان سعى كردند،
, بآن باكان حضرت را ا- بـن دست ناباكان اوباش بازدارندا


> از بدايت تا نهايت، انبياء و اولياء|

از حسد به دست خون باز دادندا
آه از دست اين نـــــآمــان،
نديدى كه بير بيغمبران را جڭونه به دونيم كردند نا املان؟


$$
\begin{aligned}
& \text { تا او را سه هزار دره بزدند }
\end{aligned}
$$


 كلمهاش جه بود؟ كه:
((حسبب الواجد افراد الواحدلهr)")
آه از دست اين شوخان بى رسم!
اگر او را نـىشناسند، اثرش بـــناسند،
من آن اثرم، اناالحن ا
يوسته بحق حق بودم
صاحب من و استاد من....

> ويرا اگر بكشـند يا بر آويزند بـد با بـد

از دعوى باز نگردما




ا- اين مهـى ونعر متندر ماسى كه بـ نل ملاع فرمان داد.


 مذاكره و مباحثه مينهابد، او هم مديحه سراى عشّق است و و در رساله (اعشّق

فهرمان آبادانى دو عالم جسـانى و روحانى استا
ور عثّت،
خرمن سوز، و وجود براند از اين دو عالم استا ببـُنر خلى آنانـد كه:

$$
\begin{aligned}
& \text { نور عغل ايشـان، } \\
& \text { بى نور عـثّ استا }
\end{aligned}
$$

 دارد كه آنرا منگام سكر صوفيانه مانند غزلهار آى عاشغانه برشته تحرير در آورد كه:
عشق، آتشيـت كه جون در دل افتد،

تا حدى كه صورت معشوق را از دل دل محو كندا
مگر مجنون در اين سوزش بود، گغنتد: ليلى آمدا
گفتا من خود لبلىاما
مولاناى بلخ با رومى در بك سرمسنى و شوريد قابل وصف جنين سروده است:




و در باره عشتَ و شهادت حلاّج تعبير جالبى در دبوان شُسس بشرح
زير دارد كه:

عثق معراجيست سوى بام مـطان جمال

زنـدكـى آريـغــــن دارده جــمـيــوماز درخـت
زان هـــى بـيـنى، درآوبزان دوصـدحـلّج را

بهر حال اگر حلاّج را يك عارف باكباز يا يك صوفى صاحب وجد
















 علمبالله ابوعلى جوزجنانى گنى
 امام ابوالثاسم تشيرى گغته است المحبّة هوالمحب بصعغاته و اثبات الهحبوب بذاته .
ابوالخير گغنه است: التصوف قيام التلب مـم الله بلا واسطه . منظومه ارداى ويرافنامه بهلوى در آيين زردشتى عروج و و اتصاليال بهمان



 نـىيبند و بدينگونه سبـر غ مظهر مرغان ديُ ديگرست.

 روحى و قلبى خويش را در سُكر صوفِانه در ترانههاى الهامى احتمالاً در نزد

ا-انانذا (رسدت وبرد) و اتمـال ببداه در اشطار بـبارى از ثاعران نارسى آمده است:

سعدى:


ابوسعد:
كــون نـــــــت مــدى مــــت بـبــودى مــــــــا

فروغى بسـامى:

امامتلى زند:
مـر آن وجـود كـه از خـرــــــن جــداهـى كـرد




 كلامش را جنين منمكس مبكند:


ترجهه - بيكرم از آنجه در نهانخانه تلب دارم آب شد شد و در دل نبز از

 نـىدانند عاشُق كيستم و عشـفم درباره كيــت؟


جاذبه كلام جنين بسرايد:

لاعـــران مــت مــن خـــرن و مـن حـــر

عـــــى نــــــــــى بــى لاغــار لاعــارا
 افروختى اگُر اراده ميكردى ميتوانستى، لهيب آتن را در در دلم فرو مینشاندى،
ex



















 نيدانم من ميگريم يا روح يا يا دلا





 از برابرش گذشت در آثار خود آورده است، با اين تغاوت كه بحث احساسى

انــان كامل را كه جالب و خواندنى است مورد توجه قرار داده و آنحه را كه


 جمله در اين كتابب آورده است:
كه كاينات بسـان بيكرى بـى جان است كه انسـان، جان اين بيكر و
















 ترمبم نموده ولى براى آنكه مورد باز خواس






 آورى از هـه كانُنات ذليل تر.....

 انديشههاى حلاج را جنين نتل كردند: مولا:ا

 حافـ هــردو عــاـــم يـــ فــروغ روى اوـــــت بــــــــا و بــــــــان نـــــز مــم حافظا مرجـــــم جـاى جـــوه آن مـامـباره نــــــت

عطار وحدت وجود ابن عربى را كه از انـــان خدايـى حلاج نـــأت گرفته است جنين سردوده:

عرش و عـالـم جز طـلـــــــ بـــش نـيــت





 نائلند و برخى از بزر گان علم و دانشــــندان بعلت آنكه مغصود آنـانها را در
 آنها را جنين شر



 اناالحز، ، نه دعوى الوهبت كرده، بل دعوى نفى انَّبت خود و ثبات إِتِّت غير خود كرد.



 و درود برند گان كه خنياگران باغ و و بوستان بودند بخوبى مى بشند و صلا در

مر بـبـلـى كه زمزمه بر فــاخـــار كرد
و اغلب اين آيه را تلارت ميكرد:










er
درونش بود إ عارفى مدجون حلآج نيازى ستايششُرانه به جهان درون دارد و


















 برداخت، جون وراى حد تقرير است و بتول شاعر:

حـــــــــت دان كـه دانـم مــذــبـ عـــــق


و حلاج در جنين حالى خروش برميداشت و ميفرمود:

اناالحق !



 زاينده است در قريحه تابان مولا رازهاى بر جوش و خروش را با زير و بم مخصوص در عارفان جنين نتل كرده استا

ا-عـُن بنبان كن و سهغبن حلاج در دلداده شورده هال بلغ با اشطار بشرح نر نغاشى شد. الـت:


 بـــر آى ای ا





آن رنـــد مــــــت مســنـــت شـــــــــا



مـــرا بـــايـــه بـــــــا نــــــــدان نــــوازد
كــ كــريــى مــابـــه او ثــــدن مـن مـــــابــم

علا
بــدــدم ســــن را سـر مســت مـى


 مرلاا در غزلى سروده است:


نبـــت بـجز رضـاى تـو، تنـل كـــاى عـلوددل

سـوغت نـد ز مبر نو گلـنْ و كــــت زار من

لاف زدم كـ مــــت او مــــدم و بـارغـار مـنـ

كــــت انـالـــت و بــــد دل ـــوى دار امــــــان



دانــ نـــــرده الم نــرا در نــــــر ثـــكــــر دل





 اناالحت سلاَّ را يان كند:
بـارب مـن بـدانــــى هــــــت مـرا دبـار مـن




دود مـن و نــنـــــر مـن بـارب و زـــــــار مـن

بـارب مـن بـدانـــى عـانـبـت ايـن كـبـا كــــد
بـارب بـس دراز شــــد ايـن شـــب انــــنـار مـن
عــنت نـر مــت مر زمان، در خــــــى و دربـان



كـغـر مـــــت و دبـن مـن، دبـه نـور بــن مـن

خـان זب ر كـل كـبا؟ خان جـان و دل كـجـا



نـبـت شـب مـــا رو جـفـت و سـريـف روز من

مبـع خـــش نــــكــى نا بكـى ايمن دمل زنى


## بسوى اهواز


 ماموران خليفه عباسى دستغيرى و و توقيف طرفداران ران حلآج را را در بغداد آغان








 بودند، آشكارا بايان بخـد و بقول مولانا خرو ش بردارد و بسرايد:


نــ خـــــــال دوـــت در الـــرار مـــــــت

ــاكـرى و جـانـــــــارى كــار مـــــت


بـــــــــــــــرارى درون عــــــنـــــــــــــان ان



در نـكــنـجــد عـــــق در كــفـت و شــنــــــد


ور نــويـــــم بــس تــلــم هـا بـــــكـــــد!
آرزوى حـسـين ايسن بود كه هرجـه زودتر در راه معبود دلاراى خود


 آسـهانى در دل و روحـش تابــدهاسـت و اين نور خـبره كنـنده وجود ش را به هوروهيجاندرآورده است و عــت در تمام ذرات كالبد ش در مسيران و طيران است، حـلاّج آمده بود كه بدوستانس بكويد در آيندهاى نزديكـ اورا بالاى دار ميبرند و اين واتميتى است ترديد نايذير زيرا:
هر كه در اين بزم مقرب تر اسست - جام بلا بيشترش ميدهند
آمده بود كه يكبار ديخر به محل تولد ش بيفا' رود و از آنجا به دهكده تور بسر كند جائكِه يدر و مادر زردشتيُ در آن سرزمين مرورش يافته بودند، او بخاطر مـلمتى خويش ميخخواست به اهواز يا بيضاء بناه ببرد، او مهيشه آرزو داشـت ساغر شيرين و مـرمسـت كنـنده فنا را تا آخرين تطره با ديده وصال عاشتانه با حت بنوشـلد ولى مر را برابر خليغه غاصب عباسى و درباريان متصلت و قفـات مزدور بنداد خم نكند، آنزمان كه حون يوزپلنگى در تفس زندان















حلَّج آرزو داشت ياوه گنامها، تهمتها و عداوتهاى خود











 گرديد روز جـعه كه تعطبل مسلهانانان است براى مردم اهواز و كاروانيان

كه از اين شهر به نتاط دوردست آسبا مبرفتند ستخنرانى كند، او گغت من من مسلمانم و كلامم بر محور عظيم و برجاذبه هسـنى كائنات دور ميزند، من معتقدم:
دنيا مهه زندان است،
درون گور میه حسرت اسنـ است،
و بيرون گور مهه عبرت است،

كه ابناى دنيا، دنيا را به حرص، به دست آرند،

به حسرت بگذارند و بروند و ارند
سِس ستخنان تكان دهنده خود را با شعرى ادامه داد كه انديشـهماى متعالش را در اين شـعر مولوى ميخوانيه:

از خــردى بــعــذر كـــه نـا بــابـى خـــدا

كـــر نــو را بــايـــد وصــال را ــــــــــــن
مــعـو نــو والــلـ اعــلـم بـــلـــــــــــن

من براى رفاه و آسايش شما بار سختيها، زندانها، تبعيدها و تهمتها را بر دوش







 خود آسوده زندگى كنيند و اكثريت مردم در گرسنگى و بينوايیى بسر برند؟
-
اين شـيوه تفكر است كه موجب ميشُود مرا تحت تعقيب قرار دمند، انسـان،



 را بر زبان مياورم، من عاشو وبـ خدايم و با آواى بلند ميگويم:

حـــــــــت دان كـه دانـم مــذهـب عـــــق
وراى مـــذهــبـ مـــغــــــاد و انـــد اســـت

برخى از دوستان بمن ميگويند: درويشى در اعتكاف و گوشه گيرى است، ولى من مبگويم:
دراين روز گار، در جهانى كه خليغه عباسى به ستمكارى ادامه ميدهد،
كنج خلوت، محشر كده شياطين استا
شيرانرا بيم باشد،
صوفى آنست كه انديشه وى با قدم وى برابر بود
و مرد ييكار

زمان زمانه فترت است و روز گار بلا 1



 انتخاب نــايم، من به عنــــت انــان، اعتعاد راسـخ دارم و انـــان خـدايى را ميستايم!
روزى در زندان بـــداد بـسرم احـمـد بـديدارم آمد و گفت: يـدر مرا

 خورشيد و كانْات كوشـن ميكند كه در خدمت تو باشن اشند و از موامب آنها








 آسمانها میيرسند: او كجاستى






 استخوانهايشان را را مم باقى نگذارنداندا














 عباسى استى، اناالحق تـام ذرامت وجود

















 بدوست رساند، اناالحق درونـايه جارد شناخت اناالحق، گويى دوباره از مادر بزادم عيسى ع فريونـ

## 195

لن يلج ملكوت السـوات من لم بولد مرتَتين (آنكنس كه به تولدى ديگر نرسد از ملكوت آسهانها محروم استّ، بقول مولانا:

بــاى خــود بــر فــرق عـــــت مــا نـــــاد
آزمــودم مــرگ مــن در زنــدكــى امـــت


ان فــى فــــــــى حــــــاتـأ فــى حــيــات
سبس حلآج افزود: مسجد عاشعان بالاى داراست و بجنين مسجد كسى راه

 بخونا كاروانيان بايد در نقاط دوردست جهان دك به يارانم بڭويند، حلآج دو



 تبرز هانـان كامله متبلى مـشوردا









 يلا مغرون كردند. كغت: t ا مر سغلهاى دعرى معبت نكند، هون بلا يند بهزيمت شود.

ع-





 مسات او بيرايه شهادت/ ابن داود قاضـي العضا



 ميخواهد به شيوه افلاطونى به سوى زند گانى عرفانيانى راه يابد، در در حاليكه اينـ








 جنون ميداند ولى من قدرت جادويى عشـق را جنون زا ان انـيدانم و ميكويم




 مغدـات خرن فدسطات نهـتـت







 سخن راندم براى آنستكه بدانيد جه كسى از عشّق حمايت ميكندا







 , اگر دراين راه كـشته شود عاشثن ايثارگر و شهبد راه انسانبت' است.

 خرود بر مـدارد و ميغرمايد:
 آمده امـتع




















 ميبرسند، احـاس و شور و هيجان عارفانه جيستى هــت كه جنين برســى در باطن وجودش مو ج ميزند، باسـخ ميدمم كه

بشـنوند. احساس و شور عرفانى جنبشّي است كه از زرفناى فطرت و و سبس از

 بارانش با جـهات زير بايان داد:
ياران، همانطور كه در جامـع منصور بغداد گـيان


بكــيد، تا شما را باداء برسـد و مرامم آرامش: اتتلونى يا ثقاتى ان فرانى انتلى حياتى

بكــد مرا، تامل نكنيد بقول شاعر بارسى:


نـــغ بـىرحــــى بــــن، اول زبـانـم را بـبـر
بـس بـــازارويـسازعـرمـان بــــــارم بـكــن




 مريدان حلاّج تزديكـ او شد و دستش را گرفت و يرسيد، حلآج، برايم بغو: حقيقت عـــُت حبـت

حـلآج ديد گانش را باز كرد و باسـخ داد: سـوختن بى تكلف و سـاختن بى تصرفا
از جهره سوال كننده معلوم گرديد كه جيزى از بـان حـلآج درى نكرده است و حلّآج بغراست دريافت و بآرامى فرمود:

Ex
عشّق ما را بر فراز ' دار خوامد برد و على دين الصليب يكون موتى



 واصل گردمْ
ياران و مريدان اموازى حلانج كه سراسر وجود مراد خود را در لهيب


 باخته بايد بوسبله مخالفان و دشـينانش فطـع شـوده

 نميدانستند كه نيرومى توانگر و عظيم










 وصل د طلب tأر و اندوه واميدوارىا

 از كعددبت خرامدهـ












 خليفه در امواز درخواست ملاقات محرمانيانه با حلآج نودد، حلآج باو اجازن



















 به خليفه بعونبد من براى لحفات عشـرنجويى و لذنخوامى


 ميرسانم 1 تو هنوز بايگاه و خاستگاه مرا در كاينات نميدانى، ابله بدان:هروقت قلم ميگريد: اناالحق : باسخ ميشنود: لبيكا نـاينده خليفه برای آنكه استمالتى كرده باشد ايند ايبار با ملايدت گفت:





 بدورم طواف كنند و فريادهاى اعتراض آر آمرا
 اكنون در بغداد مواظبند كه مران مردم محروم لب باعتراض



در آينده از امواز به بصره و بغداد مم خواهد رسيدا
ياران صدين من، كاروانيانى كى به شهرهاى مختلف سفر ميكنند،


 گفته است:

حلآ ج معتقد بـذهب، موحدر، شب زندهدار و حافظ فرآن است است ابن




 سخت برآشفت و انتقاد كرد، دراين جلسات برش


آنرا باره باره كرد و بنزد باران اموازى رفت و گفتا

عادت است و اين هردو مانـع راه راست)،
 بيش از بيش علاقه و رغبت به مساشُرت با طبعات مردم حتى بهذاهب دبغر




 كرد ر او را شـهـه خواند.
 بسبارى از مــكلاتش را درباره نظرات فلاسفه هند و يونان رفع كند و بهتر با آراء آنان آشنا شود.















 بزر گان و صا واحبنظران دربارى از
 است!



ا- اخبارالعلاع ص 1




## بـرى امواز



 بكثيم و با كارد تطـع نهانِبم!














 براى از بـاى در آوردن من نــار ميكنـند، در حـاليكه مبدانـنـد من از حـيـن فماحت، بلاغت و شيوايى و زيبايى و تاثير كلام بر آنها رجحان دران دارم، شـايد ملمين قدرت شگرف كه با اشراف توام است و شهرتم كه به سرعت از از مرزما

 حاضر نيستند بر رغم تصور بدبينان حسود آرامس شهر را بهم بزنـند اذعان
$e^{x}$
مى كنم وجود من موجبات خخشم و نارضايى جمعى از مداحان خليفه را فرامم











 براى آنكه ماموران خليفه از مخغى گاهش آگاه









 از شـهادت من، مخالفان آگاه ميشـوند كه من مسلـهانم و سبس مقبولشـان

 شركت داشتـد.
r•0




 التباس جانان بجانت بيرون آيد و از كنگره تار كـ كيوان ازي

 عظمت انسـان را جنين ميستود:

## 

حـيـف بـنــد جــوتـو مرغـى كـهامــــر قـــــى

نامه المقتدر به فرماندار جندى شاهور

در اواخر قرن سوم هجرى نامهاى از خليفه الهقتدر عباسى براى على







 درباريان فاسد آگاه ميسـاخت و نسبت بزندانـيان الميراطورى عباسى احساس









$P \cdot V$
نامه المفتر به فرمانثار جندى نابور

 خلعتى گرانبها از سوى خليفه هديه ميشود و بهزينه حاكم به به بغداد بـاد براى ديدار با خليفه خواهد رفتا



 خود از زند گى سير گـثته و به جان جان آمده بود






 آلود گیها و تعلَات ظلاترى



 طرفدارانش ميخرديد







 بندوبار وعثـرت





 ارسطو در فصعلى از كتاب ياد شـده زير عنوان (تاريخ و فلسنه) آررده

استا
... كار عـده و عـل خاص شاعر آن نبسـت امور را به آن نهـج كه













ا- از كتاب (نن شعر) نوثن ارسطر بنكاه زرجه و نشر كاب نربه دكر مبالهـن زسنـكرب




 عصيانش مبتنى بر آگاهى و بر دلايل و جهاتى ملوس و محسوس آنـو استوار

بزر گان شهرهاى شوش و جندى شابور سخت از از او متنغر بودند و اورا




 آرامى دارند و بشكرانه اين زند گیى به نبايش روزيانه

 برسروصدايى ميان طرفداران حلاّج و متعمبان بخاطر شعر زير ايجاد گرديد:



نـــى صـــروه الا كـــل و الـــــــــارب

كه برگردانس جنين است:

رازرونـابى „لاموته درخــاناورآثنكاركرد
 درسبـــاى خورنده وآثـامــده ظـهركرديد




 با آنكه شعر حلآج از الهام مرموزى برخوردار بود بازتابهاى نگران كنـدهانى در جامعه داشت.
البته در آن زمان در امواز عرفايى بودند كه خود را جوهر و عصاره
 احتياط را در گفتن رازما از دست داد ادهاست، طنـين اين گونه الشعار اتهاماتى







 رازما را بر ملا كند، احسـاس گنامهايى است كه در در دربار عباسى رايـج است

 ميكند، در حاليكه اگر براى او افشاى رازها ارضا ورا كننده باشد، نظا نظم جا بامعه را ڤم مايلست در ڤم بريزد 1
مولاا جـالالدين رومى در اين باره در داسـتان طوطى كه خود را


بلالى زد و بازر گان (يعنى صاحبش) او را از قغس بـرون انداخت فرموده

## 

غـنــجـه بـانــى كــودكـانـت بـر كـــنـــد
دانـه بـــــــــان كــن، بــكــلــى دام نـــو
فـنـــجـه بــــــــان كــن كـــــاه بــام نـــو
هـر كــه داد او را حــــــن خـــو در مـزاد
مــد تـــضــاى بـــد ــــــــرى او رو نـــــاد
خــــــم هــا ر كـــــنــهــا و رشـــك هــا

دنـــــــــــان او راز غـــــرت مــبــدرنـــد


> در بــنــاه لـطــف حــق بــابــد كـريــغــت

كــرمـــزاران لــطــف بــر ارواع ريــخــت













$$
\begin{aligned}
& =1 \text { cuaseza } \\
& \text { atequata } \\
& \underset{4}{2} \\
& =4 \mathrm{tatat}
\end{aligned}
$$










 زد و گفت:


 حلاَجىى



 مختلف قرائت ميگرديد گروڤى از علماى دربار خليفه بمربدان خود دستور دادند شهرهاى





 ivr












 دارالحكومه امواز هم نتوانستند كانون
 احسـاس كرده بود و بتول مولانا:

## 


نـــــــت جــنـــــــــت نوى فــكــل و ذات



هــرن فــــا شـــد، مــاى مـا، او مــنـــد فــرد

خـاكى نـــد جــان و نــــــنــــــــاى ار
هـــــت بـرخــاكـــن، نـــــــان بــاى او




فسبحان الذى بيده مِلكرت كل شيينى.....

 بخواهد كه بمنزل بروند و استراحت كنند، حلاج سكوت كرد و جيزى

 شـعرى بعربى قرائت كرد كه منغومش را عراقى در ابن بيت جنين سرود:

## 











$e^{x}$


 شـغنى مرسيد :



 فرماندار در حالبكه در تاريكى به گغتار حلَّانج لبخند ميزد زير لب گغت:
تعجب ميكنم از اين مردم كه نِيهه شبب در اينجا گرد آمدهاند تا ستخن







 اجازه خواست تا از معامث استعفا دمد و از جامعه كناره گیرى كنده حلآج از

اـ شاعرى در امن باره سروده است:


مـر كـجـا خــرامــد كــــد آنـجـا ظــهـور





فرماندار استماللت كرد و گغت بهتر است بكار خود مشـغول شـود، و در بايان سخنان هند آميزش فرمود، هرواى آن را نداريم كه در زندان يا تبعبد و يا در شكنجه باشيم ما بشـما اعتماد داريم تنها كارى كه ميتوانيد بكنيد، اينسـت غعير از افرادى كه در این زندان در كنار من ڤستند بعيه را آزاد كنيد و فردا ا را 1 همراه نگهبانان به بغداد بغرستيد . حاكم اهواز روز بعد طبت دستور حلآ ج هعه زندانيان را آزاد كرد و ینـج تن از دوسـتان و ياران حـلأج را باتفات او مهراه نگهبانان به بغداد فرستاد.
صوفيان تشرى و زاهدان متعصسب وتتيكه از آزادى دوستان حـلَّج آگاه شدند و معلوم گرديد فرماندار اهواز حلا ج را محرمانه به بغداد فرستاده اسـت، عaـبانـي شده و با گروهى از مريدان خود نزد حاكم، بدارالحكـومه رتمند و קرسبدند :
 ـ آرى آ
ـ او ملحد است، منخنان دور از عقل و آنين ميگفت مگر اطلX ع ندارى چند سال تبل كه او با دوستانشُ عازم مكه شد، كلمى گفت كه يعفوب نهرجورى عارن معرون ناگزير گردِي حلاَ جا را به سحر و جادو و ديوانگى
 محرمانه در خوزمستان تبليـغ باطل ميكرده او ادعاهای بزركى در مسر داشـت،

 خداست، او خدا را مميرستيد، او مردى متو كل بـو بود من نـىتوانم او را با بیدين و ملحد بدانم •
ـ اناالحت او جه معنى دارد؟



 را در اين ثهر محاكـه و مبازات كنيم و حون تو بدون اجازه ما حلآج را به
$e^{x}$
 ظرف مدت بيست و جهار سـاعت خوزستان را تر كـ كنى و گرنه ياران ما ترا خواهند كــت
 بـرون رفت تا از اعتراضهای ناز انـا




 محكـه كه بايد حلآج حتهاً محكوم شود، جـند







فتهاى بنام زمان را احضار و محاكهـ كرد







 دستور داد،فتهاودانشـهندانى كهبخلق قر آناعترافنكردهواونـمطلبـراقبولندارند



 محكهه زمان مامون اقرارنامهاى بود در باره اعتراف بت بتوحبد و خلي قراد آن كه



 صادر كندا 1



نــد عــد جــون سـابــمــاى كـــــــره
مولاتا

## بحتى كوتاه درباره وحدت وجود







 اينجا ذكر مبكنم بدين موضور ع اعتران مران ميكند :







 حلآج را با الغاظ و اشـارات گوناگون ببان كرده و يا تعرير نـوده و ديگران نوشتهاند بايزيد بسـطامى فرموده است، سبحانى، سبحانى مااعظم ششأنى و ابوعبداله

محمدخفيف عارف نامدار شيرازى ادعا كرده است (رالتوحيد الاعراض عن
 شيخ عطار در كتاب تذكره الاولياا آورده است:
 درخت در ميان نه، جرا روا نباشد كه از حسـين اناالحق بر آيد و حسـين در ميان نه؟"
سنايى در منظومه ((سيرالعباد الى المعاده) سـالكان را بـجابى رهنـون مى مود كه عطار در منطق الطير برند گان را بآنجا سوت داد اده است الـت و بالاخره
 مظهر مرغان ديگر مىشودر در منظرمه اردى ويرافنامه بهلوى در باورهاى زردشتى عروج و اتصال

علمبالله . ابوالتاسم قشيرى مطلب تازهاى بيانكرده كه :




 مطلب كه عرفا بيان ميكردند كه: ((الطرت الىالله بعدد نفوس الخلانتق)"

شَغ شبـترى سروده:



$e^{x}$
فرموده است:

مر كــى كو دور ماند از اصـل خويشـ

و حافظ فرموده امـت:
كر بـر مغان مرنـد ما نــد بـه تناوت؟
در هيـع مرى نيــت كه مرتى ز خدا نيست




 جهان درون تماس داشته باشد تا طنين آمنگـين طبيعت را وا كه سرامياى آن از از






 جامس كير• عبارت:

 تبرد عامه بنهان....


 ماحبش بركرداند.....

تصون بنيانى استوار دارد و از همه انقيادهاى گذشته كه نـيـجتاً با محافظه كارى و توام با ترس و واهمه بود اختلافت فاحش دارد وارد معرفت بالله از طريت

 مسحور حقاين ميشّود و ديگر نيايشه هاى او بسان جرمّه فروزانى كه از روح


ترانههاى الهامى خود ميگويد :
 ميخواهند اورا بيابند و احتهالاً جز اشارتى در نـىيابيند، سالكان طريت از روى





 حالز ج بارما بمشـتاقان و دوستانش توصيه و تاكيد ميكرد، راه بيوستن و اتصال بـحبوب از خـود گسـستن اسـت و اگر سالكـ بخود بـردازد و انديشه كند در شـاهراه حتواليقين قرار خـواهد گرغت و جون بيقين رسـيد در معبود

ا- اشعارالملآ
r



 منترمه للمى و مجنون درياره مرى و د فـا سروده است:


 بوسعيد الوالخير در اين معنى فرموده است:

 حلخَج بود در جاى ديگر افاده كلام كرده كه :






 مشـاهده معبود جشـم دلاست

يــــــاربــــــى بــــــرده از در و ديـــــــرار

عطار وقتيكه بـه مبـحـت وحـدت وجـود ميرسـد بـقول استـاد دكتر الار

 ماهيت اين گوهر وقوف نيافت محكوم به فناست|
هــــــت دريــايـــى ز جـــومـــر مـــوج زن




بطور كلى وحدت وجود كه محىالدين عربى مغسـ, آن بوده تر كيبى

از فلسغه كهن ايرانى و هندی است كه آ از قر آن كريم مايه گرفته است در سوره بقره آيه ال ال جنين ميخوانيه: اينها تولو فثم وجه الله'
به هر سو توجه كنيد خداوند رحـان را در آنجا مــاهده مى كنيد، عين القضاه
 بر ميدارد كه :
(") (")
 و بقول هاتف كه احتمالاً در تصوف از علم اليقين به مرتبه عيناليقين رسيده بود فرموده:



برای درك بيــتر وحدت وجود يا انسـان خدايِى حلا ج ، بايد مبحث عشـَ عـَ را
 بيدا نميكند، طرفداران مكتب جــي ميناميدند بسـان ميرسبد شريفـ على جرجانى معتقد


 تا ميخفتند (منخدايم) (امم برهما اسـىى )، طرفداران اين مكتب معتفدند كه

$$
\begin{aligned}
& \text { 1ـ تاعر هه خوب. صروده: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rr }
\end{aligned}
$$

هستى و خلقت آنينهاى است كه وجود مطلت را باز مىتاباند و عزيزين محـد










 خواستند، مامى خردمند به آنها جنين باسـخ داد :

ای در طــــــــب كـــره كـــــــابـــــــــــرده بـــا وصــــل بـــزاده و ز جـــــدايــــى مــرده

الى بـر لـب بـعـر و تـــــــه در خـاك نـــده وى بــر مـــرگـــــــــع و از گـــدايــى مــرده

بنابراين احسـاس جدايى از جهالت است و غيريت سر به سر نورداست،
 شـناسى ((ذات مطلتى)) ضرورت يافته است. شيـخ نجمالدين رازى در زمينه وحدت ورته دارد:
("... و جون در فضاى هوای هويت مرواز كردن كيرده اين (اترنم كند كه مافىالوجوده سوى الله : و چورن در نشيهن وحدن


مـــر سازد اين ورد بردازد كه فاعلم انه لالله الالله
و بقول مولانا:
لاله اندر مى الا الله است
مـحو لا ما مم به الا ميرويم
در منظومه رمزى منطقو الطير عطار وفتيكه برند گان بمنزل آخر كه منزل فقر
 مىشود، ديگر اثرى از خويش نـيبينند و انوار به خورشيد ميرسد و در نتيجه عاشق و معشوت و عشـــت يكى مىشود:

جــون وصـال دلـبـرش مـعــلــوم كـــــــت

رســالــــكـــان دانـــــــــد در دريــــاى درد



نــــنــــــــردى مـــدنـــــى زــــر و زبــــر
از وجــود خـــريــنـ كـــى يــا بــىخــبــر
آفــتـاب فــفـر جــون بــر نو نــــافــت






 كــــت آن يـار كـزو كـــت مــردار بـــــــد
جـرمـن ايـن بـرد كــه امــرار مـوبـدا مـيـــرد
-
بحـث در باره (وحدت وجود از نظر حلاَج و ديگران) دامنه بسـيار


 آگاه گردد و آنگاه مانند شمس تبريزی انی خطاب

 باديه سر گـته شـا در جه هوانْد؟



صــدبـار ازايـن بـرده بــدان خــانـهبـرفــــيــد بـك بـارازآن خـانـه، بـديـن خـانـه بـــانـيـد

بدينطريق معبود هـه جا هست و حافظ ميغرمايد:
 جـزيـن خــــال نــدارمه خــدا كـواه مـنــــت

و عين الהضاه مُهيد مهدانى اين انديشه را بهتر بيان ميكند كه:

در بـتـكــده نـا خــــال مـعـــــوقـه مـامــت
رفـتـن بـطـواف كـعـبـه از عـــل خـطـــــــت

بـا بــوى وصـال او كــــن كـعـبـه مـامــت

مناسب است در اينجا تصيدهوحدتوجودى حلآج را با ترجههاش نتل كنم:


ادعـوكـ بـل انـت تــدعـونــى الــــــ فـهـل

نـــاديـــت ايــاكى ام نـــاجـــــــت ابـــايـــى
بـا عــيـن عــــن وجـودى يـا مــدى مــــــى

يـا مــنــطـــــى و عـبــارانــى و اعــــــانــى
يـا كــل كـــــى و بـا مـــــعـى و بــصـرى

بـا جــــــــتـى و تـبــا عـيــفـى و اجــزانـى
يـا كــل كــلــى و كــل الــكـل مــــتـبــــ

و كــل كــــك مــلــبـوس بــــعــنـايــى
بـا مـن بـه عـــــــت روحـى فـقــد نـــعــت

وجــد افــمــرت رمــــنــا تــحــت امــوانـى
ابــكـى عـلـى نــجــنـى مـن فـرتـتـى وطـنــي

طــوعـأ و يـــــعــدنــى بـالــنـوع اعــدانــى
ادنــو فــــبـعــدنــى خــرفـى فـيــعـلــــنــى

ثـــرق نــــكــن فـى مـكــنــون احــــــانـى
فـكـــــف اصـنــع فـى حـــب كــلـنــت بــه

مـولاى قــد مــل مــن مـــــنـــى اطــبـانــى
ترجـه تمهيده
لــــــــــ لــــــــ ای بـتـرم و نــجـوايــم!

حـانـا كهتـوراخـوانـدم، لا، بـلتومـراخـوانـدى ؛

بـسمنبدتوكفتـم ((تو )) هـانانوى هرجايى!
با اين كه تو كفتى (( من)) من را كه مم اين جابم؟

ای نـارم، ای بــودم، ای غـايــت مــتـمــودم،

ای نـطــت دلا ـــودم، ای لــــــــت زيـبـايــم!


الى كـنــم ای كــتـى! كـل در كـل بـونــيـده : الى كَل تو بونـيده در برده معنايم

ای جان كه تلف ثـد جان نا در نگهت بستم: ای كـــتـــ كــــرن بـكـــر مرمون هوامايـم!

دور از وطـــمه، آرامه از غـصـه هـــى كـوــمه،

نزددبـك نـوم: خـوفى دورم كـــده آنــنــه :






















نبو غ عارفانه يا صوفيانه حلآج شـهـهـد در بيان و تفسير وحدت وجود

 نمسبالعـن خويسش در سير و سـلو ك عابدانه قرار داده بود، و از اين طريت
 وحدت خـود را با خـالق بخخوبى احــاس ميكند و حلآج بى پروا به يارانـش ميگفت:
انـــان بـهـعنـى حـعيـقى آن تصـوير و تجتِلى ذات باريتـعالى اسـت و
بدينجهت علت غايى خلقت با تاج خلقت است است آثار باقيـهانده از حـلآج را ميتوان در تاروبود اين شـعر مولانا تجسـم

بخشــد !
















 انتمال بر برامن ذونى و شوامد مرشى كم نثمر است.

هــر دكــانــى داســـت مـــودايــى دكــر


فــــر واحــد، مـريـه بــــــــ، آن بـــــــت

مولانا مـالد وسدت وبجرد را در موطن وحدت در كثرت و كثرت در وعدت با يـاناتى مرشْى و



-





بــــــر د
 عـن آنرا در اينبا ميأَرم:









## اقسانهها

زمانى كه حلاَج خروشُ اناالحق (انسـان خدايى) دربغداد سر داد و

 متعصبان كورباطن عليه صداقت او، عليه قدوسيتش ونـ آغاز









 از درياى خون و وحشت و اتهام بگذرد بعول شيـن عطار:
هـــر كـــــــر ا بـــا ارددهـــاى هـــفـــت مـــر

در تــــــوز افــــــاد دابــم خـــواب و خـــور
ايــن هــنــيـن بـازيــن بــــــــار اوفـتـــد
كــــــــريـن جـــــزيــن مــردار اوفـتــد
${ }^{2}$
rri
 عاشقانهاى كه عرضه ميكرد با آرزويى كه برای آن فروباشى خلا


براى مردم روشـن ميشُود.









 بدينجهت موظف است

 دشوارى بیى حدوحصر و دمـتـنا


 ياران متملّق و رياكارش از بردهغيب صادر گرديده است است انـ
 كسب كرد و راه دست يافتن به آن فتط واصل شـد
 و الهام به جهان نابيداكرانه انالالحن كه دستي آنيانى به زي رهنـون ميشود، اناالحق است كه ميتواند در او ج اعتلاى خويش به نوميدى،

باس و عذاب زندگى بايان بخشـد .
















احمدبن محمدبن زيد طوسىى در تغسير مسره يوسف آورده است:
آدم را برسيدند كه: : (از روز گار عمرت
كدام وقت خوشتر بود؟"
گغت (رآن دويست سال كهـ به بر

فرقت بهثـت نوحه و كريه ميكردم"
گغتند: جرا؟

گغت: (ازيرا كه هر روز بامداد جبرنيل
آمدى و گغتى ملك تعالى مى گیريد: ای آدم، بنال، كه من آفريد گارم و

نوحه' ی تو دوست میدارم"
حلَّج نيز گريه ميكرد و نيـه شـب در زندان خليفه غاصب عباسى
مىسرود:
لا تعرض بنا فهذابنان
قد خضبناه بدم العثـاق
يعنى: به ما منازمانا
اينـع انگشتى
كه خضاب كرددهايم

تب و تاب مـىافــــكند 1

برند از دعوى خويش باز نگردم.
برويم بر سر داستانها:
 بعضى از عـهآل معتضد خليغه روايت كرد كه مرا بغرستاد خليغه به جانب منـد






 گفت : آرى، گفت: درين شهر مثل اين بسـيارست.... حسين آن گاه
 جادو مى كند
عمروبن مگگ، حسـين منصور را ديد جيزى مىنويسد، گغت:
1- بعول مولانا گريه بر مر درد يعدرمان دواست ـ عثم كران بثـه فيغ خداست
 شيـن عطار در تذكرهالاولياء از قول حلآ


 آورد و به صوفى سرمسـت و ششيداى حت و حتيقت تبديل گُرديد، متاسغم كه


 كردهاند بى شك ديوانه عشتّ و محبت「 بودند، كــيكه بنوشته هجويرى

$$
\begin{aligned}
& \text { اـ دـ در جاى ديگر خراندم ك با كلام.... مارضه مىكم. } \\
& \text { - P- تذكره الاريله عطار ص }
\end{aligned}
$$

 خواندنى دارد كه فستى از آنرا تتل مى كـنم:










مولانا در دبوان مشرى فرموده است:


روز بـــــروز اســـت نــــ بــــــروزه الــــت






 خودبرستى دنباله روى بنى|ميهاند نااميد نشـد و بروايت تاريـخ فنخرى از طريت


 كردن خلافت عباسى آگاه كرديد او را به دربار احضار كرد و سخنان تنـ
 عصبانى گرديد و دستور داد ابومسلم را برابر او بكـنـد. ابومسـلم و حلزَج

مرلانا در دبوان كبير علل دبوانگـش را بـان ميدارد انهم مرفمكه مشهار است ولى در

 مولاماملامق بود ${ }^{\text {S }}$


## rri











 آكاه شدند جنين اظهار عقيده كردند:







كارى شدهايمه جنان كارى كه خود را كـُـن در بيش داريم؟


 نداشت و بروياعى عـيف فرو رفتا
 1- نذكره الارياء عطار ص OA1



ـــــى بــده آن مـى كـه ز جـان شــور بــرآرد
بــردار انـالـــحــق مــر مـــــــــور بــرآرد

حـلَّج قادر نبود به ندانتى كه وجودش را به شـعله مى كــيـيد، باسـخ سـربالا بدهد! بديـنجهـت در غلبات شور و شـوت و هـيـجـان بروايت مولاتا مـگفت:

من قبله جانهايم
من كعبه دلهايم
من مسجد آن عرشّم
نى مسجد آدينه

جـون جـــــم و از زمزمـه خود خبرم نـــــت
اســـرار مـــــــى كـــوــــم و الـــرار نـــدانــم

كــز نـــور فـــراغـــم بـــود و نــار نـــدانــم

صـوفى و عارف عاشت ، لحظآتيكه سرمسـت حـقاند از كلمات و
 ندارند حلزَ ج در احوال صوفيانه ادّعا ميكرد اناالحت نامى است كه در در ستارْها طنين مىافكند.
نعلِ است كه يكى از دوستـان حلَّج نزد وى رفت، عقربى ديد كه
 دست از وى بدار كه دوازده سالست او نديم ما ميباشد و گرد ما ميگرددا

در كتاب فردوسالمرشديه نتل شدهاست:

 بديوار كرد و مهار شتر ان را بـغرفت و و بدان

دوازده تن را، شتربان طناب را ميكـيـد تا اشتران آ آشكار شدند ا

 هr r•r rer







 كــى صحبت نكردا مريدانش طبت دستور او برايش لقههاى نان و كاسه آبى مياوردند و




 هوالحज

بلى حسـن گّم شده است، بحر محيط گم نشود و كم نگرددا










شهادت مسـيح بسبار شبيه است

 انسانى مىشـارد
ابــن ذوق و ـــــــاع مــا مــجـــازى نــــــود


بـــــــــرده مــــــن بــيــن درازى نـــــرد
وبُول ناعر ديكر:

مزارانى اناللــــو ز مـرسـو بــــ برخــزد


 كه باقر مطيان همبيبان و همداستان بود .
 هrl و

Per
افــانها
("شرح شطحبات) خود آورده است: منكرى با حسبن حلآج معارضه كرد و گفت: دعوى نبوت ميكني؟ حلَّج باسـخ داد، افـ برشيها باد كه از از مدر من







 فعاليت ميكرد

 قرار گرفته بـود در حاليكه لونى ماسينيون در كتاب (مصايب حلاج) نوشنه














 را در مغـرر نماينده خليف باره كرد و باسغ نداد.






 خواند، از اين نظردر نهاد وى حـيزه


 مولف كتاب ( (دانشــمندان و سخنـسرايان فارسـى)" نوشته است ابوعبداله











 كار منصور حلآج ابا كردند و گغتند اورا در تصوف تدرى نيست مكرد عـر عبداله

اـ از كتاب معابب سلاع) نربمه دكر دمثبرى م A\&

خفيف و شبلى و ابوالقاسم قشـيرى و جـله متأخران در شرح شطحـيات روز بهان در ضـن توصيف ابوالعباس عطا كه از دوستان حلآج بود جنين گويد: منصور حلآج كه او عالمى ربانى است ور و شـيـن ابو عبداله در مناقبش گغته حــي زندانش رفتم وقت نهاز بود، خواستم تا وضوبهساز




 بر سربل دجله ميخذشت خلقى انبوه از غواصان و سبا را جه شده است؟ غلامى دخاص از آن خليفه ايستاده بوده گفت: خان خاتم خليفه
 برآورد انگشـترى به انگشترشى بود ال












 ميداد و بدون توجه به طنزها و تهمتهماى تنُ نظرانه اين و آن مى مسرود،
ex
يكىاز تطهاتش را كمالالدين اسهاعيل بغارسى جنين بر گردانده است:

كـر دل ز تــو بـعــــــد بـه فـم بــــــــــــن




از حلاَج دربار• عبوديت بنده برسيدند، ياسـخ داد : جون بندهایى جـله اشياء طبيعت و كاينات را ملك خدايتعالى بداند و بديد آمدن جـله آنها را از خدای، بى شـل مرجعشان نيز بخداى خوامد بود، جنانكه باريتعالى فرموده:

فسبحان الذى بيده ملكوت كل شينى واليه راجعون.
اينست طنين عغيده بندهاى كه سرايايش از محبت و خلو ميـُل فريد غريب نويسنده عرب در كتاب ((وضوى خون)) 'شخصيتِ مذهبى و جاذبه شـُرف و برشور حـلَّج را جنـين نقل كردهاست: .... زامد








 خونخويش وا ميدارد و از اين رو جوانى محتضر را لباس عافيت مىيوشاند بدان شرط كهنزديكانش به قتل او ششهادت دهند ا



## T\&V









 برستان را از دم تينغ گذرانيدند. حلآج مى







 خويش، وضـع ملحدانه و نا بهنجارزند گول مرد مزوَرى كه هنگام خـم تند و لحظات شوق مـه شور وهيجانست








$e^{x}$






 مىسرود:

اذ ابـــــغ الـصــب الــكــــال مـن الــــوى و غـاب عـن الــــذكــور فـــــــــــوه الـذكـر


بـان الـصـــلاه الـــــارفـــــن مــن الـــــغــر
(1) (1) بركردان بفارسى

عـانــق جـو رســــد از مــوســـا بـه كـــــال

مــردم هــومــنـ كــواه بــنـــد بــر حـــق
ايـن كــرنـه، نـــــاز عـارفـان نـــد مـكـفــور

نقل است كه روزى در باديه ابراميم خواص را گغت: در جه كارى؟ باسـخ داد :



 بازهم درباره حلآج آوردهاند: يكبار در باديه جهار مزار آدمى با او

بودند، برفت تا كعبه و يك سال در آفتاب گرم برابر كعبه بايستاد برهنه، تا تا تا

 الفطار كردى و باقى بر سر گر كوزه آب نهادى، ور گر گويند كزددم درازدر او آشيان كرده بود بس در عر ورفات گفت:



 كه عاجزم از شُكر، توبه جاى من شُكر كن خود را، كه شكر آن است و بس از حـلآج برســدنـد: جـرا تـرانـه مـىسـرايـى و جـرا بـه غـنـا و ســــاع ع



 آيا بايد خاموش با بـانم؟
انت بين الشـفاف و القلب تجرى مثل جرى الدما
 اشع از مرگان.








$$
\text { 1- از كاب اثمار ملاّع ص } 1 \text { • ا د • '" }
$$

شورشهاست گرجه اعتراضهای مردم بر اساس واقميات است ولى بايد حلَّآَ




 مبلنان حلاجى مى
 انهدامى باشند كه متضسن سعوط عبار عباسيان است.
















 انسان جزيى از حقيعت است و و با حعيعت جـيـي يك سابثه دينى و ترآنى سرجشـه و مايه ميگيردكه :





قرون و اعصار بغوش ميرسد مـن



 ديدار كردا
در كتاب كـثنف المحجوب هجويرى آمده است، حسين بسر منصور؛
 خواص عارف نزد او رفته و گغت:
 بيابانه) جه حاصل برداشتى؟ باســن داد : راه توكل بر من گشوده شد 1

 خواهى افكند؟
بروايت لومى ماسينيوين در كتاب ((مصايب حلاج")


 حلآج خواص عارف را نكـوهش مبكند كه جرا برستش خـن خدا را به برستش

ع
يك فضيلت محدود كرده و از آن بتى درونى برالى خود سـاختهامست' داستان بشرح زير از كتاب شرح تصوف سهروردهى معتول و تذكره الاولِاء شـبخ عطار نتل شده است:


 ميخواميم و حلاَج باسِّ


 مىدهند، آنان او را گرفتند و تكان دادند و خر خرماى تازه از او او فرو باريد يس ار از
 انجير تازه باز آورد و مريدان از آن بخوردند و سير شدند
 و خوارق عادات را كه از او نعل شده اس است قبول ندارن








 در كتاب (قوس زند گر
 ا- از كتاب (معاجب سلآع) نرجس دكتر دمثرى م vr

## Por

السـت كـه ابـن عـطـا بـــال 1 ب هـجـرى بـر آن دســت يـافت' و نـزد خـود


 مخختلف وصال ربانـىاز روى صفا و حقيقت ميدانـند، آرزويى كه حلاَّ


















 فرشتخانسـت كه بالطبـع از وصال صوفيانه بدورافتاد، بنابراين ابليس زبون و


 كــيدن بار امانت قرعه فال را به نامش زد
 مصطفى گرديد ......
حلآج علل عداوت ابليس را با انسـان، صوفيانه تشريـع ميكند و معتد
 اورا بر گزيده كاينات مىبيند و مغخر موجود



 به دين اسلام كافر گردد، بدينجهت راه ابليس را بيسْ گرفته بوده و و باسـخ ميدهد: نه، نه، مر گز، حلَّج تا آخرين لحظات زند گـش وقتيكه با شـلاق

ابلبس مـاسب سرا


 برادر كهر المام ابوحامد غزالى و اليى الغتر مـــرب ميدانـاند. r-






## ros



 مىنهاد، اما شيطان گـراه شد، بود، عاشت ذليل، و رانده از درگاه جليل، در سريِجیى بـاند .....






 آرزو داشـت، صحتنه تـل بابـن
 بابك رالز كتاب سياست نامه خواجه نظام الملك بطور خلاصه در اينجا نعل "مجونم يك دستش (»
خرد ماليد، و مـه روى خود را ازز خون سرخ كرد.




رودم از بمب زرد شدل!)،

 يكـره حكايت از سوء نيت آنها نبيكرده برخى نمىتوانستند مطالب تازه او را
$e^{x}$

 بخواندن نميارزد و برای برخى از سادهد بالان موجب





 خلبفه عباسى تحريك و تشـي فاطلى ارتباط نداشت

 ميگفت: ديغر زمان شهادت فرا رسيده است









 حقيقت اناالحق 1

 مايهماى انسانى در اوست و اين فصل را با ذكر جند حكايت بـايان ميبرم:

يكى از مريدان حلآج مى گفت شبـى از بغداد بسوى روستاييى مبرفتم

 كه در كنارش بود نمود و فرمورد:




 بروى، برو و با من ميا كه مـكنست ماموران دولت موجبات آزار و اذبت ترا فرامم كنند.



 وامدارى!















 كردند و جيزى نگفتند اما عاقبت محمدبنخفيف خشـوگين گُرديد و به جُنيد گفت:

- جـرا بيهوده و بدون دلبل سـخن ميگويى، الجابت دعا و خبر دادن از از



 برايس بتفصيل نتل كردم، لبخندى زد و و بآرامى گغت


را از خدا خوامند يافت ولى به جنيد بغو الي كه :
 كدام جايگاه باز ميگردندهر ه شـيخالااسلام خواجه عبدالهانصارى' در طبتات صوفيه نعل كرده است

بر حـلَّج بسـيار دروغ گويند و بسـيار ستخنهاى نا مغهوم و ناراست



 كسى كه وى را رد كندا


 طبات الصوفي.

روايتى از فرزند حلَّج
يكى از سيـاهاى شگفت و مرموز و هيجانانگيز و عصيانغر قرن سوم

 حلآج رقابت دوستانهاى بين او و عرفانى





 جالب و خواندنى است.
ايِن روايت مستند را لويى ماسينيون هم در در فصل اوك كتاب عنوان ((مصايبحلاج)" نقل كرده و افزوده است:






در اينجا ذكر ميكنيم: احـد گغته است كه حسـبن در موضعى بنام طور كه از روستاهاى بيفاى فارس است متولد شد و در شوشتر نشـو و نها كرد و دوسالى نيز نزد
 سِس به عرات رفت. در آن زمان هرجند صباحـ
 ميكرد و زمانى در لباس روحانيت به مجالس و محانـ مانل ميرفت و زمانى در

 و بغارسى مم سخخن ميگغت خرقههای صوفيانه گرفت و بتن نموده سهس عازم بغداد شد و بــجردّ ورود
 هجده ماه از شـاگردان مـتاز عمرو بشــار ميرفت و صـسـ با دختر ابويعقوب
 نتل ميشّود از مـين بانو بود. عــرومگتى بـا گغتار و رفتار غرورآمـيز حـلآج موافت نبود و بارهـا ابويعقوب را سرزنش ميكرد كه جرا دخترش را به جنين ديوانهاى دادهاستا و به اين مبب ميان آن دوتن نتار شـديدى ايجاد گرديد ديد و حسـين بن منصور
 صوفيه در آن عصر بود و جنيد اورا به سكون و مدارا امر كرد، سيس حسين

 مرسيد كه شيـن آن را نـســنديد و جوابى به سوال او نداده گغت: در آنـهـه



 سخت ناراحت شدند، از سويى عمرو مختى از بغداد نامههاى تحريك آميزى

برای دوستان و عرفای خوزستان مينوشت و آنهارا وادار ميكرد كه مردم را ازی
 حاسدانه و ناقدانه او موجب گرد تن بيرون كرد و لباس بوشيد و ميان مردم رفت و با آنها بغفتغو برد برداخت
 ماوراءالنهر و سيستان و كرمان رفت و سيس در در فارس اقامت






 به حلآج مشـهور شد
 بعد از مدتى بسرش را در امواز نزد يارانش باقي





مردم حسد، برد و از او بد گويى ميكرد.


 يكى از دوستانش سهرده و گفت او را نگا

 رفته و از آنجا به تركستان و جين و ماوراى جين سغر كردهاست. و خلى را


 اهل مند اورا مُغفيث خطاب ماب مى كردند و اهل ماجين و تر كسـتان وىرا معيت











 اورا ساحر خواندند، و قومى اورا ديوانه شـردند و گروهى گغتند كه صاحب



 است: آنجا كه احهد ميگويد كه حلآج مردم را به امرى دعوت مرت ميكرد كه مه من
 و اتتاد مخلوت با خالق است و عهه میعصران او روايت كـردهانــد و مثالى از ץ و مـاست استا


PIT


 افتد، نتطهايست ما با بين دونتطه، ، و اين نشـانه ايست بر تجلَّى حت از آنجه ديده
 خدا را در آن مىيبنم.








 نهغ است•

موافقان و مخالفان حلَّج







 بس از آنكه نامه را مطالعه فرموده برفور آن را باره باره كرد و دستور داد او را از قم بيرون كنند.

 آرزو داشـت كه ابوسهل با او ملاقات كند و از طريق او جا جامعه




 هيزى نگفت و با ابوسهل تـاس نگرفت.

## Y10

ررا بنى از فرزند حلج
 آورده است كه برخى از مردمان ظاهر اورا (احلآج رال) تكغبر كنـند و ور بدو







 اورا مهجور كردند، بس مهجور معاملت مهجور اصـل نباشد، وى را تصانيف







 آيند به جهل، و انكار ايشان جوناقرار باشد .
 مشـنول نگردند از ذَم و مد ح فار غ شوند و از انكار و اقرار بر آسايند و باز



 اهل اصول وى را رد كردهاند و بر وى اعتراض آر آرند و كلهات وى به معنى

ex
عبارت نبود تا اندر غلبه حال عبارتش صحـيـح آيد .....
الا من گروهى ديدم از ملاحده به بغداد و ونواحى آن آن كه دعوى تولى




متمكنى بايد تا بدان اقتدا توان كرد

 و مرا اندر ابتدا، نـودها از اين در شـرح كلام وى كتابـى سـاختهام و به دلايل و حُـجـج علو كلام و و



 مستنطقات تحت نطقها مستهلكات، يعنى زبانهاى گويا ملا كـ دلها

است.
اين عبارات جهله آفتست و اندر معنى حقيقت عبارات مدر باشُده جون
 موجود نگردد سواى آنكه اندر آن بنداشتـى بديد كند تا وى عبارت را بندارد كه معنى است. ..




 نفوس در نفوس كلتى ريشـه دارند و براى نيل باين وادى بيكرانه گرفتار درد

1 - متانغانه امن امز هبعرى t كنون بدسـت نهامده الــ.

PiV
روابتى از فرزند حكا

 حالشُ را بر زبان می آورد كه جگونه


 نهانخانه دل مىعبيند:

مــن آن روز بــردم كـــه اســــــــا نــبــرد


در آن روز كــآنــجــا مــن و مـــا نـبــرد
بـه بـتـخـانـه رفـــــم بـه بــــخـانــه در
در او هـــــــع رنــــــى مــوبــدا نــبــود

در آنــجـاى جــز جــاى عــنـــــا نــبــود


ن
در آنــجــاش ديــدم، دكــر جــا نــبـــود
 بيرونى درباره ادعاماى حلاَج در كتاب آثار الباقيه نوشته استـ..... آنگاه


ح







 يس اين نوشتهها و آثار در كجاست




 مريدانش بود مخفيانه مديه كرد.

 جانشـينان آنها يعنى خلفاى بنى العـا






 مردم و جباران زمان ميرسانـد .

مقتدر عباسى كه خلافت را با تدبير و مشورت زنان بدنام و و درباريان







 اعتقاد تازهاى دست يافته است كه وسيلهاى است است برای محكوم كردن او در داد گاه
حلآج سروده است:





 به شديدترين مجازاتها محكوم كنيم


 من مرد خدارا ديدهام

1- ا تاريغ تباربالـلـل مندوثاه. ه (




$e^{x}$

 وجدى كه فراتر از مر گش برجاى ماند و در نتيجه مظهر شـخصتيتّ زنده


 دانسته باو لقب ارجمند ـ باب سين ـ عـل ثـر ثانى شـامد ميثاق ميدهد و در اين

معنى سروده:

آنـــا كـه در حـــــــــت الــرار مــــرونــد


هـم در مـــــان بــعـر نـعــونـــــار مــــرونــد

المام ابوحامد محمد غزالى از منصور حلَّج در برابر متعصبان كورباطن بدفا ع برداخته و در كتاب ((المنعذ)ه آورده است:




 وجود، به مــان عتيده و فكرى بودهاست كه ابـ ابن العربى در آثارش در باره

 همدانى و گفته هاى ديگران بود كه مايه ارادت شعراى فارسـى زبان و صوفيان هند شد
(1)- تبارب الامم و تاربغ الـلوكى و الامم

از خواندن اشعار عطار بود كه حسين بايقرا آخرين سلطان تيهورى در


 اجازه داد طريقه حلاجيه را انشاد كند و سرمد شعر زير را سرود:

عـــريـــت كـه آوازه مـنــــور كـهـن ثـــد
مـن از مــرنــو جــــــوه دمــم دار و رـــن را
بالاخره سرمد هم در زمان او رنگ زيب مانند حلَّج محكوم و بقتل رسيد و سر خود را در اينراه باختا

 كرده است.
نسيمىشاعر مشهور ايران كه بروايت رضاقلى خان هدر هدايت در تذ كره




 بقول شـاعر اگر منمور زنده بود از سر تقصير وى نميگذشت و بخونش فتوى ميداد

مـم بــــــون مـادهــد فــــوى و مــم دار آورد

ا - از دبران مرعمادالدين نسيمى با مغدم مابلد و نصسيع عميد معـد زاده هاب باكر

ع
حتى در آرزوى نبل باين متصود بود كه روزى مانند حلآج جان خود را را در راه انديشهانـــانخدايـى فدا سازد و بدولت منصور نايل شود.

الى نــــيـــــز خــدادولـت مـــصــور طــــبـ


و بالاخره فتواى فتلش صادر شـد و هـمـن كه مطابق فتواى قاضى،

 جواب مخالفان گفتا :
من عـن آفتاب سِهر مودتّم - از مطلـع عشتى طالـع شده بودمر، اكنون


آنگاه اين رباعى را بالبداهه خواندر :

آنــدمكــــ اجــل مــوكـْــلـ مــرد نـــرد
آهــم جــو دم مـــــرد

در وقـــت فــرو ثــــدن رخـــن زرد نــــود
نسيــى، مانند حلآج و مولانا جلالالدين رومىمعتعد بود كه مرگ







r- دـوان نـيـى از انتشارات تهران ص


كتاب (( كنوزالذهب)) آورده است: (رزنديق سيدعلى النسبيىدر دوره يشبكـ به فتل رسيد.... در كتاب عهادالدين حميد آراسلى آمده است: "ادر آن زمان در دارارالعدل، در محضر
 الدينالحنبلى عليه سيد على نسبيـىمحاكي گوناگون محكوم كردند: او (انسيبى)، برخى اشخار









 وظيفه استا









 اسارت و فتل اوباش زنديق را با سلطان موّيد در ميان مىنهد، سلطان مويد

C













 در اينجا نقل ميكنم:

عـارفـى كـونــد ز امسرار انـالــــق بـا خـبـر،
بـرســردار مــلامــت، كـــو، بـرومـنـــــوروار

بـاىدار آنـجـا،اتـومـردان، كـايـنـنـــانــد بـايـدار



حـبـل الــــتـيـن و عـروهآلـرتـتـى امــل حــن
آن جـعـد زلـف غــالـــــه بــاديــت والـــــام
منـم مـيــرغآن عالم كه برعرش آشـيـان دارم

لــب جــان يـرورـــارم دم روحالــــدس دارد

Pvo

مـــهــو مــــــورشبـه باى دار مـىبـايـدثــدن
تا جـوموسى لنترانى نشـنـوى زانلب جورآب
فــبـل تــوفـبــق آن ديــدار مـىـبـابــد نــدن
انـاالـحـق ازمـنعـنــق، اكـرظــمـرنـــردروزى
مـراعـارف بــــرزانـد، كــــد مـــــــور بردارم
منصـور كــت كارنســــى، بد فضل خـريش

مـــت از شـراب صـافـى مـى خـانـه مـــــــع ار

مـن كـه ز مـــجـدازل مــــت انـالـحـق آمــدم
جــرن نـزنــد ثــــه ابــد بـرســرعـرش، دارمـن
مـــت جـــال خـود كـــد، عالـم امر خـلـق را

ای بـرمـرســجــاده! تـــبــــع كــــان بـــــــو
فـريـاد انـالـحــق را در حــــــه آن كــــــــو
بـرنـوركــــم جـون مـه، از جــهره دوعـالـــم را
از زلـف تـو گـرروزى افـــدبــــــــم يـــ مـو
جـزامـل وصـل ســرْ انـالـحـق نــــافـــنـــد
ای آنـكـه راه مـنــبـرو مــــجــدكـرفــــهاى




از مــــاطـــــــــب ای يـــــــــر خـــــدا را


دشمنان حلاّج





 اوامر خليغه يا بيامش را بديگران ميرسانيد.

 صالع، بسرعـوى مرون داخل مبلس شـد، جمغر از روى دوست كامى در حالبكه سر نشاط بود نطاب به عبالبـلـى كهن: اكر نيازى دارى بما بكو ثا بناطر خدمات و زسماتى كه برای بستعان ا متعتل شدماى جبران كـهـا


- خيالت راحت باشده من (بیغر برمكى) اين كار دا خا خرامر كرد. ـ ده مزار دبار وام دارم
 ـ مابلم بـرم داماد خليغ شرودا

 ـ بله، آنم انجام مثود.







 البته يـش از حامد مدت كوت وتا

 هزاردينار اختلاس كرد مصادره شـد ا و حامد محكوم باعرد محكوتميت او نقش موثَرى داشت



 خويش اعتهاد و اطمينان نداشت و نميدانسـت كه المروز يا فردا از كار بر بركنار








 مطالب، نوراً تنام وعدمعاى بعغر را تنغذ و اجرا كردا
$e^{x}$

 بود : ادار• امور اگرجه نادرد

 را مصادر• مينودندند



 الموال وضـع شـد و مثل اينكه مصادره هم يك نو ع كــب و كار دولتى بشــمار ميرفت! در زمان خليغه الراضىىبالله بدستور ابن فرات اموال سى و ثفت وزير مصادره گرديد. حــــين مـنصـور حــلَّج دوران خـلغـاى عبـاسـى را دوران جـبتاريـت،



 نفرى با هـدستى موسـى خادم و نصر حاجـ









زندگى منصورحلاَ ج" ابوعمر در انتلاب سال rIV به بزر گترين آرزوى خود يعنى قاضى القضاتى بغداد رسيد .













 مـلو از سكههاى سرخ تلالو، درخشـندگى و جاذبه بيــترى' داشتا مرا
 نابده. خليف در دادكاه شركت كرد.


مولانا
حلاَج اسرار و ضماير

در گــتـره زمين از ديرباز، در قرون و اعصـار گذشـته كورباطنـانـانى




 بيهار گونه میيندارند و در ك بندارها و گـنا

 نهغته است افسـانه مىدانند، در حاليكه در درونـي


 وادارش ميكرد تا در لحظات شهادت نيز، در عـن سرنوشت انسـان خدانيس سير كندا نگارنده اين سطور در گزارشهاى حيات صاحبدر اندردان امل شور و حال
 انديشههای والاى عارفانه آنها از نظرات و گـنا


عرضه مبدارد و طرز تلّقى خاصى از عظمت و اقتدار انسـان بعنوان خليفه


 انديششه را مانند هالهای در بر الهر



















بايد به عشت و صغا و محبت و مايههاى انسانى بينديشـد راه حلاَ ج و انديششه حلاَج راه خلآقيت است و دراين طريت نا گانزير بود

 بروى زمين است او با قلبى كه دار دو جهانى كه در اندرونش موج ميزند تا
ex
 زند. انديشه و عتيده و عرفان منصور برهمـين اصل متكى بود و جوهر اصلى

 عباسى آرامش روحيم را بهم ميزند، اناالحق بر قلبم بر روح سودا

 به حلآج گغتهاند به جه جيز علاقه دارى؟ بـا باسـخ داد

 بويزه كه مىشـنوم كاينات اناالحق راجون سرودى موثر و دلنشين با من تكرار ميكند
حلآج اناالحق را نه آسان بلكه به بهايم سنگين و مبارزهای بى امان و



 سطور با بسـيارى از نوشتههای ناقدانه محعقان كه در بارها شى آوردهاند موافت نيستم مثلاْ نوشتهاند :
روزى شـيـخ عبداله طوسـى خوان گسترده مود و با مريدانش نان باره
 داشت و افسـار دو سـل را در دست گرفته بود و مىبرد، شُيـخ بمريدان خود گفت:
جوانى با جنين جامها
برويد، زيرا كارهاى بزرگی مى كند ا



rar




 دربرونند و شماهم میتونوانيـد اورا ببينيد، سگان شـا شـا در در درونـند، احوال او او هزار مرتبه برتر ازماستا

 است و ارتباطى به حسين منصور جلآَ ندارد منلاً از قول ابويعقوب




 كزدم زند گى مبكردا









 نتواند كرد، زيرا او در آنجا نشـسته و ديوانهوار مى آنوا


استأ اگگر داستانهاى دور از حفيعت بالا را براى حلاَج در زمان حياتش نتل






 شده اتا حلآج از شرافت تصرن
 كرد و از شورشهانی فروديستان


 ملكوتىترين لحظات زند





 بيدار كرد، در اينجا مينوانم داستانهان وان واقعى زند




 اندكى در گرماى روز، غالباً بربالش نـى آرميد و بر بهلوهم دراز نميكــيد
VAD

بوى گُنتد حلاَّج بهربان خود باش باش باسخ داد:








 صحبت ميكندنا گهان مخفىترين رازهاى دل دل و انديشه آنها را جا جنان توصين
 باصطلاح مـه مشـكلاتشـان را حلاجى مينهايد بدينجهت اوران اورا حلا جالاسرار
 سروده است:

## 

بجـز حـق كـيــت نا كريد انالـــق؟

نو خوامى مست كـبر و خواه مـخـور
جـو كـردى خـريـــــنـن را بـــبـــكـارى





$$
\begin{aligned}
& \text { در صحبت وحشـى باشى } \\
& \text { تا با هر كس نياميزى! } \\
& \text { و در محبتت جون آتش باش } \\
& \text { تابرافروزىا }
\end{aligned}
$$

## على بن عيسى كيست؟

در كتابهاى تجاربالامم و المنتظم فى تاريخ الملو ك آمده است كـر كـ








 بكى از شُعرهاى خود به وجود اين عناصر انقلابى جنـبن الشاره ميكند و

همدلالى، داناى آنجه كه دانستهام مرا يارانند'
على بـن عبـسـى يس از اينكه از دربار خليفه خارج شـده خودرا با با









 آبستن مفاهيم بسـبارند حلَّآج ميتواند با قدرد


 عيسـى توصيه كرد كه بيهوده داد گاه را تشـكيل ندهد و از از حلَّج بازجويى













 دسيسهماى متقابل تو و خليغه را عـان خوامد كرد، او درداد گاه به سبهاى

قديسى معصومه رنـج كـشيده، ساده و مهربان كه بيش از حد شـكنجه ديده





 خود را الز دست بدهىى






















بودهاستا
 بيـتر و نظرت صانبتر است است، آتا آنجه را كه اين عامل
 خليفه اجازه دهد هـين الالـ ن دو برابر آنرا از بازر بانانان كرخ ميستانم. هرون گغت:جطور؟
يحيى باسـخ داد: باعون جوامر فروش در باره جعبه جواهرى مذاكره








 بارهاى مخارج مانـد هزينه






 تنظيـى على بن عيـي تنظيىى ابن خردادبه بوده است، مـعالوصف بر اساس گزارش علىبن عيسى،



 برابر آن مبلغ ماليات كثتى ميداده است.


 روحانى درباري را بعنوان قضات
 داد گاه بدرخواست مردم خوزستان كه از سـخـنان بلند بروازانـه يانه يا ملحدانه


داد گّا نظرى ندارد، سسس بموارد اتهامات برداخت و از جلآج برسيد:
 هويت خود را انكار كردى؟ اتَا بخاطر جراحت

شناختند؟ حلآج شروع بخواندن كرد و سرود:
انت بين الشـغاف و العلب تجرى مثل جرى جرى الدم خداى متعال در رگها و عروق قلب من جاريست مثل جريان ريزش اشك از مرگانه)
على بن عبسى خطاب به حلاَج گفت به برسـها باسـخ بدهيد، محكـه جاى خواندن شعر نيسـت


 فرعونى محكوم خواهد شد ـ ـ من عنان اختيار خود را به اناالحق سبردهام اين آخرين بناهگاه من

است.
$e^{x}$

 فلان' (از كسـبكه خداى خدايان و در آينده نـايان در هر سيمايىى است، به

فلان.....




 برگُردان ترانههاى حلآج را در شُعر شوريده شـيرازى ميتوان مشاهد كرد:

كـس درمــــه Tفـاق بــــيـدايـى مـانـيـــــت




على بن عيسـى برسبد:

 تعدادى از اين نامهها برابر من است آياشـها با قرامطه مم ارتباط داشتيد؟ - من ميخواستـم هـه خلق جهان را سرمست عـشت و محبت يزدانى


 مهه بدنبال محبوبند:

I- الفرف يـن الفرق م rur

مر كـبـايـار آثــنـانــــكـو زخـودبـيـكـانـبـاش

كـى بـودجـاى مـلـك درخـانـهصورتبرسـتـت روجو حـورتمحو كردى باملك مـرخانهباش'

على بن عيسـى برسـيد :
_ آيا راستاست تو ادعاي خدايـى ميكنى و مردم را وادار ميكنـى كه

 ميدانى و باو، عشـت ميورزى در حاليكه من عاشت خـو خدايم تو كلام مرا نميفهـى




عيسـى ععبانى شده بوده) .
 كه اعلام ميكند يكى بيش نبست ولى از هر دلى كه بشـنويم تازه و برجاذبه





من وتتيكه در نوبت دوم بزيارت مكه رفتم، لحظاتيكه حاجيان الهم





اذا استو اللى الحق على قلب اخلاء من غيره و اذا احجب عبدأ حيث عباده
بالعداه عليه حتى يتعرب العبد متمبلاً اليه.




 آواهاى طبيعت برايم يك مغهوم واحد دارند، آنهم اناالحق' الست، كاش آن







وبد و غرشیى فرياد بر مىآورد:




Himis,





> د در ديوان شـس تبرزى خرادنمايم:



## هلى بن صهـى كبــت

 انديشهام جه ميگذرد؟







 بلافاصله حامد وزير رباست داد گاه را بامر خليفه بمهده گرفت و تفر تفات را را با


 مبلغان فرامطه است!



حادثهاى در زندان بغداد

ميخواستم طبت عرف يا منشـور داستان نويسـى، رابطه منطتى و منظم داستان ران

 متن بحاشيه بروم، بدينجهت با با بوزش از خا خوانـي
 مكان حيات جنجاليش تعلق دارد در اعهالث جـر جلوه دهم!







 تاثر آورتر است در اعهاق وجود خوريش فر فرو رفت و بالاخره درانديشه زندانى كوجولو

 سواد، مطلـع و فهميدهاى را مشـامده ميكند كه با جـــــى اشكبار از معلَمش


 كم نظير هنر توجه كند . در حاليكه حسـين منصور حـلآج جه در زندان بصره و جه در زندان


 هـجنين تنظيم و تحرير باسـخ نامههاى دوسـتان و علاقهندانش در سـرتاسر امراطورى اسلڭمى بود . در زندان بصره و بغداد، بيشتر متهتّان و محكومان افرادى بودند وند




 اعلام ميكردند كه اگر نظم و آرامش زندان را رعايت نكنـند، غذاى روزانه
 حلاّج اغلب روزها و شبها ميان زندانيان بود و بها آرامى از علل زندانـي شـدن آنها مرسش ميكرد و بدقَت در روح و انديشه آنها نفوذ مينمود و احتمالاً








$e^{x}$
P9A
ميدانست و بيـتر بدنبال مظلومانى بود كه باثتباه يا بخاطر تضاوت نامناس

 از خانواده خود بدورند متأثر ميخرديد و ويد








 تجديد نظر بعمل آورند.












 بدانند ظلم و ستم، گرسنغى، دورى از خانواده و ضربهماى شلاق جرمين جه












برسش را كافى دانست، حلآج از او او برسيد:



 جرا مرا اينجا آوردهاند، مدتى اسرت از از يدر بدبختم








 نوجوانی بيگناه و معصوم باتهام وامى اهانت بــــا و ا احتـالاً به خليفه
$e^{x}$





 كند...؟ ! آيابا جنين ظلم و ستـهـا






 زندانيان تـاشايـى و تاتثر بار بود.







 گريستند، حتّى زندانبانهانيز متاثّثر شدند. آنجه در آن آن لحظات


 تضات تحت تائبر متنغذان و درباريان فاسد، احكام ظالـانه خود را صادر
 آدمى ضصعيف و كناهبار اسست، اما داورانى كه بدون تحقيت ما را محكو
 ديگران ميبايستى جای ما بزندان ميآمدند، شَور ديوانهوارى كه متهاعان و

 در حقِقت معقر نيستیند و بيهوده در زندان يا بالكتليف بسر ميبرند فردا يسم
 اطلمينان ميدهم تا آنجا كه توانايى دارم با منتهاى قدرت بدرستىى نزد تاضمى القنهاة بغداد عر ضهه كنه •
ميدانيد مسرنوشتمن بهتراز شـماما نيستولىمن ميخوامهمخروشراعتراض








 حامى ما در مبارزه با دغلكاران خواهد بود.
, mes

 , wimbtum anexime
 Bex
بتr بت بكن بغلاد

تردستى اجرا ميكردند، به خططيبان و سخنوران مزدور توصيه ميكردند با با







 را به شكنجه و عذاب تهديد كند أ













 "(حلآ ج نسبت به بادشاهان و اميران ")


("خوددارى نميكرد.... .")

بعضى از واعظان به بيروى از دستورهاى وزيران عباسى برایى مســخ






 بيشـه تحعين بعول عطار" رامطالعه كند، حاكتّيت عقل را بتدريـج از دست ميدهد!


 دلنشين او را بادقت قرانت مران ميكردند. فرمان ابن فرات داير بر كتاب




 و متنغذ زالوصغت بايان دهند





 دادن تنَغر خود از حـلَج كه مصانْبى دهشتنا كـبو جود آوردهاست،خشُونتو










 شكنجه شـده يا بهلاكت برسند.




تفتين عقايد ادامه داشت، ماموران خليفه آزاد گان و و نويسند گان ران را
ميرود.


 مغَدس و سرنوشتى عجيب و غريب و موتّر و معجزهآنـا




 حلآج را با اشتياق ميخواندندهِ معرون است بكى از دانــــندان بلندبايه و آزاده راكه مذهب حنبلى


 داد:
من نوشتههاى حلآج را نخواندم و متاسغانه در كتابخانها









 موْمنم، مرا نترسانيد مرغابي را از طوفان جـا جه با








 عليهخليفه بعهدهدارد.
 زاده مهود ولى مس با بالى در زنجر داردا
$\overline{r \cdot v}$

تاضى محكمه گفت: مانا گزبريم آنجه شــا بدون بروا گغتهايد به المعتدر اطلاع بدهميم!
 اممراطورى عباسى خطرى تلقى نميشودو، اما هر قدر اين اين شير شرزه

 ميكند









 برمىزندا
 طرفدارى از حلآج و شورش








-
معتزلى مشـهور ڤرن دوم مجرى را عنوان ميكردند كه هركس خدا خدا را فتط




 زنجير بسته بودند و اجاز• نميدادند كسى با با او ملاقات كند




 شكنجه ميخكوب كردند، سيس ريش اورا تراشيدند و با جوب خادمش را زدند.





 بردند.
ابن فرات از اينكه مادر خليفه عليه اقدامات او اعتراض
 تاويرا از خطر بر كنارى نجات دهند ور ور اموالش را مصر مرادره نكنند .


 ده ميليون دينار بول نتد و املار دك فراوان بدست آورد .
$\qquad$
بسـال P•1 هجرى نصرقشُورى سردار حاجبان باشاره مادر خليفه از







 برخود هموار كرده بود ملاقات كند





 در دست گرفت و به نصر داد، حاضران در جلسه از حلاَج برسيدند : سيب را از كجا آوردى؟

ـ از بهشت انـا

- يس جرا سيبى كه در دست شهماست خرابست و كرموست! ـ حلاَ ج برفور باسـخ داد :





 ابن فرات گُرايـسْ و علاقه نا گُهانى خـليغه را بـطرفدارى از حـلَّج

ن. نغرت از نصر تشـورى و مادر خليغه بيان ميكرده، بويزه
 لحنى مونر برای او گاه و بيگاه بخواندندا 1
روزى مادر خليفه خطاب به ابن ابن فرات گفت:
 سر شنونده مىربايد، سبس دستور داد، نديـههايش براي اي او بخوانياند:




بدادمشربتىیصافى،جنـنانمهمانكهبامهـمـان

شـبخ عطار كه از ترانه حلَّج الهام گرفته است جنبن سرود:


در نـــــــوزافـــــــاد دايـــم خـــواب و خـــور
ايــن جـــــــــن بــــــــن بــــــــــاراوفـتــد

كـــــــــريــن هـــــــزن مــرداراوفـــــد

ابن فرات بس از خاموش شدن نديمهها سرش را با افسوس و ناراحتى

## 

نكان داد، و گفت من در تهام لحظلاتى كه نديمهما ميخواندند، احساس گناه
مكردم!
مادر خليفه برسيد: جرا
























$e^{x}$
 فرات دستور داد بهتر است برای آن آنكه غانٌله و شورش اعتراض

 بسوزانند و آنجه منطقى است مجاز باشد كه طرفد درارانس قرائت كنـد



 ملحد است و او ادعاهاى فرعونى داردا
















 (اراضيz مرضيه سوره





## Pir

از سويىى در اغلب شهرهاى المبراطورى اسطلامى مردم بعلّت بالا رفتّن فبعنهاى ارزاق شورش





 مبرفطروس در كتاب (حلاّج) شورشيان بلما و راههایى ارتباطى را ويران




 هم دُردانه و مم بانى و مم بانانـ
 تــ كــرد مــرا نـــهـى و بــر كـــرد ز دوـــــت نـامـى اســت زمـن بـرمـن و بـاقـى مـــه اوســت






علاع
نـوددند و براى مبارزه با سربازان دولتى كوجهها و خـيابانهارا سنغربنديى








 تصنيف روز خود بياورندا حامدبن عبا س از اينكه روابـط






 صادركرد.




تيام خونين نـايند. خبرهاى بشرد - در طبرستان امالى طرفدار ((اطلروش)) قِّام كردهاند

- حسـبن بن حـدان در شــال عران سربشورش بردان

1- كتاب زندكى و متاهد ملاَّ ص 1 |




















 بتل برسانى....


 محزونانه و بآرامي شُرو ع باعتراف كرد كرد و باافسـرد گـى بدون آنكه شـتابى

(\% من با حلاَج در فارس بودم، بدنبالش راه مبرفتم، راه استخر را



نيندازد، ميان راه از من برسيد :





 بطوريكه تازه از جاليز جيده باسندا

لبخندى بمن كُفت:

- مـمين .

ـ آرى ممين إ خواستم بغويم اگر برايتان ممكن نيست، قلب و نفس نيم



 ـ توهم آنرا بیدرنگ خـغ خوردی؟




 هنوز داستانها برای گفتن دارما

 فرجام دستور داد، سامرى را در زندان شـكـنجه دهند و د دخترش راد نزد او


 ميشناسى؟
ـ برایى ما در دوستى با حلَّج نه زمان مفهومى دارد، نه مكان.. اصل
هستى جاوداني است.

 است،
ـ حآلج را بدعتغزار ميدانى، بيغهبر ميشناسـى با....










 برعواطف و احساس زنانها




 حلاَج رفتار تحقير آميز و دلسر كنـندهاى مانـد رفتار ماليخوليايى مامون خليفه

و قضات داد گاه تغتيش عقايدش داريد، اگر معتغديد كه سزاى عارفى كـي













 ماموران از نزديك بهبيندا
حامد گفت، فكر نديكنى او ديوانه يا جن زده باشدا



 حامد با ملايمت گغت دارى حـغ گاست در جنبر افسـون حلّج گُرفتار شوىا دختر سامرى برفور با صداى بلند گفت:
ما بدنبال فضيلتيم، رامـمان را با اعتعاد و اخلاص انتخاب

 آسـانى دارد احترام ميگذاريم، او انسان را خليغه خداوند متعال بروى زمين



 كــى است كه غالباً با معبودش راز راز و نياز دارد و محبت شديد از اسباب اتحاد است....





 درمحافل و مجامع از بدرفتارى ماموران و شـكنجه و آزار زندانبانها و كشـتار آزاد گان بیيروا سخن ميگفت.

جنانبـغخودنـدمازخرد كهاندروادىوحدت يكىمستاناالحق كثت ودبكرغرقسبتحانى

بازجويى از ابن عطا

از جــله فرزانگانى كه تا آخربن لحظات زند گى برماجرايش بدون هراس، شـجاعانه عليه مظالم خليفه عباسى مبارزه كرد و بستيز هرداخت و واز

 و هـحـنـين كلام نغز و مرجاذبهاي آوردماند كه جار جاودانه باقى خواهد ماند،

 كه به حامدبن عبا س وزير هر صلابـت خليفه بگويد: من عنان اختيار روح و


خليفه عباسى خون آشام قربانى ميطلبد حاضرم بجاع حلآج قربانى شوم•
 شخص در بهشـت عنبر سرشت اعتماد داشـت و به آن دلبسته بود، در اين مورد كالمى شـيرين دارد كه: بـزرگتـريـن مــعـادت اصـفـيـاء در بـهــــت آنــــت كـه مـى شــنـونـد، هرورد گارشـان بـىواسـله بـرايـشـان آرامـش و لذايـذ روحى و معـنوى آرزو ميكـند ... ابن عـلا حـلآج را مغهر عشـت و هيـع اميد آزاد كان و صوفيان ميدانسـت و ميگغت هروقت كنارش مينشـينم از گرمى آفتاب انديشهمايش جان ميكبرم. ابن عطا امل جدل بود و با جنيد مُدام در مباحثه و احتجاج در


صبر تا قبول انهدام براى افرار به لالللهالالله سُكر است كهـ كه به كهال عالم و

 حلآج كناره گيرى نـايد از خدا خواست



 شركت داشت دستگير كرده و نزد حامدبن عباس بردنده حامد تهعهه ای زد

و برسيد:
 مرادت حلآج بـايان رسيده است و ديگر احمغى مانـند تو، گرفتار اين امريمن



 ابدى است میيـيوندد و فرمان خداوند را با عشـّ ، لبيك زنان و مشـــاقانه
مىيذيرد. .

ـ آيا ميدانى تو از ابليس بيروى ميكنى؟




 جهان را درك كنى.



ex
حامد، نگهبانان بصورتن سيلى ميزدند و او آرام بود و تحهل صوفيانهاش را


 ـ آيا تو حنبليان بغداد را تـــويق كردى عليه خليغه عباسى، خليفه

مسلمانان فبام كند؟

 نوشتههاى خود را مهر كردى؟ ـ بـله خط منست ري

- تو با انديشههاى حلآج و شعار اناالحت او موافقى...
 حلَّج را بخوبى درك نكردهايد، آثارش را عارفانه نخواندها
 شود، آنهم وتىىاست كه گردوباد عداوت و تعمتب در بغداد فرو نشـيند. جرا





حاضر بود نتوانست خونسرانـرديش را حفظ كند و فرياد كـثـيد:





 اراده خلآقهاى است كه توانستـه بسـيارى از مردم اميراطورى اسلامىى را مريد خود نهايد.

حامد عصبانى شـد و به محافظان دستور داد: با مشـت و لگُد و شـلاَق باسخ جسـارتهاى اورا بدمند محافظان ونهان بيدرنغ







 خدايا حامد را به مجازاتى سهمخين





دنيادار شـ سوزانيدند ....




 حلآج نوشتههاى خود را به ابنخغيف از داد كاد كه به ابنعطا تحوريل بدهد و ابن

 جزم كنند تا حلاج را بس از از آزار و شـكنجه




بينديشـد. شببلى ميگِفت ديوانگى من مرا نجات داد واد و عتل حلَّج باعت









 بودند، متاسغانه مجنورن و حـآَ

 بدرود گغت، حلآج فداى كج انديــيـهـاى ابنداود






 برده راز را نذّرد و در آن غم بميرد شهيد محسوب ميشود.




صرمد
فنا از نظر حلّا ج




 مشـاهده ننـود، بدينجهت بران فران فرار از دشنام حام


 صلا در داده بود از دست دوست جه عسـل و وس جه حنظل، آنكه فرق داند

عاشق عسلِ بود نه عاشق دوست!




و فناست و فنا كـال و غايت وجداستا


ذاتى، حقايعى در قلبهاى عشان ران آثكار مينمايد.
 صاحبنظران مانند ابن داود اصول و مشـرب عرفانى حلِّج را تمول نداشتند و

واندبشههايش را رد ميكردندو حال وهواى عرفانيش راجنـن









 والب و هواى فكرى و سياسى زمانش كندو كاو و آر جسنجو كرد.

او افسوس ميخورد در برابر دنياى مسيحيت، خلفاى اموى و عباسىى با










 را توصيف كند .




جـــــى برای شهادت عاشتانه و عارفانه از نوع فدا كاريهايى است كه تنها حلَّج جان خود را در راه آن از دست دان داد .







 از آفريدههاى شـعر عرب اورا است نگارنده اين سـطور اين ادعا را قبول ندارد و









 دل حسـاسس را بلرزاند. نگارنده اين سِطور با عنايت به نوشتهها و كختارهايى كه از اين شههيد



 ضربهماى تكان دهنده تازيانه، حتى در لحناتى كه طناب دار دور كردنش























 منـدر خلبنفه عباسـى مرگز

 برود با آدنتعى و ناراحتى از مادرش بيرسد:

ـ آيا راست است كه مـا بافكار اغواكننده حلَّج وناداريده



 نميكنم ضررى بشـها و خلافت وارد شود، مىبينم كه اميراطورى اسلِمى در خطر است.
ـ مادر، مگر نميدانى حلآج مدتهاست با سخنرانيهاى آتشين و تحريك آميز خود، مردم را عليه خـلافت برانگـيختـه است. سيده مُـغب باديد گان نمناك و با التهاس كفت:







 يار و ياور آنهاست.



 مريد او هستى از خعرات حفظا كنم، منظلور تو از طرفدارى نابخردانه از حلآج جيست؟

 حسـادت و كوتهنغلرىهااست، ميحكس نميتواند در مورد صداتت و حسن

عقيدتم نسبت بشـهـا كه فرزند من و خليغه اسلامى هستيد ترديد كنده من بازهم
 ماموران ستدگر شـهاست!

- يس ميتوانم به وزيرانم بگويم كه مادرم با حـايت از حلآج ميخواهد خلافت عباسى را واز گون كنده
 اناالحق ، دشُمنى با خلافت نيسـت، من بشـدت اين اتهام را رد ميكنم بايد بدانى











خليفه در شُرف وقوع است؟








 شهرستانها با اخذ رشوه در اختبار افراد نالايق قرار ميگيرد، بسرم، بهتر است

Cx








 حاليكه سخنان زير را با عصبانيت برزبان ميآورد اطان مان مادرش را را تركـ كر كرد




 حلاج آزادهاى جوانــرد است جـو جوانـرديش مخلوطـى از ايمان، مهربانى رزم آورى و حادثه جويى اصت.







 بودند ولى بنالمر به باكدامنى و برهمز كارى توتجه داشتـند، حلآج احتهالًا

ا- تهرمانه پكس سغهه كه واسطه متامهاى منتلف زدد غلين متدر مباسى بود


 مىساخت او رمز اناالحق را در آخرين روزهـاى عـرش تشريح و تبيين كرد.


 مومن، انسـان عاشتُ با ديد گان عارفانه و عاشعانه به محبوبش مـنـنـرنـرد و ميخواهد هرجه زودتر به كانون نور بهيـوندد زيرا :
جــــــــــبــــن نــــور ـــــوى نــــور بــــود

نـــــرو كـــــى زآفـــــــــــاب دور بـــــود


 در جدال دانــى مسـتند و از مرك

 الم دنبا را بدرود مبگرينده حلاج حر حـراسه:


را سرود تا وارستگى، بمنبازى و ابمان راسخ خـود را به حعبیت منعال و

 بسوى دنباى باهكُوه و عشـو آفرين جاويد و وصال با محبوب سون داد داد












 بعول حافظ:

مـارا زجــام بــاده كــــــــــن خـراب كـن
حلآج از كسـانى است كه در طريق سلو كـ اين تتنى را از حق تعالى دارد و ميخوامد وجود عاريتى خويش را در حق فانى بهايبند لذا گغته است:


كسـى كه تمنا دارد خداوند وجود اورا بلطف خود از بين بردارد و
 بـال ITY


بمعام وصال حقيقى برسد جگّونه محتمل است كه قائل بحلول باشد، تعبير

 منصور حلآج است و بس.

ابيان و كغر من مـه رغــار و زلف تست در بــد كغر مانده و ايمـانم آرزوست مولانا
Tخرين داد كاه


 گزارشهای مختلفى نوشتهاند




 برد و تا آخـريـن تَطره آن نـوشـيـد و حـلآج دار را انـتـخـاب كـرد و بـعـول نويسـدواي:
سعراط ساغر شرنگ آلود فنا را با اراده خويش سر كشيد و و ديغرى از بس شراره خروشانى كه در تالار داد گاه بغداد آنـا كـا خليفه جاهل عباسى درافكنده بودر ، فنا را كه اور اول جها






عاشفانهاش، قلوب مشـتاقانش را در تمام نقاط جهان كه اسمن را شنيده بودند تسـخبر كرد و مردم امبراطورى عباسىى به عزاى عمومى فرو رفتند و بس از




 شهداى بزر گ جهان ثابـت كرد، كـــانيكه روان و قلب بشر را مسـد

 ميكند به جهان رويا و صفا فرو ميرود و گامى از خود بيخود ميشُود و سبس ترانهاى از ترانههاى آسهانيس را ميخواند و ناگهان جنـد فطره جهر0اش ميلغزد .
حـلَّج بىشـ از برُوهندگان راستين حقيقت بود كه در آثار خود
 فرا گرفت و براى تكميل آگاهيهايس در زمينه انسـان شـناسـى با باهاى برمانه

 جباران بخشـم آمد و بيروان عقل جز


> مــــل در مــوداى عـــــق الســـــاد نــــــــت

مــــــت كــار مـــــل مــادر زاد نـــــــــت دوت
عــــت ايــنـجــا Tـــن امــت و ملل دود
مـــــق تـــرن امــد، كــريـزد مــــل زود
مـىــــــــد بــــومــتـه در مـــوز و كـــداز

تـــا بــجـــاى طـــود رمــــد نــاكــــاه بــاز



شـيـخ عـلَار؛ لهيب توننده و خروشُنده اين عــت را در تاريـغ حـيات
 او شد، ميـهاى بىنياز اورا مشاهده كرده بود كه سرود :

بـرت السـتــغـنـا جـــــان ايــــجــا فـروخــت
كــز نـف او صــد جــهـان خـالـى بــــوخــت
مـرد مــالــع مــون رمـــــد ايـن جـايـعــاه
بــــايـــــــــاه و مـــرد بـــرخــــــــز ز راه
جــزو كــردكــل نـــود نــه كــل نـه جــزو
صـروتــ بـانــد عـجــبه، نـه جـان، نـه عـنــو

مــر ز مــلـك مـردو عـالــم تـافـــــه اســت

بدينجهت حالَّ را تَيل فى سبـل الله لقب داد. و ورطهای مبارزات


 آفرينش را معجزهآسا توصيف نمود، اكنون اين مرسس متبادر بذهن خواننده


 بايان زند گى معبود را در كنار خود نزديكتر از شربان گردنش آشكارا بديد ا حلاْج عارفت شورانگيزى بود كه حتى جـلالالدين مولارا در ميهای شمس،

تحت تاثير انديشههاى متعال خود قرار داد و شوريد گبشْ موجب گرديد كه
بسرايد:


كـــــــــى نــوحــــــم در طــوفــان نــوح




و سروده حلآج را باهم بخوانيم:

مثالك فى عينى و ذكركى فى فم و مثواكى فى قلبى، فاين مغيب

ای نلی توام در عـْم، ای نام توام برلب،
ای جان توام در دل، بـس كجا تو بنهانى؟
حلآج در جلسات دادرسى با هيبتى وصف نشـدنى شركت كرد ور و با
 نهراسيد و خوى برترى طلبى و شهر ونوت قدرت




جند روزى حلآج را نزد حامد برای بازجويى مىبردند گاهى ماموران



جطور شد ناگهان مدعىالوهيت شدى؟


جز تو نيست، مرا عفو كن، حامد برسير بريد


 زنادته و قرمطيان رابطه دارى؟







حال حلآج است كه از حامد سوال كند:


 مرا بنام كافر و بدعتگزار بتعل برمانياند

 دعوت كرد و باداشـن مجاز مات دار دار است.
 نامهاى از من بدست آوردى ولى بايد بدانى آن نامه براى محكوميتم كافى

نيست باسخ آن را در داد گاه خوامم داد.

اصل (ااسقاط الوسايطهر) و باطل بودن برخى از مسـانل قرار دارد و همينما براى محكوميت تو كافى است.



جاهل !
حردمد دستور داد حلَّج را بداد گاه بردند، تضات داد گاه را بشرح زير
معرفى كردند:


 سودای انحاد و اتصتال عارفانه يا وحـدت صـوفيانـا








اتهامهاى بيرحمانه بود جنينِ قرانت كرد
 كه سـالها در واسط و بصره و بغداد نشـو ونـها كرد، در امواز با قرمطـبان و


 معهرد فرياد كرده آبدا
rir اخرين טادكاه
يـد، بدوستانش گفته است كه زيارت دلهاى شـكــته بهتر از زيارت اماكن

 كنـند و تاكيـد مينمود اگر ماموران دولت هافشـارى كردند مقاومت نـايند


 نداُشت، سربازان وفادار بخليفه توانستند شورش دشـنـان را منكوب كنند و ابن مُعتزرا بكـثـند .
آقايان قضات رئيّس شرطه بغداد خبر داده است كه حلآج در صفوف سهاهيان و درباريان خليفه نفوذ كرده و جندتن از اطرافيان مقتدر عباسى را با با

 و نافرمانيش جانبـدارى كرده است. ابن عطا ملحدى كه در ماه قبل باتهام


 عمل بدستور حلاَج اجرا گرديد .

ادعاهاى ملحدانهاش مخالفند و ميخويند حلآج با بيان اين جـهله:
اسـرار نابكر لا بخطر فيها الآ خاطرالحق
" رازها، همخرن دوشـيزهای بكر است كه جز انديشـه حت جبزى در آن راه





ندارد فنط بكـك سحر و افـــون و جادو و توزيع سكهماى نعره بسـيارى از
 تبحر و احاطه او بـيشـتر در جلب و و جذب











 كتابهايش جز هذيان، درو نديدهايم. (قفـات داد گاه با تكان دادن سر خود مطالب دادستان ران را تاييد كردند)
حلاج خروش برداشت و سكوت داد گاه را بهم زد و بعنوان سرزنش

 دارالعلم نيشـابور رسيد و طالبانم هرروز گروره گروه باينجا






$\overline{\text { rıs }}$










 و شرمنده از داد گاه بيرون رفتند.
 خود را بعنوان تسليم و اطاغت بسويى انداخته بودند گفت

 و باهايش حلته زدند و گره خوردند آنگاه باتغاق نگههانان مان مات و حيرت زده بسوى زندان رفت.
 اشكبار از او استقبال كردند، حلآج لبخند زنان خطاب





 او مىنگريست بخرد آمد و برسبد:
ex
ـ آيا داد گاه حكم خود را صادر كرده است؟





ديدارتانا برسـشها يكى بعد از ديگرى آغاز شـد : ـ شـها كه آينده خود را ميدانيد، بخاطر خدا بـا بيانيد فرار كنيد، خودتان

را نجات دهيد.
ـ حلاج باسخ داد: (المحبَ محوا الا رادات و احتراق جــع الصغات و










 شادمانه با كهكثـانهاى نور و سرور بـانا
 خوامش و تقاضا گفت:

- حلّآج براى خدا و براى حفظ جان خود انالالحن نگو حلآج در حاليكه تطرات اثـ ان از ديد گانش سرازير شده بود و بروى
 خدا دست از ناليدن بردار و خاموش شو شو ... ومتيكه نور تجلى روح و قلبم را





از شطحيات' عارفانه بیبهر0اند نجات دهى بجاى اناالحت بغونيُد هوالحق !






 نـاطـد در رسوم ثاهر.



(v) مive

شار هان نجع اللاغ اين كلام را الز شطعيات نميداند نتط لامجبى مغرمايد خطب ثتشتيه بر





 مىكد. است:



 كه بدان بزغاله را زبر كتـد




حلاج لبخندى زد و ديد گانشن را با آستينش باك كـ كرد و گفت:
 اين حسين حلّآج است كه گم شدهاست، بحر محبط گم نشود و كم نگردد، اينست رمز اناالحن 1


 فكار موع احـاساتات







 نايش مِعرد بـعانى ماعظلم شانىا'

بايان محا كمه





 مال و جاه كه انتخار و غرورد و مدرت





 خورد، حلاَج لبخندى زد ور گفت:

 برداخته كه با دوستانت مرا محكوم باعدام كني.... آيادرست است است
 اين حقيقت را بگويم، كه دنياى ديگرى هم هــت كه برای من نور ميافشاند






 خود دور شدهايد نا بايان لحظات عـر گريان و نالان بحيات دوزخى حويش ادامه ميدهيد.
ابوحامد وزير خطاب به رنيس داد گاه با خشونت گفت:
 نسباريد، كار خود را آغاز كنيد.
ابوعمر رئيس محكمه از حلآج برسيد: جه ميخـي حلَّج برفور باسخ داد: جه ميدانى درباره اناالحنى

 رنيس محكـه - آيا تو معتفد باين كلام هستى


 حلآج فانى است ولى الوهيت جاويدانسـت و هدف نهانيم نيل بوصال عاشقانه

رئيس داد گاه ـ آيا در اين راه از عقل بيروى ميكنى؟
 سِس ابيات زير را قرانْت كرد:

مـن رأنــه بــــعـعــل مــــتـر شــدأ


بــفَــول مــن حــــــرتـــــن هـــل هـــو


 خود اوست؟
 نقاط ديگر هـيِن مطالب را كه ايْنجا گفتى تبلِيغ ميكردى


اناالحق ميخفتم و تا عـر دارم آنرا بيان ميكنم.


است درباره زند گی درونى و باكيز گی معنوى سانـي

رحلّج ـ به كتاب طواسين مراجعه كنيد.

مخالفند و ترا كافر ميدانند؟

 كردهاند و به آنها هداباى سخاو








ع




سيدالطايفه و طاووسالفقرا لقب دارد منطقى بيانديش !



 كاينات نزديكترم، آفريننده خودرا بهتر از تو و جنيد ميشنـاسمه، آيا ميدانى كه

 كه غرق گناهى؟ اما من اين صدا را با گوش دل ميشّنوم كه ميگويد:

اناالحق !

رُيُس محكمه - تو هنگام ملاقات با ابن خفيف كه در زندان بغداد مدتها با تو بحث كرد، جه گفتى؟

 محبوب و فوت مطلوب نيسـت

 اين سخن عذر بخواهم ! تا خلاص شوم اص رنُسن محكه - تو جه گفتى؟ حـلاج - گفتم آنكس كه ميگويد عذر بخوامم، او بايد عذر بخوامد نه من! رئيس محكه - من ترانه عارف ميدانم نه متآله و نه قديس و نهيدانم تو اصولاً نماز ميخوانى يا نه؟ بهرحال اگر توبه نميكنى و عذر نميخواهى ميتوانى

آخرين دفاعياتت را بطور خلاصه و موجز بيان كنى.
حلاج گفتارش را با اين بيت آغاز كرد:

بـاكــبــاز عــــــق حــق آن اســت، كـــاو
مــىكـــــــد هـــردم، بـــــــون دل وضـــو

اينجا داد گاه نيست، دنِياى مرموزى هم نيست، همه جيز آشكار است، مردم ميدانند كه جرا شسهاها اينجا گرد آمدهايد، دل من با با ديدار جهرههاى كريهتان
 انديشههای حلآج را در مثنوى (جامجم) اوحدى قرائت كرد بدين شرح:

بــــر ,ـــــــــرنــــد مــــانــــدار ديــــار
بــون نــوان ثــــد زبـــخــت بــرخـــوردار؟
كــار مـا بـا بــــى اســت درهـــــه شـــهـر
و آن يــكـــى تــن نــــــــــــدهــــد دركــار
مـــــدمـى نــيـــــت بـا كـــ كــريــم راز؟
مــحــرمــى نـــــــــت تـا كــه نــالـــم زار

در ســــــــاعـــــم ز صوت آن مـــزمــــار
بــــبـــــى هـــــتـــم انــريــن بـــــــــان
غـــــنـــــى بــــــــــم انــدريـن گـــــزار

كــه در آن بــرده نـــــــــت كــــ را بــار

رثــــــــه نــــوق گــــــــت يــودم و تــار
هــر نــبـــى را بـــــدر خــرد روزى آــــت رو
مــــن از آن روز دارم ايــــن نــــــب نـــــار


مـــــه بــريــــــــــان ايــن راهــــــــد

من در اين جا خطاب بكـــانيكه اهل شور و حالند و اميدوارم جند








 ميكردم، در جنين حالى است كه مسحور و مجذا


 خاطرات خوشى در دل دارم.

## 




 نآرامى بمن مىنگرى، حتْى در عالم رويا، عشـّ بوياى عارفانه را درى

نميكنى و نمبدانى كه:

## در نـعـنـجــد عـــــق در كــفـت و نــنــيـد

عــنـق دريـايـى الـــت بــحـرش نـابـديــد
قَـطــرههــاى عــنــق را نـــــوان نـــــــرد
مـفـت دريـا يـــــ آن بــحـر اســت و خـرد
عــــق بــــكـافـد فـــــ را صـد نــكـاف
عــــــــق لـــرزانـــد زمـــــــن را از گــزاف
عشـق قهار اسـت و من »
جــون تــهـر روتــن نـــدم از نــور عــــــقـ





 درو مسُاهده كند، اينستكه بارها به ياران گِشتهام:

## ما نظرت ' فى شيى الآ رَّنت ' الله فيه

اينجاست كه عشت صافى گرد و از حُجُبِ عين و شين و قافـ بيرون





$$
\begin{aligned}
& \text { ז ا از كتاب مرصاد الباد نجم الدن دابه }
\end{aligned}
$$

صافى گشتْ، بهر صفت كه حضرت براو تجلى كند بدان صفت در او تجلَّى
 اورا بذبراى عكس آن بيش نيست جون اين است كه او مُظهر و مَظهر ذات و صغات خداونى خداوند در جهان نگنجد!

نور حق باشد بجان جذَاب جاذ'
خـــــن در ظـــــــــات وهـــــــد و گـــــان


حــق بــديــد الــت از مــــــن ديـعـــران
مـــــجـــر مــاه انـــدر مــــــان اخـــــران
ميدانم كلامى كه برزبان مبآورم درخور فهم و درابت كورياطـاطنان












ا-اـز شـرى بـلال الدنز بلغى



است! حلَّج قهقهه زد و سرود:

## 

بـيـانـيـده بـيـانــيـد كـه دلـدار ريـيـيـده اسـت
هــــه ثـــهـر بــــوريــد جـو آواره درافـتـاد
كـه ديـوانه دكـر بار، بزنـجـير رسـيـده امـت
اگر تو قاضى مزدور، من آواره و آشفته و دست از دنيا كشيده راكه
 ميدانى، اعتراضـى ندارم.... سيس خروش برداشـي




 اناالحق خواهيد ديد، مومنان، عاشقان خدر خداى

 عطر آگين خواهند نمود:
قـرمـردرهــى مــيـان خــرن بـــيـد رفــت

وزنــاى فـــــاده بــرنــعــــون بــابــد رفــت

خـرد راه بـعــوبـدت كــه جــون بــــد رفـت

كجا ديدى كد بـى آتش، كــى را بوى عود آبد
ex










 مانند بر كاه خوار و بيهقداريد ا ابوعمر رئيّس داد گاه در در حاليكه لبخند ميزد و به ابوحامد اشـار اشاره ميكرد


 كلام رنيسس داد گاه را تطـع كرد و گفت:

 فرعونى خليفه برسر درباريان ستمكار است و براى آنكه بهتر مرا بشـناسيد اين شعر را ميخوانم كه:

ایى دل زجان كـذركن، نا جان جان بهبيـنى بـــدار ايـن جـهـان راه تـا آن جـهـان بـبـيـنـى تـ نــعـذرى زدنـــا، مـركـز رمـى بـعـــبـى آزاد شــو از ايــــجـا، تـا بـى كـــان بـبـيـنـى خداى را سهاس ميگويم كه بهن اين سعادت را ارزانى داشته كه دقايق
 احساس كرده و ميكند در لحظلات وداع با نغـه سرايى عارفانه دنيا را بدرود





 غره نشـويد من با اطمينان به نابودى جباران بآرامى بلكهايم را رويهم ميگنارم:


روحــهـايسـى كــز قـفــــــــا رمــتــهانــد




غـيــر ابـن ره نــيــــت، نــاره ايـن نـفــس
ابوعـر رنيسس داد گاه خطاب به حـلاج گفت ديگر بس است، آنجه
 رساله های حلاَج را قرائت كرد، در آن رساله كه بخطط حلاَّج بود، آمده بود: زمانى كه مومنى ميخخوامد به حـج مشرفـ شود، ولى برايش از از نظر


 حع را در آن محوطه بترتيب انجام دهد ..... رئيس دادگاه از حلآج برسيد، اينها را از كجا بدست آوردى آيا الهام
 حلآج نزديك شد و مــتى بر دهان حلآج كوبيد .... ـ الى حلالالدم' جرا دروع ميگويى، حنين مطلبى در كتاب الاخلاص

در اين موقـع حامد وزبر از رنُبس محكـه خـهـ خواست كه نامهاى را كه حلاج به شاكربناحمد نوشته است قرانت

 ـ ايْن خط تست؟ ـ آرى....

- ميدانى جه نوشتى؟

ـ ـهه ، نها نهـ
ـ به ابن شاكر مريدت نوشتى، امدمالكعبه، مرادت جه بود؟ جه مدفى از نگارش اين جمله داشتى؟

 ابن حامد از رْنيس داد گاه خواست، اين جـمله را روى كاغذ بنويسـد








1- بعنى رينخن خون نو گثلمى ندارد.
ril
سنگينش فلم را در دست ابوعمر گذاشت و آمرانه گفت بنويس آنجه گفتي!






 بدعنگزار، خدايا مرا و خون مرا از شر جنايتكاران محافظتِ فرما با

 دست داريم كه تو ادعاى خدايى كرديا








 ابوحامد لبخند زنان گفت ـ ـو گـو گفتى از مرگى نميترسم!


 و باران دغلباز و متتلق ترا كه ريا اكارانى كمنظيرند من آواى مرا بگوشت خواهند رسانيد، نو حتى در اطاق خلوات خوا خود آرامن
$e^{x-}$
نخواهى داشت، صداى اناالحق طنين باشكوه طبيعتى است كه تاروبودش رُ را

















 ميلوليد بدانيد... حلأج اشاره به كاخهاى سربغلك كشـيده خليغه كردو




ابن حامد از شـنيدن مطالب حلّج اسير غم و حسرت و نگرانى و

تُّويش از آينده شد، سر بزير انداخت، و بدون آنكه كلـهأى بر زبان اورد از




 تطرهاى در ميان درياى بهناورعشت ا

ای عانــقان، ای عانـقان بـدا سـوم، بِيدا شـوم بر روى آن مد روى خود، شـيـدا شوم، شيـدا شوم

ز آن Tب رحمت تطرهاى، برمن نشان، تاوارمم
تاكى صدف باشم جنين؟ دريا شُومه دريا شوم




 انساندوستها مرا مانند مرگّان
 زندانيان دربند خليفه عباسى را بهتر باثبات برسانم

مىبايستى با ناباورى بفراقش مبتلى شوند سرود:
آَ آبلغ "آحِبَانى بآنى

عَلى'دين الصَليب" "تَكرن ' مونى'
ولا البطحاء أريدُ و لالمدينه

دكرجه تدبيرى اى ياران پديد كان حَلَج براز انـك مُده
سفينه ام در دريا ثـكسته است
به مذهب صليب بايد بميرم (ايعنى بدار بابد حلق آريز شوم"] نه مگه ميجويم نى مدينه

زانمى كهخورد حلّج كو، هر كــى بخوردى

عطّار
يا حلالالدم'

حكـم داد گاه درباره محكـومبيت و اعدام حـلَّج موجب باز





 كرد، حامد وزبر جنـدتن از شهود
 اعتراض و مخالفت شركت نكردند

 راى بر داداگاه سايه افكنده بودوكيفيت بازجويىهاى حامد بشـد نود و گفت: در داد گاه حلَّج رنيس محكـه در حقيقت ابنحامدوزبر تنفيذى بود


 بامهراطورى اسلامى را با صرابديد غود انجام ميدادند، جز عق نمبـن وليعهد و دو مورد دبغر
$e^{x}$
كه ابوعمر متملّق، تجمل برست و سسـت اراده را تشُويق و گامى تهديد ميكرد،
 نميدادند. دشواريها آغاز شـده بود، مقتدرنا
 افتادند كه مانـع از اجراى حكر حكم محكـه شـوند.


 حنبلى درحاليكه از حدود ادب برخاشـ كنان باو گفت: ـ اصولأ تو جرا جـا
 تكراركردى؟ ابنعمر با خشونت باسخ دام






شود و نبايد اورا حلالالدم قلمداد كرد؟ يكى از مدرسا مارسان برسيد:
 بدهد؟
ـ تـعدادى شهود در داد گاه حاضر بودند از جـمله ابن مكرم بر برابرم نشـسته بود، اتهامات و جرمها جنان صريح، روشن و قاطــه بود بود كه نيازى به

 دسـورماى خليفه را اجرا مبكرد و بيامهابش را بانراد مورد نظر از جمله فغات داد كاه حلاع مرساندـر

## riv

بايان معاكسه
شـهادت شـهود بنـظر نرمـيد از سـويى من خـودرا صـالح براى اداره داد گاه


ـ لاقل ميخواستى حلاج را بزندان و شـلاق محكوم كنى



 - يس شــــا علم داشتـيد كه حـلَّج در امبراطورى عباسـى طلرفداران زيادى دارد؟
ـ بله شيطان مم بدون طرفدار نيسـا ـ شـها صلاحيت آنرا نداشتيد كه بدون آگاهى از فرهنگ عارفانه در
 قاضى بايد بيطرف باشد . ابنعرهاسخ داس داد:













 نفـانى برد د مـلاج مجذوب رصال ربانى.

بزودى مُنـجر به سقوط اممراطورى عباسـى خوامد شـد، رويدادهاى خونين





 حكم الهامى خود نوشته بود: در كـ هيجان و شور عارفانه با دادرسانى كـر كه از

 مختلف قرار گرفته است، تو جگونه بخود اجازه دادى كه حـلاج مسـلـان معتقد و مومن راكه شبها دهها ركعت نـاز ميخواند، كافر قلمداد كنى، تن

برتو....1
ابننعر كه از سوى فتها و استادان صاحبنظر و نامدار بغداد الطان خانهاش مورد حمله و انتعاد شـديد قرار گرفته بود، فرياد كـيـيد: مرا رها
 جطور جـله يا حلالالدم را برزبان آوردم، مرا تنها بگذاريد، از خانهام بيرون برويدا
ابعاد حكم ابنعـر آنعدر وسيـع و هيجان برانگيز بود كه مدتها اين





 مديحهسرا و رياكار كه از وجدان باك و اعتـاد بنغس برخوردار نبودند،
 بودند كه به استمرار حكومت مطلقه و مهيب و وحشتنـاكى معتدر عباسى

مساعدت كردند كه قلروِ آن از بغداد تا ماورای ايران گُسترده شـده بود.

 مدح ميخفت، او زندگى لبريز از شور و وجد و و هيجان عاشقانه را وا مییرستيد،
 او مسلمان بود و بـظلومانى كه حقشـان بايمال ستم ماموران








 نِازش ترانههای موتّرى سرود:

تـبـاركــت مــــــــتــك يـارتـى و مـــــنـى
تـبـاركـت مـــــــــــــى بـا قـصـدى و مـرادى

يـا حـــديــــــى و ابــــــانــى و رمــــــرى
يا جميعى و عنصرى و اجزايیى
ترجهه:
فرمـانـــمامــمامــت ای بـرودد كار و Tقايـم

ای خــداى مـن اى نـهـابـت مـــل و عـلاقه منـ

اي جميع ونصر و اجزاى وجودم
-
در شبهاى آخر عمرش شعرى سرود كه برگردانش جنين است:

جــــان مــرمــــت و حـــرانـم مـن امـــــبـ
كـه خـــود را هــم نــــــدانــم مـن امــــــبـ
كــــى شــــــع و گــــى يــروانــه ام مـنـن
كــهـى جــانـعـاه جــانـانـم مـن امـــــبـب

كـه بـس مـجــــون و حـــرانــم مـن امــــبـ

سهس بعشـو گغتگو و راز و نياز عارفانه با معبود ربآنى، سر تعظيم برخاك مىنهاد و سجده شكر بجاى مى آورد كه بزودى به اناالحق ملحق خوامد شد.

حامد وزير بدون فوت وقت حكم محكـه را شادمانه نزد معتدر خليفه










 اين خلافت ديگر از آن مانيست بايد از طريق شها بدست مخالفان
 بگيرد، متّدر ناگزير گرديد دستور دمد حلاج را موقتاً اعدام نكنند. فرمان

## rvi

با حلد الدم
 دادند كه مادر خليفه و نصر حاجب با با سحر كلام مقتدر را تانحت تاثير و و جاذبه







 رنج آلود مخالفان خلافت را برانگخيخته است اتا ما موافقان و طرفداراران شـانـا نفس



 خلافت اسطلامى زنده بـانندو بازمم توطئه كنند و بريش ما با بخندند، بعقيده من بكثيد تا كشيته نشويد!


 ميخويم مرا فوراً اعدام كنيد!
 اين حكم را صادر كرديد؟ آيا مدبرانه است كه در زمان خلافت ما حـلاج اعدام شود؟
ابوعمر كلام سقراط را بخاطر آورد و باسخ داد، مفهوم عدالت تنها

 گرجه سـقراط كه امل جدل بود معتقد است دشـنى در حن هرانـــان ولو
ex




بهتر است بشديدترين وجهى مجازات شود، خليفه برسيد: ـ راه ديگرى نيـــت كه بيـنـنهاد كنيد؟
 من جاى شـا بودم دستور ميدادم شهررا آذين بهبندند كه يك ملـر ملحد قرمطى كشته ميشود.
خليفه با ناراحتى و درد از جاى برخاست منشـى خود را احفشار كرد و
دستور داد حكم زير را خطاب به ابن حار حامد ونـ وزير بنويسـد

 زودتر اقدام شود، دستورهاى زير بیدرنگ لاز لازم الاجراصت: ا- زندان حلآج عوض شود
 مامور حفاظت حلاج است.

 بـاويزند
با آنكه خليفه مريض بود دستور داد شبى راكه قرار بود بامداد ش



كند كه فردا يك قـرمطى بـا بدار آويخته ميشود.







 منصوب ميگردد خليفه در آن شب فرانـ
 تعطيل عمومى اعلام گردد.
در شب ضيافت خليفه براى نخـستينبار ابوعمر رئيس محكمه حلآج هِم




 رسانيده بود مباهات ميكرده ابوعمر جون ميدانست خليار خليغه در برابر اين جمهله


 اصحاب دعوى رشوه هم قبول ميكرد.

 شديدترين مجازاتها بنهايد.






 سبادت كند و مدام ترقى نـايد بايد ابوعـر را با كيسههاى زر سرخ راضى

نغهدارد، بغداد مركز توطنههاست اين ابوعمر است كه ميتواند توطنه گُران را باعدام محكوم نهايد. ابن عـر نميدانسـت كه خونريزى و و اعدام بيگناهان مشـنوم و و ناميمون










 شغاوت بيروز خوامد گرديد.
 بود بس از شُهادت حلآج گوامى داد تبعبد و جه در داد گاهها بناحق و خلاف عـا عدالت و و وجدان
 نامدار كه با حلاج در بغداد ديدار كرده بود گغتيه استي

 بود. خواجه نصبرالدين طوسى حلآج را ولى دانست و و نظريه حلآج را در در كتاب ((اوصافالاشراف)، خويش ناييد كرد و صدرالدين شيرازى فيلسوف





## rvo

## يا -الد الدم








 است. حجهالاسلام احـدغزالى برادر كوجـك امام ابوحامد غزالى گغته است كه حلآج دلداده خداوند است.






احضهار ريُيس شُرطه بغداد

ابن حامد در آستانه اعدام منصور حلاج در اجراى فورى فرمان خلين رينه محمدبن عبدالصـد رئيس شرطه بغداد را الحغار كرد و ور فرمان خليغه را با با




 زندانبانان حمله كنند و اورا بربايند









 آتش بسوزانى.

ابن حـامد سـس آمرانه دستور داد، مبادا گول ترفندها ورا، حقه بازبها،

 بيـترى نصيب تو و يارانت خرامراهد شـد ا






 رنُسس شرطه در حالِكه سربز دير اند


 ابن حامد با عصبانيت فرياد كشـيد:
 ميكنم تو و خانوادهات زودتر از آن ملحد بايد رهسـار ديار نيستى شويد ا اعدام


 تدكِن كرده و اطاعت كند.




ابوالغير
روز اعدام

جنين نوشتهاند، جنين عقيده دارند و صوفيان جنين ميگويند كه حلّآج




 بثوشد، انديشه مر گى در كانون ذهنش قرار










 ثكُوه دلبستگيهايم را در اين لحظات بهبينند، كجا هستند كورباطنانى كه

منكراناالحققاند و كلامم را ميان تهى و بلند بروازانه ميدانند؟ ای سريشـيـهـ
 نداشت و اگر لحطهاى بیى ميبردم كه وجود
 و بآبهاى دجله برتاب ميكردما انالحق طوفانى از هيجانهان عانيا عاشقانه در روحم متعال انسـانى را برابر ديد گانم منور سانـت














 ابديت سرجشـهه ميگيرد برزبان آورد و سرود:






اقتلونى يا ثهانى إنَ فی قَلى حياتى

جلالالدين مولاا كه سالها زير حكم و سلطه محبَت شهـس بود وصول





تـو مـكــن تــــديــدم از كـــــــن كـه مـن


عــاتـــــان را هــرزمــان را مــردنــى ارـــت زـت

آزمــودم مــرگى مــن در زنــدـــــى امــــت

كـــر بـــريــزد خـــون مــن آن دوــــــت رو
بــابــكـــوبـان جــان بــرافــنــانــم بــر او
اقـتـــلــرنــى اقــــــــــرنــى بــا نــــــــات

كـــر بـــريــزد خـــونـــم آن روح الامــــــــنـن
تــطـرهتــطـره خــرن خــورم مـــــــــون زمــــن
جــون زمــــن و جـون جــــــن خــونــــــوارهام

فرجام عشـت حلآج شهادتسـت و اين را بخخوبى ميدانسـت، نمودارش


 آن نميشود كه بگويد:
اناالحق!
تا بتول ابن سينا: بحق حق كه وجودش بحن شود ملحن !

طبيعى اسـت تمام ذرآت و جود عاشتّ در جنبر درد و ششكنجه اسـت ولى براى نِل بو صال بامحبوب، آرامشى بخش اسـت بقول واسطى عارفـ بزر گ،


 ساحت آسـانى مينوى كلام اناالحق را بيان كرد و راز فنا ساختن خويش را در روشنايى محض و ناب توصـف نـود و از هيجان عشت و بـى تابى و مشتاقى

 شـكوهها، ترانه ها و نهاناً خراميدن برفراز دار در خود نهفته دارد و اين اسـت

حقيقَت هسـتى!
بقول يـع شـاعر غربـى: نقط خـداى بزرگـ اسـت كه مقيـاس واحـــ




 ديوانهاش ميناميدند كه واردات قلبى را بهـه ميگويد و بهرهمندى از نيروى






 بركت جانگداز عشـت كه اورا بـعام كبريايى و عظمت كاينات ميرسانيد و با برش مهلو ميزد، بـىروا ميگودي:


اين نـشانه عروج روح عاشق است به بايگاه و كانون عشـق ، حلَّج


 مسارت افتاده است تِّى
 ديوانگى و بدنامى را مـــتاقانه قبول ميكند جون مون مانـند شـيخ صنعان قلندر داستان عطار، مريد راه عشّت بود. بغتواى لــان الغيب، حافظ شيراز:
كـر مـريـدراه عــــقى فـكـربـدنـامـى مـكـن

ثــيخ صنعان خرقه رمن خاند ختار داثت
با:

$$
\begin{aligned}
& \text { درره عــــن ازآن سـرى فـنا صـدخطراسـت }
\end{aligned}
$$

با:


و بقول استادد كتر سروش و در يك كلام تجلى حسن معنـوق، آتشى

 غمديد گان است كه ابراميم صغت دراين آتش بىدخان رفته و جامه خلَّت

 راه دوستى باك كردد و رست نغس اندر ربد وى برسد و ملاثى شود.










 شهوات حيوانى و نفــانى است:



وحـى جـــــردء كــفـــن از حـس نــــان
بعقيده نگارنده اين سطور حلاج با اتـدار روحى و نبروى درونـ



 حـجـاب از روى برافكـنده بكــنـار دجله آنهم برابر دار آمده اسـتـ، اما او



ع





را در خواب ديد، حلآج با ناراحتى و بريشـانى از خرد خرامر برسيد

- جرا گريه ميكنى؟


خليفه عباسى را ترك كـلد كند گفت



 بىیايان و دنبايى باشـكوه و بى كرانه برابر خود ديدم خودرا عاشقانه دراين




 ميكردم دليرانه امواج هستى را بدرون سـينه ميفرستمه گويى سرو با حرارت گفت: ديد گانت را بگشـياى تو اكنون در برابر مـر معبودى، آرى در

معابل ابديتىا من ديگر از تو نهان نيستم!
-••
حلاج در شـب ديجورو داع سرود:


در مــعـرض مــهاكــت و نــابــودى امـــت

كـــه بــــا خــــطــــــرى روبـــر كــــردد

## PAs

 عجيب بيكرش را فرا گرفته بود با صدها نفر از ماموران و گروهى كه سوار






 مسئول زندان بغداد از اينكه ابنحامد و رئيس شـرطه بدون اطلِع قبلى آنهم
 خود آگاه گرديده بود، خطاب به ياران زندانيسن گفت:

 ـ با من بيا

بيدار كرد، حلاَج را به بيرون زندان بردند و مهترى الاغش را را نزديكـ حلآج
 بسـوى بل در محل (بابـالطاق) راهنـايىى كردند وسـط راه حلآج از عبدالصـد برسيد:

- ميتوانى بمن تاريخ فردا را بگويى؟

ـ بله فردا سه شنبه \&





C
ريسس اوباش بغداد كه در داد گاه بعنوان شـاهد حاضر شـده بوده، بدستور ابن



 آنگاه جـسد شُ را بردار كردنـد




 نوها كه مترف خواند ميــد برای تماشـد


 و شهربشهر بگردانند
بروابت ديگر، حلاج در بابطالطاق با آنكه ماموران مزدور بسـويش
 در برابر ستمكاران معاومت كنيد، مانند من تحمل بلايا را داشته باشيده




 توام خوامد بود.
تصور ما اينست كه اعدامم مانند لكه ننگى بردامان عباسيان غاصب






 لذات راستين دنيا را بدرود ميخويم. جلآدى نزديك شـي شا تازبانش را را بدستور

 بخواهرش حنوته بامانت بسـبارد آثگاه زبانش را تطع نـايد، جلاد سـكوت كرد.

 مولف كتاب كواكب الدريه بنغل از شخصى بنام
 است مگر جوبهدار را نـىينی؟؟ باسخ داد:
(دلال الجمال الجالب اليه امل الوصال)
يعنى ناز و زيبايى جـال برایى ياران وصال داد: الهى نحن شواهدك ريالـيا خدايا بديدار توئيمر و بقول حافظ:
اول بـــــرفـــــا مـــــى ومــــــالـــــم درداد

بــــرابـ دو ديـــــه و بــــراز آتــــــى دل


گزارشى كه ماسينيون در كتاب (مصايب حلاج) از قاضى|الفضاة مصر

ابوبكربنحداد مصرى نقل كرده است بشرح زير استا :


 برباى ايستاده جامههايش را به خود بيجيد، تاآماده شود دستها و روى رو را به سوى كعبه كري و سخنانى روشن و صـريّع برزبان آورد كه توانسـتند آن را را
 آمادهايم تا گوامان تو باشيم و به لطف تو بناه آوردهايم و به جلال الستى و



 كه به من عطا شده بود ا) كه در برابرش مـه سرد سخنان خطيبان و منطق آنان و نفوذ كلام آنان سرتسليم فرود مىى آورد. برتو بانگ مىزنم: سو گوار باش برای برد درا دلهايى كه از ديرزمان از اصل خود دور مانده اند، از ابرهای تجلتى الهى، آنبا كه معرفت اقيانوسآسا انباشته مىشود ا از شـبلى دوسـت و يار عرفانى حـلاج نتل ميكنـند نزديع جوبهدار


 خلوص نيت دو ركعت نـاز خواند در ركعت نخـنستين سوره فاتحه و آياتى از
 كّ



ا- نتل از كتاب ( معـايب حلاع، نرجهس دكر دمثـرى م P.

بس از بايان نهاز، گُويى دلش از انوار تابانى غرق اشتياق و شور شـده

 محبوب خود
 مشتاقانه بشرح زير ابراز كرد





 خون از بينىاش جارى شـد



 بود فرباد اناالحق ميكشـيد و ميخفت: خدانيا خوشـحالم كه به سر منزل
آرزوهايم رسيدم!




عطار خالق كتاب عرفانى (منطقالطير) بردار كثـيدن حلاج را در تذكرهالاولياء جنين شرح داده است: .... آن شير بيشه تحعين آن شجاع صغدر صديق، آن غرقه درياى
$e^{x}$











 بس دو دست بريده خون آلود

خون آلود كرد، گفتند اين جرا كردى دی



 گغت:
ركعتان فىالعشتق لايصـح وضو هما الآ بالدما
در عشتّ دو ركعت است كه وضوء آن درست نـيايد الآ بخونا بس



 الحـدلله كه دست و باى من ببريدند در راه تو و اگر سراز ایتن باز كنـند در
 حسـبشالواجد افراد الواحد . و اين آيـت برخواند : يستعبل بهارالذيْن لايومْنون

 كرد و جان بداد و مردمان خروش كردند و حسين، گوى قضا بيايان ميدان رضا برد و از يك يكـ اندام آو آواز مىیآمد كه اناالحي ، روز ديگر گفتند :
 بسـو ختـند از خـاكـــتر آواز اناالحت مـى آمد جـنانكه در وقت كثـتـن هرقطره
 هصان اناالحى مِيخفت. يس حسـين گفته بود: جون خاكستر مادر دجله اندازند بـفداد را از آب بيم بود كه غرق شود، خرقه من بـيش آب بازبرید و اكرنه، دمار از بغداد بر آردا آخادمه جون جنان ديد خرقه شـيـخ را برلب دجله آورد تا آب برقرار خود رفت و خاكـــتر خاموش شــده .... و درامن ميان شـورشـــان



زرد شـــد بــــون خـــــن بــرنـــت ازوى بــــــى
ســرغ كــى مـانـــد در ايـن هــالــت كـــــى؟؟
 روى خـــود كــــــعـــونـــه تــر كــردم كــــــون



$e^{x}$
جندين ساختهان و د كان را باتش كــيدند و سربطغيان برداشتند ا بقول بكى از محتعان: ظهور حلآج باسـخ به يكـ نياز مبرم روحى بود و جحنين است كه
 او در ذهن عرفا، آزاد گان و عــانـان جـهان بـيداروبارور اسـتـ اشـعـارى كه حلخّج در شـب آخر زند گى يا ليلهالودا ع سرود سراسر مشحون از شور و جذبه و بـىتابـى و بـىقرارى در وصـف مـجـبوب و وصـال عـاشــانـه بـوده در آن

 ميكرد حتى كو جكترين آهى از دل بُر درد بيرون نـى آورد بثول فرانسـيسكو يترارك يدررنسـانس و نتخستين ابرمرد عمر جديد ايتاليايـ: پاينده باد آن
 شعله كــيد ا خجسته باد سرجشـهـه ترانه آخرين شهرت مـاز و بالهاى انديشه
دوريرواز' (حلَّج) .

حهآج معشوت و معبود معدس، خـالق كاينات و هسـتى را درجهان باشكوه درون كــف كرد و سرخودرا در آستانش گذاشت و حتى لحظهاى قبل از آنكه زبانس را تــع كنند نام اناالحت برزبان آورد و عشتشُ را باخود

تــون مـرا از نـرس، بـك سـر مــرى نــــــــت










 1- بركردان از متن انگليـى بالندكى ثنير

## r9r












 كه :
رو جــو مـنــصــور و صــفـا بــــن در صــفـا


رو جــو مـــــصــور و ظــهــور او بــــــــن رون

روتـو جــون مـنــــور عــاثـت كــردو مــــت
تـــ بـــــــو روثــــن نــــرد ــــرامــــــــت
 كه در جهان درون خدارا بجونيّد و دريابيد، الجاده كثيره و و لكن طرينالواحد و بثول وحدت هندوستانى:

هـرمــوى ره عـــــق نــو صــد فـافــلـه دارد هـرقــافـــــه از دورى مـــــزل كـــــه دارد

آزاد ثــد از كــــــــــــ فـكــر دو عـالــم
مـردل كـه ز زلــف تـو بـــا ســـــــــــ دارد

C
جندتن از ياران حلَّج صغوف مامورار لحظات مر گ و زند گى خودرا به كنار دار باو رسانيدند و ا از او خوان




شها مرا از دار ميترسانيد مگر نميدانيد:
معراج مردان برسر داراستا
سهس ادامه داد،كه (انت بين الـفاف والعلب تجرى مثل جرىالدموع مناجغان



 عجبب و دليرانهاش خاطره دفاعيات و كردار بايك خرم دين را بارديگر زنده كرد.
 قستمتى ازِ كتابش نتل كردهاستا


 گل سرخ' نيافتند... دزخبيان دسته گل را بسوختند و خاكسترش را برا برباد دادند
م - سرشـك در كتاب (كوجه باغهاى نيــابور) زير عنوان شعر حلّج دراينبار• جهخوش سروده:





مولانا
حلاَج شهيد راه عشق و عرفان

 تصوف زير عنوان:
نوشــت از جـدله فصلى از كـاب را به
 آنرا ترجهه و تقديم خوانند گان عزيز مينمايد .
 آنراه المروز، فردا و بسفردا خوهيد ديد، در آنروز دستها و باهاى وى را
 دادند.
اين داستان را عطـار در تذكرهالاولباء بشـيوايـى نعل كرده است، راز مرگ و زند گیى حلاَج را افسـونگرانه با جند جمله مختصر و موتُر نقاشـى نموده است.
عطار با بينس عظيم روان شناسانهاش ترازدهى زند گـى مردى را كه


 احتمالا نميدانسته برای يك عـك عاشت بزر گترين معصيت است ورد كه راز عشت را فاش سـازد.

از زمانى كه نام حلآج از طريق منابـع عربى به نظر اروبانيانـان رسيد























 مذهب مستحبت وجود دارد 1
 از عـرش را بهبررسى محيط و تأثيراتى كه محبط برانديشـهمایى حلَّج نهادهـ،

علج
صرف كرده و محيط وى و تأثيرات نافذ بروى را دقيقاً بررسى نموده است به
















 براى آن بعيرد.

 راستين است و كـال مطلوب جذبه تمسوف و صوفيان؟


عناد نشـأت گرفته دربارة حلاَج در قرن نهم ميلادى مىنويسـد :


 ادعايى موج و بیاساس بود ـ او حتّى مدگى بود كه مطالبى دربار• علم شيـى

## 『११

حلاج مْهـد راه عـنى


 است و از وحدت با خدا سخخن مى گفت....



 مـدهد :



 ياران عـرالدگیى در بغداد گراد دختر يكى از عارفان يـيـان زناش

 بدست



 مريد سابق خود يـشنيبنى كرده بود. دراين مورد نكته ظرينى رينى بين مريد و مراد


 مياندازد و بـى آنكه در را بروى شا

$\mathrm{c}^{\boldsymbol{x}} \quad \mathrm{C} \mathrm{\cdots}$

است. در حفيغت ابن جـله از بخشـى از كـتاب حلآج بنام الطواسين امتباس


 (آ ז
 ((من)" جلب نـود. منى كه فرعوّن' بـيان مبدارد و منى كه عــى عـى عرفانى

$$
\begin{aligned}
& \text { ا- مولا در 'يزباره در كاب ششرى و ديوان شـس سروده است: }
\end{aligned}
$$







 مانيندموسىكش مرا،كروانو بنـان مىكـى





 ع (と




 مـردد (از تغــر شـرى مرحوم فروزانغر)
\&•1
كا



 مصرگوياى بى دينى و الحاد اوست و((من)" حلآج بيان تجلى خداوند گارى

بهر حال بيان اناالحق آنجنانكه جنيد عليه مريد سابق خود رأى ميدهد




 ملَقب به حلآج الاسرار ميشود. از آن زمان او او ادعا مبكرد كه بر بر اسرار نها نهانى








 مرزهاى شـالى هند ميرود و سبس به خراسان تر كستان، بناگاه به تورفان


Cx
ميرود. ماسينيون ممتند است كه او مدكن است با كاروانهايىى كه از زاد گاه.







 دريافت ميكرد؟


 مى مواندهاست باعـنـى شـديد و زمد و رمبانيتى بـى حد و حصر و ر صفاى آسطانى.





 مدعى تدرت سحر آميزى شدا



 خريدارى كرده اما در مدت كوتامى محـدبن داوود بسر موس دوس و بايب گذار مكتب تغايى زهريّت Zahrite وكرا تكغير كرد و ديگر دانشـمندان را تحريك

نـود تا انتقاد و اعتراض شديد عليه مردى كه مدّعى بود به وحدت راستين با با
 نـىتواند بذيراى آن باشد .



 بهتر و مالياتگيرى عادلانهتر بود كه از نظر وزرا گروههای ثـيعه كه از ابنالغرات





 مطيع باشند. مسـلماً برای جامعها خليفه جاهل عباسى و وزيرانش در شرايط عقب ماند گـي مى مردند بى شـى آنها نه خواستار تقويت تودهمهاى مردم و و نه هدف آن آنان








 اعدام وى را فرامم آورد. اگرجه حـامد موتفن شد، حكـم اعدام حـلَّانج را

C-
بدست آورد ولى ساليان دراز بطول انجاميد تا حامد توانسـت عاليترين متام
 اعدام حآَج بـرحاله اجرا در آمد آم داستانى شـايـع است كه مى








 مايه و ريشه گرفته است استا آخرين كلام حلاَج جنين بود: حسـبالواجد افراد الواحد ( براى يك

 شُود اين است اصـل وحدت وجود
 به دار آويختند و سهس گردن زدند
 آماده ساخته بود. او بارها از مردم بغد بغداد خـه

 از مشّهورترين اشهار وى با اين كلمات شرو ع ميشّود:
 مرا بكثيد اى دومتان بانى











 بكتا ديغرى را برستش كند ور و از سوى ديگر در گـير فرمان روشن الهى به













 فبل از هر موجودى است و تا بايان مهه جيز دوام خواهد يافت. با هدابت


 اوقات نتط ساعتى است از زند گیى او ... ")










 Selige Sehnsuchta معروف آلـانى در شـعر معروفن بنا


 نهاد مر گ بـبش از مردن است تا تا از طريق اين مر






 دعوت ميكند كه نبو غ الهاميش را براى حمد با با صداى كاي كاينات درهم آميزده، نهادها و سـبلهايى كه مورد علاقه قلبى اوست و برندهدلش سر ما ميدهد و در
-•V





 كبياوى مشـاهده ميشـد 1























رهبران و بيشُروان مكتب نصتوف شكل گر فته باشد. "(رواياتى" كه توسط
























 آنگاه كه شابستگى از شايستگى خداون رند

1.9


























 است: مر گ ناعادلانه از آن اوست و مر گ بكى از واسطهمهابى است كه اورا به
$e^{x}$













 ميدانسـت و كــى كه در اين راه قدم بحذارد اسرارى را دا در مـيــيابد كه افراد






 كاملاْ باوى هم عقيده نباشد بسيارى از شاعران صوفى مسلك بهرحال وحال وحدت رأى و عقيده خود



















در ديوان بزر گترين شاعر






 (اناالحقز") است و و انـعكا


 حلَّج در ادبـبات ناشـى از برروى برده آمدن نـايشــنـامهاى بنام ("منصور


























 شـعر زيبايى در بارهء طبل حلّا سروده است). جام شراب عرفان حلّا

آكنده از شراب وحدت بامحبوب است و از جمله افرادى است كه مىبايست



 به صراحت بيان دارد.

رازى كه در مـيند نهان است گفتنـى نيست آنـعـاه تـوان كـفتـن كــ بـرجـوبـ دار اسـت
 (شعرفوق) در مر كز عقيدتى و انديشه شـاعران قرار گرفته و بهترين و زيبانرين



 خداوند گار شـاهداست
براى در ك هرجه بهتر و بيشـتر عقيده حلآج هيـع جيز دلنـيـين تر از





## آنــاهكه مـىخـوامـى راه عـــن را بـشـنـاسـى

از آنانكـه بـمـنـصـور مـيـــانـــد برمـش كـن


ex









 رها از قِدهااست.

 بدان توجتهى خاص مبذول شده است. فيلسـوف معاصر عرب عبدالرحـر

 آدونيس در لبنان و عبدالوماب بيـاتى در عراق درباره شـخصيـت رمزآلود
 صلاح عبدالصابر داستانى از ترازدىى حلآج را به رشته نحرير كـئانده است


نام حلاج در دورتربن نقطه جهان اسلام
 نام توسط برخى صوفيان در جشـنهايشـان خوانده ميشّود و در يـع مكتب

 داثع است و نيز المكار سارتر از وى نشات كرنه است.


 در گذشته بخاطرآراء و عقايدشُان بزندان رنته و شـكنجه ديدهاند شـايـع و رايج شده اسـت در ترازدى صلاح عبدالصابر اعضای كُ (Chrus) ترانه هايى بشرح زير درباره حلآج مىخوانند.



 بنـان خواميم كرد

- و ما برروى كاغذ نياوردم آن وازممارا كه در لابلى ردا محغوظ بماند - و ما آن وازْها را به نظم و نثر ميكـانــم ـ ــه مه آنها ـ به من بكو سـرنوشت وازْها و مسخنهاى او جه مىندند اگر حلزَج ثهـيد نشده بود؟

خــرثــتـــر آن بـاثــد كـه مـــر دلـبـران


ستر دلبران و حديث ديگران



 حيرت خيز جهان اناالحن سخن ميخـن




 صفاتى در حلَّج متجّلى شده بود كه وادارش ميكرد بترنم در آيد و مولاناوار بخويد:

كـفـتا، مـن در تو جــــان فـانى شـدم
كـــه بــــــرم از نـــو، زــــــاران تـــا تــــدم
بـرمـن از هــــتـى مـنه، جــز نــام نــــــــت
دروجــودم جـز نـو، ایى خـوش كـام نــــــــت
شخصتيت شورانگيز حلآج بس از كــف گوهرحقيقت موجب گرديد
 نهفته داشت براى بالعين بهبيند و احتمالاً در برتو انوار حق متو ايه

و معشوقش دوتا نيستند بلكه يكى ميباشند 1 الـند

 درون استـداد بجويد بدينجهت ناميد ميشود و ميسرايد

بـك جـنـد بـه كـودكـى بـه اسـتـاد شــدبـم
بــك جـــــد ز اســـــادى خـود نــاد شــديــم

از خــاكى بــرآمــديــم و بــربــاد ثـــديــم!

خـيام در وادى شـك غرق شـده بود و حلآج به طرف فهم و ادراك






و نهاناً با بال عـُت بسـوى افلاك برواز كرد و جون عاشتو خدا بود




ترجهه شـعر بالا كه جند بيت است بشرح زيراست:







 شـوروحال و پشــتـا زدن به تعلقات دنيا و مهار زدن برتوسن سـركـن امـيال



 قاضىالقضاة عباسيان كه نحوه تفكرش زانُيده خودخوامى است به رازدارى و (يربوشى عاشقانه تا لحظات مرگى امسرا ميورزيد و در كتابش بنام (الزُمره)
 انسـان و كاينات انـت حنين تبيين كرد.
 معبود راز و نيازهايى دارد و روزنه قلب و روحشى برابر انوار تجلّى قرارميگيرد


عارفن بزر گ جنيد مساصر قاضىى التضاة بغداد گفت: عشئ آنسـت كه تورا









 تحسل كردن! واجد را اين بسس بود كه با واحد يكى گردد ا

 آنكه هستاد و خهار تاضى، متآله و عارفـ راى خودرا بروى كاغن بياورند و


 ابن داود در منشور عشت كـو با باتهام وجود از آن حـمايت ميكرد بر دو
 ميدانست و به وصال عاشفانه و فاشَ گويى مشتاقانه هـراه با ترانه و زمزمه خو گرفته بود. بقول هانرى كوربن، ابن داود خوش ندارد كه كع كـه و متصود

 عرضه داشته|است. هانر داونسـون دانشـمند غرمب كه كتاب (الزهره) ابن داود را مطالـه

اـ تذكره الاولياء عطار ص 1 I!

## $\mathrm{C}^{x}$










 شهادت است انـا







 و طنبن كلامش

 آزاد گان باشد و با آنها بصحتبت بنشيند.

 و تاب مىافكند بايد مخغى بـا باندا 1 بعد نتيجه ميخيرد ابن اصل رارعايت نكردند، گناهكارند و مستحن مجازازات!






 اگر ابن داود مجنون را خطاكار و مستحق بارن باداش ميدان
 ميغرمايد:
قالَالجُنـيد مجنون لِيلى كان مِنْ 'اولياءالله سترحاله بجنونه'




 الهى كه نه شايسته تمجيد است نه درخور تنبيبهى)





 محبت را با بلا مقرون كردند؟ باسـخ داد:

 ,
 ar,

اناالحتى براى حـلآج مغهر رمزى نور و اشـراق و بـاز گــتـت باصل
خويش است.
آَالِّله وَ آتًا عليه راجعون
شور عشـت، وجد و شوق عشّت، حلاَّج را بسـوى دار رمنـون گُرديد
 مانند مجنون در آخرين لحظات عمرش خروش برداشـت كه :


بنابراين، عشتى شورانگيز و بالاينده بقول خواجه عبداله انصارى فاجعه




 خانه وجود برانداختن قبايى است


 عشـت در رسـاله الطير عشآت را (ابرادران حقيقت)ه ميداند و باعتقاد برخى از


اـ خاتانى در فمسدماى فرمودماست: عشق تو تون درآبد، شور راز جهان برآبد ـ دلـ در آتش انده، دود از مبان برابـد


بخاطر آنستكه به راهنمائيها و بندهاى عارفانه خواجه عبداله انصارى تو"جه نكرد كه فرمود:

 موسى ع در طور سينا كه بس از ديدار آرزوى مرگ گـ كرد گفت:

آزمــودم مـرگت مــن در زنـــدكـى اســـت


آن فــى قــتــلــى حـــــانــأ فــى حــــــات

شـبـلـى كـه بـا روش حـلآج در ســــروسـلـو كا وحـدت وجـودى و (عينالجمع) موافن نبود يس از شهادت حلاَج به مريدانش گفت:





 جون او نداشت")

 و حال ميرساندكه :


روزى كــه انـالــحــت بـر زبــان مـــو
مـنــــــور كــجـا بــودو خـــا بــود، خــدا

 حلَّج معلوم مبغردد كه باريتعالى' ايـن دعايش را را تبول فرموده است:


مـن.مـــن 'نــردماى بــــن مـن و تــــــت ببرد از اين "(مَن." "مَنَ") با (مْنَ،" خويش

صاحب كــاب (مزاميرحق) درباره حـلآج و كلمه اناالحق جـنـين سرودهاست:
 ســــــــى گــفــــا كــه ای حــق آثــنــ

الى كـــه در آنـــــن و عــــــل و رمــبــرى از خـــــداونـــــدان بـــــلـ اولـــــــــــــــرى

جـان زاســرارت دمــى مــــتـــور نـــــــــت
كـو، انـالــعـت كـفـتـن مــــــرو نــــــــت
تـــد ز دعــوى رد حــق فــرعــون بـــــــت
از جـه رو مــــصـرو زــن مـيـعــــتـت مــــت
شُـــــخ مــــهـر از نـامـه مـعـنــى كــرفـت از
كـــــت از مــنــــــور امــرارى نـــعــفـت
بــس جـــــــــــن فــرمـــرد آن دانـــاى راز
جــون بــدعـوى ايــن دو لــب كــردنـــد بــاز
مــر دورا جــام عـطـــا مــى كــرد مـــــت

آن فـنـا در حـق شــد، ايـن يــى خـودبـرسـت

مــرد فــرعـــون از تــفـــافـــل در مــــفــر
زنــده نـــد مــــصــور در هـــــق مــــــــقـر
آن ز خــود بـــنــى جـو شــــطـان كـــــت رد

آن ز فــرطـــ عــجـسـب غــافـــل از خــــدا
ويــن بــعـــيـن فــفــر انـــر احــق فــنـــا


دعــرى فــرعــون و مــــصـور از يـــــــنـن
بـــ'زعــــن كــفـر خــــزدد، بــك زدبـن
مولف كتاب طبقات الصوفيه نوشتهاست: مشـابـخ در كار منصور حلآ ج

 كرد و شيـخ ابوالقاسم نصر آبادى انـي





 دار.
 ماسينيون دركتاب (مصـايب حـلَّج" بس از ذرد





علا
مخالفان حلَّ ج، با كلامى جذاب و حساب شـده جنين نتيجه ميگيرد كه :
 آنان سابقاً به عبث (و بعقيده نگارنده بشـتابه

 حاسدان كورباطن آشكارا جيزى در دفا ع از حلآج بنويسـد و در كتاب الـي احياء








 راه عرفان را بخوبى در كـ كنيم

 فاش كردن اسرار ميستايد و ميگويد:


 مطلت ... بعلى به صراحت اعلام مى كند كه ((عينالجــع)" حلاَج را به انانيت





 بخوبى درك نـوده بوده، بدينجهت نوشت
 ازل تا به ابد، مكان بر گزيده اشراق الهى را نظاره كردهه، بيكـ الهی، رباينده الها
 معتقد است كه رواياتى بلاواسطه بر بنياد الهام دريافت ميكرده استا



بيرون شديكــان است. ا ـ سعادت r- شهادت.






جويم كه از معنى اين حديث خبر اين است كه:

سيفالدين باخرزى در تفسـير اين حديث ميخويد كه مسـاله از دور
 وصل است كه سرمايه سعادت است و اگر ناكا است و شهادت طلبعه رستغارى استا :

Ar ا- از كتب (انقيم عثق) استاد دكتر مراحمد طبابايى س Ar
ex
اگر از وجه حـلال به قبَه وصال بر آيد سـعيد الست و اگر از خر خوف

 سرمايه سعادت آمدو مـات او بيرايه شهادت گشـت

زين سعادت حبذا وزآن ششادت مرحبا!


 آتش دوز و منزل دوّم شـكرانه را جان برسرنهادن آلا


 مولاتا در مـنـوى با جـنـد بـي
 جنين نقاشى كردهاست:

تــــــغ لا' در قـــــبـ فـــــر حــق بــرانــد
در نــعـــر آخــر كــه بـعـــد لانــه مــانــد
مـانــد الآَـــــه، بــاقــى جــــــلــه رفــت
نــادبـاش اى عـــــق ثــركــت مــوز زفــت

مجويرى در كتاب (كــف المحجوب) درباره جشـم دل يا مـــامده جنين آورده است:

 رسى امن ياعى و ايمن شوى.
.... و حقيقت مشاهده بردو گونه باشد، يكى از صفت تعتَن و ديگر از
غلبه محبتت كه جون دوسـت اندر محل محبتّت به درجهایى برسد كه كلتِّت

 تا همه فاعل بيند ... هجويرى دراين معام محبَت را معادل عشت
 معبود را بحـــم دل ميدهد و از فروغ آن آن نور در تار و مود فلب و رو روحـُ الهام

 ميگرفت و بروايت حلَّج ميسرود و ادعا ميكرد :

هـركــه ثـــور مــن بــديــد از دســت شـــد
كــرجـه بـس هـــــــار آمــد مـــــت ثـــد

قاضى نوراله شوشترى مولف كتاب (احقاقالحق) نوشته است كـ كه حلَّج با شورو شادى به ساعت قريب الوقوع المام زمان عـع
 شتاب كرده است.







آوردم•



ع
حمايت كرده است' كه متن آنرا از كتاب (مصايب حلا ج r) نتل ميكنم: ا- روايت عبداله بطانُحى:
 درآمد، و تا به آسمان برواز كرد، و در آنجا در صغوف ملانُكـ داخل شـده




 حبرتش افزود. شهباز آنگاه فرود آمده در در هوا برواز









 اكنون، در معام خليفه و نـاينده عموم (حكيمان) اعلام كن كه : (احَستَبْ الواجد افراد الواحد) .... روايت على بن هيتّى
وى نيـز درباب حـلآج مى گُويد (پيكى از عـارفان روزى، تا به افق
 صادنى بهلب طبع آراستع كردبد


امين رياحى هنگام بيان حكايات و روايات و شـرح حالات عارفان در عين






 برد و شر ع سليهان زمان




 بدان بستهاست، باقامه و حفظ دستورهاد الو شر ع ال)
در ميان قادريهاى كه قضيه حلآج را بررسـي كردهاند، سزاوارار است است نام
 بيان كردهاسـت كه جرا حلَّج با گغتن اناالحق به قتل رسيد.
ابـن عربى واضـع مكتب وحـدت وجـود در ائر خـواندنـى خـود بـنـام
 مكالهات و مباحثاتى با منصور داشت و منصور در ثايان بيش از آنكه لب فرو بندد خطاب باو گفت:
برتر از هر انسـان متفَكر و دانشـهند باريتعالى است، فوف كُّ ذى علم

 r-r


 رستگارى و بابند گیى عايد ميگردد.

حسين منصور جنين نتل كردهاست:
حسين بن منصور به كوفه اندر خانه محهدبن حسـن العلوى نزول كرده ابراميم خواص بكوفه اندر آمد. جون خبر وى بــنـيد نزدبك وى اندر آمد، حسين گغت:
ـ يا ابراهيمه، اندر جهل سال كه بدين طريقت تعلَّ دارى، ازين معنى ترا جه مسلّم شدهاستع؟ گغت ـ طرين توكّل مرا مسلم شـده است.




 نباشـد
نجمالدين رازى در كتاب (مرصادالعباد) كه بعول استاد فاضل د كتر




 (



















 زشنى نكرده باشم كه راه جوانتردان نبـتـ، لاجرم هر جه عود بيش ميسوخت اهل حواليش را بيش ميساخت:



1- ا- سرده
r-





 برايشان هم مبار ك باشد


 كردى، و صورت تالب كه دود انانتِت از او برميخاست درباختى، و بآتش
 حـجاب از جـهال كــال تو برداريم تا بر روى آب آت آتش وجا


 مــهور به شـيـن اشران يا شـيـن مقتول كه در حلب مورد انتقاد و اعتراض
 ظاهر در سن درباره شههادت حلآج نتل كرده كه آن را سرسرى مطالعه نتوان كرد و بايد

1- از كتاب مرمـاد الباد ص






 داند كه خود از مـان آثش سوخر باشداله هـ سوره 1 آيه


 صوفيان صفير سيبر غ و رساله فى حاله الطفوليه اورا دريافت و بعول نجمالدين دايه:


ابــعـونـه مـتـــا كه زبـان مــــن اســت
هــم مـن دانــم كـه نــرجـــــان ســـــــم'

## سهروردى نوئتهاست:

وقتى خغاشى جندرا باحِربا خصومت افتاد و و مكاوحت مبان ابيشـان












اقتلونى با نُاتى
$e^{x}$
! إن فی تملى حیانى
و حمياتى فى معانى
و مهانى فى حياتى

جون آفتاب برآمد، اورا از خانهى نحوست خود به در انداختند تا به شعاع آفتاب معذّب شود و آن تعذيب احـياى او بود . لويى ماسينيون دانشـهند فقيد فرانسوى در كتاب (افوس زند گیى منصور

حلآج") حنين اظهار نظر كردْاست كه ازهرحيث فابل توّجه و تممت است: قوس سر گذشت و ماجراى محاكمه و مرگ منصور حلآج با شهادت مسـيـح بسـيار شبيه است، آبا خود حلاز ج به اين شباهت يى برده بود؟ گويا حلآج جشـم براه باز گشت مسـيـع بوده و اورا مهدى و حا كـم مىدانسـته است،

 تستر شـعلهاى را به نام مسـيــح خامو شـ كرد و مم گويند در كنيسته القيامه در
 روزماى سبتالنور روز شنبه یاك، كه مسيحيان به سو گوارى مسيـح آتش را
 شُباهتهاى ظلاهرى مسـيـح به ششور و حال باطنى كه حـلآج در نهاد داشت
 دوجانب است: دلدار و دلداده در مسوداى عــت هــواره سـر گرم دادوستد و
 كـال انسـانى هيرو وحدت حقيعى اسلامى و دين جهانى بوده بس از شُهادتش
 دانشـمند افنانى آقاى د كتر عبدالحكيم طبيبى در اثر تحقيقى خويش
 نوشته است:

ا- نزجه دكر رعان فرهادى ص 11


وفتى صوفيان به مرحله يقين بر سند گغنار و كردار آنها را به آسانى




 گغتار اين مردان و عارفان بزر گـ را جز خود عارفان بزر گ ديگرى نداند
رموز عثـق نـ كنـجد بدفتـرى كـ نـو دارى

هدف سالك مومن وصوفى رسيدن به وصل واصل است ابوسعبد











 كرد، ابن هفت سبع است و امتا آنجه بردلهاى بند گان ميرساند در حصر و عد
 r- كاب كثف المبرب ص • 1

ع
نيايد و تطـع نشود و در هر لحظه بيامى بدل بند گان ميرسد. و بغول سنايى:
بـس زبــانـى كـه راز مــطــــق كــفــت
بــرد حــذ

بــــــرت او نـــصــــــبـــب بـــار آمـــد

جـلالالدين مولالا در ديوان شـهس در ظهور ولايت مطلتَه و اناالحق حلَّج دو غزل جانانه سروده است كه در اينجا نقل مبكنم:'

مـر لـحــــه بـــكـــى بـت عــتـار بـر آمـد
دل بـــردو نـــــــــان شُــــد
مـــردم بــــــــاس دكــر، آن يــار بــرآمــد كــــــــــــــر و جــــوان نــــد

كـاهى بـ تـك طـيـــت صـلصـال فرو رفت


كــامـى ز تـعـ كـــعـل فــنتـار بـرآمــد
زآن بـس بـه جــــان ثـــد
كـ نـوح شــد و كـرد جـهـان را بـ دعا غرق
خــود رفــت بــه كـــــــى
كـه كــــت خــلـيـل و بــدل نـار بـرآمـد

مـــــــــت دمـى جــــد بـريـن روى زمـــن او


ا- سديته العغيه سايى م 1 ا جاب مذرس رضوى.

بالـجـــلـه مـــو بـود كـه مـى آمـد و مـىرفـت
هـــر قـــرن كــــه دبـــدى
تـا عـاتــبــت آن نــــــل عـربب وار بـر آمــد


منـــوخ جه بـثــد نه تنـاسـغ كه حـــيقـت

$\qquad$ آن دلـ

نـــــــــــــر شـــد و در كـف كــرار بـر آمــد

نى نى كه مم او بود كه مى كفت ("انالحق"]
در مـــررت بـــوالـــحـــى
مـنـــــور نـبــود آنـكـه بـرآن دار بـرآمــ
نــادان بــه گــــــــان نــــد
رومـى مــخـن كـُـــر نـكـفتـهسـت و نـكـريـد مـــنـــــــر مـــــــريـــدن

كـافـر تـــده آن كـس كـه بـه انـكـار بـرآمـد


بــــارـــاتــى، بــادت فــدا ــــرودســتــار
زهر كـجا كه دمـد دسـت جام جـان دســت آر
درآى مـــت و خـرامـان و سـاغـر انــدر دسـت
روا مبـــن جــو تو سـاقـى و مـا جــــــن هــــــار
بـــــار جــام كــه جــانـــم ز آرزومـــــــدى
زخـويـش نـيـز بـرآمــد جـه جـاى صـبرو قـرار
بـــار جــام حــــاتـى كـه هـم مـزالج تـراســت
كـه مـونـس دل خـــــــهـــت و مــحرم اسـرار
از آن شــراب كـه كـر جـرعـاى از او بــــكـد
زخـاكى نــوره بـرويـد مــــــان زمـان كــــزار
نــراب لـعل كـه كـر نــــــــب بـرآرد جـون
مــــان هــرخ و زمــيـن جـرنـــــود از او انــوار

C

كـه جــانـــا و روانـــا نــــار باد و نــــار
بـبـا كـه در دل مـن رازهـاى بــــــــانــــــت




ز بـــوى جـــام و زنـــور رخ جـــــــان دلـــدار

نـهاده جـان بـطبـق بر كه ابـن بـعــر و بـــار
ز مـطـربـان خــوش آوازه و نــــره مــــــــان
تــراب در ركى خــــــار كــم كــــد رفــــار
ببــن بـــال جـوانان كـهـ كـان خـوردنـد

جه باده بود كه موسى ع بــاحران در ريخت كه دســت و بـاى بــدادنـد مــــت بــــغـودوار

زنـان مـعـر جـه ديـدنــد بـر رخ بـرســف
كه نـرحـ نـرحه بريـدنـد سـاعـد جـونـــار
جه ريخـت سـاقى تــدبـس بر سرجرجميس كـه غـم نـــــردد و نـتـرسـيـــد ز آتـش كــــأر هـزار بـارش كــــتـنــد و بــــــتـر مـدفـتـ كه مـــتـم و خـبـرم نـيــــت از يكـى و مزار

كــدام شــربــت نــرنـــــــــــــــوره ادمــم كه مـــت وار مــد از مـلـــ و مـلكـت بــزار קـه مــــر بــود كـه آواز داد يسـبـــــانـى كــ كــت رمـز انـالـــــق و رفـت برسـر دار

سيفالدين باخرزى عارف نامدار و لــان الغيب حافظ با عنايت به

بيـت آخر غزل مولانا اشـعارى گفتهاند كه منـاسب اسـت نقل كنم، باخرزى
سروده است:
بـامـن ثــب دوش نـفـس انــــانــى كـفــت دن در كـرش دل ابـن نـكـتـه بـــــانـى كـفـت

كـان مــوخـتــه در عــالـم مـن روحــى بــرد كــولاف انـالــحـق زد و رــبـــــانــى كــــت

و حانظ در اين معنى سروده است:

رمـوز مــر انــاالــحــق جــه دانــد آن غـافـل
كـه مـنـجـذب نــــد از جـذبـهـاى سـبـــانـى

متعـوفه معتقدند هدفهاى عالى صوفيان در سـيروسلو ك ايمان استوار


 مولالا برایى رسـيدن بآرزوى وصال ربآنى نسخغه ديخرى را در دبوان مثنوى آورده اسـت بديمن شـر :





بــراكــــــــده بـــس بــود در دل هـــوس
ز ديــدار نــو جـــــــه بـكـ كـــــت و بـــ

در بايان اين مطلب مناسب است بالد باطلا ع خوانـد گان برسانم شور و








## فهرمـت منابـع

$$
\begin{aligned}
& \text { تُـهابالدين مُّهروردى } \\
& \text { معمودبن عثمان } \\
& \text { امام محهد غزالى } \\
& \text { خرقانى } \\
& \text { مُجوريرى } \\
& \text { نجم رازى } \\
& \text { احهد غزالى } \\
& \text { بتصـيـح استاد د كتر احهد رجايى } \\
& \text { فى معامات ابومسيد } \\
& \text { عينالتخاة مسدانى } \\
& \text { عينالتضاْ مسدانى } \\
& \text { نجمالدين رازى } \\
& \text { روزبهان ثـيرازى } \\
& \text { ابن ندبم } \\
& \text { خواندمير } \\
& \text { خـواجـه عـبـدالـه انـهـارى بـكـورـــن } \\
& \text { عبدالحى حبيبى } \\
& \text { خواجه عبداله انمارى } \\
& \text { با محدْمه امستاد عهامی } \\
& 1 \text { - عوارفالمعارف } \\
& \text { - Y } \\
& \text { - } \\
& \text { ا } \\
& \text { - - ه - } \\
& \text { - } 1 \text { - مرصادالعباد } \\
& \text { - V } \\
& \text { - } 1 \\
& 1 \text { - } 1 \text { - اسرارالتوحيد } \\
& \text { • } 1 \text { - تمهـدات } \\
& \text { l } 11 \\
& \text { IP - IP } \\
& \text { IP - IP } \\
& \text { 18 ـ الغهرمت } 18 \\
& 10 \\
& 19 \text { - } 19 \text { ـ ترجهس رساله تشـيريه } \\
& \text { - IV } \\
& 11 \text { - مجهوعه رسانل } \\
& 19 \text { - مصباح الهدايه }
\end{aligned}
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { ا- ديوان مُهس مغربى - ملدمه و تهـعيع }
\end{aligned}
$$

8-
هـ نغن كـيلان در مـروطـيت ايران ـ انتــارانى فروغى
ף- مُهره مار - مجهوعه دامتان - بهاب دوّم انتشاراتى عطايى
زهر چحای:

ا- يِام اخوان الصفا (معالات)
r- نتش آفرين الهوت
r- حافظ در جام جهان بـن
8- مولالا و طوفان مُشس
هـ هُ مرورى بر خاطرات
7- شُبان رزمنده (بابك خرّم دين)



[^0]:    

