

## طريق صوفيانه عشق

$$
\begin{aligned}
& \text { ترجمها اين كتاب رابه دوستان } \\
& \text { گروه همكلاسان كهن پییشكش مى كنم } \\
& \text { مهـدىسرش شته دارى }
\end{aligned}
$$



انتشار ات مهر آنديش


ويليام سى. خيتيك
مهلى سرو شته دارى


انتشارات مهر انلديش
IFAF تهران،


## انتشارات مهرانديش

تهران، خيابان لبافىتزاد، تقاطع خيابان منيرى جاويد (ارديبهشت) شـماره r. تلفن: f4lllvy ghavfr. فكس:
صندوق پستی: 10^VQ-チ E-mail: mehrandish@gmail.com طريق صوفيـانه عشق
ويليـام سـى. چپـتيك، مهـى سررشتـه دارى


كليه حقوق اين اثـر متعلق بـه انتشارات مـرانديش است.

## فهرست

9
ir
IV
19
rr
ro
rv
ra
$\Delta r$
vr

ITM
irs
m
191

بخش اول: نظريه
الف. ديدن هيزها آنجنانكه هستند
ب. روح، دل و عقل
ج. ج. خدا و جهان
ج. ج. خدا و جهان

بخش دوم: عمل
■ مقدمه
آثار مولانا
تعاليم مولانا
سه بُعد تصوف
طرح كتاب حاضر

الف. شك آوران و منكران
ب. بيامبران و اولياء
ج. مقررات طريقت
inv
YII
rot
raq
191
$r \cdot F$
$r$.
MrA
rgy

الف. نفى خود
ب. عشق
ج. هجران و وصال
د. خيال و انديشه
هـ شـعر و خيالبندى
و. باغ بهار
ز. معشوق دلربا
ح. شُرْب و طرب
ط. جان جانان
rva
ه نمايه

## مقذمه


 و نسب معنويش را بهاحمد غزالى، برادر محمد غزالى، مىرسانيد كه از صوفيان معيان معروف، و
 و صوفى، هم در علوم ظاهرى (شر يعت) مرجعيت داشت و هم در علوم باطنى (طريقت)، و
 برگزيده از مريدان را در راه تزكيئ نفس و دستيابى به كمال معنوى راه مان مىنمود.




 عقايد كسانى جون محمد خوارزمشاه، حاكم وقت، كه كاهى هم در مجالس الس درس اور او حاضر
 يزدانشُناس و نويسندهٔ جندين اثر كلاسيك انديشئ اسلامى بود و در بلخ مىزيست دست به روشنگرى میزد.


 در اين مورد بينياز كرده استـ.
 همراه با خانواده و بسيارى از بيروانش، با علم به اينكه ديگر هرگز بهبلخ بازنخو اهد گشت، اين شهر را به قصد زيارت كعبه ترك گفت. گفتهاند كه در راه مكه در نيشابور توقف كرد و با عططارِ بير، استاد مسلم شعر عرفانى، ديدار كرد. عطار نسخهاى از اسرار نامهاش را بهاو اهدا كرد و گفت: (پزود باشد كه اين پسر تو آتش در سوختگان عالم زند.)] بهاء ولد بس از گزاردن حج قصد آسياى صغير كرد. در قونيه پادشاه سلجوقى علاءالدين كيقباد و وزير دانشمندش معينالدين پروانه، كه بعداً به يكى از پرنفوذترين مريدان تبديل شد، بهگُمى از او استقبال كردند. بهاء ولد در ميان مدر سين قونيه مقام بلندى يافت و بهاو سلطانالعلما لقب دادند. مولانا، به سنت پيشينيان خود، در سنين كودكى به آموزش علوم ظاهرى پرداخت كه در آنزمان عبارت بود از صرف و نحو، علم عروض، فقه و اصول، حديث، تفسير، تاريخ، علوم جزميات دينى، الهيات، منطق، فلسفه، رياضيات و نجوم. مولانا در زمان مرگ پــرش به سال SYA / قديمى در فهرست اسامى فقهاى حنفى يافت. با توجه به دانش وسيع او تعجب آور نيست كه در سن Y مولانا در زمان جانشينى پدر، مىبايست به خوبى با روشهاى معنوى و علوم باطنى تصوف آشنا بوده باشد زيرا از آنجا كه به دست پيرِ صوفى برجستهالى بزرگ شده بود، حتى اگر هم اراده مىكرد به سختى مى توانست از صوفيگرى بركنار بماند. با وجود اين اكثر منابع

 I MF. / / FA پس از مرگ ترمذى مولانا به وعظ و هدايت مردم قونيه پردأخت. او يكى از قضات مورد احترام قونيه بود و در عين حال به سلوك معنوى خود ادامه مىداد. همانطور كه سيد حسين نصر اشاره كرده است، در اين زمان مولانا خود يک پير صوفى كامل بود 'و و بهعبازت ديگر مراحل طريقت را پشت سر گذارده و به ديدار بينى نائل آمده بود و در اشعار خود نيز

ا. سيدحسين نصر: جلالاالدين رومى، حكيم و شاعر برجستهٔ إيرانى (تهران، شوراى عالى فرهنگ و


مدام از آن سخن مى گفت. ولى عليرغم اين دستاوردهاى روحـانى، زنـدگى ظـاهرى او
 مردم مى ير داخت. گاهى در مجالس خود اسرار روحانى را مورد بحث قرار می مىداد ولى چجنان

 زاهد كشورى بدم صاحب منبرى بـدم (ryYAf د)

در دست هـميشثه مـصحفم بـود وز عشـــــق گــــرفتهام جــــغانه

(YFAYO_Y\& د)
مـــرا ســــواى آن دلبــر ز قــرايــى و دانـايى بـرون آورد تـا گثـــتم چجـنين شــيدا و سـودايـى

سـر سـجاده و مسـجد گـرفتم مـن بـهجــد و جـهد

درآمد عشق در مسـجد بگَفت اى خـواجـه مـرشد

بـــدران بــند هســتى را تــه در بـــند مــصلايى؟
بـهـهـــيش زخــــ تــيغ مـن مـلرزان دل بــنه گـردن

اگـر خــواهــى ســفر كـردن ز دانـايى بـهبـينايى
بـــده تــــو داد اوبــاشى اگــر رنــدى و قــلاشى

(rgF.F-
شمس تبريزى تأثير قاطعى بر مولانا بر جاى كذارد، بهطورى كه مولانا از يكى قاضى

 با شمس، خود كاردانى به كمال بود. درست است كه شـمس او را به درك بعضى مقامات
 نصر را در اين مورد بِذيريم:
(ابه نظر مىرسد كه شمس يكى تأثيرِ روحاني خدا فرستاده بود كه به يك معنا، به حالات تفكرات درونى مولانا، در شكل شعر، صورت خارجى داد و اقيانوس هستى او را به جنان

 به ناگاه قونيه را ترك گفت و مولانا دلافسرده بر جالى ماند. مولانا موفق شد كه شمس رو را
 نايديد شد و ديگر بازنگشت. مطابق بعضى روايات، كروهى از مريدان مولانا كه نسبت به رابطةُ او و شمس حسادت مىكردند، شمس را با به قتل رساندند. حقيقت امر هر جه باشد،


 جز هردهاى بر معناى باطنى نيست. جدايى از شمسالدين الدين (خورشيد دين)، صورت ظاهر جدايى از معشوق الهى (خورشيد خورشيدها) بود.



 مولانا نام شمس را براى نشان دادن فرو دگرگونى خود، جانشين نام خويش كرده است. در ابياتى نظير آنحه در زير مى آوريم مولانا
 كه با آن همراه است بيان مىيكند:
شمس تبريز خود بهانه است ماييم بهحسـن لطـف، مـاييم
(lgorr a)
در اين زمينه شايسته است كه حكايت زير راكه در يكى از قديمىترين و معتبرترين زندگينامههاى مولانا آمده است، نقل كنيم:
Y. مولانا تنها در غزل شهارئ ¢19 11 ديوان شمس نام خود (جلالالدين) را ذكر مىكند.
(املكالمدرسين مولانا شُمسالدين ملطى رحمهالنه عليه كه از كبار ياران محرم بود و در انواع حكم مشاراليه و متفقعليه، روايت كرد كه روزى مصحوب حضرت دور موريا مولانا در باغ





 كفت حيفم بر آن بود كه خدمت حضرت مولانا شمسس الدين تبريزى را درنيافتيم و و از حضور





 سال ITVY/GYY / به سرودن شـعر ادامه داد.

آنار مو لانا
 مشُتمل بر . . . H بيت است. علاوه بر اين، سه مجلد ديگر مشتمل بر نامهها و كفتارهاى

وى بر جاى مانده است.

「 . . .




(Ankara, Turk Tarih Kurumu Basimevi, 1959-161, Turk Tarih Kurumu), pp. 102-103.
 تخلصاند و اغلب با عباراتى نظير (اخمش)" يا (اخمش كن)" بايان مىيذيرند. معدودى از



 ايفا مىكند: اين دو، آئينهاى هستند كه مولانا در آن آنها به تأمل در معشُوق الهى مییريردازد.
 F910 بيت. برخلاف ديوان كير كه شامل غزليات و ترجيعات و ساير اشـعار متـفرقئ مولاناست و در بحور عروضى متفاوت سروده شده است، مثنوى اثر يكدستى است كه اصلاً به همين شيؤ حاضرش سروده شده است.









قابل فهم است كه تعليمات رسمى علوم دينى را به ها ياين برده باشند.
 بنويسد تا مكمل ديوان كير باشد. مولانا بلافاصله تكه كاغذى را الز ميان دستار خود بهدر


 يافت. از آنجا كه دفتر ششم مثتوى در ميانئ يك داستان پايان مى يكيرد، بهنظر مىرسد كه مرگ مولانا مانع اتمام مثنو ى شده باشد. متنوى هم مانند مجموعههاى اشعار آموزشى پـيش از آن، مـجموعئ پـراكــندهاى از



 تأويل يا تعابير صوفيانه دارد.


 بهصورت مجموعهاى از تبلورات و تعينات فردى و مجزاى حالات الات روحى سالكان طريقت به نظر مى آيد. (ااحساس) كلى كه از خواندن ديوان شُمس حاصل میشود، احساس مستى روحانى و عشق مجذوبانه است است


 سنگين كردن معناى زندگى و وجود، وقت و فرصت كافى دارنى ريند. به يك معنا مىتوان گفت كه ديو ديوان شمس جرقه


 كارورزى هاى اسلامى و صوفيانه قرار مىدهد و و با اين كار ، تصور اشتباهي را كا كه ممكن است است
 بها انسان دست دهد، اصلا ميك مكند.


 آموزشى است كه ابعاد متفاوت تعاليم صوفيانه را از طريق تمثيل و قياسهايى بسيار متنوع، به تفصيل فراوان توضيح مىدهد.'

1. مولانا يكهزار غزل را با نام شمس بهـ بايان برده و يا در آنها بهنام او اشاره كرده است. شش غزل

 به سبك اين كتاب و نيز اين واقعيت كه مولانا در آن از الشعار خود نقل نمىكند، مى توانوان كفت كه مجالس سبعه بهد دوره اول زندگى مولانا يعنى بيش از ملا ملاقات او با شا شمس، تعلق دارد. يكى از بزرگترين مولوىشناسان معتقد است كه مولانا اين مواعظ راد در بيست و

 از اينرو تأيدى است بر اين اين امر كه شمس تبريزى فقط باعث شد كه دانش بان باطنى و حالات روحانى مولانا در شكل شعر، صورت بيرونى بيدا كند.

 است كه مولانا جهت مريدان و آشنايان خود نوشته است. معددى از اين نامهسا نيز انيز خطاب به مريدان و يا اعضاى خانوادء مولانا نوشته شده است. اغلب ايان اين نامههال، جز به صورت

 مكتوبات فقط يك نامه اختصاصاً بهكسى نوشته شده كه درخواست هدايت روحانى داشته
است. (مكتوب شمارة ^\& كه بخشى از آن در بخشَ دوم، ب، اول نقل شده است.)「
$\rightarrow$
 عبارت "خاموش" بايان مىكيرد و اين امر باعث شد كـ كـ بعضى محققين، تخلص مولانا را را "خاموش"




 Y. Y. اين نكته ضمن مطالعؤ كزينه اشمعار مولانا كه در كتاب حاضر آمده است بـ باندازء كافى روشن خواهد شد. بخصوص نك، بخش سوم، هـ .. ب.「ץ. اين اثر توسط، S. de Laugier de Beeurecveil ويراست و بـرزبان فرانسه ترجمه شد. (Cairo: l'institut francaise d'archeologie oriental, 1962.)

## تعاليـم مو لانا

آثار فراوان مولانا تصويرى رنگارنگا از خدا، انسان، جهان و روابط متقابل اين سه واقعيت


 احتمال دارد كه نتوان تعليمات مولانا را در يك دستگاه منظم جاي ديان داد، اما ترديدى نيا نيست كه كل اين تعاليم، خود واقعيت واحدى است كه واقعيت مسلّط وجود مولانا و اسِلا اسلام را بيان مى منتد و آن اينكه: (لااله الاالنه.)"
جند لغت در جهان، جمله به معنا يكى آب آب يكى گشت چون خابيهها بشكنى ( $\mathrm{rr} 1 \cdot \mathrm{~A}$ )

مولانا هرگز قصد آن نداشت كه كتاب درسى منتظمى در باب تصوف بنويسد و يا توضيح كاملى در مورد بخشى از تعاليم آن و يا تمامى اين تعاليم ارائه كند. بعضى معاصران او حتى بهاين سبك غيرمنتظم و حكايتوار اعتراض كردند و ور وسيدند كه چرا
 جوابگويى مولانا بهمنتقدانش، تصورى را كه او از نقش خويش در ذهن داشت بهو وضوح روشن مىكند:

> جون كتاب اله بيامد هم بر آن اينجنين طعنه زدند آن كافران كه أساطير است و افسانئ نزند كودكان خرد فهـمش مىكتند
(r/frrs_rnp)
به عبارت ديگر مولانا مى گويد (ا/كر مى خو|هيد، از كفتههاى من انتقاد كنيد ولى بايد بدانيد كه گفتئ من مانند گفتههاى خداست: پيام رستگارى نوع بشر است.

 بديهى برمى ايجاب مىكند، توضيح مىدهد. اما با اين بيان ساده نمى توان اين اين نكته را توضيح داد كه پرا مولانا از زمان زندگيش تابه حال جنين مورد توجه بودهاست. دلايل اين مقبوليت رانبايد در

آنچچه مولانا مىگويد، بلكه بيشتر در شيوء گِفتن او جست. به محض آنكه بِيام مولانا را از
 بسيارى از كتابهايى كه در مورد مولانا نوشته شده هم همين است: شُعر و انديشئ او او را
 همهٔ البعاد آثار و انديشئ مولانا بايد آثار خود او را مطالعه كرد و و نه شرح مفسران او ور را





 شدهاند كه اين مانع، يك مانع اساسى به شمار نمى آيد و با التخاب بخششها بالى مناسبى ازي از آثار
 نمادها و خيالبندى هايش باز نمود، بدون آنكه توضيحات تعاليم، هرحِند هم لازم باشد، بر آن سنگيّينى كند.
مانع دومى هم هست كه غلبه بر آن مشكلتر است. در درك كامل هر يك از از بخشها
 مطالب ساده شروع كرده، خواننده را قدم به قدم تا مسائل بنيانى تعاليم صوفيه راه بنمايد.

 تنظيم كند. مولانا از همان بيت اول، كل نظر و عمل تصوف را الرائه مىدهد. گذشته از اين، تعاليم مولانا بهطرق بسيار با يكديگر همبستهاند. هر بيت شـر انعر او در عمل مىتواند نقطهُ آغاز بيان كل تعاليم او باشد. هنگامى كه اشعار مولانا در در محافل سنـي

 بهاين نكته توجه پيدا كند كه فقط بخش اندكى از از اشعار مولانا را مطالعه كرده است است ولى وري مطالعُٔ كامل اين بخش كوحك، او را با كل دامنئ تعاليم مولانا آشنا خواهد كرد و در درى كل

اشيُعار او را تا حدودى بدون مراجعه بهاستاد امكانذذير مىكيند. البته اين كار ضرورتاً او را

 گر بريزى بـحر را در كـوزهاى جِند گنجد، قسمت يكـروزهاى

## (1.r.p)

به قدر روزنه افـتد بـه خـانه نـوز قـمر اگگر بهمشرق و مغرب ضياش عام بود (9911)

كوتاهسخن، درك كامل هر يك از تعاليم مولانا مستلزم آن است كه كل اين اين تعاليم را


 بهطور خلاصه مشخص كرده و توضيح دهد.

## سـه بُعد تصوف

تعاليم صوفيه به سه مقولهٔ وسيع قابل تقسيم هستند. مقولات أول و دوم رامىتوان (دأنش") و (روس)" و يا مطابق با وازههايى كه در اسلام كاربرد دارند (اعلم)" و (اعمل)" ناميد كه همان نظر يه و عمل است. به گفتئ پيامبر، (اعالم بى عمل درخت بى ثمر است.) البته اين علم همان چيزى است كه پيامبر در گفتههاى ديگر نيز به آن اششاره كرده است، از قبيل: (اطلب علم بر هر مسلمانى فريضه است)"، يا (علم بجوييد حتى اگر در جين باشد)؛، يا (اعلم نورى است كه خدا قلب هر كس را كه بخواهد به آن روشن مىكند.)؛ اين علم عبارت است از دانش نس نـر به خدا و هدف فرجامين انسان. از نظر مسلمانان اين دانش در قرآن آشكار شده است. با توجه بها اين نكته، (اعمل)" عبارت است از به كار گرفتن اين دانش در زندگى روزمره. از نظر فرد مسلمان، اين دانش عمل كردن به تعاليم اسلام است. در جارجوب مفهوم اسلامي دانش (علم و عمل) صوفيان بر عنصر سومى نين تأكيد مىورزند كه در قرآن و حديث چچندان بهروشنى از آن ياد نشده است و آن تحقق معنوى يا مراحل صعودى كمال انسانى است كه حاصل تقرب به حق است. در اين مورد صوفيان گفتهاى از پيامبر را نقل مىكنند بهاين مضمون كه: (اشر يعت گفتئ من است، طريقت، افعال

من و حقيقت، حالات درونى من.)" صوفيان شريعت يا قانون را بهوسيعترين معناى آن كه شامل (علم") و همهٔ تعاليم نظرى اسلام است درك مىكنند. از اينرو طريقت عبارت است از شيوء اججراى اين قانون، و حقيقت عبارت است از مقامات و مراحل باطنى كه سالكى در سفر خود بهسوى خدا از آنها مىگذرد. (اشر يعت همجّو شمع است، ره مى نمايد. و بى آنكه شمع به دست آورى راه رفته نشود و چحون در راه آمدى آن رفتن تو، طريقت است و حون رسيدى به مقصود، آن حقيقت. ... يا منال شر يعت همجچو علم طب آموختن است و طريقت، برهيز كردن بهموجب طب و داروها خوردن و حقيقت، صحت يافتن ابدى و از آن هر دو فارغ شدن. جون آدمى از اين حيات ميرد، شر يعت و طريقت از او منقطع شود و حقيقت ماند. .. شريعت علم است، طريقت عمل است و حقيقت، الوصول اللى اللهه،) (م، مقدمه، ه) بهاين ترتيب سه بُعد تعليمات صوفيه عبارتند از: شريعت، طريقت و حقيقت؛ يا علم و عمل و وصول به حق؛ يا تئورى و كارورزى و تحقق معنوى.
 قرآن و حديث نبوى صورت مى گيرد و گذشته از آن از طريق الهامات يا مكاشفات يا بصيرت معنوى اولياء يا صوفيان كامل صورت مىپییيرد. اين غلم بــاعث ايـجاد اشـراق مىشود كه انسان به واسطهُ آن مىتواند چيزها را در جاهاى مناسبشان مشاه به أين تر تيب علم يا بُعد نظرى دين كه بهصورت قوانين الهى كدبندى مىشود، براى انسان در سراسر جهان مناسب است و ماهيت و مسؤليتهاى او را به عنوان انسان، تعريف مىكند. علم يا نظريه، بُعد مكمل خود را در عمل مىيابد كه خود تو سط أعمال يا سنت پيامبر، كه هنجار فعاليتهاى انسانى است كه خدا هدايتش كرده أست، تعيين مى شود. پاُى نهادن در طـيقتِ صوفيان، به معناى اطاعت أز امر و نهى خدا، مطابق با الگوى رفتارى پيامبر اسلام است. (إيغمبر خدا براى شما [يعنى ] هر كه از خدا و روز رستاخيز ترسد و خدا را بسيار ياد كند، مقتدايى نيكوست.)" ((بغو اگر خدا را دوست مى داريد مرا بيروىى كنيد تا
 مشخصتر، طريقت صوفى عبارت از پيروى از الگويى است كه نمايندگان پيـامبر در روى زمين يعنى اوليا، كه شيوِخ و مرشدهاى معنوى هستند فراهم مى آورند.

وقتى مريد پا در راه طريقت گذازد، يكى فرايند دگرگونى درونى راطى مى كند. اگر جزئ
 بهشت و فراتر از آن بالا مىرود. كيمياى طريقت، مس ذات او را به زر ناب تاب تبديل خواهد كرد. حقيقت يا (اوصول الى اللهّ)؛ فرايندى ساده و يكـمرحلهأى نيست. مى توان كفت كه اين سومين بُعد تعليمات صوفيان بها كلئّ تجربيات درونى سالى فضائلى (اخلاق) را در نظر مى گيرد كه صوفى مىبايست با توجه به بيامبر كه كفت (افضايل





كمالى كه انسان بدان دست يابد، از كمالات خداست كه در او انعكاس يافته است.





 زيرا در فرهنگ وازُگان مولانا، روانشناسى مدرن كا كاملاً بر مطالعُٔ نفس ' به وسيلةُ نفس مبتنى الست. ولى نفس پايينترين مرحلة وجود باطنى انسان و ذات حيوانى خدا و روح قادرند روح را كه ماهيت عالىتر و يا مَلَككى انسان است بشناسنـاسند. و بالاخره،
 اثباتى خود را از روح كه بالاتر و وراى اوست كسب میى الـند. و تنها اولياء به مقامى رسيدهاند كه آگگامیشان از واقعيت، در روح خود آنها و و يا در خدا متمركز استا در روانشناسى صوفيانه، مقامات عبارت از كمالات اخلاقى و معنوى يا ((فضائل)"ى هستند كه سالك در راه طريقت به آن ها دست مى يابد. مثلاً وقتى سالك هـيار بار باشد توبه مىكند و بهامتحان خود مىيردازد؛ يا وقتى صاحب تواضع شد، به جوانمردى (فتوت) و

ستس به حالت بسط دست مى يابد. منازل السائرين تأليف خواجـه عـبدالنه انـصارى، كــ






 مىروند.





 مىبايست خود جارجوبى ايجاد كند كه در محدودئ آن، بتوان تعليمات مولانان را را مورد بحث قرار داد.

## طرح كتاب حاضر







 سوء تعبير اين تعاليم را بيش مى آورد. بدون ترديد هر كس كه در زمينة شرح و تفسير تعاليم

مولانا صاحب ادعاست بايد از بيش در مورد مشكلات اين راه به خواننده هشدار داده و او را به اين بيت مولانا حواله دهد كه
هر كسى از ظن خود شد يار من دو وز درون من نـجست اسـرار مـن (1.9 p)

در محدودئ طرح كتاب حاضر، ارائئ تعليمات مولانا بـهنــحو كـاملتر و مـنتظمتر و
ترتيبيافتهتر ممكن مىبود اما اين كار انجام مقصود من، يعنى شرح تعاليم مولانا را، از زبان خود او مانع مىشد. آثار مولانا را هر چه بيشتر تحليل كنيه بيشتر شكل فلسفه و يا مجموعهاى از أيدههايى را به خود منى صورت يك پيام معنوى سرزنده كه مولانا به آن مايل مىبود، خارج مى شود. تا حد امكان كوشش كردهام تا از گفتار و ابزار بيانى خود مولانا استفاده كنم. اشارات
 توضيح كامل آن نبوده است. خواننده اغلب متوجه خواهد شد كه قطعاتى كه از آثَار مولانا نقل شده است فاقد يكپارچگگى است و يا اينكه مولانا بعضى وأزهها را به معنايیى متفاوت از
 مى توان با آشنايى بيشتر با بنيان نظرى تعاليم صوفيه روشن كرد، ولى ممكن است كه اين
 خود كه باز گذاردن ميدان سخن براى خـود مـولاناست دور شـوم. بـه هـر تـقدير، ايـن
 بازگوى نكتهأى خاص در آثار مولاناست. و آن نكته اين است كه هيجَّونه توضيح نظرى و

 كند:
صورت سركش گدازان كن به رنج تا بينـى زير او وحدت جـو گــنج
(1،8ベ~)

$$
\begin{aligned}
& \text { ويليام سى. جيتيكـ } \\
& \text { وودبرى، كانهتيكت } \\
& \text { 19اوت 191 }
\end{aligned}
$$

نظرئتُ اهل

الف.
ديدن چچيز ها آنچچنانكه هستند

ا. صورت و معنا
مولانا بر كسانى كه به جهان برون و درون خود مىنگگرند و درنمىيابند كه آنجپه
 آنان نظر مىكند. جهان روياست، زندان است، دام است، حبابى است كه از اقيانوس برآمده، غبارى است كه از زير سم اسبى تازان برخاسته است. اينهاست و آنجنانكه

مى نمايد نيست.
اكُر هرج روى نمودى آنحَنان بودى، تيغامبر ما با آن نظر تيز منوِّر و منوَّر،
فرياد نكردى كه: ارنى الاشيا كما هى. (ف 10_0)

از نظر مولانا تمايزى اساسى بين صورت و معنا وجود دارد.' صورت، شكل بير بيرونى و ظاهرى هيز هاست و معنا، واقعيت باطنى و ناديدء آنها. نهايتاً معنا عبار تست از از خود اين جيزها بهصورتى كه خدا از آنها آگاه است. و از آنبا كه خدا از هر گونه تكثرى

مبرّاست، در تحليل نهايى معناى همئ چجيزها خداست. هست صورت سايه، معنى آفتاب (F_FVFV م)
جيش معنى چيست صـورت؟ بس زبـون (1/r/r. م)

كــردش ايـن بـاد از مـعنى اوست همجِو چجوخى كاو اسير آب جوست (1/rMrre)


 (r/a.r._rr.)


 ندارد بلكه معنايى راكه ورا و و فراى آنست نشان میى يرهد.

 (f/r994-90)
بس نـقوش آسمان و اهـل زمـين نيست حكمت كان بـود بـهر هـمين
(f/r990 )
 (f/ /rAs p)





 از قالب مددى ميكيرى از معنى آدمى، از معنى عـالم مـديى مىيكير بهو واسطئ صور عالم. (ن الم

 بسيار متنوع بـاين دوكانگى اشاره مىكند. البته در واقع امر براى آنكه بر اين دوكانگى

بنيادين واقعيت، برحسب دوكانگى "صورت و معنا" بزنيم دليل قطعى در دست

 بگذاريم. طبق. تعريف، (معنا)" وراى صورت و محدوديتهائى آى آن است. بنابراين هر گونه كوششى براى بيان آن در قالب كلمات بهن ناحار تا حدودى مبهـ و و نامشخص
 اجازه دهيم تا به زبان و سخن خود محدوديتهاى زبان انسان تشويق كند، وضع و حال بهترى خواهِ اهيم داشت.

 مىدهد. زوج وازگانى كه معمولاً بهار میىبرد عبارتند از اسباب و مسبب، ظاهر ور و باطن، غبار و باد، كف و دريا، نقش و نقاش و سايه و نور.




تــا مسـبب بــيند انــدر لامكــان هرزه
از مسبب مىرسد هـر خـير و شـر ر نـيست اسـبـاب و وسايط الى پــدر
جــز خـيالى مـنعقد بـر شــاه را تـا بــماند دورِ غــفلت چــند گـاه
$(0 / 10101-\Delta 0$ p)
هر كه بيند او سـبب بـاشد يـقين صـورتيرست
وانكـ بـــيند او مســبب، نــورِ مـعنىدان شــده
( r 0.7 F s )




ظــاهرش مـنكر كـه بـاطن هـيـِ نـيست

$$
\left.\left(f / 1 \cdots V_{-}\right) \cdot p\right)
$$


هيج ننديشد كـه هـر جـا ظـاهرى أست آن ز حكمتهاى بـنهان، مـخبرى است
 ( $\boldsymbol{(} /$ YAVA - A $\cdot$ p)

ظاهرش كـير ارچـه ظـاهر كـز بـرد . عــاقبت ظــاهر ســوى بـاطن بـرد (r/arg p)

جـهانى چـون غـبارى او بـرانگـيختت كه پـنهان شــد جـو بـادى در غـبارى (r^g... د)

گَردى است جـهان و انـدر ايـن گَرد (ITIGF د)

وجود جمله غبار است تابش از مه ماست بـه مــاه وشت مـيـار و ره غــبار مگــير (Irrus s)

جــنبش كــفها ز دريـا روز و شب (r/ITVI p)




كــف دريـاست صـورتهاى عـالم ز كــف بعــنر اگــر اهـل صـفايى (YAMYY د)

جمالش آفتاب آمد جـهان او را نـقاب آمـد
و ليكن نقش كى بيند به جز نقش و نكارى را
(Y.9 د).
 (arir s)
 (YFPFY S)

نـقش بـاشد پـيش نـقاش و قـلم عاجز و بسته خو كودك در شكم (1/811p)
 (1.900 د)

نور مسبب بود و هر حـه سـبب سـايه او (oros)
تو آفتابى و جز تو، جو سايه تابع توست گهى رود بهشـمال و كـهى دود بـهيـمين (Y1998 د)

مـــا هـــمه تــاريكى و الله نــور ز آفـتاب آمـد شـعاع ايـن سـراى اد
 (r.AFY_Fr s)
Y. Y. وجود و عدم

مولانا به وقت اشاره بهصورت و معنا و يا ظاهر و باطن، وازگان ديگرى را نيز به كار مىگيرد كه بر وجه ((منفى)" معنا در رابطه با جانب ((مثبت)) صورت تأكيد دارند وند وان از اين نقطهنظر صورت "مكان" است و معنا "لامكان"؛ كف "رنگ" است و و دريا "بىرنگىى". زيرا معنا در قطب مخالف صورت قرار دارد و تنها از طريق نفى صورت، و بهه واسطئ بئصورتى قابل تحصيل است.
هر كسى رويى بهسويى بردهاند وان عزيز ( $0 / \mathrm{r} \boldsymbol{0} \cdot \mathrm{p}$ )

بهسـوى بـىسوى جـمله بـهار است به هـ سـو غـير أيـن سـرماى بـهمن


نمايد ساكن و جنبان نه جنبان است و نـه سـاكـن نــمايد در مكــان ليكـن حـقيقت بـىمكان بـاشد
(811. د)

تـو مكـانى اصـل تـو در لامكـان اين دكان بربند و بگشا آن دكان (r/girp)

تا جـند نشـان دهـى خـمش كـن كـاين اصـل نشــن نشـان نـدارد (Yr\&A د) هست بـىرنگی اصـول رنگگهـا صــلحها بــاشد اصـول جـنگها ( $9 / 09$ p)

جو اصل رنگـ بـىرنگ است و اصـل نـقش بـىنقش است چو اصل حـرف بـى حرف أست جـو اصـل نـدّد كـان إيـنكـ (1rqor s)

(YAYFQ د)
صــورت از بــىصورت آيـد در وجـود هــــمـنان كـــز آتشـــى زادست دود ( $($ /YYIT P)

خـداونـد خـداونـدان و صـورتساز بـى صورت
چه صورنت مىكشی بر من، تو دانى من نمىدانم
(IFGGF)
مو لانا اغلب صورت و معنا را برحسب هستى يا وجود، و نيستى ياعدم از يكديگر متمايز مىكند. اين زوج وازهها از بسيارى وازههاى ديگر كه مولانا آنها رأ به كار
 باشد، ممكن است به صورت و يا به معنا اشاره داشته باشد. از يك نقطهنظر اين عالم را به عنوان يك چـيزِ موجود در نظر مـىگيريمَ. پس صـورت مـوجود است و مـعنا بى بورت و ناموجود است. ولى اگر به دقت بنگريم مىبينيم كه اين صوزت يـا ((وجود)" جز غبارى برخاسته در باد نيست. در مقايسه با دريا، كف را مىتوان حقيقتاً ((نيست)) ناميد. به اين ترتيب از يك نقطهنظر ديگُ، خدا و معنا مو جودند در حالى كه صورت و عالم معدومند. مو لانا اغلب اين دو نقطهنظر را در يك شعر مى آورد و گاهى هم فقط به يكى از آنها اشاره مىكند.

اين جهانِ نـيست جـون هسـتان شـده وان جـهـانِ هست بس پــنهان شــده

اينك بر كارست بىكارست و يوست وانـى بــنهانست اصـل و مـنز اوست (r/TrN1_AF p)

مـا عــدمهاييم و هـــتى هاى مـا تـا تـو وجـود مـطلقى، فــانى نـــا
 $\left(1 / \varepsilon \cdot r_{-r} r_{\text {p }}\right)$

مـــرد دنـــيا عـــدمى را حشـــمى پــــدارد
عمر در كـار عـدم كـى كـند ایى دوست، بـصير؟

كفت او را كه چه خوردى كه بـرستست زحـير؟
بـيشتر رنــج كـه آيــد هــمه از فـعل گـلوست
گَـفت مـن سـوخته نـان خـوردم از پست فـطير
گُفت (اسـنقر بـرو آن كـحل عـزبى بـه مـن آر)"

كفت (ادرد شــم و كـحل، خـه الى شـيخ كـبير")
گــفت (اتـا چشـــم تـو مـر سـوخته را بشــنـاسد
تـا نـــوشى تـو دكــر ســوختهالى نــيم ضـرير
نيست را، هست گــمان بـردمامى از ظـلمت حشَـم
جشمت از خـاك در شـاه شـود خـوب و مـنير")
(lify._VO د)
r. r. وهمى بودن دو رانگى ريا



 را الز معنا مىيكيد.

هر يكى ز اجزاى عالم يك بهيك (s/frav p)
جهان بير را گفتم كه هم بندى و هم بیدى بكفتا كرجه پيرم من ولى او را مـريدستم (1F9MA د)
زيرا كه صورت نيز اعتبارى عظيم دارد، جه جاى اعتبار خود مشارى


اينك مى كويى صورت فرع معنى است و وصورت رعيت است است و و دل




ب. علم الاديان
مولانا همانطور كه صورت و معنا را مداوماً از هم جدا مى مكند، همواره به دو گونه
 صورت فراتر رفته و معنى را در بر مى







 ( $/$ / /IIV品)

دانشُى بـايد كـه اصلش زان سـرست زانـك هر فرعى بهاصلش رهبر ست
 ( $/$ / ITHF_TOP)
هر علمى كه آن به تحصيل و كسب در دنيا حاصل شود آن علم ابدان است و آن علم كه بعد از مرگ حاصل شود آن علم اديان است. دانسستن علم ان الحق' علم ابدان است، ان الحق شدن علم اديان است. نور و جحراغ و آتش را ديدن علم ابدان است، سوختن در آتش يا در نور چراغ، علم اديان است. هرج آن ديدست علم اديان است، هر چه دانش است، علم ابدان

است. (ف YYA)
اين كسانى كه تحصيل ها كردند و در تحصيلند مى پندارند كه اكر اينجا ملازمت كنند، علم را فراموش كنند و تارك شوند. بلكه هون اينجا آيند علمهاشان همه جان گيرد. [علمها همه نقشاند، چـون جـان كـيرند؟ همحنـان باشد كه قالبى بى جان، جان پذير فته باشد. اصل اين علمها همه از آنجاست. از عالم بیحرف و صوت، در عالم حرف و صوت نقل كرد.
(109)

ا. "أن الحق") كفتئ معروف صوفى شهيد حسين منصور حلاج است و در تعاليم مولانا نقش مهمى ايفا




روح، دل و عقل
. 1
صورت ظاهر دنيا و هر چه در آنسـت، معنايى پنهان را نمايش مىدهد. صورت
انسانى هـم از اين امر مستثنى نيست.

صورتت خرگاه دان، مـعنيت تـرك $\quad$ معنيت ملاح دان، صورت چـو فك (r/ara_r.p)
گــر بـهصـورت آدمـى انســان بـدى احــمد و بــوجهل' خـود يكسـان بـدى

جـان گـم است آن صـورت بـا تـاب را
(1/1.19_r1p)
در قرآن آمده است كه ([آى محمد] تو را از روح مى پرسند، بغو روح مربوط
به په


باز كرد از رطب و ياسين "حقنورد
(s/YAYY_YA p)
I. ابوجهل لقبى است كه پیامبر در مكه به يكى از معاندين خود داد. r. انعام، 99.

روح چپون مـن امـر ربـى مـختفى است هــر مــثالى كـه بگـويم مــنتفى است ( $(/$ /rle $\cdot$ )
عليرغم همهٔ اين تأكيدها، مولانا در مورد اين معناى بيانناشدنى و نهفته در صورت انسان، گفتنى زياد دارد. زيرا ترديدى نيست كه مولانا امكان شناسايى روح را انكار نمىكند. به هرحال خدا خارج از حيطهٔ أدراك روحانى اولياء قرار ندارد. اما مو لانا بر اين نكته پافشارى مىكند كه تا وقتى انسان از حد درك صورت درنگگشته و پا در قلمرو معنى نگذاشته باشد، ماهيت واقعى روح را درك نخواهد كرد. هرآنچچه در قالب كلمات به زبان مى آيد، خام و مبهم است. نبا يد آن را تعريف دقيق چيزى دانست كه در واقع امر، تعريف نمى يذيرد. كلمات فقط به واقعيتى كه وراى هر گونه صورت و

بيان ظاهرى است، اشاره مىكنند.
مو لانا اغلب روح را در رابطه با ساير امور واقع مورد بحث قرار مىدهد. اشارات بیشمارش بهار تباط روح با جسـم، ماهيت اين هر دو را تا حد زيادى روشن مىكند؛ مىگويد: (اجيزها را از طريق اضدادشان مىتوان شناخت.) همانطور كه ماهيت معنا در تخاد با صورت روشن مىشود، ماهيت روح هم در تضاد با جسـم روشن مىشود: تن به جان جنبد، نمى بينى تو جان $(f / 1 \Delta 0$ م)
نجنبد ايـن تـن بسيجاره تـا نـجنبد جــان كه تـا فـرس بــنجنبد، بـرو نـجنبد جـل (IFYOD s)
 (rMiva s)

جأن جو باز و تـن مـر او را كُـندها ( $0 /$ YYA $\cdot$. $)$
نه از اشراق جأن آمد كلوخ جسمها زنـده زهى انوار تابنده زهى خورشيد جـانافــزا (rorn. s)
 (Y/MIFIP)

تـن هـمى نـازد بـهنـوبي و جــمال روح بـنهان كـرده فـرَ و پـرّ و بـال
 (1/rYgV_\&N)

بسهعــذار جســم مـنگر كـه بـريزد و بــوسد
بهعذار جان نگر كه خوش و خوشعذار بادا
(1)ar د)

كوهست جان در معرفت، تـن بـرگ كـاهي در صفت بـر بـرگ كــى ديـده است كس، يك كـوه را آويـخته (YFIG\2)

در بـيضه تـن مـرغ عـجبى در بيضه درى، زان مى نرى

(rYOSV_N s)
زين بـدن انـدر عـنابـى ای بشـر مرغ روحت بسته با جـنسى دگـر
روح بــازست و طـبايع زاغهــا دارد از زاغـان و جـغدان داغهـا (D/AFY_FHP)

كى بود كـز قـفس بـرون پـرد مـرغ جـانم بـهسـوى گـلزارى؟
(rrany s)
مرغ كو انــدر قـفس زنـدانـى است مــىنجويد رسـتن، از نـادانـى است اد (1/DOFI p)
بنابراين معنا و واقعيت انسان همان روح اوست، و جسم و صورت زندانى است كه روح بايد از آن نجات پيدا كند. ولى باز هم بايد توجه داشت و از اشت اشتباهى كه منجر به شناخت يكى دوگانگى يا تناقض بنيادى مىشود پرهيز كرد. زيرا روح و جسم هر دو ضرورى و نيكاند. درواقع جسم تجلى ظاهرى روح در جهان است. از اينروست كه مولانا به تبديل جسم بهروح اشاره مىكند: جسم اولياء مجدداً به منبع دوحانىاش مى ييوندد.

جز نَفَخْتُ كان ز وهَاب آمده است رو رو را باش، آن دگرها بيهده است

بسيهده نسـبت بـه جـان مىیگويمش $\quad$ نـى بـهنسـبت بـا صـنيع مـحكمش ( $9 /$ roar g 9f_-90p)

روح بـى قالب نــدانـــد كــار كــرد $\quad$ قالبت بـىجان فسـرده بـود و سـرد
قـالبت پــيدا و آن جــانت نـهان رانـ راست شـد زين هردو اسباب جهان
(0/HFYH_TF p)
آنكــه تــن را مـظهر هـر روح كـرد و آنكـ كـــتى را بُـراق نــوح كــرد

 (1/r...-1p)
مردهتر از تنم مجو، زنده كنش بهنور هو تا همه جان شود تنم، اين تنِ جانسپار من (larya s)
Y. مدارج روح

ضديت روح و جسم به هيحو جه به آن سادگى و روشنى نيست كه در بدو امر به نظر مىرسد. ديدهايم كه معنا سطوح متعدد دارد و تنها در تحليل نهايى مى توان آن را با با
 لطيفاند اما در رابطه با خدا، كثيف.
جنان كه اين قالب ها نسبت به معاني اشخاص كثيفاند، اين معانى لطيف،
 به همين ترتيب روح را هم مىتوان بهسطوح مـختلف تـقسيم كـرد. در ايـن تقسيمبندى سطوح پايينتر نسبت به سطوح بالاتر، به شكل صورت و قالب بروز مى كنند. در اين زمينه مولانا جهار سطح بنيادين را مشخص مى سكند: روح حيوانى، روح انسانى، روح فرشتهاى يا روح جبرائيل، و روح محمدى يا روح اولياء. بر فراز اين
 به نام "روح " ياد مىشود.




روح حيوانى ياطبيعى بين انسان و حيوان مشترك است و دقيقاً همانچيزى است كه آنها را به "جنبش" درمى آورد. از اينروست كه مولانا در نوشتههاى خود اغلب معادل فارسى وازءّ روح، يعنى جان را براى افادءٔ معناى زندگى به كار مىبرد. در واقع امر، در تفكر سنتى اسلامى، أين دو مفهوم از يكديگر جدايىناپذيرند. اگر رابط؛ نزديكى را كه بين مفاهيم روح و زندگى برقرار است در نظر داشته باشيم، معناى آنجٍه از مولانا نقل مىكنيم روشنتر خواهد شد.
روح حيوانى با جسم به دنيا مىى آيد و مانند آن از بين مىرود. برخلاف مدارج عالى تر روح كه همگى داراى وحدتاند، روح حيوانى گرفتار تفرقه است. از "آب و گل " تغذيه مىكند، زيرا چنان به جسـم متصل است كه تقريباً از آن قابل تمايز نيست. رابطهُ روح حيوانى با سطح بالاتر روح، همانند رابطهُ صورت با معنا و يا رابطهُ بوسته و هسته است.

حــليه تــن هــمحو تــن عـاريتى است دل بر آن كم نه كه آن يك ساعتى است
 (F/MF•-FIp)

عــجب، نـنـُت نـمىى آيد بـرادر ز جانى كو بـود مـحتاج نـانى؟ (YAGGF د)

تــفرقه در روح حـيوأنـى بـود نفس واحــد' روح انسـانى بـود ( $\mathrm{r} / \mathrm{\wedge NA} \mathrm{P}$ )
جدا كردن سه درجه بالاتر روح از يكديگر، كار مشكلترى است زيرا همگى دارلى وحدت بوده و از يك نقطهنظر خاص، يكى و همسانند. با وجود اين مىتوان گفت كه روح انسانى عبارت از آن بُعد واقعيت انسان است كه او را از حيوانات متمايز مىكند: توانايى تفكر روشن و آگاهیى از خود. يكى از صفات بارز روح انسانى توانائى تشخيص است. و جون روح انسانى قادر است درست رlاز غلط، خير را از شر، مطلق را از نسبى، زيبايى را از زشتى و... تشخيص دهد، آن را عقل ناميدهاند. ولى روح
l. (انفس واحده) هم در قرآن و هم در حديث آمده آست. بد پايان بخش اول، د، זا، مراجعه كنيد.





 عأليترين درجهاى كه انسان مىتواند بـ آن دست پيدا كند حتى بالاتر از در درجئ فرشتكان

وقتى مولانا مىگويد كه (اروح را بجو) منظور شاين اين است كه (اروح حيوانى خود
 كه كداميك از مدارج عاليتر روح را در نظر دارد را را



 زان سبب آدم بـود مسـجودشان'
 كى بسندد عدل و لطف كردكار كهـ كُلى سجده كند در بيش خـار

1. در تصوف اغلب نفس را مطابق با اصطلاهات قرآنى بهس درجه يا سطح تقسيم مى كنتد: نفس امار









جان چو افزون شد گذشت از انتها شد مـطيعش جـان جـمله جـيـها (r/rryv_rrp)

اى أُمَتـتان بـاطل، بــر نــان زنــيد بــر نــان
اى امـستان، مــقبل بــر جــان زنـــيد بـر جــان
حــيوان عــلف كئــاند غسير عــلف نــدانــد آن آدمـى بــود كــو جـويد عـقيق و مـرجـان

آن بـــاغها بـــخفته ويـــن بـاغها شكـفته ويسن قســمتى است رفته در بـارگاه سـلطان

جـــانهاست نـــارسيده در دامهــــا خــزيده
جــانهاست بــر بـــريده ره بـرده تـا بـه جـانان
جـانى ز شــرح افـزون بـالاى چحـرخ گـردون
جست و لطيف و موزون جون مه بهبرج ميزان
جانى دگر چــو آتش تـند و حـرون و سـركش
كوتاه عمر و نـاخوش هـمحتون خـــيال شـيطان
ایى خواجه تو كـدامـى يــا پـخته يـا كـه خـامى
سـرمست نــقل و جـامى يـا شـهسوار مـيدان
(riryy_Ara)
خدا فراتر از همئ مدارج روح قرار دارد. لقب "معناى معانى " زيبنده اوست، همجنانكه "روحالارواح" يا "جان جانان" هـ نامى است درخور او. از آنجا كه خدا روح را آفريده است، در وراى همئ محدوديتهاى آن قرار دارد و معهذا رابطةُ او با روح همانند رابطة روح و جسم است.
جو جانِ جان وى آمد از وى گريز نيست رو ر من در جهان نديدم يك جان عدوى دوست ( 9800 )

جانِ جـان مـايى، مـعنى اسـهايى هستى اثــيايى، سـرفتنن غـوغايى (MFIMFA)

اى نقش، شـدى بـه سـوى نـقاش وى جان سوى جانِ جان كذشتى (ヶq1я. د)

وكر آن جانِ جانِ جان بـه تـنها روى بـنمودى
تنم از لطف، جان گشتتى و جان من بـخنديدى (YGYYY s)

بصيرت را بـصيرت تـو، حـقيقت را حـقيقت تـو
تــو نــورِ نـور أسـرارى، تـو روح روح را جـانى (YV.FI S)

بهباطن، جـانِ جـانِ جـانِ جـانى بــنـه ظـــاهر آفـــتابِ آفــتابى
(rAVA9 د)

ش. ثنفس و عقل
مولانا براى اشاره بهروح حيوانى اغلب وازءُ نفس را به كار مىبرد. در زبانهاى عربى و فارسی، وازهُ نفس گاهى با روح يا جان هممعناست. خود مولانا هم گاهى برایى اشاره به مدارج عاليتر روح، از اين وازَ استفاده مىكند ولى در اغلب موارد منظور او از نفس همان روح حيوانى است و در اينگونه موارد لااقل تا حدودى از آيئ
 فرمان مىدهد مگر آنرا كه پروردگار رحم كند، كه بروردگار من آمرزگار و رحيم است.) اهل تصوف و نيز ديگُران، اين روح حيوانى را نفس اماره مى خوانند. جونك سليمان' برود ديـو شـهنشاه شـود (ovan s)


 در نظر داريم اهميت بيـــترى دارندي

 مدت كوتاهى بر مُلكى او حكم رأندند.


 موران، مسانل روحانى و مادى و يا بنيادى و غيربنيادى را در مقابل يكديكر قرار مىدهد.


$$
(F / Y \text { O م })
$$

جــمله قـرآن شـرح خُبـث نـفسهاست بنگٌ اندر مصحف، آن جشــمه كـجاست

$$
(\varepsilon / \text { FAGY p) }
$$



$$
(r / 1.8 F p)
$$

مـرغى كــه ز دام نـفس خـود رست هـــــر جــاى كــه بــر بــرد، نــترسد
(Vrys s)
مَثَل نفس، خــزان است كـه درو بـاغ نـهان است ز درون بــاغ بــخندد، جــو رســـد جـان بـهارى
( 9990 N 2)

طــالع عـيسى است عـلم و مـعرفت طــالع خـر نـيست، ایى تـو خـرصفت (r/inar_orp)

رحم بـر عـيسى كـن و بـر خـر مكـن طــبع را بـر عـقل خـود سـرور مكـن ( $\mathrm{r} / \mathrm{I} \wedge \Delta \Delta$ p)
ز آخـــروُهنَّا مـــرادش نـــفس تست كــو بــهـ آخــر بــايد و عــقلت نـخست
 $(r / \backslash \wedge \Delta \Lambda-\Delta 9 p)$

رفت دريـغا خــر مــن مـرد بـهنـاكـه خـر مـن شكر، كه سرگين خرى دور شده است از درِ مـن

مرگ خران سخت بـود، در حـق مـن بـخت بـود زانكـ چون خـر دور شـود بـاشُد عـيسى بـر مـن

از جــى غـربيل عـلف هــند شـدم مـات و تـلف هـــند شـــدم لاغــر و كــرُ بـهر خــر لاغـر مـن

1. ماهيت زنانه نفس اماره در بخش دوم، قسمت ج، F مورد بحث قرار كرفته است.

آنــتّ كـه خـر كـرد بـهمن گـرگ درنـده نكـند
رفت ز درد و غــم او، حــق خــدا، اكــثر مـن
(19.VY_VOs)

خدا از همهچیز آگاه است و جون روح (از امر خداى من است)، پس يكى از خصوصيات روح، دانش و آگاهى است. ولى نفس اماره چنان از نورانيت و شعور ناب روح به دور است كه آن هم مانند جسم، نمىتواند نورى را كه در ظلمتش مىدرخشمد درك كند.

قؤ تشخيص جزء مدارج روحانى انسانها تا حد زيادى ناشى از ميزان نفوذ نور عقل در حجاب نفس آنهاست. در درون هر انسانى، نفس و عقل عملاً با يكديگر در جنگند. در اغلب مردم، نفس در اين جنگُ غالب است و آن ها به همين دليل نمىتوانند حقيقى و كاذب، واقعى و غيرواقعى، و صورت و معنا رالز يكديگر. تشخيص دهند. در پيامبران و اولياء عقل پيروز شده أست و در پيروان آنان، كه مؤمنانند، عقل دست بالا را دارد.

(YアO.A د)
نــفسى و عــقلى در ســينهُ مــا در جنـل و محنت، مست جدايى
(YMOI. د)
بانگ خـريفست اكـر گـم سُـدى دعــوت عــقل تــو مسـيحاستى
(HF.FY S)

عـقل كـو مـغلوب نـفس، او نـفس شــد مــــــترى مــات زحـل شــد، نـحس شــد ( $1 / 1010 \cdot-01 p$ )

عــقل نــورانـى و نـيكو طـالب است نفس ظلمانى بر او پهون غـالب است زاننكـه او در خـانه، عـقل تـو غـريب $(r / Y \Delta \Delta V-\Delta \Lambda p)$

ヶ.






 همة بيامبران و اولياء آثيكار نمىكندا




 عقل تو افزون شـود بر ديكران ليك تو بان الشى ز حـفظ آن كـران





 (f/八99F-9Ap)


 (0/809-91)
عـقل جـزوى عـقل را بــنام كـرد كــــم دنــيا مــرد را بــى كام كــرد ( $0 /$ /Fq p )
مصطفى را كه أُتى مىگويند از آنرو نمىگويند كه بر خطط و علوم قادر
 بود نه مكتَسَبَ كسى كه بر بر روى مه رقو
 عجب حه جيز باشد كه عقل كل را نباشد؛ عقل جزوى قابل آب آن نيست كه از خود جيزى اختراع كند كه آن را نديده باشد. و و اينكه مردم تصنيا تصنيفه كردماند و هندسهها و بنيادهاى نو نهادهاند، تصنيف نو نيست. جنس رينس آن را را را






 (r/rary_r. p)
ه. دل

مركز غايى آگاهى انسان، باطنى ترين واقعيت او، "معنا"ى او حنان كه خدا الز آن آگًا.
 قلب است. بين اين دو قلب، بىنهايت سطوح آكاهى و تحقق خود وجود دارد.
 كه اساتيدالقلوب ناميده مىشوند، به سطح خدآگگاهى رسيدهاند و از از وجو هستى خودشان آگاهند. اغلب مردم در حجاب سطوح بيشمارى از زنگار و تاريكى

قرأر دارند بهطورى كه مركز آگاهى يا قلب آنها، روح حيوانى يا نفس امازه ايشان
است.
دل با دو جهان پجاست بيگانه؟ كز جـا بـرمد صـفات بـىجايى
(YNGTF د)
جون نظل كردى هـمه أوصـاف خـوب انـدر دل است

(rv. :
تو آبب روشنى تو در اين آب گل مكـن دل را مسـيوش پـرده دل را تـو دل مكـن ( Y IOAY S )

آدمــى خوارنـد اغـلب مـردمان از سلام عليكشان كم جو امان
 (r/rol_orp)
باز اين دلهـاى جـزوى چـون تـن است (r/AT. P)
 تنگ و تـاريكـ است جـون جـان جـهود

 (r/r|r-_r (r)
بـهه خـود واگـرد الى دل زان كـه از دل
 درآ در دل كـــه مــنظرگاد حــق است ' وگــر هـــم نـيستت مـنظر مـىتوان كـرد ( $8 \wedge \wedge \Delta_{\text {_ }}$ AV $)$
درون توست يكى مه كز آسمان خورشيد ندا همى كـنـدش كـاى مَنَنْ غــلام غـلام ز جيب خويش بجو مه جو موسي عمرانگ (1119.-912)

1. مستفاد است از حديث "ان الله لا ينظر اللى صوركم و اموالكم و لكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم

(احاديث مثنوى، دانشگاء تهران، ص 09) "

درِ گُفتْ فـرو بـند و گشـا روزن دل را ز مـه بــوسه نــيابيد مگـر از ره روزن （19ヘダ 2）

 （ $\dagger \cdot \wedge \Delta$－$\wedge \varepsilon$ ）

آيـنه دل جـون شـود صـافى و بِاك نـقشها بـينى بـرون از آب و خـاك
 （ $r / V Y_{-}-Y_{\mu}$ ）
ليك صـسـيقل كـــردهانــد آن ســينهها
 صـــورتِ بـــى صورت بـى احد غــيب ز زآيــنهُ دل تــافت بـر مـوسى ز جـيبـ
 زانكى مـــحدودست و مـعدودست آن آيــــنئ دل را نـــباشد حــــــد، بــــدان عــقل اليـنجا سـاكت آمــد يــا مـضل زانـل انـ دل بـا اوست يـا خـود اوست دل （ $1 /$ HFAf＿Nap）
مشارق انوار حق جل جلاله در دل كى گُنجد؟ الا جون طالب آن باشى آن را در دل يابى نه از روى ظرفيت كه آن نور در آنجاست، بلكـ آن را آن آنجا يابى همجنانیى نقش خود را در آينه يابى، و معهذا نقش تو در آينه

دو قطعهاى كه در بالااز مثنوى و فيه مافيه نقل كرديم به حديث نبوى معروفى در مورد دل اشاره دارند：＂خدا مىگويد من در آسمانها و زمين نمىگْجم اما در دل بندگان مؤمن و فروتن جاى مىگيرم．＂مولانا اغلب به طور مستقيم يا غير مستقيم از اين حديث ياد مىكند．
از كمالِ قدرت اببـدانِ رجـال يافت اندر نور بيجون احتمال

## （ $9 / \mathrm{r} .94$ p）

زيــن حكــايت كـرد آن خـتم رسـل از مـــليكِ لَــــم يَــــزال و لم يَـــزَل
كـــهن نگـنجيدم در افــلاكى و خــلا در غـــــلا ور در نـــفوس بــا عــلا

در دل مــؤمن بگــنجيدم خحـو ضـيف بـى ز جـون و بى جگـونه بـى ز كـيف $(s / r \cdot v)-v r$ p)
از هفت فلك بيرون، از هر دو جهان افزون وين طرف كه آن بى جون اندر دل، بنهفته (YFOFF د)

تنگ است بـر او هـر هـفت فـلكـ جــــــون مــــىرود او در يـــيرهنم (IAFFA د)
دو جــهان اگــر درآيـد بـه دلم حـقير بـاشد

دل خسته را ز عشقت چهه عجب گشّاد دادى
(M.MMF S)

دل اولياء جايگاه خداست، در حالى كه دل انسان معمولى جز آب و گِلٍ نيست.
وضعيت دل انسان ارزش او را تعيين مىكند. انسان در أين عالم وظيفه دارد كه دل خود را پاك كند، صيقل بزند و در نهايت آينهٔ كاملى از آن بسازد تا عكس خدا در آن

منعكس شود. و اين كار فقط با راهنمايى صاحبدلان ميسر است.
 حـق هـمى گـويد نـظرمان بـر دل است نـيست بر صورت كه آن آب و گِل است تــو هــمى گــويى مــرا دل نـيز هست
 زاننك گـر آب است مـغلوب گِـل است چس دل خود را مگو كاين هم دل است

 تـركى گِـل كـرده سـوى بــحر آمــده رســـته از زنــدان گـــل بــحرى شـــده


ســر كشـــيدى تــو كــه مــن صـاحبدلم آنـــجنانكه آب در گِـــل ســـر كــــد كــــه مـــنـم آب و جـسـرا جــويم مــدد لاجــــرم دل ز اهــــل دل بــــرداشــتى دل تـــو ايـــن آلوده را بــــنداشُـــتى كـــو بــود در عشــق شـــير و انگگـبين خــود روا دارى كــه آن دل بــاشد ايـن لطـفـ شـير و انگـــبين عكس دل است هر خوشى را آن خوش أز دل حاصل است

پس بـــود دل جـوهر و عــالم عَــرَض سـر آن دلى كــو عــاشق مـال است و جــاه يـــا زبـــون ايـــن گِــل و آب ســـياه
 دل نــباشد غـــير آن دريـــاى نــور نـى دل انـدر صـدهزاران خـاص و عـام (r/rtfr_o. grys_r. p)
\&. روابط متقابل
مولانا دل و روح و عقل را بهروشنى و بهطور مطلق از يكديگر متمايز نمىكند. هر يك از اين سه، به معناى انسان (در مقابل صورت اور) تعلق دارند. شايد بتوان كفت كه "روح" از آن دو ديگرى وسيعتر است و كل معناى باطنى انسان را در بر مىگيرد؛


 وقتى مولانا از عقل سخن مىگويد بهطيف وسيعى از واقعيات اشاره مىكند كه از پايينترين سطح عقل جزوى تا بالاترين درجئ عقل كلى را در بر مى گیيرند. و به همين


ا. منظور مولانا اين نيست كه تنها يك نفر صاحبِ دلِ خدابين استِ. بلكه اشخاصى را در نظر دارد كه
 معروفند و ساير اولياء، در يك سـلسلهمراتب، در زير آنان قرإر دارند، از او او قرّت مىيكيرند و "كرد او


 قطب آن باشد كه گرد خود تند
(S/YMFD م)
كثشت بهگرد خود خـطا الاجـهال قـطب را او را روا باشد روا كو رهروست اندر وطن (lavfs 2)

به نفس، يا به خدا اشاره كرده باشد. و منظور او از "دل" ممكن است مركز آگاهى به معناى وسيع آن باشد، و يا دلِ "صاحبدل" و يا هر يك از سطوح بیى شمار بين اين دو را در نظر داشته باشد.
حس اسير عقل باشد الى فلان عقل اسير دوح باشد هم بدان ( $\mathrm{H} /$ IAFF p)
جســم ظــاهر، روح مـخفى آمـده است جسم همچچون آستين جــان هـمچچو دست

 (r/MTOF-OG P)

روح وحــى از عـقل بـنهانتر بـود زانكه او غيب است او زان سر بود (r/rroq p)
جشـم بگشا جانها بين از بـدن بگـريخته جان قفس را در شكسته، دل ز تن بگر يخته (ro.ras)
 ( $0 /$ IVYI p)
جان چجيست؟ نيم برگ ز گلزار حسن تو (ruy. 9 )

عقل و دلهـا بـى گمانى عـرشىانـد ( $0 / 819$ p)

از ميل مرد و زن خون، جـوشيد و آن مـنى شـد وانتـه از آن دو قـطره، يكـ خـيمه در هـوا شـد

وانگــــه ز عــــالم جـــان، آمــد ســـاه انســان
عـــقلش وزيــر گُشت و دل رفت پـــادشا شـــد
تـا بــعد جــند گگاهى دل يـاد شـهر جــان كـرد
 (AV9Y_99 )

خدا و جهان

ا. ذات، صـفات، انعـال
ير الهيات و متافيز يك اسلامى بين ذات خدا و خدا به آن صورت كه خود را در وحى توصيف مىكند، تمايز قائل مى شوند. از اينرو خدا در قرآن خود را بها اسماء متعدد از
 داراى صفات رحم، دانايى، زندگى و قدر تمندى است. اما خود خدا و ذات او حيست؟ ذات خدا وراى فهم ماست. از اينرو مسلمانان بين ذات خدا و اسماء و صفات او تمايز قائل مىشوند. تمايز بين ذات و صفات خدا يك تمايز صرفاً مفهومى است، يعنى ايـن دو هيجِگونه تفاوت وجود شناسانهاى با يكديگر ندارند. اسماء و صفات خدات خدا، از لحاظ وجودى، تفاوتى با ذات حق ندارند. ذات حق يكى است و هر يك از اسماء و صفات با با ذات او يكسانند. با وجود اين روشن است كه بين بخشايندگى و انتقامجويى خدا يا
 كه در همهٔ احوال واحد است، تجلى نمىيكند بلكه در افعال يا آثار حق كه به نام خلق يا مخلوقات هم خوانده مىشوند، تجلى مى كند. در ذات حق، بخشا يندكى و انتقام جويى يكسانند زيرا در آن سطح هيّگگونه دوگانگگى نمى تواند وجود داشته باشد. ولى در سطح مخلوقات، اين دو صفت از طريق صورتهاى بـي بـيار كه بهشت و جهنم از جمله مشخصترين آنهاست، ظاهر مىشوند.
 عـــلمشان و عــــدلشان و لطـــفشان انـوان
 قرنها بكذشت و اين قـرن نـويى است مـــاه آن مـاه است آب آن آب نـيست عدل آن عدل است و فضل آن فضل هم

 ( $($ /rivr_rap)
جسمله تـصويرات، عكسِ آبِ جـوست خون بماللى جشم خود، خود جمله اوست

افعال خدا بهدو نوع بنيادين تقسيم مىشوند: روحانى و مادى. بهاين ترتيب هستى داراى سه سطح بنيادين است: خدا، جهان روحانى و جهان مادى. سوره اعراف،
 اينجا خلق، آفرينش مادى است در حالى كه امر به جهان روحانى اشاره مىكند كه (ااز


پي له الخــلق و له الامـرش بـدان خلق صورت، امر جان راكب بر آن ( $\varepsilon / \mathrm{YA}$ p)

عشـق ربـانى است خـورشيد كـمال امـر نـور اوست خـلقان جـون ظـلال ( $\left(9 / 9 r_{\text {p }}\right.$ )

خــلق وا طـاق و طـرم عـاريتى است امــر را طــاق و طــرم مـاهيتى است (r/M.r.r)

عـالم خـلق است بـا سـوى و جـهات بـى بـهت دان عــالَك امــر و صـفات
 بىىجهت بـد عـقل و "عـلام البـيان"ץ" عقلتر از عقل و جانتر هـم ز جـان


بــــتعلق نـــيست مــخلوقى بــدو آن تــعلق هست بــتچون ایى عــمو
 (f/raqu_4sp)
ايـــن تـعلق را خـرد جــون ره بـرد بسته فصل است و وصل است اين خرد

 (F/r999_-v.1 p)

جون نــارى تـاب ذاتش چشــم بگشـا در صـفات
جــون نـبينى بـىجهت را نـور او بـين در جـهات
( $F 1.9$ )
صـنع بـيند مـرد مـحجوب از صـفات در در صفات است آنك او گـ كرد ذات
 (r/YAIT-IF )
... آخر تو نيز اين ساعت حق را مىيـيـى در آثار و افعال، هر لحـظه

 كمترين كاريش هر روز آن بود
 لشكرى ز ارحام سوى خاكدان تا زا ز نر و ماده تر گـردد جـهان

(1/r.Y)_Vo م)
ظـاهرست آثــار و مـيؤ رحـمتش ليك كــى دانــد جــز او مـاهيتش

طــل مـاهيت نــدانــد طـــث را را جز كه گويى هست حون حلوا تو را كـــى بـود مـاهيت ذوق جــماع مــــل مـاهيات حــلوا الى مـطاع (r/rgrf_ry p)

هــــالت عــامه بـود مـطلق مگــو


ذات و وصفى جيست كان ماند نـهان (r/rafq-ar p)
.... حق عظيم نزد ديك است به تو. هر فكرتى و تصور كـ كه مىكنى او ملازم
آن است زيرا آنن تصور و انديشه را او هست مىيكند و برابر تو مى مىديارد. الا
 مى كنى عقل تو با توست و در آن كار شروع دار دارد و هيتج عقل ران انمىتوان

 آسمان نيست. يعنى آسمان بر او محيط نيست و او محيط آسمان است
 است بى جون و حكُونه و همه در دست اوست و و مظهر اوست و و در تصرف
 اينها بر او محيط نباشد و او بر جمله محيط باشد. (فن بر بان)
r.

اسماء و صفات حق رامىتوان به دو مقوله "صفات ذات"و "صفات افعال " تقسيم كرد. مقوله اول شامل تمام اسمائى است كه متضاد آنها مناسبتى با خدا ندارند (أسماء سلبى.) يعنى خدا زنده و قدر تمند و بيناست ولى مرده و ناتوان و نابينا نيست. مقولئ
 خافض، و محى و مميت. بسيارى از اسماء افعال را انيز مى توان بـ به نوبئ خود به دو مقولئ ديگر يعنى صفات لطف و صفات قهر تقسيم كرد. ما بر اساس اين مقولهبندى، بعضى 'اسماء الهى را در جدول زير درج كردمايم.'

ا. مكاتب مختلف انديثئ اسلامى، اسمماء و صفات الهى را بهطرق مختلف طبقهبندى مىكنند. جدولى
 نگا، داريم، بعضى نكات راكه در متون الهيات و متافيزيك برايى توضيح و تفسير اسماء و صفات درج

بعضيـي از اسهاء الهى

| اسماه افعال |  | اسماء ذات |
| :---: | :---: | :---: |
| اسهاء | اسماء لطف |  |
| القاهر | اللططف | المَكَكِ |
| الخافض | الرافع | القدوس |
| المذل | الهعزّ | العدل |
| المميت | المحى | الحافظ |
| المنتفم | الغفور | النوز |
| المدسك | المغنى | الخالق |
| الضّار | النافع | الحى |
| القابظ | الباسط | القادر |
|  |  | العليم |
|  |  | السميع |
|  |  | البصير |
|  |  | المتكلم |
|  |  | المريد |

مولانا نامهاى "لطيف" و "رحيم"، و نامهاى "قاهر " و "ضارّ" را معادل يكديگر مىداند. مطابق با حديث نبوى، خدا مىكويد: (الطف من بر قهر من سابق است.) از نظر مولانا حديث فوق بهاين معناست كه (ااسماء لطف من، بر اسماء قهر من سابقند.)"
 تمام صور آن است، از هنين نتكرشى بر اسهاء و صفات خـي



 لطيف است و تا ابد بر قهر مقدم خواهد بود.

.... حق را دو صفت است، قهر و لطف. انبيا مظهرند هر دو را. مؤمنان
هظهر لطف حقند و كافران مظهر قهر حق... (ف. -
خنده از لطفت حكايت مـىكند ناله از قهرت شكـايت مىكند




(AOY_YO د)
جون كه بهلطفش نكرى سنگ و حـجر مـوم شـود
جون كه به قهرش نكرى موم تـو خـود خـاره شــود
( O 9 Q د)
رحـمت او سـابق است از قهر او ســابقى خـواهـى بـرو سـابق بـجو
(f/rr•هp)
آتش از قـهر خــدا خـود ذرهاى است

 (f/rvfr_ff p)

 (f/rvar_of p)
r. دليل خلقت

خلقت، يا كائنات و صورتهاى بیشمارى كه آن را پر كردهاند، نام ديگرى است براى افعال خدا، و افعال او تجلى صفات اويند. بهاين ترتيب پاسخ اين پرسش كه: ("جرا خدا جهان را آفريد؟ه روشن است: خدا جهان را آفريد تا اسماء و صفات خود را متجلى كند. ذات الهى با نوعى فعاليت ملازم است. زيرا اكر بغوييم كه خدا خدا "خالق است و خلقتى وجود نداشته باشد، اين وازه بىمعنا خواهد بود. خدا جهان را آفريد تا

صفات خود را آشكار كند. حنين است كه مطابت با حديث قدسى، خدا مىگو يد: (اگنج چنهانى بودم، چس خواستم تا شناخته شوم. چس جهان را آفريدم تا شناخته شوم."٪ بنابراين، هدف از خلقت، "أظهار "است.
كر بـيان مـعنوى كـافى شــدى خلق عالم باطل و عاطل بـدى
كو محبت فكرت و معنى استى صورت روزه و نمازت نـيستى
هـديههاى دوسـتان بـا هـمدكر $\quad$ نـيست انـدر دوسـتى الا صـور
تـا كـواهـى داده بـاشد هـديهها بر مـحبتهاى مـضمر 'در خـفا الـا
( M/YGMF_TV P)
... حت تعالى مىفرمايد كُنتُ كَنزاً مخفياً فاَحبَبْبُ اَنْ اَعَرَف يعنى جمله
عالم را آفريدم و غرض از آن همه اظهار ما بود كاهى به لطف، كاهى به قهر. اين آنحنان بادشاه نيست كه ملك او را يك معرف بس باشد. اكر ذات عالم همه معرِف شوند در تعريف او قاصر و عاجز باشـد. پس همه خلايق روز و شب اظهار حق مىكنند. الا بعضى آنند كه إيشان مىدانند و بر اظهار واقفند و بعضى غافلند. ايامأ كان اظهار حـق ثـابت مـىشود همحنانك اميرى فرمود تا يكى را بزنند و تأديب كنند آن كس بانگ مىزند و فرياد مىكند و معهذا هر دو طرف [ضارب و مضروب] أظهار

حكم امير مىكنند... (ن IVY_YY)
حــق ز ايـجاد جـهان افـزون نشــد آنــع اول آن نــبود افــزون نشـــد ليك افزون كشت اثثر ز ايجاد خلتق در ميان اين دو افزونى است، فرق
هست افـــزونى اثـــر اظــهار او $\quad$ تــا يــديد آيــد صـفات و كـار او
هست افــزونى هــر ذاتــي دليــل كـه بـود حـادث بـهعـلتها عـليل ( $4 /$ /998_ 99 p)
 كُـنتُ كـــنزأَ كــفت مسـخفياً شــنو جـوهر خـود كـم مكـن أظهار شـو ( $F / r \cdot r \wedge$-rap)


 (F/A.1F-1s p)
... جنان كه خواستم كه گنج خود ظامر كنم، خواستم كه گنجشناسى شما
هم ظاهر كنم و چنان كه خواستم كه صفا و لطف اين دريا را ريدا كنمه


 كه دعوى ماهيى مى كند. صورت، صورت ماهمى و معنى، معنى مار. (م. س.

## ץ. ب. اضداد

مولانا اغلب اين كفته را نقل و يا به آن اشاره مىكند ك: (پجيزها از طريق اضدادشان مشخص مىشوند.) تجربئ روزمره هم اين حقيقت را تأييد مىكند، زيرا چـيزهایى بى شمارى كه در عالم موجودند تنها از طريق فرقگذارى و تضاد امكان ورين وجود يافتهاند. اگر دو چيز با يكديگر متفاوت و بنابراين بهنوعى "متضاد" نباشند، يكسان خواهند
 روز و شب، كمال و نقص، درستى و شكستگى، شادى و غم، نويى و كهغخى، و و روح و و جسم، هر يك تنها به علت وجود متضاد خود موجوديت دارند و قابل شناسايى هستند. تنها خدا از اين امر مستثنى است. او متضادى ندارد و از هر گونه تضادى برتر است. تنها اوست كه جمع اضداد واقعى است و در اوست كه تضاد، در درياى وحدت غرق مى شود. از اينرو خدا قابل شناسايى نيست زيرا متضادى ندارد تا تا از طريق آن شناخته




نور حـق را نــيست ضـدى در وجـود

صورت از معنى چحو شير از بيشه دان (1/11r•_r p)

از سـخن صـورت بـزاد و بـاز مُـرد مــوج خـود را بـاز انــدر بـحر بُـرد

( $1 / 11 F \cdot-F \mid$ P)
ازيـــرا مــظهر پــيزى است ضــدش از اين دو ضد را ضد خود ظهيريست
 (rVg)_gy )
هــون نــديد او مـار مــوسى را ثــبات در حـــبال ســـحر پـــندارد حــيات٪
 جز به ضد، ضـد را هـمى نـتوان شـناخت (0/09V_-99 p)
بـد نــدانـى تـا نـدانـى نـيكـ را ضـد را از ضد توان ديد الى فتى
( $4 /$ /HFD p)
هر نور را نارى بود، بـا هـر گـلى خــارى بـود
بهر حَرَس مـارى بـود بـر گــنج هـر ويـرانـهأى
الى گلشنت را خار نی، با نـور رـاكت نـار نـى
بر گرد گنجت مار نى، نى زخم و نه دندانـهأى
(YOGMF_HO د)
نگُنجد در خرد وصفش كـه او را جـمع ضـدين است
جــه بـى تركيب تــركيبى، عــجب مــجبور مـختارى
(rgArr a)
I. اشارئ ديگرى است به تقاضاى موسى براى مشاهدئ حق. انعام، I.F Y. بقره، 108.
r. كرديم كه عصاى خويش بيفكن، و هماندم چحيزهاييى را كه ساخته بودند بلعيدن گرفت"، اعراف، IIV.




 قحط و جذب و صلح و جنگ از اقتـنان (s/Mafy_orp)

اى قصاب اين كرد ران با كردن است
حكمت اين اضـداد را بـا هـم بـبـت
قــالبت بــــجان فسـرده بـود و سـرد
راست شد زين هر دو اسباب جـهان
 قـــالبت بـــيدا و آن جــانت نــهان

 (0/rfrt_rap)

مرگ كان اندر ميانشان جنگ خاست
زنـــــــدكانى آئـــتى ضـــدهاست
لطــف حـق ايــن ثـير را و گـور را الف دادست أيـــن دو ضــــد دور را (1/1rar_q4 p)
در بعضى از اشعار فوق، مولانا بهوجود تضاد در ساختار بنيادى طبيعت، يعنى بهوجود جهار عنصر خاك، باد، آتش و آب اشاره مىكند. اين جهار عنصر كه خود هيجچگاه تجلى پيدا نمىكنند، نمايانگر گرايشهاى وجودشنا اين چهار مادهاى كه بهاين نامها خوانده مىشوند، چيزى جز مستقيمترين بازتاب عناصر فوق نيستند. ولى هرآنجه در جهان فيزيكى وجود دارد و از جمله شكل بيرونى خاك، باد و آتش و آب، تركيبى است از آن جهار عنصر. بر اين مبنا مىكويند كه
 يا جهان مادى، قرار گرفتهاند.
در تحليل نهايى، اين عناصر كه اغلب بهع عنوان (ااركان) جهان مادى از آنها ياد مىشود، جهات وجودشناختى بنيادينى هستند كه توسط صفات الهى بهاين جهان

بخشيده شُدهاند. بعضى صوفيه به هنگام سخن گُتن أز چهار ركن الوهيت، خهار صفت از بنيادىترين صفات الهى را در نظر دارند و عناصر جهارگانه را تجللى ظاهرى اين جهار اسم مىدانند.' هر يك از اين چجار عنصر كيفيت دوگانهأى را به نمايش مىگذارد كه آن را در جدول شماره Y نشان دادهايم. هر يك از اين عناصر از لحاظ يكى از كيفيات يادشده و يا هر دوى آنها، با ساير عناصر تضاد دارد. جدول

تضاد عناصر

باد
ترم

كرم
آتش
خشـى

سرد خــى
غاك

اين جهان جنگگ است جون كـل بـنگگى ذره بـــا ذره چــــو ديــن بــا كــافرى


جنگُ طـبعى، جـنگ فـعلى، جـنـى قـول ور مــــيان جــزوها حــربي است هــول ايــن جــهان زيــن جـنــ قـايم مـىبود

1. بهعنوان مثال، حنيفالدين تلمسانى، شاكرد ابنعربى و دوست صدرالدين قونوى مىنويسد كه جهار



 †. اشـارء الست به حديث ((قلب مؤمن بين دو انكُشت خدا قرار دارده)

جـار عـنصر جــار امسـتون قوى است كـه بـهدنـيا مـفـ دنـيا مستوى است

 ( $5 /$ / $0-0$ - م)

آن جهان جـز بـاقى و آبـاد نيست

( $\varepsilon / \Delta s-\Delta Y_{p}$ )
صــــلحها بــــاشد اصـــول جــــنـا وها



 كـوهر جــان جــون وراى فــصلهاست خــوى او ايـن نـيست، خـوى كـبرياست (8/09_9rp)

هـ خير و شـر
تضادى كه در خلقت وجود دارد هميشهُ نسبى است، بدين معنا كه تمايز مط مطلقى در آن


 انعكاس ناقص صفات ناب و متعالى خدا نيست







وظيفه بر عهده دارند كه همانا آشكار ساختن آن گنج پنهان است. بهعلاوه، اگر در دنيا شر وجود نمىداشت بسيارى از صفات خدا از قبيل بخشايش و انتقام، امكان تجلى نمى يافت زيرا خدا كدام گنام رامى توانست ببخشايد و انتقام چه را مى توانـي به هرحال، كمال آفرينندگي بینهايتِ نقاش ايجاب مى كند كـد كه زشت و زيبا، هر دو را ترسيم كند.





( $9 / 90$ - 99 )
نــيست بـاطل هـر جـه يـزدان آفريد از غـضضب وز حــلم وز نـصح و مكـيد

نـنع و ضـر هـر يكـى، از مـوضع است علم از اينرو واجب است و نــافع است (9/YO9Y_99)
.... علم اگر بهكلى در آدمى بودى و جهل نبودى، آدمى بسوختى و نماندى.
 است از آنرو كه وسيلت است به معرفت بارى. پس هر دو يار همدگّرند و


 آن نيكى نيست و كدام نيكى است كه در ضمن آن بدى نيست. مثلاً يكى قصد كشتن كرد، به زنا مشغول شد. آن خون از از او او يـامد. از اينرو كـي زناست بد است، از اينرو كه مانع قتل شد نيك است پس بـ بدى و ونيكى
 مى گويند دو خداست، يكى خالق خير و يكى خالق شر. اكنون تو بـو بـنما خير بىشُ تا ما مقر شويم كه خداى شر هست و خداى خير. و اين محال است

زيرا كه خير از شر جدا نيست. جون خير و شر دو نيستند و ميان ايشـان
 .... همه نسبت به حق نيك است و به كمال است اما نسبت به به ما، نى.
زنا و پاكى و بیینمازى و نماز و كفر و اسلام و شرك و و توحيد جمله نسبت
 توحيد و نماز و خيرات نسبت به ما نيك است. اما نـ نسبت به حق جـ جمله نيكـ

 است. جنان كه خلعت كمال ملك اوست، دار و كشتّن و زندان همه كمال ملك اوست و نسبت بهوى همه كمال است اما نسبت به خلق، خلعت و







 ور نــدانـــد زشت كــردن، نـاقص است زـا زين سـبب خـلاق گـبر و مـخلص است


 (r/rors_rsp)



1. در منابع اسلامي، يوسف زيباترين مخلوق خداست. مولانا بكرات از يوسف بع عنوان نمونه زيبايى الهى كه در انــان انعكاس يافته الست سخن مىيكريد.

آنك گـــل آرد بــرون از عــين خـار

 آنكى تـن را جـان دهــد تـا حى شـود خـود چــه بــاشد گـر بـبخشد آن جـواد مكــــر نــــفس و فـــتـنه ديــو لعــــــن ور نبودى خـوب و زشت و سـنـگ و دُر



 عــلم و حكـمت بـــاطل و مـنـدَكـ بـدى جون همه ره باشـد آن حكمت تهى است
 گـــفت قــاضى گــر نـــودى امــرِ مُــر ور نـــبودى نــفس و شــــيطان و هــوا
 جـــون بخـفتى الى صـبور و الى هـليم صـــــابرين و صــــادقين و مــــنفقين
 عـلم و حكـمت بـهر راه و بـىرهى است

 (s/ivra - $\Delta 0$ p)
خدا خير و شر، هر دو، را الراده مىكند الا جز به خير راضى نيست. زيراكه
 مى خواهد كئ امر و نهى كند. امر تنها وقتى مناسب خواهي به آن امر مىشود مطلوب كسىى كه انجام فعل به وى امر شـده است، است، نباشد. طبيعى است كه كسى نمى گويد (اأى گرسنگان شكر و شيرينى بخوريد) و

 ((سنگ و خار نخوريد)" و اگر چخنين بگوييد نهى به شمار نمى آيد. بهاين ترتيب امر بهمعروف و نهى از منكر، تاوقتى كه نفس طالب شرى وجود

1. رـستم قهرمان اففسانهاى ايران، و حمزه عموى بِيامبر و يكى از بزركترين سلحشوران صدر اسلام

نداشته باشد، مناسبتى ندارند. ارادة وجود چخنين نفسى، ارادأ وجود شـر است. اما خدا بهوجود شر راضى نيست وگرنه امر بهمعروف نمىكردي ارئ همينطور وقتى كسى مى خواهد تدريس كند، طالب جهل شاگرد است. زيرا بدون شاگرد جاهل، تدريس امكان ندارد؛ و طلب يك چجيز، طلب
 درس نمىداد. همينطور پز شك هم طالب بيمارى مردم است زيرا طا طالب طبابت است. زيرا مهارت او در كار طب، تا مردم بيمار نباشند آشكار نمىشود. اما او هم بهبيمارى مردم راضـى نـيست وگــرنه مـعالجهشان
 است تا كسب و معاش خود را حاصل كند ولى بهگرسنگى آنان راضى

 را اراده نمىكند. لكن محال است كه خدا جيزى را الراده كند و لوازم آن را
 طالب شر است و طبعأ از خير تنفر دارد. كل شر اين دنيا ونيا از لوازم اين
 نفساند اراده نمىكرد. و اگر وجود نفس را اراراده نمىكرد، امر و و نهى را ها هم كه متوجه نفساند اراده نمىكرد. و اگر بر بهوجود شر راض راضى بوده، نفس را مورد امر و نهى قرار نمىداد. حاصل، شر به خاطر غيرخود ارش ار اراده شدهـ

 غيرممكن است. يا اينكه مى گويند خدا ايمان را الراده مىيكند، لكن ايمان
 ارادأ شر فقط وقتى قبيح است كه به خاطر خود شر صور صوت گر فته باشي
ولى اگر به خاطر خير اراده شود، قبحى ندارد. (ذ •1A-IVa)

خوانندگانى كه در قرن بيستم زندگى مىكنند و مىدانند كه بشر داراى توانايى بى حدى در إعمال درد و رنج بر همنوعان خود مىباشد، ممكن است بحث مولانا در

مورد خير و شر را نامربوط بيابند. ولى مولانا اين مسئله را از نقطنظر ديگرى هم
 براى بسيارى از مردم مطرح است، نفوذ مىكند. اما براى درك شور سوزان اشعار مولانا مىبايست با بحث او در مورد نفس غايى انسان و درد و رنجى كه بهعلت

 را بهاين نكته توجه مىدهم كه دلالت و معناى اين مسئله، ييش از اتمام مطالعؤ كتاب معلوم نخواهد شد.


 رجـــمتى دان امـــتحان تـــلخ را نـــقمتى دان مـلكـ مـرو و بــلخ را (s/MrY_rap)

 (s/ivos_orp)
\&. غفلت و وجود جهان
خدا كائنات را بيافريد تا آن گنج پنهان را آشكار كند. از اينرو مى خواهو اهد كه جهان


 به فعاليتهايى كه براى نمايش تمام و كمال صفات حق لازم است نخواهن اهند پرداخت از اينرو حق طالب وجود بعضى چيزهاست كه انسان خلق آنها را از خدا انتظار

 غفلت از او در جهان وجود داشته باشد.

خدا براى آنكه "قلمروى غفلت" را حفظ كند جشم انسان را بر واقعيت حقيقى اشياء فرو مىبندد. مولوى اشارات خدا به حفظ جهل انسان را در چخنين آياتى مشاهده
 نيرنگيان ماهرتر است.)" (امگر از تدبير خدا ايمن شدهاند، كه جز گروه زيانكاران از تدبير خدا ايمن نمىشوند.)" (اخدا بر قلوبشان مُهر زده و بر گوش و چششمهايشان

 است. اين جسم كه باليده است نيز از غفلت است. و و غفلت كفرست وس و دين بىوجود كفر ممكن نيست زيرا دين ترى كفرست. پِ كفرى ببايد كه


 كمان. كمان آلت است و واسطه است است. ليكن بى خبرست و ور غافل از از حق، جهت قوام دنيا. زهى عظيم كمانى كه آكه شود كه من در دست كيستم... (199)

اكنون عالم به غفلت قايم است كه اگر غفلت نباشد، اين عالم نماند.
شوق خدا و ياد آخرت و سكر و وجد، معمار آن عالم است. اكر همه آن

 يكى بيدارى تا هر دو خانه معمور ماند. (ف 9.1.)
 هوشيارى ز آن جهان است و، چو آن غـالب آيــ، پست گـردد ایـن جـهان


ز آن جــهان انـدى تـرشح مـىرسد تــــــنغرد در جـهان حـرص و حسـد
گــر تــرشح بــيشتر گــردد ز غـيب

كجاست؟ كآن شه ما نيست ليك آن باشُد كـه حــــمبند كـــند بِـــحرهاش بـينا را
جـــنان بــبندد چشــمت كـه ذره را بـيني مـيان روز و، نـبينى تـو شـمس كـبرى را
ز چشــبند وى است آنكـه زورقـى بـينى مــيان مــوج و نـبينى تـو مـوج دريـا را

 (YGYY_ry )

تو را چحگونه فـريبم؟ چــه در جـوال كـنم (IfYIS د)

ز مكر حق مباش ايــمن اگـر صـد بـخت بـينى تـو بــمال ايــن קشـــمها را گــر بـه يــندار يـقينى تـو

كه مكر حق چنان تـند است كـز وى ديـده جـانت
تــو را عــرشى نــمايد او وگــر بــــى زمـينى تـو
(rYave_yY د)
حقتعالى مكار است. صورتهاى خوب نمايد، در شـكم آن صورتهاى
بد باشد تا آدمى مغرور نشود كه مرا خوب راى و خوب كارى مصور شـد و
روى نمود. (ذ ه)

## انسان

ا. امـانت
هدف غايى خلقت، از طريق بيامبران و اوليلاء حاصل مىيشود يعنى بهواسطة كسانى كه
 اولئ كمال انسانى است. مولانا اغلب نام آدم و بيش از آ آن، وازئ آدمى را را بـ بـمعناى

 احاديث نبوى هم كه بَآدم اشاره مىكنند انسان را در حالت كمان الت معنويش در نظر دارند.
اگر آدم را نمونئ نخستين كمال انسانى بدانيه، مىتوان محمد را كه كفت: (اوقتى
 بنگرم سرّ عالمى بينم نهان آدم و حوا نرسته در بهان
(r/POFT م)
كمالى كه پیامبر به آن دست يافت بالاترين مرحلهاى است كه میتوان تصور كرد.




خلق ما بر صورت خود كرد حق وصف ما از وصف او گيرد سـبق (F/M9Fp)

جــون مــراد و حكــم يــزدان غـفور بـى ز ضــدى، ضــد را نـتوان نـمود و آن شــه بــىمثل را ضــدى نــبود جس خـليفه سـاخت صـاحب سـينهاى چس صـــــفاى بـــى حدودش داد او وانگــه از ظــلمت ضــدش بــنهاد او دو عـــلم بــرساخت اســيّد و سـيـاه آن يكــــى آدم، دگــــر ابـــليس راه در مـــــيان آن دو لشكـــركاه رفت و
 ( $8 / \mathrm{Y} \backslash \Delta \backslash-\Delta Y_{\text {P }}$ )
 ( $\varepsilon /$ MIGY p)
((صفاى بىحدود) آدم آينه صفات حق شد. از اينذر تمام دانشها و همه جيزها را در سينه او مىتوان يافت. آدم صورتى بود براى معناى خدا و بهعبارت ديگر مظهر تجلى تمام اسهاء و صفات حق بود. مولانا در يرتو اين آموزه، به تفسير آيهٔ آ سورهٔ


اسم هر چيزى چنان كان خحـيز هست تـا تـا
هـــر لقب كــو داد آن مــبدل نشـــد آنـه جُسـتش خـوانــد او كـاهل نشـد

(1/TrFf_ry p)
اسم هـر چجـيزى بَرِر مـا ظـاهرش اسم هر خحـيزى بَـرِ خــالق سِسَش
 (1/Mru_-F.p)

حـاصل آن آمــد حـقيقت نـام مـا بيش حـضرت كـان بـود انـجام مـا

 (1/MFF_FG p)

انسان آفريده شد تا خليفئ خدا باشد و دانشن همهُ چجيزها بهاو تفويض شد. وضعيت و كاركرد ويزٔة انسان در خلقت را المانت مىخوانند.
در عالم يك چجيزست كه آن فراموشكردنى نيست. اگر جمله چجيزها را فراموش كنى و آن را فراموش نكنى، باك نيست. و اگر جمله را به جاى آرى و ياد دارى و فراموش نكنى و آننرا فراموش كـنى، هـيّج نكـرده باشى... (ا(انا عرضنا الامانه على السموات والارض والجـبال فـابين ان يحملها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا.)|' ... ((و لقد
 كار مى آيد كه نه از آسمانها مى آيد و نه از زممينها مى آيد و نه از كـ كوهها. هون آن كار بكند، ظلومى و جهولى از او نفى شود. اگر تو گويى كه آكر آن آن
 نيافريدهاند، همجِنان باشد كه تو شمشير هولاد هندى بیى قيمتى كه در خزائن ملوك يابند، آورده باشى و ساطور گوشت گنديده كرده باشى كه من اين تيغ را معطل نمىدارم. بهوى حندين مصلحت به جاى مى آورم، يا ديگ زرين را آوردهاى و در وى شلغم مى بزى كه به ذرْأى از آن صد ديتى به دست آيد. يا كارد مجوهر را ميخ كدوى شكستـه كـردمأى كـه مـن مـصلحت مـىكنم و كـدو را بـر وى مـى آويزم و ايسن كـارد را مـعطل
نمىدارم.... (ف 10_1f)

يكتايى وضعيت انسان در حديث قدسى ("اففلاك را جز به خاطر تو نيافريديم") منعكس است. گرچه خطاب به خود بیامبر است اما مولانا بر آن است كه اين خطاب به انسان است در حالت كمال معنوىاش. به علاوه او آيهٔ اول سوره: كوثر را كه آن هم به پيامبر خطاب شده، بر همين منوال تفسير مىكند: ((ما تو را فزونى بخشيديم.)) آســـمانها بــــندة مســـاه وىانـــد شرق و مغرب جمله نانخواه وىاند
 گـــر نــبودى او نــيابيدى بــحار هــــيبت و مــاهى و در شــاهوار
Y. نمل، •V.

گــــر نـبودى او نـيابيدى زمـين در درونــــــــنج و بـيرون يـاسمين (s/ri.r_s p)
شر سِ معلوم شد كه اصل، محمد بوده است كه لو لالك ماخلقت الافلاك و هر حيزى كه هست از شرف و تواضع و حكم مقامات بلند، همه بخشس
اوست و سائ او، زيرا كه ازو پيدا شدهاند... (ف 9•ا_0.1)
 (9r1. د)

 (0/rovo_ro p)



 ( $0 /$ rovn-A 1 p)

آدمـى راه است حس تـن سـيم ليك در باطن يكى خلقى عظيم (f/rova p)

لاجـرم گــتت آن رسـول ذوالفـنون رمـــز نَــنْنُ آلاخــرون اللـَـابقون (f/ryst p)

بس بـصـورت آدمى فـرع جـهان وز صفت اهل جهان، ايـن را بـدان
 (f/rYsq_SY p)

ای تـو در پــيكار خـود را بـاخت ديگــران را تـو ز خــود نشــناخته
تو به هـر صـورت كه آيـى بـيستى كــــه مـنم ايـن، ولله آن تـو نـيستى

ايـن تـو كـى بـاشى كه تـو آن اوحـدى كــه خــوش و زيبا و سـرمست خـودى مرغ خويشى صـيد خـويشى دام خـويش صدر خويشى فرش خويشى بـام خـويش


 اين جهان خم است و دل جون جوى آب اين جهان حجره است و دل شهر عجاب (f/A•я_All)
 هـر جـه دورى مینمايد عكس اوست هـمجو عكس مـاه انـــر آب جـوست (s/rirn_rap)
... يِيمبر فرمود: (لمن عرف نفسه فقد عرف ربه.،) همجِّنانك، اسططر لاب
 حق است. جون او راحقتعالى بـ خود عالم و دانا و و آشنا كرده بائد، از الم
 بهلمح، مىيند و هركز آن جمال از اين آينه خالى نبائد... (ن ـ ام)

## Y. هـ هذف خلقت، و عقل










 كاشتن تخم، آبيارى و مراقبت از درخت را بايد بشت سر بكذارد تا بتا بتواند از آن

درخت برخوردار شود. پس ترديدى نيست كه اصل درخت ميوه است زيرا به خاطر ميوه كاشته شده است.
"انديشهها"ى خدا در مورد آفرينش، در دانش قديم، در گنج پنهان، مكنون است. "اولين انديشه" حق عبارت است از متجلى كردن كامل صفاتش از طريق انسان، زيرا

 آنكه تصوير كلى قابل مشاهده شود، مىبايست تمام الزامات گنج پنهان، در مسير خلقت آشكار شوند و تجلى يابند.
 عقل كلى با نور محمدى، كه واقعيت روحانى پيامبران و اولياء و يا انسان در حالت كمال معنوى اوست، يكسان است. عقل كلى همه جيز را مى داند، زيرا باز تاب مستقيم دانش خداست. بهعبارت ديگر، عقل كلى اولين مرحلئ تجلى گنج پنهان است. و به همين دليل است كه مولانا و بسيارى صوفيان ديگر گفتهاند كه كائنات همان باز تاب
 كائنات است اما درواقع امر، اين كائنات است كه جنئى از انسان انسان به شمار مى آيد.
 نى كه اول دست يزدان مجيد الز از دو عالم چيشتر، عقل آفريد (s/19r0_rap)



 (1/11.9-irp)
بُـــــنيت عــــالم جــــنان دان در ازل
اول فكـــــر آخـــــر آمــــد در عــــمل مـــــيوهها در فكـــر دل، اول بـــود آ در عــــمل، ظــاهر بـهـها آخـر مــشـود


آنهــــه الز بــحر مـيوه مـرسل است
 (r/avi_Vop)
اين جهان يك فكرت است ازع عقل كل عقل جون شـاه است و صـورتها رسلـ (r/ava م)

آخـرون الـــابقون باش ایى ظريف رِس شـــجر سـابق بـود ميوه طريف
 (r/arn_rap)

كرجه شــاخ و برى و بـيخش اول است

در نقشن باغ بيش است، در اصـل ميوه ربـش است

(YIFYI د)











 (f/D19-or. م)

 و حقتعالى تقاضاى آفرينش عالم را در ارواح ايشان نهاد و آنكَ عالم

بيدا شد. بس ايشان علىالحقيقه مىدانند كه حادث است. از مقام خود خبر مىدهند. مثلاً ما در اين خانه كه نشستهايم، عمر ما شصت و هفتاد هست. ديديم كه اين خانه نبود. سالى جند هست كه اين خانه شده است. اگگر در اين خانه جانورانى متولد شوند از در و ديوار اين خانه، مشل كزددم و موش و مار و حيواناتى حقير كه در اين خانه مىزييند، ايشان زإييدند و خانه را معمور ديدند. اگر ايشان بگويند كه اين خانه قديم است، بر مر ما حجت نشود چون ما ديدهايم كه اين خانه حادث است. همحجنانك آن جانوران كه از در و ديوار آن خانه رستهاند و جز اين خانه چيزى نمى دانـند و نمىبينند، خلقانند كه از اين خانه دنيا رستهاند، در ايشان انـ جوهرى نيست. منشأشان هم از اينجاست، هم در اينجا فرو روند. اگر ايشان عالم را قديم گويند، بر انبياء و إولياء كه ايشـان را وجود بوده است پـيش از عـي
 نه عدد، حجت نباشد. كه ايشان حدوث اين خانه را ديدهاند همجنانكـ تو حدوث اين خانه را. (ف أ|F|F|)

## r.

امانت بر انسان تحميل نشد. وقتى قرآن مىگويد كه انسان امانت را "حمل " كرد، بهاين معناست كه او با آگاهى از مسؤليت قبول امانت آن را پذيرفت. قرآن اين نكته رادر آيهاى ديگر بهروشنى مشخص كرده است: (احون پروردگار تو از پسران آدم، از پشتهايشان، نرادشان را بياورد و آنها را بر خودشان گواه كرد كه مگر من پروردگار شما نيستم؟ گفتند چرا، گواهى مىدهيم. تأ روز رستاخيز نگوييد كه از اين نكته غافل بودهايم.)" اين "رو يداد" كه "يِيمان اللست" ناميده مىشود بيش از آنكه انسان پا به جهان بگذارد و وقتى كه به حالت روح در قرب حق بود، اتفاق افتاد.
 كه بلى گفتيم و آن را ز امتحان

از چهه در دهليز قاضى تن زديم
(0/IVF_VE p)
خواه در صـد سـال خـواهـى يـل زمـان أيـــن امــــانت واگـــذار و وارهــان
( $0 /$ /int p)
اين گـواهـى پحـيست؟ اظـهار نـهان خــوـاه قـول و خـواه فـعل غـير آن
كه غـرض اظـهار سـرّ جـوهر است وصف باقى، وين عَرَ بر معبرست ( $0 /$ FFF_KFV F)
اين صـلات و ايـن جـهاد و ايـن صـيام هــــم نــــماند، جـــان بــماند نـيكنام (0/YFq)
دلبر روز الست پـيز دگـر گـفت پست هـيحِكسى هست كـو آن را آرد بـه يـاد؟

 (9r80_9Y د)
بنابراين، انسان مقصود آفرينش است. بهاين جهان آمده. تا آن صفات خدا را كه در او منعكس الست بهنمايش گذارد و يا بهعبارت ديگر نقشُ خود را در آشَار نمودن گنج ينهان ايفا كند. در عين حال، انسان مورد امتحان قرار مىگيرد، تا معلوم شود كه آيا پيمان الست را به ياد مى آورد يا نه و آيا اين نكته را درك و تصديق مىكند كه گنج خدا را آشكار مىسازد و نه گنج خود را؟ بهاين ترتيب ايدهٔ اين پيمان، منظر متافيزيك نأب تجلى صفات حت را با جنبئ دينىتر و اخلاقى تر آكاهى انسان نسبت به وظايفى كه نسبت به حق دارد و مسؤليتهايى كه با آن همراه است، تركيب مىكند. در اشعار زير، مولانا رابطهُ بيمان الست با تحلى صفات لطف و قهر حق را نشان مىدهد:
تا كه رحمت غالب آيد يا غضب آب كــوثر غـــالب آيـد يـا لهب
از پیى مردم رُبـائي هـر دو هست شاخ حـلم و خشـم از روز الست بـهر ايـن لفـظظ الست مسـتبين نفى و اثبات است در لفظى قرين زان كه استفهام اثباتى است ايسن ليك در وبى لفظ لَيسَ شد دفين (0/rIMr_rs p)

در اصل، روح انسان همراه با ساير اروأح و فرشتحان در حال و حدت با حت بسسر
مىبرد. با قبول بار امانت، روح انسان در اين جهان داراى جسـم شد. همانطور كه
ديديمr جسسـ به يك لحاظ با روح بىنهايت متضاد است اما از يك نقطهنظر ديگر، انعكاس يا سايهٔ روح است. از آنحـا كه جهانِ خلق وجود خود را به تمامى از جههان امر
 جان عاشت لامكان و اين بدن سايه اللست آفتاب جان بهرقص و اين بدن پا كو فته (YO.IT s)

روح پس ز و ورد بهاين عالم، خانمان اصلى و پيمانش را با خدا فرأموش كرد. انسان خو د را با نفس خويش يكسان مىداند و از درياى روح كه در زير حباب و كف شعور او قرار دارد بى خبر است. اگر انسان بتو اند از حتاب نفس خـود درگذرد، روح او مى تواند به صفا و وحدت اصلىاش باز رسد. جسم نبود و جان بدم با تو در آسمان بدم هيّج نبود در ميان گفت من و شنود مـن (lalrys)


 $(1 / ¢ \wedge \varphi-\wedge \wedge$ p)
در آن اللست و بلى جـان بـىیلدن بـودى تو را نـمود كـه آنـى، چــه در غـم ايـنىى (HY\&Y. 2)

بیش از الين تن تو جـان بـاك بـدى بــان بــاكـى مـــان خــاك ســـياه مــن نـــويـم، تــو خــود روا دارى؟
خــــويشتن را تـــو از قــبا بشــناس كـــا از ايــن أب و گِــل قــبا دارى


زين بيش بحانها بر فـلكـ بـودند هـم جــام مَلَكـى جان هر دو دستك مىزند كـو را هــمانجا مـى كشى (rロヘ|ی د)

مـــرغان ضـــمير از آســـمانند روزى دو ســـه، بســته زمـيـنـد

تـا قــدر وصـال حـق بــانتند تـــا درد فـــراق حــق بـبينـد
(V19r_9F~)
لاجــرم دنـيا مـدم آمـده است تـا بــدانـى قـدر اقـليم الست
( $0 / \varepsilon \ldots$. $)$
.... ماهىوار با آن درياى حيات مىگوييم: چرا موج زدى و ما را به خشـكى
 كردى؟ ایى بىرحمي تو شيرينتر از رحمتهاى رحي رحيمان عالم. جـواب
 غيب، در خلوت لامكان از پس پردهمهاى هستى، خواستم تا جمال و و جلال
 گفتند كه: ما كه ماهيان اين درياييم، اول در ايـن دريـاي بودهايم. ما مىدانستيم عظمت اين دريا را و و لطف اين درين اير اي ران، كه مس اكسير پذير اين كيمياى بىنهايتيم، مىدانستيم عزت اين اين كيمياى حيات ران را و آنها كه ماهيان اين دريا نبودند، در اول چجندان كه بر ايشان عرضه
 عارفِ اين گنج هم ماييم. اين جندين غربت دراز، جـهت (ااحـببت ان اعرف) خواستم كه تا مرا بدانند، أين با كه بو د؟ جواب آمد كه: ای ماهيان! اكرجه ماهى قدر آب دان داند و عاشّق باشد و چسفيده باشد بر وصال دريا، اما بدان صفت و بدان سـوز و و بدان گرمى و و


 حلاوت زندگانى يابد و خود با فراق درياى حيات، جِگّونه لذت حيات


مفترق شد آفتاب جانها
چجون نظر در قرص دارى خود يكى است وانك شد محجوب ابدان در شـكـى است ( $\mathrm{r} / \mathrm{MA} \mathrm{\varepsilon}$ - $1 \wedge \mathrm{~V}_{\mathrm{p}}$ )
جان گرگان و سگـان هـر يك جـداست مـــتحد جـــانهاى شــــيران خــداست جـمع گــفتم جــانهاثشان مـن بــهالــم

 جــــون نـــماند خـــانها را قـــاعده مــا (f/FIF-FIA p) در اين قطعءٔ آخر مولانا يكى از احاديث نبوى را تفسير مىكند كه: (مؤمنان برادرانند و در حكم يك روح واحدند.) ولى مى توان اشارات او را به وحدت اصلى
 كرد كه از قرآن نقل مىكند. بهعنوان مثال:
 هر عضوى كه رئيستر است، او واقفتر است بر اين اتحاد. لاجرم همه صدق است نه رنگ، همه صلح است نه جنگ.' (مك (A/VT)

## †

كيهانشناسى سنتى اسلامى مشاهدات فيزيكى و تجربيات عرفانى مو لانا را به خوبى بازمىنمود و يك محمل نمادين عالى براى بيان دانش متافيزيكى او فراهم می می آورد و و از اينرو مورد قبول او بود. مطابق با اين كيهانشناسى، عانيان عالم از نُه فلك متحدالمركي تشكيل شدهاست كه زمين مركز آنهاست. اين افللاك را مىتوان با مطالعئ آسمانها و حركات سيارات (مشاهده)) كرد. نكته مهمتر آنكه افلاك بالاتر، با مراحل صعودى سفر روح مرتبطند. خود پيامبر، مراحل ابتدايى معراج خويش را برحسب اين افـلاك توصيف كرده است.

1. رنج و بلاكتى خدآكاهى را افزايش مىدهد، نك، فصل سومّ ج 1.

ما قبلاً ساختار سلسلهمراتبى واقعيت راكه مركب از جهان فيزيكى يا مرئى، بعد از آن جهان ازواح و سچس خداست، مطرح كرديم. در واقع متصوفه همگى وازْهايى را به كار مىبرند كه حاكى از ساختار بسيار پیچچيدهترى است.اين سه لايه نشاندهندهُ يكـ طرح خام هستند. به گفتئ بِيامبر، هفتاد يا هشتادهزار حجاب خدا جدا مىكند. اهل تصوف معمولاً اين حجابها را بهعنوان مدارج وجودشناختى
 سطح وجودى قرار گرفتهاند امـا مـمكن است كـه يكـ سـلسلهمراتب عـمودى را
 در يكـ ترتيب صعودى قرار كرفتهاند. بعضى تعليمات مولانا بدون در نظر داشتن آن ساختار سلسلهمراتبى واقعيت كه او به آن اعتقاد دارد، بهدرستى قابل درك نيست. اكر تصويرى كه مولانا از عالم عرضه مىكند و در سراسر نوشتههايش به آن ارجاع مىدهد، كمى بيشتر مورد بررسى قرار مىگرفت هرگز ادعا نمىشد كه أيدههاى او طرح اولئه نظريئ تكامل زيستشنانتى

است.
روح تنها بهاين دليل قادر بهعروج است كه ابتدا از آسمان بهزمين آمده است. مراحل صعودى و نزولى آن با يكديگر مر تبطند. بر اين اساس است كه مى استوان دو شعر زير را درك كرد:
 (YYM د)

در شب مسعراج شــاه از بـيخودى صـدهزارانسـاله ره را كــرده طـى (r).ry s)

مكاتب مختلف انديشٔ اسلامى ساختار عالم ر! با وازههاى مـختلف تـوصيف مى منند، اما اين توصيفها تفاوت بنيادى با يكديگر ندارند. گرچه مولانا مستقيماً


اشارات مىتوان فرض كرد كه توصيف عالم به صورتى كه در زير مى آوريم مورد قبول او واقع مىشد: بيرونىترين لبئ "جهان مرئى "، آسمان نهم يا فلك بيستاره أست كه گاهى به آن عرش هم گفتهاند. فرا و وراى جحهان مرئى، جهان روح يا جهان امر قرار دارد. هشت فنل ديگر بهترتيب نزولى عبارتند از: ^) ثوابت كه گاهي كرسى هم ناميده مىشو ند، Y) زحل، Y) مشترى، ه) مريتخ، F) خورشيـد، Y/ زهره، Y) عطارد و (1) ماه.

گرچچه اين نُه فلك جزئى از عالم شهادتت تلقى مىشود، ولى درواقع امر آنها را تجلى مدارج روحاني عالم امر مىدانند. بدون چحنين تعبيرى، نمىتوان تو ضيح داد كه چرا الين افلاك جايگاه زندگى مو جودات روحانى و فرشتگانند و جحرا پيامبر هر يک از اين آسمان ها را "جايگاه" يكى از پيامبران دانسته الست. در شعر فارسى معمول است كه مطلابق با اين گفته پيامبر، جايگاه عيسى را فلك چههارم بدانتد. ولى روشن است كه صاحبب والاى روحى قدسى چون عيسىى بايد در عالم روحانى جايخاه داشته باشد.' نردبانش عيسى مريـم چو بافت ( $Y / Q Y \mid p$ )

چـــون رفت بـر آسـمان چــارم عــــيسا جــه كــند كــليسيا را
(ITAH د)
بند خانه نـيمّ، كـه چــون عـيسـا خــــانه بــر چـارم آسـمان دارم
(1AHAN د)
قــهلوى عـيسا نشــينـم بـعد از ايـن (1/sfqp)
 (r\&

ا. همانطور كه بعضى از صوفيان به صراحت اشاره كردهاند، خصوصيات و تأثيرات هر يك از افلاك از

 كاثانى، جائ شده است، تهران،
 MF.-MFI

در مرز آخرين فلك، يعنى فلك ماه، افلاك جهار عنصر آتش و باد و خاك و آب
 تجليات مادى صرف قرار دارند، زيرا نمىتوانند در عالم اضداد به حالت خالص و مجزا باقى بمانند. گردش اين افلاك باعث امتزاج عناصر مىشود. بهعبارت ديگر، هرآنجه در سطح عنصرى و مادى اتفاق مىافتد، از آسمانها كه نمايانندهُ سطوح وجودشناختى عاليترند نشأت مىگيرد. اين جهار عنصر، سه قلمروى جهان عنصرى يعنى جماد، نبات، و حيوان را توليد مىكنند.
مطابق با اين طرح كيهانشناختى، روح در طول سفر خور خود از جان جايگاه الكست تا
 نقطهنظر ديگر، اين امر بدين معناست كه روح در جايگاه نور خود همحِنان در حالت
 بيرونى پيدا مىكند تا اينكه بالاخره در قالب تاريكترين سايه، يا جسم فيزيكى، ظاهر و مرئى مى شود.
نظر مولانا اين است كه روح مىبايست ابتدا بهصورت هر يك از اين جهار عنصر تجلى پيدا كند و ستس به سه قلمرو جماد، نبات و حيوان وارد شو شود در جهان بهصورت جماد پديدار شد، بازگشت به دنياى خويش را آغاز مىكند. از
 دگرگون مىشود. وقتى شكل انسانى پيدا كرد، آماده است كه جدايى از جهان مادى را

 اصلىاش در نظر دارند.'

 مىكند و رابطة بين نزول و صعود مجدد روح را به وضوح نثـان مىدهد. براى آكاهى از خلاصهُ تعليمات W. C. Chittick and P. L. Wilson, Faknruddin' Iraqi: Divine Flashes (New او، نكى، ور York: Pavlist Press, 1982)

بايد تأكيد كرد كه اين طرحواره قصد آن را ندارد كه نوعى نزول و صعود فيزيكى
 زيرا روح ماهيتاً در وراى جهان مادى قرار دارد. ولى حتى وقتى هم كه مولانا از


 آن مستترند تجلى ييدا كنند. جهان "خلق" از جهان "امر " نشأت مى ايكيرد و كا كا ملاً به آن

وابسته است: عالم جسمانى جيزى جز سايه يا بازتاب عالم روحانى نيست.
صورتهاى تجلى روح انسان بـىمار است. روح انسـان مـىتوانـد تـعداد بىشمارى سايه ياصورت از خود فرو بيندازد. از آنجاك كه "اسماء بها انسان آموخته شده است" پس معناى همه چيزها در روح انسان وجود دارد. و هر يـر يك از اين معانى
 نمىگيرد بلكه تجلى پيآى امكانات وجوده، در اين عالم، به توالى موقت صور تبديل

 مىماند و تنها صور آن نزول و صعود مىكنند. وقتى انسان پا در راه طريقت مى گذارد، به تدريج اين توانايى را پیدا مىكند كه
 ״زيبايى" يا فضايلى را آغاز مىكند كه مختص حالت انسانى است. از سطوح روح انسانى و روح فرشتهاى صعود مىكند و ممكن است حتى به سطح "روح قدسى "هم

$$
\rightarrow \text { براى شـرح مفصلتر اين موضوع، نك: }
$$

Chittick, "The Cycle of Spiritual Ascent According to al-Qünawi," Neoplatonism and Islamic Thought, ed. P. Morewedge (Albany: Sunny Press, forthcoming).
براى آكاهى از بعضى زمينههاى اسلامى اين نظرئ هبوط نفس، مقايسه كنيد باطرحواره (انو افلاطونى)" (M. Fakhry, A History of Islamic Philosophy, New York: Columbia University فارابى: Press, 1970, pp. 136-139).

برسد. اين سفر و گذر از روح انسانى و فرشتهاى با نماد صعود از نردبان آسمان نشان داده مىشود و همان راهى است كه روح از آن نزول كرده بود. در كيهانشناسى اسلامى درخت طوبى كه جبرئيل در سفر معراج پيامبر نتوانست از آن فراتر رود، حد بالايى روح فرشتهاى را مشخص مىكند و در آسمان هفتم بلافاصله در زير "كرسى " قرار دارد. وقتى مولانا از "سقف آسمان" سخن مىگويد به مقامى در اين سطح و يا فراتر از آن اشاره مىكند.
چون به يك شُب مه بـريد ابـراج را أز جــه مــنكر مسیشو مـعراج را صد چو ماه است آن عجب در يتيم كه به يك ايماى او شد مـه دو نـيم
 كـــار و بــــار انــبيا و مــرسلون هست از افــلاك و اخـترها بـرون تو بسرون رو هـم از افـلاك و دوار وانگگهان نـظاره كـن آن كـار و بـار ( $($ / MFFF_FA p)
چشـــم دل دانــد جـــه ديـد از كـحل او خود پـهه بـاشد پـيش او هـفت آسـمان (IFYIF_10د)

جمله كـون مست دل، گشـته زبـون بـه دست دل
مـرحـلههاى نـه فـلكـ، هست يـقين دو گـام دل
(IFITF S)
روح چس از صعود از همهٔ سطوح مادى و معنوى وجود، دوباره بهامر الهى به همانجا كه از آن برخاسته بود مىييوندد. ولى اكنون از تمام مراحل و مدارج سطوح صاعد و نازل هستى آگاه است. مىتوان گفت كه صعود يا معراج روح در حالت جنيني أنسان شروع مىشود. چجنين است كه مولانا به معراج جنين انسان و ارتقاء آن به مرحله عقل اشاره مىكند. جنين به هنگام رشد، از تمام مراحل وجود فيز يكى عبور مىكند. در آغاز كه فاقد كمالات ظاهرى است، به جماد شبيه است. آنگاه در جريان رشد تدريجىاش، تكامل و افزايش يپچجيدگىهاى موجودات زنده را بهطور خلاصه بازمىنمايد. ابتدا توانـايى

تغذيه و رشد گياهى را پيدا مىكند. و و قتى چا بها اين عالم مىگذارد از تمام توانايىىهاى حيوانى از قبيل حركت ارادى، شوق، شور، خشم و ادراك برخور بار استى استـ با رشد كودى اين توانايىها به حد كمال مىرسد. كمالات متفاوت انسان كه به هوش و فضيلت مربوطند تدريجاً بهاين توانايىها اضافه مىشوند. زندگى روحانى، در را بهروى مراحل بالاتر كمال باز مىكند.
 صفات حق به جهان خاكى نزول كردهاند، از طريق انسان عروج مىكنـند، زيرا انسان آنها را مى خورد و جزئى از خود مىكند و بالاخره بهـرو من اين بُعد از تعليمات مولانا را بهع علت سوء تفاهماتى كه در در مورد آن و وجود و ظاهراً مقبوليت عام نيز يافته است، بهطور مفصل توضيح دادم. ولى درواقع امر اين مبحث نزول و صعود روح نقش چندان مهمى در تعليمات مولانا بازى نمىكند. او قصد ندارد كه يك طرحواره: كيهانشناختى را توضيح دهد زيرا شيوء ارائهٔ مطلب از سوى مولانا نشان مىدهد كه فرض وى بر اين است كه خوانندگان آثارش با اين نظريه
 مركزيت خورشيد در منظومهٔ شمسى آشنا هستند. در آثار مولانا كل مبحث فقط در خدمت روشن كردن مطلبى است كه او قصد استنتاج آن را دارد، و آن مطلب اين است كه دگرگونىهاى متعددى كه انسان از سر مىگذراند و مشخصاً در رشد او از "وجود جمادى " و گذرش از مراحل كودكى و جوانى تا مرحلة بلوغ نشان داده در خدمت ارتقاى او به سطوح روحانى بالاتر است. هر بار كه انسان در در رابطه با يكى از اين مراحل "مىميرد" در مرحلهُ بالاتر "باززاده" مىشود. پس نبايد از از آزمونها و و امتحانهاى طريقت كه نشانه مرگ در زندگى كاذب جهان و نفس امار امره است، هراس داشت. زيرا مرگِ يك چچيز، هميشه به معناى باززاده شدن جيزى بهتر و متعالى تعليمات مولانا در مورد بسيارى از اين نكات از قرآن ملهم است. مثلاً تعدادى از آيات قرآن در مورد مراحل رشد اسپرم در رحم چحنين مىگويند.

طريق صوفيانئ عشت
(ابه راستى كه انسان را از مايهاى أز گِل آفريديم. آنگاه وى را نطفهاى در قرارگاهى
استوار كرديم سـس نطفه را خون بسته كرديم و خون بسته راگوشت پاره كرديم و گوشت پإره را استخوانها كرديم و استخوانها را گوشت پوشانديم، آنگاه وى را خلقتى ديگر یديد كرديم، بزرگ است خداى يكتا كه بهترين آفريدگاران است.)|" شيوه نگرش مولانا بهاين مسئله را، كه به منظور يك نتيجه گيرى روشن انجام مى شود، در بخشههايى از يكى از نامههاى او كه در زير نقل مىكنيم به خوبى مىتوان

ديد:
باشد كه سبب سازندءٔ مشرق و مغرب ملاقات را سببى سازد كه سببها

 خوارى نه عزيزى؛ آن قطره آب بى خـى










 خفتن براى آسايش و دفع رنج بود و آنجا رنج نيست"و ملولى نبود. (مى
( 4 / / 11.
يك مدتى اركان بدى يك مدتى حـيوان بدى يك مدتى جون جان شدى جانانه شو جانانه شو
(r|OSI)

 پس صـــفات آدمـى شـــد آن جــماد

 جـــــله اجــزا در تــحرك در سكــون ( $r /$ /Fq.-HFFp)


باز جان جـون رو سـوى جـانان نـهد رخت را را در عــــمر بـــــيايان نـهـد (g/Mrg_IrAp)

كه شُوى خسـته بـهــاه اجـتذاب تو ز نـطفه تـا بـه هـنگام شباب

ای مسـافر دل مسنه بــر مـنزلى زانكـ از بســيار مــنزل رفـتهاى
(rYYf_ros)

 (rysro_rs ( )
 (YYGYA د)

 (rvary_rr د)


 اجاجـتهاد كـــرم نـــاكـرده كـه تـا ســـر فـــرو آرد دلش از بـــشش راز اول و آخــــر بـــبيند جشــــــ بــــاز وز جـــــــمادى در نــــباتى اوفــــتاد
 ســــالها انــــدر نـــباتى عـــر كــرد

وز نـــباتى جـــون بـههحـيوانــى فــتاد
 ( $($ / Mart_f. p)

بـــاز از حــيوان ســوى انســانىاش مــيكشيد آن خــالقى كـه دانــى اش
هـــمحِنين اقـــليم تـا اقـليم رفت
 تا رهد اين عـقل پــرحـرص و طـلب صــدهزاران عــقل بــيند بــوالعــجب (s/rafy_rqp)

از جــمادى مــردم و نــامى شــدم وز نــما مــردم بـهـهـيوان بـر زدم
مــردم از حــيوانــى و آدم شــدم


$$
(r / r q \cdots-r p)
$$

بـار ديZـر از مـلـى قـربان شـوم آنــج انـدر وهـم نــايد آن شـوم

$$
(r / r q \cdot F p)
$$

تـو از آن روزى كـه در هست آمـدى آتشــــى يـا بـاد يــا خــاكــى بـــى


 (0/VヘQ_qrp)

الــن بـقاها از فـناها يـافتى از فــنااش رو جـرا بـرتافتى
(0/Vas p)
صــدهزاران حشـر ديـدى اى عــنود تـاكــون هـر لحـظه از بـدو وجـود (0/V49 p)
هين بـده اى زاغ أين جـان، بـاز بـاش $(\Delta / \lambda \cdot \Lambda \rho)$

در صـف مـعراجــيان گُر بـيستى خـــون بُـراقأت ' بـركشاند نـيستى

ا. بُراق مركب يِيامبر در سفر معراج بود.


 ( $f / \Delta \Delta r-\Delta \Delta \Delta \rho$ )






 تـــا ز رحــمت گـردد اهــل إمـتحان انـون رحـــتش ســـابق بـــود از قــهر، زآن

 تـــا كـــنـن ايــــار آن ســــرمايه را كـه بكـردى غسـل و برجسـتى ز جـو
 "


 كـز بـريده گـــتن و مـردن بـرى است
 تـا نــه هـــتى و نـه خـود مـاند تـو را تـــو گـــل بســتان جــان و ديـدهالى لقـــمه گثــــتى انــــدر احـــيا آمــدى

بـــاز لطـــف آيـــد بـــراى عــنر او گــــويد ایى نــــخود چــريدى در بـــار تـاكـه مـهمان بــازگردد شكــر سـاز تـــا بــــه جــاى نـعمتت مــنعم رســد
 سـر بـهـ هــيش قــهر نــه دل بــر قــرار سـر بـرم ليك ايـن سـر آن سـرى است

 انـــدر آن بســـتان اگـــــر خــنديدها آى


شــــير بـــودى شـــير شـــو در بــيشهها در صـفاتش بــاز رو جــالاك و جست جس شــدى اوصــاف و كـردون بـرشدى مـــىىروى انــــدر صـــفات مســـطـاب
 راست آمــــد افـــتلونى يــــا ثـــــات راست آمــــد ان فــــى قـــــلى حـيات

 ( $r / \mathrm{F} \mid \Delta \wedge$ - $\wedge \wedge$ p)

زان حــديث تــلن مـىـويم تـو را تـا ز تــلخىها فــرو شــويم تـو را (r/fiar p)
تو ز تـلخى جــونكـ دل پـرخـون شـوى جس ز تـــلخىها هـــهـه بـيرون روى (r/f19f p)







 مـــــــدتى ديگــــر درون ديگ تــــنـ




از خــــدا مــى خواه تــا زيــن نكـتهها در نـــــــلغزى و رســـــى در مـــنتها زانكـ از قـــرآن بســــى گــمره شــدند زان زان رســـن قـــومى درون چــهـ شــدند مـر رسـن را نــيست جـرمى ایى عـنود (r/F|as_FM|.p)

ه. آدم و البليس در قرآن، داستان آدم و ابليس از يك غناى تصويرى و نمادين برخوردار است، و مولانا به تمامى از اين خصوصيات در بيان تعاليم خود استفاده كرده است. آشنايى با اين داستان به درك بسيارى از بحثهاى مولانا در مورد تكامل روحانى انسان و موانع آن كمك مىكند، همانطور كه بسيارى از تعاليم او هم در مورد آغاز و انجام انسان، مبتنى بر اين بيان قرآنى است كه به آدم ((اسماء آموخته شد.)؛ در قرآن خدا بهانسان جنين خطاب مى مىند
((شما را بساختيم آنگاه نقشبنديتان كرديم، سيس به فرشتگان گفتيم آدم را سجده كنيد؛ همه سجده كردند مگر ابليس كه از سجده كنان نبود. گفت منعت چهه بود كه وقتى به تو فرمان دادم سجده نكردى؟ گفت من از او بهترم. مرا از آتش آفريدهالى و او را از گِل آفريدهایى.)"
مولانا اشاره مىكند كه از اين آيات و آيات مشابه آن چندين درس مىتوان آموخت. مثلاً اين آيات بر مقام روحانى والاى انسان تأكيد دارند و نشان مىدهند كه نافرمانى شيطان اساساً ناشى از كور باطنى و يا ناتوانى او در مشاهدهٔ معنا در وراى صورت بود؛ و آنحه شيطان بر زبان آورد طرح اولئه بسيارى از گناهان بنيادى انسـان، بخصوص كبر و حسد و نافرمانى، است. ز آدمى كه بود بى مثل و نديد (r/YVOq p)

به ظاهر بين همى كـويد جــو مسـجود مـلايك شــد كــه ایى ابـله روا دارى كـه جســم مـختصر بـاشـم؟ (YOIFY)

 ( $(\% /$ RANI_AT )

ابـليس نظر جـدا جــا داشت
(lsary )
 (Marys )

بــا دو ديــده اول و آخــر بـبين هين مباش اعور جو ابليس لعين (F/IV.9 p)

جشــم ابــليسانه را يكــدم بـبند (r/rr... م)
 بـنجه زد بـا آدم از نــازى كـه داشت كشت رسوا همجو سركين وقت جاشت (1/rYas_ar p)
 جواب گويدث آدم كه اين سجود او راست
 (94.0_Y د)
جـه بـردمالى است حسـد ای خــدا مـيان دو يــار

كه در چو جان بده اند، اين زمان جو كرگ عنود
خــه پــرده بـود كـه ابـليس پــيش از ايـن پـرده

بـــ، ســـجده بــام ســموات و ارض مــيـيمود
(991--l|)
ز پردئ حسدى مـاند هـمجو خـر بـر يـخ كه آنهمه ير و بالش بـدين حـدث آلود


 مرا جو گــمره كـردى مـراد تـو ايـن بـود (9s)r_IV s)

وقتى ابليس از آسمان بهزمين تبعيد شد به خدا گفت: (ابروردگارا، به سبب آن گمراهى كه نصيب من كردى زمين را در نظرشان مى آرايم و همگىشان را گمراه مىكنم.)|' اما وقتى آدم و حوا از بهشت رانده و بهزمين فرستاده شـدند، گـفتند: (إبروردگارا، ما بهخويشتن ستم كرديم و اگر ما را نيامرزى و رحـممان نكــى از زيانكاران خواهيبم بود.)/"



 نه كه تقدير و قضضاى مـن بـد آن؟ چجون بـه وقت عذر كردى آن نهان؟
 هر كه آرد حـرمت او حـرمت بـرد هـــر كــه آرد قــند، لوزيـنه خـورد
( $/$ /IFMA_9FP)
جون آدم كناه كرد، حقتعالى آدم را الز بهشت بيرون كرد. حق تعالى به آدم
 چرا با من بحث نكردى

 ترك ادب نكردم קر حضرت تو و عشق نگگاشت كه مؤاخذه كنم. (1.r)

زلت آدم ز اشثـــم بـود و بـاه و آن ابليس از تكبر بود و جـاه
لاجــرم او زود اسـتغفار كــرد و وآن لعين از توبه استكبار كرد
( $\Delta / \Delta r \cdot-\Delta r)_{p}$ )

 (f/rfif-10p)

حـاجت خـود عـرضه كـن حـجت مكـو $\quad$ هـــمجّو ابــــليس لعــــين ســخت رو (F/ MFV_MFA p)
\&. منزلت انسلان در ميـان مخلو قات
پيامبر مخلوقات را به حند دسته تقسيم كردهاست، مولانا اين تقسيمبندى را چخنين نقل.
مىكند:

در حــديث آمـد كـه يـزدان مـجيد خــــلـ عــالم را ســه گــونه آفـريد
يك گُرُه را جمله عقل و علم و جود آن فرشته است او نداند جز سـجود

$$
\left(f / / f q V_{-q} \Lambda_{p}\right)
$$

يك گــروْه ديگـر از دانش تـهى همهجو حيوان از عـلف در فــبهى (f/10...p)
 ( $F / 10 . r_{\text {p }}$ )
وين بشر هـم ز امـتحان قـسـمت شـدند آَدمــــى شكلند و ســهـ قــــمت شـــدند
 (f/10.0_sp)
 ( $F / 10.9$ p)

مـاند يك قســم دگـر انـدر جـهاد نـــيم حــيوان نــيم حـى بـا رشـاد ( $F /$ /arl p)
در اينجا مولانا مخلوقات را به سه كونهٔ بنيادى يعنى مَلَك، انسان و حيوان تقسيم مىكند و انسان را نيز به سه مقوله انسان ملكى، انسان "معمولى "، و انسان حيوانخو تقسيم مىكند. اولين دسته پيامبران و اولياء هستند. دسته دوم را اكثر مردم يا "مؤمنان عادى "تشكيل مىدهند كه كفر و ايمان در درونشان در جـگُند. و دستهٔ سوم كفار يا پيروان شيطانند.

خلق سه صنفاند. ملايكهاند كه ايشان همه عقل محضانـد. طـاعت و بندگى و ذكر، ايشان راطبع است و غذاست و به آن خورش و حيات است حنان كه ماهى در آب، زندگى او از آب است و و و بستر و بالين او آب است،
 بس جه منَت اگر او شهوت نراند و يا آرزوى هوای نفس نكند. جون از
 حساب طاعت نگيرند. جون طبعش آن است و بيى آن نتواند بودن. و يك صنف ديگر بهايمند كه ايشان شهوت محضاندند عقل زاجر ندارند. بـر ايشان تكليف نيست. ماند آدمى مسكين كه مركب است از عقل و شهوت. نيمش فرشته است و نيمش حيوان. نيمش مار است و نـيمش مـاهـي. ماهيش سوى آب مىكشاند و مارش سوى خاك. در كشاكش و جنگ
 ادنى من البهايـ.
فرشته است به عقل و بييمه است به جهل
مــيان دو، بــه تــنازع بـماند مـردم زاد
اكنون بعضى آدميان متابعت عقل جندان كر دند كه كلى ملك گشتـند


 تحسرى بديد مى آيد و بهزندكانى خويش راضى رئى نيستند. اينها ما مؤمنانند.

 (VY_Y^ف)

فرمود اينكه مى گويند كه در نفس آدمى شرى هست كه در حيوانات
 كه آن خوى بد و شر نفس و شومىهايى كه در آدم است، برحسب گوهر الـي

خفى أست كه در اوست كه اين اخلاق و شومىها و شر، حجاب آن گوهر شده است. (ف هـ HF
آدمى احوال چنان است كه پر فرشته را آوردهاند و بـر دم خـرى بستهاند تا باشد كه آن خر از پرتو و صحبت فرشته، فرشته گردد. (ف V•) احوال انبيا و اوليا و خلايق و نيك و بد، على قدر در مراتبهم و جوهرهمه، مثال آن است كه غلامان را از كافرستان به ولايت مسلمانى مى آورند و و مى فروشند. بعضى را זنج ساله مى آورند و بعضى را ددساله و بعضى را
 مسلمانان بروردد شود و پير شود، احوال آن ولايت را كللى فراموش كند و هيج از آنش اثرى ياد نباشد. و چون پارهاى بزرگتر باشد، اندكيش ياد آيد و چون قوى بزرگتر باشد، بيـترش ياد باشد. همجپنين اروأح در آن عالم در خدمت حضرت حق بودند كه الست بربكم قالوا بلى. و غذا و قوت
 حون آن كلام را بشنود از آن احوالش ياد نيايد و خود را الز آن كلام بيگانه بيند. و آن فريق محجوبانند كه در كفر و ضلالت بهكلى فرو رفتهاند. و بعضى را بِارهاى ياد مى آيد و جوش و هوالى آن طرف ور در ايشان سـر مى كند و آن مؤمنانند. و بعضى چون آن آن كلام مىشنوند آن حالت در نظر ايشان جنانكى در قديم بود پديد مى آيد و حجاب

آخر مىگويند كه الآدمى حيوان ناطق. پس, آدمى دو چپيز است. آنَّ
در اين عالم قوت حيوانيت اوسست، اين شهوات است و آرزوها. اما آنحهِ خلاصه اوست، غذاى او، علم و حكمت و ديدار حق است. آدمى را آنحِه حيوانيت اوست از حق گريزان است و انسانيتش از دنيا گريزان. فمنكم كافر و فمنكم مؤمن.' دو شخص در اين وجود در جنگند. تا بخت كرا بود، كرا دارد دوست. (فـ (OF_OV)

پيش از این، در متن تضاد عقل و نفس، به مبارزه عقل و شهوت اشاره كرديم، زیرا|ز نظر مولانا، شهوت يكى از خصوصيات مسلط نفس اماره الست. به علاوه، او به كرات نفس اماره را با حيو انات مختلف و بخصوص با خر، سگ، خوكى و گاو مقايسه مىكند. اين قياس به خاطر ذات ((حيوانى)" نفس اماره صورت مىگيرد، كه افت آن أز حد شهوات يست و نيازهاى جسسمى درنمىگذرد. در اولين بخش از اشعارى كه ذيلاً نقل مى منيـم، مولانا وازدهاى نفس اماره و شهوت را در جاى يكديگر بهكار مىبرد: بعد از آن اين نار، نار شهوت الست كـاندرو اصــل گــناه و زلت است نــــار بـــيروني بـهـ آبــي بــفسرد نـــار شــهوت تــا بـه دوزغ مـىبرد نــار شـههوت مــى نـيارامـد بـهـآب زاننـ دارد طــبع دوزغ در عـذاب

 تـا ز نـار نـفس جــون نـمرود تـو ا وارهد اين جسـم هـمچجون عـود تـو (l/rgav_ry.rp)

شهوت خــلق بـىنمك، شـهووت فـرج پس دوّك با سگ و خوک مشترك، با خر و گـاو هــمسرى

$$
(r \& \cdot r \mid د)
$$

 (1.fYY 2)
 (Y\&0V4 2)

تو ستورى هـم كـه نـفسـت غـالب أست حكـــم، غــالب را بــود ایى خـوديرست $(f / r \ldots r p)$
بـبند جششـم خـر و بـرگشاى چششـم خـرد (rYOYI s)

ا. ابراهيم بس از شُكستن بتها، به فرمان نمرود به آتش افكندء شد. اما خدا أو را از آٓيبب نتاه داشت:


خـلق ديـوانـند و شـهوت سـلسله مـىشـدشان سـوى دكـان و غـله (f/ /119sp)
خدا ملائك را از عقل ناب و بهائم رااز شهوت ناب آفريد و عقل و شهوت، هر دو، را در نهاد انسان قرار داد. بنابراين عقل انسان اساساً مَلَكى است، در حالى كه نفس
 است. ابليس و ساير شياطين از طريق نفس امارء انسان كه با آنها سنخيت دارد به انسان دست پِيدا مىكنند.
تجون مَلَكى با عقل يك سررشتهانـد





 (r/r1ar_-9^p)
نفس و شيطان هر دو يك تـن بـودانــد در دو صـورت خــويش را بــنمودهانــد (r/f.ar p)

ديوى است نفس تو كه حسـد جـزءٍ وصـف اوست
تـــا كـــــل او چگَــونه قـبيحى و مـقـذرى است
آن مــــار زشت را تـــو كـــنون شــير مــىدهى

( $\uparrow \wedge \Delta \Delta-\Delta 9 د$ )
خوى ملكى بگـزين بـر ديـو امـيرى كـن گاو تو جو شد قربان پا بر سر گردون نه (YFFY. د)
نفس شـومت را بكش كـان ديـو تـوست
 (YIMYM_rFs)

همانطور كه نفس اماره با ابليس يكسان دانسته مىشود آن را با اقليم او كه دوزخ است نيز يكسان مىدانند. به همين ترتيب صفاتِ زشت نفس، از كيفيات دوزخ نشأت مىگيرند. آتش دوزخ را كفر و هرآنجپه مخالف عقل است از قبيل صورت و و بوست،
 جسم آدم آنها را نمىفريبد.
صورت نفس ار بجويى ای يسر قصه دوز دنخ بخوان با هـفت در
(1/VY9 p)


(l/irvo_vg p)

عـالَمى را لقـمه كـرد و دركشـيد معدهاش نعرهكنان هل مسن يـزيد

$$
(1 / 1 \text { r })
$$

چونك جـزو دوزذ است ايـن نـفس مـا طـــبع كـــل دارنــــد جـــمله جــزوها

$$
\text { (l/irar م })
$$

نفس تـو هـر دم بـرآرد صـد شـرار
 (M/MFGF_SO م)

ازدههــاى هـــفتسر دوزخ بــود حرص تو دانه است و دوزخ فخ بود
(s/FsOV p)

اصـل كـينه دوزخ است و كين تـو ج جزو آن كل است و خصم دين تـو (r/YYF p)

 (f/MIITlir)

ز جــــان آدمـــى زايـــد حســـدها مَــلَكَ بـاش و بـه آدم مُلْكَ بسـهار
غـذاى :نغس، تـخم آن غـرضهانـا ( 11 - 5 - - Fq )

داد بــــــــلنا جــــــلودا پـــوستش'



 ( $0 /$ /arr_rr p)

ايـن تكـبَّ از نـتيجهٔ پــوست است جاه و مال آن كبر را زان دوست است اين تكبر جـيست؟ غـفلت از لبـاب مـنـج (0/19F.-FI P)

كـبر زان جـويد هـميشه جـاه و مـال كـه ز سـرگين است گـلخن را كـمال

 پـــيشوا ابـــليس بــود ايــن راه را كـــو شكـار آمــد شـبيكئ جـاد را ( $0 /$ / MaFV_O. . $)$
در بسيارى از اشعار مولانا، از جمله آنجٍه در بالا نقل شد، تضاد نفس اماره و عقل، با تضاد آتش و نور برابر نهاده شده است. اين تضاد هم در سنّت نبوى ريشه دارد:
 تو آتش مرا خاموش كرد.)









چس گـــريزان است نـقش تـو ز او زانكـ تـــو از آتشــــى او آبخـــو


الشعار فوق ما را بهصور نوعى' اكثر تضادهاى موجود در دنيا يعنى دو صفت الهى لطف و قهر، رحم و خشّم، بازمىگردراند. كل درام تضاد بين مَلَكَ و ابليس، عقل و نفس اماره، قديسان و كفار، بهشت و جهنم، و نور و آتش، از اين صفات سرجشمه
 و همگى وظيفهٔ واحدى را انجام مىدهند.
 فربهش كن آنتهش كُش ای قصاب
 دوزخ آن خشُم است خصمى بايدش


كنش و واكنش هماهنگ لطف و قهر نهتنها در ساختار كيهان منعكس مىشود بلكه در شيوهاى كه انسان وجود خود را در سطوح مختلف تجربه مىكند نيز بازتاب پيدا مىكند. مولانا براى توضيح كل روانشناسى روحانى خود وازههايى را بهكار مى گيرد كه با رابطهُ بين اين دو صفت الهى، بها آنگونه كه در صور مختلف تجلى پيدا مىكنند، مربوطند. بعضى از اين وازهها را در جدول با آوردهايم. در تعداد زيادى از فصول بعدى كتاب حاضر، بهروشن كردن روابط متقابلى كه در اينجا بهطور خلاصه
 ارتباطات متقابل، ايستايى ندارند و تغييرحذيرند. و بالاخره اينكه، "رحمت او سابق است از قهر او "، بدين معنى كه تمام تجليات خشم و قهر ، از رحمت خدا رنگّ مى ارگيرند
 علاوه بر اين، در اين عالم، نيك و بد مطلق وجود ندارد. ارزشهاى مطلق، ويرئ وئ وجود

مطلقند. لطف و قهر مطلق فقط در خورير خدا مىتواند وجود داشته باشُد نه در اين عالم. ييامبران و اولياء اگر از يك نقطهنظر، تجليات لطف و رحمت به شمار مىروند از نقطهنظر ديگر، تجلى قهر و خشمند.

رحمتش بر نـقمتش غــالب شــود $\quad$ چيره زين شد هر نبى بر ضد خود
كو نتيجهٔ رحمت است و ضـد او از نــتيجئ قــهر بـود آن زشترو ( $0 / 010-\Delta 19 \rho$ )

هر وجودى كـز عـدم بـنمود سـر بر يكى زهرست و بر ديگر شـر (0/FYMs p)

 ( $($ /FYAV_AA p)

ــ بـازگتشـت بـهحق
بازگشت انسان بهسوى حق را مىتوان از دو نقطهنظر بررسى كرد. مطابق نقطهنظر اول، انسان از آنرو به سوى آفريدگار خو يش بازمىگردد كه از او آمده است. بازگشت او بخشى از خرد و برنامهٔ الهى آفرينش، و جنبهاى از تجلى گنج ینهان است. اين نقطهنظر اول را مىتوان "طرز نگگش خدا به خيزها" ناميد، زيرا در دانش قديم او همهاچيز از پيش برنامهريزى و مقدر شُهه است. از نقطهنظر دوم، انسان با فرمان اللهى مبنى بر مجاهدت در راه دين مواجه است. يیامبران و اولياء كار هدايت او را بر عهده دارند و برخوردارى انسان از قدرت انتخاب، به وى ثابت مىكند كه بازگشتش به حق در يد قدرت خود اوست. من در صفحات باقيمانده از اين فصل، نقطهنظر اول را بهطور خلاصه مطرح مىكنم و در بخش دوم بهابعاد متعدد نقطهنظر دوم، يعنى "كارورزى" دين، خواهم پرداخت.

جدول

| صور تجلى لطف و نهر |  |
| :---: | :---: |
| تهر | لطف |
| شياطين | ملانك |
| نفس | عقل |
| جهن | بهشّ |
| آتش | نور |
| ابليس | آدم |
| كفار | اولياء |
| كفر | دين |
| جدابی | وحدت |
| قبض | سط |
| ترس | \|ميد |
| كريه | خنده |
| غر | نثاط |
| تلخى، ترشى | **يرينى |
| سركه | شكر |
| باييز | بهار |
| زمستان | تابستان |
| شـب | روز |
| خار | كُلِّ |
| لابالىكى | تعبّد |
| درد | سراب صافى |
| هوش، فكر | مستى، سُكر |
| غُمار | مستى |

جشم ظاهر قدرت تشخيص وضعيت واقعى عالم را ندارد. از آنجا كه صورت را مىيبند و نه معنا را، و يا نقش را مىبيند و نه نقاش را، تجليات صفات لطف و قهر را نمىتواند از يكديكر تميز دهد. ممكن است آنحه رانوازش لطف مى ويندارد تجربه كند و بعد متوجه شود كه ضربه خشم را دريافت كرده است. هدايت بيامبران و اولياء (به بخش دوم مراجعه كنيد) يعنى آنان كه به دل بصير، و جشـم معنابين دست يافتهاند،

تنها راه نجات از فريبخوردگى است. در نهايت تنها از طريق هدايت آنان است كه قدرت تحقق اين بصيرت را در وجود خود ييدا مىكنيم. كوتاهسخن، تا وقتى كه در وراى صور، به معنايى دست نيابيم، قادر نخواهيم بود عملى را با يقين قطعى نسبت به ثمرات آن انجام دهيمر.
اختلاط ضدين كه بنياد عالم است و وضعيت گيجكندئ ما را اليجاد مىكند، تا ابد نخواهد پائيد. زيرا مرگ، نشانئ نقطهُ بازگشت است و حشر، كشف نهايى حجابي است كه ماهيت واقعى اشياء را مىيوشاند. اكر در اين عالم به مقام (اديدن جيزها چچنان كه
 ديگُر دير شده باشد و از آن طرفى برنبنديم و نفعى نبريم.

 خواهد شد و صور آنان ديگر نقشى ايفا نخواهد كر د. ماهيت واقعى مردم مسلط خواهد شد، بهطورى كه همگان از جمله خود مردم، آن را مشاهده به مظهر روشن و شاخص تجلى صفات خدا تبديل مىشود، ولي مظاهر صفات رحم و لطف با مظاهر صفات خشم و قهر تفاوت بسيار دارند. (آآن روز، خدا سزاى شايستئ

 'مغفرتورزى سخاوتمندانه دارند.)،

عدل جه بود، وضع اندر موضعش (s/r099 م)
روز عــدل و عــدل داد درخـورست كـفـش آنِ پــا، كــلاه آنِ ســر است
( $\varepsilon /$ MAAV p)
اكرجه بـحر كـرم مـوج مىزند هـر سـو به حكم عدل، خبيثات مر خبيثين راست (DITY د)

سبوس ارجه كه پنهان شـد مـيان آرد چـون دزدان كشــاند شــحنئ دادش ز هـر گــوشه بـهـهـروريزن (lafye s)
9. سنخيت
(اعدل خدا هر چيز را در جاى مناسب آن قرار مىدهد)" و آن جيز، تا ابد در آنجا
 بازمى گردد)، يعنى به منبعى كه از آن مشتق شده بود، ملحق مى گردد. به عبارت ديغر هر چيزى پس از آنكه ماهيت حقيقىاش را با نمايش دادن معنا يا صورت نوعى خود آشكار كرد، و آن تركيب خاص صفات الهى كه آن را ساخته بو دند ظاهر نمود، به همان صفات بازمىگردد. پس وقتى عدل خدا همهٔ چجيزها را در جاى خودشان قرار داد، درواقع اين چيزها با خودشان وحدت پيدا مىكنند. مولانا نيروى محركئ اين فرايند را اصل سادء ((كند همجنس با همججنس پرواز)") مىداند. بها علت اين سنخيت بنيادين، هر
 ضد خود مىگريزد، ولى از آنجاكه خدا قصدِ آشكار كردن كنج پنهان را دارد، چجيزها را مدتى در جايى نگاه مىدارد. وقتى اضداد كار خود را در اين عالم به پايايان بردند، از يكديگر جدا شده به عالم ديگر منتقل مىشوند كه در آن همجنس، همرجنس را جذب مى
طـبلهها در بـيش عـطاران بـبين جنس را با جنس خود كرده قرين

 طبلهها بشكست و جانها ريختند حـق فــرستاد انــبيا را بـا ورق تا كُزيد ايـن دانـهما را بـر طـبـق (r/rA.-TAFp)

عــلَت آيــد تـا بــدن را بسكــلد تـــا عــــنـاصر هـمدكر را واهــلد

קــار مــرغند ايـن عـناصر بسـتهیا مرگ و رنـجورى و عـلت، بـاكثـا
هـايشان از هـمدگر چجـون بـاز كـرد مرغ مـر عـنصر يـقين جـرواز كـرد
جــــذبه ايـــن اصــلها و فــرعها هـا دمـا دمى رنـجى نـهد در جسـم مـا
تـاكـه ايـن تـركيبها را بـر درد مرغ هر جزوى بـهاصـل خـود بـرد
 (F/FFYO_MI p)
عــقل مـىكفتش كـه جــنسيت يـقين از ره مــعنى است نـى از آب و طـين
 صورت آمد جـون جـماد و خــون حـجر $\quad$ نــــيست جـــــامد را ز جــنسيت خـــبر
 مـــور دانــــد كـــان حــبوب مــرتهن مسـتحيل و جـنس مـن خـواهــد شــدن آن يكــى مـورى کــرفت از راه، جــو مــو


رفــتن جــو ســوى كــندم تــابع است مور را بـن كـه بـه جــنسش راجــ


 ( $4 /$ Yadr_grp)

فـرق زشت و نـغز از عـقل آوريـد نــ ز حششمى كز سيه كفت و سـيد (s/raš p)
مــــخلص مـــرغ است عـــقل دامبـيـن آفت مــــــرغ است چشــــــم كــــامبين دام ديگـــر بُــد كـه عــقلش درنــيافت وحى غـايب بـين بـدينـسو، زان شــتافت
 ( $8 /$ rasa _ Y ( p )

چجـيست جــنسيت يكــى نــوع نـظر كـــــه بــــدان يــابند ره در مــمدكر
آن نــظر كـه كـرد حـق در وى نـهان
هـر طـرف چـه مـىكثد تـن را نـظر (f/ra9r_afp)

جـون نـهد دز تـو صـفات جـبرئيل همخو فرخى بـر هـوا جـويى سـبيل ( $9 /$ Y99Y p)

چون نـهد در تـو صـتتهاى خـرى صد پرت گر هست بـر آخُـر پـرى ( $9 /$ Y944 p)

الى بــرادر تــو هــمان انسـديشهاى مــابقى تــو السـتتخوان و ريشـــهالى
گر گـل است انـديشئ تـو، كـلشنى



 (1/gra_sflp)

بـــاطلان را جــــه ربــايد؟ بــاطلى عـاطلان را چـه خـوش آيـد؟ عـاطلى
زانكه هـر جـنسى ربـايد جـنس خـود $\left(Y / Y \cdot \Delta Y-\Delta \Lambda_{p}\right)$

اصــل ايشــان بــود ز آتش ابـتدا
 ( $1 / A Y F-Y O$ )
مــادر فــرزند جــويان وى است اصلها مر فرعها را در پـى است
( $1 / \wedge \mathrm{YA}$-)
ذوق جنس از جــنس خـود بـاشُد يـقين ذوق جسـزو از كــل خــود بــشد بـبين (1/1ヘ9 p)

جــنبش هـر ذزه بـها اصـل خـود است هــر چــه بــود مــيل كسـي آن شــود (1.9193)
آن نـــظرى جــو كـه آن هست ز نــور قــديم

كــــنـن نـــطر نــاريت هـمجپو شــرر مـمرود
جنس رود سـوى جـنس، بس بود ايـن امتحان
شـه سـوى ثـه میرود خـر سـوى خـر میرود

هــر چــه نــهال تــو راست جـانب بسـتان بـرند
خشك خــــو, هــيزم شــود، زيــر تــبر مــىرود
(9rirmol
انـبيا جـون جـنس روحـند و مـلكـ مر ملكـ را جـذب كـردند از فـلك (f/raqup)
بــاز آن جــانها كــه جــنس اننبياء است سوى ايشان كشكشان پجون سـايههاسـت زان كه عقلش غالب است و بـى ز شك عـــل جــنس آمــد بـه خـلقت بـا مـلكى
 (f/rv.r_rp)



 بـــلبلان زا جــــاى مــیزيبد چجـمن مر جُـعل را در چجـمين خـوشتر وطـن
 يكـ رگــم زيشـــان بـد و آن را بـريد

 چس اگــر ابــليس هـم سـاجد شـدى او نـــبودى آدم او غــــيرى بُــــدى هــم سـجود هـر مـلك مـيزان اوست هـــم جــــو آن عــدو بـرهان اوست
 (r/rIMF_rop)
دوزخ از مــــؤمن گـــريزد آنــــتحنان كــه گــريزد مــؤمن از دوزخ بـه جـان
 در حــديث آمــــ كـه مــؤمن در دعـا ها هــون امهـان خــواهـد ز دوزخ از خـدا
 1. تين، 0: آنگا. وى را سفلة سفلكان كرديم.

جــاذبئ جـنسيت است اكــنون بسبين كـه تـو جـنس كـيستى از كـفر و ديـن (f/YyIT_ISp)
هر جنس سوى جنسش زنجير هـمى درد مـن جـنس كـيـم كـاينجا در دام گـرغتارم (10F.9 )

هـر كسـى را جـفت كـرده عـدل حـق پبـيل را بـا بـيل و بـق را جــس بـق ( $8 /$ \A9Fp)

قــبله عــارف بــود نــور وصــال قــبله عــقل مــفلسف ثــــد خـيال ( $8 /$ 1ヘ98_-9ンp)

 ( $8 / 1$ 199 - $19 \ldots$.. $)$
 ( $9 / 19 \cdot 0$ p)
-ا. سنتگ مَحَك
جيامبران و اولياء مردم را به خدا و بهشت مىخوانند، در حالى كه ابليس و پيروانش مردم را بهسوى جهنم مىكشانند. و چجنين است كه ايـن دو گـروه در ايـن عـالم عملكر دهاى متضاد دارند. اما همهٔ چيزهاى متضاد با يكديگر مرتبطاند و در نهايت، يك واقعيت واحد را متجلى مىكنند. از اينرو، اگر از نقطهنظر ديگرى بنگريم، پيامبران و ابليس وظيفه واحدى را اليفا مىكنند، يعنى از طريق وادار كردن مردم به نشان دادن طبيعت درونىشان گنج چنهان را آشكار مىكنند. يیروان پيامبران و اولياء نشان مىدهند كه صفت لطف بر باطن آنها مسلط است و هيروان شيطان اين نكته را آشكار مى كنند كه اصولاً تجلي صفت قهر به شمار مى آيند. ولى در هر دو مورد، هدف و نتيجه يكى است: متجلى ساختن صفات متجلىناشدهٔ خدا. برخورد بين بيامبران و شياطين، يا بين دين و كفر، در اين عالم كه صحنهُ تجلى

گنج پنهان است صورت مىگيرد. از اينرو، مولانا اغلب جهان، پيامبران و اولياء، و ابليس و هيروانش را به عنوان سه (اسنگ محك)") مطرح مىكند. فلز هر كسى با اين سه سنگ محك سنجيده ميشود. آنان كه طلاى ناباند بهنورى كه از آن مشتق شدهاند مى پيوندند و آنان كه فلز ناسره هستند به آتش ميروند.
جون كه مقصود از وجود اظهار بود ديـــو، الحــــاح غــوايت مــىكند شـــــخ، الحـــال هــدايت مـىكند ( $4 /$ rOAN-ヘ9 p)
لطف حق را همه كس داند و قهر حق را همه كس داند و همه از قهر حق گريزانند و به لطف حق در آويزان. اما حقتعالى قهر ها را در لطف حنهان كرد و لطفها را در قهر پنهان كرد فعل بازگونه و تلبيس و مكر الله بود تا
اهل تميز و ينظر بهنور الله، از حالىبينان و ظاهربينان جدا شـوند كـه
ليبلوكُم ايكم احسَنُ عملاً.' (م/ / دفتر پنجمـ)
اين وعيد و وعدهها انگيخته است
جــونك حـق و بـاطلى آمـيختند نقد و قلب اندر حُرُمدان ريـختند
بس محك مـىبايدش بحـزيدهالى در حـــقايق امـتحانها ديــدهالى
تسا شــود فـاروق اليـن تـزويرها تـا بــا بـود دسـتور ايــن تـدبيرها (r/rasチ_\&9p)

پــيش از اليـن مـا امت واحـــ بُـديم كس نـدانستتى كـه مـا نـيكـ و بـديم

گـفت الى غش دور شــو صـافى بـيا

 حشـــم دانــد فــرق كــردن رنگ , ا
 دشــــمن روزنــــد ايـــن قـلابكان عــــــاشق رُوزنـــد آن زرهــاى كــان
 حـق قــيامت را لقب زان روز كــرد روز بــــنمايند جـــمال ســرخ و زرد ا. ملكى، ז: همان كه مرگ و زندگى آفريد تا امتحانتان كند كدام بهعمل بهتريد و او نيرومند آمرزكار

پس حــقيقت روز، سـرَّ اوليــاست روز بیش ماهشان جـون سـايههاست (r/rAo_rar p)
و همحِنين احوال اين عالم نيز جون درنگرى همه بندگى حق مى وكنـد از از فاسق و صالح و از عاصى و مطيع و از ديو و ملك. مثلاً پادشاه خوا



 اين جنين كند. بادى فرستاد تا ثابت را از غيرثابت پبيدا كند و بششه را از درخت و باغ جدا گرداند. (ف \&\&)
كــفت ابـليسش گشـاى ايـن عـقد را مــــن مـــحكّم قـــلب را و نــد را امــتحان شـير و كـلبم كـرد حــق امــــتحان نـقد و قــلبم كــرد حــق قــلب را مـن كــى سـيهرو كــردمام


 تـا كــدامــين سـو كـند او گـام تـيز ور گـيا خـواهـد يـقين آهـورگ است

 كــر غــذاى نـفس جـويد ابـتر است



 خوب را مـن زشت سـازم؟ رب نـهام (r/rghr_Arp)

ا1.ا. مرگَ و حثّبر
مرگ و حشر انسان را بهطور كامل از ماهيت روح خويش آكاه مى مكند و باخبر
 نهايى ضدين صوري تم ميزيريرد.




 (r/PFTA-FY P)




 (1/rran_r.r.p)
جـــون انـار و سـيب را بشكستن است
كشتّن و مردن كه بـر نتش تـن است


 (1/v-v_r). م)

 بــكه هستش صـد دريخ از بـهر فـوت نــيست درد و دريـغ و غــبن مـوت



 ( $8 / 190-\Delta \Delta$ )

در روز حشر معانى تمام صور آشكار مىشود. تـمام أفعال، خـصوصيات و

 مى گيرند. (از اين [روز] به غفلت بودى، پردءٔ ترا از تو برداشتيم و اكنون ديدهات
تيزبين است.)؛'

در حديث آمد كـه روز رستخيز أمر آيد هر يكى تـن را كـه خـيز
نفح صور امر است از يزدان پِ بـازآيــد جـان هـر يكى در بـدن همچجو وقت صبح هوش آيد بهتن
( $0 /$ /VYY_VE p)
پـاى كـفش خـود شـناسد در ظُلَم تچون نداند جان تن خـود ای صـنم ( $0 /$ /iv9a p)
و همحنين مى گويند كه در آن عالم نامهاه پرَّان شود بعضى به دست راست


 است كه شب همه خلق مى خسبند، از كفش غيرهم، جمله انديشهها ازيشان مى يّرّد و هيجّكس را النديشه نمىماند تا تا تا تا جون سِييدٔ صبح همجون نفخئ اسرافيل [دردمد] ذرّات اجسام ايشان ران را زنده گرداند، انديشئهر هر يكى چون نامهبران [ـ دو دوان] سوى هـركسى مى آيد هيج غلط نمىشود. انديشهٔ درزى سوى درزى و انديشئ فقيه سوى فقيه و انديشُّ آهنگر سوى آهنگر و انديشهُ ظالم سوى ظالم ور و انديشئ

 تابدانى كه در آن عالم نيز همحجنان باشد و اين محال نيست و و در اين عالم واقع است.

جس اگر كسى اين مثال را خدمت كند و بر سر رشته رسد، جملة احو الحوال
 در قدرت حق همه مىگنجد. بسا استخوانها بينى در گور ير يوسيده آلا متعلّق

و مثال اين در عالم محسوسات واقع است. همجِنانكى دو كس در




و هيتِ نه اين بينى و نه آن. (ف اوy_1\&9)

بـرحـنر شـو زيـن وجـود ار زان دمـى
بـــــيشهاى آمــــد وجـــــود آدمــــى

 ســيرتى كـان در وجـودت غـالب است هم بر آن تصوير حشـرت واجب است (r/TFIA-r| p)
 (r/MAry p)
صـبح حشـر كـوپک است ای مسـتجير حشــــر اكـبر را قـياس از وى بكــير ( $0 /$ /VA. . )

 ايــن خــيال ايــنجا نـهان پـيدا اثر



 (0/VYAA 9F p)

بر بد و بـر نـيك كئـف و و ظـاهر است نــــشهامان درخـور خــصلت شــود ايــــن بـــطانه روى كــــار جـــــامها دوك نـطق انـدر مـلل صـد رنگ ريس
 ( $9 /$ МА90_ 99 )

نـــوبت قـبط است و فـرعون است شــاه (s/MAY) p)

چس بـرون آيـند آن شــيران ز مـرج

مـؤمنان را عـيد و گـاوان را هـلاك (s/MYY_Ys p)

هست دنــيا قـهـرخـانئ كــردكار قهر بين جون قهر كـردى اخـتيار اسـتخوان و مـوى مـقهوران نگـر تـتغ قهر افكـند انـدر بــَ و بـحر

 زاده از انديشههاى خوب تو ولد ولدان و حور سرَ انديشئ مهندس بين شده قصر و سـرا سر تقدير ازل را بين شـده جــندين جـهان (r.fro_ry s)
خُــلقهاى خــوب تــو پــيست دود بــعد وفـات

هـمْور خــاتونان مـهـرو مـى خرامـند ايسن صـات
آن يكى دست تـو گـيرد و آن يكـى پـرسش كـند

وان دگــر از لعـل و شكــر پـــش بـازآرد زكـات
جــون طــلاق تــن بــدادى حـور بـينى صـفزده
مســــــلمات مــــؤمنات قـــانتات تـــائبات'


بــــىعدد بــــيش جـــنازه مــىدود خــوهاى تــو

صــبر تــو و النـازعات و شكـر تـو و النـاشطات
در لحــد مــونس شــوندت آن صــفات بـا صـفا
در تــو آويـزند ايشـان جـون بـنين و جـون بـنات
حـــلّهها پــوشى بســى از پــود و تــار طــاعتـت
بســط جـانت عـرصه گـردد از بـرون ايـن جـهـات
هـين خـمش كـن تـا تـوانـى تـخم نـيكى كـار تـو
زانكى پــيدا شـــد بـهـشت عـــدن ز افـعال ثـقات ( )

فعل تـو كـه زايـد از جـان و تــنت هـــتحو فــرزندت بگـيرد دامــنت ( $8 / F 19$ p)

دانك نــــبود فنـعل هــمرنگ جــزا هــيّع خــدمت نـيست هـمرنگ عـطا مـــزد مــزدوران نــمىماند بـهـكــار كان عَرَض، اين جوهر است و پايدار ( $M /$ HFFD_FS P)

شــاخ و الشكـوفه نـماند دانـهـ $1 \quad$ نـطفه كـى مـاند تـن مـردانـه را ( $0 /$ rava p)

نطفه از نـان است كـى بـاشد چـونان مردم از نـطفه است كـى بـاشد چــنان ( $0 / \mathrm{ran} \cdot \mathrm{p}$ )


 هـــيّع اصـــلى نـــيست مـــانـد اثــر ليكـ بـــىاصـــلمى نـــباشد ايــن جــزا

 ( $0 /$ rant_Anp)

ا. نازعات، الا: قسم به [فرنتتكان] جانكير كه بهسختى كيرند / و نتـاطكران [آسمان] كه نتـاط كنند. Y.

حاصل آن است كه عالم بر مثال كوهاست، هرج گويى از خير و شر، از كوه



يا بانگ خر. پس يقين دان كه بانگ خر كرده باشیى.

(1ar ف)
اهل دوزخ در دوزخ خوشتر باشند كه اندر دنيا، زيرا در دوزخ از حق




$$
\begin{aligned}
& \text { بخش دوم }{ }^{\text {بحشم }} \text {. }
\end{aligned}
$$

## الفـ.

## شكَآوران و منكران

افراد در مقابل مطالبات و ادعاماي اديان به جند طريق عكس العمل نشان مىدهند.





 ولى جون قطعيت ندارند بـ تعاليم آن عمل نمىكنند. بـيارى از از اشعار مولانا خطاب بهاين كروهاست









ا. كو:
گفت كه آن منجَّم مىگويد غير افلاك و اين كرء خاكى كه مىبينم، شما دعوى مىكنيد كه بيرون آن جيزى هست. بیش من غير آن جیيزى نيست و اگر هست بنماييد كه كجاست. فرمو2 كه آن سؤال فاسد است از ابتدا، زيرا مى گويى كه بنماييد كه كجاست و آن را خود جاى نيس نيست. و بعد از آن بيا بگو كه اعتراض تو از كجاست و در چه جاى است. در زبان نيسـت و در دهان نيست، در سينه نيست، اين جمله را بكاو و پارْپِاره و ذرهذره كن
 دانستيم كه انديشهٔ تو را جاى نيست. چون جاى انديشه خو: را ندانستى، جأى خالق انديشه را چحون دانى؟ (ف


 حسن يـوسف ديـدهٔ اخـوان نـديد از دل يــعقوب كـى شــد نـايديد
 ( $0 /$ Kqr._rFp)

 -بـيش مـا فــرج و گــلو بــاشد خـــال ( $0 / r$ rarv_rap)

كـه اكـر حـق است پس كـو روشـنى ( $\mathrm{r} /$ /FV99_FA... م) 。

تـو مـىگويى كـه بـنما غـيبيان را ستيران را جه نسـبّت بـا سـتوران ( $\upharpoonright \cdots \wedge$ )

فـــلـففى مـــر ديــو را مــنكر شـود در هــــــان دم سُـــخرئ ديــوى بــود گـــر نــديدى ديــو را خــود را بــبين

هــر كـرا در دل شـك و بـيجانى است در جـــهـان او، فـــلسفى بــنهانى است (1/ryAr_AOp)

تو اگر خواهـى بكـن هـم ريشــخند

انــدر جـواب ايشـان خـوبى تـو بسسـتم
گر جان منكرانت شد خصم جـان مسـت (IV9人- د)
كويد كه نيست جوهر وز منش نيست باور زان نيست ای برادر، هستم جنانك هستم (IVEAY د)

## Y. جبر و اختيار

مسلمانان رااغلب ("جبريون)) خوانداند و ترديدى نيست كه در اسلام تأكيدى قوى بر قدرت مطلقةٔ خدا وجود دارد. اسلام بر اساس (اتوحيد) بنا شده است است الزام ور و و دلالت




 فهرست كردهاست.
اما اگگ بسيارى از دورههاى تاريخ اسلام را بيطرفانه مورد نظر قرار دهيم، هيّيج

 بهاختيأر، قدرت انتخاب و مسؤليت انسان لاقاقل بهاندازئ اشا اشاراتى است كـي
 سرنوشتش از هر لحاظ تعيين شده و در عين حال الز از او خواست كه بهد دستورات دين


جايى بين اين دو كرانه قرار دارد. سرنوشت انسان مقدّر است، ولى او راه خود را مختارانه برمىگزيند. اگر انسان مختار نبود. خدا موجود جبَّارى مىبود كه انسانها را به خاطر انجام آَممالى كه خود مسؤلش نيستند مجازات مى مكند يا با بها آنها پاداش مىدهد. اما خدا عادل است و هر چيز را در جاى مناسبش قرار مىدهد. مولانا چنين تعليم مىدهد كه درواقع انسان در تصميمگيرى هايش مختأ است. از يك نقطهنظر خاص، اختيار، نكتئ اصلى وجو د انسان به شمار مى آيد. (ا(امانت"، ى است كه خدا بهانسان سبرده است. و پيمان المت نشان مىدهد كه انسان، نتايج آشّكار اختيار (انتخاب آزادانه) يعنى مسؤليت پِاداش و مجازات اَعمال خود را پِيرفته است. اين واقعيت كه انسان مداوماً (امحك)، زده مىشود تنها بر زمينهٔ آزادى ارادأ او معنا دارد. به علاوه اين واقعيت كه انسان مطابق با تصوّر خدا آفريده شده است، نشان مىدهد كه بايد بهن نحوى از آزادى خدا برخوردار باشد. خدا (هرآنـجهه مـى آواهــد مىىكده) و انسان تا حدودى در اين صفت الهى شريك است. در نهايت، كسانى كه استدلال مىكند (پمههجيز مقدّر)" است و بنابراين نيازى نيست كه بهدستورات دين عمل شود، منافقند. زيرا اين استدلالها را را در خدمت منافع خود بهكار مىبرند. اگر انجام كارى خلاف ميلشان را از آنان بخواهند، مى گويند كه فايدهاى بر آن متصور نيست. اما اگر اجتناب از كارهايى چون ارضاى شهوات ات الز ايشان طلب كند، بلافاصله سر باز مىزنند.


 تيغ در دستش نه از عجزش بكن انـ تا كه غــازى گـردد او يـا رامزن
 مـؤمنان كــان عســل زنـبوروار كار كافران خود كان زهرى همچچو مار

## (r/MrAy_Grp)

جمله رنـدان حـون كه در زنـدان بـوند مـــتقى و زاهـــد و حـققخوان شــوند (r/ry9s p)

قــدرتت سـرمايه سـودست هـين وقت قـدرت را نگـهـ دار و بـبين
آدمسىى بــر خــنـ كـرَمنا سـوار در كــف دركش عــنان اخـتيار (r/rran_99p)

اخــتيارات، اخــتيارش هست كـرد اخـتيارش هـون سـوارى زيـر گـرد
اخـــتيارش اخخــتيار مــــا كـــند امــــر شــد بــر اخــتيارى مسـتـند
$\left(\Delta / r \cdot \Lambda Y \_\Lambda \Lambda p\right)$
یس فــرشته و ديـو كشـته عـرضهدار ( $0 /$ YqAF p)
مـخلص ايــنكه ديـو و روح عـرضهدار هـــــر دو هســـتند از تـــتمهٔ اخـــتيار اخـــــتيارى هست در مــــا نــــايديد $(\Delta / r \ldots F-\Delta \rho)$

نيست تخصيص خـدا كس را بـهكـار مــــانع طــــوع و مــــراد و اخــتيار ليك پــون رنــجى دهــد بـدبخت را او گـــريزانــــد بسـه كــفران رخت را ليك بـختى را جـو حـق رنـجى دهـد رنـ رخت را نـــــــــزديكتر وامــــــى رهد بـــددلان از بــيم جــان در كـارزار پــردلان در جــنـ هـم از بـيم جـان رستمان را تـرس و غــم وابــيش بـرد جــون مــحك آمـد بـلا و بـيم جـان و زان بــديد آيـد شــجاع از هـر جـبان ( $0 /$ rq/F_r. p)
 دست كــان لرزان بــود آن ز ارتـعاش وانكـ دســتى را تــو لرزانــى ز جـــاش
 زيــــن چشـــــيمانى كــــه لرزانـــيديش (1/1F98_99 p)
وصـفـهايى كــه نــتان زان سـر كثـيد




ريگ را گويى كـه گــل شـو عـاجز است خاك را گويى كـه گِـل شـو، جـايز است

آن بـه مـثل لنگـي و فـطس و عـميست
 نسـيست ايـن درد و دواهــا از كـزاف جــون بــجدّ جــويى بــيايد آن بـه دست ( $r /$ /4.9_19p)
 ســـنگ ,ا هـــرگز نگـــويد كس، بــيا از كــــلوخى كس كـــجا جــــويد وفــا آدمـــى را كس نگـــويد هـــين، بــبر گــفت يـزدان لاعـلى الاعــمى حــرج ' كــى نـهـد بـر كس حــرجه رب الفـرج
 كس بگــــويد؟ يــــا زنــد مــعذور را؟ نـيست جــز مــختار را ایى بـاك جـيب ( $0 /$ YasY_Vrp)
جـــهـد كـــن קדــندانكـ بــينى چـــيستى بـــــر تــــوكل مــــىكنى آن كــــار را غـــــرقهٔ انــــدر ســــفر يــــا نــــاجيى
بـــرنخواهــم تــاخت در كـــتـى و يــم كشـف گــردان كــز كــدامــين فـرقهام
 زانكـ در غــــيب است ســر ايــن دورو تــــاجر تـــرسنده طـــبع شــــيشهجان در طــــلب نـــهـ ســود دارد نــه زيــان بل زيان دارد كـه مـحروم است و خـوار $\quad$ نــــور إو يــابد، كـه بــاشـد شُـعلهخوار
 $(r / r \cdot N)-q \cdot p)$ رنــجها داءه است كـان را جـاره نـيست رنــجها داده است كــان را چحــاره هست اليـــن دواهــــا ســـاخت بـهر ائـتلاف بـــلكه اغــلب رنــجها را جــاره هست كس نگــــويد ســـنـغ را ديـر آمــدى ا'يـــــنـتنين واجستهـــــا مــــجبور را امر و نـهى و خشــم و تشــريف و عـتيب تـــو نـــمىددانـــى كــزين دو كــيستى چـــون نـهـى بــر پشت كشــتـى بــار را تـــو نـــمىدانــى كـــه از هــر دو كــيىى گگــر بخـــويى تــا نــدانــم مــن كــــم مـــن در ايـــن ره نــاجيم يــا غــرقهام مـن نــخواهــم رفت ايــن ره بـا گـمان

$\qquad$

1. نور، <br>\&: نه برأى كور مانعى هست و ونه برایى لنى مانعى هست و نه براى بيمار مانعى هست و براى شُما كه از خانهُ خودتان يا خانئ بدرانتان...

بـــر امــــيد و بـــوكـ روزى مــرود
 خــــوف حـــرمان ازل در كسب لوت تجون نكـردت سست انـدر جُستوجـوت گويى گرچه خـوف حـرمان هست پـيش هــ هست انــدر كــاهلى ايــن خـوف بـيش


قـــدرت خــود را هــمى بــينى عــيان خويش را جبرى كـنى كـاين از خـداست
 جــــاهلان را كـــار دنــــيا أخـــتـيار

تـا نگــردى جــبرى و كــرٌ كـــم تــنى
 بــا خــدا در جــنـ و انــدر گــتـگو كــه تـو در عـصيان هـمى دامـن كشـى كس حـــنان رقـصطان رود در گـمرهى؟ (f/Mrar_qup)
 (f/ /F.1 p)
 چس قــلم بــوشت كـه هــر كـار را لايـــــق آن هست تأــــير و جــــزا


 تـــو روادارى روا بــاشد كـه حـق هـمحْو مـعزول آيـــد از حكـم سـبق
 همگى الشان راكمراء مىكن.
 بـــلكه مـعنى آن بــود جــفـالقــلم
 (0/riri-rap)

مـعنى جـفـالقـلم كـى آن بـود كه جفاها با وفـا يكسـان بود ( $0 / \mathrm{Y} / 01$ p)

 ای فـــلان مــا را بـهه هـمت يــاد دار






 ( $r / r \cdot 9 \wedge-Y y$ p) آنــــعج مـــى گويد در ايـــن انـــــيشهام آن هــــ از دــــتان آن نـفس است هــ و آنـــع مـــئويد غـفور است و رحـيم نــــــت آن جـــز حــليئ نـــفس لئـــم اى ز غم مرده كه دست از نـان تهى است
چون غفور است و رحيم اين ترس چجيست؟
( $\Gamma / r \cdot \wedge \wedge$ _ $\wedge \wedge$ p)

يپيامبران و اولياء
ديديم كه پيامبران و اولياء موجوداتى ذاتأ "مَلَكى " هستند، زيرا عقل آنان بر نفس
 بدين معنا كه اكر شخصى بتواند ذات پيامبران و اولياء را بشناسد و و از آنها تبعيت كند، اين امر نشان مىدهد كه در وجود وى نين عـي عقل بر نفس غلبه دارد. ولى البته بدون مجاهدت طولانى در راه طريقت نمىتوان به مقامى رسيد كه در آن ععل كاملاً بر نفس

مسلط باشد.
بخش بزرگى از تعليمات مولانا بهماهيت پيامبران و بخصوص اولياء و ضرورت اقتدا بها يشان مى پر دازد. در مثنوى داستانهاى متعددى بهاين مضمون اختصاص داده شده و صدها غزل ديوان شُمس، در ستايش شمس تبريزى و ساير اولياء سروده شده

پيامبران كسانى هستند كه از جانب خدا پِيامى براى كل جامعهٔ [بشرى] دريافت
 انسانيت كه پیـامبران نوع بشر را به آن مى
 هم حاوى صورت است و هم دربر دارندءٔ معنا: كتاب آسمانى، تعاليم دينى، و تمام

 مولانا بهاين تمايزات ارجاع كند، ولى در تعاليم او هيج نقشى ندارند.

أعمال عبادى كه پيامبر عرضه مىدارد "صورت" است و "معنا" محتواى روحانى اين





 و مطلب را چحنين توضيح مىدهد:
آنَّج مىكويند بعد از مصطفى و بِيغامبران عليهمالسلام، وحى بر دير ديكران منزل نشود، جرا نشود، شود، آلا آن را وحى نخواندئد معنى آن باشد كه





 استنتاجات مربوط به زندگى روحانى رانى را مطرح كند. ولى البته طبيعى است كهي در در نظر
 حقيقت بنيادين و بر ترى تعليمات محمد ترديد ندارند. تأكيد واقعى او بر بر اهميت اولياء است زيرا وى اعتقاد دارد كه پيامبران و اولياء از يك جَنَّا اند؛ تقريباً هر چهِ در مر مورد
 پيروى از بِيامبران، به معناى ضرورت تبعيت از اولياء نيز هست.
 خويشاند.) وازء "سالخورده" (در عربى شيخ و در فارسى پير) در تعليمات موريلانا

اهميت دست اول دارد. زيرا انواع و سطوح متعددى از اولياء وجود دارند كه با انواع و سطوح مختلف كمال انسانى در ارتباطند. ولى فقط شيخ و پير است كه جانشين تام ييامبر به شمار مىرود زيرا تنها او حق و اقتدار راهبرى پيروان را در راه طريقت دارد.' كرحه مولانا مداوماً بهضرور بيش از حد دارند نيز برحذر مىدارد: بسيارى از كسانى كه ادعاى شيخوخيت دارند فاقد صلاحيتند. اختيار تطوّر روحانى خود را با اينگونه افراد سپردن، حماقت محض است و لطمات فراوانى به بار خواهد آورد. پیداست كه اگر در زمانئ مولانا كه از اعصار طلايى نهتنها صوفيگرى بلكه ساير طريقتهاى روحانى در سراسر جهان بهشمار مى رفت، حنين بوده باشد، امروزهكه "شيوخ بزرگ رو رحانى " كالاهاى خود رادر در هر سو جار مىزنند اين مطلب هنوز هم حقيقت دارد.

## ا. نياز بهراهنما

$$
\begin{aligned}
& \text { كـرجـه دورى دور، مـىجنبان تـو دم دم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حس تــو از حس خـر كـمتر بـدست كـــه دل تـو زيـن وحـلها بـرنجست }
\end{aligned}
$$ ( $\% /$ rrod_q. p )

دوزخ است آن خـانه كـو بـىروزن است اصـل ديـن الى بـنده، روزن كـردن است (r/rf.f.p)

1. صوفيان اين انواع انسان كامل را مشتخصاً از يكديكر متمايز مىكنند: آنانكه برايى راهبرى ديكران در راه طريقت دستور الهى دارند و آنانكه ندارندا راند در اينجا


 مىدانند كه اين حق است و از جانب يروردكارشان. و خدا از آنجهَ مىكنيد بیىنبر نيست.

گـر زليـنا بست درهـا هـر طـرف $(0 / 11 \cdot 0 \rho)$

تـا گشـايد قـفل و در پـيدا شـود ســوى بـيـجايى شـــها را جـا شـود



$\left(0 / 11 \cdot V \_I 1 \rho\right)$
هـر كـه از اسـتا كـريزد در جـهان او ز دولت مسـىريزد، ايــن بــدان

در جــهان بــوشيده كشـتى و غـنى

(r/ro9r_90 p)
جون كه كرد ابـليس خـو بـا سـرورى كـه بـه از مـن سـرورى ديگـر بـود؟ تا كه او مسجود جون مـن كس شـود ( $M /$ MFGY_GM )

سـرورى جـون شــد دمـاغت را نـديم هـر كـه بشكسـتت شـود خـصم قـديم
 كـــه مــرا از خــوى مـن بــرمىكند مـر مــرا شــاكــرد و تــابع مـىكند (Y/HFGG_\&A P)

ا. داستان يوسف و زليخا (زن خديو مصر) عموماً توسط مولانا و ديكر شـعرا به عنوان نمونهُ آركتايیى





 (

زانكـ خــوى بــد بگشــتست اسـتوار مور شهوت شد ز عـادت هـمخو مـار





 (r/MFVI_VYp)
اهل حق را طلبى كه فادخلى فى عبادى و ادخلى فى جنتى. ' حق تعالى به هر كس سخن نكويد، همحنانكه بادشاهان دنيا بـ بهر هر جولاهيه سـخن

 اين آمدهاند، كه ره جز ايشان نيستند. (ذ (Y)



 (r/rFOF-OVp)

جس بـيمبر گـفت بـهر ايـن طـريق بـري




$(\Delta / 1 . \Delta 1-\Delta \Delta p)$
عــلمآموزى طــريقش قــولى است حرفت آموزى طـريقش فعلى است
( $0 / 1.54$ p)



هــر كــه در زه بـى قلاووزى رود هــر دو روز راه صــدساله شــود
( $/$ / $\Delta \wedge \Lambda_{p}$ )
هـر كـه گـيرد پـيشهُ بـى اوسـتا ريشختندى شد به شهر و روسـتا
(r/0q. p)
آشــنا هــيّعِ است انــدر بـحر روح نيست اينجا چارد جـز كشـتى نـوح

يـا كسسى كـو در بـصيرتهالى مـن شــــن خــليفة راسـتى بـر جـاى مـن
( $F /$ MROV_Oq p)
تـــو نــدانــى فــعل آتشهــا، مكـن
درزيـــا، آهـنـغرى كــار تــو نــيست
اول از آهــــــنگران تــــعليم گـــير ور ورنـــــه بــــىتعليم، تـــــو آن را مكـن

دست خــود را تــو ز كثــتى وا مكــن ور كــــنى پس گـــو شه كشــتـى بخــير
تكـيـه تــو بـر پــنجه و بـر پــا مكـن
گـر بــيفتى هـــ در آن كشــتى بـيفت
ورنــــه قــــصد گــــنبد خــضرا مكــنـن (r|r91_-98 2)

ور بـــــــرسى بــــــرس از نـــاهيد
 (1. YF.-FI د)


راه حق سخت مخوف و و بسته بود و بربرف. اول جا جانبازى او كرد و و اسب



 مؤمنان. همأقرآن در بيان اين است كه فيه آيات بيّناتَّ، يعنى در اين

ا. عاد و ثمود دو قومى بودند كه خدا آن

 كند خدا از جهانيان بىنياز است.

رالما نشانها بدادهايم. اكنون بدان كه پـيش رو مـحمد استـ، تـا اول به محمد نيايد به ما نرسد. همجپنانك، چحون خواهى كه جايىى روى، اول رهبرى عقل مىكند كه فلان جأى مىبايد رفتن، مصلحت اين است. بعد از آن هـشم بيشوايىى كند، بعد از آن اعضا در جنبش آيند، بدين مراتب،

گفت سَيروا’ مـىطلب اندر جـهان در مسجالس مـىطلب انـدر عـقول آنحنـان عقلى كـه بـود انـدر رسـول زانكى ميراث از رسول آنست و بس كـه بـبيند غـيبها از بـيش و پس $\left(q /\right.$ Yq $\left.18-\mid \lambda_{p}\right)$

 بى ز مـفتاح خـرد ايـن قَرعِ بـاب از هـوا بــاشد، نـه از روى ثـواب $(q / F \cdot Y O-Y Y p)$
هر كه را عقل جزوى است محتاج است به تعليم. و عقل كل واضع همه جيزهاست و ايشان انبيا و اولياءاند كه عقل جزوى را به عقل كل متصل

كردْاند و يكى شده است. (ف وFI I
خدا مىفرمايد كه "رضاى اين بندگان ما رضاى ماست كه ما رضاى خود را در رضاى ايشان بنهان كردوايم اگر به حيل به هفت آسمان برآيى ریى رضاى من نيابى، البليسوار در مقام قهر باشى؛ و اگر تا به چشت گاو و ماهى فروروى در تواضع هوى و هوس خود رضا نــابى. قال: ما وسعنى ارضى و ما وسعنى سمائى و انَما وسعنى قلب عبدى المؤمن. رضاى خود در رضاى ايشان نهادهام، رضاى ايشان جو كه عاقل و مقبل آن است كه هر جيزى را آنجا جويد كه من نهادهام. "
از صدف دُرّ طلب ز آهو نـاف ر دل (r/مك)
 جسان بود.
Y. علم تقليدى و علم تحقيقى

از آنجا كه پيامبران و اولياء باعقل كلى همذاتند، از محدوديتهاى علم استدلالى و "انديشهٔ عقلايى" كه حاصل عقل جزوى است فراگذشتهاند. پيامبران و اولياء در پیى كسب دانش نيستند زيرا خو: منبع دانشاند؛ جيزى از نظريه و عقيده نمىدانند، زيرا در يقين و بصيرتِ بىواسطه مأوا دارند. علمشان حقيقى و تحقيقى است زيرا مستقيماً از منبع تمام علوم سرچشمه مىكيرد. اين علم، بدون كـمترين كـوشش در درون سينهان مى.جوشد. ولى آنان كه باعقل كلى همذات نشدهاند، مى بايست تمامى دانش خود را از طريق تقليد و از بيرون از خود كسب كنند. بيشتر آنجهه مىآموزند در محدودء معقول و منقول باقى مىماند. تا وقتى از پيـيامبران و اولياء تقليد مىكنند، دانششان در كل مثبت ولى بسيار זايينتر از حد توانايیى انسان است. از اينروست كه مولانا بيشتر بهانتقاد از تقليد مى پردازد تا به ستايش آن.
 و بعضى را شناخت هست اما باخت نيست. اما جون اين هر ائ دو باشير باشد،

 كه آواز خروسى يا نشان آبادانىای پديد آيد. كو اين، و كو كو آن كه راه مىداند و میرود و محتاج نشان و علامت نـيست. كـار او دارد. شناخت وراى همه است. (ن اهو هو
اين خبرها از نظر خود نايب است

 هر كه از طغلى گذشت و مرد شـد
 بيش بينايان خبر گفتن خطاست كان دليل غفلت و نقصان ماست


 از دليـــل و راهشـــــان بــاشد فَــراغ
 گــرجـه عــقلش هــندسه گــيتى كــند (r/rulr_lsp)
او ز دانشهــــــا نـــجويد دســـتگاه بــــاشدش ز اخـبار و دانش، تـاسهاى و آن جــهانى را هــمى دانــند ديـن ( $\Gamma / r \wedge \Delta \Delta-\Delta \Lambda_{\rho}$ )

افكـــندشان نــــموهمى دز گــمان قــايم است و جـمله پـر و بـالشان درفتند اين جمله كـوران، سرنگّون پـاى جـوبين سـخت بـىتمكين بـود كــز ثــباتش كــوه گــردد خـيردسر





 اين عـصا جبود، قـياسات و دليـل آن عـصـا كـى دادشـان بـينا جـليل (1/rira-rsp)

 (1/rira_F. p)

صــــد دليـــل آرد مــقلد در بــيان از قــيانسى گـويد آن را، نـه از عـيان مشكآلود است آلا مشك نـــــيست آر بوى مشكستش ولى جز يشَ نيست

ايـــنـن دليـــل راه، رهــــرو را بـــود واصــلان را نـيست جـز حشــم و هـراغ گــــر دليـلى گــفت آن مـرد وصــال
 هـر كـه در خـلوت بـهبـينش يـافت راه
 زانكـــه دنـــيا را هــمى بـينـند عــــن

صـدهزاران اهــل تـقليد و نـــــان كـه بـهــن تـقليد و اسـتدلالشان شــبههالى انگــيزد آن شـيطان دون بـــاى اســـتدلاليان جــوبين بــود غــــير آن قـطب زمــان ديــــنور پـــاى نـابينا، عــصا بساشاند عــصا



هر 5. ..ـيـده است بـر وى حـال و رنگ جـان او
هــر جــوابـى كـه بگـويد او بـه مـعنى ســايل است
( $F Y \Delta \Delta$ )
يكى بيش مولانا شمسالدين تبريزى گفت كه من به دليل قاطع، هستى خدا را ثابت كردهام. بامداد، مولانا شمسالدين فرمود كه دوش ملايكه آمده بودند و آن مرد را دعا مىىكردند كه الحمد لله خدالى ما را ثابت كرد. خداش عمر دهاد، در حق عالميان تقصير نكرد. اى مردك، خدا ثابت است. اثبات او را دليلى مىنبايد. اگگر كارى مىكنى او را به مرتبه و مقامى بيش او ثابت كن. و اگرنه، او بيدليل ثابت است و انَّ من شيئى الا يسبّح بحمده.' (ف (9r)
صــدهزاران فـصل دانـد از غـلوم $\quad$ جان خود را مـىندانـد آن ظـلوم دانــد او خــاصيت هـر جـوهرى در بيان جوهر خـود جـون خـرى كـه هـمى دأنـم يـجوز و لايـجوز خود ندانى تو يجوزى يـا عــجوز
 قيمت هر كاله مىدانى كه چيست قيمت خود را ندانى احـمقى است
 جان جملهٔ علمها ايـن است ايـن كه بدانى مـن كـيم در يـوم ديـن (r/KAFA-OFP)

گر تو خواهى كـه شـقاوت كـم شـود جهد كن تـا از تـو حكـمت كـم شـود
 حكــمت دنــيا فــزايــد ظـن و شـك حكـع (r/rr.r_rp)
 علم چجون بـر دل زنـد يـارى شـود علم جون بـر تـن زنــد بـارى شـود
 مگر به ستايش او تسبیحگوست ولى شما تسبيحكفتنشان را نمى فهميد كه او بردبار و آمرزگار اسـت.
گـــفت ايـــزد يــحمل السـفاره’ بـار بـاشد عـلم كـان نـبود ز هـو
عــلم كــان نـبود ز هـو بـوواسططه آن نـــايد هــمچو رنگـ مـا شـطه
(1/rffs_fq ip)
("امیى) را دو معنى باشد: يكى آنكه نانويسندد بود و ناخو اننده و اغلب،


 "بوده بيند هر آنكه جانورست . آنكه نابوده ديد، او دگرست"






 به كدام مكتب رفتى؟



 بربـبدته باشد، بررُسته نباشد. نقش علم باشدل، حقيقت علم و جانِي عـلم
همه كس بر ديوار نقش تواند كردن، كه سـرش باشد، عقلش نباشد.
 باشد، اما دل منور نباشد. در هر محرابى، صورت قنديل كنند، الما چون شب درآيد، يك ذرّه

روشنايىاى ندهد. بر ديوار نقش درخت كنـد، اما چون بيفشانى، ميوْاى
فرونيايد. اما آن نقش، ديوار را ــاگرچه چـنين است ــ بيفايده نيست، از
بهر آنكه اگر كسى در زندانى زاييدد شد، جمعيت خلقان نديد و روى
خوبان نديد در آن زندان، بر در و ديوارهاى زندان اگر نقشه ها بيند و
صورتهاى خوبان بيند و شـاهان و عـروسان بـيند و صـورت تـجـمّل
پِادشاهان و تخت و تاج بيند و صورت بزم و مجلس صورت هنخنَيان و
رقاصان بيند، از آنجا كه الفت جنسيّت است، باز ثرسد و فهم كند كه
بيرون اين زندان عالَمى است و شهرهاست و چحنين صورتهانى زيباست
و چنين درختان ميوه دارند كه اينجا نقش كردهاند آتشى در نهاد او افتد كه
چجنين چحيزها در عالَّمهست و ما زنده در كور مانده و اين نعره برآرده و
به اهل زندان گويد:
"اى قوم از اين سرأى حوادث حذر كنيد
خــيزيد ســوى عـالَم عــلوى ســفر كــيد
جـــان كـــــالـيافته در قـــــالب شــــما
وانكـــ شـــما حـديث تـن مُخْتَضَر كـنيد
عيسى نشــت بيش شما و آنتـه از سـفَفَ
دلتـان دهـد كـه بـندگى سُــْ خــر كـنيد؟
ایى روحهاى صاكى در اين تودههاى خاك
تا كى جو حست اهل سقر مستقر كـيد؟
ديــر است تــا دَمـامئ دولت هـمى زنـند
الى زندهزادكان سر از اين خاك بر كنيد"
( 119 _r $\begin{aligned} \text { س، }\end{aligned}$
دام نان آمد تو را اين دانش تقليد و ظن صـورنت عـيناليـقين را عَلَّآلقُرآن 'كــند (VG\&Y a)



چحـون شــنيدى كـاندرين جـو آب هست كــــــور را تـــقليد بـــايد كـــار بست جـــو فــرو بـر مشك آبانــديش را تـا گـران بــينى تـو مشك خـويش را جــون گـران ديـدى شـوى تـو مستدل رست از تـــــقليد خشـل آنگــــــاه دل گـــر نـبيند كـور، جــوى آب عــيان ليك دانــــد چــون ســبو بــيند گــران كــهـ ز جــو انــدر ســبو آبـى بــرفت كين سبكـ بود و گران شد ز آب و زفت $(\mu / F \mu \cdot 1-Y \mu)$ تقليد چحون عصاست بهدستت در اين سفر وز فــرّ ره عــصات شـود تـيغ ذوالفـقار (rolgY s)

كين جو داود است و آن ديگر صداست
از مــــحقق تـــا مـــقلد فــرقهاست مــــنع گَـــفتار ايـــن، ســوزى بــود ( $\mathrm{F} / \mathrm{FqF}$ _F90 p)

طــفل ره را فكـرت مـردان كـجاست كــو خــيال او و، كـو تـحقيقِ راست فكـر طـفلان دايـه بـاشد يـا كـه شـير آن مـقلد هست چحـون طــفل عـليل گــرحـــه دارد بـحث بـاريكـ و دليـل آن تـــعمق در دليــل و در شـكــيل از از بـــصيرت مـــىكند او را گســــلـ
 (0/MAY_q1 p)

بس خــطر بـاشد مـقلد زا عـظيم أز ره و رهـزن، ز شـيطان رجـيم تحون ببيند نـور حـق ايـمن شسـود ـ ز اضطرابات شك، او ساكن شود
( $0 /$ YFO-- 01 p)
 (D/ YFOF p)

دفـتر صـوفى مسواد و حـرف نـيست جـز دل الستييد هـمچون بـرف نـيست
 (r/109_19.p)
 شويد.)



 طالب عـلم است بهر عـام و خـاص نى كه تـا يـابد از ايـن عـالم خـلاص (r/rfrn_rrp)


 (r/rfry_rap)

جـون تيمم بـا وجـود آبدان عـلم نتلى بـا دم قطب زمـان

## (F/IFIAp)





 خـــاصه رنــجور و ضــيف آواز شــد









 ايـــن جـــوابــات قــياسى راست كــرد



 گـفت پٍـايش بس مـبارك، شـاد شـو
 كــــت عــــزرائـــيل مــــــآيد، بــرو

 (1/rugr_va p)
صـــحبت دهســاله بــاطل شــد بــدين اندر آن وحـيى كـه هست از حــد فـزون دان كــه كـوش غيب كـير تـو كـر است بـــيش انـــوار خــــــال، ابـــليس بــود مــن ز نــار و او ز خـاك اكــدر است الـا از قــــياسى كـ بكــرد آن كــر گـــزين خــاصه ایى خـواجــه فـــياس حس دون كوش حس تـو بـهـهـرف ار درخـورست اول آن كس كـــاين قــياسكـها نـا نــمود كـفت نـار از خـاك بـىشى بهـتر است (1/ruar_arp)
شايد تعليمات مولانا در مورد دانش مكتسَب از كتب در مقابل تحقق روحانى را بتوان جنين خلاصه كرد كه كذر به سوى خدا را بايد خود بيوئيم و كتب در أين راه به ما
 نكته كمك مىكند كه چحرا خود مولانا هيجِگاه نوشتئ منظمى در مورد تصوف بهر رشتئ تحرير درنياورد و چرا اشعار وى عمدتاً به قصد تشويق خواننده به پا نهادن در راه طريقت، سروده شُدهاست. تنها در يكى مورد، يكى از اشراف كه با ووى رابطهُ نزديك داشت از مولانا تقاضا كرد تا رسالهاى در باب صوفي سعادت ابدى و اققالِ سرمدى و رضاي ايزدى، قرين رين روزيكار همايونِ خواجئ اجل، زاهد عابد، حسيبِ نسيب، نـيكعـهد مـجاهدِد عـالى همت،

ا. اعرانـ، \&\&: كفت مانعت جه بود كه وقتى بهتو فرمان دادم سجده نكردى؟ كفت من از از او بهترم. مرا از آتش آفريدهأى و او را الز كِل آفريدها

حاجى امير ـادام اللهّ بركته وَ إيده و نصره باد؛ و ايزد تعالى سينئ مبارك

 سلام و دعا، كه از واجب است و ولوازم است و و بر اين داعي دين دينى اَوْجَبْ، مطالعه فرمايد و آرزومندى و اشتياق بهد ديدار همايونش و منظر
 شناسد. بارىتعالى ملاقات را سببى سازد خفيف و زودياب، إِنَ مسبَب الاسباب:
 اگرچه يقين دانم كه هر كجا آن عزيز مقيم با باشد اَملاك در نهاد اوست، لابد او را قرينِ خيرات و حسنات دارد و طالبٍ درجات و ابتغاى مرضاتِ ربّ السموات باشد. هميشه شب شب است و روز روز است

درخت گل گل است و يوز يـوز است

بهرهر شـهـى كـه بـاشد مـوزدمدوز است


 كما تموتون تبعثون" _صدق رسول الله. اينجا و آنجا و در راه و و و در منزل. آن عزيز به توفيق حق و به جذبئ اصل پیاكش دائماً پا پاى بر نردبانِ سعادت مى نهد و سوى معراج قربت مى شتابد ـ ثبِّت الله اقَدامه. داعي مشتاق را را صعب مى آيد فراق صورت آن عزيز.
فيوم لا اراك كألف شـهـ
"الجماعة رحمة والفرقة عذاب". الله يجمع بيننا و يرفع البعد عن بيننا.



ارسال رود كه حاوى باشد اركان و شرايط سلوك طريق و سِيَرِ سِيرِ صراط

 در ارشاد كيفتيتِ محافظتِ اركانِ سيرتِ ظاهر و و هنوز كفايت نمى آيد.


 مددست، محافظتِ اركانِ باطن و احوال اندرون _كه آن را نسبت نتوان كردن به ظاهرِ حقير - چون درسه سطر توان شرح كردن؟
احوال ظاهر رادر سه سطر نبشتهاند كه هر سطر را با بايان بيدا نيست



 مىدارد كه در سه سطر بكنجد كه از دو و و سه نَبْوَتِ عظيم دارد و نُنورِ بسيار؟
جس مخدومى ـلا زال مخدوماً، انشاءاءللهـ ـاز دو و و سه فراغت يابد؛
تا بر احوال متواتر، كه در عالَم باطن نو بهن نو میى رسد، محظوظ گر دردد و هر
 تمامى آن بريده باشد. چجون داعى را اين معنى رو نمود، نتوانسـتم آن التماس سه سطر كه فرموده بودند عرضه كردن؛ و تمامت آنـّ آنهَ لحـاظ مىنمايد، در آن معنى كه آغاز كرد، در اين نوشته نگُنجد آلا به مشافهه.
(99 / مك (9)

س. نقش اولياء
سـايئ يـزدان جــو باشد دايـهاش




 بهمعنى يكى است و تفرقه در صورت است، و در معنى همه جمعيت است. چنان كه اميرى بفرمايد كه خيمه بدوزند. يكى ريسمان مىتابد. يكى ميخ مىزند، يكى جامه مىبافد، و يكى دوزد و و يكى مىدرّد و ويكى

از روى معنى جمعند و يكى كار مىكنند. (ف \&\&)

آن يكـــى كــرباس را در آب زد


هر نبى و هر ولى را مسـلكى است ليك با حق مىبرد، جمله يكى است ( $1 /$ /r•Ar_Asp)
جراغ اكر بالايى طلبد، براى خود طلب نكند. غرض او منفعت ديكران

 طلبند غرضشان آن باشد كه خلق را آن نظر نيست كه بلندى ايشان را ببييند. ايشان مى خواهند كه به دام دنيا اهل دنيا رنيا راصيد كنتد تا تا بـ با آن بلندى
دكر ره يابند و در دام آخرت افتند. (ف هب)


 يادت نمى آيد. ايششان كه كان و معدن و اصل آن نور و ذوقند، ايشان مقيّد
 آنكاه آفتاب را نئنانئ آن كرديم.

زير و بالا كى باشند؟ مفاخرت ايشان به حق است و حق از زير و بالا

شنيدهايم كه يوسف نخفت شب، دد سال بـرادرادران را از حـق بـخواست آن شــر زاد


 غــريو در مــلكوت و فــرشتخان افـتاد كه بحر لطف بـجوشُيد و بـندها بغشـاد

 （9Vヘ人＿94 د）

ب．شـيخ（تير）
نـه انـبيا كـه رســيدند، بــهر اظــهارند كه ای نتيجهٔ خاك، از درونه كـان دارى

 اكر ز خويش بدانى مرا، نـدانـى خـويش
 （rケへ9ヶ＿9 د～）

دليل سود نـدارد تـو را، دليـل مـنم تجو بىمنى نرهى، گر دليل لان دارى
（rqq．．s）
مــعنى ايـسن مـو بــدان الى بــىامــيد
شـــيخ كــه بــود، يــير، يـعنى مــوسيـد
 هست آن مـــــوى ســــيه هســـتى او
 نـيست آن مـو، مـوتى ريش و مـوى سـر كــه جـوان نـاكشـته مـا شــيخيم و پـبير

هست آن مـــوى ســـيـه وصـف بشــر
عــــيسى انــــدر مـــهـد بـــردارد نــفير

 عبادت پروردكارش شريك نكند． Y．اششاره است به قرآنن، مريم، كهواره است سخن كنيم．．．．＂）
 تحون يكى موى سيه كان وصـف مـاست نيست بـر وى، شـيخ و مـقبول خـداست ( $r /$ /V9._qs )

از بــليس او پـيرتر خـود كـى بـود تجونـ عقلش نيست او لاشَسَى بـود
(F/YMY__GF P)
آن مـقلد جــون نـدانـد جــز دليـل در عــلامت جـويد او دائـم سـبيل


نـور پـاكش بــىدليل و بــيبيان بـوست بشكـافد درآيـد در مـيان
جـيش ظـاهربين جـه قـلب و سسره او جــه دانـد جـيست انــدر قـوصره
(f/rigy_rip)
جهد كن تـا پـير عـقل و ديـن شـوى تا تو عـقل كـل تـو بـاطنبين شـوى (f/riva p)

دست را مســار جــز در دست چــير حق شـدست آن دست او را دسـتگير


( $0 /$ /Yヶq_rA p)
جـون بـدادى دست خـود در دست پـير، پــير حكـمت كـه عـليم است و خـطير

 ( $0 /$ VFI_FTM)




 بيعت كند در حقيقت با خدا بيعت مىكند، روى دستهايشان دست خداستـ...، (فتح، • ام)

 در پـــناه جـــان جـــان


 يك زمـانى مــوج لطفش بـال تـوست آتش قــهـرش دمــــى حـمّال تــوست
 ( $F / \Delta T \wedge$ - $\Delta F \&$ P)

## ه. آئينهُ حق

آمدن شمس تبريزى به قونيه، زندگى ظاهرى مولانا را دگرگون كرد و در نهايت نبوغ


 شمس اختصاص دارد، و تا حدى كمتر از آن، در اشعلارى كه به ستايش صلاحالدين
 به مراد و مقام تقدسى را كه شيخ حقيقى بايد به آن رسيده باشد دريافت. زيرا صفات گنج پنهان، در شيخ بهنمايش درمى آيند گـرجه جز معدودى شايستئ ديـدن آن آن
گـر شــراب عــــق كــار جــان حـيوانـيستى

عشّق شمس الدين به عالم فـاش و يكسـانيستى
گـرنه در انـوار غـيرت غـرق بـودى جـان او

حـــلقئ گـــــوش روان و جــــان انسـانيستى
كر نبودى بزم شمسالدين برون از هر دو كون
جـام او بــر خـاك هـمحون ابـر نـيسانيستى

ابر نيسان خـود چــه بـاشد نـزد بـحر فـضل او
قاف تا قاف ' ار مىاش خود موج طـوفانيستى
آفتابب و مـاد را خـود كـى بـدى زَهـرهٔ شـعاع

گــــرنه در رشک خـــدا ســيماش پــنـانيستى
گـسر جــمالش مــاجرا كــردى مـيان يـوسفان
يــوسف مــصرى ابــــ پــابند و زنـــدانـيستى
(YQロYY_YY د)

صــد اشــتر، جــمله شكــر و قــند
در نــــيم شــــبـى رســـيد شــمعى در قــــالب مــــرده رفت جـــــانى



نــــاگـــاه بــــديد از ســــر بــام
دريــــاى مـــتحيط در ســــبويى در صـــورت خـــــاك، آســـمانى بــــر بـــام نشســـته پــــادشاهى
بـــــاغى و بـــهشت بـــــنهايت در ســـــــينهٔ مـــــرد بــــاغبانى
مـــى گشت بــهـ ســينهها خـــيالش

شـــمسِ تـــبريز، لامكـــان ديــد (rYr.

يكـــى مـساهى هــمى بــينم بــرون از ديـــده در ديـــده

زبــان و جـــان و دل را مــن نــمىبينم مگــر بــى انود
از آن دم كـــه نـظر كــردم، در آن رخســار دزديــده

ا. كوه قاف كوهى افــانهاى است كه كفتهاند كرداكرد زمين راكرفته است. اصطللاح از "كوه قاف تا كوه قاف" به معناى سراسر زمين است.

گــر افــلاطون بــديدستى جــمال و حسـن آن مـه را



يكـى ابــرى وراى حس كـه بـارانش هـمه جـان است
نـــثار خــــاك جســــــا او جـــه بـــارانـها بــباريده
قــــمررويان گـــردونى بــــديده عكس رخســــارش خــــجل گثـــته از آن خــوبى، پس گـردن بــخاريده

ابـــد دست ازل بخــرفت، ســوى قـصر آن مـه بــرد
بـهـديــده هـر دو را غــيرت، بــدين هـر دو بــخنديده
كــهـ گـرداگــرد قـصر او چــه شــيرانــند كـز غـيرت


بناگه جست از لفظم كه آن شه كيست؟ شـمس الديـن شــهـ تـبريز و خــون مـن در ايـن گــفتن بــجوشيده (HYqu (د)


 مخلوق خود كه باشد كز عشّق تـو بـلافد الى عــا كويى چهه چاره دارم، كان عشق را شـكارم
 اى آفتاب جـانها، الى شـمس حـق تـبريز هـر ذره از شـعاعت، جـان لطـيف نـاطق


عـقل دريــابد تـو را يــا عشـق يــا جـان صفا
لوح مـحفوظت「 ثــناسد يــا مــلايك بـر ســما




جـــبرئيلت خــواب بــيند يــا مســيحا يــا كــليم

جــرخ شــايد جــاى تــو يــا ســدردها يــا مـنتها
طور مـوسى بـارها خـون گششت در سـوداى عشـق
كز خداونـد شـمس ديسن اففـتد بـهـــور انــدر صـدا
بــــر در پــــر بــــافته رشك احــــد گــرد رخش
جــــان احــمد نــعره زن از شــوق او، واشــوقنا'
غــيرت و رشك خـدا آتش زنـد در هـر دو كـون
گـر ســر مـويى ز حسـنش بـى حجاب آيــد بـهـ مـا از وراى صــــدهزاران بــــرده، حســـــش تــــافته
نـعرهها در جــان فــتاده مـرحــبا شـه، مـرحــبا
ســـجده تــــبريز را خــــم در شــده ســرو سـهـى
غـــــاشية تــــبريز را بـــرداشــــته جـــــان سُـهـا
( IfF )
ز اول روز كــه مـخمورى مسـتان بـاشد شـيخ را ساغر جان در كف دسـان بـاشد
 تا ابد اين رخن خورشيد سحر در سحر است ای صلاح دل و دين، تو ز بـرونِ جـهتى تاح تا تا حنين شش جهت از نور تو رخشان باشد بندهُ عشق تو در عشـق كـجا سـرد شـود
 الى بس إيمان كه شود كفر حو با او نبود الى بسى كفر كـه از دولتش ايـمان بـاشد
 شــمس تـبريز تـو سـلطان هـمه خـوبانى هم جـمال تـو مگـر يـوسف كـنعان بـاشد (V9Y دـ غزل)
\&. ردّ يـيامبران و اوليـاء
چس تــو الى نــاشستهرو در جـــيستى در نــــزاع و در حســـد بــا كــيستى
I. الشاره است به حديث: واشوقاه الى لقاءِ اخوانى، ديوان شُمس فروزانفر، ص If. بيامبر فرمود (اوه كه


بــا دم شــيرى تــو بــازى مـىكنى بـد چجه مـىگويى تـو خـير مـحض را هـــين تــرفع كـم شـمر تـو خـفض را بــد جــه بــاشد، مسر مستحتاج مـهان كــــيميا از مس، هـــرگز مس نشـــد مس اگــــر از كـــيميا قـــابل نَــُد



 (Y/YYFI_FQ P)
 دشمن آن بـاشد كه قـصد جـان كـند
 تــــابش خــــورشيد او را مــىكشد رنــــج او، خــورشيد هـرگز كـى كشــد دشـمن آن بــاشد كـزو آيـد عـذاب
 جشم خود را كور و كـرُ كـردند خـلق از ســتيزء خــواجـه خـود را مـىكشد ســـرنگون مـــىافــتد از بــام ســرا تــا زيــانى كــرده بــاشد خـواجـه را ور كــند كــودك عـداوت بـا طـبيب گـر شــود بـيمار دشـمن بـا طـبيب راد عقل و جـان خـود را، خـود زدنـد در حــــيقت رهــزن جــان خــودند مــاهئى گــر خشـــم مــىيرد ز آب گــازرى گــر خشـــم گــــرد ز آفـتاب عــاقبت كــه بــود سـيه اخـتر از آن تـــو يكـى بــنـر كــرا دارد زيــان هـان مشـو هـم زشترو هـم زشـتخو $(r / Y q \cdot-\Lambda \cdot r p)$

گـرچجـه مـاند در نـبشتن شـير و شـير
كار بـاكـان را قـياس از خـود مگـير كــ كسـى ز ابــدال حـق آكَاه شــد جــمله عــالم زيـن سـبـب گـمراه شد اوليـــــا را هــمچتو خــود بــنداشـتـند هــــسرى بــــا انـــبـيا بــرداشــتند مــا و ايشـان بسـتئ خـوابـيـم و خـور گــفته ايــنـك مـا بشـر إيشـان بشـر

ايــــن نـــدانســتند ايشــان از عــمى هست فــــقى در مـــيان بــىمنتها
(1/494-9Vp)
هـر دو گـون آهـو گـيا خـوردند و آب


 ايــن خــورد زايـد هـمه بـخل و حسـد (1/rsq_rYy p)
آبعــــينه زرد چـــون ســـازى نـقاب زرد بـــــينى جــــمله نـــور آفـــتاب



 (1/r90人_g4p)
در تحليل نهايى، اين عنصر سنخيت است كه پگونگى واكنش اشخاص را در مقابل پيامبران و اولياء تعيين مىكند. آتش بها آتش و نور به نور جذي
 نيكبختى و تجسّد عقل كلّى ظاهر مىشوند. امَا در صورت غلبئ نفس بر عقل، پیيامبران و اولياء همچون پيام آوران رنج و زشتى مشاهده خواهند شُد زيرا اينگّونه افراد، نور پيامبران و اولياء را به مثابه نفى نفوس خود مى بينند. يعنى نفس اينگونه افراد، نور لطف پيامبران و اولياء را بهصورت آتش قهر و خشم مشاهده خواهد كرد. كو تاهسخن.
 مرد عقل، نور مىبيند و مرد نفس، آتش مشاهده مىكند.
 گر كـنى تـف سـوى روى خـود كـنى ور ور زنــى بــر آيــنه بـر خــود زنــى


او نه اين است و نه آن، أو ساده است نـتش تـو در ــيش تـو بـنهاده است (F/YIF._FYF)

## V. شـيـخ دروغين

مريدى كه برورش از مرد حق يابد، روح او را با ابك و پاكى باشد. و كسـى

 حواس او كوته بود. والذين كفروا اولياوهم الطاغوت، يجزيجونهي مئه من النور اللى الظلمات.' (ف س آ)



 (1/rY90-91 p)


هـرف درويشــان بــدزديدد بسى تا كمان آيد كه هست او خود كسى

بـــىنوا از نــان و خــوان آســمان شيش او نـداخت حق يك استخوان (1/ruvr_ve p)
گــــرد آن درگَــــته، فــردا نــارسان

 زيـــر ديــوار بــدن گــنجى است يــا خـــــــانئ مـــار است و مـور و ازدهـا


 استـ.
 (1/rYMa_Arp)

تــون بسـى ابــليس آدمروى هست پس بـه هـر دسـتى نشـايد داد دست (1/r19 p)

حـرف درويشــان بـــزدد مـرد دون تـا بـخوانـد بـر سـليمى، ز آن فسـون
 (1/r19-r. ${ }^{\text {( }}$ )

چشـون مـرا جـمعى خــريدار آمـندند كــهنهدوزان جــمله در كــار آمــند









اهـل دل خـورشيد و اهـل گِـل غبار اهــل دل گُـل، اهـل گِـل خـار آمـــند
 (A)V (د ادزل)

عـــار بـــادا جـهانيان را عــار از دو دـــه مــــاده ابــله طــرار




## -

## مقر رات طريقت

قبلاً اشاره كرديم كه هدف اساسى طريقت آن است كه عقل را بر نفس مسلط كند.


 وهمزدايى درونى خود را آغاز كند.

 اول با خويشتن كند و اخلاق خود را مهذب گـرداند. ابـداً بهـنفسكـ. (iV1 )
 كه مطابق با تصوير خدا خلق شده، همهُ صفات او او را در ر خود دار دارد. قلب كمالي
 مى شود و تا وقتى كه اين حجاب برداشته نشود. او در جهل و گمراهى باقى خوانـي ماند.

اككون همجنين علماى اهل زمان در علوم موى مى شكافند و جيزهاى ديكر راكه بهايشان تعلق ندارد بهانغايت دانستهاند و و ايشان را بـر بـر آن
 خودى اوست و خودى خود را نمىداند. (ن الي (IV)

خـويشتن نشـناخت مسكـين آدمـى از فــزونى آمـــد و، شـــد در كــمى خــويشتن را آدمـى ارزان فـروخت خـت بود اطلس، خويش بر دلقى بدوخت $(\mu / 1 \cdots-1 p)$

تو حسن خود اگـر ديـدى كـه افـزونتر ز خـورشيدى
چــه پـزمردى چجـه بـوسيدى در ايـن زنـدان غـبرايـى
چـــرا تــــازه نــــمى باشى ز الطــــاف ربــــيع دل
چــرا چــون گــل نــمى خندى چحـرا عـنبر نــمى سايى (rafir_Irs)

ز برق جـهره خـوبت چــه مـحووم است يـعقوبت
الا الى يـوسف خـوبان بـه قـعر جـه جــه مـى پايیى
(TGFI)


تــــا بـــهـزانــويى مــيان آب جــو غافل از خود، زين و آن تو آب جـو ( $0 / 1 \cdot Y Y \_Y O$ p)

الى كــــاشكى تــــو خــــويش زمـــانى بــدانـــيـي وز روى خــــوب خـــــويشت بــــودى نســــــانيى در آب و گـــل تـــو هــمچو سـتوران نـخفتيى خـــود را بــــهـهـــــيش خانة خـــــوبان كشـــــانيى
بــر گــرد خــويش گثــتـى، كــاظهار خــود كــنى
"ــــنـهان بــــماند زيــــر تــــو گــــنج نــــهانيى
از روح بــــى خبر بـــــيى گـــر تــــو جســـميى
در جــــان قـــرار داشـــتيى گـــر تـــو جــانيى
بــــا نــــيكـ و بــــــ بســاختيى هــمچو ديگــران
بــــا انـــن و آنـــيـي تــــو آكـر أيـن و آنــيى
يك ذوق بـــــوديى تــــو اڭگــر يكـ ابـــــايـيـ
يكـ نــــوع جــــوشييى جــــو يكــــى قــازغانيى

زيــــن جــــوش در دوار اگــــر صــاف گشــتيى
چــــون صــــاف گشــتـگان تــو بــرين آســمانيى
كــويى بــهر خـــيال كـه (اجــان و جــهان مـنن")


بس كــن كـه بــند عـقل شـدست ايـن زبـان تـو ورنــــه چجــــو عــــقل كــــلى، جـــــمله زبـــانيی

بس كن، كـه دانشش است كـه مـحبوب دانش است
دانســــتييى كــــه شــــاهى، كــــي تـــرجـــمانيى؟
(د ــزل

ا. كارزارِ روحـانىى
مولانا در مورد مقررات و قوانين روزمره زندگى صوفيانى كه پا در راه طـريقت گذاردهاند بهصراحت سخن نمىگويد. او ثمرات دگرگونى باطنى انسان را به تفصيل بسيار توضيح مىهد ولى برخلاف آنجهه فى المثل در كتب دستورالعمل هاى يـوگا مىتوان ديد، تمرينات و كارورزىهاى روحانىيى كه اين دگرگونى را تسهيل كند، ارائه نمىكند. اين دستورالعمله ها سينه به سينه أز مرشد به مريد منتقل مىشود و حتى آثار منتظمى هـم كه در مورد كارورزى هاى صو فيانه نوشته شدهاند، مطالب جـندانى در مورد اينـ "تكنيك"هاى عملى ارائه نمىكنند. معهذا در آثار مولانا مطالب فراوانى در مورد نظم و مقرراتى كه او و يیروانش از آن پيروى مىكنند مستتر است. بهطور كلى، كارورزى صوفيانه با انجام واجبات عبادى شريعت يا قوانين الهى كه همهٔ مسلمين از آن پيروى مىكنند، شروع مى شود. به عبارت ديگر، وجوب انجام عباداتى كه "ستونهاى" دين اسلامند، از قبيل پنج بار نماز روزانه، روزدٔ ماه رمضان و امثالهم از نظر صوفى امرى بديهى است. اينها، سنّت〒يامبرند و او خود فرموده كه ((طريقت، اعمهال من است.) ولى صوفيان به آن عناصر سنت نـوى كه در شريعت آمده است، بسنده نمىكنند. آنان بر درك عميقتر معناى مناسك عبادى در مقابل صورت آن تأكيد مىورزند و ساير كارورزىهايى راكه از

سوى قرآن و پيامبر توصيه شُه اما براى تمام مؤمنين واجِب نيست، بر آن مىافزايند. در اين رابطه از نظر مولانا و نيز ساير مشايخ صوفيه، كارورزى بنيادين صوفيان همانا ذكر و ياد خداست كه در بسيارى از آيات قرآنى و احاديث نبوى بر آن تأكيد شده

است.
يكى از معانى ريشهاى لغت ذكر، "يادآورى" است و "ذكر خدا" كه در قرآن آمده است، دلالت بر "ياد كردن" -ـيا خواندنــنام خدا دارد. مطابق با تعاليم پيامبر كه از طريق سلسله شيوخ متصوفه نقل شده، "ذكر" عبارت است از تكرار منظم يكى از اسامى خدا، با هدف خدآآگاهى مداوم. در بالاترين مرحلهُ طريقت، ذكر و ذاكر و مذكور يكى و يكسان مىشوند زيرا تكثرى برجاى نمىماند. بهطور خلاصه، ذكر يا خواندن خدا به نام، تكنيك روحانى اصلى كارورزى صوفيان است كـ هـي هميشه تحت هدايت شيخ صورت مىگيرد و فقط اوست كه مىتواند شايستگى و مقبوليت معنوى مريد
 آرزوهاى نفسانى است و كبر محسوب مىشود و نتيجئ مثبتى از آن عايد نخواهد شد تمام مقررات طريقت، بر اين فرض استوارند كه سالكى داراى أيمان است. در
 و در مرحلهُ بعد با اراده و عاطفه مرتبط است. همانگونه كه ديدهايم، در نظر مولانا مؤمن كسى است كه عقل بر او تسلط دارد و نور حق بر او چرتو افكندهاست. بنابراين مفهوم "ايمان" و "اعتقاد" در اسلام، آن طنين غيرثقلانى را كه در زبان انگليسى از اين مفاهيم بهگوش مىرسد ندارد. همانطور كه از قطعاتى كه در زير نـقل مـىكنيم برمى آيد، ايمان و اعتقاد در نظر مسلمانان عبارت است است از "امان يافتن در دانش خدا

كه خود سرآغازِ يقين است.
مؤمن بايد بهاعتقادات خود عمل كند. از نظر مولانا اين كار "جهاد اكبر "است و
 (ااز جهاد اصغر به جهاد اكبر بازگشتهام.ه) بايد توجه داشت كه وازههانى زير كه همگى از يك ريشه مشتق شدهاند، رابطهُ نزديكى با يكديگر دارند: جهاد، مجاهده، جهد و

اجتهاد. از لحاظ زبانشناسى وازههاى جهاد و مجاهده عملاً يك معنا دارند زيرا دو شكل متفاوت از يك اسم مصدر هستند. ولى در زبان تصوف، مجاهده به معناى



 دارند.
از جمله كارزارهاى روحانى و رياضتهايى كه مولانا بها آنها اشـاره مـىكند مى توان از همنشينى با صوفيان، كمخورى، روزه، خواندن نام خدال، ذكر ور و دعاهایى شبانه نام برد. مولانا هم مانند بسيارى از صوفيان ديگر بهاين كارها سُهره است و اين

 و تنها بهاو توجه داشت.
و هيجِ شكّى نيست كه آدمى مركّب است از تنى كه خسيسِ خسـيسِ
 بهكمال قدرت ميان اين دو ضدّ جمع كرد؛ و صدهزار حكـي شريف هيداست و صدهزار تاريكى از اين جسم كثيف ظاهر است است؛ و از


 تيره را آلت خود سازد در اصلاح و ومدلت و حفظ رو امانت خدان تا تا سبب

 جَوِ دزدى با تراغ آيد كزيدهتر بَرَد كالا.
 دهد و از طبعِ كِلِ و جهل و كرانى بازش آرد كه (افمن غلب عقله شهوته

فهو اعلىن من الملئكه و من غلبت شهوته عقله فهو ادنى مـن البـائم.")
( $9 V$ / مك
سؤال كرد كه از نماز فاضلتر چه باشد؟ يك جواب آنكه گفتيم جان
نماز به از نماز مع تقريره. جواب دوم، كه ايمان به از نماز است زيرا نماز پنج وقت فريضه است و ايمان بيوسته. و نماز بهعذرى ساقط شود و رخصت تأخير باشد. و تفضيلى ديگر هست ايمان را بر نماز كه ايمان به هيح عذرى ساقط نشود و رخصت تأخير نباشد. و ايمان بىنماز منفعت كند و نماز بى ايمان منفعت نكند، همحچون نماز منافقان. و نماز در هر دينى نوع ديگر است و ايمان به هيح دينى مبدّل نگيرد. احوال او و قبلةً او و غيره مبدّل نگردد. (ف بץ)
نايب گفت كه بيش از اين، كافران بت را مـىيرستيدند و سـجود
مىىردند. ما در اين زمان همان مىكنيم. اين چه مىرويم و مـغول را سجود و خدمت مىكنيم و خود را عسلمان مىدانيم. و چندين بتان ديگر در باطن داريم از حرص و هوا و كين و حسـد و ما مطيع اين جملهايم. حس
 فرمود اما اينجا چحيز ديگر هست و چون شما را را اين در خاطر مى آيد، اين
 ديده است كه اين او را زشت و قبيح مىنمايد. آب شور، شور كسى را مىنمايد كه او آب شيرين خورده باشد، و بضدّها تـتبيّن الاشـياء. پس حقتعالى در جان شما نور ايمان نهاده است كه اين كارها را زشت میت میبيند. آخر در مقابلهُ نغزى، اين زشت نمايد. و اگر نى، ديگران را هو انون اين درد نيست؟ در آنجِه هستند شادند و مىگويند خود كار اين دارد. (ف YY) نمىبينى كه در زمان فرعون، چون عصاى موسى مار شد و چوبهاها و رسنهاى ساحران مار شدند، آنكه تميز نداشت همه را يكى لون ديد و فرق نكرد و آنكه تميز داشت، سحر را از حق فهم كرد و مـؤمن شـد به واسطهٔ تميز. يس دانستيم كه ايمان تميز است. (ف IF\&_IFY) مؤمن آن است كه بداند در بس اين ديوار كسى است كه يك به يكـ

بر احوال ما مطلع است و مى بيند، اكرجِه ما او را نمى بينيم. و اين او را يقين شد. به خلاف آن كس كه كويد نى اينهمه حكايت است و و باري ندارد، روزى بيايد كه چون گوشش بمالد پشيمان شود. گويد آه بد گفتم و


 غرض از اين آن است كه مىبايد آن حالتى كه در نماز ظاهر میر مشود
 اگر بخوانی، در جميع احوال خالى نباشى از ياد حق تا تا هم على صلاتهم دائمون' باشى. (ف (IVF) كويى كه من شب و روز، مرد نماز كارم
جون نيست ای برادر، كفتار تو نمازى
(riorr د)
به خدمت عرض رفت كه اگرجه نماز عمل فضلمند است وليكن جانِ نماز
 آدمى فاضلتر است و باقى تر است؛ كه صو رت نماند و جان جان آدمى بماند و و صورتِ نماز نماند و معنى و جان نماز بماند؛ جنان كه فر مو دود: الذين هم فیى صلوتهم دائمون.

جان نماز را فقير بيان مىكند كه (الصلوة اتصالُ بالله من حيث لا يعلمه الا

 حجاب ظلمانى برون رفتن و از حيات و هستى خود مردن و به حيات و و هستى حق زنده شدن. (مك / 19)

داشتند، قتل نفس و ترك مرادها و شهوات و آن جهاد آكبر است. (ف •ـآ)

حد ندارد وصف رنج آن جهان سهل باشد رنج دنـيا بـيش آن اى خنک آن كو جهادى مىكند تــا ز رنـج آن جـهانى وارهـد (Y/YFVY_VO p)
ايسـن جـهاد اكـبر است، آن اصـغر است هــر دو كـار رستتم است و حـيدر است كار آن كس نيسـت كاو راعقل و هوش هـ هـرّد از تــن چــون بـجـنبد دمب مـوش آنـــچچنان كس را بــــبايد جــون زنــان ( $0 /$ rN. r_t p)

شب، مــــردارى، حـــرامخـــوارى روز اخــــوث و دزد و رأزخـــــيـي

نـــبود بـــلد از خــــليفه خــــالى مـــلـو
رنــجور بــود جــهان بـهت تــويش


شــــوريده مشــــو بــــهـ شــوربايى انـي از جــــوع بـــبر گــلوى شــهوت

 (rgllr_rrs)
نعمت، تن خام كند محنت، تـن رام كـند محنت دين تا نكشى دولت ايمان نـبرى (YO9YA د)

كــار تـقوى دارد و ديـن و صـلاح كــه از او بـاشد بـهدو عـالم فـلاح (s/ratp)
اين اخلاق و شومىها و شرّ، حجاب آن گوهر شده است. چندانی گوهر نفيستر و عظيمتر و شريفتر، حجأب او بيشتر. پس شومى و شر و اخلاق بد، سبب حجاب آن گوهر بوده است و رفع اين حجابب ممكن نشود آلا به مجاهدات بسيار و مجاهدهها به انواع است. اعظم مجاهدات، آميختن
 مجاهده سختتر از اين نيست كه با ياران صالح نشيُنْد، كه ديدن ايشان

 و شومى او شود. (ف آلم)

در دين. دين، يارشناسى است. (فـ ^)

رو، رو دلا با قافله، تنها مرو در مرحله (YFYY د)

حاصل اين آمـد كـه يـار جـمع بـاش هـم زان كـــه انــبوهى و جــمع كــاروان رهــــنـنان را بُشكــند پشت و ســنان (r/riar-arp)

تـــــــا نشـــيند در حـــضور اوليـــا تـو هــلاكـى زان كــه جـــزو بــى كلى بـــىكس يــابد، ســرش را او خــورد يك بدست از جــع رفـتن، يكـ زمـان مكــر شـــيطانٌ بــاشد ايـن نـيكو بــان ( $\mathrm{Y} / \mathrm{Y} 190$ - 9 A - )







 جـون بــه تـخت آيـد سـليمان بـقا صـدهزارانان بـوسه بـر خـاتم زنـيم


قال النبى عليهاللسلام: الليل طويلُ فلا تُقَصِرُه بمنامك والنهار مُضّى، فلا تكُدِرُه بآثامك'. شب دراز است از بهر راز گفتن و حاجات خـواسـتن بى تشويش خلق و بیزحمت دوستان و دشمنان خلوتى و سلوتى حاصل شده و حقتعالى برده فروكشيده تا عمل ها از ريا مصون و محروس باشد و خالص باشد الله تعالى. و در شب تيره مرد ريايى از مخلص بيدا شُود. ريايى رسوا شود در شب. همه چيزها به شب مستور شوند و به روز رسوا
شوند. مرد ريايى به شب رسوا شود. (ف •؟)

به جان تو كه مرو از مـيان كـار مـخسب
 بـراى يــار لطــيفى كـه شب نـمى خـسبد موافقت كن و دل را بـدو ســار مـخسب بترس از آن شب رنجوريى كه تو تا روز $\quad$ فغان و يارب يارب كنى به زار، مـخسب شبى كـه مـرگى بـيايد قُـُنُق كـركَ گـويد

 خداى گفت كه شب دوسـتان نـمى خـسبند اگر خجل شدهاى زين و شرمسار، مخسب بترس از آن شب سخت عـظيم بـىزنهار ذ ذخـيره سـاز شـبى را و زيـنهار، مـخسب شنيدهاى كـه مـهان كـامها بـه شب يـابند جو مغز خشك شود، تازه مغزىات بخشد كه جمله مغز شوى اى اميدوار، مـخسب يكى بيار و عوض گير صدهزار، مـخسب هزار بارت گغتم خموش و سودت نيست (MIT (د ـــزل
زهى حلاوت پنهان در ايـن خـلاى شكـم مشال رجنگ بود آدمى نه بـيش و نـه كـم



 چو پر شود شكمت در زمـان حشـر آرد $\quad$ به جاى عقل تو، شيطان به جاى كعبه، صنم 1. سـب دراز است، بـ خواب خود كوتاهش مكن و روز نورانى است، با كناهانت تيرهاش مكن.
 به روزه باش كـه آن خـاتم سـليمان است مده بهديو تو خاتم، مـزن تـو مـلك بـهم وگر ز كفّ تو شد ملك و لشگرت بگُريخت
 به روزه خوان كرم را تـو مـنتظر مـىباش از آنك خـوان كـرم بـه ز شـورباى كـلم (IVra د ــ غزل)

بی ياد او مباش كه ياد او، مرغ روح را قوّت و بر و بال الست. اگر آن مقصود كلى حاصل شد، نور على نور 「「 بارى، به ياد كردن حق اندكاندك باطن منوّر شود و تو را از عالم انقطاعىى حاصل گردد. مدلاً همحنانكه مرغى خواهد بو آسمان پرد، اگرچه بر آسمان نرسد آلا دم بهدم از زمين دور میشود و از مرغان ديگر بالا مي گيرد. يا مثلاً در حُقأى مشك باشد و سرش تنگ الست. دست در وى ميكنى مشك بيرون نمىتوانى آوردن، آلا معهذا دست معطر ميشود و مشُام خوش مىگُردد. يس ياد حق همـحـنين است. اگرجه به ذاتش نرسي آلا يادش جحل جلاله، اثرها كـند در تـو و فايدههاى عظيم از ذكر او حاصل شود. (ف IVQ)
بــانگا غــولان هست بـانگ آشـنا آشــــنا كـيى كـهـ كشـــل ســوى فـنا بانگگ ميدارد كـه هـان ایى كـاروان ســوى مـن آئـيد، نك راه و نشـان نام هر يك مـىبرد غـول، الى فـلان تـلا كـــند آن خــواجــه را از آفـلان

جون بود آن بانگ غول، آخر بگـو مال خواهـم، جـاه خحواهـم، آب رو
از درون خــــويش إيــن آوازهــا مــنـع كـن تـا كشـف گـردد راز مـا

ITY_MF، مائده،

 أست و نه باخخترى است افرو خته شود....

ذكر حق كن بانگ غولان را بسـوز جشم نركس را از اين كركس بدوز (Y/YF9_YOD م)
الز ذكر نوش شربت تا وارهى ز فكـرت در جنـ اكر نيبحى، الى مرتضى جه باشد (ANFF)

آنجـــنانكـ عـور انــدر آب جست تــا در آب از زخـم زنـبوران بـرست

 دم بخور در آب و ذكـر و صـبر كـن انـ تـــا رهــى از فكـر و وسـواس كـهن بـعد از آن تـو طـبع آن آب صـفا و آب (F/FMO_FMQ م)
درخت را ز بــرون سـوى، بـاد كـردانــد درخت دل را باد انــدرونست يـعنى يـاد (9YYA د)

ســوداى سـفر، از ذكـر بـود از ذكـر شـود، مـردم سـفرى
(rrosq د)
زيــاد دوست شــيرينتر، جـه كـارست هــــلا مــنشين جــنين بــىكار، بــركو (YMr•人 د)

كر به قـعر جـاه نـام او بـرى قعر جه را صـر عـليّين كــد
( $\Delta \Delta \& \Delta$ )
همحجو چهى است هـجر او، جـون رسـنى است ذكـر او در تــــه جــــاه يــــوسفى، دست زده در آن رســــن
(19rYO د)
نــام او جـان جـانها، يـاد او لعـل كـانها عشا



كـــو مــطرب عشـق جُست دانــا كــــز عشــــق زنـــد نـه از تــقاضا



ای بـــاد ســـلام مـــا بـــدو بــر كـر كــــاندر دل مــــا ازوست غــــوغا




(ITY دـ (د)
يكى از ابعاد كارورزىهاى صوفيان كه كمتر شناخته شده است، فكر (مديتيشن) است كه بيش از ذكر (خواندن خدا به نام) يا همراه با آن صورت مى
 وازَّهاى ديگرى از قبيل محاسبه (محاسبه حالت درونى خويش) يا مراقبه را بـكار مىبرند. مولانا تنها تحت وازئ كلىتر فكر و در رابطه با عمل ملازم با آن يعنى ذكر، بهطور كذرا به مديتيشن بهعنوان يك انضباط معنوى اثـاره مىكند. او همجّنين نسبتاً به تفصيل تبدّل ذكر را به مذكور مورد بحث قرار مىدهد. ولى اين امر بيشتر به قلمرو "روانشناسى معنوى " تعلق دارد و در بخش دـــ در آن محتوا، به دلايل روشن، وازه فكر بيشتر معادل انديشه خواهد بود. در مورد فكر (مديتيشن) بهعنوان يك انضباط معنوى، دو نكته ثايان ذكر است. اولى بيتى از مثنوى است كه نظم تصوف را خلاصه كردهاست و دومى كه غزلى كوتاه از ديوان شمس است، از مريدانى كه در كارورزى خود فاقد حميّت لازم هستند انتقاد مىكند.
سينه صيقلها زده در فكر و ذكر تـا يـذيرد آيـنئ دل، نـقش بكـر (1/rıof p)




ایى بــــرادر ععــــاشقى را درد بــــايد، درد كــو
صــابرى و صــادقى را مــرد بــايد، مــرد كــو
جند از اين ذكر فسرده جــند از ايـن فكـر زمـن


كـــيميا و زر نــمىجويـم، مس قــابل كــجاست
گــرم رو را خـود كـه يـابد، نـيمثرمـي سـرد كـو
(Yヶ.G (د
r. جهد انسـان و عناـــت الهى

انسان براى قبول نظم و مقررات طريقت، بايد حداكثر كوشش لازم را انجام دهد، ولى
اين كار نبايد باعث شود كه او به ((اخود)) بيش از حد بها دهد، زيرا در تحليل نبايىي،
دقيقاً همين خود (نفس) اوست كه بايد از آن بگريزد. بنابراين در عين حال كه مولانا
همواره سالك را تشويق مىكند تا هر جه مىتواند در راه طريقت كوشش كند اما يادآور مىشود كه همهٔ تلاشهاى انسان و هرآنحچه در اختيار دارد ناشى از سخاوت و عنايت خداست. همت انسان بايد هدف والايىى را تعقيب كند ولى هيجِگاه نبا يد از ياد ببرد كه خدا اين همت را بهاو ارزانى داشته است. در نهايت آنحچه اهميت دارد همانا عنايت و جاذبهٔ خداست. زيرا به گفتهُ پيامبر، (ايک عنايت حق برابر است با همهٔ جهدهاى جن و انس..)
 زانكى شــيطلان خشت طــاعت بـركند گر دوصد خشت است خهد را ره كند

عــدم دريـاست ويـن عـالم يكـى كـف سليماني است وين خـلقان جـو مـوران



ايران و توران، ربع مسكون است.

 (4••1•-IT د)
عنايت جيزى ديكر و اجتهاد كارى ديگى، انبيا به مقام نبوّت بهوانطئ








 ( $9 /$ /fVY-A. م)
آدمى مىيندارد كه اوصاف ذميهه را به عمل و جهاد خود از از خويشتن دفع












رغـبت مـا از تـقاضاى تـو است جذبئ حق است هر جا رهرو است
 ( $0 /$ FYIs_IV $)$






يــيراهـنى نـدوخت كـه آن را قـبـا نكـرد
خـــاط روزگگـار بـهـ بــالاى هــيـج مــرد دامــان زر دهـند و خـرند از بـليس درد بـنـگر هــزار گـول سـليم انـدرين جـهان
 ای مــرده را كـنار گـرفته كـه جـان مـن آن آخر كنار مرده كـند جـان و جسـم سـرد
 پاها مكش دراز برين خوش بساط خاك كاين بسترى است عاريه، مىترس إز نورد


 سيب زنخ جو ديدى مىدان درخت سيب
 خاموش كن ز حرف و سخن بى حروف گوى جـون نـاطقه مـلايكـ بـر سـقف لاجـورد (A99 (د)

## ٪. زنان و مردان

تصوف نيز همانند ساير آموزهماى متافيزيكى و جهانشناغتى، واقعيات وجـود را

ا. نجم. 9ج: و انسان جز حاصل كوشش خويش جيزي ندارد.

به فعال و فعل پذير، مرد و زن، ينگُ و ين تقسيم مىكند.' بهاين ترتيب، خالق در رابطه با خلقت، فعال و مذكر است و خلقت مؤنث و پذيرنده به شمار مىرود. در نظم خلقت، عقل كل يا ((قلم اعلى)" فعال است و مضامين دانش خود را بر لوح محفوظ مىنگارد و بهاين ترتيب هر يك از مخلوقات را بهعرصه هستى مى آورد. به همين ترتيب آسمان يا جهان معنوى، در رابطه با زمين يا جهان مادى، فعال است. آسمان مرد و زمين زن، در خرد هرج آن انـداخت ايـن مـىثرورد
(r/FF.r. $)$
در انسان، كه عالم صغير است، عقل كلى و نفس كلى در عقل و نفس امّاره [او ] منعكس شدهاند. اما به علت موقعيت ويزهاى كه انسان بين مخلوقات دارد نظم طبيعى امور گاهى مختل و يا حتى معكوس مىشود. بهعبارت ديگر، عقل مىبايست در رابطه با نفس امّاره كه منفعل است، فعال باشد. عقل مىبايست همحچون شمشير، حقيقت را از مجاز تميز دهد و آنگاه بر اساس اين تميز، تصميمگيرى كند. و نفس مىبايد، مطابق با رهنمودهاى عقل، جسم را به حركت اندازد و كنترل كند. در مورد پيامبران و اولياء كه به هنجار انسان يا "فطرت" بازگشتهاند، وضعيت چنين است. ولى در اغلب مردم بهعلت هبوط، نفس امازّه نقش فعالى پيدا كردهاست و از اينرو، حس تميز عقل رادر كنترل خود دارد و يا لااقل به آن جهت مىدهد. شهوت تسلط پيدا كرده و به حجابى در مقابل نور عقل تبديل مىشود. اگر انسان به كمال فطرى خود بازگردد، عقلش مجدداً

ا. بنـياد متافيزيكى اين قطبيت، در مكتب ابنعربى مورد بحث قرار مىگيرد. بن عنوان مثال، فرقانى كـ


 نكته با آنجه مورد بحث قرار داديم مرتبط است: ذات ات [المىى] مطلقاً يكتأست ولى السماء او امكا امكان تجلى







نقش مذكرى به عهده خواهد گرفت و نفس او، بهعنوان همتاى مؤنث|ش، در هماهنگى
با آن زندگى خواهد كرد.
يك ساعت ار دو قبلگى از عقل و جان برخاس
اين عقل ما آدم بـدى، ايـن نـفس مـا حـوّاسـتى
(rOAFT د)
از آنجا كه زنان و مردان منعكسكنندة اين دو اصل كلى فعاليت و فعل پذيرى هستند، مردان باعقل نزديكى خاصى دارند در حالى كه زنان بهطور مستقـيمترى تحت


تسلط عقل است زيرا مسئله در اينجا بدواً مسئلئ صورت أين است نه معنا. اشعار مولانا اغلب از نمادگرايى اين طرح كيهانشُناختى هيروى مـىكند و از
 زنى) كه تحت تسلط عقل قرار داشته باشد، مرد است و كسى كه نفس بر او غلبه داشته باشد، زن است. چنين است كه مردان به معنا نگاه مىكنند، در حالى كه زنان گرفتار

صورتند.
معمولترين كاربرد اين نمادگرايى در حيطءّ كارورزى و كارزار معنوى به جشم مى خورد. از اينرو مردان جنگاوران روحانىاند و زنان دنيادارانى كـمنور و كـمسور. آرزومندىهاى متعالى در راه طريقت، كار مردان است در حالى كه زنان در خانه مى نشينند و خود را با امور دنيوى مشغول مى كنند. نبرد معنوى، حيطهُ قهرمانى جون رستم و حضرت على است در حالى كه زنان امنيت ظاهرى خانه و سخن كفتن از اين و آن را ترجيح مىدهند.
گرجه از اين نقطهنظر، مؤنث بودن به علت نزديكىاش با نفس امّاره و دنيادارى، امرى منفى است، امّا از نقطنظر ديگرى كه بنگريم امرى مثبت است. زيرا زيبايى، لطف و رحمت خدا را منعكس مىكند و بهنمايش درمى آورد. من در قسمت آخر بخش حاضر به نمادگرايى اين نقطهنظر دوم بازخواهم گشت و به تفصيل بيستر به آن خواهم پرداخت (بخش سوم، ز)

حــــملةُ زن در مـــيان كــــارزار نشكــند صـف بـلكه گـردد كـارزار


 الى خنك آن كس كه عقلش نر بو2
 （ $0 /$ YFOQ＿GF ）

وصــف حـيوانـى بـود بـر زن فـزون زانكـ ســوى رنگُ و بـو دارد ركـون
 （0／Y449＿SVP）

 زن هـــمى خـــواهــــد هــويج خــانقاه

 （ $1 /$ Yg \A＿ryp）
نسفس خــود را زن شـناس، از زن بـتر زان كه زن جزوى است، نفست كل شر （Y／YYYF p）
به جان جملهٔ مردان كه هر كه عاشق نيست همه زنند به معنى، بـبين زنـان جـه زنـند （90NF）
فـضل مــردان بـر زن ایى جـالىيرست زان بـود كــه مــرد بـــايانبينتر است （f／\gY．p）

نـيست لايـق غـزو نـفس و مـرد غَر نيست لايق مُشَك و عود و كون خـر



 （ $9 /$ ハヘイケーヘяp）

عـــقد كــردش بــا المـير او را ســچرد كرد خشـم و حـرص را او خـرد و مـرد

هست مـــــــردى و رگ حــق هــمى خــوانـــد الُــن بحـــلربگش بــه از آن زنــده كـه بــاشد دور ورد آن بـــرد دوزن، بــرد إيـن در جـــنـان ( $0 /$ F.rf_rap)
مردى اين مـرديست، نـه ريش و ذكـر ورنــه بـودى شــاه مــردان كــير خــر ( $0 /$ rVII p)

گــر نـهاى در راه ديـن از رهـزنان رنت و بــو مــرست مــانند زنـان

$$
(\Delta / \psi \cdot \Delta r \rho)
$$

در راه رهــزنانند ويـن هـمرهان زنـانند
 (AATE_TV د)
دل بـجا دار در آن طـلعت بـا هـيبت او گر تو مردى، كه رخش قبله گر مردان است (FMIS)

در رن عشق نگگر تا بهصفت مـرد شـوى نزد سردان منشين كز دمشان سرد شـوى (H.F10 s) مـردانــه درIآ جــو شـيرمردى (rq.or s)

رسـتـم كــه بــاشد در جـهان در پـيش صـفّ عـاشقان شــبديز مــىرانــند خــوش هـر روز در دريـاى خـون

هر سو دوصد ببريده سر، در بـحر خــون زان كـرّ و فـر رقـصان و خــندان جـسون شكـــر ز انـا اليـه راجـعون' (IAV••-| د)

زهى ميدان زهى مردان هـمه در مـرگ خـود شــادان
 (19F.Y S)

نفس ماده كيست تا ما تيغ خود بر وى زنيـم زنخم بر رستم زنيـم و زختم از رستم خوريم (ISVII s)

بـيـشه مـردى ز حـت آمـوختيـم بــهلوان عشـق و يـار احــمديم
(IVFQ92)
آن نهنگيم كه دريا بر ما يك قـدح أست ما نه مـردان ثـريد و عـدس و مـائدهايـم (1V.193)
خيز تـا رقـص درآيـيـم هـمه دست زنـان كه رهيديم به مردى هـمه از دست زنـان (roorrs)

 هر كه محجوب است او خود كودك است مــرد آن بـاشد كـه بـيرون از شـك است گــر بــهـريش و خـــايه مــردستى كسـى هـــر بــزى وا ريش و مــو بـــاشد بســى (O/MHFY_FOP)
 جون كه آب خـوش نـديد آن مـرغ كـور (F/YOQT_GFp)
جو كودكان، هله، تا چـند مابه عالم خاك كنيم دامن خود یر ز خاك و سنغ و سفال ز خاك دست بـداريـم و بـر سـما جـريـم ز كــودكى بخــريزيم ســوى بـزم رجـال (IFY.G_Y S)

روزى مــخنّث بـانگ زد كـفتا كـه الى چــوبِان بـد آن بز عجحب ما را كزد، در مـن نـظر كـرد از گــله

گـفتا مــخنّث را گـزد هـــم بكشــدش زيـر لچـد امــا چــه غنــم زو مــرد را، گـفتا نكـو گـفتى هـله

كو عقل تا گـويا شـوى، كـو بـاى تـا يـويا شـوى
وز خشـك در دريـا شــوى، ايــمن شـوى از زلزله
سلطان سلطانان شـوى، در مـلك جـاويدان شـوى بـالاتر از كـيوان شـوى، بـيرون شـوى زيـن مـزبله (YFYIA_TIS)

الى گفته كه مَردم ايـن جـه مـردى است كــــــــليس تـــو را جــــنين بگــــايد (YOrA د)

همانگونه كه صور مردان انعكاس نسبتاً مستقيم قهر و فعاليت عقل كلى هستند، صور زنان نيز تجلى گاه لطف و نشاندهندهُ پذيرايى و زيبايى شفاف نفسى است كه در
 و هم بخصوص ديوان شمس آكنده از اشعارى هستند كه زنان را بهعنوان تصوير معشوق الهى ستايش مىكنند. فعلاً براى روشن كردن اين نكته به نقل قطعهُ زير بسنده

مىكنيم.
آنكـــه بــندأ روى خــوبش بــود مـرد $\quad$ جــون بـود چجـون بــندگى آغـاز كـرد آنكــــه از كـــبرش دلت لرزان بـــود

 زِيُــن للــــناس ' حــق آَراسـته است وا



 جـون كه ديگـى حـايل آمـد هـر دو را نــيست كــرد آن آب را كــردش هــوا



 السبان داغدار و رمه و كثت، براي مردم آرايش يافته، اين كالاى زندكى دنياست و بازكشتکاه نيك بيش خداست.


「. عايشه جوانترين زن بيامبر و محبوب او بود

بــاز بـر زن جــاهلان غـالب شـوند كــاندر ايشـان تــندى حـيوانست بـند كـــ بــودشان رقَت و لطـفـ و وداد ران زان كـه حـيوانـى است غـالب بـر نـهاد مـــهر و رقت وصــــف انسـانى بـود
 (V/rFMI_ryp)
وصولبُ بـم

الف.
نفى خود

ا. خودى و بيخودى
تا بها ينجا اشارات غير مستقيم متعددى را در مورد هدف اولئَ نظم زاهدانه و كارزار معنوى نقل كرديم و آن عبارت بود از ميان رفتن يا دكرگونى نفس امّاره كه مانع درى
 از جمله: هستى، وجود / خود، خويش /خودى، خويشى /منى، انائيت/و من و منىى. بحث او در مورد ضرورت نفى خود در تمام آثار شعرى و نشرى او پراكند آنده است عجب مدار اگر جان حجاب جانان است (rgra د)

وز مــيان خـويش را بـرون كـن تـيز تــا بگــيرى تـو خـويش را بـهــنار (IFYA. د)
ز خويشتن سفرى كن به خويش الى خواجه كه از جنين سفرى گئت خاك معدن زر (IFIIV د)
 (1/r4G. p)

من و مـاست كهغلل سـر خـم گـرفته تــو بــردأر كـهگل كـه خـمّ شـرابـى (MYY/ د)

زان كـه هســتى سـخت مسـتى آوزد عــقل از ســر، شــرم از دل مـى صــدهزاران قــرن بـينش را هــمين مســتى هســتى بـزدد ره زيـن كـمين

ثـــد عـزازيـلى از ايـن مستى بـليس كـ جــرا آدم شــود بـر مـن رنيس

$$
(0 / 14 r \cdot-r r p)
$$

جــمله عــالم ز اخــتيار و هست خــود تـــا دمـــى از هــــوشيارى وارهــند خ نــنـى خـــمر و زمــر بـر خـود مـىنهند

 ( $($ / MYF_THY P)

در واقع بيخودى يا بى خويشى هدف طريقت است زيرا [هستى] حجيزى جز خودى
نيست.
رفتم ز دست خود من، در بيخودى فتادم (IV8^49 د)
آن لحظه با خود آيم كز محو بيخود آيـم شش دانك آنكهم كه بيرون ز پنج و حارم (IVYFI د)

 ترجمانش اين بود كز خود برون آييد زود ورنه هر دم بند باشد هر دو كامى دام دام
 (198..._r $)$

جو ما اندر ميان آيـيـم او از مـا كـران كـيرد جو ما از خود كران كيريم او اندر ميان باشد ( 91.9 s)

جشــمها و كــوشها را بسـتهانـد ج جز آنها را كه از خود رستهاند (r/Ary p)
از صفات با خودى بيرون شويد اى عاشقان خويشتن را محو ديدار جـمال حـق كــيد (YAD• د)
 (YYFYO S)

الى نـظرت مـعدن هـر كيميا ای خود تو مشُعلن هـر خـودى
(rarra د)

$$
\begin{aligned}
& \text { هر كس كه نيك و بد كشد آنن را بـسـوى خـود كشـد }
\end{aligned}
$$

(ratros)

「. Y. وجود و عدم
انسان براى دست يافتن به خود حقيقىاش، بايد از خود مجازىاش فرابگذرد. مولانا اين سفر را با استفاده از چحندين دسته وازءه توضيح مىدهد كه هر كدام شايان توجه است. شايد وسيعترين و بنيانىترين اين دسته وازهها، وجود و عدم باشد كه قبلاً در زمينٔ ديگرى به آنها اشاره كردم از آنجا كه ظواهرِ [عالم] فريبندهاند، انسان جهان را بها عنوان ((وجود)" و خود را به عنوان وجودى در ميان بىنهايت موجودات ديگر در نظر مىيكيرد. ولى حقيقت اين است كه تنها خدا وجود دارد. اكر وجود خود را در كنار وجود او بگذاريم، مشاهده خواهيم كرد كه وجود ما بهكلى از وجود او مشتق شُده و ما ما وجودى از خرد از درد نداريم.
 بنابراين آنحه در ظاهر و از لحاظ بيرونى موجود بـ نظر مىرسدر در درو داقع وجود در ندارد و و آنجه به نظر مىرسد كه موجود نيست، درواقع وجود دارد. نتيجئ ظاهراً متناقضى كه حاصل مىشود اين است كه اكر انسان در جستجوى وجود است بايد آن را در عدم خود بيابد.
نك جهانِ نيست شكلِ هستْ ذات وآن جـهانِ هست شكـلِ بـى بُبات (1/V90 p)
 بــحر را یـوشيد و كـف كـرد آشكـار بــــاد را پـــوشيد بـــنمودت غـبار ( $0 /$ / $\cdot$ Ps_ry )

 از كــجا جـوييم هست، از تـرك هست از كــجا جـوييم سـيب، از تـرك دست
 ديــــدهاى كــــو از عـــدم آمـــد پــديد ذات هســــتى را هــــمه مــعدوم ديــد (s/art_Arsp)
شريعت اسلام مىگويد كه خدا ((:حهان را از عدم خلق كرد.)) صوقيان مىگويند كه اين امر نمىتواند بهاين معنا باشد كه قبل از خلق جهان، هيّ؟ چجيز به هيج صورتى وجود نداشت. زيرا خدا از ازل تا ابد بر همهچیز داناست و بنابراين همهچيز قبل از خلقت در دانش خدا "وجود" داشت گرجه در اين عالم موجود نبود. عدم در جوش است، به توقع آنكه ايشـان را مـوجود گـردانـد. عــدمها،
 منتظر كه پادشاه منصب را بهوى مخصوص گُرداند و هر يكى از ديگرى شرمنده، زيرا توقع او منافى آن ديگرست. (فـو•ץ)
 خواهد بود. ولى اگر دريابيم كه جهان واقعاً عدم است، آنحّه نزد خداست مو جود است. از اين نقطهنظر، خود خدا نه وجود است و نه عدم، بلكه وراى هر دو است همانطور كه در وراى ساير دوگانگیها و اضداد قرار دارد. معهذا مولانا هنوز با وازء "هست "از خدا ياد میكند ولى در اين زمينه من ترجيح مىدهم از كلمهٔ هستي استفاده كنم كه به حالتى وراى دوگانگی هست و نيست اشاره دارد. هستى خوش و سرمست تو گوش عدم در دست تو
هر دو طـفيل هست تـو، بـر حُــم تـو بـنهاده سـر (1. VOF د)

حـضرتش بـررحـمت است و يـركرم (1/HFFO p)
ز هست و نيست برون است تختگاه ملك هزارساله از آن سوى نفى و اثبات است (0.F9 )

عدم. كارگاه خداست كه در آن چيزها را مى آفريند و به آنان هستى مى بخشد. اكر
 آن بگرديم بلكه بايد در آنجا، در كنار خدا در بىاش باشيم. براى تفهيم اين نكته، مولانا نشان مىدهد كه در جستجوى هر چه باشيم، درواقع يك چجيز نـاموجود را جستجو مىكنيه، يعنى آن چيز نسبت به خود ما ناموجود است.

 اين ببين بارى كه هر كهاش عقل هست رو روز و و شب در جسـتجوى نـيست است



 نـــيست غـــير نـــيستى در انـــجلا زانكـــهـه كـــان و مـخزن صُـنع خـــا (s/irs._spr)

كارگاه هست كن، جز نيست جیيست؟
هست مـطلق، كــارساز نـيستى است
يــا نـــهاله كـــارد انــدر مــغرسى
تخم كارد مـوضعى كـه كِشتـه نـيست
كــــاغذ اســـيـيد نـــانبوشته بـــاش
 كاغذى جويد كـه آن بـنوشته نـيست تـو بــرادر مـوضعى نـاكـشـته بـاش ( $0 / 194 .-94$ )
طــــــــالب ربَـــــى و ربُــــا نــــيستى جاى خرج است اين وجـود بـيش و كـم جـاى دخـل است ايـن عـدم از وين مـرم
 ( $4 / 8 \wedge 9$ _ 891 p)

تــو بــرو در كـارگه بـينش عـيان
كـــار كــن در كــارگه بــشد نــهان

آنك بيرون است از وى غـافل است
تـا بــبينى صــنع و صـانع را بـه هـم (r/ve._Vgr p)

دولت هـمه سـوى نـيستى بـود مــــى جويد ابــلهش ز هســتى
(rq|fq 2)
جـز دشت عـدم، قـرارگـه نـيست
(YAFF. S)
آن خــــيالت لاشــــى و تتــــو لاشــيى از وجـودى تـرس كـاكـنون در وىاى

 ( $9 /$ MFY_Fq. )
عـلف غـم بـه يـقين عـالم هستتى بـاشد جا جا آسايش ما جز كه عدم نيست، برو (HyArys)

گر دوصد هسـتيت بـاشد در وجـودش نـيست شـو
زان كـهـ شــايد نـيست گشـتن از بـراى آن وجـود
(v919 )
مــردان طــريق، پــاره جســتند
در آتش عشــق صـف كشـيدند
مـــردانــه تــمام غــرق گشــتند انــــــــــدر دريـــــاى بـــى كنارٌ (rfara~rl)

چه دانم؟ كـيستم؟ هسـتم؟ وليك إيـن مـايه مـىدانـم
چجو هسـتم نـيستم أى جـان ولى گــون نـيستم هسـتم
(10.1V s)

مسطربا رو بــر عـدم زن زان كـه هسـتى رهزن است زان كه هستى خائف است و هيتِ خائف شاد نـيست

مىزن ایى هستى ره هسـتان كـه جـان انگـاشته است
كـــندرين هســتـى نـــامد و ز عـــدم هــرگز نــزاد
$(V Y \cdot F-\Delta د)$
اين عدم دريـا و مـا مـاهى و هسـتى هـمحو دأم
ذوق دريــا كــى شــاسد هـر كـه در دام اوفـتاد
$(Y Y \cdot \vee د)$

نيستت را جـه جـاى بـالا است و زیـر نيست رانه زود و نه دور الست و دير
كــارگاه و گــتج حـق در نـيستتى است غرّه هستتى، چحه دانى نيست جــيست؟
$(H / F O I H-10 p)$

س. هنا و بـقا
مو لانا به هنان اندازه كه از گنجهاى ثهفته در عدم سخن مى گويد، از وازءء معروفو تصوّف كلاسيك يعنى "فنا" كه اغلب بأوازءُ همبسته با آن يعنى "بقا" همراه است، نيز استفاده مىكند. وحود يا نفس يا خودى انسان هـهر كدأم كه بختواهيد ــ بايد از بين برود تا او بتو اند به خود حقيقىاش كه وجود و بقاى او در حت است دست يابد. تمامى ويزڭى ها و عادات خاص انسان، هرآنجحه با و جود فردى او همراه است، بايد كاملاً نفى و محو شود. آنگاه خدا خصو صيات ويزةء او و خصال نيكويىي را كه داشته أست بهوى بازخو اهد داد. ولى در اين مرحله، انسان آگاهانه و فعلاً ـنهفقط به صورت نظرى - و با در يافتى حقيقى و سراسر رو حانى خواهد دانستـ كه أو هرآنچه هست، مطلقاً از خدا نشأت گرفته است و خودش تحيزی نيست بجّز شعاعى از صفات خدا كه گنع پنهان را متجلى مىسـازد.
هيجِكس را تا نگתدد او فنا نيست رد در بـارگاه كـبريا (s/rur p)
 $(Y+r 902)$

كامل صفت آن باشد كو صيد فـنا بـاشد (YVFV. S)
 ( $\backslash \Delta V \cdot V$ د)

در بــــاغ فــنا درآ و بــنـكر در جـان بقاى خويش بـنّات (F.FV 2)

(AFAF S)
كه او فنا نشود از مسى بهوصف زرى؟ كـه دانكـيش نكـردد فـنا پــي شــجرى؟ بــدل نكــردد هــيزم بــه شـعلة شــررى؟ تــو آفـتاب جـهانى كـه بـردهشان بـدرى اتــر نــاند ازو، خـون تـو شـاه بـر انــرى فنا شُوم من و صـد من، چو سـوى من نكرى (ryv-1_\& $)$
گــفت قـايل در جـهان درويش نـيست ور بــود درويش، آن درويش نــيست
 جــــون زبـــانة شـــع קــيش آفــتاب بـــرنهى پــــنبه، بســـوزد ز آن شــرر كـــرده بـــاشد آفـــتاب او را فــــنا (r/rチ\&A_ryp)
در صسـبوحى، كــان فــلان ابــن فــلان يا كه خـود را، راست كـو ایى ذاالكـرب كــ يُــرم از تــو ز ســر تــا بــهـ قـدم در وجودم جز تو الى خـوشكام، نـيست هـــهحو ســرك در تــو بــحر انكـــبين جــــر شــــود او از صــــفات آفـــتاب هر شـود از وصـف نــور او پشـت و رو دوســــتي خــــور بـــود آن، الى فــتى دوســــتى خــــويش بــــاشـد بــيكهان $\left(\Delta / r \cdot r \cdot-r \Lambda_{\rho}\right)$

بـار ديكــر از دل و از عــقل و جـان بـرخـاستيم
يـــار آمــد در مــيان مـا از مــيان بــرخـاستيم

از فــــــنا رو تــــانتيم و در بـــقا در بــــافتيم
بــــىنشان را يــــانتيم و از نشـــــان بـرخـــاستيم
كـــــد از دريــا بــرآورديــم و دود از نـــ فــلكـ
از زمـــــان و از زمـــين و آســـمان بــرخــاستيم
مــين كـه مسـتان آمسـدند و راه را خــالى كــنيد
نــــى غـــلط كــفتم ز راه و راهــبان بـرخــاستيم
آتش جــــان ســـر بــــرآورد از زمــــين كــالبد
خاست افـغان از دل و مـا چـون فـغان بـرخـاستيم
كــم سـغن كـوييـم وكـر كـوييـم كـم كس بـى بـرد
بــاده افـزون كـن كـه مـا بـا كـم زنـان بـرخـاستيم
هستى است كار زنـان و كـار مـردان نـيستى است
شـكـــر كــاندر نـيستتى مـا بـهلوان بـرخــاستيم (18-1 (2)
P. اشثبات و ثهُى: كلمهُ شهادت

عولانا نيز مانند بسيارى صوفيان ديگر، بيان روشن اصل بنيادين فنا و بقا را در كلمةٔ شهادت مشاهده مىكند: "لااله الاالله."اين اقرار بهايمان مركب از دو بخش است. بخش اول يعنى "لاال" را به عنوان نفى و بخش دوم يعنى "الا الله" را به عنوان اثبات مىشناسند. كلمة شهادت، ابتدا جهان را نفى شىكند و سیس وجود خدا را اثبات مينمايد و دال بر اين است كه هيِ چيز بجز خدا واقعى نيست. هرآنجه به عنوان امور واقعى مىبينيم و به تصور درمى آوريم، واقعيتى كاذب است، الوهيتى كاذب است؛ و در وراى مهن اين چيزها و همة اين نگُشها و تصورات، واقعيت حقيقى، خداى واحد، قرار دارد. "با خداى يكتا خداى ديگر مخوان، خدايى جز او نيست، همه پییز جز ذات وى فانى است، فرمان از اوست و به سوى او بازكشت مىبايد." وقتى شهادت را در مورد فرد انسان به كار مىبريم دلالت بر اين دارد كه "خودى

نيست مگر ذات خدا"؛ از آنجا كه انسان چچيزها را آنجٍنانكه هستند نمىبيند، تصور مىكند كه (اخود)) او واقعى است و حيزى در ورایى آن وجود ندارد. حتى اگر به وجود
 تصورى است. بنابراين او بهاين كذار معنوى كه شامل تحقق و فعليت يافتن فنا و و بقا، يا نفى و اثبات است نياز دارد: (اخودِ) موهوم انسنان مىبايست محو شود تا (اخودد) حقيقى او بتواند اثبات شده و او بتواند در خدا بقا يابد.



 موجود است، خداست." از آنجا كه "واقعيتى بجز واقعيت خدا وجود ندارد "، هرآنحچه بتوان واقعيت ناميد ـيعنى هر يكـ از اشياءــ در نهايت جيزى جز واقعيت خدا نيست. زيرا دو واقعيت كاملاً مستقل [از يكديگر] نمىتوانند موجود باشند، چرا كه معناى اين امر آن است كه دو خدا وجود دارد. انسان براى آنكه چیيزها را آنجنانكه هستند بييند، بايد دو نقطهنظرى را را كه در شهادت وجود دارد با يكديگر تركيب كند. مىبايست جهان و خود را بـهعــنوان موجوداتى جدا، نفى كند و آنگاه هر دو را بهعنوان تجليات هستى خدا اثبات نمايد. اما تركيب نظرى اين دو ديدگاه مستلزم "تقايد" است و از نگرش معنوى مستقيم نسبت
 نخواهد برد، مگر آنكه با هدف فناى خود و حصول بهبقا در خدا، پٍ در راهطريقت بگذارد.
نــفى را اتـبات مـسىينداشتيم ديدهاى كاننر نعاسى شد پـديد كى تواند جز خيال و نيست ديد
(0/1. $\cdot$ rr_rrm)
اين جـهان نـفى است در اشبات جـو صـورتت صـفر است در مـعنيت جـو (1/YYFI p)

شــــقع عَــــلَم عـــــالم هـــرحـــند كــه مــىرقصد
حشــــم تــــو عــلم بــيند جــان تــو هــوا دانـــد
وان كس كه هوا را هم دانــد كـه جـهـ بـيحاره است
جـــز: حـــضرت الا الله بــــاقى هــــمه لا دانـــد
(GYOY_ $\Delta \Lambda_{\text {S }}$ )
كــل شــينين هــالِكى جــز وجــه او جو
هـر كــه انـدر وجـه مـا بـاند فـنا و كـا
 $(1 / r \cdot \Delta r-\Delta F p)$

لا اله گــــــــفت و الا الله گـــفت كـت لا لاله الاالله و وحدت شكُت (9/YYgя p)
در هستى تن لا شـدى ايـن نـفس سـربالا شـــى

بــعد از تــمامى لاشــدن در وهــدت الاسـتى
(YOAFO د)
اى جان بيا اقرار كن أى تن برو انكار كن الى لا مرا بر دار كن، زيرا كه بالا مىكشى (TOAYF د) شـــاد از وى شــو، مشــو از غـــير وى او بـــهار است و دگــــرها مــــاه دى هــر چــه غــير اوست اسـتدراج تـوست گرجه تخت و ملك توست و تاج توست ( $\left.\Gamma / \Delta \cdot V_{-}-\Delta \cdot \Lambda_{\rho}\right)$

مــختلف آمــد هــهه كــار جـهـان ليكى همه جـز كه يكـى كـار نـيست




خـنب ز يــخ بـود و درو كـردم آب
جـسـمله جـــهان لايستجزى بُـدست حِنـل جـهان را جــز يكى تـار نـيست (YチqGa_VO 2)

ه. مرى و باززايى
مولانا به هنگام سخن كفتن از فنا و نفى خود، بيش از هر چجيز از تصوير مرى استفاد. مىكند. او اغلب بهكفته بيغمبر اشاره مىكند كه (ابميريد بيش از آنكه بميريد!)" و علاقهمند است كه به شعر حلاج، اين شهيد صوفيان، رجعت دهد:

سـرَ مـوتوا قَبَلِل تَوتِ ايـن بـود
 ( $\varepsilon /$ /rorv_ra p)
جو دانهایى كه بـميرد هـزار خـوشه شـود شـوم به فضل خــدا صـدهزار، جـون مـردم (1A•Y د)

كر مركم از اوست مـرك مسن بـاد آن مـــرك بـــه از دم جــوانــى (Yaryv د)

آب دريـــا مــرده را بـر ســر نــهد ور بـــود زنــده ز دريـا كــى رمـــد
 (1/YAFY_Fr P)

 ايــن فــروع است و اصـولش آن بـود جــــون نــــمردى و نگشــتى زنـــده زو ا
 (F/YVGY_GVP)
مـرده است از خـود، شــده زنـده بـهربت ز ز آن بــــود اســـرار حــقّش در دو لب
 ( $\% /$ MrGr_sp p)
 نك م.


همجو كل خندهزنان از سر شــاخ افنتاديم مـم بدان شاه كه جان بخشـد، جان را داديم
 تو هـنوز اى كـه جـنينى بـه نـبينى مـا را آنكــه زادست بــبيند كـه كــجا افـتاديم (rOF90_GY د)

درد زه كــــر رنــــج آبســـتان بــود
 ( $\mathrm{r} / \mathrm{ro} \mathrm{\Delta q}$ - 9 . p)

 (1/val_varp)
در عشّق زنده بـايد كـز مـرده مـيج نـايد (AMYf s)

در حـــقيقت خــــالق آثـــار اوست ليك جــز عـلت نـبيند اهـل بـوست مـغز كــو از بـوستها آواره نـيست ار از طبيب و عـلت او را حـاره نـيست
 (r/rOVF_V\& p)

تو مُردى و نـظرت در جـهان جـان نكـريست
جو باز زنده شدى زيـن سـس بـدانـى زيست
هر آن كسى كه جـو ادريس' مـرد و بـازآمـد
مـدرّس مـلكوت است و بـر غـيوب حـفيست
بـيا بكــو بــكــدامـــين ره از جــهان رفـتى
وز آن طرف بهكدامين ره آمدى كه خفى است (arra_ry د)

من مُردم و از تـو زنـده كثـتـم (IGYgY s)

 بدجـهـش بازكرداند.

چجه جاى ما كه ما مُـرديـم زيـر پـاى عشـق او
غلط گفتم، كجا مـيرد كسـى كـوشد بـدو زنــده
(YFMKD د)
جون تـلفِ عشـق مـوّبَد شــدى گر تو يكى روح بدى صد شدى (rgrry s)

بـارها مــردم مـن و از دم تــو زنـــده شــدم
گـــر بــميرم ز تـو صـد بـار، بــدانسـان مـيرم
مـن پــراكـنده بـدم، خـاك بـدم، جـمع شــدم
بـيش جـسمع تـو نــــايد كـه پـريشان مـيرم
هــمچجو فــرزند كـه انـــدر بــر مــادر مــيرد
در بــر رحــمت و بــخشايش رحــمان مــيرم
چـه حـديث است؟ كـجا مـرگ بـود عـاشق را
ايـن مـحال است كـه در جشــمه حـيوان مـيرم
(1V18チ_\&9 د)
ز آب حـيوان هست هـر جـان را نـويىى ليكـ آب آب حـــــيوانـــى تـــويى هــر دمـى مــرگى و حشــرى دادیام ( (O/FMYY_Yrp)
صد بار مردم اى جان ويـن را بـيازمودم جون بوى تو بيامد ديدم كـه زنـده بـودم صــد بـار جـان بـدادم وز پـاى درفـتادم بـار دگـر بـزادم چــون بـانگ تـو شـنودم (IV\&9V_9人 د)

گـاو نـفس خـويش را زوتـر بكش ( $\mathrm{Y} /$ IFFA p)
ايــنهمه مـردن نـه مـرگ صـورت أست اليـن بـدن، مـر روح را، جــون آلت الست ایىبسا خـامى كـه ظـاهر خـونش ريـخت اليكـ نــفس زنـــده آن جــانب گــريخت آلتش بشكست رهـــزن زنــــده مـــاند نفس زنده است ارحه مركب خون فششاند اسب كشت و راه او رفـــــــته نشـــــد ز جـــز كــه خــام و زشبت و آشــفته نشــ


 تيغ آن تـيغ است، مـرد آن مـرد نيست
 (0/rAMTHap)
جــون جـان تـو مى ستانى جـون شُكـرست مـردن

بـا تــو ز جـــان شــــيرين، شـــيرينتر است مـردن
بكذار جسم و جان شـو، رقـصان بـدان جـهان شـو

از جــان چــرا گـريزيم؟ جـان است جـان ســردن

چجون زيـن قـفس بـرستى در كـلشن است مسكـن

جون اين صدف شكستى جـون گـوهر است مـردن
جــون حــق تـو را بـخـوانــد سـوى خـودت كشـاند

جـون جـنت است رفتن קـون كـوثر است مـردن
(YIfYY VOGVY_Vq د)

 او فــدايـى است هـيج فـرقى نـيست






1. البوسعيد ابوالخير، يكى از اولين مشايخ صوفيه است. Y. 「. مطابق با سنت بيامبر، روزه دائتن در روز عاثيروا (دهم ماه محرم) مستحب است.
\&. فقر، صو فيگرى و درويشىى
در متون صوفيانهُ فارسى و عربى، كلمهٔ "فقر يا درويشى " معادل صوفيگرى و "فقير يا درويش " همان صوفى است. بهعبارت ديگر، درويش يا فقير كسى است كه تحت هدايت يك شيخ چا در راه طريقت كذارده است. در آثار مولانا، اين دو كلمه معمولاً
 درويش را با كوشهُ چشُمى به آنان كه به غلط ادعاى صوفى بودن دارند، مورد استفاده
 حالى كه وازءٔ قلندر معمولاً به صوفىاى اشاره دارد كه بهبالاترين مراحل فنا ونا دست يافته است. قلندر هم مانند سمندر افسانهاى پا درون آتش مىنهد و بدون آنكه رنجى ببرد يا

آسيبى ببيند از آن بيرون مى آيد: با فنا در شعلههاى آتش، بقا يافته است.

 خودى خالى است. فقير حقيقى در حقيقت غنىترين افراد است زيرا با خالى شدن از خود در ذات خدا بقا بيدا مىكند. اين است معنى كفتهُ پيغمبر كه (الفقر فخرى.)] به همين ترتيب، مولانا اشتقاق كلمئ صوفى از صوف (يشـم) را مى يذيرد. از نظر لغوى، صوفى كسى است كه جامهٔ پشمين مییوشد كه اين اشاره به رياضت كشتى هاى بعضى از اوليا دارد. اما مولوى نمادگرايى اشتقاق كلمة صـوفى از "صــا بازمىشناسد، زيرا صوفى كسى است كه خود را از خودىاش آ الوده است است زينهمه انواع دانش روز مرى
(1/YAMF p)
(هر كس آرزوى همنشينى با خدا را دارد، با اهل تصوف بنشيند.)" اين
علمها نسبت بهاحوال فقرا، بازى و عمر ضايع كردن است كـر إِ إِنما الدّنيا،
لعب.' (ن IFO)

ا. محمد، غثّ: زندكى اين دنيا فقط بازيجه و سركرمى است و الكر مؤمن باثيد و برهيزكارى كنيد ثاداشتان را مىدهد و اموالتان را نمى انواهد.

اين راه فقر راهى است كه درو به جمله آرزوها برسى. هر جيزى كه




 و آن نيز نهجندان كه دل او خنـك گردد...




هر بشرى كه صاف شد در دو جهان ورا دلى
ديد غرض كه فـقر بـــ بـانـل الست را بـلى
عالم خاك همجّو تل فقر هـو كــنج زير او شـــادى كــودكان بـود بـازى ولاغ و بـرتلى
(rgrfo_fs (
 (r/rfqup)

فــقر بــبر ره ســبق رفــته طـبـق بـر طـبق
بــــاز كـــند قــفل را فــقر مـبارك كــليد
كشته شهوت پليد، كثـته عـقل است بـاكـ
فــقر زده خــيمه زانســوى پـاكـ و بــليد
جــمله دل عــاشقان حــلقه زده كــرد فــقر
فــقر جـو شــيخالشــيون، جـملهُ دلهـا مـريد
(qYys_rA s)
קون فناش از فـقر هـيرايـه شـود الو مــــحمدوار بــــى ايايه شــود
فـقر فـخرى را فـنا هـيرايـه شـد
( $0 /$ /GYY_Yr p)

شمع چون در نـار شــد كـلى فـنا نها اثر بـينى ز شـمع و نـه ضــاء $\left(0 / g \vee_{p}\right)$

گـــرد فــنـا گــردد جــان فــقير جــــر مـــثل آهـــن و آهـــنربا
 (Y4Fへ_F9 د)

پس خـودى را سـر بـبر الى ذوالفـقار


 ( $\mathcal{( / I F Y / p )}$
 بى محو كس ز لوح عدم مستتفيد نـيست صلحـي فكـن مـيان مـن و مـحواى ودود (9.11_19 )

عــمرى بــيازمودى هسـتى خــويش را يك بــار نـيستى را هــم بــايد آزمــود طاق و طرنب فقر و فنا هـم گزاف نيست هــ هـر جــا كـه دود آمـــد بــى آتشى نـبود (9-r0_rs )

طبيب فـقر بـجست و گــرفت گـوش دلم كه مـرّده ده كـه ز رنــج وجـود وارسـتى (ryAOH د)

ســـيمرغ" و كــيميا! و هـقام قــلندرى وصـت قـلندر است و قـلندر از او بـرى
 تو نبودى كه هدفیيرى كردى بلنكه خدا هدفگيرى كرد تا مؤمنان را از جانب خويش نعمت دهد. نعمتى نيك، كه خدا شنوا و وانانـتا
 تصوف سيمرغ اغلب نماد روح اويلياء يا خو: آنهاست و كوه

 (999f_90)
در متن هاضر بهنظر مىرسد كه سيمرغ نماد روح قدسيتت است و "كيمياگرى" ثاخص قدرت شيخ در تبديل روح مريد از مس بـزر.
 ( $F 19 F A \ldots$ _q9)

نيست قلندر از بشيـر، نك بـه تـو گـفت هـختصر

(Ifirrs)
همه انـدر غـم أسـباب و، اليشـان (999. 2)
 (IFIFA $\Rightarrow$

در فنـــناى مــــحض أفشـــــانند مــــردان آنـــــتى
دامـــــــن خــــود بـــــرفنشانـد از دروغ و راســـــتى
مــرد مسـطلق دست خــود را كــى بــيالايد بــه جــنان


ســــالكى :جــــان مـــــجرد بــر قــلندر عــرضه داد
كـــفت در گــشش قــلندو، آن طــرف مــىووانسـتى
كاين طرف هرجــند سـوزى در شـرار عشــق خـوـيش
ليكـ هـــــ مــطلق نــهاي زيــرا كـــه در غنـوغاستى (YQFAF_AY S)

سـرّى است سـمندر راز آتش بـنمى سـوزد
جــانى اسـت قــلندر را نـادرتر از آن، بـرگو
(HY..FS)
 در بحر قلزمى و تو را بـحر تـا بـه كـعب در آتشـــى و خــوى ســمنـدر گــرفتهأى (H|GGV_GA s)


 ( $9 / 10 r v \_r 9$ p)

آن شــنيدى كـه خــضر تــختهٔ كــــتى بشكست
تـا كـه كثــتـي ز كــف ظـــالم و جــبار بــرست
خضر وقت تـو عشـق است كـه صـوفى ز شكست
صــــافى است و مـــثل درد بــهـ پـــتى بــنشست
(FYIO_IS )
هست صــوفى آنكــه شـد صـفوتطلب صــوفنى كشــته بــه بــيش ايــن لئــام الخـــــــاطه و اللــــواطــــه و اللـــــلام ( $0 /$ Hgr_raf p)

در خــانقه عــالم در مــدرسئ دنـيا من صوفىدل صافم نه صوفىپــمينه (4F980 2)

فـقر كـز وى تـو نـنـى مـىدارى آن جـهـان افــتخار خـواهـد بـود (1. +19 3)

از دهش و عطاى تـو، فـقر فـقير فـخر شــد
تــا كــه نــماند مـرگ را بـر فـقرا دهـانهاى
(YGY. 1 )
صبر از آن صبر كرد، شكّر شُكر تو ديـد فقر از آن فخر شد كز تـو شـود او غـنـى (r19^9 د)

ملوكانند درويشــان، ز مسـتـى جــمله بـى خويشان اكرجه خاكـيند ايشـان و ليكـن شـاه و سـلطانند
(c.VA s)

چه درويشان، كـه هـر يك كـنج مُـلكند بـه تـو درويش و بـا غـير تـو، سـلطان ز تــــــو دارنــــد تـــــاج شــــهريارى كــه مـه درويش بـاشد پـــش خـورشيد (YヘOOQ_8)

بر دل و جان قلندر ريش و مـرهم هـر دو تـو
فـقر را الى نـور مـطلق، مـرهم و ريش آمـدى
(rav. 9 د)

مـــرحـبا الى جــان بــاقى، پـادشاه كــاميار روحبــخش هـر قــران و آفــتاب هــر ديـار

ايـن جـهان و آن جـهان هـر دو غـلام امـر تـو كر نخواهى برهماش زن ور همى خواهى بـدار

تــابشىى از آفـتاب فـقر بــر هســتى بــتاب فارغ آور جـملكان را از بـهشت و خـوف نـار

وارهــان مــر فــاخران فـقر را از نـنـى جـان در ره نقاش بشكن جـمله ايـن نـقش و نـــار

قهرمانى را كـه خـون صـدهزاران ريـخته است ز آتش اقــبال ســرمد دود از جــانش بـرآر

آن كسى دريـابد ايـن اسـرار لطـت را كـه او
بىوجود خـود بـرآيـد مــو فـقر از عـين كـار
(llyrf_ras)
V. اَنْ الْحَقْ

تنها پس از آنكه نفس انسان حقيقتاً محو و فنا شد او مىتواند بهدرستى از ((من)) سخن بگويد. ولى حتى در اين زمان هم او واقعاً از خود سخن نمى و انويد، زيرا صفات حق جايگزين صفات او شده است. در اين مرحله از بقا در خدا، انسان حقيقتاً "حامل پی پیمان الست" است و بهصورت خليفهٔ خدا بر روى زمين و تجلى كامل و آكاهانهٔ هستى او درمى آيد. ولى اگر كسى قبل از رسيدن بهاين مقام، "من " بخويد بر خود خويش تو تأكيد


 چس منيّت انسان غيرواقعى است. در حقيقت، ((منى نيست جز من.)) ولى اين من ديكر انـر منِ انسان نيست بلكه منِ خداست. تا وقتى كه نفس و خودى انسان باقى است،
 كه دو وجود واقعى، دو من، وجود دارند.


 ممكن بودى، براى تو بمردى تا دويى برخاستى. اكنون جون مردن او


 (rorta_o. د)

جنان كه منصور را جون دوستى حق بهنهايت رسيد، دشمن خود شد و
 اين به غايت تواضع است و و نهايت بندكى است ئي يعنى اوست و و بس. دعوى

 است زيرا كه تا آَا نباشُد هو ممكن نشود. بِس حقَ كفت أَنَا الْحَق، جِون


 چـون پـرى را ايـن دم و قـانون بـود
 جــون بـه خـود آيـد نـداند يك لغت
 (f/rlir_Irp)

جون ان الحق كفت شــيخ و يـيش بـرد

 ( $9 / \mathrm{r} \cdot 90$ _9r p)

ا. فرقان، هQ: توكل بر آن زند. كن كه نميرد و بيستايش او تسبيح كوى و آكاه بودن او از كناهان بندكانش بس است.

صــــبغه اللهُ هست خـــــ رنگگ هــــو
 آن منم خم. خـود انـا الحـق گـتن است رنگ آتش دارد الا آهــــــــن است رنگ آهــــن مــــحو رنــ آتش است ز آتشـــى مــلافد و خـــامشوش است جــون بـه سـرخـى گشت هـمحو زر كـان
 آتشـم مـن گـر تـو را شك است و ظـنت آزمــــون كـــن دست را در مــن بــزن (r/irfy_orp)

آدمـى جـون نـور گـيرد از خـدا هست مسـجود مـلايك ز اجـتبا
(r/iros p)
آتش جــه آهـن چجـه، لب بـبند ريش تشــبيه مشــبـب را مـخند
( Y/Irove)
اگرم شاه و بىتوام هـهـ دروغ است مـا و مـن
وگرم خاكى و با توام، حه لطيف است آن منى
(rYDGF S)
گـفت فـرعونى انـا الحـق، گششت پست
 $(0 / r \cdot r \Delta-r \varepsilon$ p $)$

آن أَنــا بــىوقت گــفتن لعـنت است آن أَنــا در وقت گـتنت رحـمت است آن آَنــا مــنصور رحـمـت شــد يـقين آن آنَ أَــا فــرعون لعــنت شــد بـبين
 سر بـريدن جـيست؟ كثـتن نـفس وا در جـهاد و تــرك گــغتن نـغسى را

هــتِ نكشـد نـفس را جـز ظـلّ بـير دامــن آن نـفس كش را سـخت گـير (r/rorr_rs gra)



هـين بــدار از مـصر ای فـرعون دست در مــيان مـصر جـان صـد مـصر هست
 هــين مكــن تـعجيل اول نـيست شــو $\quad$ جــون غـروب آرى، بـرآ از شـرق ضـو
 زان أنـاى بـىىانـا خــوش كثت جـان شـو


كـى شــود كشــف از تـفكر ايـن انـا آن انــــا مكشــوف شـــد بــعد از فــنا


در دو چششم من نشين ایى آنكـه از مـن مـنتى
تــــا قـــمر را وانـــمايم كــز قـــمر روشــنـترى
(Yavios)

## -بـ

## عشٌ

به آسانى مىتوان نشان داد كه مضمون مركزى همهُ آثار مولانا عشق است. اگر بر آسى خود را از ديوان شمس شروع مى كرديم، به زودى متوجه مى شديم كـه اغي اغلب اشعار آن صرفاً با اين مضمون سر و كار دارند. و به محض آنكه دريابيم كه منظور مولانا از عشق چجيست، مىتوان ديد كه حتى مثنوى و فيه مافيه هم كه پــندان از عشـق سـخن نمىگويند، وسيعاً با شعب و شاخههاي عشق سر و كار دارند.
 تعيين مىكند. ولى از آنجا كه عشق با ابعاد تجربى تصوف مر تبط است و به بُعد نظرى آن مربوط نيست، مىبايست آن را تجربه كرد تا بتوان ادراكش كرد كرد به همان اندازه مشكل است كه نوشتن در مورد ماهيت حقيقى وابستگى به جانان اينجهانى و بهروى كاغذ آوردن آن. و كار در اين مورد مشكل
 تصور كرد نيز متعالىتر است. مولانا اغلب به امكاننايذيرى توصيف عشق اشاره مى مند گرجه در بعضى اشعارش نقطهنظرى تكميلى دارد: مىتوان تا ابد از عشق سخن گفت و به بايان كار نرسيد. به هرحال، نتيجه يكى است: عشق را نمىتوان با كلمات توصيف كرد. عشق اساساً تجربهاى است كه در وراى محدودههاى تنی انـى انديشئ بيانشده قرار دارد، ولى تجربهاى است كه از كل جهان و آنچچه در اوست، واقعىتر

هرجه كويم عشق را شـرح و بــيان جون بهعشق آيم خجل باشم از آن (1/Mrp)

درنگـنجد عشـق در گـفت و شـنيد عشّق دريـايى است قـعرش نـايديد
 (0/ryrl_rrp)
عشق اندر فضل و عــلم و دفـتر و اوراق نـيست

هر چِه گفتگوى خلق آن ره، آن ره عشاق نيست
(fint s)
بس كن آخر جـه بـهايـن حـفت زبـان چسـفيدى

عشــق را جــند بـيانهاست كـه فـوق سـخن است
(د)
خـمش، خـمش كـه اشـارات عشـق مـعكوس است
نــــــــهان شـــــوند مـــــعانى ز گــــفتن بســـــــار
(IY-Vr د)
چــرسيد يكـى كـه عـاشقى چــيست گــفتم كـه مــرس از ايـن مـعانى
 ( $49.0 .-012$ )

ایى آنكه شــنيدى سـخن عشــق، بـبين عشـق
كـو حــالت بشــنيده و كــو حــالت ديــده
(rfgn د)
بهاين ترتيب براى درك عشق بايد آنرا تجربه كرد. و اگر اين نكته را به خاطر داشتته باشيم كه منظور از وجود عشق، آن است كه تحقق بيدا كند نه اينكه موضوع بحث واقع شود، مىتوان مطالب فراوانى از زبان مولانا در مورد اين واقعيت ناگفتنى استماع كرد. اگر مولانا به بحث دربارئ عشق مىيردازد تنها براى اين است كه اشتياق به عشت را در دل شنونده برانگيزد.

## ا. خْدا همجون عشُق و ورالى عشّق

خدا منبع عشق است همحنانكه منبع چيزهاى ديگر نيز هست. ولى تا چه اندازه

به درستى مى توان گفت كه "خدا عشق است." اين واقعيت را كه عشق يكى از صفات خداست، بسيارى از آيات قرآن كه مىگويند خدا چحيزى را "دوست" مىد دارد، بهطور ضمنى تأييد كردهاند. صوفيان معمولاً آيهاى را كه در زير مير مى آوريم نقل مى آكنند، زيرا

 ايمان داريد! هر كه از شما از دين خويش بازگردد، به زودى خدا گروهى را بيارد كه دوستشان دارد و دوستش دارند، با مؤمنان افتاده و با كافران سركشند، در راه خراه
 خدا وسعتبخش و داناست.)؛


 اراده هم هست. او صاحب تمام اين كيفيات است؛ هستى او با هستى اين صفا همذات است. ولى نمىتوان گفت خدا رحمت است و ديگر هيج يا يا دانش است و و ديگر هيج. او بهعنوان "همبودى متضادها" مطلقاً داراى اين صفات الت است و و معهذا ذات او و وراى همه أينهاست. از يك نقطهنظر، عشق است و از نقطهنظر ديگر، وراى عشق

عشق، محبت بى بسـاب است جهت آنكه كفتهاند كه صفت حـق است به حقيقت، و نسبت او بدبنده مجازست. يُحِبهُم تمام است يحبونه كدام

است. (م. مقدمة آغاز دفتر دوم)
ترس مويى نيست انـدر پـيش عشـق

 پس محبت وصف حق دان عشّق نيز خـر خـوف نـبود وصـف يـزدان ای عـزيز

وصف حق كو وصف مشتى خاك كو وصف حادث كو و وصـف بـاكـ كـو شــرح عشـق ار مـن بگـويم بـر دوام صــد قــيامت بحــنـرد و آن نــاتمام زان كــه تـاريخ قـيامت را حــد است حد كجا آنـجا كـه وصـف ايـزد است ( $0 /$ TINF_q• p)

شان عشـق انـدر ازل دان بـيخ عشـق انـدر ابــد
اين شجر را تكيه بر عرش و ثرى و ساق نيست
(FIAT s)
شـوم از عشـق دايـم، حـيّ و قـيوم جو من از خواب و از خوردن برآيـم (1q.r\&)

ديگرانت عشق مىخوانـند و مـن سـلطان عشـق
اى تــو بــالاتر ز وهـــ ايـن و آن، بـىمن مـرو
(دץr.r.
دو سه قـدم بـه سـوى بـاغ عشـق كس نـنهاد
كـه صــد ســلامش از آن بـاغبان نـمى آيد
وراى عشــــق هـــزارانهــزار ايــوان هست

ز عـــزّت و عــظمت، در گُـمان نــمىى آيد
(1.1.9-1. 3)

ليك از ايــن زشــتان نـهان آيـد هـمى
كـــاروان غـــيب مـــيآيد بـههــــين
 هـــهلوى نـــرگس بـــرويد يــاسمين
 هــمجو روغــن در مــيان جــان شــير و لامكــــان انــــدر مكـــان آيــد هــمى همخو عقل انـدر مـيان خـون و بـوست

 (r•Vヘ9 - 48 د)

## Y. جهان همجون مخلوق عشّق

عشق، شوق و نياز است. كرجه خدا در ذات خود وراى همئ نيازهاست اما با وجود اين در سطح صفاتش گفت: (ااشتياق داشتم (يا دوست داشتم) كه شناخته شوم، پس جهان

 برانگيخت تا كائنات را خلق كند. جنين است كه عشق در رگهاى جهان سراسر جارى است. جنبش و تكايوها همكى ناشى از اين عشق آغازيناند؛ صور جهان جيزى جز بازتابهاى واقعيت يكتاى اين عشق نيستند. جنبش خلقان ز عشّق، جنبش عشــق از ازل
رقص هوا از فلك رقص درخت از هـواست
( $0 . .1$ )
ايزد گفت عشق را گُر نبدى جـهال تـو آيـــنئ وجـود را كـى كــنمى رعــايتى ( $\mathrm{r} 91 \cdot \wedge$ )

جون آينه است عـالم، نـقش كـمال عشـق است
اي مردمان كه ديـده است جـزوى ز كـل زيـاده
(rorfas)

> عشُق جـو مـغز است و جـهان هـمجٍو پـوست

عشــــق چجــو حــلوا و جــهان جــون تــيان
(rYYO S)
هــزار صـورت زايــد جــو آدم و حــوا جهان يُر است ز نقش وى، او مصوّر نيست ( 0.0 V )

الى عشــق هــزارنـام خـوشجام

(IF.YY_rra)
 .IV_YA بخصوص صص IRAQUI,




 (0/rves_r. P)

فـــلك از بــهر عــاشقان گــردد بـــهـهر عشــــق است گـــنبد دوار
 آســـمان گــرد عشــق مـى بين كه لولاك مـا خَـلَقْتَ جـهـ كَفت مـــدتى گـــرد عـــاشقى گـرديم (iryar_qu د)

「. جهان همحون محفوظِ عشق
 همهجيز عاشق است. به عبارت ديگر در هر وجودى، نياز و شوق به ساير موجودات تعبيه شده و همواره در جهد است تا با موجودات ديگر ور وحد


 آسـمان گـويد زمـين را مـرحــبا بـا تـوام جــون آهـن و آهـنربا (r/Fraq_FF.r.)
 مـيل انــر مـرد و زن حـق زان نـهاد
 (r/FFIT-IOp)

صـدهزاران مـور و مـار و صـدهزاران رزقخـوار
هـر يكـى جـويد نـصيبه، هـر يكـى دارد فـغان
(YYYGV د)

الى جنبش هر شاخى از لون ديخـر مـيوه هر كس ز دگر جامى مستك شده كـاليوه
در هرده دوصد خاتون رخسار دريـدستند بر روى زنان، هر يك از جفت دگر بـيوه در كامه هر ماهى شستى است ز صيادى آن نــاله كــنان آوه ويـن نـالهـــنـان الىوه جبريل همى رقصد در عشق جـمال حـق عفريت همى رقصد در عشق يكـى ديـوه (YFGFTEFES

هـر كســى را بـهر كــارى ســاختند مــــيل آن را در دلش انــــداخــــتند دست و پـا بـىميل جـنبان كـى شـود خار و خس بى آب و بـادى كـى رود $(r / 18 \backslash \wedge-19 p)$

شـــاه بـــفته نكـتهاى خــفيه بــهــــوش هــر كسـى


جـــنـ مـــيان بــــندگان، كـــينه مــيان زنــدگان او فكـــند بــه هـر زمــان، ايــنت ظــريف يــاورى

كفت حديث جرب و خـوش بـا كـل و داد خــندهاش كــفت بـها ابــر نكــتهالى، كــرد دو جشـــم او تـرى

گــويد گــل كــه بــزم بــه، گــويد ابــر گــريه بــه هـــيّج يكــــى ز يكــــديگر رسـند نكـــرده بــاورى

گفته بـه شـاخ، رقـص كـن گـفته بـهـبـرگ كـف بــن
 (YG.FV_OI )
آن عالم به مانند دريايى است و اين عالم مثال كف، و خداى عزّ و جل خواست كه كف را معمور دارد، قومى را پشت به دريا كرد براى عمارت كفك. .. بس خيمهاى است كه زدهأند براى شاه و قومى را در عمارت اين خيمه مشغول گردانيده. و يكى مىگويد كه اكر من طناب نساختمى خيمه چون راست آمدى؟؟... هر يكى را در آن كار، خداى عزّ و جل خرسندى و و خوشى مىبخشد كه اگر او را صدهزار سال عمر باشد، همان كار مىكند و هر روز عشق او در آن كار بيشتر میشود. (ف س درختان مى گفتند كه: دريغ كه ما، در زير زمين جنين هنرها دوا داريم و

حنين موزونى ها و خوبى ها داريم و از جناب حق، تخنين عنايتها دار داريم و بيخهاى ديگر از اين خبر ندارند. دريغا روزبازارى بودى تا تا ما جمال خود
 ايشان را از عالَم غيب، جواب مى آمد كه: إى محبوسان آب كار باشيد و هنر حاصل كنيد و دلشكسته مباشيد و مترسيد كه هنرهاى

 كه شما امروز در خود مىيينيد، بيش از آ آنكه اينها در در ور وجود شما
 مى شتافتند.



 دختران نوبالغ در خانهها چادر و جمال مى آرايند، در آينه مىنگراند و و آيا مى خواهند تا ير ده بدرانند و جمال به خاص و عام بـم بـمايند و از ميان جان

مى
ما را بهدم پـير نگّه نتوان داشت وآنرا كه سر زلف جو زنجير بود (110، م~)

## †. عششق و زيبايى: حقيقى و مجازى

عشق انسان را مىتوان به دو نوع تقسيم كرد: عشق حقيقى يا عشق به خدا و عشق مجازى ياعشق به هر پيز ديگر. ولى اگر دقيقتر بنگريمه، مى بينيم كه همهٔ انواع عشق در حقيقت عشق به خداست، زيرا هرآنجّه موجود است انعكاس يا سايئ اوست. گُشته از اين، تفاوت بين اين دو نوع عشق اين است كه بعض مردم ميدانند كه فقط خدا حقيقتاً وجود دارد و عشق خود را تنها به سوى او متوجه مى ايكند، در حالى كه ديگران

معتقدند كه اميال مختلف بهطور مستقل موجودند و عشق خود را مستوجه آنهــا مى
ولى از آنجا كه عشق به چجيزهاى ديگر از عشق به خدا ناشى مىشود، در نهايت
 بى ثباتى خود را نشان مىدهند و انسان عشق خود را متوجه امور ديگر مىكند. اما بسيارى از مردم، جانان حقيقى را پس از مرگ پيدا مىكنـد كه ديگر براى از ميان برداشتن جدايى دير شده است. صوفى از هماكنون دريافته است كه تنها يكى جانان وجود دارد؛ او عشقهاى مجازى را سرد و غيرواقعى مىبيند. در اين زمينه، مولانا ماهيت زيبايى را بهروشنى و ايجاز وصف مىكند: زيبايى: قطرْاى از افشانئ دريايى بى بكران يا شعاعى از نورى است كه بر ديوارى مىتابد.


موقت است. زيبايى حقيقى تنها به خدا تعلق دارد. عظيم نور قديم است، عشق پيش خواص اگرحه صورت و شهوت بود به پيش عوام (1alar د)
همهٔ آرزوها و مهرها و محبتها و شفقتها كه خلق دارند بر انواع خيزها ها
 عملهها و طعامها و شرابهها، همه آرزوى حق دار و وند و و آن چجيزها جما جمله نقابههاست. جون از اين عالم بگذرند و آن شاه را بـى ارنقاب ببينند، بدانند



جواب بشنوند و همه عيان گردد. (ف هז)
 لذاته نيست. نمىبينى كه اگر تو را صدهزار درم باشد و گرسنه باشى و نان

 مسلسل است باحق جل جلاله. اوست كه مطلوب لذاته است و او را را براى

او خواهند نه براى جيز ديگر. كه جون او وراى ههه است [و به از همه است] و شريفتر از همه و لطيفتر از همه، بِس او را براى كم از او او جون خواهند پس الِّليه المُنتِهَي.' چجون بهاو رسيدند به مطلوب كلى رسيدند. از
آنجا ديگر گذر نيست. (ف 1-1)

هـر كـه را بـا مـرده سـودايـى بـود
 بـــر امـــيد زنــدالى كـن اجـتهاد

 انس تــو بــا دايـه و لالا چــه شـــد
 آن شــعاعى بــود بـر ديــوارشــان


 از جـهالت قـلب را كـم گـوى خـوش
 زر ز روى قـــلب در كــان مـــروود سوى آن كان رو تو هم كان مـىرود نـــور از ديــوار تــا خــود مـــرود
 ( $r / \Delta F 0$ - $\Delta 9 \cdot p$ )
عــــاشقى بــــر غــير او بـاشد مَــجاز ظـاهرش نـور، انـدرون دود آمـده است بـــفسرد عشــــق مــجازى آنزمــــان
 وارود عكسش ز ديـــــــوار ســــــياه

عشـــق ز اوصــــاف خـــداى بـــــــاز زان كـه آن حسن زرانـدود آمــه است قــون رود نــور و شــود پــيدا دخـان وارود آن حســـن ســوى اهــل خـود نــور مــه راجــع شــود هـم سـوى مـاه

1. نجم، FY: سرانجام سوى يروردكار توست.

پس بــماند آب و گــل بسىىآن نگــار گـــردد آن ديـــوار بــــيمه ديــووار

 ( $8 /$ GVI_9VA p)
 (IfrAq s)

 (Y/VIr_MIFp)

مــاهرويان جـهان از حســن مــا دزدنـد حسـن
ذزّهالى دزديــددانـــد إز حسـن و از احسـان مـن
عـــاقبت آن مـــاهرويان كــاهرويان مــىشوند
حـال دزدان ايـن بـود در حـضرت سـلطان مسن
روز شـــد الى خــاكـــيان دزديــدهها را رد كـنيد
خاك را ملك از كجا حسن از كجا ایى جان من
شب چو شد خورشيد غـايب اخـتران لافـى زنــند زهــره گــويد: آن مـن دالن، هــنـهـ گــويد: آن مـن

مشــــترى از كــيسه ززّ جــعفرى بــيرون كــند
بــــا زحــل مـريخ گــويد: نـــنـجر بــرّان مــن
وان عــطارد صـدر گـيرد كـه مـنم صـدرالصـدور
جــرخها مـلك مـن أست و بـرجها اركـان مـن
آفـتاب از سـوى مشـرق صـبحدم لشكـر كثــد
گــويد الى دزدان كـــجا رفــتيد، أيـنـكـ آن مـن
زَهـــره: زُهــره دريــد و مــاه راگــردن شكست
شـد عـطارد خشك و بـارد بـا رخ رخشـنـن مـن
كــار مسريخ و زحــل از نـور مـا در هـم شكسـت
مشــترى مــفلس بـرآمـد، كـاه، شـد هـميان مـن

$$
\left(F \cdot \Delta F O_{-G F}\right)
$$

الى از جـمال حسـن تـو عـالم نشـانهاى مقصود حسن تـوست و دگـرها بـهانهايى
(YIOOF د)
جــــرعهأى بــرريختى زان خــفيه جــام

 جــرعه خـــاكىآمـيز چــون مـجنون كــند مـر تـو را تـا صـاف او خـود جـون كــند ( $0 /$ rVr_rvop)
در حقيقت، كِشنده يكى است اما متعدد مىنمايد. نمىبينى كه آدمى راصد هيز آرزوست گوناگون؟ مىگويد تتماج مىخواهم، بورك خواهم، حلوا خواهم، قليه خواهم، ميوه خواهم، خرما خواهم. اين اعـداد مـى نمايد و به گفت مى آورد امّا اصلش يكى است. اصلشُ گرسنگى است و آن يكى است. نمىبينى چون از يك چجيز سير شد مىگويد هيِّ از اينها نمىبايد. بس معلوم شد كه ده و صد نـود بلكه يكـ بود. (ف V) آنحهه معشوق است، صـورت نـيست آن خوراه عشق ايـن جـهان خـواه آن جـهـان آنــحه بـر صـورت تـو عـاشق گشـتهاى صورتش برجاست، اين سيرى ز چيست عــتاشقا واجـو كـه مـعشوق تـو كـيست (Y/V.Y_V. $\boldsymbol{q}_{\text {p }}$ )


 ليك بــعضى رو ســوى دُم كـردوانــد گرحه سر اصل است، سر گـم كـردوانـد ( $9 /$ /ryor_os p)
بارى تعالى' آن مزّده را مقدمهٔ مزدهٔ اكبر گُرداند كه همهٔ مزدههاهى عالَم
به برتو آن مؤده خويش است؛ و اگر پرتو و تاب آن مرُدء اكبر نبودى، در
جهان هيجِ مزده را مزه نبودى، مزه خاكى و كاه داشتى. آن كس كه پرتو
عطاى او كاه را گندم داد و دود را انجم داد و خاك را حُسن مردم داد،
تابِ آَتتابِ مزدهُ وصالِ او اين مزدههاى وصال ارواح جزوى را با آمال و

مرادات خود مزه داد تا عاقلان بدين قناعت نكنتد، طالب اصل و معدن و كانِ بي بايانِ اين مرادات و حصول مقصودات شوند، تا از اين فروع با آن اصول وصول يابند و از اين مجاز با آن حقيقتِ حصول روند. (مك / ^) سعادت و اقبال، كه وراي سعادت و اقبالى أست كه مفهوم آدميان و عالَميان است، (الا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر)،، و اذا رأيت ثم رأيت نعيماً و مُلكاً كبيراً (هفتاد و شـثم / • ب) كه سعادت دات دنيا عكس و آثار آن است كه انما الحيوة الدنيا لعب و لهو (جهل و هغتم / צז) و
 لعبها از جدّها دزدند. (مك / • ع)
عجبم مى آيد از مردمان كه گويند اوليا و عاشقان، به عالم بى جیون كه او را جاى نيست و صورت نيست و بیچچون و چچگـونه است، چگـونه
 روز در آنند. اين شخصى كه شخصى را دوست مـيدارد و از او مـدد مى گيرد، آخر اين مدد و لطف و احسان و علم و ذكر و فكر و شادى و غم،
 مدد مى گيرد و متأثر مى شود، عجبش نمى آيد و و عجبش مى آي آيد كه بر عالم
 در آدمى عشقى و دردى و خارخارى و تقاضايى هست كـه اگـر
صدهزار عالم مُلكى او شوند كه نياسايد و آرام نيابد. اين خلق به تـي تفصيل در هر پيشه و صنعتى و منصبى و تحصيل نجوم و طب و غيرذلك مى هيَّج آرام نمىگیيرند، زيرا آنحچه مقصود است به دست نيامده. آخر معشُوق را دلارام مى گو يند يعنى كه دل به وى آرام گیيرد، پس به غير پون

 را كه زودتر بيدار و واقف گردد تا راه دراز برو كوته شـود و در أيـن پايههای نردبان عمر خود را ضايع نكند. (ف ؤر)
عاشقى گر زين سر و گر زان سر است عـت (1/111p)
اين از عنايتما شُمر كـز كـوى عشــق آمــد ضـرر

عشـق مـجازى را گـذر بـر عشـق حـق الست انتـها
غازى بهد دست پـور خـود شـمشير چــوبين مـدهد

تـا او در آن انــتا شــود، شـمشير گـيرد در غنزا
عشقى كه بر انسـان بـود شـمشير چـوبين آن بـود

آن عشــق بـا رحـمان شـود هـون آخـر آيـد ابـتلا
(rrq_rrns)

دانش نــاقص كـجا ايـن عشـق زاد عشـق زايـد نــاقص امــا بر جـماد (r/Marf_rap)

دانش نــاقص نــدانـد فـرق را لاجــرم خـورشيد دانـد بـرق را
(r/Mary p)


 ( $\Delta / F \cdot \Lambda-F F \cdot p$ )

هـ نـياز و همّت
براى أنكه صيد خدا شوى بايد خود را شايسته نظر و توجه او كنى. اولين قدم اين راه
 ناديده نمىگيرد.


 گدايى نكنى و طمع خلعت و صله ندارى. كاهلوار نسُينى كه اكر اكر او خواهد
 گر سنه شود و نانش نباشد پيش تو مى آيد و دنبك مى جنباند، يعنى مرا نان

ده كه مرا نان نيست و تو را نان هست. اينقدر تميز دارد. آخر تو كم از سُ نيستى كه او به آن راضى نمى شو: كه در خاكستر بخسبد و گويد كه اگر خواهد مرا خود نان بدهد. لابه مىكند و دم مى جنباند. تو نيز دم بجنبان و از حق بخواه و گدايى كن كه بيش جنين معطى گدايى كردن عظي مطلوب أست. حون بخت ندارى از او بخت بخواه كه او صاحب بخل

گويند كه عشق آخر افتقار است و احتياج است به جيزى. پس احتياج اصل باشد و محتاجُ اليه، فرع. گفتم آخر اين سخن كه مى گويى از حاجت مى گويى. آخر اين سخن از حاجت تو هست شد كه چون ميل اين سخن داشتي، اين سخن زاييده شد. پس احتياج مقدم بود و اين سخن از از او زاييد. پس بىاو احتياج راوجود بود و عشق و احتياج فرع او نباشد. گفت آخر مقصود از آن احتياج اين سخن بود پس مقصود، فرع چون باشد. گفتم دائماً فرع معصود باشد كه مقصود از بيخ درخت، فر انع درخت انـت انـو (1r9 ف)



 آفـتاب و مــاه و ايــن اســتارگان جز به حاجت كى بـديد آمـد عـيان پس :كــمند هستهـا حـاجت بـود $\quad$ قـــدر حساجت مــرد را آلت بــود چس بيفزا حـاجت الى مـحتاج، زود تـــا بــجوشد در كـرم درياى جـود ايــن گــدايـان بر ره و هـر مـبتلا خـلا خـاجت خـود مـىتمايد خــلق را كــورى و شــلَى و بـيمارى و درد تا از اين حاجت بـجنبد رحـم هـرد هيتِ گـويد نـان دهـيد الى مـردمان كه مرا مال است و انبارست و خوان (r/rrvo_nfp)
 هـر كـجا مشكـل، جـواب آنـجا رود

آب كـــ جــو، تشـنگى آور بـهدست تــــا بــجوشد آب از بـالا و بست (r/rra-q-IIp)
 جـود مـىجويد گـدايـان و ضـعاف همچچو خـوبان كـآينه جـويند صـاف روى خــوبان ز آيـنـه زيـبا شــود (1/ryti_fsp)
جـوع خـود سـلطان داروهـاست، هـين جوع در جـان نه، جـنين خـوارش مـبين
 آن يكــى مـــى خـورد نــان فــخفره

 ( (0/rart_rogra p)

لذت از جـوع است نه از نـقل نـو بــــا مـجاعت از شكـر بـهـنـان جــو (s/fras p)


 ( $\varepsilon /$ /rr.r_r p)

هـــر كـــجا دردى، دوا آنــجا رود هـر كـجا پستى است آب آنـجا رود
آب رحــمت بـايدت رو پست شــو رو وانگهان خور خمر رحمت، مست شـو (r/Tafl_frp)
تـيز دوَم تـيز دوم تـا بـهس سـواران بـرسم خوش شدهام خوش شدهام پارئ آتش شدهام
 چون كه فتادم ز فلك ذره صفت لرد
 عالم اين خاك و هوا گوهر كفرست و فنا درد در دل كفر آمدهام تا كه بـها يـمان بـرسم

آن شه موزون جهان عاشق موزون طـلبد شد رن من سن سكه زر تا كه به ميزان برسم رحمت حق آب بود، جز كه به هستى نرود هيجِ طبيبى نـدهد بـىمرضى حبّ و دوا من همگى درد شوم تا كه به درمان برسم (IF.. (د - غزل)

جون كه درمان جـهان طـالب درد است و سقم
مــــا ز درمـــان بــبريديـم و حــريف درديــم
(rafyy s)
عشّق ططبيبى است كـه رنـجور جـوست ورنــــه چهــرا خســـته و بـــيمارمى (ryasf د)






 (r/frar_q^p)




 جمله شاهان بـدءٔ بـدئ خودند جما جمله خاقان مردئ مرئ خودند

## (1/ivys p)



 (1/イrra_fip)

نام عاشق بر من و، او را ز من خـود صـبر نـيست
عشــق مـعشوقم ز حـــَ عشـق مـن افــزون شـده

$$
(r \Delta \cdot r \wedge \Delta)
$$

عــاشقان را جستتوجـو از خـويش نـيست
در جــهان جــوينده جــز او بـيش نـيست
(FFVIS)
بــر عــاشقان فنـريضه بـود جسـتجوى دوست
بر روى و سر جو سيل دوان تا بجوى دوست
خود اوست جمله طـالب و مـا هـمجٍو سـايهها
ایى گـــفتگوى مـا هــمگى گــنتگوى دوست ( $480 \cdot-01$ )

با دوست ما نشسـته كـه أى دوست، دوست كـو
كــو كــو هـمى زنــيـم ز مسـتـى بـهـــوى دوست
( 480 Y )
اين طرفه كه آن دلبر با تـوست در ايـن جسـتن
دست تــو گــر فتست او هـر جـا كـه بگشـتستى
(YYFYI )
ز تاب تو بـرسد سـنگهها بـه يـاقوتى ز طـــالبيت رســد طـالبى بـه مـطلوبى (HYFO. د)

طــالب، جــمله وى است و لقـبش مـطلوبى
عــابد جـــمله وى است و لقـبـس مــعبودى
(r. YgV د)

دل چو فنا شد در او، مـاند وى و كشـف شـد
آنحهه بگّفت او منم، طالب و مـطلوب خـو يش
(IHIDV د)
چون در خود محبت مىبينى آن را بيغزاى تا افزون شود. جون سرمايه در
خود ديدى، و آن طلب است، آن را بهطلب بيفزإى كه فـى الحـركات

بركات و اگر نيفزايى سرمايه از تو برود. كم از زمين نيستى. زمين را

 و مكو كه در اين رفتن چه فايده. تو مىرو، فايده خود ظاهر گر گردد. رفتن مردى سوى دكان، فايدداش جز عرض حاجت



 از گريئ خود چه داند آن طـل
 (11.4. gar د)

گـــر گـــران وگــر شــتابنده بـود آنكـــه جـــوينده است يـابنده بــود
 (r/4YA_9Y4 p)

هـر گـرسنه عـاقبت قـوتى بـيافت آفـــتاب دولتـى بــر وى بــتافت ( $0 /$ /VOO p)
منگگ, اندر نـقش خـوب و زشت خـويش





 (r/MFry_frp)
 (V.94 )

 (ryor_of s)

كه تو را بر آسمان بـوده است بـزم (0/iver p)



مـنـگگ انـــر عــجز و بــنگر در طـلب
كــر تــو را آنــجا بـرد نــبود عــجب

 ( $0 /$ IVMr grop)
پس تو هـر جـفتى كـه مـى خواهـى بـرو محو و هم شـــل و صـفات دوست شـو
 ور رهى خـواهـى از ايـن سـجن خـرَب (1/48.0-Y p)

بر هر چֵه هـمى لرزى، مـىدان كـه هـمان ارزی
زيـن روى، دل عــاشق از عــرش فـزون بـاشد
( 9 F... د)
حقتعالى شما را آن خواهد دادن كه مطلوب شماست. و هست شما آنجا كه هست شمها را آن خواهد شدن كه الطير يطير بجناحيه و المؤمن يطير بهمتة. (ف (VV)
زيرا هر كه هست در هجدهمزار عالَم هر يك محبَ و عاشق جيز


مرغِ روز را بر مرغِ شُب ترجيح است، جَندانـن


1. علق، 19: سجده كن و تقرّب جوى.

انـدازء مـعشوق بـود عـزّت عـاشتق الى عاشق بيحْاره ببين تا ز جه تيرى (rvary s)

مرد جو گوهرى بـود، قـيمت خـويش خـود كــند


$$
(Y q \cdot Y V)
$$

؟. مذهب عشـو
عشق به خدا مستلزم نظر، عمل و تحقق است. عاشق، معشوق حقيقى رااز معشوقهاى مجازى تميز مىدهد، جستجو و نياز خود را از طريق رعايت مقررات روحانى تحت هدايت شيخ افزايش مىدهد و هر چيز غير از معشوق، از جمله خود را نفى مىكند تا تنها او برجاى بماند.
ملت عشق از همه دينها جداست عاشقان را ملت و مذهب خداست (Y/IVYY p)

چيست مـعراج فـلك، أيـن نـيستى عاشقان را مـذهب و ديـن، نـيستى ( $8 /$ HMR)

ديـن مـن از عشـق زنـده بـودن است زندگى زين جان و سر، ننگگ من است ( $8 / 4 \cdot 09$ p)
خرد نداند و حيران شود ز مذهب عشـق اگــرجـه واقـف بـاشد ز جـمله مـذهبها (Yy). s)
در مذهب عشاق، به بـيمارى مـرگ است هر جان كه به هر روز از اين رنج بتر نيست (ry) • s)
هــر چـه جـز عشـق خـداى احسـن است گر شكرخوارى است، آن جان كندن است
 ( $1 /$ rgns_AVp)
 و دومى از شاهان ساسانى است.

بــترين مـرگـها، بسىتشقى است بر جه مىلرزد صدف، بـر گـوهرش
(Irray s)
هـــر ســـينه كـــه ســـيمبر نـــدارد شـــــخصى بــــاشد كـــه ســـر نــدارد
وان كس ككــه ز دام عشــق دور است مــــرغى بــــاشد كــــه بـــر نـــــدارد (Vovs_Y s)

او را اشــه خـبر بـود ز عـالم كــز بـاخبـان خــبر نــدارد
(VOV\&_VA د)


(Irrr._rls)
عــمر بــىعاشقى مـدان بـه حسـاب كـان بـرون از شـمار خـواهـد بـود
هــر زمــانى كــه مـىرود بـىعشق (1. 10 -19 $)$

عـمر كـه بـىشق رفت هـيتِ حسـابش مگـير آب حيات است عشق، در دل و جانش پـذير

هــر كـه جــز عــاشقان، مــاهى بــى آب دان
مـرده و پــرّمرده است گـرچــه بـود او وزيـر
(119.9_1. 3)

مــرسه، عشـق و مـدرّس، ذوالجـلال ما جو طالب علم و اين تكرار ماست (fOHF:)

عــاشقان را شـد مــرّس حسـن دوست دفـتر و درس و سـبقشان روى اوست (r/rafs p)
 (HYY). د)

والباقيات الصَالحات (هيحدهم / FY؛ نوزدهم / VF)، عشق است.
دنيا چو كاه است، عشق چو گندم. بادِ اجل كاه را ببرد يكـ پره كاه نماند نو رهم يسعى بين ايديهم (بنجاه و هفتم / Y؛ شصت و شُشّم / X)، جاويد

عاقبت بين باد، بر اين باش كه نيّت كردها كو و دوستان را هـ بر بر اين دار و و
نصيحت كن و يارى ده كه اين است كار و باقى همه پشيمانى. ملك دن دنيا


 ملك عالَم سر بهسر جز دردسر نارد بهس الى سبكسر دردسر چجندين منه بر فرق سر

آفتاب و مه اگر تاجى كنى بـر سـر نهـى
سر بهخشتى برنهى آخر جو عمر آيد بهسر
(r) / مكـ)

عشق آب حيات آمد برهاندت از مـردن ای شاه كه او خود را در عشـق درانـدازد (9094)

عشّق درياى حيات است او را تك نيست عـــمر جــاويد بــود مـوهبت كــمتر او (ryfga د)

نــدا رســيد بـهعـاشق ز عـالم رازش كه عشق هست براق خداى، مىتازش (1ros. د)

سـوار عشـق تـو و ز ره مـينديش بـهيك حـمله تـو را مـنزل رسـاند اگــــــرجـــــه راه نــــاهموار بـــاشد (9arr_rrs)

مـادر طـفل، طـل عـاشق را $\quad$ ـــيش سـلطان، بـىامـان نـبرد
 (I. YYF_VO د)

جـان فـدا عشـق راكه او دل را جـسـز بـسمـعراج آســمان نـبرد
(1. YYY د)

بِبُرد عـقل و دلم را بـراق عشـق مـعانى مرا بِرس كجا برد؟ آن طرف كه ندانى (H) . .

جــون بـراق عشـق از كـردون رسـيد وارهـد عـيسى جـان زيـن خـر، بـلى ( $ケ \cdot 91 \mathrm{~V}$ )

الى دل باز شكلِ من جانب دست عشق او با بر عشق او بیر، چحند به پـرّ خـود پــرى (TAMF. s)

تو جان جان جهانى و نام تو عشق است هر آنكـ از تو چرى يافت بر عـلَّو گـردد (90rr د)

(ADAK د)
مسى است شهوت تو و اكسير نور عشق از نــور عشـق، مسَ وجـود تـو زر كـند ( $9 \cdot \boldsymbol{r}$ )

در شب غــــفلت، جـــهانى خــفتهانــد ز آفــــتاب عشــــق مـــا را روز شــد
هر كه عـاشق نـيست او را روز نـيست هـر كـرا عشـق است و سـودا، روز شــد (ADTH_rfs)

در بـــيش ذوق عشــــقاش، در نــــور آفـــــابش
تن چیيست؟ چچون غبارى. جان چیيست؟ چون بخارى
(TIOTF S)
هگُونه معشوق است؟ تا در تو مويى از مهر خودت باقى باشد [روى خود
را به تو ننمايد و لايق وصل او نشوى] به خويشتن راهت ندهد. بهكلى از
خود و از عالم مىبايد بيزار شدن و دشمن خود شدن، تا دوست روى
نمايد. اكنون دين ما در آن دلى كه قرار گرفت، تا او را به حق نرساند و

عــــاشقان را شـــادمانى و غــم اوست دسـتمزد و اجــرت خــدت هـم اوست
غــــير مـــعشوق ار تـــماشايى بــود عشـــــق نــبود هــرزه ســودايــى بــود
عشق آن شعله است كو جون برفروخت هر جهه جز معشوق باقى جـمله سـوخت تـــيغ لا در قـتل غــير حــق بــرانـــد درنخـــر زانپس كــه بـعد لا چــه مـاند
مســـــاند الا الله بــــاقى جــسمله رفت شاد باش الى عشـق شـركت سـوز زفت ( $0 \wedge \varepsilon-\Delta 9 \cdot p$ )
عــــاشق حـــقى و حـــق آنست كــو


ســـايهاى و عــــاشقى بـــر آفــتاب شــاب （r／GgY－Grp）

اى عشق مىكن حكم مُـر، مـا را ز غـير خـود بـبر
أى ســيل مـىغرّى، بـغُر، مـا را بـه دريـا مـىكشى
（rロATH（د）
رنگ جهان جون سـحرها، عشـق عـصاى مـوسوى
بـاز كــند دهــان خـود، دركشـدش بـه يك نـفس
（1Yへロ・ د）
عـمرها بـر طـبل عشـقت ای صصنم ان فــــى مــوتى حـــــاتى مــىزنم （ $8 /$ F．GY p）
شــــيخ گـــفتا خــــالقا مـن عــاشقم هشت جــــنت گـــر درآرم در نـــظر ور كــنم خـــمت مــن از خـوف سـقر
 عـاشقى كـز عشـق يـزدان خـورد قـوت صـــد بــدن پــيشش نــيرزد تـرّه تـوت （0／ryir＿ls p）

زهـى عشـق مـظفر فـرّ كـه پـون آمـد قــمار انـدر
دو عالم باخت، جان بر سر، هنوز اندر قمارست آن
（ro．$\Delta r_{\text {（ }}$ ）
 كانجه اصل اصـل عشـق است و ولاست آن نكردى، ايـن چجـه كـردى فـرعهاست گفتش آن عاشق بگـو آن اصـل جـيست گفت اصلش مردن است و نيستى است （ $\Delta /$ Mar＿OF ）
هر كه بزاد او بمرد، جان بهمـوكل سـپرد عـــاشق از كس نـزاد، عشـق نــدارد پــدر （119r8）
ميان عشُق و دلم پيث كارها بـوده است كــه أنـدكانـدك آيـد هـمى بـه يـاد مـرا اگر نمود بـه ظـاهر كـه عشـق زاد ز مـن همان بـان بـان بهـ حـقيقت كـه عشـق زاد مـرا （YYAV＿AN د）

 چــــون كـــام و مــراد دوست جــويى جس جست مـــراد خـــود حــرام است


 هر جـهات كـه صـفا دهـد صـواب است
 (rYF (د ـ غزل)

سـعادتجو دگـر بــاشد و عـاشق خـود دكـر بـاشد نــدارد بـاى عشـق او، كسـى كشَ عشـق سـر بـر بـاشـد

مـراد دل كــجا جـويد بــقاى جــان كـجا خـواهـد
دو جشـــم عشــق جـرآتش كـه در خـون جكـر بـاشـد


نـه روز بــخت مـى خواهـد، نـه شب آرام مـىجويد
مــيان روز و شب بـنهان دلس هـمحّون سـحر بـاشد
دو كاشانه است در عـالم، يكـى دولت يكـى مـحنت به ذات حق كه آن عاشق از ايـن هـر دو بـهدر بــــد

ز دريـا نـيست جـوش او كـه درّ بس يـتيم است او از اين كان نـيست روى او اكـرچـه هــحتو زر بـاشد دل از سـوداى شــاه جــان شـهـنشاهى كــجا جـويد قـبا كـى جـويد آن جـايى كـه كشـتـٔ آن كـمر بـاشد اگــر عـــالم هــما گــيرد نــجويد ســايهاش عــاشق كـه او ســرمست عشــق آن هــهاى نـامور بــاشد

اگــر عــالم شكــر كـيرد دلش نـالان هـو نـى بـاشد وكـر مـعشوق نـى كـويد كـدازان جــون شكـر بــاشد
ز شــمسالديــن تــبريزى، مــقيم عشــق، مـىىويـم

خــداونــدا جــرا جــندين شــهى انـــدر ســفر بــاشد
( ( $0 \wedge$ )
عــــاشقانى كـــه بـــاخبر مــيرند


از فــرشته كــنـتهانــد بــهلطــف دور از ايشان كه حون بشـر مـيرند

بـــدود شـــاه جــان بــهاسـتقبال

عــــاشعانى كــه جــان يكــدكرند هـــــــهـ در عشــق هــمدگر مـيرند

هـــهن هســتتند هــمهو درّ يــتيم


وان كـه شبهــا نـخفتهانـد ز بــم

وانكى امـسـروز آن نــظر جســتند شــــنـاد و خـندان در آن نـظر مـيرند
شـــاهشان بــر كــنار لطـف نـهـد نــنـ جــنـين خـوار و مـختصر مـيرند

دور از ايـُـــان فــنا و مسـرگ ولى ايــن بـه تـقدير گـفتـم ار مـيرند (9YY (د سـ غزل)

اگــر مــرا تـو نــدانــى بـــرس از شب تــارى
شـب الست مــحرم عــاشق، گــواه نــاله و زازى
جــه جــاى شب كـه هـزاران نشــانه دارد عـاشق
كــــينه أشك و رخ زرد و لاغــرى و نــزارى

1. ابوبكر و عهر در كنار عثمان و حضرت على از ياران نزديك يـيامبر و حهار خليفةٌ اولى اسلام بودند.

هـــو 'بــر ســاعت گـريه جـو كـوْ وقت تـحمل چجو آب سجدهكنان و جـو خـاك راه بـه خـوأرى وليكـ ايـنهمه مـحنت بـه گـرد بـاغ پـو خـارى
درون بــاغ گــلستان و يــار و جشــمنَ جــارى
هـو بگـذرى تـو ز ديـوار بـاغ و در جـمن آيـى
زبـــان شكــــرگزارى، ســــجود شكــر بــيارى
كه شكر و حمد خـدا را كـه بـرد جـور خـزان را
شكــــفته گشت زمـــين و بــهار كــرد بـهـازى
هـــزار شـــاخ بــرهنه قـرين حــلَّة گــل شـــد
هـــزار خـار مــغيلان رهــيده گشت ز خــارى
حــــلاوت غنـــم مــششوق را چــه دانــد عــاقل
چجـو جـولهست نـدانــد طـريق جـنـگ و سـوارى
بـــــرادر و پــــدر و مـــادر تــــو عشّـــاقند
كــه جــمله يك شــــدهانــد و سـرشتهانــد زيـارى
نـمـك شــود چـو درافـتد هـزار تـن بـه نـــكدان
دويــى نـماند در تـن، جـه مـرغزى چجـه بـخارى
مكش عــــنان ســـخن را بــهـــودنى مــلولان
تــو تشـنگان فـلـك بـين بـهوقت حـرفـگـزارى
(

 كــفر بـههـنگ آمـد و ايـمان بـهصـلح عشـــق بــزد آتش در صــلح و جــنـگ



 در تـــــــبريز است دلم ای صــــــبا خــــا (د ــغزل اس (|

رو مـــذهب عــاشق را بـرعكس روشهـــا دان كــز يــار دروغــىها، از صــدق بـه و احسـان

حــــال است مـــحال او، مـــزدست وبـال او
عــدل است هــمه ظـلمش، دادست از او بـهتان
نــــرم است درشت او، كـــعبه است كــشت او
خارى كـه خـلد دلبـر، خـوشتر ز گـل و ريـحان
آن دم كـــه تـرش بــاشد بـهتر ز شكـرخــانه و آن دم كه ملول آيد، خوش بوس و كنارست آن

وان دم كـــه تــو را گــويد، والله ز تــو بــيزازم آن آب خـــضر بـــاشد از جشـمه گـه حـيوان

وان دم كــه بعــويد نــى، در نـــاش هـزار آرى انـ بـيعانگىاش خــويشى در مــذهب بـى اخويشان

كفرش همه ايمان شد سنگش همه مـرجـان شـد بخلش همه احسـان شـد جـرمش هـمگى غــفران

گــــر طـعنهزنى گــويد تــو مــذهب كــز دارى مــن مــذهب ابــرويش بــخريدم و دادم جـــان

زيـن مـذهب كـثّ مستتم بس كـردم و لب بسـتم بـــردار دل روشـــن بـــاقيش فــرو مــى نوان

شــمسالحـق تـبريزى، يـارب جـه شكـر زيـزى گـويى ز دهـان مـن صـد حـجت و صـد بـرهان (1)999 (د
V. عشت و عقل

همانطور كه ديديم، وازءء "عقل " در صوزتى كه خارج از متن مناسب بهكار رود، وازْالى مبهم است. واقعيتى است با ابعاد متفاوت كه بُعدهاى پاي ارتباط نزديك دارد و بعدهاى بالايى آن با ملائك همذات است. انسان بايد بكوشد تا بر عقل جزئى خود كه تحت سلطهٔ نفس است فائق آيد. مىبايست هدايت عقل كلى را

بجويد كه در پيامبران و اولياء تجسم يافته است. و بالاخره بايد عقل كلى را در درون خود بجويد و در ماهيت مَلَكى خود كاملاً غرق شود. پيش از اين ديديم كه فرشته و عقل يكى بودند ولى حكمت خدا به آنها دو

صورت متفاوت داد.
جون فرشته و عقل كايشان يكـ بدند ( $r / F \cdot \Delta F_{p}$ )

به علاوه ترديدى نيست كه عقل -جه جزئى و چه كلى -خلق شدهاست زيرا (اوّلّل ماخلق الله العقل)!. پس و قتى انسان به مقام فنا مىرسد عقل درون ووى نيز فنا مىشود؛ يا بهتر بگوييم، عقل را يُشتـ سر مى گذار د. در مقام آن الحق، تنها خدا برجاى مىمانى عقلى كه بشر خدا را|ز طريق آن بشناسد وجود ندارد، زيرا ديگر حتى انسان هم برج انرجا

نمانده است و فقط يگانگى مطلق موجود است.
اين محدوديتهاى عقل و حتى عقل كلى، بهطور نمادين در گزارش سفر معراج پيغمبر بيان شده أست: جبرائيل كه تجسم عقل كلى است و در اين سفر راهنماى پيغمبر بود، نمى توانست او را از سدرةالمنتهى كه در حد بيرونى آسمان هفتم قرار دارد، فراتر ببرد. وقتى آن دو بهاين نقطه رسيدند، جبرائيل به پيغمبر گفت كه اگر از از اين نقطه

جلوتر برود پرهايش خواهد سوخت. و پيغمبر مراحل آخر را به تنهايى پيـمود. از آنجا كه عشق سبب فنا و بقاى انسان مىشود، از عقل كه از اين نقطهنظر به عنوان مانعى در راه عشق در نظر گُرفته مىشود، درمى گذرد. تداخل عشق و عقل، نقش مهمى در اغلب نوشتههاى صوفيه بازى مىكند و آثار مولانا هم از اين امر مستثنى نيستند. ولى انتقادى راكه مولانا از نقطهنظر عشق بر عقل وارد مى آورد هرگز نبا يد خارج از جارجوب تعليمات كلى او در نظر گرفت. زيراعقل براى زمينهسازى و آمادگى براى عشق و هدايت بشر بهدرگاه امن خدا به همان اندازه لازم است كـه جبرائيل براى راهنمايى پيغمبر در سفر معراج ضرورت داشت وا ولى ولى آخرين قدم اين سفر، تنها با پاى عشق و نفى خود قابل طى است خداى داد دو دستت كه دامن مـن گـير

كه عقل جنس فرشته أست سوى او پويد (ryOFO_Fs د)

چون رفت آفتـاب چــه مـاند، شب سـياه از سر چو رفت عقل چه ماند جـز ابـلهى ای عــقل، فــتنه هـمه از رفـتن تـو بـود وانگــه گــناه بــر تــن بـــع عقل مـىنهى آنجا كه بشت آرى گمراهى است و جنـق و آنــجا كـه رو نـمايى، مسـتى و والهـى (MIGFT_FOD)

خوب است عقل آن سرى در عـاقبت بـينى جـرى از حـرص و از شـهوت بـرى در عـاشقى آمـادالى (rOYIO 2)

عقل آن است كه همواره شب و روز مضطرب و بيقرار باشد از فكر و جهد
و اجتهاد نمودن در ادراگ بارى، اگگچه او مدرَك نشود و قابل ادراک
نيست. عقل همجچون پروانه است و معشوق چون شمع. هرچند كه پروانه
خود را بر شـمع زند، بسوزد و هلاك شود. اما پروانه آن است كه هرچـند
برو آسيب آن سوختگى و الم مىرسد، أز شُمع نشكيبل. (ف عّ) جز صفات ملكى نيست يقين محرم عشق تـو گـرفتار صـفات خـر و ديـو و ددمأى (r.rロ人 د)

فرشته از جه خورد، از جمال حضرت حق غــذاى مـاه و سـتاره ز آفـتاب جـهان (Y|9FO د)

عقل چندان خوب است و مطلوب است كه تو را بر در شاد آورد. چون بر در او رسيدى عقل را طلاق ده كه اين ساعت، عقل زيان توست و راهزن است. چچون بهوى رسيدى خود را بهوى تسليم كن. تو را با جون و پجرا كارى نيست. (ن
بدانكـ زيركى عقل جمله دهـليزيست اگر به علم فلاطون بود برون سـراست (D|F|د)
 عــقل ســائ حــق بـود، حــق آفـتاب (F/YII--I)

كه باشُد عقل كل پيشت، يكـى طـفل نـو آموزى
جـه دارد بـا كـمال تـو، بـجز ريشــى و دسـتارى
(Y\&ヘヘ9 د)
زينّه بگفت ولبـرم عـقل پـريد از ســرم باقى قصه عقل كل بو نبرد چه جاى من (1918. د)

اگر آتش زنى سوزى تو باغ عقل كلى را هزاران باغ برسازى ز بیعقلى و شيدايـى (ryour د)
 گـــفت او راهــــين بـــر انـــدر بــىام مـــن بـــهـهاوج خــود نــرفتستم هــنوز بـــاز گـــفت او را بــــا الى پــرددسوز
 گفت بيرون زين حد الى خـوش فـرّ مـن
 ( $F /$ rA $\cdot 1-\Delta$ p)
 شـمع جـون دعـوت كـند وقت فـروز $\left(F / r \Lambda \cdot V_{-} \Lambda_{p}\right)$

در صــرصر عشـق، عـقل بشـه است آنــــجا جــــه مــجال عــقل ها بــود



بهلوى شهنشاهم، هـم بــنده و هـم شــاهم (rfqur s)

هم پیر جبريل بدم، ششــصد بـر بـود مـرا جونك رسيدم بر او تا جه كنم من بر خود ( $\Delta \vee q$ ) s$)$

بـىبراق عشـق و سـعى جـبرئيل جون محمد در منازل كـى رسـى (r.YOI د)

 ( $9 /$ FIrA_rqp)

 (1/19Ar_Arp)
از بـــهر مــرغ خــانه پــون خــانهالى بســازى

اشــــتر در آن نگــــنجد بـــــا آنهــــمه درازى
آن مرغ خانه عقل است و آن خانه اين تـن تـو
اشــتر جـــمال عشـــق است بــا قـد و سـرفرازى
( $119 \wedge$ _g9 د)
عقل در شرحش خو خـر در گــل بـخفت شـرح عشـق و عــاشقى هـم عشـق گـفت
 (1/110_119 )
باز بـرآورد عشـق سـر بـه مــال نـهنـق تا شكـند زورق عـقل بـه دريـاى عشـق (IYAVV د)

$$
\begin{aligned}
& \text { مشــنو غـم عشـق را ز هشـيار كو سرد لب است و سـردجانه } \\
& \text { هرگز ديدى تـو يـا كسـى ديــد }
\end{aligned}
$$

(YFAAV_MA د)
دانــد او كــو نــيكبخت و مـحرم است زيركى ز ابـليس و، عشـق از آدم است
 هــل سـباحت را رهـا كـن كـبر و كـين



 (r/IF•Y_-Np)

 توانند بود يا الكر خدا برأى من رحمتى خوراني الست و توكلكنان بر او توكل كنند.

 زيـركى جـون كـبر و بـاد انگايز تـوست ابــــلهى شــــو تــــــا بـــماند دل درست



 زين سر از حـيرت گـر ايـن عـقلت رود هــر ســر مـويت سـر و عــقلى شــود ( $4 /$ /FI9_rap)

غــير ايــن مـعقولها، مـعقولها يـابى انــدر عشــق بـا فـرّ و بـها


 ( $0 /$ /rurr_rap )

بىدل شو ار صاحب دلى ديوانه شـو گـر عـاقلى
كين عقل جزوى مىشود در چششم عشـقت آبـله
(YFYY د)
علم بـودش، چـون نـبودش عشـق ديـن او نــــــديد از آدم الا نـــقش طــــين ( $8 /$ /4. . p)
عقلى كه نمى گنجد در هفت فـلـى فـرَش ایى عشق چجا رفت او در دام و جوال تو
 (rY9ヘ9_9. د)
عقل را قبله كند آنكـه جـمال تـو نـديد در كـف كـور ز قــنديل عـصا اوليـتر (IIFY د)

## عشق را انـديشه نـبود جـون كـه انـديشه عـصاست

عــقل را بــاشد عـــا يـعنى كـه مـن اعـميستم

اى عقل مس بدى تو و از عشق زر شدى تـــــو كــــيميا نـــأى عــلم كــيمياستى （अgrirs）

تا نسوزد عقل من در عشّق تو در عشق تو غــــافلم نــى عــاقلم بــيا بـــا بــيا بــيا （1v9．د）

عقل اكر قاضى است كو خط و منشور او ديدن پايان كار صبر و وقـار و وفـاست عشق اكر محرم است چيست نشان حـرم آنكه بجز روى دوست در نظر او فناست


متـاع عـقل نشـان است و عئـق روحفشـان است
كـــه عشــــق وقت نــظاره نــثار جــان بـفـشاند
هــزار جــان و دل و عـقل گـر بـهه هـم تـو بـبندى
هــو عشــق بـا تـو نــباشد بـهـروزنـش نــرساند
（9Fへロ－＾＾」 د）
عاشقان با عـاقلان انـدر نــاميزد از آنكـ درنــــياميزد كســى نـاكـــوفته بــا كـوفته
 （ $70 \cdot 1 \mathrm{~A}-19$ 2）

عــاقلان اشكسـتهاش از اضـطرار عــاشقان اشككسته بـا صـد اختـيار

 （r／rfsq＿－rirp）
عاقلان از غرقه گُشتن بر گريز و بر حذر عاشقان را كار و بيشـه، غرقئ دريا شــدن
 （ $r \cdot 9 \Delta \varepsilon-\Delta V$ د）

عقل گويد شش جهت حـدّست و بـيرون راه نـيست
عشــــق گــــويد راه هست و رفـــتهام مـن بــارها

1．نُصَلت، 1ا：آنگا، بهآسمانْ برداخت كه نجارى بود و بـ آن و به زمين كفت بد رغبت يا كراهت بياييد، كتتند به دغبت آمديمر

عـــقل بــازارى بـــديد و تـاجرى آغــاز كــرد
عشــــق ديــــده زان ســـوى بــــازار او بــازارهـا
(lorr_rr s)

عـــــــاقلان تــــيرددل را در درون انكــــارها

عشـق گـويد عـقل را كـاندر تـو است آن خـارها
هين خمش كن خـار هسـتى را ز پــاى دل بكـن

تـــا بـــبينى در درون خــــويشتن گــــلزارهـا
(lora_rys)
در مـــيان عـــاشقان عــاقل مـبا خـاصه در عشـق تـــين شــيرينلقا






^. حيرانى و جنون نشان انسان عقلمند، برخوردارى از عقلانيت هشيارانه و شناخت منطقى وضعيت خويش و جهان است. اما عاشق، حيران و واله و مجنون است.

 نى چنان حيران كه چشتش سوى اوست بل جنين حيران و غرق و مست دوست (1/ril-rirp)
عشق تو حيران كند ديدار تو خندان كند زانك دريا آن كند زيرا كه كوهر اين كند (VY99 د)

ز دانشهـــا بشــويم دل ز خـود خـود را كـنم غـافل
كــــ ســوى دلبـر مــقبل نـــــايد ذوفــنون رفــتن
شناسد جان مجنونان كه ايـن جـان است قشـر جـان
بــيايد بـهر ايــن دانش ز دانش در جــنون رفــتن
(19FFY_FA د)
عـيب بـر خـود نِـه نَهـه بـر آيـات ديـن . كــى رســد بـر جـرْ ديـن مـرغ گَلين
 چس تــو حـيران بـاش بــى لا و بـلى





 (f/ryFs_OF p) (1.FFY_FA s)
تــو خــورشيدى و يــا زهــره و يــا مــاهى نـمىدانـم

در ايــن درگـاه بـىتونى هـمه لطـف است و مـوزونى

 جــو تـركان گــرد تـو اخـتر، جـه خـرگاهى نـمىدانـم

ز رويت جــان مـا گـلشن بـنفشه و نـرگس و سـوسن
ز مــاهت مــاه مــا روشـن جـــه هــمراهــى نـمىدانـم
زهــــى دريــــاى بــىساحل پـــر از مـاهى درون دل
جـــنين دريـــا نـــديدستم جـــنين مـاهى نــمىدانـــم
 بـــجز آن شــــان بــــاقى را شــــهنشاهى نــــمىدانــــم

زهـــى خـــورشيد بـــثايان كــه ذراتت ســخنگويان
تـــو نـــور ذات الهــــيَ تــــو الهــــيَ نــــمىدانـــم
هــزاران جــان يـعقوبى هــمى ســوزد از ايــن خـوبى
چــرا الى يــوسف خــوبان در ايــن خــاهى نــمىدانـم
خــمش كــن كــز ســخنجـينى هــميشه غــرق تـلوينى دمـــى هـــويى دمــى هــايى دمــى آهــى نـــى دانــــم

خمشُ كردم كه سـرمستم از آن افســون كـه خـوردستم كـــه بــى خويشى و مســتى را ز آَگــاهى نــمىدانـــم


الى دشــــمن عــــقل مـــن وى داروى بــيهوشى
مــن خـابيه، تـو در مـن جــون بـاده هـمى جـوشى
اول تــو و آخــر تــو، بــيرون تـو و در سِـرّ تـوـا

هــم شــــاهى و ســلطانى هــم حـاجب و چــاووشى
خــــوشخويى و بــــخويى دلسـوزى و دلجــويى
هــــم يـــوسف مــهرويى هــم مــانع و رويــوشى
بس تــازه و بس سـبزى بس شــاهد و بس نـغزى
چجون عقل در اين مغزى چون حلقه در اين گوشى
هم دورى و هـم خـويشى هـم بـيشـى و هــم بـيشى
هــم يــار بــدانـــديشى هـــم نــيشى و هـم نـوشى

ا. حديد، ّا: او ازلى و ابدى است، نمايان و ناشناس است و او به همه چيز تواناست.

الى رهــــزن بـــى خويشان أى مــخزن درويشـــان يـارب چــه خـوشند ايشــان آن دم كـه در آغـوشى

آن دوز كـــــه هشــــيارم مـــن عــــربدهها دارم
وانْ روز ككـه خـمارّم جـه صـبر و چـه خـاموشى؟ (rG. r د
به هر روزم جنون آرد، دگر بازى برون آرد كه من بازيحهء اويـم ز بازىهاى او حيران (lafl. 2)
 عـــلم تــقليدى و بــال جــان مــاست عـاريه أست و مـا نشسـته كـان مـاست
 هـر هــه بـينى سسـود خـود، زان مـىگريز زهــــــر نـوش و آب حــيوان را بــريز هـــر كـــه بســتايد تــو را دشــنام ده سـسـود و بــــرمايه بــه مـفلس وام ده


 بـا مـن ايـن را بـاز مـىبايست كـفت
 خـــوالســتم ايــن قــحبه را بــىمعرفت تـتـا بــبينـم چـــون شـود ايــن عــاقبت
 (r/rrra_rqp)
 ( $9 / 9.9$ p)
ديوانگان بسته بين، از بند هستى رسته بين در بیىدلى دل بسته بين كاين دل بود دام بلا (FYY S)

 (IAYOG_OV د)

عـقل از كـف عشـق خـورد افـيون هش دار جــــنون عشـــق اكــنون عشــــِ مـــجنون و عــقلِ عــاقل امـــــروز شــــدند هــر دو مـجنـون جـيحون را بـهعشـق بـحر مـىرفت دريــا شــد و مـحو گشت جــيحون در عشـقق رسـيد، بـحر خــون ديــد بــــنشست خـــرد مــــيانؤ خـون


 ور بــــنشيند پس اوست مـــغبون
 از نــــور لطــــيف گشت مــفتون مـــىرفت در آن عـجيب هــامون تا رسـته شـود ز خـويش و مـادون يك آتش بــــد يكـــيش گـلغون تـا يـافت شـوى بـهــــلستان هـون خــــود را بـينى در آتش و تــون
 بعـريز و امــان شــاه جــان جــو از جـــــــه عـله عـقيلها تــو بــيرون آن شــمسالديــن و فــخر تـبريز كـن هـر جـه صـفت كـنيش افـزون (19r| (د ـغزل
مجنونى مـن گشـته سـرمايئ صـد عـاقل وين تلخى من گشته درياى شكـرخـايى (YYYYI )

همان سـودايـى و ديـوانـه مـىباش جــشـا عــاقل شـدى هشـيار گشـتى
 $(4 \Lambda \cdot \Lambda \cdot-\Lambda 12)$
الى مردمان الى مردمان از من نيايد مردمى ديوانه هم ننديشد آن كاندر دل انديشيدهام

رادر خود فروبرد: (و قارون را با خانشاش بهزمين فروبرديم....) (قصص، (A)

ديوانه كوكب ريخته وز شور من بخريخته من بـا اجـل آمـيخته در نـيستى پـرّيدهام
(IFFQ-_G1 د)
ســاقيا شــد عــقل ها هـمخانئ ديـوانگـى كــرده مــالامال خـون پــيمانئ ديـوانگـي
صــدهزاران خـانهٔ هسـتى بـهـ آتش درزده تشــنگان مـرد و زن، مـردانــه ديـوانگـي (YAVFT_HFS)

در چنـين شـمعى نـمىبينى كـه از سـلطان عشـق
دم بــــهد دم درمـــــرسد پـــروانــهٔ ديــوانگــى
بــنبه در گــوشند جـان و دل ز اففــانئ دو كـون
تــــا شـــنيدند از خـــــرد افســـانئ ديــوانتــى
(YAVFG_FY S)
الى خوشدل و خوشدامن ديوانـه تـويى يـا مـن
دركش قـــدحى بـــا مــن بگــذار مــلامت را
(AVY د)

## ج

## هجران ووصال

عشقِ خدا بود كه جهان را ايجاد كرد و انعكاس اين عشق در مخلوقات، نيروى انگيزش هر فعاليتى را كه در جهان انجام مىشود، از جنبش كوپكترين ذرهها تا تا حركت ستارگان و افلاك، فراهم مى آورد. عشق خدا كاملترين انعكاس خود را در انسان مى يابد. عشق مجازى مىتواند در او بهعشق حقيقى تبديل شود. در گذار عشق و تحقق معنوى، عاشق دو تجربه بنيادين رااز سر مى گذراند: وصال جانان و هجران يا فراق او. اين دو وازه هم مانند تمام مجموعهها
 يك معام، در رابطه با آنحچه قبلاً وجود داشته است ((وصال) و در رابطه با مرحلئ بالاتر، "هجران" تلقى شود. به علاوه تا وقتى كه سالك به بالاترين مرحلئ تقدس نرسيده باشد، مقام وصل موقت خواهد بود و پس از آن لااقل يك هجران نسبى پيش مى آيد. وازْهاى معروف بسط و قبض به تجربئ درجات متفاوت وصال و هجران نسبى اشاره دارند. حتى "بالا و پايين "هايىى كه انسانها در زندگى روزمرء خود احساس مىكنـد، انعكاس مبهم اين احوال روحى است. در مراحل عالى تر، "وصال" معادل "بقا" در خداست. بقا هم به نوبئ خود سوى
 فناي خود است و بنابراين جدايى از حق، به معناى بقاى خود مىباشد. تا زمانى كه
 است. تنها از طريق نفى خود است كه مىتواند بهمقام وصل دست يابد.

از آنجا كه وجود حقيقى و زندگى حقيقى در بقا و وصل است، هجران به معناى
 عامترِ فناى خود مىتواند باشد، مىتواند به معناى آنجيزى كه ما معمولًا "زندگى " مىناميم كه همان وجود بدون معشوق، يا هجران، است نيز باشد. وقتى مولانا از چجندينبار مر دن سخن مىگويد، ممكن است اشارهاش به هر يكـ از اين دو معنى باشد. به هر تقدير نكتهٔ مورد نظر او يكى است: طى سفر روحانى، انسان تجربيات پیى درپیى هجران و وصال يا مرگ و زندگى رااز سر مى گذراند. ولى هر بار كه مىميرد و باز زنده
 عاشقان را هر زمانى مردنى است مران مرد


(r/rAFT_Fsp)
زنــدگىام وصـل تـو، مـرگم فـراق بــىنظيرم كـردمالى انــدر دو فـن (riror د)
شب قــدر r است وصـل او، شب قـبر است هـجر او

شب قـبر از شب قــــرش كــرامــات و مــدد بـيند
( 8199 )
عشق خدا، كه جهان بهواسطئ آن بهوجود مى آيد، خود را در رابطه با دو مقولئ بنيادين صفات الهى متجلى مىكند: لطف و قهر. همانطور كه قبلاً ديديم كل جهان _همئ تضادها، برخوردها و گونه گونىهايش ــاز كنش متقابل هماهنـگ اين دو صفت نشأت مىگيرد. در نظر عاشق اين صفات به شكل وصار ورال و هجران تجلى بيدا مى مكند. از اينرو، هجران و وصال، هر دو، وظيفهٔ واحدى را انجام مىدهند: آشكار كردن گـنج ينهان. از طريق كنش متقابل اين دو، انسان همواره به سوى بالا، بهطرف تجلى تمام و كمال صفاتى كه در جود وى انعكاس يافتهاند، رهنمون مىشود.

1. انطام، اء1: هر كس نيكىاي بياورد دمبرابر آن دارد و هر كس بدياى بياورد جز برابر آن سزايش r.

ندهند و ستمشـان نكنند.

شاعران صوفى به هنگام وصف مقامات و حالات بىشمار روحانىاى كه عاشق
 نمادها و تصاوير، از جهان "صور "برگرفته شدهاند، اما آنها را با به خاطر "معنى" خاصى كه بيان مىكنند برگز يدهاند ـمعانىاى كه براى صوفيان در حالت جذبه و شهود آشكار مىشود ــ و بسيارى از آنها بها اصطلاحات ادبيات صوفيانه تبديل شدهاند. مولانا هم مانند ساير شعراى صوفى، تصاويرى را به كار مى گيرد كه داراري يك
 وجود اين، وقتى يك اصل ساده را درك كرديم، درك حال و هواى كلّى شعر او ساده

خواهد بود و آن اصل اين است كه: هرآنچچه عاشق بگويد از معشوق مىگويد.
 جــو مـن صــلح جــويم شـفيع او بـود






 جـــو بـيدار گــردم بـود هـوش نـو


 بـــرو تـــرك گـــتار و دفـتر بگــو



1. رضايت تو را بر رضايت خود ترجيح دادم ر راز تـــو راز مـــن است، نـــهانش مـىدارم

زهـــى شـــمس تـبريز خــورشيدوش كـه خـود را بـود سـخت انـدر خـور او (YOOI (د)
 چارچوب هجران و وصال توضيح مىدهد كه چگُونه عاشق تنها به معشوق توجه دارد. اين قطعه در مورد صوفيان دروغينى كه شكل بيرونى تصاوير ذهنى صوفيانه را بدون
 مى مرند هشدار مىدهد. [در اين قطعه] (زبان مرغان) به معناى زبانى است كه فقط
 زيــن لســانالطـير عــام آمـوختند صــورت آواز مــرغ است آن كــلام
 ديـو بـر شـبه سـليمان كـرد ايست علم مكرش هست و علَمناش ' نيست ( $9 / 4 \cdot 1 \cdot-$ - 14 F)
 جـاى سـيمرغان بـود آنسـوى قـاف هـا
 نــــه فـــراق قـطع بـهر مــصلحت كـامن است از هـر فـراق آن مـنقبت
 بهر جان خـويش جـو زيــــان صـلاح هين مدزد از حـرف ايــــان اصـطلاح






1. نمل، 19: و س سليمان والر ث داود شُد كفت الى مردم ما زبان پرندكان آموختهايم و همهريزيمان دادهاند كه اين برترى آشيكار است.

ور بگـفتى گــل بـهبـلبل راز گـفت ور بـــتـتى ثـــه سـرِ شــهناز گـفت




 گـــر ســـتودى، اعــتـناق او بُـدى
 ( $8 / \mathrm{F} \cdot 10$ _rer ) ابيات فوق كليد درك همة تصويرسازىهاى مولاناست: اكر ستايش مـىكند.
 لزومى ندارد كه خوانندئ آثار مولانا برای دركى محتواى بسيارى از اشعار او و يا اغلب آنها، اصطلاحات او را درك كند. با وجود اين، آشنايى با تصويرسا
 عشقووزى زليخا نزديك است.

1. فراق و بلاكشى

 كاهى جفاكار باثد، از رنج بيكناهان شادمان شود و از ريخري ريختن خون آنان احسـاس رضايت كند.
آوخ آونخ جـــون وفــــدارى در تمناى هون تو خـونخوارى





هر زمـان گـلشنـى هـمى سـوزم تو چِه باشى به پيش من، خارى
 شـهرها از ســهاه مــن ويـران تو كه بـاشى، شكسـته ديـوارى
(rygva_nc a)
نكتهٔ اصلى اينگونه اشُعار اين است كه انسان در خودى ((خود))اش نمىتواند چحيزها را چنان كه هستند ببيند. مرگِ ((خو د)) كه در ظاهر رنج و شكنجه به نظر مى آيد، درواقع منبع لذّت است و در مقابل، ((لذاتى)" كه ما معمولاً تجربه مىكنيـه، رنج و شكنجهاند، زيرا ما را از خدا دور نگه مىدارند. از آنجا كه انسان به خودش وابسته است، به واسطهُ مصائبى كه با آنها روبرو مىشود، رنج مىبرد. ولى اين مصائب، همگى رحمـت پنهان در نقاب خشماند. خدا بشر را رنج مىدهد تا از خود رها شده، براى وصول به ذات حق كوشش كند. به علاوه، وقتى سالك لحظهاى از وصال را تجربه كرد، آنگاه فراق محنت تلخى خواهد بود كه از هر رنجى كه در جهان مىبريـم بدتر و سختتتر است. مشكل اصلى اغلب انسانها اين است كه نمى فهمند هر سختى و رنجى كه مىكشند تنها سايهاى است از فراق و جداييىان از خدا. ولى بعضى از انسانها حتى در توهمى بزرگتر زندگى مىكنند، زيرا نمىدانند كه وجو ششان چجيزى جز درد و و

مثلاً يكى را به جارميخ مقيد كردند. او پندار د كه در آن خوش است و لذت خلاص را فراموش كرد. چون از چارميخ برهد بداند كه در چه عذاب بود خـ و همجٍنان طفلان را پـرورش و آسـايش در گـهواره بـاشد و در آنیى دستهاش را ببندند. آلا اگگر بالغى را به گهواره مقيد كنند، عذاب باشد و و و
زندان. (ن 19F)

بهأين ترتيب اولين قدم در راه رهايى عبارت از درك اين نكته أست كه انسان همواره در حال درد و بلاكشى است، روح انسان به چارميخ عناصر كشيده شده و آرزوى خلاصى دارد. همانطور كه قبلاً ديديـم مولانا، اين آكَاهى از درد را آستانئ راه عشّ مىداند و به ما نصيحت مىكند كه (ادرد جو و درد جو و درد جو)" (م F/FF.F). انسان قادر نيست معناى درد و رنج را بهدرستى دريابد مگر آنكه از حالت فراق خود آگاه شود. هر په آگاهتر باشد بيششر رنج مىبرد.

هر كه او بيدارتـر پــردردتر هر كه او آگاهتر رخ زردتر
(1/849p)
پيامبران و اولياء، آگاهترين مخلوقاتند. از اينروست كه بيغمبر گفت (اآنان كه بيش از همه رنج مىبرند بيامبرانند و آنگاه راستان، آنگاه متعالىترين الى آخرهر). هست حيوانى كه نامش اشغُر است اون


 ( $F / 9 V_{-1}$... p)
بنابراين انسان نبايد از رنج بگُريزد؛ مىبايست از اين نكته آگاه شود كه رنج، عشت به شادى و جذبهٔ وصال را كه با آن در تضاد است، افزايش مىدهد ونـي و بايد از آن استقبال كرد. انسان هر په بيشتر رنج ببرد، بيشتر طالب رهايى از منبع رنج خود يعنى (اخودى)"اش خواهد بود. غم و جفاى معشوق، راه را براى شادى و سرور و همخحنين وفاى او باز مىكند. محنت و بلاها همگىى مراحل لازم تزكيه به شمار مىرود و از طريق آن است كه انسان از وابستگى به خود و عالم رها مىشود. در عين حال پـگونگیى واكنش انسان در مقابل بلاكثى، ارزش او را مشخص مىكند. اگر سعى كند تا با مانور هاى مختلف أز آن بگگريزد، درواقع از خدا مىگريزد. نبايد از غم و درد ــكه از سوى خدا بهاو روى مى آورند -بگريزد، بلكه بايد از خويشتن خويش بگريزد. تنها راه گريختن از رنج آن است كه از نفس امّاره خويش به خدا پنأه ببريم. ولى پناه بردن به خدا بها اين معنا هـم هست كه انسان راضى به رضاى حق شده است. انسان هر نوع ديگرى كه رفتار كند نشانةٔ وابستگى او به (اخوده) خويش استى. و بالاخره، مولانا اغلب اشاره مىكند كه جفاى معشوق بهتر از مهربانى و وفاى تمام مخلوقات جهان است.

 (rOFAG_AV د) از هـر جـهتى تـرا بـلا داد تـــا بــازكثد بـهـبى جهاتى (radr s)

خنـى جانى كـه از خـوابش بـه مـالشهها بـرانگــيزد
بــدان مــالش بـود شــادان و آن را مسغتنـم دارد
( 0990 )
ميان بنده و حق، حجاب همين دوست. و باقى حجاب أز اين دو ظاهر مىشود، و آن صحّت است و مال. آن كس كه تندرست است مىگويد خدا كو، من نمىدانم و نمىبينـم. همينكه رنجش بيدا مىشود آغاز مىكند كه
يالله يالله و به حق همراز و همسخن مىگردد. پس ديدى كـه صـحتّ حجاب او بود و حق زير آن درد پنهان بود. و چندان كه آدمى را مال و نوا هست اسباب مرادات مهيا مىكند و شب و روز بــه آن مشـغول است. همينكه بىنوا پيش رو نمود نفس ضـعيف گشت و گـرد حـق گـردد.

گفت كه ما مقصّريم. فرمود كسى را اين انديشه آيد و اين عتاب به او
فروآيد كه آه در چيستم و پرا چحنين مىكنم. اين دليل دوستى و عنايت است كه و يبقى الحب مابقى العتاب. زيرا عتاب با دو ستان كنند. با بيگانه

عتاب نكنند.
اكنون اين عتاب نيز متفاوت است. بر آنكه او را درد مىكند و از آن
خبر دارد، دليل محبت و عنايت در حق او باشد. اما اگر عتابى رود و او را
درد نكند، اين دليل محبت نكند. چنان كه قالى را جوب زنند تا گرد از او
جدا كنند. اين را عقلا عتاب نگو يند. اما اگر فرزند خود را و محبوب خود
را بزنند، عتاب آن را گويند و دليل محبت در چنين محل پديد آيد. پس
مادام كه در خود دردى و يشيمانيى مىبينى دليل عنايت و دوستى حق
است. (ف זY)
نه در وفات گذارد نه در جفا دلدار نه منكرت بگذارد نه بـر سـر اقـرار
به هر كجا كه نهى دل به قهر بركندت بهـ هيجّ جاى منه دل دلا و پا مفشـار (119Fq-0. $)$

مجوى شادى چون در غم است ميل نگار كه در دو پنجهٔ شيرى تو ایى عزيز شكار



 به هر جفا و به هـر زخـم انـدكانـدك آن رور رود ز جهرئ دل كه بهخواب و گـه بـيدار (1r.YF_ras)
 جـان دهـم زيـر لكــد جـون انتـور كـه از ايـن جــور و جـفا بـيزارم

گـرتـــه انگــور هــهـ خـون گـريد
بـــنبه در گــــوش كـــند كــوبنده

 (ivonf_na د)





 ( $0 /$ rsva_Ar p)
كـــــاتـش از آب ويـــران مــــشود
ز آب آتش زان گـــــــريزان مـــىشود حس شـــيخ و فكـر او نـور خـوش است حس و فكـــر تـو هـــه از آتش است

 تـا شـــود ايـن دوزخ نـفس تــو سـرد چجون كند چچكچک تو گويش مرگ و درد (r/Moy_s. p)
اول از دست فراقت عاثشقان را تى كـنى وانگه اندر يوستـــان تا سر همه در زر كنى (rayor )
ز بـهر پـختن تـو آتشى است روحـانى جو پس جهى چو زنان خام قلتبان باشى

ز آتش ار نـگــريزى تـمام بـخته شـوى حونانِ پخته، رئيس و عزیز خوان باشى (rYasV_8人 )

ننـ مردانى اگك او بـه جـفا نـيزه كشـد به سوى او نـروى و بـى جـوشن گـيرى (r-

خواهى كه انـدر جــان رسـى در دولت خـندان رسـى مىباش خندان هـمجِو گـل گـر لطف بـينى گـر جـفا ( $\mathrm{r} \Delta \Delta A V$ د)
درد أست كه آدمى را رهبر است در هر كارى كه هست. تا او را درد آن كار و هوس و عشق آن كار در درون نخيزد او قصد آن كار نكند و آن
 هادشاهى، خواه علم، خواه نجوم و غيره. تا مريم را درد زه يِيدا نشد، قصد آن درخت بخت نكرد، كه فاجاءِها المخاص الى جدع النخله.' او را آن درد به درخت آورد و درخت خشك ميوهدار شد. تن همحجون مريم است و هر يكى عيسى داريم. اگر ما را درد ييدا شود عيسى ما بزايد و اگر درد نباشد، عيسى هم از آن راه نهانى كه آمد باز بهاصل خود محروم مانيم از او.
جان از درون به فاقه و طبع از برون به برگ
ديــو از خــورش بـهيضه و جـمشيد نـاشـتا برا
اكنون بكن دوا كه مسيح تو بـر زمـى است
هون شد مسيح سـوى فـلك فـوت شــد دوا
( ( $\cdot$ - )
 درد او را از حــــــجاب آرد بــــرون درد خــــيزد زيــننجنين ديـــدن درون

ا. مريم، سץ: درد زادن او را سوى تنغ نخل كشيد، كفت الى كاش بيش از اين مرده بودم يا اهيزى حقير
بودم و فراموشم كرده بودند.
 روحانى انسان است.

فل در زادن نــــيابد هــــتِّ ره
ايـــن نـــصيحتها مــثال قــابله است
درد بـايد، درد كــودك را رهــى است
زان كــه بــىدردى انـالحق گـفتن است

آمــدن جـنين بـود درد و عــذاب حـامله تلخى باده را مبين عشرت مسـتيان نگـر مــت (YFYGI_GY د)

غمش در دل چو گنجورى، دلم نـور عـلى نـورى مــــال مــريـم زيــبا كـه عــيسى در شكـــم دارد (099. 2)

چهه مايه رنج كثيدم ز يـار تـا ايـن كـار بر آب ديـده و خـون جگـر گـرفت قـرار
 هر آنكـ دشـمن جـان خـودست بسـما الله صـلاى دادن جـان و صـلاى كشـتن زار به من نگ, كه مـرا او بـهصـد جـنين ارزد چو آب نيل دو رو دارد اين شكنجئ عشق $\quad$ به اهل خويش جو آب و به غير او خونخوار چو عود و شمع نسوزد چه قيمتش بـاشد كه هيـج فرق نماند ز عـود و كــنده خـار خو زخم تيغ نباشد به جنگ و نيزه و تـير چجه فرق حيز و مخنث ز رستم و جـاندار


بــبايد عشــق را الى دوست دردك دل پـــــردرد و زخســــاران زردك
 (Irav.-_V) s)

الى عشق پـيش هـر كسـى نـام و لقب دارى بسـى مسن دوش نــام ديگــرت كــردم كـه: درد بـىدوا (90 د)

مـــن عــــجب دارم ز جـــوياى صـفا كــا كــو رمــــد در وقت صــيقل از جــا عشـق جــون دعـوى، جـفا ديـدن گـواه جــون چجون گواهت خـواهـد ايـن قـاضى مـرنج ( $r /$ / $\cdot \cdot v$-q $p$ )

هـى، بـههزبـان مـا گـو رمـز مكـو پــيدا گـو چِند خورى خون به ستم إى همه خويت خونـن

جند گزى بر جگـرش جــند كـنى قـصد سـرش جند دهى بد خبرش كار پــنين است و چــنين

چجـند كـنى تـلخ لبش پــند كـنى تـيرد شـبـش
اى لب تو همچو شكر اى شب تو خـلد بـرين
هـيج عسل زهر دهـد، يـا ز شكـر سـركه جـهد مــغلطه تــا جـــند دهـى الى غـلطانـداز مههين

هـر جـهـه كــنى آن لب تـو بـاشد غــماز شكـر هر حركت كه تو كنى هست در آن لطف دفين

سرو چه ماند بهخسى زر به جه مـاند بـهـهـى تو به جه مانى بهكسـى، الى مـلك يـوم الديـن
(191.r_N د)
 (480. د)

از تـو اگـر سـنگ رسـد گـوهر است گر تو كنى جـور بـه از صـد وفـاست (OTF. د)

لذت بـىكرانـهاى است عشـق شــده است نـام او قاعده خود شكـايت است ورنـه جـفا جـرا بـود؟ ( $09 F 1$ )

حــق بــفرمايد نـه از خـوارى اوست عــــــين تأخــير عــطا، يــارىّ اوست



گـرچحـه مـىنالد ز جـان يبا مستتجار $\quad$ دلشكســته ســينه خسـته گـو بـه زار!
خـــوش هــــمى آيـــد مــرا آواز او و آن خــــدايـــا گــفتن و آن راز او (s/frrr_rg p)

طــوطيان و بــلبلان را از پســند از خوش آوازى قفص در مىكنند
زاغ را و جـــغد را انــدر قــفص كى كنند اين خود نيـامد در قصص
( $8 /$ FYYA_rap)
بسىمرادى مـؤمنان در نـيك و بـد تو يقين مـىدان كـه بـهر ايـن بـود

$$
(\mathscr{(} / F Y Y Y \rho)
$$

شــــرح ايـــن بخــذارم و گــيرم گــله از جـــــــــاى آن نتـــــــــار دودله نـــالم ايـــرا نــالهها خــوش آيــدش از دو عـــــالم نـــاله و غــــم بـايدش
 جــــون نــنالم هــمچو شب بــى روزِ او نـانوش أو خــوش بـود در جـان مـن
 تـا ز گــوهر یــر شـود دو بـحر جشـم گــوهر الست و اشكـ هـــدارنـــد خــلت خــاك غـم را سـرمه سـازم بـهر جشــم اشك كــان كــز بـهر او بــارند خــلـق
 دل هـــــــمى گـــــويد ازو رنــــجيدهام وز نـــــــفاق سست مـــــــــنـنديدهام ( $1 /$ IVYY-Arp)

ایى كه رويت جـو گـل و زلف تـو چــون شـمشاد است جــانم آن لحــظه كــه غــمگين تــو بــاشم شــاد است (FFMA د)

الى ز تــو شــاد جــان مـن بـىتو مـباد جـان مـن
دل بـه تـو داد جـان مـن بـا غـم تـوست هــمنشين
تــلن بـود غـم بشـر ويـن غـم عشـق پجـون شكـر
اليـن غـم عشـق را دكـر بـيش بـهـر حـــم غـم مـبين

جون غـم عشــق ز انـدرون يك نـفسى رود بـرون خــانه جــو كــور مــىشود خــانگيان هـمه حـزين
(19ヶ80_gY د)
 (r|ros s)

داروى درد دلم درد وى است دل بــهدردش ز جـه رو نســـارم (IVOAY د)

مرا حون كم فـرستى غـم، حـزين و تـنـُـدل بـاشم جو غم بر من فرو ريزى ز لطف غـم خـجل بـاشم

غهان تـو مـرا نكــذاشت تـا غـمگين شـوم يكـ دم هواى تـو مـرا نكــذاشت تـا مـن آب و كـل بـاشم (IDIrr_rys)
عجب دردى بـرانگـيزم كـه دردم را دوا گـردد

عجب كردى برانكيزى كه از وى مكتحل باشم
(lolres)
مرا رنج تو نكذارد كه رنجورى بهمن آيد مرا كنج تو نگذارد كه درويش و مقل باشم (lolra s)

ستم ز عدل نـدانـم ز مسـتى سـتمش مرا میرس ز عدل وز لطف و انعامش (1r0989)

 (r|ヘя9_V. د)
هست طــومار دل مـن بـهدرازاى ابــ بر نوشته ز سرش تا سوى پايان كه هرو (ryfar s)
به كه وصال آن مه جه بود؟ خداى دانـد كه كـ فراق بارى طرب أست و جانفزايى (r.rY| د)

سـخت بـود هـجر و فـراق اى حـبيب خـــــــاصه فـــراقــى ز بـى اعـتناق (1r9.1 s)

خلقان ز مرگ اندر حذر بـيشش مـرا مـردن شكـر
الى عمر بىاو مـرگ مـن وى فـخر بـىاو عــار مـن
(1AV9V 2)
بـر امـيد وصـل تـو مـردن خـوش است تــــــلخى هــجر تـو فــوق آتش است ( $0 /$ FMIV p)

يــا مــن ولى انـعامنا، ثـــت لنـا اقــدامــنا!
اى بى تو راحتها عنا، ای بىتو صحتها سقم
(1F99人2)
از فـراق و هــجر مـىگويى سـخن هر چه خواهى كن و ليكن اين مكن

$(0 / F \mid 1 F-10$ p)
 ســـخت مـــى آيد فـــراق ايــن مــمر

 جون كه صـبرت نـيست زيـن آبب سـياه ( $4 /$ rr.q_irp)

گــر بــبينى يك نــفس حسـن ودود انــــدر آتش افكــنى جــان و وجــود
 ( $F /$ /r M 10 _-1sp)
جـهـد كـن در بـى خودى خـود را بـــاب زودتــــــــــر، والله اعــــلم بــــالصواب
( $F /$ /rMIA p)
بُعد تـو مـرگى است بـا درد و نكـال خــاصـه بُعدى كـه بـود بَـعد الوصـال ( $9 /$ YA9F p)
 أستوار سـاز و بر كروه كافران بيروزمان كا كن.

## 「.

الى وصـل تـو اصـل شــادمانى كانى صورتهاست، اين مـعانى

## (rarq. s)

همانطور كه هيج درد و رنجى قابل مقايسه با درد جدايى از خدا نيست، هيّع شادى و جذبهاى را هم نمىتوان با نشاط وصال خدا مقايسه كرد. اما باز هم بايد به ياد داشته باشيم كه وصال مراحل متعددى دارد كه بعضى دائم و بعضى موقتاند. تجربيات روحانى سالكان از لحاظ تفاوت درجات و مراتب، بىشمارند. اين درجات، رابطئ نزديک با سلسلهمراتب پیامبران و اولياء دارند به طورى كه آنحچه براى يک نفر وصال به شمار مى آيد ممكن است براى ديگرى فراق باشد. آنچهه عين لطف باشد بر عوام

## (f/raAr p)

مولانا شادى وصال روحانى را با تصويرهاى بسيار متنوعى كه اغلب با عشق و شرابب مربوطند، وصف مىكند. پيش از آنكه به مرور و بحث در اين تصويرسازىها بیردازيم، بى فايده نيست كـه قـطعات زيـر را كـه بـه شـيوهأى نسـبتاً آمـوزشـى و و غير تصويرى، نمونههايى از تجربيات أولياء رادر راه عشق توضيح ميدهد، نقل كنيم. توجه داشته باشيد كه مولانا دو مقولهٔ وسيع اولياء را مورد بحث قرار ميدهد: سالكان، يا كسانى كه هنوز به مقام بقاى دائم نرسيدهاند و واصلان كه چنان در مقام خدا_آگاهى دگرگونى يافتهاند كه حقيقتاً مى توانند اَنَ الحق بز بزن بند.
اوراد طالبان و سالكان آن باشد كه بها اجتهاد و بندگى مشغول شوند و زمان راكه قسمت كرده باشند در هر كارى، تا آنزمان موكل ولن شود إيشان را همچچون رقيبى به حكم عادت [بدان كار كنند]. مثلاً چون بامد آن ساعت به عبادت اولىتر... صدهزار صف است. هرجند كه پــاكــر
مى شود پيشـتر مى برند...

و اما اوراد واصلان، به قدر فهم مىگويم، آن باشد كه بها امداد ارواع


1. ابراهيم، 4: مكر خبر كــانى كه پيش از شما بودهاند، قوم نوح و عاد و ثمود، و كسانى كه پٍ از آن آنها بودداند، كه جز خدايشان نداند، بهشما نرسيده كه بيغمبرانشان با دليلهها به سويشان آمدند و دستهايشـان

مخفى داشته است از خلق از غايت غيرتـــبهزيارت ايشان بيايند... تو
بهلوى ايششان نشستهالى و نبينى و از آن سخنها و سلامها و خــندهـا
نشنوى...
اين مقامى است سخت عظيم. گفتن هم حيف است كه عظمت آن
به عين و ظى و ميم و تى در فهم نيايد. اكر اندكى از عظمت آن آن راه

لشـرهاى انوار، شهر وجود خـراب شـود. ان المـلوك اذا دخــلوا قـريه
|فسدوها...
و جون شرح مقام سالكان را دراز گفتيم شرح احوال واصلان را حه
كوييم، آلا آن را نهايت نيست اين را نهايت هست. نهايت سالكان وصال



ד
 ا. نمل، IIf: كفت بادشاهان وقتى به دهكدهاى درآيند تباهـش كنند و عزيزانش را ذليل كنند، كارشان

## خيال و انديشه

مولانا تأكيد مىكند كه به هنگام استفاده از خيالبندى و نمادگرايى جهت توصيف ابعاد مختلف فراق و وصال، تابع ميل و اراده و هوس خود نيست. خيالبندىهاى مورد
 ممكن است تصور كنيم كه مولانا از خداى شعر ملهم شدهاست ولى اين كار مشكللى را از ما نمى بينش خويش و شيوء دكرگونى اين بينش به خيالبندى شاعرانه اشاره مىكند. با كنار هم گذاردن اين قطعات مىتوان ديد كه مولانا يك بنياد وجودشناختى روشن براى شعر خود ارائه مىكند كه از "عالم خيال" به سوى او مى آيد.




 عالم خيال (imagination) بهعلت آنكه از يكسو دامنهُ وسيعى از واقعيات را
 خاصى را براى مترجم انگليسى ايجاد مىكند. وازء خيال هم مانند به آن توانايى ذهنى اشاره مىكند كه تصاوير ذهنى و ايدهها را در ذهن ظاهر مىكند؛

ولى در عين حال، بهاين ايددها، چه بهصورت فردى و چهه بهصورت جمعى، و نيز به كل "جهان" يا قلمرويى كه اين ايدهها از آن مشتق شدهاند، اشاره روانشناسى صوفيانه، خيال، تصويرهاى ذهنى و ايدهها را نه خلق مىكند و نه آنها را از درون خود، يعنى از حافظه و يا از ذهن، بيرون مىكشد. بلكه آنها را الز يكـ "عالم
 عالم خيال داراى پند بُعد است. در پايينترين سطح اين عالم، قوه خيال فردى
 تعيين مى كند. به عبارت ديگر، تصويرهاى ذهنى هر فرد، متناسب با پيشينه، خاط هوش و محيط زندگي او، رنگیهاى خاص به خود مى گيرد. ولى در سطوح بالاتر، عالم خيال مستقل از فرد انسان است. هر چه ميزان دسترسى انسان بها اين قلمروهاى بالاتر تخيل بيشتر باشد ــكه خود از طريق بصيرتهاى حاصل در طريقت امكانپير


سطح وجودشناختي بالاترى نسبت به ذهن عقلانىاش قرار دارد.
 در نظر گرفتهايم، يكى imagination (خيال) كه قوه ذهنى يا جهانى كه محتواى خيال از آن گرفته مىشود را مشخص مىكند؛ و ديگرى image (صورت خيالى) به معناى

شكل، ايده يا مفهومى كه خيال محتوى آن است.
صورت خيالى بهاين معنا، يكـ شكل غيرمادّى است و درواقع مولانا اغـلب وازْههاى صورت و صورت خيالى را به جاى يكديگر به كار مىگيرد. وأزئ صورت خيالى بهعنوان يك شكل غير مادى بهصورى ارجاع دارد كه محل درك آن ها در در ذه و قلب است (در متون كلاسيك تصوف هم اين وازه در مورد پیيزهايىى كه إنعكاس آنها در آينه يا آب درك مى شود، به كار مىرود.) ديديم كه ((صورت)" جنبهٔ ظاهرى

 ارجاع به هرآنحه در سطوح متفاوت وجود (و نهتنها در سطح مادى) از يكديگر متمايز

مىشوند استفاده كرد. بنابراين يكى ايده يا يك فرشته را مىتوان ((صورت) ناميد. ولى آلى
 به آن وجود مىبخشد به ياد مى آورد.'
 بلافاصله ما را به ياد اين ضد نمى اندازد. ضد صورت خـي انيالى، حقيقت است. بنابراين همانطور كه در زبان انگليسى هم مشاهده مىكنيم، تصاويرى كه توسط قوئ خيال ادراك مى شوند عموماً داراى يك عنصر (اغيرواقعى") و بیییايه هستند. ولى هميشه هم چنين نيست، زيرا وقتى صورت خيالى از سطوح بالاتر عالم خيال سرجششه مى گيرد، از خود ذهن واقعىتر است.
 ذهن موجودند. از اينرو، مولانا اغلب وازئ انديشه يا فكر را معادل وازئ خيال، جها




 همانطور كه فاصلئ تقريباً نامعينى بين نفس امّاره و روح قدسى وجود دارد، بين انديشه و خيال انسان عادى و انديشه خيال اولياء هم جنين فاصالهاى هست فكـر كـو؟ آنـجا هـمه نـورست بـاكى ( $9 /$ Mf p)





 آن دو عالم روحانى و جـسمانى وسيلهائى جهت تماس با يكديكر نمىداشتيند. ععمولأ بـآن برزنخ ميان دو عالم میكويند.

خـيال و نظم خلقشـده
خيال كه بخشى از نظم سلسلهمراتبى جهان است، توسط خدا خلق شده و مدام از او خبر مىدهد. ولى اغلب مردم فقط صور بيرونى خيال را مشاهده مىكنند و اين صور آنان را برمىانگیيزند تا هدفههاى خاصى را دنبال كنند و البته اين كار در نهايت براى حفظ جهان ضرورت دارد. بهعبارت ديگُ خيال انسان او را وامىدإرد تا به جالى معشوق حقيقى، چندين معشوق مجازى را برگزيند. اما اولياء در وراى صورت خيار خيال به معنى يا ((واقعيت)) آن مىنگگرند و از اينرو تنها معشوق حقيقى را طلب مى اكنند.
 مى آيد و محسوس است و آن معانى راكه عالم فرع اوست خيال مىيكويى. كار به عكس است. خيال، خود اين عالم است. كه آن معنى صد آر آو اين


 نگويند ك آن حقيقت از اين خيال مىزايد و فرع اين خيال است. آرى


كويندش كه تو را خيال است. (ف •Ir)

از خيال تا خيال فرقهاست. خيال ابوبكر و عمر و عثمان و على،
 دانا خيال بنياد خانهالى كرد و غيرمهندس هم خيال كرد زيرا خيال مهندس به حقيقت نزديكتر است. همحِنين كه آن طرف در در عالم

حقايق و ديد، از ديد تا ديد فرقهاست مالانهايه. (فن نـور) عالم خيال نسبت بد عالم تصورات و محسوسات فراختر استر است زيرا جمله مصوُرات از خيال مىزايد. و عالم خيال نسبت به آن عالمى كه خيال
 همجون ستاركانند. هر كدام را دنبال كنيد به داه راست خواهيد ريد رفت.

از او هست مىشود هم تنگ است. از روى سخن اينقدر فهم سُود. وآلا حقيقت معنى محال است كه از لفظ عبارت معلوم شود. (ف آ 194) ای خدا جـان را تـو بــنما آن مـقام


 بــاز هستى تـنـگتر بـود از خـيال

 زانسـوى حس، عــالم تـوحيد دان گر يكى خواهى، بدان جـانب بـران (1/r.9r_99)










 آدمــــــى خو نـــــيستى خــــركرالى




 (r/A.rl_Fsp)

چس دانستيم كه كار انديشهها دارنـد. صـور هـهـ تـابعند و آلتانــد و بىانديشه معطلّند و جمادند. يس آنكه صورت بيند او نيز جماد باشد و ور در معنى راه ندارد و طفل الست و نابالغ، اكرجـه بـهـهـورت ــيـير است و صدسالل. (ف (OY)

وهم و فكر و انديشهها دهليز اين خانه استـ. هر جه در دهليز ديدى
 پيدا مىشود از خير و شر، اول همه در دهليز بيدا شده است آنگاه اينجا.
 تا چه صورت باشثد آن بر وفق خود صـورت نـعمت بـود شـاكـر شــود

 اين ز حد و انـدازههـا بـاشد برون

 صـورت فكـر است بـر بـام ميُـيد و آن عمل جون سايه بر اركان بديد ( $9 /$ /rYr._rr gry_r. p)







خــــيالمتان انــــديشه مـــدد از روح تــو دارد

جنان كز دور افلاك است اين اشكال در اسـفل

فلكـهايىى است روحانى بـه جـز افـلاك كـيوانـى

مــددها بــرج خــاكـى را عــطاها بـرج آبـى را

مسـال بـرج إيـن حسهـا كـه بـر ادراكهـا آمــ
ز حس نبود، بود از جان و بـرق عـقل مسـتعقل
(rロY\&ロ_fi د)
ديــــدهبان دل نـــبيند در مــجال كز كدامـين ركـن جـان آيـد خــيال


دامن فضلش بـهكـف كـن كـوروار قـبض اعـمى ايـن بـود الى شـهريار


$$
(r / r \cdot 40 \ldots p q p)
$$

نـقششها گــر بــى خـر گــر بـاخبر در كـــف نـقاش بــاشد مــحتضر دم بـهـ دم در صــفحئ انــديشهشان خــــــم مـى آرد رضــا را مــىبرد $\quad$ بـــخل مـــى آرد ســخا را مــىبرد نـيمّ لحـظه مـدركاتم شـام و غـدو هيتِ خالى نيست زين اثبات و محو (s/rrrr_rap)

هر زمان نقش كـنى در مـغز مـا ما صـحيفه خـط و عــنوان تـوييم (ivorg 2)
هـــر خــــيالى را خـــــيالى مـىخورد فكــــر آن فكــــر دگـــر را مـــى اجرد تـــو نـــتانى كـــز خـــــالى وارهــى فكــر زنــبورست و آن خـواب تـو آب جـــــند زنـــبور خــــيالى در پـــرد (0/Vra_rrrp)




هست مـهمانخانه ايـن تـن ایى جـوان هـــر صـباحى ضـيف نـو آيـد دوان

 ( $0 /$ raff_ff p)

كـه صـورت هاى دل چـون مـيهمانند كـه مـى آيند و مـن جـون خـانهبانم (1099r s)

آدمـى را فـربهى هست از خــيال گـر خـيالاتش بـود صـاحب جـمال

 مار و كثدم مـر تـو را مـونس بـود ( $r / \Delta 9 \Delta-\Delta 9 \Lambda_{p}$ )
آدمى را خيال هر چجيز بها آن چيز مى برد. خيال باغ به باغ مى برد و خيال دكان به دكان. اما در اين خـيالات تزوير پنهان استـ. نمى بينى كه فلان جايگااه مىزوى، پشيمان مىشوى و مى خود نبود. پس اين خيالات بر مثال جادرند، و در چادر كسى ري هر گاه كه خيالات از ميان برخيزند و حقايق روى نمايند بى چادر خيانيالـ قيامت باشد. آنجا كه حال جنين شود، چشيمانى نماند. هر حقيقت كه تو ري را جذب مىكند، چيز ديگر غير آن نباشد همان حقيقت باشد كه تو را جذب
كرد. (ن V)

گثــــته در ســوداى گــنجى كــنجكاو




 ايــن روشهـا مــختلف بـيـند بــرون

（liAry＿fr د）

جــون ز بــيرون شــد روشهـا مـختلف هـــر كســـى رو جـــانبى آوردهانـــد （ $0 /$ r／9＿rrAp）

جـان هـهه روز از لگـدكوب خــال
 （ $1 /$ Fi－＿Firp）

خـــيالى را امــين خــلق كـردى تخنانك وهمشان شــد كـه خـيالى خــيالت شـحنهٔ شـهر فـراق است تو تو زان پاكى، تو سلطان وصـالى （ケヘヘロя— $\Delta V$ د）

 ز انــديشهها بــرون دان بـازار صـنع را آثــار را نــظاره كــن الى ســخره اثـــير

 خوش از عدم همى پرد اين صدهزار مرغ از يك كمان همى جهد اين صدهزار تـير

آن خـــــــيالات ار نَــــُد نــــامؤتلف قـبلة جــان را جــو „ــنهان كـردهانــد
r．

 توجه خود را به جانان معطوف نكند و و تا خيال خود


 خود راكاملاً بهسوى خدا متوجه كند و چجيزى جز تصور خدا را در نظر نـا نداشته باشد．در

نتيجهٔ رشد مداوم عشق سالك، او به نقطهاى خواهد رسيد كه تنها تشنگى خيال عشق براى او خواهد ماند. پلهپِه از حالات قبض و بسط بالامىرود، تا آنكه بالاخره خيال او از واقعيتى كه بيرون از او و در وراى او وجود دارد، قابل تميز نباشد. خيال بهعنوان يك حالت نسبتاً ذهنى به تصوير ذهنى معشوق دگرگون مىشود و اين خود، عاشق را بالا و بالاتر مىكشد.
يار خوش جيزى است زيرا كه يار از خيال يار قوت مىيكيرد و مى بالد و
 غذا.' شد جايى كه خيال معشُوق مجازى را الين قوت و تأثير باشد كه يار اي
 او، در صورت و غيبت. جه جاى خيال است؟ آن آن خود جان حقيقتهاست،


(arfr د)


 ( $1 / \mathrm{V}$-_VY P)



 (r/rirr_rvp)

 پس بـدان مشـغول شـو كـان بهتر الست تـا ز تـو جــيزى بـرد كـان كهتر است ( $\% / 10 \cdot \gamma^{\prime}$ - )

1. ليلى و مجنون از عثـاق معروف عرب يسش از السلاماند.

ای ســــاقى روشــــندلان بـــــردار سُــغغراق كــرم
كــز بـهر ايـسن آوردمأى مـا را ز صــحراى عـدم
تـا جـان ز فكـرت بكــنرد ويـن هـردهها را بـردرد
زيرا كه فكرت جان خوزد جان را كند هر لحظه كم
(IFGY-KM)
انسـديشه مكـن الا از خـالق انـديشه انديشه جانان به، كانديشه نان بينى (ryrga s)

فكــر آن بـاشد كه بگشـايد رهـى راه آن بــاشد كـه بـيش آيـد شـهى

 $(r / r r \cdot \Lambda-) \cdot p)$
مردان منقسماند و ايششان را در اين طريق، مراتب است. بعضى به جهد و سعى به جايى برسند كه آنجَ خواهند بهاندرون و أنديشه، به فعل نياورند. اين مقدور بشر است، اما آنكى در اندرون دغدغهُ خواست و انـئ انديشه نيايد،

بـوزبند وسـوسه عشـق است و بس ور ورنه كى وسواس را بسته است كس (0/rru. p)

آتشـى ديـدى كـه سـوزد هـر نـهال آتش جان بـين كـزو سـوزد خـيال
 خصم هر شــر آمـد و هـر روبـه او (s/rMrg_rAp)

تــا عشـق كـنار خـويش بگشـاد انــــــيشه كــريخت بــر كــنارو (Ffaros s)
ز أنــيشه و خـيال فـرو روب سـينه را سبزك بنه ز دست و نظر كن به سبزهزار (rorrv s)
I. تصص، ه^: با خدأى يكتا خداى ديكر مخوان، خدايى جز او نيست، همهجيز جز ذات وى فانى اسـت، فرمان از اوسـت و بهسوى او بازكثشت مىيابيد.
 （rivef $)$

 （rfval＿ar a）







 （rチチへяーへ9 د）

 （IfAVE＿VY د）

از بــهر مـطالعئ خــيالت خود را بهكم از خيال خواهيم （18019 ）
به دعا نوح خيالت يم و جيحون خـواهـد ـبهر اين، سابح و با حشم چو جيحون باثيم （IVYYY د）

بــهانه كـــرد كـــزين آب، جــــامه مـــثويم

بهسوى تو همه خون است و سوى من هـهـ آب

（AMr・フ＿r د）

كــــرد مـــردى از ســخندانــى ســؤال گوش را بگرفت و گفت اين باطل است چـشـم حـت أست و يـقينش حـاصل است
 $\left(0 / r V \cdot Y \_q-\right)$
جــهد كـن كــز گـوش در خشـمت رود آنــع آن بـاطل بـده است آن حــق شـود



 (O/HAY._HF F)

از صـفت وز نـام چــه زايــد، خـيال ( $1 /$ MFOF F)
هر جه بر اصحاب حـال بـاشد اول خـيال گردد آخـر وعـال چــونك درآيـد نگـار (1)9Y0 s)

هر په بود آن خيال گـردد روزى وصـال پحـند خـيال عـدم آمـد در هست، دوش (1HO.F S)

جمله ياران پـون خـيال از پـيـش مـا بـرخـاستند مــا خـــال يــار خـود را جـيش خـود بـنشانديم
(ISV.F د)
 (1991r s)
 شكر يـزدان را كـه چــون او شــد پـديد ( $Y / V_{F}-Y O$ F)
 (T/YOVF p)

خيال خوب تو جون وحشيان ز من برمد كه صورتى است تن بنده، دست و پا دارد

مر او دوصد جو مرا آن خيال بـى صورت ز نــقش سـير كــند عــاشق فــنا دارد (911.-112)

ديگ خـيالِ عشـقِ دلارام خـام پـز سر بـائه دمـاغ بـزيدن گـرفت بـاز (IYYFO S)

جون كه خـيـال خـوش دمت از سـوى غـيب دردمـد ز آتش عشــــق بـــرجـهـد تـا بــهـنــــلك زبــانهاى (raras 2)

از فراقت تـلفم، گشـته خـيالت عـلفم (IIFFA د)
گر تو بنمى خستى، بنشين تو كه من خفتم تو قصه خود مىگو، من قصه خـود گـفتم
 من تشنه: آن يـارم گـر خـوابـم و بـيدارم چون صـورت آتـينه مـن تـابع آن رويـم آن دم كه بـخنديد او مـن نـيز بـخنديدم ور آن دم كه برآشفت او من نيز برآشـفتم باقيش بغو تو هم زيرا كه ز بحر تـوست درهـاى مـعانى كـه در رشـتهٔ دم سـفتم (1FOI (د غزل
F. همه خيـال است خيال اولياء به كلى دگرگون شده است، بهطورى كه به جاى درى تصويرهاى قواى دماغى خود، تصويرهايى را از يك سطح وجودشناسانئ مستقل از خود دريـافت مىكنند. در تجربيات و جذبئ معنوى، آنها تصوير معشوق را درمىيابند. مــــده بــهـهدس فــراقت دل مــرا كــه نشــايد مكش تــو كشـتهُ خـود را، مكـن بـتا كـه نــــايد مسـرا بــه لطـف گـزيدى جـــرا ز مـن بـرميدى أيـــا نــموده وفــاها، مكــن جــفا كــه نشـــايد

بـــداد خــــازن لطـــفت مـرا قـبـاى ســعادت بــرون مكــن ز تـن مـن چــنين قـبا كـه نشـايد

مـــثال دل، هـــمه رويــى، قــفا نـباششد دل را
ز مــا تــو روى مگــردان، مـده قـفا كـه نشـايد
حديث وصل تو گـفتم، بحـفت لطـف تـو كـآرى ز بـــعدِ گــفتن آرى مگـو رحـرا كــه نشــايد

تــو كــان قــند و نـبـاتى، نـبـات تــلخ نگــويد
مگــوى تــلخ ســخنها بـهـروى مـا كـه نشـايد
بيار آن سـخنانى كـه هـر يكـى است جـو جـانى
نهان مكن تـو در ايـن شب جـراغ را كـه نشـايد
غمت كه كاهش تن شد نه در تن است نه بيرون غم آتشى الست نه در جا، مگـو كـبا كـه نشـايد

دلم ز عــالم بــيچون، خــيالت از دل از آنسـو
مــيان أيــن دو مســافر مكــن جــدا كـه نشــايد
مـبـند آن در خــانه، بـهصــوفيان نــظرى كــن
مــخور بــرنج بـهـ تــنها بگــو صــلا كـه نشـايد
دلا نــخسب ز فكـرت كـه فكــر دام دل آمـــ
مـرو بـهه جـز كــه مــجرد بـر خـدا كـه نشـايد ( $9 \cdot \vee$ -

شب خــواب مســافرى بـبندى
بــنشين بـه خـــيال خــانهُ دل هر نقش كـه مـيكنيم مـى بـين
نــقش دگـرى هــمى فـرستيم تـــــا لقـمهٔ او شــود نــخستين
تـاصـورت راست را بــدانـى در ســينه ز صـورت دروغـين
من از پـى ايــتت نـقس كـردم تا كلك مرا كنى تـو تـحسين'
امشب هــمه نـقششها شكـارند از از اسب فـــرومگير تــو زيــن
تـا روز سـوار بـاش بـر صـيد مـــنديش ز بـالش و نــهالين
مـــگرد بــهـ كـرد ليــل ليــلا كـا (r.rrs_rra)

ا. ذاريات. وه: (ايريان و آدميان را نيافريدم مكر كه عبادتم كنند.)



 (Y|YMA_F| I)

تـا نـقشر تــو در ســينه مـا خـانهنشين شـد
هــر جـا كـه نشســتيم جــو فـردوس بـرين شــد
آن فكر و خيالات چـو يأجـوج و چـو مأجـوج

هر يك چو رن حورى و چون لعبت چیين شــ (9V1^_19 د)

جون خيالش نيمهشب در سينه آيد مىنگر هر نواحى يوسفى و هر طـرف حـورايـيى (491.. د)

خـــيالت هــمجحو ســلطانى شــد انــدر دل خـرامـانى چــــنانك آيـــد ســليمانى درون مســجـد اقـصى

هــزاران مشــعله بــرشد هـــمه مســجد مـنورَ شــد
 (YY)_YYY د)

تــــو خـــيال تــو درآيــد بـههدلم رقـصكنان

گــرد بــر گــرد خـيـالش هـمه در رقـص شـوند
وان خـــيال چــو مــه تـو بـه مــيان جـرخزنان
هــر خــيالى كــه در آن دم بـهه تـو آسـيب زنــد
هــــمحو آنــــينه ز خـــورشيد بــرآيــد لمــعان
ســـخنم مست شــــود از صــفتى و صــد بــار از زبــــانم بــــه دلم آَيـــد و از دل بـــه زبـان
 Y. كوثر (فراوانی) نام جششهواى است در بهشت. خويش دانسـى بـاو آموخته بوديم.

ســخنم مست و دلم مست و خـيـالات تـو مست
هـــمه بــــر هــمدگر افــتاده و در هــم نتـــران

$$
\left(r \mid \cdot 9 \wedge \_r . r . r 2\right)
$$

الى كار جان پاک از عـبث، روزى جـان پـاك از حـدث
هــر لحــظه زايــد صـورتى در شـهر جـان بـىمرد و زن
هــر صــورتى بــه از قــمر، شــيرينتر از شـهد و شكـر
بــا صــدهزاران كــرّ و فــر، در خـــدمت مـعشوت مــنـ
（1ヘ9FA＿Fq2）
الى صـورت جـان و جـان صـورت بـــازار بـــتان هــــمه شكســتى
مــا ，ا چــو خــيال تـو بــود بت وت （YGFYM＿YF د）

كه خليل حق كه دسـتش هـمه سـال بت شكستتى
بـــهن خـــيال خــانهُ تــو شب و روز بــتگر آمــد
（ 1.912 ）
مست و خرامـان مـرود در دل خـيال يـار مـن

（rロgAl د）
تـا صـورت تـو قـرين دل شــد بـر خــاك نـــم بــر آسـمانم
（ISFFA S）
گشته خيالش هم نشين بـا عـاشقان آتشـين
غايب مبادا صورتت يك دم ز پيش پشـ
（gY د）
جمال صورت غيبى ز وصف بيرون است هــزار ديــدء زوشـن بـهوام خـواه بـهوام （1ヘ1ヘ9 د）
انـــدر دل آئـينـه دانــىى كــه چــه مـى تابد

داند چه خيال است آن، آن كس كه صفا داند （9408：）
 در سينه خـيال او، وانگاه غـم و غـصه؟ در در آب حــيات او وانگــه خـطر مـردن؟ (19A1V-1A 2$)$
در كذر آمد خيالش گفت جان اين است او پـــادشاء شــهرهاى لامكـان ايـن است او (YYYFF د)
 (Al| د)
هيجّ نرفت و نرود از دل من صـورت او هـيـج نــبود و نـبود هـمسر و مـانندء او (TYGVY د)
در بيشٌ دو چششم من پـيوسته خـيال تو خوش خو خواب كه مى بينم در حالت بيدارى
 (rvodr_or s)

هــر چـه غـير خــيال مــشوق است خــار عشـق است، گـر بـود گـلزار (1rysg)

خيال تو چـو درآيـد بـهـهـينئ عـاشق درون خانئ تن پر شود جـراغ حـيات
 (0.10-18 (3)
 جمله خيالات جهان بيش خـيال او دوان مـركان (FMr_frr s)

در ركـعات نـماز هست خـيال تـوشه واجب و لازم چنانك سبع مثانى مرا' ( $\Gamma \cdot \mathrm{V}$ :)

خيالت میرود در دل چـو عـيسى بـهر جان بـخشى

(19498)

درون ســينه جــون عــيسى نگـازى بـى یدر صـورت


1. ا. سوره فاته، بخشـى از نماز مسلمانان استا

「. بوعلىسينا ك، احتمالاً بز ركترين فيلــوف تاريخ اسلام استان نماد عقل جزئى است.

عــجايب صـورتى شـيرين، نـــكهاى جـهان در وى
كه ديـده اسـت الى مسـلمانان نـــك زيـبندهُ در حـلوا
چحنان صورت كه گر تـانش رسـد بـر نـقش ديـوارى
هــمان ســاعت بگـيرد جـان، شــود گـويا شـود بـينا
(MOTVY__Va s)
دل من چون صـدف بـاشـد خـيال دوست دُر بـاشد
كنون من هم نمىگنجـم، كـزو ايـن خـانه بـر بـاشد
(9.9 9 )

نيست شدم نـيسـت، از آن شــور، نـيسـت (rrafl_frs)

خيال ترك من هر شب صـفات ذات مسن گـردد
كه نفى ذات من در وى هــمه أنـبات مـن گـردد
( $\Delta 9 \Delta r s)$
الى ديده من، جمال خود انـدر جــمال تـو آئـــينه گشتـتهام هــمـه بـهر خــــــال تــو (YMgYY s)

بــــه مـــــان دل خــــــال مــه دلگشــا درآمـــد
جو نه راه بـود و نـى در، عـجـب از كــجا درآمــد
بت و بت پيرست و مؤمن هـمه در ســجود رفـتند
جــو بـدان جحـمال و خـوبى بـت خـوسُ لقا درآمــد
دل آهنم چحو آتش چجـه خـوش است در مـنارش
نه كه آيـنه شـود خـوش چجـو درو صـفا درآمــ؟
بـه جــه نـوع شكـر گـويم كـه شكـرستان شكـرم
ز در جــــفا بــــرون شـــــد ز در وفـــا درآمـــد
هــمه جـــورها وفــا شــد هـمه تـيرگى صـغا شـــد
صــفت بشــر فــنا شــد، صسـفت خـــدا درآَـــد

همه نقشها بـرون شـد هـمه بـحر آب كــون شــد هــمه كــبرها بــرون شـــد، هـــمه كــبريا درآمـد
( $\Lambda \cdot$ Vr_-VY $^{2}$ )

ب. ورای خيـال
از آنجا كه هر صورتى، به يك اعتبار با معنىاش همذات است، خيال معشوق چیيزى
جز واقعيت او نيست. ولى از يك نقطهنظر ديگر، معنا از تمام بازنمونهاى صورى درمىگذرد: معشوق وراى خيالش قرار مىگيرد. بنابراين اگـرجـه خـيال مسعشوق بى نهايت واقعىتر از اين جهان أست اما باز هم بهاندازء خود معشوق، واقعى نيست. وصلت با تصوير، از مقامات پايين طريقت است و وصال معشوق، بسيار فراتر از آن مىرود.
الى خيالى كه بهدل مىگذرى نی خيالى، نى پرى، نى بشرى
أثــر پـاى تــو وا مـىجويـم نه زمين و نه فلك مى سیرى ( $M$ I.VM_YF د)

انديشه كـه آيــد در دل، ز يـار گـويد جان بر سرش فشانـ پرز كنم دهانش (Irryr د)

ايــن صــورتش بـهانه است او نـور آسـمان است بگذر ز نقش و صورت جانش خوش است، جانش
(Irryo s)
دم بـــه دم از ره دل بـــيكـ خـــيالش رســدم
تــابشى نــو بــه نـو از حسـن و جــمالش وسـدم
يارب اين بـوى طـرب از طـرف فـردوس است
يـا نســيمى است كــه از روز وصــالش رسـدم
(IVIYO_r\& د)
خيال خـوب تـو در سـينه بـرديم شـــــت از آفـتاب آمــد نشــانى (YAMI. د)

ز تو هر هديه كه بردم بهخيال تو ستردم
غلطم، گـرجـه خـيالت بـه خــيالات نـماند همه خوبى و ملاحت ز عطاهاى تـو دارد (vadr_ar s)

چون خـيال مـاه تـو الى بـيخيال تا به چرحخ هفتمين جُستيم، نيست (FFA1 2)

عشق منى و عشق را صورت و شكـل كـى بـود ايـنكه بـهصـورتى شـدن، ايـن بـه مـجاز مـىكنى
(YGIFY s)
اين عشق اگرحه أو پاك است ز هر صورت در عشق پـديد آيــد هـر يـوسف زيـبايى (YYY-0 s)
چــه صــورتهاست مـر بـيصورتان را تــو صــورتهاى ايشــان را جـه دانـي (YNIgY د)
آن بت بـــــــه خــــــيال درنگــــنجد بت هــــــــا بــــه خــــــالخانه مـــتراش

 (IrIrr_ros
گل آنجهانى است نگنجد در اين جـهان (IFYOG 2)
دو چششم اگر بگشادى بـه آفتاب وصـال برآ بـه چـرخ حـقايق دگـر مگـو ز خــيال (IFMYA S)

خــيال روى شـه را سـجده مـىكن خــيال شـه، حـقيقت را وزيـر است (rヘヘ9 2)
الى بـيخيال روى تـو جـمله حـقيقتها خـيال

الى بىتو جان اندر تنم جون مر
(INAYY د)
جــــان حـــقايقى و خــــيالات دلربــا و آن نقشهاى مه كه نگنـجد درين دهن (YIGYA د)

جون ز طفلى رست، جان شد در وصـال فــارغ از حس است و تـصوير و＇خـيال （ $\mathrm{r} / \mathrm{Fl} / \mathrm{T}$ p）
من آنم كز خيالاتش تراشندئ وسسن باشم چحو هنگام وصال آمد بتان را بتشكن باشم （1010Y ）
نـــامـــصوَر ســر كــند وقت تــلاق
عشـــق صــورتها بسـازد در فــراق
بر صـور، آن حسـن، عكس مـا بُدست
كه منم آن اصـل اصـل هـوش و مست

 دــــــوت تـــجريد ذاتـــــ يـــــافتى زان كـه بس بـا عكس مـن دربافتى （ $0 /$ KYYV＿N• p）

با اينهمه بيش وصالش مكـدّر است
در ديــده مــفزايـد نـور از وجـود او
（FYYY ）
اى ز خيالهاى تو گُتـه خـيال، عـاشقان خيل خيال اين بود تا ته بود جـمال تـو （ryvgr د）
اى دلبــر بـىصورت صـورتگر ســاده وى ســـاغر پـرفتنه بـهعـــــاق بـــاده





 شــمسالحــق تـريز دلم حـاملئ تـوست


> خـيال شـه خـرامـان شــد كـلون و سـنـــ بـا جــان شـد

درخت خششك خــــندان شــــد، ســترون كشت زايــنده
خيالش چون چخنين باشد جـمالش بـين كه چجـون بـاشد

خــــيالش نــور خـورشيدى كــه انـــدر جــانها افـتـد

جــمالش قـرص خـورشيدى بـهـــارم جـرخ تـا زنــده
（rチャチ＿＿ras）

## شعر و خيالبندى

وقتى سالك تصاويرى كه معشوق خود را در آنما مىنماياند مشاهده كرد، ممكن





 سخنگويى يا كلام خداست. از آنبا كه صفات خدا هـا همراه با خود او او ابدى انداند، اعتقاد




 و در انسان تأكيد ورزيدماند و نقش مركزى كـلا كلام مكتوب خدا را را در هدايت انسان به سوى رستگارى هم مورد تأكيد قرار داداناند.

1. مضمون (اسه كتاب) يعنى قرآن، عالم و انــان از مضامين مهم تصوف است و الهامبخش آثـار


مولانا در مورد كلمه بهطور عام و بخصوص كلمه بهعنوان ابزار بيان حكمت خدا برای بشر سخن زياد دارد؛ و از اين هم اختصاصىتر، در مورد چجگونگى تبدَّل و دگرگونى كلمه به شعر سخن مىگويد.

## ا. آفرينش و سخن

اصل جيزها همه گفت است و قول. تو از گفت و قول خبر ندارى، آن را
 حقتعالى عالم را به قول آفريد كه كفت كنفيكون. و ايمان در دل است، اگر به قول گويى سود ندارد و نماز ري را را كه فعل است، اگر قرآن نخوانى درست نباشد. در اين زمان كه مى نيست، نفى اين تقرير مىكنى باز به قول. چجون قول معتبر نيست چون




 (r/Afs_Alfq~)
اين سخن براى آن كس است كه أو به سخن محتاج است كه ادرا آر كند.

 سخن است كه كن فيكون. پس بيش آنكه آواز پست را مىشنود، مشغله

 زان نـــيامد يك عــبارت در جـهان



 گرحه از يك وجه، منطق كاشَف است ليك از ده وجه بـرده و مكـنف است ( $\mathrm{F} / \mathrm{YqGY}$ _Vr F )
سـخن بـهنـــند سـخندان بـزركوار بـود

 (9ヘ9я_9^) )
اين سخن هـ نـاقص و هـم ابـتر است آن سخن كه نيست نـاقص آن سـرست

 (r/TrYY_ra p)

 (1r\&Ar_AF د)

در اين گـفتارم آن مـعنى طـلب كـن نــنسهاى خـوشم او را كـمين شــد
ازيـــرا السـمها عــين مســمى است ز ز عــــين الســــ آدم عــينبين شـــد ( $\gamma \cdot \Delta r$ _OF )

مولانا براى خودِ شعر ارزشى قائل نبود. اگر شعر ارزشى داشته باشد، آن ارزش در معنا و چيامى است كه حمل مىكند. به هرحال مولانا در شاعرى، از خود اختيارى نداشت.
 در دهانش گذارده شده است نيست.
 اكر راست مىئويد مرا از نام اينها خبر دهيد.

مرا خويى است كه نخواهم هيِ دلى از من آزرده شود... من تا اين حد دلدارم كه اين ياران كه به نزد من مى آيند، از بيم آنكه ملول نشون آند شـو


آخر آدمى بنگرد كه خلق در فلان شهر پپه كالا مىبايد و چه كالا را
خريدارند. آن خَرَد و آن فُرُوشد، اگرجَهِ دونتر متاع
شــعر مـن نــان مـصر را مـاند شب بــر او بگـذرد نـتانى خـورد
آن زمـانش بـخور كـه تـازه بـود
گر مسير ضـمير جـاى وى أست مى بـميرد در ايـن جـهان از بـرد



(9 (د)
رسـتـتم از ايــن نــفس و هـوا زنــده بـلا مـرده بـلا
مــرده و زنــده وطــنـم نــيست بــجز فــضل خــدا
رستم از ايـن بـيت و غـزل الى شـه و سـلطان ازل مـــــــتعلن مــــفتعلن مــــفتعلن كشت مســراً

قــــافيه و مـــغنلطه راگــــو هــمه ســيلاب بــبر
پــوست بــود پــوست بــود درخــور مــغز شــعرا ( $4 \wedge 0^{\prime}$ _YAY د)

اگر خواهى كه هر جزوت شود گـويا و شـاعر، رو
خمش كن سوى اين منطق، بهنظم و نثر لاتـر كـن
(lqFAV د)
هر موى من از عشقت بيت و غزلى گُشته هر عضو من از ذوقت خم عسـلى گُـــته (YFGOO د)

خون بـبين در نـظم شـعرم، شـعر مـنگر بـهر آنکى ديــــده و دل را بــهـعـــقش هست خـــونپالائيى
|. مفتعلن از اجزاى يكى از بحور شعر فارسى و عربى است.

خون جو مـىجوشد مـنش از شـعر رنگـى مىدهم

（YタソAY＿－AN د）
حـقم نـــاد غــمى جــز كـ قـافيهلبى بكير و پاره كن اين شعر را جو شَعر كهن كه فارغ است معانى ز حرف و باد و هوا （roar＿qra）

خـود گـفتن بـنده جـذب حـق است كــز بــنده بـهبـبـنده اقـرب آمــد
（yrqu د）
آنكهام بـرآورد از عـدم هـر لحـظه در گـفت آردم
تـا هــجو دُر كـرد از كـرم گَفتار مـن گـفتار مـن （19．19 ）

مـن فــنى مـطلق شــدم، تــا تـرجــمان حـق شــدم
كر مست و هشيارم ز من كس نسُنود خود بيش و كم （lfV．0 د）

خـاموش، ولى بـهد دست تو קדيست بـــاران آمـــد، تـــو نـــاودانـــى （ヶаヶл．د）
بــر لب مـن دوش بـبوسيد يــار ورنــه خــرا بــا مـزه گـفتار مـى
（rrar．s）
سخنم خور فـرشته است مـن اكـر ســن نكـويم

تــو نـه از فـرشتگانى، خـورش مَـلَكَ جْه دانـى
جـه كــنى تــرنكبين را، تـو حـريف گـــنـنايى
تو حه دانى اين ابـا را كـه ز مـطبخ دمـاغ است كـه خــدا كـند در آنـجا شب و روز كـدخدايـى （r．lff＿fqs）

جمله سؤال و جـواب زوست، منـنم جـون ربـاب
مــــزندم او شــتاب زخــمه كـه يــغنى بــنال
（Ifr90 ）

رأى او ديـدم و رأى كثر خـود افكـندم نــاى او كشـتم و هـم بـر لب او نـاليدم (IV.ff د)

من نخواهم كـه سـخن كـويم، آلا سـاقى میدمد در دل ما زانكى جو ناى انـبانيم (IVryts)

بسيار گفتم الى پدر، دأنم كـه دانـى ايـنقدر
كه جون نيم بییا و سر، در پنجئ آن نايىام
(IFqND:)
هـــمه پــــرباد از آنـــــم كــه مـــم نــاى و نــايى
چو تويى خويش، من أى جان پی اين خويش پسندم
(19AT• د)
عاشقان نالان چو ناى و عشـق هـمحجون نـاىزن تـا جـهها درمـيدمد أيـن عشــق در سُـرناى تـن

هست ايــن سُـرنا پـديد و هست سُرنايى نـهان

گــــاه سُــــرنا مــى نوازد گــاه سُـرنا مــىـزدد
آه از ايـــن سُــرنايى شــيرين نــواى نـــشـن
(Y. YVF_-VE د)

سخن را فايده آن است كه تو را در طلب آرد و تهتج كند. نه آنكه مطلوب


جیى آن مىدوى تا او را ببينى. نه آنكه بهواسطئ تحرى او، او او را ببينى.
(19F-194 فـ)

سخن أندك و مفيد همجْنان است كه خـراغـى أفروخته، جـراغـى ناافروخته را بوسه داد و رفت. آن در حق او بس است، و او او به مقصود رسيد. نبى آخر آن صورت نيست. صورت او اسب نبى الست. نبى عشق
است و محبت و آن باقى است. (ف (YYY_YY)

بهل مرا كه بكويم عجايبت الى عشق و دمى كشايم در غيب خلق را ز مقال

سخن كثـتى و مـعنى هـمجو دريـا درآ زو تـو كــه كثـتى را بــرانـم (109^0 د)

## 「. درك شـعر و سخن

سخن به قدر آدمى مى آيد. سخن ما همخيون آبى است كه ميراب آن را
روان مىكند. آب چهه داند كه ميراب او را به كدام دشت روان در خيارزارى ياكلمزارى يا در پياززارى يا در گلستانى. اين دانم كه جون
 زمين اندك است؛ باغجهاي است يا حارديوارى كوحِك. يُلَقِّنُ الحكمه


 اين سخن شير است در رستان جان مستمع جـون تشـنه و جـوينده شــد



 (1/ruvV_Ar P)
قرآن همچو عروسى است. با آنكه حادر را كشى، او روى به تو ننمايد. آنكه آن را بحث مىكنى و تو را خوشى و كشفى نمى شود، آن است كه جادر كثيدن تو را رد كرد و با تو فكر كرد و خود را با بهتو زشت نمود
 اگر چادر نكشى و رضاى او طلبى، بروى كشت او را آب دهى، آل از دور خدمتهاى او كنى، در آنج رضاى اوس اوست كوشى، بیى آنكه چادر كشى به تو تو روى بنمايد. (ف YYQ)

1. خدا حكمت را بهاندازؤ همت شنوندكان بر زبان واعظان تلقين مىكند.

بـارها خــوردى تـو نـان دفـع ذبـول اين همان نان است جـون نبوى مـلول

 لذت از جــوع است نـه از نــقل نـو


 عشــوهها در صـيد شــله گـفته تـو
 (s/frar-r.1.p)

گر مجلسم خالى بُدى گَفتار مـن عـالى بُدى
يا نور شو يا دور شو بر ما مكن جندين سـتم
مــاند درد ديــهالى بــر ديــده برجـفسيدهاى
الى خواجه برگردان ورق ورنه شكستم من قلم
(Ifgry_ras)
ذكر مـوسى بـند خـاطرها شــده است كاين حكايتهاست كه بيشين بدست

مـوسى و فــرعون در هسـتـى تست بايد اين دو خصم را در خويش جست (r/Trol-arp)

ای دريـغ ايـن جـملةٔ احـوال تست تو بر آن فرعون بر خواهيش بست (r/ave p)

 (r)ar._r)

نمى كويم من اين، اين كـفتِ عشــق است در در ايـــن نكـــته، مـــن از لايـعلمونم


كــــه مــــددارد قـــــرانش در قـــــرونم
 از ايـــن گــردابهــاى جــان حــرونم

 (19..V_Irs)
 دور از آن دريــا و مـــوج پــاكـا او ليك بــا احــول جــه گــويم، هــيجهيج



 گـــل بـــبينى نــعرهزن چـــون بــلبلان
 (s/r.r._rthe)

چجه مىگويم من إى دلبـر، نـظير تـو دوسـه ابـتر چِه تشبيهت كنم ديگر، چهِ دارم من جه دانم من (19FOF د)

لاف وصالش چجون زنـم شُرح جـمالش جـون كــنم
كان طوطيان سر مـى
(IAVg\& )
ماهت چگگونه خـوانـم، مـه رنـج دقَ دارد د سـروت اگـر بـخوانـم آن راستراست آلا آلا
 (r. $\cdot \Delta r-\Delta F د$ )



بـرون و انـدرون و جـام و مـى نـيست وليكـن در ســخن ايــن است جــارى (MFIV.-VH S)

بـيابيا كـه جـمال و جــلال مسىبخشى بـــــيابيا كــــه دواى هـــزال ايــوبى بـيابيا تـو كـه گـرچـهـ نـرفتهاى هـرگز وليكـ هر سخنـى گـويمت بـه مـرغوبى (MYOI_OTS)

معنى اندر شعر جـز بـا خـبط نـيست جون فلاسنگ است اندر خبط نـيست (1/10rA p)
 (FGYFI s)
سيد برهانالدين فايده مىفرمود. ابلهى گفت در ميان سخن او كه ما را
سخنى مىبايد بى مثال باشد. فرمود تو بى مثالى بيا، تا سخن بى مثال شنوى.
آخر تو مثالى، از خود نيستى. اين شخص سـايه تـوست. چـون كسـى
مى ميرد، مىگويند فلانى رفت. اگر او اين بود، يس كجا رفت. پِس معلوم
شد كه ظاهر تو، مثال باطن توست تا از ظاهر تو بر باطن تو استدلال
گيرند. (ف •YM_Y)

هرج گويم مثال است، مثل نيست. مثال ديگر است و مثل ديگر. حق تعالى نور خويشتن را به مصباح تشبيه كرده است جهت مثال، و وجود اوليا را به زجاجه.' 'اين جهت مثال استِ نور نور او در كون و مكان نگُنجد،

در زجاجهه و مصباح كى گُنجد. (ف 190)
همى جويم بهدو عالم مثالى تا ترا كويم
نــمىيابم خــداونـدا نـمىگگويى كـرا مـانى
(YV.FF S)
لامكـــانى كــــه در او نــور خــداست مــاضى و مسـتقبل و حـال از كـجاست مــاضى و مســتقبلش نسـبت بـه تـوست هــر دو يکـ پــيزند پــندارى كـه دوست


نسـبت زيــر و زبــر شــد زان دو كس سقف سوى خويش يک چيز أست و بس نــيست مـثل آن مـثال است ايـن سـخن ز قـــــاصر از مـــعنى نــو، حــرف كـهـن ( $r / 1101-00$ p)

وصف تو بـىمثال نـيايد بـهفـهم عـام و افــزايــد از مسثال خـــيال مشـبّثى

 ( $r / 4 \Delta 1-\Delta r \nu)$

 كــان دليـر آخــر مــثال شـــير بـود نـــيست مـثل شـير، در جـملؤ حـدود

 شـــــــد اشـــــاراتش اشـــارات ازل


 دلوهــــاى ديگــــر از پــــ، آب جـو دلوهـــا غــــواص آب از بـهر قـوت دلو او قــوت و حــيات جــان حـوت

 كُــفوِ آن نـه آيــد و نــه آمـــده است از كـــــجا آرم مـــشالى بــــشكست صـــنهزاران مـــرد پـــنهان در يكــى ( $9 /$ FO日A_VAp)

بـــاغ گـــتـم نـعمت بـى كـيف را كاصل نعمتهاست و مجمع بـاغها

 (r/rF.F.-G.)



 قـبا، كـه پـيش درازيش بسكـلد زه مـاه (raFrr_ry a) بــــيار قــــّ درازى كـــه تــا فــروبُرَّيم

## ث. تأويل خيالبندى

در نظر مولانا خيالبندى شعرى، كه كاركرد اوليهاش عبارت از برانگيختن عشق در شنوندهاست، مىبايست با ميزان درك انسان متناسب باشد. ولى اين كار را نمى توان
 مىنهد. بهعبارت ديگر او خيالبندى خود را توليد يا تعبيه نمىكند بلكه آن را الز عالم خيال دريافت مىدارد، يعنى از جايى كه معشوق، در آنجا خا خود را دا در قالب صور "خيالى" به عاشقان مىنماياند.
اغلب شعراى صوفى به هنگام ارائه يك تعبير روحانى، به سنت شفاهیى و بصيرت

 مضمون از مضامين اصلى شعر صونيانه نگامى خواهـيم انـداخت: بـاغ، نگـار انـار و


 نيز بهار مى گيرد.

 گرداند كه خوف از حق است و عيش و طرب از حق الست و خورد و و خواب از حق است. حقتعالثى او را صونتى بنمايد مخصوص، محسوس

در بيدارى چشُم باز، صورت شير يا پلنگ يا آتش كه او را معلوم شود كه صوزت شير و پلنگگ حقيقت كه مى بينيم از اين عالم نيست. صورت غيب است كه هصوّر شده است. و همدحنين صورت خويش بنمايد به جـمال
 خلعتها و براقها و شهرها و منزل ها و عجايببهاى كوناگونا و و و حقيقت

 همه راحتها و مشاهددها از خداست. (فـFO_FF)
مستى و عاشقى و جوانى و جنس اين آمــد بـهار خـرم و گشتـتند هـمنشين
 دهليز ديده است دل آنجه بهدل رسيد در در ديده اندر آيد، صورت شود يـقين (YIOYf_V\& د)

باغ بهار
اگر وصال را معادل بهار و يا گاهى تابستان بدانيم، روشن است كه فراق، زمستان يا
 در عين حال به بيان تعدادى از مفاهيم مهم ديگرى كه بهاين زمينه مربوطند از از جمله


مراجعه كنيد)
مثال به مشل نماند. همچنانك عارف گشـاد و خوشى و بسط را نام بهار كرده است و قبض و غم را خزان مى گويد. جه ماند خوشى بها به بها به خزان از روى صورت. آلا اين مثال است كه بـى ايني، عقل آن معنى

تصور و ادراك نتواند كردن. (ف IGY)



(rFrri_rra)

اصـبع لطف است و قـهر و در مـيان كلك دل با قبض و بسطى زين بنان (r/rovv_rap)
امـــــتحانهاى زمســـتان و خـــزان تـــانـاب تــابستان بـهار هــمحو جــان
 تـــا بــرون آرد زمـين خـاكى رنگ هر جـه انـدر جـيب دارد لــل و سـنگ




 آن بـهـاران لطـف شـحنئ كـبرياست و آن خــزان تـخويف و تـهديد خـداست

 زانكـه ايـن آب و گـلى كـابدان مـاست مــــنـكر و دزد ضـــياى جــان مــاست



قــــونكه قــبضى آيـــدت ایى راهـرو زانكـه در خـرجـى ز آن بسـط و گشــاد ســـوزش خــورشيد در بســتان شــدى
 صـيف خــندان است امــا مــحرق است تـازه بـاش و جــين مـيفكن در جـبين (r/rYrr_rn p)




 (r/rV9)-90 p)

اين بهار و بـاغ بـيرون، عكس بـاغ بـاطن است
يك قراضه أست اينهمه عالم و باطن هست كان

لاجــرم مــا هـر جـه مـيگوييم انــدر نـظم، هست
نــزد عــاشق نــقد وقت و نــزد عـاقل داسـتان
(r. FAr_Ar د)

الى بـــرادر عــقل يكــدم بـا خــود آر دم بـهـدم در تــو خــزان است و بـهار بــاغ دل را ســبز و تــرّ و تــازه بــين

 (1/1199_99p)

مــنى مــردن، ز طـوطى بـد نـياز تــا دم عــيسى تــو را زنــده كــند همهجو خويشـت خوب و فرخنده كند از بهاران كـى شـود سـرسبز سـنـ خأى شـو تا گـل بـرويى رنگـرنگ
 (1/19.9_1rp)
باغ و بـهار هست رسـول بـششت غـيب بــنـو كه بر رسول نـباشد بـهـهـز بـلاغ' (IFYIYs)

هر چــه آن سـرخـوش كـند بـوييى بـود أز يـار مـن هــــر چـــــه دل واله كــــند آن يــرتو دلد

خاكى را و خاكيان را ايـنهمه جـوشش ز خـيست
ريــخت بــر روى زمـين يكـ قـطره از خـمّار مـن
هــركـه را افسـرده ديـدى عـاشق كـار خـود اسـت
مـنـگر انــدر كـار خـويش و بـنگر انـدر كـار مـن
در بـــهاران گشت ظـــاهر جــمله اســرار زمــين
جـــــون بــــهار مـن بــيايد بــردمد اســـرار مـن
جــون بــهـــلزار زمـين خـار زمـين پـوشيد، شـــا
خـــارخــار مــن نــماند هــون دمــد گــلزار مـن

1. مائده، 99: بر عهدهُ بِيغمبر جز بلاغ نيست و آنحه را عبان كنيد و آنجٍه را نهان كنيد خدا ميداند. و نور:

هــركـهـ بـيمار خـزان شــد شـربتى خـوزد از بـهار
تــــون بـهار مـن بــخندد بسرجــهد بــيمار مـن
דـــيست اليـن بــاد خــزانــى آن دم انكــار تــو
جـــيست آن بــــاد بـــهارى آن دم اقـــرار مـن
(19F0 (د اهزل
دانئ دل كـاشته زيـر جــين آب و گـلى تا به بهارت نرسد أو شجرى مـى نشـود ( $\Delta \mathrm{Al\mid} \mathrm{2)}$

هــو ديـدى روى او در دل بـرويد گل و نسرين و بيـد و سرو و سوسن (r.1F人 د)

از خيال نگار من جـو بـخندد بـهار مسن رن او گلفشان شود نظرم گلستان شـود (1.19F2)

آنجهه گـل را گـفت حـق خـندانش كـرد ( $/$ /FITA S)
آمد بهار ایى دوستان خيزيد سوى بوستان اما بهار من تويى من نـنـگرم در ديگـرى (YOgVO 2)
 خندان و تازهرويى سرسبز و مشكـبـويى همرنگ يار مايى يا رنگ و رو خـريدى
 ای گل چجا نـخندى كـز هـجر بـاز رسـتى أى ابر چون نگريى كز يار خـود بـريدى
 الى باغ خوش بـترور ايـن نـورسيدگان را كــاحوال آمــدنشان از رعـد مـى شنيدى ای بــاغ شـاخها را در رقـص انـدر آور بر بر ياد آنكى روزى بـر وصـل مـيوزيدى
 سوسن به غنجّ گويد هرچند بسته چششمى چشمـت گشاده گردد كز بخت در مزيدى (د - غزل

آنـــهچه گــل ســرخ قـبا مــىكند بــيد پــياده كــه كثــيدست صـف آنــچچه گــنشته است قــضا مـى
 بــلبل مسكـين كـه چجـهها مـى گــويد هــر يک ز عــروسان بــاغ كان گل اششـارت سـوى مـا مـىكند

 بــر سسر غــنحه كـه كــله مـىنهد


 غــيرت عشــق است وگـرنه زبـان شـــــرح عــــنايات خـــــا مــىكند مفخر تـبريز و جـهان شــمس ديـن بـــــاز مـــراعـــات شــما مــىكند (

گــام در صــحراى دل بــايد نــهاد زانكه در صـحراى گِـل نـبود گثــاد
 ( $r / 01 F-010 \rho$ )
هزار صـورت زيـبا بـرويد از دل و جـان پـــو ابــر عشــق تـو بـاريد دز بـىامــال مــــال آنكــه بــبارد ز آســمان بــاران جسـه قــبهقبه كــز آن قـبهها بـرون آيـند (|FMIG_H| $)$

انـــيشه مسـرا بــرد ســحرگاه بـهه بــاغى باغى كه برون نيست ز دنيا و نـه در وى ثرسيدم كاى بـاغ عـجايب تـو جـه بـاغى گـت آنكه نترسم ز زمستان و نـه از دى (rovrg_ry s)

گـلشنى كـز بـقل رويـد يكدم است گـلنشنى كـز عـقل رويـد خــرم است گــلشنى كــز گگــل دمــد گـردد تـباه گـــلشنى كــز دل دمـــد وا فــرحــتاه (8/F8F9-0.p)
عشّ بود كلستان پـروزش از وى سـتان از شــجره فــقر شــد بــاغ درون بـرثمر (llAVY د)

بـاغبانان عشـق را بـاشد از دل خويش ميوه برجيدن
(rymirs)
انــــدر آ در بــاغ بـىیايان دل مــيؤ شـيرين بسـيارش نــــر


(1189人-0. د)

 (l/Mar_ar p)

## معشوق دلربا

تنها خدا شايستئ عشق ماست، زيرا كه معشوق حقيقى اوست. عشقورزى بههر جيز ديگر، چهرئ خدا را در حجاب پنهان مىكند. صوفيان به هنگام توصيف تصوير خدا كه


 دلالت جديدى مىيابد.
باز هم بايد به خاطر داشت كه اين يك مسئلئ مربوط به قواعد شعرى نيست، زيرا مطابق با تعاليم صوفيه، زنان صفاتِ الهي زيـبايى، شـفتى، لطف و مـهربانى را
 زيبايى مجازى زنان در جهان مادى نزديكترين كيفيت بهزيـبايى حـيقى است.

 خواهد رفت. ولى وقتى توانست زيبايى زن را به مثابه انعكاس زيبايى خدا مشاهده كند، عشق مجازىاش قابليت دگرگونى بهعشق حقيقى پيدا خواهد كرد.


 پس زر و گوهر ز معدنهاى خوش كرد آن پسمانده را حق پـيش

گــير ايــن دام دگــر را الى لعــين گفت زين افزون ده الى نمعالمـعين حرب و شـيرين و شـرابـات ثـمين داد


 دام ديگر خواهم ای سـلطان تـخت دوام در مرد انداز و حيلت سازه سـخت
 سـوى اضــلالr ازل رــيغام كــرد كـهـ بـرآر از قـعر بـحر فـتنه گـرد ( $0 / 4$ /4r_qdarp)
جـــونكه خـوبى زنــان بــا او نــمود كـهـ ز عــقل و صـبر مـردان مـىفزود

 وآن صـــفاى عـــارض آن دلبـــران كـ بسوزد جـون ســند ايـن دل بـر آن
 ديــد او آن غــنج و بـرجَستِ سـبـك و (0/909_991 p)
اين واقعيت كه در زبان فارسى مذكر و مؤنث وجود ندارد، باعث شده كه نمادها و خيالبندى شعر عاشقانئ صوفيانه غنى تر شود. بنابراين اغلب وازْههايى را كا كه براى سخن گفتن از معشُوق مجازى يا ((دنيرى)" به كار گرفته مىشود، مىتوان در مورد خدا نيز بهكار برد. بدون ترديد بسيارى از اشعار عاشقانئ صوفيان، اگر نه همةٔ آنها را، مىتوان چنان خواند كه گويى براى زنى سروده شدهاند. درواقع، ترديدى نيست كه
ا. لهب، ه: و تنابى تابيده بهكردن دارد.
 اين نام در بسيارى از آيات قرآنى نيز آمده آست: (اخحدا هر كه را آخواهي


 كمراهكن آشكارست.) (قصص، 10)

تعدادى از اين اششار از زيبايى زنان الهام گَرفته شدهاند، ولى اين امر مانع از آن نشده است كه شاعر آن ار آينٔ زيبايى حق بداند.

## ا. شـاهد

در زبان فارسى وازءٔ شاهد، به علت شمول بر دامنئ وسيعى از معانى متفاوت، از
 همسنگ وازئ قرآنى گواهاست كه در تعدادى از آيات قرآنى از جمله در سورئ حج، آيئ (. ... IV صفت پيغمبر اسللام، و قابل شمول به تمام چيـامبران و اولياء است و به عنوان مثال در سورء احزاب، آيهٔ هو آمده است كه: (اای پيغمبر، ما تو را كواه و بشـارت آور و
 است كه در روز رستاخيز در مور دافراد شهادت خواهد داده اين اين وازه همحْنين به معناى شاهد يا "مدرك"ى كه به قاضى ارائه مىشود به كار رفته است. در ادبيات فارسى شاهد به معناى زن يا پسر زيبا هم آمده و به عنوان نشا شده است. از اينرو، معناى "چجيز زيبايى كه شايسته عشق است"، يا معشوق، چه مجازى و چهه حقيقى، هم از آن مستفاد مىشود. شاهد همحچنين ممكن است به تصوير يا صورتى كه از معشوق حقيقى در دل داريم ارجاع داشته باشد. و در اين معنا، بهاولين
 نمىتواند قديم را بشناسد و از اينرو تا آنجا كه صوفى خدا را در قلب خود مورد تأمل قرار مىدهد، تأملكننده خودِ خداست: در نهايت، شاهد، مشهود و شهادت همگى يكى هستند.

به نظر مىرسد كه بعضى از صوفيان، از جمله اوحدالدين كرمانى و فخرالدين عراقى شاهدان بيرونى را منظماً بهعنوان زمينهٔ تأمل در مورد شاهد درونى مورد استفاده قرار دادهاند. اين دو نفر بخصوص از اين نظر معروفيت دارند كه شاهد را بهصورتى كه در قالب پسران جوان تجلى يافته مورد نظر قرار مىدادهاند و ساير

صوفيان از جمله خود شمس تبريزى آنان را در اين مورد سرزنش كرده است.
 است اولياء را منظور داشته باشد كه به مظهر تجلى زيبايى خدا دگرگون شد خدا گشتهاند، يا موضوع سخن او قرار گرفتهاند كه (اگُر به خاطر تو نبود...)؛ همجنين بايد بهكلمئ شاهدباز اشاره كرد كه به معنى كسى است كه به تار تأمل در زيبايى شاهدان مشغول است. معانى متعدد وازءٔ شاهد در ادبيات فارسى باعث با شد شده است كه گاهى شاهدباز به معناى عشق همجّنس طلبانه نسبت به پسران جوان نيز به كار رود. ولى اغلب به كسى گفته مىشود كه خود را وقف تأمل در زيبايى، در شكل انسانى آن، كرده است. در قطعهاى كه در پايين خواهيم آورد مولانا آن را به همين معنا در

مورد خود خدا به كار برده است.
مولانا آنجا كه راجع بهصوز فيزيكى و بيرونى انسانها بهعنوان "شاهد" يـا تجليات زيبايى خدا صحبت مىكند، يا سخنى از مذكر يا مؤنث بودن آنها به ميان نمى آورد و يا از آنها بهعنوان مؤنث ياد مىكند. او همجنين اغلب به "باكرهگان " يا يا "نوعروسان" دل يعنى تصويرها و اشكال زيبايى خدا اشاره مىكند. شايد تنها شاهدى او انـي كه، بهاين معنا، شكل مذكر دارد يوسف باشد كه منابع اسلامى او را زيباترين مخلو خدا مىدانند.
خدا را بندكانند كه جون زنى را در جادر بينند حكم كنند كه نقاب بردار تا
 نبينيم مرا تشويش خواهد بودن كه اين كى بود و چه كس بو بود من من آن نيستم كه اكر روى تو را ببينم بر تو فتنه شوم و بـر بـتئ تو شو شوم ديرى است كه از شها پاك و فارغ كرده است. از آن ايمنم كه اكر شما را
 بود. به خلاف طايفهُ ديگر كه اهل نفساند، أگر ايشان روى شاهدان را را بازبينند فتنه أيشان شوند و مشوش كردند
 فتنه برهند.

كسى گفت در خوارزم [كسى عاشق نشود زيرا در خوارزم] شاهدان
بسيارند. جون شاهدى بينند و دل بر او بندند، بعد از او او بهتر بييند، آن دل دل
بر ايشان سرد شود.

فرمود اكر بر شاهدلان خوارزم عاشق نشوند آخر بر خورارزم عاشي
بايد شدن كه در او شاهدان بى حدَند، و آن خوارزم فقر



خواهى كه شاهدان فلك جلوهگر شوند ( r ) $\Delta 90$ )

 (rY•HY_rrs)

اين كيست جـنين مست ز خـمّار رسـيده يــا يـا بـار بـود يــا ز بــر يـار رســـيده يـا شـاهد جـان بـاشد روبــنده گشـاده (YY\&AF-AD د)
 تا جِند از اين كوكو چون فاختهاى رمجـو
 (MYYYf_rs د)

شاهد جـان جـون شـهادت عـرضه كـرد يـــابد ايـــمان إيـن دل كــافر، بــلى (r.918 د)

اى دريـنا درِ ايـن خـانه دمـى بگثـودى مونس خويش بـديدى دل هـر مـوجودى

 ( $\boldsymbol{r} \cdot 409$ - 91 )
جون شـاهد مشهود بـياراست جـهان را از شـــاهد و از بـردؤ بــلغار رهــيديم (1009. s)

آَــــد بـــهار و رفت دى آمــد اوان نــوش و نــى
آنــــد قـــران جـــام و مــى بعـــشت دور مـايده
رفت آن عــجوز پـردغل رفت آن زمسـتان و وحـل
آمـد بـهار و زاد از او صــد شـاهد و صـد شـاهده
(4Fy..-. 1 )
اين دل پـارهياره را بـيش خـيال تو نـهم گر سخن وفا كند گويم كـاين وفا بـود؟
 ( $\Delta \wedge \Delta 9-\Delta V$ )


 (r.FFY_FF )

بسيار مركب كشـتهاى گـرد جـهان بـركشتهاى
در جان سفر كن در نگگ، قومى سراسر جان شـده
با اين عطاى ايزدى با ايـن جـمال و شـاهدى
فــرمانْيرستان را نـگـر مستغرق فـرمان شــده
(YFIAY_AA د)

 شمس الحـق تـريزى در لخـلخه آمـيزى هم مشكى و هـم عــنبر ازمـات سـلامالله (rforr_ros)


 از الم نشـرح

در نـــظر بــودش مــقامات العـباد لاجـــرم نـــامش خــــا شــاهد نـهاد
I. نجم، IV: نه ديدهٔ او خيره كثت و و نه منحرف شد.
Y. انتشراح، ا: مكر نه سينئ تو را گثـاده كرديم.

آلت شــــاهد زبــــان و جشــــم تــيز

قـاضيان را در حكـومت ايـن فـن است شاهد ايشــان را دو جشــم روشـن است
 مـــدعى ديسـده است، امــا بـا غــرض

 (s/YAя\&_Vrp)
بس بــــديد او بــــيحجاب الســـرار را ســــــــير روح مـــــؤمن و كـــفار را
 در زمــــين حــق را و در چـــرخ ســمى
 پس چــو ديسـد آن روح را چشــم عـزيز شــــاهد مـــطلق بــــود در هــر نــزاع





 (s/YAVs_As p)
در غــيب بــر اليــنسو مــر أى طــاير جــالاك مــن

هـم ســوى پـنهان خـانه رو ایى فكـرت و أدراتَ مـن
عــــالم چــــه دارد جــز دهـل ز عــيدكاه عــقل كــل

گــردون چـهـ دارد جـز كـه كـهُ از خـرمن افـلاك مـن

 مكر در نامهاى روشن استر
 نداريد.

مـن زخــم كـــردم بــر دلت مـرهم مـنـه بـر زخــم مـن

در مـن از ايـن خـوشتر نـــر كـآب حـياتم سـر بـهـ سـر

جــندين كـمان بـر مـن مبر ای خـايف از اهـلاكى مـن
دريــا نـــباشد قـطرْاى بــا ســاحل دريـاى جــان
شــــادى نــــيرزد حـــبانىالى در هـمت غـــمناك مـن
خـركوش و كــبك و آهـوان بــاشد شكـار خسـروان

دلهاى شيران خون شـده صـحرا ز خـون گـلگون شـده
مـــجنونكان مـــجنون شـــــــه از شـــاهد لولاك مـن
(1ヘへ9V_9.7 د)
وازْهايى چون شاهد، دلبر، دلربا، و دلآرام همگى در مورد معشوقِ دلربا به كار مىروند و نمايندء́ تجلى لطف حقاند... اما معشوق گاهى در قالب قهر و خشم رخ مىنمايد و به جفا و خونريزى مى پیردازد. همانطور كه ديديم مولانا از از بهاركارگيرى خيالبندىهاى تكاندهنده ابايى ندارد. در قطعات زير دو نمونئ مجزا از به كارگيرى
 قالب يك صورت زيبا درك مىشود، پس روس سبى هم همان معشوق است كه در يكـ صورت زشت درك مىشود. بهعبارت ديگر، روسبيان تصاويرى هستند كه در دل




 الصابرين. صوم سوى عدم برد كه آخر هــهـ خـوشى هـا آنـجاست. والله مـع




كــه هــر حت حـق دهـد مـيد رضـايى جــــو تــــو راضــى شــوى در ابــتلايى كـــنارش گـــير هــــمتون آثــــنايى

 كه بس خوب است و كرده است او دغايى كثــــيده جــــادر هــــر خــــوشلقايى كــــه پـــندارى كــه هست او ا⿰弓دهــايى تـو گــر سـيرى ز جــان بشــو صـلايى
 كــــه چـــاداشش نــــدارد مـــنتهايى خــمش كـردم كــه تــا نــجهد خـطايى （MSVO（د ـغزل）

بـــــــياموز از بــــــيمبر كــــيميايى
هـــمان لحـــظه در جــــت گشـــــايد



 دريـــن كـــو، روسـبـبياره مــنـ مـن

 نـــبيند غــــم مـــرا آلا كـــه خـــندان
 بــنـنـامردى نــخواهـى يــافت جــيزى

## 「．رؤيت ديدار

رؤيت معشوق، سرمايه حقيقى عشق است．عاشق پيش از آنكه لحظهاى روى معشوق را ديده باشد، كار او در راهطريقت به شنيدن خبر وابسته است و آتش قلب او فروزان نخواهد شد．اما به محض آنكه ذرهاى از جذبئ ديدار را چششيد از همه چجيز به جز حق قطع علاقه مى كند．
در زبان عشق، رخ（ديدار）بهوصال اشاره دارد، همانطور كه نماد بوسه هم نشانئ وصال است．اما طرّئ زلف معشوق رخ او را در حجاب مىكند و بنابراين به فراق اشاره دارد．يا آنكه همجِون شمشيرى دولبه است．رخ را مى بوشان راند اما در در تحليل نهايى به خدا تعلق دارد و از اينرو، ريسمانى است كه جون دست در آن زنيم ما رااز غرقه شدن در درياى كثرت نجات مىدهد．
$\rightarrow$ بسيار شُده كه كروهى اندك بهخواست خدا بر كروهى بسيار غلبه يافتند و خدا پشتْيبان صابران است

الغف. رؤيـت
آدمى هميشه عاشق آن چیيز است كه نديده است و نشنيده است و فهم
نكرده الست. و شب و روز آن را مى طلبد. بندهٔ آنم كه نميبينمش. و از
آنجپه فهم كردد أست و ديده است ملول و گريزان است و از اينروست كه
فلاسفه رؤيـت را منكرند زيرا مىگويند كه جون ببينى ممكن است كه سير
و ملول شوى و اين روانيست. سنيان مىگو يند أين وقتى باشد كه او يك
لون نمايد [جون به هر لحظه صد لون مىنمايد] كه كل يوم هو فیى شأن. 'و و
اگر صدهزار تجلى كند هرگز يكىي به يكى نماند. آخر تو نيز اين ساعت حق را مىبينىى و در آثأر و افعال. هر لحظه گوناگون مىبينى كه يك فعلش به فعلى ديگر نمىماند. در وقت شادى تجلى ديگ, در وقت گريه تجلى ديگ, در وقت خوف تجلى ديگر، در وقت رجا تجلى ديگر. جون افعال حق و تجلى افعال و آثار او گوناگون است و به يكديگر نمىماند، بس تجلى ذات او نيز چحنين باشد مانند تجلى افعال او. آن را بر أين قياس كن. و تو نيز كه يك جزوى از قدرت حق، در يك لحظه هـزارگـونه
مىشوى و بر يك قوار نيستى. (ف IITH)

آدمى ديد است و باقى پوست است ديد آنسـت آنكـه ديسِد دوست است
جـونكه ديــ دوست نـبود كـور بِـه دوست كــو بــاقى نــباشد دور بِـهـ $(1 / I F \cdot q \cdot V$ P)

يــا ديـدن دوست يـا هـوايش ديگر جـه كـند كسـى جحهـان را
تــا ديــدن دوست در خـــالش مـىدار تـو در سـجود جــن را
(IFFO_F\& )
از آدمـى ادراك و نـظل بـاشد مـقصود كاى رحمت بيو سته به ادراكى و نظر بـر $(1.9 .92)$

هـر كـه از ديـدار بـرخـوردار شــد اين جهان دز جششـم اه مردار شــ ( $Y /$ OAF $P$ )

ا. رحمن، ه؟: هر كه در آسمانها و زمين هسـت [حاجت خود] از او مى خواهد و او هر روز به كارى

در حديث است كه نزد مصطفى ـصلى النه عليه و سلم _اسبى آوردند از طرفِ بحر ، بها اسم هديه، سخت باقيمت و قامت كه خراج وري ولايتى ارزيدى. قبول كرد، فرمود كه (الو اهدى اليَ بكراعِ لقبلته.)" مى فرمايد: مـصطفى
 خزائن و كنجهاى زمين در خزائن و كنجهاى آسمانها
 بر من عرضه كردند، بهگوشئ جشم ننگريستم، ما زاغ البصر و ما طا طفى
 باشد؟ اين از روى فراغت بود كه كردم؛ امتا از روى مروّت و و شفقت و

 هديه را قبول كرد. (مك / FA)


 تـاكــه نظر مست شـود زآفتاب تـا بشــود بــى ور و بــىیا نـظر؟
 آب هــــ از آب مســصفا شــــود جـمله نظر شـو كهـ بـهدرگـاه حـق راه نــــــــيابد مكــــــر ألا نـــظر (1189 ده - غزل)
 آن مـــونس و غـــمگـار دل را آن جــــان و جـــهان جــانفزا را



 گــــتا كــه ز جسـتجوى رَسـتَم

گــفت ایى مـوسي سـفر رهـا كـن وز دست بـــيفكن آن عــــصا ر٪
آن دم مــوسى ز دل بــرون كــرد

در خــــانئ دل جـــز او نگــــنجد

كـفتا كـه عــصا ز كـف بـيفكن
 گــفتا كـه بغــير تـا مــنش بـاز
ســــازم ز عــــدوت دست يــارى ســــــــازم دُشـــــمْتْ مـــتكا را
تـــا از جــز فنـضل مسن نــدانــى
دست و پـــايت چــو مــار گــردد
الى دست، مگــــير غــــير مــــا را الى پــــا، مـــطلب جــــز انــتها وا
مگـريز ز رنــج مــا كـه هــر جـا رنـــــجى است رهـــى بــود دوا را


شـــمس تـــبريز لطــف فــرمود
(د ــغزل شץ1)

ب. روى معشوق

(IGYYV s)

ا. نمل، • ا: عصاى خويش بيفكن، و جون آن را ديدى كه مىجنبد و گويى مارى است، كريزان روى



الـ كفت اين عصاى من الست، بر آن تكيه مىكنم و با آن براى كوسفندان خويش برگ مى تكانم و مرا در

 9. طه، 1.

اولش بازخواهيم برد.

كس واقـف آن حـضرت شـاهانه نشـد تــا بـىدل و بـععقل سـوى خـانه نشـد
 (9)A (9) (9)

يكى ديـدار او صـد جـان بـه ارزد بــده جــان و بـخر ارزان و مـىرو (\% 4 ( 99 )
اول نــظر ارتـهـ سـرسرى بـود ســرمايه و اصــل دلبـرى بـود
(VF9A s)
تـا جـهرئ آن يكــانه ديـدم ـدل در غم بـكرانـه ديـدم
(19ヶq. د)
به حق روى تو كه مـن پــنين رويـى نـديدستم
جه مانى تو بدان صورت كه از مردم شنيدستم
(Ifava د)
هـين مـران از روى خـود او را بـعيد آنكـه او يك بــار آن روى تـو ديـد


چون بت رن تـوست بت بـرستى خـوشتر تحون باده ز جـام تـوست مستى خـوشتر
 (3-4 (9) (3باعيات)
او نـدارد خـواب و خـور چـون آفتـاب روحهــا را مــىكند بـى خورد و خـواب
 (s/OVA-ova p)
تجون روح در نظاره فنا گشت اين بگفت نــظظار: جـهمال خــدا جــز خــدا نكــرد ( 1994 )

 (1994) (194اعاعات)

تا كه ما را و تـو را تـذكرهاى بـاشد يـاد دل خـته بـهتـو داديـم و خــالت بـرديم

آن خيال رخ خوبت كه قـمر بــندء اوست وآن خــم ابــروى مــانند هـلالت بـرديم (iv.ar_9r a)


 هر كس كه ديد جههرة او و نشـد خـراب او آدمسى نـباشُد او سسـنگ مـرمر است (flit_ls ()
تا من بديدم روى تو ایى ماهو وُمع روشنم هر هـا
 درها اكر بسته شود زين خانقاه ششدرى آن ماهرو از لامكان سر بركند در روزنم (Ifgry_rfa)

آن كس كه تو را نتقش كـند او تنـها تـــنـها نگــــذاردت مـــيان ســوـوا
 (oV رباعيات)
بــشـت رخت گـر تـجلى كـند نه دوزخ بماند نه در وى شـقى
(HYYMF د)
جون فزون گردد تجلى از جمال حق ببين ذردز (Fr-A s)
آنكه بديد روى تو در نظرش جه سرد شد گـنج كه در زمين بود ماه كه در سما بود ( $\Delta \wedge \Delta \mid$ )

 (رباعيات (9)
زن ز شُوهر ببُرد جون بهتو آسـيب زنـد مرد جون روى تو بيند سوى زن مینرود (A119 د)

ســوگند بـههـــان تـو كـه جـز ديـدن رويت
گر ملك زمين است فسون است و فسانه است
(r09я د)

1. اشاره است بهمدهوش شـدن موسى از تجلى حق بر كوه طور.

كفر دان در طريقت، جهل دان در حقيقت جـز تـماشاي رويت پـيشه و كـار ديخــر
هست منصور جان را هر طرفدار ديگـر كـى كــند التــفاتى دل بــه دلدار ديخـر (llofinfrs)
آنچچه روى تـو كـند نـور رخ خـور نكـند وانحْه عشق تو كند شورش مـحشر نكــند هر كه بــدانــد لب تـو قـصهُ ســاغر نكــند چون برسد پرتو عقل: تو، عقل دگر سر نكند (AMYG_rA د)

گـر يك سـر مـو از رخ تـو روى نـمايد


 (sOV (د - غزل)


هــر دو يكــى بــودهاليــم جــان مــن و جـان تـو
مــــاه تـــمام درست! خــــانئ دل آن تــــوست عــقل كـهـ او خــواجـــه بــود بــنده و دربــان تـو

روح ز روز الست بـــــــود ز روى تـــــو مست تــــند كــــه از آب و گـــل بــود پــريشان تــو

گِل چو بـهس پستى نشست آب كــنون روشـن است
رفت كـــــنون از مـــــيان أَنِ مـــن و آنِ تــــو
قـــيصر رومـــى كــــنون زنگكــيان را شكست
تـــا بــــهالبـــد جـــيره بــاد دولت خـــندان تــو
الى رخ تــــو هــــمچو مــاه نــاله كـــم گـاهگــاه
زان كـه مــرا شــد حــجاب عشــق سـخخندان تـو


ا. مولانا روم يا امْراتورى بيزانس را به غنوان نماد نور و وحدت بدكار مىگيرد و حبشُه يا زنگ وا به عنوان نماد تاريكى و پراكندگى.

تا همه سال روز و شب باقى عـمر از آن خـورم
گـر تـو غـلطط دهـى مــرا رنگ تـو غـمز مـىكند


يك نـفسىى عـنان بكش تـيز مـرو ز پـيش مـن
تــا بــفروزد ايــن دلم تــا بــه تــو سـير بـنگرم
ســخت دلم هــمى تـــد يك نـفسىى قــرار كـن
خــون ز دو ديــده مـىتـكد تــيز مـرو ز مـنظرم
جــون ز تـو دور مـىشوم عـبرت خـاك تـيرهام جــون كــه بـسبينمت دمـى رونـق هــرخ اخــضرم

قــــون ون آفـــتاب شــد دور ز ديــدهٔ زمــين جــــامه ســــياه مـــــكند شب ز فـــراق لاجــرم

خور چو بـهصـبح سـر زنـد جـامه ســيد مـىكند الى رخت آفـتاب جـــان دور مـــــو ز مسـحضرم

خــيره كشــى مكـن بـتا خـيره مـريز خـون مـن
تـــنـگدلى مكــن بــتا در مشكـــن تـــو گَــوهرم
ســاغر مـى، خـــيال تــو بــر كـف مـن نـهادى
تــــا بــــديدمت در او مــيل نشـــد بــهســــاغرم
داروى فــربهى ز تــو يــافت زمــين و آســمان
تــــربيتى نـــــما مــرا از بــر خــود كـــه لاغــرم
الى صــــنم ســتيزهگـر مست ســتيزهات شكــر جــان تــو است جـان مـن اخــتر تـوست اخــترم

چند بـه دل بگخفتهام خـون بـخور و خـموش كـن
دل كتفك همى زنــد كـه تـو خــموش، مـن كــرم

ج. زلف

صد خمار است و طرب در نظر آن ديده كه در آن روى نـظر كـرده بـود دزديــده (rolrus
 پيّج زلفش چو نديدى بـرو تـو مـعذورى الى تو در نيك و بــد دور زمـان بـيحیيده (rolro_rg ( )

خدا با تـوست حـاضر، نَـحْنُ اقـرب' در آن زلفـى و بــى آَــه، تجـو شـانه (rfArg د)

در حجب مشك مـوى، روى بـبين وه جـهـ روى آنكـــــه خـــــدايش بشست دور ز روشـــــوى ها

بـر رنخ او چــرده نــيست جــز كـه سـر زلف او
گـــاه جــو چــوگان شـود گــاه شـود گـوى ها
از غــــــــــلط عـــــــــاشقان از تـــــشٌ روى او
صـــورت او مـــىشود بـــر ســر آن مــوىها
( (rry_ras )
در زلف چو چوگانت غلطيده بسى جانها وز بیر چنان مشكى، جان عـنبر حـيرانـى (YYO9Y د)

بـردئ خـوبى تـو شـقة زلف تـو است ورنه برون تافتى نور تو ایى خوشذقن (r|VGA د)

سـايه وى است و نـور او جــع وى است و دور او نــــور ز عكس روى او ســـــايه ز عكس مـــوى او
(YYYMF S)
تا صورت غيبى رسد وز صـورتت بـيرون كشـد كز جعد پيحابیِح او مشكل شده است أين مسئله
(MFYYO S)
كارم ز پيجِ زلفت شوريده گشت و مشكل شوريده زلف خود را بر كـار مشكـلم نـه (Yar-a د)
دستها را همه در دامـن خـورشيد زنـيد همه جـمعيت از آن زلف بـريشان آريـن (HFA.. S)

ا. قاف، \&1: ما انسـان را آفريدهايم و دائم كه ضميرش پپه وسوسهها مىكند و ما از رشتـئ سياهرگ بهاو نزديكتريم.

بـه روى بت نـرسىى تـو مگـر بـهـام دو زلفش
وليكـ كــوشش مـيكن كـه كـوششت بــزانـد
(9FAV s)
 با زلف جو زنـجير گـره بـر گـرهت ديوانـ كسـى بـود كـه عـاقل بـاشد (0A) رباعيات)

جــز ز فــتّان دو حشــمت ز كـه مـفتون بــاشيم جـــز ز زنــجير دو زلفت ز كــه مــجنون بــاشيم

جز از آن روى جو ماهت كـه مـهش جـويان است
دگــر أز بـهر كــه ســرگشته چجـو گـردون بـاشيم
(IVYIT_IFS)
زان شب كه سر زلف تو در خواب بديدم حــــــيران و بــريشانم و تـععبير نكــردى (YA.FO S)

ز عقل خود چجو رفـتـم مـن سـر زلفش گـرفتـم مـن كـــنـون در حــــلقه زلفش گـــــرفتارم گگــرفتارم
(1F9012)
هـين بـنه بـر بـايم آن زنـجير را كـــهـ دريــدم ســلسلةُ تــدبير را
غــــير آن جـــعد نگــار مــقبلم گــر دوصـد زنـجير آرى بگسـلم

$$
(9 / 81 \cdot-911 p)
$$

بـــر ديـــوانگــــان امــروز آمــد شــاه يــنهانى فــغان بـرخـاست از جـانهاى مـجنونان روحـانى

مــــيان نـــعرهها بشـــنانخت آواز مــرا آن شــه كـه صــافى گُشته بـود آوازم از انـفاس حـيوانـى

اشــارت كــرد ثـــاهانه كـه جست از بـند ديـوانـه
اتــر ديــوانــهام شــاها، تــو ديــوان را ســليمانى
شـــها هــمراز مــرغانى و هــــ افـســون ديــوانـــى بر أين ديـوانـه هـم شـايد كـه أفسـونى فـراخــوانــى

به بيش شاه شــد پـيرى كـه بـر بــندش بـهزنـجيرى كزين ديوانه در ديوان بس آشوبـ است و ويرانـى

شه من گفت كـاين مـجنون بـجز زنـجير زلف مـن دكـــر زنــجير نــذـيرد تــو خــوى او نــمىدانــى

هـــزاران بــند بـردرّد بـهس ســوى دست مــا يــرّد اليــنا راجـعون' 'كـردد كـه او بـازى است سـلطانى


د. بوسه
بـــيا، بــوسه بـهه جــند است از آن لعــل مــثمن

جو آن بوسهٔ باك أست نه اندر خـور خـاك الست
شـــوم جــــان مــجرد بــرون آيــم از ايــن تــن
مــرا بــحر صــفا گـفت كــه كــامى نـرسد مـفت
گــر آن گــوهر بـا تـوست صـدف را هـله بشكـن
(19AOV_09 د)
مـى فروشد او بـه جـانى بـوسهأى رو بخر، كان رايگان است رايگان
(Y\IAV د)
ای كار دو حشم تو بیجرم و گُنه كشــتن وى كار دو لعل تـو حـاجات روا كـردن
(19AFM د)
مــانند خــيال تـو نديديم
(VYYA د)
بـــوسهاى داد مــــرا دلبـــر عـــيار و بــرفت

هـــر لبــــى را كــه بــبوسيد نشـــنها دارد
كــه'ز شــيرينى آن، لب بشــــافيد و بكــفت

ا. انبياء، بף: كذشتگان ميان خويش فرقها شدند و همكى به ما بازمىكردند.

يك نشـان آنك ز ســوداى لب آب حـيات
هـر زمـانى بــزند عشــق هـزار آتش و نـفت
يك نشــان دگـر آنست كـه تـن نــز جـو دل
مىدود در پیى آن بوسه بـــتـعجيل و بـــتـت
تُــُـكـ و لاغــر گــردد بــه مــثال لب دوست



 (رباعيات (199r)

## r.

فرهنگّهاى فارسى و عربى وازءٔ غيرت را چنين تعريف مىكنـند: بيم از غصب حق شُخص توسط ديگرى. اين تعريف از تعريفى كه فرهنگ وبـى وبستر در مقابل كـلمئ
 تعاريف، هر دو، براى توضيح نوع استفادئ كتاب عهد عتيق از كلمئ حسود كفايت مىكند: (هیيج خداى ديگرى را نبايد بیرستى زيرا كه خدا... خدايى حسود است.) (اكسدوس، (Yf_lf)
در زبانهاى فارسى و عربى رابطهُ نزديك وازههاى "غيرت" و "غير "، از لحاظ درك ماهيت غيرت خدا اهميت بنيادى دارد. گرجه وازئ "غيرت" در قرآن بد كار نرفته
 صوفيان است، ارتباط نزديكى دارد. به عنوان مثال، قرآن مى گويد كه هيام
 فرمان و آنحّه در كتاب عهد عتيق آمدهاست، به خوبى روشن است.

كوتاهسخن، غيرت خدا با وجود پيزها و هستىهايى جز خود او ارتباط نزديكى دارد. ولى در اينجا بلافاصله با يكى تناقض روبرو مىشويم و آن اين است كـه "ديگرانى" جز خدا وجود ندارند. آنحِه "جز خدا" به نظر مىرسد درواقع كف روى امواج درياست، صورى است كه معانى را مىنماياند، گنج چنهان است كه خود را در هيأتى بيرونى نشان مىدهد، نور خورشيد است كه بر ديوار افتاده است. تمام اين

تكثرها تجلى وحدت است.
اگر انسان چيزها را بهصورت "غيرخدا" مشاهده مىكند، بهاين دليل است كه نمى تواند آنها را به شكلى كه واقعاً هستند ببيند. بايد قفس وجود خو خود را در هـم شكند و همه چچيزها را بهعنوان تجليات اسماء و صفات خدا بيند.
بت پرستى جون بمانى در صور
(1/ヶNar~)
گر تو خـود را بشُكـنى مـغزى شــوى داســـتان مـــغز نـــغزى بشــــنوى (0/rIFTP)
 (ryolra)
"غيريت" پردهاى است كه تخيل خود ما در مقابل چشمانمان بافته است. نه خود ما و نه اشيايى كه در خارج از خود ادراكشان مىكنيـم هيجيك حقيقتاً غير از خدا نيستند. بنابراين اظهار اينكه خدا "حسود" است، غيرت دارد، دارد كه "ديگران" (غير) حق او را در زمينه "اللوهيت"، يكتا بودن، غصب كنـند. زيرا
 "خدايان كاذب" را، مىنگريم. تا وقتى به فناى نهايى نفس و بقاى در خدا نرسيده باشيم، مورد غيرت او خواهيم بود. زيرا تنها در حالت بقاست كه فقط او خواهد بود و

ديعرانى وجود نخواهند داشت.
مولانا از دو نقطهنظر اصلى و مكمل در مورد غيرت سخن مىگويد. از نقطهنظر اول، غيرت خدا بدين معنى است كه او ديگران را بهعلت بيم از آنكه حقِّ او را به عنوان "الوهيت يكتا" غصب كردهاند حذف مىكند. يعنى به مخلوقات خود نشان

مىدهد كه همهچچيز جز او -و از جمله خود اين مخلوقاتـ بىوفا و ناپايدار و زشتاند. بها اين تر تيب مردم رااز ديگران واپس مىزند و به سوى خود مى اركشاند. خدا بعضى مردم را بهاين شيوه هدايت مى كند تا به صف عشاق وى بييوندند و آنگاه اغلب
 از نقطهنظر دوم همين غيرت بدين معناست كه خدا پردها خود افكنده است زيرا كه شايستگى ديدن او را ندارند. آنان كه اغيار را از منظر خود
 قبول رياضتهاى لازم آن نباشد، غيرت خدا بهاو اجازه نمىدهد كه چچيزى جز غير را ببيند. غيرت بهاين معناى دوم، و "غفلت" كه وجود جهان را حفظ مىكند، رابطئ آشكارى دارند. اگر خدا صورت خود را به "اغيار" نشان مىداد، باعث فناى آنها مىشد و اين امر با مشيت الهى براى آشكار ساختن گنج پنهان منافات دارد. كو تاهسخن، غيرت خدا، از يكسو با شكستن بتها يا "غير " و از سوى ديگر با حفظ حجابى كه غير رااز دست يافتن به حضور منزّه او مانع مىشود، متجلى مى گرّردد. گرجه اين وضعيت متناقض به نظر مىرسد ولى درو اقي ساختن گنج پنهان را از طريق جدا ساختن انواع متفاوت مخلوقات و روشن كردن ماهيت آنها انجام مىدهد. زيرا غيرت، اصل جنسيت ريت را را با جذي داشتن تاريكى در پشت پر دfٔ غيرت خودش، بهكار مىاندازد.

الف. بتشكنى
عشـق در هــگام استيلا و خشـم
 لا اله الا هـــو ايــن است أى پــناه كــه نــمايد مـه تـو را ديگـ سـياه (F/AEq_\&A p)
جچون كـه دريـا بـر وسـايط رشك كـرد تشنه چـون مـاهى بـه تـرك مشك كـرد (c/rara p)
كفتم تو همچو فلان ترش شدى گفت بدان من ترش مصلحتم نى ترش كـينه و غـل

هر كه درآيد كه منم بر سر شاخش بـزنم (TFITF_YOS)

تو ماندواى و شـراب و هـمه فـنا گشـتيم ز خويشتن چهه نهان مـىكنى تـو سـيما را وليك غــــير لالاست حــــاضر و نــاظر هــــزالر عــــاشق كشــــتى بــــاى لالا را بــهنــفى لالا گـويد بـههـهـر دمــى لالا (YYY._Yr د)

ز غيرتش گله كـردم بـه خــنده حـفت مـرا كه هر چه بـند كــند او تـو را بـرانـدازش (Iroor د)

بــهر ديــدةٔ روشــنان يــزدان فــرد تــا بـهر حــيوان و نـامى كـه نگـرند الز ريــــاض حســــن ربـانى چــرند بــهر ايــن فــرمود بـا آن امـــها او از قـدح گـر در عـطش آبـى خـوريد در درون آب حـــــــق را نــــاظريد آنكـهن عــاشق نـيست او در آب در صـورت خـود بـيند الى صـاحب بـصر

 غـيرتش بـر عـاشققى و صـادقى است غيرتش بـر ديـو و بـر اسـتور نـيست
 ( $($ / MGF.-FAp)

عشـق عــاشق را ز غـيرت نـيكى دشـمن رو كـند چــون كــه ردّ خـلق كــردش عشـق رو بـا او كـند

كـان كـه شـايد خـلق را آن كس نشـايد عشـق را زانكـ جــان روسـهیى بــاشد كـه أو صـد شـو كـند

جــون نشــايد ديگـران را تــا هــمه ردش كــنـند
شـاه عشـقش بـعد از آن بـا خـويش هـمزانـو كـند

1. بقره، 110: مشرق و مغرب مال خداست به هر جا رو كنيد جهت خدا همانجاست كه خدا وسعت|فزا و داناست.

زان كه خلقش خـون بــانـد خـود ز خـلقان واكــند

جـان قــبول خـــلق يـابد خــاطرش آنــجا كشــد
دل بـههمـهر هــر كسـى دزديـده رو هـر سـو كـند
خــون بــبيند عــــق كـويد زلف مـن سـايه فكــند
وانگهي عـاشق در اليـن دم مشك و عـنبر بـو كــند
مشك و عنبر را كنم مـن خـصم آن مـغز و دمـاغ
تا كـه عـاشق از ضـرورت تـرك أيـن هـر دو كـند
گُـرجـه هـم بـر يـاد مـا بـو كـرد عـاشُق مُشكى را
نــو طـلب بـاشد كـه هـمتحون كـودكان كـوكو كــند
جون كه از طفلى بـرون شـد چشـــم دانش بـرگشاد
بـــر لب جـــوكى دَوادو بــر نشـــان جــو كــند
عــاشق نـو كـار بــاشى تــلخ گـير و تـلخ نـوش

تــا بــود كـز شــمس تــبريزى بــيابى مســتىاى
از وراى هــردو عـــالم، كـبان تــو را بــى تو كــند
(YFY د - غزل

ب. بحردهدارى
غيرت آن بـاشد كـه او غـير هــهه است أنكــه افــزون از بــيان و دمــدمه است
(l/ivirp)

زهى غـيرت كـه بـر خـود دارد آن شـه كه سـلطان هـم وى أست و بـردهدار او

$$
\text { (Yr.AF } s)
$$

غــيرت حــق پـردماى اننگـيخته است سـفلى و عـلوى بـه هـم آميخته است (8/4810p)
l. خسرو و شُيربن از عشـاق معروف ادبيات فارسىياند: عسل خسروى يا "شاهانى" از انواع معروف عسل كمياب بوده استت. شيرين نماد معشوق استر.

چرا پجون الى حيات جــان در ايـن عـالم وطن دارى


چجـرا زهــرى دهــد تــلخى چجـرا خــارى كـند تـيزى
چهـرا خشــمى كــند تــندى چـــرا بـاشد شـبى تـارى
در آن گـــلزار روى او عــــجب مــــىماندم روزى
كـه خــارى انــدرين عـالم كـند در عـهـد او خـارى
محـر حـضرت نـقابى بست از غـيرت بـر آن چجهرْ
كــه تـا غــيرى نــبيند آن، بــرون نـايد ز اغـيارى
مگـر خــود ديــدئ عـالم غـليظا و دُرد و قـلب آمــد
نـــمىتاند كــه دريـابد ز لطـف آن جــهرئ نــارى
(FVI..-F $)^{\text {) }}$

 به نور رفعت، ماهى بهلطف چــون گـلزار

 (rYYへO-N92)
ز بــهـر غــيرت آمـوخت آدم الســما را بــبافت جــامع كـل پــردههاى اجــزا را براى غـير بـود غـيرت و چــو غـير نـبود

 ( Y MOH_OQ (

به باغ بـلبل از ايـنیس نـواى مـا گـويد $\quad$ حــــيث عشـق شكـرريز جـانفزا گـويد اگـر ز رنگ رخ يــار مـا خــبر دارد ز لالهزار و ز نسرين و گـل جـــرا گـويد
 (990V_092)
هر جه خيال نكوست عشق هيولاى اوست صورت، از رشك حق، پردهگر جان رسيد (1.91. 2)

دور بــــاش غـــيرتت آٓــد خــيال گـــرد بــر گـرد ســرابــردء جــمال

( $0 /$ rgV_rgn p)
گـر نـبدى غـيرت آن آفـتاب
(HF.FSS)
سبب غيرت توست آنكه نهانى و اگر نى همه خورشيدِ عيانى كه ز هر ذزه پیديدى (r99F. د)

غــيرتش را هست صـد حـلم نـهان ورنه سوزيدى به يك دم صد جهان (f/KAD p)
وصيت مىكنيم ياران را كه جون شما را عروسان معنى در باطن روى
نمايد و اسرار كشف گردد، هان و هان تأ آن را با اغيار نگوييد و شرح
نكنيد و اين سخن ما را كه مىشنويد به هر كس مگوييد كــه لا تـطعوا
الحكمه لغير اهلها فتظلمو ها ولا تمنعوها عن اهلها فتظلمو هم. تو را اگر
شاهدى يا معشوقهاى به دست آيد و در خانئ تو بنهان شود كه مرا به كس
منماى، كه من از آن توام، هرگز روا باشد و سزد كه او را در بأزارها
گردانى و خر كس راگويى كه بيا اين (خوب) را ببين. آن معشوقه را هرگز
اين خوش آيد؟ بر ايشان رود و از تو خشم گيرد. (ف •V)

(rャas) د)
در هوس خيال او هـمحچو خـيال گشـتهام (IFAgA د)

مـــن ز شـيرينى نشســتم روتــرش مــن ز جُـرّى ســخن بــاشم خـــمش
تــا كــه شـيرينى مـا از دو جـهان
تا كه در هر گـوش نـايد ايـن سـخن (1/IvE.-AYp)

گــفتّ اگگـر تــرش شــوم از بــى رشَـ مـىشوم
تــا نــرسد بــهـهشـــم بــد كـــر و فــر ولاى مـن

گفت كه پششم بد بهل كـو نـخورد جــز آب و كـل
جششـــم بــدان كــجا رســـد جـــانب كــبرياى مـن
(19109-OV2)
از مــا مشـو مـلول كـه مـا سـخت شـاهديم از رشك و غيرت است كه دز جادرى شديم

روزى كــــه افكـــنـم ز جــان جــادر بــدن
بينى كه رشك و حسرت مـا هــم و فــرقديم
رو را بشــو و پــاك شــو از بـهر ديـد مـا
ور نى تـو دور بـاش كـه مـا شـاهد خـوديم
آن شــاهدى نــايـم كـه فـردا شـود عــوز
مــا تــا ابــد جـــوان و دلارام و خـوشقديم
آن چــادر ار خُــلق شـــد شـاهد كـهـن نشــد
فانى است عـمر چــادر و مـا عـمر بـى حديم
چجـادر چــو ديــد از آدم ابــليس كــرد رد
آدم نــداش كــرد تــو ردّى نــه مــا رديـم
بـاقى فــرشتگان بـه سـجود انــدر آمــدند
گــفتند در ســجود كــه بــر شــاهدى زديـم
در زيــر چــادر است بــتى كــز صـفات او
مــا راز عــقل بــرد و سـجود انـدر آمـديم
اشكــــال تــــندهير ز اشكــــال شــاهدان
گــر عــقل مــا نــدانــد، در عشـت مـرتديم
جه جـاى شـاهد است كـه شــير خـداست او
طــفلانه دم زديــم كــه بــا طــغل ابــجديم
بـــا جــوز و بــا مــويز فــريبند طــغل را
ورنـى كـه مـا چــه لايـق جـوزيم و كُـنجديم
در خود و در زره جـو نـهان شـد عـجوزمالى
گــويد كــه رســتم صـف پـــيكار امــجديـم

الز كــرّ و فـر او هــهـه دانـند كـو زن است
مــا هـون غـلط كـنيم كـ در نـور احسمديم مـؤمن مــيمز است جـنين گـفت مـصطفى اكــنون دهــان بـبـند كـه بـكفت مـرشديم بشـــنو ز شــمس مـفنر تــبريز بــاقىاش
زيـــرا تـــمام قــصه از آن شــاه نسـتديم
(IV•ه (د)

1. اشارء است به حديث المؤمن كيس فطن حذر (احاديث مثنوى، ص YV).

## r <br> شُربو طرب

يكى از تصاوير مطلوب شعر صوفيانه براى توصيف نشاط و جذئ وانئ وصال، تصوير


 توضيح مىدهد، كه جاى جِندانى براى سوءٍ تعبير باقى نمى كِذارد.

1. شراب



 بهو وصف اين نوع سوّم از شراب و تشويق به مصرف آن آن اختصاص دادر است است.





هست مــى هاى ســعادت عــقل را 1 كـــه بــــيابد مــنزل بــيعقل را

$$
\left(Y \& \wedge Y \_Y q_{p}\right)
$$

هــين بـهه هــر مستتى دلا غـرَّه مشـو هست عيسى مست حق، خرمست جو (f/rgalp)

دانكـ هر شهوت جو خـمرست و چــو چــو بـنگ
بـــــردءٔ هــــوش است و عـــــاقل زوست دنگ
خـــــمرِ تـــنها نـــــيست ســــرمستى هــــوش
هـر چجـه شـهوأنــى است بــندد چششـم و گـوش
آن بـــــليس از خــــمر خــــوردن دور بــــود

مست بـــــــود او از تكـــــــبر وز حـــــجود

$$
(f / r G \mid r-I F p)
$$

مســتان خـــا گــرجــه هــزارنــد، يكـى انــد
مستان هوا جمله دوگانه است و سه گانه است
(r\&.r s)
مســـتـى شـهوت بـبـين انــدر شــتر هــمحّون مــن از مسـتى شـهوت بِبُر بــاز ايــن مســتى شـهوت در جـهان مســـتى آن مســــتى ايــن بشكــند او بـــــه شـهـوت التــفاتى كــى كــند

 (r/A19_AYHp)

هـله، ایى آنكـه بـخوردى سـحرى بـاده كـه نـوشت
هــله پــيش آ كــه بگــويم ســخن راز بــهـهـوشت
مـى روح آمــد نــادر، رو از آن هـم بـحش آخشـ
كــه بـهه يكـ جـرعه بـهرَّت هـمه طــارى و هـوشت
جو از اين هـوش بـرستى بـه مسـاقات و بـه مسـتى
دهــــدت صــــد هش ديخــــر كــرم بـادوفروشت

جــــو در اســــرار درآيــى كــندت روح ســايى

بســتان بــادء ديحــر جــز از آن احـــمر و اصـغر
كـــندت خــــواجــــه مــعنى بــرهاند ز نــقوشت
(frym_ry s)
گر نـرويد ز خـاك هـيّع انگـور مســـتـى عشـــق را مـقرر گـير
شيشه گـر، گـر دكـر نسـازد جـام
(IMFFI_FY د)
نه بادهاش ز عصير و نه جام او ز زجـاج نه نقل او جو خسيسان به قـند و بـادامـى (rroso s)

روى بــنما بــه مـا مكــن مســتور الى به هـفتآسمان چجـو مـه مشـهور مــا يكــى جــع عـاشقان ز هـوس آمــــديم از ســــفر ز راهـــى دور الى كــه در عــين جـان خـوددارى صدهزاران بهشت و حـور و قـصور


 (118• • دـغزل)
ای ساقى جان بر كن آن ساغر پيشين را آن راهزن دل را آن راهبُــــر ديــــن را زان مى كه ز دل خيزد بـا روح درآمـيزد مخمور كند جوشش مر جشم خـدابـين را
 خمهاست از آن باده، خمهاست از اين باده تا نشكـنى آن خم را هرگز نچشى ايـن را آن باده به جز يكدم دل را نكــد بـيغم هرگز نكشد غم را هـرگز نكشــد كـين را (9ra_arms)
 مى و نقل اينجهانى، حو جهان، وفا ندارد مى و ساغر خدايی، چحو خداست جاودانی ( $r$...9я_9V د)

بعشــاد مــحمد در خـمخانهُ غـيبى بسـيار كسـادى بـهمى نـاب درآمــ (GYF. s)

( $1 \Delta \Lambda \cdot F$ )
بادئ عـام از بـرون بـادئ عـارف از درون بوى دهان بيان كند تو به زبان بيان مكن (19Y.F د)
 (9.9Y 2)

الف. سناغر
ساغر ممكن است به خود مى يا بهظرف آن يعنى جسـم، روح يا وجود عاشق اشاره داشته باشد.
جام ظاهر خمر ظاهر نيست ايـن دور دار اين را ز شـيخ غـيببين
جام مى هستى شيخ است الى فليو كــي
 ( $r /$ / F $\cdot \wedge$ - $) \cdot p$ )
گر بشكند اين جامم مـن غـصه نـياشامـم جاكم جـا جـر آن سـاقى در زيـر بـغل دارد جام است تن خاكى جان است مى پاكى جامى دگرم بـخشد كـين جـام عــلل دارد (grr-_rls)
وقف كرديم بر أين بادءٔ جـان كـاسهُ سـر تا حريف سرى و شبلى و ذالنون باشيمـ (IYrYO 2)
الى ساغر بنهانى، تو جـامى و يـا جـانى (YYOFO S)

سـاغر بـازيحهٔ فـانى بـبر ســر مـردانـؤ مـا را بـيار
(1)s د

ب. ساقى
ساقى، عشق يا معشوق يا صورتى از معشوق است كه در دل مشاهده مىشود. گاهى 1. اين سه تن كه در قرون سوم و جهارم (نُهم و دهم) مىزيستند از معروفترين صوفيان اوليه بودند.

ممكن است بهاولياء اشاره داشته باشد كه صورت بيرونى و انسانى عشقاند. مولانا اغلب به آن دسته از آيات قرآن ارجاع مىدهد كه از شرابهاى بهشت و از خدا به عنو ان ( كسىى كه مى ريزد تا بنوشند) (ساقى) سخن مىگو يند. آيهأى كه بيش از همه نقل مىكند، سورءٔ دهر، آيهٔ اY است: (اجامههاى ديباى سبز و استبرق به تن دارند و دستبندهاى نقره زيور كنند و پروردگارشان مى پاكشان بنوشاند."
عشق جوشد بادئ تحقيق را او بود ساقى نهان صديق را (H/FYFI م)

ماهنى ايـم و ساقى مـا نـيست جـز دريـاى عشـق
هيجِ دريا كم شود زانْرو كه بيش و كـم خـوريـم
(lsvis د)
باده تويى سبو منم آب تويى و جـو مـنم مست ميان كو منم ساقى من، سقاى مـن (191VF 2$)$

الى ساقى روحـانى پـيش آر مـى جـانى تو چشمهٔ حـوانى مـا جـمله در اسـتسقا (rospa s)

هــمه اســباب عشــق ايـنجا هست ليكـ بــــىاو طـــرب نــــمىشايد
 $\left(1 \cdot F \Delta V \_\Delta \Lambda 2\right)$

حـق چــو شـرابب ازلى دردهـد مـرد خـورد بـادء حـق مـردوار

(ITHEY_Gr a)
 (YFYYV د)

ســقاهُم ربــهم آيـد خـطاب تشنه باش الله اعلم بالصواب (r/rYıA p)

ج. خرابات
خرابات يا ميخانه جايى است كه افـراد بـهـ آنـجا مـىروند تـا بـهدور از اجـتماع به شرابخوارى مشغول شوند. خرابات، فناى وجود است و مكان بقا يافتن در ساقى. مرا جو وقف خرابات خويش كردستى توام خراب كنى هم تو بـاشيم "معمار (IYIVI د)
بــده آن بـادئ جـانى ز خـرابـات مـعانى كه بدان ارزد چاكر كه از آن باده دهندم (19^0. د)

جون نروى زين جهان سوى خرابات جان (r.r. 1 )

شرابـخانئ عـالم شــده است سـينهٔ مـن هــزار رحــمت بــر سـينهٔ جـوانـمردم (1A. Mr)

روزى تــــــــو مــــرا بــــينى مــــيخانه درافــــتاده دســـــــتار گـــــــروكرده بـــــــــيزار ز ســــجاده

مـن مست و حـريفم مست زلف خـوش او در دست احســــنت زهــــى شـــــاهد شـــــاباش زهــى بــاده (YFGYG_ry s)

بــنده اهــل خــرابـات تـوييم
(riror s)
چه :انیى تو خـرابـاتى كـه هست از شـس جـهت بسيرون خــــرابــــات قــديم است آن و تــو نــو آمده اكــنون (190483)

با عشق در اين پستى كردم طرب و مستى گـفتم چجه كسـى گـفتا سـلطان خـرابـاتم (10rA9 s)

د. حريفان
ساكنان خرابات را افراد مطرودى از قبيل رندان، كلاشان، أوباش و البته قلندران و صوفيان تشكيل مىدهند.
قــوم رنــدانـــيم در كــنج خــرابــات فــنا

خواجه! ما را با جهاز و مخزن و كالا جه كار؟
(l|r|. د)
درآ به حلقء رندان كه مصلحت ايـن است شـراب و شـاهد و سـاقى بـىشمار نگـر (IYIYIS)

دوش از رخنگارى، دل كشت مست بارى تا هيش شهريارى مـن سـاغرى شكسـتم من مست روى ماهم، من شاد از آن كناهم مــن جـرمدار شـاهم نك بشكـنيد دسـتم بس رندم و قلاشـم، در دين عشـق فـاشم من مُلكـ را جه باشم تا تـحفهأى فـرستم (Iv9Ar_AD د)
تا كه بـديدم قـدحش سـردة اوبـاش مـنم (Ifyros)

بده تو داد اوباشى اكـر رنـدى و قـلاشى (YGF-人 د)

اكگر تو رند تـهامى ز احـمقان بكـريز تشاى حشـم دلت را بـهنـور لميـزلى (ryquo s)

 ور زانكل روى مــرو تـو بـا خـويش درپـــــــــوش، نشــــــان بــــنـنـانى ( 49.49 _ 4 H د)

اكر بتوان براى شراب يك جنبهُ منفى هم در نظر كرفت، آن همان دُرد است كه با شراب صافى، در تناقص است. دُرد به فراق و درد و غمى كه باعشق همراه است، اشاره دارد. البته عشاق حقيقى، صاف و دُرد را با هم مىنوشند، زيرا هر آنحَه را معشوق براى آنان بريزد، با شادمانى مى پذيرند. ز دُردى غم و انديشه سير خحـون نشـوى جـري (arras)

سوى صحراى عدم رو بهسوى باغ ارم’ رو مى بـى درد نـيابى تـو دريسن دور زمـانه ( 70.912 )

صــافهاى جـمله عــالم خـورده گـير هـمچجو دُرد درد ديـن جسـتيم نـيست (FFAK د)
هم بزن بـر صـافيان آن دُرد دردانگـيز را هـم بـخور بـا صـوفيان بـالوده بـيدود را (10FO د)

كــى بــود خــاك صـنم بـا خــون مـا آمـيخته خـــوش بــود ايــن جســمها بــا جــانها آمـيخته

ايـــن صــــدفهاى دل مـا بــا جـــنين درد فـراق


روز و شب بــا هـــ نشسـته آبب و آتش هــمقرين لطـف و قـهرى جــفت و دُردى بـا صــفا آمـيخته

وصل و هجران صـلح كـرده كـفر و ايـمان يكـ شـده بـــوى وصـــل شـــاه مـــا انــدر صــبا آمـيخته

$$
\left(r \Delta \cdot \Delta \Lambda_{-} \varepsilon\right)
$$

ساقى جان در قدح دوش اگگر دُرد ريخت دُردى ساقى ما جـمله صـفا در صـفاست ( $0 \cdot r$ )

دُردى ده و عــقل را جــنان كـن كـــــو درد نـــدانــد از صــفايى
(YAFFA )

(IYOYY د)
Y. مستّى و هشـيـارى (سُكر و صَحو) مردم أز آنرو شراب مینوشند كه مستى مي آورد. آن هشيارىاىى كه صوفيان شوق فرار از آن را دارند، همانا وجود "خود" و عوارض آن است. مستى عبارت است از محو I. ارم (فجر، Y) در زمان هودِ بيامبر بهد دست يكى از كافران به تقليد از بهشت ساخته شـده و در اينجا البته منظر بهشت وحدت است

نفس آگاهى و انديشهها و انگيزدهاى مرتبط با نفس؛ در نهايت اينها در خدا فنا مى شوند.
بيش از أين ديديم كه عشق، از يك لحاظ، بر ضد عقل است. مستى هم از سلطهُ عشق حاصل مىشود در حالى كه هشيارى ناشى از تسلط عقل است. در اينجا هم عقل نفى مىشود زيرا تأكيد مداوم بر آن، عاشق رااز دستيابیى به عقل كلى و آنجهه در ورایى آن است بازمى دار د. همحْنين بايد رابطةُ بين عشق، وصال و صفت الهى لطف را به ياد داشت كه همگى در حال مستى به ظهور مىرسند.
از جام صاف باده تو خاشاكى جسم را بــردار تـا نــهيم بـهاقــبال بـر بـهـبر
تـا ديـدهها گــذاره شـود از حـجابها تا وارهد ز خانه و مان و ز بام و در (MAYI_rrs)

خمر كهن بـر سـر عشــاق ريـز صورت نو در دل مستان نغـار (Irroq د)

مـــى بــده الى صــافى آخــر زمـان انى ربـــــوده عــــقل هالى مـــردمان

 (rimtorrse)

صــدگون گگره است بـر دل و نـيست جــــز بـــادء جــــان، گــرد گثــايى (YGFMA د)

درآ شــام يك جــام، دريـادلا! كـه ظـاهر كـند گـوهر آدمـى
(ryfys a)
داد مى مـعرفتش بـا تـو بخـويم صـفتش تلخ و گوارنده و خوش همچچو وفاى دل من (19.0Fs)

ای ســــاقى شـــادكام خـــوشحال
تا خـوش بـخوريم و خـوش بـخسببم در ســــــــائه لطــــــفـ لايـــزالى (YA9Y\&_YY د)
گه أز مى و از شاهد گـويم مـثل لطـفش وين هر دو كجا گُـنجد در وحـدت اللذهـى (YVEAT د)

چو نام بـاده برم آن تـويى و آتش تـو وگــر غــريو كــنم، در مـيـانِ فـريادى (ryfaf a)

تويى مـى، واجب آيـد بـاده خـوردن تـــويى بت واجب آيــد بت پـرستى (rarar a)

سـوى قـدح دست كـن مـا هـمه را مست كـن
زآنكه كسى خوش نشد تا نشـد از خـود نـهان
چجون شدى از خـود نـهان زود گـريز از جـهان
روى تو وإس مكن جانب خود، هـان و هـان
(r)VE)_GY A)

مست هـمى بـاش و مـيا سـوى خـود تجـون بـه خـود آيـى، تـو مـقيد شـدى (rarry )


 (r/FANT-AF p)

سـاقيا بـر خـاكى مـا جـون جـرعهها مـىريختى


سـاقيا آن لطف كـو كـان روز هـمجچون آفتـاب نــــور رقــصانگــيز را بــر ذرّههـا مــريختى

دست بر لب مینهى يعنى خـمش، مـن تـن زدم
خود بكُويد جـرعهها كـان بـهر مـا مـىريختى....
اولين جرعه كه بـر خـاك آمـد آدم روح يـافت
جــبرئيلى هست شـــد جـون بـر سـها مـىريختى
مى:گزيدى صادقان را تا جـو رحـمت مست شـد


شرابى است شرابى است خدا را بـهنهانى كه دنـا و شـما نيز ز يكـ جـرعئ آنـيـ

دومبـار دومبــار جـو يكـ جـرعه بـريزد ز دنيا و ز عـقبى و ز خـود فـرد بـمانيد (şrq_F. د)

جــون نـيست شـوى تـمام در مـى آن ســــاعت هست بـــر كـــمالى



امشب جــــان را بـــبر از تــن پــاكــر تـمام
تــا نــبود در جــهان، بــيس مــرا نــشش و نـام
ايـــن دم مست تــــوام رطــل گــران دردهــم

تـــا بشـوم مــحو تــو از دو جــهان، والســلام
چــون ز تـو فــنى شـوم و آنـچه تـو دانـى شـوم

گــــيرم جــــام عـــدم مــى كــــمش جـــامجام
جــان جــو فــروزد ز تــو شـــمع بــروزد ز تـو

گـــر نـــبسوزد ز تـــو جـــــله بــود خـــامخام
أيـــن نـــفسم دم بــــهدم، در ده بــادء عـــدم
چجـون بـهععــدم درشــدم، خــانه ندانــم ز بـام
چجون عـدمت مـى فزود جـان كــندت صـد سـجود
اى كــه هـزاران وجــود، مــر عــدمت را غـلام
بــاده دهــم طــاسطاس، ده ز وجــودم خـلاص
بــاده شــد انـعام خـاص، عـقل شـد انـعام عـام
مـــوج بـــرآر از عــــدم تــــا بـــربايد مــرا

بـــر لب دريـــا بــه تــرس چهــند روم گَـامگام
دام شــهم شــمس ديــن صــيد بــه تــبريز كـرد

مـن جــو بــه دام انــدرم نـيست مـرا تـرس دام
(IVI9 (د غزل)
الله الله تو میرس از باخودان اوصاف مى تو بيسن در چشّم مستان لطفهالى عام او (YYYII S)

هشيار كـجا دانـد بـيهوشى مسـتان را بـوجهل كـجا دانـد احـوال صـحابى را (9.9 )

ساقى چو تويى كـفر بـود بـودن هشـيار وآن شب كه تويى ماه حرام است غنودن (19910)

 $(0 / F r \cdot F-\Delta$ P)
حرف مرا گوش كن بادء جـان نـوش كـن بــيخود و بــيهوش كـن خـاطر هــــيار را (rM. د)

صـورت عـقل جـمله دلتـنگى است صـورت عشـق نـيست جـز مسـتى (HYYA)

ای عقل هستم مـىكى وى عشـق مستم مـىكنى

(raAry)
شــراب صــرف سـلطانى بـريزيم بـــخوابــانيم عـقل ذوفـنـون را (110. د)

اگر بر ععل عالميان از اين مسـتى چكـد جـرعه
نه عالم ماند و نه آدم نه مـجبورى نـه خـودكامى ( r -.v\&)

 (YYY/я_IV د)
دى عقل درافتاد و بهكف كـرده عـصايى در حلقه رندان شده كاين مفسده تـا كـى چون ساقى ما ريخت بر او جـام شـرابـى
 (rYYYO_YY د)
هزار عقل و ادب داشتم مـن الى خـواجـه كنون چو مست و خرابم صلاى بـىادبـى (TYFM)

ا. مستىشان از آنروست كه تا ابد فنا شدهاننــــهر كه در عشقق تو فنا شده بأشد ديكر برنخواهد خاست.
:جو آدمـى بـه غـم آمـاج تـير را مـاند ندارد او جز مستى و بيخودى جـوشن


ســاقيا عــربده كــرديم كــه در جـنـغ شـويم
مـى گــلرنگ بــــن تــا هــمه يكـرنگ شـويم
صـورت لطـف ((سَـقى اللهه)) تـويىى در دو جــبان
رنخ مـى رنگا نــما تــا هــمگان دنگ شـويم
باده منسوخ شـود جـون بـهصـفت بـاده شـويم
بنگ مـنسوخ شـود چجـون هـمگى بـنگ شـويم
هين كه انديشه و غم بـبلوى مـا خـانه گـرفت
بـاده ده تـا كـه ازو مـا بـهدو فـرسنگ شـويم
مـــطربا بـــهر خـــدا زخــمهٔ مســتانه بــزن
تا ز زخمهُ خوش تو ساخته جون جنْگُ شـويم
مــــجلس قــيصر روم است بــده صــيقل دل

يك جــبان تــنــدل و مـا ز فـرّاخـى نشـاط يك نـفس عــاشق آنــــم كــه دلتـنـگ شـويم

دشــمن عــقل كـه ديـده است كـز آمـيزش او
هیه عقل و هـمه عـلم و هـمه فـرهنگ شـــيم
شــمس تـبريز پـــو در بــاغ صـفا رو بـنمود
زود در گــردن عشــقش، هـــمه آونگ شـويم

مى ده گزافه ساقيا تا كم شود خوف و رجا گردن بزن انديشه را ما از كجا او از كجا بيش آر نوشانوش را الز بيخ بركن هوش را آن عيش بیرووبوش را از بند هستى برگشا (FY._Fr) د)

مى بيار إى عشق بهر جان فرزندان خويش محو كن انديشهها را زان شراب جون شرر (IITOFS)



(rfign_V. د)
دل ما چون دل مرغ است ز انديشـه برون كه سبكدل شده زالن رطل گـرانـيـم هـمه ( $\mathrm{r} \circ \backslash \mathrm{O} \cdot \mathrm{s}$ )

جانها فـنا شـوند ز جــام خــداى خـويش ز انديشـه بـازجَسـته و از جــنـــ و مـاجرا (rロ\&A-s)
ایى غم برو برو، بر مستانت كـار نـيست آن را كـــه هـوشياز بــيابى گــزند كـن
 ا'ى جــان مست مـجلس ابـرار يشـربون' ' بـــر گــربه اســير هــوا ريشــخند كـن ( $Y \backslash \Delta \Delta \Delta$ _ $\Delta Y$ د)

ليك اين مسـتان بـه حكـم خـود نـيند نيستشان جز حفظ حـق حـصنى دگـر (IVV.Y د)




 ( $1 /$ HFTG_r. ( $)$

هــوش و عــقل, آدمـى زادهد ز سـرديَّ وى است
جونكه آن مى گرم كردش، عـقل يــا احـلام كـو
اندر آن بـيبوشى، آرى هـوش ديخـر لون هست
هــــوش بــــيدارى كــجا و رؤيت احــلام كــو
مرغ تا إندر قـفس بـاشد بـه حكــم ديخـــــي أست
چجزن قفس بشكست و شد، بر وى از آن احلام كو

بـا حــضور عـقل، آثـام است بـر نـفس از گـنه
بـا حـضور عـعل عـقـل، ايـن نـفس را آثـام كـو
(YFFIO-IN2)
روز طــرب است و ســال شــادى كـــــامروز بــهـهــوى مـا فــتادى
 انــــيشه و غــــم چحــه بــاى دارد الى بـــاده تـــو از كــدام مشكـــى وى مـــــه بـــــه كــــدام مـاه زادى

 شـــاباش كــه پــاى غــم بــبستى صـــدگونه در طـــرب گشـــــادى (TYFF (د غرل)
r. خمار

هشيارى يا هشيارى ذهنى، حالت كسانى است كه هنوز در زندان "خودى "گرفتارند. ولى به محض آنكه سالك به مقام تجربئ حالات وصال و فراق برسد، فراق او را اغلب به نام خمار مى خوانند. خمار، بيمارى و حالت تهوعى است كه معتادان به الكل يا مواد مخدر به هنگام در دسترس نبودن اين مواد بها آن دچار مىشوند و تنها فكرشان دست يافتن به آن است. خمار عبارت است از درد، اشتياق، حزن و غث فراق بعد أز وصال. همجنين هر شـهوتي انـدر جـهان خواه مال و خواه جاه و خواه نان
 اين خمار غم دليل آن شده الست كه بـان مفقود مسـتىات بــدست ( $r /$ YTOY_Oqp) ور مى لب بـازگيرى از گـلستان سـاعتى از خمار و سرگرانى هر سمن گردو سه مَن ( $Y \cdot 0 \vee 8$ )
لطـف بـهار بشكــند رخ خـمار بـاغ را گرجه جفاى دى كنون سوى خمار مىكشد ( 04 +9 2)

آن سـاقى جــان نگشت پـيدا درمـــان خــــمار مــا نــــامد
(VYOR د)

از اين غم ار جه ترشروست، مزددها بشنو كه گر شبى، سحر آمد وگر خمارى، مُـل (IFYOQ 2)
مسرا بـهگـاه ده الى سـاقى كـريم عـقار كه دوش هيج نخفتم ز تشــنگى و خــمار لبم كه نام تو گويد به بادهاش خوش كـن سرم خمار تو دارد بهمستىاش تـو بـخار (IYIFF_SO S)
مرا عشق ببرسيد كه أى خواجه چه خواهى (1-199 2)
 (largy s)

صـنما بسيار بـاده بشكـن خـمار مسـتان كه ببرد عشـق رويت همگى خمار مستان ( $\mathrm{r} \cdot 98 \mathrm{~A} \mathrm{~J}$ )
دوش خـــيال نگـــار، بــعد بســى انـتظار آمد و من در خمار، يارب چون بود، چون؟ (rIArA s)
ما همه مـخمور لقـا، تشـنهُ سـغراق بـقا بهر گرو بيش سقا خـرقه و دسـار بـده (rgrg. 2)

خيز كه رسـتيم مـا، بـند شكستيم مـا خيز كه مستيم ما تـا بـهابـد بـى خمار ( $11 \wedge \Delta 0$ د)

ايــمنيم از خـمأر مـرگى ايـرا مسى بـاقى بـى خمار خـوريم
(IAFYY د)


 چجـــون بـاشد در خــمار هــجران آن روح كه يـافت وصـل و مسـتى

 در عشــق وصـال هست و هـجـران در راه بـــــلندى است و پســـتـى

(YVFY (د غ غ (

٪.
مجلس شرابخوارى، بىسماع موسيقى كامل نيست. وازئ سماع در اصل بهمعناى






 قواى ذهن يارى دهد و از پراكندگى خاط



 همان نقشى را بازى مىكند كـي ساقى در شرابيخوارى.








ليك جــون آمـيخت بـا خـاك كُرب كـى :هــــايـن زيـر و بـمها آن طـرب (F/YM1_VMA p)

قـــوتى گـــيرد خــيالات ضـمير بلك صورت گردد از بانگ و صفير
( $\mathrm{F} / \mathrm{VFT}$ _VFT F)
سلاطين در ميدان چوكان مىزنند تا به ساكنان شهر كه توانانيى شركت در
 غلطيدن سر آنان در ميدان جِنان كه گوى در ميدان مى غلطدئ و و هجوم و و
 ميدان است. همخِنين اهل خدا نماز و سماع مى كينند تا آنَّهِ را در باطن

 بیيروى مى كنند. خوانندئ سماع همجون امام نماز است: مردم از از او پيروى
 مى قصند. اين مثال آن است كه جِكُونه در باطن از از امر و نهى خدا إيروى
مىكند. (ف ITY_ITV)

ســماع جـيست؟ ز بـنهانيان یل پـيغام




 (INIVY_Ar د)
اندر مصاف مـا را در پـيش رو سـچر نیى وندر سماع ما را از ناى و دف خـبر نـى (rIMY (د)
ــنجرهاى شـد سـماع سـوى گـلستان تـو گوش و دل عاشقان بر سـر ايـن بـنجره آه كـه ايـن پـنجره هست حـجابى عـظيم (rarqu_qra)

روز شادى است بيا تا همگان يار شـويم
 زوز آنست كه خوبان همه در رقص آيند مـند روز أنست كـه تشـريف بـووشد جـانها ما بـه مـهمان خــا بـا بـر سـر السـرار شـويم
 (IGFV دـ ـغزل)

ای بــىتو شــراب دُرد گثــته الى بـــــتو ســماعها فســرده
(FFATA د)
ز بــامداد بــياورد جــام جـون خـورشيد كه جزو جزو من از وى كرفت رقصى
(rrary s)
امروز سماع است و شراب است و صراحى يك ساقى بـد مست يكى جـمع مباحى
 (YYqVO __V\& د)
رقـص كـن آنـجا كـه خـود را بشكـنى شــــنـه را از ريش شــــوت بــــركنى
 چون رهـند از دست خـود دسـتى زنـند جـن
 تـــو نـــبينى ليك بـــهر گگـوششان
 ( $\Gamma / 40$ _l $\cdot \cdots$ )

آســمان پجــون خــرقهاى رقـصان و صــوفى نـــایديد
الى مســلمانان كــه ديسـده است خـرقه رقـصان بـى
خرقه رقصان از تـن أست و جســم رقـصانست ز جـان گگـردن جــــان را بــبسته عشــق جـــانان در رســن (r. YVQ_A. s)

در وقت ســـماع، صــوفيان را از عـرش رسـد خـروش ديگـر
 (lligr_gF $)$

سماع كوش من نامت سماع هـوش مـن جـامت عـمارت كـن مـرا آخـر كـه ويـرانـم بـه جـان تـو (rYAGFA)

جون برون رفـتى ز گـل زود آمـدى در بـاغ دل
بس از آنسو جز سماع و جـز شـراب نـاب كـو
(rrra. د)
برون ز هر دو جهان جو در سماع درآيى برون ز هر دو جهان است اين جهان سماع

 (Ir\&AD_AV د)
هركز كسـى نـرقصد تـا لطـف تـو نـبيند كاندر شكم ز لطفت رقص است كودكان را اندر شكم קه باشد، اندر عـدم پـهه بـاشد كاندر لحد زنورت رقص است استخوان را بـر 〒ـردههاى دنـيا بسـيار رقـص كـرديم $\quad$ جابكـ شويد ياران بر رقص آن جـهان را (r. 91 _ 942$)$

در تك گور مؤمنان رقصكنان و كفزنان مست به بزم لامكان خورده شراب مؤمنى (Y\&MAS 2)

تـا كـه عشـقت مـطربى آغـاز كـرد گــاه جـنگگم گـاه تـارم روز و شب
مـــىزنى تــو زخخـمه و بــرمىرود تا به گردون زير و زارم روز و شب (rrar_af s)

كفت كه از سماعها حـرمت و جـاه كـم شــود جاه تو راكه عشق او بخت من است و جاه من

عقل نـخواهـم و خـرد دانش او مـرا بس است
نـور رُخش بسـن نــيمهشب غـرئ صـبحگاه مـن
(19/FT_FFP)
باك باش و خاكى ايـن درگـاه بـاش كـبر كــم كــن در ســماع عــاشقان
 (rIMrg_ry د)

 هـركــهـ او را ســماع مست نكـرد مـنكرش دان اگـرجـهـ كـرد اقـرار （IYYYO＿YY د）

$$
\begin{aligned}
& \text { وز مــيان خـويش را بـرون كـن تـيز تـا بگــيرى تــو خـويش را بـهـكـنار }
\end{aligned}
$$ （1ヶヶVa＿人• د）

## هـ طرب جان

شرابخوارى، مستى و طرب، خيالات و تصاوير وصال حق هستند．از طريق شراب، روح هويت واقعىاش را كشف مىكند و به نشاط ابدى دست مى يابد．




 شراب لعل كه گر نـيمشب بـرآرد جـوش مران ميان جـرخ و زممين پـر شـود ازو انـوار

 كه شـيرگير جكـونست در مـيان شـكـار ز بوى جـام و ز نـور و ر ر ج جــنان دلدار نهاده جان بهطبق بر كه اين بـيـر و بـيار
 خراب سيصد و نُه سال مست انـدر غـار كه دست و پاى بدادند مست و بی خودوار
 كه غـم نـخورد و نترسيد ز آتش كـفـار

تبارك النه آن دم كـه پـر شــود مـجلس هزار مست حو پـروانـه جـانب آن شـمع ز مـطربان خــوشآواز و نــعرئ مسـتان ببين بهحأل جوانان كهف كـان خـوردند چجه باده بود كه موسى به ساحران در ريخت
 چچه ريخت ساقى تقديس بر سر جرجيس

كه مستم و خبرم نـيست از يك و هـزار خــراب و مست بُــدند از مـحمد مـختار رِسر از شــراب و خــا بـود ســاقى ابـرار كه مستوار شد از ملك و مملكت بيزار كه كفت رمز انا الحق و رفت بر سر دار جو مست سجدهكنان مىرود بهسوى بحار ز تف اين مى آتش فروخت خوشرخسار حـيات سـبزه و بســتان و دفـتر گـفتار نبات و مردم و حـيوان نـتيجة ايـن چــار كه خلق را به يكى جام مـى بـر
 جــنانكى اشتر سـرمست در ميـان قـطار ز مستيى كـه كـند روح و عـقل را بـيدار از آنكى غيرخدا نيست جز صداع و خُمار طـهور آب حياتست و آن دگـر مـردار به آب سرخ سسيهروى گـردى آخـر كـار سرش بهگل بـهُـرفتست طبع بـدركردار بـرآيـد از سـر خـم بـو و صـدهزار آثـار شـــمار آن نــتوان كـرد تـا بـهـهـروزشــمار جو گشّت وقت فروداشت جام جان بردار

هــزار بــارش كـــتند و يـيشتر مىرفت
صحابيان كـه بـرهنه بـهـهـ ـِيشُ تـيغ شــدند غــلط مــحمد ســاقى نــبود جـامى بـود
 جـه سكــر بـود كــه آواز داد سـبحانى بهبـوى آن مـىشد آب روشـن و صـافى ز عشّق اين مى خاكست گشته رنگىآميز وگـرنه بــاد جـرا گشت هــــد جه ذوق دارند اين جار اصـل ز آمـيزش جـه بـيهشانه مـيى دارد ايـن شب ز لطف و صـنعت صـانع كـدام را گـويم شـراب عشق بـنوشيم و بـار عشـق كشـيم نه مستيى كهـ تـو را آرزوى عـقل آيـد ز هــر جـه دارد غـير خــا شـكـوفه كـند كــجا شُــراب طـهور و كـجا مـى انگـور دمى چو خوك و زمانى چجو بوزنه كـندت دلست خـنب شـراب خــا سـر ش بگّشـا جو اندكى سر خــم را ز گـل كـنـى خـالى آگــــر درآيــــم كــــآثار آن فــروشمرم جــو عــاجزيم بــلا احـصيى فـرود آريـم در آ بـهـهــجلس عـُــاق شــمس تبريزى كـهـ آفتاب از آن شــمس مىـبرد انـوار
(11ヶ0 (دـغزل)
تـــو در عـقيلئ تـرتيب كــفش و دســتارى
تِكــونه رطـل گـــرانخــوار را بـهدست آرى
بـه جــان مسـن بـهن خـرابـات آى يك لحـظه
تــو نــيز آدمـىیي، مـردمى، و جــان دارى

بــيا و خــرقه گــرو كــن بـهمــفروش اللـت
كه پيش از آب و گل است از الست خـمازیى
فــير و عـارف و درويش، وآنگـهى هشـيار؟
مـــجاز بـــود چجــنين نــامها تــو رــندارى
سماع و شرب سقا هـم نـه كـار درويش است
زيـــان و ســود كـــم و بــيش، كــار بـازارى
بــيا بگـو كـه هــه بــاشد الست، عـيش ابــد
مـلنـى هـين بـه تكـلف، كـه سـخت رهـوارى
ســـرى كــــه درد نـــدارد جــراش مــىبـندى

پ.

مـطربا ايـن پـردهزن كـان يـار مـا مست آمـده است
وان حـــيات بـاصفاى بــا وفـا مست آمــده است
گــر لبــاس قـهر چــوشد جــون شــرر، بشـناسمش
كــو بــدين شــيوه بــر مـــا بـارها مست آمـده است
آب مـــا را گـــر بـــريزد ور ســـبو را بشكــند

ای بــرادر دم مـزن كـاين دم ســا مست آمـده است
مـــــفريبم مست خــــود را او تــــبسم مـــىكند

كاين سليمالقـلب را بـين كـز كـجا مست آمـده است
آن كســـى را مـــىفريبى كـــز كــمينه حـــف او

آب و آتش بسيخود و خـاك هـوا مست آمـده است
گــتمش گــر مــن بـميرم تــو رسـى بـر گـور مـن

برجهم از گور خـود كـان خـوشلقا مست آمـده است
گــفت آن كــاين دم بــذيرد كــى بـميرد جــان او

بـا خـــا بــاقى بـود آن كـز خــدا مست آمـده است
عشق بيجّون بين كه جـان را جــون قـدح جـر مـى
روى ساقى بين كـه خــندان از بـقا مست آمـده است

يار ما عشق است و هركس در جبهان يـارى كزيد
كز الست اين عثــق بـىما و شـمها مست آمـده است
(ra)





 شيشه جو بشكست و بـهرسوى ريـت

 (018)
.
جان جانان

مذهب عشق مولانا، پيامى است از سوى معشوق حقيقى بهانسان و يادآور اينكه انسان مضمون كلام خداست كه گفت ((الولاك...))

ا. صـلاى عشق
چهه در مثنوى و په در ديوان شمسى، مولانا همواره خودِ حقيقى خواننده را به ياد او مى آورد. و گرچجه بر بشارتهای ولى لطف خدا تأكيد مىكند اما تهديدهاى خشم و قهر او را نيز ناديده نمىگيرد.







 همحِو تـو جـغدى كـجا باغ ارم را سـزد ا. مولانا سختكيرى در مورد مريد را با حيلهاى كه يوسف برايى نگاه داشتتن بنيامين نزد خود بهكار برد مقايسه مىكند. يوسف، . F به بعد.

مفخر تبريزيان شـمس حـق و ايـن بگـو $\quad$ بلكه صداى تو است ايـنهمه گـفتار مـن (د ـ غ غ

بيش شمع نور جـان دل هست جـون جـروانـهاى در شــــعاع شــمع جــانان دل گــرفته خــانهاى

ســرفرازی شــير گَـيرى مست عشـقى فـتنهاى نـزد جـــانان هــوشيارى نــزد خــود ديـوانـهاى

خشـــــششكلى صــــلحجانى تــلخرويى شكــرى مـسن بـدين خـويشى نـديدم در جـهان بـيگانهاى

بـا هــزاران عــقل بـينا چـون بـبيند روى شـمع

خــرمن آتشگــرفته صــحن صـحراهـاى عشـت گــــندم او آتشــــين و جــــان او پــــيمانهاى

نـور گــيرد جــمله عــالَم بـر مــال كـوه طـور


شــمع گـويم يــا نگــارى دلبــرى جـانبرورى مــحض روحــى ســروقدى كــافرى جـــانانهاى

جـيش تـختش پــيرمردى پــاىكوبان مستوار
ليك او دريـــاى عــلمى حــاكــمى فــرزانــهاى
دأمـــن دانش گــــرفته زيـر دنــدانهــا وليك
كــــلبتين عشــــق نــــامانده درو دنــــدانــهاى
مــن ز نــور پــير واله بــير در مــشوق مــحو او چو آَيينه يكـى رو مـن دوسـر چــون شـانهاى
بـيز‘‘گشــتم در جــمال و فــرَ آن پــير لطــيف

مــن جــو پــروانـه درو او را بـهـهـن پـروانـهاى
 در هــــنر اقــــليمهايى لطــف كــن كــاشانهاى

گــفت گـويم مـن تـو را الى دوربـين بسـتههشـم بشــنو از مسن پـسـند جــانى مــحكمى پـيرانـشاى

دانش و دانــا حكــــم و حكـمت و فـرهنگ مـا غــرقه بــين تــو در جــــال كـلرخـى دردانـهاى

جــون نگـــه كـردم چجـه ديـدم آفت جـان و دلى
ای مســــلمانان ز رحـــمت يــاريى يــارانــهاى
ايسـنهمه بــوشيده گـفتى آخــر إيسن را بـر گــا
از حـسـودان غـم مـنخور تـو شــرح ده مـردانـهالى
شــمس حــق و ديسن تـبريزى خــاونـدى كـزو
گُشت ايــن پسمـانده انــر عشــق او بـيشانهاى
(PVA9 د اد غزل)
دلا تــو شــهد مــنه در دهــان رنـجوران حــديث حشـم مكـو بـا جـماعت كـوران

 اگرچه گم شوى از خويش و از جهان اينجا
 و گر چو زر ز فراقى كجاست داغ فـراق

 لبــاس فكـرت و انــيشها بـرون انـداز كــ آفـتاب نـابد مكـر كـ بـر عـوران بــناه گــير تـو در زلف شـمس تـبريزى


لب را تــــو بـــهر بـــوسه و هــر لوت مــيالا
تــــا از لب دلدار شــــود مست و شـكـــرخــــا
تــــا از لب تــــو بـــوى لب غـــــير نـــيايا
تـــا عشــــق مــجرد شــود و صــافى و يكــتا

آن لب كــــه بـود كــون خــرى بـوسه گــه او
كــــى يــــابد آن لب، شكــــربوس مســــيحا
مــــي دانكـ حــدث بـاشم جــز نــور قــديمى

آنكــــــــ فــنا شــد حــدث انــدر دل بــاليز
رست از حــــدثى و شــــود او جـــــاشنـى|فـــزا
تــــا تـــو حـــدثى لذت تــقديس پــه دأنــى
رو از حــــــدثى ســــوى تـــبارك و تــــعالى
زان دست مســـــــيح آمــــد دأروى جـــــانى
كـــو دست نتــــه داشتـ ز هــر كــاسهٔ سكــبا
از نعمت فـرعون چـه مـوسى كـف و لب شُست
دريــــاى كـــرم داد مــــر او را يــــد بــــيضا
خــواهــى كــه ز مـعده و لب هـر خـام كـريزى


هــــين مـــعده تـهـى دار كــه لوتــيست مـهيا
سى ســـير شــــود هـــيّ؟ شكــارى بــنگيرد
كـــز آتش جــــوعست تكـ و گــــام تـــاضا
كـو دست و لب پـاك كـه كـيرد قـدح پـاك؟
كــو صـوفى چجـالاك كــه آيسـد ســوى حـلوا؟
بــــنماى ازيـــن حــــرف تـــصاوير حـــقايق
يــــا مـــن قســــم القــــوة و الكـــاس عــلينا
(د - غزل 99)
مســهاع از بـهر جــان بــققرارست ســبك بــرجـه جـه جــاى انـتظارست

مكـو بـاشد كــه او مـا را نـخواهـد كهـ مرد تشنه را با ايـن چـهـ كـارست


پـــو مـرد جـنگ بـانگگ طـبل بشـنيد در آن سـاعت، هـزار انـدر هـزارست شــنيدى طــبل بـركش زود شــمشير كــه جــان تــو غـلاف ذوالفـقارست بـزن شــشير و مـلك عشـق بسـتان كــه مـلك عشـق مـلك بـايدار است حســـــين كـــربلايى آب بگــــذار كـــهـ آب امــــروز تــيغ آبــدارست



 بــــــجوشند از درون دل عــــروسان چجـو مــرد حــق شــوى الى مـرد عـنين
 بنوش ايسن را كـه تـلقينهاى عشـقست كــهـ سـودت كـم كــند در گـور تـلقين بـها احســان زر بـههخــوبان جــز مـميز

 مـــــــيان ســـنگیها آن بـــيش ارزد ز اشكـست تـــــــجلى فنـــضل دارد مــــــيان كـــوهها آنطـــونو ســــينين خــمش كـن صـبر كـن تـمكين تـو كـو كـــرا مـــاند ز دست عشــق تــمكين (د

الى ســنايى گُـر نـيابى يــار يــار خــويش بـاش در جهان هر مرد و كارى مـرد كـار خـويش بـاش

هر يكى زيسن كـاروان مـر رخت خـود را ره زنـنـد خويشتن وا بس نشـان و بـيش بـار خـويش بــاش

حس فــــانى مــيدهند و عشـــق فــانى مــى خرند زين دو جوى خشـك بحـنذر جـويبار خـويش بـاش

مـىكشندت دستدست ايــن دوسـتان تـا نـيستى دست دزد از دسـتشان و دســتيار خــويش بـاش

ايــن نگـــاران نـقسُ بـردة آن نگــاران دلنــد
جـرده را بــردار و در رو بــا نگـار خـويش بـاش
با نگار خويش باش و خـوب خـوبانـديش بـاش
از دو عـالَم بـيش بـاش و درد يـار خـويش بـاش

$$
\begin{aligned}
& \text { رو مكــن مســتى از آن خـمرى كـزو زايـد غـرور } \\
& \text { غـــرئ آن روى بــين و هـوشيار خـويش بــاش }
\end{aligned}
$$

(ITFF (د)
تـا چــند تـو پـس روى بـهـهـيش آ
در نيش تـو نـوش بـين بـهنـيش آ آخـر تـو بـهاصـل اصـل خـويش آ آ











در چششــــّ تــو ظـــاهرست يـارا آخـر تـو بـهاصـل اصـل خـويش آ




آخـر تـو بـهانــل اصـل خـويش آ
(IT. (د - غزل)
عــانقان را شــد مســلم شب نتشستن تـا بـهروز خــــوردنى و خــواب نــى انــدر هـوايى دلفــروز

كــر تــو يــارا عـــاشقي مــاننده ايـن شـمع بـاش
جملن شـب مىكداز و جـله شـب خـوش مـى بسـوز
غــيرعاشت دان كـه جـون سـرما بـود انـدر خـزان
در مــــيان آن خــــزان بــاشـد دل عـــاشت تــموز
كـــر تــو عشــقى دارى ایى جـان از بـى اعـلام را عــــــاشقانه نــــعرهاى زن عـــــــــاشقانه فــــوزفوز

ور تـــو بــــند شــهوتى دعــوى عشــاقى مكـنـ در بــبند انــدر خــلا و شــهوت خـــود را بســوز

عـاشق و شـهوت كـجا جـمع آيـد ایى تـو سـادهدل عــيسى و خــر در يكــى آخــر كـــجا دارنـد بـوز

كر هـمى خـواهـى كـه بـويى بشـنوى زيـن رمـزها
حشـــم را از غــير شـــمسالديــن تــبريزى بــدوز
ور نــبينى كــز دو عـــالَم بــرتر آمـد شــمس ديـن
بــر تك دريــاى غــفلت مــردهريگى تــو هــنوز
رو بــــهـــــتاب تـــعـلم كـــرد عـــلم فــقه كــرد تـــا ســرافــرازى شــوى انـــدر يـــجوز و لايــجوز

جان من از عشـق شــهس الديـن ز طـفلى دور شــد
عــق او زين چس نــماند بـا مـويز و جــوز و كـوز
عقل من از دست رفت و شــعر مـن نـاقص بـماند زان كـــمانم هست عــريان از لبـاس نـقش و تـوز

اى جــلالالديــن بـخسب و تـرك كـن امـلا بكـو
كـــــ تك آن شـــير را انــدر نــيابد هـيـج يــوز

Y.

شيخ (يِر) بهعنوان جانشين پیامبر، فرستاده خداست بر روى زمين. آن دسته از غزليات ديوان شُمس كه مقام روحانى شيخ و اسرار وحدت او را با حت مىسرايند،

بخصوص اگر بهضمير اول شـخص خـوانـده شـوند، غـزلياتى بسـيار پـرطنين و شكو همندند.'


ما را ز درون موافقتهاست تا تا ظن نبرى كـه مـا هـمينيم


 هـر روز بـهبـاغ انـدر آييم







$$
\begin{aligned}
& \text { هرجــند كـمين غـلام عشـقـيم } \\
& \text { جون عشق نشسته در كمينيم }
\end{aligned}
$$

(loor دـ ـغزل)









بـر خـاك مـن امـانت حـق گـر نـتافتـى من جون مـزاج خـاك ظـلوم و جـبولمى


 بس كــن ز آفـتـاب شـنو مـطلع قـص آن مـططلع ار نـــودى مــن در افــولمى

## (د




 بـا عشــق لا يــزالى از يك شـكـم بـزادم


 در عشق شــمس تبريز سـلطان تـاجدارم (1990 (د)

ايــن قــافله بـــار مـا نــدارد از آتش يـــــار مــــا نـــــارد







مــنماى تـو نــد شــــمس تـبريز
آن را كـــه عـــيار مـــا نــــدارد
(د ـ غزل

تـو چجـه دانـى كـه مـا جـه مـرغانيـم هر نـفس زيـر لب جـه مـى خوانـيـم

 كـــي بــــمانيم انــــدرين خـــانه گـر بـهصـورت گـداى ايـن كـوييم چــونك فـردا شـهيم در هـمه مـصر
 شــمس تـبريز چـونكـ شــد مـهمان
صــــد هــــزارانهـــزار جـــدانــــيم
(IV\&Y د ا هزل)
جـه دانـى تـو كـه در بـاطن چــه شــاهى هـمنشين دارم
رخ زريــــن مـــن مـــنغگ كـــه بــاى آهــنين دارم
بـسـدان شــــه كـــه مـــرا آورد كـــلـى روى آوردم
وزان كــــــــو آفـــــريدستم هــــزالران آفــــرين دارم
گـــهى خــــورشيد را مــانم گـهى دريــاى گــوهر را

درون خــــمرء عــــالَّ جـــــو زنــبورى هــمى گــردم
مـــبين تـــو نـــالهام تــنها كــه خــانئ انگــبين دارم
دلا گـــر طــــالب مـايى بـرابــر چــرـخ خــضرايسى
جــنان قـصريست حــصن مــن كــه ام الآمــنين دارم
جه باهولست آن آبـى كـه ايـن چــرخست از او گـردان
چجـو مــن دولاب آن آبــم چـــين شـيرين حـنين دارم
جــو ديــو و آدمـى و جــن هــمى بــينى بــه فــرمانم
نــــمىدانــــى ســــليمانم كـــه در خـــاتم نگـــين دارم
چــر! بــرْمرده بــاشم مـن كـه بشكـفتست هـر جـزوم
چجــرا خــربنده بــاشم مــن بــراقـى زيــر زيــن دارم

جـــرا از مـاه وامــانم نـه عــقرب كــوفت بـر پــايم
جـرا زيـن چجـاه بـرنايم جــون مسن حـبل مـتين دارم
كـــبوتر خــــانهاى كــــردم كــــبوترهاى جــانها را

شـــعاع آفــــابم مـــن اگــــر در خــــانهها گــردم
عـــقيق و زر و يــــاقوتم ولادت ز آب و طــين دارم
تـو هـر گـوهر كــه مــىبينى بــجو درُى دگـر دروى

تـو را هــر گــوهرى گـويد مشـو قـانع بـه حُسـن مـن
كـه از شــمع ضـميرست آنكـه نـورى در جـبين دارم
خـمش كــردم كـهـ آن هـوشى كـه دريـابد نــدارى تـو
مـجنبان گـوش و مـفريبان كـه جشــمى هـوشبين دارم
(IFY\& (د غـزل)

يـــقين شــــود كــه ز عشـــق خـــاى بــى خبرى
بـــدان رخـــى بــنـگر كـو نــمكـ ز حــق دارد

تـو را چــو عــل جــدر بــوده است و تـن مـادر

بـــدانى يــير ســراســر صـفات حـق بــاشد

به پيش تو تو كـف است و بـهوصـف خـود دريـا
بـهـجشــم خــلق مــقيمست و هـــر دم او ســـفرى
هـــنوز مشكـــل مـــاندست حـال بــير تــو را هــــــزار آيت كـــبرى درو، جـــــهـ بـــى هنرى

رســـيد صـــورت روحـــانيى بـــهـهــــريـم دل


از آن نـــفس كـــه درو ســر روح پــنهان شـــد بكــــــــرد حــــامله دل را رســــول ره گــــنـرى

ايـــا دلى كـهه تـو حــامل شــدى از آن خســرو

حـــو حــمل صـورت كــيرد ز شــمس تـبريزى
جو دل شوى تو و حـون دل بـهس سـوى غـيب پَـرى
(r-vr (د









 نه ابن يامين زان زخم يافت يوسف خويش آل به خـلوتش هـمه تأويـل آن بـيان فـرمود

ولى مــبر تــو گــمان بــد الى گــرفــــارم
(د - غزل (IVY)
ای عــاشقان الى عــاشقان مـن خــاك را گَوهر كـنم
وى مـــطربان ایى مـــطربان دف شــــما پــر زر كـــنم
ای تشــــنگان ای تشــــنگان امـــروز سـقايى كـــم
ويــن خــاكــدان خشـك را جــنت كــنم كــوثر كـــم

اى بــىكسان ایى بـى كسان جــاءالفـرج جــاءالفــرج هـــر خسـتـٔ غـــديده را سـلطان كــنم ســنجر كــنم
الى كـــيميا الى كـيميا در مــن نگــر زيــرا كــه مــن

صـــد ديسر را مســجد كــنم صــد دار را مــنبر كــنم
اى كـــافران الى كـــافران قـــفل شـــــا را وا كــنم

اى بــوالعــلا ای بــوالعـلا مـومى تــو انـدر كـف مـا
خـنـجر شــوى ســاغر كــنـم ســاغر شـوى خـنـجر كـنم
تو نطفه بودى خون شدى وانگّه جـنين مـوزون شـدى
ســـوى مـن آ آى آدمـى تـا زيـنت نـيكوتر كــنم
مــن غـصصه را شــادى كــنم گــمراه را هــادى كــنم
مــن گــرگ را يــوسف كــنم مــن زهــر را شكـر كــنم
الى ســردهان ای سـردهان بعثــادهام زان سـر دهـان
تـــا هـــر دهــان خشك را جــفت لب ســاغر كـــنم
اى گــــلستان ایى گــلستان از كـــلستانم گُــل ســتان
آن دم كــه ريــحانهات را مــن جــفت نــيلوفر كـــم
اى آسـمان ایى آسـمان حـيرانتـر از نـرگس شـوى


$$
\begin{aligned}
& \text { ای عقل كـل ای عـقل كـل تـو هـر جـه گــتـتى صـادقى }
\end{aligned}
$$

(ITYF ده - غزل)
بـازآهــدم جــون عــيد نــو تـا قـل زنـدان بشكـنم
ويـن جــرـخ مـردمخوار را چحـنگال و دنـدان بشكـنم
هـفتاخـتر بـى آب را كـين خـاكـيان را مـى خورند

از شـاه بــىآغاز مـن پَسـران شــدم جـون بـاز مـن
تـا جــغد طــوطى خوار را در ديــر ويـران بشكــنم

ز آغــاز عـهدى كـردامام كـين جـان فـداى شـه كـنم
بشكسته بـادا پشت جـان گـر عـهـد و بـيمان بشكـــم
امــروز هـمحتون آصــفم شـمشير و فـرمان در كـفم



مـــن نشُـــنم جــز جـور را يــا ظــالم بــدغور را

هــر جــا يكـى گـويى بـود چـوكان وحـدت وى بـرد
گَـويى كـه مـيدان نســرد در زخــم جـوگان بشكـــنم
گشــتم مــقيم بــزم او جـــون لطـف ديــدم عـزم او
گشـــتم حـــقير راه او تـا ســـاق شــيطان بشكـــنم
جون مـن خـراب و مست را در خـانئ خـود ره دهـى
پس تسو نــدانــى ايــنـقدر كـين بشكــنم آن بشكــنم
گـر بـاسبان گـويد كـه هـى بـر وى بـريزم جـام مـى
دربـان اگــر دسـتم كشــد مـن دست دربـان بشكــنم
چهـرخ ار نتــردد گِــدد دل از بـيخ و اصـلش بـركَنم
گــردون اگــر دونـى كــند گـردون گـردان بشكــنم

گــوشم جــرا مـالى اگــر مـن گــوشئ نــان بشكــنم
نــى نــى مــنم سـرخـوان تـو سـرخـيل مـهمانان تـو
جــامى دو بـر مـهمان كــنم تـا شـرم مـهـمان بشكـــم
اى كــه مـيان جــان مـن تــلقين شــعرم مــىكنى
گر تـن زنـم خـامش كــنم تـرسم كـه فـرمان بشكـــم
از شــمس تـبريزى اگــر بـاده رســد مسـتـم كـــد
مـــن لاابـــالىوار خـــود اســتون كــيوان بشكــنم
luys

بـهـ مـن نگـر كـه مـنم مـونس تـو انـدر كـور در آن شــبىى كـه كـنى از دكـان و خـانه عـبور

ســـلام مـن شــنوى در لحـــد خــبر شــودت كـه هــيـجّوقت نــبودى ز جشــم مـن مسـتور
مــنم קــو عــقل و خـــردد در درون پـردهٔ تــو

بـهوقت لذت و شـــادى بـهـــاه رنــج و فـتور


رهـى ز ضـربت مـار و، جـهى ز وحشت مـور
خـــمار عشــــق درآرد بـهكـور تــو تــحف شراب و شاهد و شمع و كباب و نقل و بـخور
 جـه هــاى و هــوى بـرآيـد ز مـردكان قبور

ز هـاى و هـوى شـود خـيره خـاك كـورستان
ز بـــانگ طــبل قــيامت ز طــمطراق نــــور
كــن دريــده كــرفته دو كـوش خـود از بـيم
دماغ و كوش جـه بـاشد بـهـ يـيش نـفخئ صـور
بـه هــر طــرف نـــرى صــورت مــرا بــينى اكر به خود نـكرى يا بـهسـوى آن شـر و شـور
 كـه جــــم بــد بــود آن روز از جـمالم دور

بـهصـورت بشــرم هـان و هـان غـلط نكـنى كه روح سخت لطيفست و عشئ سخت غـيور

جه جاى صورت اكر خود نـمد شـود صـد تـو شـــعاع آيـــنـٔ جــان عــلم زنــد بـهــهـور

دهــل زنـيد و ســوى مــطربان شـهر تــنيد مـــراهــــقان ره عشـــق راست روز طـهور
بـهـجــاى لقـمه و ــــول ار خـداى را جسـتى

بـهـشـهر مـا تــو جــه غــمازخـانه بكــــادى
دهــان بســته تــو غــماز بـاش هـمجٍون نـور







(IVFY د ـ ـزل
( $ヶ \Delta 9 \Delta \lambda_{\text {_ }}$ )

$$
\begin{aligned}
& \text { روزى بيايد كاين سخن خـصمى كـند بـا مستمع } \\
& \text { كاب حياتم، خواندمت تو خـويشتن كـر سـاختى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ز روح قــدس ز كــروبيان فـزون بـاشم }
\end{aligned}
$$

## نمايه

$$
\begin{aligned}
& \text { آسياى صغير • }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ثوابت } \\
& \text { IVY، جامي AD } \\
& \text { جبرئيل } \\
& \text { جبريون جون } \\
& \text { جلالالدين رومى 9، IY } \\
& \text { جلبى، حسامالدين 10، 10، TOT } \\
& \text { شيتيك، و. } \\
& \text { جا } \\
& \text { حلاج؛ حسين منصور } \\
& \text { Y- ابوسعيد ابوالخير } \\
& \text { الحمد غزاللي } 9 \\
& \text { الستانبول } \\
& \text { السرارنانهـ } \\
& \text { D9 اسماء سلبى } \\
& \text { الصطلاحات صوفيه IVY } \\
& \text { اففانسنان } 9 \\
& \text { المام حسين(ع) } 109 \text { ( } 109 \\
& \text { AF انديشة اسلامى 9. } 9 \\
& \text { VY انسان كامل } \\
& \text { اوحدالدين كرمانى } \\
& \text { ايران IVF، ايدالدن } \\
& \text { خواجه عبدالله انصارى HY } \\
& \text { MIF خوارزم } \\
& \text { خير مطلق } 44 \\
& \text { دانته } 14 \\
& \text { بايزيد بسطامى } 109 \\
& \text { If.I. برهانالدين ترمذى } \\
& \text { بلخ } 9 \text { ، } 1 \text { بر } \\
& \text { بنىاميه } 109 \\
& \text { بوعلى بينا }
\end{aligned}
$$

در تحقيت احوال و زندكانى مو لانا جلالدالدين


| عالم جسمانى NV عالم روحانياني | ديوان شـمس تبريزى Y <br>  |
| :---: | :---: |
| عالم شالم | HgN.rar |
| 1F،1. 1 - | If ديوان كير |
|  |  |
|  | روانشناسى رو حانى |
| 1. علاءالدين كيقبالـو | روانشناسى صوفيانه |
|  | /VT روانشناسى معنوى |
| علوم 9 ¢اهرى 9 | رو JVI |
| عه | MY |
| عينالقضات همدانى 9 | PvI |
| فخرالدين رازى 9 | If |
| فخرالدين عراقى M | r.] rer |
|  |  |
| فرهنگ وبستر |  |
| فلك | A0 شرح منازل السائرين |
| فيه مافيه 10.1 (I). |  |
|  | شمسالدين ملطى |
| قاهره 9 |  |
| V. قلمروى غفلت | Mr.lor Ir |
|  | IVY شهنامه توران |
| 1-1. |  |
| كيهانشنانسى | IVY |
| كيهانشناسى اسلامى M1 | صفات افعال |
|  | صفات ذات |
| لاهوتى، | صفات قفر |
|  | صفات لطف |
| rat.rra ros .rll it.r.IAY |  |
|  |  |
| 9 9 | عالم امر |

```
,IVF ,IVF ,IGO IGF IGY .IOF
.19Y .191 .19• .1N9 .INY .IVA
,YIY .YIY, YII ,Y.Y ,19A ،190
```



```
ITV ،rV. r&q rgQ rMON , YOV
r.fr.r ،rgr rar .rgl rvo
```



```
MgY, MDF MFY
```




YVI , YOA ، YMG , IAV , IVA , IVV
MII |IVV،AD نقد النصوص
نيشابور •
9
يازيحى، حسين

محمد غزالى 9 PVV، IVY مديتيشن مسيح $1 \wedge$ معاريف 9
معينالدين بروانه هكتوبات 19 مكه 1 مك SVY IVY منازل السائرين مناقب العار فين
 مولانا


 ,VE VF ,VY , VY , V • ، 99 ، 9 AN , 99

 . IYA ، IYO , IIN ، IIF . $1 \cdot 9$, $1 \cdot \Delta$

(C) Mehrandish Books, 2005

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher. Any fair dealing for the purpose of research or private study or criticism or review is allowed.


First Published 2005
ISBN : 964-6799-14-0
n
Published by
MehrandishBooks

Tehran, P.O.Box 15875-6855
Tel:021-2585779
Fax:021-2592337
E-mail:mehrandish@gmail.com

# The Sufi Path of Love Spiritual teachings of Rumi 

William C. Chittick Mehdi Sarreshtedari



Mehrandish Books
Tehran 2005

# The Sufi Path of Love $\underline{\text { Spiritual teachings of Rumi }}$ 

## Read Me <br> In The Name Of love



Mehrandish Books
 حـدا و جهان، نقش انسان در عالم، كمال عال غائى انسان،
 ; نمادها به منظور بيان واقعيات " نامرئـى " در ادبيات



 از مينّمايد، كارعلاقمندان به فهـمه و دستيابى به تعنويات نهفته را ساده ميكنّن.
 حققق عرفائى تفار موولانا آشنا مي سازد و اين كار را ا دقت و كستردگى, از زبان خود مولانا انجام ميدهد.


