Minhāj al-ābidīn (The Path of Worshippers)
Abū Ḥāmid Muḥammad al-Ghazzālī
an old translation by
‘Jmar ibn ‘abd-al-Jabbār
Sa‘adī as-Sāwī
edited by
Aḥmad Sharíatī
Tehran 1980


园
صَ صَنْكُ

;




$$
\begin{aligned}
& \text { 些 } \\
& \text { Ond } \\
& \text { AP * } \\
& \text { خرداد Ira9 هجري شهسیى } \\
& \text { رجب . . ع ا هجرى قمرى } \\
& \text { قيمت •・ヤ دیال }
\end{aligned}
$$

هر ست مشالب

رتفدنـ
مقلدهُ مصنف

11
باب اول در عتبهُ علم
「•
باب دوم در عتبئ توبه
「o
rv
نصل [در رمناجات]
باب شوم درعقبهُ عوائتق
فصل اول : جشم
نصل دوم :گوش
نصل سوم: زبان
75
$\vee 7$
$\wedge v$
ar
نصل جهارم : 2
فصبل ֶֶنجم: شكمه
فصنل: [دراهميت اين عقبهـ]
نصل: [در رعايت جهار اصلـه
نصل: [در ترك دنيا]
49
باب جها رم در عقبهُ عوارض
ir
فصلى: [در دفع عوارضس

| منها ج الما بدين |  |
| :---: | :---: |
| 190 | [100 |
| 179 | نصلض: [درتو 5 ] |
| 1r9 | باب لنجّم |
| $1 \leq 5$ | فصلم: [دراهتبياه برّ |
| 17. | فصهل : |
| 17\% | بابب شششم در عقبd قوادح |
| lve | نصـل\| [دإهتياط برقفّ ! |
| $1 \wedge$ 。 | ind |
| 111 | فصر |
| 19. | نصل : |
| $19 \%$ | بابب هنتهم در عقبهٔ حمد و شكر |
| $19 \wedge$ | نصلـن: |
| r.o |  |
| ri. |  |
| rrer | فهرست اعلا |

## 

## 









 در حوزة گّ



 نـاشتيند.



سنهـاج العابد ين
بدانها نداده بود در بهار عادل خويش بهرشد و باليدن وا مى داثـتـودر


 قرار داد،اما به قول اقباللا هوزى تميز رنگك و بوى بر اين گلها حرام

اووست جان اين نظام و او يكى است



























در واقع جو يندگان هقيقت در جهان جسبيار بوده و هستند و از ايـن

 و شوق ها مانند نور داراى مراتـب هختلفـ هى بانشند.





 جستّجو را در خويشّ بسسيار د يده و ديرزمانـى دلش در جستّجوى حقيقـت
 عياردرآملهه تا سر انجام در سالهايى آخر، اطمينان و آرامش








 را به يكى از دوستانش و نرستادن آنان به مدارس 'نوشير.




 از او روايت


















 وبهةوال بعغهى بر او رشك می برد .











 و سالـ و حدود . r سال همر اه و همراز و ههمسر او بوتد و ديگُــرى
 غزالى بود.

ا- ا- اين هكايت را خواجهنظام الملكي نيز نقل 5,

شـش
صوفيه از روزگار شيخابوسعيدابوالتخير و الهامقيشرى در خراسـيـان












 دستور داده است طبل و بوق بزنند تا فقيه جوان ييش خلم



 از








خواجهنظام الملكك بود و غالباً بين زششابور و اصفهان و بغداد دسافـــرت
 نيـز خواجه و سلطـان با شكـوه و جـلال هر جه تــاستـر وارد بغـدادكــ


 الها به دناسبت ارتباط وزير بزرك،حشهـت و شهرت بیىنظيرى يافته بود.

 داشت و از جانب وزير يا سلمطان يا خليفه انتخاب مىشد با حقـوت و هستمرى هنگفت . در حقيقت نظامئُ بغداد را خواجهنظام الدك بسراى ابواسحق شسيرازى ساخت كله در فقه قدرت و تبتحرى كمتنظير داثشت ودر


 پاك اعتقادى وزير.ابواسحق نوشت ״حسن :هترين ستمكارانست)"خواجـه


 موقع ابوحاهد غزالى جوان ع عم سانل را به تدريس آنجا گماشـهت.قدرت بيان و جاذبه شخصيت خيلمى زود اين فقيه طوسى را در بغداد دعروف و


 .
 و سلطان نبز چهل روزی پس از او دردد.اين جريانات نشانهایى از پوپیى و

بنـهـا- العابدين























 فريب زيستن و به يقين نرسيدن يا نبودن و جستتجوى حقيقت را بر ثمال چيز ترجيع دادن؟ يكك طرف شهرت بود و افتتخار و وـاديات و نقنسانيات،



















 نشابور میزيست و در جوانى كار و ديوان را ترا تا كفت و توبه نمود و در خانه نشـتشـت







سنهاج العابدين








 توانست در نسجال جاهع الموى گوشئ عزلمت اختيار نموده حالت زوحانى


 اهياء العلوم الدئي(1) را به تحرير درآورد . اين "كتاب يششتر بر ذو و و و
 .

 جانّى زسيلد نـه آغفاز به تصهوف تقليدى بود ونى در پا يان دبتّنى بر تـحقيق.
 و فخخر الملكن براى تدريس وى خر نظا ميهُ نشابور او را ناجار از تدريسى در آنجاكَ

 (-1













 عارفانه و خالى از آز و نياز خطانب بسه پادشاه رسطالبى يبان حانشته است و



 خرده و جواب هعتترثان را نوشته است.
















 الككام است




















و در همه هیيز يكن اشعرى كاسل نيست.د در مورد باطنى ها و شبعيان نبيز
 حتى در پا يان عمرش شيعيان وى را به تشیي سنسوب نمودند ولى به سبـب




 خلل و قريب بهيقين و اين ايمان نيز بهدنبال تحول فكريش او حا







 الست، الدعائى است






 خلاقهاش لـطمه نزذ. وى مردى فقيه،هتكلم،فيلسوف،عارف و صونى بـهـ

سنهاجالعابدين
تمام هعنى بود و هدأه اينها هعرف تجارب واقعى زندگيثن هسسوب مىشو .
 خوشش:تخانه غالب آثاز و وى هيوز سوجود است وبسيا رى از آنها بهزبانهاى





 به تقصبيل احياءالكلوم و كيميايسهادت نيست و بسهـارى از آنهــا رسالـه





 احياء العلومالدين- اخلاقالالنواو- آفاتالللسان = اثبات النظر ع الاملاء على سشكل الاحياء ـ الانتصبار لما فـى الاحياء سن الآسوار ساربعين


 أبرار والنبجاة سن الاشرار ـ الادب فى الدين = اسرار انباع الهنة_ الالشراف الا




القولين- بدايع الصنيع - البدو رفى اخبارالبعث و النشور - بوارق الالماع


 يينالاسلام والزندؤة - جواهرالقرآن - جادع الحقايق - حجةّالحق ـ ـ حقيقة
 خواص القرآن ـ خالاصةالتصانيف - خلاصةالرسائل الى علم المسائل-
 الشريعة . الذهب الابريز فیخواص الكتاب العزيز - رسالة اللا الاقطلاب رياضةالنفس- الرسالة الوعظية- رسالة|الطير- روضةالطالبين وعمدة السالكين الردعلىسنغى - الرسالة اللدنيةـ الرسالة القدسية ـ ـرسالة فى الرد علر على الري



 الغاية القصوى - غورالدور ( = نهاية الغور) غايةالغور فَى دسـائل الدورر





 الخلـق سسن غيـر الخـلق اجمـعيـن ( = سغاليـط المغرورين ) اللباب


 (= المضنونالصغيروالنفع والتسويه)ـ دسـلم السلاطين-سنهاج المسترشدين
شانزدهن

معراج الهالكين - ديحك النغار - سعيار النظر - سشكوةالانوار و سصفاة
 شرع السماء السَ الحینىى - المنهج الاععلى - معارج القدس - هنهاج



 الوسبط - الوقف والإنتداء - ياقوت النتأويل فیتفسير النتزيـيل -
 به شرح زير البت:
1- السر المكتوم فى اسرارالنجوم ( = اسرارالنجوم) . ب-تْهسين -
الظنون والتسو يل 0 - المضنون به على غير| هله • 7 - سرالعالمين


 £

غزالى الهت چنان









## هفـه



















 ذ


كّم هترجه از همان استاد روايتى مىآورد.








 آورده الست در دطولات تصطانيف خويش نياورده اسهت .وتتى در خاطر آمن

 بدان وجه معيشتت بدست آيل و حطام دنياوى از آن زيادت كننیل. جون

 فائده اين دقايق علوم به افهام بيشتير دردم برسهد و طالبان دين را وا از آن



حاصل شو2...".







 الزنجانى گفت خبر داد مرا سيلالاوليا ابوبك, الواسطلى كغت خبر داد سرا



المرام و يرحم|اله عبداً قال آسنا و فرغ الكاتب الداعى لدولته دائمأ
 الحجة سنة ثهانين و سبعمائة حامدلَآ...و هو ارحمهالرامحمبن.



 (VAs -



 الاعلام ع - п











 (ش ش ش ا


هنـهاج العـا بد ين
 سال هشار



(1) (s)

اين نسخخd
 رسشخصصا تشى به شبر زير الست: -

ماننل نوشته شلده و كاتب آن رتحمال بن حسبين بن على الهـ.

- r
 ارباببالسيفس والقلهم جلال الـحت والــلـنيا والــلـدين شمسى الدين خلدالته ظلXل عاطفته على العالمين" با آب طم نوشته شلهه و صفتحد اول داراى يكك سرلوح به شيوهٔ تركى است ضمناً صفحات اول و دوم هم مسجدول با




 - ع

الععابدين با' قلم د يـگر نوشته شلده است.
.


 خود آورده شده الست).

2ازإى اغل人 فاحثى تاريخى میباشد
V
رهطالب دو نكتئ جشمغير در آن نما يان الست:
 تمام و يا برخى از آنها را بذون ترجمه نقل كرده و حتى پإرْاى از اشعار را حذنـكرده الست.

دو با سه سطر هم مىرسل.

## موضوع كتاب

 الست كه انسان در راه آخرت دارد و پ


 ععقبات به ترتيب عبارتنا از :

- عـبهُ علم ب- عقبئ توبـه
- 0

ارزش كتاب

 خوشبتختانه 二ر ساله هأى اخير ترجمdٔ كههن سال كتاب احياء العلوم الديسن

سنهاجالعابدين

 كذشتهd از اعتبار ذاتى اين كتابكه يكى از آخرين تأليفات امام رسحــد
 ارزشهاى زبانى و دستّورى المدت و چاپٍ آن خلدتى به زبان فارسى نحسوب
مىيكدد.
 به اختصار واشارت قابل يادآورى انست عبارت الست از : : ( - وجود كملمات و تر كيبات فارسى قديمى از قبيل : دوسيدن (= چسسبيدن)
مراغه زدن (= غلطيدن) بارى خداى(سبار خدايا) درازنائى (مهوليل)

اوهيد (تـديد
برزيدن( (يسورزيدن) باستد (= بايستد)

خi
فرا (سبه حرف اخافه)




همتچند (=به میَدار)

فائدهسند (سرنـد (سفد)


$$
\begin{aligned}
& \text { قديم هم آهده ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { آراميده خاطر(=آسوده دل) } \\
& \text { نَّرش ( }
\end{aligned}
$$



هست از قبيل:





 ضبط حر كات و اعراب اين قبيل كَلمات مهكن نشاتد و لذا بدون اعراب جا شی.

 اساس كَار قرار گرفت و در كتاب به عنوان(نسخه الف) ان آن آن ياد مىشود
















 در پايان وظيفه خود




 كار هرا يا إى كردند سیلسغگزارى نما يهم.

اسفنـ
الحمل شو يعتى

## ز [ مقدملٔ مصنف i



الحمدلّةربالعالمين والصلوة والسلام على متحدلسيدالمرسلين وخاتمالنبيين و على الهالالطهرين و صتحبهالمنتجبين


 در سلوك راه آخرت، و ترتيبى عجب دارد، بسيار دسطالعت كرددىى و نكت و و فوائد آن بيشتر نصب العين داشتتى و پيوسته بدان انتيناس







 و دستى دارند و ارباب ذوقانـد نه اصحاب دعاوى . تا سالكان راه به بقصوخ

1- در نستخئ ب بعد از بسمله ... و بهثتتى آمده است.

منها ج العابدين
برسند ومترجم را ثواب اخروى حاصل شود . توقع ازكرم خواند آنست كه ها را آمرزش فرستند و از حق جل وعلا عفو و و و مغغرت درخوا هند تا ثواب يابند، انشاءاءالّ' .




 المرسلين وعلى اله الابرار الطيبين اجمعين الى يومالدين











ا ـ در هتن الف به صورت انشارالسَ (با حذف همزه) آمده است .
 r ـ قرآن كريهم (ولكن الله يهدى سن يشاء ....) ع - قرآنكريهم

-     - 


v - ب: او
a - بـ: ... راهزن بايد....

حفتا بالمكاره وان النا رحفتبالثهوات.يعنى بهشت را همة ناسراديها گرد درآرمده











 فيروزى يابكُرداناد بمنه وجوده .








> ؟ ז - ب ب: شائة : بوت

甲 - ب: ... كم يا قصد دارد....

ه - ب: ... ظفر فيروزى...
v - ب ب:.... قَدم در دارد
 1 1

منهاجا اللابدين
و خلـق گْتند هذا' اساطير الاولين، و زين العابدين على بن الحسين بن على بن ابى ابلب رضوان اله تعانى عليهم اجمعين مى گويدَ شعر:

لقيل لى انت مسن يعبد الوثنا
يرون اقبح ما يأتونه حسناً

يا رب جوهر علم لوابوح به
ولا ستحل رجال دسلمون دلى

 خوب چندارند. پس حال خداوندان دين آن اقتضاكردد كه به كافئخلق به نظر رحمت نگارند و ترك مجادلت و و مسارات كنند .

 ارتفاع وانتفاع. خداى تعالىى دعاء مرا اجابت كرد به فضل ايخويش و الهام داد
 ! ينست كله مى گويم وبابلسالتوفيق .
اول كله بنده آگاه شود وحر كتى درو بديدآيد جهتراه




 الى دارالخلود والاستعداد للموت قبل نزوله . فرهود كد هون بنده را نور در دل

$$
\begin{aligned}
& \text { ا - قرآن كريهم (ان هنا||الااساطير الاولين) ه }
\end{aligned}
$$

r - ب:... ״ و قد تقلم فى هذا ابوحسن

$$
\begin{aligned}
& \text { ه - ب: رشترترى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ^ - ب: ... اوفراخ ... }
\end{aligned}
$$

 بدان نشان آن حالت رابدانند؟ فرمود كمه ازدنيا و دوستحى او دور شودوباكارآخرت


 و انواع لذتها از هر چيزى؛ و خود را مى بينم كله روى آفات بسهار و مضرات

 تغانل و تهاون نما يد آن نعمتها ازو باز ستاند واو را بهعقوبت و بأسىه بغيرد .

 اوراست، قادرست برآنك آكامر اورا عصيان كنم عقوبت كند و اگگفرهان برمثواب دهله داناست به سر دل هن، به ثواب وعده داد و به عقوبت بترسانيد و به قانون
شرع الزام فربود .
 متحال نيست. وبه بديهءٔ عقل اورااين علم كّه اينصورت بمكن الست ومتحال نيست حاصلشود. پس برنفس خويش بترسد وفزعى درو پديد آيد واين خاطررا فزع خوانند
 گرداند و اورا بدان دارد كه نظر و استدلال كندلد و طريق خلاص وح وحاصل كردن
 صنع و استدلال به صنع بر صانع تا علمالبقين به غيب حاصل حـل خدائى هست كه اورا تكليغ كرده است و اهر ونهى فرموده است . و اين اول عقبه است كه درطريق عبادت بنده را فراپيش آيد و اين عقبئ
|

علمه و معرفت است تا در كار آخرت به بصيرت تمام بهقطع اينعوائق سشغول ائل شود












چس چپون علم و معرفت فرائض حاصل شود روى بدان آورد كمد به عبادت






 روى به عبادت آورد.

 باشد، و اين عوائق چهار خيز باشندا : دنيا و خلق و شيطان و و نفس . والبته بهدنع
| - ب: ... وبا خود...

اين عوائق و دوركردن اين بحتاجباشد . و الا ازوى عبادت نيا يد. پس اين




 شود كه اورا لگامتقوى برسركنلد تا بماند و به يكك بارگى بقهور نشوذ و فرهان

 عوائق تحمل و تجلد نمايد تا فارغ شود و پون فارغ شود روى با عبادت نهـا.


كرداند و عبادت چنانچع بايد به فراغ دل نتواندكرد? چون نظركنـد از آن چهيز:
يكى رزق است كه نفس البته سطالبت نمايد و گويد كهی لابد برا رزتى و نظام حالى ببايد وتو از دنيا و خلق دجرد و دنغرد شدى . پس رزت و قوام رن ازك
دؤم خطرهاكد در راه افتد از چيزمهاكد ازآن خوف باشلد يا بدان امبي
 دين اوست يا فسادكه عاقبت كارهاء خلق مبهم انست، الا خدا نداند و دل ول بدان مشغول شود و شايد بود كه به واسططئ آن در خطر فساد و هلالك افتد. سئم •لمصيبت ها وستختى هـاكم از هرجانب بِو رسد خاصه درحالى كلد به
| - ب: ... وكار نفس ودفع او دشوارتر ...

منها ج العا بلدن
هخالفت خلق و دحاربت شيطلان و عداوت نفس برخاسته باشذ. بسا غصه كه اورا تجرع با يدكرد و بسستختى كه اورا فراپشيآيل' و بسى غم و اندوه كه بدو وسلد.



 را قطع تواندكرد : رزق را به توكل و بوضع خطر را به تفويض و ستختى ها را به صبرو تضا هاء حت وا به رضاء. چون قطع اين عقبه بلتوفيق واعانت حق عز وعلها كرده باشد قصلد عبادت كند و حون قصهد عبادت كرده باشل، نفس خود خود را بيند در
 بهواحت وغغلت وآسا يش و بطـالت بـاشل ، بلكك بدفضول و بالوء و جهالت• پـس
 يديدآرد^ و بلهیيزى كه ازمعصيت و شربازدارد و ازآن او را فاتركّرداند، وآن دوحيز است،رجاء و خوفكد اميد بهثواب عظيم كد خداي تعالمى و تقدس وعده دادهاست (مطيعان را) بدان باانواع كراستها همچجو راننده وفرماينده استّكه بنده را بهطاعت مىراند ونشاط ولذت عبادت درو پيدامى كنلد . و خوف از عقوبتها كـه راننده است

عاصيان را همحچون زاجرى الست كه از معصيت باز مـى دارد .
و اين عقبهُ بواعث [عقبهُ هنجبم] الهت كه بنده رادرييش آيل . بدين دو ذكر، اين دوعقبه راقطع كند. حون ازين فارغ شود و هيحِ بانعى و شاغلى نبيند بهنشُاطى تمام روى بهعبادت آورد وبهشوق و رغبت بدان قيام نمايد؛ چسى چون درين حالت
 بهواسعلهُ ريا بهطاعت خويشى با مردمان رياكند تاطاعت را بdعاقبت بهفساد آرد .
r - ب : ... خهارم انواع ..
ع ـ ـ در ـتن الف بهصورت (برضا) آمده است.
ף - ب:.... وابلهى ....
^ - ب:.... آيد...

ا ـ ب: ... اورا پیش آيد ...
r - ب: ... . آنجا ...
ه - - ب: ه ا... عزوجل ...
v -
q-4 - ب:... وفرما يندهكهم...

وگاهى طاعت خودرا بزرگٌ دارد ورام نفس خود گردد . درين حال عقبهُ قوادح [عقبلُ ششُمب]فرآيش آيد كدبدانطاءت راتعظيمى نهد وآن عجب باشد كل بدان عبادت حبطه شود و تلفـكردد. پس هدتالجشـود جهت


 آنتى بأسلاهت.ليكن خون نظر كنل خويشتن را غرقبيند دردرياء منته هاونعمتهاء



چس درين مقام عقبة شكـر و حمد [عقـبه هفتم ] فرآيشى او آيد ، آن را
 تباركك و تعالى ، خون از تطل اين عقبه فارغ شود بهروطلوب و بقصود خـود برسم، و به سير اندكك كه بكند 6 در صتحراء شرف شوق و فضل و كراهت




 و شوق آن درنفس او استكمال يافته، ناكاه رسولان ربالعالمين در رسند بهروع و ريحان و بشرى و رضوان و اوه را بـه خـــوش دلـى و تمامى بشر و انس از



$$
\begin{aligned}
& \text { ا- بـ:... اورا نيز تطع بايد بدأنَهه... }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ه- باب:... آن را ... } \\
& \text { V- ب-:... وانعام و ترحيب... }
\end{aligned}
$$

10








جمالئآن هفت عقبه است: اول عقبئ عـلم . دؤم عقبئ توبه. سئم عقبهُ عـوائقى .
 و بهتمامى آن تمام شود منها هوجز در بابى سفرد بيان كنيهم و سن التهالتوفيق.


ا- ب: ... سعادت او عظيما دولتاوبزرك بنده ويسنديده كار . ז- ب:... תضمى

بإب أل
در عقبفُٔ اوڭى [ علم ]

وآنعقبئ علم است . مىى گوئيم برتوباداى طالب خلاص' و عبادت كه علم


 ومذ كران٪ همهبراء علم وعبادت است ، بلكث ازبراءعلم وعبادت، خداى عزوجل


 يتنزل الاسريينهن لتعلمواان الته على

 بزركدان و چیزیى عظيم كه مقصود از آفرينش هردوجهان آلا

 دو جوهر يعنى علم و عبادت ، علم فاضلتر وشريفتراست كاسله سيد كونين صلوات
r- ب: ... وعظ واعظان وتذكير هذكران ...
ع- ع- قرآنكريم

- ب: ب:.. اخلام ...

با


 كردن دوستتردارم از عبادت يكك ساله با روزه روز و و نهاز شب و و روز ـ و وهمثخنين







 طلباً لاتضروهبالعلمه.يعنى


 بهردوكار : يكى آنكك تا عبادت به صحت و سلاهت حاصل شود
 نشناسى بهاسم و صغات ذات و و ندانى آنّه در حق او او واجن




 طاعتى تيام نمايى بلك و چگُونه است؟ واز معصيتى چگُونه بيرهيزى كه ندانى كه آن معصبيت است تادر

$$
\text { |- ب:... بددرستىفضل } \quad \text { r- ب:... اورا اونىتر ... }
$$

آن نيفتى . چس عبادات شرعى چون ظهارت و نماز و روزه و غير آن بايد ككه آن
 باشى كه آن طهارت (وملا هراست) و نماز ترا به فسادآورد وتوندانى؛ يانهبروفق





 تا از آن اجتناب توانى نمودن كه اين همه فرايض اندكه حق جل



 تراكه روى به نماز و روزه آوردى و ازين فرايض روى از يك خداى آمدند در يكك كتاب ، از يكى غافل ماندى و نشناختى، به سبب آنكس كه به حظ عاجل خويش هشعوف بود تا دعروف را منكركرد و هنكر را معروف ساخت . و ندانستى كه علومى كه خداى تعالى در كتاب خـى خود آن علوم رانور و حكمت و هدى خواند، كسىآن را’’ هـهمل فروگذارد و بهعلمى مشغولشود كه يا حرامى ازآن به دسهت آورد يـا دامى سازد حطام دنيا را خاسر و خائب؛




$$
\begin{aligned}
& \text { r- ب-:... بيابي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { |- ب: ... بايدكه او بهشرايط ...." } \\
& \text { هr-ب: با باورا } \\
& \text { r/ivr }
\end{aligned}
$$

- 

وآنج بـباع باشد بگذارى از طعام و شراب يا خواب كمه بدان تقرب توان ساخت














 براء آنك عابد بيعلم را فساد ييشّ از صلا


 خصhت دوم كه علم بدان سبب دقدم باشد برعبادت، آنست كه علم


ع- ب:... غغانلان

v- قرآنكريم ro/r^r




 طلببالعلم فريضة على كل مسلم . كدام علمسهت كه طلب آلن فريضه الست وتاچه












 آن فرض باشد، نشايدكله تركك كنى ، والهاعلمه . واها آنچجه از علم سروّاجب است دانستن هعرفت واجبات و سنهيات آنعلم الست تابدان، تعظيم حق حاصل شود، خون اخلاص و نيت دردبان اين كتاب به شرح خود بيايد و اما علمشريعت هرچه كردن آن برتو فرض شود دانستن آن برتوث واجبب

$$
\begin{aligned}
& \text { ا- }
\end{aligned}
$$

شود تا در عمل آورى و بجایآرى؛ چوون طهارت و نماز و روزه؛ اها حج و جهاد

 هندان واجبب الست برهن
 فرض بركفادت است، نه فرض برعين . و فرض بر كفادت آن باشد بدان قيام نمايند، ازديعران ييفتد . اين قدربرتو ستعين

 اصول دين كه خائف باشى از آنكك آن در اعتقاد تو قدحى|آورد شايد كه حل آن آن
 ويمارات، غايت برهيزيدن، كه آن دردى الست بیىدارو و هر كه برآنباستاد فلِح نيافت الا بنشاءاللهّ . پس بـدانكك پون درهرقطرى وناحيتى يِك كسى باشند از اهل سنت كه حل شبهات تواندكردن ، و ستن اهل بل بدعت را بريشان رد كند



 آن برتو لازم شود چون اخخلاص وحمل و شكر و توكىل و هانند آن ، و از بهرآن

 و جنايات ، بلكك آن فرضن بالكفايه است . سؤأل اگکرگوئى اين قلر از علم توحيد به نظر آدمى حاصل شود بیىعلم يا نه ، جوابگوئيهم كله به استاد، كار آسانتـر



$$
\begin{aligned}
& \text { ع- دردتّن الفـ بصورت (نجّني) آبده است . } \\
& \text { r-r-:... الاماشاء|انه }
\end{aligned}
$$





 و ا سا توليقي الابالهة .



 يقربكك الى • و از على بن ! ! مايسهنى ان لومت طفلِ وادخلت الجنة ولماسكبرفلم اعيرف ربى، فان اعلم الناس باله





 تيكوتر .
, اما ستختى علم آن است
 كردن ،كّه"




 علم اين خطر دارد تركك آن اوليتر ، زيرآكه از رسول هلى اللّه عليه وسنلم روايت





















1

r-ع- ؟

رفته الست ازكار آخرت چون حشر و نشَر و عذاب قبر و سؤال هنكر و نكير و مبيزان







 خويش عمل كنى و رؤى بهعمارت معادآورى، بندهُ باثى عاهل




(ب) باب: او

## Pas el

## درعقبئ دوم [ تو به ]

و آن عقبه توبه أست . برتوباداى طالب عبادت كه توبه كنى از براءدوكار:













 نيا بى كه زهاز شب كَنى و زوزة روز دارى، بدانك
ا-ب: وتيديى



 بتوانى داشت و, توبرحرام مصر، و پپ و او برتو خشٌّغ خداى تعالى فرياد رساد .



 تعظيماً لَتعالى وحذاراً سنستخطه. يعنى تر كك اختيار گنا هى كند كـه هشل آن گناه
 را، و پرهيزيدن از سخطط او، و اين حدخود در شرح بهتر معلوم شود. پس بدانكف توبه را خهار شرط است :
يكى تركك اختياركّناه ، وآنكك دل برآنزههد وعزمجزم كند



شرط دوم آنكك توبه ازگناهى باشد كله مثل اين ازو سابق شلده باشدكد

 كفر به هيح حـال ازو سابق نشده بود و عمرخطهاب را رضى الس عنه توان كغت كه ازكفر تائب إست؛ زيراكه كمفر ازو سابق شده بود.

اـ ب:... با خداى جل وعال رناجات ..










 توبةٔ او از آن درست آيد


 اركان توبه است كه جون حاصل شد و تمام شد ، توبهاى باشد حقيقى صادق .






 نصوح دارد، انشاءاالتّتعالى.
سؤال آگرگوئى كه در هديث چنين آمده الست كه الندمتوبة . و اين همه
, ب-: زنان ب- دنيانئى


 تعظيم خلاى تعالى و خوف عقاب او باشل برتوبه دارد كه آن ازصثات تائبانسـت

 الست ، آن را به نام توبه ياد كرد

 بودنل ، خالف الست علما را كـه ايشان درين درجه بودند يا نه و و بدانك اين اين

 گناه نكند اهلِ ، اها اگر ازو به سهو وخطا دروجود آيد ، آن معفو باشدل به فضل

 باسرگناه روم و برتوبه باز نتوانم استاد، جواب بدان انك اين خاطر از جملئه فريب
 خود چنان شود كه پيش از آنكك باسرگّناه روى برتوبه بميرى و به بهشت

 شود و از آن برهى و پاكك شوى و واجب نيههت برتو الا اين حديث كله من
 كه تو به سبب توبه ازين دو كار نيكك بيرون「 نيستتى و خالى نيستى ، اما از

r- قرآنككريم 0 . .
r- ب:... ييرونآمدن واما ازآن آينده ...

منها جا لWد بن

 تلبير اينگگاه آن باشلد كه بهقضاء آن هشغول شوى به حسـبـ قلرت وطاقت.



2يKر باسر آن نروى.



- در = نين





 تاوروا روز تياست از توراضى تكند




 - بسياركردن

اها حرشت به آنكف با اهل و فرزنلد او خيانت كردد باشى اين جايكاء استّعلال وجهى نلهارد كس در اظههار آن هينجان نتنه باشل و غضهب ، بلكك تضهرع

,












 اصلى است كمد ازآن لابد أست.

## join

بدانكك اين عقبه عتبهُ صعب است و كار اين عتبه بهـم است و ضررش بـد





r-ب:ب:.... الفضودلى ...

 مهاد ساختن. و انا ضرر دخخوف اول گناه، سختخدلى باشلد و آخر آن شونى و بدبتختى و
 آخرش كفر و با هالكان هالكك شدند ابدالابدين.
چسى ای برادر بر توباد كـه بيد|ر شوى و جهلدكنى تا بيتخ اصرار برگّناه از

















$$
\begin{aligned}
& \text { r-r ب: ب-.. وفقى } \\
& \text { ع- ب: كـهمش بن الخمس الحيان } \\
& \text { ب-- ب: فرسود كه ازجوا هرسرسينه كه } \\
& \text { ا- درستن الف بصورت (قنطرهها) آملهه است } \\
& \text { r- ب-:... وبرآن كار. } \\
& \text { ه- ب: ... . ههسايل } \\
& \text { - v }
\end{aligned}
$$

خود تا توبئ او قبول كردند وگناه يكى جيثن نبود. اين دبعاملهُ خدا است بايغغمبر



 عاجزتر از اين هباش كه درگناه كردن. ونا
 عليه وسلم، خير كم كمل دفتن تواب؟ يعنى مرد پر بلاء پرتوبت، از گناه به نداهت
 اويطلم نفسه ثم يستغفرالس يـجِلاسله غفوراً وحيماً

## فصل

على الجماله چون ابتداكردى و دل ازگْناه بريده كردى و عزم مصممرصادقانه



 خالىهك

 الهى عبدك الابق، وجع الى بابكف، عبدك العاصى رجع الى الصلع ، عبدك الهذنب

$$
\begin{aligned}
& \text { باب: باره: باز } \\
& \text { ع/ } 11 \text { • }
\end{aligned}
$$

ه- دربتن الف كلمه (وبهجاى خالى) دراول صفحهُبعد هممآهده و تكرار شد هاست .

منها جالعابدين














r- ب-:... برحمتك يارحمهمالراحمين اللهم با اعغرلى ...
ا-ب: با.. وتقبل سنى ب- ب- باياتحيى العظام ه- ب: عائقق اول دنيا

## باب

## در عقبؤ سيم [ عو ائق]

كه آن عوائق استر برتو باد ای طالب عبادت، كه دفق عوائق كنى، تا
عبادت تو استقادتگيرد، و عوائن چهِاراند :














ا- ب: ونتواند










 عبادت هتعبدان، تا آخر دنيا ابداً سرمداً، پس سزاواوار است؛ كده مرد متعبد در
( از ) دنيا زاهد شود.







 را و زهد حقيقى ييش سن أينست



$$
\begin{aligned}
& \text { r- ب: سردنئى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1-ب: با زاهد } \\
& \text { rـ بـ ب: نارقدور آن باشد ... }
\end{aligned}
$$



















 بلذاهر او مغرور شوند، وعاقلان ازو زا زا هل و دور شوندئد



هـ د درحاثيه اضافهدآنده است .

^-ـ ب: چيزى رابدست بهواسططه .




 كه در دل اختيار و ارادت آن بنماندند
الك, سوال كنى كا


















$$
\begin{aligned}
& \text { r- ب: بردأ باشـد } \\
& \text { ع- ب: بدنزد }
\end{aligned}
$$

ج- ب: وخيوبخاط وخلم درآن اندازد و بياميزد .

همتجّان يوشيدهبماند كه برجاهل، زاهد نيز غافل هاند و رغبت نما يد؛ واين تمييز


هر كرا عقل و انمطات باشد بدين معترف شود؛ والهّ ولى التوفيق والههاية.







 ارادت محتاج نباشى. و اكر برين هال بودن، قوت وصبر ندارى وبه ملب وارارادت
 نه از براء شهوت ولذت، كَله خون اين خنين نيت كردى، طلمب و ارادت از تو خير وحسنه باشد و توطالب آخرت باشى، نهطالب دنيا، ودر زهل و تجرد توهيم قدحى نباشد. اين جمله بدان ونيكك بدان، خداى تعالى تلى ترا و هارا تونيق ارزانى دارادبمنه و نضله.

عائق دوم خلقسته برتوباد كد از خلق ككراندگيرى از براء خوكار : يكى
 كهبه جماءتى بكذشتهمك تير مى انداختند، و بردى دو دورتر از ايشان نشنسته بود،



 خلق، عابد رااز عبادت مشغول كنيند، بلك از عبادت بازدارند، بلكِ درشرف هـلِك
, ب- قدرى از دنيا



















 عنعمرك فسيأتى عليك زسان، كثير خطباؤه، قليل علماؤه، كثيوسواله، قليل معطوه،


, - ب:... كردم ونيافتمم...


$$
\begin{aligned}
& \text { r-باب: كه مردم از }
\end{aligned}
$$

حديث كد به پارسى يادكرديم نزديك است، و و اين مهجموع اوصاف ، ، تو درين
















 دشخوار「 خلاص سىتوانى يافت، و درينمتنى گِتنهاند شعر:

افتش عـن هـذالالـورى واكششف جزىاله خيرآ كّلسن لست اعرف

و بـازلت سذ لاح المشيبء بمفرقى
فـا ان عـرفت النـاس الاذستهـم



1 ب- ب: هشوار ع-r

صم عن الدنيا، واجعل فطرك الجنة، وفر من الناس فرارك من الاسدهيعنىاز دنياروزر


















 درآن رقت، وبعداز آن بدين دويبث مشل زدى به هر وقتى، شعر:

> اخوف من آن يعدل الهاكمثم دونم راعم

يا ويلتى مـن سوقف مـا بـه
ابــــارز السّ بعـصــيانـــــهـ


$$
\begin{aligned}
& \text { v-ب: البيدوارتازازين ك. }
\end{aligned}
$$


 بطالت خگّونه باشد ؛ لابل كه حال اهل شرو جهالت و ضالت ؛ وبدانكزنانه
 حاحلعبادت تو برتو، بهزيان آرند تابهسل(مت سر به'سرنجهى، پس عزلت وتفرد از خلق لازم امت ، عزلت سؤال اكر كوئى حكم عزلت و تغرد از خلق چيست و حال طبقات مــردم اندر آن حيست ، و تاحه هد عزلت واجب بیشود درين باب بردونوع اند : يكى مردى است كـه خلق را بدو هيم حاجتى نيست ، نه


 خوا هد كه بd يككبار از مردم هنطقع شود و صلا اورا به سر كوهى بايد شد ، تا اين فرائضى بروى واجب نشود ، يا يا به بطون اود وية
 بهجائهاء دور از مردم ونيز اين كسى را يقين شودكه زيان



 يس گفته با معذور عتاب نتوانكرد ، واله اعلم . لكن طريق عدل طـريق اول است ،كـه با مردم با جمعه و جماعات ، و انواع 「 خيرات و عبــادات ، شريكك


1- درمتن الف بصورت (بسر) آبده است

$$
\text { ץ- ب:نـىشد } \quad \text { ب- ب:... وخيرات اى وعبادات شريك.... }
$$

نشود . و طريت سيمه آن است كل در شهرى باشد ، و باسردم در جمعd و جماعات

 نزديككتر اسـت ، واله ولىالهداية .
 كردن برْبتدعان ، يا به خيرى دعوت كردن ، ا! هنين هرد را نشايدكه از مردم اعتزال جويد ، بِلك بايد كد در هيان (مردم) خلق خود را بدارد ، و به زصيتحت خلق ، و نصرت دين حق هشغولبى بـشد

 بديد آيد و عاله خاموشن بنشيند ، خداى تعالى او را لعنت كرده است . اين






 در دست بتيتدعان بگّاشتيد ، و اين جا بهگياه خوردن سشغول شديد ؟ گفتند ما قوت صحجت خلق نداريم ، اين كار خدا بهلو داده است، ترا لازم الست . بعد از
 نظرى دقيق داثشتند دركار دين و بدانكك اين چنين مرد كه قدوه باشد ، بهدوكار



rq درعتبهُ سبر

 هساعدت كند بـا ايشان ، و در لغو و شرهغخالفت كند ، و زجـر كند . اكر امبيـد



















 است درروزگار بد ، و در سخن او تناقضى نباشد ، يس لابد است كـه جمع كرده


منهاج الWابدين


 و جماعات ومانند آن كه در آن قوت دين است و جماله انسلام، و خشم كافران
















 هعنى مى گويد : كن واحدأجامعيا، و من ربكث ذاانس ، وسن الناس وحشيا.


Y1 درعتبٌ میم

طريق آخرت و با ايشان بودن در آنجا. بدانكك آن طريقتى' است راست و نيكك

 دؤم آنك شريكث باشد در ثواب جمعه و جماعات و بسيارگشتن


 مردم بازايستادهاند ، تاخلق را ازيشان نفع دينى باشد و بردم آداب و و رسوم
 المقال . و اين نيكوترتدييريست دركار دين ، و علم و عبادت .


 وعزيزتر¹ اصحاب و اعوان در (بر) عبادت. ازيشان روانباندلـد


 احوال ازيشان دور بودن تا از اهل عزلت، عزلتكرنته باشد،و از ستفردان متفرد







 كه دشمن برو غلبه نتواندكرد حصن وصحرا

 و صبر برمششقت صتجت كردن، هريد مرتاض را اوليتر باشد.













 اكرگويهیيست آن كار كه مرا بر عزلت دارد، و عزلبت را بربن آسان كندو بدإنك سه حيز عزلت را برتوآسان كندا :


^-
マ - ع-:

ر- ب: نباشد و معنلك باز
r- ب: با سردـان 7- ب: زرنى غباتز:داد

## Y درمعبةُسيم




## 

 كتاب خداى تعالى انسى كيرى و از خلق و صتحبت و متخن ايشان وحشثتكيرى.


 بهاياركير و مردم را بكذار، تا بريكت سوى مى باشنـل .


و از مضرت او هم خاثشـ نيستى، وجود وعدم اوترا يكسان باشد.



 تهر َّردن اوباشى، از براء دو غهبـلت:

 دشنمى ايمن نشُايد بود و از تدير دفع او غافل نتوان بوده د درأين دوآيت تألـل
 الشيطان انهلكم عدو مبين وآيتت دوم انالشيطلانلكم عدو فاتتخذوه عدوالـ وا واين غايت ثرهيز فرسودن الهت از شيطلن.

$$
\begin{aligned}
& \text { ч ب- با ابقاكنى } \\
& \text { Y- Y- با الاتعبدالشثيطلان }
\end{aligned}
$$

خصلت دوم آنكك چون اورا بر دشمنى تو آفريدهاند پيوسته بهمتحاربت




 ضالل وراغبان دنيا قصد هالكُدارد و دشمنى مى كند:فكيف باتو كمهخخالفت اورا



 سشغغلى و شيطان فارغ و او ترا مى ييند، وتو اورا نمى بينى ، و تو شيطان را

 بدانكك اهل اين صناعت را درين صورت دوطريق است
 اورا بر تو هسلطكرده است. الً تو بهمتاربت او مشغول شوى وبه دعالجت او او هتوجdگردى ، وقت بر تو ضايع شود ، و خود را به رنج آورده بأشى، و وقت باشذ كه اوبرتو ظفر يابد وترا مججروح كند. هس رجوع بأ خداكردن تا تا اورا از تو دفع






## $\varphi \Delta$

## درعثبهُ سيم

بآنكك قدوتدارد كه شر ايشانرااز ها كفايت كند، تاما را از جهاد وصبر وتمحيص ' و شهادت بهره حاصل شود، چنانك فرسود، وليعلم|الهالذين 「 آمنوا ويتغخذ منكم
 و يعلمهالصابوينگ. اينجا نيز همحتنين باششه، و محاربتو تهر او بهتول علما درسه حيز است:
يكى آنك مكائد وحيلتهاء اوبدانى, تعرف كنى، تا برتو دليرى نتوانـد
 دومآنك به دعوتاو امتخخقافهكنى،و دل بدان متعلق نكنى، كه خون او

سشك الهت بانكك برتو دارد و سختت باشثد و خون ازو اعراض كنى خاموش شود. سيهم آنكك ذكر خداى پيوسته بهدل و زبان مىدارى، كمه رسول صلى الّه عـليه و سلمهم فرمسوده الهت انذكرالله تعالى فى جنب الشيطان كالآكله فى جنب ابن آدم•
 اورا وساوس بسيارست كه به منزلت تير است كه بیاندازد. وآنورا بهمعرفت

 اصلى تمام ياد كنيه، تابدان تأمل كنىى.
اها اصل خواطر، بدانككحق تعالىو تقدس فرشتهاىبردلآدمى مـوكل كرده
 و در هقابل آن شيطانى هسلططكرده الهت كه اورا به شر دعوت مى كند و اورا وسواس گويندو دعوت اورا وسوسه. ملهم الا به خير نتخواند؛ و وسواس الابه



r- ب- هـ هـحثّانكه فرمود وليعلم الذين امنوا

, با ب: تمحيض


كد آن خير بدان شر وفا ثكند، همتجون عتجب وغيرآن.
اين دو داعىاند، بردل بنده ايستاده و بيوسته به دعوت مشغول و دل از آنآگاه وبا خبر كد در اخبار آمله اسمت (كّدرسول صلواتاله عليه فرموده است) اذا ولداين آدم بـولوده قرنالته هببیانه ملكأو قونالشيطان به شيطاناً فالشيطان جائسم على اذن قلبب اين آدماليسرى والملكك جاثم على اذن قلبهاليهنئى فهما يلدعوانه. و همجنين فرمودللشيطان لمةّ باين آدم وللملككلمة.
پیس خداى تعالى در بنيت آدمى تركيب كرده است طبيعتى كه ميل بد ثـهوات دارد ولذات، بd هر كيفيت كه باشد، ازنيكو و زشت. وآن هواءنفس است N در دل بنده حادث مىشود و اورا بدان دارد كه كارى بكند، يا ترك كا رىبكندو پد يد آهدن آن به حقيقت|ز خداى تعالى است در دل بنده؛ ليكن آن بر جهار قسم اهبت : يكى آنك خداى تعالى در دل بنده افكند به ابتدا، آن را خا خاطرگويند و بسى. و قسم دوم آنكك در دل چبيد آوردو بوانق طبع آدمى باشد؛ آن را را هواى
 بدو نسبت كنند، وآن را الهامگويند؛ وقسمى ديكردر بیى دعوت شيطنان پّديدآرد و آن را بدو نسبت كنند، و وسوسه خوانند، و خاطر شيطلنكّويند.

 و آزما يش را، و خاطرى كد از قبل ملهم باشد، نباشد الا بهخير، كسه اونـاصع مرشد است ونيست الا براء اين كار، وخاطرى كه ازقبل شيطان باشـد الابهر الشرنباشد


 انواع خاطرها.
پی تو هحتاجى كم بعدازين معرفت سه فصل حاصل كنى كل لابدست
1-ب: سلهم رابديدآرد ب- ب: استدلال
YY دوعقة سیم

ازآن، ومقصود در ضهن آنست: يكى فرقميان خاطر خير وخاطر شرعلى|الجمله.
 نوعى ديگُ . سيم فرق ميانخاطر خير ابتدائى يا الهامى يا شيطانى يا هوائى تـا هـى روى آنكـنیى شيطانست,



 بر اقتدا، آكر موافتاعمال سلفس باشد، دركردنآن اقتدابه صالـحان بود • پسن خير
 هوا عرض خير است و اگك نفسى بدان بائل باشد هيلى طبيعىو جبلى، نه مبيلى كه از تقرب به خدا، و ترغيب به ثواب باشد، بدانككآن خاطر شر الست كه نقسى اهارو به سوء
 -

 درو نظر كن:

 گفته|ند، شثل هواى نفسى وشل پلنگّ است الا به قمع و قهر بالغ باز نگگردذ، ياسثل

 دوم آنك اين خاطر اگر در عقب گناهى باشد كه كرده باشى، بدانكڭازهق-

$$
\begin{aligned}
& \text {, ب- ب: علماء زمانه } \\
& \text { ش-- ب: عراض كن }
\end{aligned}
$$






 هرهال اغوا و اخلال طلبد .

 شود، بدانك از شيطانست، حنانك آمده الست، انالشيطان جاثم على قلب ابن آدم، اذاذكراس خخنس، و اذا غفل

اسافصل سيم؟ چهون خواهى كه فرق كنى ميان خاطر هيزى كه از خداباشد و آنك از ملكك باشده همرچنين از سه وجه نظر كن :



 حنانكك فرمود:والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناء، والذين اهتدوا



 شيطان باشد، كد آن استدراج باشد، شيخ ماكُنتى رحمةاله عليه نظر كنى اكّر نفس

$$
\begin{aligned}
& \text { r- ب: ودين } \\
& \text { ع- ترآنك } \\
& \text { ч- ب: خاطر را اكر دراصول }
\end{aligned}
$$













 درباب خاطرها نيكك بدان و نيككبيّن كه از اسرار لطبف شويغستـ.
اسا فعهل حيلتها و مكرهاء شيطلن . بدان كـهَ كَيدهاء شيبطان با آدهى درباب طاعت از هغفت وجه اسمت: اول اورا از طاعت نهى كنلد به هرطريق كمه تواند









$$
\begin{aligned}
& \text { ع- ب: يا از براء } \\
& \text { v- }
\end{aligned}
$$



منهاج الWابدين














 ترك عمل، ترا زيانى ندارد واكُرشقى آفريده است، كردن عمل نائدهاى ندهد، آراكر







 سبب كه او بد عمل استحقاق(مستحق) بهشتركفت (شد) بلكك بد وعدة هدق

$$
\begin{aligned}
& \text { بــب: اكر ترا اسعد } \\
& \text { ه- ب- ب: تول كردهاند } \\
& \text {, ب: بـ: خدارا مرا } \\
& \text { ६- ب: يا آنكه }
\end{aligned}
$$

حق، وهلاعت خو2 عاملات ولمارات سعاداتست .نيك بدان اى برادر وبيدار شو

 كار شنين الهت
 ها يشاء و يثبت وبدالحولى والقوة
عائت چهارم نغس الست؛ برتو باد ایى برادر عصمككالهُ و ايانا، كَه حذرَكنى ازين نغس الـارة بالسوء كّد او دشمنى الهت عظيهمگّاينده و علا علاجها امست، و دواه او سشككترين دوا ها اسمتو اين حال از دو وجهامهت : يكى آنكك او دشمنى است اندرونى، و دزد چون از خانه باشد، دفع او و حيلت منع او دشخوار باشد، وزبان او بسيار.و ما اصدق قائله شعر؛وجه راست گفتنه امـت قائل اين نظم.


دوم آنكك|و دشمنى الست متحبوب وآدمى عيب بحبوب نبيند، و آدمى زشتى خويشتن همه نيكو بيند،از عيمب خويشن كور باشد، و خيون آدمى از عيـب نفس


 افتاده امت، از اول تا آخر كار قياهت، از قبل اين نغس افتاده است، يا به واسعطن اوتنها،يا بليارى وانبازى او ومساعدت او. اول كه عصيان بود از ابليس بود و سبب آن بعد قضاءالته ازنفس خاهت
 چه آنگاه نهدنيا بود نهخلقى، نهثيطانى بل كه نفس بود به كبر 「وحسد، كرد باو

1- ب: تكبر استقاسى r- ب: غـاسته ت تكبر

منها جا لعابدين
وآنحرصنغس بود، بربقا [ه] وحيات تابهقول ابليس فريفته شدند وآن بهيا ریىنفس

 ابدالآبدين. پِس حديث هابيل وقابيل، كه سببآن حسد و شتع بود يعنى بخلّل.
 تا روز قيامت هيِّه آنت و فتنه و ضالت و و معصيت در د خلق نبود الا از نفس وهو وهواء

 از اهم مـهمات خويش دانـانـ








 هر دو فائده هترتب گريدد .

 رام شود.


كّمك كنى، نزم شود و رامگُدد.
ا- ب: نخوردد
$\Delta r$ درعقبُ سيم

دوم بار اثقال عبادت برو نهى كه ستور را خون در بار افزايى و از علنـ نقصان كنى رام و دنقاد شود.

 ان النفس لأسارةبالسوء الاسارحم ربى'؟ چون بدين سه كار مواظبت نمايى، نفس جموح هنقاد شود بهفرهان حق تعالى، آنگا هـالكَ اوتوانى شدن و لکام برسراو كردن، و ازشر او ايمن شدن .





اول هدل و ثُنا، قوله تعالمى. و ان تصهبروا و تتقوافان ذلكك سن عزم الامورّ دوم حفظ و خواست از دشمنان فرمود كله وان تصهبروا و تتقوا لايضر كم

و فومود كه واله سع المتقينه •

يدجعل له مشخرجاً ويرزقه سنحيث لا يعتسبب • .

يصلح لكمماعمالكمّ".

ششم منغفرت خداى تعالى كمه فرمود و يغفر لكم ذنوبكمْ •

مناج

 دهم بشارت نزد يكك بركُ, الذين آمنوا و كانوايتقون لهم البشرى في الحميوة الدنيا و فى الاخخرة

 كه در تحت تقوى است ، اى برادر نصيب خويش از آن بردار ، و بكذار و فراموش مكن.
بس آنّه اين كار بدان مخصوص امت از ابر عبادت سه اهل امت :










 احد الا ذوتقى، يعنى هيِّ هيز را را از دنيا عجب نداشي



عبد تيس بدوتت مرك میى مريست' و او ازآن جمله بود كمه درشبانروزى هزار ركعت




 وخواص بندكان خودرا آن وصيت كردى ازکمال






 ذنب لم يسبق عنكك مثله حتى يبجعل العبد دن قوة العزم على تركها ونا وقاية بينه

 كفتندّ تقوى وتقوى در قرآن بر سه حيز اطلاق فرموده امتات:

يكى معنى خشيت و هيبت؛ ثال اله تعالى و اياى فاتقونى، وقال واتّلتوا يوماً ترجعون نيهدالى اسه".
دوم معنى طـاعت و عبـادت. قـوله تعـالى يا ايهاالذين آمنوااتقواالش حق

ץ- ترآنكربهم

1-ب: بكريست
ع-ب: او ...

ฯ- ب: ترجةالقلب...

,
.


 فراسوش نكنند و شكر گويند و كفران نبرزند ' .




 هنازل تتوى سه است: تقوى از شرك ، تقوى از بدءت و تقوى از بعاصى فرعى،
 جناع فيماطمهوا اذا مااتقوا وآمنوا . وعملوالهـالحات ثماتقوا وآمنوا. ثماتقوا و احسنوآ• تقوى اول ازشر كست و ايمان در مقابله، وتتوى دوم از بدعت، وايمان
 درين منزلت بهاحسان مقابلهكرد، و آن طاعتست واستقاهت الست برآن، يس آيت جامع الست ذكر هرسهمنزلت تقوى را: هنزلت ايمان و منزلت سنت و منزلت استقادـت طاعت.

اينست قول علما در بيان تقوى، من ُُنتم تقوى به معنى اجتناب از نضول هم هست كله در خبر هشُهورست كه فرمودنل انماسهى الهتقون ستقين لتر كهممالات





 هعصيت اههت، و ديگر فضول حلال اسه ت، كم هشغغول بودن بهفضهول، و در آن كُرديلن ؛ه هيزهاء حرام كشثد و بهمحض عصهيان انجامد، و آن از شر نفسى وتمرد
 و از فضول حلال (ارتناع نمايد) تا به هرام درنيغتد، اينشـت حد دنتوى (حدى) جا جانع هانع



 اصلى و آن اينست






 ادبست ، بردركاه خداى تعالى . اينست معنى تقوى و ييان آن .

 است ،كوييم تفصيل آن در استعمال در نفس آنست كـه تؤ عزم كنى كم نفس


 اركان و اعضاء . و نفس را لعام كتقوى برسر كرده باشى ؛ و و شرح اين در كتاب المياء علوم دين يان كردهايهم :
r- ب- ب:.... وماكه ازين نهى......







## فلصل اول حشم الست


تتنه ها است ، و در باب آن سه اصل بكُوييم :


 فرمودن ، و ييداركردن و ترسانيدن . اما تأديب آنست ،كه بیى فرمايد بكوى


 فهم كن ، و بدانكف حهه هيز در تحت آن آنست




 از دو حال ييرون نباشد ، اكُرنظربر حرام افتد وبه تصد باشد ،كناهيست كيبيره وشايد
$\Delta 9$ درمعب8 سبم



 فى التلبالشهوة و كفى يهالصاحيها فتنة' و ذوالنونكنت نعمهحاجب الشهوات غنر
 وانت اذا ارسلت طرفك رائداً العرا

 آسوده ، از آنـات رسته ، در خيرات زيا بيايصنعون، و همحنين يعلمخاينةالاعين، و ساتخفى الصدور؛ ، و مرد خائنـ را اين تتهذير كفايتست و






 نبوده باشد .


 شراب طهور بدان فراستانى، و ميوههاه درختان بهشت بكُيرى؛ و حشَهبراء نظر

منهاجا الطابدين
به ربالعالمين و لذت لقاء باقيش كه در دو جهانكراستى از آن ، بزرگتر وعزيزتر


فصل دوم فصل گوش است
 فضولها، براءدو كار: يكى آنكك روايتست كه شنونده انباز و شريكك كوينده البت ،

المستمع شريكك للقائلّ، و نظمى درين بعنى گُتنهاند وهى هذه شعر:

و عد عـن البانب المشتبه

كصوون اللسان عن النطق به
شريك

تحو من الطرق اوساطها

وسمعككصن عنسما ع القبيع
فانكك عند سماع القبيح










 كهدرين نظر كند وانديشه برگمارد

r- ب: المنطق

## 91

## فصل سيم زبانست

برتو باد ای برادركدزبان نگهدارى، ودرضبط وقيد آورى، كد او سركشتر عضويست از اعـضا و كـغيان و فساد و عــوان او يبشترست. از سفيان بـنعبدالته
 على، فاخذه لعلم بلسان نفسه ثمقال هذا. معنى آنست كلدُكتتم يا رسولالسه از چه

 مىتوانست كشيد و تركك كلمهاى كه به كار نمى آيد ، نمىتوانست كرد . كلمهُ هالايعنى • پس برتوبادكه بذل مدجهود بجاى آرى، وتركك پنجّاصل كنى:





 حرهان بينى ، بدانكك ستخن دالا يعنى گُته باشي • اصل دوم آنكك حغظ وقت خويشى كنى كد بيشتر ستخن آدمى كله بر زبان آورد ، جزاز ذكر غداى تعالى لغو باشد، و وقت بدان خايع شود ، و حسانبن
 بنا نهادهاند؟ چس روى بانقس خود کرده، و گفت ای نقس بغرور! ترا با اين حه


,

اصل سيمه حنظ اعمال صالهد است كم هر كم زبان نكه ندارد ، و سخن









 در ترازوى من باشد


 و در پارسىكنتهاند، ييت :
زبانا ز دستت بهرنج اندرم: بيّبٍ سرت تا نبرى سرم

اصل بنجهم ذكر آفات آخزتست ، و كاتبت آن، و درين باب باب يكك نكنه

 ندارى كه در حديث است كم رسول صلوات اتهاته و سلامهعليه فرمودد كه آن شب

 لسانك عنحملaاالقرآن وطلابالعلم ، فلاتمزقالناس بلسانك ، فيعززكك كلاب

ب- ب:

$$
\begin{aligned}
& \text { ا-ب: خودرا } \\
& \text { س- ب: آكر ازستخن }
\end{aligned}
$$

النار . يعنى زبان خود را از حملd قرآن ' و طالبان علم بريلدهدار ؛ و مردمان رابه




 مايلفظ سن تول الالديد رآيبعتيدَّ



 ميهم خواندن آن روز قيامت ، ييش






## فصل جهارم دلست




اول قوله تعالى يعلم خاينه الاعين و وماتخفى الصدوره ، وقوله يعلمَ مافى

$$
\begin{aligned}
& \text { 个- فائد وجيزیى } \\
& \text { 1-ب: قراء } \\
& \text { ه- قرآنكريم } 9 \text { 1/. ع } \\
& \text { ६- ب: دشوارتر }
\end{aligned}
$$




 باشد

اصل دوم قوله صلى السه عليه و مطلم ، اناله لاينظرالى صور كمّ ، ولالالى




 . كنند ، و ييزار شوند



 درآنست ، واجبب باشد عنايت بدان مصروف 'داثتن .


 پسى نيت خالص در طاعات كه ثواب ابد بدان هتعلق است . پس انواع علمها

 و دزدان و قطان الطريق، تا آن جوهر عزيز و شريض خزانه برو ظفر نيابد .

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- الترآنكريم }
\end{aligned}
$$

40 בs

آن نيست
يكى آنكك دشـن قصد او دازد ، وروى فرا اوك درده است و ملغز اوست

دؤم شغل دل را بيشترست كه هوا و عقل هردو درواند، و هردو لشكر زا
يعنى لشثكر هوا و لشنكر عتل را هعترك ك و جنكاه اوست. پس هر حق باشل ثغر را نگاه داثتن ، و ازو غافل نابودن .






 آفت بدو رسيده باشد و دستاج شوى كل بحت بـسيا ركنى بهنظرى خقيت ، و جهلدى دور ودراز




 دل بود و او را برگكفر ظاهـر داشت .



$$
\begin{aligned}
& \text { ع- قرآن كريهم ع r/r } \\
& \text { 7- } 7 / 11 \text { • } \\
& \text { اــ ب: خششم نيست كه بلمه } \\
& \text { r- ب: دشوأر } \\
& \text { v/Iv7 }
\end{aligned}
$$

هنها جالعا بدين
يعمهون . و از اين سيـب ، خواص بثدگان خلـای تعالمى ، بردل خود ترسيلدهاند و بروى بگگريسته ؛ و همه عنا يت با آن آو رده . خداوند شمبحانه و تعالى صفت




 اليه با هفتاد خصصل ت هحمودده آوردهاند؛ و ضه آن هذدوم بنموده و آنكسى كه او را




 پِ




 اين سناقت كند. و از اين آفات بيرهيزد، تا بر سقصود ظفر يابد .

 دواز در پيشش كرفتي چهار چهيز از آن بلديلآيل :


؟

r r-r











-اجل نـ انتد (افناد)

 فرمود

 يادكردن دركُ باشد ، و ثواب و عقاب و اهوال آخرت • چون ازين هبيع نباشد، دل را رقت و صغا از چوت اهل
 والعياذبالته • بسس كدام شال أست ازين بتز ،و
 ام آك, السل كوتاهكنى ، و درگّ به خود نزد يكك
r- ب- ب: آن البعيدا
, ب- ب: مناخاف ع- ب: آن بانتد

هنها


 الاجل و مسيره لايغضتته الامل و غروره . تشنيدى كـه غيسىى (يیغمبر) على نبينا
 وغدالاتدرى أتدركداملا ويوم انت فيه فاغتنم، فرمودك كلد دنيا سه روزسبت،.ديى

 ثلثة ساعات، سأعةمضت و ساعةانت فيها وساعةلاتدرى أتندركهااملا، دعنى همين

 و نفس لاتدوى أتدركد املاذ كم من تنفسنفسآَففا جاهالموت قبل الاغخرة فلست




 زيدر! الاتعتجبون سن اساسه المشترى الىشهرين، ان اسامه لطويل الامل، واالهما وضعت قلداً، فظلنتت انى ارفعها ولالقهت لقهd فظلنتانى اسيغها حتى يدركنى الموت،







بـا احوال و اهوال آخرت افتد وآن از نفس تا نفس باشد كمد يكن ييك (معاينه)






 و آن دردى است كـه بسيارى علما و قرا بدان •بتلا شدهاند، تابه عوار و و جهالل

 والدهاقين بالكبر والتجار بالتخيانة ، و اهل الرساتيق ٪




 الحسنات كلها كما يا كل النار الحطب. يعنى حسد حسناترا بخخورد همتحنانك آتش هيمه را خـورد
دوم نعل معصيت ؛ جنانك وهب


 فرموده است و حاسد را به شنزلت شيطان و ساحر فروآورده است و است

> †- ب: اهل الرستاق
> - ب- باه
> ६- ب: واز غيبت كردن شاد شود
 لمارظالماً اشبه للمظلوم من الحاسد. نفس دائم، و ععقل هائمه ، وغم لازم ، يعنى

جهارم دل كورى تاهيج حكمى از احكام خداى تعالنى فهم نكند .

الضغين غير ذى دين و العائبس غير عابد و النمام غير مأنسون ، و الحسود غير




 اله تعالى
 فائت شود ، و بنده را در معصيت اندازد ؛ ،و يهار آفت ازو باديد آيد :


 غلو كند دراجتهاد و تعب وازآن منقطع شود، پس ريان انيان افراط وتفريط بماند وهر



 تعجيل نكنى برسىو شاعر مى گويد شعر:

## Y

 درعغبهُ سيمقديدرك المتأنى بعض حاجته و و قد



 تعالى و يدعوالانسانبالشر دعاءه بالخيرو كانالانسان النسانعجولا' .


 طعانى كد بهددت (فرايشش) آيد بخورد


اهلاح نغس خود كوشد وآن را از خود زائل كند.



 يكى حرمان از حق و از معرفت آيات و احكام حق تع النا
 يطبع اله على كل تلب ستكبرجبار ' ' .
 روايتست كه موسى كفت، بارخدايا دشمن ترين خلق تو كيستدد؟ فرمود كـه آنك

$$
\begin{aligned}
& \text {. . - ب: وكذلك ترآن كريمهب/.ع ع } \\
& \text { - - } \\
& \text { 19/4-1 }
\end{aligned}
$$

دل اومتكبر باشد وزبان او غليخً و دست، بجخيل وخوى بد .











 تا ازآن خود را نگا توانيم داشت بدانكك درين هريكىستخن بسيارست، ودركتاب

 در زمان استقبال و كوتاهی امل ترك؛ حكم است اندرآن؛ وترل؛ حكم آن باشدلد آن رابه دشيت و ارادت حق تعالى (وبهعلم اوتعالى) مقيد كند، ها يا ارادت حيات




 آن سوى (روى) كه حكم تركك كرده باشى. پسى برتو باد اى برادر، كم ترك حكم


$$
\begin{aligned}
& \text { ६- ب: جهاركونه }
\end{aligned}
$$

YH

وبرآن ثابت كردن به توفيق وهدايت حق جل وعلا. چس بدانكك اهل دوكونه است: امل عامه، وامل خاصه .
امل ' عامه آنست كد حيات و بقا براء جمع دنيا خواهى وتمتع بدان، و اين معصيت تحض است. قالاله تعالى ويلههمالالسل فسول يعلمونّ، و خداين قصر امـل باشد.
و اهل خاصه آنست كل حيات وبقا خواهل جهت عمل خير وتمامىى آنرا.و بهشرط صلاع مستشنى كند، زيراكه تواند بود كه خيرى זمعين باشد، و بنده رادرآن

 روا (جايز)نباشد بنده راكه ابتداْ هرخير كل كندهازتماز وروزه وغيرآن،درهيم يكـ ـكم كند بهتمامى آن، زيرا كمآن غيهب الست، ونهآنكتقصد(حكم قطع) كندبه
 را هقيد بايد كرد بهاستشنا وبهشرط صهِ


 عملى الست به ابتدا، بيشى ازاعمال^ ديگر به هكم (با) ارادتو تمام كردنآن به تغويض و استنا؛وحدنيت بهلغت عرب چنين الست ارادة|خذعهلسبتدء؟ به، قبل سائرالالعمال بالككم بع ارادة اتمامه بالتفويض والاستيناء. اكرگويند حرا در ابتدا
 خطر نباشد زيراككه در ابتدا وتت هست، وخطر در اتمام است كهدر وتت متراخى مىافتد چهخطر وصول هست كه ندانى بدان"' برسى يانه، وخطر فساد نيز هست



منها ج المابدين
تفويض واجبست ازبهرخطر فساد؛ پس چون ارادتبدين شرطها حاصل شودآنگّ نيت تونيت هتحمودباشد و ازحد(فاسل) امل بيرونآمده (باشى) . و بدانكك حصن كوتاهى امل ذكرموتست ؛ و ازين جهتست كل وسول صلواتاللهعليه بى فرمايد اكثر ':وذكرهادماللذات و حصن حصن او، تذكر ناكاه وسيدن (أست) برغفلتو غرور و فتور نعوذبالّه. پّس ای برادر اين جمله حاصل كن دردل ورل خويش، و و نگهدار و دست ازضايع كردن وقت مدار، و ازقال و قیل دور شو و بيدار باش حال اينست كه نموده شل.
 ازآنچچ اورادرآن صلِح باشد أما اگر زوالنعمت ازونخخواهى، ليكن براء خود، هشل آن نعمت خواهى، آنرا غبطت خوانند،و خبر پيغمبررا صلواتاللهعليه،برين حمل
 كرد؛ واين را صنعت اتساع خوانند، ازبراعقرب معنى هريكك به هم. پسى اگگراورا קالح درآن نباشلد وزوالآن نعمتخواهى ازو آنذرا غيرتگويند، و ضلدحسلنصيتحت ابست و آن أرادت بقاء نعمـت است، بر برادر هسلمان خويش ؛ از آنع او او را در آن صاخحى باشد.
 يا حسل بريم


 آن هیزهااست، كـه حق تعالى بدان فردودهاهست، از موالات و دوستى با بسلمانان

 ازيشان چون يارىدادن از تعاونو تظاهر وجماعات وجمعات واهيد سعادت ايشان 2, آخرت. اين تنكر و اهشال اينترا برنصيتحت برادر هسـلمان دارد و از از حسهد , ب-: واذكرهادم

اها استعجال ، بدانكّه عجله معنى است دردل كله مرد را بر اقدام دارد ،
 نشود؛ و استعجال عمل كردنست به تعجيل بیرويت' و اتباع آن كردن؛ وخدآن اناءت

كردن در دكارها، وتأنى كردن عملى استى أسته اناءت واتباع آن . الما توقف خدآن تعسف است؛ شيخا مـا رحمةالته عليه كفت، هيان توتف و تأنى فرقست. توقف آن باششد كم هيش ازآنكك در دكارى شروع كنیى رشد كار معلوم كنیى ؛و تأنى آن بودكه بعدازآنكك دركار شووع كنى حق هر جزؤى از اجزاء



 لیى آن خاطر رفتن است و تواضع غاطرى است در فروتتى قدر نقس و حقير داشتن او و تواضه نیى روىآن خاطر كردنست ؛ و هريكى, آ ازين عـابى هست و شاصى •
 كُند. و تكبر در رقابلمُآن آنك درين اشيا [هــ ترفع ورزد.
 وصنيع و شريف صغير و كبير، و تـكبـر در مقابله آن اينتـرفع كـند و آن معصييت هتحف الستوخطيئتى عظيم، پسى وصن تواضعه ءامى آنسـت كله ابتدا وانتهاء خويشى

 عقوبتآنكسى است، كه ازحق روى بترداند و درباطل ازحدبگذراند، اين جمله


$$
\begin{aligned}
& \text { 「- ب: اناه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ا- ب: بررؤيت } \\
& \text { r- ب-: وتعظيه آن }
\end{aligned}
$$

فصرل بنْجم شكم الهمت

پیس :برتوباد

 برتوباد الى برادركد اورا ازحرام صيانت كننى و ازشبهـت اجتناب نمايـى ، بلكك از هالِ نيز هو اعات نمايى، اگگر در عبادت كردن ترا همتى باشد. اما از حرام وشبهـت


 .

 تعالى جنـس سس كتاب|


 هركز خزانه هأ حت تعالي ووكليدآن خز ينه دعاست و دند|نهاء كليد لقمهُ حلِل وحون




$$
\begin{aligned}
& \text { E/1 • قرآن } \\
& \text { - 9/V9 ها }
\end{aligned}
$$

1
 4-4

خيرى اتقاق انتد آن برو مردود باشد و در دحل قبول نباشد. واورا ' ازآن عملل به غيرنجج وتعب و كل نفسى وشغل وتّ، هيجِ حاصلى نباشد وازين جهتست كـله وسول صلواتالتكعليه فرسودكَمم من قائسمليس لـه سسن قيامه الالالسهـر و كسم من صيام ليس منصيامه الاالجوع والعطثن. يعنى بسا كسا كل در شـب به نماز سشغول است
 جزگرسنگى وتشنگى نيست. و از ابن عباس رضىالله عنهما سرويست كه لايقبل النه ضلوة الوء فى جوفه حرام. يعنى حق جل وعهل قبول نكند نماز كسى كنه درشكم
 و اما در فضول حالِل وزيادتمى وبطنت (پرى شكمر) آفت عبادتست وبلاء
اهل اجتهاد است.و دن تأسل كردم ده آفت درويافتّم كل دوين كار اصولاند:

اول در بسيار خوردن ، دل ستخت شود ونور ذل برود. از رسول خـداى صلواتالتهعليهسروى است كه فرسود لاتميتواالقلوب بكثرةالطعاموالشراب فانلالقلب كالزوع يموتاذا كثرالماء. يعنى دلها رأمميرانيد به كثرت طعام وشراب كه دل دل

 باشد لابد كه دل را سكدر وتيرهزداند .
دوم در بسيار خوردن فتنه اعضااست ازجهت ظلهور فضول براءآنكك جون مرد سيرخورد در نشاط آيدچشم مائل شود بهنگّه كردن مالا يعنى (ازمرام) و فضول،كوش همحثنين استماع اين نوع، زبان فم به ستخن حرام و فضيول روان شود. وفرج به شهوت آن برخيزد و پایى به رفتن آن حر كت كند و اگرگسنه باشد

 اعضاًّ


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

منهاج العابدين
و افعالكيا هى است كه ازآن تحخم مى رويد. وسيم آنك بسيارخوردن كم نهـى و كم علمى بار آرد و ازينست كا كا كفتهاند

 عقل را متغير كند. و اين علمى است تجربى هر كد بيازمايد و تجربت٪ نمـايد بداند.

 همتحو مرده يِتّد. و از يتحيى پيغمبر عليهاللهلام نقل است





 گفت عبادت حرفتى است و د كان اين حرنت خلوتست و آلتش كرسنگى.


 .



شكم باز دوسيلده است.
r- ب: وازر
甲- ب: نيز بعد ازاين نصيحت
^- درمتن الغفبصورت (نفين) آمدهاست .
, ب: تا ع- ب: والا V-r 9- ب: به اشتياق

## vq








 خلارفتم شرم برفتادموعلى الجمله طلب دنيا وطمع بلمردموتتضييع وقت هم بلممبب بسيار خوردنستـ.
هشتم آنك آنجه از كار آخرت و شدت سكرات مركث يابد آن بهقدر لذت
 يابد و دراخبار آهده الست: ان شدة سكرات الموت الموتلى قدرلذاتالحيوةفمن الكثرمن
هذا|اكثرله سنذلك.

نهمهآنكك كثرت درآن سبب قذت ونقصان ثواب آخرت (باشد) قالاس اله تعالى
 لذات آخرت نقصان يابيد و ازينجهت حق عز وعلا دنيا بر سحمد صلى السّ عليه هو




 خالدگفت ايشان را بهشتنـت

r- ب: وازآن
r- ب: التحمه
1- ب: تاتيك
v-

باشد. ويروى ان عمر رضىالهّ عنهعطش يوهاً فدعا بهاء فاعطاه رجل اداوة فيهاساء






 شها شدبى درعينش ششا.
دهم آنك در بسيار خوردن حبس باشد و حساب ورملامت و توييخ درترك ادب از فراكرفتن فضول دنيا و تتع شهوات آن، براء آنكث فى ولالها ونا (دنيا) حساب
 نظر دركار آخرت خود دارد يكى ازين بس بار باشد.

 و قوت عبادت باشد تا در (دنيادر) شر وبلا نيفتى و درآخرت درحبس و حساب نـانى واله ولى التوفيق.








1-ب: كردبامام ب-r:واحكام او

$A 1$
درغقبةُ سبهم










 آنك و ابسنعمر و غير هم رضوان الته عليهم كا












س- ب: وتبعيت|و...
ـــ ب: د رويش را....
r-r ب: أزستختارنست

- /
- ب: بازايستادن ع- ب: تعوقعش ع-
 بيتالمال دويست درم يا دويستدينار حق است؛ آكر در در دنيا نستاند در آنـر





 درين هسأله به بسطى و تشقيقى نتوان داد . ريطالعه بايد كرد تا هعلوم شود واله اعلم بالصواب.


 جواب، چون مرد ظاهر الصلاحو الستر باني



 الست يكى حكم ظاهر شرع و دوم حكم ورع ؛ وحق آن حكم شرع آنست كمه ازبرد






$$
\begin{aligned}
& \text { ז- ب: ازآن استدن او } \\
& \text { ع- } \\
& \text { ه- ب-: واجب شبع شد... }
\end{aligned}
$$

جا هليـن،مرا اين شير دادزه. چس صديق رضىالشعنهقى بازكرد و آنرا بريخت آنگه كُكت بارخدايا جزدفع بيثى ازين قدرت نيست آنَه در عروت رفته است تو كفايت كن آنرا . و اين دليلنـت برآنك پون ورع ورزند بحث و تفحصص واجب



 را دو حكم الهت حكم جواز و حكهم افضل احوط . پّس جائز را حكم ظلاهر شرع







 دريابد و به منزلت آن برسد دل براحتمال سختيها ببا يد نهادن و برآن ص:ر كردن



 حسن بصرى مىى بهقوت اكتفاكنيد و بدان بسازيد . و نقل است كه وهب بن الورد دو روز و سهـ

$$
\begin{array}{rr}
\text {, ی- }
\end{array}
$$

منها جالعابدين




 بحثى و احتياطلى به هقدارى باشلد ايشان را نيز هم نصيبى از ورع عباشد بدان


 جانسب حلا و حلد فضولى وو زيادتى كاله ازوحبس و حساب لازم آيد و آن مقدار چنل است كّهيون بنده آنرا فراكيرد ، ادب بأشل و فضول نباشل و برآن حساب









 لقى اسله و هو عليه غضبان . يعنى كسى كم طلب مال
 باشلد نعوذبالته سن غضصبالله . پس هعلوم شد كل اين وعيد و تهديد ، برآننيت
r- ب: رنج كشيدن. ...
ع-
-

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

و قصهد قلب اوست .
قسهم دوم آنكك حللِلى كه ستاند و تصرفـ نما يد براء شهوت نفس باشلـ [و]

 عليه وسلم فیى حالنها حساب وفنى الهرامها عقاب. و قسم سئم آنست كـ آن حـل حاصل كند ، و قصلد او و نيت او براء معاونت باشل برعبادت و بدان قدر اقتصار


 باششد و نه عقاب' ، بلك هستوجب 'جر و ثواب؟ و مد


 او را بود. فهذه هذه فاعلمها .










$$
\begin{array}{ll}
\text { ه- }
\end{array}
$$

برعبادت خواهد بود نرا نگگفتمى و بهتحصيل او مشغول نشدمى و و و و اين ذكر تلبى







 باشد و به تجديد ذكر حجت محتا


 .المعانى ارشدكانس و هدالك



 از آن نهى زجرست نه تحريم ، پِس معصيت نباشد ، و عذاب دوز ونَ بدان لازم نيايد . بلى حبس و حساب ولوموتعيير باشد .






, ب- ب: استدن ... r- ب: سهوانتد ب: شهوات
AY درعقبُ سيمر



 بيافريـد ، براء عيادت خود آفريد؛ و هاخلقت البن والانسى الاليعبدون، هعرر اين



 خلدت و عبادتست ، نه جاى راحت و تنعم و شهوت ، البته سستحق (تعيير) و هامت كردد، از حق جل و علا فتأمل هذاالفضبل ارشدكالس وايانا ولاقوة؛ الالابله ، اينست جملهُ آنج جيان خواستيهم كرد در اصلِح نفس والجام او به لـجام تقوى . چس در هراعات حق آن و متحافظت آن به غايت بكوش ، تا به خير بسيار -دوجهانى فيروزیيابى

## فصرل

برتو باد اى برد دبجتهد كه بذل هـجهود كنى ، در قطع اين عقبةٌ عظيمةُ طويله ، كه ايـن عقبه بـزركتريـن عقباتست ، و دشتخوارتريسنه هؤنةّ قطع اين

 يا به سبب شيطان يا نفس و دركتب اهها و اسوار و تّربة ذكر آن رفته است ، كه

$$
\begin{aligned}
& \text { - ا/ } 1 / 94 \\
& \text { ع- ب: ولاحول ولاتوة } \\
& \text { ч- ب: وتطع } \\
& \text { ا- ب: حالِ و يلا مباح } \\
& \text { r- ب: يرستدن از } \\
& \text { ه-ب: دشوار }
\end{aligned}
$$

~~~نهاجالعابدين
مرد بلند همت را توفيق برآن دارد كه غم كار خود بخورد، و نقصوود ازين كتاب


 هيند، خر رـعالجات' دنيا و خلق و و شيطان و نفس.




 است كه شومى دنيا بهان حدانـت كه طانب و [ارادادت] او، ترا از عبادت و خير باز مى دارد ، فكيف وجود او و ذات او و ويا تو از اهل هل غفلتى ، نه از از اهل بصميرت،



 وتد|حسنز منـ قال، شعر :

 صدقالقائل فيما قال ، شعر :


\[
\begin{aligned}
& \text { ؟- }
\end{aligned}
\]

\section*{14}

\section*{درعقبةُ سيبم}


 .




 با ين توشيلد
 (بعداز سشd) بdسd روز ثـايد كه ياد تو نكتند









\[
\begin{aligned}
& \text { r- }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { 9-9 ب: شودهرشله.. }
\end{aligned}
\]

منهاجاجالعابدين
و بداختيارى او مى بينى ، و آنكن او در حال شهوت بهيمهايست ؛ و در د حال خشم























```
r- ب: شهوت
```
ع-


 بشُنوند و كـويند احمـد شهيد شد ، و هسرا ايـن شرفـى باشد ، و ذ كـرى د در هـيان

 ازو هادر نشُده است، و لقدصدقالقائل و احسن فيما قال شعر :


 و صواب برسى، وبدانكك (درين معام)اين جايگاه اصلى ديگرهست اصيل، و آن آن
 شطر اجتناب . قسم اول الكتساب فعل طاعتست، و ثانى اجتّاب ازمعاصى وبازاستادنع از سيئات، و آن تقوى است ، و شطر اجتناب على كالى حال بنده وا بهترست و فاضلتر

 هتتهيان بهشطر اجتناب مشغول شوند، و همؤ هدت ايشان بر آن دصروفف باشد ،



 عبادتست كه بهثبات و دوام اله تعالى (را) باشد، با صدق و تضرع ، و ابتهـال ؛
 وهن براء تو بيانكنم آنجّ خوبتر و دحبوبتر از آن نيسـت • صوم خود را









 وابن عباس راكْتند [رضى الّعنهـا









\section*{فصل}
يس رعا يت اينزاربعه كنى كمه اصولاند :

اولحششم بدانكك مدار دنيا و دين بر دلسـت و خطر فـر فساد و شغل دل ييشتر


از چشثم است؛ وازين جهت اميرالمؤسنين 'على رضى الله عنه، فرمود: سن لمتملكك

\section*{عينيه فليس للقلب عنده قيمة .}

دوم زبان و تر ا اين بسى است، كل زبح ‘ و غنيهت و ثمره́ تعب ، و اجتهاد
تو عبادتست و طلعت؛ و خطر عبادت و احباط و فساد آن بيشتز از قبل زبانَ است ،

 و ازين گْتهاند سزاوارترين به طول ستخن ؛ زبانست ، و يكى از عباد سبعه يونسى



 اجر وو ثواب آن چندان باشد كمه وهم تو بدان هسيط نشود ، يا گويحى كه اسأل اللّالعافيه باشدله موافق حسن نظر|فتد، و خداى تعالى دعاء تو سmتّجاب كند ؛ ازبلاء دنيا و.آخرت برهى، انصهاف بده آن خسرانى عظهم نباشهد، و غبنى جسيهم كـه اين همه فوائد و ذخائر از تو فوت شود، و وقت تو بلفضول و نابايست و
 و حساب و حبس روز قيامت . فاذا همت بالنطق فاجـعل يـاحبيبى نكانه تسبيـاً
 وطعام و شراب تخمم عمل است و آب او ، أزو (طعام) پهيد آيد و (ازو) برويــد





\[
\begin{aligned}
& \text { ا } \\
& \text { ه- ب: باثشد... } \\
& \text { ؟ } \\
& \text { - }
\end{aligned}
\]








 جهتابراهيم ادهم رحمةالهعليه گفت: باييشتر مردان خدرانى تعالى در در كوه لبنان






 وخاموشى رأسمالنا ، گرسنیى مايه و سرمائُ ما است .




 بس عنايت به حال او مصروفـدار ، و اورا به صلاح آر ، تا همه بهصلاح باش باشند ،
\[
\begin{aligned}
& \text { ו- ب: شلاوتى... r- r- ب: اول بكوى... } \\
& \text { ع- ب: خابوش... ه- ب: همه اعضاء... }
\end{aligned}
\]





 و عجله در كارها و حسد وكبر. و و اين چهار خحصلت را از ميان خصلتها از از بهر آن












 ظالم. و مالكك دينار مى كويد گواه
 ر مستخفدارد سردم را‘، و روى ترش كند ' بريشان، پندارى كه بدان' ' دو ر ركعت
\[
\begin{aligned}
& \text { r- ب: دشوار است } \\
& \text { r-ب: وهرد } \\
& \text { я- ب: وبردم را... }
\end{aligned}
\]















 انه جواد كريم رحيم .

\section*{فصل}

 دل در دنيا، و حبس و حساب و عذاب اليم در آخرت، در دنيا بیى رغبت شوى و در
\[
\begin{aligned}
& \text { r-ب: چهارگونه... }
\end{aligned}
\]






 احفظاله تجلمه حبثاتجحت



 انd
 جهال وصبيان؛ كه به حال نظر كنند و فكر عاقبت نكنند ، و, بايد كه لگاه تقوى






و اذأتردالى قليل تقنع

\section*{النفس راغبة اذا رغبتهـا}



سنهاجالعابدين

اسم خواندند به هزار نام |و دملـوح باشلد،و از جملهُ دتفردان هنقطع الى السّه سبحانه،

 فالز مهم باب سرضاته و عن سائر الخلق اغنا هم
واز متقيان باشلد كه سعادت دوجهانى نصيب ايشانست؛ وازبسيارى مهئكه



 كرامت كناد (بمنه و كرمهd) .

,-ب: شنغ اوشهوتى سشغول... r- ب:: كردهباشى....

اب

در عقبهٔ هجارم [عو ارض]

و آن عقبهٔ عوارض است. برتو باد اى طالب عبادت، و فقككالنّ للطاعات، كـه شواغل عبادت از خود بازدارى ، و راه آن بر خـود بر بربندى ، تاترا از مقصود باز ندارد' وكفتيم كه آن جهارست :








 دل و نفس او حاصل نشود الا بشى، معلوم ، كهد دل او بد بدان آرام پذير شود . , r-ب: ندارند ... ب-: بماتعلق...

سنها جالعابدين
پیس هيَّ كارى خخطير معتبر دنيوى و اخروى ازو نيا يد؛ و شيخ ما ابودتحمل رحمةاللّد عليه، بسيار گفتى كله اين كار دو كس را دتمشى شود، يا دتو كل را را يا متهور را


 بهقوت وبصهيرت دل بى فتورى و بdوعدهٔ حق و ايقان بر آن مسطمئن القلب باشلد و بهضمان او يعنى حق عزوجل' واثق و صابر، نهبهانسان (بـه وعلهء انسان) التنات
 و اها تعلق خاطر خعيف دل دائم در تردد خاطر و تحير هانده باثال ، همזچون حمأر
 برعادت، ايشانرا علنس دهند ورعايت كنند، و از آن تعلق به هيم حال باز نتوانشد
 و قصد هعالى المور زكند، و آكَك كند به هقصود نرسل، و اين كار برو تمام نشود.








 بازارى ضعينس دل كه علاقd دل خويشى از مال و نفس هنٌطع نتواندكرد، از
\[
\begin{aligned}
& \text { ع- ب- بمعاويه بن سفيان } \\
& \text { ع- }
\end{aligned}
\]


 دنيا و اهل دنيا .
















 ديدم در طواف كعبه مى رفت و اين ييتها مى میخواند شعر :

ولاتـتحـيـى احــدا
يا نفس موتى كمدا

يانفس سيتحىابـدا
الاالخليل الصمـدا

جون مرا بديد كفت اى شيخ توهنوز بر آن ضعن يتينى ! ابومطعع حاتم اصم را
ן- ب: خداى تعالى است...

منها ج العابدين





 و دع ذلكك حق جل و علا بدين دليل اكتفا نفرمود ، بلكك وعده فرمودود كهي:


 نيز اقتصار نغرمود تا امر فرمود بهدتو كل، و مبالغت كرد درآن و و انذار نيز فرمود، كه: وعلىاله فتو كلوا ان كنتم مؤمنينه •









 اين آيت نازل شد،كّهُ فوربالسماء والارض انهلهق : هنقولست كـه فرشتعان
\[
\begin{aligned}
& \text { 9- قرآنكريم זب/10 0 } \\
& \text { ^ـ بـ: زخير } \\
& \text { v- }
\end{aligned}
\]

كُتند ': هلكت بنوآدم، اغضيوا (اللa) حتى اقَسم لهم على ارزاقهم . آدم هال>كك ثدنل بهروزى ايشنان دادن. و اويسى قرنى مىگّ
 داريم ؟؟ گفت ايمن باشى بدانجّ او تكفل نموده است از رزو











اكر گويند از حقيقت تو كل مارا خبر ده ، و از حكم او، و †ز آنجَ بنده را
 و موضع تو كل و حد توكل؛ و حصن تو كل بدانى در چهار فصل :

 تراكفايت كند ، و به هلاح آرد.
اما موضع توكّل ؛ بدانكك تو كل السمى اسيت كه برسه موضع اطلاقت كتند:

, ب- با فريشتكانگُفتند
ع-ب: تعفل است ه- ب:اورابو كيل گرفتى

سنهاج العابدين




 نصرالمؤمنين ع، و هذا واجب
 ترا و بدن ترا قائم دارد براء خدهت خو خويش و تو وتمكن و و قادر شوى ، از براء













 بندگان كند، چنانك

\[
\begin{aligned}
& \text { \& } \\
& \text { V- } \quad \text { - }
\end{aligned}
\]



 ايشان را مـكفى المؤنة بدارد تا به خلدهت مشغول تواننل بود و اين سخخن كسى







 قالل صلى الته عليه و سلمم ：الوزق سقسوم مفروغ عنه ، ليس تقوى تقى يزايله ولافججور فاجر يناقصيه ．

امـا هملو كث آن است كا


اما رزق بوعود آن است كه هتقيان را وعده كرده است به شرط تقــوى ،



\[
\begin{aligned}
& \text { r- ب: در بجاى خود.... } \\
& \text { ع-- ب : ،ـطلب هرانتزرا نستخه بندارد } \\
& \text { ュー } \\
& \text { 1-ب: و يكى المت } \\
& \text { r- بـ: } \\
& \text { ه- ب: و ندنتصهان ... } \\
& \text { 人- قرآنكريه. • } \\
& \text { v- } \\
& \text { १- قرآنكريم }
\end{aligned}
\]

الما حدتوكل: شيوخما گفتهاند دل بر خداوتعالى نهادن است برآنك از همه منقطع شود و بدو تعلق گيرد، و از غير او مأيوس (نالميهر) گردد. و ستخن













 اسباب آن هم لازم نيست ، بنده را طلمب كردن، براء آنكك بنده را بدان




معنى اباحت باشد ، زه به معنى ايجاب واب والزام .



ر- ب: بهنيت او r- ب: كردان...
r- ب: ازكار... ع- ب: و آنجيزى است ...
ه- ب: همچچون

لازم شود طلمب سبب' ، پس رمعلوم شد كله خداى زعالى ضالمن رزق تو شده


 روزى اوست ، تا او به تحصصيل آن سشغول شون شود ، و يكى از مانيز





آن نه از جملةٔ لوازم است مربنده را .







 هاك لولمتاتها لاآتيك، يعنىاين فرآير، آكِ تو بدونيايى او بتوآيد.


, ب- ب: سبب آن یس...
ب- ق-



\section*{سنها جالعابدين}

نتصهان پذيرباشلد يانه؟گوييم بدانكك طلب ثواببراء'آن واجبسـت، كـهحق تعالى بدان اهر فرمودهالهـت اهرى حتم هططاع، و بهترلك


 بر فعلى؟؛ وآن ارزاق است و آجال. قال اله تعالى: وهاهن رزقها ؛ و تال تعالى فاذاجاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدسونغ . و صاحب شر يعت علميه افضلل الصلوات مى فرها يل : اربعة فوع هنـون الـخلق والخخلق والاجل والرزق. وقسهم ديگر مكتوبست بلشرط، يعنى بعلق و بشروطٌ بهفعل بنده، و آن

 وهذا بين فاعلمه .




 متحمدبن سائق المصقتلى ^، الواءظ بالشام:
-هوذب الراى عنهـ
كانه سن خلميع البتحو يغترف
فى التخلق سرخفى (يس ينكشف

فكهـم قـوى قـوى فـى تُلبه
وكم ضعيف ضغيف فی تقلبه
هذا دليل على انالاله له
\[
\begin{aligned}
& \text { r- ب: و ستبرك آن } \\
& v / r \varepsilon \text { ع } \\
& \text { ィ- ب: طلب } \\
& \text { ^- ب: المصهقى }
\end{aligned}
\]
109 درعقبُ چهارم

اگر گويند بىى زاد و راحله در بيابان توان روت يانه گوييهم؟ آكرقوتدل باشد
و اعتماد بهضمانى حق جلووعلا و به وعدهٔ او واثق باشى توان رفت، والا همتچور عوام الناس بهععلائق وظواهرتمسكك ثلميه مى فرهايد: هر كه باخداى تعالى بهعادت مردمان رود، حقسببحانه و تعالى
 جمة لمن تاهله.
 بدانكك درين دو قولهـت: يكى آنست كه بدين زاد زادآخرت مى خواهد؛ و ازين جهت فرسود كل خيرالزادالتقوى، ونترمود حطام اللدنيا و السبابها. قول دوم آنكك

 فرسود، امرتنبيه كله زاد ازمال خود بهتر و خوبتر بالشدكله از مال سردم وتكيه و اعتماد بريشان
اتگرگويند ستو كل زادباخوده بردارد در سفريا نه، گوييم بدانكك برداشتن و
 بردارد ودل بدان تتعلق نغرداندكه اين رزق او و قوام بنيت اوست، بلكك ذل




 صورت (بنده) دل را الا به وعدهُ حق تعالى و ضمانى او متعلق ندارد ،براء آنكك بسيارى با زاد باشد، كه دل او هتعلق با خداى تعالى و وعلده او باشه، نهبازاد. و بسى بیزاد بودكه دل او ستعلق زاد و تحصيل آن باشه، نـه باحق جنّو علا
\[
\begin{aligned}
& \text { ч- ب: مفروع عنه... } \\
& \text { ه- ب: زاد بردارد.... }
\end{aligned}
\]















 تألمل كن و ازخاطر فرو وگذار وهن الهـ التوفيق.








\[
\begin{aligned}
& \text {, ب- ب: بر میکرفتن } \\
& \text { rolon قرآنكريمر rer }
\end{aligned}
\]
(الست) و بياساى، وقدانشد فیذلكك للهدر قائله :

افى المحبوبصصنع له|والمكروه
عنه الى الذى
احنى' بن امه و ايبه

ان سن كان ليسى يدرى
لهرى بان يفوض مايعبز
الاله البر الذى هوبالرافة
 كارها مبههم ومتخنىاست.
 آنجاهل باشى זوبهحكم ارادت واختيارقطعى شروع درآن نمايـى، و بهزودى در هالِك افتى وندانى. نتل است كل يكى از عباد از حضرت عزت ارت، ديدن ابليس

 آخر الامر حق تعالى ابليسس را بهوى بنمود. حون ابليسس را بديد، قصدزدن او اوكرد
 عابد بهقول ابليس مغرورشد، وگُفت عمر دراز دارم حالى به هواء نفسى مشغ شوم،ومرادات نفس بدهم وبعد ازآن توبه كنمهوآخرعمر بهعبادت ختم كـنه. .حالى
 كدك كارها بهحكم قطع و ارادت نفسى خود نكنى، و به خداى تعالى تفويضى

 لقد صدقالقائل. شعر :

\section*{و اياك المطامع و الامانى}



\[
\begin{aligned}
& \text { ر- ب: احبى } \\
& \text { ه- ب: تاهلاك شد }
\end{aligned}
\]

اكرگويند بيان كن براء ها معنى تفويض وحكمهآن؛ بدانككدرين مقام دو فصل است، كه اين كلام بدان' روشنگردد. يكىموضع تفويض، ودوم ريفنى آن و حدلَن وضد آن .
اماموضع آن، بدانكك مرادات سه است است :
يكى مرادى الست كه يقين دانى كمدآن شراهيت وفساده، همچو








 تفويض مرادى باشد، كم درآن خطرى باشد، وصلاح خويش در رآن به يقين ندانى.







 كد توازخطرآن ايمن نباشى.
r- ب: هـجون...
, - ب: اين بدوروشن...
هـ- ب: درآنبا...
६- ب: وجماعست
^- ب: بـختارو....
v- ب: كه سنى عنه
\[
\begin{aligned}
& \text { r-r ب: و در در افعال } \\
& \text { п- ب: واگر استثنا } \\
& \text { و- ب: سجرى... }
\end{aligned}
\]

\section*{\(11 \%\)}

وضد تفو يض طمع السـت؛ وطهع بردو وجهالست: يكى به معنى رجا يعنى چيزى






 و فساداندرآن؛ وحصن حصن اوذ اوذر عجزتواست ازآنك


 ارادت وطلمبآن امور الا بهشرط خير و صلِح • فهذه هذه و بالمَالتوفيق .
 كا 15

 صلِح خود درآن ندانى، و اين خطرست كـل دوو احتياج است به تفويضى . و عبارات علما در دعنىی خطرهتختلف است


 فرمود كه خطر دروعل آنست ك اشتغال

\[
\begin{aligned}
& \text { ع- ب: بفيرحاضر }
\end{aligned}
\]

\section*{منهاجا العابدين}

حريقىعارض شد، كمر رهانيدن ايشان مهكن است، اشتغا اشتال اوبهانقاذ ' ايشاناوليتر
 طريق حكم صحيح نبود.



 در آن باشد چون از عوارض خلأى باشد، وهي






 الهت؛ فاعلم ذلك فانه سن غوامض الباب .
 (اين) سراى مدحل هتحت وآفتست ؟ بدانـ




 نشود و صتحيح نباشد از آن جهت اكد ده ر فسادآن پيز شكك نباشد وتفويض درجايى
 ع- ب: با باو باشد


110 درعقبة چهـارم
باشد كه دوصالح و فسادآن شكى باشد وهذا اولى القولين عند شييخنا، كـه نه چنينٍ بوذى، قوة باعثه را برتفويخ قوتى نبودى. اگرگو يند واجب شود


 آن هقدر فرمود حق تعالى





 با فساد و هالك.
اكرگويند منوضن رااختيار باشل يانهو بدانكك علماء ما برآنند كه منوض متختار باشد، و در تقويض اوه آن اختبار قادح نباشد، براءء آنكك مقصود بنلهه آن


 كند زd هاءالشعير، وقتى كه درهردو صلاح او بود تا اوراهم نضل
 فرها يد، بدان راضى باشد.
 فرق هبيان هردو آنست كل بندء افضلو مغضول را داند و طلب افضل كند. اما
\[
\begin{aligned}
& \text { ه- ب: تنويض آن اواختيار... ب- ب: هم افضل... }
\end{aligned}
\]

منهاجاجابابدين





 رنتّفـ شوند.








آينده، بر كت وقت وساءت كمه درآنى ببرده.







\[
\begin{aligned}
& \text { r- ب- ب: بهآنكه... } \\
& \text { ع- }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ^- ب: دوستدارى خوامى نهآنكهة ... } \\
& \text { ا- ب: } \\
& \text { r- ب- با راضى باثد ... } \\
& \text { هـ ه- ب: خطرى آنكه بفساد آند } \\
& \text { - ب: وحال سن از... }
\end{aligned}
\]






 كند برآن عنى رؤس الملا †ز خداوند كَ

 الين سياست بآَن كسى است كله شكايتهم با آن حضرت كرد . فكيف باكسى 5
 الكريهم ان يعفوعنا و يغفر ذنوبنا و سوء ادبنا و يصلحنا بـحسن نظر برحمته لو توفيقه - انهارحممالرامهين وارأف الا كرمين







 بهقاضى و دقضى و قضا لازم باشد و بدان شكر واجب(ازآنجهت كه نعهـت است) .
r- r- ب: درآتش اندازم وپاك ندارم....
ع-ュ- ب: و واوويلِكردن...

, ب: بتَزد....
 ه- با: وفرياد
V--

\section*{منهاج الWابدين}

و شدت را رضا اندرآن به قاضى وقضا و وقضى واجبب وبرآن صبر لازم (ازآن رويى






 اگرگويند راضى به قضا، زيادتى برقضا طلب تواند كردن


 عليه جون شيرحاضر كردندى، فرّونودى





 برتو باد كه صبر كنى درين هقامات، ازجها ور دو دو اهر:




, ب- باز آن روى كه ...
\[
\begin{aligned}
& \text { ه- ب: جيزى كه او را } \\
& \text { ع- ب: گويد توانيهبه.... } \\
& \text { ج- ب: فرمود اللهم... }
\end{aligned}
\]
 است اين ترغيب و وعدهٔ ثواب و درجات اخروى (براء آن) كد هيج فعل عله

 دومآنكك جون بنده نعل خير كرد، او را احتياط در آن لا لازم شد تا تا بهفساد









 نمىشنوى تول ييغمبر صلى السعليه و سلم : اشدالناس بلاء الانبياء ، ثمالعلماء، ثم








r- ب: جدا يكانه
\[
\begin{aligned}
& \text { r- ب: و غيب و... } \\
& \text { ا } \\
& \text { ه- ب: بتوگيد ... } \\
& \text { ع- ب: خير نرسل... }
\end{aligned}
\]

گويند، و عزيهتـ و دل بر كار نهادن شها عزيهت رجال باشد ، پس هر كـه عزم






 دوم ازآن دو اسر آنكك خير دنيا و آخرت در صبر است، فير فيروزى


 تعالىى وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل بها صبروا.و كِنتهاند
 يافتند، تو نيز صبر كن چچنانكك ايشان كردند تا ظفر يابیى چپنانكك ايشان يافتند، فاصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا ، و و فـى هذالهو الهنى تال الشاعر :

\section*{اذا استعنت بصبر ان ترى فرجاً \\ وهد^ من القرع للابواب ان يلجا}



 كم اولئك عليهم صلوات سن ربهم و رحمة و اولئك همالمهتدونr" ؛ و همحخنين
\[
\begin{aligned}
& \text { 90/ } \\
& \text { - } \\
& \text { - }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { r-ب: وفيروزى } \\
& \text {, ا- ب: نه مروجه و... } \\
& \text { ه- هرآن كريم v/rva } \\
& \text { ^- ب- وقد }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { - - - } \\
& \text {. . . }
\end{aligned}
\]

هتحبت قالالته تعالى ان' الله يحسب الصابرين و درجات همم ازصبر باشلد بر شدائد،
 (خارج از فهمم و وهمم بنىى آدم از نتا يج صبر البت) انما يوفى اللصابرون اجرهم بغير
 كرامات دنيوى و اخروى، مر بنده خودرا كرامت كـند، وءعطل فرها يده برصبر، يكك


 حهيث يقول شعر :
 اصبر و ان طلات الليـالى و وبمـا نيل بـاصيطبـار هيـهـات مايكـون و قالالاخر شعر:
وحسبكك اناله اثنى على الصبر
صبرت وكان الصهبر سنى سجية پس برتو باد كله اين خصبلت شريفه را غنيهـت دانى و بذل دسجهود درحمهول او نمايى، تا فيروزى يابى.

قال (تعالى) واصبر نفسكك دع الذين يدعون ربهم r، يعنى احبس نفسكك معهم . و






ه- ب: مینرسايد
^ـب: ازمتحردان ...
,
r-


منهاجامالمدين
شلدتـت و وقت'آن و آنكك زائد نباشد و نقصان نشود ، و تقدم و تأخرش نباشد

 است براه تو . فهذه هذه والش ولى التوفيق .

\section*{Jai}

پسى برتو بادكه تطع اين عقبهُ شديدهُ هنيعه بكنى به دذع اين عوارض
 عبادت كنى تا به ادراك عبادت وتتحصيل آن چه رسد، براء آنكك هريكى را ازينَ
 است و تدبير آن؛ واين بليئكّبرى است مر عاهئه خلقى را ، كه ابدان ايشان ازين جهت به رنع الست و قلوب مشثغول ومتفكر، وغم وهم بسيار . وعمر يیوسته بدين تبعه و و زر و وباللضايع، و ازين جهت از حضرت وت خالق بهدرگاه متخلوق افتند، و به
 تعسب و ظلمت گذْرانند، و به مذلت وحقارت و مهانتع بسر برند ، و بهآخرت آيند




 بلكك در ظلمهت غفلت زيسته، و پيوسته ترسيده كه شامى يا بامى ازيشُان نوت شود. و اين همه ازآنستت كه ستخن غدا و رسول را تألـل نموودهاند (و از صنايع حت جل
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline ع- ب- ب- بدين... & 1-ب: و دقت آن \\
\hline ع- ب: وـهابت & r-ب: \\
\hline
\end{tabular}

علا غافل بودهاند) و به علم اليقين آن را باور نداشتهاند ووّوش بهقول ناصحان








 و شيطان اءتزال نمود ، و نقس هنقاد شلد ، و ايشان را طريق سلمول؛ هستتقيم



 و برين عزم اقاهت نمود و دوازده سالّ در باديه بهاند، تا در بعضهىاز آن سالـها

 ابا استحق چگُونه دیى يابیى خود را؟ ابرا هيهم فرمود شعر :

فلا ديننا يبقى و لا ما نـرقع و جـاد بـدنيـاه لمـا يتـوقع

نسرقع دنيانا بتمزيق ديننا
فطـوبـى لعبد آثـتـراست ربـه

و وهمچنين يكى از صالحان سى گويد در باد يه مى رفتّم، شبطان وسوسه كرد


1- قرآن كريم r. r/1 r- r- ب: دراين باديd... ب: برتجردى بردم

منهاج الWبدين




 با هوش آيد . روغن و عسلى) بياوردنل. هن دندان سـتخت برهم نهادم ، كماردى

 | ايشان بگغتم .










 و مناقضات (ايشان) با شيطان؛ و ترا درين مسه فا يله باشل :
 نمىشود.
دوم آنكك بدانى كد كار رزت وتو كل از جـت او، عظنم مههم است، و
\[
\begin{aligned}
& \text { ع-r } \\
& \text { ا- ب: بن همچچنان } \\
& \text { س- ب: بهعبادت درويشان ..: ع- ب: ای بسر ازبهرهآن اين... }
\end{aligned}
\]
 زهاد وعباد به يقين، ازوماوس وغوانُل او خالهص نيافتهاند؛ وشيطان از هشل ايشان نااميـل نشده البهت ، بعد ازين همـه رياضات ايشان ، و و ديجا هدات
 بهجان و زندگانى شيطان (در) هـجا هدات و دهِادلات و مناقضات بوده باشد، آنكس ايهن نباشد از
 بل كس غافلى را (كّه) يكك ساعت در رياضت مـجا هدت زكششيده باشد، و اگر برو ظفر يابند او را رسواكنند وهلا كشى كنیند، همچچو غافلان و مغروران . سئم آنكك بدانى كسلى






\section*{فصر}
 چون توآن را ذاكَر باشهى در دل تو تأثير كنلد؛ وكفايت اين مؤنت كند؛ و ترا بر راهى روشن باز دارد ان تأملـت وعملـت بها . والته ولى التوفيق. نكتةٔ اولى آنكك بدانى كهحق جل وعلا دركتابكريهم خويش، ضامن
\[
\begin{aligned}
& \text {, ب- ب: وسوسهايست راست تا... } \\
& \text { r-r ب: واعظا... } \\
& \text { هـ ب: انشاءامله تعالى }
\end{aligned}
\]

منها ج الطابدين

 باشد

 او واثق باشى، اتكالا عليه؛ پس چهd شد تراكّ حق جل و علا و وعده داد ترا؛






و تصبيع سن خوف العواقب آمنا
ضمينـاً و لا ترضى بسربك خاسناً

اتطلب رزقالسّ سن عنـد غيـره وتوضى بصرافـ و ان كان سشر كاً

جأى خوف است ازسلب رـب
 راك قوة الا بالة العلى العظيهر




 ع.ليه فرموده است: مكتوب على ظهرالحب والنوى، وزق فلان بلا بن فلان، ولايزداد



فلان بن فلانست، و مرد حريص را نيفزايد الا مشةت . و شيـخ ما رحمهالته دوين
 دندان بر وى نتواند نهادن و خاييدن؛ يسى روزى خودرا به عزت وحرهت بخور ‘

مترجم اين كتاب ععر عبدالجّبارالساوى عليهالرحمة مى




نكتd شئهم از شيتخ خود شنيدم،كــه از استاد حـكايت كرد رحمهمها|لهةك كم
 روزى نه از بهر حيات وتعيثى دى با يد؟ كه مرده باروزى كارى ندارد؛ وحون حيات


 نكتهٔ شهارم آنكك ياد كرديهم درين فصمل،ككـه الله تعالى ضمان رزق فرموده است؛ و رزت مغمونست كه غذا و تربيت قوام وعدتست؛ الما اسباب طعام و شراب، خون بنده تجرد اختياركرد براه عبادت، وتو كِل بهخداى تعالى نمودگاه
 و تنگّدل نشود، بdمبب آن كه دانست كه آنج قوام بنيت برآنسـت، آن مضمون حق تعالى است و توكّل برو ازجهت اينهقدارست بسى؛ و انتظار از هدد خد انداى
 دهد، تا بنده بهحق عبادت وخدبـت قيام تواند نمود؛ و مادام كـه تكلينت واجل مانده باشد، اينمقصود لامتحاله مقضى خواهلد بود. و حت تعالى قادرست برهرچه
, ب- ب: اين فللن...

\section*{منهاجا}



 زهاد وعباد برسفرههاء (دور) و دراز، قوت يافتهاند، وبى وزاد و راحله؛ ؛ وطى ايام و و














 كدام دوستر دارى، سبب ياقوت؟ڭڭنتم قوت؛درحال برخاستم و مى رفتم، و دوازده شبانروز هيَّ نخوردم؛ وآب نيز نيافتم؛ وجون بنده احتباس السباب از خوداحساسى
 او را بلموت هدد
 ع- بـ: بانجّ بانده روز.... п- ب: به قوت كه هدد دهد

ر- با ب: بهنيت بنده را...

ه- ب: بـن خوردم شكمب دردیرفت من گتتم


 عامه و بها تمّ رفعت داد .

















 (

\[
\begin{aligned}
& \text {, ب- ب: حجة|الاتدس اله سرهالعزيز... } \\
& \text { r- ب: عنايت فرمود }
\end{aligned}
\]

منها ج العابدبن
است، جون حارث مسحاسبى و متحمد بن ادريس الشافعى، ومزنى، وحرسله، وغيرا يشان


 رسق بر ما نگه دارد، واللّ المستعان على المصائـب انه. جواد كريهم منان رحيهم و لاحول ولاتوة الاباسه العلى العظيه.



 دراهم نقدكن، و هبان سره وناسره تمييزكنى، او هيحِ راه در آن نبرد و نتواند.
 كند، چسس آن تمييز جيلد از ردى




 توفيق \({ }^{\text {بو }}\)

 ك صلآحن درآنست براء سن اختيا ر فرداى.
\[
\begin{aligned}
& \text { r- ب: وسوران بوديه.... }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { و- ب: از روى برمردم خـيبر... } \\
& \text { ^ـ }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text {, ب: دين اجمعين.... } \\
& \text { r- ب: نشـد هاني بيكباركى.... } \\
& \text { ه- ب: كند... } \\
& \text { 「 } \mathrm{N} / 7 \wedge \text { V }
\end{aligned}
\]










 كادو وازیم ك حسن تل بير خويثن آن انغتياركند، ك5ه علمه تو بلان نرسل، وفهم تـو ادراك آن
 بل ان راضى شو، وساكن دل باشى، وبه شغغلى كـ ترا مـفيد باشد بدان سشغغول شو كـ هِل






. .. ع ฯ- ب: تاتكك...

اسـب: بعد از آل تو كارْأ...
r- ب:: ترآن كريّم

هـ

\section*{سنهاجالعابدين}

تقد ير كردهانم بشود و بباشد؛ وآنج نقلدير نكردهاند بهتو نيا يد و بهنو نرسد و اين



 عاقل غهم نى ثواب بهشتـ.

ما فد مضى با نفس فاهبرى لد لك الاهان سن الذى لم يقدل احل دوم آن است كه خشهم بر قضاه خداى تعالى خطرى عظيم است در




 هى فرها يل : سن لم يرض بقضائى ولم يصبر على بلايى ولم يشكر لنعهايى فليطلبب

 خود ؛ واين معنى غايت تههد يد و وعيد است درد عاقل را . و ازبعضي سلتـ سؤال



 بمعونة|له و توفيقه
\[
\begin{aligned}
& \text { - ب-: نفسك }
\end{aligned}
\]







 و تبعات آن درآخرت نيفتد و به طلهب دنيا و به شغل حالى آن، و رضضرت مـلى





 صبر نكند، طاعت حاهِل نشُهه باشد و بر هفظ آن هم مداوهت نتواند نمود؛ ؛ بسى







६- ب: خلامن بايد... بـ ب- بـ: بامل نيابد بـد
\[
\begin{aligned}
& \text { マ }
\end{aligned}
\]







 هسستقيم، ، و عاقتبى متحمود و حالى مسعود استيت.







 بدو عائد مىشود (بدين صورتها اقدام مىنـهـا يد) .









حت جل وعال از تو رغينى يا دينارى يا درمى از توهنع كرد وموقوف دانشت يقين مىـدانى كه حق تعالمى مالككالملكك اسـت وقادرست بر رسانيدن آن به تو وجود

 تومى خواهى نباشد، الا ازجهت مهبلحت و رنفعت تو. (يبت): درويش تـو در بصلـحت خويش ندانـى

\section*{}


 شود و =ر خبرست كه هت تعالى مى فنرهايد انى لاذود (اوليايى عن نعيمر) الدنيا كما يِّودالراعى الشفيق ابله عن ببار ككالعزة.««يعنى اولياء خود را |ز نعمت دنيا


 بصيرست بلضعنـ تو و بر تو (بغايت) دهر بانست. نـىشنوى كـه پيغمبر صلواتالّ

 لِنس چون اين حال معلوم شد يقين شود كه بكروهى و ابتلا يى نباشد الا براء

 حلى(الله) عليه و على آله وسنمه: اذا احبساله قوهاً ابتلاهم . و قالل ايضـا : اشد



\[
\text { ا- ترآن كريم } 9 \text { ז/r }
\]

 ميدة و مواهب كريمة واله ولى التوفيق بـنه و نفـله .

\section*{فصل}

وعلمىالججمله جون يقين دانستى كمه حق تعالى لملى است (غنى
 عبادت او، و او قادرست برهرپپ











 :برآن پشيمانى روى نسا يد و ازين نعنى مى كويد زاهدى شعر :

؟- ب: و بتيد شود.... ه- ب: بهـيا و كوارنده
 و تاللالخر :





 در صدهئ اولكسهكاز آن دارد و جاء صبر آن وتت است براء آنك نغبى, را











 هسب طاقت وتوت به عبادت و طاعت او سشغون مى باشم جون روزى را را از بن

هبس (كرد) و رغينى به من ارزانى نمى دارد اين صورت ازين هنينز آفريدکار
 لطيف صنعه ؛ اما سعتت تول القائل شعر :










 الاهو كله بيده و هو ارهمالراحميين و لاحول و لا توة الا باتَالعلى(العظيم).
r- ب: بك العسر نفكر ...
₹- ب: و: ثوابى عظيه



باب

در عقمبهُ هنجم [بو اعث]


 هر دو را به حد و حقيقت آن . الـا خون واجبست كَه التزام نمايـى آن را از بـراء :
يكى ازبر اه آن تا از مبعاصى منزجر شوى و سـتنه باشى از آن جهت

 بر وفا نمو2ن دارد وحياء آن نيست كـه او را از جفا باز دارد و حال اين نفسى بى حيا شنانست كل كفتهاند: العبديقرع بالعصط والتر يككفيه الآشارة . پسى تدبير كار او آن باشهد كله ييوسته او را بهتازيانةُ خوف میرانى و مىزنى و كونته وخسته


 1- ب: هنهى نشو2

جهنم و عذاب آن ازين گرمتر و سوزاذترست ایى جيفه بالليل و بطال بالنهار.






















 دوم براه آن تا تخحل شدأند و وششاق بر تو تو آسان وسهل كرداند براء آنك

هركم هطلوب خود را به هق معرفت بشناسدل آنج در دقابل او و براه طلب او بذل كند برو سهـل باشندو هر كرا جيزى خوش آيد و راغب



 وニل، بارگ,


 رياضتاند از طيب نعيم بهشش وآسا يشى هقيل '(جاء قيلوله) و واهت، وو انواع لذات آن از حور و قصور و طعام وشراب و حلى و حلل ( وآنجَ براء اهل بهشت










 كرده است. پس سفيان اين بيتها بخخواند. شعر:
-- ب: بقبل ... r- ب: بی كند وب: افتد

اذا تعهـل مسن بوس و التـار' الـى المساجلد يـشى يـيـن اطـيار قدحان ان تغلعى من جعد ادبار

ما ضر من كانت الفردوس رسيكنه
تواه يـشى كثيباً ' خائفـاً و جها يا نفس مالكك بن صبر على النار









 دنيا انتاده (است) خوف، تازيانه و راننذهٔ اوست و رجا وبا قائد وسايت وع وعف اوست ؛












 بـه مكروهى كـمه خواهـد بـود وخشيت همتحنين بـود
 و مقامات خوف جهار الست:
 بهــظالم رفتند وتو بدان مرتهن و هنوز خـلاص چديد دؤم ذ كر ستختى عقوبت حق تعالى كَله ترا طلآت آن نباشد. سئمت ذكر خعغ تو از احتمال آن عقوبات.

 أستروأ و روح يافتن اوست به بسيارى و فزاخى رحـت او تعالى ؛ و اين ازجملـــئ

 شده است هم رجا خوانثد (والمراد سن هذالباب هوالاول و و هوالةذ رو على الابتهاج والاسترواح).
 تعالى است و تطع دل از آن و آن هعصيت دتحض است ״انه الاالقومالكافرونه وآن رجا فرض است وتتى كلم بر بنلده را هييج سبيلى نباشد اند
 سبيل الأ جمال بدفضهل و سعت (رحمت حن جل وعهل ) و بقدمات رجا جهار امت:




ه- ب- ب-اول زك بك: بیشغيعى

مناجا
 امداد و الطافـ بين استتحقا تو سؤالل.
 غضهب اوء و ذك آنكك او أرحهمالــرأهمين و ارأف هن
 .

فص


 يكى طريت اهن و ديعُ طريت يأس. و طريت خون و رجا طريت عدلمـت ديان اين


 الالڭوم الهانزون


 سه راه يِش آمسل: طـريت امن و جـــرأُت، و طريت يسأس و قنوط ، و طريت خـونس و

Ir/av نا
















 خوف هحض بسؤدى بـه نـارهيدى و يـاس شـود . ولا تيأسوا سن زوع السّ انه


 اهصفياء اوهت و بـه الهـى


 على قلب بشر؛ ازين جنس نفيس بـراء سالكان آنجا درتب



منها جا لعا بدين




يكى ذ كر قول او سبیحانه و نقالى در ترهيمب و نرغيهب.
دوم ذّكر افْعال او در ثغو و عقوبت.





 التوب" • و هوالذى يقبل التوبة عن عباذه و يعفوا عن السيات" • كتيبـ ربكم علمحى نفسهالـرحمة


 باهانيكم وg لا لمانى



س-- ب:احل اقوال اوه
ч-

...

T/ir r-


E/Irre
1 N/1.ع

ـ
rr/70

ro/r
10




 لـه: ذى الطول







 الذكر الدكيهم برحمته العاملين بما فيه بتوفيقه ومنتهُ •




 او معل

\[
\begin{aligned}
& \text { ه- قرآن كريهم }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { Q-1. . . . ... . . } \\
& \text { rn/va (...ا } 1
\end{aligned}
\]




 بـه يك انبساطلى

 بودنـل فـرهـان و خـطاب ;سيد :تا از آسمانى

 رنجّ و ت:تعاته افتادند.










\[
\begin{aligned}
& \text { ب- ب- با كه بهآستان كعبه ... } \\
& \text { r- ب: از آبسان به آسمانى ديتُر سيبردند و دور... }
\end{aligned}
\]


 كردى عرش بديدى و اين در شأن او بوده است كـه : و و اتـل عليهم نبأ الــذى






 همچجو ابليس مستحّق لعن شد. نعوذبالهَ ثم نعوذ بالّه من ستخطه و عذابه الاليم









\[
\begin{aligned}
& \text { v/iva } \\
& \text { rv/E ع } \\
& \text { v/lva }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { q- ب: بياد آرى... }
\end{aligned}
\]






















1- بـ: و زوالنرنشن...
\[
\text { ه- قرآن كربم } 1 / 11+
\]
EN/r
\[
\begin{aligned}
& \text { ri/Av قر } \\
& \text { } 9 \varepsilon / ヶ \text { п }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text {. . }
\end{aligned}
\]
(عقابك) و اعوذ برضاك سن سخطكك و اعوذ بك سنكك لا احصى ثناء سليكك ، انت كما الثنيت على نفسـك .




 از اين نسوع بـاشنـ؛ نسال السَ الكريم الرحيم الن لا يعاسلنا الا بمحضض كربهـ و رحمته فانه ارحمالراحمين.









 در توحيد كذذرانيده باشد ؟



 ع- ب: بت بتشيد
4- ب: كمه مورخان كويند در كذر

0v/19

هـ با ب: با او كس M/1^n

مها جا العابدين
لباس حرمت و حشمت و مهابت دريشان يوشانيد تا افضل متخلوتات رامى گوياه:






 بند فرهود و عتاب كَرد كَ =

 و بـه يكك ساءت خشك







 والانس و البهائهم فبهـا يتعاطفـون و بـها يتراحمون و ذخــر دنهـا تسعة و تسمون
\[
\begin{aligned}
& \text { ع ب- ب: اين از نضـل ... }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { ب- ب- با بايد هم ... } \\
& \text { و- ب: بى خندند } \\
& \text { ب- }
\end{aligned}
\]
 از آن صد را بر جن و انس و بهائم قسهت كر ده اسـت تا بدان يكك جزو با يكديگر




 ظا هرى و باطنى.

 ونه قسهم تراحظى وافر ك, امت نرمايد نسال و اوعد فى المعاد) من فمفلهالعظيم انه الوحيم الجوادالكويمه .
 اربعه رآ




 نمى كَنه. يس اين آيت بخخو اند كد والزههم كلمةالتقوى وكانوا احق بها و اهلهاه •




1-ـب: است از معرفت ترا داده الست از معرفت خويش ...

هـ- ترآن ك, كریم ר ז/
؟- ب: و بد آبات ...
جـ- ب: بشخون

منهاجا لعا بدين
اوگُفت اين كلمهd نگويم كم بيزارم ازين كلمه و برآن بمرد؛ وفضيل ازآن صورت بلول




ثشاكردان من بودى؛ اوگُت به سه پیهز:

دوُم آنكك خسهل بردمى بر ياران خويشى .










 فليعهل العاملونع و در آن حال درگْذشت .






و
ه- بـ: بستددمیى ...
rv/71 ترآن كـر
\[
\text { 1- ترآن كريه } 17
\]
 و دشتخوارتر (ست).

اما از حال قبر وصورت بعدالموت حال دوهرد ياد كنيهه يكى آنك روا يتست
 حونست




وحال ديتّرى: شتخصى روايتك كرد كه يكى را در واقعه ديدم رنگّ روى
 بينت انتاكرد . شعر :

\section*{}












تنهاج العابدين
















 تا حساب كنيد آنرا؟







فزعى و خوفى و هيبنى دز دل او نرود و برنفس او هيح ثقلى و مهلتى نباشد؛ طويى
 - بعزيز


 روإيتشت كه آخرالامر اهل دوزخ بنه صورت كلاب شوند و در دوزخ بانكك مىى كنند

 بهشت يا درآتت رنتن ؟ الا الجنة فلاصبر عنها و الماالنار نلخهبر عليها. و به همه




 و يبشن حسن بصرى (رحمةالته عليه) ذكر شخخصى مى كردند (نام او هناد) كه بعداز هز ارسال عذاب دوز

 روزى از آتشى بيرون مى آيد؟
 يكت اهل و آن نكته|يست جچرها بگّدازاند
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline  & va/rigrren \\
\hline \multicolumn{2}{|l|}{} \\
\hline +..* & ه-- ب: اصحاب إين بيخن إن \\
\hline ب: بكذارد... & \\
\hline
\end{tabular}

سنهاجاتابابدين









 آلد حق تعالى ايهان و توحيد از دل سن بربايد . از هضرت عزت بهلتضرع و ابتهال

 واكرمالاك كرهين؛ وسبب سوء خاتمه دركتـب انميا يبان كرده شد ؛ از آنعها تأمل آن
 ازآنست كه ذكر بلكث وهم برآن مححيط شود ازآنجا معلوم بأيد كرد و د در عملم با با يد



 كه بهيكى ازين دوطريق هنفرد نشود واحدىى (يكى) راازين برآن ديكر راجتح نداند

 خوف اهل رجاراست الاياس و قن الـوط .
 باشد در وقتى از اوقات، بدانكك بنده خون حالت صحتت و قوت داشته باثشد خوف بدو
ب- كتّاب احياهالعلوم

ر- ب: بتوان داشت...

اوايتر بود و وقتى كم ضعيف باشل و مريضو خصهوص كه بشرف بأثد بهر باه آخرت آنبا

 ازآنك




 هيان رجا و امنبت كَه رجا بر اصل است و امنيت نه بر اصل است. مثال اين آنست كد











 الست رجا و حسن ظن نام نهاده باشد؛ و اين خططا وضلال باشد.

ץ- ب: كنيد و از عقاب او بترسيد و...
ع- ب: آنجا
v- ب: ايستد و گويند ...
ه- ب: حاصل امت
\[
\begin{aligned}
& \text { r- ب: آوريدو ... } \\
& \text { ^ـ }
\end{aligned}
\]

 لما بعلالموت و العاجز سن اتبع نفسه هواها و تمنى على الله تعالى. و درين باب

 القوم) كـله من ظن نيك





 چون جميع رسل و اوليا و ابدال با آن همه إجتهاد وطاعات و حذ ر ازمعصصيت (متضرع
 نداشتند بنكك ايشان بdسعت رحمت حت نعالى نيكوگمانتر ازتو بودند و به جود و كو
 اين نكته را هعتبر دار و حال ايشان را تأملـ كن و از خواب غفلت بيدار شو والتد ولى التوفيق .

\section*{فصل}


\[
\begin{aligned}
& \text { ا- با: مبين و ... }
\end{aligned}
\]

و از غايت' فضبل عغليم او وجود قديه او عنوانكتابك كريهم (ياد كن) كه به تو فرستاد، بسنمالله الرححم الرحيم بود. جسس بسيارى ايادى و نعم حق تعالى را برتو

 غضب او و ستخط اوكّه آسهانها و زمين قيا مُ بدان نتواند نمود؛ پسى غايت غفلت



 نفس وجنايات و جفاء (خود) خود و كثرت هفوات و زلات، و اين جملد ترا بهخوف

 دمزوع عدل شربت خورده و نd بdبرودت رجاء صرف و نه بهحرارت خوف صرف،




 ايشان "یىـرمايـد انهم كانوا يسارعون فى العيرات ويدعونتا وغباً و رهباً و كانوا


 تشديده انهارحمالراحمين ولاحول ولاتوة الاباتَّ العلى العظيه.
\[
\begin{aligned}
& \text { r- r- ترآن كريم • } \\
& \text {, ب-: و آن نايت ... }
\end{aligned}
\]


\section*{ب! بـ}

\section*{در عقبةٔ ششم [قوادح]}


 آن به اقامت اخلاص باشهد و ذكرمنت و اجتناب از



 و گفتهاند كه چون بند

 و ضررها با او خطاب كنند .
 الما فضبيحت: يكى فضيحت سر است وآن امروز بر رؤس 「 ملائكه است كه جهون
|- ب: فيصينی... r- ب: معصيت... r- ب:برؤس ...

عمل بنده را فرشتُان بهآسمان برنل و بدان شاديى كنثد حق تعالى و تقدس فرمايد



 ضلسعيك وبطل اجر كك ولاخلاق لككالتمس الاجر سمن كنت تعمل له. يا هتخادع سعى تو



 هن عملى راكّه شيزى با اوآريتخته باششند قبول نكنه.
 و سلم مىترمـايـل : ان الجنة تكلهت وقالت اناحرام على وكل بتخيل و مرائى يعنى

 بتيلى كند و آن قول لاالهالالالّ متحمل وسول الته الست ، و اين برائى آن بـاشد



 مصيببت دؤم درآتش رفتن الست و اين مصنبت از ريا بودن از آنست كـد ابوهريره رضىالته عنه روايت مىى كند از رسول صلى الله عليهوعلىآله و سلم كـه اول
r- ب:سعى تو و باطل استو ثروت نايافتست ६- ب: وشر و از ...
ฯ- ب-: بخبر را دو معنیى متحتمل... ^- ب:باز نه ايستدو...

ا- ب: برائى فرادایىقياست...
r- با: ندارى فردا از آنكسى...
ه- ب: و اما آن در دععهيت يكى...
V- ب: ترجيئه

منها جا لعا بلدين
 فیى سبيل الله جهاد و قتال كرده باششد. و مرددى كله هال بسيار خرج كرده باشد' در راه خلا تعالى.



 كه فلاون قرآن خوان و قارى امدت و كفتند. و اين بردد راكل مال بسيار جمع كرده و نفقه كر ده باشل در راه خداى





 و كُتشند.
 بسالت ی ادم


 پس رسولل صلواتالته عليه دست بر زانوء بن زد وفرمود كله يا ابا هريرد اوليكك


ب- ب: بيا-و
عـب: بياريد....
-
ו- ب: و. درا
. . .





 يعنى دريـن فضيتتها خـداونــدان بصيرت و عتـل راكفايتست؛ والسّ ولى الهداية بفضله و دنه.
اكر گويند خبرده ها را از حقيقت اخلاص و ويا وحكم آن و تأثيرآن در عمل.








 تصفية الاعمال من الكدورات. و فضيل كِت الاخلاص د دوام

 يعنى هواء نغس خود رانيرستى و تابع او نباشى و عبادت نكنى الا براء خدراء الى تعالى
 خدا است عز وجل نظر ازآن منقطع كنى و به حقيقت اخلاص اينست و و ريد اخلاص
ريا است و ريا ارادت نفع دنيا است به عمل آخرت.
r- ب: خداى تعالى و آن نه از تبيل... ع- ترآذكريم (واستقم كماامرت)ه

ا- ب: اراده ترب است بهخدايى ... ץ- ب: عيسى راعلىنبيناوعليهالسلام....

\section*{مناجاجالطابدن}























 حالةالشروع فى النوافل .
19Y 2رعقبُ ششُم

الـا مناجات كد از براء' عدت عبادت در عمل بیآرند اخلاص طلب اجر درو آيد دون اخلاص عمل براء آنك مناجات به نفس خويش صلاهحبت آن ندارد كم قربت باشد بلكك او عدت (الست بر تربت) يعنى ساز قربتست .







 الست تا به وقت موت و الماالنوانل فللسبيل الى ذلك .
 كرامت فرما يد در آن اما نوافل بنده خود را در آن انداخت و نفس خو خود را بدان

حجةالاسلام (قدس سره) میفرمايد كه درين مسأله فائده آنست كم آن كس



 وجهى نيابد「 در وجهى ديكر بيابد براء آنكك اغراض

آكر گويند هر عملى كه باشد متحتاج باشد به اخلاص منفرد يا نه؟ بدانكك درين مسأله اختلاف اتوالست بعضى برآنندكى هر عملى را اخلاصى على الانقراد واجب است و بعضى ديگر جائز داشته|ندكه يكك انالاص بتناول جملة بود از
\[
\text { 1- ب: عبادات درعمل ... r- ب: نيايد در... } \quad \text { ب- ب: اعراض }
\]

منها ج الطابدين
عبادات . اما عملى 'كده ذو اركان باشد همتحو صلوة و وضو آن را يكك اخلاصى كافى


اركان كأنr ك




 حرثd و من كان يويد حرث الد ينا نؤته هنها و هاله فى الالخرة سن نصيبـ هـ هـ و اعتبار به لفظ ريا نيست و اشتقاق او از رؤيت وليكن اين ارادة فاسلده را الين نام نها زيراكه اين ارادت چون باشد اكثر آن باشد كمه از جهت مردم باشلد و رؤيت ايشان

فاقهم (عافالك النه) .
الكگ گويند مقصود از دنياكه از حقتعالى (مى) خواهند آنست كه او را از هودم تعفف باشد و عدت عبلدت خداى تعالى اين طلب ريا باشد يا نه؟ بدانكك تعفف نه دركثرت سال و حطلم دنباوى الست بلكف در قناعت اوست و وثوق بـه كفايت
 همتچنين هرحه به كار آخرت (و اسباب آن) هتصل و وتعلقى باشد زيرا كله اين ارادت بلدين نيت خير و حسنه شود و درحكم اعمال آخرت آيد و ارادت خير ريا نباشلـ.
 والائمة و مقصود تو ازين آن باششدكله ترا تمكنى باشد و در تأييد و تقويت مذهـ وب


 در باب ريا داخل نشود ؛ براء (آنكک) بقصود از آن دجموع بالحقيقه الهور اخروى
r- ب- كانك يك
ع- ب: و خواه از مردم ...
4- ب: وتخصيص تردم ...

ا- ب: عملى را كم دواركان ...

Q- ترآن كريم • •ז/ז ع
 در وقت دست تنگى (و غيره) عادت دارند كله سورة الواقعه مى لیوانند و مراد ايشان آنست كس حق تعالى آن ضيق و شدت را رفـع كند و جيزى از دنياوى بريشان كراهـت

 ايشان بود بر عبادت خداء (نعالىى) و قوتىى كراهـت كنـد بر دوس علمم و تعليم 'و تعلم



 و از دنياوى چيزى براء ايشان نمى گذارى الو|قعه كُذاشتهام لقد خحلفت لهم سوورةالواقعه .

 امر دنيا و دنياوى يا به وسعه و خصصب و خفضى عيش آن،بلكك ايشان تثكى و عسر غنيـت دارند و نعمتى دانند از حق عز و علو" و آن را بهفال دارند در ديان احوال خويش و اكر هيزى باد يد شود كله آن را مردم سعت و نعهت و احسان دانند ايشان
 بطانتهم الا'سفار والطى فى عموم الالحوال و بعضهى ازيشان بلكــ اكثر ايشان مىFويند كه جوع سرما يه و رأس المال ماست اينست وضع منه هب اهل تصل تصوف و اين
 از بعغنى هتأخران مى رود بدان اعتبا رى نيست .
\[
\begin{aligned}
& \text { |- ب:علم و تعلم اين جمله ... } \\
& \text { r- ب- ب:آورده شدهُ است ... } \\
& \text { V- } \\
& \text { - ب-: از اين حال ... }
\end{aligned}
\]

رـهاجإلعابدين






 ذلكت موفقاً بتوفيقاس و و هدايتهالنشاءااسه تعالى. قاوح دوم عجبست؛ بهد رستى كه برتو واججبست ولازم كهداز آن اجتناب نمايى


 و هوى رتبع و اعجابالموءء




 نفس را ازو منتطع گردانيدن واجنب بود
 عجب بزرگك داشتن عمل صالح الست و تفصيل آن اينست كـله علماء ماكفتهاند اند

 والخلق والشىء. ومثنى بود بهآنككدو ازين ياد كند و موحد باشد يعنىيكيكى ياد
 ب- ب:تلك ...

كند و ضه عجبس ذكر هنت است، بهآنك ياد كندك كل اين به توفيق خلداء تعالى
 اين ذكر وتذكراين عند دواعىالعجب فرهن باشد و در ساير اوقات نقل بود.



 احباط ذهاب اضعاف' الست، بسى.
 جلالd كله (او را) توفيق عمل صالح مى ده هل و قدر او را عظيهم مى كند و ثواب او را مضضاءف و بسيأر مى گرداند بفضلمه و رنـه هست
 خود خداى را برخود هيج هنتى ندانند و اعانت و توفيق (خام و لطفـ حقى) را انگكار



 كه ايشان بدان متخصوص شدهاند. وگروه سئم اصحاب تخخليطاند كه عامئُ اهل سنتاند گا هیى متنبه و بيدار شوند و ذكر هنت خلداى تعالى كنند و بارى ديگر غافل شوند و عتجب آورند و آن بهسبب




1- ب: اضعانست بسس... r- ب: هشت...

ونهاج العابدين
اعتقاد اهل سنت مانع عجب نيست در هر عملى، تا آن گّ كمه به ذك كر منت متخصوص



 تهاون و خوف ملاهـت مردم .







 و تهاون قدر عمل را سبك كرداند


 ثواب منفعتى است كه عهل به عينه و (قرائنه و احواله) اقتضاء آن كند و تضعيف


 فى هذه المعانى ، فأفهم ذلك و م من التّ التوفيق .
|- ب: زيانى است ...
IVY در عقبd ششهم

\section*{فهر}

بر تو باد ای برادركـه تطع اين عقبئ متخوفـهكـنى كـه ذاتالمقاطع والمتالف است درغايت تتحرز واجتناب واحتياط كه ماحب بض بضاءت طاءات همdٔ عقبه ها بيرد و تحمل همdُشقتتها بكند تا اورابضاءت وت عزيزطاعات و شريف خيراتحاصلگردد (شود)و برآن بضاعت چیندان نترسد كهدراين عقبه،براء آنك درين عقبه راهزنانند كه بضاعت او بربايند و تلف كنند و آفتها پديد آيد كد فساد طاعت از آلن باشد .


 مهوات ومن الازضمهثلهن يتنزل الامريينهن لتعلموا انالته على كل شىء قلدير و ان|اله قد احاط بكل شىء علماً يعنى خداى تعالى بى فرمايد كم آسمان و زمبين بيافريدم باهمه بدائع و صنائع و غرائبب و اكتتفاكردم به نظر تو تا تو بدانى كه بن قادرم و عالم و تـو دو ركعت مى كنى با همه تقصير و عيبها و تسو اكتفا نمى كنى بل نظر


برخود اين چسندد ؟

اصل دوم آزكك هركرا جوهرى نفيس باشد كد هم همكن باشد كه از بهاء آن هزارهزار دينار بستاند چون آن را بهفلسى بفروشد خسرانى عظيم و غبنى فاحشى باشد و دليلى روشن بر خسهت نفس و قلت عقل او و ضعف رأى و تدبير . پس آنّه بنلده به عمل خويش حاصل خو| هلا كرد از مدح و ثنا و حطام دنيا به نسبت با با رضا [ى ربّالعالمين ، وشكر و ثناء او ازفلسى كـمتر باشد درجنب هزارهزار دينارّ بلكك
\[
\text { , ترآنكزيم r }+10 \text { r- ب:بارضاء ربالعالمين... بـ: دنيا ... }
\]









 لتعلم ای شىء تعمل .


 اكر آن كس بداند كه او بدين عمل رضاء او و ومحبت اوبى طلبد برو خشم گيرد واهانت

 دهد تا از همه بیىنياز گرداند وكفايت كند همه كارترا ـ فهذه هذه فانطن لها ان ان



 رضاء او بايدكرد تا او ترا از همل كفايت كند . پس اگر ضعيف هوت شدها
\[
\begin{aligned}
& \text { 1- ترآن كريم عr }
\end{aligned}
\]
IVA در عقبةُ ششم

و ردى رأى و تدبير گُشتهُ و بصيرت به كلمى ساقط شده است لامتحالة طريق تدبير

 كرداند و نفوس را همه براء تو جمع كند و سينه ها را از دوستى تو پركرداند و تو وله بيابى آنجّ مطلوب و مقصود دو جهانى تو باشد و اگُر چنين مكنى و قصهد و سعى در رضاء هـخلوت كنى او روى هده دلها (را) از تو بترداند و نقوس را از تو متنفر

 (عليهالرحمة) ذكركردهاند كه گفت بردى بود كه گفت والّه كه خدايرا عبادتى

 صلوة الا آنك در نماز بودى و دايهم روزه داشتى "


 خدا نخنوا هم كرد و نيت و قصهد را تغيير كرد و اخالاص را شعار ساخت و هم همان

 الن الذين آمنواو عملواالصالحات سييبعل لهم الرحمن وداهـ فقال يـبه|اله ويحبهم الىالمؤمنين" يعنى خداى هم دوست دارد او را ، و هم دوست گردانـل در دل هردم او را. و لقد مدتوالقائل . شعر :

فى عمل تبتغى المتحالا
و ابطل السعى والكلالا
اخلص سن خوفه الفعالا

يا مبتغى الحمد و الثناء

من كان يرجو لقاء رب
\[
\begin{aligned}
& \text { ا-ب: قبضهُقدرة اوست }
\end{aligned}
\]

فرايـة يعطكك النـوالا
و الخلد و النار فى يديه
فكيـف رأيتهـم ضها
والناس لا يملكون شيئاً






















\[
\begin{aligned}
& \text { v ع- }
\end{aligned}
\]
 خر وجهى واقع شون كله حضرت كبر يايى را نشا يد و در دححل قبول و رضا واقع نشود .






 هتنبه شو ایى عاقل و غافل هباش (الى جاهل ) و ستت خداى خود را بر خود ببين
 و دعيوب شود و آن هضرت را شا يسته نبود و دنهـالمهداية و التونيق .

 فرها يد ؛ آناء الليل و النهار بع ها فيه هن الذل و الصغار . يعنى با ثزار خوارى و



 وو ضر از بهر آن منفعت حقير نگّذاشت با آنكت آن نيز بالحقيقة از نعه الله تعالى است
 ترا بيافريد و تو هيتج نبودى و تربيت كَرد و نعدت ظاهر و باطن بهتو ارزانى اششت در دين تو و دنيا [ى] تو و نفس توك ترامت




 , و اكابر و سادات بالاى سراو باستشد











 .

 ابراهيهم و موسى و عيسى و خاتمالننيبين باجمدلdُ اولياء و اصفياء و انبياء مرسلين

 در مراتب فاخره و ابدان تقيه نقيه ، زكيه طا هره و عبادتها وطاعتهاء كثيرئ خالصه
, ب- بـ:بكذاردی ... ع- ترآن كريم عـ
 و آكاسره و قياصرهكم جبابرهاند ايشان در وقت احتيات در روى مى افتند، " سجلده -









 او را جل جلاله پرستى و او را ثناكوئى و ستا ئشى او كنى و دتخاطبات و روطالبات
 ترا وعده


 و تو با اين همه حال معجب شده بدين دو ركعت! !وخود را بدين عـل بغايت



1- ب: از حضرت ...
\[
\begin{aligned}
& \text { r- r- ب: سى افتـد و سجنه.... } \\
& \text { ६- ب: زلت ... } \\
& \text { ฯ- ب- } \\
& \text { ^- قرآن كريهم . }
\end{aligned}
\]

و تو

\section*{فصل}


















\[
\begin{aligned}
& \text { 的 الف: اصناق }
\end{aligned}
\]

سا هى ، پرعيبب و نقص آيد و از تنى نجس به اقذار كّنا هها و زبانى شتلطنخ و آلوده








 .

\section*{فصل}

بيدار شو ایى مرد غافل از خواب غفلت درين عقبه و الا از خـاسران بان بانى






هـ ب-: و ونج وسيد ...
\[
\begin{aligned}
& \text { ی- ب-: و عيبى شديد }
\end{aligned}
\]

 جاهل 'لاعب غانل مغرور بر آن مطلع نشود .









 مردى را ديدم هـيفئ به دست من داد باد بازكردم سورت طه ديدم درو دو نوشته و ودر






و اما شدت غبن آنست كمد ريا و عجب آفتى است كـد در لحظه واقع شود .



\[
\begin{aligned}
& \text { ابج: نيشابور }
\end{aligned}
\]

نظرَكرد گفت هسكين بدين ستخن كل كفت حتي خود (را) به فساد (آورد) .
 يافت قيمت و قدر آن بى نهايتشت و و بيشتر آنكك اين آفت بدو رسيد بیى قيمت ماند








 نفس خود كردى و به توبيخ و تقريع او رشخغول شدى تو تو را بهتر از همجموع عبادت
 را تأمل نها يد كمه هفتاد سال رنج برد ؛ و ديگر يكُ ساعت تفكـرى كنـذ آن تفكر









\[
\begin{aligned}
& \text { r- ب: بلعى عهرويست ... } \\
& \text { ع- ب- ب: بادباديكرى }
\end{aligned}
\]

ه-ب:به غايتو نهايت...

شـنهاجالُعابدين
از هزا


 افعال اليشان را هنرور و هععجب,











 و اهـ هِل



 خو يشى و
 . هتى عباوتك
. を-

و ازينستـكـلـ سيد المرسلين و خير العالمين و اعلم خلق الهّ و افضلهم اجمعين


 و سلامه عليه :ليس احد يدخل الجنة بعمله . قالوا و لا انت يا رسولاسه قال ولا وان انا

الا ان يتغمدنى الس برحهته




تعالى آنّهِ خوا هد بر آن حكم فرمايد .












 به هيج حساب نگرفتى و بدان التفات نكردى .
\[
\text { ـ- ترآن كريم ع ع/غ } \quad \text { r- ب:خودت... }
\]







 كفت هشتادسال


 حاصل شد فرمود كه آنج فعل بنده بدان متحتاجست تا بقبول حضرت گردد بى دانم؟

 نفس بدين افعال (خير ) عادت كرده باشد پس مسحتاج نباشهه به آنككه او را از ابتدا با عادت آورم . اينست حال اين بزرگّاندين كه مصجاهدان راه حقاند و خداوندان هـت (وتدراند) شعر :






























\[
\begin{aligned}
& \text { v- ب: كند... } \\
& \text { و- ب:باز ايستيد و اين عمل به وى... }
\end{aligned}
\]

1AA
باشد از من بكخذراند و به غيرى رسانند كه (اين عامل) او در مجالس بر بر بر مردم تكبر




 دركذرانند و بر بالا برند.













 عمل مرائى قبول نكند .


, ب-: بازايستيد و اين عمل بهروى
 هـ ب: بكذ انند...






 بهآينده「 است و در زمان هستقبل خوا هل بود و علم به اولين و آخرين مراست جيون توأند مرا فريفتن؟ آدميان را بفر يبد وشهارا چنانج این بنده فريفته امست؛ امامرا نتواند نريغتن .
 خدا يا لعنت تو و لعنت ما همه برو باد و همه اهل آلسمان كو كويند عليه لعنتنا و لعنة


 جبل (من) خلاص و نجات چون يابه؟ گفت آرى ایى هعاذ اكر در عمل خود تقصيرى




 بير هيزند و مردم را به زبان هدر (لاتمزق) كلم سگان جهنم ترا بدرند؛ قوله (تعالى) والناشطات نشطلًا يعنى گوشت از استخوان بكشند؛ گغتم يا رسولالشّ كله طلاقت اين
\[
\begin{aligned}
& \text { ه- }
\end{aligned}
\]

منها ج العابدين









 دريا به ساحل رسيدن صورت نمى وندد الا بل نظر نـرعنايت او و بيدارشو از از خواب
 الدستعان على كل حالل .

\section*{فصل}

فى الجمله هوون نظر كردى 'و قدر طاءتخدالى تعالى بدانستى و عجز و ضعن






ر-ب: شینى كنى... r- ب: كنى و...

شود؟ و ايشاندر قبضهٔ قدرت حق اندجنانككاو (تبا رك و تعالى) خواهد دل ايشان را مى كرداند . ای نفس د ر ثناء آن كسى كوش وطاعت و فرمان آن كسى بر كد ثناء او همد فـخر است و عطاء او همه ذخر است، ولقد حهل القائل (شعر):

\section*{سهرالعيون لغير و جهكك باطل و و بكاء هن لغير تطعك}
 فانى و نكد و سشوب و دتخلوط به معايب و آفاتست و تراتمكن آند ادندكس آن را
「N سماوى باشد چگّونه قدر وقيمت اوزياده باشد؟ تو نيز به همت علوىشو و دل

 اول آنك ترا الـكان طاعت (و آلت آن) داد .
دؤم ' عوائق از تو دورك انرد تا بهطاعت مشتغول توانستى شد.

 ابندلك ترا ثوابهى عظيم و جزابي جزيل معد داشت. پنجم ترا بدان عمل شكر كرد و ثنا گُت و دوست داشت. اين همه تفضل و و














 عظيم و ظفرى جسيم حاصل كرّهده [باشى] واسّولى التونيق .


\section*{باب}

\section*{در عقبئ هفتم [حمل و شكر ]}


 را و ديگُر حصول زيادتى را



 صلىالته عليه و سلمم : ان ( بينكم ) النعم اوابد كاواوابد الوحش فقيد و ها با بالشكر .



\[
\begin{aligned}
& \text { 1 ب- بابن در عقبه .. }
\end{aligned}
\]






 يكى از نفس به آنكَن سلامتى إنعالل

 دو نوع است: نعمتت توفيق و نعدت عهمـت . نعميت توفيق آنكَ توفيق داد اد اولا













باطنه باشل براء آنك شكر در مقابل كفر انسـت و حمد در ربقابل لوم (ذم) الست و ديگك
 عبادىالشكور' • پس هسقق شد كَه اين دو معنى هتميزاند |ز يكديكّر و حمد ثنا است



 المنعم على دقابلة نعهته على حد يمنعه عن جفاءالهنعمم و كفرانه









 ازين دعلنى لازم آيد . اگگ گويند سوضع شكر چيست






,























 نهادهاند كّه معنى زيادتى دروست و چچون شدت سبب زيادتى شرف بنده باشد و


مشقت موجب رفع درجه . آن به هقيقت نعهت باششد، نه مدحت و مشثةت . فاعلم ذلكن هو فوق .
الگر گويند شاكر فاضلتر باشد يا صابر؟ بدانكف چنين گُتهاند

 عليهالمهلام فرمود : شاكراً لانعهد اجتبيه. 「

 است قاللاسه تعالى : اناوجدناه صابراً نعم العبدانه اوابوه و قال: انما يوفى المهابرون




 شكركرد زيرا'كه حبس نفسن كرد از جزع جهت تعظيه خداىتعالى و فرْانبردارى
 خود را بر شكر داشت و صبر بر طاعت كرد پس و به حقيقت صابر شده، و صابر تعظيم حت

 باثشد كـه شاكر بدان صبر كند و توفيق صبر و عصهت نعمتى است كـه صابر بر آن



\[
\begin{aligned}
& \text { V- V }
\end{aligned}
\]

فصل




 كَ
 اينّ




 در علم هـا بود در ازل آز الJ

 آن را بزرگڭ


r- ب- ایى درويشان...

r-
-
--
/ or or ع- - V
 به نعمت دين متخصوص كرده است ازععلمه و عبادت و غير آن ' ، ايشان (قدر ) آلن نعدت

 حفظ و تعظيهم آن باشد و آك, تعظيه علم و عبادت در دل اله اهل بازار و عامه بودى كله در دل علها و هتعبدانسـت وت، عهل بازار ترك


 دردين برو سشكل شود و يكت سال بلكن ده سال و بيست سال در آن دسألّل فكر كنـد

 و نفس خود را بدان هسأله توانگ/تر همه توانگرى و شر يفتر ين همهتشريفي داند.



 نهد و هند تضرع و زارى بردرگاه حق بكند و نفس را ازشهوات ولنات بات باز دارد تا





\[
\begin{aligned}
& \text { 〒- ب: يا او درخواب... }
\end{aligned}
\]

يكك ساعت از' چشمم اوبرو2، نفسى اوبدين سسادتحه نكند و دل بدين قرارنگيرد



 سعداء محجدان مجتهدان . و ازينست كل هسا كين از چنان جيز ها محرووم هانده باشند

 هجهود خويش بذل كَن تا حت نعمت خداى تعالى بغزا
 امل دوم بد|نكك نعمت از آن كَس بربا يند كه قدر آن نداند و قدر آن ، آن كس نداندكّه كفران نعدت كند و شكر آن نگزارد و دليل آن قوله تعالى : و اتلععليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ دنها فاتبعه الشيطان فكان دن الغان ونين و لوشئنا لرفعناه





 بر سرير خويش بنشانى يا در خاك افك افكنى و در بیان پليد يها بدارى هر دو دو يكسان



\[
\begin{aligned}
& \text { v/170و اV7 } \\
& \text { V- } \\
& \text { و- ب-: بد نيز برحون ... } \\
& \text { ع- ب: بكذارود... } \\
& \text { 〒- ب: عظيهم كرديمو ا بادى:.. }
\end{aligned}
\]

بـه وى و او را در بيدان' عدل حاضر كرديم و به حكم جبروت جمله خلعتها


 و هثالى د يگ, بشنو: هلكى بنده را قبول كند و گرامى دارد او را و خلعتههاء










 برآند r


 خداه عز و جل حقيرتر و خوارترست نمىرود و رغبت نمى كند و برآن حرص نمى نما يد



r- ب: بكويد...
, ب: در مـياوان عدا....
ه- ب: خداى عزوجل...
§ـ بـ: عابد در ستابع ...





 به اصلاح آراد به نضل عميمه خويشى و بd سعت رحمت خويشى رحمـت كناد.انه ارحمr الراحمين






 (عليه الهلِم) حريص بود كله (حق تعالى) با پیر او بكند و بر ابراهيهم بنت نهـ


 خلق اند به نزديكف او تا در آن غرقه بىشوند و از بهر پيغمبرى و وليى و صديقى
 مى كند و هنغ میى كند أزيشان تا وقت باشد


ب-- ب: كردانند...
\[
\begin{aligned}
& \text { ا- ب: شهوات... } \\
& \text { V- }
\end{aligned}
\]

\section*{Y.r درعقبئ هeتم}
 يعجبز عنها لفعلت لكنى ازوى عنكما و ارغب بكهاغبه و كذلكك افعل باوليائى و انى لا ذودعن نعيمهاكمايد ودالراعى الشفيق ابلم عن بـاركـ العزة ـ و و انى لاجنبنهم
 و قالتعالى: وو لو لا ان يكون الناس المة واحدة لجحعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم



 نياسايىودرآنباب فاتر(سسهت)نشوى، و اكر تو عاجزآيى از شناخت قدر وقيمت آنذبه










 صلمواتالتة فرمود: انكك لتحمهدالة على زعمة عظيمة و جون بشير برزده وجود يوستّـ

, الف:ولوالثاءان... を


منهاج العابدين
كفت بر دين السلام يعقوب عليهالسلام فرمود كه الان تهت النعمة يعنى اين ساعت نعمت تمام شد.









 بياراست و بهنزد او حقيقت عداوت بود ؛ و از على برتضیى كَرم



 در تائله، شعر :
احسنت ظنكك بالايامءاذحسنت

 نازكـتر و باريكتتر و خطر عظيمتر و


\[
\begin{aligned}
& \text { r- ب- ب: برتضى ع سنقول ... }
\end{aligned}
\]
Y．

كار سنقلب گردد به زميين افتادنآن هييز اصعب و اشد باشد و ازينست كـه كفتهاند ماطار طير فارتفع
پس بـههي天 حال ايمن نسىتوان بود و از شكر غافل نـى توان شد．ابر｜هيم


 بالصالحين 「 • و سفيان ثورى ييوسته مى گiتى：（اللهم）سلم سلم، گوئيا كه درمفينه





 اسل久م و معرفتسـت و ادناء آن توفيق（و تسهبيع و ذذكر ）و عصمت ازكلمهُ مالا يعنيكك

 راندن انست بعد از قربت ، و فراق الست بعد از وصال، والته تعللى رؤف بنا و رحيـم ．علينا

\section*{فصل}

\[
\begin{aligned}
& \text { ا- قرآن كريمه 0 }
\end{aligned}
\]

سنهاج العابدين












 لنا سن لدئككِوحمة انكي انت الوهاب ,





 نظر كردهاند و دتحن عالمم بر پنتج
r- ب: بقريب و...
v- ب: و از خوفبقدر و خلالت و...
Q- ب: والدة از علمه....
1/4-1/4
ז1 -- ب: برهيج خضر كردند ...

ب- ب: بدان...
ع- ب: بنقر طاقت...
-
 .
r-اr

Y•V در عقبة هنتم


لكل شىء اذا فارقته عوض وليس الله ان فاروتتمنعوض
و همچچنين در نعمتى ك5 بهن تو ارزانى داشته الست و تأييدى و توفيقى كد
حق تعالى به تو داده است در قطع عقبهاى ازيسن عقبات ، هم بهتضرع و ابتهال



 تأيبين طاهرينُ و زاهدان و رتتجردان خدهت، قاهران شيطان ، هتفيان به حقيقت، قاصرانٌ امسل ، ناصحان خاشعان متو كلان، هتواضعان مفوضـان راضيان ، صابـران
 از آن از هستقيمان شوى و از مكردان و صلديقان .اين سخن را فهم كرده تاسلى تمام كن و سن الّه التوفيق والاءانة .
اكگ گو يند یون اين كار برين وجه

 عبادى الشكور؛׳ولكن اكثرالناس لا يشكرون". لا يعقلون، لا يعلمون. اما خون حت




r- ب- ب: آنجه دانُمى دارد ....
ع-

^- قرآن كريمر r \& r/r
r- ب: و بدانگّن بزرگُ رسيدىىو بدو ظفر

- قرآن كريهم


منهاج العابدين
قيام نمايد چه گمان باشلد ترا به پرورد گار غنى كريهـ, رحیه يعنى از فيض فضل او هيج دريغ نختو|هل بود





 شعر :
علمالمحجــة واضح لمريـده وارى القلوب عن المحجة فى وعما




 ربنا ربالسوات والارض 「معرفت حاصل شد و حقائق ايـن طريق بديدنـل و اينَّ



 شدند راضين

 و قصهد راهكرد تֶندان مدتبرو بيثن زگّشت كه از بلخ بهمروالرود رسيد . آنجايگاه
ฯ-- ب: رضينا...
\[
\begin{aligned}
& \text { 1- ب: عمر تو كوتاهست... } \\
& \text { r- ب: و از راه بهبريدند... } \\
& \text { - ب- ب: آن جمله.... }
\end{aligned}
\]

\section*{r.a}

 بصريه كنيز







 يوتيه سن يشاء ؛و ذلكك تقديرالعزيزالعليم؟. و نعم مأقال سن قال شعر : ولللمهيمن فى حالاتنا نظر فو
 و هردو در ربتة عبوديت هشتر ككاند . بندانكك جون اين سؤال كنسى از سرادقات جلال إين ندا آيد كمالزمالادب! يعنى ادب نگـهدار و سر ربويبت بشناس لكه لا





 راه در دنيا پس صراط دو است: يكى در دنبا ويكى در آخرت؛ و صراط آخر آخرتسرنغوسى رالهت و آن ال خداوندان اهل بحيرت مى بينند ؛و صراط دنيا سر قلوبراسهت (و احوال


 احوال ايشانست در دنيا . فتاسل ذلكك حق التأسل . فأن هذه هذه .

\section*{فصرل'}
[ثم اعلهما هو التعقين فى هذا الباب و هو انه ليس هذا الطريت فی طوله و قصمره سشل الهسشفات الكائنة التى تسلكها الانقس فتقطعها بالاقدام فيتع قطعها على حسيب قوة الانفس و ضهعها انما هو طريت روحانى تسلكه الجلـوب فتقطعه بالانكار على حسهب العتائد و البعـائر و أمله نور سماوى و نظر الههى يقع فـى قلب العبـد فينظر به نظرة فيرى بها اسرالدارين بالحقيقة ثه هذا النور ربها يطلبه العبد سائة سنة

 و لحفلة بعناية ربالعزة و هو تعالى ولى الهداية لكن العبد مأمور باللاجتهاد فعليه
 و كار متحعبول و حاصلل بله قسهت و روزى و نصيب دقلدر باز بسته شله أبت








\[
\begin{aligned}
& \text { q./E... }
\end{aligned}
\]



 d












 مى برى و ニر و ها




 الرحيه" ".

























\[
\begin{aligned}
& \text { ا-- ب: به انواع و روايت ... } \\
& \text { \&-- ب:تجاهذا ها هـ بان:نترسد ... } \\
& \text { r- ب: فريشتكانّ ... }
\end{aligned}
\]

ندارند و همه خلق 'زيشان هيبت دارند و الا خـلـاى' را خـلدست نكنند و غيبر اللّ

 و اما ملكك آخرتخداى تعالى مىفرمايد: وواذا رأيت ثم رأيت نعيما و ملكاًّاكِيبرا ؛ و آنج حت تعالى آن را هلكى كبير خوانل به غايت عظمتى و ابهت و زينتى داثته






بكى صاحبى لما راى الدوب دونه

 هقيه؟ بسيار عظمى

 عزيز شرينـ بذل كنـل هنوز بهنسبت با ايز: همطلوب هيمِ باشلد واقل قليل •' باشد


 تنبه ايها المسـكين سن رقدةالغافلين • بعل ازآن فُرسود كـل من تأمل نمودهام ودانسته

\[
\begin{aligned}
& \text { 9-1 }
\end{aligned}
\]

1 ا

\[
\begin{aligned}
& \text { - با:تعانی... }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text {. ب: بيخاول. } \\
& \text { • } \\
& \text { r- با ب: عاتلى .... }
\end{aligned}
\]

تمهاجِجألابدين
(يرورد

 آن نيبست كرامت




تو پادشاه اوأين و آخرپین فرسا يد ؛ .





بیى تعبى ’ُ بیى وبا'نى .
 .
 خا نُفـ نكاردد .


نها رفعت و علو همست جنانكا

,-ب:كَه خد|وند آسمان و زمين جل و علا زك, ...
 هـ- بب:ثهـهى ترا =وست تو بدان .

...




جد وجههدى عظيمب وكدى تمام بيلدان تواند رسبي.


س س ا







 , كذ



 خوا هلد هـألـه يابد.
 .....
-
....
... ع-

- 1 ب-

رنـهاج العابدين
نوزدهم عبادت و وجاهت بر درگاه ربالعزة' . خلت به وسيلئ خددت او به
 وجا هوت و بركت إو طلمبند.

 قبول كند

 باشد و دتحتات نباشلد كه به دست اونارت كنيا
اين جمله كراماتيست كـه حق جلل و علا در دنياكرامت فرّايد. اها أكرام

اول سكرات موت برو آسان كند و سكرات موت از آن جمله انست كه دلهاء
 و تقندس درخواستهاند كه سكرات
 - المائكةططيبين

دؤم ثبوت دعرفت و ايمان برو و اين كراهت كله بر هعرفت و ايهان ثابت

 -ثُتناالتّ و ايا كم بالايمان والتسـليم
شئمر ارسال روح و ريحان بd بشرى و امان. قولهتعانى: الاتخافوا ولاتحزنوا
r- ب- ب: بق سبحانه و تعالى..
ع-

^ـ

, با ب: ربالعالمين تعلى شـلى شأنه....
r-- ب:حق تعالى جلى وْ عا
- ب- ب: ابراء قسمم|و

با ب: سكـرات سوت بريشان


وابشُوا بالججنه التى كتنته توعدون' • تس هرحه در عقبى فرايشش آيد او را از آن



 آزند اميد ثواب دارند برين و اين عمل را غا غنيمت شمرند. شششم امن و اسان از سؤال تبر و تلقين جواب واب به صواب و سهل گردوانيدن هول آن .
هنته ؛ فراخیى و خوشى قبر و روشنى آن فيكون فى روضة من رياض الجنان الى يومالقيامٌ





 دوازد هم كتاب به دست رانست دادن و ازيشان بعضى باشند كه كتاب خود بديشان ند هند .
 ههاردهمه ثقل ديزان عمل او"' و بعضى را ازيشان عمل او وزن نكنند.
\[
\begin{aligned}
& \text {-- ب- بـينجم روح را حيا و نازكى باشد } \\
& \text { ع ب: براخی قبر و روشن آن ... }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ع } / 1 / \varepsilon \cdot \text {. } \\
& \text { اب-1ب: عمل , }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ع } \\
& \text { هr ب- بريشتران.... } \\
& \text { ه - ب: التيهي. }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text {, }
\end{aligned}
\]


نشنود و براء او آتش فرو ديرد.
 هـجد مهم \({ }^{7}\). نوزد هم رخوان اكَبر.

عغطم ^ (شانه و ابد) جماله.





 است و خالق و هالكك جزو وك آنك پرورد






- هب: هغتدهم .
v-Tب:لتاءبابتاه اربالعالمين ...
§- ب:و كس ازيششان بود كم او.
ד-ـب: هشثتد هم ...
^ـب:ب عم نواله و ابد
r-بـ:خلتق لها ...
\[
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { - } 9 \text { ب: }
\end{aligned}
\]
 و هانْدد كد


 براء زوز قياهت 25 اين

 حه
شم

 و نعهم ها قال ذوالنون الصدوق عليه الوحمة الـخلق كلهم موتى الاالعلماء، والعلماء كلهم نيام الا العاسلون ، والعاسلون كلهم مغترون الا المتخلصون،والمتخلصون على
- خطر عظيهـ
 (



 هبعوثون ليوم عظليم •



\[
\begin{aligned}
& \text { v//^0 } \\
& \text { هـ ب: ب: }
\end{aligned}
\]

اوست و مطلع بر آن خواهلا ' شد از عقبات صعب و و اهوال عظيم. فهذا هوالنبأ العظيم|الذى انتم عنه معرضون .
 يرجوالقاء ربه فليعمل عملا صالهاً ولايشرك بعبادة وبه احلاً .
 از「 ترين خلق خود دى فرمايد: و لقد اوحى اليكك و الى الذين سنقبلككئن اشر كتّليحبطن


 اسهه:ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوانه اناسه خبير بها تعلمون،. ثم قال عزنس








\[
\begin{aligned}
& \text { ع- قرآن كريم } \\
& \text { ه- ب: جل و علا در چرهار .. }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ا } 7 \text { - ب: } \\
& \text { اب: خواهند } \\
& \text { r-r- ب- نباشد او حق } \\
& \text { د-- ب: يا رسول تلقين سيفرسايد }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ها 1-- ب: نظم ونسر اين.. }
\end{aligned}
\]



اعمال صالحه نهـد ومردود نگّرداند . انه جواد كريمه و هو الغفور الرحيمه •

 الصالحات والصلوة والسلام على خير مولود دعانا الى افضل معبود و و الى الطاعات والعبادات’ و هو حسبنا و نعمالو كيل .

 عفيف الدين










r- ب: بو آن را بزّان و بالل
ع- ع-: ־-ب:والعبادهوهوحسنبا/النّونعم
^- ب-: عمر ساوجى
-
r-ا
ع
...
, ب- ب: بینمايم و ا ما زا و شما را اينبرادران
- r- ب: با در ترازوى اعمال هـ - ب-:تمالصالخت
- V

11
r| آ- ب:جوان دو آيه شنيد مو چون..
ها - ب: بتحيه حقير












 خلود دولة سن كتحبلمو عاطفته وسرحمته على جميع الانام ، دتحفوظلًا متروساًّ مصوناً



 ولجميع المؤسنين والمؤمنات وهو ارحم الرالحمين • [4.4. 4
\[
\begin{aligned}
& \text { r- بـ بحوند از دنيانرود الا } \\
& \text { 1. . }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { - }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ィ- ب: }
\end{aligned}
\]

\section*{فهرست اعلام}

\begin{tabular}{|c|c|}
\hline منهاج العابدين & YYY \\
\hline （ث） & v．ابويعقوب \\
\hline ثورى（سنبان） &  \\
\hline roorez－1へr－10＾－100 & rrı：احمل سرخ \\
\hline \[
(\pi)
\] & 79：انسامدزيد \\
\hline &  \\
\hline & امتاد ابوبكر： 1 \\
\hline 17．7 & ا استاد ابوالحسن： \\
\hline \[
(\tau)
\] &  \\
\hline －vr－v．－ & \begin{tabular}{l}
｜l：اسكندريه \\
r．
\end{tabular} \\
\hline \(1 \cdot 1\) & ｜r＾：اعمش \\
\hline حارث هحاسبى：． & اهام（ابوالمعالى \\
\hline حرهـله： 1 1 &  \\
\hline 71： 7 حسانبن & －اv إميرالمؤمنين على \\
\hline 97－ヘ＾－ & ｜ヘr－1rを－1r甲－1．．－qr－ヘ1 \\
\hline －1vo－17．－10v－18．－1．r & \(r \cdot \varepsilon\) \\
\hline 1＾0 & ｜ويسقرنى： \\
\hline & (ب) \\
\hline & بشی．r．rer \\
\hline ｜v＾：خاتهمالنبيين & بلعهمبن باعور： \\
\hline 19 & r．o：مبلغا \\
\hline v9：خاللدبنولين & （پ） \\
\hline rr & －rv－r \\
\hline （3） & －¢．－rq－r＾－r£－r．－r＾ \\
\hline va：\({ }_{\text {a }}\) & －11．－9r－ヘ1－v9－vを－99 \\
\hline 1ع9：2912 & 100－107－1ro－119－110 \\
\hline 7v－ro： & rr－r．r－197 \\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline rr H: & (i) \\
\hline (v) & 99:ذرارة \\
\hline  & r19-r.e-10.-09: \\
\hline (s) &  \\
\hline عاسرين.عبلد & زV \\
\hline ع & -71-09-£ \\
\hline  & \(v \vee-v \varepsilon-v r-v-79-y \varepsilon-7 r\) \\
\hline عبندالهالهبا رلك ¢ & \(1 \cdot v-1 \cdot r-1 \cdot 1-A r-v q-v \wedge\) \\
\hline r11-1^1: ی- & 1r|-1t\%-1rt-11a-1.^ \\
\hline عفيغ & 17r-1or-101-18.-1re \\
\hline .rrl & 1A7-1A0-1v-179-170 \\
\hline 1r|-ro: عمر & -rı - r-r-19 - 1^9-1^v \\
\hline  & rre-rr. \\
\hline A.-va-ra-ra-r & (u) \\
\hline r11-190 & v^ - \\
\hline  &  \\
\hline عمرين عبدالعزيز: 100 & سفيان بن عيبنه \\
\hline - \(9 V\) - 79 - 09:) & سفیيانثورى \\
\hline IVA-1V-170-10V-15. & r.o-r.e-1^r-10A-100 \\
\hline (غ) & سلمان فازسى: \\
\hline 10v-12r-1rity & س 1 . - - \\
\hline (ف) & ¢ \(\uparrow\) ¢ \\
\hline r.n-r.r-r.r-101: &  \\
\hline  & 1av-1or \\
\hline ir. & (ش) \\
\hline r11-170-Er: فضبل &  \\
\hline وفيلب بنى & 117-1.v: \\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline هنها جالها بدين & rra \\
\hline 1£q-v - & (\%) \\
\hline ror-iva-10r & \%or:30) \\
\hline . (ن) & or or \\
\hline r11-1vミ-AE: نبى) & 0 0 \% \\
\hline  &  \\
\hline 1^T: نحّى & (3) \\
\hline نصر! &  \\
\hline  & \begin{tabular}{l}
 \\
(p)
\end{tabular} \\
\hline (9) & ra: \\
\hline  & rir - or \\
\hline (*) & - 10E-V9-71:ر- \\
\hline - هo & \(1 \wedge 7\) \\
\hline rir - or هاروت & 9: هـ \\
\hline \% بارونالرشبيد: & 0\% \\
\hline r.re: ها &  \\
\hline هرم بن حيان: &  \\
\hline هشا & 107-10r-v9-r£-10: \\
\hline rr.:20\% &  \\
\hline (s) & v 1 : \\
\hline  & 1^7: \\
\hline v^: يحیى &  \\
\hline r.E-r.r-1r.:(E) &  \\
\hline 10^ - & 7r: डle \\
\hline  & 19.-1^9-1^7: جبل ذ \\
\hline r.o-r.r & دعاويةبن ابى سفيان: . \\
\hline 10r-10.-1 &  \\
\hline - 101 - 71: & A 1 : 1 \\
\hline
\end{tabular}

\section*{فهر ست اسهاء كتب}
\[
\begin{aligned}
& \text {-r. } 9: \\
& \text {-r.A: با ب } \\
& \text { - } \\
& \text { - irv:j } \\
& \text { فارس:1 } \\
& \text { - r.^: تروالروت } \\
& \text {-1ra-1.1:drar } \\
& \text { - 1A1:1.1 } \\
& \text { فهرست اقوال بزد } \\
& \text { اتخذاهت صاحباّ وذرالناس جانبآ } \\
& \text { احغظاله تجده حيث|تجهت }
\end{aligned}
\]
\(9 \vee\)

الخّستلها． ｜ققع لسانكت عن حملة القرآن و ．طلارب


كلV النار．
75
ro اقلل من مerرنةالناسى
\[
\begin{aligned}
& -10 \wedge-A V-\Lambda r-\Lambda \cdot-V r-7 \eta \\
& -177
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ヘv-vr: } j^{\prime}
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& 177 \\
& \text { 77: } 7 \text { : } \\
& \text { تلبيس البليسس: } \\
& \text { 1 } 7 \\
& \text { توزات: } \\
& \text { جـلـ } \\
& \text { - Ar: } \\
& \text { ro: نا ية القصووى }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { - ミ^ } \\
& \text { - } 1 \text { القر: ro - ro }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { فهر } \\
& \text { - } 11: 1
\end{aligned}
\]

 rq أنه ان يلـفع عن عـرلك فسيأتى عليكن
 سواله،قلبيل بعططوهالثهوى فيه قائدالعلم،،قيل و دتى ذلكن،قال اذا البيتتـ
 بيسير سن الدنيا،فالنجاويدك |ولكك نطفة مذرة،وآخرك جيفة تذرة و



 v^ البطنة تذهبا الفطنة

 عنه رنزلة لاصورة ، تعظطمأَلنه تعالى rl وحذارآ سن سخطه

 1r - الحةر
 rir

 عنیک رئله حتى يجعل العبد دن قوة
| 1 п ا

ro rوسن شغاcة
النهالذى لاالهالا عولقدحلتالعزوبة.0 ه
اللنهه سطه سله. r.o rer
المهم هبرنا على تمام النعـة على عبادك
v. و
المهى عبلدكُ الابق رجه المى بابكن،عبدك
العاصىى رجع الى التصلح، عبدلثـالمذنب
اتاك بالُعذ, راءفـ ءنى بجودكك و نتقبني
بفضفك و انظر الى :برحمتك ،انلهم
|غفرلىما سلف سن الذنوب و اهمصنى
فيما بقى سن الانجل فانالتخير كَكله بيدك
و انت بنارؤت رحيه.
ان انـنيكن ان تجعل له خبئاًّن-
ان شدة سكراتالموت ثلى قدر لذات
الحِيوة فـن الثش من هذا |†ثرُّه بـن
\[
v q
\]
ذنك.
انذالشيفان جاثمه عمى قنب ابن آدم اذا
انسلد تعالىى مـائة رحمة فو|حالدة نـها
تسmهيا بينالكجن والالانس والبهانمه فيها
يتعاطفون و بها يترأحمون و ذخرسنها
تسـعة و تسعوون لنفmه ليرحمـ بها عباده
ror يوم القيامة.
ان له تستعجل تصلن.

190
كنفرانه.

 هم عن الدنيا و اجعلل نطركـكالجنة و فر
 الفضغين غير ذى دين والعائـب غير عانِد والنهام غيرير بألمون والحسوود غير \(v\).

سنصور.
العمد يقنع بالعصـا و التحريكفيد \(\vee\).

الاشارة.
ويروى' ان 'عمر زضى التعنه عططبن



 ابيرالمونبن نقال عمبر رضن السَ عنه
 A. \(\quad . \quad\).

 هوتر كت اختيار ، سافيه •تخاطرو الى
 \(11 \%\)
هوتركت اختيار المخاطرن على المهختــار
 هوتر ك2 الطمع و الطمع ارادة الشنيى، If........

-جعلوا الزهد في يثا:ههـم و الكبرفى 97 صدوراهم 9 جيـي خيرالمؤنن فى صبرسأعةو|حدة. 151
 الخلق كلهمهم هوتى الاالعلماء والعلماه ككلهم نيام الاالعاملون والعاسلون كلّهم مغترون الاالمخلمصون والمخلموونعلى「ї خسام البطن والعصــت والاعتزلالـ عن

 7^ الدنيا ثلثه ايام . . الدنيا ثلثة ساعات . . 7 الديا ذكرالعبد حصولل شرفالعمل الصالحّح Iv. بشىء دون الس اوالنّا ITT الرب يقضى والعبد يرضى.
 زاولت ان اجهع بين العباذذة والنجبارة، فلم يجتمععا فاتبكت على المباندة و تركت التججارة. 9

 الشنكر تعظيم|المؤمنين على مقابلة نعمته



ههنا ج العا بدين
اطلمت ليلة المعراج على النار فرأيت اكثراطهلها الفقراء قالوايا زسولهالتهست \(1 \wedge\) - - الd انسـرذ بعفوكت سن عذابكث (عَقابكن) , بك 10. \(\quad\) كا اثنيت علم نغ

\(r\)
rq

سنه بشنهوة
الزّ


10ヶ9 Ma
بوالـ

 فى المعزلة زد

 \(7 V\) اجلم or
 9. ان جاء ينهوت .

 \(7 \wedge\)
لا يغتْفم !اللمل و ثرورد.

\(\varepsilon\). و دسز الناس وحنشباً.




 Iv. العجنـبـ
اخوف سا اخاف شمليكم اثنان ، طلول
الاسلى , الاتباع المهوى . الاوان هول

7V
يِسلنع التحق .


r
.
 \(r\). بيخزج بن فيه .
 . فِألسشيطان جاثم على اذن قلمب ابنز آدم النيسرى و المـلكن جاثم على اذنقلبه

 1.^ | الْ جل و الرزز
 119
 909 1
إحل \(\vee 9\) \(\ldots . . .{ }^{\prime}\) اصل 9 . 9 .
\begin{tabular}{|c|c|}
\hline rri & نهرست اسماهكاب \\
\hline  & \(7 \%\) - \\
\hline فيهتة & لالاتكلم بلسانكف سا \\
\hline  &  \\
\hline مسخافة العذ &  \\
\hline  &  \\
\hline ¢ & \(\alpha\) \\
\hline  & \\
\hline مفنون بحسن بإلقول فيه &  \\
\hline ب. & هr هr \\
\hline وليكن الطلب هلب دلب درايسة لاطلـ & \\
\hline رواية . & \(\cdots\) \\
\hline  & L \\
\hline is & دينى و و اذلم \\
\hline . 9 & ذلم اهزم| الرضابها \\
\hline  & 190 و اذرجوت/الثواب عليها \\
\hline 14\% & هالاعين رأت ولا \\
\hline  &  \\
\hline با & رساكيّ اولئكن، \\
\hline انالثحلال لايأتيكن الا توتاًا والمر & و 1 ¢ r \\
\hline & VT-- \\
\hline ان د دينّا عذا دنين. & - \\
\hline فان المنبت لا لا & 16 \\
\hline & -- \\
\hline ان ذكرّالم &  \\
\hline انكا &  \\
\hline انالشيطان &  \\
\hline r9. & 人1.... \\
\hline
\end{tabular}

منها ج العابلدين


7 ¢
لالقكلس
انك انذا
 انذالته يععىىالدنيـا بعهل النغرة ولا يعملى



 170.



 19r .... با لشّكر.




e \(\quad\) قبل
 Ar . . .




ها نفهلكم ابوبكر بفضنل حيوم ولاصلوة و VA انها هو شيهو قر هكتوب على ظهر التحس والنوى رزت
 157
．خههداً．
ب．
هن سوهالن يكون إغنن الناس فليكن بما





ペ
ليلة｜l

\(\wedge \varepsilon\)
نغوهـن


\(1 r\)
سواليه．
الندم توبة．
نوم علىى علمم خهير بـ صلوة علـسى
\(!\varepsilon\)
v£ و اذ
يا داوود تعلهم العلممالنافع تال الهى و ما
والعلممالنانع قان ل ان عنظمتى و，كبريانيى ．وكمال تגرنى．عملى IV．．．
 17．و．تمنى على الده تعالى． كتيف انت 1 r رز
 \(1 \wedge 0\) نeــــغ
 فانالقفأسب VV ．abal Vそ －لا لا لا لا

 لِّهن بـنا i\＆．，io． －العالميزن

 1．E ．
 r 1.

قيلج．
 انتن با زسولاسّه \(11^{\circ}\) يتغغهلـنى الته برحهته ．
 151 －نیّ الْصبر．
سا اكثبر بانتخالف علمى،فا خذه لعلمم بلمهان 91 ．

\section*{فهرهـت اشعار فارسمى و عر هـى}
1.1.

 لقد كـنت قواماً اذاالليلي قدوجى
بعبرة سشتاق و تلب عميد فدونك فاختر انى قصر تريده
و \(100 \quad\) زرنى فانى عنك غير غير بيريد ما ضر سن كَانت إلفردوس رسـيكنه
 يا نفس ها الكت من صبر على النار
تدحان ان تضلحى تسن بعدادبار تراه يـشىي كيئباً خائنا و جها
الى الم صبرتو كانالصبر نـنى سبحية
و حسبك ان الس اثنى على الصبر رايتالذى لاككه انت قادر
ع عليه ولاعن بعضه انت صاير

 |حسنت ظنك بالا يام اذ حسنت

 انى عجبت لهالك و ونجاته「. . . تولى زمان لعبنابه و هذا زمان بنا يلعب توقع صنع ربك سوف يأتى 1ب^ بما تهواه سن فرج تريب ولاتيأس اذامناناب خطب
 و اياك المطامع والا بانى
111
 لاتيأسن و ان طالت مطالبه
 اخلق بذى الصبر ان يخططى بحاجتد
 |ذاشتدت بكت العسرى نفكر نى الممنشّزع
 يا نفس سيخى ابذا

فكمب قوى قوى فی تقلمه + . وكم خبعيف ضعيف نیى نتلبه


 فما ان عرفتالناس الالذ الانستهـم

 انتش عن هذ الورى و اكثشنف .

\(1 \wedge 7\)
 يا مبتغى ا'نحملـر و الشناء فى عملى تبتنى المححالا قد خـد

وٌ !
~ن كان يرجو لتاء رب

والانخلد والنار فى يد يه غراية يعطكث النوالا
والناسى لا يملكون ثـيـئً

هـب الدنيا تصير اليكك عفوا اليس دصصر ذالث فى فلزوالـ و با دنبالك الذ دشّل ظل






 بكى صاحبى لما راي المدرب دونه r r

 لكل شسيء اذا r•V و لمسى الیه ان فارتّت ست عوض浣
r.0 ال ال
 1.1 و بكاء بی زرقع دنيانا بتمزيق د ديننا
Irr فطوبى لعبد آثترالتّ ربه






عr.


Iranian Academy of Philosophy Publication No. 62

\title{
Minhāj al-ābidīn \\ (The Path of Worshippers)
}

Abū Ḥāmid Muḥammad al-Ghazzālī
an old translation by
‘Jmar ibn 'abd-al-Jabbār Sa‘adī as-Sāwī

\author{
edited by \\ Aḥmad Sharíatī
}~~~

