اتُّتّهاد و همبستتَىى

تناهم شيعه و سنـّى درنهججالبيغغه








اتسّحاد ميان مسلمهين بهمعنى نزديكشدن فر قههاىاسهلامى بهيكديكر؛ با حغظ كيان و ماهيت آنهاسـت .

فر قه در فروع خاصهُ خود او الست .
 و بىتفاوت بودن و حسـاسيت نشانندادن دربرابر فر قه ديكر نسبت وت بــهـ مختصـات آن فر قه انست .


" (" مشكو'











 همهبستتخى و تعاضل خود داننل .
 آن مو جود السـت ، وهمگى !لגاحـالل وصـّتحت آن اعتر افـ دارنd ك , در


 همهن آنها 6 , عتزت وسـعادت وكمال وسهلامت را بهآنها نشتان مـيله ه صـفـحة ديتّر را



## rV

## اتسّحاد وهمبستكى درنهجألبلغه

بكشايند وآية "ولاتنازعوا فتفنشلــوا وتـنـهب ريحكم"" را بنگّرند وبداننـد








 تبيين هیى كند •
رسول گگامیى ما مى فرمايد :

1- مؤُمنان در دونستى و رحمت وعطو فت بهيريكديكر؛ مانند أعضاء



$$
\begin{aligned}
& \text { • } \\
& \text {. } 9 \text { 8 } \\
& \text { or or or or }
\end{aligned}
$$


 - YV. ص 77 ومسنـد اشحمدبن حنبل ج \& ص
" (" مشكو")




د
( و در آنحال بمیرد ) مو گشی درحال جاهليّت ( عدم السللم) الست

كنب : كه ثو ابش !

.







بهاتتضاء عقيله وايدءٔ خود همه اهل اليمان را بر ادر خود ميدانند .



- or بابـ
- ا- تالل وسولالث (ص) الااخبركم بـافضل من درجةالصلاة والحبيام والصدتـة

.

مسلمين استت . مانند أهر بهنماز جمعه و جماءت، سلام كردن، مصـافتحه6 معانقه 6 بوسيلن ، تبسم 6 ادخال سرور ؛ مششورت، نصيتحت، تعاون؛ اصلاح ذاتالبين، نظافت، امانت، عدالت،
 زوازش ايتام 6 ضيـافت، قضـــاء حو ائج مؤمنين، حسن معانسرت، مطايبه

 زكوة 6 انفاق ، دعاكردن بهمئَمْيمن وسپاسكزا أرى از متحسنين •







 وعده 6 تعصتب بيجا ونسـبت ناروا •







" " مشكو'




 در جـماعات وهجالسـ دريك صـف قر ارداد ك امتتيـزات مو هو م را أز ميــان
 همه و هممهرا فرزندان يك پِرو مـادر معر فیى
 نهمال و ثر وت وتزاد ورنگك وحسببو نسسب كه دواثر بتختو اتغاق پیدانشو د.






على عليه|l|
ميكنـل ميـفرمـابل :
الف : دلهاى نيكو كاران نشـيفتـة او گُتشت ك عنان ديلهما بسـو ى او
 شـعلههاى علأوت را فر و نثناند ومردم را با يكــليكر الفت داد و برادر . سـاخت




 بعداز آنكــه درسيننهها فا جايكزين بود ${ }^{1 \times 1}$






 نجات بخشـيد ${ }^{1}$




 -بازنكردند




(")

 مردم فر مانروانئى نيك يابلـك بايل و جود دانشته باشلد) وعلت غائى و هـف الساسى و جود واللى,إلهى را؛ تلأوم اتحاد والفتت وبقاء عـّز وشو كت دين



 - ${ }^{17}{ }^{17}$
r
 سقو حل إينـانر ا تفر قه وجدأئى و اختتــلاف آنها بيـان مهكنل ؛ در آنحجا كه ميـفر مـالد :

إأز وبــال



هـتخامهعه درتغاوت حال خوب و بلنـان فكر كرديل ، بهكارهائسـى



$\qquad$

- Ar صو - 10



وآن أمور كه مو جب عزت وشو كتشان كشت : دورى گزيدن ازتغــرق
وپراكند

 زاهمفكرى، پششت


 و قتى קنين :ودند 6 فرهانروأى اقطار جهان ومالك رقاب عالميـان نبودند؟


 خلعت دولت وكراهت • أز تنشان بيرون كرد . زهـهت فراوان خويش، از ايشـان بكر فت وسر گذشت و داستانششنان را برأى عبرت گيرندگان شهما


از سر گذشت فرزندان السماعيل و پسران اسححاق وبنىاسرائيل (فرزندان يعقوب) عبرت گيريد كه چقدر و قايع جهان باهم شبيـه أست وحه اندازه مثالها بهم نزديك .

 متعدد 6 ازكنار دجله و فرات ومو اضنيع سبز وخـر مرم بيرون راندند وبهجائى
 وايشان وا درآن بيابانها ، مسكين وبينو أ 6 باشتتران زخمد أر هـمنـشين

كردند (شفلشان ساربانى و خوراكشان شير شتر ولباسششان پشم شتر





رشته خويشـاوندى را بر يده وغارت همهجانبه بود .










 نمىترورواند .

 محكم الهى را درهم شكستهايد



نعمتى استكه احدى نميتو انلد بهائى برايش تعيين كند، زيرا ازهربهائى

داد ؛ تو اگــر تمام امو ال روى زمين را درايــن راه انغاق ميكردى ؛ نميتو انستى ميـان دلهاى ايششان، ايـجاد الفت كنى، و'الى خدا هيان آنها ايِجاد الفت كرد كه اوتوانا و حكيم الست "، "، "
§ـ خداونل بهمردمى كــه بايكديكر اختلان و دوگانكـــى دارند ،
 حاضرين ونه بهآيند گان خخو اهد دأد


 نموده، صفا وصميميـّت زندتُى خام خو يش ، ميخخو اهند ازاين راه بهر هئى بر گيرند وسودى بـر بـرند على عليهالالسلام ، باكمال صر ا>ت وهمداقت بهاميشان گوشنزد ميكند كه يندارششما باطلاست وراهیى كه مىويد خلافـمقصو دأست، شـمابالأخره
 -بيدار شوويل وبخود آئيد





0- هر چند مردمى اتحاد واتفـّـق را دوسـت نداشتهه باشـنـد و قلباً
 تو افق وتراضى كنـد، براىى آنها بهتر اسـت وبهخير وصلاحشان نزديكترك تا آنكه بهاختلاف وتفـّرق ترايند علىعليهالسلام دراينباره ميفرمايد: أز تلـّوّن در دين خدالبِرهيزيد؛ زيرا اجتتماعكردن بر امر حقىكه آنرا ناخوش و نآسـند مىداريد • بهتر


يعنى دين اسلام راكه همان دين منتخب الهى الست بهشعبسهما و كروههاى مختلف تقــيـم نكنيد . هر خند از هم كيـشان خود ناراضمىباشيد
 باكراهت وعدم رضايت، بهتراست از اينكا از هم كيششان خود جدانشويد وخط مششى ديكرى انتخاب كنيد، يعنى دراينصوورت سكوتكردن ورفتن براه حق منتخب خــويش، بهتراست از جههه مخالف گر فتن و دودردو ايستادن، درصوردتىكه نتو انيد Tنان را بهر اه حق بكتشانيد .




 انست، نكند كه أبو حنيفه وشافمى ومالك واحمل وهمـحنیِن خلفاء رالشدين، بايكديكر آنقدراختلاف نداشتندكه پيروان آنها دارند . ثانياً بر فرض اينكه

 قبر كنيم ومسسانُل اختتلافى مرده را زنده كنيم ومطرح سازيم • درسطـور

آينده دراين باره بيشـتر تو ضيتع ميلدهيم
Y- درباره زيان تغرت واختلاف ومبارزه باكسيكه ميخو اهد شتق
 آخرين سـخن را ميكويد وباكمال صرأحت، نتـنهأنكيز وتفر قـهافــكن را مستو جب قتل ميلاند 6 حتى از خودش شـر شروع ميكند ونهتنها تفر قهـ
 را كه شـعار تفر قه دهد و قدم نتخستين شق عصاى مسلمين را بردارد ك

سزاوار قتل ميدانل . دراين باره چنين ميفرماید :
 جماعت أسـت . أز تكروىو كناز


 *)

 از كشتن بدترانـت . زيرا فتننه|انكيزى مسـردم دا زجركش ميكنـ . البته

 بهخيـال واهى خويش كردار زشت خودرا تو جيـه كننـل واز ابيات قر آنهم
 - 191 (Y) بقره

براى آن دليل بياورند • ليكن علىعليهالسلام؛ عمل وتو جيه آنان را بهنحو




دراين جمله اهام عليهالسلام بهنكته دقيق ونطيفى النـاره ميكند :


 برداثشت خودرا از حقايق قر آن ، !اعقايل وهناهوب ديكر • تطبيق دهنـله

 تغر قه جمع ميششونل وعقيله ونظر ميسـازنل وسیسل ميخو اهند آبات قر آن را باعقيده خود تطبيق دهند وتو جيه كنند 6 الينان درحقيقت عقيلده ونظر


مأموم و تابع
 و در سميينارها براى بردسیى و تتحقيق , در كلاسها و آكادميها بر أى بـحث
























نشريف مى آوريم :
الف: على عليهالسلام، درباره عثمان وقاتليناو اظهارنظرى ميكند


 - Vr

بهشت يا دوزخ معيِّن نكـيد كه اين كار را خدا كرده انست .






 دست گوركن گشادش كند، ريزش سنگك, كلوخ فشارش دهد و رخنـهها و گشاديهايش را همسـورد كند



 حسابش . با خداستو

 كند و او بهترين داور است")


T- حكمالض انتظر فيكم، نهجالبللاغه >طلبه . ؛ س Ar •


عاينته و داورى خدا را بهتر از داورى من وشتما هيدأنده پرا ها بابل و قت خو درا


 كنيم ؛ كه إين مههتر أست ولازمتر •


 سـعادت آنان ا فزوده هيگتشت وما امروز وارث آن رفاه وسعادتها بوديّنم•





 عنوان (اعلىبن اببيطالب وتقريب بين مناهب") مينو يسـد :





 يا برخطالست ومعذور. يا با برادرش بلهنحو شايستنالى دربارئ مو نـوع ع
 !











 ,






 مدمـّد (ص) والفتها منـّى . .

















 شدكا شهمارا كنار زدند ؟



"




 و. السـتشنها كـه

 , ,







ما ازا
 ا, 1,












 روز بيـدأرى كى فرا مييرسـد ("أليسالصـبّاح بقريب") ؟
ا-



 و اليجادتير گى وكدورت نمايد • على عليهالسلام دراين باره سخنـان بسيـارى دازرد :
ا- از علامات مردم باتقو ؛ ا اينستـكــه أز دشنـام دورى ميكنـند و




گفتارشـان ملابي است عّ .
 كينه كند ${ }^{\text {r }}$
0- زيبا سخن گو ئيلد تا ياسـخ زيبا نـنو يد^r .
ไ- تيزى زبان از تيزى شـمشير برندتر الستوr .

V- زبانت را بهسخن ملايم وسـلام كردن، عادت ده تا دوستـانتزياد
وكينه ورانت كم شوند•ع .


خوانسارى r/r
-


.

. $19 r / 0$ (

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

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. } \\
& \text { 11 }
\end{aligned}
$$


 رعـايت ادب دربحث را نمودهاند •
 عبدالحسـين شـرف الدين") بار هبر دو حانيـتمصهر وشتيخ "الأزهر ") ("شيـخ









 تقليل ميـكنم .


- § §
- 0
" مشكو'ة "

زامـنى "الٌّسِّ






 ،
 ..



 ت




 6 (1)


از اهامت خامهـّه وامامت عامهه شـروع كنيـم وقبلا" ازهر لفزشیى پوزش مينخو أمرم

## 

درود و رحهت وبركت خدا برمولاى ما شيخالاسلام •














ريـيرد ؟ هر گز •



 مفتي مصر و ॥شـيخ حسسن البنـّاء" مؤسس ورهبر إخوان المسلمين وعــلامة
$\square$



 شـل ودانشـمندان فريقين دورهم نششستنلـ 6 تغر قـــهاها بهوصهال و و فاق گر أئيل و تهمتها ازميان بر خاست • ثـيـيعيان دانستنندكه اهل سنست بهاهل

 بسسيارى از اختللافات از ميـان بر خاست، اختتلا فاتى كه سيـاستهاى بيگانه براى بهر هبردارى خويشك القا كرده .بود وسالّي يكى و دو نادان را آللت









 نو يســند
 فقهى؛ فلسـفى وأصلاحى وأز همه مهمتر سلسله مةالاتى بودكه بهعنوأن


 ا استغفاده الست












 دوم تأثير خندانى دوى آن ندارد ، اين نكته درمقالات عالمانة "ارسالةـ
 q اين مقاله است . درخاتمهُ مقال ميخواهم بهدوأمر اششاره كنم كه بهعقيلـهُ نتارنده در




 اختتلاف آنها بـاههل سنت ;تي
 آن سـ4تن6 ماننـ خود آن حصرت نيستتند6 يمنى دراين قضـوت زيادهروى












 گغت : لولالك لا فتضنحنا
 . العورة . . .
. . . . . . .
 . YY.
|بو التحسن • ومانند الين كلمات •
نسمبت بهعثمان كه على.ن أبيطالب دلسـوزى وخيـر خو اهي بيـشـترى
 ملـينه خارج شود6 زيراگّمان ميكنل چحون مردم على را ميتخو اهنل با او

 مردم پششت سسرمن اجتماع كردهانل ومرا ميـان تو وخود بهسفيرى





 جهت خو يشثاونلـى با رسـول خلا ازآندو نزديكترى6 تو بهمــقام دامـادى,

 رسـولخلاصى) شـنيلمكه فرمود : روز قيامت أمام بستـهگرزا بيـاورنل بلون

 و خونريزى تا دوز قيامت باز هيششود 6 امر اسلام برامت مـشتتبه ميـشود
 غرق مينشو ند (تا آنحاكه كلمهُ پبرأهن عثشمان شمار ومظهر, هر آشوب و



 واقتى خلفاء راشدين وروابط آنهارا درلك كنيب ؛ ذير ا'ينعوامل امل حقايق را
 احاديث وتواريخ مورداتفاق فريقين‘ مواضنـ دوشن بـسيارى يافتيمى


 قرآن مجيد واخبار وتاريخ مورد قبول طر فين هم آنرا تصديق ميكنده







 قدرت وسـنطه و حكومت بو دمانل وبه فكر رياسست و خو دمـحورى وبرترىـ
 الستتفاده كرده 6 زنلان ميكردنل ونتـكنحيه ميلادنل وتبعيل ميكردنل ميكنغتـند وتظاهر بهأسلام را هم وسـيله رسـيلن بهأين مقاصـل كره بو دن

 توحيد و وحدت كلمه بودند، اينان براي بقاء اسلام و و وحدت مسـلميـــنـن
 شهادترا تحمل' ميكردند ؛ تا اسلام


 دعوت بهاسلام وتبليغ اسلام ونشر وتوسعة آن آن ميكردند ، گاهى بها بهصورت



























 بها قوال على وفاطمه وفرزندانشانشان اعتنائى ندارند









 زبون می!يند و ميخخو اهد دراين جهان پهناور تنها نباشد ، و دزبابِابي

حو ادث ومششكلات پناهوملجأى داشتاه باشلـ 6 راه عاقلانه را درپناهبردن و تحتحمـایت قرارگر فتن مى


 دادى خودرا فراموش كرده باشد ؛ كرامت ذات وشر افت نفس ومنـاعت
 حق وعدالت ميرود وپيرو حقيقتت وانصـاف ميشود 6 درهر مركزى ك. پيدانشود، حهضفيف ومستتضعفباشد ياقدرتمنل و صـاحبحكومت.

 ابر قدرت امريكا وشوروى وجو دداشت وبيشاز صدوپنجانششور ديكر براى بیاء خويش، خودرا بنـحوى وأبستـه و!لككه مــزدور يكى از اين دو
 آندو مىكردند و حتى بهزبان او و با زبان او ستخن مى تَتتند و مانند او فكر مىكردند و تنها جمهورى اسسلامى أيران بود كه مى گغت (انهشر قى، نهغر:بى" و دوى سخخن خود (ايستادهبود) •
 زيرا درميان اهلسنت كسانىدا مىبيـيميمه نهتنـــهـا باهعلىبن أبيطلالب (ع) تو جهدارند، بلكه اورا اعلم و افضـل صـحابن ميدانند و بيشتر آنها يزيد را ظالم و امامحسين و يأرانش را فداكار ومغلوم مى ششهارند. از بنـياميـهـ




لاقل دركششور مصر مى خوا هندكرسى فقه جعفرى داثشته باشنـد و حتى
 بلششيعا هم دراينزمان حقيقتنداردا



 و تدزيسكرده و میىنـند .



 مى كنند و خودرا از أسارت تقليد مىرهانند .

اينَّونــه مردم را ، نان خوردن و زنــدگّى كــردن ، ناخودآكــــاه

 فكر مىكنـد، اينمعنىرا درنظلر دارند كه اگر آنها هم دزميان مـــذاهب







استعمار و استشممار مزوتّز، اينها باخود مى گو يند: آخر §ا قرن نــزاع ودرگيرى و برادركشیى بسنيست؟! ازممطرحكردن ايناختلافات چهاسودى
 زبون ساختيم؛ آخر تاكى؟! تاحند؟ چرا و خرگوش هم سنگگين تر باشد ؟ خلاصهه اگرايناتهامات وحسـانسيتنشان دادن در برابر اختلافات؛




 اختلافات دراعماق دل الستشـمام شود، اتحاد واقعى تحقق نخوا اهديافت وپيروزى بردشمن مشكل وبلكه ناممكن مىشود . مثلا" يكى از تر فندهاى







 كهبعداً درميـان آنها پیدا شـدهاسْ

















 أمر غخلا فت واهِ


