## دكتر احمد بهشتى



 ظاهر به اخلاقيات پســنديده است. اگـر ايـنـها در وجـوه انســان

 همينهاست. مــبت واقـعى، سـنخيت مــى آورد و سـنـخيت عـلـت
 پيامبرند. چنانكه آل، انوارى است پیرامون پيامبر.

 حيف است كه به سرعت از كنار آن بگذريمي.
 برگرفت و او به عرش نگريست و نورى مشاه





## مكتب اسلام، سال باب، شماره 1

قرار بدهد. از اينرو گفته شد: هو إنَّ مِنْ شيعتِه لَإِبراهيمه' . اريكى از شيعيان او ابراهـيم

## مفهوم تشيّح

شيعه به معناى بيرو أست. ييرو، مى تواند از نظر زمانى بر بيشُوا مقدّم يا مـوْخّر


$$
\begin{aligned}
& \text { اداممدهندةُ راه و بيرو كيش توحيدى اوست. }
\end{aligned}
$$

ولى برحسب باطن لنظ، مانعى نيست كه مطابق روايت فوق، ضيمير (اشيعتها) به




 وجود او و مكتبشان از مظاهر مكتب اومست. يرواضح است كه مُظهَر، رتبهاش از مُظهِر، تأخْر دارد.






## 

"ميان آنها و شهواتشان جدا يم افكنده شـد. همان طورى كه قبلاً در مورد شيعيان و ثيروانثشان
انجام شـلـ!.
در آيهُ فوق، شيعه (يا آشياع) به كسانى گفته شده است كه قبل از كسانى بودهاند كه در زمان خود بِرجمدار كفر و ضالال و طغيان بودند. بنابراين، آنهايى كهه در زمان قبل بودهاند، شيعه و بيروان اينهايند كه بعد آمدهانن.
 باشـد و الگوهاى او را محترم و مقدس شمارد و تخلف از آنها را ناروا بشهمارد، شيعهُ آن
 هحدود و موقت باشد. بايد كسى يا كسانى را انتخاب كرد كه تنها الگُوى آغاز يا نيمهٔ راه نباشند، بلكه در تمام مراحل، الگو بودن خود را حغظ كنند و جـنين نـباشد كـه روزى، جيروان آنها از خودشان جلو بيغتند. بلكه همواره سابق، سابق؛ و لاحق، لاحق باشد. اينجاست كه معلوم مى شود اگگر ابراهيم را شيعة پيامبر بدانيم، همواره تابع، تابع؛ و متبوع، متبوع است اما اگر ابر|هيم را شيعهُ نوح بناميم، اين قاعده، معكوس هـى شود؛ چراكه ابراهيم، سرانجام بر نوح افضليت مىيابد و از اين پس نوح، تابع و ابراهيم، متبوع خواهد بود.

## ضرورت پيروى از الڭگوى والا، در تشيّع

 موجودات بايد تا آنجا كه استعدادات و قوانى آنها اجازه مى دهل، بويا باشند. پيامبران هم
 حسب اين سير باطنى است كه هم در شخصيت ابراهيمط ركود و وقفهاى لازم نمى آيل و هم برترى هميشگى متبوع، محفوظ مى ماند.


## 

حنان والا در بيش روى دارند كه ابراهيم هم بايد به تشيع در برابر أنها افتتخار كند، چرا و


 قيد و شرط أو، (ابه جز خدا نبيندل).
او از بيروان خود، انتظار عمل دارد. ظاهر و باطن آنها بايد تجلّى ظاهر ور و باطن
 هظاهر اخلاق است. جرا كه سرجشمهُ اخلاقيات، اخلاق؛ و سـرجشـومهُ عـمل، اعـتقاد است. آدمى كه به توحيد ذاتى و صفاتى و افعالى رسيده، كارهائس همه توحيدى است و و

 نمى كند و آدمى كه گر فتار خلق و خوى بخلل نيست، كار بخيلانه نمىكند.

 مى ناميم؛ چحراكه به خُلقها و خويهاى نفسانى كه همانا فضايل و رذايل شـمرده مى شوند، منسوب و مريوطند.



 و خويهاي باطنى مربوطنل، زيربنا محسوب مى شونـي
 نيكو، حِلْتَت و زيور ظاهرى شيعيان است. مسلمان شيعى بايد هـموارْ پـيشتـاز مـيدان


مسابقهُ خيرات باشد. جراكه الڭگوى او با الگوى ديگران فرق دارد. درست است كه همه؛

 امل بيت مصالح فردى و گروهى ايشان به خطر بيفتد، به مقام والاى رسول نسـبت هـنيانيانگويى بدهند؛ كجا؟!!






 عليه....





 البته كه اين بر آن، رجحان دارده.

## -




 مذاهب، مستحكمتر است؛ در اخلاقيات و اعـمال عبادى و غير عـبادي







 انتظار است، عمل ندى كنند، اسباب تنبّه و ويدارى و و هثيارى باشتشد.

## نشانهها و اوصاف دوستان و شيعيان






 شتابان به سوى آن بز ركوار آمدند و سلام كردند. حضرت جـرت جـواب سـلام آنها را داد و و

يرسيد: إينها كيانند؟ گفتند: گروهى از شيعيان تو. فرمود: خير است. آنگاه به آنها فرمود:


آنها حيا كردند و از پاسخ، سرباز زدند.
 تِيست؟ حضرتش از ياسخ آنها خودداري كرد و خطاب
 مُححِينُونَهِ' .

 خداييى كه شما راگرامى داشت و برگزيد و برترى دادياد، صغات شيعيانتان را را براى ما با بيان كن.

 اطرافش گرد آمدند.
در مقدمهُ كتنار، حمد و ثناى الهى به جاى آورد و و بر بيامبر درود فرستاد و و بيان

 معصيت آنها نمى برد.
آنگاه دست بر دوش همام نهاد و فرمود:

آنكه مى خراهد أوصاف شيعيان اهل بيت را -كه خداوند يِليدى را از آنها زدوده و

1. جملة (فان الله... محسنرنه، آيهوYا، از سورة نحل است.

آنها را به همراه بيأمبر در كتابش تطهير كرده است- بداند، توجه كند كه:

 |رآنها عارفان به خدا، عاملان به فرمان خداوند، امل فضيلت و فاضلانند. منطقشان صواب و بوشششان ميانه رو و معتدل و مشيشان، تواضع است||. آنگاه صفات ديگر را برشمرد، تا آنجا كه فرمود:
 أَحِبَتُنا وَ مِنّا وَ مَعَنا أَلاْ هاه شوقأ اليهِمْا". (أينان، كاركزاران خدا و مراكب نرمان و طاعت او و جراغهاى زمـين و مـنخلوقات اويـند. |(ينان، شيعيان ما و دوستان ما واز ما و با ما يند. آهكه جه آرزومند ديدار آنها يمه). هنگامى كه رشتهُ سخن بدينجا رسيد، همام نالّهأى كرد و بيهوش شد و و بر ز زمين افتاد. چون به بالينش آمدند و او را حركت دادند، معلوم شد كه دار فانى را وداع گغته

ربيع با ديدن اين صتحنه، به گريه در آمد و گـفت: ای امسيرمؤمنان، جـه سـريع،
موعظهُ تو در برادر زادهام اثر كرد! كاش من به جاى او بودم.

(اموعظههاى رسا /ينكونه در اهلش اثر مىذذارد. به خدا، من از مرك او بيمناك بودمب". مردى كه اهل جدال و ختون و چجرا بود و نمى خواست يا نمى توانست از معارف

بلندى كه در درس شيعهشناسى اميرالمُزْمنين


اــ اين خطبه را مى توانيد در نهج البلاغه، به شماره 191 با 194 مطالعه كنيد.
 نَفَهَها على لسانِكَ التُيطانُّار. "وواى بر تو، مركسـى را اجلم است كـ، هركز از آن نكذرد و سببى است كها از آن تجاوز نكند.








 مى شود و اگگر در حال غم و غصه و ناراحتى باشمه، غم و غصهام را بـه كـلى فـرامـوش میىنم'.


