





انسان هاى نيكوسيرتى چون: سلمان فارســىى، حجر بن عدى، رشيد هجرى و و ... شاگرد











 انسان كامل در مرتبهٔ وجودى خود هستند. علامّه طباطبايیى آنان را چخنين صاحبان زندگى إنى معنوى يادمى كند:



برخى از اين اصحاب سِرّ تقديهم مى گردد:
( . سلمان فارسى



















 است. اگر او را ببينى حتماً مىشناسىى.




 آن پس مدينءالنبى نام گرفت ـ هجرت كرد و در منطقه »قبا« ميان طايفه 》بنى عمرو بن

> عوف" فرود آمد.

 قبا رسيد، سلمان به ايشان عرض كرد: شما در اينجا غريب و مسافريد؛ من مقدار يرى غذا

 اول را ديد.






 زد


 ســـلمان فارســـى تحت تعليم و تربيت پيامبر اعظهم

سلمان دريايمى بی بايان

 علم و حكمت از او سورازير است و و و دليل و وبرهان اسن



 به سبب علم اول و و اخر، و ظاهر و و باطن، و نهانهان

## و آشكار، مخْصوص خود تردانيد.



 هشتهم و ابوذر در درجه نمهم و سلمان در درجهـه

 يا آن گاه كه اميرمؤمنان على رســـول خـا ســـلمان معرسد مى فرمايد: به بها سلمان از از ما اهلبيت است. شــما مانند سلمان را كجا مى يابيد؟ او همچچون لقمان حكيم است و عله آّل

و آخر را مىداند. سلمان درياى بيكران است ... .^

 و على

 كرد و دومين نفرى بود كه در حضور خليفه به پا خاست و كفت: كرديد و نكرديد و ندانيد چها كرديد....
 و جاذبههایى فريبندهٔ دنيا رهيده بود و چنان قدرت رت رو روحى و باطنى داشت


 تشبيهنمود."
عرفانِ سلمان نه تنمها در خلوت و راز و نياز شبانه و اذكار و اوراد، بلكه در دل جهاد و و و سنگر


و ولايتش بود.

 و آن را بالا مىبرد. وقتى نوبت به سلمان رسيد، اين شاگرد دبزر ری مكتب نبوى، در جمالتى بسيار آموزنده كَفت:
 بمحمديَ




 سلمان فرمود: „اسلمان منّا اهل البيت<"ها يا در شأن او فرمود:

 گوارايی است كه علم و حكمت از او سرازير است و و و دليل و بر برهان از سوى او او مى آيد．پی



 را به او دادهاند．ي＂

## 「「．اويس قرِنى

 توحيدى درون و شامّه سالم و سامعأ قوى اش ندا نداى توحيدى اسامام را شنيد و عطر يار يار را











 القرنى＂．
وي夫گىهاى اويس قرنى را چنینين مىتوان برشمرد：
ا．عزلت و گَوشهنشينى هدفدار و توأم با تفكّر و عبرت آموزى؛
 القرن＂؛

 (. عارفى شجاع و مجاهدى دلاور كه در جنگى صفين در ركاب مولايش على

و به شهادت رسيد؛ ٪
ه. عارفى ولايتمدار بود؛


 فرمود؛


## را تعليم داده است؛


 كرد و اين عقالانيت و بصيرت و بردبارى و استقامت تا مرز شهادت باد بسيار ممهم است؛



س. كميل بن زياد نخعى
 شد. او از تابعين اصحاب رسول خدا











امام به او فرمودند: يا كميــل انّ هذالالقلوب اوعيه فخيرها اوعاها، فاحفظ



> ه. شجاع در مسائل سياسى و اجتماعى؛ 8. . اهل جهاد و مبارزه؛
V. . الاراى ظرفيت و قابليت تعليم اسرار و حقايق معارف المى؟؛

ه. اه اهل بصيرت، صبر و ولايت ولايت بودن و مدافي ولاير ولايت و سرباز مخلص امام شدن؛
9. 9 مـيرى كاردان در تدبير جامعه؛ - (1.عرفــان كميل، عرفان انزواو عزلت محض نبود، بلكه عرفان ، جامعه، سياســت و عقالانيت بود.





 بودن او را مطرح كردهاند. آرى، كميل محرم اسر ار على اصحاب شهودى بود كه از دل فتنهها عبور كرد و با پرتو نور المهى حقايق را شناخت و به فيض عظيهر و فوز گرانسنگگ شهادت نائل آمدا
 و حديث حقيقت، نورانيّت، نفس و دعاى كميل و بسيارى از معارف الهيّه ميراث بر جا جاى مانده از اوست كها از مشكات ولايت ولايت و مصباح هدايت علوى به ارمغان كذاشته است است
 ميثم تقار از شاكَردان خاص يوسف ثقفى (حاكم اموى عراق) بل شهادت
+
ميثمه تمّار از سرزمين »"》ابو سالم" مى خواندند و برخي او را را از مردمان


 از اصحاب پيامبر اكرمء

 اصحاب امام باقر چنان كه رازدار على و از اصحاب سِرّ آن حضرت شد.
 امام صادق،


 يقين، شهادت رابرگزيد و و به دار آويخته شد تا سربدار قبيله ولايت ولايت در ساحت عرفان
 _ولايى است.

ه. هـ رشيد هجرى
رشيد هجرى از اصحاب سِرّ و محرمان خلوت اُنس على به او داشــتـ. اهل معرفتَ، ولايت و اســـتقامت در راه ولايت بود و و نام خام خويش را را ر زمرهُ









 از آن پس، رشيد صبح و عصر كنار اين درخت مى آمد و آن را آب میى آداد. سالها با بعد چون رو به خشكى نهاد و شاخههايش را قطع كردند، رشيد دانست كه مر گش نـن نزديك است.

و ســـــرانجام رشيد هجرى بر همين درخت و با با
 ابنزياد به شهادت رسيد. برخى از ويزگَىهاى رشيد هجرى از اين قرار است:
(. اهـ اهل بصيرت و روشنبينى بود؛ r. r. عابد و اهل دل بود؛
 ٪.


> ٪. جابر بن يزيد (جابر الجعفى)



 جابر مى كويد: از حضرت امام باقر














عالم همم خارج شديم و در عالم ديگَرى وارد شديه. آنجا جهانى بود مانند جهان ما، داراى بناها و خانهها و اهالى مخصوص خور الم

 اطاق منزل حضرت ديدم. حضرت لباسشان راعوض كردند وند لباس مرا همر گرفتنتد و بعد به









 تعليم مىداد و فعاليتهاى علمى، فرهنگیى، سياسى و اجتماعى خاص و تأثير گَذارى داشت؛

يعنى مرد جبهها فرهنگیى و سياسى نيز بيز بود.
برخى از ويزگگى هاى جابر بن يزيد جعفى از از اين قرار است:


س. فّال در عرصه فر هنگگى، سياسى و اجتماعى؛ ¢ (..امين صادقين 'بود.

## V. Vمّار ياسر

عمّار بزر گَمردى از تبار توحيد و شهادت است. او فرزند »ياسر > آن مجاهد راستين و اولين







رسيد كه خشم او خشم خدا شد.ءه






 كلام پيامبر كه درباره او فرموده بود: » گروه متجاوز و ستمگر تو را خواهند كشت" ^ه به

حقيقتييوست.

## ^. حُجرَ بن عُدى










 و صفين بود. پس در فتنههاهى اموى، اهل بصيرت، درايت و صالابت بود. صاحب فضا فضايل اخلاقى چون: اخلاص، صداقت، وفا و صفا بود. منتقد انحرافها ونا و اعوجاجها بونا بود و آكاه به
 شههادت روزى او شود و چنين شد


 نهاد و به پایى ولايت تقديه كرد. بنابراين از محرمان خلوت انس و وازداراران ساحت معنوى

 9. 9 بالال حبشى

بالال، تفسيرى عينى از آئه: ان
 كـــهـهـ يارســـايـيى و صيانت نفس و خويشــتندإى را در طــــول زند گىاش متجلى ساخت تا تا خط بطالنى بر نزادكَرايـى در ساحت قرب الى النها و ســير و و ســــلوى باشد. او ايمان، صبر و مقاومت، هدفدالى و ارزش كرايـ رادر اوج دردها و شكنجههاى جسمانى وانى و , روحانى نشـان داد و و تبديل بها بها اسوؤ ايمان و اســتقامت در راه هدف شد.
بالال فرزند »ر.اح حبشى ، از تبار مردم حبشأ أفريقاى سياه بود و وريا در سال عامإلفيل به دنيا آمد. او برده و بــردهز اده بود؛ آما از ظلهـ، فساد و تباهى هاى قريش بيزار بود. در زمان بثشت ييامبر اسلام





 مسجدالحر|م هنگام طواف كببه به بتها اهانت كردو وخبر آن به (الميّه بن خلف) هصاحب


 بر سر او بياورم كه ديگ, هوس مسلمان شدن نكند. بلال نيز مقاوم و مقاومتتر شد و نور ايمان و جذبه آيات قر آن روزباروز بيشتر دلش را روشن و محكم مـى دساخت. بالال شكنجههای بسيار دشوار را در راه خدا تحمّل كرد و اسلام را از عمق جان و و و و و و با تعقّل
 بيشتر و شديدتر شد. اميّه روزبالروز سخت انيرى نيز مقاومتر نشان مىداد. صحنأ شكنجه بلال در در ملأ عام تبديل به صحنأه رويارويى موحد و مشـــر ك، و مؤمن و كافر شده بود و بالال با صبر و استقامتش اسلام را تبليخ مى كرد.




 و اســتقامت در راه توحيد و عدالت حضور داشت و ايمان و صبرش او را مشهور خوبان و

محبوب يارسايان كرد. او به راستى زمانشناس بود و چها زيبا وقتشناسى مى كرد. چچنان شد



 اسلام) و جهاد اكبر (مبارزه با نفس و هواهاى نفسانى) بود. او هم مبارزى نامامآور و همم مؤذنى
 اهل بيت ايشان شمرده مىشد.







 الصغير " دمشـــق به خاكى سیرده شد و اينك قبرش زيارتگاه تشنگان معرفت و فضيلت
 r.
 طباطبايىـ




V. ابن ابى الحديد، شرح نهجالبلاغه، ج ج(ا، ص هr.

هـ هـ همان، صغرr.






ساו. همان ص•




بحارالانوار، ج ج



I. M. همان.





هV TV. ر.ك: سيدحيدر آملى، جامع الاسرار و منبع الانوار، صغז.






سّ.. ر.ك: ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى، المراقبات، ص عى و على نمازى شاهرودى، مستدر ك سفينأ البحار، ج A،













 . $V$ ح

qq. بحارالانوار، ج \&\&




V
هD. همان، ص







سء. حجرات: זו.
צヶ.

צ. بحارالانوار، ج جr.




اV. بحارالانوار، ج (N، ص سזا.

