شمس العرفاء

امین، سید حسن

سید حسین شمس العرفاء تهرانی(1288-1353 هـ.ق)،یکی‏ از اقطاب و مرشدان بزرگ صوفیان نعمت اللهی در اواخر قاجاریه بود که اغلب رجال وقت سرسپرده‏ی او بودند.پروفسور یان ریپکا، شرق‏شناس چک،به تفصیلی تمام،شرح دیدار خود را با شمس العرفا در کتاب روح ایران نوشته است‏1و ابو الفضل آل بویه‏ نیز که راهنمای یان ریپکا به خانقاه شمس بوده است،شرح ارادت‏ بی‏شائبه‏ی این مستشرق دانشمند را نسبت به این مرشد ایرانی طی‏ مقاله‏یی تقریر کرده است.2

مفصل‏ترین زیست‏نامه‏ی شمس العرفاء،کتابی‏ست که سید عبد الحجت بلاغی در دو مجلّد با نام مقالات الحنفاء فی مقامات‏ شمس العرفاء3تألیف کرده است؛به علاوه شرح احوال‏ شمس العرفاء طی کتاب‏های متعددی در ردیف بقیه‏ی اقطاب‏ نعمت اللهی ضبط شده است که از آن جمله کتاب‏هایی‏ست که دکتر مسعود همایونی،4منوچهر صدوقی سها5و نور الدین مدرسی‏ چهاردهی‏6در باب انشعابات سلسله‏ی نعمت اللهیه چاپ کرده‏اند. هم‏چنین مقالاتی منفرد در شرح حال شمس العرفاء در مجلات ادبی‏ ایران به چاپ رسیده است که یکی از آن‏ها به قلم نور الدین مدرسی‏ چهاردهی‏7و دیگری به قلم نویسنده‏ی حاضر8است.

سید حسین حسینی،فرزند سید محمد رضا،معروف به آقاجان، ملقّب به شمس العرفاء،در شب دوشنبه سوم شعبان 1288 هـ.ق.در تهران متولد شد.از زندگی و تحصیلات ابتدایی و متوسطه‏ی او اطلاع کافی در دست نیست.خود او در سرگذشت‏نامه‏ی منظوم‏ خویش می‏نویسد که تمام حواس او در جوانی متوجه علوم صوری‏ بوده است.نور الدین مدرسی چهاردهی از قول استادش عباس علی‏ کیوان قزوینی نوشته است که:وی و برادرش در نوجوانی هر دو در تهران شاگرد بزاز بوده‏اند.او پس از دیدن شیخ عبد القدوس‏ کرمانشاهی مجذوب می‏شود و به ریاضت می‏پردازد و سپس به‏ جانشینی او قطب یکی از انشعابات سلسله‏ی نعمة اللهیه می‏شود.

در این شماره نمونه‏ی دست‏خط شمس العرفاء را بر پشت‏ رساله‏ی شمسیه که از تألیفات شمس العرفاست،چاپ می‏کنیم.این‏ رساله را شمس العرفا در جمادی الاول 1345 قمری(1305 آبان/ نوامبر 1926 م.)،برای«عمدة الاعاظم و الاعیان،زبدة الافاخم و الارکان،سرکار آقای آقا سید جعفر نظام العلماء»(برادر نیای من‏ مرحوم امین الشریعه)پشت‏نویسی کرده است:البته این دست‏خط پیش از این در جایی چاپ نشده است.

پی‏نوشت‏ها107

(1)-برای ترجمه‏ی فارسی این بخش از نوشته‏ی یان ریپکا،بنگرید به احمدی، احمد،راهنمای کتاب،فروردین و اردیبهشت 1342،سال ششم(خرداد 1342)، صص 151-156،ریپکا یان،«در خلوت یک عارف ایرانی»،نشریه‏ی‏ دانشکده‏ی ادبیات و علم انسانی دانشگاه تهران،21(1349)، صص 300-318.

(2)-آل بویه،ابو الفضل،همان جا،هم او،«پروفسور ریپکا و شعاع الدوله‏ی دیبا»، وحید،7(1349)،صص 549-553.

(3)بلاغی،سید عبد الحجه،مقالات الحنفاء فی مقامات شمس العرفاء،تهران، مظاهری،1369 هـ.ق./1327 شمسی،ج 1،صص 229-280.

(4)-همایونی،دکتر مسعود،تاریخ سلسله‏های طریقت نعمه اللهیه،لندن،چاپ‏ دوم،1371.

(5)-صدوقی سها،دو رساله در تاریخ جدید تصوف ایران،تهران،پازنگ، 1370،صص 85-88،118-120.

(6)-مدرسی چهاردهی،عرفان و تصوف،تهران،بی‏تا.

(7)-همو،شمس العرفاء،مجله‏ی وحید،شماره‏ی مسلسل 179(اردیبهشت 1354)، صص 152-153.

(8)-امین،سید حسن،«شمس العرفاء»،مجله‏ی وحید،شماره‏ی مسلسل 243(آبان‏ 1357)،صص 32-34.