آئین میزبانی و مهمانی

عنصرالمعالی

اگر گاهی حالت شک و فتور به او دست بدهد با کمال عجز به عرض مرشد برساند و از او استمداد و چاره‏جوئی کند.مرشد کامل میداند چگونه شک زدائی کند و شوق مرید را زیادتی‏ بخشد.باقی وظائف مرید را مرشد به موقع خود به او تعلیم میدهد.

مریدان یک شیخ باید مانند برادر با هم معاشرت کنند و نسبت بیکدیگر صمیمیت واقعی‏ داشته باشند به درد یکدیگر برسند و از کمک و مساعدت نسبت به اخوان از هیچ فداکاری فروگذار ننمایند.اگر مریدی نسبت به مرید دیگر کدورتی داشت در دل نگیرد و با کمال صداقت آنرا با طرف در میان گذارد و در رفع آن کوشا باشد.هر اختلافی که میان مریدان پیش آید خود بحل آن بکوشند و اگر نتوانند در مرحله‏ی آخر از شیخ استمداد کنند.هیچ مریدی نباید بغیر درویشی از برادران خود شکوه کند یا غیبت نماید که این بزرگترین علامت نابرادری‏هاست. یگانگی برادران باید با هم طوری باشد که در حضور یکدیگر بلند فکر کنند یعنی آنچه در دلشان میگذرد به زبان آرند و از هم چیزی پنهان ندارند.پیشرفت این هدف یکی از مهمترین اصول بسط تصوف در امور اجتماعی یک قوم است که تمام مانند برادران حقیقی با یکدیگر رفتار نمایند.

گمان دارم در این ده مجلس که با هم صحبت کردیم راجع به معنی عرفان و تصوف و هدف آن به قدر کافی توضیح دادم حالا وقت آن رسیده است که در جلسات بعد وارد مکتب مقدماتی عملی تصوف شویم.

من در مذاکرات آینده سعی میکنم راه را برایت روشن سازم و با تمرینات عملی پله‏ پله از این نردبان معرفت بالا رویم.خواهی دید که این تمرینات زیاد مشکل نیست و وقت‏ زیادی هم لازم ندارد و از هر حیث با کسی که در دنیای امروزه زندگی میکند متناسب است‏ و جوینده را از کسب و کار باز نمیدارد.چیزی که لازم است شوق و پشتکار است.حوصله و پیگیری لازم است.یقین دارم اگر این تعلیمات را بکار بندی و در وسط راه از قافله خارج‏ نشوی پشیمان نخواهی شد و نتایجی که به دست میآوری بیش از آن خواهد بود که امروز انتظار داری ان شاء الله.

آئین میزبانی و مهمانی

عنصر المعالی در کتاب قابوسنامه به فرزند خود آئین مهمانی را چنین یاد میدهد و توصیه میکند:"...بنگر تا به یک ماه چند بار میزبانی خواهی کردن آنکه سه بار خواهی‏ کردن یک بار کن و نفقاتی که در آن سه مهمانی خواهی کردن در یک مهمانی کن تا خوان تو از همه عیبی بری بود و زبان عیب‏جویان بر تو بسته بود.و چون مهمانان در خانه تو آیند هرکسی را پیشباز همی رو و تقربی همی کن اندر خور ایشان و تیمار هرکسی بسزا همی دار.."