بسم الهه الرحمن الرحيم

كتاب تاريخ تمدن و ملك مهدوى(نيمه اول) دكتر همايون
مهدويت در همين وضع فعلى نيز وضعيت ما را از حالت بن بست در مى آورد. فكر اينكه قبل از قيامت يك
 معارف اسلاميمان را بايد تجديد نظر كنيم.




 نتيجه اوليه اينكه مردم جهان قيام سيد الشهدا را را ميشناسند و امام حسين شنا امروز به خوبى دارد امام حسين شناخته ميشود كه اوجش پياد ارياده روى اربعين است.



 پس سه چیی : ا- شناختن ماجرا

اميه بن عبد شمس رومى است و عرب نيست و فرزند خوانده عبد شمس است.

حاج محمود شمس صد سال قبل از كريستف كلمب با كستى
به امريكا و استراليا و ... رفته
بوده و فرمانده نيروى دريايى چين بوده

براى رفتن به سقيفه از
محل يهودى ها در آمدند؟؟!

تلك دار الاخره نجعلها للذين لا يريدون فى

در VI سال پس از عاشورا كل بنى اميه از بين رفتند ولى فرضيه ما ميگَويد كه انها در همان اخرالزمان نيز وجي وجود دارند. روايات سفيانى، معتبرترين راوايات است و بدون سفيانى ظهور اتفاق نمى افتد. و پنج نشانه حتمى داريم كه بدون انها ظهور اتفاق نمى افتد
در آن روز سفيانى از فرزندان عتبه پسر ابوسفيان است كه جريان را روشن مى كند همان بنى اميه ماجرا را را


است كه از همان زمان ادامه داشته و در اخرالزمان رسما روى كار مى آيند. آيند و شرايط به كَ كونه ايست كه انها انها


 كريستف كلمب از يكى از دانشمندان مسلمان نقشه ای ميدزدد و... . در جر يان اندلس موضوع نزاد و و دين مطرح

نيست بلكه مسئله حزب است.

را غصب كند، امروزه اگر به دست نوه هاى او نيز هست، بايد آنرا باز گردانند.






 سر حق دعوا دارند.
آيات اول سوره اسرا: سبحان الذى اسرى..... ذريه من حملنا مع نوح... وقضينا ال بنى اسرائيل فى الكتاب لتماب لتفسدن

 ليسوئوا وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره... وليتبروا ما علوا تتبيرا و ان عدتم عدنا

# اين فرض كه منظور مسجد كوفه است، فرض بعيدى نيست. و ممكن است كه مسجد قدس را اموى ها ساخته 

 باشند كه اهميت ان را كم كنند.دو نكته از ايت الله مهدوى: يهودى ها به درب خانه ها مى آمدند و ميگَتتند كه اگَر لباس كهننه ای چيزى دار يد بدهيد ما ميخر يم و كتاب خطى و اينهما را ميخر يدند. و ميراث ما را ميخر يدند. حضور نماينده روم در مجلس يزيد

چرا بوده؟

در تفاسير مختلف در اينكه اين دوبار فساد كى هست، اختلاف وجود دارد، بارها جنايت انجام داده اند اما كدام دو گَناه اينهها پر رنگ است؟ مثلا توطئه بر ضد عيسى و يا پيغمبران و ... اما اين توطئه ها دامنه جهانى نداشته، از ان مهمتر جزاى انهاست كه اين دو جزا كى اتفاق افتاده كه عده ایى ميگويند هر دو مانده و عده ایى ميگويند كه هر دو اتفاق افتاده و برخى ميگويند كه يكى اتفاق افتاده و يكى نه.

اگر يكى از ان جزاها بخت النصر بوده كه او جزو عبادا لنا نبوده كه در قران امده است.
ولى اين چه جور پيش بينى است كه هر قومى را ميترساند كه با ديگران درنيافتند وگرنه وقتى قدرت گرفتند ممكن است دمار از شما درمى آورند.

روايت امام صادق: مره اولى قتل على بن ابى طالب و دفعه دوم نيزه اى كه به امام حسن زدند و لتعلن علوا كبيرا مربوط به امام حسين است. كه خود مفسران هم از اين رويت تعجب ميكنند. كه اين را از راه تنظير درست كردند كه روايت ميگويد از هيج سوراخى داخل نميشويد مگً اينكه يهود قبل از شما داخل شده است. اما جريان جور ديگرى است.

ما معمولا ماجراى عاشورا را يك جريان داخلى قلمداد ميكنيم مثلا حضور روم چه تاثيرى در ان زمان داشته؟ بعد روايت ميگويد كه جزاى انها در اخرالزمان اتفاق مى افتد و اينها قبل از ظهمور هيج خونى را خا بیى پاسخ نميگذارند و كان وعدا مفعولا ، ظهور است. ثم رددناه ... منظر رجعت است كه وارد فضاى رجعت ميشويد و دوره ای رشد را طى ميكنيد و به مسلمانان ميگويد. كه داريد امتحان ميشويد. و در فضاى رجعت دوباره اموى ها زنده ميشوند و امام حسين نيز زنده ميشود و دوباره اين بار امام حسين پيروز ميشود. و سياه شدن صورت مربوط به اينجاست كه يهوودى ها اين طور ميشوند.
چس تا جريان ظهور هم تمام اين داستان تمام نميشود و فتنه دجال مربوط به بعد از ظهور است و فتنه ياجوج و ماجوج هم كه فتنه سختى است اتفاق مى افتد. يهود و بنى اميه كى يكديگر را پيدا كردند؟

بايد به دوران قبل از اسلام بازگشت بايد به خيلى قبل تر از اين بازگشت، جريان بازميگردد به همان ماجراى سجده شيطان كه انجا شيطان قسم ميخورد كه به من مهلت ده تا روز موعود كه روز ظهور است و در ان روز شيطان ذبح ميشود. كه تقابل اينهها در ان روز به پايان خواهد رسيد. كل ماجرا یی ماجراى به هم پیيوسته است. بعد از ظهور قرار است چه اتفاقى بافتد؟ قبل از خلقت انسان دنيا چگگونه بوده است؟

Audio recording started: 10:15 AM Wednesday, February 18, 2015

امروز جريان ظهور جدى تر شده (سخنان سيد حسن نصرالله در مورد داعش و اينكه قصد آنها مكه و مدينه است پيامبر فرمودند انى تار ک .... كه اين دو از هم جدا نميشوند و چزاغ راهنما ى شماست براى استفاده از قرآن بايد صلاحيت لازم وجود داشته باشد.
از زمان امام رضا, امام را اوردند به ايران و از زمان امام جواد رابطه با امام كم شده است، در زمان امام هادى پايتخت رفته به سامر ا و قطع ارتباط كردن امام با شيعيان و دوران امام عسگرى و زندانى شدن او كه فرزند پنج ساله اى در زمان شهادت داشت كه او را خيلى كسى نديده و و فقط يگويند كه او همچیين فرزندى داشته و خود

امام عسگرى هم كس زيادى نديده است، بعد از 99 سال از شهادت امام عسگرى، ناگَهان شيعه ميگّويد وارد غيبت كبرى شده ايم. چه شده كه شيعه ادامه حيات داده و كم كم جلو آمد و تا امروز كه انقلاب اسلامى را به وجود آورد.
نقش علما زياد بود كه وارد صحنه شدند و نشان دادند كه غيبت سنديت دارد. تا يك مقطعى ما ماجراى سر و
 بود كه باعث شد مردم تعجب از غيبت نكنند لذا آن را باور كردند. لذا بحث كلام وشط مى آيد و بحث معمرين و

طول عمر امام نيز يكى از بحث هاست كه در ان زمان به وجود آمد كه امروز زياد مطرح نيست زيرا به اصل مهدويت اعتقاد داشته باشيم حداقل اين است كه ميگوييم مهدى در آخرالزمان متولد ميشود. كم كم حوزه هاى دما اسلامى همر به واسطه مهدويت رشد كردند و هم مهدويت را رشد دادند. بعضى گفتند كه چه كسى در قر آن در مورد مهدويت صحبت كرده و فقط احاديث در مورد ان صحبت كرده است. در مرود مهدويت يكى عده وارد حوزه حديث شدند و يك عده وارد حوزه قرآن شدند و... كه باعث رشد علوم حوزه هاى آن آن زمان شد. چند نقطه در تاريخ وجود دارد كه مردم احساس آنها نسبت به مهدويت بيشتر شد كه باعث شد آن را نشانه هور
 چه نزديك تر ميشويم، كم كم شوق به امام بيشتر ميشود. يك عده هم به دروغ ادعاى مهدويت ميكنند كه در

اخرالزمان زياد ميشود(ظهور نزديك است) كه تطبيق احمدى نزاد به شعيب ابن صالح دعوا را زياد كرد زيرا جهار






 باعث نااميدى نميشود؟


 ميكنند. پس ميشوند چوپیان دروغ گو... آيا اين قطار اگر مردم آماده سوار نشدن بر روى آن آن نباشند يا ريل آماده
نباشد، مى آيد؟








 جلو بياييم در راستاى برنامه ایى كه براى ما ما ريخته اند.


 نگاه راهبردى يعنى برويم سراغ روايات تا وظيفه خود را را از ان استخراج




 نشانه هاى ظهور: برخى از انها نشانه هايى است كه در روابط فر فرهنگَى و اجتماعى ما اتفاق مى افتد مثلا زن جاى

مرد و مرد جاى زن مينشيند و زن ها بر روى زين منشينند. كه اين مجموعه روايات از زمان هاى خيلى قديم
 كليد اساسى ان از هم پاشيدگى خانی خانواده است.
يكى مجموعه ديگر از نشانه ها، نشانه هايى كه در طبيعت اتفاق مى افتد مثل افزايش زلزله ها و خسوف و كسوف هاى بيجا و تغيير محيط زيست. در واقع در اولى نوع تعامل ما با خودمان و در دومى با با طبيعت است كه بـ به هم ما ميخورد.
دسته سوم از روايات، نشانه هايى است كه اتفاقات خاص را باز گو ميكند. مثل سيد يمانى و سيد خراسانى و سفيانى و دجال و ... كه اگر مجموعه اين سه روايات را كنار هم بذاريم ميفهميمم كه نميشود ما خيلى آلى از اين حوادث را خودمان به وجود بياوريمم مثلا خسوف و كسوف بيجا و زلزله و ... . ما در اين دوره داريمم توالى نشانه ها را ميبينيم كه البته ممكنه زير ديگ را را خاموش كنند و اتفاق نيفتند. ما ما اين نشانه ها را به صورت پراكنده ميبينيم زيرا تصوير درست نداريم كه انها را جمع كنيم. ميگويند فتنه وارد خانه ها
 وارد داعش شده و با اعتقاد وارد كار ميشوند.
 عباس به بعد عراق دستخوش تغييرات شده است. آيا اين اتفاقات همه يكى است يا چند تا؟ شايد منظور يك جريان باشد نه يكى حادثه خاص. مجموع كار يك بازى و يك قيام ساده نيست مثل انقلاب ايران بلكه ماجرا خيلى جدى است و حتى فراتر از يكى
 و ... بايد بيايند براى كمك به رفع شبهات.

بسم الله الرحمن الرحيم

ما دو مبحث را جلو رفته ايم و دو مبحث ديگَر را در اين دو جلسه ميگوييم. يك مبحث مقدمه بود و يك مبحث
نشانه ها بود.
مساله ظهر به اين روشنى نبود در ابتدا و هم اينكه هنوز مردم نميداستند كه چچند سال غيبت طولانى ميشود.










ديد سياسى نگاه مينند و اينطور كه كدام حكومت سر كار آمده و كدام يكـ رفته است. كه خوب ها هم هـم هست و








اول با پیيده ها آشنا بو دو خداشناس بود. اولين انسان پيامبر بوده و گيج نبوده كه بعد ها روش استفاده را را بياموزد.

 اسلام و تجدد مهدى نصيرى ميگّويد كه هر چه
 انسان عوض شد و از ان فرمول تعيين شده خارج شد و انسان ان را از دست انبيا خارج كرد در حـر حالى كه دوران ان نرسيده است.
در حديث داريم علم دو جزئش قبل ظهور است و ها جزء ان بعد از ظه المور است و فقط ان علمى را كه انبيا اورده
اد را ا اصالت ميداند و باقى را ا اصالت نميدهد.
ما يكى تمدن قبل از ظهور داريم و يك تمدن بعد از ال ظهور و ويك تمدن در زمان ظهور كه بايد ببينم كه تمدن مهدويت از كجا تمدن خود را را ميكيرد.












ميتوان انسان را مظمر حق دانست. اما تجلى باطل كاهى ميگوييمه طواغيت بوده اند كه با اين نگَاه در ست هم الم


> انسان ها باطلر را نيز ميگيويم شياطين انس يعنى اصل شيطان با جن است.


 قدرتى ندارد جز وسوسه كه فقط در گوش ما چيز هايى ميخواند كه اگر هم كارى ميكند، به وسيله همين انسان

وسوسه شده است.
جنس شيطان از اتش است كه در قران ميگيود خلقتنى من نار پس شيطان يك موجود ذهنى، وهمى و خيالى

 است. شيطان توانسته است ذريه و جنود و اوليا و حزب در درست كند





شيطان هم بر روى ان حركت ميكند. يعنى ساز و كارى كه خداوند ان را تنظيم كرده براى پيشبرد صراط مستقيم كه يك كا
تجسم شيطان امر محالى نيست كه رد شود. (علامه) در ماجراى سقيفه و ... كه پيگيرى كنيم نقش شيطان را
ميبينـيهم
انبيا و افراد برجسته پشت سر اينها هم امكان ديدن شيطان را دارند و هم اورا ميشناسند.(علامه)
بعضى از ديوانگى ها بر اثر مس جن ري ر ر م ميدهد.(علامه)
تصرف شيطان در نفوس انبيا با توجه عصمت ايشان محال است اما تصرف بين جنس و حافظه انان امكان پذير
است. حضرت ايوب گفت (رب انى مسنى الشيطان)
خواطر و القائات شيطانى در لسان قران با عنا ميدان عمل تاخت و تاز شيطان همانا ادراك انسانى است. و ابزار كارش عواطف و احساسات بشرى است. فكر كردن
تصرفات ابليس در ادراك انسا تصرف طولى است نه عرضى براى همين همم من و هم شيطان عقوبت ميشويم.

اگر چه شيطان در كلام خود(لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين) تنها عباد مخلص او را اس استثنا ميكند اما خداوند به طور كلى همه مردم را استثنا كردم مكر كسانى كه اتباع كنند(ليس لك سلطان الان الا ملا من اتبعى) كه

اتباع باعث تسلط شيطان ميشود.
ولايت شيطان در ظلم و كناه و ولايت ملائكه بر ادميان در اطاعت و عبادت است كه منافاتى با ولايت خداوند
ندارد.
ابليس همانند ساير جانداران، ذر يه و جنود دارد.

ولايت ذر يه و اعوان شيطان بر انسان ولايت جزئى است بران برخى بر بر برخى افران انراد برخى بر بر برخى اعـى اعمال.

اگر راهش را باز كنيمه.
حضرت ايوب تناب شيطان را باز كرد؟
 ذيل نظام احسن خداوند است تا روز ظهور.
شيطان در تاريخ تار يخ ساز بوده و چه اقداماتى انجام داده است مانند جنگَ عراق و ... پس شيطان در ظاهر جهان مسلط است.
حق و باطل در تاريخ را قرآن ترسيم كرده كه باطل همان كف روى اب است كه بر روى حق سوار است و اصل


تمدن سازى از زير دارد صورت ميگيرد و جلو ميبرد ولى باطل روى ان در حركت است است. وجريان اصلى توسط حق صورت ميگيرد.

پيوستگى جريان حق وباطل : انبيا هم را ميشناختند و ماموريت داشتند كه ماموريت اين بوده كه حضرت ادم بيايد تا زمان ظهرو و مهـدويت.
 هستند و متصلند؟ آيا نمرود نيز ميدانسته كه فرعون اين رين روزى مى آيد آيد؟



 را ميخورند و پيمان برادرى بين اينها نيست و به راحتى همديگَر را ميخورند. پس اتحاد ظاهرى انها در اثر پاسخ به اتحاد حزب الهَ است.
چچه اتفاقى قرار است در زمين بيافتد كه هم انطرفى ها و همم اينطرفى ها دارند تلاش ميكنند؟
بسم الهَ الرحمن الرحيم

حكومت امام زمان براى چه ميخواهد تشكيل شود؟ آيا ارزش دارد اين همه سال بشر زندگى كند براى اينكه يك
دوره كوتاهى حكومت عادلانه در زمين تشكيل شود؟










 واقعه ای كه در دنيا اتفاق مى افتد. مثلا چرا براى برخی پل صراط را باریک ميكنند؟ چرا برای برخى آن را وسيع ميكنند؟
اين سيستم معمولا در ذهن ما ترسم شده كه اشتباه است اما اشكال آن اين است كه دو عنصر زمان و و مكان را به همه نمودار تعميم ميدهيم. قل و بعد و كجا و زير و و بالا و... مربوط به همين اني مدت اين موقت دنيا دنياست نه براى ساير مراحل اين نمودار.
 واقع داريم آن عمل را در قيامت انجام ميدهيم. در واقع تمام آن چیيز هايى كه در در اين دنيا ميا ميبينيم در در واقع تنزل










 كم شدن پول اما حقيقت آن زياد شدن پول است


 تر است يعنى اگر دقت كنيم ميبينيم كه قاعده دنيا نيز با همان قاعده بر برز برخى تطابق دارد و در واقع قاعده برزخ




 موعدش برسد. پس موضوع ما موضوع عوالم است و و قوانيين حاكم بر عوالم است است و ارتباط برا بين انما انها.

 در دنيا زندگى كرده در آن جا در همان يك شخص جمع است. كسى كه دعوت را نمييذيرد وقتى كه او را براى

$$
\begin{aligned}
& \text { رفتن به ان دنيا دعوت ميكنند.، مانند كاغذى كه محكم حسبانده باشيم كه موق می به به زور كندن، كاغذ آسيب }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { شكست خورده است و امام حسين پيرزو ماجرا بوده كه تاريخ همر اين را انشان ميدهده، اين تاثيراتى هم كه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { امام زمان قرار است ظهور كند كه همين دنيا جنسش جنس برز ارخى شود، يعنى همين جا بشود بهشت و همه با } \\
& \text { هم وارد حقيقت اين دنيا شويم. }
\end{aligned}
$$

بسم اله الرحمن الرحيم





 جهنم رد شديم ولى آتشش بر ما ما خاموش بر بود.






















بودند و به آن مقم رسيده بودند. شفاعت يعنى اين، يعنى ما ذيل امام حسين و ائمه تعريف ميشويمه.





 اطاعت كنيم. يعنى اصل ولايت تثبيت شده است است












 بكند بايد تا ان موقع ميكرد.





 جمعى حركت كنيم. (الذى انشاكم من الارض و و استعمر ك فيها اينما اين خاك را را با بايد آباد كنيم.






يافته اند. تا آن موقع ما فكر ميكرديم كه كوه محكم است اما وقتى ميفهميمم كه كوه پودر ميشود ميينيم حقيقت چيز ديگرى است. وقتى ميبينيم كه ستار گان و خورشيد تاريك ميشوند، ميفهميم كه نور انها از جاى ديگرى بوده است. (يوم تبدل الارض غير الارض) محله اول بهشت و قيامت در زمين است. (ارضها


مى افتد و حقيقت همين عالم است. حكومت امام زمان تازه آغاز داستان ماست يعنى همه اين ماجرا تا ان زمان براى طى كردن مسير اين هبوط بوده است تا از ان موقع به بعد سير صعودى خود را آغاز كنيم.
(خالدين فيها يعنى همان جدا نشدن فرد از دنيا كه نتوانسته از دنيا بالاتر بيايد.


ميبينند.)

از جهت روايات ما زمين در ابتدا محل رفت و آمد ملائكه بوده است، ملائك يك شئونات ملكوتى انسان بوده اند،










 زيرا مربوط به قوس نزول است. كالبد انسان خلق شده و ملائكه و شيطان در رفت و آمد بودند و سوال ميكردند



 اسماء همان اسماء پنج تن است كه اكر در عالم لاهوت ببينيم، اگر علم این پنج تن را داشته باشيم، تمام علوم را

خواهيم داشت.
انبيا آمده اند كه ليسيروا لمهم دفائن العقول يعنى ما با عقلمان ميتوانيم زندگى كنيمه اما اين عقل بايد تربيت شود

 به اين چيزها نمير سيد. بعد كفت سجده كنيد كه شيطان سريپچیى كرد. انسان هنوز مكلف نشده و دو راه سعادت و شقاوت مقابل انسان





ممكن است چندين ميوه بدهد.
شيطان قسم خورد و آدم نميدانست كه قسم دروغ همم ميتوان خورد لذا به خاطر قسم باور كرد و از ميوه ممنوعه خورد. شيطان كَت اين ميوه را بخوريد يا مل ميشويد يا جاودان ميشويد. شيطان وعده يكى ملك جاودان مران داد كه
 ممكن است آن ملكى كه شيطان وعده داد همان ملك آخرالزمان باشند آند. خلقت آدم در ظمر جمعه بوده و بعد از




از زمين داشته است؟
چچيزى كه معلوم است اين است كه آدم و حوا در مسجد كوفه در عراق هبوط كردند و حكومت امام زمان نيز در
همان جا خواهد بود.
اينكه اصالت با فرد است يا با جامعه اشتباه است. بلكه با خانواده است و خانواده همان هسته مركزى كه پی پييوند


 است. بعد آدم و حوا ازدواج ميكنند. كه آدم پنجاه شكم زاييد كه همه دوقلو بودند و همم شكم ها با با هم ازدواج

نكردند. هنوز هبوط كامل نشده است و موضوع دعواى هابيل و قابيل اصلا بحث زن و همسر نبوده است. چون
 زير بار وصايت قابيل نرفت دقيقا همان ماجراى بعد از پيامبر. اولين قتل در اينجا صورت گرا

 زمين اينجا بود.

