## Tahqīqāt-e Kalāmi

Islamic Theology Studies
An Academic Quarterly
Vol.11, No.41, July-September 2023

## Knowing the Harms of Ghuluww in the Thoughts of Iranian Salafism


#### Abstract

Mohammad Mehdi Mousavi ${ }^{1}$

\section*{Abstract}

Due to misunderstanding in discerning the dignity of the Imāms, the Iranian Salafism, like some enlightened intellectuals, has suffered negligence and failure, and they have denied any attribute or virtue for Imāms under the pretext of ghuluww (lit. extremism or exaggeration). The present article is an exploration of the harms of the ghuluww phenomenon from the point of view of this nascent trend, which, by presenting evidences, has explained the semantics, thematics, indicators and fields of ghuluww from the point of view of this trend. In the opinion of this group, being superhuman, opposing the Qur'an, and the Hadith narrator being ghālī (extremist or exaggerator) or being accused of ghuluww are three criteria for a belief to be extremist. Not paying attention to the exact separation of the meaning of superhuman, considering rationally impossible and comparing the positions of the Imāms with their own ideas, not paying attention to the family of Qur'anic verses in a subject or in other words all the verses together, not distinguishing between the independence or non-independence of the superhuman dignities and improper impression of Ridjāl knowledge are among the most important causes of such illusions. This revisionist current have mentioned different fields for this phenomenon that are considerable and investigable.


Keywords: ghuluww (extremism), the ghāl̄̄s (extremists), superhuman, accusation of ghuluww, Iranian Salafism.

99 1. Graduate of the $4^{\text {th }}$ level of Qom Seminary, discipline of Imām Studies.
s.mahdiyar14@gmail.com

# الأبحاث الكلامية <br> نصلية - علمية بحثية <br> اللـنة الحادية عثربة، العدد الواحد والثاربعون <br> :كا'لحمبة <br> <br> معرفة اضرار دراسة الغلوفى الفكر السلفى الايرانى 

 <br> <br> معرفة اضرار دراسة الغلوفى الفكر السلفى الايرانى}

هحمدميكلى موسوى'


#### Abstract

الملخص         


> الألفاظلو، المحورية: الفقق البُّرية، الاتهام بالغلو، أسالفية الايرانية.
















 شاخصه شرعى غلو است. شورد


مخلوق بودن خداوند خارج نشده است، ولى از افراد عادى بشر 'و را متفاوت مى سازدا در آموزهماى دينى اماميه، غلو (exaggeration or hyperbole) به جهت عدم



مسير صحيح خارج نشُو يم. از اينرو جايگاه بحث غلو در هندسه امامتشناسى ويرّه است.
 Vr

نهايت معيارى كه شرع مىتراند براى شناخت غلو در اختيار ما كذارد، شناخت اوصافِ




 مشخصى داشتته كه الوهيّت، شراكت نبى يا امام در انعال الثهى، حلول يا يا اتّحاد خداوند اند با با آنها،








 تبيرن معناى غلو و زشُتى رفتار غاليان شده است، دوباره از سوى برخ اتِ اتهام غلو در حتى انمها، به شُيعه اماميه شُنيده میشود.





1. http://www.intjz.net/maqalat/sh-qolov.html.





 كشُد. تييين معناشناختى، معيارها، مصاديق و بسترهاى غلو و آسيبششنانى آن از از رسالتهاى آلى اين كفتار است.



 نشد. الز اين روزرسالت اين تحقيق تا حـّ امكان، بيان هواردى است كه بيان شد.

## ا. معناشناختى غلو

معناشناختى و تعريف مناهيم و اصطلاحات، نتش مهمى در تبسين يكى عقيده و و يا تأليف


 شده يا حداقل نقطةُاختلافنظرهـا روشُن مى شُود.







متّهـم به شرى كرده است.


 وى همحثنين تعبير هشركان غيربتيرست را براى غان





حيدرعلى تِمداران نيز در رله نجات /ز شُر غالات، ادّعاى مقام الوهيّت براى غيرخدا را از



 خدايى كند؟؟) (قلمدارانه، بىتا: 19Q)






نامفهوم را از فراز برخى آيات برداشت مى كنند.

「. مضامين غلو از نكَاه سلفى ايرانى
 صفات و فضايل تتسيم كرد. غلو دز ذات بهمعناى بالا بردن ذات امام يا يا نبى تأ حدّ الوهيّ





 بايين آورده تا خدا بودن امامان را به اثبا اثبات رسانند.






 برداشته شود.

ا-ז. غلو در ذات















## r-r-

 اننديشمندان اسلامى به غلو در صفات توجّه داشته و باور به اين اين اعتقاد را از مصاديق غلو الو

 ( 199 ، 19 D-19 بىتا-الف:


ذكر دنيل و صرف اتهام دز زمره غُلو جا كر فنتهاند.

ץ-r.r. غلو در فضايل

 پرداخته غلات بدانيم، در آيات و روايات شواهد خدشَهنا

 زبانها حتّى زبان حيوانات و تقدير اموز از اين قبيل صفا











 بعد از ذكر مصامين غلو، علل و بسترهاى آن را از ن نگاه اين جريان به بحث و و نظر مىنشُينبم. ٪. تنشخيص شاخصهها و بسترهاى غلو ا-ז". شاخصههاى غلو




 جرا كه از نظر فقهى، غالى كافر شمرده شُده و ولوازم كفر بر او بار مى ششود. هدف اين بخش اعتبارسنجى و آسيبشُناسى اين معيارها است.
ו - ا-ّا. توهم فرابشرى










 با نگاهى گز ينشى يا با برداشتى نادرست از برخى آيات صفات اولياى خدا را به بهانه مفهوم

نامعلوم فرابشرى بودن، انكار مى كتند؛ چجرا كه فرابشرى مفهوم نامعلومى است كه مراد از آن


 ذات بارىتعالىى است و در تقكّر توحيدى، قول به جنين معنايى براى بشُر، مذموم و شُرى به

خداوند است.


















 نداشتن كُج جهت بـىنيازى در معيشت و نداشتن باغ و بستان داده است. در ادامه خداوند در را

مقام پاسخ برآمله است و مى فرمايد: (ريشش از تو بيامبران را نفرستاديم، جز اينكه آنان نيز غذا مى خوردند و در بازازها راه میزفتند) (فرقان: A).



سيدابوالنفضل برقتى نيز به اين مطلب ناخواسته اعتراف كرده است و در تفسيرش











 مى كند تا به برخى از مخلوقات خود، قدرتهاتهيى خاص اعطا

 از عوامل ديگّرى كه باعث شده است تا اين جريان، با وجود دلايل كافيّ، از از قبول اين







 (مجلسى،


 آنكه مخالف ضرورى دين يا اتُّه تطعى بانشد.

















 مادز عبادت آنان نيست، بنكه از زُ شُؤن احسان است.
$\qquad$特
نداشت، عبادت او نيست، بلكه بزركداشت مقام او است.

 سوى اين جريان از شُفاعت و توسّل بيان شده، جلوه غالئينه آن است؛ چحرا كه موارد مذكوز براى شُنيع شأن الْهى قائل بردهاند.
خلاگونگگى در غلو در صفات نيز به تبيين صحيح از توحيد افعالىى ارتباط دارد. توحيد افعانُى
 است؛ بدين معنا كه مخلوقات نحظهاى مستقل در وجود و ايجاد نيستند. هيجِ اثر و خاصيت
 ر فاعليّت خداوند به معناى نقى اثر و فاعليّت از ساير مرجودات نيست؛ چرا كه هر مخلوقى در
 خلق كردن و زنده كردن و ميراندن و ششفاى بيماران و كرر مادر زاد مىشود.
 مصاديق غلو در صفات نيست، ضمن اينزكه با بازشناسى مرز ولايت تكوينى با تفويض در باور


 ناميرايى زز صنات انحصارى خلاوند است.
فرشتهكونگى) فضايل گوناگونى همشجون عصمـت يا خلقت نورى كه از نگاه اين جريان غاليانه خوانده شُدنل، هر جند از حلّ و شأن بشر عادى خارج است، امّا عقل و نتل اين صفات را براى پيامبر و امامان ثابت دانستهانذ. تحقيقهاى مبتى بر اصهل علمى و روشهایى تحقيقى
 جداگانه نياز است.
 نبى ندارد. تحلديث، در امّتهاى كذشته مطرح بوده و در بيان رسول خلا نيز مطرح شُده است
 حر شأن ولايت تكوينى امامانز)، متحمد حسين فارياب.



 كرده و بر سر مخالثفان خويش مىكو بند.

ץ- ا-س. غالى يا اتّهام راوى به غلو













ميراث حلديثى ينداشتها است
لازم به يادآورى است كه رويكرد جريان سالفى گرى ايرانى به حديث رئ رويكردى نقادانه است










 مى خوانث.
در رابطه با نقد اين نگاه افراطى به علم رجالل، بايد كفت: (ادروغگويى و اشتهار راوى به


 متّهم به غلو بوده و از سوى برخى ديگر، همحچون محمدبن بحرالرهنى الشّيبانى، عبيدالله حر
 در تعارض اقوال و موضع گيرىهاى متفاوت رجاليان، اين روش نمىتواند طريق واقعى در
 يك راوى، واسطهبودن او در نتل كتابهـا، از عناصر مُشعر به وثاقت يكى راوى كه متّهـم به غلي

 بنابراين ركون و اعتماد تامّ بر كلمات اصحاب رجّ رجال، كه فقط يكى از عناصر آشّنايى با
 مشخّصششده عقل و شرع، شاخصههاى خود ساخته خو يش را بر معيار غلو تحميل كرده است.

## ץ-世. بسترها و زمينههاى ايجاد پديده غلو

در اين محال به بسترها، انگیزهها و ريشههاى غلو از نگاه اين جريان پرداختشه، تا عوامل


وثاقت راوى است، كامل نبودهو تتبّع و فحص بيشترى را مى طلبد.


برقتى در اين زمينه قائل است كه: (ااهل بيت كه مورد ارادت و اكرام قاطبه مردم بودند بيش

 علم غيب و اطلاع از مافى الصّمير مردم، ادّعا نموده و حر تأييد اين ادّعا قصّههايى جعل مى كردند! آنكاه براى آن بززكوارانْ، حقوقى خاصّ از قِيل خمس الزباح مكاسب و سهُم امام

حيدرعلى قلمد'ران نيز ز ا اين بستر بهعنوان جهت دوم شُكل گيرى غلو نام برده مىنويسد: (ادشمنان بزرگ دين مىخواهند با توسعه خرافات و ارتقاع غلو پيروان آن دين، از يكىطرف جديّت پيروان را از اثر انداخته و از طرف ديگُ به غرور آن غلو و پشت


بستر ديگرى كه باعث شكل گيرى پـيده غلو، از نگاه اين جريان شُلده انست، محبّت افراطى
 از احكام اسلام منسوخ شده و به جالى آنها كريه و نوحه آمله، و مانند دين مسيح كه دوستى و و محبت مسيح براى دنيا و آخرت كافى است، و آزادى در فسق و فـجور دوزاج يافته، دين اسلام نيز
 (برقعى، بیتا-د: YYY). قلمداران نيز به اين بستر توجّه داشته و از آن تعبير به جهـت اور اول

 و افكار خود بيشتر كننل، للذا بر آن دين و اولياى آن پير ايههاثى از افسانهها و خرافات مى آندند

 r-r-r. ضعف بينش، عدم تفكيك بين معجزه و هدف آن
سوّمين علّت در ظُور غلو و نشر خرافات از نخاه اين جريان تحذيدِنظرطلب، جهل و
 در تاريخ فرق انحرافى مى يينيم كه آن دينى در جلب اكثريّت ترئت توفيق يافته است كه معبود را





 'ى ناتوان را در مقابل اطاعت و عبادت خدا، به چنين رتبه و مقامى ارتقا دادند (همان).
 از ساحتهالى عملى پديله غلو، اباحیىرى يا بیىنيازى از تكاليف و عبادات، به صرف






 مى كند كه: ا(ادر بين مذاهب اسلامى، تعليمات مغرضانه شيطنانى و تبليغات سوء و بیى وباس




 جريان از اين بسترها است كه به نكاتى در اين زمينه اشُاره میشود؛؛ بهعنوان مثال، مورد سوّم




