کومه م牛市 بده دنیا ده؟

شیخ عطایی، شیخ عطاالله ایسایی، خبرت علمی مولانا أبو بلال
محمد حمید عطایی عضو قاچاری رحمتی
دامت برکاتهای العالیة
الحَنْدَةُ لِهَذِينَ الْعَلَمَيْنِ وَالْصَّلَاوَةُ وَالْسَلَامُ عَلَى سَيِّدَائِنَا الْمُسْلِمِيْنَ
أَمَّا بَعْدُ فَاغْعِوَّا بِاللَّهِ مِنَ الْمُهْتَقِنِ الرَّجُمَ ۚ يَسْمَعُ اللَّهُ الْوَرْحَمُ الرَّجُمُ

دا مضمون “سکیو گوئت” صفحه 259 تا 271 نه اخستی شوې ده.

کومه د نیا بده ده؟

دُعائی عطاف: یارب المتصuffling! خوک خی هم دا رساله “آکومه دندیا ده دی“ اولوی یا تو وایو، د هغه د زره نه د نیا محبت لری کری او هغه ته خبل او د خبل خوږ خور آخري نبي طاللهعلیه السلام محبیت عنايت کری او ب حسابه محبنه ثی اوکری. آمنین بحیاوالانبیائکیمین طاللهعلیه السلام

د درود شرف فضیلت

د حضور نبی کرم طاللهعلیه السلام فرمان عالیشان دی: د قیامت په ورځ به خلقو کنبی ما ته زیات نزدي لهغه وی چی په ما باندي زبات درود شرف لوستلی وی، ترمیزی 2/27 حیدریه 484

صلوا علی الخیپيب! صلی الله تعالى علی محببد

د اسلام هیبیت د زرونو نه د ولسو سبب

افسوت! چن د آمته اکثریت ندیا ته د زيات اهمیت ورکولو په سبب ورځ په ورځ د اسلام د حقیقی محبت نه محرومه کیری، دی د خطرناکو نتيجو په باره کنبی بو حديث پاک واورئ

جنانیه د حضرت سیدنا ابوخیره علیه السلام روايت دی: چی د سلطان مدنیه ملووهو طاللهعلیه السلام فرمان عمرت نشان دی، کله چی زما آمته دندیا غبت خیر گنرل شروع کری نو د اسلام هیبیت به دی [آمته] نه وحی او کله چی د نیکین حكم ورکول او د بدن ده نه منع کول برهنی نو د وحی د برکت نه به محرومه شی او کله چی په خبل مینه کنبی کننلی کول اختیار

www.dawateislami.net
کمی نو د اللیه تعالی په نزد به د عریت د مقام نه ولیپری. (نوزدهالیم) ص279 حیدری93
دیکی مینه سدل پاک مرکره
کله شهنشاوه آرار مدينی شین
(وسلالی بخشص ص198)
د دُنیا د محببت نه می زره پاک کری ومی غوره شهنشاوه آرار مدينیه ته
صِلِّوا علی الکوئیب! صسلام الله تعالی علیه مَحْکَمَة
د دُنیا یه باره کنبی یه خاصو معلوماتو باندي مُحْکَمَة مَدْنَی گلونه
دُنیا لویی او توقی دی خورو او مخترمو اسلامی ورونه! په دی روایت کنبی بیان کری شوی دی چی کله دا مَحْکَمَة
دُنیا یه دیزیت آهِمیت ورکول شروع کری نو د وَجَی د بَرَکت نه به محروم شی. واقعی
donیا "لوئی خیز" کنترل دیه بده [خیره] ده. د آخِرَت د ثواب کیله په نیت د دُنیا په باره کنبی په
خاصو معلوماتو مُحْکَمَة یو خو مَدْنَی گلونه د وراندي کولو سعادت حاصله دوم، د دعوت اسلامی
d اشاعته اداره مُکَنْئَیه آلیهجه جاب شوی ترجیح والا پاک قران، "کنترلو ایبان مع خصائصْ
العفران" صفحه 252 سپهاره 7 سریه الالهآم آیات نمبر 32 کنبی فرمانی رَبُّ الْأَکْلَام جعله ده:
وَ لَّدِی الْآخِرَةِ خَیْرَ الْلَّذِينَ يَتَقَونُونَ
وَ ما اقْحَیَةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَعْبٌ وَ لَهْوٌ
"آیات تعقیلون" (32)
مفهوم ترجمه کنترلو ایبان: او د دُنیا زؤند نه دن د خو
لویی او توقی او بيشکه کور د آخِرَت غوره ده د
هنه جا لیباره چی یَبْرَئی نو آیا تاسو عقل نه لری.
صدراًالفاضل حضرت علامه مولاانای سیّید محمد نَعیمُ الدین مراد آبادی رحمه الله اسلامیه به حَزائین
العفران کنیبی د دی آیات مبارکه نه لاندی لیکی: نیکر او طاعتنه (یعني عبادته) اکرچی
www.dawateislami.net
من فضلك، قم بإدخال النص العربي كما هو مكتوب على الصفحة.
کوی اور د هم ای بیانہ دو مرک نے پس ام راسی، داسی خیزونه صرف دوو دی: علم او عمل، د عمل نے مراد دے په اخلاء سره د اللہ تعالی عبادات کول او د ئینی دا قسم محضود (یعنی دیر نہی) دی۔ (2) هغه خیزونه چی د هم ای بیانہ صرف ئینی بوری محدود ده په آختر کئی د هم ای بیانہ میوه نم کی لاس نے راحی لکه د گناهونو نه خوندا آجیستل، د جائزو خیزونو نه د ضرورت نه زياته فائده اوچکول، مثالاً زمکه، جائیداد، سره زر سپین زر، نبگئی بئی جامه او به نه خوراکونه کول او دم دیئی په بند کئی شوی قسم کئی شامدل دی۔ (3) هغه خیزونه چی په نیکو مدد گار وی لکه ضروری خوراک، جام، وغيره، دا قسم هم نه د د خو له کئی صرف د ئینی فائده او خوندا [اخسل] مقدص وی نو بیا به دم ئینی دا ئینی [دا قسم] مذموم (یعنی بند) کئی شی。
(مئقوص آریجیئه العلمو:ص،ص(271.270،202)

دیکے نظارو سے محکمائيو کار

غفتان کوئی عشق یہ کئی نیا یہ
(واصل بخشش،ص202)

د ئینی د نظارو سره لری هم ای بیانہ

عاشقان لری بس عشق د نپی د گلازور

فصلوا علی اللہ تعالی علی المحمد

د ئینی کوم کار د اللہ تعالی د پاره دے او کوم نه دے؟

د ئینیو کارونو دری قسمونه دی: (1) بعضی کارونه هغه دی چی د هم ای باره کئی دا سوج هم نه شی کیدئ چی دا د اللہ تعالی د پاره شوی دی مثالاً ناجائزه او حرام کار (2) بعضی کارونه هغه دی چی د اللہ تعالی د پاره هم کیدئ شی او د هغه دغیر د پاره هم مثالاً غور او تفکر [یعنی سوج او فکر] کول او د خواهشاتو نه خان ساتل شکه چی که په خلقو کئی د خیل

www.dawateislami.net
مقبولیت زیاترلو او د [د خلقو په نظر کښي] د بیزگی حاصلولو د باره یه سوچ او فکر وکړی یا خواهشات یی صرف په دی وی چې د مال دی چې د مال په چکا ونیا یا چې تپه سکت نه یې تپه." دا کارونه له دا رضا کورا په (3) په موضوع کارونه هغه چې په نظره چې د کاره خروکه له حقیقت کښي له دا رضا په نوی چې د رضا کورا چې په خطاب کې ولیکه خروکه کور، نصاف کول وغیره، (متنی از راهیه‌العلوم 3 ص 273)

(وسلی: بعضی صفحات 209)

د شاهی تاج هیغه په نه لري هغه چې نصيب چا چا ته مطلب د مصطلح

سلمو علی الخیرین! صلی الله عالی علامت محبب

د دنیا دار تعريف

کله چې بندی د آریت د بهتره په غرض د دنیا هره چې هغه د دنباله چې هغه د دنیا نه ولیکه د هغه په حق کښي په دنباله د آریت پتونه چې او که د دنیا خواهش او خوند حاصلولو د باره دا خیزونه حاصلوی نو [بیا] هغه دنیادار ده، (ایضا 272)

د دنیا کښه خیزونه د خوندندو خبرانوی حقيقت

په دنیا کښه حقيقی خوند په یو خیز کښي همم نشته، البته خلق تحقیق ختنمانی و خیزونه ته د خوند نوم ورکولی مثلا په خونکه کښی دا خوند ده چې هغه د لوپی تحقیق ختنی په دی وکړی چې چله هغه د لوره ختمه شی نو هغه د خونکه کښی خوند له محسوسیره. هم دغه رنگ اوبه په دی وژه خوندوري دی چې تنه ختنی، چې تنه ختمه شی نو خوندن هم ختم شی. حقيقی خوندنه خو به چې جنگ کښی نصيب کیری او جنتیان او مه ته یو تحقیق هم نه وتی په دی وی ملکه له د [تحقیق نو] د خلacies ورکونکور خیزونه ضرورت هم نشته. لیکن د
هغی خوندونه به حقيقی وي مَکْلاً د هغی د خوراک خناباغ خوندونه به آصل وي، صرف د لوري او تندي ختمولو د پاره به نه وي. (الخَرْيقَةُ النَّبِيِّيَّةٌ ج) ص19 مَنْقَصَةً

**د اپليس لُوِر**

حضرت سَیِّدَنا عليَّ حَوَاسِبُ الْمُعَلِّی فَرْمَائی: دُنیا د اپليس لعین (یعني د لعنتي شیطان) لور ده او دی (دُنیا) سره حَبْثَتْ کونکس هر یو کس د هغه د لور خاوند ده، اپليس د خهابی لور به وجه د هغه دَنیِادار کس خوا ته خی راخی، لهیذا ات لغد زما وروروا که ته د شیطان نه خان ساتل غواری نو د هغه د لور (یعني دُنیا) سره خلیلی مه جورو. (الخَرْيقَةُ النَّبِيِّيَّةٌ ج) ص19

شین استرگی بدرنگه بودیئ

حضرت سَیِّدَنا فُضْیل ابن عیاض جَمَاعِی اللہ عِپَّاس جَمَاعِی اللہ عِپَّاس اَشْعَاری فَرْمَائی: د قیامت په ورخ به یوه شین استرگی دبیر زیاته بدرنکه بودیئ چی د هغی غابونه به غیر ته راوِ تی وی د خلقو غیب ته به رانکاره شی او د هغوئی نه به تیووس اوکری شی چی: دا پیوئی؟ خلقو به وایی: موننر دی د پیونده نه د الله تعال پنیا غوارو. وبه ونیل شی: دا هم هغه دُنیا دا به یوه کومه به چی تاسو فخر کولو، هم د دی په ویجه به مو خلیوی ختموله، د دی په سبب به مو د یو بدل سره حَسَدِ او دُنیِمُی کوله. بیا به هغه (د بودئ په شان دُنیا) جُنْهُمْ ته غوزاره کرِیه شی نو وایی به: ات لغد زما پوردگاریا، زما منئیکی اوزما په دُنیا کوم خالی ده؟ الله تعال به وفرمائي: هغوئی هم د دی سره کرِیه (دْعَارَالدُّنیا) معوسیة الامام ابن ادالنیاکصص 5ص72 رقم123

دولت دنیا د بے غم مَکْلاً د کھوئی

میری خاختت سے میں دُنیا د روازَن د کھوئی

(وسائل پخشیصصص398)

ہے پرها می کے چی د دولت دُنیا نه د حاختت نه می زيات مه کھوئی ته مالدار

www.dawateislami.net
كتب: على الحضير! صلّى الله تعالى على محبَّد
دُنْيا خوره او شنه ده
د رحمت عالم صل الله عليه وسلم مُعَظَّم ده: دُنْيا خوره، شنه ده، خوک جی یه دي كنبي
په حلاله طريقه مال كتی او په صحیح حقوقون كنپی تی خرج کوی الله تعالی به هیغه ته ثواب
ورکوي او هغه به جنن ته داخل کری او خوک جی یه دي كنبي په حرامه طريقه مال كتی او په
غیر حق كنپی تی خرج کوی، الله تعالی به هیغه كرزالهیوآن(یعني د یلت كور) نه داخل کری.

(صعید: الینام ج4 ص396 حیدری75527)

حضرت علامة عبد الزؤم مناوي مسجدالعلیـه د دی حديث بالدی په قیش القدیر کنپی
لیکی: معلومه شوه جی دنیا یه اصل کنپی مذموم [یعني بهد نه ده] حکه جی دا د آخیر بتی
dتی ده، په دی وجه خوک جی د شریعت په اجازت د دنیا یو خیز حاصل کری نو دا خیز به په
آخیر كنپی د هیغه مدد کوی. (فیض القدیریز 3 ص728 تحت الحیدری4273)

خس غیرشین سن شراکی تی فریب رپر بیرستن، دیختی په خس لوی نیو هراب که رگه
(رسالی بخشش ص399)

د گلشن په براغلا کنپی تول فریب ده او دوستانو!
که گوریئ براغلا نو د عرب صحرا اوکوریئ
صلّیا علی الحضیر! صلّی الله تعالى علیه محبَّد
د دُنْیا دری غوره کارونه
سکار مطینه صل الله عليه وسلم مفروشی دی: دنیا او خه جی یه دي كنبي دی ملَعْون (یعني
لعنی) دی سوا د نیکی د حکم ورکول او د بَّدئ نه د منع کول با د الله تعالی د ذکر نه. (تاجو
الشیوخ ص260 حیدری4282)حضرت علامة عبد الزؤم مناوي نسخهالافضلی د دی حديث بالدی په
فیض القدیر کنپی لیکی: بیشکی دا کار (یعني د نیکی حکم ورکول او د بَّدئ نه د منع کول او

www.dawateislami.net
د خلورو خیزونو نه علاوه دُنیا لعنتی ده

د سلطان مدنیه حَلٰ الله علیه وسلم، هونریار اوسی، دُنیا لعنتی خیز ده، او خه چی به دی دُنیا کښی که دی، هغه ملعلون [یعنی لعنتی] دی. سوا د لله تعال د ذکر او د هغه خیز نه چی رب تعالی نه زیدی کول کړی او [سوا] د عالم او طالب علم نه. (شافی) ترمینج: ص 144

سیف شهیر، حکیم الامت، حضرت مفتی احمد یار خان غمگینه در حکیت پاک لاندی

فرمایی: کوم خیز چی د لله و رسول نه غافله کول کي هغه دُنیا ده با کوم خیز چی د لله و رسول د ناراضه کول سبب چی هغه دُنیا ده. د خبلو بچو پالیه، خوراک جامی، کور ویبره (د شریعت د نافرمانئ نه د بیج کیدو سره مسمار) حاصلول د انبیاء کرام عليه السلام سنت دي دُنیا نه ده. (مراءاًالبناجم ج 7 ص 17)

دُنیا د ماشی د وُزر نه هم زیاته ذلیله ده

خورو او مخترمو اسلامي ورونوا! دُنیا دبیره ذلیله او سبکه ده دا په کنل عقلمندی نه ده خو دی د ماشی د وُزر نه هم دبیره ذلیله ده. د دعوت اسلامی د اشاعتی اداره مکتبیَّة آبِریمه چاب شوی د 561 صفحو کتاب "الغوثات"، صفحه 464 نه 465 پوری زما آفا اعلی حضرت خاتمة الله عليه د دُنیا د بدیه متغلِیق فرمایی: په حديث کښی دی: "كه د دُنیا قدر د لله تعالی" په چر د ماشی د یو وزر همر (هم) وی نو (د اوپو) یو کوئ به ثی (هم) د دی نه کافیر ته نه وی ورکی: "(برموزج ج 144 حکیت 2329)

www.dawateislami.net
(ذُنُّیا) ذَلِیلہ دہ (یہ دی رِجہ) ذَلِیلہ تہ ورکے شوی دہ، د کہ نہ تی چِی دا جوہر کری دہ نو بیا تی کله هم دی طرف تنا نظر نہ دے فرُمائلی، ذُنیا د آسمان او د زمکی پہ مینگ کنی زورنده ده. قَریاَد او زاري کوی (یعنی شَریاَکوی) او وائی: اُتے زما رہا تنا زما نه ولي ناراض تی؟

دیری موُدی پس ارشاد وشی: چِی شَه خبیثی! (بیا تی وفَرمائیل) سرے او سبیِن زر د خدائی دُنبیا ندی. هُغُه خالق چِی پہ دُنبیا کنبی د سرُو او سبیُن زرو سره رُخت کوی، د قیامت پے ورخ بہ خَوَفی تنا غیر کیپرمی چِی جُرَته دی هُغُه خالق چا بہ چِی د خدائی د دُنبیا سرے رُخت کوی. ٔابلل، اللہ تعالی دُنبیا د خِلیل محبوبو (یعنی غوری بندگانو) نه داسی لری کوی لکہ پلا تششیب ہُخِنگ چِی مور خالب بیمار چِی دُفْسِْصان ورکونُعک خیزوِن نه لری ساتی. (یہ سیپاره 15 سوُرہ بَنی اسرآئِیل آیت نمبر 11 کنبی ارشاد دے)

(ذِنُّیا) پَمہَ اَلِّہ۴۶۷۱ ایسائے: او انسن د بِدئ دُعا مُحَمَّدٰیہ کَانِنُو اَلّهٰ وَقَانُ اَنَّ تَّاعِبُہ وَقَانُ اَنَّ اَنَّ اَلِّهَ۴۶۸۵ دَعَیَّ بِنِبرِی کَانِنُو اَلِّہ۴۶۸۶[ٔ] داسی کوی لکہ نینکرپ کِی چِی غواری او انسان دیر چِنک [نادي کونکی] دے۔

ایسائے پہ خِلیل چُنُّی د خَنُّن د باره دی غواری، داسی ہُخِنگ چِی د خَنُّن د باره خَرِ غواری، اللہ تعالیَ تنا معلوم نی دی (خِه چِی هُغُه غواری) پہ دی کنبی خَمُرِه نفْسِان دے دا (بندہ) دُعا کوی او هُغُه (پِرُورُدکار گُلِفِئْلہ بندہ د نفْسِان نده دی چِک کُولُو د باره هُغُه تنا د هُغُہ غونَّجَتْویک خِیز) نه ورکوی*۴۶۹۰ (پیا تی وفَرمائیل: خلُوِرِه سِبیارِه سوُرہ اَلّهَ۴۶۹۱ عُمَری آیت نمبر 196 او 197 کنبی ارشاد شوین دے)

www.dawateislami.net
کوہِ دنیا بده؟

لا یُهْرُنَّک تَقْلُبُ الْبَنِيَّةَ تَقْلُبًا فِی الْعُرْقَاءِ ۙ (۹۹)ۗ مَاتَ ثُمَّ ثَمَّ مَآوِیَهُ جَهَمَ وَبَقَ يَمِّهَادُ.

خالِدَ دوزَخ دِه او اَخَهَ بِد د اوسِیدو خالی دِهّ۔

یارِبّ! گَمَ حَمْبِی بِین رَوْنَاصِیِبِّیّو

آموَّر رَایِیگَیّ بِنَ غَمّرَ وَگَرَّنِیّ

(وَسَالِی: ﺑِﺧْشِش ص ۴۰۷)

یارِه! کری نصبِ مِی د حَمْبِی غم کنِی ذّرآ
ضائِعِ مِی هُبّ شی اوْنِکیّ پِه غم کنِی د روُزِکار

صَّلِّی عَلَی الْحَمْبِیّبِ! ۴۰۰ ﺿَلَّیَّ اللَّهَ تحَالِی عَلَی مُحَمَّدَ

دِ گِیر مُسْلِمِو خوشنِیلی عَارِضِی دِه

خورِوُا او مُحَترِمَو اسلاَمِی وروُنِیو! هِیَق کلّ هَم دا وسَیَّسه په ذهن کنِیِ مَه راَولِی چِی مونِر

مُسْلِمَانِ دْی دْنیا د دیرو نعمَنُوْن نَه محروُمَه او بِه حالَه یوّ او غیرمُسْلِمَه قوٰمُونَه دیر

خوشنِیلی او مالِدار دی. یِقین اوْكرِیّا چی د مُسْلِمَانِو د پَاره د جِنّت آبِدیِّی عَنِی هَمیَشَه پَاتی

کیدِونِیلی نعمَنُوْنِو دی او د گِیر مُسْلِمِو د پَاره د مرکّ نَه پس هیِّق راَحت [یِعِنی سکون] نَشتَه

او د هِغَوُنی د پَاره په آخیرت کنِی لّمِی وَهُوْنُکیّ اَور او د دوزَخ دَنِیلیِ عَنِی د هَمیَشَه عذاب

dه. د دعوّتِ اسلاَمِی دِ اِشاعِتیِ اداْرِ عَلَی مُکَتِّبَة الْمُرْجِیّیّه جِنی شوی د تَرَمِیِّی وَلا پاک قَرآن کُنْو

الیمَانِ مَع خِزائِنِ الْعُرْفَانِ صفحَه ۴۰۹ سِبیَّه ۲۵ سُورَة الْرُّخَفُ آیّت نمبر ۳۳ نَه ۳۵ کنِیِ اَرْشَذَ

رَبّ‏‏ الدّنَاوِ جَالِقَ شَادَهُ دَّ:‏‏

www.dawateislami.net
وَ لَوْلَا أَن يَّكُونُ الْمُنْتَقِمُ أَمْثَالًا١ وَأَن يَّكُونَ لَهُمْ مَدَارًا٢ دِينًا٣ لَّيْ يَكُونُ لَهُمْ دَينًا٤ لَّيْ يَكُونُ لَهُمْ مَدَارًا٥ مَعَاهُ جَنَابًا٦ لَّيْ يَكُونُ لَهُمْ مَدَارًا٧ لَّيْ يَكُونُ لَهُمْ مَدَارًا٨ وَ لَيْنَ أَن يَتَّكِنَّنَّ نَّٰ أَلْبِسَةً٨ وَ لَيْنَ أَن يَتَّكِنَّنَّ نَّٰ أَلْبِسَةً٨ لَّيْنَ أَن يَتَّكِنَّنَّ نَّٰ أَلْبِسَةً٨ وَ لَيْنَ أَن يَتَّكِنَّنَّ نَّٰ أَلْبِسَةً٨ وَ لَيْنَ أَن يَتَّكِنَّنَّ نَّٰ أَلْبِسَةً٨ وَ لَيْنَ أَن يَتَّكِنَّنَّ نَّٰ أَلْبِسَةً٨...
اپے حیرت انگیز کی ظرفیت کے سال کبھی بھی نہ ہے۔ اس دنیا کے ساتھ یہ سیاح باہر ہے۔

عالیہ اللہ کا کرسمہ، دخیل نیازمندی د یوی دلی سرے روان وو، ہے لاہر کنبیہی ثی یوہ مرومی بیزه ولبیہ، اوری

فرمائیہ: تاسو وینیہ چی! دی مالکانو دا ہے دیہے ب پری قدیم غورزولی دہ! اللہ تعالے ہے نزم دُنیا

دومره قدر هم نشته خومرہ چی د بیزہ والوہ نزد د دِی مریہ بیزی دے (ایپہاتیہ2323)۔

حیدیہ: سعید عَلَم اللہ حَلی اللہ حَلی اللہ حَلی اللہ فرمائیہ دی جی! کل اللہ تعالے ہے خلی بندی باندی کرم

فرمائي نو همغ دُنیا نے داسی ساتی خنکہ چی تاسو خیل بیمار د اوبو نے ساتیے، (ایپہاتیہ یہ44) حیدیہ

(و82) عرفان

کہ ہی کہ نے ب کرم بِری رُشک دُنیا دا تاجداران

چی لری خوک خزانہ د خور قاقت د محتہت

صلی اللہ علیہ وسلم

د دورو میہیانو بنگارکونسو حکایت

حضرت سیدنا فقیہ اللہ اللیت سرقوئیدہ حرامیہ فرمائیہ: ہی بوروايت کنبیہ راغلی دی چی بخوا

زمانہ کنبیہی یوم مومن او یو کافر، میہیانو د بنگار د پاره ووخت، کافر د خیلبو باطلو خدائیاں نومونه

اخصتو او بہیر میہیان ثی نیول تر دی چی د میہیانو دیری جور شو۔ مومن د اللہ تعالی ہے نزم

اخصتو اخصتو دیر خلہ جال واججو خو ہیخ رہیمہ له لاس ورغلیہ۔ مانباہ مانباہ پتکبے صرف

www.dawateislami.net
نافرمانه یہ: د خوئین خیزونو یہ لاس راتالل خطرنال که خبره ده

خورو او مخترو اسلامی ورونواد دی حکایت نہ دا درس حاصل شوچی د غیر مسلمو دُنبائی تریقی او د دولت دیر والی د رَشک [یعنی د پسختدو] قابل نہ دے، د غربیانان، تنک لاس او یہ مُصیبہ کنبی د آخته مسلمانانہ به یہ تخشر کنبی آختر وی. نیک مسلمان ته د خبل خواہش مطابق خیزونو یہ لاس د نے راتاللو به وجه خفه کیدل نه دی بکار کہک چی د بیلمانخه او یہ گناہنونو کنبی دوبا خلوخو خواہش پوره کیدل د خیبر خبر نه ده بلکہ د خطری خبري ده. خنگه چی حضرت سَیدٰنا غبقہ ین عامر جسُ مَلک یہ روایت دے چی دئی وَکرم حسن اللہ تعالّیٰ مُنیّہ! جسُ مَلک یہ روایت دے چی دئی وَکرم حسن اللہ تعالّیٰ مُنیّہ! 

فیلمان دے: کله چی تاسو ووینی چی اللہ تعالّیٰ پہ دنیا کنبی گناہگار بندہ ته هغه خیزونو ورکی چوُم چی هغه خوئینو نو دا د اللہ تعالّیٰ لے طرفہ مُهَلّت دے.

(مصْنفِ امام احمدج:ص122 حدیث13713)
خورشید حکومت، نه خواسته د تاج شاهی په نظر کنی می د عاشق پس می‌دهیته او می‌دهیته وي
صلّوا علیه الحسین

د سمدستی سرا حکم‌ت

خورشید او مُختَصمو اسلامی ورونو! د رَبّ الْآنام عَلیه‌اللّه په هر کار کنی حکم‌ت وي. په غربیه بله د هر قیسمه دیواری تّکنیف او مُصبیبته باندي صبر كول او [په صبر كولو] آخر حاصلول پسکار ضعف د حکمکه چی آفاته و چیبات (بعینی مُصیبیته او آفتریه) کفاره سیّیاکات (بعینی د کنونیو د کفارو) او د چرک او د تریک سبب وي. چنینچه تاجدار رسلات حلّاله‌الله‌المحیط فرمول:

الله تعالی جی کله د یو بنده سره د خبر ارادة وفرمايه نو د همه د گنه د سرا سمدستی هغه لره به ذنیا کنی

ورکوي. (مَسند اَمَام احادیج 5 ص630 حديث606)

حضرت مولائی روم رحمت الله عليه فرمول:

تم خواشتوان وکم د خیال است ومال است وختیون

(ته خدائیه پًک ایم غواري ای ذلیله ذنیا هم غواري. ستاندا خیال جنون پیسی لبونتوب او محلع بنی نه

کیدونصی خبره ده)

شیوا کوشکی سیور د ژر په پنجه

(وسلاله بصخشص 289)

نه غوارم د دی ذنیا مال او زر غوارم د چاپ کوتر خور نظر

صلّوا علیه الحسین

د مَبَلَغ هم بخبنه وشوه

حضرت سیدنا سُنیم پن منسور حمّید الله عرمای: چی ما خجل واید مَنسور پن غنَّار حمّید الله‌الله‌د

وّفاتنه په په خوب کنی ویلد، تیوس می تریه وکرو: مَفَعَّل الله پَلاً؟ يعني لله تعالی ستاسو

www.dawateislami.net
سره خه معاامله و فرمائیلع؟ هغه او وئیل: زما زب تعاله په ما کرمو او اوئی فرمائیلع: ات بدعمله بودا! ته خبر تي چی ته ما وئیل وتهته؟ ما عرض وکرو؟: نو زما زب تعاله ارشاد و فرمائیلع: تا په یوو اجتمع کښي په خپلو رفت انجیز [یعني زره نړه کونکي] بیان حاضر خلق زریولي وو په هغه کښي زما په داسی بندې هم وو چی هغه کله هم زما د وئیلی نه وو نړیلو خو ستا د بیان په اوریدو هغه هم په ترخ شو، ما د هغه بندې په زرای او زاری رحم وکرو او هغه او په اجتمع کښي شریک تول خلق میې وتهته، په دی وجو ستا هم بخښنه وشو. (مربع 283)

د الله تعالی د په هغهی رهمن وي او د هغهی په برتک د زمونه په حسابه بخښنه وشي.

اومنین پاچی یو انجیلع که لاله غالبcontrollersر

مره: آلمک پنی کی کل کور دم ترخ لینی ایا

تم ترخ تی سوی دېر بیهک.

وسابک (پخشی57)

چی رواني می او وی او لخی کی کار کنکه نه دم ستی د وئیلی نه يا خدایا يا ایلیه ستی د خوف او د وئیلی نه همیشه چیه رخت په لرزان يا خدایا يا ایلیه

صلّی اسلامی الخیبیب! صلّی الله تعالی علیا مختیار

چی خوک زایی د هغه کار کیری

خورو او مخبرمو اسلامی ورونو! په دی کښي هیه شک نشته چی د هغه مپهیغنو درجه دیره اوچیه او لویه ده خوک چی د خبل رقت انجیز [یعني زره نرم‌مونسکی] د سئینو دک بیان په ذریعه د خلقو په زرونکی کښی وئیلی پيده کی او د الله تعالی د بارگاه نه جدای شوی بندگان د غم نه یېک بیان په ذریعه د الله تعالی دبرداره رابکاری. په یهوا په اخلاص سره په بلو بلوو په نیکدیک ایه؟

www.dawateislami.net
دعاوت د خورولو د پاره یا دوایه د کوننکی نیک بخته اسلامی ورونه په دوارو چیهانو کنبی کامیاب دي. د دی جیکتنه نه دا هم معلومه شو چی د الله تعالی د ویري نه خوک زاري د هغه کار کیری. د الله تعالی د ویري نه زرل دیره نیک بخته ده، بلکه د زرگا کوننکی به برتکت د نه زریدونکو بیرئه هم بوریوخي. لیکه چې د سخت د啓 اجتیاح کنبی د شرکت کولو او به داسی اجمعیاتو کنبی کیدو دا رقت انګیز د نیکی کنبی د حاضریدو دیر ترکتونه وي. معلومه نه ده چې د کوم یو زریدونکی په برتکت د تولو حاضرو خلقو د تینی سب جور شي! صلی الله علیه وآله وسلم

د شعر مفهوم: يا الله باکه! زره می داسی نرم کري جهر وخت ستاد ویري نه به زرگا او داسی په لرژان په خنکه جهی بیه مرغی د ساه ختلبو به وقت کنبی په تورونو وی. صلی الله علیه وآله وسلم
نیک او لسونخ گزاره جوریدو د باره

هر زیارت د مانیام د لسانخه نه پس ستاسو به خانی کنبی کیدونستی د دعوت اسلامی د ستون دکه هفتنه واره اجتماع کنبی د رضایت ایه د باره هبجو بوییکوون سره توله شیه تیروئه د ستون د تریوت د باره مدنی قافلو کنبی عاشقانی رسول سره هره میاست د دری ورخو سفر او هره ورخ د "فکر مدينی" به ذريعه د مدنی انعاماتو رساله دکوئ او د هره مدنی میاشتی به یکم تاریخ تن د خیل خانه دیه داره د تجمع کولو معمول جور کری.

زما مدنی مقدنص: "ما ته د خیل خان او تولی ذنیا د خلق د اصلاح کوشش کول دی" "ین شیخت الله علی". د خیلی اصلاح د باره به "مدنی انعاماتو" عمل او تولی ذنیا د خلق د اصلاح د کوشش کول د بار "مدنی قافلو" کنبی سفر کول دی. "ین شیخت الله علی".

فیضان میدینه محله سوداگران زره سبزی مندی، باب السدینه (کرجی)

UAN: +92 21 111 25 26 92  |  Ext: 7213
Web: www.maktabatulmadinah.com | E-mail: feedback@maktabatulmadinah.com