دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی عرفان اسلامی

پایان‌نامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد
در رشته‌ی عرفان اسلامی

عنوان:
مفهوم مکان مقدس از دیدگاه شریعت و مقایسه ی آن با عرفان اسلامی

استاد راهنما:
دکتر اشرف میکانیلی

استاد مشاور:
دکتر بهمن زاهدی

پژوهشگر:
سیده بتول میرآقاسی

زمستان 1394
<table>
<thead>
<tr>
<th>نام دانشجوی</th>
<th>میرآقاسی</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عنوان پایان‌نامه</td>
<td>مفهوم مکان مقدس از دیدگاه شریعت و مقایسه‌ی آن با عرفان اسلامی</td>
</tr>
<tr>
<td>استاد راهنما</td>
<td>دکتر اشرف میکاییلی</td>
</tr>
<tr>
<td>استاد مشاور</td>
<td>دکتر بهمن زاهدی</td>
</tr>
<tr>
<td>رشته</td>
<td>عرفان اسلامی</td>
</tr>
<tr>
<td>مقطع تحصیلی</td>
<td>کارشناسی ارشد</td>
</tr>
<tr>
<td>دانشگاه</td>
<td>محقق اردبیلی</td>
</tr>
<tr>
<td>دانشکده</td>
<td>ادبیات و علوم انسانی</td>
</tr>
<tr>
<td>تعداد صفحات</td>
<td>94/11/24</td>
</tr>
<tr>
<td>تاریخ دفاع</td>
<td>24/11/94</td>
</tr>
</tbody>
</table>

چکیده:
در تمام ادیان، توجه به مفاهیم مقدس و امر قدسی اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از مباحث بحث برانگیز در این زمینه، توجه به مفهوم مقدس و مفاهیم وابسته‌ای به آن است. در این پژوهش، به مفهوم و قلمفه وجودی واره «تقدس» در ادیان و جایگاه اماکن مقدس هم چون امام زاده ها، آرامگاه ها، مساجد و.. پرداخته شده و درباره فلسفه وجودی مساجد به عنوان مکان مقدسی گفت: مسجد، معبد مسلمانان، مکان قدس و دارای احكام و قوانین خاص خود می‌باشد که رعایت آن احكام و دستورات برای حفظ قداست، حرمت و شأن آن مکان لازم و پسندیده است؛ لذا اهانت نمودن به مسجد و هنگ حرمت آن، بدون شک از گنگاه بزرگ است، اسلام به منظور حفظ حرمت مسجد برای مسلمان وظیفه احکام و مقرراتی را وضع کرده است، نیاز به اعمال احکام و مقرراتی را، در منطق مسلمانان مسجد و بی‌بایان واریزی، احکام و مقرراتی را وضع کرده است نیاز به اعمال احکام و مقرراتی را، در منطق مسلمانان مسجد و بی‌بایان واریزی، احکام و مقرراتی را وضع کرده است نیاز به اعمال احکام و مقرراتی را، در منطق مسلمانان مسجد و بی‌بایان واریزی، احکام و مقرراتی را وضع کرده است نیاز به اعمال احکام و مقرراتی را، در منطق مسلمانان مسجد و بی‌بایان واریزی، احکام و مقرراتی را وضع کرده است نیاز به اعمال احکام و مقرراتی را، در منطق مسلمانان مسجد و بی‌بایان واریزی، احکام و مقرراتی را وضع کرده است

کلید واژه‌ها: مکان مقدس، شریعت، مقایسه، عرفان اسلامی
فصل اول: کلیات پژوهش

صفحه 2
1-1 قدمه
2-1 بیان مسائل
3-1 سوالات پژوهش
4-1 فرضیات پژوهش
5-1 اهداف پژوهش
6-1 ضرورت و اهمیت پژوهش
7-1 پیشینه پژوهش
8-1 روش اجرای پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

صفحه 8
1-2 شریعت
2-2 فرق شریعت با عرفان
3-2 فاستچیست?
4-2 امور مقدس
5-2 مکان مقدس
6-2 زمان مقدس
7-2 آیاتی که دلالت بر مقدس بودن برخی مکان ها دارند
8-2 مسجد در دیدگاه اسلام
9-2 مقدمه ای بر عرفان اسلامی
10-2 قادست مکان‌های خاص در آینه های پیش از اسلام
11-2 اعتقاد به هیودیون به قادست
12-2 آداب و این مسیحیان در مورد قادست
13-2‌ تغییر زندگی به امر قادست
فصل سوم: مکان مقدس در شریعت

- فرهنگ و اصطلاحات مکان مقدس
- تعریف نوعی مکان مقدس
- تعریف اصطلاحی مکان مقدس
- گنبد
- منزله
- مجراب
- منبر
- سری‌های مسجد
- ماهیت و فلسفه ساخت مکان مقدس
- علت نامگذاری مکان مقدس
- اهمیت و جایگاه مکان مقدس
- جایگاه مکان مقدس در دیدگاه فرآیندن کریم
- جایگاه مکان مقدس از دیدگاه روایات
- جایگاه مکان مقدس از دیدگاه پیامبر اکرم(ص)
- جایگاه مکان مقدس از دیدگاه حضرت علی(ع)
- جایگاه و عظمت مکان مقدس از دیدگاه امام خمینی(ره)
- اهمیت و جایگاه مکان مقدس در اجتماع مسلمین
- شاخص ترین مکان های مقدس جهان اسلام
- مسجد الحرام
- مسجد النبی
- مسجد الحرام
- مسجد الحرام
- کارکردهای مکان مقدس
- عباید
- کارکرد تربیتی
- سیاسی
- فرهنگی
- اجتماعی
- خانوادگی
- رسانهای
گرایش شامل کلیه جهان‌های دینی می‌باشد که در آن‌ها معتقدات و آداب و عادات مختلفی وجود دارد. در این گرایشها، نگاهی به حضور و روابط بین جانوری‌ها و انسان‌ها می‌گردد. در این گرایش، احیای زندگی در دو جهت گرفته می‌شود: احیای زندگی در دل انسان، که با توجه به خدمات و مواردی که دارد و احیای زندگی در دل جانوری، که با توجه به خدمات و مواردی که دارد. در این گرایشها، احیای زندگی در دل انسان بر اساس خدمات و مواردی که دارد و احیای زندگی در دل جانوری، که با توجه به خدمات و مواردی که دارد. در این گرایشها، احیای زندگی در دل انسان بر اساس خدمات و مواردی که دارد و احیای زندگی در دل جانوری، که با توجه به خدمات و مواردی که دارد.
16-3- اهداف منافی‌نی از بنای مسجد ضرار

16-3-1- زبان رساندن به مسلمانان (خیارا)

2-16-3- بروز تاریک کردن (کفر)

3-16-3- ایجاد تفرقه میان مؤمنان (و تفرقه بین المؤمنین)

3-16-4- پایگاهی برای مخربیون (و ارائه‌ای آن حارث الله و سلسله من قبل)

17-3- تفاوت مسجد تقوی با مسجد ضرار

18-3- عقاید و هیاهای به مشاهده مشرف و اماکن مقدس

18-3- دعا و نبایش در کنار اماکن مقدس

18-3- مسجد ساخته و خواندن نماز در کنار قبر

18-3- بزرگ‌پرداخت مشاهده مشرف

18-4- آرامش و تزین مشاهده مشرف

19-3- جایگاه فرهنگی مکان مقدس

19-3- نقش فرهنگی مکان مقدس پیش از هجرت

19-3- نقش فرهنگی مکان مقدس در زمان غیبت امام عصر (عج)

19-3- نقش فرهنگی مکان مقدس در زمان غیبت امام عصر

20-3- جایگاه سیاسی اجتماعی مکان مقدس در جامعه اسلامی

20-3- کنار داشته و وحدت اجتماعی

20-3- مکان مقدس و تعاون اجتماعی

21-3- نقش مهم اماکن و فضاهای مقدس

21-3- نقش مکان مقدس در تعالیم و تربیت

21-3- نقش مکان مقدس در تعریف نفس

22-3- احكام مربوط به اماکن مقدس

22-3- تطهیر مکان مقدس واجب است

22-3- تنجیس مکان مقدس حرام است

22-3- تستیج مکان مقدس

22-3- مکروهات مکان مقدس

23-3- هنگ و ترک اماکن مقدس

24-3- تکلیف در پیال حفظ هویت و جایگاه مکان مقدس

24-3- روان دان مسجد و منبر

24-3- اسلام را در مساجد متعی کردن

24-3- آبادکردن مساجد، دستور خداوند

24-3- مسجد محل انداز مردم
فصل چهارم: مفهوم مکان مقدس در عرفان اسلامی

1-1-4 1-1-5 1-1-6 1-1-7 1-1-8 1-1-9 1-1-10
فصل پنجم: مقایسه و نتیجه گیری

- 5 و 1 - وجوه اشتراک شریعت و عرفان اسلامی در اماکن مقدس
- 5-2 - وجوه افتراق شریعت و عرفان اسلامی در اماکن مقدس
نتیجه گیری
منابع و مأخذ
فصل اوّل
کلیات پزوهشی
مقدمه

مفهوم «تقدس» همواره یکی از متدوال ترین مفاهیم کاربردی در زندگی انسان بوده است. انسان‌ها با توجه به قداستی که برای برخی چیزها همچون خدا یا خدابان، زمان ها، مکان ها، اشیا و حتی افراد قابل مسجد نشدن قبل توجهی را در صحنه روابط اجتماعی ایفا می‌کنند. مسجد به عنوان مکان مقدس مکانی است برای عبادت و راز و تبادل با خالق هستی که در فرهنگ اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مسجد مکان ارشاد و تبلیغ مسائل، معاف و احکام اسلام است. مسجد خانه‌ی خدا و محل مطروح مسائل دنیوی و اخزیری است.

در قرآن کریم در خصوص مسجد توصیه‌های شده است از جمله: آبادانی مساجد توسط کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارند و نمای برداشته و زکات می‌دهند و فقط از خدا می‌ترسد، انجام می‌شود و آن «المساجد» لله فدا تدغیب مع الله آخدا مساجد از آن خداست، پس باید از جزء او را نخوایند (ج/18).

علاوه بر این در عرفان اسلامی هم استنداد ادیانی که اهمیت زیادی به زیارت واماکن مقدس قائلند یکی از اماکن مقدس آن‌ها خانقاہ‌ها می‌باشد؛ اینه خانقاه‌های بزرگا است که متعلق به صوفیان است. همان طور که از مفهوم خانقاه‌ها می‌توان فهمید این مکان، مکان تجمع، اقامت، مراسم آیینی و عبادت و آموزش صوفین است که صوفیان در این اماکن مقدس عبادت می‌شوند و با نظارت شیخ خانقاه به عبادت، خلوت نشینی و تزکیه ای نفس می‌پرداختند.

بنابراین در این پژوهش هدف بررسی و مقایسه مکان مقدس از دیدگاه شریعت و عرفان اسلامی است.

بنابراین هدف اماکن مقدس، ایجاد جماعت و ارتباط با مخلوق با خالق و ذکر باد حق تعالی است. همچنین وجود مسجد در سایه‌ی خدا و ارتباط معنوی مردم با خدا، اهداف اخلاقی و تربیتی، دوری از انحراف و جرم، و حتی اهداف اجتماعی و اقتصادی نیز محقق می‌شود. نقش مسجد تناها به جبه
های عبادی، فرهنگی و نظامی آن محدود نمی‌شود. مسجد، به عنوان یک نهاد سیاسی پرترکه در جامعه اسلامی نیز مطرح است.

1-2- بیان مسئله

می‌توان گفت یکی از علائمی که در دامن فرهنگ اسلامی رشد و تکامل پیدا کرد عرفان اسلامی می‌باشد. عرفان به معنای شناخت و شناختی است و در اصل مصطلح هدف ای است که آدمی می‌تواند برای شناختی حقایق هستی و وصول و اتداز امر قدسی از طریق تهدیب نفس و توجه به امور روحمانی به مبدأ و حفیظت هستی نابل شود؛ بنابراین اماکن مقدس ازجمله مکان هایی هستند که آدمی در این اماکن گسترش یافته است از امر قدسی است. از امر قدسی از ارتباط ای از امر قدسی است که جلوه هایی از امر قدسی است که از امر قدسی از امر قدسی است. از امر قدسی است که جلوه هایی از امر قدسی است که از امر قدسی است.

اماکن مقدس اسلامی همواره نزد مردم تقدیس و احترام زیادی داشته است و هرگونه اقدامی که به احترام آنها منجر می‌شود با واکنش شدیدی و مواجه می‌شود. ورود غیرمسلمانان از مباحث قابل توجه است، بنابراین در اسلام که مکان‌هایی است که عبادت خداوند به سوی آن انجام می‌گیرد او در آن تصویری از خداوند غای‌ته نگرفته است و مکان‌هایی است که هم‌وهم‌باشند. اماکن این اماکن محل پرستش اند.

چنان که در قران کریم بارها به این مکان مقدس اشاره شده و در سوره مائده آیه 21 امده است: "یا قوم با خدا آگاه باشید و به حکم خدا مکنید که زیان‌کاری می‌شود.

از دیدگاه عرفان اسلامی مکان مقدس درونه ی ملکوت است. امر قدسی تجلی‌های و آبیاتی دارد که انسان مؤمن می‌تواند از طریق آنها به شناخت و دست یافته به سوی بارگاه برای تعلیم سوی به‌پایان‌آید. اماکن مقدس از ارتباط‌هایی از امر قدسی می‌باشند. بنابراین وجود این اماکن مقدس در جوهره‌ی دین و روح و جان مردم رسوخ کرده است.
1-3 سوالات پژوهش

- حضور و وجود لاینده‌ای امرق‌دستی در اماکن مقدس چگونه قابل تبیین و توجیه می‌باشد؟
- چرا در شریعت اسلامی اماکن مقدس محل پرستش محسوب می‌شود؟ نه مورد پرستش؟
- پرورش از مکان‌ها رانستی به برخی دیگر لحاظ کیفی چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟
- مکان‌ها به چه دلیل شان قدسی بیان می‌کنند؟

1-4 فرضیات پژوهش

- در شریعت و عرفان اسلامی وجود و حضور امرق‌دستی در اماکن مقدس قابل تبیین می‌باشد.
- در جامعه اسلامی اماکن مقدس محل پرستش اند نه مورد پرستش.
- پرورشی مکان‌ها از لحاظ کیفی از مکان‌های دیگر متفاوت است.
- گاهی یک محل به دلیل وقایع مذهبی که در آن رخ داده‌است شان قدسی بیان می‌کند.

1-5 اهداف پژوهش

- ارزیابی مفهوم مکان مقدس از دیدگاه شریعت و عرفان اسلامی
- بررسی تشابهات و تعارضات مفهوم مکان مقدس از دیدگاه شریعت و عرفان اسلامی
- بیان نشان و جایگاه مساجد و خانقاه‌ها در شریعت و عرفان اسلامی
- بررسی شان قدسی اماکن متبرکه در شریعت و عرفان اسلامی

1-6 ضرورت و اهمیت پژوهش

آنگاهی که منشأ و خاصیت‌های عرفان اسلامی برگرفته از دین مقدس اسلام است بیان مفهوم و بیان رابطه وتناسب مکان مقدس از دیدگاه عرفان اسلامی و شریعت ضروری است. بنابراین برای تشخیص میزان حرمت و تقدس مساجد و خانقاه‌ها و دیگر اماکن مقدس ضرورت دارد که دیدگاه‌های دیدگاه‌های مسجد و مسجد ضرورت را مستقل مورد بررسی قرار دهیم.
از آنجایی که بسیاری از مردم و تعدادی از افرادی که دیده‌گاهی نادرست نسبت به این امکان مقدس دارند، می‌گویند خود مکان را مورد بررسی قرار می‌دهند، همان محل بررسی ضرورت دارد. تابرخی از این دیدگاه ها مورد بررسی واقع شده و توانسته اینها در مورد مکان مقدس بیان شود.

1- پیشینه پژوهش
با توجه به این که در رابطه با این موضوع، تاکنون تحقیق تطبیقی صورت نگرفته است، بلکه نگاه به این امکان به صورت تک‌نک بعده‌بوده نشانی کردم تا این تحقیق را به صورت تطبیقی بنویسم، اما در کتاب‌ها و مقالات مختلفی از شریعت و عرفان اسلامی این موضوع به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله آن ها:

1- اکرمی، غلام‌رضا در مقاله ای در این مورد که امکان مقدسی‌اندیه و حدود است، بیان می‌کند که این امکان تجلیه گاه خدا و میقات و میعاد وصال روحانی با حضرت حق است و این امکان دروازه ورود به ملکوت الهی وباند پردازه به سوی عالم بالا می‌باشد و انسان‌ها گمشده‌ی خود را در این امکان می‌جویند و اطلاعاتی این قیسم اثرانه می‌دهد.

2- الیاده، میرچا(1372) در رسالت آی در تاریخ ادیان مفهوم مکان مقدس را از دید عرفانی بیان کرده و آن را تجلیه‌گاه خدا و ملکوت الهی می‌داند که انسان می‌تواند در این تجلیه گاه‌ها خدایان در اینجا بپردازد وند آن مکان به عبادت پردازد.

3- الیاده، میرچا(1372) در کتاب دین و کلام به بیان مکان وارزیابی آن نسبت به بخش‌ها و مکان‌ها ی دیگر پرداخته است و بیان می‌کند که برخی مکان‌ها به دلیل موافقت هایی که دارند، یا اتفاق‌هایی که در آن ها رخ داده از مکان‌های دیگر متفاوتند.

4- انس، ابراهیم و همکاران(1374) در کتاب معجم الوسط به بیان معناً کلمه مقدس، پرداخته و در رابطه با این کلمه معناهای را به کار برده است.

5- جوئل، برترن(1377) در مقاله فضای مقدس، این مطلب را که در امکان مقدس اغلب نماده‌ای و وجود دارد که نشانگر ارتباط مردم با الهیت و امر قدیمی است. را بیان می‌کند، اما اسلام در این میان به شدت در پی برای تکن اخداوند در اینجا و نماد های محسوس مقاومت می‌کند.
با کسانی که بی احترامی کنند مطالبی را ارائه کرده است، طوری که در زمان های قدیم از ورود غیرمسلمانان به این اماکن جلوگیری می‌کردند.

1-8- روش اجرای پژوهش

روش اجرای طرح از نوع توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است و از روش کتابخانه‌ای در این زمینه مطالعی گردآوری شده است. بدین ترتیب ابتدا با مطالعه دقت مفهوم مکان مقدس و شروطی که بر آن نوشته شده و مطالعه ی شرایط و عفوان اسلامی و مراجعه به سایت‌های مختلف و استفاده از نشریات مرتبط با موضوع تحقیق، مباحث مورد نظر فیش برداری و به صورت موضوعی فصل بندی شده و در ادامه پس از بررسی مطالعه به تدوین و نگارش پایان نامه پردایخته شد.
فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
شیرعت از واژه ی شر برای خلق و روشن کردن شده است. شر بر سواد "مذهب راست و آشکار، آنینی از جانب خداوند عالمیان توسط پیامبران بر بدنگان آمده" (حسنی دشتی، 1385، 863) می‌باشد و در اصطلاح به مجموعه ی تعالیمی گفته می‌شود که از جانب خداوند توسط پیامبران در اختیار انسان‌ها گذارشته شده است تا با عمل به آنها به سعادت برودند. به عبارت دیگر به مجموعه ی کتاب و سنت نبی و امامان شریعت گفته می‌شود. شارع مقدس دین اسلام پیامبر اکرم معرفی شده است و منابع شریعت کتاب خدا و سنت پیامبر می‌باشد.

"انسان برای فهم خوبی‌ها، بسیاری از دو منبع استفاده می‌کند که یکی فطرت و دیگری عقل. اما باید دانست که این دو منبع مهم، به دلیل مشهودیت‌ها و موانعی که داردند در همه ی زمینه‌ها نمی‌تواند انسان را در تشخیص کارهای نیک و بد یا چاره‌زاند. لذا خداوند متعال، پیامبران را برانگیخته تا به کمک وحی هم نیرویی فطرت و عقل آدمیان را پرورش دهد و آنها را در مسیر صحیح هدایت نمایند و هم آنچه را که عقل و فطرت قادر به تشخیص آنها نیستند به شریعت نشان دهد، لذا دین و شریعت، منبع بسیار باهمینی در سازندگی انسان و زندگی فردی و اجتماعی او و حساب می‌آید" (محفووظی، 1390، 56). بنابراین شریعت مجددی تمامی راه و روش‌های سبزواره و مقامات و منازل عبودیت را در پرداز و خروج از آن چپ جز نابودی و خروج از مسیر حقيقة و معنویت نمی‌باشد.

مواد از "شریعت" در آیه 18 سوره جالیه نیز همین مطلب می‌باشد: (آمَّنِ شِرِیعَتَ عَلیَّ الْمُجَعَّلْ ﻋَلَى شِرِیعَتِ ﻋَنِ ِاَلْأَفْثَرِ). در این میان باید گفت که: شریعه به معنای وضع و تشريع کننده شریعت، خدا متعال و به معنای تبين و تفسیر کننده آن، پیامبر اعظم صلی الله علیه و آلیه است. اولین مرحله از تکامل ادیان را مقام شریعت نامیده اند.
فرع شریعت با عرفان

شریعت و طریقت جزو دین و پایایی یکدیگر و در حقیقت دو روی یک سکه اند. از نظر عرفان
حقیقت این دو گسترش نابایگاند و سالک در هر مرحله ای پایه‌های و دو پاس بدارند. لیکن پاره ای از
عذار نمایان و صوفیان نآگاه بر این گمانند که آنها در مرحله‌های جدی از یکدیگرند و با گذش از یک‌کان
شریعت و صعود به مرتبه طریقت دیگر افزایش به شریعت لازم نیست. در حالی که اولیای الهی همواره هم
به باطن دین و طریقت و هم به ظاهر و شریعت و رعایت قوانین و احکام و آداب دینی پای بند بوده اند.

عرفان شریعت را علاوه بر معناه اصلی و لغوی اش، در دو معناه دیگر نیز به کار می‌گیرد:
1. مجموعه قوانین مربوط به اعمال ظاهری که علمی به نام «فقه اسلامی» متفکر بحث درباره آن
است. در این معنا اخلاق و عقاید بیرون از قلمرو شریعت است و «عبادات» معناه عاطفی نسبت به
اختلافات و قوانین دارد (حسین شیرازی، 1332، ص 162).
2. جنبه ظاهری همه اموری که بر رسول اکرم(صلى الله عليه و آلّه) و حیثیت و شده است. بر این اساس
همه جنبه‌های ظاهری و قشیری و بوسی احکام، اخلاق و عقاید، در حوزه «شریعت» جای می‌گیرد و
باطن آنها «طریقت و حقیقت» است (ابن عربی، 1381، ص 731 – 743).

شریعت از نظر مفهومی مخصوص از دین است؛ زیرا شریعت عبارت است از راه و روشهای خاص برای
امتن یا پیامبری؛ در حالی که دین عبارت است از روش عالم الهی نسبت به همه امتنها؛ از این رو، شریعت
قابل نسب است؛ لیکن دین به این معنا نسب پذیر نیست (الهی، 1382، ص 154).

قداست چیست؟
مقدس و یا امر قدسی امروی فراغلیانی نه ضع عقلانی است بنابراین ما فقط می‌توانیم مقدس را
احساس کرده و حضور و رابطه با او تجربه کنیم. برای یک انسان مذهبی امر مقدس، تجربات،
نموده‌ها و ظاهری قدردان، اماکن مقدس و محترم مانند معابد، کلیساها، مساجد، حرم‌ها، امام‌زادگان، قبور
و مزارات عرفا و قدیسان و ... از جمله موارد و اماکنی است که امر مقدس، در آن و در زمان حال
جذاب» اسمه تجلی یافته. به ناحیه خاصی حضور دارد و انسان مؤمن حضور هیئتی و رازآلود قدسی
را در این اماکن و فضاها احساس کرده و عظیمی را با او بیان و در مواجهه با امر قدسی را تجربه

2-3-2
In all religions, according to the conception of the divine and the sacred is important. One of the most controversial topics in the field, according to the sacred concept and its related concepts. In this study, the concept and philosophy of the word "sanctity" of religion and status as a shrine of Mqdy places, shrines, mosques and .... And about the philosophy of the mosque as a sacred place can be said: the mosque, the Muslim temple, a sacred place and has its own rules and laws, which are laws and regulations to maintain the sanctity. The sanctity and dignity of those places is necessary and desirable, so insulting to the mosque and desecrated it, no doubt is a great sin. Islam in order to maintain the sanctity of the mosque for Muslims duties, laws and regulations imposed. So first and foremost a philosophy of creating Mosque, create community and their relationship with the Creator and the creature of God is remembered. Also, there are many holy sites including the destruction of Islamic mysticism, bar, pub, hospice, etc. can be noted that each of these functions have been studied in Islamic mysticism. And theoretical principles and wisdom of the Holy Places of Islam and Islamic mysticism views, expressed in terms of the literal and technical holy word and the concept of the sanctity of Islam and the Quran is analyzed.
University of Mohaghegh Ardabili
Faculty of Literature and Human Sciences
Department of Islamic Mysticism

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of
M.Sc. / M.A. in In Department Islamic Mysticism

Title:
A comparative study of the concept of sacred place, in shariat and Islamic mysticism

Supervisor:
ashraf mihkaili (Ph. D)

Advisor:
Bahman Zahedi (Ph. D)

By:
seycde batol Miragasi

Feb - 2016