1. נאמר רבות גם אודות הגדרת הסופיות כהגדרה המוסכמת על גישות דומות שכל אחת מהן מצביעה על היבט עיקרי בסופיות, וביניהן ניתן למצוא את דברי זכריא אלאנצארי: הסופיות היא מדע (עִלְם) המזוהה עם מצבי טיהור הנפשות, זיקוק התכונות ומילוי הגלוי והנסתר לטובת השגת האושר הנצחי..... דברי אבו חסן אלשאד'לי: הסופיות היא הכשרת הנפש לעבדות והשבתה לחוקי האלוהות.
2. הדרך (טריק), מילולית, היא 'הסירה' (קורות חיי הנביא), ודרכו (טריקה) של האדם היא אמונתו, כפי שנאמר: הוא צועד בדרך (טריקה) טובה ובדרך קשה. וכביטוי: כינוי למנהג שהחל בו בעצמו אחד מהבקיאים בהיטהרות, בחינוך, בטקסי ד'כּר ובתפילות הלילה עד שהגיע לידיעת האל בנפש (מעְרִפַה), וכך מנהג זה מיוחס אל אותו בקיא ומוכר בשמו, ולכן אומרים מסדרי (טריקה) השאד'ליה, הקאדריה או הרפאעיה המתייחסים לשמות מייסדיהם. ומקור הביטוי המסדר (טריקה) נלקח מהקוראן: "ואילו ילכו בדרך (טריקה) הישר, אשקה אותם במים שופעים". כמו כן עוד מוסיפים לומר שהטריקה היא אחת משערי המאמץ (אג'תהאד). ולכן גם אומרים: הדרכים אל אללה רבות כמספר נפשות הבריאה.
3. הסופיות האמיתית המושתתת על הקוראן והסונה היא אותה שוקת נפשית ורוחנית יפה המרווה את המסלמי בר המזל. לסופים האמיתיים נותר רק לקיים את מצוות אללה ושיבה אליו מכל חטא. האמת בפני אללה היא הדרך הראשית וסלילת דרך זו בלב המרוקן מלבד נוכחות אללה.