**مجموعه آثار قلم اعلی**

**مجموع کتاب­های سبز - جلد 36**

**ویرایش دوم-شهر الملک 181 بدیع (فوریه 2025)**

**این مجموعه با اجازه محفل مقدّس روحانی ملی ایران شیّد الله ارکانه به تعداد محدود به منظور حفظ تکثیر شده است ولی از انتشارات مصوبه امری نمی‌باشد. شهر الجمال 133 بدیع.**

**اصل اين کتاب متعلق به جناب جلال نبيلی ساکن مشهد می‌باشد. در تاريخ 1/6/54 به عنوان امانت موقت در اختيار لجنه محفظه قرار گرفت و پس از فتوکپی اعاده شد.**

این کتاب حضرت والد می‌فرمود صد تومان دادم که نوشتند در سنه 1280.

این مجموعه مشتمل بر آثار نازله از قلم حضرت بهاءالله در ایام ادرنه و قبل از آن است. مخاطب برخی الواح ذکر شده از جمله جنابان متولی‌باشی، میرزا مهدی فی البیت، محمدعلی فی المدینة (شهر بغداد)، میرزا علی سیاح، زین المقربین، نبیل زرندی، میرزا رضا قلی اخوی مبارک، ملا جعفر کاشی از بابی‌ها، میرزا هادی قزوینی، سلمان و عائله او، جناب خال و جناب وزیر. نیز برخی اماء الرحمن از جمله شمس جهان، مریم، حوا، عمه و حرم مبارک. و اصحاب در اصفهان، نیریز و ارض شین. الواحی به اصحاب و اعرابی که در مدینه بغداد با آنها محشور بودند. الواح دیگر از جمله مدینة الصبر، مدینة التوحید، تفسیر آیه نور، کل الطعام، صحیفه شطّیّه (که در مائده آسمانی ج4 نشر شده)، سورة النصح (ذکر انبیای قبل، که در لمعات الانوار ج1 ص 350 نشر شده)، سورة الکفایة فی جواب العلم، کلمات عالیات، چهار وادی، کلمات مکنونه فارسی و عربی، لوح مفصلی در باره اکسیر، قصیده عزّ ورقائیه، لوح ملاح القدس قسمت فارسی، غلام الخلد، حرف البقاء، سبحانک یا هو. لوحی که به نظر می‌رسد در تاکید بر اطاعت از ازل باشد، قصیده رشح عماء و ساقی از غیب بقا. مناجات (مشتمل بر بیان مبارک: گردنی را که در میان پرند و پرنیان تربیت فرمودی...).

ص 1\*\*\*

[نیز در کتاب جلدسبز، ش71 ص 155]

آثار اولیه، تکرار مصطلحات آثار نقطه اولی

**هو السّمیع السّلطان الفرد الغالب المقتدر القدیر**

سبحان الّذی خلق الخلق بامره و ابدع خلق کلّ‌شیء اقرب من عن یُحصی ان انتم تعلمون و سیخلق کیف یشاء بقدرته و لن یقدر احد ان یمنعه عن ارادته و هو الحیّ المهیمن القیّوم و انزل کلّ‌شیء فی الکتاب و اتقن خلق کلّ‌شیء بمقدار لعلّ النّاس بآیاته یوقنون و سینزل امر کلّ‌شیء فی الکتاب ان انتم تشعرون لاینقطع آیاته و لاینفد برهانه و لایعزب حجّته و لایبید سلطانه و انّه لهو القوی العالم العزیز المحبوب هو الّذی انزل الکتاب و فیه فصّل کلّ ما انتم لاتعلمون و سیفصّل بالحقّ و ینزل الامر کیف یشاء ان انتم تعرفون و علم کلّ‌شیء مقادیر العلم علی ما هم علیه ان انتم تعلمون و سیعلم من بدایع العلم علی عباده و انّه لسلطان الرؤف قل هو الّذی اضاء لکم سراج القدس لتستضیئوا به فی ظلمات انفسکم و لعلّکم لاتضلّون و سیضیئ سراج الرّوح فی مصباح الامر ان انتم تشهدون هو الّذی اوقد نار الامر فی بقعة البقاء وادی قدس مبروک و سیوقد بفضله فی فاران البدع لعلّ انتم بهدی الله تهتدون و اشرق علیکم شمس الحکمة و البیان ان انتم ببصر الله تنظرون و سیشرق اذا شاء و اراد لا اله الّا هو المهیمن القدّوس لن یقدر احد ان یمنعه من سلطانه یحکم کیف یشاء بامره ان انتم تؤمنون و یتمّ امره بقدرته و لو یعترض علیه کلّ من فی السّموات و انّ هذا لحقّ معلوم و یمدّ عباده باسباب السّموات و الارض الی ان یثبت امره و یعلو سلطنته

و یظهر

ص 2\*\*\*

و یظهر اقتداره ذلک کلّ کتب علی نفسه فی الواح عزّ محفوظ قل مثل قدرة الله کمثل البحر هل ینقص باخذ الاقداح قل ما لکم کیف تحکمون قل مثل علم الله کمثل الاریاح هل تقطع بهبوب. ما لکم یا ملأ الغفلاء کیف تظنّون قل انّ امره مقدّس عن الامثال کما انّ ذاته مقدّس عن کلّ ما انتم تعقلون ولکن یذکر بالامثال لعرفانکم امر الله و لعلّ انتم تجدون روایح القدس من الرّضوان و عن شطر قدس مکنون و لعلّ تستقرّ بذلک نفوسکم و لاتضطربون و لاتنکرون فضل الله و لاتنسون عهده و لاتکوننّ من الّذینهم بهدی الله لایهتدون و لعلّ یمیّزون بین الحق و الباطل ثمّ الی الله ترجعون قل انّ الّذینهم ینکرون فضل الله فسوف یأتیهم جزائهم و انتم اذاً تشهدون ان لاتنکروا آیات الله اذ نزّلت علیکم و لاتنقلبوا علی ادبارکم و لاتکوننّ من الّذینهم کانوا علی اعقابهم منقلبون و انّ اثر الله یستضیئ کالشّمس بین الکواکب لو انتم تشعرون و لن یشتبه علی احد برهان الله و امره الّا الّذینهم یشتبهون علی انفسهم و کانوا بنعمة الله ان یکفرون قل یا قوم فارحموا علی انفسکم و لاتفرّطوا فی جنب الله ثمّ بآیات الله لا تجحدون سیفنی الملک و ما انتم اشتغلتم به بذواتکم ثمّ الی الله ربّکم تحشرون انظروا الی امم القبل ثمّ فی امرهم تتفکّرون هل بقی فی الارض اعراضهم او انکارهم و کلّما کانوا ان یفعلون او یقولون ما جائهم من رسل الله الّا و قد اعترضوا علیهم الی ان حبسوهم و قتلوهم کما انتم تعلمون و مع ذلک ارفع الله امرهم و اثبت برهانهم و قطع دابر الّذینهم اعترضوا علی الله و کانوا بآیات الله ان یجحدون فسوف تجدون هؤلاء الّذینهم استکبروا علی الله بمثل امم القبل و یأخذهم بکفرهم و یرجعهم الی مقرّهم فی نار انفسهم و کانوا فیها بدوام الله هم معذّبون قل یا قوم خافوا عن الله و لا تتّبعوا اهویٰکم فاتّبعوا امر الله المهیمن القیّوم

و لا

ص 3\*\*\*

و لاتتجاوزوا عمّا فصّل فی الکتاب و لاتتعدّوا عن حدوده ثمّ من ذکره لاتغفلون ایّاکم ان لاتنسوا احکام الله و عن کلّ ما امرتم به فی الکتاب و هذا خیر لکم ان انتم تعلمون و لاتتّکلوا علی اموالکم و اولادکم فتوکّلوا علی الله العزیز المحبوب فاتّبعوا حکم الله فی انفسکم ثمّ الی وجهه تتوجّهون کذلک نلقی علیکم من آیات الامر و نعلّمکم سبل القدس لعلّ انتم تفقهون قل انّکم ان لن تعملوا بما قضی بالحقّ من لدن حکیم قیّوم فسوف یخلق الله خلقاً اخری کلّ بامره یعملون ثمّ بین یدیه یسجدون قل انّه لغنیّ عن کلّ من فی السّموات و الارض و عن کلّ ما انتم تعلمون او تعرفون قل هذا سبل الحق قد اظهرناها بالحقّ ان انتم تریدون ان تسلکون اذاً فاسلکوا فیها باذن الله و لاتوقّفوا اقلّ من آن ان انتم تؤمنون و لاتتّبعوا الّذینهم ظلموا علی انفسهم و اظلموا العباد و کانوا من الّذینهم کانوا فی ارض القدس ان یفسدون یقولون انّا آمنّا بعلیّ من قبل ثمّ بآیاته حینئذ یجحدون و یظنّون بانّهم آمنوا بالله فی مظاهر القبل ثمّ بسلطانه الیوم یکفرون کذلک یظهر الله اعمال الّذین کان فی صدورهم غلّ من الامر و لو کانوا بانفسهم یسترون کذلک یبطل الله الباطل باعماله و یثبت الحق بکلماته ان انتم تعرفون قل انّا مانرید الّا بما اراد الله لنا و هذا مرادی فی الآخرة و الاولی و یشهد بذلک ملئکة الّتی هنّ فی حول العرش یطوفون و ما شئنا الّا ما شاءالله لنا و نفرح بذلک فی کل حین ان انتم تعلمون قل قد قضت علینا ایام لن یعرف احد کیف مضت الّا الله المقتدر العزیز المحبوب و یقضی علینا ایام فی هذه الایّام و لن یدری احد کیف تمضی الّا الله الفرد السّلطان المقتدر القیّوم و انّا کنّا شاکراً بکلّ ما ورد علینا و راضیاً بما قضی لنا و نصبر فی بلایا و مانشکوا فی شیء الّا به و نتّبع فی کلّ الامور اصفیائه الّذینهم فی البلاء کانوا ان یصبرون

و نصبر

ص 4 \*\*\*

و نصبر کما صبروا عباد مکرمون الّذینهم کانوا من قبل و بعثهم الله بالحقّ علی کلّ من فی السّموات و الارض و دعوا النّاس الی ان قتلوا فی سبیل الله العزیز المحبوب و کلّما زادوا فی الذّکری زادوا النّاس فی شقوتهم و مااجابوا داعی الله بینهم و کانوا بلقاء الله ان یکفرون کذلک نذکر لکم من سنن الله الّتی قضت علی عباده لتعلموا بما ورد علی اصفیائه فی هذا الزّمان لعلّ انتم فی انفسکم تتفکّرون و لاتجحدوا آیات الله فی ایامکم و لاتتّبعوا الشّیطان فی انفسکم ثمّ اهتدوا بانوار الله الملک العزیز القدّوس هو الّذی نزّل البیان بالحقّ و انّا به مؤمنون قد ابدع خلق السّموات و الارض بامره و اتقن خلق کلّ‌شیء و هذا ما قدّر من قلم الصنع علی الواح قدس محفوظ و ما من اله الّا هو له الخلق و الامر و کلّ الیه یرجعون و قدّر مقادیر کلّ‌شیء و انتم فی الکتاب تشهدون و فتح فیه ابواب الرّضوان و فی کلّ باب خلق یعیشون و غرس فی کلّ رضوان اشجار عزّ مرفوع ثمّ اثمرت کلّها باثمار القدس و الابرار منها یتنعّمون و حدّد فی کلّ واحد منها قصور من لؤلؤ عزّ مکنون و فی کلّ قصور حوریات کانهنّ خلقن من نور الله العزیز المتعالی المحبوب و کلّهنّ یذکرن الله بارئهنّ بالحان جذب مرفوع و یتلذّذون من نغماتهنّ اهل سرادق الخلد ثمّ بالحانهنّ هم یجتذبون و جرت فی کلّ رضوان سبعة انهار لعلّ انتم منها تشربون و منها خمر البقا یجری عن یمین الرّضوان کأنّها یاقوت قدس مسیول و منها لبن السنا الّذی لن یتغیّر لونه بدوام الملک ان انتم توقنون و منها عسل مصفّی الدّرّی لن یتغیّر طعمه و لن یرزق منه الّا الّذینهم توکّلوا علی الله المهیمن القیّوم و منها ماء غیر آسن الّذی یجده الانسان منه کلّ اللّذات و هذا ما قدّر فیه من فضل الله العزیز المقتدر القدّوس و منها نهر یجری علی اسم الحبیب و اهل الجنّة فی کلّ حین عن الله ربّهم یسئلون بان یسقون بشربة منه و هذا ما یطلبون عن الله فی کلّ عشیّ و بکور

تکرار تصاویر قرآنی بهشت در قیامت ظهور جدید

ص5\*\*\*

و منها نهر یجری علی هیئة التثلیث فی کلمة التّربیع و یذکر الله فی سیلانه ان انتم تفقهون و یجتمعون فی حوله اهل الفردوس لیسمعوا ما یذکر من ذکر الله الغالب القدّور و من یشرب قطرة منه لیصل الی ما اراد و یبلغ الی مقام الّذی لن یصل الیه احد الّا ما شاء الله و اراد و کذلک نلقی علیکم بدایع صنع الله لعلّ انتم الیه تسرعون و منه خمر الّذی جعله الله مقدّساً عن کلّ لون و منزّهاً عن کلّ طعم لانّه خلق من ساذج فطرة الله ان انتم تعلمون و فیه قدّر ما لایجری علی البیان وصفه و ما لایتمّ بالقلم امره ان انتم بذلک توقنون و من شرب منه شربة یظهر علیه سرّ ما کان و ما یکون و یعرف کلّ‌شیء فی اماکنه و یطّلع بکنوز الحکمة و یطیر بجناحین الیاقوت فی عوالم قرب محبوب یا ملأ البیان لاتتّبعوا اهویٰکم و لاتجعلوا انفسکم محروماً عن هذه النّفحات الّتی تهبّ من شطر البقا یمین الفردوس و توجّهوا بقلوبکم الی هذا الشّطر المقدّس المحبوب لاتتّخذوا الهکم هویٰکم و لا تکوننّ من الّذینهم کانوا اعلی اصنام انفسهم لعاکفون کسّروا الاصنام باسم الله و هذا من اسمه الاعظم لو انتم بالمنظر الاکبر تنظرون قل قد هبّت نسایم الجود و رفعت غمام الفضل و انبسطت کلّ‌شیء بما استوی هیکل النّور علی سحاب قدس ممنوع فاعرفوا قدر هذا الفضل المتعالی العزیز المرفوع اذاً ینادی منادی البقا کلّ من فی السّموات و الارض و یبشّر کلّ‌شیء بلقاء الله ان انتم تسمعون ان یا سموات القدس زیّن نفسک بکواکب العزّة ثمّ ارتفع کیف تشاء بما فزت بهذه الایّام الّتی مافاز بها المقرّبون الّا الّذین سبقتهم الحسنی و احاطتهم نفحات قرب تهزّون ان یا غمام الامر فامطر من لئالی القدس کیف تشاء و لاتلتفت الی احد لیأخذ فضلک کلّ‌شیء بما استوی

علیک

علیک

ص6\*\*\*

علیک جمال الله الملک المهیمن القیّوم ان یا ارض الفردوس فابسطی فی نفسک ثمّ بشّری فی ذاتک بما مشی علیک قدم الرّوح و هذا لفضل مشهود ثمّ اظهری اسرار الّتی کنزت فیک و هذا من یوم یحشر فیه عباد مقرّبون لانّ لدون هؤلاء لیس نصیب من هذا الحشر الّذی یظهر فیه کلمات الله باتمّها و هذه من کلماته لو انتم تقرؤن و هذا من حشر الرّوح یحشر فیه ارواح القدسیة و فو ربّهم لن یستطیعوا علی قدر انملة ان یقربون هذا مقام الّذی لن یحرک فیه البراق و لن یصعد فیه رفرف الخلد ان انتم تعلمون ان یا حدائق الارض زیّنوا انفسکم باوراد قدس محبوب ثمّ اظهروا کلّ ما کنز فیکم من لطایف القدس و روایح عزّ ملطوف ان یا اشجار الارض ارتفعوا باذن الله ثمّ اظهروا من اثمار القدس فی ما قدّر فیکم من امر الله المقدّس المتعالی القیّوم بما هبّت علیکم اریاح البقا عن هذا الشّطر الّذی فیه یظهر کلّ امر محبوب ان یا طیور الفردوس غنّوا و تغنّوا علی احسن النّغمات ثمّ طیروا فی هذا الفضاء بما خلقناکم باسم من الاسماء لتجتذب من هذه النّغمات افئدة الّذینهم انقطعوا عن کلّ الجهات و توجّهوا الی مقام قرب محمود کلّ ذلک من فضل الّذی احاط کلّ من فی السّموات و الارض و یستبشر به اهل ملأ الاعلی و من ورائهم اهل سرادق الخلد و انتم یا ملأ الارض حنیئذ فاستبشرون و انّک انت یا شطر العراق انت فابک بقلبک ثمّ بعینک بما خرج عنک جمال الله ثمّ استقرّ فی مقر السّجن خلف قلل من جبال صخر مرفوع و نزع عن هیکلک قمیص السّرور

ص7\*\*\*

بما انقطعت نسایم العزّ عن هذا اللؤلؤ المکنون تالله تبکی علیک عیون البقا ثمّ استدمّت اکباد اهل الفردوس بما ورد علینا من هیاکل ظلم مبغوض ان یا هذا الشّطر کیف تستقرّ فی مقامک بعد الّذی تشهد مقام الله علی حزن مشهود اَتشهد مدینة الله بعد الّذی خرجت عنها جواهر الامر و کانوا فی ارض البعد خلف القاف لمسجون ان یا مدینة کیف تستقرّین علی مقامک و تحملین اجساد الّذینهم کفروا او اشرکوا بعد الّذی خرج عنک هیکل الله مع اصحاب معدودة اذاً تکاد السّموات ان تنفطرن و تنشقّ ارض القدس بما جرت مدامع الغلام علی هذا الخدّ الّذی ماتوجّه الّا الی الله العزیز المهیمن القیّوم و تبکی ببکائه ذرّات الممکنات و تضجّ طلعات الله فی غرفات حمر یاقوت اذاً اسمع ضجیج اهل السّموات ان انتم تسمعون اذاً بقینا فی مقام انقطعت عن ذیلنا ایدی الممکنات و لن یرفع الینا ضجیج احد و لا صریخ الّذینهم بلقاء الله لایوقنون ولکن تصبر فی کلّ شأن و ما صبری الّا بالله و انّ علیه فلیتوکّل المنقطعون قل یا ملأ البیان انّا لانرید منکم شیئاً الّا الانصاف فانصفوا فی کلّ امر و لاتجادلوا فی آیات الله بعد الّذی نزلت بالحقّ و لاتکوننّ من الّذینهم الی جمال القدس لاینظرون و یغمضون عیناهم عن الحق و یتّبعون اهوائهم و یستکبرون علی الله و هم لایشعرون و اذا نزّلت علیهم آیات الله یصرون مستکبراً ثمّ علی اعقابهم ینکصون و یعترضون علی الله فی کلّ حین و هم لایفقهون قل اَماخلقکم الله بما نفخ من القلم ارواح القدم و هذا من قلم الله

ان انتم

ان انتم

ص8\*\*\*

ان انتم فی انفسکم تنصفون یا قوم فارحموا علی انفسکم و لاتفتروا علی الله کما افتریتم من قبل و لاتتّخذوا اللّهو لانفسکم ولیّاً من غیر الله ثمّ بآیاته فی محضرکم لاتلعبون و لاتقاسوا نفس الله بانفسکم و لا آیات الله بکلماتکم ان انتم بعین الله فی امره تتفرّسون و لاتقولوا فی امر الله ما لایلیق لشأنکم و لاتتجاوزوا من حدّکم و هذا خیر النّصح ان انتم فی انفسکم تنصفون صفوا انفسکم و ارواحکم و لاتحملوا اثقال الارض علی اجسادکم و قلوبکم لعلّ تقدرون ان تطیرنّ فی هواء القرب ثمّ فی فضاء القدس انتم تدخلون ایّاکم ان لاتنظروا الی الدّنیا ثمّ الّذین تجدون منهم اریاح النّفاق لعلّ تقع عیونکم الی صرف الجمال ثمّ فی خیام العزّ تدخلون قل انّ الله احصی بینکم عباد الّذین یقرّون بفضل الله و یقرؤن کلمات البیان و یأمرون النّاس بالعدل و هم فی کلّ حین بآیات الله ینطقون و من اوتی بصر العلم من الله یشهد قلوبهم بغیر ما ینطق به لسانهم و یجد منهم روایح الغلّ و النّفاق و هذا ما نزل حینئذ من قلم الله العزیز المحبوب ولکن سترنا فی الکتاب اسمائهم لعلّ فی انفسهم یتنبّهون و انتم یا ملأ البیان لاتقربوا الیهم و لاتقبلوا عنهم اقوالهم ان تریدون ان تسمعوا حکم الله فی انفسکم ثمّ الیه ترجعون قل انّ الشّیطان ان اراد ان یضلّ احد من عباد الله ظهر علی صورته و عمل بمثل ما یعمل و یذکر کلّما یذکره من ذکر الله العلیّ العالی المتعالی المهیمن القیّوم و کان فی تلک الحالة الی ان اشتغل قلبه والهمه عمّا اراد اذاً فرّ عنه و برء منه و کذلک نمثّل لکم من کلّ مثل لئلّا تضلّون ایّاکم ان لاتنسوا فضل الله علیکم و حین الّذی کان بینکم و یلقی علیکم فی کلّ یوم من جواهر العلم و الحکمة و یستشرق علی قلوبکم و ارواحکم من انوار عزّ مکنون و لاتنسوا حین الّذی یمشی بینکم طلعة الله و تستنیر من جماله قلوب الّذینهم کانوا الی جماله یتوجّهون فاذکروا

ص9\*\*\*

فی کلّ آنکم ایام الّتی تطیر بینکم عندلیب البقا و تغنّ علیکم من نغمات القدس و انتم کنتم فی کلّ حین ان تسمعون اَتشتغلون انفسکم و تَدَعون ذکر الله عن ورائکم و هذا لغبن فی انفسکم ان انتم تعرفون اَتشتغلون بالخریف فی ایامکم و تنسون ربیع الله بینکم فما لکم کیف لاتنتبهون تالله مابقی من نصح الّا و قد فصّلناه لکم بالحقّ بلسان قدس محبوب لتستنصحوا بنصح الله و لاتنقضوا ما عهدتم به فی ذرّ العماء فی محضر الّذی اجتمعوا فیه المقرّبون و ما من اله الّا هو له الامر و الحق و کلّ الیه یقلبون و له یسبّح من فی السّموات و الارض و کلّ الیه یرجعون هو الّذی قدّر لکل نفس مقادیر الامر و کلّ ذلک فی الکتاب ان انتم تعقلون.

**هذا کتاب من جمال قدس منیر الی الله العزیز المقتدر القدیر** و هذا لوح من الله العزیز القدیر الی جمال قدس منیر الّذی یظهر من بعد کیف یشاء و اراد و هذا ما سطر من قلم الامر علی الواح عزّ حفیظ و لا مردّ لذلک و لا مانع لهذا الحکم المتعالی المشرق الکریم هل یقدر احد ان یردّه من سلطانه او یمنعه عن امره لا فو ربّی و لو یقوم علیه کلّ العالمین سیظهر بالحقّ و ینطق بکلمة الله و یستضیئ وجهه بین السّموات و الارضین ان یا ساذج الرّوح فاظهر بسلطانک و لاتلتفت الی احد من الشّیاطین ان یا کلمة الاعظم فالق علی العباد ما القی الله فی قلبک و لاتخف من احد انّ ربّک یحرسک عن ضرّ المشرکین ان یا سماء القدس فارفع فی نفسک الی مقام الّذی انقطعت عنه ایدی الکافرین ان یا شمس الاحدیّة فاطلع علی الممکنات باشراق انوار قدسک ثمّ ابذل علی الکائنات

ما اعطاک

ص10\*\*\*

ما اعطاک الله بجوده و لاتمنع احد عن فضلک لانّک انت الفضّال المعطی الکریم الرّحیم ثمّ اسق العباد من خمر الّتی جرت عن یمینک لانّهم عطشان فی السرّ و ظمآن من الامر و انّک انت الغفور الرّحیم ان یا بحر الاعظم تموّج فی ذاتک من امواج قدس منیر بما تموّجت ابحر الرّوح فی قلبک الطّاهر البدیع المنیع ان یا شجرة الله فانفق علی المقرّبین من اهل البقا من اثمار شجرة الجنیّة البدیعة المنیعة القدسیة الطّاهرة الّتی وهبک الله قبل خلق السّموات و الارضین لانّ منک مبدء الممکنات و الیک منتهی الموجودات و منک ظهر الفضل قبل خلق الاولین و الآخرین و لو ینقطع فضلک فی اقلّ من الآن لن یبقی شیء لا فی السّموات و لا فی الارض و انّا نشهد بذلک بلسان صدق مبین ان یا کنز الله فاظهر من کنوز الدّائمة الباقیة الازلیّة الاحدیّة لتظهر لئالی العلم و الحکمة و هذا کلّ الفضل من عندک علی الخلایق اجمعین لاتمنع یدک عن الجود و لا ترتدّ البصر عن النّظر الی العالمین لانّک انت بنفسک تکون کتاب مبین و حجّة علی من فی السّموات و الارض و هدی و ذکری لمن فی ملکوت الامر و الخلق اجمعین و انّک انت برهان الله فی خلقه و حجّته لعباده و دلیله لبریّته و کلمته بین السّموات و الارضین و بیدک الامر کلّه تفعل بقدرتک ما تشاء و تحکم بسلطانک ما ترید من شرّف بلقائک فقد شرّف بلقاء الله العزیز العلیم و من یمشی بین یدیک فقد یمشی علی صراط عزّ قویم فمن نظر الی وجهک فقد نظر الی وجه الله فمن اعرض فقد اعرض عن الله فی ابد الآبدین فطوبی ثمّ طوبی لمن حضر بین یدیک و یلتقی منک کلمات عزّ عزیز

ص 11\*\*\*

و ینظر جمالک و یسمع نغمات الله عن شفتاک و تهبّ علیه نسمات جعدک المسلسل اللّطیف المنیر فطوبی لارض الّتی جعله الله موطأً قدمیک و للمقام الّذی یستقرّ علیه عرش جمالک و تستوی علیه بسلطان مبین فطوبی للبیت الّتی تدخل فیها و فیها یرفع ذکرک الرّحمن الرّحیم و فیها یضیئ نورک و منها یعلو برهانک القویم فطوبی للحدائق الّتی تمرّ علیها بلحظات الطافک و تنظر الی ازهارها و اورادها و اشجارها ببصرک الحدید فو الله ینبغی لتراب الّذی یقع رجلک علیه بان یفتخر علی عرش عظیم فطوبی للّذین یطوفون فی حولک و یستبقون فی خدمتک و لایمنعهم الشماتة و البلاء عن الدّخول فی لجّة بحر امرک المقتدر القدیر ان یا اهل السّموات و الارضین ثمّ یا ملأ البیان لاتضیّعوا اعمالکم فی ذلک الیوم و لاتجزعوا فی هذا الفزع الاکبر العظیم فادخلوا فی هذا الباب و لو تنزل علیکم الاحجار من کل الجهات و انّ هذا لخیر لکم ان انتم من العارفین لاتحرموا انفسکم من هذا الفضل و لاتفعلوا بمثل ما فعلتم فی تلک الایّام خافوا عن الله الّذی خلقکم و لاتکوننّ من المعرضین اتّقوا الله یا ملأ البیان و لاتتّبعوا الیوم احد ثمّ اتّبعوا امر الله فی انفسکم ثمّ الی منظر الله بعیونکم فاسرعون و لا تمسّکوا بعذر و لاتوقّفوا بشیء من الزّخارف و الی هذه البقعة المبارکة فی وادی القدس برجل الانقطاع فارکضون و لاتحتجبوا عن جمال الله و تمسّکوا بعروة الله المهیمن القیّوم و ان کان فی السّبیل برد الشتاء اذاً بهذه النّار فی انفسکم فاصطلون و ان تجدوا حرّ السیف اذاً عن کأس الحیوان فاستبردون فاعلموا بانّ الله یؤیّد الّذینهم توجّهوا الیه و یحرسهم بجنود السّموات و الارض ان انتم من العارفین تالله توجّهکم الی هذا الشّطر فی هذا الیوم لخیر عن عبادة الثقلین و هذا یوم فیه تهبّ نسائم الحیوان علی عظام رمیم و فیه یبرء کلّ مریض عن دائه و یشفی کلّ علیل و سقیم و فیه یصل العاشقین الی جمال المحبوب و یبرد کلّ

الظمآنین

ص 12\*\*\*

الظّمآنین علی شاطی سلسبیل عظیم و فیه یکسو کلّ عریان برداء قدس کریم فوالله حینئذ تبکی عیون سرّی فی بُعدی عن لقائه و بما یرد علیه من جنود الشّیاطین فیا لیت کنت حاضراً بین یدیه و نذکر له کلّ ما ورد علینا من هؤلاء الظّالمین و انّه یعلم بالحقّ لما یرد علیه و عنده غیب السّموات و الارض و انّه لهو العلّام المتعالی العلیم لو یرید ان یفصّل من النّقطة علم ما کان و ما یکون لیقدر و هذا عنده اسهل من کلّ‌شیء لو انتم من العالمین ان یا ساذج البقا لاتحزن فی ذلک الیوم عن شیء و لو لن یستهدی بهداک احد من العالمین و انّ ذکرک نفسک خیر عن ملک الاولین و الآخرین و انّ لحظاتک الی جمالک لَاعلی عمّا قدّر فی ملأ العالین ان یسجدک خلق السّموات و الارض هذا خیر لانفسهم و ان یعترضوا علیک فانّک بنفسک الحق لغنیّ عن العالمین و فی قبضک ملکوت ملک السّموات و الارض و عن یمینک جبروت کلّ من فی العماءات و الخلق انّک انت العزیز المقتدر القدیر اذاً فاعف عن جریراتی و خطیئاتی بما اکتسبت بین یدیک فی هذه الکلمات لانّ هذا لم یکن الّا لحبّی نفسک و ذکری بین یدیک و انّک انت علی ذلک لعلیم خبیر قد جئتک ببضاعة احقر من ان یذکر بمزجات ان تقبلها انّک انت خیر الرّاحمین و ان تردّها و تطردها فانّک انت خیر العادلین الامر بیدک و السّلطان فی قبضتک لاتسئل فی ما تؤمر و کلّ لدی باب فضلک لمن السائلین ان یا اسم الله ان اشهد فی نفسک بانّه لا اله الّا هو قد خلق الممکنات بحرف من کلمته و انّه لهو السّلطان الفرد العزیز الجمیل ان یا اسمی ان اشهد فی ذاتک بانّه لا اله الّا هو یخلق

ص 13\*\*\*

الموجودات بکلمة من امره و انّه لهو الغالب المقتدر العزیز ان یا حرف البقا ان اشهد فی روحک بانّه هو الله لا اله الّا هو قد بعث النّبیّین بالحقّ و ارسلهم علی خلق السّموات و الارض و انّه لهو العلیّ العظیم ان یا نسیم العزّ فاشهد فی کینونتک بانّه لا اله الّا هو قد بعث النّبیّین بالحقّ کیف یشاء و انّه لهو المبدع الحیّ الرّفیع ان یا رضوان الحبّ فاشهد فی سرّک بانّه لا اله الّا هو قد اظهر القیامة بامره و حشر کلّ من فی السّموات و الارض اقرب من ان یرتدّ الی نفسه بصر البصیر ان یا نغمة العماء فاشهد فی قلبک بانّه هو الله لا اله الّا هو سیظهر القیامة کیف یشاء و یحشر الخلایق کیف یرید فی یوم الّذی یأتی بالحقّ و هذا ما رقم فی الواح قدس حفیظ لایمنعه شیء و لایردّه امر و لو یعترض علیه کلّ من فی الملک اجمعین ثمّ اعلم بانّا داروا فی سجن عظیم بما قدّر من قلم قدس منیر و اشتدّ علینا الامر من کلّ الجهات و هذه من سنة الله المهیمن العزیز الحمید و فی ذلک لحکمة لن یبلغها افئدة احد الّا من شاء ربّک و سیظهر اذا شاء بین العالمین لن یظهر فی الارض من شیء الّا و قد قدّر فیه مقادیر القدر من حکیم علیم و لن یتحرک من ذرّة الّا و قد قدّر فیها حکمة بالغة و کیف هذا النّبأ الاعظم القویم و ورد علینا ما ورد علی علیّ فی الارض اذاً فاعرفوا سرّ الامر یا ملأ العالمین و قد جری علینا کلّ ما جری علیه و هذا تقدیر من ربّ العالمین قل انّه حبس فی مقام الّذی ما سمع اسمه احد من المحبّین کما حبسونا فی تلک الایّام فی مقام الّذی ما ذکر اسمه من قبل ان انتم من العالمین کذلک جری بمثل ما جری و قدّر

بمثل ما قدّر

ص 14\*\*\*

بمثل ما قدّر و فی ذلک لآیات للعارفین قل قد ظهر جمال الاولی فی هیکل الاخری فتبارک الله ابدع الابدعین و یظهر جمال الاخری فی هیکل الاولی فتعالی الله اقدر الاقدرین کذلک نذکر لک اشارات قدس خفیّ لتکون من الموقنین و نفصّل لک ممّا کنز فی خزائن علم الله فی ابد الآبدین قل انّه قد بعثنی بالحقّ و انطقنی بآیات بدع مبین الّتی تعجز عن عرفانها کلّ من فی السّموات و الارضین لاهدیکم صراط السویّ و القی علیکم ما سطر فی البیان من لدی الله الغالب القاهر المهیمن القدیر قل یا ملأ البیان خافوا عن الله ثمّ افتحوا عیونکم الی منظر الله المقدّس الکریم و لاتفسدوا فی امر الله و لاتتّبعوا ظنون المفسدین اتّبعوا حکم الله فی البیان و اجیبوا داعی الله فی انفسکم و لاتسلکوا سبل الّذینهم اشرکوا بالله و کانوا من المشرکین قل ما اردنا الّا ما اراد الله فی الکتاب و یشهد بذلک لسان صدق علیم و ما نشاء الّا ما انزله الله فی کتاب العزّ بلسان عربیّ مبین قل هذه لآیات نزّلت بالحقّ و منها یجدّد ارواح الخلایق اجمعین منها یفصّل احکام الله فی ما نزّل فی الواح قدس حفیظ و منها یرتقی هیکل الاسماء الی سرادق البقا و یقدّر مقادیر الامر من لدن عزیز حکیم قل انّ المشرکین ارادوا ان ینقطعوا فیض الله و یبدّلوا کلمته و یتمّوا امره و ینقلبوا حکمه فبأس ما ظنّوا فی انفسهم ان انتم من المتفرّسین و کذلک ارادوا بان ینقطعوا نغمات الله عن شطر الامر و ممالک اخری و هذا ما شاوروا فی انفسهم و انّا کنّا لشاهدین و لذا یظهر الله فی اراضی القدس من یذکر الله باعلی صوته لیظهر بذلک برهان الله رغماً لانفسهم و هذا ما قدّرناه حینئذ من هذا القلم الدّریّ المنیر لتعلموا بانّ الله یرفع امره بقدرته و لن یعجزه شیء فی السّموات و الارض و لن یمنعه منع هؤلاء المغلّین

ص 15\*\*\*

قل انّ نفحات القدس تهبّ من هذا الشّطر علی کلّ الجهات هذا من فضل الله العزیز القدیر و لن ینقطع فی اقلّ من آن و یجده کلّ من فی السّموات و من له فطرة سلیم قل یا قوم اَتمکرون فی امر الله و تخادعون به فی انفسکم فانّ الله اشدّ مکراً لو انتم من العارفین فسوف یأخذکم بمکرکم و یرفع امره کیف یشاء و یعلن برهانه و یثبت آیاته و لو یکرهونها هؤلاء المبغضین ان یا طیر البقا فاخرج عن الرّضوان باذن الله ثمّ غنّ علی افنان الامکان بالحان قدس منیع ان یا غلام الفردوس فاظهر عن الغرفات و غنّ باعلی صوتک فی عوالم الاسماء و الصّفات و لاتصبر فی اقلّ من آن و لاتکن من الخائبین ثمّ استضئ من هذا الوجه الّذی یوقد و یضیئ بین الارض و السّماء و استضاء منه اهل ملأ الاعلی ثمّ کلّ الصافین و الکروبین ثمّ امرنا النّاس بما امرناک و بما حدّد فی البیان من لدی الله العلیّ العظیم و کن علی حفظ فی نفسک و علی حکمة من لدن عزیز جمیل و لاتلتفت الی المغلّین الّذین ینسبون انفسهم الی الله و کانوا علی تزویرٍ و مکرٍ مبین و اذا لقوکم یقولون انّا آمنّا بالله و بما کنتم علیه و اذا یقعدون مع احد مثلهم یظهر منهم الغلّ و البغضاء و کذلک احصینا کلّ‌شیء فی کتاب مبین قل یا اهل البیان لاتتقرّبوا الیهم و لا بمثلهم و لاتسمعوا منهم و لو ینطقون بالحقّ لانّ الشّیطان لو یتکلّم بالحقّ لیکون علی مکر فی نفسه و انّ هذا لحقّ لو انتم من المتفرّسین قل من اعرض عن هذا النّور المشرق عن هذا الشّطر المقدّس المنیر قد اعرض عن الله و برهانه و حجته و آیاته و دلیله و عن کلّ النّبیّین و المرسلین قل یا ملأ الارض اتّقوا الله و لاتتّبعوا کلّ بعل و حمیر قل انّ هذه الشّمس اشرقت لذاته بذاته و انّ هذه لنار الله الّتی اوقدت لنفسه بنفسه و انّ هذه لهدایة الله قد ابرز لکینونته بکینونته

ان انتم

؟ فقد

ان انتم

ص 16\*\*\*

ان انتم من العالمین فمن اعرض عنه لن یذکر علیه اسم الانسان و یکون مَحروماً عمّا قدّر فی رضوان الله المهیمن المتعالی العزیز الکریم قل انّ حرفاً من ذلک الکتاب لخیر لانفسکم عن ملک الاولین و الآخرین کلّ ذلک جود من لدنّا علیک و علی عباد المخلصین قل یا ملأ البیان خافوا عن الله و لاتختلفوا فی امر الله و لاتتجاوزوا عمّا رقم فی البیان من اصبع الله الحیّ المتعالی القدیر ایّاکم ان لاتغفلوا فی انفسکم و لاتشتغلوا بما یؤیّدکم هویٰکم ثمّ اشتغلوا بذکر الله فی کلّ حان و حین فو الله ذکر منه عند الله اعزّ عن خلق السّموات و الارضین و لاتنسوا مصائب الّتی جرت علینا ثمّ اذکروا ایامنا بینکم و لاتکوننّ من الغافلین و لاتبدّلوا کلمات الله بکلمات غیره ثمّ استقیموا علی حبّه و لو یعترض علیکم کلّ مکّار لئیم کذلک نفصّل لکم من کلّ‌شیء تفصیلاً و نلقی علیکم کلمات القدس و نذکّرکم باحسن ذکر بدیع و ان یمسّکم من البلایا فی سبل بارئکم لاتحزنوا و تفکّروا فی ما ورد علینا من جنود الشّیاطین فو الله لو کان للدّنیا و ما فیها قدر عندالله علی قدر بعوضة لن یصل الذلّة فیها علی احد من المؤمنین فارفعوا انظارکم عن الدّنیا و اهلها ثمّ انظروا الی وجه الّذی اشرق کالشّمس عن افق قدس لمیع ثمّ اجتمعوا علی نصرالله و ارتفاع کلمته و لاتصبروا فی ذلک اقلّ من آن و هذا نصحی علیکم ان انتم من المقبلین انّ الله [ناخوانا است] و الحمدلله ربّ العالمین.

**هو العزیز الباقی القیّوم**

هذا لوح قد انزل الله حینئذ بالحقّ و جعله حجّة للعالمین و انّه بنفسه لکتاب مبین تنزیل من الله العزیز المقتدر الجمیل و فیه احصی الله علوم الاولین و الآخرین و قدّر فیه حکم

ص 17\*\*\*

البالغة الّتی لن یطّلع بحرف منها کلّ من فی السّموات و الارضین الّا من شاءالله و هذا من فضل الله علی الخلق اجمعین قل انّه لامّ الکتاب لانّ فیه لایری الّا الله و امره ان انتم من العارفین و انّه لامّ الالواح لانّ منه فصّلت الواح الله المهیمن العزیز القدیر قل لو شاء الله لیفصّل من نقطة منه کلّما مضت فی قرون الاولی و کلّما یقضی بدوام الله القادر المقتدر المتعالی العلیم و انتم یا ملأ الارض قدّسوا انفسکم و طهّروا قلوبکم لتعرفوا بها ما ستر فی کنائز العصمة من لدن مقتدر قدیر قل مثل قلوبکم کمثل الماء ان انتم من العارفین و انّ الماء یکون صافیاً ما لم یخلط به الطّین و اذا اختلط بالطّین یذهب صفائه و یبطل لطافته بحیث لایری ما فیه من صفاء الّذی اودعه الله فی ظاهره و باطنه ان انتم من النّاظرین و انتم یا ملأ البیان فاجهدوا فی انفسکم لئلّا یختلط بماء وجودکم طین الشّهوات اتّقوا الله و کونوا من المتقین قدّسوا انفسکم من طین النّفس و الهوی لیظهر منکم ما اودع الله فیکم من لئالی عزّ کریم کذلک نمثّل لکم من کلّ مثل لتفکّروا فی آیات الله فی آفاق الحکمة و انفسکم و تکوننّ من المستبصرین یا ملأ البیان فاشهدوا صنع الله بعیونکم و لاتکتفوا بالسّمع و هذا احسن البیان و ابلغ الذّکر منّی علیکم ان انتم من السّامعین و انتم ان کنتم سمعتم هذا الامر من قبل لعرفتم جمال القدم حین الّذی یمشی بینکم بقدم عزّ منیع و ماجعلتم محروماً عنه و عن عرفانه و مامنعت انفسکم عن هذا الفضل البدیع الّذی مااحاطه علم احد و ما اخْبَرَتْ بظهوره افئدة ملأ العالین اذاً لاتحزنوا عمّا

فات

ص 18\*\*\*

فات عنکم ثمّ ارتقبوا یوم الّذی فیه یأتیکم الفتنة من کلّ شطر قریب حینئذ فاستقیموا علی حبّی و امری بحیث لا تزلّ اقدامکم فی اقلّ من الحین و انّ هذا خیر لکم عن کلّ ما عملتم به فی ایامکم و عن ملک السّموات و الارضین و قولوا فی کلّ ما ورد ان الحمد لله ربّ العالمین.

[نیز در کتاب جلدسبز ش 71 ص 175]

جناب ج ع ف ر فی الکاظم

**هو العزیز العلیم الباقی الکریم**

هذا کتاب الله العلیّ المقتدر الکریم الی الله العزیز السّلطان الممتنع المنیع و یذکر فیه ما ورد علینا من ملأ البیان لیکون تذکرة للّذینهم کانوا الیوم هدی و رحمة لقوم آخرین و لیذکر بلایائی بین یدی الله فی یوم الّذی فیه یحشر خلق الاولین و الآخرین یا ملأ البیان اَما بشّرکم الله فی الکتاب بهذا الظّهور بلسان صدق مبین فی ما نزل للعظیم حین الّذی سئل عن اسم الله الباطن و اجابه بقوله الحق انّه ابن علیّ امام حق یقین و هذا آخر ما نزل فی هذا الامر المبرم العزیز المتعالی القدیر و ملئت الواح الله من ذکر هذا الغلام ان انتم من الشّاهدین و من دون ذلک هذه الحجّة الّتی بها ثبت منزل البیان و ما ظهر مِن عنده و یشهد بذلک انتم و کلّ من فی السّموات و الارضین و مع هذا کیف اعرضتم عن هذه الآیات الّتی ملئت شرق الارض و غربها ان انتم من العارفین قل یا قوم ان لن تؤمنوا بهذه الآیات فبایّ برهان آمنتم بالله من قبل فأتوا به و لاتکوننّ من الصّابرین قل یا قوم اَلست ابن علیّ بالحقّ اَماسمّیت بالحسین فی جبروت الله المهیمن العزیز الکریم و اَماقرئت علیکم فی کلّ یوم من آیات الّتی عجزت الافئدة من احصائها بل عقول المقرّبین و انتم یا ملأ البیان انکرتمونی و افتریتمونی و کذّبتمونی من دون بیّنة و لا کتاب منیر و کلّما زدنا فی البرهان زدتم فی الاعراض بحیث

اشاره به نام حسین به عنوان موعود بیان در پاسخ شیخعلی عظیم !

ص 19\*\*\*

اشتعلت نار الحسد فی صدورکم یا ملأ المبغضین اَتریدون ان تسدّوا هذا النسیم عن مبدئه او ان تمنعوا الرّوح عن الصعود الی الله الملک السّلطان العزیز القدیم لا فو ربّی لن تقدروا بذلک کما مااقتدروا بذلک امم امثالکم یا ملأ الغافلین قل فو الله الّذی لا اله الّا هو لن یتمّ الیوم ایمان احد الّا بان یعترف بهذا الامر و هذا من قهر الله علی المشرکین و رحمة الله علی الموحّدین ان یا ملأ البیان اَ تؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون بکتاب الله المنزل الکریم الامین یا قوم خافوا عن الله و لاتتّبعوا هویکم فاتّبعوا تقی الله و لا تفرّوا عن هذا النّبأ الکبیر هل ینفعکم الفرار لا فو ربّ العالمین و هل یغنیکم الاعراض لا فو عزّة الله الملک العظیم و ان نسیتم ما فعلوا امم القبل و لیس فئة الفرقان عنکم ببعید فاذکر لهم اذ جائهم العلیّ بسلطان مبین و کان بیده حجّة بالغة من ربّه المنان المکرم الکریم و ارسل الی رؤساء القوم ملئکة الامر بکتاب منیر و دخلوا علیهم بلوح عزّ منیع و منهم من اعرض و ما اخذ اللّوح و منهم من اخذ و نظر الیه نظر المغشیّ و قال هذا اساطیر الاوّلین و منهم من اخذ اللّوح باحدیٰ یدیه و التفت الیه اقلّ من ان یحصی ثمّ ترکه علی الارض و کان من المستکبرین علی الله الّذی خلقه و سوّاه کذلک نلقی علیکم من نبأ المغلّین و انتم یا ملأ البیان فاجهدوا فی انفسکم بان لاتفعلوا کما فعلوا هؤلاء المشرکین و اذا دخل علیکم غلام الرّوح بکتاب الله قوموا عن مقاعدکم آنفاً ثمّ خذوا کتاب القدس بایدیکم ثمّ قبّلوه

ثمّ وقروا

ص 20\*\*\*

ثمّ وقروا الغلام بوقار کریم فو الله هذا ما ینتفع به انفسکم من کلّ ما انتم به لعاملین و ان تتجاوزوا انّ الله لغنیّ عمّا مضی و عمّا سیأتی و عمّا یظهر فی هذه الایّام القلیل و الرّوح و التّکبیر و البهاء علیکم یا ملأ البیان ان تتّبعوا ما غرّد الورقاء فی هذا الاصیل.

جناب ملارضا یزدی  **هوالله العالی القیّوم**

ذلک الکتاب لا ریب فیه تنزیل بالحقّ من لدن حکیم خبیرا و یهدی النّاس الی جوار رحمة منیعا و یدخل المقطعین فی شاطی بحر الّذی منه انشعبت بحور الاسماء و هذا من فضل الّذی کان علی العالمین محیطا و یسقی الموحّدین من فرات عنایة الله و یرفع المستضعفین الی ساحة اسم علیّا قل یا قوم انّا ترکنا الامر حین الّذی دخلنا فی هذا المقام الّذی لن یرفع منّا الی احد ضجیجا و کنّا ساکناً فی السّجن و صامتاً عن کلّ ذکر بدیعا و اغلقنا ابواب البیان علی اللّسان و کذلک کنّا فی ایام عدیدا و کنّا نذکر الله فی سرّ السرّ بلسان سرّ خفیّا الی ان مضت الایّام و قضت اللّیالی و کنّا فی هذا الشأن الّذی ما احاطه به انفس النّاس جمیعا اذاً ناد المناد عن کلّ شطر قریبا قم یا عبد عن رقدک ثمّ ذکّر العباد بما علّمک الله و لاتکن فی الامر عصیّا اَحزنت عمّا ورد علیک من هؤلاء الظّالمین و هذا من سنّتی و لم یکن لسنّتی تبدیلاً و لا تغییرا اَنسیت عهد الله حین الّذی عهدت به قبل خلق الممکنات فی ذرّ البقا بان تستشهد فی سبیله و انّ هذا حتم قد کان فی امّ الکتاب مقضیّا فارفع رأسک عن فرش السکون و لاتصبر فی نصر ربّک و لو کان الله عن نصر مثلک غنیّا

ص 21\*\*\*

و لاتحزن عمّا ورد علیک و لاتبتئس عمّا افتروا علیک المغلّین و کفی بالله لک ناصراً و معینا فسبحانک اللّهمّ فو عزّتک احبّ ان استشهد فی سبیلک فی کل بکور و اصیلا فو عزّتک یا الهی لو یقتلوننی اعدائک فی کلّ حین ماتسکن نار شوقی فی حبّک بل یزداد فی کل آن و انت علی ذلک علیما و اشکر فی ذلک و مااشتکی منهم الیک لانّهم کفروا بک و بآیاتک و ماعرفوا امرک الّذی کان عن افق الحکم طلیعا و کل ذلک یفعلون جهراً من غیر ستر و لا حجاب غلیظ و لا رقیقا ولکنّ الّذین یدّعون حبّک و یعرضون عن جمالک هذا صعب علیّ و علی المقرّبین جمیعا و یفعلون کلّ ذلک بعد الّذی وصیت فی کل الالواح بل فی کل سطر جمیلا بانّهم لن یعرضوا عن آیاتک اذا نزّلت بالحقّ و لا یغمضعون عیناهم عن جمال عزّ بهیّا کانّک ما نزلت البیان الّا لنصحهم فی ادلائکم و انّهم اعرضوا عنک و اقبلوا الی انفسهم و انت بکل ذلک خبیرا فیا لیت یکتفون بذلک بل قالوا فی حقی ما لایقول مؤمن لفاسق شقیّا و صبرت فی کل ذلک فی سبیل محبّتک اذاً قد جعلتنی یا الهی محلاً لسیف هذین الفئتین و لم ادر ما افعل بعد ذلک و انّک انت علی افعالهم شهیدا و مع کل ذلک فو حضرتک ما احزن من نفسی بل علی الّذی دعوت العباد بظهوره فی قیمة الاخری اذاً واحزناه علی فی هذا الیوم و عمّا یرد علیه من هؤلاء الّذین یدّعون الایمان فی انفسهم و کانوا بزعمهم فی الایمان فریدا و یردون علیه کما وردوا علیّ و هذا علی ذلک دلیلاً و سبیلا فو عزّتک یا محبوبی ما وجدنا لاحد من بصر لیشهد آیاتک بعینه بل یشهدون بعین رؤسائهم و یصدقون بتصدیقهم و یکذبون بتکذیبهم بعد الّذی نهیتهم عن ذلک نهیاً عظیما فو عزّتک

یا الهی

ص 22\*\*\*

یا الهی ماوجدت من هؤلاء کلمة صدق و لا حرکة روح یسلکون فی وادی الشّهوات و یرتکبون کلّ الفواحش و السیئات و هذا ما یعملون به فی السرّ ولکن فی الجهر یتکلّمون بذکرک و یشتغلون بوصفک فی کل طلوع و غروبا و اذا یظهر احد بآیات بینات یجرّون علیه اسیاف نفوسهم و قلوبهم و السنهم و یضربون علیه من دون تعطیل و لا تأخیرا و نسوا کلّما امرتهم فی الکتاب مع الّذی ما مضت من ایامک الّا قلیلا و بلغوا فی الغرور و الغفلة الی مقام الّذی یعرفون نعمة الله و آیاته و برهانه ثمّ ینکرونها و کذلک کانوا علی حضرتک بغیّا و مع ذلک یحسبون انفسهم من الّذینهم کانوا فی رسالات الله امینا فو عزّتک یا الهی و سیدی مابقی فی جسدی علی قدر نقیر الّا و قد ورد علیه سیوفهم فی کل آن و حینا اَماتسمع ضجیج المضطرّین یا من بیدک زمام العالمین جمیعا اَماتجیب دعوة الدّاع اذا دعاک اَما تکشف السوء عن هذا المسکین البائس الّذی اودعته تحت ایدی کلّ صغیر و کبیرا اَماتقطع ایدی الظّالمین عن رأسی بعد الّذی ایقنت بانّک کنت علی کلّ‌شیء مقتدراً قدیرا و لمّا کانت فی ملکک مثل هؤلاء لِم اظهرتنی بینهم و الهمتنی یا الهی بهذه الکلمات الّتی بها ظهرت البغضاء فی قلوب هؤلاء بحیث تکاد ان تمیّز قلوبهم و ارکانهم و انت بکل ذلک محیطا کأنّهم ما ارادوا الّا حفظ ریاساتهم و اخذوها بایدیهم و کانوا بها فی انفسهم مسرورا و بلغوا الّذین اتّبعوهم فی الغفلة الی مقام الّذی لو ینظرون بوارق النّور یسئلون

ص 23\*\*\*

عن الظّلمة هل النّور منیرا و لو تستشرق علیهم شمس البقا یتفحصّون عن الجعل هل الشّمس مضیئا فافتحوا عیونکم یا ملأ الغفلاء هذه انوار الشّمس الّتی احاطت ظهورکم و یمینکم و یسارکم و فوقکم و تحتکم و جنوبکم و شمیلا اذاً یا الهی ما افعل بهم و ما ثمر ظهوری بین هؤلاء بعد الّذی جعلتهم واقفاً فی ارض التّحدید و ارتقیتنی الی مقام الّذی جعل ایدی التّوحید عنه قصیرا و مع ذلک کیف یجتمع امری مع ما کانوا علیه اذا طهّر یا الهی ذیل ردائی عن تشبّثهم ثمّ اشتغلهم بما کانوا بهم متمسّکاً و رضیّا اذاً بقیت یا الهی وحیداً فی ارضک و فریداً فی مملکتک و مایمشی احد علی هذا الصّراط الّذی کان بالحقّ سویّا فکم فی العشیّ یا الهی کان طرفی متوجّهاً الی شطر فضلک و فجر فرجک و افضالک و ما وجدت من صبح موهبک طلوعا فکم فی الاصباح یا الهی کانت عینی مترصّداً الی طرف عنایتک و الطافک و ما شهدت من شمس جودک و احسانک من ظهورا الی متی یا الهی لن ترحم عبدک الّذی لن یرحمه احد من خلقک و کان فی عمره بین یدیهم مسجونا فلک الحمد یا الهی فی کلّ ذلک و اسئلک الصّبر فی ما قضی و یقضی من عندک لعلّ اکون من الصّابرین فی الواح مسطورا ثمّ اسئلک یا الهی باسمک الّذی به یقلّب الحزن بالسّرور و الشدة بالرّخاء و الظّلمة بالنّور بان تنزل یا الهی حینئذ ما تذهب عنّا الاحزان و ینقطعنا عن دونک یا من بیدک الجود و الاحسان و جبروت العزّ و الغفران و انّک انت المقتدر المتعالی و انّک انت علی کلّ‌شیء حکیما.

هو

ص 24\*\*\*

**هو العزیز**

لم‌یزل و لایزال اسرار الله در حجب غیب بوده و خواهد بود خصوص این امر که اصل آن مستور و مقنوع بوده و احدی احاطه ننموده سوی الله ربّک و به این سبب بر این سدره ربانیّه و سرّ مشهود مستور از احبا و اعداء وارد شد آنچه به قلم و مداد احصا نگردد چنانچه بر بعضی آن جناب مطلع شد و آن جناب حال باید به تمام جد در ترویج امر الله سعی نمایند و لو انّ ربّک لغنیّ عن العالمین باری در جمیع حال ناظر به اصل امر و ما یظهر من عنده بوده و جمیع احبا را ذاکر بوده چه از مهاجر و چه از قاعد کلّ عندنا لمشهود.

**هو العزیز الجمیل**

سبحان الّذی بیده ملکوت ملک السّموات و الارض و انّه کان بکلّ‌شیء علیما له الجود و الفضل یعطی لمن یشاء ما یشاء و انّه کان عن العالمین غنیّا قل یا قوم اسمعوا نداء الله عن هذه الشّجرة المرتفعة المبارکة الّتی نبتت فی ارض القدس مقام قرب محمودا بانّه لا اله الّا هو و انّ نقطة البیان نفسه و جماله و ما هو المستور ظهوره و سلطانه بین السّموات و الارض و کذلک کان الامر من شجرة النّار فی بقعة النّور مشهودا قل هذا لوح تجلّی الله علیه بانوار قدس محبوبا قل انّ الجبل لمّا تجلّی الله علیه اندکّ فی الحین فصار هباء متروکا و هذا اللّوح جعله الله محلّ تجلّیه فی هذا الآن و یتجلّی علیه من جمال القدم بما یظهر من هذا القلم و الّذی کان باصبع الله حینئذ مأنوسا ان یا اهل الارض اتّقوا الله و لا تتّبعوا خطوات انفسکم فاتّبعوا امر الّذی کان من فجر الله مشروقا قل لن ینفعکم الیوم شیء فی الارض و لو تأخذون کلّ العالمین

ص 25\*\*\*

لانفسکم ظهیرا و لن یذکر اسباب السّموات و الارض و لو تجعلوها لانفسکم معینا الّا بان تدخلوا فی ظلّ هذا الوجه الّذی استوی علی السّجن بما کان فی الالواح مکتوبا فادخلوا فی دین الله ثمّ اتّبعوا ما حدّد فی البیان و کان من سماء القدس منزولا ان لاتحرمُوا انفسکم عن بیت الله الحرام و لاتختلفوا فی امر الله و لاتدعوا صحائف الله وراء ظهورکم و هذا من امری علیکم و علی العالمین جمیعا یا قوم کنّا بینکم فی سنین متوالیات و کنّا معکم کأحد منکم و کان الله علی ما اقول شهیدا و وردتم علیّ فی کل حین ما لاورد احد علی احد کأنّی کنت فی سجن انفسکم مسجونا و دعونا الله فی صباح القدس و عشیّ القرب الی ان نجانا من الّذینهم کفروا الی ان وردنا فی هذا السّجن الّذی کان خلف جبال مرفوعا و نشکر الله فی ذلک و نحمده علی ما جری و نصبر بحوله و قوّته و ندکره فی کل طلوع و افولا و الرّوح علیکم یا ملأ البیان ان تسلکُوا سبل عزّ محموداً و صراط قدس ممدودا.

اشاره به کدام سجن است؟ آیا ممکن است اشاره به کوه‌های سلیمانیه باشد؟ ر. ک.ص 72 نام مخاطب لوح شکرشکن در صفحه 351 همین مجموعه نیز «جناب متولی باشی است متولی باشی» است.

جناب متولی باشی **هو العزیز الباقی**

هذا کتاب یهدی الی الحق و یذکّر النّاس بما یأمر الرّوح و یبشّرهم برضوان الله المهیمن القیّوم و ینزل علی المخلصین فی کلّ حین من ثمرات قدس منیع و ینفق علی اهل الجبروت ما یقلّبهم الی الله العزیز المحبوب و علی اهل الملکوت ما یدخلهم فی جوار عزّ محمود قل انّ هذا اللّوح بنفسه لکتاب مکنون لم‌یزل کان مخزوناً فی خزائن عصمة الله و سطرت آیاته باصبع القدرة ان انتم تعلمون و ظهر حینئذ بالفضل لیحیی به افئدة الّذینهم فی حول الامر یطوفون و لن ینظرون الّا شجرة الامر و نفسها و ما یظهر منها من انوار الله العلیّ المعبود و لن تمنعهم السّبحات و لن تحجبهم الاشارات و هم ببصر الله فی نفس الامر ینظرون

و لایسدّهم

ص 26\*\*\*

و لایسّدهم شیء عن ملاحظة الجمال و هم فی آیات الله فی انفس القدس یتفرّسون و فی بدع الامر هم یتفکّرون قل یا قوم اتّقوا الله فی امره و لا تتّبعوا الّذینهم علی صراط الله فی هذا السّبیل لایسلکون و یا قوم لاتکونوا بمثل الّذین یقرؤن کتاب الله ثمّ بآیاته هم یکفرون و یتّبعون احکام الله فی ایامهم ثمّ عن جماله هم یعرضون قل قد کان جمال الله بینکم و یضیئ وجهه بین السّموات و الارض کاللّؤلؤ الدّریّ المصقول و انتم کنتم محتجب عنه بحیث ما عرفه احد منکم ان انتم تعقلون و ما کان نقاب وجهه الّا الظّهور ان انتم تفقهون و کنتم حضرتم بین یدینا فی کل عشیّ و بکور و کنتم معی فی کل صباح و مساء و شهدتم کل ما ظهر منّی و من قیام و قُعُود کأنّکم ما سمعتم نغمات الله بعد الّذی سمعتموها فی کل حین و ما فزتم بلقائه بعد الّذی فی کل آنٍ کنتم ان تشهدون کذلک نذکر فی اللّوح ما فات عنکم لعلّ حینئذ تقومون عن مراقد الغفلة ثمّ فی انفسکم تستشعرون و انّک انت یا اسمی اسمع ما یلقی علیک الرّوح من اسرار الله المهیمن القیّوم و قم بتمامک علی خدمة الله و لاتجاوز عمّا امرت به و لاتکن من الّذینهم الی شطر القدس لایتوجّهون و انّک کنت معی فی اکثر الایّام و سمعت منّی ما لاسمعت من احد و رأیت ما لارأیته من نفس و مع ذلک ما عرفتنی فی اقلّ من آنٍ و هذا لحقُّ معلوم کذلک کنّا مقتدراً علی کلّ‌شیء و غطّینا عیونک و عیون النّاس بعد الّذی کنّا مشرقاً بینهم کالشّمس المشرق المنیر المشهود فَوَ عَمری لو عرفتنی فی اقلّ من لمح البصر و سئلتنی عن علم ما کان و ما یکون لعلّمناک بالحقّ اقرب من ان یسمع الحبیب نداء المحبوب و انت سمعت منّی فی بعض الاحیان

شاید نام مخاطب حسین بوده است.

ص 27\*\*\*

ما یکفیک عن غیر الله ولکن ما التفتت به لمّا احتجبتک الظّنون و الاوهام عن عرفان الله المهیمن القیّوم اذاً لمّا تمّت میقات الله و ادخلونا المشرکون فی السّجن کشفنا القناع عن وجه الامر و اظهرنا نفسنا بالحقّ رغماً للّذینهم کانوا بربّهم ان یشرکون قل یا ملأ المشرکین هل زعمتم بانّ امر الله یضیع بسجنی او یبدّل بذّلی فبأس ما ظننتم فی انفسکم و فی کل ما انتم تتخیّلون بل بذلک یرفع امره بالحقّ کما رفع من قبل ان انتم تشعرون و انّک انت لاتحزن عمّا فات عنک فی ایامنا فابتغ فضل ربّک العزیز المحبوب ثمّ اشکر الله ربّک بما احبّک و ارسل الیک هذا اللّوح الّذی منه تهبّ نسمات الله ان انتم تجدون قل یا قوم هذا اللّوح بنفسه حجّة علیکم و علی اهل السّموات و الارض ان انتم ببصر الله فیه تشهدون قل یا ملأ الارض ان کان عندکم حجّة اعظم من هذا او برهان اکبر منها و دلیل اعلی عنه فأتوا بها ان انتم صادقون و ان لم تکن عندکم من حجّة او برهان فبایّ شیء منعتم انفسکم عن هذا الصّراط المرتفع الممدود اذاً فاعرف سرّ الثمانین و ما وعدتم فی التسع لتوقن بانّ الله یوفّی وعده و یقدّر مقادیر کلّ‌شیء فی کتاب محفوظ کذلک تمّت نعمة الله و ظهر جماله و نُزلت آیاتهُ و بلغت کلماتهُ و لاح وجهه ان انتم تشهدون و تسمعون ثمّ استمع نصحی فی آخر اللّوح و کن من الّذینهم بنصح الله یستنصحون اوّلا تجنّب عن الّذین تجد منهم روایح الغلّ و النّفاق و لاتجمع معهم فی مقعد

شاید سیاهچال منظور باشد نخیر منظور سجن بعید است و در صفحات بعد همین مجموعه این مضمون مکرر آمده است.

و هذا

ص 28\*\*\*

و هذا من امر الله علیک و علی الّذین الی معارج الرّوح هم یعرجون و انّک جلست معهم فی عدّة من الاوقات و علمناه من علم الّذی علّمنی الله لذا نهیناک و الّذینهم کانوا الی سماء القُرب ان یطیرون ایّاک ان لاتلتفت بما یتکلّم السنهم بل توجّه بقلوبهم لتجد الغلّ و البغضاء و یظهر لک ما فی صدورهم و هذا ما یعظک به الحق فی هذه الایّام الّتی فیها تذهل العقول فاحترز عن مثل هؤلاء کاحتراز النّور عن الظّلمة و المؤمن عن المشرک فاعرض عنهم ثمّ اقبل الی الله العزیز القیّوم اولئک ان یقرؤا من آیات الله لن یقرؤها الّا لمکر الّذی کان فی سرّهم و لو یذکرون احکام الله هم مایتذکرون قل یا ملأ المبغضین فاعلموا بانّ الله قد جعلنی فتنة لکم بحیث لن یتمّ ایمانکم الّا بحبّی لو فی ابد الابد انتم تعبدون او تسجدون و فی آخر النّصح لا تحزن عمّا کنت فیه من الشّدائد و العسر فاعلم بانّ الدّنیا و ما فیها سیفنی و ما قدّر لک من عند الله تالله خیر لک عمّا تشهده فی الارض او یعرفه العارفون لو تصبر فی الامور و توقن بالله ربّک و لن تجزع فی الامور فاصبر یا اخی فی ما یرد علیک ثمّ ذکّر ایامی فی کلّ عشیّ و بکور ثمّ هجرتی و فراقی ثمّ ضرّی و اضطراری ثمّ نغماتی و بیانی ثمّ ترنّماتی و جمالی ثمّ عن بلائی و ابتلائی ثمّ عن سجنی و غربتی فی هذه الارض الممنوع 152.

جناب اسمعیل خان فی الصّاد

**هو العزیز الباقی الغالب القدیر**

تبارک الّذی له ما فی السّموات و ما فی الارض و کلّ له عابدون و له ما خلق و یخلق و قدّر خلق کلّ‌شیء بمقدار و کلّ له ساجدون له الامر و الخلق یحیی من یشاء بامره و یمیت من یشاء بسلطانه الا له العزّة و السناء و له العظمة و البهاء و له القدرة

ص 29\*\*\*

و البقاء و له الرّفعة و الضیاء و کلّ الیه یرجعون و ان یا عبد ذکّر العباد بما الهمناک قبل خلق السّموات و الارض و قبل ان یخلق اهل ملأ الاعلی و قبل ان یظهر عباد مکرمون و لا تخف من احدٍ فتوکّل علی الله المهیمنِ القیّوم و انّا نحفظک عن الّذینهم کفروا و اعرضوا کما حفظناک عن فم الثعبان و ارفعناک الی مقام قدس محمود ایّاک ان لاتستر جمالک کما سترت من قبل فاظهر بما امرت و لاتأخر امر ربّک العزیز السّلطان المقتدر العلیّ المحبوب فادع النّاس الی بحر الاعظم الّذی تموّج باسمک العلیّ المحمود ثمّ بلّغ النّاس ما نزل فی البیان و لا تصبر اقلّ من آن ثمّ أمر بالعرف و اعرض عن الّذینهم الی وجهک لا یتوجّهون قل انَا جمال الله فی الارض و حجّته بین عباده و برهانه فی خلقه و دلیله فی مملکته و سبیله بین بریّته ان انتم تعلمون قل من اعرض عنّی فقد اعرض عن الله فی ازل الآزال و من نظر الیّ فقد نظر الی الله الکریم الغفور قل لن یتمّ ایمان احد الّا بالدّخول فی ظلّی و هذا ظلّی قد احاط السّموات و الارض و دخل فیه المقدّسون الّذینهم سکنوا فی رفارف الخلد و مااطّلع بهم احد الّا الله العزیز المحمود قل یا قوم خافوا عن الله ثمّ ارحموا علی انفسکم و لاتبعدون عن مقام الّذی یرفع فیه اسم الله فی کلّ حینٍ و آنٍ و فی کلّ عشیّ و بکور قل لن یقبل الیوم من احد من شیء الّا بعد اذنی ان انتم یفقهون اذاً موتوا بغیظکم یا ملأ البَغضاء بما جائکم عذاب الله و قهره و انتم فی انفسکم به معذّبون ثمّ استبشروا یا ملأ الاحباب بلقاء الله و ایامه ثمّ بجماله و آیاته انتم فاستبشرون

o بالمعروف؟

کذلک

ص30\*\*\*

کذلک الهمناکم یا ملأ البیان بما امرت من لدی الله ربّی و ربّکم ان انتم تسمعون فمن شاء فلیقبل و من شاء فلیعرض انّ الله غنیّ عنهم و عن کل من فی الملک و عن کل ما هم به یعملون او یعرفون و الرّوح علی الّذینهم سجدوا لوجه الله المهیمن القیّوم 152 .

**هو الباقی الفرد الرّفیع**

سبحان الّذی یسجد له کل من فی السّموات و الارض و کل الیه یرجعون سبّح لله کل من فی الوجود من الغیب و الشّهود و کلّ الیه یغلبون بیده الامر و الخلق یخلق ما یشاء بامره لا اله الّا هو العزیز القیّوم ینصر من یشاء باسباب السّموات و الارض و یمنع النّصر عمّن یشاء و هو الغالب القادر العزیز المحبوب قل انّ فی تنزیل الآیات لظهورات للّذینهم فی سبل الایقان یسلکون قل ان یا ملأ الارض لاتقاسوا خلق الآیات بخلق شیء و لا ظهورها بظهور شیء ان انتم تعرفون قل انّ الآیات بنفسها مرآت الله لانّ فیها انطبعت صفات الله ان انتم تشعرون و انّها هی اول خلق حکت عن الله فی ظهور اسمائه و صفاته ان انتم تفقهون و بها خلق الله خلق ما کان و ما یکون ان انتم تشهدون قل انّها لصور الامر ینفخ روح الحیّ الحیوان فی هیاکل الّذینهم الی وجه القدس یتوجّهون و انّها لحجّة الّتی بها ثبت امر الله من قبل القبل و یثبت الی آخر الّذی لا آخر له ان انتم فیها تتفکّر انّ الّذینهم یکفرون بآیات الله و یلعبون بها اولئک کفروا بالله فی ازل الآزال و اولئک هم الّذین بنار الله لایصطلون قل یا قوم

ص 31\*\*\*

قد شرعنا لکم شرایع الامر و صرّفنا الآیات لعلّ انتم بها تهتدون قل انّ الله یمتحن الّذینهم یدّعون الایمان فی انفسهم و هذا ما رقم فی الواح عزّ مکنون ان یا ملأ البیان فاستقیموا علی الامر حین الّذی یأتیکم الفتنة من کلّ جهات محدود ثمّ اعلموا بانّا کنّا بینکم فی سنین معدودة و فی کلّ یوم منها کنّا نتلوا علیکم من آیات الله العزیز القیّوم و کنّا نمشی بینکم بقدم الّذی ما سبقه هیاکل القدم و کان یظهر منه وقار الله المتعالی القدّوس و انتم کنتم فی غفلة بعد الّذی تشهدون آثار الله فی کل حین و فی کل وقت معلوم فانصفوا فی انفسکم یا ملأ الغفلاء ان تعرضوا عن هذا الوجه فبأیّ وجه تریدون کذلک طوینا عرفانکم عن معرفة نفسنا و منعنا عیونکم عن هذا الجمال المنیر المستور اذاً لمّا جاء الامر کشفنا الحجبات عن وجهی و احرقنا السّبحات عن قلوبکم لتقیموا علی حبّی بحیث لن تزلّ اقدامکم عن صراط الله العزیز الودود و انتم یا ملأ الاحباب فامحوا عن قلوبکم الظّنون و الاوهام ثمّ تمسّکوا بعروة الله العلیّ المحمود و الرّوح و البهاء علیکم ان تسمعوا وصایا الله ثمّ الیه بقلوبکم ترجعون.

[نیز در کتاب جلدسبز، ش 71 ص 189]

جناب میرزا مهدی فی البیت

**هو المقدّس المنزّه العلیّ العالی القیّوم**

تلک آیات الله الملک المتعالی القادر المقتدر العزیز المحبوب و یذکّر النّاس فی کل ما فرّطوا فی جنب الله لعلّ یرجعون بانفسهم و قلوبهم الی مقعد القدس مقام عزّ محمود و لعلّ یعرفون مولیهم و یشهدون هذا الفضل المرتفع الممنوع

اسمعوا

ص 32\*\*\*

اسمعوا یا قوم نداء الله عن هذا الغصن المبارک الّذی غرس فی جنّة الخلد بید الله السّلطان الغائب الظّاهر المستور المشهود بانّه لا اله الّا انا المهیمن القیّوم قد خلقت الممکنات جوداً من عندی و الموجودات فضلاً منّی و انا المقتدر علی ما اشاء و انا الملک المعبود و قد ارسلت علیهم رسُلاً بالحقّ لیبلّغهم رسالات الله و یهدیهم الی ساحة قدس مبروک و من النّاس من غفل و اعرض من نغمات الله و کفر بآیاته و فرّ عن لقائه کحمر مفرور عن قسورة الله العلیّ العالی الکریم المقصود و منهم من اقبل الی الله و انقطع عمّا سواه و بلغ فی القرب الی مقام بدیع مرفوع و شرب کوثر الفضل عن ساقی الرّوح و دخل باسم الله فی لجّة بحر مسجور کذلک مضت القرون و الاعصار الی ان بلغ الزّمان الی ایام الّتی فیها فلق فجر البقاء و طلعت شمس القدم من غیر اسم و لا رسم و من دون کل وصف موصوف فلمّا شهد الخلق عمیاء اتّخذ لنفسه اسم مِن الاسماء لیعرفوه به هذه الفئة المحدود و الّا انّه تعالی مقدّس من ان یعرف باسم او یوصف بوصف منعوت کل الاسماء خلق فی مملکته و کل الاوصاف سمة مخلوق و لذا ظهر باسم علیّ بین السّموات و الارض و قال یا قوم قد جئتکم من سیناء الرّوح بنبأ الله المهیمن القیّوم و یا قوم اتّقوا الله و لاتکفروا بآیات الله الملک العزیز المرهوب و ما سمع ندائه احد و ما اجابوه من علی الارض الّا انفس معدودة فلمّا رجع الی الله نشهد

ص 33\*\*\*

بانّ بعض یدّعون حبّة بلسان کذب مشهود قل یا قوم ان آمنتم به و بآیاته فکیف تکفرون بهذه الآیات المنزل المرسول فلمّا کفرتم بهذه یثبت بانّکم ماآمنتم باختها و لا بکتاب الله فی عصرٍ و لا بامره فی عهد و لا برسل الله العزیز المحبوب کذلک نلقیکم من آیات الامر و ننصحکم باحسن النّصح و نذکّرکم بابدع الذّکر لعلّ انتم لا تضلّون فی ایامکم و لن یقدر ان یقطع احد سبیلکم الی الله و تکونوا کالجبال المرتفع المصخور و لئلّا یضلّکم کلّ همج رعاع فی غیبتی و هذا لفضل قد کان بایدی القدرة لمسطور و الرّوح و النّور و البهاء علی الّذینهم یتوجّهون الی هذا الشّطر المحبوب و لن یسدّهم منع مانع و لا کفر کافرٍ و لا اعراض معرضٍ و لو یمنعهم الّذین یدّعون الولایة فی انفسهم و کانوا علی کبرٍ و غرور.

جناب علی محمد فی المدینه

**هو الباقی العزیز القیّوم**

ان یا علی فاشهد فی نفسک و ذاتک و روحک بانّه هو الله لا اله الّا انا العزیز القیّوم قل یا قوم هذا جمال الله قد ظهر بالحقّ و هذه حجّة الّتی نزلت بالفضل لقوم یهتدون انّه ما من اله الّا هو له الخلق و الامر یحیی من یشاء باذنه و یمیت من اراد بقدرته و کلّ الیه یرجعون قل یا قوم آمنوا بالله و بما نزل فی البیان ثمّ عن حدوده لاتتجاوزون خافوا عن الله و لاتنقضوا عهودکم الّتی عاهدتم بها فی مقام قرب محمود و لاتنسوا فضل الله حین الّذی یتلو علیکم فی کل آنٍ من آیات الله العزیز المحبوب و یلقی علیکم من جواهر العلم و الحکمة و یبیّن لکم اسرار علم مکتوم قل انّ الفضل و العلم و الحکمة کلّها

قد ظهرت

ص 34\*\*\*

قد ظهرت فی هیکل اسم مستور الّذی کان ظهوره حجباً لجماله بحیث ماعرفه احد من الخلق ان انتم تعلمون مع الّذی کان بین ایدیهم فی کلّ الایّام و یحرّک بینهم کأحد منهم کأنّهم فی حجبات انفسهم لمحجوبون و کأنّهم عمیاء و صمّاء و بکماء بحیث ما شهدوا جمال الله و ما سمعوا نغمات الله بعد الّذی کان کل ذلک فی مقابلة عیونهم فی کل عشیّ و بکور کذلک یقبض الله ما یشاء بامره و یبسط الرّحمة لمن یشاء و انّه لهو السّلطان الفرد المتعالی القدُّور قل انّ المشرکین لمّا عادوا علینا انّا عدنا علیهم و اظهرنا نفسنا رغماً للّذینهم کانوا بآیات الله ان یکفرون ان علی فاعلم بانّ کلّ امر حکیم قد ظهر من هذا الامر المبرم العزیز المشهود و کلّ حکم به حکم الله فی کل عهد و عصر قد طلع من هذا الحکم العظیم المکنون و من انکر هذا الامر فقد انکر امر الله فی کل عهود و عصور و من اعرض عنه فقد اعرض عن مظاهر الله العزیز القائم القیّوم انّ الّذین تجدونهم فی ظلمات انفسهم یسلکون. لا تجتمعوا ایّاهم ثمّ اجتنبوا عنهم و اقبلوا الی الله ربّکم ثمّ توکّلوا علیه و انّ علیه فلیتوکّلنّ المتوکّلون فسوف یظهر الله من یأخذ حقّی عنهم و یجعلهم کهباء مبثوث کذلک نلقی علیک من آیات الّتی تذهل عنها عقول الّذینهم فی آیات الله یتفکّرون و انصحک بان لاتلتفت الی احدٍ و لا تمسّک الّا بعروة الله و انّ هذا خیر لک و للّذینهم الی هذا الوجه هم یقصدون و لا تنس ما وصّیناک من قبل ثمّ استقم فی حبّک مولاک و لا تکن من الّذینهم نسوا عهد الله فی غیبتی فی هذه الایّام

ص 35\*\*\*

المعدودة فاخرق الحجبات عن وجه قلبک و لا تخف من احد فی سبیل ربّک ثمّ احترق سُبُحات الموهوم و کن سیف الله و قهره لاعدائه و للّذین تجد منهم البغضاء من هذا النّور اللّائح المرتفع المتعالی العزیز المرفوع ثُمّ کبّر من لدنّا علی الّذینهم معک من کل اناث و ذکور و علی ضلعک الّتی آمنتْ بربّها و کانت علی صراط عزّ ممدود 152.

**هو العزیز**

ان یا کمال الدّین ان اشهد فی نفسک بانّه لا اله الّا هو المبدع البدیع قل انّه لعلیّ فی کتاب الله الملک المتعالی العزیز الجمیل و بیده مقالید السّموات الّتی ارتفعت فی البیان و فی یمینه جبروت الامر و الخلق و انّه لعلی کلّ‌شیء قدیر قل انّ العلم ما ظهر من عنده فی کتاب قدس حفیظ ثمّ اعلم بانّه ظهر بالحقّ بسلطان مبین و فصّل منه کتاب الله المقتدر الکریم و وصّی العباد فی کل سطر من الالواح بهذا الجمال المقدّس المنیر الّذی ما احاطه ادراک احد و ما بلغت بذیل عرفانه ایادی اهل السّموات و الارضین قل انّ الحق لحجّة الله علی الخلق اجمعین و لن یحتاج بغیره لاظهار امره ان انتم من العارفین قل یا ملأ البیان اَتحسبون بانّه یحتاج بشیء فی اثبات امره لا فو ربّ العالمین قل کلّ الحجّة یثبت بامره و البرهان یظهر باذنه ان انتم من الموقنین و انّ ما یظهر منه البیّنات و ینزل من عنده الآیات هذا جود من لدنه علی الموحّدین قل یا قوم خافوا عن الله و لا تجعلوا امره محدوداً بحدود انفسکم اتّقوا الله و لا

مقالید: کلیدها

جمع مِقلاد

تکوننّ

ص 36\*\*\*

تکوننّ من المعتدین قل انّه لن یحدّ بحدٍّ و لن یحجب بحجاب یظهر کیف یشاء و انّه لهو المختار القادر الحکیم لن یمنعه شیء عن امره و سلطانه و لن یعجزه مکر الماکرین و اقتدار السلاطین انّ الّذین یحدّدون ظهور الله بامر او بعلامة او بما عندهم من ظنون الشّیاطین اولئک اعرضوا عن الحق و کفروا بآیات الرّحمن و کانوا علی ضلال مبین قل انّا کنّا بینکم فی شهور و سنین الّتی فی آنٍ منها یحصی الله قرون الاولین و الآخرین و کنّا فی کلّ حین منها نتلو علیکم من آیات الله الفرد المتعالی العلیم الخبیر و کنّا نظهر فی کل آنٍ بجمال عزّ مبین و وقار قدس بدیع و جلال عزّ منیع و لن یعرفنی منکم من احد بما کنتم ان تمشوا فی مسالک وهم غلیظ کذلک اخذنا ابصار الّذینهم ما شهدوا جمال الله بعیونهم و کانوا من الغافلین قل تالله هذا جمال فیه یوقد و یضیئ نور الله العزیز المنیر و منه ظهر کلّ امر بدیع و منه فصّلت الواح الله و منه ظهر طراز هذا النّبأ العظیم قل انّ جمال القدم قد اشرق عن جیبه فتبارک الله سلطان العالمین و انّک انت ذکّر النّاس فی ایامک و لا تخف من احد و لو یعترض علیک هؤلاء المعرضین انّ ربّک یحرسک عن الّذین کفروا و عن هؤلاء المشرکین قل تالله انّا ما اردنا ان نکشف امرنا لاحد و کذلک کنّا فی سترٍ عظیم فلمّا حبسونا المشرکون فی هذا السّجن لذا اظهرنا وجهنا رغماً لانفهم و انف الّذینهم کفروا بهذه الآیات المنزول البدیع قل الّذینهم اعرضوا عن هذا الوجه اولئک هم فی عذاب السّعیر و لن یقبل ایمانهم و لا اعمالهم و لو یسجدون الله

ص 37\*\*\*

فی ایامهم او ینفقون ملأ السّموات و الارض من لئالی عزّ ثمین قل یا اصحاب الله اتّقوا الله و کونوا مستقیماً علی حبّکم بحیث لا تزلّ اقدامکم عن نفحات المتعدین فاعلموا بانّ المیزان الیوم حبّی و اذا اردتم ان توزنوا احداً فاقرؤا عنده من آیات الّتی نزّلت من عندی اذا فاضت عینتاه من الدّمع فاعلموا بانّه علی حق من الله و کان علی یقین مبین و الّذی اسودّ وجهه انّه علی کفر عظیم و ایّاک ان لا تدخل علی الّذی کان غلّ صدره کالشّمس فی وسط السّماء بحیث لایشتبه علی احد من الخلق ان انتم من الشّاهدین قل یا ملأ الاحباب ما استنصرتمونا فی ذلک ولکن الله ینصرنی بالحقّ و یبعث بالحقّ من یضرب علی فمه من قدرة الله العلیّ القادر الحکیم قل انّ الله لهو القادر علی خلقه یأخذ من یشاء بسلطان من عنده و اقتداراً من لدنه و انّه لهو القادر المقتدر القدیر کذلک نلقی علیک من آیات الرّوح لتکون من المستقیمین.

**هو العزیز القیّوم**

ان یا امة الله ان اشکری فی نفسک بما یذکرک الله حینئذ بلسان قدس محبوب و یرفع بذلک اسمک فی ریاضٍ مرغوب ایّاک ان لا تنسین لقاء الله حین الّذی کنت بین یدیه فی طلوع و افول ثمّ اذکری امتی من عندی و بشّریه بذکری ایّاها لتسرّ فی نفسها و تکون علی حبّ محمود.

**هو العزیز العالی القیّوم**

هذا لمن ینطق بالحقّ و فیه یهدی النّاس الی الله العزیز الحمید الّذی قدّر لنا ما لا

قدّره

ص 38\*\*\*

قدّره لاحد من خلقه و انّا اذاً فی شکر عظیم قل یا قوم قد قضت سنین متوالیات و شهور متتابعات و کان الوجه بینکم کالشّمس المشرق المنیر و انتم ما توجّهتم الله فی حینٍ و ما عرفتموه فی آنٍ بعد الّذی کان یمشی بینکم فی کل بکور و اصیل کذلک قضت الایّام و اللّیالی و کان النّاس فی غفلة و سکر عظیم و کلّما زدنا لهم البرهان زادوا فی شقوتهم و کانوا علی خسران مبین قل یا ملأ الفرقان و من فی السّموات و الارضین اَتدعون ما یأمرکم به هویکم و تذرون الّذی خلقکم و رزقکم فویل لکم یا معشر المسلمین خافوا عن الله و لا تَدَعُوا کتاب الله وراء ظهورکم و لاتمنعوا انفسکم عن هذا الفضل البدیع ان کان عندکم حجّة اعظم من هذا او برهان اکبر منه فأتوا بها و لاتکوننّ من الصّابرین و ان لم یکن عندکم برهان الله و حجّته فبایّ دلیل اعرضتم عن الحق و کنتم من المعرضین اَزعمتم فی انفسکم بانّ امر الله یبدّل بسجنی لا فو ربّ العالمین بل یرفع امره و یعلو حکمه و لو یعترض علیه کل الخلایق اجمعین هو الغالب علی امره و القائم علی نصره ینصر امره بجنود غیبه العالین کذلک صرّفنا الآیات بالحقّ لیهدی بها الّذینهم اهتدوا بالله بارئهم و اذا تتلی علیهم آیات الله یفدون انفسهم و یکوننّ من المقبلین الی وطن القرب بین یدی الله العزیز الحمید و انّک انت یا نبیل فاعلم بانّ الّذین خرجوا عن اماکنهم و دیارهم مهاجراً الی الله فقد وقع اجرهم علی الله و انّ هذا بشارة لک للّذینهم کانوا الی یمین القدس لمن القاصدین ثمّ اعلم بانّ الّذینهم

ص 39\*\*\*

یدّعون الایمان فی تلک الایّام لن یتمّ ایمانهم الّا باقبالهم الی الله و اعراضهم عن کل من فی السّموات و الارضین و لایکونوا بمثل ما کانوا من قبل و لایقفوا ما لیس لهم من امر و لایکوننّ من الغافلین قل ان یا قوم لاتتّبعوا الّذین ماجعل الله لهم من امر و لا من سلطان فاتّبعوا الّذی یتلوا علیکم آیات الله هذه من آیاته لو انتم من السّامعین قل قد کانت النّعمة بینکم و انتم اعرضتم عنها بعد الّذی وصّیکم الله بها فی کل الالواح بل فی کل سطر لو انتم من النّاظرین فلمّا اعرضوا عن حکم الله و کفروا بنعمة الله قد اخرجها الله عن بینهم و ترکهم فی ظلمة مبین و اسکنها فی محل الّذی انقطعت عن ذیله ایدی المقبلین و المعرضین و انّا نحمد الله بما اسکننا فی هذا السّجن البعید و انت فاطمئن بفضل ربّک و لاتحزن فی شیء انّ الله ینصرک بامره و یقدّر لک خیراً کثیراً و یرفع اسمک بالحقّ فی ملأ المقرّبین ثمّ اعلم بانّا ما کتبنا الی احد من کتاب و ما نکتب الّا ان یشاء الله و انّه یقدر کلّ‌شیء کیف یشاء و انّه لهو المقتدر القدیر و انّک لو ترید فارسل نفحات الّتی تهبّ من هذا اللّوح الی الّذینهم آمنوا بالله و آیاته و کانوا لمن الموقنین لعلّ یقومنّ النّاس عن مراقد الغفلة و یتوجّهنّ بقلوبهم الی شطر الله المهیمن العلیّ العظیم و الرّوح علیک و علی الّذینهم کانوا علی ربّهم لمن المتوکّلین.

ایام ادرنه

**هو العزیز الباقی الحمید**

تلک آیات القدس نزّلت بالحقّ من لدی الله العزیز الجمیل و فیها ما یغنی النّاس عن کلّ من فی السّموات و الارضین و یبلّغهم رسالات الله و یبشّرهم بلقائهم

نفس الله

ص 40\*\*\*

نفس الله القائمة علی الخلق اجمعین و ینذرهم من یوم الّذی کل یرجع الی الله فی مقرّ قدس کریم یا قوم انظروا الی کتاب الله و بما نزل فیه من سلطان عزّ عظیم و لاتنسوا عهد الله فی انفسکم و لاتغفلوا عنه و لاتکوننّ من المعرضین ایّاکم ان لاتسدّوا ابواب الرّضوان علی وجوهکم و لاتکفروا بآیات الله حین الّتی نزّلت علیکم اتّقوا الله و لاتجحدوا بآیات الله و لا تکوننّ من المحتجبین قل یا قوم فاعلموا بانّ الله خلق ما فی البیان لاظهار صنعه و ابراز فضله و اعلاء کلمته ان انتم من العارفین و وصّیهم بان لا یطردوا الّذی یأتیهم بالحقّ فی یوم الّذی یأتی بالحقّ و لا مردّ له و هذا تقدیر من عزیز علیم و لایفعلوا به کما فعلوا بعبده هذا و هذا ما سطر فی الواح قدس منیر و انتم یا ملأ البیان فو الله تفعلون به ما لم یفعل احد باحد و انّ هذا لحق یقین کما فعلتم بعبده بعد الّذی جائکم بسلطان مبین الّذی یعجز عن الاتیان بمثله اهل السّموات و الارضین و تظنّون فی انفسکم کما ظنّوا الّذینهم کانوا قبلکم فویلٌ لکم یا معشر المفسدین فاعلموا بانّ هذا اللّوح بنفسه یکون حجّة الله علیکم و برهانهُ علی کل الخلایق اجمعین فمن اعرض عنه فقد اعرض عن الله فی مظاهر النّبیّین و المرسلین و لن یقبل الله من احد شیئاً الّا بان یوقننّ بهذا اللّوح و لو یعبده الی ابد الآبدین کذلک نلقی علیکم یا معشر البیان ما امرت به من لدی الله الغالب القدیر فمن شاء فلیعرض فمن شاء فلیتّخذ الی الله ربّه سبیل و انّک انت یا حرف المیم فاشکر الله بارئک بما انزلت لک هذا اللّوح العظیم و ذکر اسمک فی هذا

ص41 \*\*\*

اسلامبول

اللّیل المبارک الّذی یفتخر علی فجر منیر ثمّ اعلم بانّا امرناک بان تسکن فی مدینة الّتی اشتهر اسمها بین الخلق اجمعین و تحفظ عباد الّذین یدخلون فیها من احبّاء الله المتعالی العظیم کذلک مننّا علیک فی هذا اللّوح لتشکر الله ربّک فی کل حین و الرّوح علیک و علی الّذینهم هاجروا فی سبل الله الحیّ الرّفیع.

لوح احمد چند اختلاف جزئی به صورت چاپ شده آن دارد.

جناب احمد فی المدینة

**هو السّلطان العلیم الحکیم**

هذه ورقة الفروس تغنّ علی افنان سدرة البقا بالحان قدس ملیح و تبّشر المخلصین الی جوار الله و الموحّدین الی ساحة قرب کریم و تخبر المنقطعین بهذا النّبأ الّذی فصّل من نبأ الله الملک العزیز الفرید و تهدی المحبّین الی مقعد القدس ثمّ الی هذا المنظر المنیر قل انّ هذا لمنظر الاکبر الّذی سطر فی الواح المرسلین و به یفصل الحق عن الباطل و یفرق کل امر حکیم قل انّه لشجر الرّوح الّذی اثمر بفواکه الله العلیّ المقتدر العظیم ان یا احمد فاشهد بانّه هو الله لا اله الّا هو السّلطان المهیمن العزیز القدیر و الّذی ارسله باسم علیّ هو حق من عندالله و انّا کل بامره لمن العاملین قل یا قوم فاتّبعوا حدود الله الّتی فرضت فی البیان من لدن عزیز حکیم قل انّه لسلطان الرّسل و کتابه لامّ الکتاب ان انتم من العارفین کذلک یذکّرکم الورقاء فی هذا السّجن و ما علیه الّا البلاغ المبین فمن شاء فلیعرض عن هذا النّصح فمن شاء فلیتّخذ الی ربّه سبیل قل یا قوم ان تکفروا بهذه الآیات فبایّ حجّة آمنتم بالله من قبل هاتوا بها یا ملأ الکاذبین لا فو الّذی نفسی بیده

لن یقدروا

ص 42 \*\*\*

لن یقدروا و لن یستطیعوا و لو یکون بعضهم لبعض ظهیراً ان یا احمد لاتنس فضلی فی غیبتی ثمّ ذکّر ایامی فی ایامک ثمّ کربتی و غربتی فی هذا السّجن البعید و کن مستقیماً فی حبّی بحیث لن یحوّل قلبک و لو تضرب بسیوف الاعداء و یمنعک کل من فی السّموات و الارضین و کن کشعلة النّار لاعدائی و کوثر البقا لاحبّائی و لا تکن من الممترین و ان یمسّک الحزن فی سبیلی او الذلّة لاجل اسمی لاتضطرب فتوکّل علی الله ربّک و ربّ آبائک الاولین لانّ النّاس یمشون فی سبل الوهم و لیس لهم من بصر لیعرفوا الله بعیونهم او یسمعوا نغماته بآذانهم و کذلک اشهدناهم ان انت من الشّاهدین کذلک حالت الظّنون بینهم و قلوبهم و تمنعهم عن سبل الله العلیّ العظیم و انّک انت ایقن فی ذاتک بانّ الّذی اعرض عن هذا الجمال فقد اعرض عن الرّسل من قبل ثمّ استکبر علی الله فی ازل الآزال الی ابدالآبدین فاحفظ یا احمد هذا اللّوح ثمّ اقرئه فی ایامک و لا تکن من الصّابرین فانّ الله قد قدّر لقارئها اجر مأة شهید ثمّ عبادة الثقلین کذلک مننّا علیک بفضل من عندنا و رحمة من لدنّا لتکون من الشّاکرین فو الله من کان فی شدة او حزن و یقرء هذا اللّوح بصدق مبین یرفع الله حزنه و یکشف ضره و یفرّج کربه و انّه لهو الرّحمن الرّحیم و الحمد لله ربّ العالمین ثمّ ذکّر من لدنّا کل من سکن فی مدینة الله الملک الجمیل من الّذینهم آمنوا بالله و بالّذی یبعثه الله فی یوم القیمة و کانوا علی مناهج الحق لمن السالکین 152.

**هو العزیز القیّوم العالی العلیم**

هذا ذکر من الله الی الّذینهم کسّروا اصنام انفسهم بتقوی الله و حفظوا امانات الله

ص43 \*\*\*

فی صدورهم و کانوا بالعدل امینا فسوف ینصرهم الله بجنود من الملائکة و یرفعهم الی مقام قرب علیّا ان یا جمال القدم ذکرّ العباد بما نزّل علیک فی الحین لعلّ یتوجّهون الی رفرف قدس کریما قل یا قوم اتّقوا الله و لاتفسدوا فی الارض و لایجادل احد احداً و کونوا فی دین الله وحیدا ایّاکم ان لاتجعل الدّنیا وطناً لانفسکم فاقصدوا الی وطن عزّ قدیما طهرّوا قلوبکم عن الحسد و البغضاء لتلاقوا ربّکم الرّحمن بقلب طاهرٍ زکیّا ثمّ قدّسوا السنتکم عن السّبّ و لاتغتبوا الّذینهم سرعوا بارجلهم و قلوبهم الی رضوان اسم بهیّا قل انّ الّذین تموّجت فی قلوبهم ابحر الحبّ اولئک لن یشتغلوا بذکر الممکنات و کانوا فی ابحر الانقطاع غریقا و اذا تتلی علیهم آیات الله خشّعت ابصارهم و تستضیئ وجوههم کاللّؤلؤ قدس منیرا اولئک هم الّذین نصروا الله بارئهم بما کانوا مقتدراً علیه فسوف ینصرهم الله بکلّ نصر بدیعا قل یا قوم اتّقوا الله ثمّ امشوا علی اثر اقدام هؤلاء و لاتعقّبوا هویکم و لاتتّخذوا لله فی انفسکم شریکا و لا تتّبعوا کل همج رعاع فتوجّهوا الی وجه قدس جمیلا ثمّ اجهدوا فی دین الله لتعرفوا امر الله بقلوبکم و عیونکم و لا تسلکوا سبل وهم تقلیدا یا قوم فاستحیوا عن الله و لا تکونوا کالّذینهم اعرضوا عن وجهه ثمّ اتّبعوا کل شیطان مریدا فاسلکوا فی سبل الله الّتی کانت بالعدل مستقیما ایّاکم ان لاتشرکوا بالله و لاتختلفوا فی احکام الله و لاتکوننّ فی الارض جبّاراً شقیّا فاصلحوا ما وقع بینکم من الاختلاف و کونوا اخواناً علی سرر التّوحید مکینا

ثمّ اوصیکم

ص44 \*\*\*

ثمّ اوصیکم حینئذ و اَتّخذُ الله فی ذلک بینی و بینکم شهیدا ایّاکم ان لاتختلفوا فی الّذی وعدتم به فی الکتاب و کان فی اللّوح حتماً مقضیا ثمّ اعلموا بانّ الّذی سمّی فی البیان بمن یظهر انّه سیأتی بالحقّ فی قیامة الاخری و کان الله علی ذلک کفیلا و انّه یوفّی وعده و یأتی به فی یوم الّذی فیه ترفع سدرة البیان الی غایة عزّ رفیعا اذاً تغنّ ورقاء البدع و ترنّ حمامة القدس یأتی الله فی ظللٍ ظلیلا کذلک نلقیکم الحق و نذکرکم باحسن ذکر منیعا لئلّا تظنّوا فی قلوبکم ظنون الجهلاء و لاتضلّوا عن الصّراط و لاتکوننّ عن کوثر الله بعیدا اتّقوا الله یا ملأ البیان و لاتتوهّموا فی نفوسکم و لاتتّخذوا احداً مقامه لانّ ذلک خطأ کبیرا و اذا جاء الوعد انّه یظهر بالحقّ کیف یشاء و یبدع کل من فی السّموات و الارض بکلمة امر بدیعا و ینصر من یشاء من عباده و کان نصره علی المؤمنین قریبا و الّذینهم یأتون من قبل ان یرتفع شجرة البیان اولئک ادلّاء علی انّه لا اله الّا هو و کذلک کان الامر قضیا و فی تلک الایّام ما ظهر حکم من الاحکام و ما اثمرت شجرة الّتی غرست فی البیان من لدن علیماً حکیما بل ما تورّقت الشّجرة فکیف ثمرتها ان انتم بحکم الله خبیرا فاعلموا بانّ الزرع من قبل ان ینبت و یصیر سنبلات لم یکن وقت الحصاد ان انتم فی حکمة الصنع بصیرا و اذا اخرج شطأه فاستغلظ و بلغ الی الغایة اذاً یحصدوه العباد و یعیشون به فی ایام عدیدا و کذلک فاعرفوا حکم شجرة الامر اذ ارتفعت الی غایة القصوی و اثمرت بثمرات البدیع اذاً یأتی من یأخذ ثمراتها و من دون ذلک لم یکن ابداً و کان الله و انبیائه و رسله علی ذلک شهیدا

ص45 \*\*\*

فسبحانک اللّهمّ یا الهی استغفرک حینئذ عمّا اکتسبت ایدای بین یدیک و عمّا جری علیه قلمی و انّک انت بعبادک رحیما لانّی یا الهی حدّدت امرک الّذی لن ینبغی لاحد ان یتنفّس فیه فکیف حدود الّتی تحدث عن هیاکل جهل بعیدا و اشهد حینئذ بانّک انت القادر علی ما تشاء و لم یکن اختیارک بید احد هل انّک انت المختار فی ما تشاء و انّک بکلّ‌شیء حکیما فو عزّتک یا الهی لو ترید ان تأتی فی الحین بمظهر نفسک لتکون مقتدراً فی ذلک و انّی لاکون فی ذلک علی یقین مبینا و اعترف بین یدیک بانّک انت القادر فی فعلک تظهر ما تشاء و تستر ما تشاء و انّک علی کل ما ترید قدیرا لاتسئل عمّا تفعل و لن یمنعک شیء من ارادتک و انّک علی کلّ‌شیء محیطا و انّی فو عزّتک القیت لعبادک ما وجدته من سننک لئلّا یفسدوا امرک الّذی ارفعته الی مقام عزّ حمیدا اذاً فاعف عنّی بجودک ثمّ اغفر لی و لاتجعلنی فی امرک مریبا ثمّ وفّقنی و عبادک بان لا یردوا علیه فی ایامه ما وردوا علی جمالک العلیّ من قبل و علی عبده هذا و انّک انت بذلک علیما فو عزّتک یا محبوبی انّی اصالح مع خلقک من قِبَلک بانّهم ان لن یؤمنوا بک فی یوم قیامک بمنظهر نفسک لن یعترضوا علیه و لا یؤذونه بأیدهم و قلوبهم و بما فی انفسهم من الحسد و البغضا کما اجد الیوم من کل صغیر و کبیر ان یا رؤساء البیان خافوا عن الله و لا تمنعکم الریاسة عن هذا الفضل فی هذا الیوم و لا تستکبروا علی الله بما عندکم ثمّ اسرعوا الی شاطی اسم بدیعا و لا تطمئنّوا فی ذلک الیوم لا باعمالکم و لا

بیان چه کنم­ها و شک و تردیدها!!

می­کشندم از دو جانب

این به سوئی آن به سوئی

بافعالکم

ص46 \*\*\*

بافعالکم فاطمئنّوا بفضل الّذی یستشرق عن افق قدس لمیعا ولو انّی اشاهد حینئذ بانّ بعض منکم یأخذون التسابیح بایادیهم و یذکرون بها الله ثمّ یفتون علی الله الّذی خلقهم فی کل صباح و عشیّا ان یا رؤساء البیان انصفوا بالله فی انفسکم فی ذلک الیوم و لاتکونوا مکّاراً لئیما فو الله ان لن تؤمنوا به فی یومه و بهذا العبد الّذی ینطق عنه بالحقّ فی هذه الایّام لن ینفعکم شیء لا من قلیل و لا من کثیرا هل تعرضون عن الحق و تقنعون فی انفسکم بان یتّبعوکم النّاس فبأس ما تتّجرون به و ما تربحون فی ذلک علی قدر نقیر و قطمیرا فو الله انا ارضی بان تقتلونی فی هذه الایّام و لا اسئلکم عن دمی ان لن تعترضوا علی الله فی یوم الّذی کان بالحقّ مأتیّا اذاً تبکی عینی و یرجف قلبی و تضطرب نفسی و ترتعش یدی عمّا یرد علیه من هؤلاء الظّالمین جمیعا فینبغی ان اتمّ القول لان لم یکون فی الملک اُذُن سمیعا الّا الّذینهم یسمعون هذه الآیات و تفیض عیونهم من الدّمع فی حبّ الله و اولئک اقلّ من کبریت الاحمر فی هذه الایّام الّتی کان اسم الله بین النّاس حزینا.

**هو العزیز الباقی القیّوم**

ذلک الکتاب یهدی الی الرّشد و جعله الله حجّة و ذکری لمن فی السّموات و الارضین فلا ریب فیه نزّل بالحقّ من لدن حکیم خبیر و فیه ما یهدی النّاس الی رضوان البقا و یقربّهم الی الله ربّ العالمین و فیه فصّلت نقطة العلم و ظهرت کلمات الله بلسان عربیّ مبین کذلک نصرّف لکم الآیات

ص47 \*\*\*

و نلقی علیکم ما یهدیکم الی الله العزیز الحمید و فیه یأمر الله عباده بالعدل الخالص و انّ هذا فضله علی الخلایق اجمعین یا قوم فاهتدوا بهدی الله و لا تتّبعوا اهویکم و لاتکوننّ من المعرضین قل انّ الصّبح تنفّس من لدن علیّ عظیم قل انّ الشّمس اشرقت من لدن سلطان عزّ مکین ایّاکم ان لا تحزنوا فی شیء ثمّ افرحوا بفرح الله ثمّ ادخلوا فی جنّة القدس مقعد عزّ کریم ایّاکم ان لا تظنّوا بالله ظنّ السّوء و لا تشتروا یوسف الایمان بثمن قلیل و ادخلوا مصر الایقان بین یدی الله العزیز الجمیل ثمّ اعلموا بانّ لله کان عباد قبلکم و هاجروا مع صفوته و اجتمعوا علیهم المشرکین و وصل الامر الی مقام جاهدوا معهم حتّی قتلوا کلّهم و استشهدوا فی سبل الله المقتدر العلیّ العلیم و منهم نبأ حسین بالحقّ حین الّذی خرج عن دیاره مع اهله و اصحابه کما سمعتم فی کل یوم و حین و احاطتهم جنود الکفر عن کل الجهات و منعوهم عن الرّجوع الی حرم الله العزیز القدیر و قاموا علیهم عساکر الکفر و انقطعوا عنهم سبل الدّخول و الخروج و انتم سمعتم کل ذلک عن هؤلاء المشرکین الّذین یعظون النّاس و لا یتّعظون فی انفسهم و یذکرون الله و اولیائه علی المنابر ثمّ فی انفسهم ماکانوا من المتذکّرین فلمّا اشتدّ الامر علی اصحاب الله جاهدوا باموالهم و انفسهم علی قدر الّذی توجّهت الیهم اعین ملأ الاعلی و تحیّرت ملائکة المقرّبین­ الی ان فدوا انفسهم و ارواحهم فی سبل ربّهم و ما سدّهم زخرف الملک و ما منعهم حبّ شیء فاستبقوا الی رضوان الله و رضائه بفرح عظیم و ارتقت ارواحهم بالرّفیق الاعلی و قرّت عیونهم من مشاهدة الانوار فی مقرّ قدس کریم و انتم یا ملأ المهاجرین هاجرتم فی سبل بارئکم و مامسّتکم البأساء و لا الضّرّاء و ما

نزل

ص48 \*\*\*

نزل علیکم الضُّرّ علی قدر نقیر و قطمیر و سلکتم مناهج العزّ فی سفرکم هذا و استقبلوکم العباد فی کل بلد و شایعوکم من کل مدینة الی ان وردتم فی بقعة عزّ منیر ایّاکم ان لا تضیق صدورکم و لا تضیعوا حقّکم و لا تمنّوا علی الله فی ایمانکم بل الله یمنّ علیکم فی ما هدیکم الی نفسه و رزقکم لقائه و اصطفیکم بین الخلق اجمعین ثمّ اعلموا بانّ الله ماقدّر لاحد من شأن الّا فی اتّباع امره و انّ هذا لشأن قد کان بین یدی الله عظیم و من دون ذلک لن یذکر عندالله و لو یحکم احد علی ما یطلع الشّمس علیها و انّ هذا لحق یقین ولو یأمر الله احداً من الملوک بان یکنس فناء الّذی فیه یرفع اسمه هذا خیر له عن ملک الاولین و الآخرین و انّ امره علی العباد هذا فضله علیهم من دون ان یحتاج الیه و انّه لغنیّ عن العالمین قل یا قوم لا تحرقوا ثمرات اعمالکم بنار ظنونکم و لا تکوننّ من المحتجبین قل انّ الله احصی ظنون انفسکم و ما کان فی صدورکم و عنده غیب السّموات و الارض ان انتم من الموقنین یا ایّها المهاجرین فاشکروا الله بارئکم و لا تغفلوا عمّا فضّلکم الله بین عباده و هدیکم الی صراط عزّ مستقیم قدّسوا انفسکم و لا تتّبعوا هویکم و لا تعقّبوا الّذین ما جعل الله لهم من نور ثمّ اتّبعوا من جائکم بسلطان مبین و یتلوا علیکم الآیات بلسان بدع ملیح ثمّ اعلموا بانّ الله قدّر لکم ما لاقدّر لاحد قبلکم بحیث یذکر اسمائکم فی ملأ العالین و هل یمکن فی الابداع مقام اعظم من ذلک لا فو ربّ العالمین اذاً فاستبشروا فی انفسکم ثمّ اصبروا فی امر الله و بما ورد علیکم فی سبیله و لا تکوننّ من المضطربین ستجدون اعمالکم عند الله فی کتاب الّذی لن یغادر فیه عمل العاملین اذاً تمّ اللّوح و ما تمّ اسرار القلم و بذلک نقول رضینا ربّنا بما قضیت و تقضی و نقول الحمد لله ربّ العالمین.

ص49 \*\*\*

**هو العزیز الباقی العلیّ البهیّ الابهی**

ذکر الله فی شجرة القدس بقعة الّتی بارکها الله علی بقاع الارض الله لا اله الّا هو المهیمن القیّوم قد خلق الخلق لا من شیء بقدرته و قدّر لهم بعلمه ما شاء و اراد و هذا جود من عنده و فضل من لدنه ان انتم تعلمون و ارسل علیهم رسلاً و انزل معهم الکتاب لئلّا یضلّون عباده فی الارض ثمّ بهم یهتدون و فصّل فی الکتاب تفصیل کلّ‌شیء هدی و رحمة لقوم یؤمنون قل یا قوم اتّقوا الله و لاتفسدوا فی الارض و لاتکوننّ من الّذینهم بهدی الله لایهتدون و لاتکوننّ بمثل الّذینهم یذکرون الله بلسانهم ثمّ من جمال المذکور هم محتجبون و یعبدون الله فی الصوامع و المساجد ثمّ عن طلعة المعبود فی ایامه هم یفرّون و اذا قیل لهم من الهکم سیقولون الله ثمّ عن لقائه و آیاته هم معرضون کأنّهم یعبدون الاسماء الّتی ما جعل الله لهم من سلطان و کذلک یعکفون علی الاصنام فی انفسهم و لا یشعرون و یذکرون الله ما لم یظهر علیهم بسلطانه و اذا ظهر حینئذ علی اعقابهم ینقلبون کذلک فاعرفوا هؤلاء یا هؤلاء ثمّ عن هؤلاء فاعرضون ثمّ اقبلوا الی الله بکلّکم ثمّ اشکروه بما اصطفیکم بین خلقه و ایّدکم علی امره و عرّفکم مظهر نفسه و علّمکم سبل العزّ و التّقی و آویکم فی شاطی المقدّس وراء قلزم الرّفیع علی بقعة قدس محبوب و حرق عنکم الحجبات و طهّرکم عن الاشارت و ارفعکم الی مقام الّذی سمعتم نغمات القدس عن لسان الله المهیمن القیّوم و ارسل علیکم نفحات ایامه الّتی قد ماتوا

علی حسرتها

ص50 \*\*\*

علی حسرتها عباد مکرمون فو الله لو کان لنا الف روح و الف جسد و نفدی فی سبیله لیکون قلیلاً عند عطایاه ان انتم تعرفون کذلک قصصنا علیکم قصص الرّوح لتعرفوا فضل الله علیکم و لاتعزلوا انفسکم عن هذا الشّأن المفتخر المحبوب و تستقیموا فی حبّ الله و مظاهر نفسه بحیث لاتزلّکم وساوس انفسکم و لاتحجبکم لومة اللّائمین عن هذا الصّراط الدّریّ الممدود الّذی نصبت علی جنّة القدس باسم الله العلیّ المتعالی المشهود ان یا ملأ البیان تذکّروا فی انفسکم بما اذکرناکم بالحقّ من هذا القلم الدّریّ المکنون و لا تحزنوا فی شیء و لا تلتفتوا الی الدّنیا و زخرفها و کلّما لها و بها و علیها و التفتوا بما عندالله و انّه هو خیر لکم ان انتم الی شاطی هذا النّصح برجل الانقطاع تقصدون و کذلک صرّفنا لکم الآیات بالحقّ و انزلنا علیکم ما یبلّغکم الی رضوان القدس و تدخلون فیه باذن الله و انتم فیه تحبرون لا تحتجبوا یا ملأ البیان عن هذه النّعمة الّتی نزلت من سماء القدس و انتم بعیونکم تشهدون ایّاکم ان لاتکفروا بها بمثل امم القبل الّذینهم کانوا بآیات الله ان یجحدون و الرّوح علیکم و علی الّذینهم باحکام الله هم متّبعون.

[نیز در کتاب جلدسبز، ش71، ص 210] **هو العزیز المحبوب**

فسبحان الّذی نزل الآیات بالحقّ لقوم یعقلون و لانّها لتنزیل من لدی الله المهیمن القیّوم و منها تمّت حجّة الله و ظهر برهانه و لاح جماله

ص51 \*\*\*

و اتقنت کلماته لقوم یفقهون ان یا عبد فانذر الّذینهم احتجبوا عن لقائه فی ایامه ثمّ بآیاته هم یکفرون قل ویل لکم یا ملأ الغرور اَ تصدّون النّاس عن سبیل الله و انتم مسلمون و هل تقرّون بالله فی انفسکم ثمّ بآیاته انتم تلعبون ءَکان عندکم حجّة اعظم من هذه فأتوا بها ان انتم صادقون هل یکون کتاب الّذی کان بین ایدیکم اعظم من هذا فسبحان الله فی ما انتم تظنّون قل کلّ الآیات نزلّت من مهیمن قیّوم و کلّ العلامات ظهرت من لدنه و لا فرق بینها ان انتم ببصر التّوحید تنظرون قل ان کان لدیکم برهان او حجّة او دلیل غیر هذا فاظهروها و لا تصبرون قل انّ جمال العلم قد ظهر عن خلف حجبات مکنون قل انّ شمس الجمال قد اشرقت فی وسط الزّوال و انتم عنها معرضون یا قوم ارحموا علی انفسکم و لاتحتجبوا عن الّذی خلقتم للقائه ان انتم تعلمون اَتنکرون فضل الله و انتم تشهدون اَتفرّون عن الحق و انتم تنظرون و ان تنکروا انوار هذا الوجه فبأیّ وجه تتوجّهون و ان تسدّوا هذا الباب علی وجوهکم فبأیّ باب انتم تریدون خافوا عن الله و لاتحرموا انفسکم عن هذه النّفحات المرسل المحبوب و انتم ان تقبلوا او تعرضوا فی حدّ سواء عند الله العزیز القیّوم و لن ینفعه ایمانکم و لایضرّه اعراضکم ان انتم تشعرون ولکن یفوت عنکم ما لن تجدوه من بعد و انتم فی ازل الآزال تطلبون و فی غیبته تتضرّعون و تبکون ثمّ تنوحون قوموا عن مراقد الغفلة و استضئوا من هذا السّراج الّذی اوقد فی مصباح القدس و استضاء منه اهل السّموات و الارض ثمّ رجال الّذینهم فی حول العرش یطوفون اتّقوا الله و لا تدعوا

کتاب الله

ص52\*\*\*

کتاب الله وراء ظهورکم و کلمة­الله وراء نفوسکم ان انتم تفقهون کذلک یجری الله سلسبیل القدس عن هذا القلم المحدود و یثبت به الحق و یبطل عنه الباطل ان انتم فی ظهوره تتفکّرون و لو یشاء یظهر منه اسرار ما کان و ما یکون و یظهر منه ما یفرض عنه الواح عزّ محفوظ کل ذلک لم یکن الّا بعد اذنه و هذا اللّوح یشهد باذنه لو انتم توقنون و الرّوح علیکم یا احبّاء الله بما اعرضتم عن الدّنیا و اقبلتم الی الله المهیمن القیّوم.

جناب میرزا علی سیّاح **باسمی البهیّ الابهی**

ان یا علی فاشهد الی ظهور الله فی جبروت البقاء و بطونه فی غیب العماء و جمال القدم فی ملکوت البهاء و ساذج الرّوح فی قمص الاعلی و کلّ خلقوا بامری و یطوفنّ فی حولی و کل بامری لمن العاملین و کل سجدوا لوجهی و تمسّکوا بذیل عنایتی و لو لن یستشعروا بذلک فی انفسهم فی هذا الهیکل البدیع قل انّ هذه لنقطة الّتی منها فصّلت کلمات الله و ظهرت صحائف قدس تجرید و الواح عزّ حفیظ قل انّه لکلمة الله الّتی منها ظهرت النّقاط و الیها اعادت ثمّ بها تحدث فی الحین قل انّ منها ظهر البرهان فی کل الاعصار و تمّت کلمة الله و حجّته علی العالمین قل انّه لو یظهر بحرف لیکون ابدع عن کل ما ذکر فی الملک فی ازل الآزال و عن کل ما جری من القلم علی الواح عزّ مبین قل تالله انّها لاحلی من کل ما تکلّمت بها السن القدس و تنطقت بها اهل ملأ الاعلی و تفوّهت بها خلف سرادق العصمة

ص53 \*\*\*

اهل لجج المسبّحین قل تالله بنفخة منها تغرّدت الورقاء علی الافنان و لاح برهان الرّحمن بسلطان عظیم قل یا ملأ المغلّین قد جائکم عذاب الله و قهره اذاً موتوا من نار الّتی احدثها الله فی نفوسکم ثمّ اجعلوا اصابع الاعراض فی آذانکم ثمّ ارجعوا الی اسفل النّار فی قعر الجحیم قل انّها لصاعقة­ الله قد ظهرت من غمام القدرة و معها شهاب مبین لیمنع الشّیاطین عن استماع هذه الاسرار الّتی کانت تحت حجاب القدرة و یبعدهم عن التّقرّب الی الله العزیز الحمید قل تالله لیس لاحد مفرّ فی هذا الیوم الّا بان یؤمن بهذا البرهان اللّائح الکریم و هذه الحجّة الکافی الاتمّ البدیع المنیع او یکفر بحجج الله من قبل و آیاته و رسله و صفوته ان انتم من العارفین قل لن یقبل الله الیوم من احد شیئاً ولو یسجده فی ابد الآبدین او یذکره بکل ما نزّل من سماء العزّ فی زمن المرسلین الّا بان یدخل فی هذا السّرادق الّذی ارتفع بالحقّ و دخل فی ظلّه اهل ملأ العالین و من لن یدخل فی ظلّ هذا الوجه فقد خرج عن ظلّ الله و لن یستثن عن هذا الحکم احد من العالمین قل انّا کنّا بینکم فی سنین من الدّهر و استرنا وجهنا عن کل بصر بصیر لئلّا یعرفنا من احدٍ من اهل الارض و کان الله علی ذلک شهید و علیم فلمّا عادوا المشرکون ارفعنا برقع السّتر عن وجه الجمال و اظهرناه کالشّمس فی قطب الزّوال فتبارک الله موجد الخلایق

اجمعین

ص54 \*\*\*

اجمعین قل قد جائت الفتنة من شطر الله المقتدر المتعالی العظیم و قد ظهر المیزان بالعدل و به یوزن کل الاعمال ان انتم من الشّاهدین قل یا ملأ الارض ان تریدوا ان تسمعوا نغمات الله فاسمعوا هذه النّغمات البدیع الملیح و ان تریدوا ان تشهدوا جمال الله فاشهدوا هذا الجمال العزیز المنیر قل تالله لن یقدر الیوم احد ان یسمع نداء الله الّا بان یطهّر اُذُناه من کل ما سمع من النّاس و یحرق الحجبات باسرها و یدع الدّنیا و من علیها فی ظلّه اذاً یقدر ان یقرب بسدرة العزّ و یسمع نداء الله من نار المشتعلة من هذا الشّجر المرتفع المنیع ان یا علی قل تالله انّ الرّوح قد رجع بالحقّ فی هذا الجمال الازلیّ الابدیّ السّرمدیّ الصمدیّ الاحدیّ القدمیّ و یدعوکم الی الله العلیّ و بما نزّل فی البیان من لدن سلطان عز عظیم و یبشّرکم برضوان الله و یهدیکم الی شاطی قدس کریم فاستبقوا یا قوم بهدایة الله و لقائه و لا تفعلوا به کما فعلتم برسل الله من قبل اتّقوا الله یا قوم و لا تکوننّ من المفسدین و یا قوم لا تمنعوا غمام الله عن فیضه و لا نسمة الله عن هبوبها و لا جماله عن هذا الطّراز المنیر اذاً فانصفوا فی انفسکم یا ملأ البیان ان لن تؤمنوا بهذه الآیات فبأیّ شیء آمنتم من قبل ان انتم من المنصفین هل ترضون فی انفسکم بان تفعلوا بمثل ما فعلوا امم الفرقان فوا حسرة علیکم یا ملأ

مضامین و اجزاء جملات کاملا شبیه لوح احمد و همه مربوط به یک دوره است

ص 55 \*\*\*

الغافلین اَنسیتم حین الّذی جائکم سلطان الرّسل باسم علیّ بالحقّ و معه بیضاء منیر و کتاب مبین و لوح عظیم اذاً قاموا علیه المشرکون باعراض الّذی لن یقاس بشیء عمّا خلق بین السّموات و الارضین و فعلوا به ما لااقدر علی ذکره و لن یقدر ان یسمعه اُذن الموحّدین کذلک نلقی علیک عمّا قضی من قبل لعلّ النّاس یستشعرون فی انفسهم و لن یفعلوا بعبده ازید عمّا فعلوا و یکوننّ من الرّاجعین الی الله الّذی الیه منقلبهم و مثویهم فی یوم الّذی فیه تحشر الخلایق اجمعین ان یا ذا رمس الجلال ذکّر للعباد ما اشهدناک فی سفرک حین الّذی سافرت عن مشرق العما الی مطلع البقاء فی رفارف الاعلی و کنت بحبل القدس فی هواء الرّوح متحرّکاً قل انّا سافرنا الی ان بلغنا وراء جبل المسک من بقعة السنا شهدنا قوماً من المقدّسین حول هذه البقعة علی اسم من الاسماء موقوفا و کانوا ان یقدّسوا الله عمّا ظهر فی عوالم الاسماء و الصّفات و عن کل ما یعرفه اعلی حقایق الممکنات مجموعا اذاً قمنا فی مقابلة عیونهم و مکثنا بینهم و تجلّینا علیهم بطراز الله و کذلک کان الامر فی وادی العزّ بالحقّ مقضیّا و کنّا فی تلک الحالة فی المدّة الّتی لن یحدّ بالقلم بما سبقت رحمتنا بالفضل علی العالمین جمیعا لعلّهم یلتفتون

بالّذی

ص56 \*\*\*

بالّذی کانوا ان یقدّسوه فی ایامهم و یعرفون بارئهم و مولیهم بعد الّذی کانوا ان یدعوه فی کل زمن قدیما فلمّا وجدناهم متمسّکاً بحبل الاسماء و غافلاً عن سلطان المسمّی سترنا الوجه عنهم و عرجنا من بینهم و اغطینا عنهم الی ان وردنا فی فاران القدس وراء جبل الیاقوت فی بقعة قدس محبوبا اذاً وجدنا قوماً کانوا ان یعبدوا الله بقیامهم و قعودهم و رکوعهم و سجودهم و توجّهنا الیهم بجمال قدس مشهودا لعلّ یعرفون مولاهم القدیم و یشرّفون بلقائه و یدخلون فی ظلّ کان الوجه فیه کالشّمس عن افق العزّ مشروقا فلمّا وجدناهم متمسّکاً بحبل العبادات و غافلاً عن سلطان الممکنات الّذی بحرف منه شرعت شرایع الامر فی انهار الحکم اذاً ترکناهم فی هویهم و عرجنا الی مقاصد قدس مستورا و سیّرنا فی هواء القرب الی ان وصلنا الی منتهی المقام فی الامکان وادی عزّ مبروکا وجدنا قوماً من الموحّدین و کانوا ان یوحّدوا الله فی السّر و الجهر و یشهدوا صنع الله فی آفاق الممکنات و انفسهم و کذلک کان الامر بالحقّ مشهودا کانّهم بلغوا فی التّوحید الی غایة القصوی مقام الّذی لن یطیر فوقه اجنحة اولی النّهی الّا ان یشاء الله ربّک و ربّی و ربّ العالمین جمیعا و کانّهم ماشهدوا من شیء الّا و قد شهدوا الله علیه مستویا و قیّوما و استقروا علی اعراش المشاهدة

ص57 \*\*\*

و المکاشفة و اکراس عزّ تفرید و کانوا فی ذلک المقام الی ان جائهم الامتحان و الافتتان بما قدّر فی الالواح و کان من القلم القضاء علی لوح الامر مرقوما اذاً هبنا علیهم بانفاس الرّحمن و ارسلنا علیهم رائحة القمیص من هذا الغلام لعلّ یجدون هذه النّفحات الّتی کانت من رضوان الله مرسولا و وجدناهم فی صقع الغفلة عن هذه المرسلات الّتی بنفحة منها تقلّبت الموجودات الی ساحة قرب محمودا و بعد ذلک وردنا بنفسه الحق بینهم بجمال قدس محبوبا لعلّ بوارق الوجه تذکرهم و تهدیهم الی الّذی کانوا ان یوحّدوه فی ایامهم و تدخلهم فی لجة الوصال مقام الّذی کانت اعین المقرّبین عن فراقه مدموعا و مکثنا فوق رؤسهم شهوراً غیر معدوداً و سنیناً غیر محدودا و ماوجدناهم فی اقلّ من الذّرة علی شعور کذلک احصینا اعمالهم فی هذا اللّوح الّذی کان علی فخذ الله حنیئذ منصوبا فلمّا سبقت رحمتنا العالمین ما ترکناهم و حرّکنا بعد اولی عن فوق رؤسهم و توجّهنا الی مقابلة عیونهم و صبرنا و مکثنا فی ذلک المقام فی مدّت الّتی کانت عن تحدید العالمین مرفوعا لعلّ لایحرمُوا عمّا خلقوا له و کانوا ان یوحّدوه فی ایامهم و فی سنین معدودا اذاً وجدناهم فی سکر من الامر و غفلة من الّذی کانوا بحرف

فخذ: ران

منه

ص58 \*\*\*

منه فی عوالم الاسماء مخلوقا فلمّا وجدناهم فی تلک الحالة بکینا علیهم و علی وحدتی و غربتی و مضینا عنهم کمضی الصبا عن رضوان قدس معمورا الی ان وردنا فی وادی النبیّل هذا المعین الّذی منه یجری السّلسبیل علی هذا الاسم الّذی منه ظهرت ملکوت الاسماء و کان عن وصف العالمین منزوها و وجدنا قوماً استقبلونا بوجوه عزّ درّیّا و بهیاکل قدس احدیّا و کان بایدیهم اعلام النّصر و کان مکتوب علیها من قلم یاقوة حمریّا تالله هذه لاعلام نصر الله الّتی کانت بدوام الله فی ظلّ هذا الامر مرفوعا و اولئک کانوا ان یحبّ الله فی سرّهم و جهرهم کأنهم ما اطّلعوا بغیر ذلک و ما کان دونه عندهم مسموعا و کانوا ان یعبدوا الله فی سرّ السرّ علی هذا السرّ المجلل بالسرّ علی الرّمز الخفیّ مرموزا کذلک اشهدناهم و احطنا امرهم الّذی کان فی کلمات الله ممدوحا و کأنّ اعمالهم و انفسهم صارت نفس امرالله من دون فرق و فصل مفصولا و کانوا ان یذکروا الله فی هذه الکلمة الاتم الاکبر الاعلی الابهی فی هذا المقام الّذی کان عن الجهات مقطوعا اذاً ناد المناد فسوف یبعث الله من یدخل النّاس فی ظلّ هذه الاعلام بسلطنة من عنده و قدرة من لدنه لیکون الفضل فی هذا الفصل عن رضوان الکلمة علی العالمین منزولا کذلک نلقی علیک ما شهدناه فی سفرنا هذا لتطّلع بذلک علی الاسرار الّتی کان فی سرادق الامر خلف حجاب النّور بالحکمة مستورا

ص59 \*\*\*

قل یا قوم اتّقوا الله ثمّ اعرفوا الّذی جائکم من قبل فی قمیصه الاخری ثمّ اسمعوا نغماته من هذه النّغمات الّتی کانت علی لحن الله بین العالمین مرفوعا قل تالله ان لن تعرفوه فی هذا الجمال و لن تسمعوا آیاته فی هذه الآیات لن یصدق علیکم عرفان نفسه فی یوم الّذی جائکم بالحقّ و یأتیکم بما وعدتم فی الواح قدس محفوظا قل یا قوم هذا غلام الله و عبده و خادمه و حجّته و سلطانه و جماله و عزّه و کبریائه و برهانه و دلیله و فضله علی اهل السّموات و الارض و کذلک کان الامر حنیئذ من سماء الامر علی هذا اللّوح بالحقّ مسطورا فمن شاء فلیسرع الی محضر الله بقلبه او برجله فمن شاء فلیرجع الی قهر کان من نار الکفر بامرالله موقودا هل یقدر احدٌ بان یعترض بهذه الآیات و یدّعی الایمان فی نفسه لا فو الّذی نفسی بیده بل یکون مشرکاً بالله و آیاته و رسله و صفوته و بذلک یشهد هذا اللّوح الّذی ینطق بالحقّ و من ورائه لسان قدس مشهودا و ان یمسّک الذلّ لاسمی فاصبر و لا تحزن و توکّل علی الله ربّک و انّه یکفیک عن العالمین جمیعا و ان رأیت اسم الله جواد ان انشر کتابک بین یدیه لیقرئه بقلبه و لسانه ثمّ ذکّره من لدنّا بذکر جمیلا ثمّ ذکّر الّذی کان معه لیکون ذکر الله علیهما و علی النّاس بالحقّ مسبوقا ثمّ ذکّر الّذینهم کانوا فی ارضک من الّذینهم آمنوا بالله و کانوا علی الحبّ مستقیما و الرّوح و النّور و البهاء علیک و علی من معک

آقا محمدجواد قزوینی که بعد از صعود ابهی به ناقضین پیوست

من کلّ

ص60 \*\*\*

من کلّ صغیر و کبیرا 152.

بعدا به زین المقرّبین ملقب و معروف شد.

ملّا زین العابدین فی النّون و الجیم

**هو السّلطان المقتدر العزیز المنّان**

ذکر الله فی شجرة الفردوس الله لا اله الّا هو العزیز المقتدر العلیم الّذی قدّر مقادیر الامر فی الواح عزّ حفیظ و بیده ملکوت کلّ‌شیء و انّه علی کلّ‌شیء قدیر له الجود و الفضل و له القدرة و العدل یختصّ من یشاء بامره و انّه کان بکلّ‌شیء محیط ان یا جمال القدس فی کلمة الاکبر فاخرق الحجبات و لا تخف من احد فتوکّل علی الله العزیز المتعالی الحکیم فالق علی النّاس ما القیناک عن وراء قلزم القضاء لا تأخّر فی اقلّ من آن و لا تکن من الصّابرین فاخرج من حجبات النّور بطراز الله ثمّ اطلع عن افق القدس بانوار عزّ مبین و ان مسّتک البأساء و الضرّاء فی حبّی لاتحزن و انّ هذا من سنّتی علی المرسلین فاذکر العباد ما یقلّبهم الی شطر قدس مکین ثمّ حدّث النّاس بنعمة ربّک و ان یعترض علیک هؤلاء المشرکین قل تالله انّ روح القدس قد ظهر فی رداء قدس بدیع و انّ الحصاة تسبّح حینئذ فی هذا الکفّ المقدّس المنیر و قد رجع النّداء فی هذه الشّجرة المبارکة الّتی رفعت علی جبل المسک و انّ هذا لفتنة عظیم قل هذا الکهف الّذی فیه آوَوا فتیة البقاء و قالوا ربّنا آتنا من لدنک رشدا و انّک انت الغفور الرّحیم و سمعنا ندائهم و آویناهم فیه و جعلناهم تذکرة للعالمین قل هذا لنار الّذی به حفظ محمد رسول الله عن ایدی المبغضین قل انّ هذا لفَلک الّذی الیه صعد ابن مریم بالحقّ ان انتم من العارفین قل انّا آمنّا بالله و بما نزّل علینا و بما نزّل علی رسل الله من قبل و بما نزّل علی علیّ قبل نبیل قل انّه السّلطان الرّسل و خلق الله بحرف منه کل من فی السّموات و الارض ان انتم من الموقنین قل انّا کنّا فی خلف سبعین الف حجاب و سترنا الوجه لئلّا یطّلع علیه احد من العالمین فلمّا

ص 61 \*\*\*

حبسونا المشرکون کشفنا الوجه و اظهرناه کالشّمس عن خلف سحاب غلیظ فلمّا عادوا عدنا علیهم رغماً لانفهم و انف الّذینهم استکبروا علی الله و کانوا من المعرضین ثمّ اعلم بانّا وجدنا روایح الحبّ عن کتابک و ارسلنا الیک هذا اللّوح لتقرّ به عینک و عیون الّذینهم رجعوا الی الله و کانوا من الرّاجعین ولکن فاسئل الله بان لایقطع هذه الروایح المرسل العزیز الکریم لانّ طیر الفتنة قد طارت عن شطر القضاء و کذلک قضی الامر من قلم الله المقتدر العزیز السّلطان الغالب العلیم الخبیر و انّک انت فاحفظ هذا اللّوح ثمّ اقرئه بلحن البدع فی کل یوم لعلّ یحفظک الله بجوده انّه هو خیر حافظ و معین و ان وجدت قلوب صافیة فالق علیهم ما القیناک من جواهر الامر لیفرح بذلک قلوب الموحّدین و لقد ارسلنا الیک ما نزّل فی هذا السّجن لتطّلع بالاسرار فی حجب الانوار و تکون من العارفین ثمّ اکتبه باحسن خطک ثمّ ارسله الی شطر قریب و بعید ثمّ انشره بین یدی عبدنا جعفر لیبشّر النّاس بآیات ربّه و یکون من المبشّرین و الرّوح علیک و علی الّذینهم انقطعوا الی الله بکلّهم و کانوا من المحسنین ّثم کبّر من لدنّا کل من کان فی ارضک هناک من کلّ اناث و ذکور لیتمّ الفضل علیهم من لدنّا و انّ هذا لفضل عظیم 152.

تقرب

دستوری که زین المقرّبین سال‌ها و سال‌ها با دقت و حوصله به آن مشغول بود

فارسی ↓

**هو العزیز**

حمد محبوب لن یعرفی را لایق و سزاست که جمیع من فی السّموات و الارض را به حرفی از ظهورت مستظهره من القلم خلق فرمود و کذلک الی آخر لاآخر خلق خواهد فرمود فتعالی ذکره عن کل ذکر شامخ عالی منیع فتباها من کل وصف بالغ بدیع و بعد آنکه مکتوب آن جناب مشعر بر احتراق از فراق بود فو الله حق لکل حبیب بان یبکی و یضجّ من فراق المحبوب الصّبر ممدوح الّا علی المحبوب و الصّیحة مذموم الّا علی المقصود ولکن جذب و شوق و اشتیاق در هجر و فراق بیشتر ظاهر است چه که عذب وصال محتمل است که نار طلب را مخمود نماید چنانچه در بعضی که در این سفر قرب و لقا

تقرّب

ص 62\*\*\*

تقرّب جسته‌اند بالمرّة محتحب مانده‌اند بلی آنکه لم‌یزل و لایزل از خمر بی‌زوال وصال مرزوق شود و نیفسرد چنین وجود اقل از کبریت احمر بوده و خواهد بود ولکن امیدواریم که آن جناب در نهایت بعد به منتهی رتبه قرب فایر شوید و از کأس اسرار امر الله که تا حین از جمیع نفوس مستور بوده مشروب و محظوظ شوید و بر بساط قدس تمکین مستقر و مستقیم شوید کل ذلک من فضل ربّک الواحی در این ایام نازل و ذکر آن جناب منزول ولکن چون کاتب موجود نبود که سواد نماید لهذا ارسال نشد تا بعد قضای الهی چه اقتضا نماید و السّلام و الرّوح علیک و علی من معک 152.

[نیز در کتاب جلدسبز، ش71، ص221]

جناب سید جعفر فی ایّ ارض کان

**هو العزیز الغالب القادر القیّوم**

هذا لوح نزّل بالحقّ من لدن عزیز قدیرا و قدّر فیه مقادیر الامر من قلم قدس منیعا و ینطق بالحقّ فی جبروت البقاء لو یعترض علیه کل من فی الارض جمیعا قل انّ الّذینهم آمنوا بالله و بما نزّل من عنده اولئک علی هدی من ربّهم و ذکر عظیما و تتلقّیهم ملائکة الامر و تبشّرهم برضوان کان فی علی قل یا ملأ الارض اسمعوا ندائی و لاتکفروا بآیات الله بعد الّذی نزّلت بالحقّ و لا تکوننّ جباراً شقیّا هو الّذی ینصر من یشاء بجنود السّموات و الارض و یدبّر الامر کیف یشاء و من اقدر من الله سلطاناً و اصدق قیلا انّه یقلّب اللّیل بالنّهار و ینزل مقادیر کلّ‌شیء انّه کان علی کلّ‌شیء قدیرا ثمّ اعلم بان حضر بین یدینا فی هذا السّجن کتابک و اطّلعنا بما فیه و اجبناک بهذه الآیات الّتی جعلها الله حجّة لمن فی الارض جمیعا و انّ ما ذکرت بحدث و ما اخبرناک من قبل ذلک حق من لدن حکیم خبیرا ولکن انّک انت لا تلتفت بذلک و بما عند النّاس فتوجّه الی وجه عزّ جمیلا ثمّ اعلم بانّ کلّما اخبرناک حق من عند الله ظهر و یظهر و انّا کنّا علی

ص 63\*\*\*

کلّ‌شیء علیما و سیظهر من ورائه فتنة تنفطر منه کل من فی السّموات و الارض الّا الّذینهم صعدوا بکلّهم الی جمال عزّ بهیّا و انّک انت لا تضطرب بذلک ثمّ اطمئن بهذا اللّوح الّذی نزّل بالحقّ من سماء عزّ علیّا قل انّا آمنّا بما نزّل علینا فی هذا اللّوح و بما نزّل علی موسی و عیسی و بما نزّل علی محمد رسول الله و بما نزّل علی علیّ قبل نبیل من آیات قدس منیعا و لا نفرّق بین احد منهم و انّا کنّا علی صراط مستقیما و لو یأخذک الذلّة لاسمی لا تحزن ثمّ اصبر فی نفسک و توکّل علی الله و کن علی الامر بصیرا قل انّا کنّا بینکم فی سنین عدیدا و ما عرفنا احد منکم حتی جاء الوعد و قضی الامر من مقتدر حکیما فلمّا دخلنا فی السّجن اظهرنا الوجه و کشفنا الحجاب بسلطان مبینا و کذلک اذکرنا لک ما نزّل حینئذ بالحقّ و اظهرنا ما هو المستور فی قناع قدس رقیقا ثمّ اعلم بانّ المشرکین قد کفروا بنعمة الله و اعرضوا عن صراط عزّ رفیعا قل یا ملأ البیان اَحسبتم فی انفسکم بان تترکوا ان تقولوا آمنّا و لن یأتکم الفتنة من طرف عزٍّ قریبا تالله انّ هذه لفتنة الّتی بها یفرّ الموحّدون فکیف هؤلاء و کان الله بکلّ‌شیء حسیبا و لن یخرج عنها الّا من تمسّک بهذا الخیط الدّریّ و کان الله علی ذلک شهیدا بلّغ النّاس بما استطعت و لا تلتفت الی یمینک و شمالک و توصّل بهذا الرّکن الّذی قد کان علی الامر شدیدا و لقد ارسلنا الیک ما نزّل فی السّجن و انّ حرفاً منه لاعظم عن خلق السّموات و الارض و بها تمّت حجّة الله و برهانه و دلیله و آیاته علی کل صغیر و کبیرا 152.

چند جا در این متون فتنه به معنای امتحان آمده است

جناب احمد فی الصّاد

**هو الفرد العزیز العالی المنیع الرّفیع**

تبارک الّذی بیده ملکوت ملک السّموات و الارض و انّه کان بکلّ‌شیء علیما له الجود و العظمة و له الاقتدار و السّلطنة و له العزّة و الرّفعة و له القوّة و القدرة یؤتی الملک لمن یشاء و ینزع

الملک

ص 64\*\*\*

الملک عمّن یشاء و یهب لمن یشاء ما یشاء و انّه کان بکلّ‌شیء علیما قد خلق کلّ من فی السّموات و الارض بمشیته و یخلق کیف یشاء بارادته و انّه کان علی کلّ‌شیء محیطا قل انّه سیظهر کما ظهر بالحقّ و لن یحدّ بحدّ و لن یشیر باشارة و لن یحجب بحجاب یظهر کیف یشاء لمن یشاء و نحن علی ذلک شهیدا یا ایّها المؤمن بالله قد حضر بین یدینا ماوجدنا عنه روایح الله عن شطر قدس کریما الّذی اظهره الله من قلم اسمه الحسین فی مقعد القدس و القی علیه من کلمات عزّ رفیعا فاعلم بانّ حرفاً منه لاعزّ عن خلق السّموات و الارض و هذا لمن کان علی الحق بصیرا و فیه سطر اسرار الامر من قلم قدس خفیّا و لن یبلغها الّا الّذینهم انقطعوا الی الله و کانوا علی فطرة قد کان علی الحق مستقیما و فی حرف منه کنز اسرار العلم و الحکمة من لدن عزیز حکیما و انّا لو نرید انّ نفسّر حرفاً منه لن تکفیه الالواح و لن یتمّه الاقلام و لن لیحمله کلّ ورق منشورا لانّ لکلّ حرف منه تأویل و لکلّ تأویل بطن و لکلّ بطن ابطن و رموز و اشارات الی ما شاء الله کذلک کان الامر عن یمین العرش حنیئذ مقضیّا و انّا منعنا عن ذکرها لما بدت البغضاء فی صدور الّذینهم یدّعون الایمان فی انفسهم و کانوا علی طغیان کبیرا و انّک انت فاخرق الحجبات ثمّ اخرج عن خلف السّبحات بیقین قویّا لئلّا یحجبک الاشارات کما احتجبوا بها ملأ الفرقان بذکر الختم فی کتاب عزّ حفیظا الّذی نزّل علی محمد رسول الله من لدن سلطان عزّ مبینا فاعلم بانّ الحق کان بنفسه حجّة لمن فی السّموات و الارض لن یحتاج بدلیل و لا برهان ان انت بذلک خبیرا و اذا اراد ان یعرف نفسه للعباد یظهر بحجّة یعجز عنها کل من فی السّموات و الارض لیکون الفضل من عنده علی العالمین مشهودا و من دون ذلک لن یعرفه احد و لن یتمّ الحجّة علی احد و کذلک قدّر مقادیر الامر

ص65 \*\*\*

من قلم الّذی کان بالحقّ علیما و کذلک نزّلنا علیک من حکمة القدس و صرّفنا لک الآیات لتجذبک من نغمة کانت فی هذا الرّضوان مرفوعا و ان ترید ان تعرف رشحاً من اسرار الّتی کانت فی هذا البحر مستورا فاعرف بانّ هذا لحسین الّذی وعدتم به بعد القائم و کان فی کل الالواح مذکورا و ظهر بین الاعدا بطراز الّذی خضعت له کل الاعناق من کل ذی شوکة عظیما و احبّ اثر الله علی شأن الّذی ظهر منه و هذا من برهانه علی الخلایق جمیعا قل تالله انّه لشابّ فی حبّ الله و رضیع بما یشرب من لبن الّذی کان عن سماء القدس منزولا و انّه لشابّ فی العلم و الحکمة بما علّمه الله من اسرار علم مکنونا و به یمتحن الله عباده الّذین یدّعون الایمان من کل صغیر و کبیر احد لن یقبل من احد ایمانه الّا بأن یدخل فی هذا المقام الّذی کان فی ازل الآزال محمودا فمن اقبل الیه فقد اقبل الی رسل الله من قبل فمن اعرض عنه فقد اعرض عن جمال اسم علیّا فسوف تجد اعراض العباد من هذا النّور الّذی اشرق عن افق قدس بهیّا بعد الّذی ظهر بآیات الّتی ینصعق عنها کل من فی السّموات و الارض الّا من شاء ربّک و هذا ما قضی بالحقّ فی صحایف عزّ کریما فطوبی لمن لایزلّ عن هذا الصّراط و لن یصدّه وساوس الشّیطان و لو یعترض علیه کل مذنب اثیما کذلک فاعرف کلّما ذکر فی لوحک ثمّ استر هذه اللئالی فی صدرک و لا تنشرها بین یدی کل مغلّ عصیّا و ان وجدت قلباً طاهراً فالهم ما الهمناک من هذه الاسرار الّتی کانت فی حجب الامر مقنوعا و الّا فاسترها غایة السّتر و لا تفش بین یدی الّذین اتّبعوا الشّیطان فی انفسهم و کانوا علی البغض شدید اذاً فاشکر الله بما ارسلنا الیک من روایح القدس و القیناک قول الحق و الهمناک ما کان النّاس عنه محجوبا قل اَما کنّا بین یدی العباد فی شهور و سنینا و ماعرفنا من احد و کذلک

کان

ص 66\*\*\*

کان الکل فی حجبات غلیظا و لمّا عادوا علینا المشرکون و جعلونا مسجوناً فی تلک الارض لذا اظهرنا نفسنا الحق رغماً لانفهم و لکل منکر شقیّا و الرّوح و التّکبیر و البهاء من لدنّا علیک و علی روحک و قلبک و علی الّذینهم کانوا فی رضی الله سریعا 152.

[نیز در کتاب جلدسبز، ش71، ص 226]

جناب سید حسن فی الصّاد **هو العزیز المنیع**

ذلک الکتاب نزل بالحقّ من لدن سلطان عزّ مبینا انّه لا ریب فیه هدی للعالمین جمیعا قل یا قوم آمنوا بالله و بما نزل علی علیّ بالحقّ و بالّذی یأتی فی ظلل منیعا و یا قوم لاتفتروا علی الله و لا تفرّطوا فی امره ثمّ اسلکوا علی صراط قدس سویّا ان یا اهل السّموات و الارض اسمعوا نداء الله من هذه الشّجرة المنبتة المرتفعة المبارکة الازلیّة الابدیّة الّتی کانت علی طور العزّ باذن الله مرفوعا قل انّ شجرة الامر ینطق فی صدری ان انتم بسمع الله سمیعا قل تالله انّ روح الامر قد اخذ زمام السّتر عنّی و اظهرنی بالحقّ و هذا ما قدّر من لدن مقتدر قدیرا قل انّ روح الامین ینطق فی هذا الرّضوان و یدعو الکل الی جمال قدس عزیزا و یبشّر النّاس بلقاء الله فی هذا الرّوح الّذی کان من افق الفضل لمیعا فاستمعوا یوم یناد المناد من شطر اسم علیّا اذاً تجدون الصّیحة بالحقّ بین السّماء و الارض و یأتی الله علی غمام القدس و فی حوله من الملائکة قبیلا ان یا ملأ البیان اذا ادرکتم لقاء الیوم فاسرعوا الیه و لا تسئلوا فیه عن کل مکّار اثیما و ذی علم علیما قل ایّاکم ان لا تفعلوا به کما فعلتم بالنّقطة حین الّذی ظهرت بکتاب مبینا خافوا عن الله و لاتفسدوا فی امره و لا تردوا علیه ما وردتم علی عبده هذا و انّ ذلک خطأ قد کان فی امّ الکتاب کبیرا قل یا ملأ البیان اَتفعلون بمثل ما فعلوا امم الفرقان من قبل فویل لکم بما اتّخذتم البغی لانفسکم سبیلا قل انّ ملأ الفرقان قالوا انّا آمنّا بالله و بما نزّل علی محمد رسول الله الی ان جائتهم

ص67 \*\*\*

الفتنة عن شطر عزّ قریبا و ظهر علی بالحقّ بکتاب قدس حفیظا اذاً کفروا بالله و اشرکوا بنفسه و اعرضوا عن نعمة الّتی نزلت بالفضل من سماء قدس بدیعا کما فعلوا هؤلاء فی هذا الزّمان بهذا العبد بعد الّذی جائهم ببرهان من الله و الواح عزّ منیرا قل فو الله لن ینفع الیوم احد ایمانه الّا بان یدخل فی هذا الشّاطی الّذی یسمع فیه نداء الله عن وراء الحجبات و تغنّ فیه الورقا بکل لحن بدیعا ثمّ اعلم بان حضر بین یدینا کتابک و اخذناه بانامل الفضل و بذلک مننّا علیک لتکون بالله ربّک شاکراً و رضیا ذکّر النّاس بما اذکرناک به بالحقّ لتکون فی دین الله قویما قل تالله انّ هذا جبل القدس لن یحرّکه عواصف الغلّ و لا قواصف البغضا و تنطق علیه الشّجرة بانّی انا الله لا اله الّا هو و انّه کان بکلّ‌شیء شهیدا فاخرج عن حجبات الوهم و الهوی و توجّه الی شطر البقا فی هذا القضا و توکّل علی الله ربّک و انّه یکفیک عن کل العالمین جمیعا و ان یمسّک الحزن لاجلی لا تحزن ثمّ استقم علی حبّک و کن فی نفسک علی الحق مستقیما قل تالله تنشقّ سموات الظّنون من فتنة الّتی تأخذ کل صغیر و کبیرا و یندکّ جبال الاوهام من هذا الفتی الّذی طلع عن افق الله ببرهان عظیما و انّک انت فاستر هذا اللّؤلؤ فی صدف صدرک و لو امرناک بالذّکر و انّ فی ذلک لحکمة منیعا فاذکر لمن تجد رائحة الرّوح عنه ثمّ استر عن الّذین اتخذوا الیٰههم هویهم و کانوا عن البصر عمیّا کذلک امرناک ثمّ نهیناک ثمّ القیناک لتکون علی صراط عزّ سویّا قل تالله انّ هذا لصراط الله لمن فی السّموات و الارض و ضیائه لمن فی جبروت الامر

و الخلق

ص68 \*\*\*

و الخلق و برهانه للعالمین جمیعا قل انّ المشرکین لمّا تجاوزوا عن حدّهم لذا اظهرنا نفسنا الحق لتکون الحجّة علیهم بلیغا و الرّوح علیک و علی الّذینهم توجّهوا الی الله بانفسهم و اموالهم و کانوا علی الامر قویّا 152.

جناب احمد قلی فی الصّاد **هو العزیز**

شهد الله انّه لا اله الّا هو و انّ نقطة البیان عبده و بهائه و هذا ما نزّل من لدی الله فی یوم الّذی فیه استوی جمال الهویة علی عرش عظیم قل تالله لو یقرّون اهل البیان بهذه الکلمة الّتی نزلت بالحقّ من لدن عزیز حکیم لتکفیهم عن کل ما یشهد و یری و کان الله علی ما اقول شهید لانّ فیها سترت اسرار الله ان انتم من العارفین و لن یطّلع بها احدٌ الّا من شاء ربّک الرّحمن الرّحیم فسوف تجد المشرکین ینکثون عهد الله فی هذا البهاء الّذی ظهر بالحقّ بآیات قدس قدیم الّتی بحرف منه تنفطر سماء الغلّ و تنشقّ ارض البغضا و تندکّ جبال انفس المشرکین قل تالله الحق انّه لمحک الله به یفرق کل امر حکیم و به یوزن کلّ‌شیء بقسطاس عزّ مستقیم و به یبرء الاکمه و الابرص و کل مریض و سقیم قل یا قوم خافوا عن الله ثمّ ارحموا علی انفسکم و لاتکوننّ من المعرضین عن الّذی جائکم بآیات بیّنات و یدعوکم الی الله مولیکم و یمنعکم عن هویکم و یرزقکم فی کل حین من هذه الثّمرة الجنیّة الاحدیّة الّتی ظهرت من سدرة قرب منیع و بعد قد رأینا ما ظهر منک فی کتابک و اطّلعنا بما فیه کانّک اشتکیت عن الفراق و هذا ما تتدمع منه اعین المقرّبین ولکن انّک انت لا تحزن عن ذلک ثمّ ارض بما قضی الله لنا و لک و کن فی صبر منیع و لو شاء الله لیکشف جماله لک و یرزقک لقائه فی نومک و یقظک و انّه علی کلّ‌شیء قدیر

ص69 \*\*\*

و انّک انت فاصبر فی کل الامور فتوکّل علی الله ربّک و انّه هو ینصرک بالحقّ و یرفعک الی مقعد عزّ مکین و الرّوح و العزّ و البهاء علیک و علی الّذینهم توکّلوا علیه و کانوا من المتوکّلین و الحمدلله ربّ العالمین 152.

جناب ملا علی فی الصّاد **هو العزیز**

ان یا علی فاستمع لما یوحی الیک من هذه النّار الّتی تستضیئ فی هذه الشّجرة الّتی تنطق بالحقّ بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّا قبل نبیل لعینه و بصره و نفسه و لسانه بین عباده ان انتم تعلمون و به ظهرت کلمة الاولیّه و النّقطة الالهیة و الجمال الغیبیة و الالف القائمة و الهاء المنزلة و الباء المنبسطة ان انتم تعقلون و به ظهر الوجود و طلع جمال المعبود و حدّد صرف الاحدیّة بطراز اسم معلوم لیکون النّاس مقتدراً بالتقرّب به و انّ هذا لفضل مشهود لانّه لو یظهر بما کان علیه لن یقدر احدٌ ان یتقرّب به او ینظر الیه او یستعلم منه علم ما کان و ما یکون و بذلک فاعرف اسرار الحکمة بما القیناک ثمّ فکّر فیها لیفتح الله بذلک علی قلبک ابواب علم مکنون ان یا علی فاشکر الله بارئک بما حضرت بین یدی العبد فی آخر ایامه و بذلک کنت من الّذینهم کانوا بهدی الوجه هم مهتدون فطوبی لعینک فی ما رأیت و لاذنک فی ما سمعت و لجسدک بما حضر فی مقام قرب محمود فهنیئاً لک یا عبد بما هاجرت عن دیارک و سافرت الی الله المهیمن القیّوم الی ان وردت مدینة الّتی سمّیت بدار السّلام من قبل لانّها اسلمت فی هذا الظّهور المقدّس المشهور کذلک یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده للوح محفوظ و انّک لو تأخّرت فی ذلک ما فزت بهذا الفوز الّذی یشتاقه ملأ الفردوس ان انتم توقنون

و یفوت

ص70 \*\*\*

و یفوت عنک کما فات عن اکثر النّاس و هم حینئذ فی حسرة و ندبة مشهود اذاً فاعرف فی نفسک بان لاینبغی لاحد بان یؤخّر سبل الخیر بعد استطاعته و انّ هذا لحق مسطور فی هذا الرّق المنشور قل تالله انّه لبیت المعمور قد ارتفع بالحقّ من لدی الله العزیز المشکور و یطوف فی حولها اهل ملأ الاعلی ثمّ الّذینهم سمعوا نداء الله فی هذا الطّور لانّه هو اصل الظّهور و تجلّی الجود من الله العزیز السّلطان الرّحیم الکریم الغفور کذلک اذکرناک فی هذا اللّوح لیقرّ به عینک و توقن بانّا مانسینا الّذینهم آمنوا بالله و آیاته ثمّ بحجّته و برهانه ثمّ بعزّه و سلطانه ثمّ بجماله و اجلاله و کانوا الی مقاصد العزّ هم قاصدون و الرّوح علیک و علی الّذینهم اتّبعوا حکم الله فی کل امر و حدود 152.

جناب رضا فی الصّاد **هو الغالب العلیم**

ان یا رضا قد حضر بین یدینا کتابک و انّا کنّا آخذین و عرفنا بما فیه من کلماتک و انّا کنّا عالمین فاشهد بانّه لا اله الّا هو العزیز القیّوم و بانّ علیّاً قبل نبیل لسلطان الرّسل و کتابه امّ الکتاب و لوحاً منه یکفی فی الحجیّة کل من السّموات و الارض ان انتم تعلمون ان یا رضا فاصبر فی نفسک اذا اتاک امر محتوم و لاتضطرب فیه و لاتسئل عنه من احد ثمّ افتح عیونک لتعرف ما اراد الله فی هذه الایّام الّتی فیها تتغیّر الوجوه و یرفع فیها ضجیج المغلّین و یظهر کل امر مکنون من لدی الله المقتدر القادر العزیز المحبوب و انّک انت کنت بین یدینا فی سنین معدود و سمعت نغمات الله عن هذا اللّحن المبارک العلیّ المحمود و مع ذلک ما عرفتنا فی حین من الاحیان و ما توجّهت بوجهی بما احجبتک الاوهام و منعتک عن الدّخول فی حرم المقصود اذاً قم عن مقامک

ص 71 \*\*\*

ثمّ اشهد صنع الله ببصرک و لا تتّبع الّذینهم بهذا الفضل هم یکفرون قل تالله من انکر هذا الامر فقد انکر کل المرسلین من قبل و انّ هذا لحتم مرقوم من قلم الله العزیز المتعالی القیّوم و لقد ارسلنا الیک هذا الکتاب لتقرّ به عیناک و تفرح فی نفسک و تکون من الّذینهم بکلمات الله یفرحون فاعلم بانّ حرفاً منه لخیر عن ملک الآخرة و الاولی ان انتم ببصر الله فی آیاته تنظرون اذاً فاجهد فی نفسک لئلّا تزلّ قدماک عن هذا الصّراط المرتفع الممدود قل تالله قد انشقّت السّماء من غمام الامر و جاء الله بوجه موعود الّذی وعدتم به فی التّسع ان انتم یعرفون و لوحاً من اثره لحجّة الله علی خلقه و برهانه علی بریّته و سلطانه لمن فی السّموات و الارض ان انتم تشعرون و کذلک الهمناک لتحرق سبحات الوهم و تکون من الّذینهم لا یصدّهم منع مانع و لا یحجبهم عباد الّذینهم اعترضوا علی الله فی کل عصر کانوا بآیات الله ان یحجدون و الرّوح علیک و علی من فی بیتک من کل اناث و ذکور و انّک انت ان وجدت قلباً طاهراً فالق علیه ما القیناک و الّا فاسترها غایة السّتر و انّ هذا نصحی علیک و علی کل صبّار شکور 152.

جناب حسین فی الصّاد **هو العزیز الباقی**

ان یا حسین ان اشهد بنفسک ثمّ بلسانک ثمّ بقلبک ثمّ بذاتک بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل محمد مظهر جماله و مطلع اجلاله و معدن وحیه و منبع علمه لمن فی السّموات و الارضین و به ثبت التّوحید و اظهر جمال التّفرید و غنّت الورقاء علی افنان سدرة البقاء

بانّه لا اله

ص72 \*\*\*

بانّه لا اله الّا هو الرّحمن الرّحیم ثمّ اعلم بان حضر بین یدینا کتابک و اطّلعنا بما فیه انّا کنّا عالمین و اجبناک بهذه الآیات الّتی یعجز عنها العالمین قل یا قوم خافوا عن الله و لا تفسدوا فی الارض و لا تکوننّ من المفسدین و اذا نزّلت علیکم آیات الله لا تتّخذوها هزؤاً و لا تکوننّ من الغافلین ثمّ اعلم بانّا ما اردنا ان نظهر وجهنا لاحد کما کنّا بین العباد و ماعرفنا من احد و کنّا فی ستر عظیم ولکنّ المشرکین لمّا حبسونا فی هذا السّجن البعید لذا کشفنا حجبات السّتر و اظهرنا الوجه کالشّمس المشرق المنیع لیحترق بذلک اکباد المغلّین و یزداد ایمان الموحّدین قل تالله من سلطان القدم قد نزل علی هذا القلم کلمة تنفطر عنها السّموات و الارض الّا من شاء ربّک العزیز الباقی المنیع کذلک غنّت الورقاء علیک لتطّلع بما هو المستور عن کل ذی بصر بصیر و تکون ثابتاً فی امر ربّک و امیناً فی رسالاته و تسرّ فی ذاتک و نفسک و تکون علی الصّراط بیقین مبین ثمّ اعلم بانّا ما نسیناک من قبل و ما انسیناک فی هذا السّجن الّذی کان خلف جبال عظیم و الرّوح و النّور و العزّ و السّنا علیک و علی معک من یومئذ الی یوم الدّین 152.

آیا ادرنه پس کوه­های عظیم است؟

**هو العزیز**

معلوم آن جناب بوده که لم‌یزل مقصود از آفرینش معرفت حق بوده و خواهد بود و این معرفت منوط به عرفان انفس عباد بوده که به بصر و قلب و فطرت خود حق را ادراک نمایند چه که تقلید کفایت ننماید چه در اقبال و چه در اعراض

ص 73 \*\*\*

اگر به این رتبۀ بلند ابهی فائز شوی به منظر اکبر که مقام استقامت بعد از مجاهده فی الله است واصل خواهید شد این است دستور العملی که خواسته بودید و به این دو کلمه که از جواهر حکم بالغه الهیه است اکتفا شد و لو یلتفت بها احد لیستغنی عن کل من فی الوجود و کفی بالله شهید.

جناب محمد حسین فی الصّاد **هو العزیز**

ان یا عبد فاشکر الله بما تجلّی الله لک مرّة اخری لیظهر لک الاسرار فی قمص الدّرّیّ فی هیکل الابهی قل تالله انّه قد کان شدید الامر فی جبروت الاعلی ثمّ استوی علی العرش فی لاهوت البقا قل یا ملأ الارض اَفتمارونه فی ما شهد و رأی من آیات ربّه فی ملکوت الاسنی قل تالله لن یزلّ قدم القدس و لو یعترض علیه کل من فی السّموات او علی الارض الادنی قل انّه صعد مرّة فوق سدرة المنتهی عند شجرة القصوی و مرّة الی مقام القرب خلف سرادق القدس فی غیب العماء مقام الّذی انقطع عنه عرفان اولی النّهی کذلک غنّت الورقا فی ما ظهر و اخفی لیهتدی به اهل الهدی و یزید الغلّ لمن کفر و اشقی ثمّ اعلم بانّ حضر فی مقعد القدس کتابک و اطّلعنا بما فیه و اجبناک بهذا الجواب لتعلم بانّ ربّک ما نساک فی حیوٰتک الاولی و کذلک لن ینساک فی قیامة الاخری و نزل علیک من آیاته الکبری من هذا المنظر الاجلی و قدّر لک من قلم الرّوح ما لایعرفه احد فسبحان ربّک الاعلی و ارسل علیک الرّوح و علی من معک من اهل التّقی قل فسبحان ربّی الاعلی 152 .

حسن فی الصّاد **هو العزیز**

ص74 \*\*\*

هذا کتاب نزّل بالحقّ من لدن عزیز حکیم لا ریب فیه انّه نزّل بالحقّ من لدی الله العزیز الفرید و جعله الله من عنده حجّة بالغة و کلمة باقیة بین السّموات و الارضین و انّه لهدًی و ذکریٰ من عنده علی العالمین ان یا عبد فاشهد بما شهدالله فی ذاته بذاته بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل محمد لسراجه و ضیائه و ذکره و بهائه لمن فی الارض اجمعین و به یبصر کل بصیر و یعرف کل عارف و ینطق کل ناطق و یوقن کل موقن علیم و من اوتی بصر الرّوح من الله یشهد بانّ کل ذلک حق لا ریب فیه و انّا کنّا علی یقین مبین و کذلک شهد الله و الملئکته و رسله و صفوته ان انتم من السّامعین ان یا عبد فاشکر الله بارئک بما نزل علیک فی هذا اللّیل من کلمات عزّ منیع الّتی بحرف منها خلق کل من فی السّموات و الارض ان انت من العارفین و انّک انت فافتح عیناک ثمّ تفرّس فی آیات الله و خذها بقوّة و لاتکن من الممترین کذلک وعظک الله فی لوحه و قضی بالحقّ لتکن من الموقنین فافرح یا عبد بما نزّل علیک کتاب کریم من لدن عزیز خبیر و کذلک یمنّ الله علی من یشاء من عباده و یختصّ من یشاء برحمته و انّه لذو فضل عظیم و الرّوح و البهاء علیک و علی عباد الله الموحّدین 152.

**هو العزیز**

شهد الله انّه لا اله الّا هو العزیز القیّوم و شهد بانّا اجبنا محمداً عبدنا من قبل و من بعد و انّ ذلک ما نزّل علی لوح قدس محفوظ ولکن انت ما رضیت بما قدّرناه لک و احتجبت عن الله ربّک بحیث ما عرفته بعد الّذی کنت معه فی سنین و شهور اذاً فاخرق حجبات الوهم و تمسّک بهذه العروة الدّریّ المحبوب بشّر فی نفسک و لا تحزن عن شیء و کن

ص75 \*\*\*

بقلب مبسوط بحیث لن یقبض ابداً ثمّ عاشر مع احبّاء الله بفرح و سرور کذلک یعظک الله و کل عبد محمود 152.

**هو السّلطان العزیز القیّوم**

سبحان الّذی نزّل الآیات علی لحن بدیعا و ظهر حجّته و لاح برهانه علی شأن الّذی یعجز عنها کل ذی علم علیما و ینطق بالحقّ فی جبروت الامر و الخلق و یدعو النّاس الی مقام قدس کریما قل یا قوم آمنوا بالله و بما نزّل فی البیان و لا تتّبعوا کل شیطان مریدا فاتّبعوا حکم الله فی انفسکم و اجیبوا داعی الله ان تریدوا ان تتّخذوا الی ذی العرش سبیلا قل انّ هذا لحسینٌ بالحقّ و قد وقع بین یدی الظّالمین مظلوما قل خافوا عن الله یا ملأ البیان و لاتمسّوه بسوء انفسکم و هویکم و لاتقتلوه باسیاف لسانکم و لاتکونوا جبّاراً شقیّا قل تالله لن ینفعکم الایمان الّا بحبّی و هذا ما قدّر من مقتدر قدیرا انّک انت یا عبد فاشکر الله بما حضر بین یدینا کتابک و اذکرناک فی هذا اللّیل فی هذا السّجن الّذی کان خلف جبال مرفوعا و انقطع عن ذیلنا ایدی العباد هذا ما قضی بالحقّ من لدن عزیز حکیما کذلک مننّا علیک و انزلنا الیک ما یسکن به قلبک و ینقطعک عن العالمین جمیعا و البهاء علیک و علی کل مؤمن وفیّا.

**هو العزیز القیّوم**

ذکر رحمة ربّک عبده شفیعا و ناداه عن وراء طور القدس فی بقعة الامر من الشّجرة المنبتة المرتفعة المبارکة بانّی انا الله قد کنت علی العالمین شهیدا و بعث الرّسل مبشّرین و منذرین لیبشّروا النّاس الی رفرف قدس بهیّا قل تالله انّ الرّوح قد ظهر بانوار عزّ مبینا

و النّور

ص76 \*\*\*

و النّور قد طلع بسلطان عظیما و قد جاء جمال الغیب برداء منیعا قل تالله من ادّعی الایمان قد امتحن بایمانی و من ادّعی الحبّ قد افتتن بحبّی و هذا ما رقم من قلم الاعلی علی الواح عزّ حفیظا فسوف تظهر فی وجوه المجرمین غبرة النّار و تأخذهم الفتنة عن کل شطر قریبا الّا الّذینهم توجّهوا الی الله بقلوبهم و اذا سمعوا آیات الله خرّوا سجّداً و بکیّا کذلک صرّفنا لک الآیات و القینا علیک قول الحق و القیناک ما یقرّبک الی ساحة اسم علیّا و النّور علیک و علی من کان فی الله رضیّا.

**هو العزیز الباقی**

قد شهد الله کتابک و اطّلع بما فی سرّک من حبّه و ارسل الیک من هذا الرّضوان نسایم قدس محبوب لتحیی بها و تنطق بالحقّ و تکون من الّذینهم بآیات الله ینطقون و لایأخذهم لومة لائم و لایمنعهم منع الّذینهم بجمال الله لایهتدون قل یا قوم هذا لحسین بالحقّ قد جائکم بآیات الّتی لایعادل بحرف منها کل من فی السّموات و الارض ان انتم تعلمون قل هذا الّذی وعدتم به بعد القائم ان انتم تشعرون و قد ظهر بطراز الله المهیمن القیّوم قل قد اظهره الله بین الاعداء بسلطان الّذی کل خضعوا له ان انتم تسمعون کذلک فاعرف قدرة ربّک ثمّ ذکّره فی کل صباح و مساء و کل عشیّ و بکور و انّک انت لا تحزن من شیء فتوکّل علی الله ربّک العزیز المتعالی المحبوب و ان جائک الفتنة لا تضطرب ثمّ استقم فی حبّک و انّه ینصرک بالحقّ و یحفظک بالعدل و انّ هذا لحقّ معلوم و الرّوح علیک و علی الّذینهم معک و علی الّذینهم کانوا بهذا الحبل ان یتوسّلون.

ص77 \*\*\*

جناب کریم فی الصّاد **هو العزیز الباقی**

شهد الله انّه لا اله الّا هو العزیز الکریم له الجود و الفضل و له الرّحمة و العدل ینصر من یشاء بجنود السّموات و الارضین ان یا عبد فاشکر الله ربّک بما نزّل علیک من آیات قدس بدیع الّتی نزّلت بالحقّ من لدن عزیز حکیم و فصّل فیه ما یظهر به جمال الحبّ عن سحاب قدس منیر لتوقن بانّ رحمته سبقت الممکنات و فضله کل العالمین و الرّوح علیک و علی کل موقن بصیر 152.

**هو العزیز**

شهد الله انّه لا اله الّا هو العزیز الجمیل و انّ نقطة البیان لعبده و بهائه لمن فی السّموات و الارضین و انّک انت یا عبد فاشکر الله بارئک بما اختصّک بحبّه و ارسل الیک هذا اللّوح المنیر فاشکر ثمّ اشکر فی قلبک و ذاتک فی کل بکور و اصیل ایّاک ان لا تحزن فی شیء ثمّ اسرر بسرور الله العزیز القدیر کذلک غرّد الورقاء فی هذا السّجن البعید لتکون من الشّاکرین.

جناب غلام قبل حسین  **هو العزیز القیّوم**

شهد الله بذاته لذاته فی عزّ سلطانه بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً لظهوره و بطونه و غیبه و شهوده و عزّه و جلاله و سلطنته و بهائه لمن فی السّموات و الارضین و به اشرقت الشّمس عن افق العزّ و لاح قمر الامر عن هذا السّماء المقدّس المنیر و به تمّت میقات الله و کملت حجّته و ظهر برهانه و طلع وجهه عن خلف الحجاب بسلطان مبین قل تالله انّ الحق یستضیئ به کما انّ الیوم یستضیئ من الشّمس ان انتم من العارفین

و انّ روح

ص78 \*\*\*

و انّ روح القدس طاف فی حوله و نادت الشّجرة فی صدره بانّه هو الله لا اله الّا هو العزیز الغالب القدیر و به ظهرت الجنّة و النّار للمقبلین و المعرضین قل تالله بحرف منه وضع المیزان و نصب الصّراط و طلع جمال القدم عن مدینة الله العلیّ العلیم و به اهتدی البعید الی کوثر القرب و طاب کلّ علیل و سقیم قل انّه لسلطان الملوک و راحم المملوک یعطی الملک علی من یشاء و ینزع الملک عمّن یشاء و انّه لهو العزیز الکریم قل انّا آمنّا بالله و بما نزّل علینا و بما نزّل علی رسله و صفوته ان انتم من الشّاهدین و بما نزّل علی علیّ من قبل من آیات عزّ بدیع و یشهد بکل ذلک قلمی و لسانی و ظاهری و باطنی بین یدی الله ربّ العالمین قل یا قوم اتّقوا الله و لا تنظروا الی الدّنیا و زخرفها فانظروا الی هذا المنظر المشرق الکریم فاعلموا بانّ الدّنیا و ما فیها ستفنی و یبقی الملک لله الملک العزیز الفرد الجمیل فانّک انت یا مصاحبی فاشهد بما شهد الله لنفسه و لاتکن من الممترین فتمسّک بحبل الله و حبّه ثمّ انقطع عن الّذینهم کفروا و اعرضوا بعد ما جائتهم البیّنات عن کل شطر قریب ثمّ اعلم بانّ المشرکین ارادوا بان یبدّلوا امر الله لسجنی فی هذه الارض البعید قل تالله بئس ما ظننتم فی انفسکم سیرفع الله بذلک امره و یظهر سلطانه و یعلو قدرته بین السّموات و الارضین قل و قد ظنّوا من قبل کما ظننتم امم امثالکم و قطع الله دابرهم بالعدل و رفع امره بالحقّ علی مقام الّذی انقطعت عنه ایدی المشرکین تالله انّ المشرکین لو یقتلوننا فی کل حین بعذاب الّذی لم یکن له فی الابداع شبه و لا نظیر اذاً تجدنا علی صبرٍ و شکرٍ

ص 79 \*\*\*

بحول الله و قوّته و انّه یلقی الصّبر علی من یشاء من عباده المؤمنین و انّ النّاس لو یتفکّروا فی ما مضت من سنن الله علی عباده المقرّبین لیعرفوا اسرار الامر فی تلک الایّام ولکن احتجبوا عن ذلک بما غلبت علیهم شقوتهم فی هذه الایّام القلیل قل یا قوم خافوا عن الله الّذی خلقکم بامره و لاتنکروا آیات الله اذا نزّلت علیکم بالحقّ و لاتکوننّ من المشرکین قل ان تکفروا بها فبایّ شیء ثبت ایمانکم بمحمد رسول الله من قبل ان انتم من المنصفین ا فمن کان علی بیّنة من الله کمن اعرض و کفر فما لکم یا ملأ المبعدین اذاً فاسمعوا یا قوم ما یذکرکم به هذا العبد و لا تحتجبوا عن الله بارئکم و لا تمنعوا انفسکم عن فضله و رحمته و لاتکوننّ من الخاسرین قل الله خالق کلّ‌شیء و انّه بکلّ‌شیء قدیر قل الله رازق کلّ‌شیء و کل الیه لراجعین قل الله ناصر کلّ‌شیء و کل الیه لقاصدین قل الله منزل کلّ‌شیء و کل الیه لناظرین قل بیده ملکوت کلّ‌شیء و جبروت الامر و الخلق و انّه بکلّ‌شیء حکیم و بیده مقادیر کلّ‌شیء یدبّر الامر کیف یشاء و ینزل الرّحمة علی من یشاء من خلقه و انّه لفعّال بکل ما یرید کذلک القیناک بالحقّ من آیات الله العزیز الفرید و ارسلنا الیک هذا القمیص الدّریّ المنیر لتجد عنه رائحة الحبّ و تقرّ عینک و یسرّ قلبک و تطمئنّ نفسک و تکون علی حبّ مبین و الرّوح و النّور و التّکبیر و البهاء علیک و علی الّذینهم سمعوا نداء الله عن هذا الشّجر المرتفع النّاطق العلیم.

هو العزیز

ص80 \*\*\*

لوح فارسی، مندرج در مجموعه الواح مبارکه چاپ مصرر

**هو العزیز**

لم‌یزل نفحات قدس از رضوان عنایت الهی در وزیدن بوده و لایزال روایح عزّ معنوی از یمین عرش ربانی در هبوب خواهد بود. سحاب جود و کرم آنی از ابلاغ فیوضات منیعه ساکن نگشت و غمام فضل و رحمت آنی از انزال امطار فضلیّه نیاسود به حمد الله شمس عنایت مشرق است و بدر مکرمت از افق عزّت طالع ولکن نفوس مشغوله و نقوش محدوده از این رحمت اصلیّه و نعمت سرمدیّه ممنوع بوده و به حجبات وهمیّه و سبحات ظنّیه محتجب و محروم خواهند بود معلوم آن جناب بوده که مقصود از آفرینش عرفان حق و لقای او بوده و خواهد بود چنانچه در جمیع کتب الهیه و صحف متقنه ربانیه من غیر حجاب این مطلب احلی و مقصود اعلی مذکور و واضح است و هر نفسی که به آن صبح هدایت و فجر احدیّت فائز شد به مقام قرب و وصل که اصل جنت و اعلی الجنان است فائز گردید و به مقام قاب قوسین که ورای سدره منتهی است وارد شد و الّا در امکنه بُعد که اصل نار و حقیقت نفی است ساکن بوده و خواهد بود اگر چه در ظاهر بر اکراس رفیعه و اعراش منیعه جالس باشد بلی آن سماء حقیقت قادر و مقتدر است که جمیع ناس را از شمال بعد و هوی به یمین قرب و لقا رساند لو شاء الله لیکون النّاس امّة واحدة ولکن مقصود صعود انفس طیبه و جواهر مجرّده است که به فطرت اصلیه خود به شاطی بحر اعظم وارد شوند تا طالبان جمال ذوالجلال از عاکفان امکنه ضلال و اضلال از یکدیگر مفصول و ممتاز شوند کذلک قدّر الامر من قلم عزّ منیر ان‌شاء الله امیدواریم

ص81 \*\*\*

که آن جناب خود را از صهبای رحمت الهی منع نفرمایند و نظر پاک را به اسباب فانیه نیالایند تا از سراب فانی به بحر باقی واصل شوند و همچنین سبب عدم ظهور مظاهر عدل و مطالع فضل به اسباب قدرت ظاهریه و غلبه ملکیه همین شئونات فصل و تمیز بوده چه اگر آن جوهر قدم علی ما کان علیه ظاهر شود و تجلّی فرماید احدی را مجال انکار و اعراض نماند بلکه جمیع موجودات از مشاهده انوار او منصعق بلکه فانی محض شوند دیگر در این مقام مقبل الی الله از معرض بالله منفصل نگردد چنانچه در جمیع مظاهر قبل این مطلب وضوح یافته و به سمع عالی رسیده این است که مشرکین در هر ظهور بدیع و تجلّی منیع چون آن جمال لایزال و طلعت بی‌مثال را در لباس ظاهر ملکیه مثل سایر ناس مشاهده می­نمودند بدین جهت محتجب گشتند و غفلت نمودند به آن سدره قرب تقرب نمی‌جستند بلکه درصدد دفع و قلع و قمع مقبلین الی الله بر آمده چنانچه در این کور ملاحظه شد که این همج رعاع گمان نموده‌اند که به قتل و غارت و نفی احبای الهی از بلاد توانند سراج قدرت ربانی را بیفسرند و شمس صمدانی را از نور باز دارند غافل از اینکه جمیع این بلاها به منزله دهن است برای اشتعال این مصباح کذلک یبدّل الله ما یشاء و انّه علی کلّ‌شیء قدیر چنانچه از هجرت این مهاجران به این سمت اشتهار و علوّ این امر جمیع امکنه ارض را احاطه نموده چنانچه جمیع اهل این اطراف مطّلع شده‌اند و این نصرت را سلطان احدیّة به ید خود اعلاء فرمود من دون آنکه احدی مطّلع شود یا شاعر باشد این است معنی این شعر پارسی که می‌گوید: تو گرو بردی اگر جفت و اگر طاق آید. و در هر حال سلطنة و قدرت و غلبه سلطان حقیقی را ملاحظه فرما و گوش را از کلمات مظاهر نفی و مطالع قهر پاک و مقدّس فرمایید

که عن قریب

ص82 \*\*\*

که عن قریب که حق را محیط بر جمیع و غالب بر کل خواهید دید و دون آن را مفقود و لاشیء محض ملاحظه خواهید فرمود اگر چه به حمدالله حق و مظاهر او همیشه در علوّ ارتفاع و سموّ امتناع خود بوده بلکه علوّ و سموّ به قول او خلق شده لو انتم ببصر هذا الغلام تنظرون و دیگر آنکه این عبد همیشه در ذکر آن دوست بوده و سبقت دوستی آن جناب از نظر نرفته و ان‌شاءالله نخواهد رفت بشرطها و شروطها و انا من شروطها و امیدواریم که این ذکر را نسیان مقطوع ننماید و این اثبات را محو از پی نیاید و امید از ربّ العزّة چنان است که در نهایت بُعد صوری به منتهی قرب معنوی فائز باشی چنانچه کل من علی الارض میان آن جناب و حضرت مقصود حجاب نشود زیرا که دون این قرب و بعد مذکوره قربی عندالله مذکور است که او را شبهی و ضدّی و مثلی در عالم ملکیه که امکنه حدود است متصور نه جهدی باید که به الطاف سلطان احدیه به این مقام در آیی تا از شجره بُعد و اثمار و اوراق او بالمرّه پاک و مقدّس گردی و این قربی است که به بعد تبدیل نشود و به دوام الله باقی خواهد بود و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم مطلبی که این عبد لله و فی الله و بالله از آن جناب دارد این است که جناب حاجی میرزا احمد ادخله الله فی ظلّ عنایته با این عبد هجرت نموده به این سفر کبری همراه بوده و منتهای زحمت بر او وارد شده باید آن جناب در امور ایشان کمال سعی و اهتمام فرمایند و دولت جناب حاجی آنچه از بقیه تاراج مشرکین مانده همین است که در خدمت آن جناب مانده باید ان‌شاءالله به ایشان برسانید و آنچه از شما

ص 83 \*\*\*

بر آید در امور ایشان تعلّل نفرمایید که عندالله ضایع نخواهد شد 152.

قانته فی الصّاد **هو العزیز الغالب القدیر**

ذکر الله من ورقة القدس علی شجرة الفردوس فی هذه البقعة المقدّسة المنیر الله لا اله الّا هو و انّ شجرة البیان اقبل شجرة ارتفعت بالحقّ و نطقت بانّی انا الله العزیز الکریم و بها اشتعلت النّار فی الوجود و ظهر جمال المعبود لکل عین بصیر و بها سُتر وجه الشّرک و طلع جمال التّوحید عن مشرق اسم علیم و بها کسرت الاصنام و استوی الله علی عرش عزّ مبین و بها ظهرت الاسرار و اشرقت الانوار و بدّلت الظّلمة بهذا الفجر الطالع المنیر کذلک شهد لسانی و قلبی و عظمی و جسمی و جسدی و هذا القلم الدّرّیّ الحکیم قل تالله الحق لن یفتح شفتائی بما ظهرت البغضاء فی قلوب المشرکین و لن یحرّک لسانی بما علّمنی الله ربّی قبل خلق السّموات و الارضین قل انّا ما نرید ان نتکلّم بکلمة ولکنّ الرّوح ینطق فی صدری و یجری من قلمی ما اراد و انّه هو فعّال لما یرید اذاً انتم یا ملأ الارض لا تنتقموا منّی بهذا ثمّ انصفوا فی امری و لاتکوننّ من الظّالمین و ان کان هذا جرمی و ذنبی و لقد حقّت علیّ کلمة المجرمین فارحموا یا قومی علیّ و علی غربتی و ضرّی و ابتلائی بین یدی المنکرین اتّقوا الله و لا تعتدوا عن حدود الله الّتی امرتم بها فی کتاب الله الملک العزیز العلیم کذلک نطقت الورقاء من قبل و تنطق حنیئذ بآیات جذب منیع لتکمل نعمة الله علی الّذینهم آمنوا و تتمّ حجّته علی المعرضین ان یا ورقة الجنّة قد حضر بین یدینا

کتابک

ص84 \*\*\*

کتابک و اطّلعنا بما فیه و کنّا من الشّاهدین و سمعنا ضجیجک فی الفراق بعد الّذی اشتعلت نار الاشتیاق فی صدرک و اطّلعنا بما فیه من کل آه و حنین و انّک کنت تبکی فی مواقع السّرور فکیف فی هذا البلاء الّذی اشرق عن افق الله بقضاء عظیم و انّک لو تبکی فی هذا الحزن بدوام الملک و تشقّی قمیص الصّبر لتکونی علی حق مبین لانّ بذلک انشقّت رداء العظمة و اندکّت جبال الامر و ضجّت حور العین فی غرفات قدس منیر ولکن ان ترتدّ البصر الی شطر الصّبر هذا خیر لک عند الله ربّک الصّابر المقتدر القدیر و ان تریدی ان تطّلعی ما ورد علینا بعد هجرتنا عن مدینة الله العزیز الکریم فاعلمی بانّا سافرنا فی اربعة اشهر معلومات الی ان وردنا فی هذا السّجن الّذی انقطعت عنه ارجل القاصدین لانّه وقع خلف جبال مرفوعة و مداین غیر معدودة و بحر مسجورة و لجج عمیق و کنّا فیه بحزن و حیرة الی ان یشاء الله و انّه هو خیر القاضین و احکم الحاکمین و انّک انت ذکّری ایّامنا ثمّ حزننا ثمّ هجرتنا و ما ورد علینا من هؤلاء الظّالمین کذلک القینا علیک ما قضی علینا فی هذا السّفر و الهمناک ما هو المستور عن اعین العارفین ثمّ ذکّری من لدنّا کلّ من کان فی ارضک من الّذینهم آمنوا بالله و اعرضوا عن کل شیطان مرید و الرّوح و النّور و التّکبیر و البهاء علیک و علی کل عبد منیب الی الله الّذی خلقه و سوّاه و جعله من المهتدین 152.

قانته به نساء ارض صاد برساند **هو العزیز**

شهد الله انّه لا اله الّا هو و انّ جمال القدم الّذی جاء باسم علیّ لحق من الحق

ص85 \*\*\*

علی الحق و انّا کل له عابدون و له یسجد کل من فی السّموات و الارض و کل له ساجدون قل یا قوم هذا عبدالله و غلامه ثمّ حجّته و بهائه اتّقوا الله و لا تشرکون کذلک یعظکم الله ان انتم تسمعون 152.

**هو العزیز**

حمد خدا را که نسایم قدسی از رضوان قدس معنوی بر جمیع ممکنات مبذول فرموده تا جمیع به بصر سَر و سِر انوار جمال سبحانی را مشاهده نمایند و به کل من علی الارض از ذکر معبود حقیقی مشغول و ممنوع نشوند. کذلک ینزل بالحقّ ان انتم تعرفون 152.

**هو العزیز**

جمال حقیقی ظاهر ای احباب، چشمی. نعمت معنوی از سماء قدس الهی نازل گشته ای اصحاب شعوری و ابواب رضوان بدیع مفتوح ای دوستان هوشی که شاید از یمن سلطان جود چشم و گوش و قلب از فیوضات روح القدس ممنوع و محروم نمانند کذلک قدّر بالفضل لقوم یفقهون 152.

**هو العزیز القیّوم**

ای دوستان از بوستان نفس و هوی بر آیید و به رضوان حبّ بهائی بخرامید از وهم بیرون آمده به عرصه یقین قدم گذارید اگرچه عن قریب کل از این ظهور روحانی و طلوع عزّ سلطانی محروم خواهند ماند الّا من شاء ربّک العزیز العلیم 152.

ق  **هو العزیز**

فسبحانک اللّهمّ یا الهی انت الّذی لن یعرفک من احد لانّ عرفانک لن یقترن بعرفان خلقک و لن توصف بوصف دونک لانّ وصف ما سواک مخلوق بامرک و منجعل بارادتک و اشهد حنیئذ بانّ منتهی وصف البالغین

و اعلی

ص86 \*\*\*

و اعلی عرفان العارفین یرجع الی خلقک الّذی خلق بامرک و حدث بارادتک فسبحانک سبحانک من ان یصل الیک افئدة عبادک او ان یبلغ الی مقرّ عزّک عقول بریّتک و انّی فو عزّتک صبرت متحیراً فی امرک و فی ما الهمتنی بجودک و فضلک لانّی لو ابیّن ما اکرمتنی بعنایتک و احسانک یرفع بذلک ضجیج المغلّین و لو لن اذکر ما اعطیتنی باکرامک لاکون کافراً بنعمتک یا من بیدک ملکوت ملک العالین اذاً یا الهی اسئلک باسمک الاعظم و کلمتک الاقدم الاتمّ بان تطهّر قلوب احبّائک عن سبحات الوهم و التّقلید لیعرفوک بعیونهم و ینظرون جمالک بابصارهم لعلّ یقدرون ان یتقرّبوا بسدرة قربک الّتی ما عرفها احد دونک و انّک انت المقتدر العزیز الکریم ثمّ اسئلک یا الهی بالّذی اظهرته و بمن تظهرنّه بان تنزل علینا من کل خیر اتمّه و من کل فضل اکبره بان لاتحرمنا عن کل ما عندک و انّک انت السّلطان القادر القدیر 152.

[نیز در کتاب جلدسبز، ش71، ص 248]

نور الله **هو العزیز**

قل سبحانک اللّهمّ انّک انت سلطان السّموات و الارض و خالقهم و ملیک جبروت الامر و الخلق و جاعلهم و بیدک زمام الموجودات و فی یمینک حقایق الممکنات تعطی من تشاء ما تشاء و تمنع عمّن تشاء و تنزل من سماء التقدیر تدابیر عزّ احدیّتک و من غمام التفضیل لئالی قدس مکرمتک و انّک لم تزل کنت قادراً مقتدراً و لاتزال تکوننّ سلطاناً مشتهراً لن یمنعک شیء و لن یصدّک شیء و انّک انت العالی المتعالی القادر المقتدر النّازل الحاکم العلیم الحکیم و قد حضر بین یدینا کتابک و اجبناک بهذا الجواب لتقرّ به عیناک و تفرح بما قدّر لک فی الواح قدس حفیظ فاشکر الله بارئک فتوسّل بحبله و کن مستقیماً علی حبّ الله و رحمته و انّ هذا خیر لک عن کل من فی السّموات و الارضین و الرّوح علیک و علی امّک و علی الّذینهم آمنوا بالله العزیز العلیم 152.

ص87 \*\*\*

علی نور فی الصّاد **هو العزیز الباقی**

لحن رعایت احوال ازلی‌ها

شهد الله انّه لااله الّا هو العزیز المحبوب له الجود و الفضل یعطی من یشاء ما یشاء و انّه لهو القادر المقتدر المهیمن القیّوم قل انّا آمنّا بالّذی ظهر باسم علیّ من لدن سلطان حق محمود و بالّذی یأتی فی المستغاث و بالّذی یأتی بعده الی آخر الّذی لا آخر له و ما نشهد فی ظهورهم الّا ظهور الله و فی بطونهم الّا بطونه ان انتم تعرفون و کلّهم مرایا الله بحیث لایری فیهم الّا نفس الله و جماله و عزّ الله و بهائه لو انتم تعقلون و ما سویٰهم مرایاهم و هم مرایا الاولیّة ان انتم تفقهون ما سبقهم احد فی شیء هم یسبقون قل لن ینتهی مرایا القدم و کذلک مرایا جمالهم لانّ فیض الله لن ینقطع و هذا صدق غیر مکذوب و الّذی یقول انتهت الظّهورات فی ارضک لن تلتفت الیه و کن من الّذینهم ببصر الله فی امره ینظرون قل انّ الیهود قالت ید الله مغلولة و کذلک امم البعد قالوا بمثل ما قالوا قل فویل لکم فی ما تقولون انّه سبقت رحمته کلّ‌شیء و احاط فضله کل من فی السّموات و الارض ان انتم تعلمون ما انقطع فیضه و لن ینقطع بدوام الله المهیمن القیّوم یظهر فی الملک من یشاء و انّه ما من اله الّا هو و کل عن امره فی هذه الایّام لغافلون الّا الّذین یشهدون ورقة الفردوس بعیونهم و نغمة الله بآذانهم یسمعون و لن یمنعهم منع مانع و لو کلّ النّاس هم یمنعون ولکن حق للمؤمن بان یفصّل بین الحق و الباطل کما یفصّل بین النّور و الظّلمة بحیث لن یتّبع الّذین یدّعون ما لا قدّر الله لهم و هم فی هوی انفسهم یسلکون کذلک دلع دیک القدس و غنّت ورقاء العزّ و نطق هذه اللّسان النّاطق ان انتم بها تتوجّهون و الرّوح علیک و علی من توجّه الی شطر الله فی هذا الوجه المنیر المحبوب 152 .

[و نیز در کتاب جلدسبز ش 71 ص 250]

اخت جناب حاجی سید محمد  **امة الله العزیز المهیمن القیّوم**

اسمعی

ص88 \*\*\*

اسمعی ما یغنّ جمال الظّهور فی هذا الطّور علی هذه البقعة المبارکة الّتی ارتفعت عن یمین العرش بانّه لا اله الّا هو و انّ نقطة الاولیّة الّتی فصّلت فی السّتین انّها لکلمة الله و سلطانه و حکمة الله و برهانه و امر الله و بهائه و فیها اتّحد الحبیب و المحبوب و انّها لکلمة منها فصلّت الحروفات بقوله کن فیکون و انّها لنقطة الّتی منها ظهرت الحروفات و الکلمات و بها ظهر کل علم مکنون و بها الّف الکاف بالنّون و طلع کل امر مبرم محتوم و انّها لکتاب الله الّذی رقم فیه علم ما کان ان انتم تعرفون و انّها لمیزان الله و حکمه و صراط الله و امره و به فصّل کل موحّد عن کل مشرک مردود و بقربه ظهر حکم الجنّة و من بُعده حکم النّار ان انتم تعقلون و بها غنّت الورقاء علی الافنان و ظهرت صوت الرّحمن من وراء حجبات السّتر و الکتمان بانّه لا اله الّا هو العزیز المقتدر المهیمن القیّوم و بها بعثت الممکنات و حشر کل من فی السّموات و الارض و اخرجت الارض من لئالی عزّ مخزون و انّه قد ظهر علی نظر المحبّین باسم علیّ بالحقّ و جاء بسلطان مشهود و علی نظر الموحّدین بکل الاسماء ان انتم تفقهون و علی نظر المقرّبین قد ظهرت الاسماء و الصّفات بامر من عنده و انّه لهو الفرد المتعالی العزیز المحمود و علی نظری کل ذلک فی خلقه و انّ هذا لخلقه ان انتم ببصر الله فیه تنظرون فو الله انّ الورقاء تغنّ علی غصن من الاغصان بالحان لن یشابه لحن بلحن ان انتم تسمعون بلحن منها یهدی المضلّین الی صراط عزّ ممدود و بلحن اخری یهدی المؤمنین الی رضوان القدس ثمّ العاشقین الی جمال المحبوب و بلحن ینصعق کل من فی السّموات

ص89\*\*\*

و الارض بحیث لن یبقی فی الملک احد من ذی حدود و شعور اذاً ینادی لمن الملک و لن یجیبه من احد و انّه یجیب بنفسه لنفسه لله الملک المقتدر العزیز السّلطان الفرد الواحد الغالب القیّوم کذلک تغنّ الورقاء علی لحن الامکان علی قدر مقدور تالله انّ لنا لحن بعد لحن و تغنّی بعد تغنّی و لو یظهر لحن منها علی ما قدّر الله لها لتضطرب الافئدة و ترتعش الابدان و تتغیّر الوجوه و انّک انت یا امة الله ثمّ یا امتی فافرحی فی نفسک ثمّ بشّری فی ذاتک بما نزل علیک کتاب مرقوم الّذی سطر فیه اسرار العلم و الحکمة من قلم الّذی منه ظهر حکم الکاف و النّون ثمّ اعلمی بان حضر بین یدینا کتابک و اطّلعنا بما فیه و نسئل الله بان یوفّقک فی امره و یقرّبک الی لقائه و یرزقک خیر الدّنیا و الآخرة و بکل ما انت تحبّینه و ترضینه و انّه لهو الکریم المعطی الغفور ایّاک یا امة الله ان لا تحزنی فی الدّنیا بشیء و توکّلی فی کل الامور الی الله ربّک و انّ علیه فلیتوکّل المنقطعون ثمّ اعلم بانّا وردنا فی السّجن خلف بحر و بوادی و مدن و جبال مرفوع و بذلک نشکر الله و نحمده و نسبّحه و نذکّره و نقدّسه علی ما نزل علینا من محکم قضائه و مبرم تقدیره و نصبر بحوله و قوّته و انّه یوفی اجور الّذینهم صبروا و توکّلوا و کانوا الیه یرجعون و الرّوح و النّور و التّکبیر و البهاء علیک و علی من یستأنس بک لحبّ الله العزیز المحبوب 152 .

بسیارتر از بسیار جالب توجّه است وجود زنان صاحب رأی و سوال در بین مومنین یابی و ازلی!!

[نیز در کتاب جلدسبز ش 71 ص 252]

آقا سید علی فی الصّاد  **هو العزیز**

فسبحان الّذی نزّل الآیات بالحقّ لیکون حجّته علی العالمین مبینا و لیظهر بها امره و سلطانه و هذا ما کان فی ازل الآزال و انّا کنّا بذلک شهیدا و الّذینهم اوتوا بصائر العلم من الله یوقنون بانّها نزّلت من لدن حکیم خبیرا و بها فصّل الحق

عن الباطل

ص90 \*\*\*

عن الباطل و النّور عن الظّلمة فی زمن قدیما قل تالله انّه بنفسه لیکون سلطان الممکنات و موجدهم و خالق الموجودات و جاعلهم و لن یحتاج فی اثبات ذلک بشیء دونه ان انتم بسرّ الامر بصیرا لانّ امره اظهر من ان یقنع بشیء او یحجب بحجب و هذا عند کل عارف علیماً بل الحجة لو یکون غیره لیکون الغیر حجاباً علیه و لایعلم کیف ذلک الّا کل موقن حکیماً ولکن لمّا کان النّاس ضعفاء فی انفسهم و مختلفاً فی ادراکهم و عرفانهم لذا یظهر بامر یعجز عنه کل من فی السّموات و الارض لیکون الحجّة من عنده علی العالمین بلیغا و ذلک لم یکن الّا لاظهار جوده علی الممکنات و ابراز فضله علی کل فقیر و غنیّا الا انّه تعالی لن یحتاج بشیء فی اظهار امره و ابراز سلطنته و یشهد بذلک کل فطرة سلیما قل یا ملأ الارض اَما تشهدون کیف ظهر بالحقّ و استعلی علی الممکنات بسلطان عزّ منیعا قل مع انّ الاعداء احاطته عن کل الجهات و الظّلمة اخذته عن کل الاشطار مع ذلک یستضیئ بینها کلؤلؤ قدس منیرا قل تالله انّ بیانه لحجّة علی اهل السّموات و الارض ان کانت اُذن النّاس سمیعا قل انّ الحجیّة تظهر من کل اعماله و افعاله و هذا لحقّ الّذی یعرفه کل منصف امینا هل یشبه النّور بالظّلمة او الظّلل بالحرور او الرّوح بغیره فسبحان الله ان هذا الّا غفلة عظیما قل یا ملأ الارض فافتحوا عیونکم و دقّوا انظارکم و طهّروا آذانکم لتشهدوا بما شهد الله لکم فی لوح الّذی کان عن النّظر خفیّا ان یا علی فاشهد علی انّه لا اله الّا هو و ان ّعلیّا لمظهر نفسه و مظهر اسمه و کذلک تدلع دیک العرش بصوت حزینا ثمّ اعلم بانّا وردنا فی السّجن بما اکتسبت ایدی کل جبّار عتیّا و انّا نشکر الله

کلمه­ای افتاده

ص91 \*\*\*

بذلک و نحمده و لن نخاف من احد و لو ینزل علینا البلایا اعظم من کل عظیما و انّک انت یا عبد فاحفظ هذا اللّوح ثمّ اقرئه بصوت ملیحا لتحدث فی قلبک من هذه النّار المشتعلة الّتی کانت بالسّرّ منیرا ثمّ اشکر الله ثمّ افرح بفرح الله ثمّ استقم فی حبّک و کن فی النّظر دقیقا لا تؤَدِّ زمام بصرک و قلبک بید احد فانظر فی کل ما یرد علیک ببصر الّذی خلق الله فیک و انّ هذا لخیر النّصح و کان الله بذلک علیما لانّ الامر کان مستورا من الانظار و ما اطّلع به احد و لو کان بالحقّ قریبا و انّک انت فاخرق حجبات الوهم و التّقلید و کن ببصر الرّوح بصیرا و لا تلتفت الی النّاس لانّهم فی علقة من الخلق و کانوا بالعنصر ضعیفا من لن یرد علی هذا المقام لم یکن علی شیء و لو یدّعی فی نفسه کل امر بدیعا کذلک نلقی علیک الآیات و نذکرک بالحبّ و نؤیّدک علی الامر لتکون فی نفسک موقنا و بالله رضیّا و الرّوح و البهاء علیک و علی کل قلب رفیعا 152.

جناب باقر مصاحبی فی سفر الخـاء

**هو العزیز الباقی**

ان یا باقر اسمع نداء الله عن وراء هذه الورقة المبارکة ثمّ اتّبع بما فیه و لاتکن من الساکنین ان اتّق الله ثمّ ابتغ الفضل من عنده انّه یهدیکم الحق و الهدی بهذا الرّضوان الابهی ادخلوها بسلام و رحمة عظیم قل یا قوم اتّبعوا ما الق الرّوح الیکم و لا تجعلوا کتاب الله مهجوراً بینکم و لا تکوننّ من الغافلین قل قد غاب جمال الله عنکم و حال بینکم و بینه حجبات غلیظ و لذا یختلفون النّاس فی امر الله و یخرجون الشّیاطین عن اماکنهم و یفسدون فی امر الله بما استطاعوا و یکوننّ من المفسدین و انّک انت فانصر ربّک

بما استطعت

ص92 \*\*\*

بما استطعت و لا تتّبع سبل هؤلاء و تمسّک بعروة ربّک و کن من النّاصرین کذلک علّمناک سبل القدس و هدیناک مناهج العدل لتشکر الله ربّک بلسان طاهر منیع ان لا تنس فضلی علیک و حبّی ایّاک ثمّ توکّل فی الامور الی الله العزیز الجمیل و قد بلغ الینا ما مسّتک الشداید و الضرّ فاصبر فی نفسک و لا تجزع فسوف ینصرک الله بنصر قریب کن مبلّغاً امر ربّک بالحکمة ثمّ استر من الّذینهم کفروا و اعرضوا عن الله العزیز القدیر ان اشکر یا عبد بما القی الرّوح علیک من هذه الکلمات الممتنع المنیع 152.

جناب محمد جعفر فی الصّاد **هو العزیز العلیم**

ان یا ایّها المؤمن بالله ان اشهد فی نفسک بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل نبیل مظهر ذاته و مظهر امره علی العالمین جمیعا و به ظهر برهانه و تمّت حجّته و بلغت کلمته و لاح وجههه و ثبت دلیله لمن فی السّموات و الارض و کان الله علی ذلک شهیدا و به قامت القیامة و جائت السّاعة و وضع المیزان و ارتفع الصّراط علی امر قد کان فی امر الکتاب علیّا و به بعث کلّ‌شیء و حشر کل من علی الارض من کل غنیّ و فقیرا قل تالله انّه لسلطان الرّسل و لوحه لامّ الالواح و بحرف منه خلق کلّ‌شیء بطراز عزّ منیرا و انّک انت خذ هذا الکتاب بقوّة و تمسّک بما فیه و لا تخف من احد فتوکّل علی الله ربّک الرّحمن الرّحیم و انّه کان علیک حسیبا فافتح بصراک و تفکّر فی ما نزل علیک و خذها بقوة قد کان علی الحق شدیدا ثمّ اخرج عن خلف الحجبات ثمّ اطلع باسم الله عن افق قدس بهیّا ثمّ انصر ربّک بما استطعت و کن علی فطرة سلیما ثمّ اعلم بأنّا وردنا فی السّجن بما اکتسبت ایدی الظّالمین هذا ما قضی بالحقّ علی الواح قدس حفیظ و نشکر الله علی ما ورد علینا و نذکره فی کل الایّام

ص93 \*\*\*

بل فی کل آن و حینا 152.

السیّد م ح م د کاظم فی الصّاد

**هو العزیز القیّوم**

ذکر ورقة الفردوس عبده لیکون من الذّاکرین الله الّذی خلقه و خلق کلّ‌شیء و کل الیه لراجعین ان یا عبد فاشهد فی ذاتک بما شهد الله لنفسه بنفسه من قبل ان یذکر الاذکار او یحدّد الاسما بطراز هیکل بدیع بانّه لا اله الّا هو و انّ شجرة البیان اول شجرة ظهرت فیه النّار و نطقت بانّی انا الله ربّ العالمین و انّه لسلطان الرّسل و ما کان ذکر الآدم و الطّین کذلک نلقی علیک من آیات الله الملک العزیز الکریم لیطمئنّ بها نفسک بحیث لن یزلّ قدماک عن کل بعل و حمیر قل تالله انّ البعل یقوم بنفسه و السّامری یظهرا بطراز عظیم و العجل ینادی من کل شطر قریب اذاً یا احبّاء الله فاستقیموا علی الامر و لا تلتفتوا علیهم و لا تکوننّ من الصاغرین فاکرعوا من ید الغلام کأوس العذب ثمّ کأوب من هذا السّلسبیل الّذی بطفح منه خلق کوثر الخلد ثمّ میاه القدس و التّسنیم ثمّ اقنعوا به عمّن سواه لانّه یکفیکم عن کل العالمین و الرّوح و العزّ و البهاء علیک و علی کلّ موقن امین و الحمد لله ربّ العالمین 152 .

جناب محمدرضاخان خمین

هذا دائرة الامر یدور به فلک السّماء و هذا حق قد کان فی امّ الکتاب من قلم الله مقضیّا و به تحرّک افلاک الوجود و یعطی کل ذی حق حقه و کل ذی قدر قدره و کل ذی فضل فضله و انّه قد کان علی کلّ‌شیء قدیرا و یقدّر مقادیر العزّ لمن یشاء و یلبس قمیص الحبّ علی من یشاء و ینزع عمّن یشاء و انّه بنفسه الحق قد کان علی العالمین محیطا 152.

هوالله

ص94 \*\*\*

جناب باقر **هو الله الابهی**

ذکر الله فی شجرة النّار علی بقعة الفردوس الله لا اله الّا هو و انّه کان بکلّ‌شیء علیما الّذی اظهر علیّاً قبل محمد و انطقه بآیات عزّ منیعا و جعله حجّة من عنده علی کل مؤمن فریداً و کل عارف بصیرا فاستمع یا عبد ما ینادیک الرّوح فی هذه الشّجرة المنبتة المرتفعة المبارکة الازلیّة الابدیّة الصمدیة السّرمدیة و تقرّب بها بیقین مبینا فتوکّل علی الله و لاتخف من احد و لاتمنع نفسک عن هذه السّدرة الّتی ینطق فی کل حین و تدعوک برضوان قدس بدیعا فاقبل الیها بتمامک و لاتعقّب الّذینهم اتّبعوا کل کفّار لئیما فاستقم علی الامر ثمّ انصر ربّک بما استطعت و لا تنقلب علی عقبیک فتوکّل علی الله ربّک و کفی الله بنفسه علیک حسیبا فانقطع عمّا عندک فتوسّل بحبل الّذی یستضیئ بین السّموات و الارض و استضاء منه کل وجه منیرا کذلک یعظک الله فی هذا اللّیل و ینصحک بنصح جمیلا ایّاک ان لا تحزن عمّا ورد علیک و لا تلتفت الی الدّنیا و زخرفها و کن علی فطرة منیعا و ان تصاعدک الدّنیا فی زخرفها لا تفرح بها و ان لن تصاعدک لاتحزن لانّک لن تجد روایح البقا منهما و یشهد بذلک کل افئدة سلیما و الرّوح و البهاء علیک و علی الّذینهم کانوا معک فی دین الله مستقیما 152.

جناب سید مهدی خمین **هو العزیز**

الهی ترانی فی فم الثعبان و تشهد کیف یلدغنی فی کل حین و حان اَما تنصرنی یا الهی بعد الّذی تمسّکت بذیل عطایاک اَما ترحمنی یا محبوبی بعد الّذی تشبّثت برداء عزّ افضالک و قضایاک اذاً یا الهی فانصرنی بسلطان نصرک ثمّ احفظنی

ص95\*\*\*

عن هذا البلاء یا من بیدک ملکوت الانشا و انت بکلّ‌شیء علیم 152 .

جناب محمد باقر فی الصّاد **هو العزیز المحبوب**

شهد الله انّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً لسلطان المشیة من عنده ثمّ ارادته ثمّ ذکره و جلاله ثمّ ظهوره و اجلاله ثمّ بطونه و اسراره و کل بعثوا بامره و کلّ‌شیء به یخلقون قل تالله انّه لشمس الاحدیّة و طراز الازلیّة و ساذج القدسیة و النّقطة الاولیّة و نفس الله القائمة علی کل من فی السّموات و الارض و نحن نشهد بذلک ان انتم تشهدون و به حرکت الافلاک و دوّرت الادوار و ظهر سرّ المکنون و به تقمّص جمال الهویة رداء العزّة و طلع سلطنة الله بقیّومیة مشهود کذلک ینطق الورقاء و یدلع دیک العرش و یغنّ هذه الشّجرة المرتفعة المحمود ان یا قلم العزّ ذکّر عبد الّذی آمن بالله و مظهر نفسه و ورد علیه البلایا فی سبیل الله المهیمن القیّوم لیذکر فی نفسه ثمّ یذکّر عباد الله الّذینهم صعدوا الی الله العزیز المحبوب ان یا عبد فاشکر الله بارئک بما رزقک ما لارزق به اکثر العباد من کل عالم معلوم و کل عارف معروف ثمّ اخرج عن حجبات السّتر بحکمة مشهود ثمّ انصر ربّک بما استطعت و انّ هذا لخیر لک عن کلّ‌شیء و عن کل مقام محبوب فاعلم بانّ هذا اللّوح لنار الله و سراجه قد ارسلناه لک بشعلة محدود و انّک لو تقرئه علی لحن الورقا لتظهر فیک نار الله المشتعلة الموقود و تحدث منها الحرارة فی قلوب الّذین اخذتهم البرودة بما وردت علیهم الاحزان من الّذینهم کانوا بربّهم ان یشرکون ان یا عبد قم فی نفسک من هذه المرسلات الّتی هبّت علیک عن هذا الشّطر العزیز المرفوع و بشّر فی نفسک ثمّ استبشر فی ذاتک بما

جعلک الله

ص96 \*\*\*

جعلک الله عارفاً بنفسه و اظهر لک ما سطر فی الواح عزّ مکنون و لا تحزن عمّا ورد علیک و علی اصفیاء الله فسوف تجد نفسک علی مقام الّذی تتحیّر عنه افئدة النّاس و انّ هذا لحق رقم بالحقّ علی لوح عزّ مخزون و کذلک اذکرناک فی هذا اللّیل و انزلنا علیک ما یقرّبک الی الله العزیز الودود و الرّوح علیک و علی الّذینهم سمعوا نغمات الله عن هذه الشّجرة المرتفعة الّتی رفعت بالحقّ و ینطق بانّه لا اله الّا هو العزیز المحبوب 152 .

محمدکاظم فی الصّاد **هو العزیز**

فسبحانک یا الهی فو عزّتک انّ کبدی تقطعت من هجرک و فراقک و قلبی تشبّکت من بُعدی عن وصلک و لقائک و اذاً یا الهی اسئلک بهذا الاسم الّذی احاطته البلایا بما قضت فی الواح قضائک بان ترسل علی عبادک ما یفتح به عیونهم لیعرفوک عن غیرک و یطّلعون بامرک الخفیّ الاخفی فی هذا الهیکل البهیّ الابهی و انّک انت المقتدر علی ما تشاء و انّک علی کل شیء قدیر 152 .

میر محمد علی فی الصّاد  **هو العزیز**

تلک ورقة القدس فصّلت آیاتها بالفطرة الخالص و یلقی الذّکر و الهدی الا بذکر الله تطمئنّ القلوب انّه لن یعزب عن علمه من شیء و لا یخفی عن الله ربّک من شیء و ما من اله الّا هو لله الامر و الخلق و کلّ الیه یرجعون ءَ اله مع الله قل سبحان الله ما من اله الّا هو و کل من فضله یسئلون و له ملکوت ملک السّموات و الارض خلق سموات بقوله کن فیکون قل یا قوم اتّقوا الله حق تقاته و لا تشرکوا به و لاتدعوا مع الله الهاً آخر و لا تأخذوا الهوی لانفسکم ربّاً من عندها ان انتم تشعرون انّه یکفیکم عن کلّ‌شیء و لایکفی عن الله ربّکم من شیء و انّ الیه کل یرجعون و عنده علم کلّ‌شیء و علم السّموات و الارض

ص97 \*\*\*

و یعلم منقلبکم و مثویکم و ما کان النّاس فی انفسهم یتخیّلون قل اتّقوا الله یا قوم و لا تحوّلوا وجوهکم عن شطر القدس ثمّ اتّبعوا ما یلقی الرّوح علیکم لعلّ انتم تقربون بقلوبکم الی شاطی القرب ثمّ بهذا الجمال انتم توقنون کذلک یعظکم الورقاء حق الوعظ و یذکرکم احسن الذّکر ان انتم تسمعون ان یا عبد ذکّر نفسک ثمّ انفس النّاس بما علّمک الله من فضله ثمّ اجعل قلبک مرآتاً لیتجلّی علیه هذا الجمال المشرق المکنون و لا تحزن فی شیء عمّا یرد علیک فتوکّل علی الله ثمّ اسع فی مرضاته و لا تکن من الّذینهم فی ایام الرّوح یحزنون و الرّوح و النّور علیک و علی من توجّه الی الله المهیمن القیّوم 152 .

کرند

ای بلبلان، ای بلبلان، فصل گل و گلــــزار شد ای عارفان، ای عارفان، آن غیب در اظهار شد

ای عاشقان، ای عاشقان، معشوق رخ بنمود عیان ای طالبان، ای طالبان، مطلوب در دیدار شد

صبح جمال حق دمید، انوار مطلق شد پــدید از حبس تن باید رهید، تا در هوا سیّار شد

آن دلبر پرده‌نشین، وان خسرو چــــــرخ بــــرین چون یوسف مصری کنون در کوچه و بازار شد

آن غیب در قاف بقا، پوشیده بد صــــــد دهرها اینک چو خورشید سما بر دشت از کهسار شد

بازار جمله عاشقان از زلف مشک تر فـــــــشان وز شکر لعلش عیان، چون دکه عـــــطار شــــد

خم‌ها همه در جوش شد، عقل و نهی مدهوش شد زهر کشنده نوش شد، تا جام حق سرشار شد

تسبیح زُنار آمــــــده، تـــــــــــزویر بر باد آمــــــده زاهد ز عشـــق روی او، در کوچــــــه خَمار شد

تقوی به یک سو شد نهان، سالوس آمد لب‌گزان تا سرو قدش در جهان چون کبک در رفتار شد

کنز خفی ظاهر شده، سیمرغ جان طایــــر شده کشف همه اسرار شده، خرق همــــــه استار شد

بلبل

ص98 \*\*\*

بلبل به شاخ گل پرید، عاشق به بحر دل رسید طوطی به هندستان دوید، اغیار جمله یار شد

ای بلبلان گلزار احدیه، و ای طایران گلستان صمدیه صبح بشارت الهی از افق جان طالع شد و نار هدایت موسوی از سدره عزّ ربّانی لامع گشت و رضوان الهی به بدایع ریاحین معنوی تزیین گردیده و شجره حیات قدمی در اعلی الجنان روییده و نخل قامت جانان در ریاض جان چون سرو بوستان قامت کشیده و بلبلان گلستان حقیقی از تابش جمال گل و جوشش خم‌های مل در خروشند و عاشقان روی دوست از پرتو طلعتش و نغمات عندلیب گلزار منصعق و مدهوشند و صلای سروش حق را در آن فضای جانفزای سینای احدیّه به گوش هوش نیوشند پس ای طالبان جمال ذو الجلال و ای سالکان طریق سلطان بی‌مثال کمر همت بر بندید که از این فیض کلیه و رحمت منبسطه قسمتی برید و از این دریای بی‌پایان فضل عمیم سلطان احدیه نصیبی بردارید و بهره از این خوان نعمت جاوید برید که جمیع آفاق را احاطه نموده و بر کل ذرّات وجود به مقتضای عدالت حضرت معبود افاضه گردیده جهدی باید که ان‌شاءالله به عنایت حق در این گلشن قدسی چون اطیار عرشی بر پرید و بر این شاطی بحر اعظم وارد گردید و ازین عین صافی و کوثر باقی بنوشید کل ذلک من فضل الّذی کان فی ایام الله مشهودا و من سماء القدس منزولا.

حرم سلمان  **هو العزیز**

شهد الله انّه لا اله الّا هو له القدرة و البقا و له العظمة و السّنا و له السّلطنة و العلی یحیی و یمیت ثمّ یمیت و یحیی و انّه هو العلیم الحکیم و انّه لهو السّلطان القادر القدیر یفعل فی الملک ما اراد بقدرته و یحکم ماشاء بامره و انّه لهو الحاکم القادر

ص99 \*\*\*

العزیز الکریم قل اللّهمّ انّک انت سلطان البقاء و ملک البهاء و النّور فی افق الابهی و الظّهور فی جبروت العماء تخلق ما تشاء بقدرتک و تحکم ما ترید بارادتک و انّک انت الملک المتعالی العزیز الفرد الغالب القادر البالغ العالم العلیم 152 .

امّ حرم سلمان  **هو العزیز القیّوم**

ان اشهدی یا امة الله کما یشهد لسانی بانّه لا اله الّا هو العزیز المحبوب ثمّ اشهدی بما شهد قلبی بانّه لا اله الّا هو المهیمن القیّوم ثمّ اشهدی بما شهد روحی بانّه لا اله الّا هو العزیز القدّوس ثمّ اشهدی بما شهد الیه فی قطب البقا بانّ هذه الشّجرة الالهیة و انّ هذا امر احدیّة و انّ هذا روح صمدیّة و انّ هذا سرّ ربانیة و جوهر ربّانیة و صرف کافوریة و سراج لاهوتیة کذلک شهد الله لنا کما شهدنا له و کذلک اذکرناه بالحبّ کما ذکرنا بالودّ و انت یا امة الله فاشکر ربّک بما نزل علیک هذه الورقة المبارکة لتسرّی فی نفسک و تکونی من القانتین و الرّوح علیک و علی نساء المؤمنین 152 .

جناب خال **هو القیّوم الباقی**

فسبحان الّذی له ملک السّموات و الارض و انّه کان بکلّ‌شیء علیما و له یسجد کل من فی السّموات و العرش و انّه کان علّاماً حکیما له الجود و الفضل یحیی من یشاء بسلطانه و انّه لمقتدر قدیرا له السّلطنة و البقاء و العظمة و السناء و الرّفعة و البهاء و القدرة و الضیاء و العزّة و البداء یغفر من یشاء و یعذب من یشاء و انّه بکلّ‌شیء حکیما قل الله خالق کلّ‌شیء و انّا کنّا بذلک شهیدا قل الله رازق کلّ‌شیء و انّا کنّا بذلک خبیرا قل الله محیی کلّ‌شیء و جاعله و سلطان کلّ‌شیء و خالقه و انّه کان علی کلّ‌شیء محیطا و قل یا قوم اتّقوا الله و آمنو بالّذی جائکم بسلطان قد کان علی الحق مبینا

ایّاکم

ص100 \*\*\*

ایّاکم ان لا تستنکفوا عن عبادة ربّکم و لا تستکبروا بعد الّذی جائکم البرهان عن کل طرف قریبا و لاتتّبعوا ما یأمرکم به هویکم ثمّ اسرعوا الی شطر عزّ رفیعا قل قد جائتکم الفتنة عن کل الجهات و اخذتکم صواعق الامر عن کل طرف بدیعا اتّقوا الله ثمّ اثبتوا علی الامر ثمّ استقیموا علی الصّراط و لاتکوننّ فی الملک جبّاراً شقیّا خافوا عن الله و لا تطردوا الّذی جائکم بآیات بیّنات و ما یدعوکم الّا بسلطان عظیم و یذکرکم احسن الذّکر کلمة الّتی کانت عن افق الله لمیعا و یأمرکم بالبرّ و التّقوی و یمنعکم عن البغی و الفحشا و یسمعکم آیات عزّ بدیعا یا قوم ان نسیتم حکم الله فی قبل القبل فما فئة الفرقان عنکم ببعیدا اَلم یأتکم نبأ الّذینهم کانوا من قبل و کفروا بآیات الله و استهزؤا برسله و اخذهم نکال قهر مبینا اتّقوا الله ثمّ تفکّروا فی ما مضی من قبل لعلّ تسترشدون فی هذه الایّام الّتی کانت آیات عن کل الجهات منزولا قل ان یمنعکم کل من فی السّموات و الارض عن ذلک لا تلتفتوا الیه ثمّ اعرضوا عنه و اقبلوا الی جمال قدس جمیلا ثمّ اعلم بان حضر بین یدینا ما سطر من عندک و وجدنا منه روایح حبّ منیعا و اجبناک بهذه الآیات الّتی نزلت بالحقّ من سماء قدس رفیعا ثمّ اعلم بانّا کنّا اجبناک من قبل و نحبّک حینئذ و اردنا لک فی الفردوس مقام عزّ کریما و هذا مقام الّذی ما سبقه مقام الّا ان یشاء الله ربّک و ربّ العالمین جمیعا و انّک انت یا حبیبی فاسمع فی نفسک لتکون ثابتاً فی حبّک و راسخاً فی دینک و متمسّکاً بعروه الّتی کانت علی الحق قویّا کذلک القیناک ما هو

ص101 \*\*\*

خیر لک عن کل فی السّموات و الارض ان انت ببصر الرّوح بصیرا ثمّ ذکّر من لدنّا کلّ من آمن بالله و الیوم الآخر و کان علی الحبّ مقیماً و علی الامر مستقیما 152 .

فی الحرم **هو العلیّ البهیّ الابهی**

ان یا ورقة الفردوس ان اشهدی فی نفسک بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل محمد جماله و سرّه و امره و فضله و رحمته و ذکره و ظهوره و بطونه علی من فی السّموات و الارض جمیعا و به رفعت السّموات و ظهرت من الارض کنائز عزّ درّیّا و به رفعت الغمام و اشرقت الشّمس و لاح قمر الامر عن مشرق قدس منیرا و به جرت الانهار و تموّجت البحار و ظهرت النّار عن سدرة عزّ مبینا فانّک انت فاشکری الله بما استوی علیک الرّحمن علی سبیل اسم علیّا و انّک کنت عرش الله من دون ان یطّلع بذلک احد من کل مؤمن فریدا انّک انت عاشرت مع الله ربّک و دخلت فی لجّی الوصال فی زمن قدیما و اتّصل نفسک بنفس الرّحمن و اخذتک انوار فجر لقائه و هذا مقام الّذی ما فاز به احد من کلّ صغیر و کبیرا و ادرکت القیمة و دخلت علی الجنان بین یدیه و شرّفت بلقاء الله قبل خلق السّموات و الارض و هذا ما نزّل من قلم اسم بهیّا و وقعت عیناک علی عین الّذی بحرکةٍ منها فدت الممکنات ارواحهم و یشهد بانّک لوح عزّ مبینا و سمعت لحنات الله بسمعک و کنت فی علی الفردوس مکینا و کنت مرآت الله بما اشرق علیک شمس الحبّ علی هیکل عزّ سویّا و کنت ممسوحاً بربّک فی کل بکور و عشیّا فهنیئاً لک

یا ورقة

ص102 \*\*\*

یا ورقة البقا ثمّ یا ارض الوفا ثمّ یا مدینة الاعلی فی رفرف قرب امینا و انّک انت اول عرش ظهر فی الابداع بما قدّر فی کتابٍ عزّ حفیظا و اول ارض نزل علیها میاه الشّوق و سقت من فرات عذب معینا و اول رضوان غنّت فیه عندلیب القدس بآیات الّتی کانت علی العالمین محیطا و انّک انت اول مقام الّذی تجلّت علیه شمس القدم و انّک ما کنت به علیما کذلک سبقتک ربّک و احاطک الفضل من لدن عزیز حمیدا کل ذلک ورد علیک حین غفلتک عنه و اذاً لما استشعرت فی نفسک و استقبلت الی الله نلقی علیک ما کان مستوراً عنک و عن کل ذی بصر بصیرا کذلک سنخرج کنائز الارض و لئالیها لمن نشاء و انّا کنّا علی کلّ‌شیء قدیرا و لو نشاء لنخرج من کل الارض لئالیها و اسرارها و ما کنز فیها ولکن قضی ما قضی و کان الحکم مقضیّا ثمّ اعلمی بان حضر بین یدینا ما کان مدلّاً لحبّک ربّک و اجبناک بآیات الّتی تذهل عنها عقول العقلا ثمّ عرفان کل عارف علیما لیطمئنّ بها قلبک و تسکن بها نفسک و تفرح بفرح عظیما و انّک فاحفظی هذا اللّوح ثمّ اقرئی فی کل یومک و لا تلتفتی الی احد و ان یمنعک کل من فی الارض جمیعا و انّک انت خیر نساءِ العالمین ان کنت علی الحبّ مستقیما فاقرئی هذا اللّوح علی لحن البدیع بصوت ملیح مبینا لترفع بذلک نغماتک الی سدرة القدس و تجذبک نفحات الی مطلع قدسٍ وفیّا و الرّوح و البهاء و التّکبیر منک علیک لتکون عصمتک علی العالمین محیطا 152.

السیّد جناب میرزا آقا **هو العزیز المحبوب**

ص103 \*\*\*

قد حضر بین یدینا کتابک و قرئناه و انّا کنّا قارئین فاشهد فی سرّک بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل محمد مظهر نفسه و مطلع جماله لمن فی الملک اجمعین و به غرّدت الورقا علی غصن البقا و انار النّور فی مصباح قدس منیر و به ظهرت النّار من هذه السّدرة المرتفعة المبارکة الابدیّة الاحدیّة الکریم قل تالله لو نزل حرف من البیان علی کل جبل شامخ منیع و کل رواسی باذخ رفیع لرأیته خاشعاً خاضعاً من سلطنة الله و تلک الامثال نلقیها علیک لتکون من الموقنین قل عنده علم الغیب و علم السّموات و الارض و علم ما کان و ما یکون ان انتم من العارفین و له الاسماء الحسنی و الکلمة العلیا و السّلطنة الابهی یسبّح له کل من فی السّموات و الارضین اذاً فاسمع نداء الله عن هذه الشّجرة الاحدیّة فی هذه البقعة المبارکة من هذا الجمال الاولیّة بانّه لا اله الّا هو العزیز العلیم ثمّ اقرء ما نزل علیک فی هذا اللّوح لانّ حرفاً منه لکان عند الله اعزّ عن عبادة الثّقلین فسوف تجد اعراض المعرضین عن هذا النّور الّذی به اشرقت شمس العزّ عن افق فجر مبین ولکن انّک انت فاصبر فی نفسک و لا تلتفت الی احد و لا تکن من المضطربین فاستقم کما امرت بالحقّ من لدن عزیز قدیر الی ان تهبّ روایح العزّ عن رضوان الله العزیز الحکیم کذلک القیناک قول الحق و ارسلنا الیک نفحات المسک عن هذا القمیص لتکبّر الله ربّک فی ایامک و تکون من الراضین و الرّوح علیک و علی عباد المخلصین 152 .ثمّ اعلم بانّا سمعنا ما دعوت الله ربّک بان یبلغک الی الّذی لن تنکر آیات الله حین نزولها و تکون لمن الموقنین فنعم ما اردت فی نفسک لانّ هذا امر اکبر

و اعزّ

ص104 \*\*\*

و اعزّ عندالله ربّک بحیث لن یسبقه امر ان انت من النّاظرین و لن یقوم معه شیء عمّا خلق بین السّموات و الارضین و انّا نسئل الله بان یوفّقک علی ذلک و یرفعک الی مقام الّذی تعرف آیاته عن دونه و یکون فیها لمن الرّاسخین و الحمدلله ربّ العالمین ثمّ اعلم بان وصل الینا ورقة الّتی کانت من اثر الله و انّ هذه احبّ عندی عن کل من فی السّموات و الارض و عن کل ما کان و ما یکون و نسئل الله بان یجزیک احسن الجزا من عنده و یرفعک الی مقام عزّ محمود و یرزقک خیر الدّنیا و الآخرة و یبلغک الی مقام الّذی ینقطع عنه کل ایدی ممدود و یشرّفک بلقائه فی ظهور بعده و انّ هذا لاحسن الخیر و افضل الامور و انّک لا تحزن عمّا حال الله بینا و بینک سبل البرّ و البحر و جبال شامخ مرفوع و انّ کل ذلک یحول بین قلوب الّذینهم غفلوا عن ذکر الله و اعرضوا عنه و کفروا بآیاته و کانوا من الّذینهم بربّهم ان یشرکون و الّذین صفت قلوبهم بحبّ الله لن یحول بینهم و بین بارئهم من شیء ولکنّ الله یحول بین المرء و قلبه اذا شاء و اراد و انّه لهو المقتدر العزیز القیّوم.

جناب آقا رضا فی الشّین **هو العزیز الباقی**

ان یا رضا فاشهد فی نفسک و ذاتک بلسان الّذی اودعه الله فیک بانّه لا اله الّا هو و الّذی ارسله باسم علیّ انّه لهو الحق من عنده ولکنّ النّاس اکثرهم لا یشعرون و منه ظهر ملکوت الاسماء و الصّفات و به فصّل کل امرٍ محتوم من الله العزیز القیّوم و کل ما یرجع الی الله او ینسب الیه

ص105 \*\*\*

و قد یرجع الی هذا الاسم المکنون و به ثبت امرالله و ظهوره و حجّة الله و برهانه لمن فی ملکوت الامر و الخلق و بذلک یشهد نفسی و قلمی ثمّ کلّ ذی علم معلوم ثمّ اعلم بانّ الله لم‌یزل کان ظاهراً بین عباده و مشهوداً بین بریّته ولکنّ النّاس هم لایعرفون لانّ النّاس فی کل ظهور یحتجبون باشارات و علامات محدود الّتی یمنعهم عن النّظر الی وجه الله فی ظهور اخری ان انتم توقنون و ذلک حق لا ریب فیه ان انتم بهذا النّظر تنظرون و لابدّ لمن اراد معرفة الله و نفسه بان یطهّر اذنه عن کل بیانٍ و ذکر و عبارةٍ و عن کل کلمة مذکور و ینظر الی الله ببصرٍ ناظر و قلب طاهر و اُذن سامع و نفس مجذوب لیعرف ربّه بما یظهر من عنده لا بما عند النّاس و انّ هذا لحق محبوب لانّ دونه لم یکن دلیلاً علیه یحتجب عنه کل انفسٍ محدود ثمّ اعلم بانّ الله ربّک لن یظهر بما عند النّاس و لا بکل ما تمسّکوا به من الاشارات و العلامات بل یظهر کیف یشاء بامره و انّه لهو المختار فی نفسه و کل من جوده یسئلون کذلک فاعرف اسرار الامر لئلّا یزلّ قدماک عن کل ذکر مردود و انّ ملأ الفرقان لمّا تمسّکوا بما عندهم من الاشارات و الدلالات و العلامات لذا اعترضوا علی الله المهیمن المشهود و انّک انت ذکّر ذوی القربی بینکم بما اذکرناک لعلّ کلّهم یتوجّهون الی وجه الله الّذی ظهر بینهم و یعرفون ما انعمهم الله به و یکوننّ من الّذینهم بنعمة الله ان یشکرون و انّا نسئل الله بان یوفّقهم علی ذلک بحیث لن یبقی منهم احد الّا بان یدخل فی رضوان الله المهیمن القیّوم و بذلک سئلنا الله فی سنین القبل و نسئله

حینئذ

ص 106 \*\*\*

حنیئذ و انّه لهو المجیب المعطی الباذل الغفور 152.

میرزا آقا فی الشّین  **هو السّلطان العلیم**

شهد الله انّه لا اله الّا هو له العزّة و العظمة و له القدرة و السّلطنة و له الرّفعة و الهیمنة و له الکبریاء و الغلبة ینصر من یشاء و یمنع عمّن یشاء و یعزّ من یشاء و یذلّ من یشاء و یعطی کیف یشاء و انّه هو فرد لایعد و عالم لا یُعلم و عارف لایُعرف و قادر لا یُقدر و بالغ لا یبلغ بعرفانه احدٌ لا فی السّموات و لا فی الارض و لا ما بینهما و لا مادونهما و انّه لهو الفرد العزیز السّلطان الرؤف و له یسجد کل من فی السّموات و الارض و کل الیه یقلبون و له القدرة و الاقتدار و له العزّة و الاختیار و له الرّفعة و الاشتهار یرفع من یشاء بفضله و انّه لهو الرّفیع الحکیم ان یا عبد فاستمع ما غنّت ورقة القدس علی الشّجرة بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل محمد لسلطان الوجود من الغیب و الشّهود و کل خلقوا بامره و کل بامره یعملون قل یا قوم اتّقوا الله و لا تحرّفوا کلمات الله و لا تبدّلوها بظنونکم و لا تکوننّ من الّذینهم بانوار الله لایهتدون و فی دین الله هم مختلفون ثمّ ارحموا یا قوم بعضکم علی بعض و لا یفتخر احدٌ علی احدٍ فی شیء کل ذلک حکم الله قد قضی بالحقّ فی الواح عزّ محفوظ و انّک انت فاسع فی سبل ربّک ثمّ انصر امر مولاک بما استطعت و هذا امری علیک و علی الّذینهم الی الله یسرعون قل یا قوم لا تنسوا عهد الله و لا تعتدوا عن حدود الله و لا تجاوزوا عمّا امرتم به فی کتاب قدس مکنون الّذی نزل علی علیّ بالحقّ فی یوم الّذی اضطربت فیه انفس الخلایق

ص 107 \*\*\*

ثم افئدة کل عارف معروف ثمّ اعلم بأنّا وردنا فی السّجن خلف جبال مرفوعا و اشتدّ علینا الامر من کل الجهات و انّا نکون بذلک فی شکر محمود و نشکر الله علی ما حتم علینا من قضایاه المبرم المحتوم و کلّما یظهر من الحبیب تالله انّه لهو المحبوب کذلک نزّلنا علیک الآیات و حدّثنا لک ما ورد علینا لتکون من الّذینهم باثر الله هم یفرحون و الرّوح و التّکبیر و البهاء علیک و علی کل صبّار شکور 152.

جناب کریم فی الشّین **هو العلیّ البهیّ الابهی**

شهدالله لذاته بذاته فی عرش عزّه و سلطانه بانّه لا اله الّا هو العزیز الغالب المقتدر الحکیم و انّ نقطة البیان سرّه و شهوده و امره و خطابه و کلمته علی کل من فی السّموات و الارضین قل انّه ظهر بالحقّ عن مشرق الله العزیز القدیر و انطق بالحقّ فی جبروت البقاء و ملکوت الانشا بانّی انا الله لا اله الّا انا العزیز الحمید و به ثبت برهان الله و طلع جماله و اتقن کلمته و استعلی امره علی الاولین و الآخرین کذلک تغنّ الورقا من آیات جذب منیع لیتمّ حجّة الله علی کلّ‌شیء و دلیله للخلایق اجمعین ان یا عبد قد حضر بین یدینا کتب عدیدة و ما کان فیها کتابک و بذلک حزنّا بما وجدناک من النّاسئین فاعلم بانّک لو نسیتنا انّا ما نسیناک و کنّا من الذّاکرین و ارسلنا الیک هذا اللّوح الّذی منه تهبّ روایح الله علی کل یوسف جمیل ثمّ اعلم بانّا کنّا بین العباد کأحد منهم و انت تشهد بذلک و کان الله من ورائک شهید و ما عرفنا احد لانّهم کانوا فی حجب و وهم عظیم کان النّاس لیس لاحد منهم من بصر لیعرفوا جمال القدیم بعد الّذی ظهر بالحقّ بامر الّذی ذلّت عنده اعناق المستکبرین و کنّا فی هذا السّتر الی ان تمّ میقات الله علی ما قضت

من قلمه

ص108 \*\*\*

من قلمه علی اللّوح عزّ حفیظ و ادخلونا المشرکون فی هذا السّجن الّذی لن یرفع الینا ضجیج العارفین فلمّا وردنا فیه اذاً کشفنا الحجبات و اخرقنا السّتر بقوة و سلطان مبین رغماً لهم و للّذینهم کفروا و اشرکوا بالله العزیز الفرید و لیتمّ حجّة الله علی خلقه و دلیله علی بریّته و برهانه علی الخلایق اجمعین و انّک انت فاشدد ظهرک لارتفاع اسم الله و امره و لا تخف من احد فتوکّل علیه فانّ علیه فلیتوکّلنّ عباده المؤمنین فان وجدت قلباً طاهراً و صدراً منیراً فالق علیه ما القی الله علیک فی هذا اللّوح المبارک البدیع و الّا فاستره فی قلبک و کن فی ستر منیع و الرّوح و العزّ و البهاء علیک و علی اللّوائی آمنّ فی بیتک ثمّ بشّرهنّ ببشارات ربّک و لا تکن من الصّابرین و الحمدلله ربّ العالمین 152 .

جناب ح ابوالحسن فی الشّین **هو السّلطان**

سبحان الّذی ینزل فی کل حین ما یطهّر عنه افئدة العارفین و ینطق فی کل آن بآیات الّتی تعجز عنها العالمین و بلغ الظّهور فی هذا الطّور علی مقام الّذی لو اجتمع کل من فی السّموات و الارض علی احصاء ما نزّل منه تالله اذا تشهدهم علی عجز مبین قل یا عبد ویل لکل منکر اثیم الّذی یسمع آیات الرّوح یسودّ وجههه من الغلّ و یتولّ عنها و یستکبر علی الله المهیمن العزیز القدیر قل فو الله انّ الفضل قد ظهر بطراز الّذی لن یقدر ان یستره احدٌ ان انتم من البالغین و من النّاس من یقول انّی آمنت بالله و آیاته و اذا تتلی علیه آیات الرّوح یصر مستکبراً کأن لم یسمعها و یحرّک رأسه مستهزءً الی الله العلیّ الحکیم و منهم اذا یسمعون آیات الله تفیض عیونهم من الدمع حبّاً لله الفرد المتعالی العزیز العلیم قل یا قوم خافوا عن الله و لا تختلفوا بینکم لیفرح بذلک قلوب المنکرین کونوا کنفس واحدة

ص 109 \*\*\*

فی اعلاء الامر ثمّ انصروا ربّکم الرّحمن الرّحیم و لو انّه لغنیّ من نصر السّموات و الارض ان انتم من المستبصرین و یأمر عباده بالنّصر لینقطعوا بذلک عن دونه و یتوجّهوا الی شطر قدس منیر و انّک انت یا ایّها المؤمن بالله ذکّر العباد بما ذکرناک به و توکّل علی الله ربّک و کن من المتوکّلین و لا تخف من احد و لاتضطرب من شیء و لو تشهد کل من فی السّموات و الارض علی اعراض مبین فاعلموا بانّ الله کتب علی نفسه الرّحمة بان ینصر الّذینهم صبروا ابتغاء لوجهه و یقطع دابر الّذینهم کفروا و کانوا من المشرکین فسوف تشهد نصر ربّک بحیث یرفع امره الی مقام الّذی یذلّ عنده اعناق متکبرین کذلک نذکرک بالحقّ و نلقی علیک ما یطهّر به روحک و یبسط صدرک و تقرّ عینک لتشکر الله ربّک بهذه النّعمة الّتی ما قدّر لها من نفادٍ الی ابد الآبدین ثمّ ذکّر العباد بان لا یتّبعوا کلّ همج رعاع و کل مذنب بعید عن هذا الکوثر الّذی جرت عن یمین عرش عظیم ثمّ اعلم بأنّا وردنا فی سجن الّذی لن یصل الیه الّا کل ذی جهد مستقیم و بذلک انقطعت عن ذیلنا ایدی المقلبین و المعرضین الّا من شاء ربّک الغالب القادر العزیز الرّحیم الرّوح علیک و علی من شکر و صبر و انّا فی شکر مبین 152.

ابوالقاسم فی الشّین **هو العزیز القیّوم**

فاشهد یا عبد بما شهد الله قبل خلق السّموات و الارض و قبل ان یخلق ملئکة المسبّحین بانّه اله احداً فرداً صمداً الّذی لن یرفعه نصرة المقبلین و لن یضرّه اعراض المعرضین و بانّ علیّاً لبهائه و نوره علی الخلق اجمعین ایّاک ان لا تنقض میثاق الله و کن علی عهد قویم ثمّ اشکر الله بارئک بما اذکرک فی هذا السّجن البعید و عرّفک نفسه و انزل علیک کتاب کریم انّه نزّل بالحقّ من لدی الله ربّ العالمین و الرّوح و التّکبیر و البهاء

علیک

ص 110 \*\*\*

علیک و علی المخلصین 152.

عبدالکریم  **هو العزیز**

هذا کتاب ینطق بالحقّ و یبشّر النّاس الی رضوان قدس علیّا و یقرّب المقرّبین الی ساحة القدس و یبلّغهم الی سماء عزٍّ بهیّا ثمّ یذکر الّذینهم آمنوا بالله و آیاته و ورد علیهم من المصایب ما یجری عنها دموع کل مؤمن امینا قل انّ الّذی مات منکم انّه رفع الی الله و کان الله علی ذلک شهیدا تالله انّه رجع الی نقطة الاولی فی مقام عزّ مکینا ثمّ یا احبّاء الله لاتحزنوا عن ذلک بل فافرحوا بفرح الله ثمّ توکّلوا علیه ثمّ ارضوا بقضائه ثمّ اصبروا فی البلایا و المحن و کونوا فی الامر رضیّا کل نفس ذائقة الموت و هذا ما رقم من قلم الله علی لوح عزّ حفیظا نسئل الله بان یرفعکم الی مقام الّذی لن یأخذکم الحزن من طرف قریب و بعیدا و الرّوح و التّکبیر علیکم جمیعا 152.

فی الشّین عبد الحمید **هو العزیز**

فسبحانک اللّهمّ یا الهی اسئلک باسمک الّذی به ظهر جمالک و طلع برهانک و لاح اسمائک و غنّت ورقائک ثمّ استرفع اسمک الاعظم و جمالک الاقدم بان ترفع امرک و تنصر احبّائک و ترزقهم من اثمار سدرة وحدانتیک و فواکه قدس شجرة فردانیّتک و انّک انت القادر العزیز القیّوم ثمّ اجز یا الهی هذا الّذی آمن بک و بآیاتک الکبری ثمّ انصر یا الهی ببدایع نصرک ثمّ انزل علیهم الصّبر فی الّذی رفعته الی سماء تفریدک و افق تجریدک و انّک انت العزیز المحبوب .

جناب محمّد قبل علی **هو العزیز القیّوم**

فسبحان اللّهمّ یا الهی تسمع ضجیجی و صریخی فی هذا السّجن الّذی کان فی اقصی مملکتک و ابعد

ص111 \*\*\*

ارضک بحیث لن یقدر احد ان یقرب سدرة قربک و شجرة وصلک ولکن فو عزّتک یا الهی لو تعذّبنی اشدّ من ذلک بحیث تقطع ارکانی بایدی المشرکین من خلقک و عصاة بریّتک لیزداد حبّی ایّاک و ولهی فیک و شوقی الیک لانّ الّذی ذاق حلاوة حبّک لن تمنعه البلایا عن باب مدین رحمتک و لا الرّزایا عن جوار عزّ مکرمتک فسبحانک اللّهمّ یا الهی اذاً لمّا فتح ابواب فیض فضلک علی عبادک اسئلک باسمک الّذی به ظهر الفضل عن مشرق الطافک بان تحفظ هذا العبد الّذی حضر فی کل طلوع عند مطلع سلطان احدیّتک ثمّ انصره یا الهی بنصرک ثمّ ارزقه ما هو خیر له عن ملکوت ملک السّموات و الارض ثمّ اثبته علی حبّک ثمّ استقمه علی صراطک لئلّا یزلّ قدماه عن صراطک و انّک انت المقتدر العزیز الکریم 152.

جناب محمد قبل جعفر **هو العزیز**

شهد الله فی ذاته لذاته قبل ظهور صفاته و اسمائه فی جبروت انشائه بانّه لا اله الّا هو الفرد العزیز القیّوم و له العزّة و السّلطان و له العظمة و الامتنان و له القدرة و الامتحان یمتحن من یشاء من خلقه و هو العزیز المحبوب هو الّذی بعث الرّسل بالحقّ علی انّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً مظهر نفسه لما کان و یکون قل انّه لملک الملوک و راحم المملوک یختصّ من یشاء برحمته انّه لهو الغفور الرؤف و انّک انت یا عبد فاشکرالله بما نزّل علیک کتاب مرقوم انّه نزّل بالحقّ لقوم یفقهون ثمّ ذکّر بما فیه لانّه یکفیک عن کلّ من فی السّموات و الارض و یهدیک الی طور الایمن فی هذه بقعة المبارکة المحمود قل تالله انّه لکتاب مفصول فصّل

من لدی الله

ص112 \*\*\*

من لدی الله العزیز القیّوم قل انّ روح القدس ینطق فی هذا الصّدر الممرّد المصقول و یدعو احبّاء الله بما حدّد فی البیان و انّ هذا لحتم محتوم قد رقم من اصبع القدرة علی لوح عزّ محفوظ کذلک انزلنا علیک هذا اللّوح لتفرح به و تکون من الّذینهم بنار الله یصطلون و الرّوح علیک و علی کل عبدٍ صبور 152 .

مطلع کمیابی است

هو الصمد

جناب ابراهیم **هو الصّمد العلیم**

ان یا عبد فاشهد فی نفسک ثمّ فی ذاتک ثمّ فی روحک بانّه لا اله الّا هو الفرد الصّمد العزیز القیّوم و انّ علیّاً عبده و بهائه لمن فی السّموات و الارض ان انتم تعلمون قل تالله قد اشرقت الشّمس عن هذا الفجر المکنون و قد طلع الغلام عن خلف الحجبات عن هذا الاسم المستور المخزون کذلک دلع دیک العرش و غنّت الورقا و صاحت عندلیب الفردوس ان انتم تسمعون و انّک انت فاشکر الله ربّک بما انزل الیک الآیات بلسان عربی محبوب لتسرّ فی نفسک و تفرح فی قلبک و تستبشر ببشارت الرّوح و تکون من الّذینهم بآیات الله یستبشرون و اذا نزّلت علیهم آیات الله تدور عیونهم فی احداقها من الشّوق حبّاً لله المهیمن السّلطان المقتدر العزیز القدّوس کذلک یذکرک ربّک فی هذا اللّیل لتکون من الّذینهم بانوار الله یهتدون و الرّوح و النّور و البهاء علیک و علی الّذینهم علی صراط العز یمرّون 152 .

شهد الله لا اله الّا هو العزیز الکریم شهد الله لا اله الّا هو الغالب القدیر له الجود و الفضل و له الرّحمة و العدل و انّه بکلّ‌شیء محیط قل هو الّذی یحیی

ص113 \*\*\*

و یمیت ثمّ یمیت و یحیی و انّه هو باقی لاینفی و ظاهر لایخفی و انّه علی کلّ‌شیء محیط و حکیم علیم و خبیر حکیم و قدیر و لله خلق السّموات و الارض یبدع ما یشاء بامره اقرب من ان یرجع النّور الی المنیر هذا کتاب من الله العزیز الفرد المتعالی المقدّس المتکبّر السّلطان القادر المقتدر العلیم الی الّذینهم آمنوا بالله و آیاته و رسله و ملئکته و کانوا من المهتدین ان یا قوم استقیموا علی حبّ الله و امره و اذا نزل علیکم الآیات لا تکوننّ من المستکبرین 152 .

**هو البهیّ الابهی**

فلک الحمد یا الهی علی ما جعلتنی موارد بلائک و مواقع قضائک و وردت علیّ ما وردته علی احد من خلقک بحیث جعلتنی تحت ایدی احقر خلقک و اظلم بریّتک و ادنی عبادک الّذین لن اقدر بذکره اذاً یا الهی فاخرجنی بجودک و فضلک ثمّ اخلصنی یا الهی عن مخالیبه و انّک انت علی کلّ‌شیء قدیر 152.

**هو العزیز القیّوم**

فسبحانک اللّهمّ یا الهی یا الهی و یا سیدی و سیدی و یا محبوبی و محبوبی لک الملک و الملکوت و لک القدرة و العزّة و القدروت تعطی و تمنع لا اله الّا انت العزیز الغالب القادر العلیم 152.

**هو السّلطان**

شهد الله انّه لا اله الّا هو و انّ نقطة البیان عبده و بهائه ثمّ عزّه و سنائه ثمّ عظمته و اجلاله ثمّ رفعته و لقائه ثمّ رحمته و احسانه ثمّ کرمه و اعطائه یعطی من یشاء و یمنع عمّن یشاء و یعزّ من یشاء و یذلّ من یشاء و یغنی من یشاء و یفقر من یشاء و انّه لهو العزیز القدیر 152 .

**هو** **العزیز القیّوم**

تبارک الّذی بیده ملکوت ملک السّموات و الارض

و انّه

ص114 \*\*\*

و انّه علی کلّ‌شیء حکیما یرفع من یشاء و ینزل ما یشاء و یعطی بمن یشاء و یمنع عمّن یشاء و ینصر من یشاء و یخذل من یشاء و انّه علی کلّ‌شیء عزیزاً قیّوما 152 .

**هو الباقی**

شهدالله انّه لا اله الّا هو و انّ علیّ قبل محمد لظهورُه و بطونُه و اسمه و جماله و سرّه و ضیائه و امره و بلاغه و نطقه و کلامه و حکمه و برهانه و حجّته و اظهاره و کلمته و سلطانه و نعمته و احسانه له الامر و الخلق و انّه لهو المقتدر القدیر 152 .

امّ ابراهیم الّذی هاجر الی الله

فسبحانک اللّهمّ یا الهی اسئلک باسمک الّذی به رفع کل ظلمة و طلع کل نور و انار الوجه فی جبروت الممکنات و اضاء الجمال فی ملکوت الموجودات بان تحفظ حامل هذا اللّوح بسلطانک و اقتدارک و انّک انت علی کلّ‌شیء قادر قدیر 152 .

**هو العزیز**

فاسمع ما یوحی الیک من هذه الشّجرة علی هذه البقعة المبارکة من هذه النّار الاحدیّة بانّه لا اله الّا هو العزیز العلیم و قد ظهر النّور فی مشکوة اسم علیّ بالحقّ و انّ هذا لعلیّ مشهود قل تالله قد کان جمال الهویة بینکم و انتم له منکرون الی ان خرج عن بینکم اذاً واحسرتا علیکم یا ملأ الغافلین فسوف تجد اعراض المنکرین علی هذا النّور المحمود مع الّذی جائهم بسلطان الله و حجّته و برهان الله و عزّته و قدرة الله و عظمته و مع علم ما کان و ما یکون قل تالله هذا شأن احبّائه ان انتم تعرفون و انّک تمسّک بهذه العروة الدّریّ المکنون. در جمیع امور متوسل به حق بوده و آنی غفلت ننمایید در نهایت حفظ و حکمت در کل امور ملحوظ فرمایید و در کمال روح و ریحان بوده و جز به حق ناظر نباشید

ص115 \*\*\*

که اریاح اختلاف از تمام جهات در هبوب باید آن جناب در هر حال مستقل و ثابت و راسخ باشند و انّه یکفیک عن کل من فی السّموات و الارض از موقنین از احباب هر کدام که طایف آن حولند تکبیر رسانیده و اهل حرم را از ذکر الله متذکر فرمایید.

**هو العزیز الباقی الحمید**

شهد الله فی نفسه ثمّ فی ذاته ثمّ فی علوّه و کبریائه بانّی انا الله لا اله الّا انا المهیمن القیّوم و شهدت فی نفسی ثمّ فی ذاتی ثمّ فی علوّی و کبریائی بانّه هو الله لا اله الّا هو المهیمن القیّوم کذلک غنّت لسان الغیب کما غنّت لسان الجهر ولکنّ النّاس کلّهم لایعرفون قل یا قوم تالله ما اراد جمال الله بان یکون بینکم ان انتم تعرفون قل قد کان سلطان القدیم بینکم و انتم ما عرفتموه ان انتم تتعقّلون فسوف یرفع عن بینکم و تبقی الحسرة فی نفوسکم ان انتم تشعرون و انّک انت یا حبیب فاستقم علی حبّک بحیث لن یزلّ قدمک و لو یعترضوا علیک کل عالم معلوم دع الدّنیا و ما فیها فی ظلّک و کن فی عصمة محفوظ ایّاک ان لا تحزنک شیء فی الارض فتوکّل علی الله العزیز المحبوب و انّه یکفیک بالحقّ عن کل ما کان و یکون و قدّر لک فی جبروت القرب ما لایجری علی القلم و هذا من فضلی علیک ثمّ عنایتی لک و انا الفضّال العزیز القدّوس و بذلک مننّا علیک لتشکر ربّک و تکون من الّذینهم بانوار الله مهتدون 152.

**هو العزیز**

لک کمال الاکمل بکمال الله الکامل العلیم الحکیم ان اشهد فی نفسک بانّه لا اله الّا هو العزیز المحبوب و بالّذی ارسله لعبده و بهائه

و کل

ص116 \*\*\*

و کلّ خلقوا بامره و کل بامره یعملون ان یا عبد اسمع نداء الله عن هذه الورقة المحرّکة علی هذا الغصن المبارکة و لا تکن من الّذینهم لایفقهون و لا تکن من الّذین نقضوا میثاق الله و ظلموا و اظلموا و ما استشعروا فی انفسهم بل اتّخذوا الله سخریّاً فی ظنونهم و کانوا من الّذینهم بآیات الله یلعبون قل ویل لکم و بما اکتسبت ایدیکم ستدعون الی عذاب الهون و اذاً انتم لا ترحمون و ستمضی هذه الایّام و ما کان النّاس به یشتغلون قل انّه یعلم غیب السّموات و الارض ما انتم تسترون او تکتمون لن یخفی عن الله ربّک من شیء یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها ان انتم تعقلون و لمّا سبقت رحمته غضبه یستر لمن یشاء و یجهر لمن یشاء و انّه لهو العزیز المحبوب قل یا قوم فارجعوا الی الله ثمّ استغفروا الیه و لا تتّبعوا الشّیطان فی انفسکم ان انتم تریدون ان تتّقون و لا تکونوا من الّذین ما وجد الله منهم من شیء بحیث لن یجد عندهم لا الصّدق و لا الوفاء و لا الثّبوت علی امر فسوف یرجعون الی التّراب نادمون و لن یرحمهم الله و لن یغفرهم ابداً و لو انّهم فی النّار یضجّون و انّک انت یا عبد اتّق الله و لا تعاشر مع الّذین تجد اریاح النّفاق من قلوبهم و نفوسهم و تجنّب عنهم و کن فی عصمةٍ محفوظ هذا من نصحی علیک و علی الّذینهم بما یدعون یعملون و الرّوح علیک و علی ضلعک و علی کل من فی بیتک و علی امة [ناخوانا] 152.

جناب محمد فی المدینة الله المهیمن القیّوم

هذا کتاب رقم من قلم امر حکیم لا ریب انّه نزّل من لدن عزیز علیم و قدّر منه مقادیر کلّ‌شیء فی الواح عزّ حفیظ قل یا قوم ان اشهدوا علی انّه لا اله الّا هو العزیز الکریم

ص117 \*\*\*

و انّ علیّاً قبل نبیل مظهر جماله و مظهر اجلاله و مخزن علمه و معدن وحیه و مکمن امره و کبریائه و منبع عزّه و سلطانه و انّه ما من اله الّا هو العزیز الغالب الحکیم 152.

[نیز در کتاب جلدسبز ش71 ص 283]

جناب آسید مهدی **هو العزیز القیّوم**

هذا کتاب ینطق بالحقّ و یلقی فی القلوب من اسرار الله المهیمن العزیز القدیر و فیه ینادی الرّوح بکلمة الّتی ما سمعها اُذن احد و تنفطر عنها السّموات و الارض الّا من شاء ربّک العزیز السّلطان الباقی الفرد العلیم قل انّه لینطق بالحقّ فی جوّ البقا فی هذا المقام الّذی انقطعت عنه ایادی اهل السّموات و الارضین الّا الّذینهم خرجوا عن حجب الاوهام و تمسّکوا بهذا الامر الدّرّیّ المنیر قل تالله انّ کتاب المکنون قد ظهر فی هذا الهیکل القدیم قل قد جائتکم الفتنة یا ملأ الارض عن کل شطر قریب و قد طلع برهان الله علی مقام الّذی انقطعت عنه ایدی العارفین قل انّ الّذینهم اتّخذوا لانفسهم ولیّاً من دون الله اولئک غلبت علیهم شقوتهم و ما کانوا من المهتدین قل تالله انّ الحق یحرک معی کما یحرّک الظلّ مع الشّمس ان انتم من العارفین قل انّ الرّوح ینادی فوق رأسی بانّ هذا لهو المقصود قد ظهر برداء قدس کریم و لن یبقی بینکم الّا ایّاماً و هذا ما قدّر علی الواح عزّ حفیظ قل انّ المشرکین لمّا سترونا فی هذا السّجن لذا اظهرنا الوجه بالحقّ لیشهدوا بانّه هو المقتدر علی ما یشاء و انّه علی کلّ‌شیء قدیرا و انّک انت لا تحزن عن شیء و عمّا ورد علیک بعدی فاصبر ثمّ اصطبر و لا تکن من المضطربین کلّ ما سرقوا منک ما کان الّا من زخارف الملک و ینبغی لمن سرقها و انّک انت کن فی طهر عظیم قدّس نفسک ثمّ طهّر ذاتک ثمّ نوّر قلبک عن کل ما سوی الله ربّک ربّ الخلایق اجمعین فاسئل الله بان یرزقک ما ینقطع عنه ایدی السّارقین و لن یتغیّر بدوام الله و لن یعقّبه الفنا

و لن یمسّه

ص 118 \*\*\*

و لن یمسّه ایدی المشرکین کما اعطاک بالحقّ و هو حبّه و ذکره و بهائه ان انت من العارفین و لقد حضر بین یدینا کتابک و فیه دعوت الله ربّک بربوات المقدّسین فو الله انّه عندی لاحلی عمّا ظهر علی الارض من لئالی عزّ ثمین و الّذی رزقه الله من ذلک لن یحزن عن شیء و لو یرد علیه ضرّ العالمین و انّک انت فاغمض عیناک عمّا ورد علیک فتوکّل علی الله العزیز المنیع طهّر النّظر عن حدودات البشر و لا ترتدّ البصر عن هذا المنظر المنیر و هذا ما نزّل فی سنة القبل من قلمی ان انت من الشّاهدین و لو انّ ما فی بیتی هو بمنزلة نفسی و الّذینهم فعلوا ذلک کانّهم خانوا مع نفسی و کان الله علی ذلک شهید ولکن انّا عفونا عن الّذینهم فعلوا ذلک ان لن یرجعوا علی مثل ما فعلوا و یکوننّ من التائبین الی الله الّذی عنده علم السّموات و الارض و علم کلّ‌شیء لا اله الّا هو الغفور الکریم و لو انّ هذا الفعل بنفسه اعظم خطأ و اکبر عن خلق السّموات و الارض ولکن ربّک هو الرّحمن الرّحیم یغفر لمن یشاء من خلقه ان یرجعوا الیه و یتوبوا علیه و الّا یأخذهم بقهره و انّه لهو القهّار الشدید ثمّ اعلم بانّ کلّما اذکرناه لک هذا مقام رفرفک الاعلی حین صعودک الی الله الملک العزیز الحکیم ولکن فی مقام الخلق کن فی منتهی الدقّة و الفتانة بحیث لن یقدر احد ان یذهب منک شیئاً کذلک تعظک الورقاء و تعلّمک بالعدل لتکون من العالین و لا تفش سرّک علی احد و لا تنشر امرک بین العباد لئلّا یطّلع علی ما عندک احد من المذنبین و هذا من حکم الّذی الهمناه علی قلب محمد رسول الله من قبل و انطقه بلسان عربی مبین استر ذهبک و ذهابک و مذهبک عن الّذینهم اتّخدوا الههم هویهم و کانوا من الخائنین ثمّ اعلم بانّ المکر مع الماکرین حسنة و کذلک الخدعة

ص 119 \*\*\*

مع الخادعین و انّک انت فخدع مع کل خدّاع اثیم ثمّ امکر مع کل المکّار لئیم کل ذلک من سجیّة المؤمنین قد القیناک لتکون علی ذکاوة عظیم ان یا مهدی فاعلم فاعلم بانّ ما ورد علیک عند ما ورد علیّ لن یذکر بشیء اذاً تبکی عیون اهل الفردوس ثمّ اضطربت افئدة المقرّبین فو الله لو یطّلع احد علی ما ورد علیّ لیسکن فی العراء و یفرّ عن المعاشرین و لن یستأنس باحد و لن یأکل من شیء الی ان یفدی نفسه فی حبّه هذا الجمال المنیر و کلّما ورد علیّ فی الظّاهر لیس عندی شیء حتّی اذکره لکم یا معشر المحبین بل بما ورد علیّ فی الباطن و هذا ما لا یقوم معه اهل السّموات و لن یحمله کلّ من فی الملک اجمعین تالله لن اقدر ان اذکر حرفاً منه و لو اذکر حرفاً منه لتنفطر منه السّموات و الارضین اذاً فی هذا السّجن انادی ربّی بانّ این عنایتک یا ولیّ المظلومین و این بدایع رحمتک یا من بیدک ملکوت ملک العالمین فو الله قد وقعت فی بئر نفوس الظّالمین و اصبر فی ذلک کما صبرت من قبل بحول الله و قوّته و انّه یوفی اجر الصّابرین و اقول الحمد لله اذ هو ربّ العالمین و معین المظلومین و راحم المضطرّین ثمّ اعلم بانّ لیس هذا اول وهن نزل علی بیتی و قد نزل من قبل بما اکتسبت ایدی الظّالمین و سینزل علیها من الذّل ما یجری عنه الدموع عن کل بصرٍ بصیر کذلک القیناک بما هو المستور فی حجب الغیب و مااطّلع علیه احد الّا الله العزیز الحمید ثمّ یمضی ایام و یرفعها الله بالحقّ و یجعلها عَلَماً فی الملک بحیث یطوف فی حولها ملأ العارفین 152.

در مورد امر حکم باید مقدمات و مقارناتش نظر داشت و الا کافر باش و ماکر مباش با این احکام عملی جور نبود.

هو العزیز

ص120 \*\*\*

**هو العزیز**

حق این است که به آن جناب ضرّ لانهایه رسیده است فاصبر کما صبرنا و در جمیع امور فارغ باشید یعنی فراغت قلب را ملحوظ فرمایید از همه این امورات و ما عند الله احبّ بوده و خواهد بود اگر از حرکت آن ارض فراغتی دست دهد مختارید ولکن به کمال حفظ بعضی توقیعات نوشته شده بود و سواد بعضی از آن در رساله مخصوص نوشته و ارسال شد اگر بتوانید به جمیع ارض برسانید الیوم امری اعظم از این امر نبوده و نیست ولکن در کمال ستر سواد شود و ارسال گردد که مبادا در مدینه اشتهار یابد و رؤسای مدینه از حکام و غیره مطلع شوند باری در هر حال ستر محبوب است الّا عن الّذینهم بانوار الله هم مهتدون و توقیعات بعد از ورود سلمان نوشته شد و ارسال شد به هر نحو که مصلحت دانند معمول دارند و اگر خود آن جناب به ستر تشریف می‌برید سواد رساله با آن جناب باشد که شاید نفسی از نوم برخیزد و رایحة الله را استشمام نماید و الّا الامر بید الله یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید از قرار معلوم احدی با شما به صدق حرکت نکرده و کل به هوای خود سالک بوده‌اند الّا من کان علی فطرة سلیم باری جمیع عندالله مشهود بوده و خواهد بود به هیچ وجه محزون نباشید بسیار حیرت دارم که چه ذکر نمایم در همه حال توکّل به حق از همه محبوب‌تر است الا الی الله تصیر الامور به جناب رضا در یزد و همچنین در ارض­ خا و غیره اگر برسد محبوب است البته خود را از معاشرت بعضی ناس حفظ نمایید اصلح است

ص121 \*\*\*

و عندالله احبّ در نهایت حکمت رفتار نمایید آنچه مقدر شده امضا خواهد یافت سواد توقیع حاجی کمال در اجزاء مذکوره هست به او برسانید ایّاک ان لا تحزن عن شیء فتوکّل علی الله المهیمن القیّوم. آنچه از قبل ارسال شد و این لوح درست ملاحظه نمایید و معمول دارید این عبد کمال تحیر را از جمیع امور محدثه حاصل نموده و در این سجن ساکن شده لعلّ الله یحدث بذلک امراً. فرستادن رساله را موقوف داشتم نظر به امر محدث در این ساعت و برای حاجی کمال توقیع علیحده ارسال شد مخصوص متولی باشی هم توقیعی ارسال شد اگر مطمئن بشوید که نزد احدی ذکر نمی‌کند بدهید یا بر او بخوانید و اصل را داشته باشید اگر در آن ارض ذکر شود نزد حکام که نوشته از این ارض ارسال می‌شود کمال ضرّ به این عبد مسجون راجع می‌شود سلمان تفصیل این محل را ذکر می­نماید در جمیع احوال ستر کبری الیوم محبوب است و توقیعی به ملا زین‌العابدین و بعضی از اهل صاد نوشته شد و خود سلمان می‌رساند و همچنان به کلمه فتح ولکن توقیعی به ملارضا نوشته شده در بسته شما است به ید هر کس مصلحت دانید برسانید مناجاتی مخصوص آن جناب ارسال شد ولکن چون ذکر بعضی احباب که در فراق صعود الی الله نموده‌اند شده لهذا سواد آن مع یک دایره به زوجۀ محمدرضا برسانید جمیع احباب را ذکر منیع برسانید و از برای جمیع مخصوصاً ذکری نازل ولی بعضی سواد شد فرستادیم و بعضی سواد آن تمام نشد لهذا بعد ارسال می‌شود میرزا آقاجان تنها است از عهده بر نیامد سلمان

تفصیل آن را

ص122 \*\*\*

تفصیل آن را می‌نماید.

جناب سید مهدی فی المدینة **هو العزیز**

فسبحانک اللّهمّ یا الهی اشهد حینئذ بوحدانیّتک و سلطان فردانیّتک و بانّک انت الّذی لم تزل کنت بلا ذکر شیء معک و لاتزال تکون کما کنت فی عزّ جلالک و اجلالک لا اله الّا انت العزیز الغالب العلیم الحکیم فسبحانک یا الهی کیف اذکر بین یدیک ما ورد علیّ فی تلک الایّام بحیث ما ورد علی احدٍ من قبلی و انّک علی ذلک لعلیم خبیر انت الّذی یا الهی القیت حبّی فی صدور اولیائک و احبّائی من قبل ان یعرفونی او یطّلعوا بامرک فی نفسی ثمّ بعد ذلک ابتلیتهم بالفراق بما اشرق حکم الفصل بعد الوصل عن افق الطلاق و بذلک احترق قلبی و قلوبهم علی مقام الّذی خرجوا عن دیارهم شوقاً للقائک و طلباً لوصالک و بعضهم ماتوا فی الغربة و ما وصلوا الی معین وصلک و کوثر فضلک و منهم تشتّتوا فی البلاد و لن یعرف احد بما ورد علیهم و جری بهم و ما هبّ علیهم اریاح الوصل عن شطر لقائک و ما اشرقت لهم شمس الفضل من افق جمالک فآه آه یا الهی عن ضجیجهم فی فراقک و صریخهم من بعدهم من وصالک و لو انّهم یا محبوبی خالفوا فی امرک بخروجهم عن مدینتک ولکن فو عزّتک ما اخرجتهم الّا جذبة شوقک و وله حبّک الّذی برشح منه تنجذب الممکنات الی مقعد قدس سلطان وحدانیّتک و تقلّب الموجودات الی ذروة عزّ ملیک فردانیّتک فو عزّتک یا سیدی و رجائی لو تجری عن عیون کل من فی السّموات و الارض عیون الدمع من اول الّذی لا اول له الی آخر الّذی لا آخر له لحسرتهم فی بُعدک و اضطرابهم من هجرک فو عزّتک لقلیل قلیل و انّک قد کنت بذلک لشهید و خبیر و منهم یا الهی ما خرجوا عن مدینتک بما نهیتم من مبرم امرک و اخذتهم نار الفراق الی مقام الّذی فدوا انفسهم لاسمک و رجعت

ص123 \*\*\*

ارواحهم الیک فی افق الاعلی و الرّفیق الابهی اذاً یا الهی فابتعث بسلطانک ارواحهم بطراز الّذی یظهر منهم انوار عزّ احدیّتک و ظهورات قدس فردانیّتک ثمّ انشر یا الهی آثارهم فی ممالک عزّ صمدانیتک و عوالم قدس فردانیّتک ثمّ اجعلهم یا الهی باقیاً ببقائک و ناظراً الی جمالک و واقفاً باسرارک و مهیمناً علی خلقک و بریّتک ثمّ اجعلهم یا الهی متّصلاً بسلطان وصلک و ملیک لقائک بحیث لن تحوّل وجوههم عن وجهک فی ازل الآزال و انّک انت ذو الجلال و الاجلال و انّک انت العزیز الکریم فسبحانک یا الهی فو عزّتک قد بلغ بلایائی الی مقام الّذی انقطع عنه الاوراد و الاذکار بحیث لن اقدر ان احصیها فی مملکتک او اذکرها فی ساحة عز احدیّتک ءَ اذکر یا الهی هجرتی و غربتی او ضرّی و اضطراری او ابتلائی بین یدی الاعداء و افتقاری بین یدی الاشقیا و ورودی فی هذا السّجن الکبری او اذکر ما ورد علی احبّتک فی سبیلک و علی بریّتک فی سبیل مرضاتک او اذکر یا الهی ما ورد علیّ بعد خروجی عن مدینتک و علی بیتی الّتی فیها رفع ذکرک و اعلام هدایتک و انوار عز احدیّتک و جعلتها عَلماً فی مملکتک لاهل محبّتک و ذخراً لبریتک من اهل صفوتک و اختصصتها بین بقاع الارض لارتفاع ذکرک و اعلاء امرک بحیث دخلوا فیها عصاة خلقک و طغاة عبادک و غاروا فیها ما فیها و بذلک استکبروا علیک و کسروا حرمتک و هتکوا بین الاعدا عزّتک فو عزّتک یا الهی قد بلغوا فی الطغیان الی ذروة العصیان و اخذتهم الغفلة بشأن الّذی ظنّوا بانّک کنت غافلاً عنهم و عن افعالهم بعد الّذی کنت عالماً بهم و بافعالهم فو عزّتک یا الهی ما اغفلهم عن علمک الّا شئونات عزّ ستاریّتک و بروزات قدس

مصدر مجهول غار را در هیچ لغتنامه­ای نیافتم

وهّابیتک

ص124 \*\*\*

وهّابیّتک اذاً یا الهی فاغفر جریراتهم و خطیئاتهم ان یرجعوا الیک و یتوبوا علیک لانّهم لایعلمون و لایشعرون و لو انّ عصیانهم یا الهی اعظم عن خلق السّموات و الارض ولکن عفوک اعظم من کلّ‌شیء ثمّ انزل علیهم یا الهی ما یطهّر به قلوبهم و نفوسهم ثمّ ذکّرهم یا الهی ایام لقائک ثمّ الهمهم ما یمنعهم عن کل ما لا یلیق لحضرتک و لا ینبغی لسلطانک و انّک انت المقتدر العزیز السّلطان الحاکم العالم القادر العزیز الرّفیع المدرک المهیمن الغالب الطالب السّمیع العلیم الخبیر ثمّ اسئلک یا الهی بالّذی اظهرته من قبل و تظهرنّه یوم القیامة بان تقلب هذا اللّیل بانوار صبح لقائک و هذا الظّلمة بضیاء فجر جمالک ثمّ انصر یا الهی من ینصرک بنفسه و یتّبعک فی امرک و لو یخالفه کلّ من فی السّموات و الارضین و الحمدلله ربّ العالمین 152 .

میرزا هادی فی المدینة **هو العزیز**

ان یا اسم الهاء فاستمع ما ینادی المناد فی الشّجرة بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل محمد مظهر اسمائه فی ملکوت البقاء مطلع صفاته فی جبروت العما و کل خلقوا بامره و کل بامره یعملون له الجود و الفضل یختصّ من یشاء برحمته و ینزل الرّحمة کیف یشاء لقوم یعلمون قل انّه لسلطان الممکنات و کتابه لسلطان الکتب و کل دخلوا فی ظلّه و کل له ساجدون و من دخل فی ظلّه فقد بلغ الی غایة القصوی و انّ هذا لفضل علی الخلایق ان انتم تفقهون قل انّه لمیزان الله بین خلقه و به ظهر کل قسطاس موزون و انّه لحجّة الله و برهانه و دلیله و سلطانه بین بریّته ان انتم تعرفون و به ظهرت اسرار ما کان و ما یکون و به اخرجت الارض لئالیها و بعث کلّ‌شیء بقوله کن فیکون و به قدّر مقادیر کلّ‌شیء و حدّد تفصیل القضا علی لوح عزّ محفوظ کذلک القیناک و الهمناک

ص 125 \*\*\*

و علّمناک و انزلنا علیک ما نزل من لدی الله المهیمن القیّوم لتشکر الله ربّک فی قلبک و تذکره فی کل الاحیان و تکون علی مقام محمود ثمّ اعلم بانّ البقرَیْن قد اعتدا علی الله فی هذین الاسمین و هذین الطّرازین الاقدمین فی الکلمتین الاعلیین و خانتا فی انفسهما فی حین غفلتهما عن هذین السرّین فی هذا النّور المشرق عن هذین الافقین تالله هذا الجمال الظّاهر فی هذین الرّمزین المسترین المجللین فی العالمین و هذا السرّ المقنع فی النقابین و اتبعا المعزین بالنّفسین بعد الّذی حرّمنا تقربهما الی البعلین فی الهیکلین اذاً فانظر الی السرّ من هذا العفو الطّالع الظّاهر عن المشرقین و النّاطق فی الطّورین علی هیئة النّارین و ینطق بالکلمتین الاکملین من قطب السّمائین قل تالله انّه لهو النّور الظّاهر فی الشّمسین البازغتین فی الرکنین بعد طیّ المقامین لیظهر بذلک تغنیات الرّوح علی الغصنین لتعرف حکم الخباثة فی النّفسین الابعدین و کذلک حرکنا حجبات السّتر اقلّ من ان یلتفت به احد الّا الّذینهم ببصر الله ینظرون قل تالله هذه الحمامة تنطق علی اللّحنین فی رضوان القدس علی السرّین من هذین القمصین و نشهد بانّه لا اله الّا هو المقتدر العزیز المهیمن المتعالی المحبوب و الرّوح و البهاء علیک و علی الّذین الی معارج العزّ هم یعرجون 152 .

سلمان **هو العلیم**

ان یا سلمان ان رأیت الجواد فانشر هذا اللّوح بین یدیه لیجد منه رایحة الله المهیمن القیّوم فی تلک الایّام الّتی اخذت النّفوس زکام الغفلة و رجعوا علی ما هم علیه و هم حینئذ میّتون و ان وجدته فی هیکله الاولی قل انّ حرف القاف و الفاء بزیادة الالف علیه قد کان فی ستر ان تکون مستطیعاً فاخرجه عنه بقدرة من لدنّا و سلطان من عندنا و انا العزیز المحبوب

و ان ما وجدته

ص 126 \*\*\*

و ان ما وجدته فی هیکله الاولی تفحص لعلّ تجده فی قمیصه الاخری ان رأیته و عرفته فافعل ما امرناک به و الّا فاحفظ هذا اللّوح لیخرج الله لعباده ما کنز فیه و انّه لهو الکریم الغفور.

**هو العزیز** از تاخیر امور دلتنگ مباش لکل امر قدر وقت من لدن مقدّر قدیر ان‌شاءالله دل را از ریب طاهر نموده به توکّل تمام عازم شوید و الله خیر حافظ و هو ارحم الرّاحمین و بعد اگر جناب میرزا جواد را ملاقات نمودی آن وجه مذکور را به او برسان و الّا به حرم برسان جناب سید مهدی و غیره را از کلیه و جزئیه امور مطلع نمایید.

**هو العزیز**

هذا لوح نزل لاوّل من قصد الی حرم الله جلّ جلاله ان یا سلمان عظم الله اجرک و قبل طاعتک بما سافرت الی الله مرّة بعد مرّة و هاجرت الی الله و اتعبت فی السّبیل بحیث اخذک حرّ الصیف و برد الشتا حتی دخلت فی هذا السّجن البعید و ما منعک طول السّبیل و لا فقدان الدّلیل فهنیئاً لک بما سبقک الفضل و احاطتک الرّحمة و دخلت بقعة القبول و مقام الوصول اذاً فاشکر الله بارئک بما ایّدک علی ذلک و مذقک من حبّه و حبّ اولیائه و بلغک الی مقام الّذی انقطع عنه ایدی الّذینهم اعرضوا و کفروا و اشرکوا فو الله قد ذکر اسمک فی الملأ الاعلی و الرفرف القصوی عند شجرة البقا و انّ اهل الجبروت و سکّان الملک و الملکوت یعرفونک بمثل ما یعرفونک اهل الارض بل ازید من ذلک اذاً فاجهد فی نفسک بان تکون مستقیماً فی حبّک مولاک لئلّا تنقطع عنک هذه الدولة الباقیة الاحدیّة الابدیّة السّرمدیة تجنّب یا عبد عن جنبک و تقرّب بجنب الله ربّک و لا تحزن عمّا ورد علیک فی سُبل بارئک و عمّا یرد علیک فی حبّ مولاک و انّ الله منقلبک و مثواک و لا

ص127 \*\*\*

یضیع عنده عمل عامل و لا اجر آجر و لا صدق صادق و لا هجرة مهاجر و لا سلوک سالک و لایقین موقن و الیه یصعد الکلم الطیّب و العمل الخالص کذلک القیناک من حکمة الله الّذی اتقن کلّ‌شیء بسلطانه و قدّر فیه من حِکم بالغة لتشکره فی ایامک و تکوننّ من الّذینهم شکروا و فازوا و صبروا و لاقوا و طلبوا و بلغوا و قصدوا و وجدوا و امّا ما سئلت فی آیة الغلبة فاعلم بانّ الله ربّک لم تزل کان غالباً قائماً مقتدراً و لاتزال یکون قادراً مهیمناً محیطاً لن یعجزه شیء و لم یمنعه امرٌ و لن یعدّ کان و یکون فی علوّ الغلبة و القدرة و الجلال و فی سموّ العزّة و العظمة و الاستقلال و انّک کلّما سمعت و عرفت فی ذکر الغلبة هذا شأن یرجع لعبادی فسوف تریهم یغلبون کماهم الیوم یُغلبون اَمارأیت و سمعت کیف سافر هذا العبد فی سفره و هجرته بقدرة عظیم و سلطان مبین بحیث خضعت له الاعناق من کلّ ذی شوکة عظیم و ذلّت له الرقاب من کل متکبر کبیر مع الّذی کان الکل اعدائنا بحیث اعرضوا و اعترضوا علینا و استکبروا علی الله فینا کذلک فاعرف قدرة الله و غلبته و سلطنته و بهائه قل فو الله من هذا السّفر استعلی امر الله فسوف تجد المعرضین تحت اقدام المؤمنین کذلک القیناک لتکون من الموقنین و مع کل ذلک فو الله یا سلمان انّا نصالح مع اهل البیان بانّهم ان لن یحبّونی لن یبغضونی فو الله ستجد اعراضهم عن هذا النّور الّذی اشرق عن الآفاق بوجه منیر و برهان قویم و حجّة عظیم و الرّوح و النّور و البهاء علیک و علی الّذینهم عرفوا اسرار الامر عن هذا الشّطر المنیع 152.

در مجموع افت و خیز و اوج و حصیض­ها شنیدنی است

هو العزّ

ص128 \*\*\*

نمیدانم هوالعز یا "هو العزیز" یا "هو المعز"

**هو العزّ**

اللّهمّ یا الهی و سیدی تری ما تری و تشهد ما تشهد و تنظر یا محبوبی کیف ابتلیت بین ایادی خلقک بحیث وقعت فی هذا البئر الّذی لم یکن له من اول و لا من آخر و کان قدّامی ثعبان القهر و فتح فمها لیبلعنی و عن ورائی غضنفر الغضب و یرید ان یشقّنی و عن فوقی یا محبوبی سحاب القضا و یمطر علیّ امطار البلاء و عن تحتی نصبت رماح الشقا لیجرح اعضائی و بدنی اذاً یا الهی مع هذه البلایا الّتی ماورد علی احد من عبادک اشکرک بلسان سرّی و جهری و ظاهری و باطنی و اقول این عنایتک الخفیة و این الطافک المنیعة یا مصوّری و مقدّری فسبحانک یا مقصودی ان لن تدفع منّی هذه البلایا الواردة لا تقطع عن قلبی لذایذ وحیک البدیعة و ان لن ترفع عنّی هذه الرّزایا النّازلة لاتسدد عن وجهی نفحات قدسک المنیعة فسبحانک یا الهی فو عزّتک لن ترفع عن فمی نغمات عزّ وحدانیّتک من احزان الّتی احاطتنی عن مظاهر نفیک و مطالع قهرک و لن یحرّک شفتائی من هموم الّتی اخذتنی عن شطر تقدیرک و بلغتُ یا الهی فی الهمّ الی مقام الّذی یبکی السّراج عمّا ورد علیّ من طغاة خلقک و عصاة بریّتک فسبحانک یا محبوبی فاسمع ضجیج هذا المضطرّ فی هذا السّجن الکبری یا من بیدک ملکوت العزّ و البقا و فی یمینک سلطان الامر و القضا تفعل بقدرتک ما تشاء و تحکم بمشیتک ما ترید فو جمالک یا اوّلی و اخری قد مضت ایام عدیدة و لیالی معلومة و انّی ما اخرجت عن بیت الحزن لملاقات احبّتک بعد الّذی کنت مشتاقاً للقائهم لانظر عن وجوههم انوار عزّ احدیّتک و استأنس بلقائهم بما تهبّ من قلوبهم اریاح عزّ حبّک و محبّتک اذاً یا الهی لاتأخذنی بهذا الخطأ العظمی و لا تدَعنی فی هذه الحالة یا من بیدک جبروت العزّ فی رفرف الابهی و انت تعلم یا الهی لم یکن

ص129 \*\*\*

هذا لاستکباری علیهم و لا لاستغنائی عنهم ولکن یا محبوبی اخاف بان یحزنوا من حزنی و یکدّروا بکدورتی لذا حفظتُ نفسی عن لقائهم و سترتُ وجهی عن انظارهم و اسئلک یا الهی باسمک الّذی به ظهرت شمس جمالک و قمر اجلالک و به ارتفعت سموات عزّ قدس فردانیّتک من هذه الکلمة الّذی بها ظهرت نغمات سلطان عزّ وهّابیّتک و به دخلت کل الوجود فی سرادق وحدانیّتک و به اقرّوا و اعترفوا العباد بما انت نادیتهم فی عرش عظمتک بان تجعل الّذینهم تمسّکوا بک و بذیل رداء عطوفتک من الّذین یتشرّفون فی کل حین بلقائک و یسمعون نغماتک و یستخدمون بخدمتک و قائمون علی امرک و ینظرون بوجهک و انّک انت المقتدر العالم العلیم ثمّ اسئلک یا الهی بهذا الاسم المخزون و بهذه الکلمة المکنون بان تقبل عن عبدک الّذی هاجر الیک و ورد علیک طواف حرم قدسک مرّة بعد مرّة لیقضی عنه ما کفّله من احبّائک و انّک انت القاضی المعطی الحکیم ثمّ اصعدهم الی مقام الّذی فیه یرفع صلوتک من ازل الآزال و لن ینقطع فی ابدالآباد لاسترفاع هذه الصلوة الّتی ما اطّلع به احد من خلقک ثمّ اقبل یا الهی عن هؤلاء اجر حنین العاشقین فی بعدک و فراقک و اجر الواصلین فی قربک و لقائک ثمّ انزل یا الهی علی قلوب احبّائک ما یحبّوا به عبدک الّذی سمّی بالسلمان و یکرّموه باکرامک و یتوجّهوا الیه بفضلک بحیث لن یمنعوا عنه ما اعطیتهم بجودک علی ما استطاعوا به و انّک انت المقتدر علی تشاء و انّک انت العزیز العالی الکریم و الحمد لله ربّ العالمین.

جناب جواد فی المدینة **هو العزیز**

ان یا جواد

ص130\*\*\*

ان یا جواد فاسمع ما ینادیک الله من هذا المقام الاطهر قل تالله انّ الرّوح قد ظهر من هذا المنظر الاکبر و انشقّت السّماء و جاء الله بسلطان مشتهر و بذلک کسفت الشّمس و انشقّ القمر و کل فی فتنة مستمر و انّک انت ذکّر النّاس بهذا الطّراز الاظهر بان لایتّبعوا الشّیطان فی انفسهم فاتّبعوا هذا الامر المسطّر المستتر قل تالله انّ الامر قد اشرق من هذا الفجر اقرب من لمح البصر و لا لاحدٍ مناص و لا مفرّ الّا بان یدخلوا فی هذا الرّضوان الاطهر الانور و انّ شجرة الطّور تنطق بالحقّ فی هذا المقرّ و یدعو الکل این المستقر لکم یا اولی البصر و انّا منعناک من قبل بالذّکر فی هذه الکلمة الاکبر اذاً اذنّاک لتذکّر النّاس بما تیسّر و انّ هذا لفضل الله لکل ذی نظر و قهر الله لمن اعرض و کفر قل انّ هذا الامر الّذی کان ادهی و امرّ و یفرّ منه کل همج و حمر و الرّوح علیک و علی من اقرّ.

ظاهرا دنباله لوح بالای صفحه است و مخاطب بیان جواد

**هو العزیز** ان‌شاءالله در کمال فرح و سرور و بهجت بوده و از ذکر دوست مشهود مستور غیر معروف غفلت مفرمایید و احباب را متذکر شوید چیز ناقبلی به سلمان تاکید رفت که خدمت شما بدهد و الله معطی ما یشاء و انّه لهو المکرم من حبّه و انّه لهو الکریم.

جناب میرزا آقا فی المدینة

**هو العزیز المقتدر السّمیع المنیع**

فسبحان الّذی ینزل الآیات بدعاً علی لحن تجذب عنه المقرّبین جمیعا و قدّر فیها مقادیر کلّ‌شیء علی امر یعجز عنه کل من فی السّموات و الارض کذلک کان الامر حنیئذ من قلم السنا علی لوح البقا بالعزّ مسطورا انّ الّذینهم صعدوا الی الله و اعرضوا عن الملک و شربوا عن بحر الحیوان اولئک یعرفون نغمات الفردوس و یشهدون بانّ کل ذلک تنزیلاً من لدن مقتدر قیّوما اولئک الّذین تجد الانوار من وجوههم و تسمع ذکر الله

ص 131 \*\*\*

من قلوبهم و هم کانوا فی هواء الرّوح من نغمات الله مجذوبا و یکرعون من کأس الجمال و یحرّکون علی اسم الله و یشربون عن خمر کان من غمام العلم منزولا کذلک نقصّ علیک من قصص الحق و نلقی علیک من نغمات الفردوس لیجذبک فی نفسک و یقلّبک الی شاطی البقا فی سرادق الاعلی و یرفعک الی مقام کان عن العرفان مرفوعا ان یا حبیب فاسمع ما یقولون المکذّبون بانّا ما نجد من تلک النّغمات من روح قل ویل لکم و بما زیّن الشّیطان اعمالکم فی انفسکم فانّ روح الحیوان من هذا الرّضوان قد کانت علی العالمین مرسولا قل انّا لمّا ماوجدنا فی الملک احداً استرنا جمال الهویة فی وبر من الابل لئلّا تعرفوننی فلمّا اعرضتم باغلال صدورکم اظهرنا الوجه عن خلف سرادق النّور و قدّرنا الامر فی لوح کان عن الانظار محفوظا قل اذاً فالقوا حبال سحرکم و عصی ظنونکم لتلقف هذا الثّعبان باذن الرّحمن لیکون قدرة الله علی العالمین بمثل هذا الشّمس فی وسط السّماء مشهودا قل انّا امسکنا قلم القدرة لئلّا یحرّک علی اللّوح فلمّا وجدنا روایح النّفاق عنکم حرکناه اقلاً عمّا یحرّک البعوضة جناحها لتشهدون تموّجات هذا البحر و لعلّ یحدث فی قلوبکم مشاعل الحبّ و تکوننّ کطیر النّار حول السّراج باذن الله مطیورا قل یا قوم خافوا عن الله و لاتفتروا بعبده ثمّ ارحموا علی انفسکم و لاتحرموا ارواحکم عن نسمات الّتی کانت عن یمین القدس مهبوبا ستفنی الدّنیا و ما ینبت علیها و غرست فیها و ترجعون الی مقرّ الّذی فیه کان میزان الله بایدی القدرة منصوبا و به یوزن کل الاعمال من کل نفسٍ فی یوم الّذی فیه تستشرق شمس العدل من شطر القضا و یأتی الله بامرٍ کان عن الادراک مقطوعا اسمعوا یا ملأ الارض قولی و لا تشتغلوا

بما لاینفعکم

ص132 \*\*\*

بما لا ینفعکم فی الحیوة الباطلة و لا تحزنوا عمّا فات عنکم من الزّخارف و کونوا فی هواء الانقطاع بجناحین التّسلیم مطیورا و انّک ذکّر النّاس بما القیناک و لاتنس عهد الله فی نفسک فتمسّک بعصمته و انّ هذا خیرٌ لک عمّا فی الملک مجموعا کذلک نعلّمک بالفضل و نلقی علیک ما هو احبّ عند الله عن کل حکمة مذکورا و الرّوح علیک و علی کل ثابت فی حبّه مولاه و علی کل عبد شکورا 152.

اگر چه خطی از شما ملاحظه نشد ولکن این جانب جواب ارسال نمود باری در کمال جد در حفظ امرالله ساعی بوده که مباد احداثی جدید که سبب اخماد امر شود مشهور گردد از سمت ایران دو کلمه مختصری شخصی از شما و میرزا مهدی مرقوم داشت میرزا آقاجان صورت آن را ارسال می‌دارد و مقصود معلوم نشد و تحیر لساکن البیت دست داد.

**هو العزیز**

ان یا امتی ان اشهدی بانّه لا اله الّا هو العزیز السّبوح و له یسجد کل من فی السّموات و الارض و انّه لهو الفرد القدّوس له العزّة و الاقتدار یعزّ من یشاء و یذلّ من یشاء و یهب ما اراد لمن اراد و یمنع عمّن یشاء نسایم الفردوس و انّک انت یا امة الله فاشکری ربّک فی کل حینک ثمّ اذکریه بما یذکره هذا الطاووس الّذی زیّنت جناحها من لئالی قدس محمود ثمّ اعلم بانّا وردنا فی هذا السّجن الّذی کان عن کل بعید مقعود و انتم لاتحزنوا بذلک ثمّ ارضوا بما قضی من عنده و انّ هذا لغایة المقصود و اکون متحیراً فی امری و امرکم الی ان یظهر امر المثبت من عزیز مقصود تالله قد نزل علیّ من البلایا

ص133 \*\*\*

ما لایجری علیه حکم الحدود و انت فاذکری ایامی ثمّ جمالی ثمّ قیامی و قعود ثمّ جلوسی ثمّ استوائی ثمّ نغماتی ثمّ رکوعی و سجود ان لاتحزنی فی شیء فتوکّلی علی الله ربّک العزیز المشهود ایّاک یا امة الله فاحفظی نفسک غایة الحفظ بحیث لن تظهر منک ما یکرهه مولاک العالی المتعالی العلیّ الودود فاستری نفسک عن کل اعین ثمّ اعتصمی بحبل الله عن شرّ کل آثمٍ مردود کذلک غنّت عندلیب القدس و القت علیک من نصح­ الله لتستقیمین علی هذا الصّراط المرتفع الممدود و الرّوح و العزّ و البقاء علیک و علی اللّواتی کنّ فی مدینة الله العزیز الغالب الظّاهر الموجود.

**هو العزیز**

در جمیع امور تحیر مالانهایه دست داده تا بعد چه تقدیر شود در هر حال شما در کمال حبّ سلوک نمایید با میهمان در نهایت الفت باشید برخلاف رجال حرکت نمایید چه از ایشان رایحه اتحاد استشمام نشد جمیع نساء را از عرب و عجم ذاکر شوید ضلع عابد و سایرین همه را ذکر نمایید و انّه یذکر من یشاء و انّه هو خیر الذّاکرین والحمدلله ربّ العالمین.

میهمان فی البیت **هو العزیز**

ان یا امة الله ان اشهدی فی نفسک بانّه لا اله الّا هو العزیز الغالب المنیع و انّ سلطان البیان لذکره و بهائه ثمّ نوره و ضیائه ثمّ عزّه و سنائه ثمّ امره و کبریائه لمن فی السّموات و الارضین ثمّ اعلم بانّا وردنا فی سجن المشرکین بما اکتسبت ایدی الّذینهم کفروا و اشرکوا و فسدوا و کانوا من المفسدین ان یا امتی ذکّری ایامی فی کل بکور و اصیل ثمّ ابکی علی فراقی ثمّ غربتی فی هذه الارض البعید ثمّ اذکری جلوسی بینکم ثمّ قیامی فی محضر المحبّین ثمّ نغماتی ثمّ لحناتی الّتی منها تدمّعت

عیون

ص 134 \*\*\*

عیون المقرّبین لا تنسین حرکتی بینکم و لا مشیی قدّامکم و لا نفحاتی فی کل حین قولی فو الله ما شهدت عیون الامکان بمثل ما شهدتم و لا اعین العارفین و لا تسمع اذن الابداع بمثل ما سمعتم و لا اُذن الموحّدین ان یا امتی کیف ترفعین رأسک عن فراشک و لن تجدنی فی البیت و کیف تمسین و لن تشهدین شمس جمالی مشرقة من البیت اَتقدرین ان تنظرین مقامی خالیاً عنّی فآه آه عمّا ورد علی المدینة و اهلها ان یعرفون ثمّ اعلمی بانّ البلایا احاطتنی فی السّر و سرّ السرّ و کذلک فی الجهر و جهر الجهر و لن یطّلع بها الّا الله العزیز الحمید. میهمانی عهد الله را در دل و قلب حفظ نما و بسیار در حفظ امرالله سعی و جد و جهد مبذول دارید در کمال اتحاد به ذکر محبوب مشغول بوده و در رفرف قرب و جنّت عدن ساکن باشید اگرچه رایحه اتحاد از رجال ساکن بیت استشمام نشد و مدتی است که روایح اختلاف از قلوب عاکفین وزیده و به این جهت کمال حزن روی نمود کل امور عندالله واضح و مبرهن است انّه یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصّدور و الیه ترجع عاقبت الامور لم‌یزل و لایزال مقصود اتحاد احباب بوده چه اگر این فقره حاصل نشود هیچ حاصل نشده ان‌شاءالله امیدواریم که بعدها بر خلاف قبل حرکت نمایند و الامر بید الله 152. همشیره علویه ذکر منیع برسانید یک دایره ارسال شد به او برسانید و جمیع نساء احباب را ذاکر شوید.

جناب محمدرضا الّذی استجار البیت **هو العزیز**

ان یا رضا ان اشهد فی نفسک بانّه لا اله الّا هو و انّه کان بکلّ‌شیء حکیما و عنده غیب السّموات و الارض و علم کلّ‌شیء و انّه بکل امر علیما یعلم خائنة الاعین و ما تخفی

ص 135 \*\*\*

المغلّین فی صدورهم و لو کان علی قدر نقیر و قطمیرا هو الّذی یولج اللّیل فی النّهار و یولج النّهار فی اللّیل و یدبّر الامر فی نفسه و من اعظم من الله حکماً و اصدق حدیثاً ان یا رضا فارض عن نفسک ثمّ عمّا ورد علیک و علینا ثمّ اصبر فی البأساء و الضّرّاء و لاتحزن عن شیء فتوکّل علی الله و انّه کان علیک حسیبا ینصر عباده الّذینهم تمسّکوا به و سلکوا سبل الهدایة و کانوا علی الامر قویّا قل انّ الّذینهم اتّخذوا لانفسهم ولیّاً من دون الله اولئک خسروا عمّا فعلوا و ضعف الطّالب و المطلوب و کان الله بکلّ‌شیء خبیرا قل یا قوم آمنوا بالله و آیاته و لاتتجاوزوا عن حدود الله و لاتفسدوا فی الارض کل ذلک امری علیکم و ذکری ایّاکم فاتّخذوا به الی الله ربّکم سبیلا و الرّوح و البهاء علیک و علی من معک و علی الّذین یدعون الله فی بکور القرب و اصیلا 152.

جناب مجید فی المدینة **هو العزیز القیّوم**

ان یا صفی اسمع نداء الله عن هذه الشّجرة الّتی ارتفعت بین السّموات و الارضین و ینادی الکل بانّی انا الله العزیز المقتدر الکریم و بهذا تنشقّ اراضی الوجود و تنفطر سموات العلم و یفرّ کل ذی علم علیم و انّک انت فاسئل الله بان لا یَدَعک بنفسک لعلّ تسلّم فی حبّک و تکون من الرّاجعین الی الله الّذی خلقک و هداک و جعلک من المهتدین ثمّ اعلم بان حضر بین یدینا الواح عدیدة و ما وجدنا بینها اثراً منک کانّک نسیتنا فی نفسک و کنت من الغافلین ولکن انّا ما نسیناک و اذکرناک فی هذا اللّوح الّذی یسطع عنه النّور و یستضیئ منه اهل ملأ العالین کذلک

الهمناک

ص 136 \*\*\*

الهمناک قول الحق لتسرّ فی نفسک و تفرح بفرح الله العزیز القیّوم و الرّوح علیک و علی الّذینهم الی الله یرجون 152 .

**هو العزیز**

ان یا محسن ان اشهد بلسانک و قلبک بما شهدت الورقا علی افنان قدس منیعا بانّه هو الله لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل نبیل مطلع امره و نوره و ضیائه و بهائه علی کل من فی السّموات و الارض و انّه کان بکلّ‌شیء علیما و به قامت القیمة و ظهرت السّاعة و وضع الصّراط علی میزان اسم علیّا و به اشرقت الشّمس و ظهرت کنایز الارض من جواهر عزّ ثمینا و به لاح الوجه و ظهر الجمال عن مشرق اسمٍ بهیّا انّک انت یا محسن فاحسن علی نفسک ثمّ علی امة الله الّتی کانت معک ثمّ علی الّذینهم اتّبعوا معکم الله فی ذر البقاء کانوا علی یقین مبینا و اجابوا داعی الله فی انفسهم و کانوا علی صراط سویّا کذلک القیناک قول الحق و الهمناک ما یفرح به روحک و اذکرناک بلسان قدس بدیعا ثمّ کبّر من لدنّا علی امة الله و ذکّرها و بشّرها بحبّی ایّاها لتکن علی رفرف السّرور مکینا 152.

فی المدینه؟

جناب باقر فی المجید **هو العزیز**

ان یا باقر فاشهد فی نفسک و ذاتک و روحک بانّ شجرة الطّور قد ارتفعت بالحقّ فی سنة السّتین و نطقت باعلی الصّوت بانّه لا اله الّا هو السّلطان القادر المقتدر العزیز العلیم و انّ علیّاً قبل نبیل نوره و عزّه و سلطانه علی اهل السّموات و الارضین و جاء بالحقّ علی غمام النّور و فی حوله سکّان ملأ الاعلی ثمّ ملائکة المقرّبین و اظهر جماله بحجّة عجزت عنها کل الخلایق اجمعین و بها تمّ برهانه و کملت حجّته و لاح دلیله علی کل من فی الملک من کل اناث و ذکور و من کل صغیر و کبیر فاشهد فی نفسک بانّ عنده

ص137 \*\*\*

علم السّموات و الارض و علم کلّ‌شیء فی کتاب عزّ منیر کن موقناً بذلک ثمّ اثبت علیه و لاتجاوز عنه ان انت من العارفین و بعد قد حضر بین یدینا الواح و ما وجدنا بینها لوحک کانّک نسیتنا فی نفسک و انّ هذا لغبن منک علیک و انّ هذا لحسرة عظیم فاعلم بانّا مانسیناک و اذکرناک فی هذا اللّوح الجمیل لتفرح فی قلبک و تذکر مولاک بحبّ و فرح مبین و الرّوح و البهاء و العزّة و السّناء علیک و علی من معک و علی الّذینهم یمرّون علی هذا الصّراط العلیّ القادر القدیر 152 .

جناب حاجی عبدالرّحیم **هو العزیز**

تلک آیات القدس نزلت بالحقّ من لدنّا علی العالمین جمیعا لیتّبعوا النّاس سبل ربّهم و یدخلون فی جنّة الّتی کانت باسم الله مشهودا قل یا قوم فاسمعوا ما یلقی الرّوح علیکم و لاتعقّبوا الّذین ما جعل الله لهم من سلطان و کانوا من المعرضین فی امّ الالواح مکتوبا فاتّبعوا صراط الله الّذی له ملک السّموات و الارض و لاتتّبعوا کل سفیه مجنوناً کذلک القیناک قول الحق و انزلنا علیک ما یفرح به قلبک و یخرجک من حجبات الوهم بهذا الاسم الّذی کان عن اعین العارفین مستورا قل تالله هذا لجمال الغیب قد ظهر بالحقّ رغماً للّذینهم کفروا بالله و کانوا عن هذا الغلام محجوبا ان یا رحیم بشّر فی نفسک ثمّ بشّر النّاس و لاتخف من احد فتوکّل علی الله ربّک و انّه یحرسک عن کل مشرک مردودا و ایّاک ان لاتجاوز عن الحکمة اقل من ذرّ لئلّا تحدث الفتنة و یرجع الضّرّ الی ساحة عزّ محبوبا و الرّوح علیک و علی کلّ مؤمن کان بنظر الله منظورا 152.

ابراهیم الّذی یصنع النّحاس

یا احبّاء

ص 138 \*\*\*

معلوم نیست سطر اول صفحه دنباله لوح قبل است یا مطلع لوح ابراهیم دیگر

یا احبّاء الله کونوا رحمة الله و نوره لاحبّائی و سیف الله و قهره لاعدائی و هذا تنزیل من لدی الله الغالب القدیر **هو العزیز** ان یا ابراهیم اسمع ندائی و لا تکن من الغافلین اذکر ربّک فی قیامک و قعودک و فی کل بکور و اصیل ایّاک ان لاتغفل عن ذکری و لاتَدَع حبّ الله عن ورائک و لا تکوننّ من المحتجبین ثمّ ذکر عباد الله بان لا یغفلوا عن شأن من شئون ربّهم و لا یکوننّ من المعرضین ثمّ کبّر من لدنّا علی وجه اخوانک و ذکّرهم من لدنّا بذکر جمیل و الرّوح و البهاء علیکم یا ملأ المحبّین .

عبد الکریم از اهل صاد  **هو العزیز**

ان یا عبدالکریم اسمع ما یلمهمک الورقا من کلمات قدس علیّا و تذکرک بذکر الله و تقرّبک الی رفرف عزّ منیعا ثمّ اعلم بانّا ما خالفنا فی القول ولکنّ المشرکین خالفوا و کانوا علی خیانة مبینا و ناقضوا عهد الله بعد توکیده و دعوا میثاق الله وراء ظهورهم و کانوا فی خدعة و مکر کبیرا و انّک انت فاصبر فی نفسک ثمّ اصطبر علی ما ورد علیک ثمّ ارض بما قضی من قلم عزّ بهیّا ثمّ اسئل الله بان یثبت اقدامک علی هذا الصّراط و یبقیک علی هیکل بشرٍ سویّا البهاء علیک و علی الّذینهم کانوا علی الامر بصیرا 152.

باقر نجار فی المدینة **هو العزیز**

ان یا باقر ان اشهد فی نفسک بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّا عبده و جماله ثمّ ضیائه لمن فی الارض جمیعا قد جعله الله عرش ظهوره و کرسیّ بطونه لیشهدنّ الکل فی انفسهم بانّه کان علی کلّ‌شیء قدیرا ان یا عبد فاشکر الله بما عرّفک نفسه و رزقک عرفان امره و جعلک من المهتدین فی امّ الکتاب مسطورا ایّاک ان لاتغیّر اذا تهبّ الرّیح

ص139 \*\*\*

من طرف قریب و بعیدا فاستقم علی حبّک مولاک و توجّه بقلبک الی جمال قدس بهیّا کذلک تنصحک الورقا و تلهمک بما تسرّ به نفسک ان کنت بصیرا ثمّ ذکّر من لدنّا کل من آمن بالله و آیاته و کانوا فی دین الله رضیا 152 .

جناب باقر نجّار  **هو العزیز**

اشاره به رابطه خصوصی و کاری مخاطب

فسبحانک اللّهمّ یا الهی هذا عبدک الّذی صنع لک بایداه ما صنع ثمّ ابتلی بعد ذلک بهجرک و فراقک الّذی به ذهب الصّبر عن کل ذی بصر و به ارتفعت ضجّ المقرّبین ثمّ ضجیجهم و صرخ الموحّدین ثمّ صریخهم اذاً یا الهی لمّا انقطعت ایدیه عن رداء قربک و وصلک لا تنقطع عن قلبه حبل عنایتک و عروة الطافک و انّک انت المقتدر علی ما تشاء و انّک انت المهیمن القیّوم ثمّ اثبت قدماه علی الصّراط و انّک انت العزیز المحبوب 152.

استاد احمد نجار **هو العزیز الباقی**

ان یا احمد اسمع نداء من ینادیک فی هذا السّجن الّذی کان خلف الف جبل مرفوعا و لن یصل الیه ایدی المشرکین و لا الموحّدین و جعله الله عن هذین الفئتین ممنوعا و انّک انت فاستأنس بذکر الله ثمّ اکتف به عمّن سواه و لا تجتمع مع کل شیطان مریدا ثمّ ذکّر ایامی ثمّ هجرتی و کربتی ثمّ غربتی و بلائی ثمّ حزنی و ابتلائی فی کل بکور و عشیّا ثمّ استقم علی حبّک حین الّذی تمرّ علیک روایح البغضا عن کل مشرک اثیما بحیث لن یزلّ قدماک و لو یجتمع علیک کل صغیر و کبیرا و الرّوح علیک و علی الّذینهم کانوا معک علی صراط سویّا 152.

آ سید حسین قنّاد **هو العزیز القیّوم**

ان یا حسین فاعلم بانّا ما نسیناک فی وقتٍ و لا فی کل حین بل

اذکرناک

ص140 \*\*\*

اینهم صفت کمیابی برای ادرنه است. ظاهرا هنوز سجن بعید معروف و علم نشده است

اذکرناک بلسان صدق علیم قل انّا وردنا فی سجن عظیم بما اکتسبت ایدی الظّالمین و رضینا بما قدّر لنا فی الواح القضا من قلم الله العزیز العلیم و انّک انت ذکّر الاحباب بان لایردوا علینا الضرّ بعد هذا الضرّ العظیم و لن یضیعوا امر الله بینهم و لن یختلفوا فی حکم الله المهیمن العزیز القدیر فو الله ستجد اعراضهم عن هذا العبد الّذی ما کان لهم الّا کأخ شفیق او کمصاحب کریم بعد الّذی جائهم ببرهان الله و حجّة قویم ثمّ کبّر من لدنّا علی ضلعک ثمّ بشّرها برحمة من الله و رضوان قدس بهیّ و البهاء علی اهل البهاء من هذا البهاء اللّائح المنیر 152 .

علی فی المدینة **هو العزیز**

ذکر ورقة الفردوس عبده علیّا لیشکر الله بارئه و یرتقب یوم الّذی اتی الله فی ظلل مشهود قل یا قوم اتّقوا فی هذا الیوم و لاتوقّفوا اقلّ من آن ثمّ اسرعوا الی مقعد القدس محمود و لاتتّخذوا من الکتاب ما تشابه منه فاتّخذوا ما جعله الله محکم غیر متجانف عن الحق و کان علی امر معهود و یا قوم لاتفسّروا کلمات الله بظنونکم و اهوائکم اتّقوا الله ثمّ استقیموا علی هذا الصّراط العلیّ الّذی جعله الله هدی و رحمة للّذینهم اتّبعوا امر ربّهم و کانوا علی حبّ مشهود بحیث یظهر انوار الحبّ من وجوههم و اذکار الله من قلوبهم و کانوا من جواهر الوجود 152.

علی اکبر ن ج ا ر فی المدینة **هو العزیز**

تلک آیات الرّوح نزلت بالحقّ من لدن عزیز قدیرا و تنطق بالحقّ فی ملکوت الامر و الخلق و تذکّر النّاس الی رضوان قدس علیّا ان یا عبد لاتحزن فی شیء و لا تخف من احد و لا تلتفت الی کل مکّار اثیما ثمّ التفت الی الله ربّک ثمّ انقطع عن الّذین تجد منهم روایح الموت و تجنّب عنهم و تقرّب الی مقعد قدس منیرا ثمّ اعلم

ص141 \*\*\*

بانّا مانسیناک و اذکرناک حنیئذ لتسرّ فی ذاتک و تکن علی فرح عظیما و الرّوح علیک و علی من اقبل الی ساحة عزّ رفیعا ثمّ ذکّر من لدنّا اخاک و بشّره بمقام عزّ عزیزا 152.

یعنی شیخ سلطان ؟

فی المدینه ش سلطان **هو العزیز**

ان اشهد بانّ شجرة الطّور فی هذا الظّهور ینطق بالحقّ بانّه لا اله الّا هو و انّ نقطة البیان عبده و بهائه لمن فی الملک جمیعا له الجود و الفضل و له الکبریاء و العدل ینصر من یشاء بسلطان نصر قریبا ثمّ اعلم یا سلطان بانّا کنّا بین النّاس کاحد منهم بحیث نقعد معهم و نمشی قدّامهم فی کل بکور و اصیلا ماعرفنا منهم من احدٍ بما اخذتهم الاوهام و کانوا فی ابحر الوهم غریقا فلمّا قضت الایّام و جاء الوعد طلعنا عن خلف الحجبات بقوة مبینا اخرقنا حجب الوهم و اظهرنا الوجه عن هذا الفجر الّذی کان عن افق الله لمیعا کذلک القینا علیک الآیات و اظهرنا لک الامر لتطّلع بما جعله الله عن نظر العالمین خفیّا ثمّ اعلم بان حضر بین یدینا رقاعٌ و الواحٌ و ما وجدنا بینها اثراً منک و صرنا فی السرّ حزینا بدّل عادتک ثمّ الق علی اللّوح ما یلقی الرّوح فی صدرک ثمّ احضره بین یدینا برسول امینا کذلک نعلّمک سبل الامر لتعجل به و تکون علی الحق بصیرا الرّوح و العزّ و البهاء علیک و علی الّذینهم کانوا معک و علی الّذینهم کانو الیه رضیّا ثمّ ذکّر من لدنّا ابنک ثمّ الّذی سمّی بمصطفی و علی اسم الجواد و علی الاحباب من کل صغیر و کبیرا و غنی و فقیرا 152 .

مصطفی فی المدینة **هو العزیز**

ان یا مصطفی ان اشهد فی نفسک بانّه هو الله لا اله الّا هو السّلطان المقتدر العزیز القیّوم قل تالله قد ارجعت النّار فی الشّجرة و تنطق بانّی انا الله العزیز المتعالی المحبوب و انّک انت

فاستقم

ص142 \*\*\*

فاستقم فی حبّک و لاتکن من الّذینهم فی عهد الله لا یستقیمون قل تالله انّه یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصّدور 152 .

جناب استاد اسمعیل فی المدینة **هو الباقی**

هو الّذی یذکر فی اللّوح کل ذکر جمیل لیقرّب به النّاس الی الله العزیز الحمید ان یا اسمعیل ما حضر بین یدینا کتابک کأنّک نسیتنا ولکن سبقناک فی الذّکر لیسبق الذّکر من لدنّا علی کل قلب طاهر منیر ثمّ اعلم بانّ البلایا احاطنا من کل الاشطار الی ان وردنا فی سجن مبین و مضت علینا الایّام بعسر لم یکن له مثل و لا شبهٌ و لا نظیر و نشکر الله و نحمده علی ما ورد علینا و نتقرّب به فی مرضاته و انّه بالمحسنین قریب و انّک انت ذکّر ایامی و لاتنس عهد الله فی نفسک ثمّ ادعوه فی ایامک و انّه لسمیع مجیب یجیب دعوة الدّاع اذا دعاه و انّه بکلّ‌شیء علیم فاطمئن فی قلبک و نفسک بفضل الله و رحمته و کن فی فرح و رجاء عظیم و ان یمسّک الضّرّ لا تحزن ثمّ ذکّر حزنی فتوکّل علی الله ربّک المنّان القدیم فسوف یفنی الفرح و السّرور من کل کافر و سعید لانّ کل ذلک یذکر فی حد الامکان و لیس له شأن و بقا و یشهد بذلک کل نفس علیم و انّک انت فاجهد فی نفسک لتکون متمسّکاً بالعروة الدّرّیّ القویم لیرفعک الی مقام الّذی لن یأخذک الضّرّ من هؤلاء المشرکین اذاً فارفع رجلک عن التّراب ثمّ اصعد علی مقام الّذی لن یأخذه الفنا بدوام الله الملک المقتدر العزیز الکریم و تستریح فیه عن کل ضدّ و ندّ و عن کل علّة و سقم و عن کل بلاء جدید کذلک یعلّمک الرّوح فی هذا اللّیل و یذکرک

ص143\*\*\*

باحسن الذّکر لتکون من العارفین و الرّوح علیک و علی من معک و علی کل موقن علیم 152.

حرم آن جناب اخت علی محمد **هو العزیز القیّوم**

ان یا امة الله ان اشهدی فی نفسک بانّه لا اله الّا هو و انّ جمال الاحدیّة و صرف الازلیّة الّذی سمّی بعلیّ قبل نبیل روح الله و صفیّه و عزّ الله و حبیبه و کل بعثوا بامره و کل الیه یحشرون ان اشکری ربّک فی نومک و یقظک و فی قیامک و قعودک و فی رکوعک و سجودک و فی کل طلوع و افول لا تحزنی فی نفسک و لا تجزعی فی سرّک لو شاء الله لیزیّن فراشک باسمه المحمد المحمود و یجدّد عهدک معه و یرزقک لقائه و یقربّک الیه کتقرّب النّفس مع الرّوح و الحبیب الی المحبوب اذاً فارفعی یدک الی الله لینزل الیک هذه المائدة الموعود و البهاء علیک بما صبرت فی جنب الله المهیمن القیّوم.

حسین ابن اخ علی قبل محمد **هو العزیز القیّوم**

تبارک الّذی ینزل الامر کیف یشاء و یقدّر ما یشاء بنفسه و یدبّر فی الملک ما یرید له الخلق و الامر بیدع کلّ‌شیء بامره و انّه لفعّال لما یرید و ینصر من یشاء بفضله و یظهر النّصر کیف اراد و انّه لهو العلیم الخبیر قل انّه یؤلّف بین القلوب و یفرّق کل امر حکیم یعزّ من یشاء و یذلّ من یشاء و انّه لهو المقتدر القدیر یسقی من یشاء من کوثر القرب و یهلک من یشاء بعطشٍ عظیم کذلک یعطی من یشاء و یمنع عمّن یشاء و انّه لهو العزیز الحکیم قل یا قوم فافتحوا عیونکم لتعرفوا اسرار القدم عن هذا السّرّ القدیم قل یا قوم اَفمن کان علی بیّنة من الله کمن کان علی ضلال مبین اَفمن یمشی علی صراط الحق کمن یمشی فی ظلمة مبین قل یا قوم

اَفمن یطیر

ص144 \*\*\*

اَفمن یطیر فی هواء الرّفیع کمن مات علی ارض بعید قل یا اولی البصر فانصفوا فی انفسکم اَفمن یسعی النّور قدّامه و خلفه کمن هو فی ظلمات نفسه و لن یقدر علی الخروج فما لکم کیف تکوننّ من الحاکمین قل اَفمن تموّج فی قلبه بحور الاسماء کمن سکن علی سراب بقیعة لم یجد فیه الماء و کان من المضطرّین قل یا قوم سبحان الله عمّا انتم ظننتم فی انفسکم و کنتم من الموحّدین ان یا صغیر السّنّ و کبیر الایمان فاشکر الله بما هدیک و جعلک من المحسنین ثمّ اعلم بانّا سمعنا بانّ ابیک قد اخرجک من البیت بما آمنت بالله المقتدر العزیز الکریم ان لا تحزن عن ذلک ثمّ استبشر فی نفسک و کن من الفرحین فاعلم بانّ السّیف قد ظهر بالحقّ و یفصّل بین المشرکین و الموحّدین قل انّ الکلمة بدّلت بسیف الله و یقطع بین العالمین ثمّ اعلم بانّه لو انقطع نسبتک عنه بذلک استحکم نسبتک الی الله العزیز الجمیل و انّه استبعد عنک فسوف یقرّبک الله الی نفسه و عنده سلطنة السّموات و الارض و انّه علی کلّ‌شیء قدیر کذلک القیناک قول الحق لتتّبع رضوان الله فی نفسک الا برضوان الله یفرحنّ عباد المقرّبین و الرّوح علیک و علی الّذینهم اهتدوا و کانوا من المهتدین 152 .

در اولین مراحل صدور احکام نمایشی و نمادی که نفعی و ضرری هم برای کسی ندارد قابل تأمل است.

**هو العزیز**

هو المبدء و المعید و الیه یصعد نداء العبید ان یا احبّاء الله من الاعراب ان وهبکم الله من ولدٍ لقبوه بعبدالبهاء و سمّیتموه بالحسین او بالعلیّ و هذا ما امرناکم به ان انتم من العالمین و ان کانت من اناث لقبوها

ص 145\*\*\*

بامة البهاء و سمّوها بالذّکریه لتذکّروا بها یوم الّذی فیه یأتیکم ذکر الله الاعظم بسلطان مبین او سمّوها بالنّوریّه او ساذجیّه او عزّیه کل ذلک قدّرناه لکم فی الواح قدس منیر 152.

محمد فی النیریز **هو العزیز**

هذا کتاب القدس فی هذا الفردوس قد کان باذن الله منزولا و جعله الله من عنده دلیلاً و من لدنه برهاناً علی الخلق مجموعا ان یا محمد فاشهد فی نفسک بما یشهد قلم الاعلی فی رضوان الابهی بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً لنوره و بهائه بین السّموات و الارض و بذلک قضی الوعد و کان الامر مرقوم من هذا الید الّذی خرج عن حجب النّور و قبض الممکنات بسلطان القوة بقبضٍ مقبوضا ثمّ یبسط لمن یشاء بفضله و کذلک کان الامر فی اللّوح مسطورا فاشکر الله ربّک بما نزل علیک الآیات بالفطرة لیجعل العالمین بفطرة الله مفطورا و الرّوح علیک و علی من معک علی مقام عزّ مرفوعا 152 .

آ عبد الرّسول **هو العزیز الکافی**

فی اول القول نشکر الله و نحمده علی ما خلصک و نجّانک علی القوم الظّالمین ان یا صاحبی فی السّجن لانّا حبسنا فی السّجن کما انت حبست فی السّجن و هذا من تقدیر الله العلیّ العظیم و انّک انت فاشکر الله بما ورد علیک کما نشکر الله بما ورد علینا و انّا فی شکر مبین قل فو الله ورد علینا ما لا ورد علی احد من الاولین و الآخرین و لو اذکر حرفاً منه لتنفطر عنه السّموات و الارض الّا من شاء ربّک المنّان القدیم و انّک انت لا تحزن من شیء ثمّ اصبر فاصطبر فان ّالعاقبة للصابرین و ان مسّتک

من الشّدائد

ص146 \*\*\*

من الشّدائد لا تضطرب فتوکّل علی الله الباقی العزیز فطوبی لک بما اتّبعتنا فی المصائب و البلیات ثمّ عباد الله المقرّبین و علیک بالثبوت علی هذا الصّراط الّذی ارتفع بالحقّ من لدن عزیز قدیر و عش فی ایامک بفرح من الله بحیث لایقلّبک ضرّ الشّیاطین و ان وجدت فی قلب حبّی فاجتمع معه و الّا تجنّب عنه و کن من المعرضین و ان یخالفک فی حبّی عیناک فاقلعهما و لاتلتفت الیهما و انّ هذا امری علیک و علی کل مؤمن امین ثمّ کبّر من لدنّا کل من فی بیتک من کل صغیر و کبیر و الرّوح علیک و علی عبادالله الموحّدین 152.

احکام فصل و تفریق در اوایل ایام فصل در ادرنه

در همه این سلسله الواح همزمان مضامین و حتی الفاظ مشابه لوح احمد عربی مکرر به چشم می‌خورد.

جناب مهدی فی الکاظمین **هو العزیز العلیم**

ان یا ایّها المؤمن بالله ان اشهد فی نفسک بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل نبیل مظهر ذاته و مظهر امره علی العالمین جمیعا و به ظهر برهانه و تمّت حجته و بلغت کلمته و لاح وجهه و ثبت دلیله لمن فی السّموات و الارض و کان الله علی ذلک شهیدا و به قامت القیمة و جائت السّاعة و وضع المیزان و ارتفع الصّراط علی امر قد کان فی امّ الکتاب علیّا و به بعث کلّ‌شیء و حشر کل من علی الارض من کل غنی و فقیرا قل تالله انّه لسلطان الرّسل و لوحه امّ الالواح و بحرف منه خلق کلّ‌شیء بطراز عزّ منیرا و انّک انت خذ هذا الکتاب بقوة و تمسّک بما فیه و لا تخف من احدٍ فتوکّل علی الله ربّک و انّه یکفیک عن العالمین و انّه کان علیک حسیبا فافتح بصراک و تفکّر فی ما نزّل علیک و خذها بقوةٍ فانّه کان علی الحق شدیدا ثمّ اخرج عن خلف

ص147 \*\*\*

الحجبات ثمّ اطلع باسم الله عن افق قدس بهیّا ثمّ انصر ربّک بما استطعت و کن علی فطرة سلیما ثمّ اعلم بانّا وردنا فی السّجن بما اکتسبت ایدی الظّالمین و هذا ما قضی بالحقّ علی الواح قدس حفیظا و نشکر الله علی ما ورد علینا و نذکره فی کل الایّام بل فی کل آنٍ و حینا و الرّوح و التّکبیر و البهاء علیک و علی الّذینهم کانوا علی الامر بصیرا ثمّ کبّر من لدنّا من کان تقیّاً فی الاسم و علی الّذینهم کانوا معک و جعلهم الله علی العهد وفیّا 152 .

هنوز اخبار بلا و معتبر آن طرف‌ها شنیده نشده بوده است !!

آ سید حسینعلی فی المدینة  **هو العزیز الحکیم**

فسبحانک اللّهمّ یا الهی و سیدی تری عجزی و افتقاری ثمّ ضرّی و اضطراری و تشهد یا الهی سکونی و جلوسی فی هذا السّجن الّذی وقع فی منتهی البلاد من مملکتک و آخر الدیار من ارضک فلک الحمد یا الهی علی ما قدّرت لنا من بدایع تقدیرک و لک الشّکر یا محبوبی علی ما نزلت علینا من مبرم قضائک و انّی فو عزّتک یا الهی لاکون راضیاً بکل ذلک ولکن اعدائک یفرحون بذلک و یستهزئون باحبّائک و بذلک تتدمّع عینی و استدم قلبی و تشبّک کبدی فسبحانک سبحانک یا الهی فارفع عبادک الی مقام الّذی یذوقون حلاوة بلایاک فی سبیلک و لطافة قضایاک فی حبّک او تبدّل ذلّهم بسلطان عزّک و فقرهم بغنائک و ضرّهم بعافیتک لئلّا یشهدوا ما لایحبّوه فی مملکتک و انّک انت القادر الملک العزیز المحبوب ثمّ اسئلک یا الهی باسمک الّذی به رفع امرک و علا اسمک و تمّت حجّتک و لاح وجهک و ظهر برهانک و بالّذی وعدته بان تظهرنّه فی یوم القیمة بان تجعل هذا العبد

هنوز خیلی سخن در پرده سر و خفاست

موقناً

ص148 \*\*\*

موقناً فی امرک و ثابتاً فی حبّک و ناظراً الیک و ناطقاً عنک ثمّ انزل علیه یا الهی ما یفرح به قلبه و یطمئنّ به نفسه و انّک انت المقتدر علی ما تشاء و انّک انت العزیز الغالب القدیر و بالعباد غفور رحیم 152.

میرزا علی اکبر از اهل ن **هو العزیز**

ان یا علی ان اشهد علی انّه لا اله الّا هو العزیز الغالب القدیر و انّ علیّاً قبل نبیل مظهر نفسه لمن فی السّموات و الارضین و ارسله بحجّة تعجز عنها عقول العقلا ثمّ افئدة المقرّبین و انّک انت یا علی لا تنس حبّی علیک و لا هجرتی عن بینکم و لا غربتی فی هذه الارض البعید و لا کربتی بین یدی الاحبّاء و الاشقیاء و لا سجنی فی هذه البئر العمیق فاجع بکلّک الی الله ثمّ انقطع عن نفسک و هواک و توکّل فی کل الامور علی الله العزیز الرّفیع لانّ الدّنیا و زخرفها ستفنی قبل ان یرتدّ الی الاشیا بصر البصیر و الرّوح علیک و علی الّذینهم کانوا من المتوکّلین علی الله الّذی خلقهم بقدرته و جعلهم من المؤمنین ثمّ کبّر من لدنّا علی وجه ضلعک و بشّرها برضوان کریم و الحمدلله ربّ العالمین 152 .

جناب حیدر فی المدینة هو العزیز الهادی

شهد الله انّه لا اله الّا هو و انّ شجرة الاولیّة قد نطقت علی غصن الله بالحقّ و انّه قد کان بالاسم علیّا و به ظهر سرّ المکنون و الّف الکاف بالنّون و طلع سرّ ما کان و ما یکون عن مطلع قدس منیرا قل انّه لحجّة الله و امره و کنز الله و سرّه لمن فی الملک جمیعا و به ثبت کل حق و بطل کل باطل و اضاء السّراج فی مصباح عزّ قدیما کذلک تدلع حمامة الامر فی قطب البقا و تنطق علی افنان قدس بدیعا و تذکر

ص149 \*\*\*

احبّاء الله لئلّا تشغلهم الدّنیا و زینتها و زخرفها عن جمال الّذی اشرق عن افق الله بکأس منیعا و یسقی الموحّدین من خمر الّذی یوقد و یضیئ و کان فی اللّون لمیعا و منها حدثت الحرارة فی الامکان و ظهرت نار الجذب فی سدرة عزّ رفیعا قل انّکم لا تقاسوها بما عند النّاس لانّها تجری عن جهة العرش بصوت بدع ملیحا و من لن یشربها لن یعرفها و لو یسمع وصفها من کل عارف علیما قل تالله انّها لنارٌ فی ظاهرها و نور فی باطنها و روح فی اثرها و رحمة للمجرمین من لدن عزیز قدیرا فهنیئاً لمن شرب منها و وجد عرفها و ذاق طعمها علی اسم عزّ بهیّا و کذلک انطقنی الله الّذی انطق کلّ‌شیء بالحقّ لیکون الفضل من عنده علی العالمین محیطا ان یا اسمی قد قضت الایّام و مضت اللیالی و فنت السّاعات و ما حضر بین یدینا اثر منک کانّک نقضت میثاقک و ما کنت علی العهد مستقیما ولکن انّا ما غفلنا عنک و لن نغفل ان‌شاءالله و اراد و نذکرک بذکر منیعا و لتعلم بانّا کنّا علی رفرف الوفا بالعزّ مکینا ثمّ اعلم بانّا طوینا سبیل البرّ و البحر الی ان دخلنا فی سجن الّذی کان خلف جبال عظیما و بذلک نشکر الله ربّنا و نحمده بما جعلنا مرآتاً لقضایاه فی کل بکور و اصیلا و انّک انت لا تنس ایامی و لقائی ثمّ ذکّر العباد بان لا یفسدوا فی الارض و لا یکوننّ عن جمال القرب بعیدا قل یا قوم اذکرونی لاذکرکم فی بقعة الّتی کانت علی جبل المسک رفیعا و الرّوح و البهاء و التّکبیر علیک و علی کل من فی بیتک من کل صغیر و کبیرا 152 .

در آثار قلم اعلی جلد 4 سال 125 بدیع صص منتشر شده است مخاطبش اعراب محشور در ایام بغدادند ولی در تاریخ خبری از اقبال آنها پس از این دعوت ندیده‌ام.

حداکثر صراحت در آثار این دوره که باز هم با استعاره و رمز همراه است.

[نیز در کتاب جلدسبز، ش71، ص320]

هذا لوح القدس قد نزل للاعراب الذین سکنوا فی مدینة الله و آمنوا بالله العزیز المقتدر القدیر

**هو العزیز**

یا اعرابی ثمّ یا احبّائی ثم یا اصفیائی ثمّ یا جنودی ثم یا ظهوری اسمعوا ندائی ان انتم

من السّامعین

ص150 \*\*\*

من السّامعین اَنستیم حمامة الامر الّتی طارت عن بینکم و صعدت الی الله العزیز الجمیل اَنسیتم ورقاء الّتی کانت معکم و تلقی علیکم من آیات الله العالم العلیم ءَاحتجبتم عن هذه العندلیب الّتی وقعت تحت مخالیب المشرکین فوالله قد ورد علیّ ما لایذکر بالبیان و جرت عنه دموع عن اعین المقرّبین و بذلک انقطعت هدهد الامر عن ذکر السّبا و احمرّت من الدّم وجوه المقدّسین تالله انّ بلبل الرّضوان قد اغمض عیناه عن جمال الورد بما ورد الاحزان علی هذا الجمال العزیز المنیع و انقطعت الانهار عن وصال البحر بما انقطع الفرح عن هذه الشّمس المشرق المنیر انتم یا احبّائی لا تنسوا لقائی فی ایامی و لا تنکروا شفقتی بکم و لا فضلی علیکم و لا تکوننّ من الغافلین فو الله قد ارجعت سنّة الله فی نفس الحسین بل سنن المرسلین الی ان ورد فی هذا السّجن الابعد البعید انتم اذ اجمعتم فی بیوتکم فی ایام فرحکم اذاً فاذکروا مصائبنا و بما ورد علینا من جنود الشّیاطین و اذا دخلتم فی الرّبیع فی بساتینکم اذاً تفکّروا فی رزایائی و کربتی و کونوا من المتذکرین ثمّ اعلموا بانّا کنّا بینکم فی ایام من الدهر و سنین من الزّمان و انتم ما عرفتمونی بما استرنا وجهنا عنکم و عن کل الخلایق اجمعین و بذلک منعتم عن عرفان الله و جماله ثمّ حجّته و بهائه ثمّ دلیله و آیاته ثمّ عبده و غلامه ان انتم من العارفین قل قد کان جمال القدم بینکم بطراز الله العزیز العالی الحکیم و سلطان الممکنات قد ظهر فی قمیص الرّعیة و انتم ما استشعرتم به و ما کنتم من المستشعرین فلمّا قضی الحکم و جاء الوعد قد ظهر عن مشرق

ص 151 \*\*\*

الهویة بسلطان عظیم و انتم یا احبّاء الله و جنوده فاسعوا الی الله و جماله و اذا سمعتم آیاته فاشکروا الله بارئکم بما عرّفکم نفسه بعد الّذی کنتم عنه لغافلین ثمّ اسجدوا الله بوجوهکم و قلوبکم ثمّ احمدوه من هذه النّعمة المنزل القدیم و ایّاکم ان لاتختلفوا فی امر الله و لاتترکوا احکام الله الّتی نزّلت فی البیان من لدن عزیز کریم ثمّ اجتمعوا علی الحبّ ثمّ اصلحوا ما وقع بینکم من الکدورات لتکونوا کنفس واحدة علی مقعد صدق منیع ایّاکم ان لاتجاوزوا عن حدود الله و لا تتعدّوا عنها و لا تکوننّ من المفسدین و ان یکون بینکم ذات فقیر فانفقوا علیه ما وهبکم الله و لا تکوننّ من المانعین و ان وجدتم ذات ضرّ فارحموا علیه ثمّ استأنسوا به برفق منیع و ان وجدتم ذات ضعیف فی الایمان لا تعترضوا علیه ثمّ ذکّروه برفق و بلسان لیّن ملیح لیعرف امر الله فی نفسه و یطّلع بما امر به من لدن عالم علیم ایّاکم ان لایختلف احدٌ احدً و لا یضرّ نفس نفساً و لا یخان بعضٌ بعضاً و لا یغتب مصاحبٌ مصاحباً و لاینکر اخ اخیه المؤمن اتّقوا الله فی کل ما القیناکم به و کونوا من المتقین و ایّاکم ان لا تمنعوا فضول اموالکم عن ذوی القربا؟ منکم و لا عن الفقراء و المساکین کل ذلک نصحی علیکم و امر الله بکم و لکم ان انتم من العارفین و کذلک نلقی علیکم من آیات التّوحید و ما امرتم به لتوحّدوا بارئکم بلسان سرّکم و جهرکم علی شأن الّذی یظهر آثاره عن کل جوارحکم و تکوننّ من الموحّدین الله الّذی الیه ترجع نفوسکم و قلوبکم و ارواحکم و ابدانکم و کل ما لکم و علیکم و انّه هو مرجع کل من فی السّموات و الارض ان انتم

القربی ؟

به لطافت احکام در این دوره توجّه شود.

من العارفین

ص152 \*\*\*

من العارفین و الرّوح علیکم یا ملأ الاحباب من کل صغیر و کبیر ثمّ کبّروا من لدنّا علی وجوه اضلاعکم و اولادکم و هذا من امری علیکم فاتّبعوه لتکوننّ من المهتدین 152.

رضا الّذی صنع النّحاس  **هو العزیز القیّوم**

هذا کتاب یهدی العالمین جمیعا و یسطع النّور عنه عند ذی بصر بصیرا لئلّا یضلّ احدٌ بعد الّذی اضاء النّور فی مشکوة عزّ بدیعا و یستضیئ منه کل الجهات ان انتم بذلک خبیرا قل یا قوم تالله اشرقت الشّمس عن افق مینعا انتم لا تحرموا انفسکم بما ظهر بالحقّ و کان النّور عنه لمیعا قدّسوا انفسکم ثمّ ابدانکم لتسترفعوا الی منظر اسم علیّا ثمّ اعلم انّا ما خالفنا فی الوعد ولکنّ المشرکین خالفوا و عصوا امر ربّهم و کانوا علی الظّلم حریصا و لو لا ظلمهم لنوفّی وعدنا و کنّا علی العهد مستقیما و لذٰلک منعناکم و اکثر النّاس و ما سمعوا و کان الامر مقضیّا ان لا تحزن عن شیء ثمّ اصبر فی نفسک فتوکّل علی الله ربّک و لا تکن فی الملک حزینا فاجهد فی نفسک بان لا تغیّر وجهک عن الحبّ و لو یرد علیک کل عذاب الیما و الرّوح علیک و علی من کان علی العهد وفیّا 152.

اشاره به نکته­ی تاریخی نمی‌دانم شاید قضیه مباهله باشد.

جناب میر محمد  **هو العزیز**

ان یا محمد بشّر فی نفسک بما نزّل علیک کتاب قدس کریم و فیه ما ینقطعک عن ملک السّموات و الارض و یبلّغک الی ساحة عزّ مبین قل سبحانک اللّهمّ یا الهی تری ضعفی و عجزی و ضرّی و افتقاری فارسل علیّ من نفحات قدسک الّتی لو یهبّ منها علی قدر سواد نملة علی الاولین و الآخرین لیقلّبهم

ص 153 \*\*

الی سلطان جمالک المنیر و یشرّفهم بانوار وجهک المبین فیا الهی انا الّذی تمسّکت بحبل عروتک الوثقی فی الکلمة الاتمّ العظیم و تشبّثت بذیل عنایتک فی اسمک العلیّ المتعالی العلیم اذاً یا الهی لمّا شرّفتنی بلقائک و عرّفتنی مظهر نفسک لاتحرمنی عن هذا الکوثر الّذی اجریته عن یمین عرش کریم و لا تمنعنی یا الهی من فضلک المنیع و افضالک القدیم الّتی نزلت من سحاب رحمتک المنیع قل یا قوم تالله الحق انّ نقطة الاولیّة قد فصّلت فی هذه الکلمة ان انتم من العارفین و ظهرت نار الاحدیّة فی هذه الشّجرة المرتفعة الّتی احاطت کل العالمین قل انّ روح القدس قد ظهر فی قمیص جدید قل انّ الحصاة تسبّح فی هذا الکفّ البیضاء المنیر قل انّ جمال الله قد اخرج عن حجب النّور فتبارک الله سلطان السّلاطین قل قد انشقّت سبحات السّتر و طلع الغلام عن مشرق اسمه الرّحمن الرّحیم و هذا هو الّذی ما سبقه ادراک احدٍ و لا عرفان نفس و لا حکمة البالغین و ینطق حینئذ فی جوّ هذا الهوی و ینادی کل من فی السّموات و الارض و یبشّر الکل برضوان الله و یدعوهم الی مقام قدس حمید قل من لن یطهّر قلبه عن حجبات التّقلید لن یقدر ان یقبل الی هذا الوجه الدّریّ الرّفیع ان یا محمد طیّر فی هذا الهواء بجناحین الانقطاع و لاتخف من احدٍ فتوکّل علی الله ربّک المنّان المقتدر القدیر و لاتلتفت الی احدٍ و لو یرد علیک اذی الخلایق اجمعین ثمّ ادعو النّاس بالله و بما نزل فی البیان و لا تکن من الخائفین قل یا قوم اتّقوا الله ثمّ اتّبعوا سنن الله بانفسکم و ابداکم و لاتکوننّ من الغافلین لئلّا یأخذکم الغفلة عن کل

اظهار امر صریح و روشن

شطر قریب

ص154 \*\*\*

شطر قریب و قل سبحانک اللّهمّ یا الهی اسئلک باسمک الّذی به تمحو العصیان بالغفران و تبدّل النقمة بالرّحمة و تدخل المذنبین فی سرادق عفوک الجمیل بان لاتدعنی بنفسی فی اقلّ من آن و لاتقطع عنّی حبل عنایتک و لا تمنعنی عن عرفان جمالک فی قیٰمة الاخری و لا تبعدنی عن لقائه فی یوم الّذی فیه تشخص الابصار و تذهل عقول العقلا و تزلّ اقدام العارفین فیا الهی انت الّذی کنت سلطان الممکنات و موجدهم و ملیک الموجودات و جاعلهم و انّک انت الّذی سبقت رحمتک کلّ‌شیء و عنایتک کل من فی السّموات و الارض و انّک انت القادر المقتدر السّلطان العزیز الحکیم اذاً قد لُذتُ یا الهی بسلطنتک و اقتدارک و عُذتُ بفضلک و افضالک لاتحرمنی من رحمتک و اکرامک و لا تبعدنی عن رضوان حبّک و ذکرک و انّک انت المقتدر العزیز و علی عبادک غفور رحیم 152.

اهل الصّاد عبدالله فی المدینة  **هو العزیز**

سبحان الّذی یهدی من یشاء و انّه لهو الفرد العزیز القیّوم یظهر لمن یشاء ما یشاء و یقدّر الامر فی لوح عزّ محفوظ یعطی العلم علی من یشاء و یمنع عمّن یشاء انّه لهو الفرد العلیّ المحبوب و له اسلم من فی السّموات و الارض و ابدع خلق کلّ‌شیء بقوله کن فیکون له العزّة و البهاء و له القدرة و السنا و له العظمة و البقاء و کل خلقوا بامره و کل من فضله یسئلون قل عنده علم السّموات و الارض و علم کلّ‌شیء فی کتاب مکنون ولکن سبقت رحمته کلّ‌شیء لذا یستر لمن یشاء ما یشاء و انّه لهو الحق علّام الغیوب و انّک انت یا عبد فاشکر الله بارئک بما هداک بنفسه و انزل علیک هذا اللّوح المرسول لتشکر الله بارئک فی کل ایامک و فی کل عشیّ و بکور ان اثبت علی الصّراط و لا تغفل عن الله

ص155 \*\*\*

ربّک ثمّ اعتصم بحبله لتکون من الّذینهم بعصمة الله هم یعتصمون و الرّوح علیک و علی الّذینهم معک و علی عباد مکرمون 152.

جناب حاجی عباس **هو العزیز**

شهد الله انّه لا اله الّا هو له العزّة و الجلال و له العظمة و الاجلال و له الرّفعة و الاستقلال و کل خلقوا بامره و کل بامره یعملون و عنده غیب السّموات و الارض و علم ما کان و ما یکون و انّک انت یا حرف العین لاتنس حبّی علیک و لا محبّتی ایّاک و لاتکن من الّذینهم نقضوا عهد الله و میثاقه و کانوا فی دین الله ان یفرطون ذکّر عباد الله بتقوی الخالص بحیث لا یشغلهم شیء عن ذکر الله المهیمن القیّوم ثمّ ذکّر من لدنّا اخوانک بان لایسدّهم امر عن سُبل الله العزیز المحبوب و التّکبیر علیک و علیهم و علی الّتی کانت فی بیتک و علی کل اناث و ذکور 152 .

سلمان عرب **هو الکافی**

فسبحانک اللّهمّ یا الهی و سیدی و رجائی و کهفی و لهفی و مسکنی و مأوائی و عزّی و ذلّی ثمّ یُسری و شدّتی ثمّ غنائی و فقری اسئلک باسمک الّذی به رفع سلطنتک و علا عظمتک و استعلی قدرتک علی کل من السّموات و الارض بان تنصر الّذین ما عرفوا سواک و ما توجّهوا بغیرک و ما تمسّکوا بدونک و انّک انت مجیب المضطرّین و معین المساکین ثمّ اسئلک یا الهی ببدیع اسمائک و جمیل صفاتک بان تجعل هذا العبد من الّذینهم ما یسلکون الّا سبیل رضائک و ما یمشون الّا علی اثر مرضاتک و انّک انت قاضی حوائج الطالبین و انّک انت بکلّ‌شیء قدیر 152.

حرم محمد رضا الّذی استشهد فی الهجر و الفراق حبّاً لله المهیمن القیّوم

**هو الغالب القدیر**

یسبّح

ص156 \*\*\*

یسبّح لله ما فی السّموات و الارض و انّه کان علی کلّ‌شیء قدیرا یسجد له کل من فی البقائات و العرش و انّه کان علی العالمین محیطا یعزّ من یشاء و یذلّ من یشاء و یهب من یشاء من انوار قدس کریم و له سلطنة السّموات و الارض و حکومة الامر و الحق و انّه لسلطان عزّ عظیم و له یسبّح کلّ‌شیء و یذکره کلّ‌شیء و یقدّر کلّ‌شیء و یدعوه کلّ‌شیء و انّه علی کلّ‌شیء محیط ینزل الرّحمة علی من یشاء و یمنع الرّحمة عمّن یشاء و یرسل علی من یشاء من نفحات قدس منیع سبقت رحمته کلّ‌شیء و احاطت فضله کلّ‌شیء و اقام امره بالعدل علی العالمین 152 .

علویّه فی الکاظمین

تلک آیات الرّوح نزّلت بالحقّ من لدن قادر مقتدر قدیرا و تبشّر النّاس بیوم الجمع و هذا یوم الّذی فیه یأتی الله بامره علی سحاب اسم قد کان علی الحق مقضیا یومئذ یفرح المؤمنون بفرح الله و کان النّصر عن افق العزّ طلیعا و فیه ینصب المیزان و یوزن الاعمال من کل صغیر و کبیرا یا قوم اذا جائکم النّور و ظهر الظّهور لاتفعلوا به کما فعلتم بنفسی مع الّذی جائکم بسلطان کان فی ازل الآزال بالعدل مبینا و علی العزّ منیعا قل الله اقدر فوق کل ذی قدرة قوّیة و اعظم فوق محل ذی عظمة عظیمة و اکبر فوق کل ذی کبریاء کبیرة و اعزّ فوق کل ذی عزّة عزیزة و اغلب فوق کل ذی غلبة غالبة و اجمل فوق کل ذی جمال جمیلة لن یمنعه شیء عن ارادته و انّه ذا بهاء منیعا 152 .

ایام اظهار امر علنی

ترکیباتی با نور و بهاء و ضیاء و...

جناب حاجی محمد تقی فی الکاظمین

قل قد ظهر کتاب الله و جاء برهانه و طلع جماله و اشرق نوره و تمّت حجته و استقام میزانه و استباه وجهه و استلاح بهائه و استضاء طلعته بین السّموات و الارض و انّه کان

ص157 \*\*\*

ذا سلطنة قویّا و له الامر و الخلق یحیی من یشاء و یمیت من یشاء و یظهر من یشاء بسلطان عزّ رفیعا و ملیک قدسٍ ازلی کریما فسبحان الّذی ینزل الآیات بالحقّ کما نزل من قبل و قبل القبل و انّه کان علی العالمین محیطا و سیظهر الامر کیف یشاء بفضله کما ظهر من قبل و قبل القبل و انّه کان علی سلطان اسم قویّا و ملیک عزّ بدیعا کذلک نلقی علی الممکنات آیات قدس احدیّا 152 .

**هو الغنیّ**

هذا لوح یلقی الذّکر علی العالمین و یهدی الغافلین الی رضوان الله العلیّ العظیم و فیه شفاء لصدور الّذین هم توجّهوا الی شطر الله بقلوبهم و للمشرکین عذاب الیم ان یا عبد فاستقم علی الامر الّذی لن یقوم علیه احد الّا الّذینهم انقطعوا عن کل من فی السّموات و الارضین ثمّ تمسّک بهذه العروة الّتی بها تمسّکت افئدة المقرّبین قل یا قوم فاعلموا بانّ الله جعلنا غنیّاً عنکم و عمّا عندکم و عن العالمین و لن نحتاج بکم و لا بما عندکم بل کلّ‌شیء یحتاج بفضل من عندی و انا الجواد الکریم قل انّه لغنیّ بغناء نفسه و دونه بغنائه لو انتم من الشّاعرین و انّا لو قبلنا من احد من شیء ذلک من فضلنا علیه ان انتم من العارفین قل تالله کل من فی السّموات و الارض لن یعادل بحرف الّتی یخرج من قلمی و انا المعطی الفضّال القدیم قل ما عندکم ینبغی لکم و یلیق لشأنکم یا ملأ الغافلین فو الله لو تنفقون کلّ من فی السّموات و الارض و ما عندکم من الذّهب و الفضّة و دونهما من ارواحکم و اجسادکم لمن یبشّرکم بهذا الامر فی هذا الاسم لیکون احقر عن کلّ‌شیء لو انتم من العالمین قل یا ملأ البیان تالله الحق قد اخذتکم الغفلة و السّکر اشدّ

عن امم

ص158 \*\*\*

عن امم القبل و یشهد بذلک هذا القلم الصّادق الامین قل انّا حبسنا فی هذا السّجن خلف رواسی شامخات و ما نطلب منکم لا ناصراً و لا معین الّا الله الّذی خلقنا و ایّاکم و ما النّصر الّا من عنده و هو النّصار المقتدر القدیر قل الیوم لن ینفعکم شیء و لو تنفقون کل ما خلق بین الارض و السّماء الّا بان تؤمنوا بهذا الذّکر الحکیم و لن یقبل من احد من شیء ولو یصوم و یصلّی بدوام الله الّا بان یقرب بهذا الصّلوة المرتفع الرّفیع قل تالله الحق لن یحلّ الیوم لاحد ان یتنفّس الّا بعد اذنی و کیف دونه ان انتم من المتقین و بذلک تحدث النّار البغضا فی صدور الّذینهم کفروا و اشرکوا و سکینة فی قلوب الموحّدین قل ان تنکروا بهذه الآیات فبایّ حجّة آمنتم بکل النّبیّین و المرسلین فأتوا بها ان کنتم صادقین قل انتم فاسکنوا فی بیوتکم و مقاعدکم ثمّ اشتغلوا بما یأمرکم هویکم و لا تتعرّضوا بهذه الاسراء فی هذه الارض البعید خافوا عن الله و لا تجادلوا بالّذی ظهر بسلطان مبین الّذی ما ظهر بمثله لا من قبل و لن یظهر الی ابدالآبدین و کان فی ستر السّتر لمّا وجدکم فی سبحات الغفلة و فی حجبات غلیظ و انّک انت فاقرء هذا اللّوح ثمّ انشره بین یدی حرف العین لعلّ یطّلع بغناء الله و یکون من الموقنین و یرسل سوادها الی ارضه لعلّ یقلب اهلها من شمال الوهم الی یمین الیقین ثمّ ذکّر من لدنّا حرف الزّا و دونه من احبّاء الله الرّاسخین الّذین لن یزلّ اقدامهم عن هذا الصّراط الّذی یزلّ عنه اقدام العارفین و قل لهم فاخرجوا عن ظلمات الغفلة و بلّغوا انفسکم ثمّ انفس العباد و لا تکوننّ من الخائفین انّ الله یحرسکم عن الّذینهم کفروا و ظلموا و عن جنود المشرکین. جناب مهدی و رباب حرف القاف

مظهر امر را صلوة مرتفع رفیع، وصف می­کنند.

ص159 \*\*\*

آنچه بگویند غیر صحیح. لازال محبت به او مشهود بوده و خواهد بود مقصود از آن عبارت تحقیق احوال کاتب بوده که از ارض طا مرقوم داشت نه شما و ایشان. باری اقوال قاصدین و رافعین را اعتنا ننموده که اکثری عاری از صدق است آنچه در الواح ذکر شد مقصود ظهور اتحاد شما مهدیین در قمصین بود لا دون آن اهل حرم را ذاکریم و کذلک مجید و رضا و دونهما من الموقنین .

جناب میرزا آقا **هو العزیز الباقی**

ان یا نسیم الفردوس هبّ علی الممکنات بما هبّت علیک نسایم القدس من هذا الشّطر المتعالی العزیز المنیر و لا تخف من احد فی امر ربّک فتوکّل علی الله المقتدر السّلطان العزیز الحکیم ذکّر الّذینهم آمنو بما اذکرناک عن وراء جبل الرّوح بقعة الله العزیز الکریم و لا تلتفت الی النّاس و ما عندهم لانّهم ما تمسّکوا الّا بعروة وهم غلیظ کذلک نلقی علیک من آیات البدع علی فطرة الله المهیمن الغالب القادر العزیز المنیع و انّک انت فاغمض عیناک عن کل من فی السّموات و الارض الّا عن الّذین تجدهم علی خط الاستوی فی هذا الخیط الحمرا و من دون ذلک لا تلتفت الی احد و کن فی تقدیس عظیم و ان وجدت قلباً صافیاً طاهراً منیراً فالق علیه ما القی الله علی فؤادک و نبّئه فی سرّ السرّ من هذا النّبأ الاقوم العظیم الّذی یختلفون فیه اکثر العباد بذلک یرجعون الی اسفل النّار فی اسفل الجحیم و ان ماوجدت لا تتعرّض باحد لانّ الله غنیّ عن عرفان هؤلاء ثمّ من العالمین قل یا قوم لاتکفروا بآیات الله بعد الّذی نزّلت بالحقّ و لاتکوننّ من المعرضین قل اَمااخذنا عنکم العهد فی ذر الفرقان ثمّ من قبله فی الانجیل ثمّ من قبله فی التوریة ثمّ فی ذر البیان

بأن لا

ص160 \*\*\*

بان لا تبدّلوا نعمة الله و لا تتعرّضوا بآیات الله و لا تستکبروا علیها ان انتم من العالمین و انتم نقضتم میثاقکم و نبذتم عهد الله وراء ظهورکم و کنتم من الّذینهم آمنوا و کفروا و کانوا قوم سوء اخسرین فو الّذی نزل الآیات بالحقّ لو اتکلّم الیوم بحرف من الحق لتنفطر عنها السّموات و الارضین ولکن انّا صبرنا من قبل و نصبر من بعد لیتمّ ما نزّل فی صحائف عزّ رفیع و قدّرنا لک من الخیر الّذی لا یحصیه احد الّا الله ربّک لتخرج النّاس من ظلمات الوهم و تدخلهم فی سرادق عزّ یقین و کذلک بشّرناک بالحقّ لتسرّ فی نفسک و یسرّ به کل من فی الملک اجمعین ثمّ ذکّر حرف الجیم من لدنّا ثمّ بشّره بلوح قدس حفیظ الّذی نزلناه له و لن یعادل بحرف منه ما خلق فی علی اللّاهوت ثمّ فی عالم الجبروت ثمّ فی عالم الملکوت ثمّ فی السّموات و الارضین سوف یصل الیک اذا شاء الله و اراد و انّه لهو المقدّر المقدّس المعطی الباعث الفرد المتعالی الغفور الکریم ثمّ کبّر من لدنّا کلّ من تجد فی قلبه روایح الرّحمن و تشهد فی وجهه نضرة النعیم و الّذین لن یهبّ منهم نسایم الحبّ فاعرض عنهم و لا توجّه الیهم فتوجّه بوجه الله ربّک و انّه معک اینما کنت و کفی نفسی علی ذلک شهید و الرّوح و العزّ و البهاء علیک و علی الّذین کانوا معک فی کل بکور و اصیل. این توقیع؟ را از دون اهلش اگر مستور شود احسن است زیرا اعمی حقیقی قابل ملاحظه آفتاب معنوی نبوده و صمیم حقیقی لایق استماع کلمات الهی نه .

صمیم به معنای اصم به کار رفته ولی در هیچ جا نیامده این معنا از این کلمه نشده است

«را» زائد است؟

آ محمد جواد قزوینی

ص161 \*\*\*

**هو العزیز**

هذا کتاب کریم تنزیل من لدی الله العلیّ العظیم و انّه من سلطان و انّه بسم الله الامنع الاقدس العلیم الحکیم ان لا تضطرب اذا اتاک امر تندکّ عنه کل جبل شامخ رفیع و تنفطر عنه السّموات و الارضین قل تالله انّه قد ظهر بالحقّ بسلطان مبین و ینطق بالحقّ بانّه لا اله الّا هو العزیز المتعالی الممتنع المنیع ثمّ اعلم بانّا اجبناک من قبل و اذکرناک فی الواح قدس حفیظ لتسرّ فی ذاتک و تنقطع عن العالمین بحیث لن یمنعک شیء عن الدّخول فی هذا الحرم؟ الّذی یطوف فی حوله افئدة المقرّبین و ارسلنا الیک ما تقرّ به عینک و عیون الموحّدین الحمد لله الملک السّلطان العزیز الحمید قمیص لتستنشق منه رایحة الله المهیمن القیّوم. ارسال شد

هذا الحرم الّذی؟

**هو العزیز**

هذا کتاب الله المهیمن القیّوم قد نزل بالحقّ من لدن عزیز محبوب و ینطق بالحقّ فی ملکوت البقاء ثمّ فی جبروت العماء بانّه لا اله الّا هو یحیی من یشاء بفضل من عنده و انّ الیه کل یرجعون له الخلق و الامر و کل عنده فی کتاب محفوظ ان یا حا قبل سین اسمع نداء من ینادیک فی جبروت الامر و لا تکن من الّذینهم بآیات الله لا یهتدون قل تالله الحق قد شقّت ستر ثیاب القدس و طلع غلام الرّوح بجمال الله العزیز المحبوب ایّاک ان لاتجالس مع الّذین لن تجد منهم رایحة الحبّ من هذا المسک المرسل المشهود دعهم لانفسهم لانّهم عمیاء فی الامر و صمّاء فی القول و اولئک هم لا یشعرون قل تالله قد کنتم فی حجبات الوهم فی ایّامکم بحیث ماعرفتم مراد الله فی الواحه المکنون کذلک بینّا لک الآیات لئلّا یحرفک عن صراط ربّک اعراض الّذینهم کفروا و اشرکوا و کانوا علی اعقابهم منقلبون و انّک انت فاستعذ بالله ربّک ثمّ

اکف

ص162 \*\*\*

اکف به عن دونه و انّه یکفیک عن کل من فی السّموات و الارض و عن کل ما کان و ما یکون و یحفظک کما حفظک من قبل و یرزقک ما لا رزق به احد الّا الّذینهم یتوجّهون الی میادین القدس و کانوا الی شطر القدس هم یقصدون کذلک یرفع الله من یشاء و ینصر من یشاء بفضل من عنده و انّه لهو الحق علّام الغیوب و اذا رأیت الذبیح الّذی خرج عن السّجن کبّر من لدنّا علی وجهه ثمّ بشّره بذکر من عندنا لیکون من الّذینهم کانوا ببشاراة الله هم یستبشرون قل یا عبد فاشکر الله بارئک بما نجّاک من السّجن ثمّ اسع بان لاتدخل فی سجن اخری و تکون من الّذینهم کانوا فی سجن انفسهم خالدون قل انّا رأیناک من قبل فی وهم عظیم بحیث حضرت بین یدی الله ربّک و ما استشعرت بذلک و کنت من الغافلین و لذا استرنا الوجه عنک و غطّیناه تحت الف حجاب لئلّا تطّلع علیه و کذلک منعنا عینک و عیون المستضعفین و قل یا عبد فاخرق سبحات الوهم ثمّ اخرج عن خلف الحجاب بسلطان مبین و ان لن تقدر بنفسک علی ذلک فاستعن باسمی العزیز المقتدر القدیر ثمّ بلّغ فی اول الامر نفسک ثمّ عباد الله و کن مأذِّن الله بین بریّته و ذکّرهم باعلی صوتک و لا تخف من احد فتوکّل علی الله العزیز المنیع قل یا قوم فانصفوا بالله فی انفسکم و لا تکوننّ من المعرضین ثمّ اتل علیهم ما نزل علی محمد رسول الله بلسان عربی مبین لایجادل فی آیات الله الّا الّذینهم کفروا کذلک نزل بالحقّ من لدن عزیز جمیل ان یا قوم خافوا عن الله و لاتجادلوا فی آیاته اذا نزلت بالفضل و لا تکوننّ من المسرفین کذلک یعلّمکم حمامة القدس و ینصحکم بالحقّ لئلّا تکوننّ من الغافلین.

ص 163 \*\*\*

**هو العزیز**

الی اسمنا المننیب – و هو المقصود

هذا کتاب یذکر فیه کل خیر فصّل من لدی الله العلیّ العظیم و یصل کل نفس رزقها علی ما هی علیه ان انتم من العارفین فطوبی لمن لم یمنع عن نفسه ما قدّر له و یکون من الزاهدین و نسئل الله فی کل حین بان لا یسدّ ابواب الرّحمة علی وجهه و لا ینقطع عنه ما ینزل من سماء عزّ منیر کذلک امرنا العباد من اول الّذی لا اوّل له و نأمرهم حینئذ بالحقّ ان انتم من العارفین ثمّ اعلم بان حضر بین یدینا کتابک و عرفنا بما فیه و کنّا من الشّاهدین و قدّرنا بذلک فی سماء القدس خیراً کثیراً الّذی لا یحصیه احد من العالمین کذلک مننّا علیک کما مننّا علی عبادنا المقرّبین لتسرّ فی ذاتک و تکون ثابتاً فی حبّ مولاک و انّه ما من اله الّا هو و انّه ولیّ المحسنین و اطّلعنا فی کتابک بما صنعت لنا فراشاً من الدِّمسق المنسوج و اردت ان ترسلها عندنا و تکون من المرسلین فاعلم بانّا قبلنا منک و نسئل الله بان یجزیک منّا جزاءً حسناً و یرزقک عرفان نفسه و انّ هذا خیر عمّا فی السّموات و الارضین ولکن بعد القبول ارجعناها لک لانّا احببنا بان نقعد علی التّراب فی هذا السّجن البعید و لا ینبغی للمسجون بساط الحریر ان انتم من العارفین و ان لن ترض بذلک فارسله الی اسمنا المنیب لیفعل هو المقصود کذلک امرناک فی هذا اللّوح لتکون من العاملین ذکّر نفسک ثمّ ایاک بان لایغفل عمّا القی الرّوح علیه حین الّذی کان جالساً بین یدی الله المهیمن العزیز القدیر و لا یکن فی ریب فی ما نزلناه علیه و یکون من الرّاسخین قل تالله فزت ما لا فاز به احد من العالمین لانّ النّاس ان دخلوا بین یدی الله ما عرفوه و لذا ما فازوا بما فزت به علی ما کنت علیه و کذلک ما یسبقک احد ان انت

من الموقنین

ص164 \*\*\*

من الموقنین ان استقم علی حبّک بحیث لو یجرّون علیک الاسیاف کل من فی العالمین و ینادیک السّامری بکل ما علی الارض و بکل مکر مبین انّک تقوم فی مقابلهم بقدرة الله و سلطنته و قوّة الله و عزّته بحیث لن تضطرب فی نفسک و لن ترتدّ البصر عن هذا الوجه المبارک المنیر و انّک اذا اتّصفت بما القیناک من جوامع الکلم لتقدر ان تطیر معی فی ممالک البقا مقام الّذی لن یطیر الیه طیور الافئدة و لا عقول الموحّدین کذلک الهمناک و علّمناک و القیناک ما یحفظک عن رمی الشّیاطین فاحفظ هذا اللّوح ثمّ اقرئه فی اکثر الایّام لئلّا تغفل عمّا اراد الله لک فیه و تکون من الزّاهدین و الرّوح و التّکبیر علیک و علی ابیک و علی کل من آمن بالله و آیاته من کل اناث و ذکور و صغیر و کبیر.

جناب آقا میرزا نصرالله فی الطّا  **هو السّلطان الملک العزیز المحبوب**

ان یا کلمة النّصر فاشهد بما شهدالله فی جبروت البقا بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً مظهر امره للخلایق جمیعا و انّه ظهر بالحقّ بآیات بینات الّتی عجزت عن ادراکها کل ذی فضل عظیما و انّه بلّغ رسالات ربّه و بیّن للعباد ما امر به من لدن حکیم علیما و به ظهرت سنن الله و دینه و حجّته علی بریّته و نعمته علی کل صغیر و کبیرا ان یا اسمی اسمع نداء الرّوح عن هذه الورقة المبارکة الاحدیّة الابدیّة الّتی حرکت فی هذا الفردوس و یحرک معها ارواح المقرّبین جمیعا و اذا تحرّک ترتفع منها نغمة الرّوح الّتی تستجذب منها افئدة الّذینهم آمنوا بالله و آیاته و کانوا من انوار الوجه مضیئا و کذلک یذکرک الورقا فی هذا اللّیل و یبشّرک برضوان قدس منیرا ثمّ اعلم بانّا سمعنا و عرفنا

ص165 \*\*\*

ما مسّتک من البأساء و الضّرّاء و عمّا ورد علیک ما قضی من قلم ربّک علی لوح عزّ حفیظا و انّا کنّا شرکاء فی مصائبک و حزنّا بشأن ان اصبر ثمّ اصطبر و انّه یوفی اجر کل صبّار شکورا فهنیئاً لهما بما شربا کأس الکافور من ایادی النّور و کانا فی رضوان القدس محبورا و استراحا فی جنة الّتی کانت عرضها کعرض السّموات و الارض و کان الجمال عن افقه مشهودا کذلک القینا علیک ما تسکن به روحک و تسرّ به ذاتک و تکون علی صراط الحبّ مستقیما ثمّ ذکّر من لدنّا اخیک و الّذینهم کانوا معک لیکون الفضل من هذا العبد علیهم و علی العالمین بلیغا انّا نسئل الله حینئذ ان یجمع بیننا و بینک و انّه کان علی کلّ‌شیء قدیرا و الرّوح و العزّ و البهاء علیک و علی کل من آمن بالله ربّک و ربّ العالمین جمیعا.

مصائبک

جناب ملا محمد زرندی  **هو الله البهیّ الابهی**

ان استمع ما یلهمک لسان الله عن جبروته المقدّس العزیز المنیع لعلّ تسمع نداء ربّک و تخرق الحجبات و تقلع عن رداء السّتر باسمی العزیز الممتنع المنیع و لعلّ تکون بین النّاس کالشّمس الّتی تستضیئ بها الممکنات و الشّجرة الّتی تثمر فی کل حین او تکون ملکاً و تصحّ بین السّموات و الارض بانّ هذا لجمال الاولی قد ظهر فی رداء الکبریاء مرّة اخری و اعترضوا علیه اولی النهی ثمّ هؤلاء المشرکین الّذینهم کفروا بالله جهرة و اعرضوا عن آیاته بعد الّذی نزلت بالحقّ و کذلک ینزل حنیئذ من لدن حکیم خبیر قل تالله قد ارتفعت سحاب الجود و ظهرت غمام الفضل و تمطر فی کل حین بآیات بینات الّتی تذهل عنها عقول الموحّدین قل تالله لو یلقی حرفاً منها علی قبور الممکنات لتخرجنّ عن الاجدات خشعاً لله المقتدر العزیز المنیع

و لو یلقی

ص166 \*\*\*

و لو یلقی حرفها الاخری اذاً یرجعون الی ما کانوا و کذلک قدّرنا الکلمة سیف الله و نفصّل بها بین الموحّدین و المشرکین و الّذینهم استحیوا بکلمة الله اولئک اصحاب البقا و یطیرن فی هواء الرّوح باجنحة المنقطعین و یصلّون علیهم ملائکة الامر ثمّ الّذینهم کانوا فی اجمة اللاهوت ثمّ فی ستر ثیاب الملکوت ثمّ فی هواء الجبروت ثمّ فی الارض النّاسوت ان انتم من العارفین و الّذینهم فرّوا عن کلمة الله و خرجوا عن ظلّها و ماتوا من نغمات القدس اولئک مثلهم کالرّماد ان انتم من الشّاهدین کما انّ الرّماد لن یحرک من شیء اولئک لن یحرکنّ من کلمة الله و صوره ثمّ من نفحات الله و عزّه کذلک نلقی علیک اسرار ما کان لتکوننّ من العالمین و انّک انت یا اسمی فاخرج عن سبحات الارض ثمّ غشوات الملک ثمّ اطلع عن مطلع الاسماء باسمی الغنیّ المقتدر البدیع ثمّ بلّغ امر مولاک الی الشرق و الغرب و لا تصبر فیه و لا تکن من الساکنین کن کشعلة النّار او کعمود من النّور بحیث لو تظهر من جهة یظهر اشراقک عن جهة اخری کذلک یحکم علیک قلم القدس من لدن عزیز حکیم و انّا لمّا نرید ان تعزل نفسنا عن بین هؤلاء لذا نزلنا علیک ما یجعلک به منقطعاً عن العالمین و اکتفینا بهذه الآیات لعلّ تکون متذکراً فی نفسک و تذکّر النّاس بایامی الّتی مارأت بمثلها عیون الارباب فکیف عیون المحتجبین و لقد نزّلنا علیک من قبل لوحاً و قد کنز فی کل حرف منه رایحة الّتی لو یهبّ علی الممکنات لیقومنّ عن تراب الغفلة و یتوجّهنّ بوجوههم الی وجه الله المهیمن المقتدر العزیز القدیر ولکن ما ارسلناه الیک الی ان یأتی

اجمة : بیشه پر درخت جنگل- کنام شیر

ص167 \*\*\*

وقته لانّ کل الامور معلّقة بامضاء الّذی یرجع الی قضاء الّذی یرجع الی القدر الّذی یرجع الی الارادة الّتی یرجع المشیة الّتی یخلق بامری المقتدر العالی المتعالی العزیز المنیع کذلک بشّرناک به لتکون مستبشراً فی نفسک الی ان یتجلّی علیک بسلطان الحروفات و الکلمات و انّ هذا فضلی علیک و علی العالمین و انّ الّذین ذکرت اسمائهم فی کتابک بلّغهم من لدنّا سلاماً و رحمة و تحیّة و عنایة و تکبیراً و روحاً و ریحاناً لیستبشرنّ فی انفسهم و یکوننّ من الرّاجعین الی الله الّذی یرجع الیه کل الامور فی یوم الّذی تزلّ فیه اقدام المخلصین قل تالله انّ الیوم قد ظهر بالحقّ فی هیکل الغلام فتبارک الله ابدع الابدعین و مظهر کنائز الغیب کیف یشاء و انّه لهو الفرد العزیز المقتدر الکریم.

**بسمی البهیّ الابهی**

**هو الباقی فی عزّ بقائه**

ان استمع لما یوحی الیک عن شطر القدس برّیة العرفان مقر الّذی فیه یوقد و یضیئ نار الرّحمن عن سدرة الانسان و ینطق فی قطب الامکان بانّنی انا الله لا اله الّا انا المقتدر المهیمن القیّوم و انّک یا عبد ذکّر حین الّذی دخلت فاران الحبّ من غیر ان تلتفت الیه و شربت کوثر العرفان عن ید المنّان من قبل ان تعرفه کذلک یمنّ الله علی من یشاء من عباده و یجزی الّذینهم آمنوا و یلقی التّقی فی صدور الّذینهم یفقهون فهنیئاً لک بما عرفت ربّک قبل عرفان الموجودات اذاً فاسع فی نفسک لتزداد فی عرفانک و تکون ثابتاً علیه لانّ هذا اعظم من خلق السّموات

و الارض

ص168 \*\*\*

و الارض و لا یثبت علیه الّا المخلصون اذاً فاشکر الله بما اختصّک لحبّه و ارسل الیک ما یقلّبک الی یمین البقاء و یقرّبک الی مقام عزّ محمود خذ شجرة الامر ثمّ ذق من اثمارها و لاتلتفت الی الدّنیا و ما علیها و عمّا یقولون المشرکون ثمّ اعلم بانّ الدّنیا حبّ اعدائی و الاعراض عن جمالی المقدّس المنیر المحبوب کذلک الهمک الورقا من آیات ربّک العزیر المشهود.

**هو الباقی الابهی**

تلک آیات الامر قد نزلت بالحقّ من هذا الفضاء المقدّس القدیم و یخبر النّاس برضوان الله المقتدر العزیز البدیع لعلّ یطهّر قلوب النّاس من هذا الماء الطّاهر الّذی ینزل من غمام الفضل علی افئدة العالمین انّک انت طهّر نفسک عن کل من فی السّموات و الارض لتقدر ان تستقرّ علی حبّی و تکون من الرّاسخین ایّاک ان لاتلتفت الی الّذین تجد فی قلوبهم بغض الغلام و لا تعاشر معهم و لا تجانس بهم ثمّ اعرض عن مثل هؤلاء فتقرّب الی الله ربّک و ربّ العالمین قم علی الامر باسم ربّک ثمّ انصر الغلام بما استطعت و لاتسلک الّا علی سبیلی الواضح المستقیم فسوف تسمع من المعرضین ما ینقطع عنه افئدة المقرّبین اذاً انت فاستقم و کن من الثابتین کذلک قصصنا لک من انباء الغیب لتعرف ربّک عن دونه و تکون فی حبّه لمن المستقیمین و لقد قدّرنا لک فی اللّوح مقام عزّ کریم ان تکون ثابتاً علی الامر و لن تضطرب حین الّذی فیه تضطرب کل من فی السّموات و الارضین دع الدّنیا عن ورائک لانّها لن یکفیک و ما یکفیک ربّک العزیز المتعالی المنیع ثمّ ذکّر من لدنّا الّذینهم فی حولک و معک من احبّاء الله

ص 169 \*\*\*

ان تجد فی قلوبهم حبّ الغلام و الّا دعهم بانفسهم و کن فی حفظ جمیل.

ص170 \*\*\*

[لوح اصل کل الخیر] **هو العلیّ الأعلی**

أصل کلّ الخیر هو الاعتمادُ علی اللّه و الانقیادُ لأمره و الرّضاءُ بمرضاته. اصْلُ الحِکمَة هو الخشیةُ عن اللّه عزّ ذکره و المخافة من سطوته و سیاطه و الوجَلُ من مظاهر عدله و قضائه. رَأس الدّین هو الإقرار بما نُزّل من عند اللّه و اتّباعُ لما شُرِع فی مُحْکَم کتابه. أصْلُ العزّة هو قناعة العبد بما رُزِق به و الاکتفاء بما قُدِّرَ له. أصْلُ الحُبّ هو إقبال العبد الی المحبوب و الإِعراضُ عمّا سواه و لم یکن مرادُه إلّا ما أراد مولاه. أصْلُ الذّکر هو القیام علی المذکور و نسیانُ عن ورائه. رَأسُ الإِنْقِطَاع هو التوجّه الی شطر اللّه و الورود علیه و النّظر الیه و الشّهادةُ بین یدیه. رَأسُ التوکّل هو اقترافُ العبد و اکتسابُه فی الدّنیا و اعتصامهُ باللّه و انحصارُ النّظر إلی فضل مولاه إذ الیه یرجع أمور العبد فی مُنْقَلَبِهِ و مثْوَاه. رَأسُ الفِطْرَة هی الإِقرارُ بالافتقار و الخضوعُ بالاختیار بین یَدیِ اللّه الملک العزیز المختار. رَأسُ القُدْرَة و الشّجاعَة هی إعلاءُ کلمة اللّه و الاستقامةُ علی حبّه. رَأسُ التّجارَة هو حبّی به یَستَغنی کلّ‌شیء عن کلّ‌شیء و بدونه یفتقرُ کلّ‌شیء عن کلّ‌شیء و هذا ما رُقم من قلم عزٍّ منیر. رَأسُ الإِحْسان هو إظهار العبد بما أنعمه اللّه و شکرُه فی کلّ الأحوال و جمیع الأحیان. رَأسُ الهِمّة هو انفاقُ المرءِ علی نفسه و علی أهله و الفقراءِ من إخْوَتِه فی دینه. رَأسُ الایمان هو التّقلّل فی القول و التّکثُّر فی العمل و من کان أقوالُه أزْیدَ من أعماله فاعلموا أنّ عدمَه خیرٌ من وجوده و فنائهُ أحسن من بقائه.

أصْلُ العافیَة هو الصَّمت و النّظر الی العاقبة و الانزواء عن البریّة. أصْلُ کُلِّ الشَّرّ هو إغفالُ العبد عن مولاه و إقبالُه الی ما سواه. أصْلُ النّار هی الجحاد فی آیات اللّه و المجادلة بمن ینزل من عنده و الإِنکار به و الاستکبار علیه. رَأسُ الذِّلة هو الخروجُ عن ظلّ الرّحمن و الدّخول فی ظلّ الشّیطان. رَأسُ الکُفر هو الشّرک باللّه و الاعتماد علی ما سواه و الفرار من قضایاه. أصْلُ کُلّ العلوم هو عرفانُ اللّه جلّ جلالُه و هذا لن یُحَقّقَ إلّا بعرفان مَظهَر نفسه. أصْلُ الخُسران لمن مَضَتْ أیّامُهُ و ما عَرَفَ نفسه.

ص171 \*\*\*

رَأسُ اصل کُلِّ ما ذَکَرناهُ لَک هو الانصاف و هو خروجُ العبد عن الوهم و التّقلید و التفرّس فی مظاهر الصُنع بنظر التّوحید و المشاهَدةُ فی کلّ الأمور بالبصر الحدید کذلک علَّمناک و صرَّفنا لک کلماتِ الحکمة لتَشکُرَ اللّهَ ربّکَ فی نفسک و تفتخرَ بها بین العالمین 152.

هر روز صبح هفت دفعه بخواند:

بسم الله الاحفظ الاحفظ الله لا اله الّا هو الاحفظ الاحفظ قل الله احفظ فوق کل ذی احفاظ لن یقدر ان یمتنع عن علیک سلطان احفاظه من احد لا فی السّموات و لا فی الارض و لا ما بینهما یخلق ما یشاء بامره و انّه کان حفّاظاً حافظاً حفیظا [دعایی است شاید از آثار نقطه اولی که به خط کسی غیر از کاتب مجموعه در این صفحه سفید اضافه شده است.]

ص173 \*\*\*

[تحت عنوان لوح مدینه الصّبر در مائده آسمانی جلد4 ص282 و رساله ایام تسعه ص 262 منتشر شده است.]

**بسم الله العلیّ الاعلی**

ذکر الله فی مدینة الصّبر عبده ایّوبا اذ آویناه فی ظل شجرة القدس فی فؤاده و اشهدناه نار الّتی توقد و تضیئ فی سرّه و تجلّینا له بنفسه لنفسه و نادیناه فی بقعة الله الّتی بورک حولها بانّه هو الله ربّک و ربّ کلّ‌شیء و کذلک کان علی کلّ‌شیء لمقتدراً قیّوما فلمّا اضاء وجهه من النّار المشتعلة فیه اقمصناه قمیص النبوّة و امرناه بان یأمر النّاس الی عین الجود و الفضل و یدخلهم الی شاطی قدس محبوبا و مکّنّاه فی الارض و امطرنا علیه امطار الجود و جعلناه غنیّا علی من علی الارض مجموعا و آتیناه سعة من المال و جعلناه فی الملک غنیّا و رزقناه من کلّ‌شیء قسمة و اشددنا عضداه بعصبة من القدرة و وهبناه ابناء من صلبه و مکّناه فی الارض مقاماً رفیعا و کان فی قومه سنین متوالیات و یعطینّهم بما علّمناه من جواهر علم مکنونا و یذکرهم بایام کان بالحقّ مأتیّا قال یا قوم قد تموّجت ابحر العلم فی نفس الله القائمة بالعدل فاسرعوا الیها لعلّ تجدون الیها سبیلا و قد اشرقت شمس العنایة بالحقّ و کانت حنیئذ فی قطب الزّوال موقوفا و قد لاح جمال الوجه عن خلف سرادقات القدس فاحضروا بین یدیه لعلّ یستشرق علیکم من انوار قدس محبوبا و قد ارتفعت سموات العظمة و زیّنت بانجم العلم

و الحکمة

ص174 \*\*\*

و الحکمة و کذلک کان الامر عن افق القدس مطلوعا و یا قوم قد جائتکم من قبلی رسل برسالات الله و یبلّغوکم ما یقلّبکم الی شاطی عزّ مرفوعا و اتت السّاعات بالحقّ و اشرقت الانوار بالعدل و تغنّت دیک البقا و رنّت حمامة الامر و ارتفعت سحاب النّور و فاضت ابحر الفضل و انتم یا ملأ الارض قد کنتم عن کل ذلک محروما اتّقوا الله و لا تفسدوا فی ارض حکمة الله ثمّ اصغوا کلمة الّتی کانت من سماء القرب منزولا و کذلک کنّا ناصح العباد بلسان الرّسل من اوّل الّذی لا اول له الی آخر الّذی لا آخر له و کل اعرضوا عن نصح الله و کانوا علی اعقابهم منکوصا الّا الّذینهم سبقتهم العنایة من لدنّا و سمعوا نداء الله عن وراء حجبات عزّ مکنونا و اجابوا داعی الله بسرّهم و علانیتهم و استجذبوا من نغمات جذب محبوبا اولئک بلغوا الی مواقع الهدایة و علیهم صلوة الله و رحمته و اعطاهم الله ما لایعرفه احد و بلغهم الی مقام الّذی کان عن اعین الخلایق مستورا فسوف یظهر الله بامره و یفصّل بین الحق و الباطل و یرفع اعلام الهدایة و ینهدم آثار المشرکین مجموعا و یرث الارض عباده الّذین هم انقطعوا الی الله و ما شربوا حبّ العجل فی قلوبهم و اعرضوا عن الّذینهم کفروا و اشرکوا بعد ما جائتهم البیّنات من کل الجهات و کذلک کان الحکم من اصبع العزّ علی الواح النّور مرقوما فاذکر عبدنا ایّوب حین الّذی ظهر باعلام الغنا فی الملک حسدوا علیه قومه و کانوا یغتبوه فی مجالسهم و کذلک کان اعمالهم فی صحایف السرّ محفوظا و ظنّوا بانّه

ص175 \*\*\*

یدعو الله بما آتاه من زخارف الدّنیا بعد الّذی کان مقدّساً من ظنونهم و ایقانهم و عن کل من فی الملک مجموعا فلمّا اردنا ان نظهر آثار الحق فی انقطاعه و توکّله علی الله انزلنا علیه البلایا من کل الجهات و فتنّاه فتونا و اخذنا عنه ابنائه و قطعنا عنه عطیة الّتی اعطیناه بالحقّ و اخذنا عنه فی کل یوم شیئاً معروفا و ما قضی من یوم الّا و قد نزل علیه من شطر القضا ما سطر من قلم الامضا و اخذته البأساء و الضّرّاء بما قدّر من لدن مقتدر قیّوما ثمّ احترقنا ما حصد مزارعه بایدی ملائکة الامر و جعلنا کلّها هباء معدوما فلمّا قدّسناه عن زخارف الملک و نزّهناه عن اوساخ الارض و طهّرناه عن کل شئونات الملکیة نفخنا فی جلده من ملائکة القهر ریحاً سموما و ضعف بذلک جسده و تبلبل جسمه و تزلزلت ارکانه بحیث ما بقی من جسمه اقلّ من درهم الّا و قد جعل مجروحا و هو فی کل یوم یزداد فی شکره و کان یصبر فی کل حین و ماجزع فی ما ورد علیه و کذلک احصیناه متوکّلاً و شاکراً و صبورا و اخرجوه قومه عن قریة الّتی کان فیها و مااستحیوا عن الله بارئهم و آذوه بما کانوا مقتدراً علیه و وجدناه فی الارض مظلوما و نسدّ علی وجهه ابواب الغناء و فتح ابواب الفقر الی ان مضی علیه ایاماً و ما وجد شیئاً لیسدّ به جوعه و کذلک کان الامر علیه مقضیّا و ما بقی له من انیس و لا من مونس و لا من مصاحب و جعل فی الملک فریدا الّا زوجته الّتی آمنت بربّها و کانت تخدمه فی بلائه و جعلناها له فی الامور سبیلا فلمّا وجدته مصاحبة علی تلک الحالة الشدیدة ذهبت الی قومه و طلبت منهم رغیفا و ما کانوا ان یؤتوها هیاکل الظّلم و کذلک احصینا

کلّ‌شیء

ص 176 \*\*\*

کلّ‌شیء فی کتاب مبینا فلمّا اضطرّت فی امرها دخلت الی الّتی کانت اشرّ نساء الارض و ابت ان تعطیها رغیفا الی ان اخذت منها ما ارادت فو الله یستحیی القلم من ذکره و کان الله علی اعمالهم شهیدا و جائت الی العبد برغیف و لمّا التفت الیها وجد شعراتها مقطوعة اذاً صرخ فی سرّه و بذلک اصرخت السّموات و الارض و قال یا امة الله قد اجد منک امراً کان علی الحقّ ممنوعا لِمَ قطعت شعراتک الّتی جعلها الله زینة جمالک قالت یا ایوب کلّما طلبت من قومک رغیفاً لاجلک فابوا کلهم الی ان دخلت فی بیت امة من اماء الله و سئلتها برغیف منعت عنّی الی ان اخذت شعراتی و اعطتنی هذا الرغیف الّذی حضرته بین یدیک و بذلک بغت علی الله و استکبرت علیه و کذلک کان الامر بینی و بینها مقضیا یا ایوب فاعف عنّی و لا تأخذنی بذنبی لانّی کنت مضطرّاً فی امرک فارحم لی و تب علیّ و انّک کنت عطوفاً غفورا و قضی بینهم ما قضی و حزن بشأن کادت السّموات ان یتفطّرن و تنشقّ ارض الحلم و یندکّ جبل الصّبر اذاً وضع وجهه علی التّراب و قال ربّ قد مسّتنی الضرّ من کل الجهات و انّک انت الّذی سبقت رحمتک کلّ‌شیء فارحمنی بجودک و جد علیّ بفضلک و انّک کنت بعبادک رحیما فلمّا سمعنا ندائه اجرینا تحت رجله الیمنی عین عذب سائق مفروتا و امرناه بان یغمس فیها و یشرب منها فلمّا شرب طاب عن کل الامراض و کان علی احسن الخلق مشهودا و رجعنا الیه کلّما اخذنا عنه و فوق ذلک بحیث امطرنا علیه من جبروت الغنا ما اغناه عن کل من علی الارض جمیعا و قرّرنا عیناه باهله و وفینا له ما وعدنا

بیچارگی زن را ببین که باید معذرت هم بخواهد و توبه کند و بخشایش بطلبد

الفروته: گود را شدن آب

ص 177 \*\*\*

الصّابرین فی الواح قدس محفوظا و اصلحنا له الامور کلّها و ایّدناه بعضد الامر الّذی کان بالحقّ قویّا و ارفعنا به الخاضعین و اهلکنا الّذینهم استکبروا علی الله و کانوا فی الارض شقیّا و کذلک نفعل ما نشاء بامرنا و نوفی اجور الصّابرین و یعطیهم من خزائن القدس جزاء موفورا ان یا ملأ الارض فاصبروا فی الله و لاتحزنوا عمّا یرد علیکم فی ایام الرّوح فسوف تشهدون جزاء الصّابرین فی رضوان قدس ممنوعا و قد خلق الله جنة فی رفارف البقا و سمّاها بالصّبر الی یومئذ کانت اسمها فی کنائز العصمة مخزونا و فیه قدّر ما لاقدّر فی کل الجنان و قد کشفنا حینئذ قناعها و اذکرناها لکم رحمة من لدنّا علی العالمین جمیعا و فیه انهار من ظَلْم عنایة الله و حرّمها الله الّا علی الّذینهم صبروا فی الشّداید ابتغاء لوجه الله الّذی کان بالحقّ محمودا و لن یدخل فیها الّا الّذینهم ما غیّروا نعمة الله علی انفسهم و دخلوا فی ظلّ شجرة الرّوح و ماخافوا من احد و کانوا بجناحین العزّ فی هواء الصّبر مطیورا و صبروا فی البلایا و کلّما ازداد الضّرّاء علی انفسهم زادوا فی حبّهم مولیهم و اقبلوا بکلّهم الی جهة قدس علیّا و اشتدّت غلبات الشّوق فی صدورهم و زادت نفحات الذوق فی انفسهم الی ان فدوا انفسهم و بذلوا اموالهم و انفقوا کل ما اعطیهم الله بفضله و جوده و فی جمیع تلک الحالات الشّدیده کانوا شاکراً ربّهم و ما توسّلوا الی احد و کتب الله اسمائهم من الصّابرین فی الواح قدس محتوما فهنیئاً لمن تردّی برداء الصّبر و الاصطبار و ما تغیّر من البأساء و ما زلّت قدماه عند هبوب اریاح القهر و کان من ربّه فی کل حین راضیاً و فی کل آن متوکّلا فو الله سوف یظهره الله فی قباب العظمة

الظّلم: برف

بقمیص

ص 178 \*\*\*

بقمیص درّیّ الّذی یتلئلأ کتلئلأ النّور عن افق الرّوح بحیث یخطف الابصار عن ملاحظته و علی فوق رأسه ینادی منادی الله هذا لهو الّذی صبر فی الله فی الحیوة الباطلة عن کل ما فعلوا به المشرکین و یتبرّک به اهل ملأ الاعلی و یشتاق لقائه اهل الغرفات و اعین القاصرات فی سرادق قدس جمیلا و انتم یا ملأ البیان فاصبروا فی ایام الفانیة و لاتجزعوا عمّا فات عنکم من زخارف الدنیّة و لا تفزعوا عن شداید الامور الّتی کانت فی صحایف القدرة مقدورا ثمّ اعلموا بان قدّر لکل الحسنات فی الکتاب جزاء محدوداً الّا الصّبر و هذا ما قضی حکمه علی محمّد رسول الله من قبل و انّها یوفّی الصّابرین اجرهم بغیر حساب و کذلک نزل روح الامین علی قلب محمد عربیّا و کذلک نزل فی کل الالواح ما قدّر للصابرین فی کتب عزّ بدیعا ثمّ اعلموا بانّ الله جعل الصّبر قمیص المرسلین بحیث ما بعث من نبیّ و لا من رسول الّا و قد زیّن الله هیکله برداء الصّبر لیصبر فی امر الله و بذلک اخذ الله العهد عن کل نبیّ مرسولا و ینبغی للصّابر فی اول الامر بان یصبر فی نفسه بحیث یمسک نفسه من البغی و الفحشاء و الشّهوات و عن کل ما انهاه الله فی الکتاب لیکوننّ فی الالواح باسم الصّابرین مکتوبا ثمّ یصبر فی البلایا فی ما نزل علیه فی سبیل بارئه و لا یضطرب عند هبوب اریاح القضاء و تموّج ابحر القدر فی جبروت الامضاء و یکون فی دین الله مستقیما و یصبر علی ما یرد علیه من احبّائه و یکون مصطبراً فی الّذینهم آمنوا ابتغاءً لوجه الله لیکون فی دین الله رضیّا فارتقبوا یوم یرتفع فیه

ص179 \*\*\*

غمام الصّبر و یغّن فیه طیر البقا و یظهر طاوس القدس بطراز الامر فی ملکوت اللّقاء و تطلق السن الکلیلة بالحان الورقاء و یکفّ حمامة الفردوس بین الارض و السّماء و ینفخ فی الصور و یجدّد هیاکل الوجود و تشتعل النّار و یأتی الله فی ظلل من الرّوح بجمال عزّ بلیغا اذاً فاسرعوا الیه یا ملأ الارض و لا تلتفتوا بشیء فی الملک و لا یمنعکم منع مانع و لا تحجبکم شئونات العلمیة و لا یسدّکم دلالات الحکمیّة فاسرعوا الی مکمن قدس مرفوعا لانّکم لو تبصرون فی ازل الآزال و توقّفون فی ذلک الیوم اقلّ من آن لن یصدق علیکم حکم الصّبر و کذلک نزل الحکم من قلم عزّ علیما قل یا ملأ الارض اتّقوالله فی هذه الایّام و لا تفتروا علی امنائه و لاتقولوا ما لایکن لکم فیه شعورا لانّکم عجزاء فی الارض و فقراء فی البلاد و لاتستکبروا فی انفسکم ثمّ اسرعوا الی ارض الّتی کانت بالحقّ مقبولا فو الله سیمضی تلک الدّنیا و کلّما انتم تفرحون بها و یجمعکم ملائکة القهر فی محضر سلطان عزّ قویّا و تسئلون عمّا فعلتم فی ایّامکم و لایترک شیئاً عمّا فی السّموات و الارض الّا و هو کان فی لوح العلم مکتوبا اذاً لن یغنیکم احد و لن یرافقکم نفس و لن ینفعکم الّا ما حرثتم فی مزارع اعمالکم فتنبّهوا یا ملأ الاشقیاء ثمّ اسمعوا نصح هذا الشفیق الّذی ینصحکم لوجه الله و ما یرید منکم جزاء و لا شکورا انّما جزائه علی الّذی ارسله بالحقّ و انزل علیه الآیات لیکون الحجّة من لدنه بالغة علی العالمین جمیعا الی متی ترقدون علی بساط الغفلة الی متی تتّبعون الّذینهم لم یکونوا فی الارض الّا کهمج محروکا قل فو الله انّ الّذین اتّخذتموهم لانفسکم ارباباً من دون الله لم یکن اسمائهم و ذواتهم

عند الله

ص180\*\*\*

عندالله مذکورا فارحموا علی انفسکم و خافوا عن الله بارئکهم ثمّ ارجعوا الیه لعلّ یکفّر عنکم سیّئاتکم و انّه کان بعباده غفورا قل فو الله انّ الّذین تنسبون الیهم العلم و اتّخذتموهم لانفسکم علماء اولئک عند الله اشرّ النّاس بل جوهر الشّرّ یفرّ منهم و کذلک کان الامر فی صحف العلم مرقوما و نشهد بانّهم ما شربوا من عیون العلم و ما فازوا بحرف من الحکمة و ما اطّلعوا باسرار الامر و کانوا فی ارض الشّهوات فی انفسهم مرکوضا و ما نزل علی نبیّ و لا علی وصیّ و لا علی ولیّ شیئاً من الاعراض و الانکار الّا بعد اذنهم و کذلک کان الحکم من عندهم علی طلعات القدس مقضیّا قل یا ملأ الجهال اَ ما نزّلنا من قبل یوم یأتی الله فی ظلل من الغمام فاذا جاء فی غمام الامر علی هیکل علیّ بالحقّ اعرضتم و استکبرتم و کنتم قوماً بورا و اَ ما نزّل یوم یأتی ربّک او بعض آیات ربّک و اذا جاء بآیات بیّنات بِم اعرضتم عنها و کنتم فی حجبات انفسکم محجوبا قل انّ الله کان مقدّساً عن المجی و النزول و هو الفرد الصمد الّذی احاط علمه کل من فی السّموات و الارض و لن یأتی بذاته و لن یری بکینونته و لن یعرف بانیّته و لن یدرک بصفاته و الّذی یأتی هو مظهر نفسه کما اتی بالحقّ باسم علیّ و جمعتم علیه بمخالیب البغضاء و افتیتم علیه یا معشر العلماء و ما استحییتم عن الّذی خلقکم و سوّاکم و کذلک احصینا امرکم فی الواح عزّ محفوظا ان یا سمع البقا اسمع ما یقولون هؤلاء المشرکون بانّ الله ختم النبوة بحبیبه محمد رسول الله و لن یبعث من بعده احد و جعل یداه عن الفضل مغلولا و لن یظهر بعده هیاکل القدس و لن یستشرق انوار

ص181 \*\*\*

الفضل و انقطع و تمّ القدرة و انتهی العنایة و سدّت ابواب الجود بعد الّذی کانت نسمات الجود لم‌یزل عن رضوان العزّ مهبوبا قل غلّت ایدیکم و لعنتم بما قلتم بل احاطت یده کل من فی السّموات و الارض یبعث ما یشاء بقدرته و لا یسئل عمّا شاء و انّه کان علی کلّ‌شیء قدیرا قل یا ملأ الفرقان تفکّروا فی کتاب الّذی نزل علی محمّد بالحقّ بحیث ختم فیه النبوة بحبیبه الی یوم القیمة و هذه لقیمة الّتی فیها قام الله بمظهر نفسه و انتم احتجبتم عنها کما احتجبوا کل الارض عن قیٰمة محمد من قبل و کنتم فی بحور الجهل و الاعراض مغروقا قل اَ ما وعدتم بلقاء الله فی ایّامه فلمّا جاء الوعد و اشرق الجمال عن افق الجلال اغمضتم عیونکم و حشرتم فی ارض الحشر عمیّا قل اَ ما نزّل فی الفرقان بقوله الحق کذلک جعلناکم امّة وسطا لتکونوا شهداء علی النّاس و یکون الرسول علیکم شهیدا و فسّرتم هذه الآیة باهواء انفسکم و کنتم موقناً معترفاً بما نزل بالحقّ لایعلم تأویله الّا الله و الرّاسخون فی العلم و مع ایقانکم بذلک اوّلتم کلمات الله و فسّرتم بعد الّذی کنتم عن ذلک ممنوعا و قمتم بالاعراض و الانکار للراسخین فی العلم بل تقتلونهم کما قتلوهم من قبل و کنتم باعمالکم مسرورا فافّ لکم و بما اکتسبت ایدیکم و بما تظنّون فی امرالله فی یوم الّذی کانت انوار الهدایة عن فجر العلم مشهودا اذاً فاسئل عنهم کیف یفسّرون ما نزل من جبروت العزّة علی محمد عربیّا و ما یقولون فی معنی الوسط لو ختم النبوة به فکیف ذکرت فی الکتاب امة وسط الامم اذاً فاعرف مقدارهم کأنّهم ما سمعوا نغمات الورقاء و لو سمعوا ما عرفوا و کذلک کانت الحجّة من کتابهم

علیهم

ص182 \*\*\*

علیهم بلیغا و هذا من قول الّذی تکلّم به کل الامم فی عهد کل نبیّ فکلّما جائهم رسول من رسل الله قالوا لست انت بمرسل و ختم النبوّة بالّذی جاء من قبل و کذلک زیّن الشّیطان لهم اعمالهم و اقوالهم و کانوا عن شاطی الصّدق بعیدا فاذکر لهم نبأ محمّد من قبل اذ جاء بسلطان مبینا قال یا قوم هذه من آیات الله قد نزلت بالحقّ الّاتختلفوا فی امرالله ثمّ اجتمعوا علی شاطی عزّ منیعا و یا قوم فانظروا الیّ بنظرة الله و لا تتّبعوا اهوائکم و لا تکونوا بمثل الّذینهم دعوا الله فی ایامهم و لیالیهم و لمّا جائهم اعرضوا عنه و انکروه و کانوا علی اصنام انفسهم معکوفا و قالت الیهود تالله هذا الّذی افتری علی الله ام به جنّة او کان مسحورا و قالوا انّ الله ختم النبوّة بموسی و هذا حکم الله قد کان فی التوریة مقضیّا و لن ینسخ شریعة التوریة بدوام الله و الّذی یأتی من بعد یبعث علی شریعتها لینتشر احکامها علی کل من علی الارض و کذلک کان الامر من سماء الحکم علی موسی الامر منزولا و الّذین اوتوا الانجیل قالوا بمثل قولهم و کانوا من یومئذ الی حینئذ منتظر و اطردهم الله بما نزل علی محمد العربی فی سورة الجنّ و انّهم ظنّوا کما ظننتم ان لن یبعث الله من بعده احدا فو الله یکفی کل من علی الارض هذه الآیة النّازلة و ما کنز فیها من اسرار الله ان یسلکوا فی سبل عزّ معروفا قل قد بعث الله رسلاً بعد موسی و عیسی و سیرسل من بعد الی آخر الّذی لا آخر له بحیث لن ینقطع الفضل عن سماء العنایة یفعل ما یشاء و لا یسئل عمّا یفعل و کل عن کلّ‌شیء فی محضر العدل مسئولا اذا

ص183 \*\*\*

فاسمع ما یقولون هؤلاء المعرضون و ظنّوا فی الله کما ظنّوا عباد الّذینهم کانوا من قبل قل فو الله اشتبه علیکم الامر قد قضت القیامة بالحقّ و قامت القیمة رغماً لا نفکم و انف الّذینهم کانوا من نغمات الله مصموما قل انتم تقولون بمثل ما قالوا امم القبل فی زمن رسل الله و ینتظرون بمثل ما هم انتظروا و زلّت اقدامکم علی هذا الصّراط الّذی کان بالحقّ ممدودا اذاً تفکّروا فی تلویح هذه الآیة لعلّ ترزقون من مائدة العلم الّتی ینزل من سماء القدس علی قدر مقدورا یا قرّة البقا فاشهد ما یشهدون المشرکون فی هذه الشّجرة المورّقة المبارکة المنبتة الّتی کانت علی جبل المسک مرفوعا و طالت اغصانها الی ان بلغت مقام الّذی کان خلف سرادق القدس مکنونا و یریدون هؤلاء المشرکون ان یقطعوا افنانها قل انّها استحصنت فی حصن الله و استحفظت بحفظه و جعل الله ایدی المنافقین و الکافرین عنها مقصورا بحیث لن یصل الیها ایدی الّذینهم کفروا و اعرضوا فسوف یجتمع الله فی ظلّه کل من فی الملک و هذا ما کتب علی نفسه الحق و کان ذلک فی الواح العزّ من قلم العلم محتوما یا قرة الجمال ذکّر العباد باذکار الرّوح فی تلک الایّام ثمّ اسمعهم نغمة من نغمات البقا لعلّ یستشعرون فی انفسهم اقلّ من الذّر شیئا و لعلّ لایظنّون بمثل ما ظنّوا شرکائهم من قبل و یوقنون بانّ الله یکون قادراً علی ان یبعث فی کل حین رسولا قل یا ملأ البغضاء موتوا بغیظکم هذا ما قضی بالحقّ من قلم عزّ دریّا اذا فالق علیهم ما غرّدت به حمامة الرّوح فی رضوان قدس محبوبا لعلّ یتّبعون

ما فسّر

ص184 \*\*\*

ما فسّر فی الختم عن لسان الّذی کان راسخاً فی العلم فی زیارة اسم الله علیّا قال و قوله الحق الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل و کذلک ذکر معنی الختم من لسان قدس منیعا کذلک جعل الله حبیبه خاتماً لما سبقه من النّبیّین و فاتحاً لما یأتی المرسلین من بعد اذاً تفکّروا یا ملأ الارض فی ما القیناکم بالحقّ لعلّ تجدون الی مکمن الامر فی شاطی القدس سبیلا و لاتحتجبوا عمّا سمعتم من علمائکم ثمّ اسئلوا امور دینکم عن الّذی جعله الله راسخاً فی علمه و کانت الانوار من نور وجهه متلئلئاً و مضیئا یا ایّها النّاس اتّقوا الله و لا تتّخذوا العلم من العیون المکدرة الّتی کانت عن جهة النّفس و الجهل جریّا فاتّخذوه من العیون السایلة السائقة الصافیة الجاریة العذبیة الّتی جرت عن یمین العرش و جعل الله للابرار فیها نصیبا ان یا طلعة القدس هب علی الممکنات ما وهبک الله بجوده لیقومنّ عن قبور اجسادهم و یستشعرون علی الامر الّذی کان بالحقّ مأتیّا ثمّ ارسل علیهم من نسمات المسکیّة المعطّرة الّتی اعطاک الله فی ذر البقا لعلّ یحرک بها عظایم الرّمیمة و لئلّا یحرم النّاس انفسهم عن هذا الرّوح الّذی نفخ من هذا القلم القدمی الازلی الابدی و یکون فی هذه الارض الطّیّبة المبارکة بین یدی الله علی احسن الجمال محشورا ان یا قلم الامر انت تشهد و تری بانّ المکنات فی لجج اللّانهایات ما یستقبلون بهذه الرّحمة المنبسطة الجاریة الّتی احاطت کل من فی السّموات و الارض و ما یتوجّهون الی وجه الّذی منه اشرقت انوار الرّوح و بها اضائت کل

ص185 \*\*\*

من فی ملکوت الامر و الخلق و انّک کنت علی ذلک شهیدا و یرکضون فی وادی النّفس و الهوی و یخوضون مع الّذین ما فازوا بلقائک فی یومک بعد الّذی بشّرتهم من قبل من قلم عزّ جلیّا و قلت و قولک الحق فی جبروت البقا و الامر یومئذ لله و کذلک کتب حکم الیوم علی الواح العزّ من اصبع روح قدمیّا فلمّا جاء الیوم و اتت السّاعة و قضی الامر و استوت انوار الجمال فی قطب الزّوال اذاً قاموا الکل بالنّفاق لهذا النّور المشرق من شطر الآفاق ثمّ احتجبوا بحجبات کفر غلیظا و کذلک فاعرفوا کل الملل فی کل الازمان بعد الّذی کل انتظروا بما وعدوا فی ایام الله فلمّا قضی الوعد انکروه بما القی الشّیطان فی انفسهم و کانوا عن شاطی القدس بعیدا کما تشهدون الیوم هؤلاء المشرکین بحیث انتظروا فی ایامهم بما وعدوا من لسان محمد رسول الله و کلّما سمعوا اسمه قاموا و تصاحوا بعجّل الله فرجه فلمّا ظهر بالحقّ انکروه فی انفسهم و اعترضوا علیه و جادلوه بالباطل و سجنوه فی وسط الجبال و ما اطفی غلّ صدورهم و نار انفسهم الی ان فعلوا به ما احترقت به اکباد الوجود فی هیاکل الشّهود و بذلک تزلزلت ارکان مداین البقا فی جبروت العما و ناحت جمال الغیب علی مکمن قدس خفیا ان یا طلعة العزّ فاذکر للمومنین من اهل البقا ما قال المشرکون من قبل فی ایام الّذی قتل فیها الحسین من هیاکل ظلم شقیا و کانوا ان یزوره فی کل یوم و یلعنوا الّذینهم ظلموا علیه و کانوا ان یقرؤا فی کل صباح مأة مرّة اللّهمّ العن اوّل ظالم ظلم حق محمد و آل محمّد

فلمّا

ص186 \*\*\*

فلمّا بعث الحسین فی ارض القدس ظلموه و قتلوه و فعلوا به ما لا فعلوا باحد من قبل و کذلک یفصّل الله بین الصّادق و الکاذب و النّور و الظّلمة و یلقی علیکم ما یظهر به افعال الظّالمین جمیعا اذاً فاذکر فی الکتاب عبدالله تقیّا الّذی آمن بالله فی یوم الّذی کان الامر عن مطلع الرّوح لمیعا و اعان ربّه بما کان مقتدراً علیه حین الّذی دخل الوحید فی ارض حبّ شرقیّا قال یا قوم قد جاء برهان الله بالحقّ و لاح الوجه ان یا ملأ الفرقان فاسرعوا بالله و لا تکونوا علی اعقاب انفسکم منکوصا و یا قوم قد اشرق الجمال عن افق القدس و جاء الوعد بالحقّ فاسعوا الی رضوان الّذی کان الوجه فیه مضیئا ایّاکم الّاتحرموا انفسکم و عیونکم عن لقاء الله و هذا یوم الله قد کان علی الکافرین عسیرا و یا قوم قد وضع الکتاب بالحقّ و لن یغادر فیه اعمال العالمین علی قدر نقیر و قطمیرا و یا قوم لا تحتجبوا عن جمال الله بعد الّذی جاء فی ظلل من الغمام و فی حوله ملائکة القدس و کذلک کان الامر من جهة العرش مقضیّا و اذ قال الوحید یا قوم قد جئتکم بلوح من الرّوح من لدن علیّ قیّوما الّا تتفرّقوا فی امر الله و اجیبوا داعی الّذی یدعوکم بالحقّ الخالص و یلقی علیکم ما یقرّبکم الی یمین عزّ محبوبا و یا قوم قد وعدتم فی کل الالواح بلقاء الله و هذا یوم فیه کشف الجمال و ظهر النّور و ناد المناد و شقّت السّماء بالغمام اتّقوا الله و لا تغمضوا عیونکم عن جمال قدس دریّا و هذا ما وعدتم بلسان الرّسل من قبل و بذلک اخذ الله عنکم العهد فی ذرّ العما اذاً اوفوا بعهودکم و لاتکونوا فی ارض الاشارات موقوفا و من النّاس من وفی بعهدالله و اجاب داعی الحق و منهم من اعرض و کان علی الله بغیّا و منهم الّذی سمّی باسم التقی

ص187 \*\*\*

فی الکتاب و آمن بالله ربّه و کان بوعده علی الحق وفیّا و حضر بین یدی الوحید و تمسّک بالعروة الوثقی و ما تفرّق کلمة الله و کان علی الدّین القیّم مستقیما و نصر و نصر ربّه فی کل الاحوال و بکل ما کان مقتدراً علیه و بذلک جعل الله اسمه فی اسطر البقا من قلم العزّ مسطورا و مسّته البأساء و الضّرّاء و احتمل فی نفسه الشداید کلّها و فی کل تلک الاحوال کان شاکراً و صبورا و انّ الّذینهم ینصرون الله باموالهم و انفسهم و یصبرون فی الشداید ابتغاء لوجه الله اولئک کانوا فی ازل الآزال بنصر الله منصورا و لو یقتلون و یحرقون فی الارض لانّهم خلقوا من الارواح و کانوا فی هواء الرّوح باذن الله مطیورا و لایلتفتون الی اجسادهم فی الملک و یشتاقون البلایا فی سبل بارئهم کاشتیاق المجرم الی الغفران و الرضیع الی ثدی رحمة الله و کذلک یذکرکم الورقاء باذکار الرّوح لعلّ النّاس ینقطعون عن انفسهم و اموالهم و یرجعون الی مقرّ قدس مشهودا و قضی الایّام الی ان اجتمعت فی حول الوحید شرذمة من قریة الّتی بارکها الله بین القری و رفع اسمها فی اللّوح الّذی کان امّ الکتاب عنه مفصولا و اتّبعوا حکم الله و طافوا حول الامر و انفقوا اموالهم و بذلوا کلمّا لهم من زخارف الملک و ماخافوا من احد الّا الله و کان الله علی کلّ‌شیء علیما و کان قلوبهم زبر الحدید فی نصر الله و ما اخذتهم لومة لائم و ما منعهم اعراض معرض و کانوا فی مداین الارض کاعلام القدس باسم الله مرفوعا و بلغ الامر الی مقام الّذی سمع رئیس الظّلم الّذی کفر بالله و اشرک بجماله و اعرض ببرهانه و کان اشقی النّاس فی الارض و یشهد بذلک رجال الّذینهم کانوا فی سرادق

الخلد

ص188 \*\*\*

الخلد مستورا ان یا اهل القریة فاشکروا الله بارئکم بما انعمکم بالحقّ و فضّلکم علی الّذینهم کانوا علی الارض بحیث شّرفکم بلقائه و عرّفکم نفسه و رزقکم من اثمار سدرة الفردوس بعد الّذی کان الکل منها محروما و فازکم بایامه و ارسل علیکم نسمات القدس و قلّبکم الی یمین الاحدیّة و قرّبکم الی بقعة عزّ مبروکا کذلک یمنّ علی من یشاء و یختصّ برحمته عباد الّذینهم کانوا عن کل من علی الارض مقطوعا اذاً فابشروا فی انفسکم ثمّ افتخروا علی من فی الملک مجموعا فاعلموا بانّ الله کتب اسمائکم فی صحایف القدس و قدّر لکم فی الفردوس مقاماً محمودا فو الله لو یظهر مقام احد منکم علی من علی الارض لیفدون انفسهم ابتغاء لهذا المقام الّذی کان بید الله محفوظا ولکن احتجب عن عیون النّاس لیمیّز الخبیث من الطیّب و کذلک یبلوهم الله فی الملک لیظهر ما فی قلوبهم کما ظهر و کنتم علیهم شهیدا و کم من عباد عبدوا الله فی ایامهم و امروا النّاس بالبرّ و التّقوی و بکوا فی مصائب آل الله و غمضوا عیناهم فی حین الصلوة و قرائة الزیارات لاظهار توجّههم الی مبدء قدس مسجودا فلمّا جائهم الحق اعرضوا عنه و کفروا به الی ان قتلوه بایدیهم و کانوا بافعالهم مسرورا کذلک یبطل الله اعمال الّذینهم استکبروا علیه و یقبل اعمال الّذینهم اقبلوا الی الله و خضغوا لطلعته و کانوا فی سبل الرّضاء مسلوکا فاذکروا یا اهل القریة نعمة الله الّتی انعمکم بالحقّ و علّمکم ما لا علمه کل علماء الارض الّذینهم من کبر عمایمهم و ثقلها ما یقدرون ان یمشوا علی الارض و اذا یحرکون کأنّها یحرک علی الارض جبل غلّ مبغوضا فو الله ینبغی لکم یا اولیاء الله بان تقدّسوا انفسکم عن کل ما نهیتم

ص 189 \*\*\*

عنه و تشکروا الله فی کل الایّام و اللیالی بما اختصّکم بفضل الّذی لم یکن لدونکم فیه نصیبا و تحکوا عن الله بارئکم بحیث تهبّ منکم رایحة الله و تکونوا بذلک ممتازاً عن الّذینهم کفروا و اشرکوا و کذلک یعظکم الورقاء و یعلّمکم سبل العلم لتکونوا فی دین الله راسخاً و علی الحبّ مستقیما اتّقوا الله و لا تبطلوا اعمالکم بالغفلة و لا تمنّوا علی الله فی ایمانکم بمظهر نفسه بل الله یمنّ علیکم فی ما ایّدکم علی الامر و عرّفکم سبل العزّ و التّقوی و الهمکم بدایع علم مخزونا فهنیئاً لکم یا اهل القریة و بما صبرتم فی زمن الله علی البأساء و الضرّاء و بما سمعتم بآذانکم و شهدتم بعیونکم فسوف یجزیکم الله احسن الجزاء و یعطیکم ما ترضی به انفسکم و ثبت اسمائکم فی کتاب قدس مکنونا فاجهدوا ان لا تبطلوا اصطبارکم بالشّکوی و کونوا راضیاً بما قضی الله علیکم و بکل ما یقضی من بعد لانّ الدّنیا و زینتها و زخرفها سمیضی اقلّ من آن و لا بقاء لها و تحضرون فی مقعد عزّ محبوبا فطوبی لکم و للّذینهم فدوا انفسهم فی ایام الله و کانوا من الّذینهم طاروا فی هواء الحبّ و وردوا علی مقرّ الّذی کان عن غیرهم ممنوعا فاذکر یا قلم القدس ما قضی علی الوحید من اعادی نفس الله لیکون امره فی الملأ الاعلی بالحقّ مذکورا فلمّا سمع الّذی کفر و شقی ثمّ استکبر و بغی ارسل جنود الکفر و امرهم بان یقتلوا الّذین ما حمل الارض بمثلهم فی ایمانهم بالله و یسفکوا دماء الّتی کانت بها کلّ‌شیء مطهورا و امر الخبیث فی الملأ بغیر ما نزل الله فی الکتاب و کذلک کان الحکم من عنده مقضیّا و قرّر للجنود رئیسین الّذین هما کفرا بالله و آیاته و باعا دینهم بدنیاهم

و اشتروا

ص190 \*\*\*

و اشتروا لانفسهم عذاب الباقیة الدّائمة و کانا بظلمهم الی قهر الله مستقبلا و اَتَیا مع جنود الکفر و عساکر الشّرک الی ان حاصروا جنود الله و احبّائه و کانوا من اشرّ النّاس فی امّ الکتاب من قلم الامر مکتوبا و حاربوا مع اصحاب الله و جادلوا معهم و نازعوا بهم و عارکوا بما کانوا مقتدراً علیه لیغلبوا علی جنود الحق ولکن جعلهم الله فی حربهم بایدی المؤمنین مغلوبا فلمّا عجزوا عن حزب الله و اولیائه دبّروا فی الامر و مکروا فی انفسهم و شاوروا بینهم الی ان ارسلوا الی الوحید رسولاً بلسان کذب مکریّا و دخل رسول الشّیطان الی الوحید و قال انت ابن محمد و انّا کنّا مقرّ بفضلک علینا و ما جئنا لنعارک معک بل نرید الاصلاح فی امرک و نسمع منک تأمرنا و نتّبع قولک و ما نخالفک فی الحکم من اقلّ من الذّر ذرّا اذ افتح فم الرّوح و نطق روح القدس بلسان الوحید و قال یا قوم ان تقرّوا بفضلی و تعرفونی انا ابن محمداً رسول الله لم جئتم علینا بجنود الکفر و حاصرتمونا و کنتم عن امر الله معرضاً و علیه بغیّا و یا قوم اتّقوا الله و لا تفسدوا فی الارض و لا تدَعوا امر الله عن ورائکم و خافوا عن الله الّذی خلقکم و رزقکم و انزل علیکم آیات عزّ بدیعا و یا قوم سیفنی الملک و جنودکم ثمّ الّذی ارسلکم بالظّلم فانظروا الی ما قضت الی امم القبل و تنبّهوا فی امور الّتی کانت من قبل مقضیّا و یا قوم ما انا الّا عبد آمنت بالله و آیاته النّازلة علی لسان علیّ بالحقّ و ان لن ترضوا بنفسی بینکم اسافر الی الله و ما ارید منکم شیئا اتّقوا الله و لا تسفکوا دماء احبّائه و لا تأخذوا اموال النّاس بالباطل و لا تکفروا بالله بعد الّذی ادّعیتم

ص191 \*\*\*

الایمان فی انفسکم و کذلک انصحکم بالعدل فاتّبعوا نصحی و لا تبعدوا من امر الّذی کان عن افق الرّوح مشروقا و یا قوم اَ تقتلون رجلاً ان یقول ربّی الله و قد جائکم بآیات الّتی تعجز من ادراکها عقول الخلایق مجموعا فارحموا علی انفسکم و لاتتّبعوا اهویکم ستخرجون من هذه الدّنیا الفانیة و تحضرون بین یدی مقتدرا قیّوما و تسئلون عمّا فعلتم فی الارض و تجزون لکل ما عملتم فی الدّولة الباطلة و هذا ما قضی حکمه فی الواح عزّ محتوما و کرّر بینهم الرّسل و الرسایل الی ان وضعوا کتاب الله بینهم و اقسموا به و ختموه و ارسلوه الی جمال عزّ وحیدا و کذلک کانوا ان یخدعوا فی امر الله و عاهدوا بلسانهم ما لم یکن فی قلوبهم و کان الغلّ فی صدورهم کالنّار الّتی کانت فی ظلال المکر مستورا و استرجوا من الوحید بان یشرّف بقدومه اماکنهم و محافلهم و اکدّوا فی العهد و المیثاق و کانوا علی مهد النّفس و الهوی مرقودا فلمّا حضر بین یدی الوحید بکتاب الله قام و قال للملأ فی حوله یا قوم قد جاء الوعد و اتت القضایا بالحقّ و انا ذاهب الیهم لیظهر ما قدّر لی خلف سرادق القضاء و کذلک کان علی ربّه فی کل حین متوکّلا و دخل الوحید علی عساکر الظّلم و جنود الشّیطان مع انفس معدودا اذا قاموا و استقبلوه و قدّموه علی انفسهم فی المشی و الجلوس و کان بینهم ایاماً معدودا و کتبوا علی لسانه الی اهل القریة بان

تفرّقوا و لابأس علیکم الی ان جعلوهم اشتاتاً و دخلوا جنود الکفر فی محلهم و مکروا علیهم مکراً کبارا فلمّا اطمئنّت قلوبهم و نفوسهم کسروا میثاقهم و نقضوا عهدهم و خالفوا حکم الله بینهم و نکثوا عهد

الکتاب

ص 192 \*\*\*

الکتاب بهوایهم و بذلک کتب اسمائهم فی الالواح الله من قلم الله ملعونا الی ان اخذوا الوحید و هتکوا حرمته و عرّوا جسده و فعلوا به ما یجری من عیون اهل الفردوس مدامع حمر ممزوجا الا لعنة الله علی الّذین ظلموا علیه و علی الّذینهم یظلمون فی هذه الایّام الّتی کانت الشّمس فی غمام القدس مستور و ما رضوا بما فعلوا و قتلوا من اهل القریة فی سنین متوالیات و اساروا نسائهم و نهبوا اموالهم و ما خافوا عن الله الّذی خلقهم و ربّاهم و کانوا ان یستبقوا بعضهم علی بعض فی الظّلم و بما القی الشّیطان فی صدورهم و کان الله باعمالهم شهیدا الی ان ارتفعوا الرؤس علی الاسنان و الرّماح و دخلوا فی ارض الّتی شرّفها الله علی جمیع بقاع الارض و فیها استوی الرّحمن علی عرش اسم عظیما و حین ورودهم فی المدینة اجتمعوا علیهم الخلایق و منهم آذوهم بلسانهم و منهم رجموهم بایدیهم و کان اهل السّموات یعضّون انامل الحیرة عمّا فعلوا هؤلاء المشرکین بطلعات عزّ منیرا و دخلوهم فی المدینة و کان الله یعلم ما ورد علیهم بعد الدّخول و هو محصی کلّ‌شیء فی کتاب عزّ کریما ان یا جمال القدس لیس هذا اول ما فعلوا المشرکون فی الارض و قد قتلوا الحسین و اصحابه ثمّ اساروا اهله و اذاً یبکون علیه و یتضرّعون فی کل صباح و عشیّا قل یا ملأ البهایم اَ ما استدللتم بحقیقة الحسین و اصحابه بما فدوا انفسهم و بذلوا اموالهم و کنتم بذلک متذکّراً فکیف تنسبون هؤلاء الشهداء بالکفر بعد الّذی بذلوا اموالهم و نسائهم فی سبیل الله و جاهدوا فیه الی ان قتلوا بطرق شتّی بحیث ما سمعت اذن

ص193 \*\*\*

و لارأت اعین الخلایق مجموعا و اذا قیل لهم لِم قتلتم الّذینهم آمنوا بالله و آیاته یقولون وجدناهم کفراء فی الارض قل فو الله هذا ما خرج من افواهکم من قبل علی النّبیّین و المرسلین الی ان قتلوهم باسیاف غلّ مشحوذا و کان الله علی کلّ‌شیء محیطا و ویل لکم بما کفرتم برسل الله و قمتم علیهم بالمحاربة الی ان سفکتم دمائهم بغیر حق و یشهد بافعالکم ما رقم علی الواح حفظ مسطورا قل اَماقرّر الله فی الکتاب ما یفصّل به بین الصّادق و الکاذب بقوله الحق فتمنّوا الموت ان کنتم صادقین فلِم کذّبتم الّذین شهد الله بصدقهم فی کتاب الّذی لا یأتیه الباطل و کان من اللّوح منزولا و انتم ما استشعرتم و نبذتم کتاب الله عن ورائکم و قتلتم الّذین هم تمنّوا الموت فی سبیل الله و تشهد بذلک اعینکم و السنکم و قلوبکم و من ورائکم کان الله شهیدا فافّ لکم بما سفکتم دماء الّذین مارأت عین الوجود بمثلهم و کذّبتموهم بعد صدقهم بنصّ الکتاب و اتّبعتم الّذین ما یرضون فی سبیل الله بان ینقص ذرّتاً من اعتبارهم و ما لهم فی الملک الّا بان یأکلوا اموال النّاس و یقعدوا علی رؤس المجالس و بذلک یفتخرون فی انفسهم علی من علی الارض جمیعا فو الله ینبغی لکم بان تتّخذوا هؤلاء و الفسقاء لانفسکم ولیّاً من دون الله و تتّبعوهم الی ان تدخلوا معهم نار الّتی کانت للمشرکین مخلوقا قل فو الله لو تستشعرون فی انفسکم اقلّ من آنٍ لتمحوا کتبکم الّتی کتبتم بغیر اذن الله و تضربون علی رئوسکم و تفرّون من بیوتکم و تسکنون فی الجبال و ما تأکلون الّا حمأ مسنونا قل قد قضی نحب الّذینهم استشهدوا فی الارض و حنیئذ

یطیرنّ

ص194 \*\*\*

یطیرنّ فی هواء القرب و یطوفنّ فی حول عرش عظیما و فی کل حین تنزل علیهم ملائکة الفضل و تبشّرهم بمقام عزّ محمودا و فی کل یوم یتجلّی الله علیهم بطراز الّذی لو یظهر علی اهل السّموات و الارض یخرّنّ منصعقا قل یا ملأ الاشقیا لا تفرحوا باعمالکم فسوف ترجعون الی الله و تحشرون فی مشهد العزّ فی یوم الّذی تزلزل فیه ارکان الخلایق مجموعا و یخاصمکم الله بعدله بما فعلتم باحبّائه فی ایام الباطلة و لن یغادر من اعمالکم شیئاً الّا و هو علیکم معروضا و تجزون بما اکتسبت ایداکم و لن یعزب عن علم الله من شیء و هو الله کان علی کلّ‌شیء محیطا فسوف یقولون الظّالمون فی اسفل درکات النّار فیا لیت ما اتّخذنا هذه العلماء لانفسنا خلیلا ان یا اهل القریة فاذکروا نعمة الله علیکم اذ کنتم علی شفا حفرة من الکفر و انقذکم بالفضل و هدیکم الی ساحة اسم وحیدا و اذ کنتم اعداء و الّف بین قلوبکم و جمعکم بالحقّ و رفع اسمکم و انزل علیکم الآیات من لسان عزّ محبوبا ثمّ اذکروا حین الّذی مررنا علیکم بجنود الملائکة و فتحنا علیکم ابواب الفردوس کنتم مجتمعاً یمّ القلعة و وسوس الشّیطان بعضکم و القی فی قلوبکم الروع اذاً وجدنا بعضکم مضطرباً ثمّ متزلزلاً ولکن عفونا من الّذینهم اضطربوا رحمة من لدنّا علیکم و علی من علی الارض جمیعا قل انّ الّذینهم کفروا من اهل القریة اولئک اشرّ النّاس کما انتم اخیر العباد و کذلک احصینا الامر فی لوح الّذی کان بخاتم العزّ مختوما و انّ الّذینهم ما حضروا بین یدی الوحید و حاربوا معه و جادلوه بالباطل اولئک لعنوا فی الدّنیا و الآخرة و حقّت علیهم کلمة العذاب

ص195 \*\*\*

من مقتدر حکیما یا احبّاء الله من تلک القریة اعتصموا بحبل الله ثمّ اشکروه بما فضّلکم بالحقّ و اصبحتم برحمة من الله و کنتم علی مناهج القدس مستقیما ان یا اشجار القریة فاسجدوا الله بارئکم بما هبّت علیکم نسایم الرّبیع من فضل عزّ احدیّا و ان یا ارض تلک القریة فاشکری ربّک بما بدّلک الله یوم القیمة و اشرق علیک انوار الرّوح عن افق نور عزیّا و ان یا هواء القریة فاذکر الله فی ما صفّک عن غبار النّفس و الهوی و بعثک بالحقّ و جعلک علی نفسه معروضا فهنیئا لک یا یحیی بما وفیت بعهدک فی یوم الّذی فیه خلقت السّموات و الارض و اخذت کتاب الله بقوّت ایمانک و صرت من نفحات ایامه الی حرم الجمال مقلوبا اذاً بشّر فی ملأ الاعلی بما ذکرت فی لوح الّذی تعلّقت به ارواح الکتب و من ورائها امّ الکتاب الّتی کانت فی حصن العصمة محفوظا کذلک یجزی الله عباده الّذینهم آمنوا به و بآیاته و یأخذ الّذینهم ظلموا فی الارض الا لعنة الله علی الظّالمین جمیعا ان یا قرّة البقا غیّر لحنک و غنّ علی نغمات الورقات المغنّیات عن وراء سرادقات الاسماء فی جبروت الصّفات لعلّ اطیار العرشیّة ینقطعون عن تراب انفسهم و یقصدون اوطانهم فی مقام الّذی کان عن التنزیه منزوها ان یا جوهر الحقیقة غنّ و رنّ علی احسن النّغمات لانّ حوریات الغرفات قد اخرجن عن محافلهنّ و عن سرادقات عصمة الله لینصتن نغمتک الّتی کانت علی قصص الحق فی قیّوم الاسماء مغرودا و لا تحرمهنّ عمّا اردن من بدایع احسانک و انّک انت الکریم فی رفارف البقا

و ذی الفضل العظیم

ص196 \*\*\*

و ذی الفضل العظیم فی جبروت العماء و کان اسمک فی ملأ الا علی بالفضل معروفا ان یا جمال القدس انّ المشرکین لن یمهلوا بان یخرج الهمس من هذا النّفس و اذا یرید الصوت ان یخرج من فمی یضعون ایادی البغضاء علیه و انت مع علمک بهذا تأمرنی بالنّداء فی هواء هذا السناء و انّک انت الفاعل بالحقّ و الحاکم بالعدل تفعل ما تشاء و تکون علی کلّ‌شیء حکیما و لو تسمع نداء عبدک و تقضی حاجته بالفضل فاعذرهنّ باحسن القول و الطف البیان لیرجعنّ الی رفارفهنّ و مقاعدهنّ فی غرفات حمر یاقوتا و انت تعلم بانّی ابتلیت بین المشرکین من الحزبین و انت الحاکم بالامرین و النّاظر علی الحکمین و الظّاهر فی القمصین و المشرق بالشّمسین و المذکور بالاسمین و صاحب المشرقین و الآمر بالسّرین فی هذا السطّرین و کان الله من ورائک علی ما اقول علیما و تعلم بانّی ما اخاف من نفس بل بَذلْت نفسی و روحی فی یوم الّذی شرّفتنی بلقائک و عرّفتنی بدیع جمالک و الهمتنی جواهر آیاتک علی کل من دخل فی ظلّ امرک مجموعا ولکن اخاف بان یتفرّق ارکان الامر فی کلمة الاکبر کما تفرّقوها هؤلاء المغلّین فی یوم الّذی استویت علی اعراش الوجود برحمتک الّتی وسعت کل من فی العالمین مجموعا و کذلک فصّلنا لهذا الامر تفصیلاً فی لوح الّذی کان حینئذ من سماء الرّوح منزولا ان یا قمیص المرشوشة بالدّم لا تلتفت الی الاشارات ثمّ احرق الحجبات ثمّ اظهر بطراز الله بین الارض و السّماء ثمّ غنّ علی نغمات المکنونة المخزونة

ص197 \*\*\*

فی روحک فی هذه الایّام الّتی ورد علی مظهر نفس الله ما لارأت عیون الخلایق جمیعا ان یاجمال القدس الامر بیدک و ما انا الّا عبدک المتذلّل بین یدیک المحکوم بامرک اذاً لمّا تأمرنی بالذّکر فی ذکر الله الاکبر و کنز الله الاعظم ینبغی بان تأمر ملائکة الفردوس بان تحفظنّ ارکان العرش ثمّ علی ملائکة العالین بأن تحفظنّ سرادقات العظمة لئلّایشقّ ستر حجبات اللّاهوت من هذا النّداء الّذی کان فی صدر العزّ مستورا ان یا بهاء الرّوح لا تستر نفسک بتلک الحجبات فاظهر بقوة الله ثمّ فکّ الختم عن اناء الرّوح الّذی کان فی ازل الآزال بخاتم الحفظ مختوما لتهبّ روایح العطریة من هذا الاناء القدمیة علی الخلایق مجموعا لعلّ یحیی الاکوان من نفس الرّحمن و یقومنّ علی الامر فی یوم الّذی فیه ارکان الرّوح عن جهة الفجر مشهودا قل هذا اللّوح یأمرکم بالصّبر فی هذا الفزع الاکبر و یحکم علیکم بالاصطبار فی هذا الجزع الاعظم حین الّذی تطیر حمامة الحجاز عن شطر العراق و یهبّ علی الممکنات روایح الفراق و یظهر فی وجه السّماء لون الحمراء و کذلک کان الامر فی امّ الکتاب مقضیّا قل انّ طیر البقا قد طارت عن افق العماء و ارادت سباء الرّوح فی سیناء القدس لینطبع فی مرآت القدر احکام القضاء و هذا من اسرار غیب مستورا قل قد طارت طیر العزّ من غصن و ارادت غصن القدس الّذی کان فی ارض الهجر مغروسا قل انّ نسیم الاحدیّة قد طلع عن مدینة السّلام و اراد الهبوب علی مدینة الفراق الّتی کانت فی صحف الامر مذکورا قل یا ملأ السّموات و الارض اذاً فالقوا الرماد علی وجوهکم و رؤسکم بما غاب الجمال عن مداین القرب و اراد الطلوع عن افق سماء بعیدا کل ذلک ما قضی بالحقّ و نشکر الله بذلک و بما انزل علینا البلاء مرّة بعد مرّة و امطر حینئذ علینا من غمام القضاء امطار

حزن معروفا

ص198 \*\*\*

حزن معروفا ان یا جوهر الحزن فاختم القول فی هذا الذّکر لانّ بذلک حزنّا و حزنت اهل ملأ الاعلی ثمّ اذکر عبدالله الّذی سئل عن نبأ قد کان بالحقّ عظیما قل تالله الحق انّ النّبأ قد قضی فی جمال علیّ مبینا ثمّ اختلفوا فیه العباد و اعترضوا علیه علماء العصر الّذینهم کانوا فی حجبات النّفس محجوبا و انتم عرفتم جمال الله فی قمص علیّ قیّوما و سیعرفه کل من فی السّموات و الارض و هذا ما رقم بالحقّ و کان علی الله محتوما و ستعلمون نبأه فی زمن الّذی کان علی الحتم مأتیّا ولکن انتم یا ملأ البیان فاجهدوا فی انفسکم لئلّا تختلفوا فی امرالله و کونوا علی الامر کالجبل الّذی کان بالحقّ مرسوخا بحیث لایزلّکم وساوس الشّیطان و لا یقلّبکم شیء فی الارض و هذا ما ینصحکم حمامة الامر حین الفراق من ارض العراق بما اکتسبت ایدی المشرکین جمیعا ثمّ اعلموا یا ملأ الاصفیاء بانّ الشّمس اذا غابت تتحرک طیور اللّیل فی الظّلمة اذاً انتم لاتلتفتوا الیهم و توجّهوا الی جهة قدس محبوبا ایّاکم لاتتّبعوا السامری فی انفسکم و لاتعقّبوا العجل حین الّذی یتنعّر بینکم و هذا خیر النّصح من قبلی علیکم و علی الخلایق مجموعا ستسمعون نداء السامری من بعدی و یدعوکم الی الشّیطان اذا لا تقبلوا الیه ثمّ اقبلوا الی جمال عزّ خفیّا اذاً نخاطب کل من فی السّموات و الارض فی هذه المدینة لعلّ یستفیز کلّ‌شیء بما قدّر له من لدن حکیم علیما و انّک انت یا حین لا تغفل عن هذا الحین الّذی حان بالحقّ و فیه یهبّ نسمة الله عن جهة قدس غربیّا و انّک انت یا ایّتها السّاعة بشّری هذه السّاعة الّتی قامت فیک بالحقّ ثمّ اعرفی هذه المائدة الباقیة الدّائمة السّمائیة التی کانت عن غمام القدس و ظلل النّور من سماء العزّ علی اسم الله

ص199 \*\*\*

منزولا ان یا ایّها الیوم نوّر الممکنات بهذا الیوم الدرّی المشرقیّ الالهیّ الابهی الّذی کان من افق العراق فی شطر الآفاق مشهودا کذلک نفصّل لکم الآیات و نلقی علیکم کلمات الرّوح و نعطی علی کلّ‌شیء ما قدّر فی کتاب عزّ مستورا لیعلم کلّ‌شیء معین الاحدیّة فی هذا الرّضوان الّذی کان بالحقّ مسکوبا و الرّوح علیکم و علی الّذینهم طافوا فی حول الامر و کانوا الی جهة الحبّ مسلوکا.

در مائده آسمانی جلد 4 ص 313 منتشر شده است

هذا مدینة التّوحید فادخلوا فیها یا ملأ الموحّدین لتکونوا ببشارة الرّوح من المستبشرین

**هو العزیز الوحید العالی العلیّ الفرید**

تلک آیات الکتاب فصّلت آیاته بدعیاً غیر ذی عوج علی آیات الله و هدی و نوراً و ذکری لمن فی السّموات و الارضین و فیه ما یقرّب النّاس الی ساحة قدس مبین و انّه لکتاب فیه یذکر کل امر حکیم و نزّل بالحقّ من لدن عزیز حکیم علیم و فیه ما یغنی النّاس عن کلّ‌شیء و یهبّ منه روایح القدس علی العالمین و یغنّ بانّه لا اله الّا هو یفعل ما یشاء بامره و یحکم ما یرید قل انّ فیه ما یضیئ الصّدور و فیه تفصیل کلّ‌شیء من لدی الله العزیز القدیر و ما من اله الّا هو له الخلق و الامر یحیی و یمیت ثمّ یمیت و یحیی و انّه هو حیّ فی جبروت البقاء یحکم ما یشاء و لایسئل عمّا شاء و فی قبضته ملکوت الانشاء لا اله الّا هو العزیز الجمیل و انّه لهو الحق لا اله الّا هو لم‌یزل کان مقدّساً عن دونه و متعالیاً عن وصف ما سواه و لا یسبقه احد فی العلم و انّه علی کلّ‌شیء محیطا و لایزال ما اقترن بعرفان کینونته احد من خلقه و لن یصل الیه ایقان موقن و لا عرفان نفس و انّه لهو الغنیّ الحکیم و کان واحداً فی ذاته و واحداً فی صفاته و واحداً فی افعاله لم‌یزل کان متوحّداً

فی عرش الجلال

ص 200\*\*\*

فی عرش الجلال و لایزال یکون متفرّداً علی کرسی الاجلال و انّه هو الصّمد الّذی لن یخرج عنه شیء و لن یقترن به شیء و هو العلیّ المقتدر العظیم ما وحّده أحد دون ذاته و ما عرفه نفس دون کینونته و کل ما خلق فی الابداع و ظهر فی الاختراع خلق بکلمة من امره لا اله الّا هو العزیز الکریم و انّ ما یعرفه العارفون فی اعلی مقاماتهم و انّ ما یبلغه البالغون فی اقصی مراتبهم هو عرفان آیة تجلّیه بنفسها لنفسها و هذا غایة العرفان ان انتم الی معارج العلم لمن القاصدین فلمّا سدّت ابواب الوصول عن ذاته الازلیّه و انقطعت جناحین العرفان عن الطّیران الی ملکوت امره ارسل الرّسل من عنده و انزل علیهم الکتب من لدنه و جعل عرفانهم عین عرفان نفسه و هذا ما قبل عن الممکنات جوداً من عنده و فضلاً من لدنه علی فی الملک اجمعین و من اقرّ بهم کأنّه اقرّ علی الله و توحّد ذاته و من تقرّب الیهم کأنه تقرّب الی ساحة قدس مبین و من اطاعهم اطاع الله و من اعرض عنهم اعرض عن وجه الله العزیز المقتدر الحیّ الرّفیع و قدّر الله عرفان نفسه فی عرفان انفسهم و هذا ما قدّر فی الواح الامر من لدن مقتدر قدیر و هذا مبلغ العارفین فی منتهی معارجهم ان انتم من العالمین و ما قدّر الله فوق ذلک لاحد نصیب و لا لنفس سبیل الیه و هذا ما کتب علی نفسه الحق ان انتم من العارفین هل یقدر الضعیف ان یصعد الی قویّ قدیم قل سبحان الله کلّ فقراء الیه و کل عن عرفانه لعاجزین و هل ینبغی للفانی ان یطیر فی جبروت الباقی قل سبحان الله کلّ عجزاء عنده و کل فی مظاهر امره لحایرین و انّک انت یا سلمان فاشهد فی نفسک و روحک و لسانک و جمیع جوارحک بانّه لا اله الّا هو کل عباد له و کل له عابدین ثمّ یا سلمان سلّم فی نفسک لامر الله و بما امرت فی الکتاب و لا تکن من الغافلین ثمّ

ص 201\*\*\*

اعرف قدر تلک الایّام و لاتنس الفضل فی نفسک و کن من الشّاکرین ثمّ انقطع عن نفسک و هواک لیلهمک الله بفضله ما یخلصّک عن العالمین و ایّاک ان لاتحرم نفسک عن نسمات هذا الرّوح و انّ هذا لغبن مبین ثمّ قرّب بتمامک الی الله الملک الحیّ المقتدر القدیم قل هذا فصل من فصول الله قد ظهر بالفضل و لن یغیره شیء عمّا فی السّموات و الارضین قل تالله هذا لربیع الّذی زیّن بطرازه الفردوس و لن یعقّبه الخریف فی ابد الآبدین و انّ هذا فصل ما سبقه فصل فی الارض لانّه استظلّ فی ظلّ علیّ عظیم یا ملأ الفردوس خذوا نصیبکم من هذا النسیم الّذی به جدّدوا هیاکل العالمین و فیه نفخ روح الحیّ الحیوان علی عظام رمیم و ان یا اهل اللّجة الاحدیّة فانقطعوا عن عرفانکم و عن کل ما وحّدتم به بارئکم و وحّدوا الله فی هذه الایّام بما فصّل لکم بالحقّ و لاتکوننّ من الغافلین ثمّ خذوا حظّکم فی هذا الفصل الّذی فیه یصبغ کلّ‌شیء بصبغ الله العزیز الحمید و ان یا ملأ البقا فانقطعوا عن کل ما اخذتم لانفسکم ثمّ اقبلوا الی رضوان الّذی فتح باسم الله العلیّ فی سرّ قدس بدیع و ان یا اهل السّموات سبّحوا الله باسم الّذی منه اقترن الکاف برکنه الراء و المیم ثمّ اسمعوا نغمات الرّوح من هذا الطیر الّذی تغنّ بکل الالحان فی کل حین قل ان یا اهل الارض تالله هذه لحمامة یذکّرکم احسن الذّکر لتکوننّ من الذّاکرین و ما اراد منکم شیئاً و لن یرید منکم جزاء و ما جزائه الّا بان یستشهد لحبّ الله العزیز العلیم قل فو الله من لن یطلب لنفسه ما ذکرت حینئذ بالحقّ انّه علی خسران مبین قل انّ الّذین

یفرّون

ص 202\*\*\*

یفرّون من الموت فی سبیل بارئهم اولئک فی ریب من لقاء الله و اولئک هم الغافلین و اولئک ما وجدوا روایح القدس من هذا القمیص المنیر و ناموا علی فراش الغفلة و اعرضوا عمّا هو خیر لهم عن ملکوت ملک العالمین قل سوف یطوی الله الارض و من علیها و یحشرکم بالحقّ فی مکمن قدس مکین اذاً تشهدون اسرار الامر و تطّلعون بما قدّر من لدی الله العلیم الحکیم و تقولون فی انفسکم یا حسرة علینا فی ما غفلنا عن ذکر الله و کنّا علی ضلال مبین فو الله لو یکشف الغطاء عن وجه العباد و یطّلعون بما اکتسبت ایدیهم فی ایام الله لینقطع الرّوح من اجسادهم و هذا لحق یقین و انّک انت یا سلمان فاستنصح بما انصحناک بالفضل و امرناک بالعدل و لاتکن من الراقدین ثمّ ذکّر نفسک و انفس العباد فی ما نزلناه علیک بالحقّ لعلّ النّاس ینقلبون بقلوبهم الی مقعد عزّ کریم و امّا ما سئلت فی آیة التّوحید و کلمة التّجرید فاعلم بانّ هذا فوق شأنی و ما انا الّا عبدٌ ذلیل هو الّذی بیده ملکوت العلم و فی قبضته جبروت الحکمة یعلّم من یشاء فی ما شاء لا اله الّا هو العزیز الجمیل و له الامر فی کل من فی السّموات و الارض یفعل کیف یشاء و هو الملک السّلطان العزیز القدیر لن یعزب عن علمه شیء و لن یعجزه شیء لایسئل عمّا یفعل و انّه لهو الغالب القاهر العزیز الرّفیع ولکن انّی مع عجزی و ضرّی و فقری و افتقاری لمّا احبّ فی نفسی اظهار ما اعطانی الله بفضله لئلّا اکون من الّذینهم قال الله فی وصفهم فی کتاب عزّ حفیظ قال و قوله الحق الّذین یبخلون و یأمرون النّاس البخل و یکتمون ما اتاهم الله

ص 203\*\*\*

من فضله لذا القی علیک ما یجری الله علی قلمی لتفتخر بما اختصصناک به بین النّاس و لعلّ تکوننّ من المنقطعین و لتشکر الله فی ما اعطاک بفضله و انزل علیک آیات الّتی تتحیّر عنها العارفین فاعلم ثمّ اعرف بانّ للتوحید مراتب و عوالم و مقامات شتّی لایعلم احد و ما احصاه نفس الّا الله الملک المقتدر العزیز الجمیل و انّی لو ارید ان افصّل لک فی هذا المقام ما علّمنی الله بفضله لایحمله الالواح و لن تکفیه البُحُور لو یجعل مداداً لهذه الکلمات المقدّس المتعالی العزیز الکریم لانّ الله لم یکن لفیضه من تعطیل و لا لامره من تعویق و هو الّذی فصّل من نقطة الاولیّة علم ما کان و یکون ان انتم من العارفین و سیفصّل فی طراز هذه النّقطة الاولیّة علوم الّتی ما سمعها اُذُن احد و لن یعرفها احد من العالمین قل انّه لو یرید ان یطوی کل العلوم عمّا فصّل فی الملک من اول الّذی لا اول له لیقدر و یکون ذلک اقرب من لمح البصر لا اله الّا هو السّلطان المقتدر القدیر هو الّذی فی قبضته ملکوت علم السّموات و الارض یمحو ما یشاء بامره و یثبت ما اراد بقدرته و عنده للوح قدس حفیظ قل انّه هو الّذی لم‌یزل کان مقدّساً عن کل ما علمتم و یأتی فی کل شأن بعلم بدیع قل انّ جواهر التّوحید و التّحدید عنده فی حد سواء ولکنّ النّاس اکثر هم علی فراش الجهل لراقدین قل لو یمحوا آیات التّوحید و یحکم بالتّحدید هذا لحق مبین و لیس لاحد ان یقول لِمَ او بِمَ لانّ الامر ما یظهر من عنده و الحکم ما یحکم علیه من لدنه و هو القویّ القدیر فاشهد یا سلمان فی نفسک بانّ فی خزاین علم الله لعلوم لن یذکر عند حرف

منها

ص 204\*\*\*

منها علم احد و لا توحید الّذی به یوحّدون الله عباده و لا اعلی جواهر التّفرید ولکن لمّا سبقت رحمته کل العباد یقبل منهم بما یأمرهم فی زمن کل رسول و عهد کل نبیّ فضلاً من لدنه علی الخلایق اجمعین فاشهد بانّه لا اله الّا هو لن یعرفه احد و لن یصل الی بدایع علمه نفس و لا یدرکه کلّ من فی الملک ان انتم فی اسرار الامر لمن المتفرّسین فیا لیت لیوجد حمامات قدسیّة و افئدة مجرّدة لیطیرنّ مع هذا العبد فی هواء هذا العلم الّذی احترقت من تقرّبها اجنحة المقرّبین فسوف یظهر الله فی الارض عباداً مایمسکهم منع المغلّین و یطیرنّ بجناح القدس و یسیرنّ فی ممالک البقا و یدخلنّ فی سرادق عزّ منیر و لا یشغلهم شأن فی الملک و لا یلهیهم زخارف الارض عن ذکر الله العلیّ المقتدر العزیز و اذا یسمعون نغمات الرّوح تفیض عیونهم من الدمع و یستبشرون بروح الله و یقلبون الی جمال قدس بدیع و لن یبدّلوا آیات الله بشیء و لو ینفقون بکل من فی السّموات و الارضین و کلّما یسمعون نغمات الله یمیلون الی وطن القرب و یفدون انفسهم فی کل حین حینئذ ینبغی بان ابتدأ فی ذکر ما اردت من قبل و اختم هذا الذّکر الّذی لن یبلغه اعلی افئدة البالغین فاعلم یا سلمان بانّا نشهد فی مقام توحید الذّات بانّه واحدٌ فی ذاته و لم‌یزل کان مستویاً علی عرش التّوحید و کرسی التّفرید و لم یکن معه من شیء و لن یذکر عنده من احد و هو الباقی القائم العزیز الکریم و لم‌یزل کان فی قیّومیّة ذاته و لم یکن معه لا ذکر شیء و لا عرفان نفس و لا توحید احد

ص 205\*\*\*

و الآن یکون بمثل قد کان فی ازل الآزال لا اله الّا هو الفرد الحکیم و انقطعت عن هذا المقام عرفان العرفاء و بلوغ البلغاء لانّ دونه معدوم عنده و مفقود لدیه و موجود بامره الا له الامر و الخلق و انّه کان علی کلّ‌شیء خبیر انّه هو الله لا اله الّا هو الّذی ما اتّخذ لنفسه ولیّاً و لا نصیراً و لا شریکاً و لا شبیه و لا وزیراً لا اله الّا هو العزیز القادر المحیط ثمّ نشهد بانّه کان واحداً فی صفاته و انقطعت کل الصّفات عن ساحة قدسه و هذا ما قدّر لنفسه ان انتم من العارفین ثمّ اعلم بانّ کثرات عوالم الصّفات و الاسماء لن یقترن بذاته لانّ صفاته تعالی عین ذاته و لن یعرف احد کیف ذلک الّا هو لا اله الّا هو العزیز المتعالی الغفور الرّحیم و یرجع کل ذلک الاسماء و الصّفات الی انبیائه و رسله و صفوته لانّهم مرایا الصّفات و مطالع الاسماء و الّا انّه تعالی غیب فی ذاته و صفاته و یظهر کل ذلک فی انبیائه من الاسماء الحسنی و الصّفات العلیا لئلّا یحرم نفس عن عرفان الصّفات فی جبروت الاسماء و انّ هذا لفضل من عنده علی العالمین و للموحّد فی ذلک المقام حقّ بان یوقن فی نفسه بانّ ظهور تلک الصّفات فی رسل الله لم یکن الّا صفاته تعالی بحیث لن یشهد الفرق بینه و بینهم الّا انّ صفاتهم ظهرت بامره و خلقت بمشیّته و هذا حق التّوحید فی هذا المقام قد القیناکم بالفضل لتکوننّ من الرّاسخین و لن یشهد العارف شیئاً لا فی السّموات و لا فی الارض الّا و قد یری الله قائماً علیه و یشهد کلّ‌شیء

بلسان

ص 206\*\*\*

بلسان سرّه بانّه لا اله الّا هو العزیز العظیم و یرتقی العارف الی مقام یشهد آثار تجلّی الله فی کلّ‌شیء بحیث لو یأخذ انوار هذا التجلّی عن الممکنات لن یبقی فی الملک شیء و بذلک ثبت علی نفسه بانّه کان و لم یکن معه من شیء فسبحانه و تعالی عمّا یقولون هؤلاء المشرکین و للموحّد حقّ بان لایفرق کلمات الله و یشهد بذاته و نفسه بانّ کل الآیات نزّلت من عنده و کلّها نزّلت علی المرسلین حق لا ریب فیها و فصّلت من لدی الله المهیمن القدیر و کل الشّرایع فصّلت من نقطة واحدة و شرع من لدی الله و ترجع الیه و لا فرق بینها ان انتم من الموقنین و مع اختلافها فی کل اعهاد و اعصار لا اختلاف فیها لانّ کلها ظهرت من امر الله و الامر واحد فی ازل الآزال و هذا ما رقم حینئذ من قلم قدس منیر و ایّاکم یا ملأ التّوحید لاتفرقوا فی مظاهر امر الله و لا فی ما نزّل علیهم من الآیات و هذا حق التّوحید ان انتم لمن الموقنین و کذلک فی افعالهم و اعمالهم و کل ما ظهر من عندهم و یظهر من لدنهم کل من عندالله و کل بامره عاملین و من فرّق بینهم و بین کلماتهم و ما نزّل علیهم او فی احوالهم و افعالهم فی اقلّ ممّا یحصی لقد اشرک بالله و آیاته و برسله و کان من المشرکین و کذلک نعلّمکم سبل العلم و الحکمة لعلّ انتم فی سرادق [العزّ] لتکوننّ من الداخلین و کلّما ذکرنا الامر بینهم من جواهر التّوحید و حقایق التّفرید هذا لم یکن الّا فی مقام التنریل لانّ کلهم بدئوا من عندالله و یعیدوا الیه و حکموا بامره و نطقوا باذنه لذا یثبت

ص 207\*\*\*

حکم التّوحید علیهم فی هذا المقام و کذلک نصرّف لکم الآیات لتکوننّ من الموقنین ولکن فی مقام الفرق فضّل الله بعضهم علی بعض کفضل المولی علی العبید و فی هذا المقام فاشهد مقام بعضهم کالنّقطة فی صدر الحروفات و کما انّ الحروف یفصلنّ عن النّقطة و یدورنّ حولها کذلک فاعرف مراتب النّبیّین و نشهد بانّ الّذی جائکم باسم علیّ هو النّقطة و تدور فی حولها ارواح المرسلین اذاً قل فی نفسک فتبارک الله احسن الخالقین و نشهد فی مقام الافعال بانّ کلّها ظهرت بامره و خلقت بقوله و بعثت بقضائه و یرجع الی مقام الّذی قدّر لها من عنده ذالکم الله ربّی و ربّ آبائکم الاوّلین هل یمکن لاحد ان یحرک فی الملک بغیر ما قضی الله له فی الکتاب قل سبحان الله کل الاشیاء محرکة بامره و کل الیه لراجعینما من اله الّا هو یقبض ما یشاء لمن یشاء و یقدّر لکلّ‌شیء ما یرید و هو المقتدر العلیم و ما من شیء الّا و قد احاط علمه قبل ظهوره و بعد ظهوره و قدّر له ما هو خیر له عن کل ما فی السّموات و الارض و هذا ما رقم من قلم حکیم قدیر ایّاکم یا ملأ البیان لا تشتبه علیکم بانّ الافعال لو یظهر من عنده کیف یعذب عباده العصاة فی طبقات الجحیم فاعلموا بانّه تعالی ارسل الرّسل بالحقّ لیأمروا النّاس بالبرّ و التّقوی و ینهوهم عن البغی و الفحشاء و یبشّرهم بلقاء الله فی یوم الّذی فیه تشرق الانوار من مقعد عزّ منیر و هذا ما قضی علی الحق من عنده علی العالمین و بهم عرّفهم الله سبل الهدایة و الضّلالة و بیّن لهم بلسان رسله کل ما اراد لهم بحیث ما ترک من خیر الّا و هو فی کتاب مبین فلمّا بیّن لهم الحق و اوضح لهم سبل القدس و اظهر لهم مناهج الفردوس امرهم بکلّ ما یبلّغهم الی هذه المقامات القدسیة و یقرّبهم الی الله

العزیز

ص 208\*\*\*

عزیز الحمید و انهیهم عن کل ما یضرّهم و لذا یرفع المطیعین الی رفرف القرب و یضع المستکبرین ثمّ اختارهم فی هذین السّبیلین بعد علمهم و عرفانهم سبل الهدایة و الضّلالة و یمّدهم فی کل ما یختارونه لانفسهم و هذا عدل من عنده علی کل من فی الملک اجمعین اذا فاشهد فی نفسک بانّ الله ما ظلم نفس علی قدر خردل و لن یظلمهم و انّه لهو المعطی الواهب الکریم فلمّا ظهر للعباد سبل الحق عن الباطل و مناهج الهدایة عن الضلالة لیسعدکم فی ما یریدون و یجری علیهم القضاء بعد اراداتهم و کذلک نصرّف لکم الآیات و نلقی علیکم کلمات الحکمة لتستبشر بها قلوبکم و قلوب المقرّبین و انّه تعالی لو یمسک عباده عن فعل و یجبرهم علی فعل آخر لیکون ظلماً من عنده فسبحانه و تعالی من ان یظلم نفس علی قدر نقیر و قطمیر و انّه بعد قدرته علی کلّ‌شیء و جریان قضائه فی کلّ‌شیء یمدّ کل الممکنات فی افعالهم بعد عرفانهم بالنّور و الظّلمة و هذا لفضل من عنده لو انتم ببصر الحکمة فی اسرار الامر لمن النّاظرین و من قال بغیر ما الهمناک او یقول بغیر ما القیناک فهو مجرم بنصّ الکتاب و کان الله بریئ منه الّا بان یتوب و یرجع الی الله و یکون من المستغفرین انّه یغفر من یشاء و یعذّب من یشاء و یعطی لمن یشاء و یمنع عمّن یشاء و لا یسئل عمّا شاء و بیده ملکوت الامر و الخلق و فی قبضة جبروت السّموات و الارض یحیی و یمیت ثمّ یمیت و یحیی و انّه هو حیّ لا یموت و لا یفوت عن علمه شیء و احاط فضله کل الممکنات و سبقت رحمته کل الکائنات و یعلم خافیة القلوب و ما ظهر منها لا اله الّا هو العالم الغالب الحاکم اللّطیف

ص 209\*\*\*

الخبیر ثمّ اعلموا یا ملأ البیان بانّ الله مااراد لعباده الّا ما یقلّبهم الی رفارف القصوی فی جبروت البقا و ما قدّر لهم الّا ما یخلّصهم عن النّفس و الهوی لیبقی الملک لنفسه الحق و یطهّر الارض و من علیها من دنس هؤلاء المشرکین و نشهد فی مقام توحید العبادة بانّ کلّها یرجع الی الله العزیز المتعالی العلیم و کلّها ظهرت من امر واحد من لدن حکیم قدیر و بدئت من الله و سیعود الیه و کل الیه لراجعین و الیه یصعد الکلم الطیّب و کل لوجهه لساجدین و یعبده کل من فی السّموات و الارض و ما من شیء الّا و قد یسبّح بحمده و یخاف من خشیته لا اله الّا هو العزیز القیّوم کل الاعناق منقادة لسلطنته و کل القلوب خاشعة لامره و ذاکرة بذکره و هو الّذی عبده کلّ‌شیء و یعبده کل من فی السّموات و الارضین انّ الّذینهم استقرّوا علی کرسیّ التّوحید و مقاعد التّفرید یشهدون فی انفسهم بانّ کل ما یعبد به العباد بارئهم فی صوامعهم و مساجدهم نزل من عندالله و یرجع الیه لانّ المعبود واحد سبحانه و تعالی انّا کل له عابدین و لو انّ العباد یغفلون فی عباداتهم و ینسون بارئهم ولکن نفس العبادات و الاذکار یسرعون الی بارئهم و خالقهم و کل الیه لسارعین و کلّما انتم تشهدون فی تلک الارض و عباداتهم و اذکارهم کلّما فصّلت من لدی الله فی عهد رسله و سفرائه و کل بامره لعابدین ولکن لمّا احتجبوا عن المقصود فی ما قدّر الله لهم لذا احتجبوا عمّا اختار الله لهم فی تلک الایّام الّتی فیه تغنّت لسان الاحدیّة بکل الحان جذب بدیع فلمّا اعرضوا عن الله بعد انتظارهم و اختاروا لانفسهم هذا جری علیهم حکم القضاء کان ذلک فی صحائف

قدس

ص 210\*\*\*

قدس حفیظ و نشهد حینئذ بانّ مقامات التّوحید و مراتب التّفرید کلّها ظهرت فی جمال عزّ بدیع الّذی ظهر فی السّتین بامر الله المقتدر الحکیم العلیم و انّه هو الّذی کان واحد فی ذاته و صفاته و افعاله و لم یکن له شبه و لا ندّ و لا ضدّ و کلّ خلقوا بامره و کلّ بامره لقائمین و لن یقدر احد ان یشارکه فی امره و لایعارضه فی حکمه لایسئل عمّا فعل و کل فی محضره لراجعین فاستمع یوم یناد المناد فی قطب البقاء و یغنّ حمامة الحجاز فی شطر العراق و یدعو الکل الی الوثاق و فیه یفتح ابواب الفردوس علی وجه الخلایق اجمعین و هذا یوم لن یعقّبه ظلمة اللّیل و کانت الشّمس یستضیئ منه لانّه استنار من انوار وجه منیر فو الله حینئذ یبسط بساط قدس بدیع من لدی الله العزیز المقتدر المنیع قل فو الله انّه لیوم لن یحمل فیه عرش ربّک الّا نفسه الحق و انّا کنّا بذلک لشاهدین و فیه یکشف مقامات لن یذکر فیها التّوحید و لن یصل الیها حقایق التّفرید و لن یطیر فی هوائها علی معارف العارفین الّا من شاء ربّک فهنیئاً لمن قرّت عیناه فی هذا الیوم بلقاء الله الملک المتعالی العزیز قل یا ملأ المشرق و المغرب انّ هذه لنغمات یذکر من الحاء حین الّذی مرّت علی وادی السّنا فی سیناء الرّوح بقعة الّتی لن یذکر فیها الّا الله العزیز اللطیف و اذا وردت فیها اخذت حرف السّین من وادی الاولی لحبّ الّذی اتّصل بینهما فی ذر البقا اذا ظهرت حروفات المجتمعات فی عوالم الاسماء بامر من لدی الله العزیز الجمیل قل هذه لمدینة لو یدخل فیها المریض لیشفی و یطیب اقرب من ان یجری علی اللّسان اسم الحسین و لو یمرّ علیها ملکوت الاسماء لتصیر کلّها اعظماً و تحکی کلّها عن الله بحیث منها ینقلب

ص 211\*\*\*

کلّ من فی السّموات و الارضین و انّک انت یا سلمان فاجهد فی انفسک لتدخل فی هذه المدینة و ان لن تقدر علی الدّخول فاسع بروحک لعلّ تمرّ فی حولها و یهبّ علیک من نسایم الّتی یخرج منها فو الله هذا خیر لک عن ملک الاولین و الآخرین و هذا امری علیک و علی الّذینهم صعدوا الی مقرّ سلطان مبین و اذا دخلت ارض الصّاد ذکّر حرف الزّاء باذکار قدس منیع قل فاستمع ما تغنّ علیک حمامة القدس حین الّذی تطیر من هواء الی هواء عزّ رفیع و لاتضطرب عن ذلک لانّ فیه ستر اسرار الامر ان انت من المستبصرین فتوکّل علی الله فی امرک و لا تخف من احد و لا تکن من الخائفین هذا ما اخبرناک به من قبل فی الواح قدس حفیظ قلّب بوجهک و قلبک الی الله الملک العزیز الکریم فو الله لن ینقطع نداء الله فی وقت و ینادی باعلی الصّوت فی کل حین و من طهّر اذناه عن کلمات الخلق یسمع النّداء عن جبروت العزّة و لن یلتفت الی احد فی الملک و یستجذب من نداء الله و یقلب الی مکمن قدس مکین و کذلک ذکّر المیم من لدنّا باذکار عزّ بدیع و اذا وردت ارض الشّین فانشر تلک الالواح بین یدی الّذینهم آمنوا بها لیتذکرنّ بها و یکوننّ من المتذکرین فمن یتذکّر بها لیکون خیراً له عن کل ما خلق من ایدی القدرة فی جبروت عزّ مبین لانّ فیها لن یشهد الّا الله وحده و ما دونه خلق بحرف منها ان انتم

من العارفین و کذلک مننّا علیک یا سلمان بما القیناک قول الحق و بیّنا لک اسرار التّوحید و هدیناک الی هذا السّبیل الّذی فیه جری السلسبیل من هذا المعین و لا

ینفد

ص 212\*\*\*

ینفد بدوام الله و لا یبید فی ابد الآبدین ثمّ اعلم یا سلمان بانّ الّذینهم ما اتّصفوا بصفات التّوحید لن یصدق علیهم اسم الموحّد ان انتم من الشّاعرین و لن یتمّ لاحد حکم التّوحید بالقول و انتم یا ملأ البیان فاجهدوا فی انفسکم لتکونوا بصفات الله لمن المتصفین و من لن یهبّ منه نسمات الله و صفاته لن یفوز بهذا المقام و لن یعدّ من الموحّدین اذاً نختم القول بانّه لا اله الّا هو انّا کل عباد له و کل الیه لراجعین و الحمدلله ربّ العالمین.

[تفسیر آیه نور و الف لام میم و لوح مبارک در تفسیر آیه و عزّزناهما بثالث ، که در مائده آسمانی ج4 ص49 نشر شده است با تفاوت‌هایی]

**لا اله الّا هو العلیّ الاعلی**

الحمد لله الّذی خلق الحروفات فی عوالم العما خلف سرادقات القدس فی رفارف الاسنی ثمّ اسقیهنّ من کئوس البقا فی ما قدّر فی الواح القضاء لتحیی بهنّ افئدة المقرّبین فی جبروت الامضاء ثمّ اقمصهنّ قمیص السوداء لما قدّر بتقدیرة الازلیّة فی مکمن القدَر علی قباب الحمراء فی ما سبق العلم بان یستر ماء الحیوان فی ظلمات عوالم الاسماء عند سدرة المنتهی ثمّ انزلهنّ الی ملکوت الانشاء فی هواء القضا اذاً ظهر الصّوت عن مکمن الاعلی مخاطباً للقلم الاولی بان یا قلم فاکتب من اسرار القدم علی اللّوح المنیر البیضا اذاً انصعق القلم شوقاً لهذا النّداء سبعین الف سنة عمّا تحصوه اولوالاحصا فلمّا افاق فی ما رجع علیه حکم القضا مرّة اخری اذاً بکی سبعین الف سنة من مدامع الحمراء ثمّ وقف بین یدی الله فی زمان ما سبقه حکم الاولیّه فی الابتداء و لا یسبقه

ص 213\*\*\*

حکم الآخریه فی الانتها فلمّا احترق بنار الفراق لما انقطع عنه ندائه الاحلی ظهر فی دموعه لون السّود فی جبروت الوفا و رشّح قطرة من هذا الدموع السودا علی اللّوح اذا ظهرت النّقطة فی عالم البدا و تجلّت هذه النّقطة بطراز الاولیّة علی مرایای الحروفات فی کینونات الاسماء اذاً استقبلها الالف قبل کل الحروفات فی ذر الاشیا و فصّل هذا النّقطة الالهیه فی طراز هذا الالف الازلیّة فی ما هبّت علیه نسمات الرحمانیّة عن مصدر الاحدیّة اذا کشف وجه الواحدیّة عن خلف حجبات الخضراء و ظهرت هیکل النّقطیة علی هیئة الالف و قام فی اللّوح لقیامه علی امرالله العلیّ الاعلی فی عالم الصّفات و الاسماء و هذا مقام الّذی تقمّصت کینونة المشیة قمیص الاسمیّة و تخلّعت بخلع الصفیّة فی مدینة الکبریاء فلمّا استقرّ هذا الالف القائمة علی اللّوح النّوری تجلّی بتجلّی بدع اخری اذا لاحت حروفات المقطّعات فی اول الظّهورات لیدلّنّ علی عوالم التّفرید و الامر فی قصبات الانشاء ثمّ ظهرت من هذه الحروفات الّتی لاحت و اشرقت من الف الاولیّة فی اول الظّهورات عوالم التّحدید و الکثرات فلمّا فصّلت و تفرّقت و تقطّعت ثمّ اجتمعت و ائتلفت و تمزّجت و تزوّجت اذا ظهرت کلمات الجامعات و الحروفات المرکّبات فی عوالم الخلق فی هیاکل الاسماء و الصّفات و اذا تمّ خلق عوالم الملکیة و طراز القدریّة فی مظاهر الموجودات لیستدلّنّ الکل بلسان الکینونات بانّه هو الباقی الدّائم الخالق المقتدر العزیز السّلطان و انّ علیّاً قبل محمّد مظهر الذّات و مظهر الصّفات الّذی منه بدء الممکنات و الیه ترجع الکائنات و هو الّذی ظهر من نفسه المنّان نفَس الرّحمن و بها خلق

حقایق

حقایق

ص 214\*\*\*

حقایق الجوهریّاة و القابلیات فی عوالم الامکان و ظهورات الموجودات فی عوالم الاکوان و المرایا المستحکیة عنه و الحروفات النّاطقة منه اول خلق الله و مبدء الظّهورات و مرجع العباد فی یوم التّناد و هذا ما فضّلهم الله علی سایر الخلق فی عالم القدم و بهم اشرقت الانوار و لاحت الاقمار و اضائت الشموس و اباحت النجوم و کلّهم یحکیّن عنه و یدلّنّ علیه بحیث لا فرق بینه و بینهم الّا بانّهم خلقوا بامره و بعثوا بارادته و حشروا بقدرته هم الّذین بهم تدوّر الادوار و تکوّر الاکوار و تغرس اشجار التّوحید و تظهر اثمار التّفرید و تنزل امطار التّجرید الی ان ترجع النّقطة الی مقامها الاولی بعد دورها فی حول نفسها و بلوغها الی محلّها اذاً یرجع الانتها الی الابتدا و حینئذ یظهر نداء الاولی عن شجرة القصوی عند اشراق الشّمس مرّة اخری و هذا ما غنّت الورقاء فی قطب البقا فی هذه اللّیلة الاحدیّة الّتی توقد فیها نار الاحدیّة عن سدرة السینا فی ظلّ اسم الاقدمیة و السرّ الازلیّة الّذی سمّی بالحقّ القدیم فی قیّوم الاسماء لیشهدنّ کل الظّهورات فی سرائر القلب بالخفیات بانّه هو العزیز المقتدر المهیمن المنّان هذا کتاب من الباء قبل هاء الی الّذینهم آمنوا بالله و فازوا بانوار الهدی لیبلّغهم الی سرادق القدس و یقرّبهم الی مقعد الّذی ما وصل الیه احد من الّذین کفروا بالله و یشهد بذلک هیاکل الاسما فی مداین الصّفات و من ورائهم ملائکة القدس یشهدون قل انّ فی تغنّی الورقاء علی الافنان و اطوار ورقات الفردوس و تموّج بحر الاحدیّة و ترفّع غمام الحکمة و تنزّل الامطار و تجرّی الانهار من الاحجار و استواء هیکل الازلیّه علی عرش الانوار لآیات للّذینهم کانوا فی حقایق الاشیاء ببصر الله ینظرون اذاً تفکّروا یا ملأ الاحباب فی خلق السّموات و الارض ثمّ فی انفسکم ان انتم فی مظاهر القدرة بانوار

ص 215\*\*\*

الهدایة فی ایام الوجه تهتدون قد حضر بین یدینا کتاب من حرف القاف الّذی سافر من نفسه و هاجر الی الله المهیمن القیّوم و بلغ الی مواقع القدس و دخل مصر الایقان فی مقام الّذی تصطلی فیه نار الله خلف حجبات النّور و یشتعل فیه سراج الاحدیّة فی مصباح عزّ مستور و بذلک سبقوا الّذینهم هاجروا عن دیارهم حبّاً لله عن الّذینهم ما توجّهوا الی شاطی القدس فی مدینة الّتی تطوفها المقرّبون و سئل فی کتابه من اسرار الّتی ما سبقها احد فی الملک و ما کشف قناعها عن وجه احد من الخلق و ما ادرکها العارفون اذاً فاستمع ما ینادیک منادی الرّوح فی هذه البقعة المبارکة عن وراء قلزم الرّوح فی طمطام بحر مسجور ثمّ اعلم بانّ ما سئلت من آیة النّور الّتی نزّلت علی محمد رسول الله من قبل هذه لآیة یعجز عن ادراکها العالمون و لو انّ ما فی علم الله من اقلام و کلّما فی القدرة لابحر من المداد و تکتبه اصابع القوّة عمّا کان و یکون ما ینفد معانی الّتی نزلت بلسان العزّة فی هذه الآیة المنزلة المبارکة ولکن اترشّح علیک رشحاً من قمقام یم العلم و الحکمة لتکوننّ من الّذینهم کانوا الی میادین العلم یسرعون و من کأوس العنایة عن ید الولدان علی سرر الخلد یشربون فلمّا قضی لموسی اجل الامضا فی مدین الانشاء رجع باهله و دخل بریة السیناء فی وادی القدس عن یمین بقعة الفردوس علی شاطی البقا اذاً سمع النّداء عن مکمن الاعلی من شطر الهویة ان یا موسی فانظر ماذا تری انّی انا الله ربّک و ربّ آبائک اسمعیل و اسحق و یعقوب اذاً غطّی الموسی وجهه من خشیة الله العزیز المقتدر القیّوم و نودی مرّة اخری عند شاطی بحر العظمة فی قبّة الحمراء فارفع یا موسی رأسک فلمّا رفع رأی

ناراً توقد

ص 216\*\*\*

ناراً توقد و تضیئ من شجر القصوی فی وادی الخضراء اذاً اهتدی بهدایة الکبری من نار الموقدة من سدرة البقا ثمّ خلع نعلین الهوی و انقطع عن ملک الآخرة و الاولی کل ذلک ما قضی الله له کما انتم فی الالواح تقرؤن و بذلک رفع امره و علا ذکره و کان من الّذینهم کانوا بانوار النّار الی مناهج العدل یتوجّهون و هذا ما قضی علی موسی ابن عمران فی قبّة الرّمان ان انتم تعلمون و کذلک شهد فاران الحبّ عند فوران النّار فی حوریب القدس و سیناء القرب ان انتم فی صحایف العدل بعین الله تشهدون فلمّا کشف حجبات الواحدیّة و اشرق انوار الاحدیّة فی طلعة المحمّدیة اوقدت نار الهویة لنفسه فی نفسه بنفسه و اشتعلت نار السّدرة فی صدره اذاً اخذته شغفات الحبّ و جذبات الشّوق عن کل الجهات و سمع نداء الله عن شجرة الانسان فی سرّه بانّه انت الله الملک المهیمن العزیز القدّوس و هذا ما قضی فی بریّة الرّوح علی محمد فی مقام الّذی ما یقرّب الیه افئدة الّذینهم کانوا من قبل و کذلک نذکر علیک من اسرار العلم و جواهر الحکمة لعلّ النّاس هم کانوا بنار الله فی سدرة الذّکر توقدون و تشتعلون فلمّا اراد محمّد رسول الله ان یذکر هذا المقام الاعلی لیعرّفهم اسرار الاحدیّة فی شجرة نفسه و یبلّغهم استغنائه عن النّار الّتی تجلّت فی سینا الحکم علی موسی الامر اوحی الله الیه هذه الآیة النّور لیکون دلیلاً للّذینهم اوتوا التوریة و هدایة للّذینهم کانوا بانوار الهدایة فی سدرة المحمدیة یهتدون و امر الله موسی بان تبشّر القوم بهذا السینا فی هذا البقعة الاحمدیّة و یشهد بذلک ما نزل فی الکتاب و لقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج القوم

ص 217\*\*\*

من الظّلمات الی النّور فبشّرهم بایام الله و هذا ما سطر فی الالواح ان انتم تعلمون و انّ الّذی یبشّرهم بایامه کیف یصل الی مقامه ان انتم تشعرون ثمّ اعلم بانّ موسی لمّا آنس بنار الشّجره فی شاطی وادی الایمن اذاً اهتدی بها و کان من الّذینهم کانوا فی بقعة المبارکة باذن الله یدخلون و انّ محمّداً من قبل ان یستأنس بشیء او یمسسه من نار جعله الله نوراً لمن فی السّموات و الارض و هدی بهذا النّور من شاء من خلقه و هذا ما رقم فی الکتاب و انتم فی الفرقان تقرؤن اذاً فاعرف بانّ مقام المشکوة فی هذه الآیة نفسه و المصباح قلبه المنیر و الزّجاج هیکله القدسیّة الّذی فیه اضاء السّراج الاحدیّة و یوقد و یضیئ منه النّور و به اضاء کل من فی السّموات و الارض کذلک نذکر لکم ان انتم بهذا النّور فی ایام الرّوح تستضیئون و بعد ما اضاء هذا النّور فی مصباح المحمدیّة و اوقد علی مشکوة الاحمدیة و تمّ خلق الاحدیّة فی هیکل القدمیة امَره الله بان یذکّر النّاس بلقائه فی قیٰمة الاخری و یبشّرهم بمقام قدس محمود فی مقرّ الّذی یستجمع فیه ملأ العالین و ارواح المقرّبین و یرفع فیه غمام الفضل و المؤمنون حینئذ بفرح الله یفرحون و هذا ما هو الموعود فی الواح عزّ محفوظ فی قوله عزّ سلطانه یوم یأتی ربّک او بعض آیات ربّک و هذا ما وعدوا به کل من فی السّموات و الارض لیشهدنّ الکل فی انفسهم بانّ هذا لهو الحق لا اله الّا هو و انّه لهو الحق علّام الغیُوب اذاً فاعرف مقام الّذی اتی بقمیص علیّ علی غمام من النّور و کان محمّد رسول الله مبشّراً بلقائه فی یوم الّذی یستبشر فیه المخلصون ثمّ اعرف بعد ما جائهم بآیات بینات ما قالوا المفترون

و ما فعلوا

ص 218\*\*\*

و ما فعلوا به بحیث یستحیی القلم ان یجری علیه و کان الله یشهد بذلک ان انتم لا تشهدون و کذّبوه و انکروه و منهم من قال افتری علی الله ام به سحر یسحر النّاس و بذلک احتجبوا عن لقاء الله و ما اجابوه فی امره و ما توجّهوا الی وجه الّذی یتوجّه المقرّبون و انتم یا ملأ البیان فاشکروا الله فی ما اعطیکم بجوده بحیث عرّفکم نفسه و شرّفکم بلقائه و بعثکم بالحقّ و انزل علیکم ما یغنیکم عن الّذینهم کفروا و اشرکوا بعد الّذی کل انتظروا ایامه و کل کانوا به یوعدون کذلک فاعرف ما القیناک بالحقّ و اکرمناک بالفضل حیث آویناک فی شاطی العلم و علّمناک سبل العرفان و قرّبناک بنار الّتی بها اشتعلت قلوب الّذینهم آمنوا و کانوا علی الله ربّهم فی کل حین یتوکّلون ثمّ اعلم بانّ المقصود من الآیة لم تکن الّا ما علّمناک بالحقّ ولکن لا یعرفه الّا الّذینهم صبروا فی الله و لا یدرکه الّا المخلصون و هذا من فضل الّذی ما سبقه الاوّلون و لن یسبقه الآخرون ولکن انّک انت یا ایّها السائل الآمل فی تلک الایّام الّتی فیها اشرقت شمس العنایة عن مشرق الاحدیّة و اضائت سراج الهوّیة فی مشکوة القدمیة لن تشهد هذه الآیه الّا فی هیکل الّذی استره الله خلف سرادق العزّة فی رفرف قرب محبوب اَ ما تشهد کیف اوقده الله لنفسه بنار نفسه فی مشکوة البقا و حفظه بمصباح القدر بین الارض و السّماء لئلّا یهبّ علیه نسمات الشّرکیه و ظهر منه النّور عن خلف سبعین الف حجاب علی قدر سمّ الابره و استضاء منه زجاجات وجود الممکنات بحیث کلهنّ یحکینّ عن الله بارئهنّ فی ما تجلّت علیهنّ هذه النّار الالهیّة

ص 219\*\*\*

و هذا ما نلقی علیک من بدایع علم مکنون لتشکر الله ربّک فی کل حینک ثمّ کل المؤمنون و لتکون راضیاً عن نفسک فی ما قلّبتک الی شاطی الّذی ما وقع علیه رجل احد من الخلق الّا الّذینهم بنار الحبّ فی کل حین یحترقون و لن یقرّبه الّا الّذینهم انقطعوا عن کل من فی جبروت الامر و الخلق و هم فی مناهج التّسلیم باذن الله یسلکون اذاً استکفینا بما فسّرناه لک فی هذه الآیة المقدّسة و اختصرنا فی بیان معانیها لانّها فسّرناها من قبل بعبارات شتّی و اشارات الّتی تذهل عنها عقول العارفون و انّک فاکف بما نزّل علیک فی هذا اللّیل المبارک الّذی جعله الله من لیالی الّذی فیه قدّر کل امر محتوم من لدن عزیز قیّوم و ان لن تستکف بما رقم قلم القدرة علی تلک الالواح المنیر فارجع الی ما سطر من قبل من اصبع عزّ مشهود لانّ فی سدرة الکلمات او قدت نار الاحدیّة و لن یقتبس عنها الّا الموحّدون و علی افنانها لحمامات کلهنّ خلقن من النّار الهویّة و لن یسمع نغماتها الّا المنقطعون فو الله لو تدقّ بصراک لتعرف کل العلوم عمّا سطر فی هذه الالواح و تستغنی عن دونه و انّ هذا لحق معلوم و امّا ما سئلت عن حروفات المقطعات فی الصّحائف و الزّبرات فاعلم بانّ لکلّ واحد من هذه الحروفات لآیات للّذینهم یعرفون و فیها رموزات و اشارات و معانی و دلالات لایعقل حرفاً منها الّا الّذینهم کانوا فی رضی الله یسلکون و فی رضوان العلم یحبرون و لم‌یزل کانت اسرارها مکنونة فی کنائز العصمة و مختوماً بختام القدرة و مقنوعاً بقناع العزّة ولکن حینئذ افکّ ختامه علی شأنک و قدرک و علی ما کان النّاس یقدرون ان یعرفون لیشهدنّ الّذین سبقتهم الهدایة من الله بانّ کل ذلک خلق فی هیکل الّذی ینطق بالحقّ

و یطوف

ص 220\*\*\*

و یطوف فی حوله کل الحروفات العالیة و الکلمات الجامعة لو انتم تفقهون فاعلم بانّ تلک الحروفات فی مقام اسماء تدلّنّ علی الکینونات الازلیّة و الحقایق الاحدیّة و السّواذج الهویّة کما انتم فی الفرقان تقرؤن قال عزّ نوره فی اول الکتاب الٓم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتّقین و فی هذا المقام سمّی الله حبیبه بهذه الحروفات المنبسطة المنقطعة لیوقننّ بذلک الّذینهم کانوا فی هواء الرّوح بجناحین الانقطاع یطیرون ای یا محمّد هذا الکتاب ای کتاب نفسک و هذا من کتاب غیب محفوظ الّذی لن یحیط بعلمه احد الّا الله و منه یفصل کل الکتب لو انتم توقنون و هذا من کتاب الّذی فصّل فیه علم ما کان و یکون و یهتدی به المهتدون و کل ما نزل من قبل الّذی لا قبل له من الکتب و الزّبر حرفاً من ذلک الکتاب و لا یعرف ذلک الّا الّذینهم کانوا الی هواء القرب ببراق العزّ یصعدون و کل ذلک یذکر فی مقام الوصف و الّا لهذا الکتاب الکینونی مقام ینقطع عنه کل ما یذکر و کلّما یصفه الواصفون و یخلق کل ما کان و یکون بقوله کن فیکون اذاً فاعرف کتاب نفس محمد الّذی رقم فیه کل الاسرار من قلم الله المهیمن القیّوم لتشهد انّه لا اله الّا هو الملک المهیمن العزیز المحبوب و بذلک نزل من قبل بان اقرء کتاب نفسک و هذا الکتاب الّذی یکفی الّذینهم آمنوا و یبلغهم الی شاطی اسم مخزون و فی مقام اخری یطلق علی کتاب الّذی نزل علیه بالحقّ و جعله الله فرقاناً بین الّذینهم آمنوا عن الّذینهم کفروا و علی ربّهم یعدلون و فی مقام اخری فاعرف بانّ الله لمّا سمّی حبیبه بالحروفات المرکّبة و الکلمات الجامعة کما انتم فی اسمائه بمحمّد و احمد و محمود فی ملکوت الاسماء تنطقون و کذلک سمّاه بالحروفات المنبسطة و الرقومات المتقطّعة لیعلم

ص 221\*\*\*

کل من له هدایة من الله بانّ کلّ الحروفات الابهی و الاسماء الحسنی خلق له لانّ لا یظهر من المحبوب شیئاً الّا و قد اراد به حبیبه و هذا حبیبه لو انتم ببصر الرّوح تنظرون و یثبت القول فی ما نطقت به ورقاء الازلیّة ایّاً ما تدعوا فله الاسماء الحسنی و هذا ما نزل من قبل و انتم قرأتم فی ایامه و اذاً اکثر النّاس هم یقرئون ثمّ اعلم بانّ الله خلق بهذه الحروفات المنبسطة المقطعة فی اسم حبیبه جوهریات المنبسطة و الساذجیات الرّفیعة اللطیفة کما انتم فی مرایای المنطبعة عن شمس المحمدیة تشهدون و کذلک خلق من کلمات المرکبة فی اسمه هیاکل المحدودة المرکبة من عناصر الواحدیّة و کل علی قدر مراتبهم عن هذا الشّمس منطبعون اذاً فکّر فی خلق السّموات و الارض لتعرف کل اسم فی ظلّ اسمه و کل صفة فی ظل وصفه و توقن بان کلّ‌شیء فی قبضة قدرته و یخلق من حروفات اسمه و لتکون من الّذینهم کانوا فی مظاهر الصنع بعین الله تتفرّسون و فی مقام آخر الالف یدلّ علی الالوهیّة المطلقة و اللّام عن الولایة المطلقة الّتی ترجع الی نفسه القائمة بقوله انّما ولیّکم الله و هذا من ولایة الله العزیز المحمود و المیم عن کینونة المحمدیّة و الطّراز الاحمدیّه و خاطبه الله بهذه الحروفات لیوقننّ الکل بانّ کل ما یعبّر بالعبارة و یذکر بالالسن الخلیقة او یدرک فی ارض الانشائیة کل ذلک ظهر فی قمیص المحمدیّة و کذلک یغنّ علیکم الورقاء من کل مقام تغنیات الرّوح لعلّ انتم بشیء ممّا یلقی علیکم تسمعون فو الله لو ارید ان افصّل هذه المقامات الثلاثة فی هذه الحروفات الثلاثة ما تکفیها الالواح و لا ینتهیها المداد ولکن نختصر فی کل المقام ان انتم تعلمون

لانّ

لأنّ

ص 222\*\*\*

لانّ زمام القلم لم یکن فی قبضتی خوفاً من الّذینهم کفروا و اشرکوا و کان فی صدورهم غلّ من هذا الغلام الّذی سکن فی شطر العراق و یدعوا الکل الی المساق و استشرق عن افق الاحدیّة باشراق الّذی احاط الآفاق و کذلک نذکر لکم من اسرار الامر لعلّ انتم تطّلعون و الّا فو الّذی نفس حسین بیده لو لن یمنعنی خطرات اهل النّفاق لاذکر فی اللّوح ما ینقطعکم عن کل من فی السّموات و الارض و یبلّغکم الی مقام الّذی ما سمعه الاسماع و ما ادرکه العیون و لن ینتهی هذا الفضل الجاریة و لو یجری من اوّل الّذی لا اول له الی آخر الّذی لن یراه الآخرون لانّ منبع هذا المعین الالهیة و هذا البحر الاحدیّة لم یکن الّا حقیقة فضل الرّبانیّة و کینونة علم الصّمدانیّة و مع ذلک کیف ینفد هذا الماء العذبیة الجاریة لا فو ربّی لاینفد و لایبید و یشهد بذلک ما استدللنا به و من وراء ذلک سکّان ملأ الاعلی یشهدون هل ینتهی فضل الله او ینقطع الفیض من عنده لا فو ربّ السّموات و الارض بل سبقت رحمته کلّ‌شیء و احاطت فضله کل الوجود قل یا قوم هذا من فضله الّذی ینزل علیکم من غمام العلم امطار الحکمة و یهب علی الممکنات ما یدخلهم فی رضوان القدس و یلبسهم قمیص البقا ان انتم فی اسرار هذه الفضل تتفکّرون قل یا قوم کیف رقدتم علی الفراش و لاتقومون عن مقاعد الغفلة بعد الّذی طلعت شمس الحبّ و کل الاجساد الرمیمة عن حرارتها متحرّکون و انتم کالجبل البرد ما تذوبون من اشراق هذه النّار بعد الّذی کل من سکن فی رفارف الخلد عنها

ص 223\*\*\*

مشتعلون قل یا قوم ان لن تسمعوا من هذا العبد الموقن بالله اذاً فی مراتب الحبّ عن هذا السّراج تتعلّمون کیف یوقد بنار الحبّ و یحترق بنار نفسه فی کل حین اذاً انتم فی احتراقه بدایع الذّکر فاستمعون و یدعوا الله فی سرّه بلسان المودعة فیه فیا الهی و سیّدی اسئلک بسراجک الّذی جعلته مقدّساً عن المصباح بان تبعثنی فی محضر العشاق فی مقام الّذی یذکر فیه اسم الله العزیز المهیمن الموعود الّذی یأتی بالحقّ علی ظلل من النّار و فی حوله ملائکة الامر یطوفون اذاً یرفع غمام القدس و تغنّ الورقاء بلحن تجتذب عنه افئدة المقرّبون قل یا قوم اسمعوا قولی ثمّ اعرفوا قدر تلک الایّام و تمسّکوا بالخیط الدّرّیّ المکنون و لا تلتفتوا الی الدّنیا و زخرفها و لا یحزنکم الضّرّاء و لا یقلّبکم ما یمسّکم من الّذینهم کفروا و اشرکوا بالله العزیز المحبوب و کونوا من خیرة الخلق الّذینهم لایسدّهم منع مانع و لایحجبهم لومة لائم و لایمنعهم اعراض معرض و لو یقومنّ علیهم کل من فی الارض ان انتم تعرفون اولئک الّذین لا یقبلون الی وجه و لا یعتنون بشیء فی الملک و لو یمرّون علی مداین الذّهب کالبرق عنها یمرّون و لا یلتفتون علیها و هم فی غمرات الانقطاع یسبحون اولئک هم الّذین اذا تتلی علیهم آیات ربّک تحدث فی قلوبهم نار الاحدیّة و ترجف ارکانهم من الشّوق ثمّ علی وجوههم یخرّون خضعّاً لله الملک المهیمن العزیز القدّوس کل ذلک من سجیّة المنقطعین القیناکم بالحقّ لعلّ انتم الی شاطی الفضل باعینکم تسرعون ثمّ اعلم فی مقام اخری اراد الله بهذه الحروفات اسرار اللّانهایات و منها اشارة الی مدّت اخفاء الجمال خلف سرادقات الجلال کما انتم

فی

ص 224\*\*\*

فی آثار الائمّة الفرقان تشهدون بعد انقضاء الٓمص بالٓم یقوم المهدی و کذلک انتم فی کل الحروفات هذه الاسرار فاعرفون الی حین الّذی یستشرق فیه الانوار من فجر قدس محبوب قل انتم یا ملأ البیان کل ذلک فی مراتب الخلق و الابداع و مظاهر الایجاد و الاختراع فاشهدون و الّا فی مقام الّذی جعلهنّ الله محلاً لتجلّیاته القدسیة لن یشیرنّ باشارة و لن یحکینّ بحکایة و لا تدلّنّ بدلالة و کلهنّ فی مقرّ القدس لواقفون قل یا ملأ الفرقان قد صعدت الحروفات الی مواقعهنّ و الکلمات الی مقاعدهنّ و انتم الی حینئذ ما تستشعرون اَ ما سمعتم یوم یناد المناد و اَ ما سمعتم الصّیحة بالحقّ کیف انتم الی حینئذ فی حجبات انفسکم میّتون قوموا عن مراقد الغفلة ثمّ الجهل و البغضاء ثمّ اسعوا الی ذکر الله ذلک خیر لکم لو انتم تریدون الی اوطان القرب ترجعون و اَ ما تتفکّرون فی قرون الماضیة و فی ما قضی علیهم حیث اعترضوا برسل الله و کانوا عن آیاته معرضون بعد الّذی ما ارسل الله من رسول الّا و قد انزل معه من حجّة تعجز عنها البالغون و بشّر کل رسول برسول الّذی یأتی بعده و کلّ کانوا به یوعدون اذاً فانظر الی الّذین اوتوا التّوریة من قبل ان یبعث علیهم موسی بشّروا من عند الله المهیمن القیّوم بنبیّ الّذی یأتی من بعد فلمّا جائهم موسی بعصاء الامر و فاران الحبّ اعرضوا عنه و قالوا ما هذا الّا ساحر مجنونو انکروه و حاججوا معه و جادلوا به الی ان قضی سنین معدودات اذا ارفعه الله بامره و بلغه الی مقام الّذی قدّر له حیث اجری به حکمه و اثبت برهانه و قطع دابر الّذینهم کفروا و اشرکوا و ظلموا بغیر حق

ص 225\*\*\*

کما انتم الیوم تصلّون علی موسی و الّذینهم آمنوا و تلعنون الفرعون و جنوده کذلک نقصّ علیکم من قصص الحق لعلّ انتم فی ایام الله تتذکّرون ثمّ موسی بشّر القوم الی الّذی یأتی من بعده فلمّا جائهم عیسی ببیّنات قدس مشهود اذاً استکبروا علیه و قالوا انت لست بذلک و ما انت الّا رجل مسحور و کذلک عیسی بشّرهم بنبیّ الّذی یأتی بعده باشارات عزّ محمود فلمّا جائهم محمّد رسول الله اعرضوا عنه و انکروه و قالوا ما هذا الّا رجل افتری علی الله المهیمن القیّوم فلمّا رفع الی الله اذاً اجتمعوا علی امره کما تری الیوم و کل علی ما جری علیه یبکون و یتضرعون ثمّ علی من ظَلَمه یلعنون و حین ارتفاعه الی رفیق الاعلی و صعوده الی رفارف القصوی وعد القوم الی الّذی یأتیهم من بعد و ملأ الفرقان کلّهم بذلک مقرّون و قضی الامر و مضی المدة الی ان جاء علیّ قبل محمّد بآیات واضحات و حجج باهرات و دلایل محکمات و براهین لائحات اذاً کل استکبروا علی الله فی امره بعد الّذی کل کانوا بلقائه یوعدون و شهد بذلک کل ما رقم فی الواح المحفوظ کما انتم تقرؤن فی الکتاب بانّ الله لما ختم النبوّة بحبیبه بشّر العباد بلقائه و کان ذلک حتم محتوم فلمّا اتی الله فی ظلل الغمام و نفخ فی صور الامر و انشقّت السّماء و اندکّت الجبال اذاً کلّهم علی اعقابهم ینکصون و ینتظرون لقائه کما ینتظرون الیهود و النّصاری بما وعدوا من قبل و من یومئذ الی حینئذ کلّهم ینتظرون و کم من رسل ارسلهم الله بالحقّ بعد موسی الی حینئذ و ما استشعروا بذلک الیهود و فی کل سنین یقولون یأتی فی سنة اخری کذلک فاعرف مقدارهم و مقدار الّذینهم فی ظلّ انفسهم مستظلّون اذاً فانظر الی هؤلاء المشرکین فی ما فعلوا من قبل

و فی ما هم

ص 226\*\*\*

و فی ما هم الیوم کانوا ان یعملون کذلک فصّلنا لکم من کل نبأ تفصیلا و القیناکم ما قضی علی رسل الله لتطّلعنّ باسرار الامر و تکوننّ من الّذینهم کانوا الیوم فی ظلّ الوجه داخلون و عرّجهم الله الی مقام الّذی عرّفهم نفسه بعد الّذی کل کانوا عنه معرضون و نرجع حینئذ علی ما کنّا فی ذکره و نجدّد قمیص المعانی علی هیاکل الکلمات بحرر بدع منسوج لتوقن بانّ زمام الامر فی قبضة مقتدر مرهوب و ینقلب کیف یشاء و اذا جاء امره علی کل من فی الملک فانقلب اذاً کلّهم منقلبون فاعلم بانّی لو اذکر معانی الالف الّذی نزل فی اوّل الکتاب علی ما قدّر فیه من لؤلؤ علم مکنون لینصعق کلّ من فی السّموات و الارض انّ الّذینهم فی طمطام یم القدرة فی مقابلة الوجه یسبحون و یتغمّسون و یجتمعون علیّ کلاب الارض و یأخذونی بمخالیب البغضاء و ینکرون فضل الّذی نزل من غمام ارتفعت باسم الله و یسکن به ظمأ الّذینهم فی فاران الفراق عند فوران النّار یحرقون و بعضهم یموتون علی شأن الّذی لو ینفخ فیهم روح الحیوان لن یحیون و قلیلاً منهم یشربون من هذا المعین الحیوان الّتی جرت فی ظلمات تلک الکلمات و یحمدون الله بارئهم فی ما اشرق علیهم من شطر العراق نیّر الآفاق بعد الّذی انصعقت الارواح ثمّ افاق و کذلک فاعرف تشتّت النّاس فی ما هم یختلفون و بذلک نزل من قبل علی محمد رسول الله بانّ قلیلاً من عبادی الشکور ولکن مع کل ذلک لمّا ما احبّ ان اخیّب الّذی انقطع الی الله و سافر الیه و هاجر به لذا القی علی قدر الّذی تحمله العباد و تطیقه النّفوس و تعرفه العقول لیکون تذکرة و بشارة من لدی العبد للّذینهم یسرعون الی دار السّلام و فی ظلّ شجرة الوصال هم یدخلون اذاً فاستمع لما یوحی علیک فی هذه البقعة المبارکة

ص 227\*\*\*

عن هذه الشّجرة السّرمدیة الّتی ما قبس عنها النّار و ما یقرّبها احد الّا الّذینهم فی حولها یطوفون و یفدون انفسهم فی سبیله بعد اذنه ثمّ بذلک یشکرون فاعلم بانّ الالف فی مقام یشیر علی اسمه الاعظم فهو الله و اللّام عن علمه المکنونة و المیم عن اسمه المعطی ای انا الله الاعلم المعطی و هذه الاسماء ما اختصّه الله بنفسه فی اول کتابه و بذلک اراد ما اراد و لن یعرف احد کیف اراد لانّه لا یسبقه احد بعلمه و انّا کل بذلک موقنون و معترفون ثمّ فی مقام اراد الله سبحانه من الالف احدیّة ذاته و من اللّام ولایة ولیّه لانّ اللّام حرف الولایة لو انتم تعلمون و من المیم نبوّة حبیبه لانّ حرف النّبوة کما ظهر فی اول اسم رسوله کما انتم تشهدون و قدّم حرف الولایة علی حرف النّبوّة لیشهدن اولو الافئدة بانّ هذا بشارة من الله علی کل من فی السّموات و الارض بانّ الّذی یأتی بعد محمّد یقدّم فی اسمه العظیم اسم الولایة علی اسم النّبوة کما انتم فی علیّ قبل محمد تعرفون و یدلّ علی ذلک آیة الثانیّة من الفرقان کما نزّل بالحقّ ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتّقین و الّذین یؤمنون بالغیب و الغیب لم یکن فی عصر محمد الّا علیّ قبل نبیل لو انتم بهذا الغیب تؤمنون و بهذا الغیب اخذ الله العهد فی ذرّ الفرقان عن کل من فی السّموات و الارض ولکن اکثر النّاس لایفقهون اذاً فاعرف کیف دلع دیک العرش و یغنّ فی رفرف البقاء یعلّمکم ما تطمئنّ به عقولکم و تستریح به نفوسکم و تستبشر به قلوبکم و تستفرح عنه الموحّدون ثمّ اعرف عظمة هذا الامر بحیث ذکّره الله فی اول کتابه و اول قوله و اول خطابه مع حبیبه و مع ذلک هؤلاء الفجّار ناقضوا عهد الله و انکثوا میثاقه و انکروا برهانه و ما رضوا بکلّ ذلک و فعلوا به ما ینقطع عنه

صبر

ص 228\*\*\*

صبر الصّابرون کذلک نلقی علیک من اسرار الامر لو انتم بآذان القدس تسمعون فو الله لو تفکّرون فی اللّام الّذی نزّل بین الحرفین لتصلنّ الی کل ما انتم تریدون لانّ اللّام فی هیئته ثلاثة کما انّ اهل الحساب فی استنطاقه یحسبون و یصیر بنفسه ثلاثة اللّام و الالف و المیم اذاً اجتمع فیه کلّ ما کنّا به مسئلون لانّ المیم قد ظهر عن نفسه و هذا یدلّ علی استغنائه لو انتم فی هواء التّجرید و فضاء التّوحید تطیرون و بهذا یستدلّنّ المستدلّون علی انّه لا اله الّا هو کان واحداً فی ذاته و واحداً فی صفاته و واحداً فی اسمه و واحداً فی صنعه هل من اله غیره قل سبحان الله ما من اله الّا هو و انّا کل عباد له و کل فی صنعه متحیّرون و بذلک تحرق حجبات الشّرکیة و تضمحلّ اشارات الحدیّة و ترتفع اعلام الموحّدون ثمّ تفکّر فی الف الّذی جعله الله واسطة بین اللام و المیم و هذا ما لایعرف بالادراک و لایفهم بالعلم و لو کل من فی السّموات فی ازل الآزال تتفکّرون اذاً سدّت ابواب المعانی فی هذه الحرف الصّمدانی و افتح ابواب الالفاظ علی ما انتم تستطیعون ان تسمعون ثمّ اعلم بانّک لو تدور هذا الالف الالهی حول نفسه یظهر الالفین القائمین و بعد ذلک اذا ترفعهما الی العشرات یظهر عدد العشرین اذاً ظهر کاف الامر الّذی به خلق هیاکل التّوحید و مظاهر التّفرید و مواقع التّجرید و ذلک یکون قبل اقترانه برکن النّون ان انتم تعلمون و بعد اقترانه خلقت الاشارات فی عوالم التّحدید و الدلالات الملکیّة فی عوالم التّرکیب و بذلک یشهدون اولو العلم اسرار الحکمة عمّا جری من قلم عزّ مشهود ثمّ اعلم بانّ کل الحروفات و الکلمات یرجعن الی هذا الالف

ص 229\*\*\*

الصّمدانیّ و هذا الرّقم الربّانیّ ان انتم ببصر القلب تشهدون و انّه لمظهر الحروفات من غیر اشارة الیه و کذلک نزّل العلم من عنده بالحقّ ان انتم تقدرون ان تفقهون و الّا فاسئل الله ربّک بان یعلّمک بعلمه و یلقیک ما یغنیک عن الّذینهم بآیات الله لایهتدون و یمشون فی ظلمات لجّیّ تغشیهم امواج النّار من کل الجهات و هم فیه مغرقون ولکن لا یشعرون ثمّ انظر اسرار المودعة فی هذا الالف بحیث فی کل الحروفات تجلّیات هذا الالف فانظرون مثلاً فاشهد فی هذا الالف حرف الباء لخضوعه بارئه کانّه اکبّ علی التّراب بتمامه خشّعاً لله کما انتم علی هیئته تشهدون ثمّ ظهر علی هیکل الدّال لرکوعه بین یدی الله المهیمن المحبوب و اذا سجد لله ظهرت عین الصّاد و جرت منها الماء الّذی به احی الله کل من فی السّموات و الارض فی مراتب الخلق لو انتم فی آثار الخلق تتفرّسون و کذلک فاعرف کلّ الحروفات و کلهنّ بما تجلّت علیهنّ من تجلّیات هذا الالف ظهرن علی هیاکل المختلفة کما انتم فی حروفات الهجائیة تنظرون و اذ اراد الله ان یظهر تجلّیات هذا الالف اشرق علیهنّ تجلّیاً من مثاله اذاً کلهنّ بما کنّ علیه فی قمایص هذه الحروفات تظهرون و لو یخلصن انفسهنّ عن هذه الاشارات المحدودة اذاً کلهنّ فی هیکل هذا الالف و علی هیئته یبعثون و ان ترید ان تشهد تجلّی هذا الالف القائمة فی الحروفات علی هیئته و قیامه لتکون فی نفسک موقناً بانّه کان قائماً فوق کلّ‌شیء فانظر فی الرّقومات کما انتم فی اعداد الهندسة تشهدون مثلاً هذه الالف لو تغمسه فی ابحر العشرات

یظهر الالف

ص 230\*\*\*

یظهر الالف بهیئته بزیادة النّقطة و یظهر منه الیاء لانّ عدده عشرة کما انتم فی الحساب تعدّون و کذلک لو تصعده الی سماء المآت یظهر الالف بعینه بزیادة النّقطتین و انتم حرف القاف حینئذ فانظرون و کذلک یترقّی الی ان ینتهی الی آخر الاعداد اذاً یظهر حرف الالف فی رتبة الرابع بزیادة النقاط و یظهر عدد الالْف و بذلک انتم حرف الغین فاشهدون اذا فاشهد کیف جرت آثار التّوحید فی جبروت الحروفات لتشهدنّ بذلک فی آفاق الممکنات و انفس المعقولات بانّه لا اله الّا هو و کل الیه یرجعون فلمّا شهد هذا الالف نفسه فی اول الحروفات و آخرها شهد فی ذاته بلسان سرّه بانّه هو الاوّل و الآخر و الظّاهر و الباطن و کل بذلک یوحّدون بارئهم ثمّ بین یدیه یسجدون و فی ذلک المقام یصدق علی هذا الالف کل الحروفات و کذلک یصدّق علی الحروفات تجلّی هذا الالف بنفسه لو انتم فی رضوان التّوحید تحبرون و فی حین الّذی یکون الفاً یصدق علیه حرف الباء و کذلک انتم بالعکس فاشهدون ثمّ اعرف النقاط الّتی یزدن علیه فی کل مقاماته و مراتبه هذا یدلّ علی الاشارات الّتی یأخذه فی تنزّلات و تجلّیاته لیقدرنّ النّاس ان یحصوها علی مقدارهم و علی ما هم علیه مقتدرون و الّا لو کان فی مقامه و لن یلبس قمیص الحدود لن یدرکه افئدة اولو الابصار و لا یعقله العاقلون اذاً فاشهد تجلّی هذا الالف فی نفسک بانّک انت فی حین الّذی تسمع و کذلک تبصر و فی حین الّذی تسمع و تبصر تنطق بما ترید بحیث لا یمنعک امر عن امر و لا یسدّک فعل عن فعل کما انتم کل ذلک فی انفسکم تشهدون و کذٰلک فاشهد فی الاسماء فی حین الّذی یصدق علیک اسم السّمیع کذٰلک یصدق علیک

ص 231\*\*\*

اسم البصیر و کذٰلک اسماء اخری لو انتم بعیون الصّافیة فی انفسکم تنظرون و کل ذلک من صفات الّتی کل النّاس الی حینئذ یرجعونها الی خالقهم من حیث لا یشعرون اذاً فاشهد فی نفسک بانّ کل ذلک خلق فی ملکه و یهب علی من یشاء من عباده و انّه لا اله الّا هو لایدرک بکل ما انتم تدرکون و لا یعرف بکل ما انتم تعرفون بل خلق هذه المقامات فی انفس عباد لیستدلّنّ الکل بذلک بانّه خلق الاسماء و کان مقدّساً عنها و جعل الصّفات و کان منزّهاً منه و انّه ما من مبدع الّا هو له الامر و الخلق و کل بامره یخلقون اذاً قل فتعالی الله الملک المهیمن القیّوم فتعالی الله القادر الخالق المقتدر العزیز المحبوب ولکن یا ملأ البیان فاجهدوا بارواحکم و انفسکم لتدخلنّ فی هذا المقام و لا تکوننّ من الّذین لن یصدق علیهم لا اسم من الاسماء و لا بهذا الصّفات هم متّصفون و لا تکوننّ من الّذین لهم اعین و لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم قلوب ولکن لا یفقهون ثمّ اشهد فی نفسک بانّک تحرّک و تقوم و تنوم و تمشی بشیء واحد و هذا حق معلوم و مع ذلک یظهر منک الاسماء و الصّفات کلّما انتم لکل ذلک فی انفسکم تبصرون و تذعنون و یظهر هذه الاسماء المختلفة و الصّفات العدیدة باختلاف ما قدّر فی نفوسکم و خلق فی ابدانکم لعلّ انتم الی معارج العرفان فی انفسکم تعرجون مثلاً ما یقوم انت به فهو واحد لو انتم بکل الاسماء تسمّونه او تذکرون و هو فی ذاته مجرّد عن کل ما انتم به تتکلمون او فی انفسکم الیه تشیرون ولکن بتوجّهه الی محل السّمع و اسبابه یظهر اثر و صفة و اسم لن یظهر من غیره و کذلک بتوجّهه الی محل البصر و اسباب المقدرة فیه یظهر اثر و صفة اخری

و هذا ما انتم

ص 232\*\*\*

و هذا ما انتم فی انفسکم تجدون و کذلک فی اللّسان اذا تتوجّه الیه یظهر النطق کما انتم تنطقون و هذا من توجّهه الی اسباب الظّاهریّة فی هیکل البشریّة و کذلک فی الباطن ببصر الباطن فاشهدون مثلاً تعلقّه الی القلب و الکبد و الطحال و الرأس و غیره یظهر باختلاف هذه المقامات اسماء مختلفة کما انتم بالعقل و النّفس و الفؤاد تسمّون اذاً فاعرف تجلّی هذا الالف فی نفسک مع انّه واحد کیف ظهر الله منه الاسماء المتغایرة و الآثار المختلفة لتبلغ بذلک الی مواقع العرفان و تشهد بانّ الاختلاف یظهر باختلاف المحل و الاسباب و الّا مجلی واحد و التجلّی واحد و کل ذلک فی انفسکم اَ فلا تبصرون و لتوقننّ بانّه لا اله الّا هو قد صنع الخلق جامعاً­ لجمیع اسمائه و صفاته ان انتم بدایع الصنع فی انفسکم لا تتضیّعون و کلّ ذلک خلق فی ملکه و یظهر فی مقام الخلق و انتم یا ملأ البیان عن حدودکم لا تتجاوزون خافوا عن الله و لا تنسبوا الی انفسکم ما لا قدّر لکم ثمّ عن مقامکم لا تسترفعون و قد بینّا لکم ما حارت فیه افئدة العرفاء و الحکماء و العلماء فی تلویح هذه الکلمات لتطلعنّ بما فیها و تشربنّ کل من فی السّموات و الارض من هذا المعین الجاریة علی مقدارهم و مراتبهم و علی ما هم علیه مقتدرون اذاً فاعرف هذا الالف الرّوحانی و هذا الطّراز الصمدانی و هذا الخیط المستقیم الاحدانی کیف قام بنفسه لنفسه فی مقابلة اهل السّموات و الارض و مرّة یرفع رأسه الی السّماء اذاً یستجذب منه افئدة ملأ الاعلی ثمّ مرّة یلتفت الی الارض اذاً یقوم اجساد المقرّبین عن قبور الفنا و کذلک

ص 233\*\*\*

نلقی علیکم عمّا رقم من اصبع القدرة علی الواح قدس محفوظ ثمّ اعلم بانّ لهذا الالف المستقیم الرّاسخة مثال فی کلّ العوالم و کل من خیط عنایته یستمدّون و کل ما انت تشهد فی کلّ ما خلق و یخلق من استقامة او من قیام او من استقرار او قوّة او قدرة فاعلم بانّ کل ذلک ظهر من استقامة هذا الالف الالهی و کل فی ظلّ هذا الالف مستظلّون و من استقامته مستقیمون فو الله قد بلغ القول الی مقام انقطعت عنه اشارات العلم و دلالات الحکمة لتشکروا الله ربّکم فی ایامکم و تکوننّ من الّذینهم اعرضوا عن کل من علی الارض ثمّ الی جمال الاحدیّة فی قمیص النّور عن خلف الحجبات مقبلون و یشربون خمر المعانی و الحیوان من ایادی الرّوح و فی کل حین هم یشکرون و لو یقبلن علیهم کل الطّلعات و یظهرن انفسهنّ لهم بکل زینة و حلّی اذا هم لا یعتنون و لو یدخلن علیهم باساور الذّهب و جلابیب العزّة من السندس و الاستبرق و یرون ان یذهبن احد منهم او یدخلن فی قلب احد فو الله لا یقدرون و لا یلتفتون الیهنّ و لو بکل ما یمکن فی الابداع یزیننّ انفسهنّ و لو بکل الاکحال هنّ یکتحلون و لو یستقبلهم احد بکلّ ما یمکن فی الارض من الذّهب و الفضّة و بجمیع الزّخارف الملک لا یعتنون به و لا الیه هم یقبلون اولئک اولیاء الله الّذین لا خوف علیهم و لا هم یحزنون و لایخافون من احد و لو یقوم علیهم کل من فی السّموات و الارض و هم لا یستوحشون لانّ قلوبهم و نفوسهم و افئدتهم ملئت من خمر رحمة الله و محبته و لم یکن من فرجة فی قلوبهم حتّی یدخل فیه محبّة غیره و کذلک نعرّفکم

المخلصین

ص 234\*\*\*

المخلصین لعلّ انتم ایّاهم تعرفون و تتّبعون امرهم علی ما کانوا علیه بحیث لا یحرّککم عواصف الملک و لا یزلّ اقدامکم قواصف الدهر و لتکوننّ من الّذینهم فی حبّ الله هم راسخون ثمّ اعلم بانّ لهذا الالف اسرار من کلّ العلوم بما اعطاه الله من بدایع فضله و فیه قدّر علم ما کان و ما یکون مثلاً انّک لو تستخرج حروفات الّتی کانت فی سرائر هذا الالف کما القیناک من قبل من مقاماته الاربعة فیه و تکتب استنطاقها و بعد ذلک تقسّمها علی تقسیمات اربعة و تجری علی کلّ تقسیمها باقتضائها من التّرقّی و التنزّل و الترفّع و التّساوی لیظهر لک من اسرار الّتی تتحیّر فیها العقول و تطّلع بما سمعت من الجفر الجامع و تصل الی مبدء العلوم فیا لیت وجدنا من احد علی ما نرید لنلقی علیه ما علّمنا الله من فضله ولکن لمّا ما وجدناه القیناک علی قدر مقدور و اکتفینا بذلک لئلّا یطّلع علیه کل جبّار مردود ثمّ اعلم بانّ هذه الحروفات المقطّعات فی مقام یکوننّ الرّمز بین العاشق و المعشوق و الحبیب و المحبوب و لا یطّلع بذلک احد الّا الّذین جعل الله قلوبهم کنائز علمه و خزائن حکمه و هذا ما سبق به علم الله المهیمن المحبوب ثمّ اعلم بانّ هذا الالف فی مقام یشیر به الی الارض البیضاء و النّور الدّرّیّ الاخفی ان انتم فی اسرار الصّنعة الطّبیعیة تریدون ان تتفرّسون و هذه الارض اصلها و کونها من الماء ان انتم تعقلون و یجمد فی الماء فسبحان الله موجدها و تعالی عمّا انتم تصفون و اذا جمد و انعقد هذا الماء الدّریّ فی هذا الماء النّاریّ و اخذ الحرارة من هذا الماء الذّهبیّ النّاریّ یجتمع فیها الثّلاثة الرّوح و النّفس و الجسد و هذا ما لاسبقه علم احد من النّاس و کلّ فیه متحیّرون فلمّا انعقدت هذه الارض المتکوّنة

ص 235\*\*\*

من الماء فی هذا الماء الحمراء اذاً فاخرجها فلمّا اخرجتها تجد فی وجهها غبرة النّار ای یسودّ اذاً انتم لاتحزنون لانّها لو اسودّت لا بأس علیها لانّ الله یبدّل هذه الظّلمة بالنّور بحیث یوقد و یضیئ باذن الله المهیمن المحمود و هذه ثمرة القدس الّتی ظهرت من شجرة الّتی نبتت فی سماء الافلاک و ارض العقول و هذه حجر الحکماء و فضّتهم و ارض العطشان و زیبقهم و بکل ما هم یسمّون و اذا اخرجتها عن معدن الالهی تسلّط علیها من روح الّذی کان منها و فی قرابتها لانّ الجسد لایقبل روح غیره لو انتم فی ما یلقی علیکم تحفظون و ما یمضی من ایام الّا و تبیضّ باذن الله اذاً فاجهد فی طهارتها بحیث لا یبقی فیها شیء من الظّلمة الّتی فیها الفساد علی غایة ما انتم تقدرون ان تجهدون ثمّ بعد ذلک جفّفها بنار صالحة و سلّط علیها من هذا الرّوح مرّة اخری ثمّ اضرم علیها النّار القصب الی ان یرفع فوق هذا الماء من دهن حمر مخزون فو الله هذه من ذهب الحکماء الّذی تاهت فیه النّفوس و تحیرت فیه عقول الحکماء و الی حینئذ ما وصل الیه الّا عباد الّذین لا تلهیهم زخارف الدّنیا عن ذکر الله المهیمن القیّوم و هذه هی النّفس و الدّم و الصّمغة الحمراء و یحیی بها اجساد الرّمیمة لو تنفخ فیها من هذا الرّوح اذاً انتم یا ملأ الصنعة فاطلبون ولکن فالتفت علی النّار و لا تسلّطها علیها علی قدر الّذی یضرّها لانّ النّار یفسد و یصلح لو انتم تشعرون و هذه من النّار و الذّهب و النّفس و ماء الکبریت و ماء الالهی و ماء الهواء و تطلق علیها کل الاسماء و الصّفات فی درایجها و مراتبها بمناسبات ما یظهر فیها من الالوان و الافعال و کذلک نعلّمکم لیوقننّ الکل بانّ لهذا الفتی الامّیّ العراقی لعلوم ما سبقها الاوّلون و لن یعرفها الآخرون لعلّ بذلک یستشعرون

فی انفسکم

ص 236\*\*\*

فی انفسهم و لا یظنّون بما هم الیوم یظنون و اذا ظهر یا اخی لک هذا الولد النّورانی و هذا الطّفل الرّوحانی علی وجه الماء فاکشطه قلیلاً قلیلاً الی ان یتمّ لک امرک فو الله اذا لو یصبه حمی النّار یخطف البصر فتعالی الصّانع الخالق القادر المدبّر العزیز المرهوب و هذا من اصل الرّوح و حقیقته و لو یطلق علی غیره یطلق مجازاً و به یحیی اجساد المیّة و یقومون عن قبورهم و فی ارض التدبیر هم یحشرون اذاً یظهر لک قیامة الاجساد لتوقننّ بذلک حشر الارواح فی الاجساد فی یوم الّذی ینفخ فی الصّور و یجدّد فیه قمیص الخلایق و کل فی محضر القدس باعمالهم یحضرون و یجزون بما عملوا فی الحیوه الباطلة و یوفون بکل ما هم یوعدون اذا یجدّد الحان الورقاء و یبدّل کل من فی السّموات و الارض و یبسط ارض المعرفة و یدلع دیک الاحدیّة و المؤمنون حینئذ علی براق النّور یرکبون لو نذکر لکم کل ما یظهر فی هذا الیوم لا تحمله الالواح و تضطرب منه النّفوس لذا نطوی ذکرها و نرجع الی ما ذکرنا من قبل لیسبق الفضل من لدی الله علی الّذینهم فی قمیص الوجود یدخلون ثمّ اعلم بانّک لو تزوّج هذا الدّهن الّذی القیناک بالحقّ مع هذه الارض لتصل الی ما ترید اقرب من ان یرتدّ الیک بصرک ان انتم بهذا العمل توفّقون اذاً فاعرف الذّهب و الفضّة ثمّ الشّمس و القمر ثمّ الصّمغة البیضاء و الحمراء لعلّ انتم تعرفون و بذلک قالوا العمل لم یکن الّا من النیّرَین الاعظمین کما انتم فی کتب القوم تشهدون و کذلک فاعرف ما یقولون بانّ ذهبنا لا ذهب العامة و کذٰلک الفضّة ان انتم تفقهون و هذا الذّهب سمّی ذو الجناحین و کان طایر فی الاجساد کلّها و یطلق علیه کلّ الاسماء مثلاً یطلق علیه الماء لسیلانه

ص 237 \*\*\*

و جریانه و یطلق علیه النّار لانّه حارّ فی طبیعته و کذٰلک الارض لیبوسته الباطنة فیه و کذٰلک هواء لاجتماع ما اجتمع فیه و یشهد کل ذلک من تفرّس فی اسرار الطّبیعة و کان من الّذینهم بانقطاعهم عمّا سوی الله و اقبالهم الیه الی ذلک المقام الاعلی یبلغون ثمّ اعلم بانّ هذا الدّهن المشعشع النّاری لاکلیل الاکالیل و اکلیل الالهی و اکلیل الغلبة لانّ به کل الاجساد ینقلبون ای به یبرء کل الاجساد عن الرّطوبات اللّزجة المفسدة و الیبوسات المظلمة الردیّة و به کل ما خلق فی الارض عن کل الامراض یبرؤن و انّه لجوهر الفاعل الّذی منه قوام العالم و انّه لحرّ الّذی لولاه لم یکن الحرکة و الحرکة هی الفعل الّذی یحدث منه و کذٰلک فاعلم کل العلم من الحرارة لو انتم فی جواهر علم الخلیقة تتفکّرون و انّه لرجل الشجعان و الذّکر الشّابّ و الزیبق الشّرق و الرّوح الّذی لو ینفخ منه علی العظام الرّمیمة لیحیی و یقوم باذن الله الملک المقتدر القیّوم ثمّ اعلم بانّ الرّوح لم یکن الّا الماء المنجمدة علی وجه الارض البیضاء و هذا من امر الّذی یظهر منها بغتة کالوحی السریع و جعله الله غالباً علی کلّ‌شیء لانّ هذا لهو الّذی استظلّ قبل کل الاشیاء فی ظلّ اسم الله الغالب القدیر و تشهدون عنه آثار القدرة ان انتم الی هذا المقام تصلون و هذه الارض البیضا الحجر الّذی تتفجّر منه الانهار و هی واحد فی جنسها و کذلک تدبیرها واحدة لو انتم فی هذا الواحد تکثّرات الاربعة تشهدون مثاله الف الّذی کنّا فی ذکره و هذا الالف واحد فی نفسه و انّه لیس بعدد ولکن یعدّ منه الاعداد و یستخرج عنه الکثرات ولکن انتم فی کثرات عوالم الاعداد طلعة الواحد تبصرون و هذا لحجر فیه اجتمعت اجناس

الثلاثة

ص 238\*\*\*

الثلاثة و انتم تشهدون بعیونکم لو انتم بعلم الله فیه تدبّرون و انّه لیحکی عن لیلة القدر لانّ فیه قدّر علم مکنون و اخفاه الله عن افئدة عباده کما اخفی لیلة القدر عن الّذینهم ببصر الله فی حقایق الاشیاء لا ینظرون و شبّهناه باللّیلة لانّه بعد تدبیر الاول یظهر فیه السواد و الظّلمة و هذه من ظلمات الّتی فیها قدّر ماء الحیوان و هذا من حق الّذی ما سمعتم من قبل و اذا انتم یا ملأ البیان فاسمعون اذاً فکّر فی ما نزّل من قبل فی الفرقان فی حکم ظلمات الثلاث لتقرّ بها عیناک و تصل الی غایة ما کان النّاس فی طلبه یجهدون و انّک انت یا ایّها العبد فاعلم بانّ خضر البها لمّا وصل الی مشرق البقا عند معین هذا الماء ما التفت الیه و ما شرب منه لمّا قلّبه الرّوح من نفسه الی یمین عزّ محبوب لانّ هذا الفتی ما اراد بقاء نفسه فی الملک و انفق روحه و کل ما له علی کل من فی السّموات و الارض و هذا ما اختار لنفسه حبّاً لله الملک المهیمن المقتدر المحمود قل یا قوم تالله انّ هذا العبد ما اراد لنفسه من شیء و ما استنصر من احد فی الملک الّا الله وحده و هذا ما یشهد به لسان الاحدیّة فی سرادق غیب مستور قل انّ هذا السّراج ما طلب المشکوة من احد و لا تؤثّر فیه النّار و ما یستضیئ من شیء الّا الله الفرد العزیز المتعالی القیّوم ثمّ اشکروا الله بارئکم فی ما کشف لکم الاسرار من هذا القلم الدّریّ المحدود و ان کان محدوداً بحدوده ولکن الله جری منه ما لا حدّ و لا غایة له اذاً اسرار التّفرید فی هذا التّحدید فاشهدون و هذا من علم الّذی علّم الله قلمی هذا لیوقننّ الکل بانّ السّموات العلم مطویّات فی یمینه و ارض الحکمة منجعلة باذنه و کل من بدایع علمه یستعلمون ثمّ اعلم بانّ اول ما حدث من محدث القدیم فی عوالم الخلق هی العناصر الاربعة الّتی هی النّار و الهواء و الماء و الارض کما انتم سمعتم من قبل و حینئذ تسمعون اذاً ظهرت

ص 239\*\*\*

اسطقسات الاربعة الّتی هی الحرارة و الرطوبة و البرودة و الیبوسة کما انتم تعدّون و تعلمون فلمّا تمزّجت و تزوّجت ظهرت لکل واحدة منها رکنین للنار الحرارة و الیبوسة و کذلک فی ثلاثه الباقیة انتم بهذه القواعد فاعرفون و بها خلق الله کل ما فی عوالم الخلق من العلویات و السفلیات و کل ما اعتدلت طبایعه یبقی علی الزّمان کما انتم فی الشّمس و القمر تشهدون و ما لااعتدلت طبایعه یفنی عن قریب کما انتم فی خلق عوالم السّفلی تنظرون اذا فاجهد حتّی تعرف اشیاء المعتدلة من المعادن و انّها اسهل تدبیراً فی العمل ان انتم بها توفّقون لانّ الامر لم یکن الّا من تفصیل و تطهیر و تزویج و هذا من حق الّذی کلّ الانبیاء به ینطقون و انّک اذا عرفت اسّ الطبیعة من معدن الالهیّة خذ منها علی قدر حاجتک ثمّ قطّرها بماء الحیّ الّذی یکون فی طبعها و یکون اقرب الاشیا بها و لها حتّی یصیر هذا الاسّ بیضاء النقیّة ثمّ سلّط علیها الماء و ضعها فی النّدی حتی یحلّ من هذا الاسّ علی قدر مقدور و ان تحلّ هذه الارض بهذا الرّوح ثمّ بعد ذلک تجعله فی العمیاء حتی یمزج و یصیر شیئاً واحداً ثمّ تعقده علی النّار الخفیفة و ان تفعل ذلک مرّتین او ازید ای فی العقد و الحلّ ذلک اقرب بالحقّ لو انتم تفعلون و ان لن تقدر سلّط هذا الماء علی هذه الارض ثمّ اجعلها فی الحلّ حتی یصیر هذا الماء بیضاء نقیّة ثمّ شمّع بهذا الماء هذه الارض لتصلوا الی غایة ما انتم تریدون ثمّ حلّلها بعد التشمیع لانّ منتهی التشمیع کان اول مقام الحلّ ثمّ بعد الحلّ انتم تعقدون اذاً یتمّ لکم عمل القمر و تشهدون قدرة الله برأی العین ان انتم بما قدّرنا فی هذا اللّوح تعلمون ثمّ بعد ذلک تعملون لانّ العلم قبل العمل و ایّاکم ثمّ ایّاکم یا ملأ البیان قبل علمکم بکل ما علّمناکم

لاتباشرون

ص 240\*\*\*

لا تباشرون و هذا نصحی علیکم فاسمعوه ان انتم فی مناهج الحق تریدون ان تسلکون ثمّ اعلم بانّ الاسّ قد یطلق علی هذا الماء لانّ الماء هو الاصل فی الاعمال و منه یکون الدّهن الصافی الّذی من تدهّن به لن یحترق ابداً و هذا من ماء الّذی به یحیی الله الارض بعد موتها و یظهر حکم النشور و من الانبیاء و الحکماء بعضهم اکتفوا بهذا الماء فی هذا العمل و اخرجوا به ما ارادوا من غایة القصوی و هذا من علم حق مکتوم و یعرف ذلک من امتحن الله قلبه بالایمان و علّمه العلم فی الزیبق وحده و هذا لکنز کان بختام الله المختوم و ان تریدوا عمل الشّمس فی الذّهب فارجعوا الی هذا الجسد من الدّهن الصّافی الّذی علّمناکم من قبل و سمّیناه ذهب القوم و کبریت الحق اذاً انتم فی فعله تتحیّرون فو الله ذکرنا لک کل الاعمال و القیناک ما لن توفّق بعلمه احد من قبل و انتم تشهدون بارواحکم و انفسکم بذلک ان تعرفون و ذکرنا لکم فی تلویح الاشارات میزان الطّبیعیّ الّذی من ظفر به فقد ظفر بالغایة القصوی فی هذه الحکمة الربانیّة و هذه الموهبة الالهیّة ان انتم تفقهون ثمّ نلقی علیک حینئذ ما یغنیک عن الّذینهم فی الارض بهذه الصنعة یشتغلون فاعلم بانّک اذا عرفت بانّ الامر لم یکن الّا من الزیبق و الکبریت ثمّ عرفتهما فی الشّمس و القمر الّذان هما الذّهب و الفضة فاعرف بانّ الملح ملیح فی تحلیل الاجساد بحیث لن تجدوا احسن منه للذّهب لو انتم فی کل الاشیاء تفحصون لانّ فی نفس طبعها مناسبة کلیّة الّتی لایتمّ بالقلم لو انتم بدوام عمرکم تکتبون و انّک لو تجد هذا الملح من معدنه و تقطّره و تحلّل به کلس الّذی کان منه

ص 241\*\*\*

و یتولّد عنه حتّی یکون نفساً واحدة و دهناً ثابتة فو الله لتصل الی ذروة العلم و المعلوم لانّ فی الاملاح سُتر اسرار الخفیّة المستورة کالعلوم اللّانهایة الّتی کانت فی قلوب الصافیة اَ فلا تشهدون و هذا من حق الیقین الّذی کل النّاس من فقدانه فی وادی الجهل لیهیمون کذلک یغنّ ورقاء العلم علی افنان الحکمة بالحان جذب محبوب و اکتفینا بذلک و اخاف فی ما کشفنا لکم الامر باشارات قدس مشهود ولکن لن یصل احد بذلک الّا بحبّ الله و اولیائه و هذا ما یعظکم هذا القلم الاعلی فی هذه الالواح المعدود ولکن انّکم لو تسمعون منّی فاطلبوا من الله ما یغنیکم عن الذّهب و الفضّة فو الله هذه لغایة الامر لو انتم تسمعون لانّ من الذّهب و الفضّة لن یغنی احد بل یزداد فی الفقر کما انتم تشهدون ولکن بما دعوناکم به یغنیکم عن کل من فی السّموات و الارض لو انتم بخیط الامر فی هذا الفعل تتمسّکون ثمّ اعلم انّ هذا الالف الّذی نزّل فی اول الفرقان و انّا فسّرناه لک باشارات الّتی تذهل عنها العقول قد خلق من الف الّذی نزّل فی البیان من لدی الله المهیمن العلیّ القیّوم بل معدوم عنده لو انتم فی اسراره تتفکّرون و فی مقام کان نفسه و ذاته لو انتم فی سرادق التّوحید تدخلون و بذلک فاعرف مقام الالف القائمة المستقیمة فی یوم الّذی یبعث فیه جواهر العلم فی نقطة قدس موعود و یأتی من یظهره الله علی سحاب العلم و القدرة و عن یمینه ملائکة الامر اذا کل من فی الارض من صاعقة الیوم ینصعقون و یتزلزل فیه

ارکان

ص 242\*\*\*

ارکان الخلایق و کل من سطوة امر الله مضطربون فهنیئاً للّذینهم یفوزون بجماله ثمّ فی جنّة القدس بین یدیه یدخلون و حینئذ اذا حکموا بشیء لن یقولوا لِمَ او بم ثمّ بما امروا فی الحین یسرعون و لن یخافوا من ملأ البیان و هم کالرّضیع الی ثدی رحمة الله یرکضون و لن یلتفتوا بشیء و لا یخافون من احد و لو یمنعهم کل من فی البیان او ملل اخری اذا هم لایمنعون و لایلتفتون بشیء و لایفتحون عیناهم علی احد لانّهم الی صرف الجمال ینظرون اذاً نسئل الله بان یجعلنا و ایّاکم من الطائفین فی حوله و الحاضرین فی بساطه و المستشهدین بین یدیه اذ انّه لهو القادر المعطی العزیز المحبوب.

[نسخه دیگری از سورة النّصح در لمعات الانوار ج1 ص 350به بعد نشر شده است.]

هذه سورة النّصح لمن اراد ان یستنصح الله المقتدر المهیمن القیّوم

**بسم الله العلیّ العظیم المقتدر العزیز المحبوب**

فسبحان الّذی نزّل الآیات بالحقّ علی النّبیّین و المرسلین و ینزل حینئذ علی ما کان النّاس فی دین الله یعملون و فیها ما ینبّئهم بصراط الله و فصّل فیها کلّ‌شیء و هدی و ذکری للّذینهم فی جنة الفردوس باذن الله یدخلون و یهدیهم سبل النّجاة و یبلّغهم الی شاطی القدس فی جوار الله المهیمن العزیز القیّوم ان یا حرف الجیم اسمع ما یلقیک حمامة الامر فی ایام الّذی اجتمعوا علیه اهل الکفر و البغضاء بغیر اذن و لا کتاب من الله العزیز المحبوب و یریدون ان یخرجوه من الارض کما اخرجوه اوّل مرّة و کذلک نلقیک من اسرار الامر ان انتم فی ایام الله بشیء من الاسرار مطّلعون ثمّ اعلم بانّا اذکرناک من قبل و نذکرک حینئذ بآیات الّتی تنقطع عنها ارواح الّذینهم کفروا به ثمّ تحیی به الموحّدون الّذین یطیرون فی هواء القرب و یذکرون الله بلسان سرّهم و جهرهم و هم من اثمار شجرة الرّوح فی کل حین یرزقون و لا یظنّون بالله ظنّ السّوء و لا یتکلّمون بغیر اذن من الله

ص 243\*\*\*

المهیمن القدّوس و اذا یسئلون عن شیء لایتکلمون الّا بعد اذنه و هذا ما نعلّمک سبل التّقوی لعلّ النّاس کانوا فی ایام ربّهم یتذکّرون و ما بعثنا من رسول الّا و قد ارسلناهم بآیات بیّنات و کل کانوا بهم مستهزؤن و منهم آدم ارسلناه بالحقّ و اسکنّاه فی قطب الجنّة فی وادی الّذی ما بلغ الیها المقرّبون و علّمناه من الاسماء کلّها و اشهدناه اسرار الامر ثمّ آویناه فی ظلّ شجرة الفردوس ان انتم تعلمون و امرناه بان یأکل من کلّ‌شیء ممّا یشتهی به نفسه ثمّ منعناه عن شجرة الرّوح و هذا من سرّ غیب مکنون هذه الشّجرة شجرة تنبت من صرف الرّوح و لاینبغی لاحد ان یقرّبها الّا الله المهیمن العزیز المشهود فلمّا وجدناه علی هواه اقلّ من الشّعر اذاً اهبطناه عن الجنة و جعلناه فی الارض من الّذینهم کانوا علی مناکبها یرکبون ثم نبّئناه فی امر و نهیناه فی ما عمل اذاً صاح فی نفسه سبعین الف سنة ثمّ اکبّ علی التّراب سبعین الف سنة اذاً رفع رأسه و نادی سبحانک ان لا اله الّا انت فارحمنی و لا تأخذنی بما اکتسبت ایدای و انّک انت غافر کلّ‌شیء و راحمه و انّک انت العزیز المرهوب فاغفر لی یا محبوبی عمّا فعلت بین یدیک لانّک اسکنتنی فی مقام کان مقدّساً عن غیرک و انا الّذی اشتغلت فیه بهوی نفسی و غفلت عن ذکرک تب علیّ بفضلک و رحمتک و انّک انت الحق علّام الغیوب اذاً انزلنا علیه من امطار الرّحمة ثمّ غسّلناه عن دموع عیناه و طهّرناه عن کل دنس و جعلناه من الّذینهم کانوا فی هواء القدس یطیرون ثمّ بعد ذلک اصطفیناه بالحقّ و جعلناه نبیّاً و ارسلناه علی الّذینهم سکنوا فی الارض لیأمرهم بالعدل و ینهیٰهم عن الظّلم و هذا ما رقم من قلم العزّ علی الواح عزّ مکنون قال یا قوم

مِنْکَبْ: زمین بلند یا کرانه هر چیز

مَرْهُوب: ترس‌آور

انا عبد الله

ص244 \*\*\*

انا عبدالله قد اصطفانی الله لامره و جعلنی آیة من عنده علیکم ان انتم تعرفون اتّقوا الله یا ملأ الارض و لا تفسدوا فیها و ابتغوا الفضل من لدی الله المهیمن المحبوب و لا تتّخدوا ولیّاً لانفسکم الّا هو و لا ترتکبوا فی ارض انفسکم عمّا یمنعکم الله بلسان صفوته لعلّ انتم فی یوم القیمة بین یدی الله تحشرون اذاً اعرضوا عنه و کفروا بآیاته و قالوا ما نتّبعک الّا بان تأتینا بآیة اخری و کذلک اعرضوا عنه و کانوا من الّذینهم فی غشوات انفسهم میّتون ثمّ بعد ذلک اصطفینا ابنه بعده و جعلناه آیة من لدنّا و ارسلناه الی قومه لعلّ النّاس کانوا بوجه الله یتوجّهون فلمّا جائهم بآیات بیّنات اذاً اعرضوا عنه و کانوا من الّذینهم فی ازل الآزال عن وجه الجمال معرضون الی ان قضی الایّام و مضت اللیالی ارسلنا النوح بالحقّ و اقمصناه قمیص الرّوح و جعلناه آیة للّذینهم یریدون ان یهتدون فلمّا جائهم بفاران من النّور و انوار من الرّوح اذاً اعرضوا عنه و اشرکوا بالله المهیمن المحبوب و قالوا لستَ بمرسل و ما اهتدیت بانوار الله بل تکون من الّذینهم فی الارض یکذّبون و ما انت الّا مفتر کذّاب و ارادوا قتله اذاً حفظناه من الّذینهم کانوا ان یشرکون فلمّا اشتدّ الامر علیه توضّأ بمیاه القدس و جلس بین یدی الله بخضوع محبوب و اراد ان یدعوا علیهم لینزل علیهم البلاء اذاً ارسلنا علیه ملائکة السّماء لیکوننّ من الّذینهم یستشفعون و نزلوا علیه و قالوا یا نوح لا تفعل بهؤلاء کما فعلوا بک فارحم علیهم و لا تأخذهم بعصیانهم لانّهم ضعفاء فی الارض و ارقّاء فی الملک و لایملکون لانفسهم

ص245 \*\*\*

موتاً و لا حیاة و لا نشوراً ان اصطبر فی امرالله انّه یوفّی اجور الّذینهم صبروا و کانوا علی ربّهم یتوکّلون و هذا اول بلاء ینزل علی الارض فاصبر علی بغیهم و اَذاهم سیجزیک الله جزاء الّذینهم کانوا فی مرضاته ان یصبرون و قام النّوح عن مقامه و رجع عمّا اراد ثمّ بعد ذلک دعاهم الی الله المهیمن المحبوب کذلک سبقت رحمتنا کلّ‌شیء و احاطت فضلنا کل من فی السّموات والارض ان انتم فی اسرار الامر تتفکّرون و قضی سنین متوالیات و مااهتدوا قومه بهدی الله و کانوا من الّذینهم کانوا فی ازل الآزال لایهتدون و ما تأثّر فیهم نغمات الله و مازادتهم الّا طغیاناً و کفراً حتی استیأس النّوح عنهم و اراد ان یدعوا علیهم و یجعلهم کهشیم مطروح اذاً ارسلنا ملائکة من سماء اخری قالوا یا نوح لا تکن اول سبب لبلاء الارض فارحم عبادالله و تجاوز عنهم و عن سیئاتهم لئلّهم اهتدوا بانوار الله ثمّ بآیاته یهتدون فاصبر فی الامر ثمّ استقم و کن کالجبل الحدید فی امرالله المهیمن المحبوب و اصبر بعد ذلک الی ان قضی عهداً و زمناً لا یعلمه الّا الله و یشهد بذلک عباد مکرمون و ماآمنوا به فی شیء و ماقاموا عن قبور هویهم و ماحشروا بعد الّذی نفخ فی الصّور و کذلک کانوا فی غشوات انفسهم محتجبون اذاً ناداه الله عن خلف الحجبات انّه لن یؤمن من قومک الّا من قد آمن من قبل و لا تحزن عمّا کانوا یفعلون فلمّا سمع نداء الله اهتزّ نفسه من الشّوق و رفع ایداه و قال یا ربّ لاتذر هؤلاء علی الارض فاستجبنا له و امرناه بان یصنع الفلک فلمّا تمّ سفینة الرّوح فی کلمة الاکبر قلنا یا نوح فادخل فیها من اهلک الّذین سبقت علیهم القول و کانوا فی دین الله ان یسبقون اذاً انزلنا من غمام القهر امطار الغفلة و اغرقنا کل من فی الارض

الّا الّذینهم

ص246 \*\*\*

الّا الّذینهم کانوا علی سفینة الرّوح راکبون ثمّ ارسلنا بعده هوداً و جعلناه نبیّاً علی المشرق و المغرب و ایّدناه بامر من لدنّا و جعلناه من الّذینهم کانوا فی مصر الرّوح ان یدخلون قال یا قوم اتّقوا الله و لا تفعلوا بمثل ما فعلوا من قبل و انّی اخاف علیکم عذاب یوم محتوم و کفروا به و اعرضوا عمّا آتیهم من عندالله المهیمن القیّوم الی ان اخذناهم بذنبهم و جعلناهم تذکرة للّذینهم یریدون ان یتذکرون ثمّ بعد ذلک ارسلنا صالحاً و اصلحنا امره و امرناه بان یأمر العباد بالعدل الخالص و یذکّرهم بایام الله العزیز المحبوب قال یا قوم آمنوا بالّذی خلقکم و رزقکم ثمّ اماتکم و احیاکم ان انتم تشعرون و لاتلتفتوا الی الدّنیا و زخرفها و خافوا عن الله ثمّ عن حدوده لاتتجاوزون و ارحموا علی انفسکم و لا تعتدوا عن امر الله المهیمن المحبوب قالوا یا صالح ما نعبد الهک و ما نتّبعک فی القول فانته عمّا تقول و الّا لنرجمنّک و نقتلنّک و بذلک کانوا من الّذینهم کانوا فی دین الله یعتدون قال صالح یا قوم هذه ناقة الله ترعی فی ارض القدس و تسقیکم من لبن الحکمة و لا تضرّکم فی شیء اتّقوا الله و لا تمسّوها بسوء انفسکم و لاتتّبعوا اهویکم ان انتم تعرفون فوسوس الشّیطان فی صدورهم و بغوا علی الله المهیمن العزیز القیّوم و اشتدّوا فی طغیانهم الی ان عقروا الناقة من غیر جرم و لا ذنب اذاً اخذناهم بکفرهم و بما هم کانوا ان یکسبون و ارسلنا بعده ابراهیم بالحقّ و اصطفیناه بین العباد و جعلناه آیة للّذینهم کانوا الی مشاهد العزّ ان یسلکون قال

ص247 \*\*\*

یا قوم اتّقوا الله و آمنوا به و لاتشرکوا فی الارض و لاتکوننّ من الّذینهم کانوا عن آیات الله معرضون و لاتغفلوا فی انفسکم و توجّهوا الی میادین الرّوح ان انتم تشعرون لعلّ یهبّ علیکم نسمات القدس و تقلّبکم الی شاطی الاحدیّة و یصفیکم من حکمة الله المقتدر العزیز المحبوب قالوا ما نتّبعک یا ابراهیم فی امرک و ما نذر آلهتنا فاسئل الهک بان ینزل علینا ما وعدتنا و کذلک کانوا ان یقولون و یستهزؤن به فی کل یوم و فی کل حین ارادوا ان یقتلون کأنّهم اتّخذوا آیات الله سخریّاً و اعترضوا بحجج الله و ادلّائه و کانوا عن شاطی هذا الفضل مبعدون حتی بلغ الامر الی عبد من عبادنا الّذی اشتعلت فی صدره نار الکفر و کان من الّذینهم کانوا فی غشوات انفسهم میّتون و اجتمع القوم و قال ارید ان اقتل ابراهیم و احرقه بعذاب النّار و کذلک کانوا ان یتدبّرون الی ان اوقدوا نار الکفر و اخذوا ابراهیم و دعوه فی النّار و کانوا علی اصنام انفسهم عاکفون اذاً جعلنا النّار علیه برداً و سلاماً و روحاً و رحمة و کذلک حفظناه و نحفظ الّذینهم فی البلاء یصبرون ثمّ بعد ذلک ارسلنا موسی بآیات عزّ محبوب و بینات امر محتوم و بلغناه الی شاطی القدس فی بقعة الفردوس و آویناه فی سیناء الامر و حوریب الرّوح اذاً نادیناه عن خلف سبعین الف حجاب عن سدرة البقاء یمّ قلزم الکبریا ان یا موسی انّی انا الله ربّک و ربّ آبائک اسمعیل و اسحق و یعقوب هذا جمالی قد کشفناه علیک فانظر ماذا تری و بذلک مننّا علیک و اتممنا النّعمة علیک اذاً فاقتبس بهذا النّار لعلّ النّاس کانوا

بنار الحبّ

ص248 \*\*\*

بنار الحبّ فی ایام الله یشتعلون ثمّ ایّدناه بعصاء من الامر و جعلنا یده یدی و اشرقناه بالحقّ ثمّ جعلناه درّیّ بیضاء للّذینهم کانوا بنظرة الله ینظرون ثمّ امرناه بان یذکّرهم بایامی من بعد حین الّذی تحرق فیه الحجبات بقوة من لدنّا و یأتی طلعة الرّوح فی ظلل من النّور باسم علیّ ان انتم تشعرون اذهب الی فرعون و ملأه ثمّ اهدیهم بانوار القدس و نبّئهم بایام الّذی کل فی محضر القدس یحضرون لعلّ یتّبعون امر ربّهم و یهتدون بنار الله و یقبلون الی شاطی االفضل فی جوار الله المهیمن المحبوب و دخل علی فرعون و قال اتّق الله و لاتتّبع هویک و لاتکن من الّذینهم بانوار الله لایهتدون انّی قد جئتک من مشرق الرّوح بسیناء من الامر فاتّبع امر ربک و لاتکن من الّذینهم بنار الله لا یشتعلون و یا قوم لا تمسّکوا بعصم الکوافر فتمسّکوا بحبل الله ان انتم فی انفسکم تشعرون و قوموا عن مراقد الغفلة ثمّ اشکروا الله فی ایامه و هذا ما نبشّرکم بالحقّ ان انتم تعلمون قال فرعون من ربّک یا موسی قال الّذی خلقنی و ارسلنی بسلطان من عنده ان انتم توقنون الّذی خلقک و رزقک و اعطاک من زخارف الملک و وهبک سلطاناً لتتّبع امره و تکون من الّذینهم کانوا فی رضی الرّوح یسلکون و ما تذکّر فرعون بشیء من الذّکر و ما آمن بالله طرفة عین اذاً اغرقناه و ملأه فی بحر الکبر و جعلناهم عبرة للّذینهم یعقّبوهم فی الارض و کانوا فی آیات الله یتدبّرون فلمّا قضی ایامه ارسلنا الرّوح بالرّوح و سمّیناه بعیسی فی ملکوت الارض ان انتم تعلمون و نزّهناه عن کل مکروه و اسمعناه نغمات الورقاء و اجذبناه بنغمة من الغیب و طهّرناه بماء قدس محبوب و نفخنا فیه من ساذج الرّوح و البسناه خلع النبوّة و اصطفیناه عن بین العباد و جعلناه آیة لمن خلق من کلمة الله من قبل و من بعد

ص249 \*\*\*

کانوا ان یخلقون و اجبناه فی ملأ الاعلی من قبل ان یخلق کل من علی الارض من طین مسنون و امرنا کل من فی السّموات و الارض بامره و اخذنا له العهد عن کلّ‌شیء و هذا ما رقم فی الواح الرّوح من مداد مسک معطور و بعثناه من نفحات القدس و جعلناه آیة للّذینهم کانوا من فردوس العزّ یحبرون و امرناه بان یبذل علی المکنات رشحاً من طمطام الیمّ المسجور الّذی اکرمناه بالحقّ و ما یطّلع بذلک الّا نفسنا الحق و کان ذلک فی ازل الآزال فی حجبات القدرة لمحفوظ فلمّا تمّ هیکل الکلمة فی سرّه قال یا قوم اتّقوا الله و لا تتّبعوا الشّیاطین فی انفسکم و اتّقوا من یوم کلّکم الی الله ربّکم ترجعون و ماادعوکم الّا الی الله و ابشّرکم بایامه الّذی فیها یغرّد الورقاء علی افنان سدرة العزّ ان انتم تستطیعون ان تسمعون یوم الّذی یظهر الله بامره و یکلّمکم علی لسان علیّ محبوب هذا یوم الّذی یرجوه هیاکل القدس و ما فاز به احد الّا الّذینهم کانوا عن کل ما سوی الله منقطعون و یا قوم فاستعدّوا للقاء الله فی ایامه و هذا ما ینفعکم عمّا تطلع الشّمس علیه ان انتم توقنون و یا قوم هذا کتاب الله آمنوا به و لا تحرّفوه فی ما امرتم فیه بالحقّ ان انتم تعلمون و لیس بالنّعمة ان یحیی الانسان بل بکل کلمة تخرج من فم الله القادر المقتدر المهیمن القدّوس و یا قوم فاسمعوا ما نلقی علیکم من کلمات الحکمة و لا تدعوا کتاب الله وراء ظهورکم و اجیبوا داعی الرّوح ثمّ بهذا النّار فی مصباح الحق توقدون و یا قوم ما نسئلکم من اجر و لا جزاء و لاشکور انّما اجری علی الّذی فطرنی و ارسلنی بالحقّ و جعلنی علیکم سلطاناً لاقرّبکم الی ساحة القدس و اهدیکم الی میادین العزّ ان انتم تحبّون ان تدخلون و ما آمن منهم احد و ما

اقبلوا

ص250\*\*\*

اقبلوا الی هذا الوجه الدّریّ المکنون و من النّاس من کفّره و من النّاس من اعرض عنه و منهم من جادله بالباطل و منهم کانوا به ان یستهزؤن الی ان ضاقت الارض علیه بحیث ما بقی له من محل من لیسکن فیه و کذلک احطنا امره و انزلناه علیک من قلم قدس محکوم حتی جاء نصرنا بالحقّ و نصرناه بجنود لن تروها و ارفعنا الی سماء القدس و انقطعنا ایادی الکفر عن ذیل ردائه کذلک نفعل بالّذینهم کانوا فی مرضاتنا یصبرون و کذلک نلقی علیک من اسرار الامر فی ما اکتسبت ایدی النّاس من قبل کما کانوا الیوم یکتسبون بذلک فاعرف فی سنن القبل ممّا قضی علی النّبیّین و المرسلین لتکون مستبصراً فی امر دینک و تکون من الّذینهم کانوا فی دار السّلام ان یدخلون و دارت الایّام و اللیالی الی ان بعث محمد بالحقّ و اشرقناه عن شرق البطحاء کاشراق شمس البقا علی مدینة بلوّر مبیوض و اضاء و استضاء منه یثرب القدس و بطحاء العزّ ان انتم تعلمون اذاً ارفعنا غمام الجود و امطرنا علی مداین الطّهر من امطار فضل محبوب لینبت فی قلوب المقدّسین من نبات علم مخزون و اجرینا بوجوده یمایم الفضل و جدّدنا به الادیان و اظهرنا کلّ‌شیء بطراز الرّفیع فی فصول قدس ممنوع قال یا قوم آمنوا بالله الّذی خلقکم و رزقکم ثمّ اشکروه بما اتیکم من نعمائه و لا تکوننّ من الّذینهم کانوا بنعمة الله ان یکفرون و یا قوم ما انا الّا بشیر و نذیر ابشّرکم برضوان الله و انذرکم من یوم الّذی انتم عن التّراب تبعثون و تسئلون عمّا اکتسبتم فی الحیوة الباطلة و تجزون بما کنتم ان تعملون و یا قوم ما انطق عن الهوی یوحی الیّ انّه لا اله الّا هو العزیز المقتدر المشکور و یا قوم هذا سبیلی فاتّبعوه و لا تتّبعوا الّذین یرتکبون الفحشاء

ص251\*\*\*

فی انفسهم و یفعلون ما انهیهم الله عنه و کانوا فی هواء انفسهم مغرقون و یا قوم ما نرید لکم من شیء و ما جزائی الّا علی الّذی ارسلنی بالحقّ الّا تختلفوا فی دین الله و لا تعقّبوا علماء الباطل و لا تکوننّ من الّذینهم لا یرجون لقاءالله العزیز المهیمن القیّوم و یا قوم لا تحرموا انفسکم و ارواحکم فاسرعوا الی مناهج القدس فی هذا الشاطی الّذی ما دخل فیه من احد الّا الّذینهم کانوا فی رضی الرّوح یسلکون و یا قوم فاعرفوا قدر تلک الایّام و انّ عیون البقا ماشهدت بمثلها و ما وقعت علیها اتّقوا الله ثمّ رسل الله لا تعتدون قالوا ما انت الّا کاحد مثلنا و مانتّبعک فی امرک و ما نراک من فضل و ما انت الّا رجل مسحور و اعرضوا عنه قومه و منهم قالوا ما هذا الّا رجل افتری علی الله و منهم قالوا ما هذا الّا رجل مجنون و منهم من قال فانزل علینا کسفاً من السّماء او تأتینا بقبیل من الملائکة او تفجّر لنا ینبوعاً فی الارض او تظهر لنا کنوزاً من ذهب حمر مسکوک قال یا قوم ما انا الّا بشر مثلکم ابلّغکم رسالات الله و ما اقول حرفاً تلقاء نفسی و کان الله شهیداً بینی و بینکم اتّقوا الله و لا تغرّنکم الدّنیا بزینتها و زخرفها فاعتصموا بحبل الله ثمّ عن امره لا تتجاوزون و مانأمرکم الّا بما امرت من عندالله و یشهد بذلک ذرّات الممکنات ان انتم بسمع الرّوح تسمعون و یا قوم هذه آیات الله نزّلت علیکم فبایّ حجّة بعدها انتم تؤمنون و ما قدّر الله حجّة فی الملک اکبر عن الآیات و هذه من آیاته خافوا عن الله ثمّ ببرهانه لاتستکبرون و هذا ما لایقاومه شیء فی الارض و لایعادله کل من فی السّموات ان انتم ببصر الله

فی ایامه

ص252 \*\*\*

فی ایّامه تتفرّسون قالوا لن نؤمن بک و لا بالّذی ارسلک و ما انت الّا الّذی ترید ان تنهیٰنا عمّا یعبد آبائنا و کذلک عرفناک و ما نراک الّا من الّذینهم کانوا علی الله یفترون و کلمّا انصحناهم بنصح الحق ما اقبلوا الیه الی ان زادت نار الشّقوة فی انفسهم و اجتمعوا علی قتله و شاوروا مع علماء العصر و کذلک کانوا فی دین الله یمکرون و نجّیناه بالحقّ و ارفعنا امره و اثبنا الآیات رغماً للّذینهم کانوا فی الارض یسترفعون نبّئ عبادی بالّذی جائهم بالحقّ باسم علیّ و اشرق عن افق القدس بانوار عزّ محبوب و جری عن یمینه انهار الرّوح فی بدایع علم مکتوم قال یا قوم قد ارتفعت غمام الحکمة و جاء الله بامره و هذا ما وعدتم به فی کل الالواح اتّقوا ّالله ثمّ الیّ فاسرعون و یا قوم انا ابن نبیّکم قد جئتکم بآیات الّتی تتحیّر عنها العارفون و هذه من حجّة الله و برهانه لاتدحضوها بظنونکم ثمّ فی انفسکم فانصفون و هذه من شریعة الله قد شرع لکم بالحقّ ان انتم توقنون و یا قوم فو الله ما ارید الّا اصلاح ادیانکم فی کلّما انتم الیوم فیه مختلفون و یا قوم هذه من نسمات الرّوح یهبّ علیکم و یقلّبکم من الموت الفانیة الی الحیوة الباقیة ان انتم الیها تتوجّهون و یا قوم قد اثمرت شجرة العلم فی هذه السّدرة الازلیّة و فصّلت نقطة الاولیّة و تمّت کلمة الله المهیمن القیّوم و یا قوم قد کشف الجمال و رفعت الحجبات و غنّت الورقاء و استنار جودیّ القدس و استضاء کل من فی السّموات و الارض ان انتم بعین الرّوح تشهدون قالوا ما نراک علی حق و ما وجدنا فی ایامک ما وعدنا به فی کتب آبائنا و مانتّبعک و لو تأتینا بکل آیة قال یا ایّها الملأ اتّقون فانظروا الی ما جعله الله حجّة باقیة و برهاناً ثابتة

ص253 \*\*\*

لمن فی السّموات و الارض ان انتم تعرفون و یا قوم کلّما انتم منتظروه و سمعتم من آبائکم و علمائکم یثبت بالآیات و هذه من آیات القدس الّتی ملئت کل من فی السّموات و الارض کما انتم تشهدون ان لن توقنوا بالآیات فبایّ شیء انتم الیوم فی دینکم تطئمنّون و لدونکم تستدلّون سیفنی الدّنیا و ما فیها و علیها و انتم فی محضر القدس بین یدی الله تحضرون و یا قوم لایمنعکم زخارف القول عمّا سمعتم عن علمائکم و لاتشتبهوا الامر علی انفسکم و استنصحوا بنصحی ثمّ بنصح الله لاتکفرون کلّما زاد الذّکر فی ذکر الله ما زادوا الّا طغیاناً الی ان افتوا علیه العلماء کلّهم الّا الّذینهم اطّلعوا بسنن الله العزیز المحبوب و بلغ الامر الی ان اجتمعوا علی قتله حتّی علّقوة فی الهواء و ضربوا علیه افواج الکفر رصاص قهر مبغوض و شبّکوا جسد الّذی یخدمه روح القدس و زاروا تراب قدمیه اهل ملأ الاعلی و سکّان الفردوس بنعاله یتبرّکون و بذلک بکت عیون الغیب فی سرادق البقاء و تزلزلت ارکان العرش و اهتزّت جواهر الوجود و تمّت سقایّه الشّجرة فی نفسه من هذا الدّم المنیر المسفوک فسوف یظهر الله سرّ هذه الشّجرة و یرفعها بالحقّ و یغنّ بانّه انا الله لا اله الّا هو و کل عبادی خلقناهم لامری و کل بامری عاملون و هذا ما کتبنا لنفسنا الحق بان ترفع الّذینهم استضعفوا فی الارض و نضع الّذینهم یستکبرون و ما ارسلنا من رسول و لا من نبیّ و لا من ولیّ الّا و قد اعترضوا علیهم هؤلاء الفسقة کما تشهدون الیوم هؤلاء الفجرة و کانوا ان یعترضون و مااعرض النّاس فی عهد الّا بعد الّذی اعرضوا علمائهم و استکبروا

علی الله

ص254 \*\*\*

علی الله و کانوا بآیات الله ان یجحدون فکلّما اعرضوا اعرض الّذینهم اتّبعوهم فی هویهم و ما آمنوا منهم احدٌ الّا الّذین اوتوا بصائر القدس و امتحن الله قلوبهم للایمان و سقیهم من کأوس قدس مختوم ختامها من مسک الرّوح و هم عن خمر الایقان من هذا الکأس مسکرون اولئک هم الّذین یصلّون علیهم ملائکة الفردوس فی جنة البقا و هم فی کل آن بفرح الله یستفرحون و ما بعثنا من نبیّ الّا و قد کفروه العلماء و فرحوا بما عندهم من العلم کما کانوا الیوم بعلومهم کانوا ان یفرحون قل یا معشر العلماء اَتدعون بعلاً فی انفسکم و تذرون الّذی خلقکم و علّمکم ما لا تعلمون و انتم یا ملأ الارض تفکّروا فی امر هؤلاء الفسقاء و بما اکتسبوا من قبل و بکل ما کانوا الیوم کانوا ان یکتسبون و به یشتغلون قل ان لم یکن هذا الّذی جائکم بآیات بیّنات علی حق من الله کما انتم الیوم فی مقاعدکم تقولون فبأیّ بیّنة تستدلّون بالحقّ الّذی ارسلناه باسم محمد من قبل اذاً یا ملأ البغضاء فی انفسکم فانصفون قل هل تستدلّون بغیر ما نزّلنا علی محمد من قبل من آیات عزّ مشهود قل یا ملأ الجهّال ان تستدلون بغیر ما نزّل علیه من لدی الله المهیمن القیّوم فأتوا بها ان انتم تنطقون فی انفسکم او تکونوا فی اقوالکم لصادقون و ان لم یکن بینکم من حجّة و لا برهان الّا بما نزل من الآیات من سماء عزّ محبوب فلمَ لا تؤمنون بالّذی جائکم بآیات بیّنات الّتی ملئت شرق الارض و غربها و انصعقت منها کل من فی السّموات و الارض الّا الّذینهم کانوا بآیات الله مجتذبون لا فو الّذی نفسی بیده هؤلاء الفسقاء هم الّذین ما آمنوا بالله فی مظاهر امره

ص255 \*\*\*

و کفروا بها بعد ما استیقنتها انفسهم و کانوا عن لقاء الله معرضون بعد الّذی کل وعدوا بذلک فی کل الالواح و یرجوه فی ایامهم و لیالیهم فلمّا جائهم الوعد اذا اعرضوا و استکبروا و کانوا مریباً فی لقاء بارئهم و کانوا علی اعقابهم منقلبون الی ان افتوا علی الله و حکموا علی مظاهر امره بما هم کانوا علیه مقتدرون و ما قتل احد من الرّسل الّا بعد اذنهم و بغوا علی الله فی ایامه و افرطوا فی جنب الله و ما کانوا ان یشعرون اذا فانظر الّذینهم کانوا علی الارض و یدّعون الایمان لانفسهم کأنهم اقبلوا الی التّراب و اعرضوا عن ربّ الارباب و کانوا علی اصنام انفسهم و هویٰهم لعاکفون و یستفخرون بالّذینهم ما ادّعوا فی الارض الّا العبودیة لله الحق ثمّ علی الله ربّهم یفترون و یقطعون البوادی الی ان تصلوا فی بقعة الّتی دفن اسم من الاسماء ثمّ عن موجدها فی ارضه یمرّون و لا یشعرون و منهم الّذی سمّی بالعبد لهذا الاسم الّذی انشعبت عنه بحور الاسماء و یشهد بذلک اهل سرادق البقاء و من ورائهم هذا القلم الدّری المکنون و هذا هو الّذی یفرّ الشّیطان عن کفره و احترق من ناره الاکباد الّذینهم انقطعوا الی الله و کانوا علی ربّهم متوکّلون و ما آمن بالله طرفة عین و هذا هو الّذی وسوس الشّیطان فی نفسه حتی غفله عن ذکر ربّه و اخرجه عن جوار قدس محبوب و هذا هو الّذی علّم القابیل ان یقتل اخیه و کان من الّذی استکبر فی اول الامر علی الله المهیمن القیّوم و ما من کفرٍ و لا من ظلم و لا من فسق الّا و قد بدء من هذ الشّقی و سیعود کل ذلک الیه ان انتم بفراسة الله تتفرّسون اذاً تشیرون الیه ملائکة الفردوس فی ملأ الاعلی باناملهم و یخبرون بعضهم بعضاً بانّ هذا

هو الّذی

هو الّذی

ص256 \*\*\*

هو الّذی استکبر علی الله فی ازل الآزال و اعترض بالنّبیّین و المرسلین فاعرفوه ثمّ العنوه ان انتم تعرفون و لذا جعله الله خادماً لحروفات نفسه رغماً لانفه بحیث یعمّر جدار الّذی کان منسوباً الیهم و افتی علیهم و بذلک یفتخر و لایشعر کذلک یأخذ الله الّذینهم کانوا بجناحین الهوی فی هذا الهواء یطیرون و قل افّ لک یا خنزیر و بما اکتسبت ایداک بحیث جرّیت سیف نفسک علی وجه الله و استکبرت علی الله المهیمن العزیز القدّوس و فی ظنّک انّک انت من الّذینهم یخدمون آل الله بتمامهم و ما تدری من ذنبک الّذی ارتکبت فی الحیوة الباطلة و لایعادله شیء فی السّموات و الارض و لا کل ما کان و کل ما یکون و تحسب بانّک تعمّر عماراتهم و تُبنی اساسها لا فو الّذی نفسی بیده ما عمّرت بل خرّبت اساس البیت و انهدمت ارکانها و انعدمت آثارها و یشهد بذلک لسان الغیب فی جبروت العزّ ولکن النّاس هم لا یشهدون و انت الّذی افتیت علی صاحب البیت و اصلها و ما استحییت عن الله ربّک و ربّ کلّ‌شیء و تحسب بانّک تعمّرها و هذا بغیٌ من نفسک الخبیثة علی الله العزیز المحبوب فاسئلوا منه یا ملأ الارض اَ ماتقولون بانّ الله انهی فی کتابه الحق بان لاتأخذوا اموال النّاس بالباطل ثمّ عن اوامره لاتستنکفون و کیف یأخذ اموال النّاس بالباطل عن الّذی بغی علی الله و کان ظلمه اظهرُ من الشّمس فی وسط السّماء ثمّ بها هذه البیوت یعمّرون و نشهد حینئذ بانّ صاحب البیت بریئ منکم و من اعمالکم و یلعنکم بما اکتسبت ایدیکم لو انتم فی اسرار الامر تتفکّرون و سمعنا بانّ هذا الملعون یفتخر فی المجالس باستکباره علی الله قل قد افتخروا رجال من قبلک

ص257 \*\*\*

و کل حینئذ فی النّار یستصرخون و لن یجدون لانفسهم من معین و لا من ناصر و کلّما یستغیثوا بماء العذاب لا یغاثون الّا بنقمة الله الّتی یعذّب منها الّذین کفروا و انّک انت سترجع الی مقرّک فی النّار الّتی یعذّب فیها المشرکون قل فو الله یا ایّها المشرک بالله و المعرض بآیاته و الکافر بنعمائه اهل الدرکات السفلی من نار نفسک یفرّون و یستعاذون بالله منک و من شرِّک و فی کل حین علیک و علی من یتّبعک یلعنون قل اَ ماانهیٰکم الله عن التوجّه الی الّذینهم ظلموا و کفروا بقوله الحق لا ترکنوا الی الّذین ظلموا فتمسّکم النّار فبایّ برهان انتم تفتخرون بهذا الظّالم الفاجر الّذی یرتکب فی نفسه کلّ ما انهی الله عنه و یضع کل ما امر به کما انتم من اعماله تشهدون و مع ذلک انتم تستقربون الیه و تمدّحونه فی مجالسکم و تعیّنونه فی امره ثمّ الیه فی امورکم تتوجّهون و هذا سرّ ما نزل من قبل علی محمد العربی من کلمات عزّ محفوظ و لکل وجهة هو مولّیها و الخبیثات للخبیثین و هذا هو الخبیث الّذی تقرّب بالجبت و آمن بالطاغوت و کفر بالله و کان من الّذینهم کانوا علی الله ربّهم یستکبرون و هؤلاء لایلتفتون علی ما فعلوا و ظلموا فی ایام الله و یکفرون و یلعنون الّذینهم ظلموا و اعرضوا من قبل و لایدرون ما یقولون و ما یلعنون الّا علی انفسهم و یکذّبهم اقوالهم کلّما اکتسبت ایدیهم و هؤلائهم الّذین کفروا بالله بعد ما عرفوه من قبل کما کانوا الیوم ان یکفرون و کذلک قصصنا لک من قصص الحق فی هذه الالواح و فصّلنا من کلّ‌شیء تفصیلاً هدی و رحمة من لدنّا لقوم یتّقون لتعرف کلّ ما جرت من قرون القبل علی امناء الله و سفرائه لئلّا یزّل قدمک و اقدام الّذینهم علی الصّراط یمرّون حنیئذ لمّا شغفت حمامة الامر من لحنات البقاء و استجذبت من نغمات

الورقاء

ص258 \*\*\*

الورقاء طلعت عن رضوان القرب و یکفّ بین الارض و السّماء و یدفّ باجنحة القدس فی فضاء هذا الهواء و ینادی فی ذرّ البیان علماء الّذین ظهروا من قبل او کانوا من بعد ان یظهرون الی یوم الّذی فیه یأتی الله بامره و یقدّر مقادیر کلّ‌شیء بقوله کن فیکون و یوصیهم ثمّ ینصحهم بنصح الّذی هو خیر لهم عن ملک الآخرة و الاولی و عن کل ما هم یعلمون بان لایطمئنّوا بعلومهم و لا باعمالهم و لا بکل ما هم کانوا به لیدینون ان یا معشر العلماء فی البیان لایمنعکم العلم عن بارئکم فاذا سمعتم نداء الله فانقطعوا عمّا عندکم ثمّ الی ساحة القدس بعیونکم فاسرعون و قدّسوا انفسکم و ارواحکم عن کل ما عرفتم و علمتم من قبل لئلّا یمنعکم شیء عن الله بارئکم لعلّ انتم فی مشهد القدس بین یدی الله تقعدون لانّ کلّ ذلک حجبات و اشارات یجعل بینکم و عرفان الله المهیمن العزیز القیّوم نزّهوا مرآت قلوبکم فی هذا الیوم لعلّ لا یمنعکم شیء عن الدّخول فی حرم الله المقتدر المحبوب و انّ المرآت لو یغطّی بکدورات النّفس و الهوی لن ینطبع فیها صور و اشکال و کذلک فی مرآت قلوبکم فاشهدون اتّقوا الله یا ایّها العلماء لایغرّنّکم العلم و الحکمة و لا دونهما فاستبقوا فی هذا الیوم الی رحمة الله و لا تقعدوا علی مقاعدکم ثمّ بین النّاس لا تتحاکمون و من سمع منادی الله فی یوم الّذی یقوم علی الامر بمظهر نفسه و یتأمّل او یصبر اقلّ من آن یبطل کل ما عمل فی حیاته و لو انفق ملأ الدّنیا من الذّهب و الفضّة او عبد الله فی ازل الآزال کذلک نعلّمکم سبل الحق لعلّ انتم باثمار شجرة القدس فی ایام الله ترزقون ایّاکم یا ملأ البیان لاتفرحوا بعلمکم و لا بعملکم بل بعلم الله فافرحون لانّ العلم ما شرع لکم من عندالله و العمل ما یقبل منکم من فضله اتّقوا الله ثمّ باموالکم لاتستکبرون و انّه

ص259 \*\*\*

لو یحکم علی الجهل نفس العلم او علی الظّلم جوهر العدل لحق و انّا کل بذلک مؤمنون انّه ما من اله الّا هو یفعل ما یشاء و لا یسئل عمّا شاء و کل عن کلّ‌شیء فی محضر العدل یسئلون اتّقوا الله و لا تکونوا بمثل الّذینهم استکبروا علی الله بعد الّذی کل کانوا بلقائه منتظرون مثل العلماء الّذین یفتخرون بعلمهم فی ایام الله کمثل الّذین عبدوا الاصنام لانّهم اعتکفوا علی اصنامهم و هؤلاء اعتکفوا علی علومهم بل هذا اکبر لو انتم فی انفسکم تتفکّرون فاعلموا بانّ کلّ ما یمنعکم عن الله بارئکم هو اصنامکم لو انتم تشعرون فوالله قد نصحناکم غایة النّصح و هذا خیر لکم عن ملک الآخرة و الاولی لو انتم تفعلون و انّک انت یا ایّها السائل فاقرء تلک الالواح بروحک و لسان سرّک ثمّ انشر بین یدی الّذین تجد منهم روایح الایمان ثمّ استرها غایة السّتر عن الّذین تجد منهم رایحة البغضاء اتّق الله و لا تکن بمثل الّذینهم کانوا الیوم فی هواء انفسهم یسلکون و لا ینظرون بالمنظر الاکبر بعد الّذی امروا بذلک و ارادوا ان یخمدوا نار الله الّتی انارت منها کل من فی السّموات و الارض و لا یشعرون ما فعلوا من قبل و لا بکل ما کانوا الیوم ان یفعلون اَ ماسمعت کیف اجتمعوا علینا فی هذه السّنة علماء العصر و انّا اقمنا فی معارکهم وحده و ما استنصرنا من احد الی ان فرّقهم الله بقدرته و اضاء النّور بالحقّ بعد الّذی کل ارادوا ان یطفئون فسوف یطهّر الله الارض من دنس هؤلاء و یعلو حجّته و یثبت برهانه و یرث الارض عباد الّذینهم انقطعوا الی الله المهیمن القیّوم ثمّ اعلم بانّا افتخرناک بهذه الالواح بین المشرق و المغرب

و جعلناها

ص260 \*\*\*

و جعلناها لک قمیصاً لتجد منه رایحة السّبحان و لو تضعه علی بصر اهل السّموات و الارض یرتدّ ابصارهم بصیراً و کذلک نفعل بالحقّ رغماً لانف الّذینهم کانوا الیوم بآیات الله یستهزئون قل یا ملأ الارض انّ هذه لنغمات ما فاز بها سمع الّذینهم خلقوا من التّراب ان انتم توقنون و هذه من کلمات ما ادرکت افئدة احد فی الملک ان انتم الی مقاعدها فی سماء القدس تعرجون و هذا من جمال ما وقع علیه عیون احد فی الملک ان انتم ببصر العزّ تبصرون و هذا سراج القدس ما قبل فی نفسه المشکوة و یکتفی بمشکوة الله المهیمن القیّوم قل تالله هذه لنار تدندنت فی حولها ملأ الفردوس و ما اقتبسوا منها الّا الّذینهم فی حول الشّجرة یطوفون و ما استثنا هؤلاء الّا تشوقاً للّذینهم حضروا فی بقعة المبارکة ثمّ من هذا النّار علی قدر مراتبهم یصطلون لعلّ لاینطقون عن هویهم و یفوضون امورهم الی الله و لا یحزنهم الفقر و الاضطرار و لا یمسکهم البأساء و الضّرّاء عن حبّ الله العزیز المحبوب قل هذه الکلمات لحوریات ما اطمثهنّ الله فی الملک و کنّ باکرات فی غرفات العزّ و قد اظهرناهنّ عن خلف الف الف حجاب لعلّ انتم عن جمالهنّ تستفیضون اقلّ من ان یحصی و من نغماتهنّ علی افنان سدرة تلک الکلمات تستجذبون اذاً لمّا بلغ القول الی ذلک المقام الالطف الارقّ الابهی الاعلی اذکر ربّی بلسان الخلایق کلّهم ثمّ عن قِبل الاشیاء باجمعهم فسبحانک اللّهمّ یا الهی یشهد حینئذ السن سرّنا بوحدانیّتک و شفتانا بفردانیّتک و کینوناتنا بصمدانیتک و ذاتیّاتنا باحدانیتک فلک الحمد فی بدایع عطائک و جمیل احسانک بحیث ارسلت الرّسل من عندک و انزلت الکتب من لدنک و شرعت فیها

ص261 \*\*\*

شرایع قربک و اظهرت فیها مناهج وصلک و ما نزلت فیها من الاحکام الّا هو خیر لنا عمّا تطلع الشّمس علیها و ما قدّرت فیها من خیر و لا من فضل الّا و هو یرجع الینا و انّک انت کنت لم تزل مقدّساً من ان ترید لنفسک من شیء او یرجع الیک من خیر لم تزل کنت فی علوّ القدس و الفضل و الغناء و لاتزال تکوننّ فی سموّ العزّ و النّزه و الاستغنا کل الاغنیا فقراء لدی باب مدین فضلک و کل العززاء ذللاء لدی ساحت قدس رحمتک و کل الملوک مملوک عند ظهورات سلطنتک و کل الوجود منقاد لدی بروزات حکومتک الی ان انتهیت الامر الی جمال قدس الوهیتک و هیکل عزّ قدّوسیتک و اظهرت عن خلف حجبات القدرة ما کنزته فی ازل الآزال بقوّتک لیتمّ بذلک بدایع نعمتک علی اهل مملکتک و جواهر عنایتک علی بریّتک و بذلک وفیت کلّما وعدته علی المنقطعین من اصفیائک و وفّیت کلّما اعهدته علی المقرّبین من امنائک و به اتممت حجّتک و اکملت برهانک و اثبتت دلائلک و اتقنت آیاتک و دعوتک و دعوت الکل الی هذا الفضل الاکبر الاعلی و هذه الشّجرة القصوی القصوی و من النّاس الّذینهم اجابوک فی ندائک و حدّثت من کلمتک فی قلوبهم نار محبتک بحیث احترقوا من قبل ان تمسّوا بنار سدرة ازلیتک و منهم الّذین سرعوا الی شاطی قربک بقلوبهم و نفوسهم و ارجلهم حتّی دخلوا فی حصن لقائک و وردوا فی جوار فضلک و رحمتک و منهم الّذین انقطعوا بکلّهم الیک حتی سکنوا فی دیارک و توطّنوا فی بلادک و منهم اعرضوا و استکبروا علیک و بغوا علی نفسک و امسکهم عن سبیل عنایتک و مناهج مغفرتک انفسهم و هویهم و علماء الّذینهم ما شربوا عن کأوس فضلک

و ماتمسّکوا

ص262 \*\*\*

و ما تمسّکوا الّا بعروة هویهم و اتخذوها الیٰههم من دونک و منهم هؤلاء الّذینهم اجتمعوا فی ارضک و آوُوا فی ظلّ عنایتک الکبری و اسمک الاعظم الاعلی الاوفی الاحلی و فی کل ذلک یا الهی لم یکن الفضل الّا من عندک و لم یکن العنایة الّا من لدنک من دون استحقاق احد بذلک لانّک کشفت الغطاء عن وجوههم و احرقت الحجبات الّتی حالت بینهم و بین انوار جمالک و ظلّلت علیهم من غمام رحمتک و اجریت لهم عیون علمک و رحمتک و رزقتهم من بدایع اثمار سدرة قدسک و جودک و موهبتک و بلغتهم الی الفضل الی مقام عرّفتهم نفسک الابهی فی اسمک العلیّ الاعلی و نورت قلوبهم و عیونهم بجمالک النّوراء و شرّفتهم بلقاء وجهک الاسنی و اسمعتهم نغماتک الاحلی و لک الحمد یا الهی علی ما اختصصتهم بنعمائک الباقیة فلک الحمد یا محبوبی علی ما اصطفیتهم لآلائک الدّائمة اذاً یا الهی لمّا کان عادتک الجود و الاحسان و سجیّتک العنایة و الامتنان اسئلک بوله قلوب عاشقیک و جذب افئدة مخلصیک الّذینهم ما ارادوا غیرک و ما ذاقت قلوبهم الّا من بدایع ذکرک ان تهبّ حینئذ عن یمین رضوان قدس ازلیّتک نسمات الغفران لیذهب عن الامکان روایح العصیان لیرجعنّ کل الیک و یدخلنّ کل فی مداین اسمک و حدایق احسانک و انّک انت المقتدر علی ما تشاء و انّک انت العزیز الکریم الرّحیم الغنیّ المعطی الفاضل الباذل العلیم الحلیم خبیر المعین العطوف الغفور ثمّ اسئلک اللّهمّ یا الهی باسمک الظّاهر المستور و بجمال غیبک المشهور و بانوار وجهک الّذی بها استنار کل من فی السّموات الارض و ببهاء اشراق اسمائک

ص263 \*\*\*

الّذی بها استضاء کل من فی البقاءات و العرش و بالّذی تظهرنّه فی ایامک و وعدت به کل امنائک و اصفیائک فی جمیع الواحک بان تجمعنا علی شریعة غنائک فی یوم قیامک و لاتحرم یا الهی فی هذا الیوم عیوننا عن ملاحظة انوار جمالک و لا آذاننا عن استماع نغمات عزّ فردانیّتک و لا قلوبنا عن بدایع اذکار قدس ربانیتک و لا افئدتنا عن اصغاء کلمات صمدانیتک و لا السننا عن جواهر اذکار وحدانیّتک و لا ایدینا عن اخذ الواح قدس الوهیّتک و لا ارجلنا عن المشی الی ساحة قرب ازلیّتک و لا اجسادنا عن الحضور بین یدی سلطنتک و کبریائک و انّی اسئلک حنیئذ یا الهی بان لاتجعل هذا الفضل مخصوصاً ببعض دون بعض و لا تحرم فی ذلک الیوم احد من عبادک و لا تعرّ نفس عن جمیل ردائک لانّی اشاهد فی هذا الآن بانّ کل الاشیاء قائم لدی مدینة فضلک و رحمتک و وجودهم و هیاکلهم تشهد بفقرهم و افتقارهم و ضرّهم و اضطرارهم ولو انّ اکثرهم لایشعرون فی انفسهم و لایفقهون فی ذواتهم فسبحانک یا الهی و محبوبی و ان کان اجسادهم ینکرون بدایع فضلک و جواهر احسانک ولکن سرّهم و باطنهم سائلون فضلک و منقادون لامرک و من یقدر یا الهی ان یفرّ من سلطنتک او یهرب من حکومتک او ینهزم من قدرتک و اقتدارک فانزل یا الهی علیهم من سحاب رحمتک امطار قدسک و عنایتک ثمّ علی قلوبهم من غمام مکرمتک میاه فضلک و افضالک لینبت من اراضی وجودهم سنبلات علمک و حکمتک و حبّات شوقک و رحمتک و انّک المقتدر علی ما تشاء و انّک انت المتعالی المتفاضل المتقادر المتبازل العزیز الرّفیع العلیّ الحلیم المقتدر المتعزّز الکریم المحبوب

و اما ما سئلت

و امّا ما سئلت

ص264 \*\*\*

و امّا ما سئلت عن حکم الحدیث المشهور فاعلم بانّ للسّالک الی الله فی هذا المنهج الدرّیّ البیضاء ینبغی بان یقدّس مرآت قلبه فی تلک الایّام عن کل ما سمع من قبل لانّ النّاس بعد الّذی غابت عنهم شموس العلم و الحکمة اختلفوا فی امرالله المهیمن القیّوم و بعضهم ضلّوا النّاس و افتروا علی الله فی کلماته و کلمات آل الله و تکلّموا بما امرهم هویٰهم و نسبوه الی شموس العصمة و ما کانوا ان یفقهون و بعضهم اتّبعوا سلاطینهم و ایّدوهم فی کل ما امرتهم انفسهم و وضعوا لهم احادیثاً و نسبوها الی ائمة العدل لیقرّبوا الیهم و کذلک کانوا فی هواء انفسهم یحکمون و منهم الّذین خافوا عن الله بارئهم فی ایامهم و سلکوا مناهج الحق و ما تکلّموا الّا بالحقّ الخالص و کلّ کان فی کتاب الحفظ لمسطور و لمّا دارت الایّام و اللیالی و مضی الامر و قضی الحکم ظهر الاختلاف بین العلماء و بذلک اختلطوا اقوال الصحیحة بالکذبة کما انتم تشهدون فی اقوالهم ثمّ فی اعمالهم تنظرون و لمّا کان الامر بمثل ما القیناک کیف تقدر ان تعرف الحق من الباطل بعد الّذی اختلفوا کل فی امرالله بحیث لن تجد اثنَین منهم علی امر واحد و کل فی کلّ‌شیء کانوا ان یختلفون فینبغی لک و للّذینهم یتّبعون الحق فی تلک الایّام الّتی کان احتجبوا عن الله الّا عدة انفس معدود بان تقدّسوا نفوسکم و قلوبکم عن کل ما یشهد و یری فی الارض لانّکم بشیء عمّا سمعتم من قبل لاتحتاجون لانّ الّذین ینسبون النّاس تلک الکلمات و الاحادیث الیهم لیستضیئ وجوههم کالشّمس فی سماء

ص265 \*\*

قدس مرفوع و بینّوا للنّاس کلّما اختلفوا فیه و بما حدّد فی الکتاب من الله العزیز المحبوب و اولئک ان صعدوا الی الله و احتجبوا جمالهم عن اعین الّذینهم کفروا و اشرکوا و ارتقبوا سراج الدرّی الّذی یوقد و یضیئ خلف مصابیح البلّور و یهدی النّاس الی ساحة القدس و الفضل و یبلّغهم الی جوار عزّ مخزون و مع ذلک لن یحتاج احد بشیء الّا بما شرع من شرایع الرّوح من لدن عزیز مشهود ولکن انّک لمّا قمت علی باب الّذی ماخیّب منه احداً من الخلایق لذا القی علیک رشحاً من هذا الطمطام المتذخّر المتموّج المکفوف لتکون الحجّة بالغة من لدی الله علی کل من فی السّموات و الارض لعلّ النّاس عن مراقد الغفلة بین یدی الله یقومون فاعلم بانّ لکلمات الله و سفرائه معانی بعد معانی و تأویلات بعد تأولات و رموزات و اشارات و دلالات و حکموا بما لا نهایة لها و لن یعرف احد حرفاً من معانیها الّا من شاء ربّک لانّ معانیهم کنوزهم کنزوها فی خزاین الکلمات و لا یعلم اسرارها الّا الله العزیز المقتدر المحمود و سیعلم تأویلها کل من عرج الی سموات القرب و القدس و قدّست بصراه بذکر الله و بلغ الی مقام الّذی بلسان المودعة فی سرّه بانّه لا اله الّا هو و انّه لهو الّذی کان و لم یکن معه من شیء اذاً یلتفت بکل المعانی و العرفان المکنونة فی کلّ‌شیء من قبل ان یقول کن فیکون کذلک یلقیک الورقاء من نغمات البقا و یعلّمک ما ینقطعک عن کل من فی الارض و السّماء لتجهد فی نفسک و ترتقی من هذه الارض الادنی و تصعد الی سموات

الاعلی

ص266 \*\*\*

الاعلی فی مقعد قدس محبوب فاعلم بانّ المقصود من الجمعة یوم الّذی فیه یجتمع النّاس بین یدی الله و فیه یقوم الله علی امره بمظهر نفسه و هذا لحق معلوم و فیه تغرّد الورقاء و تدلع دیک العرش و ترفع سموات العدل و یحشر فیه کل الخلایق بکل ما عملوا فی الحیوة الباطلة و یجزون بکل ما کانوا ان یفعلون و هذا من یوم الجمع قد نزل حکمه فی الفرقان کما انتم تقرؤن و لذا لن یحدّ بحدّ و لن یختصّ بیوم بل کل یوم قام فیه الله یسمّی بالجمعة لو انتم تعرفون و لمّا قام محمد فی ذلک الیوم علی الامر لذا سمّی بهذا الاسم و صار مختصّاً به کما انتم تعدّون و هذا من یوم الّذی سمّی بالتغابن و الرّجع و القارعة و الحاقة و الواهیه و غیرها من الاسماء لانّ فیه ظهر کل و کل ما انتم لاتعلمون و یسمّی بالقیمة لانّ فیه قام الله بقائمه و ظهر بکلمة تفطّرت عنها السّموات و تزلزلت الارضین و ما بینهما الّا الّذینهم صبروا و کانوا بآیات الله هم موقنون و قضی القیامة بقیام الله و ماادرکها الّا المخلصون اَ ماسمعت من ایام الله کیف نزّل علی الّذینهم آمنوا من سماء العزّة مائدة القدس و کل کانوا بها لمتنعّمون و فی کل جمعة یأخذهم عنایات الله من کل شطر و هم عن فواکه القرب و الوصل فی کل یوم یرزقون بل فی کل آن افتخروا بفضل من الله و فی کل حین نزلت علیهم آیات الله المقتدر القیّوم بایدی من سفرائه فهنیئاً لمن فاز بایامه فی یوم القیمة و استبق فی الفضل و کان من الّذینهم کانوا باثمار الرّوح ان یتلذّذون قضت کل ذلک و مضت

ص267 \*\*\*

القیمة و انّا نبکی بعیون سرّنا لفراقها و انتم یا معشر الحبّ حینئذ فابکون فوا حزنا بها طوت القیمة و غطّ الجمال و رجعت الورقاء و سدّت ابواب الفضل بعد انفتاحها و احتجبت انوار الوجه و منعت مائدة السّماء فی ما اکتسبت ایدی الّذین کفروا و بذلک احترقت افئدة الّذینهم کانوا فی سرادق الاسماء ان یسکنون فافّ لکم یا ملأ الارض و بالّذین اتّبعوکم فی افعالکم و اعمالکم فانّکم اعرضتم عن جمال الله بعد الّذی اظهر بالحقّ و اشرق علیکم من افق قدس محبوب و لا تشعرون بما فات عنکم و انتم حنیئذ لاتستشعرون و لن یدرکها احد الّا فی زمن المستغاث و هذا ما کتب الله بایدی القدرة علی الواح عزّ محفوظ و هذه من سنة الله الّتی قضت بالحقّ و لا تبدیل لها فطوبی لمن یبعث عن مرقد فؤاده فی یوم الّذی یجتمع الکل فی محضر الله المقدّس المتعالی القدّور قل یا ملأ الارض قوموا عن مراقدکم و تدارکوا عمّا فات عنکم فارحموا علی انفسکم ثمّ عن جمال الله لا تحتجبون فوالله لن ینفعکم شیئاً فی الملک الّا هذا ان انتم اقلّ من آن فی انفسکم تتفکّرون قل یا قوم فو الله لو تلتفتون بما اکتسبت ایدیکم فی زمن الله لن تستریحوا علی مقاعدکم و لن تسکنوا فی البیوت و تقعدون علی الرّماد و تنوحون کبکاء الّذینهم علی ابنائهم یبکون بل اشدّ من ذلک بحیث لن یجری حکمه و لا مقداره من القلم و سیظهر علیهم حین الّذی یخرج الرّوح عن ابدانهم و الی التّراب هم یرجعون ثمّ اعلم یا اخی بانّ لله فضل خفیة و احسان مستورة و عوالم مکنونة ما اطّلع علیها احد الّا الّذینهم بجناحین الرّوح فی هواء القرب یطیرون و لویلاقی احد من هذا العالم الی احد من عالم الاخری

الّذی

ص268 \*\*\*

الّذی کان فوقه لیتحیّر و یقول سبحان الله الخالق البارئ المصوّر العزیز المقتدر المتعالی القیّوم و من عوالمه­ عالم لم‌یزل تهبّ فیه نسایم الجود و الفضل و لا ینقطع فی آن و لو وصل الیه احد لیجد کل الفضل فی کل حین من الله العزیز المحبوب بحیث لا یفقد عنه شیء من الفضل و الرّحمة و العنایة و الجود و الکرم الّذی کان من اول الّذی لا اول له الی آخر الّذی لا آخر له و یتنعّم فی کل دقیقة بکل نعمة و کذلک اتممنا النّعمة علیک و ابلغناک الی شاطی الّذی تتحیّر فیها العارفون فهنیئاً لمن وصل الیه و یعرف قدر ما اعطاه الله بفضله الّذی ما سبقه السابقون و ما یدرکه الآخرون و الحمد لله الّذی بدء منه کل الممکنات و الیه کل یرجعون.

[یک نسخه از لوح مبارک در مائده آسمانی ج4 ص 265 به بعد نشر شده است.]

جواب سؤال میرزا کمال الّذین نراقی در تفسیر آیه کلّ الطّعام کان حلّاً لبنی اسرائیل الّا ما حرّم اسرائیل علی نفسه

**هو المقتدر علی ما یشاء بامر فی لدنه و هوالله کان بکلّ‌شیء قدیرا**

الحمدلله مموّج ابحر النّور بالماء النّاریة الالهیة و مهیّج احرف الظّهور بنقطة العمائیة الفردانیّة و مطوّر طَور الغیّبیة من فلک الظّهور نفس البطون وجهة الازلانیّة و مکوّر نقطة الربوبیّة من طرز الابهیة الصمدانیة لیشهدنّ الکل بانّه هو الحق لا اله الّا هو و انّه لهو الفرد الاحد الصمد الّذی لم یلد و لم یولد و لیس کمثله شیء و هو الله المتکبّر الجبّار الحمدلله مطفّح طماطم النّاریّة من هیکل القدّوسیّة الساذجیة و مرشّح قماقم الجمالیة من رشحات السّبوحیّة المجرّدانیّة و مجذّب طلعات الهائیّة من تغنّیات الازلیّة الوحدانیة و مغرّد حمامة النّوریة بالتّغرّدات السّرمدیّة الابدانیة لیعرفنّ الکل بانّه لهو الحق لا اله الّا هو المجرّد القدر الّذی لیس له وصف

ص269 \*\*\*

دون ذاته و لا نعت دون جنابه و انّه لهو المقتدر القّهار و الحمدلله مطوّر النّور فی طَوران نوره و مکوّر النّور فی کَوران نوره و مشعشع النّور فی وجهات نوره و مقمّع النّور فی قمعات نوره و ملجلج النّور فی حرکات نوره و مبلّج النّور فی طلعات نوره حمداً له ثمّ حمداً له حمداً هو یستحقّه و لا غیره فسبحانک اللّهمّ یا الهی لم یکن لی من ضیاء حتّی انادیک بآیات قدسک و لا لی من بهاء حتی اناجیک بحروفات انسک و لا لی من سناء حتی الاقیک فی سرائر عزّک و لا لی من شعاع حتی اشاهدیک فی مکامن نورک فسبحانک اللّهمّ یا الهی لانادینّک حین الّذی جعلتنی محزوناً تلقاء تموّج طماطم بشّاشیّتک و جعلتنی فی الارض مهموماً عند تهیّج قماقم سراریّتک و حین الّذی جعلتنی فی البیت مغموماً تلقاء تبذّخ ابحر نوّاریّتک فسبحانک اللّهمّ یا الهی لاشهدنّک ما تشهد لنفسک بنفسک قبل کلّ‌شیء بانّک انت الله لا اله الّا انت لم تزل کنت مستریحاً فی عرش الجلال و لاتزال تکون فی هویة الفضل و العدال لم تزل و لاتزال لتکوننّ بمثل ما قد کنت من قبل فی عزّ المجد و الجمال لن یعرفک احد علی حق عرفانیّتک و لن یصفک نفس علی حق وصافیّتک کلّ ما یعرفون المقدّسون افک فی ساحة قدس ملیک وهّابیّتک و کل ما ینعتوک الموحّدون شرک فی فناء انس سلطان قداریّتک فسبحانک اللّهمّ یا الهی انت الّذی خلقتنی و لم اک شیئاً فی ملکک و رزقتنی و لم اک ذرّاً فی بلادک حتّی عرّفتنی ذکرک و الهمتنی تصدیقه لوجهک و الاذعان لامره فی حقّک و اودعت فی ذاتیّتی نوراً من کینونیّتک لاعرف بذلک نفسک و اشعشع فی مملکتک و استریح فی ساحة عزّک

حتی تموجت

ص270 \*\*\*

حتی تموّجت علی ابحر الحزن الّتی لن یقدر احد ان یشرب قطرة منها و حزنت بشأن تکاد الرّوح ان یفارق من جسمی بحیث هممت و اهممت الرّوحانیون و غممت و اغممت النّورانیون و لک الحمد یا محبوبی علی جمیع ما اظهرت بقدرتک و قدّرت بمشیتک و احکمت بقضائک و احصیت بامضائک لانّ کل ذلک دلیل لامرک و سبیل لسلطان منّک فسبحانک اللّهمّ یا الهی کیف ادعوک ببدایع ذکرک بعد الّذی قطعت السّبیل عن معرفت کنه ذاتک و کیف لاادعوک و انّک ما خلقتنی الّا لذکر آلائک و تحمید نعمائک فسبحانک انّی کنت لدیک لمن الساجدین فسبحانک اللّهمّ یا الهی لاقسمنّک فی ذلک اللّیل الالیل عند تغنّی حمامة الامر فی جبل السیناء عن یمین شجرة الحمراء بتغنّیات ازلیّتک و فی تلک الظّلمات الاطول تلقاء تغرّد ورقاء النّوراء خلف حجبات العماء بتغرّدات سرمدیّتک بان ترفعنی الی سماء الغیب بهیمنة سلطان قیّومیّتک و تصعدنی الی افق الشّهود بقوة ملیک الوهیّتک و تعرّجنی الی مکامن احدیّتک و تشرّفنی بزیارة طلعتک حتی اسکن فی جوارک و استریح فی بساطک و اتّکأ الی وساید النّور بعنایتک و استرقد علی سماء الظّهور بکرامتک لعلّ یسکن قلبی و یستریح فؤادی و یلذّ کینونیّتی و یطمئنّ ذاتیّتی لاکون بذلک من الّذینهم کانوا بلقاء ربّهم یوقنون ان یا ایّها السائل الجلیل و المتوقّد بنار الخلیل ایقن بانّی من اول یوم الّذی ایّدنی الله بالتصدیق علیه و الاقرار بامره الی حینئذ ما ارید ان اجوب احد من العباد ولکن لمّا وجدت فی قلبک ناراً

ص271 \*\*\*

من محبّة الله و قبساً من نور مظهر نفسه لذا قد تموّج ابحر مودّتی لحبّی لک ارید ان اجیبک بحول الله و قوّته بما یطفح منّی من رشحات العبودیة فی ارض الظّهور لیجذبک نفحات النّور الی ذروة السّرور و یصلک الی مقام الّذی قدّر الله لک فی تلک الایّام الّتی اریاح الحزن قد احاطتنی من کل شطر عمّا اکتسبت ایدی النّاس بما افتروا علیّ من دون بیّنة و لا کتاب ای ربّ افرغ علیّ صبراً و انصرنی علی القوم المعتدین فاعلم بانّ لتلک الآیة الجنیّة و الثّمرة اللطیفة و رنّة الالهیّة و درّة اللاهوتیّة معانیاً لطیفة الی ما لانهایة بما لانهایة و انّی بفضل الله و جوده ارشّح علیک طفحاً منها لیکون ذکراً للمؤمنین و نوراً للمستوحشین و حصناً للمتزلزلین فاشهد بانّ للطعام مراتب شتّی ولکن لنکفینّک باربعة منها منها مقام عرش الهاهوت جنّة الاحدیّة لن یقدر احد ان یفسّر حرفاً من تلک الآیة فی تلک الجنة لانّ ذلک مقام سرّ الصمدانیة و انیّة الاحدانیّة و اسرائیلیّة الفردانیة و نفسانیّة اللمعانیة ظاهرها عین باطنها و باطنها عین ظاهرها و لا ینبغی لاحد ان یطّلع بحرف منها ولکن الله سیظهر اذا یشاء لمن یشاء و انّی علی قدر ضرّی و مسکنتی لااعلم حرفاً منها لانّها لن یحکی الّا عن الله بارئها و موجدها فسبحان الله خالقها و محییها عمّا یقولون الموحّدون فو الّذی نفسی بیده لو تموّجت ابحر النّور فی تلک المقام لیغرق کل من فی السّموات و الارض الّا عدة احرف الظّهور و کفی بالله علیّ و علیک شهیدا و منها مقام جنّة الصمدیة عرش اللّاهوت نور البیضاء و هو مقام هو هو و لیس احد الّا هو و هذه لجنّة مختص للعباد الّذین یستقرّون علی کرسی الجلال و یشربون ماءالکافور تلقاء الجمال

و یقرؤن

ص272 \*\*\*

و یقرؤن آیات النّور فی سماء العدال و هم بها یتلذّذون و من ذلک الطّعام یتنعّمون و سبحان الله موجدها عمّا یصفون و منها جنّة الواحدیّة ارض الصفراء طمطام الجبروت و هو مقام انت هو و هو انت عباد الّذین لاینطقون الّا باذن الله و لایعملون الّا بامره و لاینهون الّا بحکمه کما وصفهم الله بانّهم عباد مکرمون لایسبقونه بالقول و هم بامره یعملون و منها مقام جنة العدل ارض الخضراء قمقام الملکوت ذلک مختصّ للعباد الّذین لا یلهیهم التجارة و لا بیع عن ذکر الله اَلا انّ اولئک اصحاب النّور و هم فیها باذن الله یدخلون و علی بساط العزّ یسترقدون و منها مقام جنة الفضل ارض الحمراء سرّ الصّفراء مستسرّ البیضاء نقطة النّاسوت و انّ ادلاء الذّکر فیها اکبر لو کنتم تعلمون فآه آه ثمّ آه آه لو کان نقطة الاولی فی تلک الایّام و یشهد حزنی لیترحّم بی و یتلطّف علیّ و یشوّقنی فی کل حین و یؤیّدنی فی کل آن فآه آه لیتنی متّ بعده قبل تلک الایّام ام کنت نسیاً منسیّا قل ان یا ایّها الملأ ان ارحمونی و لاتفتروا علیّ و لا تعجلوا فی امری لانّی عبد آمنت بالله و آیاته و لا یبقی من ایامی الّا قلیلاً و کفی بالله ربّی علیکم وکیلا اذ هو حسبی و حسب من اراد من قبل و کفی بنفسه حسیبا ربّ افرغ علیّ صبراً و انصرنی علی القوم المشرکین الّذین لاینطقون الّا عن ظنون انفسهم و لایتحرّکون الّا بما یؤیّدهم هویٰهم قل ما لکم کیف انتم لا تتفکّرون و لا تشعرون ان یا ایّها الامین اذا تطفحّت اریاح المحبّة عن یمین شجرة الطّور و یقلّبک ذات الیمین و ذات الشمال

ص273 \*\*\*

هنالک تحصّن فی کهف النّور باذن الله العلیّ و هو الله کان بکلّ‌شیء قدیرا و ان شهدت و علمت کلّما فسّرنا لک فاشهد بانّا نرید بتفسیر اخری فاعلم بانّ المراد فی الطّعام نفس العلم ای کل العلوم و من اسرائیل نقطة الاولی و من بنی اسرائیل الّذی جعله الله من عنده حجّة علی النّاس فی تلک الایّام الّا ما حرّم اسرائیل علی نفسه ای ما حرّم نقطة الاولی علی ارقّائه و عباده ثمّ اشهد بانّ کلّ ما حدّد الله فی الکتاب من امره و نهیه حق لا ریب فیه و علی الکل فرض العمل به و التصدیق علیه و لا یحجبک عمل الّذین کانوا یفسدون فی الارض و یحسبون انّهم مهتدون لا فو ربّ السّماء هم کاذبون و مفترون و انّ علی مثل تلک الفئة لن یحلّ علیهم ان یأکلوا الشعیر فی تلک الایّام فکیف یحلّ علیهم ان یأکلوا ما حرّم الله فی الکتاب فسبحانه سبحانه عمّا یقولون المشرکون ان یا ایّها الخلیل اذا استشرقت بتشرّق شرق شوارق صبح الازل الّتی ملئت الآفاق انواره و استجذبت بتجذّب جذب جواذب نور الصّمد الّذی ظهرت علی هیاکل الاشراق آثاره فاعرف بانّ المقصود من الطّعام فی تلک الایّام الّتی کانت الشّمس طالعة فی وسط السّماء و یستضیئ سراج الازلیّة فی مصباح العماء ما یکون الّا معرفة صاحب الامر و اسرائیل ای المشیة الاولیّة الّتی خلق الله بها کل من فی السّموات و الارض و ما بینهما و بنی اسرائیل عباد الّذین یستجذبون بنار تلک المشیة فی سنة الستین الی یوم الّذی یحشر النّاس لربّ العالمین و ما کان الله ان یظلم احد ولکنّ النّاس انفسهم

یضلمون

یظلمون

ص274 \*\*\*

یظلمون فاعلم بانّ نور الله لم‌یزل کان مستویاً علی اعراش العطاء و لایزال یکون بمثل ما قد کان ولکنّ النّاس هم لا یشعرون و لا یشهدون فلمّا استبذخناک بتبذّخ طور النّور و استشمخناک بتشمّخ طور العبودیة فی ارض السّرور و استشربناک من ید یوسف الجمال ماء الاحدیّة من عین الکافور و استرقدناک فی مهاد الامن عند تغنّی نملة المحبور هنالک یروّح روحک و یلذّ نفسک و یسرّ ذاتک فاذاً فاشکر الله الّذی خلقک من قبل بامر من عنده و جعلک من الّذینهم بآیات الله لمهتدون ولکن الآن ان اشکوا بثّی و حزنی الی الله لانّه یشهد همّی و ینظر حالی و یسمع ضجیجی فو الّذی طیّر طیر النّور فی ارض الظّهور ماوجدت بمثلی مطروحاً کما الآن قد جلست فی نقطة التّراب بالذلّة العماء و لم یکن فی الملک ذی روح الّا و یحزننی بشأن تکاد السّموات ان یتفطّرن و تنشقّ الارض و تخرّ الجبال هذا بحیث لم یر عین الدهر بمثلی مظلوماً و انّی صبرت و حلمت و جلست بین یدی الله و اتّکلت علیه و فوّضت الامر الیه لعلّ یرحم علیّ و یعفو عنّی کل ما کان النّاس هم یفترون ثمّ اعلم یا کمال بانّی لو افسّر تلک الآیة من یومئذ الی ان اتّصل الایّام الی المستغاث یوم الّذی یقوم النّاس لطلعة حیّ بدیع لاَقدر بما اعطانی الله بفضله و جوده لانّ سرّ الاحدیّة قد تحرّکت و بحر الصمدیّة قد تموّجت و طلعة النّور فی سموات العماء عن یمین شجرة الامر قد تلئلئت فی تلک الایّام الّتی ما طلعت شمس الظّهور بمثلها ولکن النّاس لایعرفون قدرها و لایشهدون لطفها فآه آه لو عرفوا لن یغیب الحجّة منهم و لن یرفع النّعمة عنهم قل ما لکم کیف تشرکون بالله الّذی خلقکم و ایّدکم بنور من عنده ان انتم مؤمنون ان یا کمال

ص275 \*\*\*

استمع نداء تلک النّملة الذّلیلة المطرودة الّتی خفی فی وکره و یرید ان یخرج من بینکم و یغیب عنکم بما اکتسبت ایدی النّاس و کان الله شهید بینی و بین عباده و هوالله کان علی کلّ‌شیء شهیدا فآه آه لو یکون نقطة الاخری طلعة حبّی قدّوس لیحزن علی حالی و یبکی علی ما نزلت بی و انّی اسئل من جنابه فی ذلک الآن و ادعوا من حضرته بان یصعدنی الی ساحة عزّه و یجلسنی فی بساط قدسه کانّی فی تلک الایّام کنت و لم اک شیئاً مذکورا ای ربّ فافرغ علیّ صبراً فانصرنی علی القوم الفاسقین ان یا ایّها الامین ان کنت سکنت فی اجمة البیضاء جزیرة الفرقان فاعلم بانّ الطّعام ولایة الّتی قدّر الله فیها لاهلها و انّ المراد من اسرائیل نقطة الفرقان و من بنی اسرائیل اوصیائه من بعده الا انّ بمثل ذلک یجزی الله عباده المتّقون و ان کنت سکنت فی جزیرة الحمراء حدیقة البیان فاعلم بانّا نطلق الطّعام و نرید نقطة الاولی صرف الاحدیّة فی مقام و من اسرائیل وجهة الاخری سرّ الصمدیّة فی مقام و طلعة النّور و مجرّد الظّهور و هیکل الاحدیّه الّذی جعله المعتدین مسجوناً فی الارض و مستوراً فی البلاد فی مقام فسبحان الله عمّا اکتسبت ایدی النّاس فما الله بغافل عمّا کان النّاس هم یعملون فلمّا تموّجت فی ذلک الآن نار المحبّة فی قلب البهاء و یغنّ حمامة العبودیة فی سماء العماء و یرنّ هدهد النّور فی وسط الاجواء و یحرق شجر الطّور لنفسه بنار نفسه فوق تابوت الشهادة عن خلف القاف ارض الامضاء و یکفّ نملة العبودیة فی وادی الاحدیّة فی ذلک اللّیل بالسرّ الوفاء ارید ان افسّر تلک الآیة بما علّمنی الله فی ذلک الآن بفضله و جوده و انّه لهو العزیز الوهّاب فاشهد بانّ الطّعام

یکون بحر

ص276 \*\*\*

یکون بحر الغیب الّذی هو المکنون فی صحائف النّور و المخزون فی الواح المسطور و اسرائیل مظهر الامر فی تلک الایّام و بنی اسرائیل اهل البیان و کان ذلک الطّعام حلّ لهم ای لکل من اراد ان یصعد الی سماء العنایة و یشرب ماء الظّهور من تلک الزجاجة کوب العبودیة الّتی لم یکن الّا کمثل فئ فی الارض بل استغفر الله من ذلک التّحدید فسبحان الله عمّا یقولون الظّالمون فی وصفه تسبیحاً کبیراً فآه آه لو تموّج علیّ رشحاً من ابحر الاذن من سلطان العماء و ملیک البهاء لفسّرت تلک الآیة بلحنات الرّوحانیین و ربوات المقدّسین و نغمات المجتذبین و لمّا ما اشمّ رایحة الامضاء بعد القضاء لیکفینّک فی ما القیت علیک لیکون دلیلاً للّذینهم کانوا فی ایام ربّهم متذکّرون فاذا تصطّلت بتصطّل نار الوداد و تلذّذت بتلذّذ اثر المداد فی تلک الالواح السداد فاشهد و ایقن بانّی ما ادّعیت شیئاً الّا العبودیة لله الحق و کان الله حَکَمی عمّا کان النّاس هم یفترون قل ویل لکم عمّا اکتسبت ایدیکم ستردّون الی عالم الغیب و الشهادة و انتم فیها لتسئلون قل ان یا اهل الملأ لا تتعجّبوا عن صنع الله و رحمة الله و برکاته علیکم اهل البیان لو کنتم تعلمون اتّقوا الله ثمّ اعلموا بانّ صنع الله یستضیئ بمثل سراج الازلیّة بین صنع النّاس کیف انتم لاتتفکّرون و لاتشهدون فآه آه فو الّذی قد استکفّ ورقاء المحزون فی صدر البهاء لنسیت کل ما شهدت من اول یوم الّذی شربت لبن المصفّی من ثدی امّی الی حینئذ بما اکتسبت اید النّاس و کان الله یعلم کل ما کان النّاس هم لایعلمون قل ان یا اهل العماء ان اخرجوا من مساکنکم للحضور فی حرم النّور عماء الظّهور بیت الله

ص277 \*\*\*

الاکبر الّتی حُکمه فی لوح الفؤاد باذن الله العلیّ قد کان مشهودا و انّی اختم الکلام بما غنّت حمامة النّور من قبل حین وروده فی الارض السّرور و کان بلحن الفؤاد مغرّدا و انت تعلم یا محبوبی ما اردت لوجه الله معتمدا فانّ الصّبر منقطع منّی لحبّی جمال الله منکشفا و انت تعلم یا الهی ما اراد ابن الزنا فی دمی متعمّدا لا و حضرت عزّک لاابایع به لا خفیّاً و لا جهرا الله قرّب یوم دمی ثمّ دمعی علی التّراب متّکئاً فیا لیت یومی یوم دمی کنت بالثری متعطّشاً فسبحان الله عمّا یقولون المشرکون فی وصفه تسبیحاً کبیرا و الحمد لله ربّ العالمین بدیعا.

هذا سورة الکفایة قد نزل من الحق فی جواب العلم

**بسم الله الّذی لا اله الّا هو و هوالله کان بکلّ‌شیء مقتدرا**

ان یا اهل البهاء ان استمعوا تغنّی ورقة الحمراء فی جوّ العماء بانّه هو النّور هیکل السّناء قد کان من عندالله علی العالمین نوراً مبینا و ان اشهدوا طلعة الظّهور فی قمص النّور المتظهّر خلف القاف یمین الطّور بانّه هو الحق جوهر الاحدیّة عین الکافور قد کان مغنیّا و ان اخرجوا من مساکنکم فادخلوا حدیقة الفؤاد بیت النّور حین الغفلة عن مدینة الغیور باذن الله و هذا رشح من ابحر الامر فی لوح الحیات جوهر النّار قد کان مکتوبا و ان تریدوا ان تلاقوا طلعة الله فاصعدوا الی سماء الهواء حتی تسمعوا نداء دیک الجبّار بانّه لا اله الّا هو الواحد القهار و هو الله قد کان علی کلّ‌شیء محیطا

ان یا اهل

ص278 \*\*\*

ان یا اهل الارض اسمعوا نداء ورقة الهویة المورّقة من شجرة الازلیّة المنبتة من ارض الصمدیّة المغرّدة بآیات الجذبیة الالهیّة بانّه لهو الحق لا اله الّا هو و هو الله کان عن العالمین غنیّا ان یا اهل العماء هذه جنّة الاحدیّة حدیقة الازلیّة فاسکنوا فیها باذن الله الّذی لا اله الّا هو و هو الله کان بکلّ‌شیء علیما و ان استمعوا تغنّی الانجذاب من طلعة الجالس علی سریر الاقتراب نقطة الظّهور سرّ البطون مستسرّ الکتاب بانّه هو الحق لا اله الّا هو و هو الله قد کان بکلّ‌شیء شهیدا کذلک یقلّبکم الله بالالفین الراکدین لتعلموا بانّ الله کان علی کلّ‌شیء قدیرا و ان تجسّسوا فی السرّ هیکل الجهر فی فؤادکم تجدوا امانة من الله لتشهدوا بانّ الله لهو الغنی قد کان مولی العالمین جمیعا و ان ادخلوا بیت النّور ارض البیضاء رکن الحمراء تلک الدار دار الآخرة سرّ الاولی الّتی لهو الحیوان فی امّ الکتاب قد کان مکتوبا لتسلموا فیها و تحفظوا عن السّبحات و الاشارات و فتنة العمیاء ان انتم بلحن من القول علیما ان یا اهل الملأ اسمعوا تغنّی نملة الصّمدیة المغرّدة بآیات الاحدیّة بانّه هو الحق نقطة العماء جوهر الهویة فتعالی الله الملک الحق الّذی قد کان علی کلّ‌شیء مقتدرا هذا نداء هدهد العبودیة فی سماء العدال تلقاء الجلال بانّه هو الغیب صرف الظّهور سرّ الجمال فسبحانه هوالله قد کان بکلّ‌شیء شهیدا ان یا اهل العماء ان انزهوا انفسکم من سبحات الاشارات و نفیها و حکمها ذلک حکم العدل من غمام الفضل علی هیکل ستّار قد کان منزولا ان یا اهل الاکوان کلوا من ثمرة المثمرة من شجرة

ص279 \*\*\*

الحمراء المغرسة فی ارض الامضاء نقطة البدء سرّ الختم مستسرّ القضاء و انّ هذا حکم الکتاب من عندالله فی امر الکتاب محتوما و ان اخرجو من مساکنکم للحضور فی حرم القدس عماء الانس الّذی حکمه فی لوح الفؤاد باذن الله العلیّ قد کان مشهودا ان اشهد یا حرف الغیب بانّ نفس العلم صرف الظّهور فی کتاب الله الّذی لایحیط بحرف منه احد و کان ذلک من عندالله ربّ العالمین فی لوح الامر مسطورا و عنده علم السّموات و علم الارض و ما بینهما و علم کلّ‌شیء و هو الله کان بکلّ‌شیء علیما هو الّذی یعلم ما ینزل من السّماء و ما یخرج من الارض و ما یلج فیها و ما یعرج منها و الیها کل ذلک علمه فی کتاب النّور عند الله العلیّ قد کان محفوظا و ان اشهد بانّ جوهر الابداع جوهر القلم فی الامکان ولکنّ العلم فی الذات نفس الّذی لا یعلم احد کیف هو الّا هو و هوالله کان بکلّ‌شیء شهیدا هو الّذی ینصر من یشاء بملائکة النّور علی سرّ ذلک الظّهور الّذی کان رکن التحمید سرّ التمجید علی جهة التّجرید عماء التّفرید قد کان بالحقّ مشهودا و عنده علم الالواح و علم کلّ‌شیء فی کتاب الرّوح ولکنّ النّاس لایستطیعون ان یشهدوا رمزاً منه و هوالله کان بکلّ‌شیء علیما فسبحان الّذی عنده ملکوت الآیات ینزلها کیف یشاء بامر من عنده و هوالله کان علی کلّ‌شیء حسیبا ان یا اهل الارض ان تریدوا ان تعرفوا حق العلم فاعرفوا طلعة النّور قل سبحان الله هوالله کان منزّها عن علم الازلیّین جمیعا ان یا حرف الجود قل سبحان الله هوالله لم‌یزل کان مقدّساً عن وصف المنقطعین و الحق قد کان بنفسه الحق معروفا قل سبحان الله هوالله لا یعرفه شیء و لا یدرکه نفس و هو الحق لا اله الّا هو و انّ ابداعه البحتة قد کان بکلّ‌شیء معلوما ان یا اهل الملأ لا تظنّوا بالله ظنّ السوء و لا تقولوا ما لا تعلمون ان انتم بحرف من کتاب الامر خبیرا ان یاطلعة الجود ان اشهد بانّ جوهر جودک لم‌یزل کان ساجداً لجود الله العزیز الوحید الّذی لا اله الّا هو و هو الله کان بکلّ‌شیء شهیدا قل اَوَ لم تشهدوا ما نزل الله من قبل

علی الحبیب

ص280 \*\*\*

علی الحبیب الاول نفس المحبوب بانّ عهد الله لاینال الظّالمین و المنکرین اذاً ابداً هو الّذی یسجد له من فی السّموات و الارض و ما بینهما و هو الله کان بکلّ‌شیء مقیتا فسبحان الّذی بیده ملکوت الغیب و جبروت الشّهود یظهر من یشاء بامر من لدنه و انّه هو الحق لا اله الّا هو هو الله کان عن کل العالمین غنیّا و هو الّذی لن یعزب عن علمه من شیء لا فی السّموات و لا فی الارض و لا ما بینهما و هو الله کان بکلّ‌شیء محیطا

ص281\*\*\*

**این جزوه در مصیبت حروفات عالین نوشته شده** ولکن این ایام به نفسی تخصیص یافت بعد جمعی طالب شرح و تفسیر شدند که به لسان فارسی نوشته شود لهذا مرقوم گشت و از جواهر کلمات ظاهر و هویدا گشت ولکن چون ترجمه کلمه به کلمه مطابق فطرت اصلیه ملاحتی نداشت آنچه به قلم جاری شد مسطور آمد اگر چه صاحبان بصیرت در حرفی از او کل حقایق معانی را از دقایق روحانی و معانی ربانی استنباط می‌نمایند ولکن چون بعضی را در عالم طبیعت بشری مأوا است و دیدۀ اعتراض باز است لهذا به اظهار این بیان تبیان رفت.

**هو هو**

سبحانک اللّهمّ یا الهی کیف یتحرک القلم و یجری المداد بعد الّذی انقطع نسایم الوداد و استشرقت شمس القضاء من افق الامضاء و خرج سیف البلاء من غمد البداء و ارتفعت سماء الاحزان و استمطرت من سحاب القدرة رماح الافتتان و سهام الانتقام بحیث افلت انجم السرور فی قلوب احبّائک و انعدمت مقادیر البهجة عن افئدة اصفیائک و استمرّ فی الرّزایا حتّی وصلت الی مقام الّذی لن یقدر احد ان یحملها و لن تطیق نفس ان تقربها بحیث اغلقت ابواب الرجاء و انقطت نسایم الوفاء و هاجت روایح الفناء فو عزّتک یبکی القلم و یضجّ المداد و انصعق اللّوح و ارتعش الابدان و انهدم الارکان فآه آه عمّی قضی و امضی و ذلک من عنایتک الاولی

پاک

ص282 \*\*\*

پاک و مقدّسی تو ای پروردگار من چگونه حرکت نماید قلم و جاری ­شود مداد بعد آنکه منقطع شد نسیم‌های مرحمت و غروب نمود لطیفه‌های مکرمت و طلوع نمود آفتاب ذلّت و خواری و بیرون آمد شمشیر بلا از نیام و سماء حزن مرتفع شد و از غمام قدرت تیرها و نیزه­های فتنه و انتقام ببارید به قسمی که علامت‌ها و انجم‌های سرور از قلوب غروب نمود و مقدارهای بهجت از افئده روزگار زایل شد و ابواب رجا بسته گشت و عنایت نسیم صبا از حدیقه وفا مقطوع گردید و بادهای تند فنا بر شجره بقا بوزید و قلم به ناله مشغول است و مداد به صیحه و ندبه معروف و لوح از این خروش مدهوش و جوهر هوش از چشیدن این درد و الم در جوش عندلیب غیب در این سروش که وای وای از آنچه ظاهر و هویدا گشت و این نیست مگر از مرحمت‌های مکنونۀ تو ای پروردگار من.

و انت الّذی یا الهی اوقدت سراج المحبّة فی مشکوة العنایة و ربّیتها بدهن العلم و الحکمة حتی اضائت و استضائت و بنورها اشرقت انوار احدیّتک فی مصباح عزّ سلطنتک و استحکمت ارکان بیت ازلیّتک فی رضوان قدس هویّتک و حفظتها بزجاجة فضلک و مرآت رحمتک لئلّا تهبّ علیها اریاح المکدّرة و بعد ذلک اقمصتها بقمیص جودک و رأفتک و اظهرتها من ملکوت صفاتک علی هیکل اسمائک فلمّا تمّ خَلقها و طاب خُلقها هبّت علیها اریاح الفناء و انقطعت عنها

ص283 \*\*\*

نسمات البقاء حتّی اخذت حیوٰته و کسر مصباحه و بطلت مشکوته فآه آه عمّا قضی و امضی و ذلک من بدایع امرک الاخری.

و تویی ای پروردگار من که روشن فرمودی شمع مرحمت و چراغ‌های هدایت خود را در محل‌های عنایت و مکرمت و تربیت فرمودی به روغن‌های علم و حکمت خود تا این که به ضیاء او روشن شد چراغ‌های هدایت در غرفه‌های عزّت تو و به او ظاهر شد نورهای احدیّت تو در مصباح‌های بزرگی و حکومت تو و حفظ فرمودی او را از بادهای تند خاموش‌کننده تا اینکه محفوظ بماند در سایه‌های رحمت تو و بعد پوشانیدی او را از خلعت‌های باقی خود و ظاهر فرمودی او را از ملکوت صفات در هیکل اسمی از اسماء خود و چون تمام شد خلق او و نیکو گشت خُلق او و وزید بر او بادهای مخالف فنا و بسته شد به روی او درهای بقا به حدی که خاموش شد روشنی او و شکست فانوس او و خالی شد محل او و فانی شد نور او پس وای وای از آنچه قضا شد و هویدا گشت و این است از امر مبرم تو ای پروردگار من.

فکیف اذکر یا الهی بدایع صنعک واسرار حکمتک بحیث خلقت من جواهر النّعماء ماء الدرّی البیضاء و اجریته من اصلاب الآباء و انتقلته من صلب الی صلب حتّی انتها فی ظهر احد من عبادک ثمّ نزّلت هذا الماء الّطیف الصّافی فی صدف نسوة من امائک و ربّیته فیها

بایادی

ص284 \*\*\*

با یادی سرّک و لطایف رأفتک و دبّرته بتدابیر حکمتک حتّی صوّرته فی بطن امة علی هیکل التکریم و احسن التّقویم ثمّ بعد ذلک اخرجته و ارضعته و انعمته و اغذیته و سقیته و اکرمته و اعلیته و اقومته و اکبرته حتی وصلته الی غایة الّتی لاغایة لها فی خلقک و علّو الّذی لا منتهی له فی بریّتک بحیث عرّجته الی سماء امرک و هواء عزّ قدسک و وصلته الی معارج الاسفار بین یدیک و انقطعته عن کل الجهات الیک و رجعته منک علیک حتی ورد فیک و نزل بک ولکن یا الهی حین وروده الیک عرّیت جسده لانّک ما احببت غیره و اخذت ثیابه لانّک ما اردت دونه و اسکنته فی بیت لم یکن فیها لا من رفیق و لا من شفیق و لا من مصاحب و لا من انیس و لا من سراج و لا من فراش و بقی فیها مسکیناً فقیراً فریداً مستجیراً فآه آه بذلک انقطعت نسایم الشرف عن طرف البقاء و کلّت ورقاء الامر عن نغمات الوفاء و شقّت هیکل الوجود عن هیکله ثیاب الصفراء و القت الحور علی وجهها رماد السوداء و بکت عیون العظمة فی سرائر الامکان بمدامع الحمراء فاه آه قضی ما امضی و ذلک من مصائبک الکبری.

چگونه ذکر نمایم ای محبوب من و مقصود من حکمت‌های بالغۀ تو را در ظهورات صنع تازۀ تو و اسرارهای سلطنت و تدبیر تو که مستور شده از مشاهده عیون و منزه گشته از ادراک عقول به قسمی که خلق فرمودی

ص285 \*\*\*

از جواهر نعمت‌های خود آب لطیف نورانی و جاری نمودی او را در صلب‌های روحانی و نقل نمودی از صلبی و از محلی به سوی محلی تا اینکه منتهی شد و مقرر گردید در ظهر یکی از عباد تو و بعد نازل فرمودی از ­ظهر او در صدف­ یکی از اماء خود و تربیت فرمودی او را به دست‌های باطن خود و لطیفه‌های بخشش و رحمت خود تا اینکه خلق فرمودی او را در بطن امّ بر هیکل کرامت و بزرگی و به بهترین صورت او را زینت دادی و از عیون صافیه شیر دادی او را و از قدرت کامله حفظ فرمودی او را تا این که بزرگ شد در جوار رحمت تو و ساکن شد در دیار حکومت تو و چشید از خمرهای مکرمت تو و نوشید از چشمه­های لطف تو تا آنکه به حدیقه عرفان وارد شد و به محل ایقان مستریح گشت و در ریاض قرب و مشاهده سایر بود و در بساط وصل و مکاشفه می­خرامید تا آنکه به شرف لقا مشرّف شد و از خمر بقا مرزوق گشت و ثمرۀ قرب را از شجره وصال اخذ نمود و آب زلال را از چشمۀ جمال بنوشید و زلال معارف الهیه را از طلعت بی‌مثال حضرت لایزال ادراک نمود و طی نمود سفرهای ممالک عشق را و راه‌های مهالک صبر و طلب را تا آنکه وارد شد بر تو و راجع شد به سوی تو و بازگشت نمود نزد تو و ساکن شد در قطب لامکان مقابل جمال تو در این وقت به موج آمد بحر قضای تو و به هیجان آمد بادهای تند در هوای بلاهای تو پس عریان نمودی بدن او را و ذلیل فرمودی جسد او را و منزل دادی او را در خانه‌ای که نه فرشی در او گسترده بود

ص286 \*\*\*

و نه چراغی در او آماده شده بود و نه رفیق و مونسی که مصاحبت نماید با او و نه دوست و انیسی که انس گیرد با او پس وای وای مسدود شد علامات سرور و لال شد عندلیب ظهور و شق نمود جوهر وجود ثیاب خود را و ریخت حوریه فردوس بر سر خود خاک سیاه را و جاری شد از چشمه‌های قدرت انهار ذلت پس وای وای از آنچه ظاهر شد و هویدا گشت و این است از مصیبت‌های بزرگ تو. ای پروردگار من.

فسبحانک اللّهمّ یا الهی بعد ما اصعدته الی میادین الهاء عرش البقاء و فنائه عن حول نفسه و بقائه بالنّور الاعلی فی رفارف البداء و وصوله الیه و عرفانه نفسه و ابلاغه نوره و ادراکه جماله اسقیته من بدایع عیون الصافیة من جواهر علمک المکنونة و البسته من رداء الهدی و اشربته من کأوس التقی حتی سمع نغمة الورقاء فی مرکز العماء و وقف علی المنظر الکبری و قام لدی حرم الکبریاء و استمسّک بخیط الصفراء فی رکنک الحمراء و استغنی بکینونته و استبقی بذاتیته و شهد بعینه ما شهد و عرف بقلبه ما عرف و عرج بتمامه الی مقام الّذی لن یسبقه احد فی حبّه ایّاک و رضائه فی قضائک و تسلیمه فی بلائک و کان فی ذلک الشأن الاعلی و المقام الاعزّ الاوفی حتی نفخت علیه من نفحات قضائک و اریاح بلائک و اخذت منه کل ما اعطیته بجودک بحیث بقی رجلاه عن المشی و ایداه عن الاخذ و بصره عن مشاهدة جمالک و سمعه عن استماع نغماتک و قلبه عن عرفان مواقع

ص287 \*\*\*

توحیدک و فؤاده عن الایقان بمظاهر تفر یدک و ما اکتفیت بذلک حتی نزعت عنه خلع عنایتک و نزّلته من قصور العزّة علی التّراب المسوّدة و من مخزن الغناء الی مکمن الفقر و سکن فی بطن الارض وحیداً غریباً عریاناً محروماً مهجورا فآه آه عمّا قضی و امضی و ذلک من رزیّتک الکبری

پاک و منزهی تو ای مقصود من بعد از آنکه بلند فرمودی او را به مقام‌های عزّ فردوس و وارد نمودی او را در گلزارهای بقای قدس که درهای فنا به روی او باز نگشته تا آنکه فانی شد از نفس خود و باقی ماند به بقای تو و داخل گشت در حدیقه وصال نزد تو و نوشید از چشمۀ جمال و ادراک نمود جواهر علوم و سواذج حکمت را از چشمه‌های مکنونه و پوشید از جامه­های هدی و چشید از کأس‌های تقیٰ و شنید نواهای ورقاء الهی را از چنگ و بربط‌های صمدانی و از همه برید و به حضرت تو پیوست و سر تسلیم در صحراهای قرب تو گذاشت تا آنکه در بیابان‌های طلب جان در باخت و بعد گرفتی از او آنچه عطا فرموده بودی تا آنکه پای او از مشی باز ماند و دست‌های او از حرکت افتاد و چشم‌های او از مشاهده جمال محجوب شد و گوش‌های او از شنیدن بیان تو ممنوع گشت و اخذ نمودی از او خلعت‌های مرحمت خود را تا آنکه افتاد برهنه و عریان بر روی خاک و از قصرهای بلند عزت بر بیت ذلّت مسکن گرفت و از مراتب بلند غنا بر ارض فقر مقر گزید و باقی ماند در میان زمین تنها و غریب و وحید و فقیر پس وای وای از آنچه ظاهر شد و هویدا گشت

و این است

ص288 \*\*\*

و این است از بلاهای بزرگ تو ای پروردگار من.

و انت الّذی یا الهی اغرست شجرة طیّبة فی ارض مبارکة لطیفة و اشربتها ماء الکافور من عیون الظّهور و ربّیتها باقتدار سلطنتک و حفظتها بایدای قدرتک حتّی ارتفعت و اعلیت و جعلت اصلها ثابت فی ارض غفرانک علی اسم من اسمائک و فرعها فی سماء جمالک و استقرّت و استبهیت و صارت ذا افنان متعالیات و ذا اغصان مترافعات و ذا دوحة قوّیة و ذا قضبان منیعة عظیمة و سکنت علی فنونها ارواح عزّ هویّتک و رقدت علی غصونها حمامات قدس ازلیّتک و قفصات النّور علیها معلّقات و فیها من طیور العزّ مغنّیات و حمامات القدس مغرّدات کلهنّ یذکرن الله ربّهنّ علی لسان البدیع فی اللحنات و علی کلمة المنیع بالجذبات و من فنونهنّ توّلت افئدة المخلصین و استقرّت انفس المقرّبین فلمّا بلغت الی اعلی مقامها اخذتها صواعق قهرک و قواصف بلیّتک حتی کسرت اعضانها و اصفرّت اوراقها و سقطت اثمارها و کسرت قفوصها و طارت طیورها حتی وقعت باسرها و اصلها و فرعها کانّها ما غرست و ما خلقت و ما ظهرت و ما علت و ما رفعت فآه آه قضی و امضی و ذلک من اقتدار سلطنتک العظمی.

و تو ای پروردگار من غرس فرمودی شجره لطیف نیکو را در زمین مبارک مرغوب و به دست‌های مهربانی و عنایت تربیت فرمودی او را

ص289 \*\*\*

و در جوار قدرت و غلبه حفظ فرمودی او را تا این که بلند شد شاخه‌های او و ساکن شد بر او طیرهای جذب و شوق و عندلیب‌های عشق و ذوق که جمیع نفوس مقدّسین و ارواح مقرّبین از تغنّیات حجازی و نغمات عراقی و نواهای قدس الهی مدهوش گشتند و از حدود وجود رستند و چون تمام شد مدت او احاطه نمود او را صاعقه­های قهر تو به قسمی که شکست اغصان او و زرد شد اوراق او و از هم پاشید ثمرهای او و منهدم شد قفص‌های او و پرید طیرهای او و افتاد بر وجه ارض گویا که خلق نشده بود و ظاهر نگشته بود و به ثمر نیامده بود پس وای وای از آنچه قضا شد و هویدا گشت و این است از ظهورات سلطنت تو ای پروردگار من.

و انت الّذی یا الهی نزّلت حکم القدرة من جبروت العزّة و اشرقت حکم القضاء علی ما نزل بالامضاء فی ملکوت الاجواء بالبداء لاستواء بیت العظمة علی اوتاد من حدید المحکمة المتقة و سوّیتها من تراب الهویة من جنّة ازلیتک و بنیتها علی اربعة ارکان من هیاکل عزّ احدیّتک و زیّنتها بشموس صمدیّتک و طرّزتها من صافی ذهب مرحمتک و جعلت ابوابها مزیّنة من یاقوت الحمراء فی اسمک العلیّ الاعلی و جدارها مرصّعة من لئالی صفاتک العلیا فی ذکرک الاکبر الابهی و جعلت سقفها و عرشها من الماس الرّطب البیضاء فی کلمة الاتمّ الاقدم الاوفی فسبحان الله خالقها عمّا رأیت فی خلقها

و شهدت

ص290\*\*\*

و شهدت ما ظهر فیها و بعد بلوغها الی غایتها و ظهورها علی احسن خلقها کانت باقیة الی ان تمّت میقاتها اذا رفعت سماء بلائک فی لاهوت سطوتک و نطقت علیها ملائکة قهرک بکلمة بطشک تزلزلت ارکان البیت حتی وقعت ارکانها و سقطت عروشها و انهدمت ابوابها و انعدمت جدارها و انهدرت علامتها کانّها ما بنیت علی ارضک و ما رفعت فی دیارک و ما ظهرت فی بلادک بحیث تفرّق ترابها و نسی ذکرها و محت آثارها فآه آه قضی ما امضی و ذلک من بدایع تقدیرک الاعلی و لک الحمد علی حسن قضائک الاحلی.

و تو ای مالک من و رجای من از ملکوت عزت نازل فرمودی حکم محکم قضا را و از سرادقات قدرت امر مبرم قدر را بر ساختن بیتی تا در او ساکن شود نفوس مضطربه و در او مستریح شود عقول مجرّده و بنا فرمودی او را از خاک‌های پاک و پاکیزه که از ذرّه‌ای از آن تراب خلق شد حقایق عالین و افئده مقدّسین و بر ارکان ربوبیّت مستقر فرمودی رکن‌های او را و به آفتاب‌های مشرقه از افق جمال زینت بخشیدی او را و مطرز فرمودی او را به ذهب صافیه و ابواب او را مزین فرمودی به یاقوت بدیعه که از جوهر هویه خلق شده بود و مرصّع فرمودی دیوارهای او را به لئالی منیعه که از لطیفه بحر احدیه ظاهر گشته بود و چون تمام شد بنای او و ظاهر شد آیات او و هویدا شد

ص291 \*\*\*

علامات او امر فرمودی که جمیع آنچه در آسمان‌های قدرت تو سایر بودند و در هواهای عزّت تو حرکت می­نمودند طایف شوند حول او را و زایر شوند تراب او را و مقبل شوند ابواب او را مردود شد هر که مکث نمود و مقبول شد هر که اقبال نمود پس چون تمام شد وقت او و منقضی شد امر او ابرهای بلا از مشرق سطوت و غضب برخاست و ملائکه قهر به حرفی ناطق شد که لرزه بر ارکان بیت افتاد به قسمی که منهدم شد ارکان او و بر او افتاد سقف‌های او و منعدم شد علامت‌های او گویا که هرگز بنا نشده بود و بلند نگشته بود به حدی که فراموش شد اسم او و متفرق شد تراب او و معدوم شد رسم او پس وای وای از آنچه ظاهر شد و هویدا گشت این است از بدایع تقدیرهای بلند تو ای آقای من و حمد می‌کنم تو را بر نیکویی قضای شیرین تو ای پروردگار من .

فو عزّتک یا الهی ما اشکوا الیک فی ما ورد من عندک و نزّل من جنابک بل استغفرک فی کل ما ذکرت و حکیت و نطقت بین یدیک من اجتراحاتی الّتی لن تحکی الّا عن غفلتی من ذکرک و اعرضی عن ریاض قربک لانّی عرفت مواقع حکمتک و اطّلعت تدابیر عزّ ربوبیّتک و ایقنت بانّک بسلطان فضلک لن تعامل بعبادک الّا ما ینبغی لعزّ جلالک و یلیق لبدایع افضالک و ما قضی حکم الرّجوع من افق قدرتک و جبروت ارادتک الّا بما تصل العباد الی غایة فضلک و منتهی مراتب جودک و فیضک و اعلم بانّ الّذی عرج الیک

و نزل

ص292 \*\*\*

و نزل علیک ارتقی الی سموات عزّ ازلیتک و سکن فی جوار قدس ربوبیّتک و استقرّ علی کرسی الافتخار عند اشراق انوار جمالک و استقرّ فی مهد البقاء لدی ظهور عزّ الوهیتک کانّی اشاهد حنیئذ بانّه یطیر بجناحین العزّة فی هواء قدس مرحمتک و یسیر فی مداین روح احدیّتک و یشرب عن کأوب وصلک و لقائک و یغتذی عن نعماء قربک و وصالک فیا روحا لذلک الشرف العظمی و العنایة الکبری و انّک لمّا اخفیت عن بریتک ما کشفته لعبدک لذا صعب علی العباد حکم الفراق و مستصعب علی الارقّاء ظهور الفصل من افق الطّلاق و عزیز علی الاحبّاء ظهور الفناء فی هیاکل البقاء و بذلک نزل علی احبّائک ما نزل بحیث لن یحصیه احد و لن تحیطه نفس و لن تطیقه افئدة و لن تحمله عقول و منها هذه الرّزیة النّازلة و هذه المصیبة الواردة الّتی احرقت الاکباد و اشتعلت العباد و اضطربت البلاد و ما بقی من عین الّا و قد بکت و ما من رأس الّا و قد عرّت و ما من نفوس الّا و قد تبلبلت و ما من افئدة الّا و قد تکدّرت و ما من انوار الّا و قد اظلمت و ما من روح الّا و قد انقطعت و ما من سرور الّا تبدّلت فآه آه عمّا قضی و امضی و ذلک من قضائک المثبت فی الشّجرة الحمراء

قسم به عزت و بزرگواری تو ای مولای من و مقتدای من و حبیب من که شکایت نمی‌کنم از آنچه وارد شد از حضرت تو و ظاهر شد از جانب تو بلکه سرهای عاشقان تو طالب کمندهای محکم است و گردن‌های طالبان روی تو منتظر

ص293 \*\*\*

شمشیرهای برنده و سینه­های منیره از جذب و شوق مترصد تیرهای زهر آلوده. زهرهای کشنده نزد عاشقان از خمرهای حیوان نیکوتر و زخم‌های هلاک کننده از شربت‌های لطیف پاکیزه­تر پس معدوم شود نفسی که در راه عشق تو جان نبازد و مفقود شود وجودی که در طلب وصل تو سر نیندازد و بمیرد قلبی که به ذکر تو زنده نگردد و دور شود هیکلی که به جان طالب قرب نشود و مشقت‌های بادیۀ عشق را نچشد ولکن ای سیّد من بازگشت و توبه می‌نمایم به آنچه مشغول شدم در ساحت قدس تو به این کلماتی که ظاهر نشده مگر از غفلت این عبد از مقامات قرب و وصل زیرا که هر که به تو رسید از غیر تو باز ماند و هر که از تو گذشت به غیر تو مشغول شد پس وای بر کسی که از تو برید و به غیر تو پیوست و در وادی حیرت نفس سرگردان بماند و از مدینۀ حیات باقیه و زندگانی دائمه محروم ماند و به عزت و جلال تو ای پروردگار من که مشاهده می‌کنم دوستان و محرمان کعبۀ وصال تو را و سرمستان خمر جمال تو را که مشعوفند به بدایع قضای تو و مسرورند به بلاهای نازله از نزد تو اگر چه قهر صرف باشد و یا غضب بحت زیرا که این قهر مالک لطف‌ها است و این غضب سلطان مهرها و این سمّ محیی جان‌ها جبروت عزت طائف این ذلت است و ملکوت غنا طالب این فقر و تو ای مولای من راجع فرمودی این طیر را از جسد ظلمانی به لاهوت معانی و از غذاهای روحانی مرزوق گشته و به نعمت‌های

صمدانی

ص294 \*\*\*

صمدانی محظوظ شده و به تو راجع گردیده و بر تو وارد آمده و ارتقی به رفارف قدس تو جسته و در جوار رحمت تو مستریح گشته و بر کرسی افتخار مقر گزیده و در هواهای عزّ روح طیران می‌نماید و از باده­های وصال احدیه می‌نوشد و از شراب‌های لقای صمدیه می‌آشامد و چون به حکمت‌های بالغه مستور فرمودی این مراتب را در پرده‌های قدرت خود لهذا صعب گشته بر عباد حکم فراق و سخت است بر ایشان امر طلاق و به جزع می‌آید نفوس از ملاحظۀ آن و به فزع می‌آید عقول از مشاهده آن و از جمله آن بلایای مقدره و مصیبت‌های جلیّه مستوره این مصیبت بدیعه و این بلیّۀ جدیده است که به او محترق شد اکباد و مشتعل شد حقایق عباد و مضطرب گشت اهل بلاد پس نماند چشمی مگر آنکه خون گریست و باقی نماند قلبی مگر آنکه کأس الم بچشید و رؤس عالین برهنه و عریان شد و نفوس راضین از غم نالان گشت فؤادها مکدّر شد و نورها تاریک و مظلم گشت و منقطع شد روح از اماکن خود و تبدیل گشت سرور از محافل خود پس وای وای از آنچه ظاهر شد و هویدا گشت و این است از قضاهای ثابت تو در شجره ظهور تو ای پرودگار من.

و انّک انت یا الهی و محبوبی و رجائی لتعلم بانّ الرّزایا قد اشرقت من افق القضاء و احاطت الامکان و ما فیها و ادارت الاکوان و ما لها و بها ولکن اختصصتها فی هذه الازمان علی الاثنتین من الطلعتین و سمّیت

ص295 \*\*\*

اُولیٰهما باسم الّتی اختصصتها و جعلتها امّ الخلایق اجمعین و الاخری باسم الّتی اصطفیتها علی نساء العالمین و نزّلت علیهما حین الّذی لم تکن لهما من امّ لتشقّ ثیابها او تلقی الرّماد علی رأسها او توافقی معهما او تبکی بما ورد علیهما او تعرّی رأسها بما نزل بهما و لا لهما من مونسات لتأنس بهما و تمنعهما عن بکائهما و لا من مصاحبات لتجفّن الدموع عن خدّیتهما و لا من بتولات لتسترن شعراتهما و لا من مشفقات لتسکن اضطرابهما او تبکین فی مصائبهما او تخضبن ایدیهما او تشمطن مرغولاتهما بعد عزائهما فاذاً یا الهی لمّا اقضیت بامرک ما اقضیت و امضیت بحکمک ما امضیت فاکرمهما ثمّ البسهما من ثیاب الحریر و حلل المنیر علی کلمة التّکبیر لتقرّ عینیهما ببدایع رحمتک و تبدّل حزنهما بجواهر سرورک و انوار النّور فی مشرق طورک ثمّ اسمعهما من نغمات هویتک من سدرة عزّ ازلیّتک و دوحة قدس احدیّتک و عن ترنّمات عزّ الّتی تنصعق العقول عن استماعها و تهتزّ النّفوس لدی ظهورها و تجذب الارواح عند بروزها ثمّ ارزقهما من اثمار شجرة ربانّیتک و اذقهما خمر الحیّ الحیوان من عیون صمدانیتک ثمّ انزلهما فی شریعة قربک و مدینة وصلک و اسکنهما فی جوار مرحمتک فی ظلّ حدیقة وفدک و وصالک ثمّ افرغ علیهما صبراً من عندک ثمّ اجعلهما و اللواتی کنّ معهما متّکلات علیک و منقطعات عن دونک و مشغولات بذکرک و مأنوسات باسمک و مشتاقات لجمالک و مسرعات الی وصلک و لقائک و مرزوقات

من حسن

ص296 \*\*\*

من حسن ثنائک و طائفات حول ذاتک و راقدات فی مهد قربک و معلّقات فی سماء حبّک و ماشیات فی اراضی رضائک و راکضات الی مکمن انوارک و طالبات حسن قضائک و راضیات عند نزول بلائک و صابرات فیک و راضیات عنک لتجعل ابصارهنّ منتظرات لبدایع رحمتک و قلوبهنّ مترصّدات لنزول مکرمتک لانهنّ ما اخذن لانفسهن ربّاً سواک و لا محبوباً دونک و لا مقصوداً غیرک و اسئلک بالّذی ظهرته من قبل و تظهرنّه من بعد بان لا تحرمهنّ و عبادک عن حرم کبریائک و لا تردّهم عن ابواب مدینة الّتی نزلت فی فنائها کل من فی السّموات و الارض و قاموا لدی بابها و مادخلوا فیها الّا الّذین اختصصتهم بجودک و جعلتهم مرایا نفسک و مظاهر ذاتک و مطالع عزّک و مشارق قدسک و مغارب روحک و مخازن حبّک و مکامن امرک و بحار علمک و امواج حکمتک و کذلک کنت مقتدراً علی ما تشاء و حاکماً علی ما ترید و انّک انت المقتدر القیّوم ثمّ اصعد یا الهی هذا الضیف الّذی ورد علیک فوق ما اصعدته بجودک حتّی یرد فی قباب العظمة خلف سرادقات الاعلی فی جوار هویّتک الابهی و ذاتک العلیا عند شجرة القصوی و جنّة [المأوی] و روحک الاسنی لتأخذه روایح القدس من نقطة الاولی و مرکز الاعلی و جوهر الاحلی لیدور حول جماله و یطوف حرم کبریائه و یزور نور صفاته فی کعبة اسمائه ثمّ البسه من خلع السّرور لیستر بذلک فی ملأ الظّهور و یسمع لحنات القرب عن شجرة الکافور لتنطق بذلک حمامة المحبور علی لحن الجذب فی هذه الورقة المشکور فی کل الاشجار علی لحن الجبّار

ص297 \*\*\*

من هذه الشّعلة الموقدة من هذه النّار بانّه لا اله الّا هو الملک المقتدر العزیز الجبار و بانّه هوالله العزیز المهیمن القّهار و عند ذلک یختم القول بان الحمد لله المتفرّد القدّار و ستقضی یا الهی ما ترجّی و هذا من عنایتک الاتمّ الاقدم الاوفی.

و به درستی که تو ای محبوب من مشاهده می‌فرمایی که رزایا و بلایا از مشرق قضا ظاهر گشته و امطار قهر از جمیع جهات باریدن گرفت و اریاح حزن به وزیدن آمد بسی جان‌های بی‌شمار که در راه دوست نثار شد و چه سرهای نامدار که بر دار مرتفع گشت و در آنی راحتی دست نداد و در شبی عیشی میسر نشد کمند عشق تو سرهای عارفان را بسته و تیر حبّ تو جگرهای عاشقان را خسته چهارده سنه می‌گذرد که آسایش مقطوع گشته و ابواب راحت مسدود شده نه نعیمی از نعمت ملک برداشتند و نه نسیمی از رحمت روح ادراک نمودند. گاهی در ذلت حبس مبتلا و گاهی در بادیه هجر مختفی از هر وطنی مردود شدند و از هر دیاری مطرود گشتند و از هر راحتی محروم ماندند چه خیط‌های محکم که گسسته شد و چه عروه‌های مستحکم که مقطوع گشت از هر نصیبی بی­نصیب شدند و از هر قسمتی بی‌بهره ماندند نعمت‌های ممالک به نقمت‌های مهالک تبدیل شد و شمس مشارق الوهیّه به مغازب خفی مختفی گردید و سراج ربوبیه در زجاج صدور مکتوم گشت و نار ازلیه در شجره سرّ مستور ماند و لؤلؤ صمدیه در صدف غیب مخزون و مطلع الوهیه در حجاب قدس مکنون دیگر قلم کجا تواند رقم زند و یا بیان قدم بردارد و تو ای سید من و آقای من

مطّلعی

ص298 \*\*\*

مطّلعی که به این عبد چه وارد شده و چه نازل گشته در آنی به مقر امنی نیاسوده و زمانی بر مقعد عزّی مستقر نگشته جز خون دل آبی نیاشامید و جز قطعه کبد به طعامی مرزوق نشد گاهی اسیر کفار و به شهرها سایر و گاهی به غل و زنجیر معاشر خاصه این ایام که هدف سهام فرقتین شده و محل انتقام حزبین گشته دوستان را از ذلّتم عزّتی و از هر حزنم سروری حاصل است و دشمنان را از وجودم غلّی در دل است بسی غل‌ها که در صدور پنهان گشته و چه بغض‌ها که در قلوب کتمان شده از حبس ظاهر بیرون آمده و به سجن نفوس مشرکه مسجون گشته و تیرهای ظنونات از کل جهات می‌ریزد و اسیاف حسد از جمیع اطراف به مثل باران ریزنده می­بارد ولکن با همه این بلایا و محن و رزایای محکم متقن امید هست که از خدمت باز نماند و رجل از استقامت نلغزد عیون به جای پا به خدمت بایستد و در این وقت که دموع از خدّم جاری و دم حمرا از قلبم ساری است ندا می‌کنم تو را که قلب حزینم را از غیر خود غافل گردانی و به خود مشغول نمایی تا از همه مقطوع شود و به تو در بندد زیرا که بسته تو هرگز نگسلد و مقبول تو هرگز مردود نشود سلطان است اگرچه محکوم عباد شود و منصور است اگرچه نفسی او را یاری ننماید و محبوب است اگرچه مردود باشد در این وقت مشعل توحید برافروزد و مرآت تفرید از هیکل تجرید حکایت نماید و مزمار عراقی به لحن حجازی آیه کلّ‌شیء ­هالک الّا وجهه بنوازد زیرا که دست‌های عارفین کوتاه و تو در مکمن بلند عزّت مستقر و قلوب عاشقین مضطرب و تو در کمال استقلال بر مخزن رفعت مستقیم خیال کجا

ص299 \*\*\*

راه یابد تا در آن سماء با فضا طیران نماید و فکر کجا بار یابد تا در عرصه فناء قدس قدم گدازد توهّمات عباد به منزلۀ غبار است و غبار تیره مکدّر کجا به ذیل قدس مطهّر رسد و یا نظره محدود بر روی منیر تو وارد آید لم‌یزل و لایزال غیر معروف بوده‌ای اگرچه از هر ظهوری ظاهرتری و همیشه مستور خواهی بود اگرچه در کلّ‌شیء از نفس شیء مشهورتری این است غیب تو در اجهار و ظهور تو در اسرار بلی ای محبوب من هر صدری قابل حبّ تو نیست و هر قلبی لایق ودّت نه حبّ تو ناری مشتعل و اجساد عباد حطبی یابس حطب را به مقاربت نار کجا قراری و استقراری ماند مگر آنکه عنایت قدیمت قدمی بردارد و علم برداً و سلاماً بر افرازد تا قلم قدرت بر لوح منیر دل رقم حبّت نگارد و ذلک من فضلک القدیم تؤتیه علی من تشاء من عبادک قسم به عزّت تو ای پروردگار که جمیع این بلایا از هر شهدی شیرین­تر است و از هر روحی نیکوتر زیرا که طالبان کعبۀ وصال تا از حدود جلال نگذرند به ظهور جمال مسرور نگردند و تا از کأس فنا ننوشند به شریعه بقا وارد نگردند و تا قمیص فقر در سبیل رضای تو نپوشند به ردای بلند غنا مفتخر نشوند و تا از درد عشق مریض نشوند به سر منزل شفا پی نبرند و تا از وطن ترابی نگذرند به وطن قدس الهی عروج ننمایند تا در بیدای طلب سرمدی نمیرند به حیات باقی ازلی فایر نشوند و تا در ارض ذلت مأوی نیابند بر سماء عزت راه نجویند و تا سمّ فراق نچشند به شهد بقا مرزوق نگردند و تا بادیه­های بعد و هجر را طی نکنند به مصرهای قرب و وصل

مستریح

مستریح

ص300 \*\*\*

مستریح نشوند اگرچه ای پروردگار من بلایا جمیع احبّاء را احاطه نموده ولکن در این ایام تخصیص یافته به دو کنیز تو یکی به اسم حوا نامیده شده و دیگری به اسم مریم و وارد شد این مصیبت کبری در حینی که نبود با کنیزان تو مادری تا شق نماید جامه خود را و بریزد بر سر خود خاک سیاه را و بگرید بر حزنی که نازل شد بر ایشان و نبود با ایشان مصاحباتی تا آنکه خشک نماید روی‌های ایشان را از آب‌های چشم و بپوشاند موهای ایشان را از غبارهای تیره و نبود مشفقاتی تا آنکه تسلی دهد حزن ایشان را و به سرور آورد قلوبشان را و نبود از مونسات که انس گیرد به ایشان و بعد از مصیبت خضاب نماید دست‌هایشان را و شانه زند مرغولاتشان را و از شراب‌های حزن مشروب بودند و از طعام‌های غم مرزوق گشته و چون قضا فرمودی تو ای پروردگار من آنچه را که اراده نمودی و جاری فرمودی امر مبرم قدر را در آنچه خواستی پس ای محبوب من بپوشان از جامه‌های صبر و شکیبائی و ثیاب‌های رحمت و بردباری تا آنکه روشن شود چشم‌های ایشان به رحمت‌های تازه تو و ساکن شود قلوبشان از لطف‌های بی‌اندازه تو و وارد فرما ایشان را در رودخانه­های قرب و شهرهای وصال و منزل ده بی‌منزلان را در جوار رحمت خود و در سایه‌های خوش مغفرت و آمرزش خود و آسایش ده این مضطربان را در محفل‌های مقدّس خود و بچشان این تشنگان را از آب‌های کوثر مکنون و از خمرهای حیوان مخزون و بوز بر ایشان از نسیم‌های یمن حبّ خود و وارد فرما ایشان را

ص301 \*\*\*

در مصرهای بقای انس خود تا از غیر تو دور شوند و به تو نزدیک شوند و به ذکر تو مشغول آیند و به یاد تو مشعوف گردند و شجره حبّ را در زمین‌های منیر دل بکارند و از آب‌های عشق تو سیراب نمایند تا بلند شود قامت او و به ثمر آید شاخه‌های او تا در حبّت ثابت شوند و مستقیم گردند و تا در ارض رضای تو مشی نمایند و در مهدهای قرب تو مقر گیرند و در بیابان‌های وصل تو سیر نمایند و در آسمان‌های لقای تو طیران نمایند و از شئونات تحدید بگذرند و بر محفل‌های توحید مشرف گردند و به نفحات تفرید در عالم تجرید سرافراز شوند تا چشم از همه در بندند و به تو بگشایند و از همه بگریزند و به تو وارد آیند پس ای مولای من عنایت فرما به ایشان و به این مهمان جدیدی که بر تو دارد شد از آنچه ذکر شد و از آنچه ترک شد و از امری که از این دو جهت مقدّس و مبرّی است و زود است که عطا می‌فرمایی آنچه را که به آن خوانده شدی این است از عنایت تمام تو که پیشی گرفته همه موجودات را ای پروردگار من.

**ان یا اهل البیان و من دان بالله و آیاته فی حبّی البیان** اسمعوا ما یغنّ علیکم حمامة الهویة فی منتهی جذبات ذوقه فی محبّة الله و غایة غلبات شوقه بالله و فنائه من نفسه و بقائه بالله المقتدر القدّار اتّقوا الله و لاتختلفوا فی امرالله و لا تقتدوا الّا ایّاه و لا تفسدوا فی ارض المعرفة ثمّ اقبلوا ما ینصحکم هذا العبد الّذی نزل علیه

سهام

ص302 \*\*\*

سهام القضاء من سحاب الحمراء علی حدّ الّذی لن یحصیه احد الّا الله و لا یدرکه نفس الّا هو ان ارحموا یا اهل الملأ و خافوا عن الله و لا تحرقوه بنار انفسکم و لا تؤذوه بظنون هویکم و لا تحبسوه فی سجن رقودکم و لاتقتلوه بسیوف نفاقکم و لا تطردوه برماح نفیکم و اغلالکم بعد الّذی ما دعاکم الّا الی الله و لن یدعوکم الّا الی مظاهر امره قل اتّقوا الله و لا تتعرضون و عن جواهر النّصح لا تجاوزون فاعلموا بانّ منکم من یفسد فی هذه الارض الطّیّبة المبارکة فعلیه لعنة الله و من یخرج ایداه من جیبه و یتّبع هواه و یلقی امرالله من وراه فهو خارج عن ظلّ الله و لو کان ساکناً فی جوار حرم الله و من یغتب احداً من اخیه المؤمن و یستشرق علیه الشّمس فی ثلثة ایام و لن یتوب الی الله فهو محروم عن لقاءالله و ان اردتم ان تدخلوا دار السّلام فاسلموا انفسکم و طهّروا قلوبکم و نوّروا ارواحکم لانّ فیه استخرجن لئالی حکمة الله و استدفن جمال هویة الله ستفتنون بفتنة عمیاء صمّاء و من یستقرّ قدماه علی صراط الله کانّه یمشی فی رفارف سلطنة الله و من یرفع یداه من غیر رضی الله او من دون اذن من عنده فعلیه لعنة الله و من ینشر کلمات الله بین یدی احد من غیر ان یکون مجازاً من الله فعلیه سطوة الله و لا تسدّ السّبیل علی ابناء السّبیل و لا تغلقوا علی وجه المساکین ابواب الخیرات لئلا یسدّ علی وجوهکم ابواب عنایة الله و من یتنفّس او یتکلّم باهواء نفسه فی هذا البلد فهو مأیوس من بدایع نعمة الله و من دخل و زار ارض الّتی استبطن فیه هیکل عرش الله کانّه جلس عن یمین عظمة الله

ص303 \*\*\*

ستکلکل هذا الورقاء فی جوّ هذا الهواء و انتم لن تشهدون بمثل ما شهدتم و لن تسمعون ما سمعتم فطوبی للعیون فی ما شهدت و للآذان فی ما سمعت و للایدا فی ما اخذت و من لن یسمع ما سمعتم فهو محروم عن نغمات الله و صمّی عن تغنّی حمامة الله و من یتّبع هوا و ینسبه الی الله فهو محروم عن ریاض عنایة الله و من یتنفّس او یتکلّم باهواه نفسه فی هذا البلد الّذی استقرّ فیه وجه الله فهو مأیوس من بدایع نعمة الله قل اتّقوا الله تلک ارض القدس فانّ روح الاحدیّة قد خلعت للورود فیها و من یخطر فی قلبه فساداً لها فهو معرض عن وجه الله و من ینوم فی اللّیل علی فراشه و یکون فی قلبه بغض اخیه المؤمن فبشّره بنقمة و عذاب من الله و من یقف علی باب الّذی استقام لدیه ملائکة المقرّبین و یکون فی قلبه خطر من هواه لن یطفح علیه نسایم روح الله و من لن ینقطع عن کل من فی السّموات و الارض لن یستطیع ان یدخل فی ملکوت الله و من لن یحفظ لسانه و رجلاه و ایداه و کل اعضاه من قلبه و حشاه فعلیه نقمة من الله و من لن یدخل فی حدیقة التّسلیم و الرّضاء فانّه خرج عن حصن الله و من خرج عن حصن الله فهو عمیّ عن مشاهدة نور الله و من یتحرّک رجلاه من دون طاعة الله فهو محروم من رحمة الله و من یقتل نفساً من دون اذن صریح من لدی الله فقد افرط فی امرالله و من افرط فی امر الله فعلیه لعنة الله ان یا اهل الملأ فاعرفوا قدرکم فی ما استقررتم فی ظلال فی فردوس الله ارحموا علی انفسکم و لا تخرجوا عنها ان کنتم طائراً فی سماء احدیّة الله قل اتّقوا الله و انفقوا علی فقرائکم ما قدّر لکم من عندالله ثمّ استعینوا بالله

لینزل

ص304 \*\*\*

لینزل علیکم من امطار مرحمة الله و هذا آخر نصح هذا العبد فی هذه الکلمات الّتی ظهرت من عنایة فجر ازلیّة الله ان اعملوها یا عبادالله لیتمّ علیکم جواهر نعمة الله قل یا اهل الملأ نزّهوا ارواحکم و قدّسوا افئدتکم و فارغوا نفوسکم و لا تلتفتوا الی شیء و لا یمنعکم من شیء و لا یحجبکم هذه الدّولة الفانیة فادخلوا فی مصر محبّة الله و اسکنوا فی جوار رحمته و آنسوا بذکره ثمّ اعرضوا عن غیره ثمّ اشربوا من بحور عنایته ثمّ ادخلوا فی حرم جماله ثمّ احرقوا سبحات الحدّیة عمّا یمنعکم عن وصله و لقائه و تنعّموا من نعماء الحیوان الباقیة الدّائمة من بدایع فضله و لاتکونوا من الّذین ما خافوا عن الله و اولیائه و ما استحیوا عن مظاهر امره و مطالع عزّه و کانوا من الّذین افرطوا فی امره و افسدوا فی حکمه و کفروا بآیاته و اعرضوا عن جماله و بذلک خرجوا عن حزب الرّحمن و دخلوا فی حزب الشّیطان و کانوا من الهالکین و اصلّی و اسلّم علی اول صبح طلع و الاح و علی آخر فجر اضاء و اباح و علی الّذی یظهره الیه فی یوم نزوله من ظلل الانوار فی سحاب من النّار و علی المدلّین علیه یوم ظهوره و المقبلین الیه یوم لقائه لیتمّ انوار هویّته علی کل من فی السّموات و الارضین حینئد اقول الحمدلله ربّ العالمین و محبوب العارفین. من الباء قبل الهاء.

ص305 \*\*\*

**جناب وزیر** ان یا م ح م د فانشق رایحة الربّانی من هذا القمص السّبحانی لتکون من یوسف الوفاء فی مصر اللّقاء من قلم الثّناء علی لوح البقا بالرّوح مکتوبا جناب وزیر که الحمدلله از کأس غنا مرزوق گشته‌اند و از خمر استغنا مشروب در حدیقه کبریا داخل شده‌اند و در ظل شجره اعلی آرمیده‌اند از ارض غبرا به رفرف ابهی صعود فرموده‌اند و از تراب ادنی به سدره منتهی عروج نموده‌اند قاب و قوسین مراتب جذب و شوق را به قدمی طی کرده‌اند و رکن و مقامین مقامات وله و ذوق را به نفسی دریافته‌اند. شهر صافی سبای عشق را کما هی سیر داشته‌اند و عنقای علای سمای وجود را به تمامی درک کرده‌اند. بحر عظمت توحید را چون نهری دیده‌اند و شمس رفعت تمجید را به نجمی مفروض کرده‌اند گاهی طبقات عرش علوی را در درکات ارض سفلی ملحوظ داشته‌اند و هنگامی حجبات سرادق عزّت و جلال را خرق نموده‌اند. با این همه امورات الهیه و مشاغل ظهورات صمدیّه کجا فرصت اخبار احوال دوستان قدیمی که مطرود بلادند و مردود بین عبادند دارند ولیکن ان‌شاءالله فرصتی به شما عنایت شود که به یاد محبان بیفتید والله یحبّ الذّاکرین و یحبّ المتذکّرین.

**هو الحبیب**

در ساعتی که شمس سماء وجود برقع شهود از رخ برانداخت و قمر عماء مقصود مقنع حدود را فوق تلال قدرت برافراخت وجه آن از کثرات عباد منزه گشت و طلع این از جذبات بلاد مبرّا شد ان‌شاءالله از

ص 306 \*\*\*

شراب محبت بنوشید و از خمر فضای مودّت مرزوق باشید فسبحان الله عمّا کنّا فی حبّه فتعالی عمّا هم یذکرون ثمّ اقمص قمص التّکبیر علی الّتی کانت معک و التّکبیر علیک و علی عباد المخلصین

**میرزا محمد حسن**

عرض می­شود که حزن و کدورت آن جناب به حدی مشهود گشت که مراسلات محبت و یا مکاتبات مودت آن را مفقود و زایل نماید ولکن از آنجا که این مراتب حزن و همّ از شئونات نفس است لهذا تقدیس و تنزیه از او لازم چنانکه یکی از انبیا سئوال نمود الهی کیف الوصول الیک قال الق نفسک ثمّ تعال. پس معلوم می‌شود که به تدبیر افئده صافیه زاکیه باید از شرور و کدورات نفس مبرّا و مقدّس شد و ذلک من فضل الله یؤتیه من یشاء اگرچه آنچه بر آن حضرت واقع شد عرصه وجود را از غیب و شهود مکدّر نمود گویا شمس سرور مستور شد و قمر بهجت مخسوف گشت حوریات جمال در براقع جلال محجوب ماندند و طلعات بی‌مثال به لباس حدود ممثل و محتجب گشتند عین سحاب به قطرات دموع حمر گریست و طرف سماء از افق عما خون ببارید ولکن چون این امور که متعلق به قضا است امضای آن لازم و اصطبار در آن واجب زیرا بلایای الهی و رزایای نامتناهی از سنن خدا است بر احبای او و از مذهب اوست بین عباد او و لن تجد لسنّته تبدیلاً و لا تحویلاً لهذا جمیع بلایا و محن و رزایای سرّ و علن محبوب و مقبول است دیگر تفصیل امور بسیار است. رافع اگر مشرف شد به میرزا محمد حسن والده میرزا علی داده شود به محمد عرض می‌دارید.

هو

ص307 \*\*\*

[نسخه دیگری از این لوح مبارک در کتاب جلدسبز، شماره 19 ص6 مندرج است]

**هو**

سبحان الله از این ساعت و وقت که جوهر نور قمیص طیور پوشیده که شاید در رضوان حبّ هویّه داخل شود و بر افنان شجره وفا و اغصان سدرۀ بقا جالس شود و ساذج وجود برقع حدود در بر نموده تا قاصدی شود از عماء حبّ و به مدینه سبای عشق راه یابد تا از غلبات ذوق و جذبات شوق قسمت برد و نصیب بردارد و هیکل قدس رداء نسیم صبا قبول نموده که شاید از حجرات مدینه وارد شود و بر شعر جلال و وجه جمال محبوب بوزد تا از معاشرت و مجالست آن کسب روایح کافور سنا و طیب بقا نماید و هیئة صمدیه ثوب منیر مصباحی را حامل گشته تا در آن بیوت بین یدی محبوب مشتعل و مستوقد گردد و بحر عظیم چون نهری شده که شاید در آن رضوان ساری و جاری گردد سبحان الله چه مجلس قدسی بر پا گشته و چه بساط بزم خوشی گسترده شده جمیع کرّوبین ملأ اعلی مقامات قدس قرب رفرف ابهی و سدره منتهی را از قلب ستردند و محو نمودند و گوش هوش مراتب روح را از نغمات ورقاء عرشی و ترنمات ادیاک عزّ صمدی مجرّد و منزه نمودند تا در آن مقام وارد شوند و به آنچه در آن عالم است مفتخر و مشرف گردند. ذلک فضل من خفیات الامر علی من یشاء و کذلک یعطی کیف یشاء و ینفق کیف یشاء و انّه لمقتدر علی ما یشاء و انّه هو المقتدر المحبوب.

آقا میرزا رضا قلی اخوی **هو الله**

در این وقت که سماء قدرت الهی به قمر عظمت مزین گشته و عماء

ص308 \*\*\*

قدس حضرت لایزالی به انجم رفعت مطرّز شده و سحاب رأفت از هویّة غیب امطار مرحمت باریده و بحار غیرت در صدور عالیه به امواج مکرمت به تهیّج آمده این قلب افسرده حزین و این نفس پژمرده غمین قلم حبّ برداشت که علم ودّ بر افرازد که شاید نسیمی از شمال یمین جانان بوزد که بلکه از آن نسیم نسایم رحمت الهی و نفایس عنایت ربّانی به هیجان آید و به اریاح محبت الله فایز گردیم که شاید از زلال عذب تسنیم مشروب شویم و از صافی خمر تکریم مرزوق آییم کل ذلک تقدیر من الله العزیز المحبوب و بعد رسایل آن جناب واصل شد حمد خدا را که مشعر بر سلامتی مزاج عالی بود ان‌شاءالله همیشه در کمال راحت و خلوص باشید امور این ولایت را رافع عرض خواهد نمود ان‌شاءالله کثرات عالم وجود که در لباس حدیّه نفسی محدودند فانی و هالک شوند تا طلعة باقی وجه سر از براقع جمال بر آورد و وجه جلال کلّ‌شیء هالک الّا وجهه سر از خلف نقاب مستشرق و هویدا گردد قسم به خدا اگر همه امکان جمع شوند و در اقطار امر الله بخواهند نفوذ کنند نتوانند و قادر نشوند. آیۀ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السّموات و الارض الی آخر بر اصحاب تلاوت کنید اگر مستمع باشند و الّا ذرهم فی هوائهم سنذکر علیهم ما کانوا یفرطون.

آ میرزا تقی  **هوالله**

ورقه مبارکه که در اغصان سدره بقا روییده و از افنان شجره وفا انبات گشته به صحابت روح الامین غیب بر مکمن فقر و نیستی و معدن بعد و هستی فی هذه المدینة نازل گشت هنیئاً لنا و لکم حمد خدا را که از کأس سنا نعم عطا

خوردیم

ص309 \*\*\*

خوردیم و از کؤب عما ماء عذب بیضا نوشیدیم و آنچه از لئالی وحدت و تمجید که در صدف عزّت و تحمید مکنون فرمودید مشهود گشت و هر چه از تحف جواهرات لطف و اشارات که در بحور کلمات مخزون گشته بود مذکور آمد الحق سموات بلاغت را به انجم فصاحت مزین فرمودید و بحر عظمت را به دراری محبت و مکرمت مطرّز نمودید گویا نفحات روح­القدس از اثر کلک آن ظاهر و اشراقات نور الانس از حروفات آن باهر لذّت عمر سرمدیه از شربة حبّ نوشیدم و طعم فواکه ابدیه از ساقی ودّ اخذ نمودم و اگر در این مدت قصوری در ارسال وسایل و ابلاغ آن رفته باشد سبب آن عدم حبّ نبوده بلکه رافع امین و پیک مبین دست نداد و الّا سستی در خیط دوستی واقع نشده و وهنی در عروه یک جهتی به هم نرسیده ان‌شاءالله بعدها محل ظهور و بروز مراتب الفت و نزهت خواهید بود ولکن از ناخوشی و تکسّر مزاج آن جناب بسیار هموم و غموم روی نمود ان‌شاءالله بشارت رفع کسالت و وقوع بهجت را مع صحت مرقوم فرمایید.

شمس  **هو**

اگر شمس جهانی اشراق انوار بهجتت کو و اگر قمر رضوانی ابتهاج ضیاء اسرار قدست کو و اگر از قاصرات غرفات جنان احدیّتی جذبه شوقت کو و اگر از طلعات سرادقات ربوبیّتی وله و ذوقت کو آخر هر مقامی را نشانی هست و هر رتبه‌ای را آیتی در کار. مشک ختای احدیّه بی روحات دلکش معلوم نگردد و طیب سنای صبای صمدیّة بی نفحات دلپذیر چه کار آید. اگر صورت صوری بی‌معنی مراد است تصویر هندی بسیار است و در بغداد صفحه آن را در سوق حراج به عشر عشر دینار می‌دهند و اگر معنی مطلوب و مقصود است

ص310 \*\*\*

آن را ظهور و بروزی ­باید تا نسایم شمال قدس عما از مجعدات گیسو قسمت بردارد و نفایس مرغولات عزّ ضیا از معطرات شمامه مجد او نصیب یابد. این است شأن جواهر مجرّدات و سواذج مقدّسات طوطی بی‌نطق از صعوه کمتر به نظر آید و شمس بی‌نور و بهاء البته از ذرّه پست‌تر پای محبت مستقیم کن تا سر رفعت بر افرازی و قلم نیستی بر لوح منیر دل بکش تا علم هستی فوق جبل قدرت بر پا نمایی ولکن کل ذلک من فضل الله یؤتیه من یشاء غیر ساذج ذی‌جود را از این نعمت قسمتی نیست و جز جوهر نفوس را از این حوض نصیبی نه و انّه هو معطی ما تشاء لما تشاء جناب ملیح الله که عوالم وجود حقیقی را بی ملح خوش‌طعم او طعمی نیست و مزه‌ای نه به وفور تکبیر مکبّر شوید.

جناب آ میرزا آقا **هو الله**

عندلیب سنا می‌گوید الیّ یا اهل البقاء و بلبل وفا می‌گوید الیّ یا اهل الوفا هدهد لقا مغرّد الیّ یا اصحاب الهدی ورقۀ ورقا مرنّم الیک یا قدس القدس فی ملکوت الابهی لیشهدون کیف یمشی السّرور قدّام الوجه و بعد فالق اکلیل التّکبیر علی رأس من تشاء جناب آ محمد اسمعیل توجّه به نقطه اعلی و کلمه اولی نموده این اشعار را ذکر نمایند اگرچه فارسی است لا بأس علیه ای عشق منم از تو سرگشته سودایی / اندر همه عالم مشهور به شیدایی. در نامه مجنونان از نام من آغازند / زین پیش اگر بودم سر دفتر دانایی. ای باده فروش من سرمایه جوش من / ای از تو خروش من من ­نایم و تو نایی. گر زندگیم خواهی در من نفسی در دم / من مرده صد ساله تو جان مسیحایی. اول تو و آخر تو ظاهر تو و باطن تو / مستور ز هر چشمی در عین

هویدایی

ص311 \*\*\*

هویدایی. ولکن به قوت الهی و قدرت ربانی و عنایت حضرت لایزالی باید بر بساط نور جالس شد و بر فضای روح سایر گشت تا جمیع چندها را بی‌چون مشاهده نمود و تمام اسم و رسم را بی‌ننگ و نام دید این است مقام رفرف اعلی و سدره ابهی و شجره طوبی و ثمره قصوی فطوبی لعارفیها و شاربیها و آکلیها و واصلیها.

**بسم الهو**

بشیر عمای عرش هویّه به قمیص سنای عزّ صمدیّه از غیب بقای مدینه وفا جانب مصر بهای سینای عشق روان گشته و از نفحۀ آن بحور عطر الهیّه و نهور طیب صمدانیه فضای وجود قدس ربانیّه را معطّر و مزیّن فرموده گویا کوثر رضوان حق و سلسال جنان مطلق از این عبیر دلکش معطر شده اکواب بلور بر دست ساقی بقا است و کؤوس یاقوت بر دست طلعت عذرا و از هر کنار طلب خمر حمرا و ماء زلال عذب بی‌مثال می‌نمایند تا که را قسمت شود و که را نصیب گردد که عین بصر الهی را که در او متجلّی است از این قمیص روشن و منور فرماید و از این خمر غیب احدیّه عطش قلب را ساکن نماید تا بی‌اسم بیان اسم کند و بی‌صفت ذکر صفت نماید فسبحان الله از بدایع جوامعه حکمت بالغه الهیه و طرایز لوامع قدرت جامعه صمدانیه که جمیع موجودات از حرفی از آن مدهوشند و همه ممکنات از نغمه آن بی‌هوش و مخمور بلی این صهبای صباح ازلیه را ابریق نور باید و این عسل صافی ضحای ابدیه را

ص312 \*\*\*

کوبی از کافور باید تا قرۀ عین هیاکل قدس و جمال از این ماء حیوان بی‌مثال مشروب شود و بعد ساقی بساط مجلس الوهیّة و محفل ربوبیّة گردد. این ایام که طیور عماء وجود در سماء شهود جمع گشته و صف زده‌اند هدهد جذب مکنت از هوای عزّ قدرت پرواز نمود و از مشرق لایزالی به مغرب ازلی رو نمود تا از مدینۀ هویّه حبّ از طلعة قدس و وجه انس چه استماع نماید و چه پیام آرد قمیص منیر حریر تکبیر به هر که مایلی بپوش و مفتخر کن و الرّوح علیکنّ جمیعا.

**هوالله**

آنچه مسطور آمد مشهود گشت و هر چه مستور بود مشهود آمد حمد خدا را که ثمرات شجرات احدیّه را در ثمری مطوی و از شجری ظاهر فرمود هنیئاً لمن فی السّموات و الارض که از عنایة الهی و از مرحمت و مکرمت سلطان لایزالی انچه را اولیا امید داشتند این عباد به آن فائز گشتند و هر چه را اصفیا آرزو می­بردند این اصحاب به آن مفتخر آمدند و السّلام.

عمّه معظمه **هو هو**

شمس ازلی از مشرق لایزالی از عنایت ربانی مستبرق گشته و عرصه وجود عوالم نور را به نسایم جواهر روح و طرایز کافور معطر فرمود تا هر ذی شمّی محظوظ گردد و هر مزکومی محروم ماند کذلک قدّر الله الامر من لدی الله العزیز المقتدر و اگر کل من علی الارض جمع شوند در اطفاء این نور مبسوطه متعالیه قادر نشوند و فایق نیایند پس باید صدور عالیه را از حجبات پاک و منزه نمود تا به صحرای با فضای قدس فردوس داخل شود که شاید از الحان بدیع ورقاء ازلی نصیب برد و مستفیص گردد این است وصیت این بنده فمن شاء فلیعمل فمن شاء فلیعرض

و التّکبیر

ص313 \*\*\*

و التّکبیر علیکنّ جمیعاً و السّلام.

حوّا خانم **هوهو**

الحمد که طلعات مجد قدسیّه و وجهات انس عزیّه جسد سرّ ازلی را از حجبات غیریه و براقع ضدیه مطهّر فرموده‌اند و عریان و عری از اشارات هوای سماء انّیه و حجبات عمای افکیّه بر رفارف صمدیّه و مکامن عزیّه وارد گشتند و طایف حولند الی ماشاءالله و کذلک شاء الله فی ما شاء و انّه یفعل ما یحبّ و انّه لمقتدر العطوف بلی رجلای قلب که از نعلین ظنونات پاک گشت البته از وادی کدورت به بقعه مبارکه عزت و رفعت سفر فرماید و هذا حق بمثل وجود الله لاریب فیه لو کان النّاس فی ایام الله یصبرون و فی آیاته یتفکّرون و السّلام.

**هو الحق کان بکلّ‌شیء مقتدرا**

جمال غیب قناع جلال را از طلعة مثال برداشت فوزاً وجهته و لله المثل الابهی از عرش عما ظاهر و هویدا گشت فیا بشری لمن استنار بانوار حضرته و قیّومیته و استضاء باشراق طلعة قدّوسیّته و التّکبیر علیکم یا اصحاب الله و من معکم فی امره و السّلام.

**هو الحیّ المقتدر القیّوم**

ساقی عماء با کوب سنا خمر وفا می‌دهد تا در طور سینای عشق از ظهور جمال مجذوب شوید و از وصول به لمّا افاق آیه مبارکه و لله ملکوت السّموات و الارض را از زبان قلب بشنوید تا سرمست در محفل محبت و مجلس مودت وارد گردید و شاکر شوید و السّلام.

**هو هو**

ورقاء ازلی و ورقه صمدی در جلوه و سرور در یمین طور به آیات نور مذکورند فیا روحا لمن قرب بها و سمع لحنها و بلغ الی معرفتها و السّلام.

ص314 \*\*\*

بحر قدم در امواج است و نور اعظم در ارتجاج و هیکل مکرم در ابتهاج فیا طوبی لکم و لمن معکم فی ما اعطیکم ربّکم و اکرمکم بارئکم و السّلام.

**هو**

روح القدس مترصد و روح الانس منتظر که نغمۀ نور کی مذکور شود و نقرۀ ظهور کی مشهود آید تا طلعة ­هاء بی‌قمص کشف حجاب نماید و وجهۀ باء بی‌نقاب خرق راز دارد تا عرش اعظم مهتزّ شود و کرسی قدم بلند گردد و السّلام.

حاجی نصیر **هو العلیّ الوفیّ**

حبّذا از این شرف کبری و مفخرت عظمی که جمیع ذرّات ممکنات را از اعلی ذروۀ علیٰ الی ادنی نقطه ابهی مسرور فرموده و از خمر سنا و ماء عذب بیضا مشروب ساخته تا همه مربوبات و تمام مذکورات با قلم عنایت بر لوح فکرت مرقوم فرمایند بانّه هو الحق لا اله الّا هو و هو الله کان علی کلّ‌شیء شهیدا و السّلام والسّلام و التّکبیر علیکم جمیعا. امانت رسید.

**هو الحیّ**

شمع ازلی در زجاجه صمدی مستشرق گشته سراج انوار لایزالی در مصباح احدی و مشکوة احمدی مستبرق شده تا صدور منیره از اشارات مکدّره و علامات مجمده صافی شود و بعد بر عرش انّا لله و انّا الیه راجعون جالس گردید و السّلام. حاجی حسن کاغذ آورد چون جواب نرسید بیشتر زحمت داده نشد اسباب در خدمت شما است بفرستید والسّلام.

**هو الحیّ**

وجهة محبوب مکشوف و طلعة محمود عری و مشهود تا مرایای امکان از غیب هستی به عالم قدس الهی متصاعد شوند و از صرف جمال صمدانی بعد از کشف

حجبات

ص315 \*\*\*

حجبات جلال مستحکی و مستجلّی گردند تا بر بساط حمرا جالس شوند و بر وساید بیضا ساکن آیند این است لذت هستی و بهجت الهی و موهبت ربانی و السّلام.

**هو المحبوب** صاحب

طلعات عرش قدسی و وجهات عماء فردوسی و حوریات سرادق عصمت و قاصرات فسطاط عفت در بساط عرش حسن با روح انس در ترنّیات و تغنّیاتند تا قلوب میّته به حیاة سرمدی و نقره لاهوتی زنده گردد و به لقاء مقصود فائز شود و السّلام. به اردستان نوشته شد.

**هو الله**

شجره عما در حرکت است و سدره وفا در بهجت تا دوحۀ بقا در ارض احدیّه مغروس شود و ورقه نوراء از فنون لقا به ورقاء مقرون گردد که شاید از مؤانست این دو لطیفه ربانی و دو دقیقه صمدانی طلعة ثالثی پیدا شود تا نتیجه فعزّزنا بثالث در عرصه ظهور مشهود آید و السّلام.

**هوالله تعالی عزّ قدرته و جلّ عظمته**

در حالتی که سموات حبّ مرتفع شد و شمس ودّ از مشرق صبح وفا طالع گشته و قمر محبت از افق مودت ظاهر و انجم مرحمت از طلیعه مکرمت باهر و طلعات حمرا با کأوب خمر وفا در تغنّی و وجهات بیضا با کأوس لبن مصفا در دور و ترنّی و حوریات جنت انس در غرفات قدس به آیات جذب مغرّدند و جمالیات عرش لقا در حدیقه بقا به حروفات ابهی مرنّم و حمامه عنایت بر اغصان شجره ولایت در سرور و عندلیب سدرۀ رأفت بر افنان دوحه وحدت

ص316 \*\*\*

در نغمه و شور نار الهی از شجره طور در ارض سرور به آیات جذب محبور مشکور و نور صمدانی از سدره کافور در عرش ظهور به رنّات نشور مشهور هنیئاً لکم و نعیماً لکم و لمن دخل فی حبّکم و شرب عن کؤوب ودّکم و کأوس جذبکم و ان الحمد لله ربّ العالمین

[نسخه دیگری از صحیفه شطّیه در مائده آسمانی ج4 ص142 به بعد نشر شده است]

**آ جواد کاشی**

انّه لا اله الّا هو انّا کل به مؤمنون قد اکثرت القول فی ذلک ولکن النّاس اکثرهم لایفقهون آنچه از ظهورات معجزات که ذکر شد آنچه نسبت به این حقیر است کذب افتراه المکذّبون و آنچه نسبة به نقطه اصلیّه و منبع فیض اولیه داده شده صدق یفوز به المخلصون ولکن آنچه از سماء مکرمت و سحاب مرحمت در بیان نازل فرموده‌اند حجّة کلیه و دلیل متقنه به جز تنزیل آیات چیزی قرار نفرموده‌اند لم‌یزل و لایزال این بود حجت خدا بر اهل ارض اگر امری از معدن لطف و بهاء دون آن ظاهر شد فضلاً من الله بوده و الّا اعظم حجّة همان است که خود قرار فرموده‌اند و من اصدق من الله حدیثاً و دیگر نباید بعضی انکار صرف نمایند در ظهور آنچه نسبة به انبیا داده شده زیرا عقل عباد میزان نمی‌شود اگر به عین بصیرت ملاحظه شود آنچه در ارض مشهود است قبل از ملاحظه آن جمیع ناس از اعالی و ادانی از ادراک ان عاجز بوده و هستند و خواهند بود مشاهده نما در شمس سماء که به این مقدار که مشهود است چگونه کل من علی الارض از مشرق و مغرب و سایر جهات همه را بهجت و ضیاء می‌دهد البته قبل از مشاهده آن از تعریف و توصیف عقل اقبال نمی‌نمود

در تصدیق

ص317 \*\*\*

در تصدیق چنین شیئی و همچنین در کل شئونات صنع ملاحظه نما تا سرّ امر کشف شود و کل اشیا معجزه انبیا بوده و هست فارجع البصر هل تری من ­فتور و در فرقان بسیار آیات دلیل بر این است اگر چه نفس آیه در نظر نیست ولکن مضامین آن آیات بدین قرار است مثلاً هو الّذی خلقکم و رزقکم اَ فلا تبصرون و هو الّذی انبت من الارضنباتاً حسناً اَ فلاتؤمنون و انزل من السّماء ماء اَ فلاتشکرون. خلق السّموات و الارض و ما بینهما و اسکن الجبال فضلاً من عنده و قلیلاً منکم ما تفقهون. پس معلوم می­شود آنچه هم مشهود است و متعلق به قدرت است من عندالله بوده هل من خالق غیر الله قل سبحان الله ما من خالق الّا الّذی آمنت به المخلصون بلی اگر گفته شود که معجزات که منسوب به انبیای قبل شده اگر صدق بود حال هم باید ظاهر شود این مطلب هم حرفی نیست که عقول منیره و افئده زاکیه متمسّک به او شوند بسیار می­شود که امور از قبل واقع شده و حال نشده یا بالعکس و لکل امر خزائن عند ربّک ینزلها کیف یشاء علی قدر من عنده ذلک ربّکم ربّ آبائکم الاولین مثلاً هر سی سنه عمّا فی عدّ ایامکم تعدون و تحصون ثم تحسبون در بعضی بلاد طاعون ظاهر می­شود آیا مدت تأخیر آن می­توان انکار نمود که چنین چیز محقق نبود و الّا باید حال هم ظاهر شود یا امورات دیگر که از قبل ظاهر شد و حال نیست یا بالعکس و اگر گفته شود که چرا حال امری از ظهورت قدرت محضه و شئونات صرفه ظاهر نمی‌شود تا سبب علوّ ارواح عالیه و سموّ انفاس مقدّسه شود بلی هذا حق بمثل ما انتم فی البیان تنطقون و لله المثل الاعلی ان انتم تعلمون نظر نما به جریان این شط که مشهود است در حین طغیان و ازدیاد حرکت می‌کند و جاری است و آنچه می‌کند در اقتدار خود

ص318 \*\*\*

ثابت است آنچه از اطراف از نفوس ضعیفه فریاد کنند که سد معظم خرق شد یا سدّ فلان محل باطل گشت یا فلان بیت خراب شد و فلان قصر منهدم گشت هیچ اعتنا ندارد و در کمال قهر و غلبه و قدرة و سلطنة سایر و ساری است و در جمیع مراتب تساوی حرکت می‌نماید مثلاً عمارت از هر که باشد چه از سلطان و چه از مسکین نزد سطوت او یک حکم دارد مگر آن عماراتی که استقلالی در استحکام خود دارند کذلک نضرب لکم الامثال لعلّکم بما انتم فیه توقنون نظر را دقیق کن و بصر را رقیق نما تا از نفحه طیب بهجت و سنا بر قلبت وارد شود و بر عرش سکون متمکن شوی این است اعظم امور و اکبرها ان تستطیعون ان تجدون و دیگر اینکه ملاحظه نما که اگر شخص مقتدری بخواهد شط را سد نماید و زمام او را به سلطان قوة و ملیک قدرة اخذ نماید در مراجعت آن چه قدر خانه‌ها و منزل‌ها خراب شود و چه مقدار از نفوس غرق شوند بلی اگر چه اراضی یابسه که مدت‌ها در حرقت عطش مبتلا بودند فائز می­شوند و به حیوة تازه بدیع مشرف می‌گردند و به قمص جدید ممتاز و مفتخر می‌آیند کذلک یبدع الله ما یشاء بامره و ما من اله الّا الله ذلک ربّ العالمین همچنین در اسرار قضائیه و قدریه ملاحظه نما که آنچه ظاهر شده و می­شود مثل این شط امور در محل خود جاری است و ساکن اگر امری ظاهر شود برخلاف آن چه قدر خلاف در عالم احداث می­شود اگر به این رمز دقیق رقیق که اخفی از هر سرّی است ملتفت شوی مستغنی می‌شوی از آنچه سؤال شده و می­شود این است که غیب احدیه و ذات صمدیه در هر عهد و قرن که اراده

می‌فرمود

ص319 \*\*\*

می‌فرمود آن شط حقیقی و بحر واقعی را از هیکل جدید و قمص بدیع ظاهر و جاری فرماید آن همه عمارات وجود و قصورات نفوس افکیه غرق گشته و هلاک شدند در غایة عطش و نهایة ظمأ مستغرق شدند و معدوم گشتند و این قدر ملتفت نگردیدند که شربتی از آن بیاشامند کذلک یحیی الله من یشاء و یهلک من یشاء و یثبت من یشاء و ینفی من یشاء ان انتم تعرفون خاصه اگر در طغیان شط هویه که از شمال احدیه جاری است اریاح شرقیه وزیدن گیرد چه قدر از نفوس عالیه و اولو الافئده و قصورات محکمه و بناهای متقنه رفیعه منهدم و معدوم خواهد شد فو الّذی امسک السّموات بقدرته و اجری البحار بامره که اگر خوف از اغلال مکنونه در اصدار نمی­بود هر آینه جمیع امثال لاهوتیه و دقایق احکام جبروتیه را در همین جریان شط ظاهره تمام می‌نمودم و لیکن چگونه می­شود که هیچ اقبال به امری ندارم از شدت حزن وارده و همّ نازله. این ایام را در میان یأجوج صمت و مأجوج نطق مبتلا شده‌ام از خدا می‌طلبم که اسکندری را نازل فرماید تا سدی حایل نماید اشارات غیبیه در این عبارات مکنون شده و حروفات قدسیّه در این کلمات مخزون گشته هنیئاً لمن اخذ لئالیها و عرف قدرها و وصل الی لقائها و بعد مشهود بوده و معلوم آمده که اصل اختلافات از اقصی عوالم معنی الی ادنی مراتب الفاظ به علّت اختلاف صور مرایا است هر کس از آنچه در او است حکایت می‌کند و روایت می‌نماید مثلاً در همین مثال شط ملاحظه نما که به یک قسم جاری است

ص320 \*\*\*

و نسبة او به همه قصورات و عمارات مساوی و لیکن هر اودیه‌ای که بیشتر گنجایش دارد بیشتر اخذ می‌نماید و هر سدّی که استحکام آن کمتر است کمتر مقاومت می­نماید پس این اختلاف از محل برخاست و همچنین مشاهده نما در اشراق شمس ازلیه که به یک اشراق مستشرق می­شود در سموات افئده ممکنات و بعد در انطباع در صور مرایا مختلف می­شود به اختلاف نفس مرایا این است که بعضی در علوّ فطرت و سموّ همت واقفند و برخی در دنوّ جمودت و هبوط خمودت متکی لکل مراتب عندالله و کل الیه راجعون ارباب بصیرت را بصری چون حدید باید و قلبی به اندازه وجود که تا فرصت در دست هست آن را از مشاهده جمال منع ننمایند و این را از ماء حیوان عذب ممنوع نسازد تا از جمیع طعوم محظوظ شود و نصیب بردارد دیگر چه لزومی دارد که به اقوال ناس متمسّک شود یا به افعال عباد متهتّک آید کل یشربون من ماء واحد و یسقون من بحر واحد و لکل درجات عند ربّک و کل علی ما هم علیه لسایرون امروز هر نفسی که مؤمن به طلعة اعلی و موقن به مقام او در عرش بعد از او باشد او را کفایت می‌کند از هر علمی و از هر عملی و رضای او و ایمان به او محقق نمی­شود مگر به اطاعت امر او در کل شئون این است نتیجه اعظم افخم اقوم لا لدون الله من غایة و لا لغیره من نهایة و کل آنچه ذکر شده از اوصاف شط این مثلی بود که از قلم جاری شد فکر و تدّبر نموده تا جمیع غیبیه از حجاب قرب و بعد و عالی و دانی منزه شده کشف جمال نماید

و ادرک

و ادراک

ص321 \*\*\*

و ادراک نما آن بحر البحور را که کل بحور چون قطره خواهند بود در نزد عظمت او که چگونه در منبع ذات مبارکه و معدن صفات مبروکه خود متموج است و قل سبحان الله ما اعجب امرک و ما اعظم قدرتک و ما اکبر سلطنتک و ما اقهر کبریائیتک و ما نعلم منک شیئاً الّا بما انت علّمتنا من عندک عن لسان مظهر نفسک و منبع ذاتک و معدن امرک و مکمن حکمک و انّک انت العالم بکل ما خلق و یخلق انّک انت الحق علّام العیوب یا جواد یک حرف بر تو القا می‌نمایم محض رحمت و شفقت که از جواهر کتب و سواذج صحف اخذ شده تا از سحاب احدیّت ماء صمدیّت بر تو و حقایق عباد جاری و نازل شود تا به حیوة ابدی و زندگانی سرمدی فائز گردید و آن این است فاملک قلباً جیّداً حسناً منیراً لتمکون ملکاً باقیاً دائماً ابداً قدیماً این است کنزی که متعلق به شما است و اگر زنده و قائم شود هرگز نمیرد و فانی نشود و هذا النّور لایطفی و کنز لایفنی و قمص لایبلی و ظهور لایخفی به یضلّ کثیر و یهتدی آخرون حمد کن خدا را که محل القاء این کلمه جامعه لاهوتیه و این غنّه جبروتیه شدی و محکم‌تر از این کلمه چیزی نیافتم و الّا القا می‌نمودم نصیحتی اعظم‌تر از این کلمه مذکوره نیست فاحفظوها ان تریدون ان تجدون الی ذی العرش سبیلا نظر به حبّ این عبد به آن جناب این جواب نوشته شد و الّا ابداً میل تقریر مطلبی و تحریر حرفی ندارم و کفی بالله لی شهیداً و علیکم ان اقم برجل الحدید علی صراط الّتی

ص322 \*\*\*

امددناها علی ارض الرّوح البیضاء و بعین اللهیب فانظر الی ارکانها و قوامها و بسمع الیاقوة اسمع ما ظهر منها فی ما سئلت عنها و بکفّ الذّهب و اصابع القدرة خذ ما فیها و علیها و بلسان السیف غنّ و رنّ و کفّ و بانّه لا اله الّا هو و انّ علی قبل محمد ذات الله و کنیونیته الباقیة و محمد قبل علی معدن امرالله و ذاتیّته الدّائمة و طلعة الحی مکمن حکم الله و انیّته القائمة و حروف الحیّ اول مؤمن بالله و آیاته و انّا کل بهم متمسّکون و انّ هذه لکلمة یفصّل بین الحق و الباطل الی یوم الّذی یقوم السّاعة اذاً کل یحضرون بین یدی الله و کل بامرة قائمون و البهاء علی من آمن به یوم لقائه و کان بین یدیه من القائمین.

[نیز در کتاب جلدسبز، ش38، ص33 . بدون نام مخاطب لوح]

جناب حاجی ؟؟ **هو الحیّ**

طلعات قدس در کفّاتند و وجهات انس در دفّات و حمامات افریدوس در غنّات و حوریات رأفت در رنّات در این ایام که سموات جذب را مرتفع فرموده‌اند و شمس وله را از افق بدا مشرق نموده‌اند و انجم بهجت ظاهر آمده و اقمر عزّت باهر شده تا آنکه حدیقه جمال به طرائز جلال در تزیین آید و ارض سنا در عرش عما مبسوط گردد و عندلیب محبور بر افنان شجرۀ طور به آیات سرور مترنّم شود و اوراق شجره طوبی و اغصان سدره منتهی در جلوه و حرکت آید که شاید انفس مجرّده به وطن اصلی میل نمایند و افئده

منزّهه

ص323 \*\*\*

منزهه به جواهر و سواذج کافور در عرش ظهور الهی طائف و ساجد گردند تا از بدایع نعمت نامتناهی ملتذّ و از لوامع جوامع عیون مکرمت محظوظ و مشروب شوند این است مجاری اشارات به مثل جوار منشآت بر بحر ممکنات جاری گشته تا طلعت حبّ از جمیع موجودات مشهود گردد و لطیفۀ ودّ در کینونات مذکورات موجود آید ان یا حبیب قد استرفعت سموات لانبساط عرضک و استغنّت حمامة ذاتیّتی لظهور الجذب فی سرّک لتسرّ ذاتک فی ذاتک و تستریح قلبک فی قلبک لتذکّر النّاس و تدعونهم الی صراط حیّ رفیع اصحاب و احباب را بر کلمه جامعه ازلیّه جمع فرمایید و نگذارید مخمود شوند و از ثمرات عنایت محروم مانند جناب محمود را ذاکرم قانتین و قانتات را تکبیر برسانید. هیکلی از خط مبارک ارسال شد

**هو**

نقره الهی بر ناقور صمدانی مقرون شد و جذبه حمامه سلطان ازلی بر اغصان سدره ربّانی مغرّد گشت که تا جواهر ممکنات و سواذج موجودات بر سرائر افئده صافین و مخلصین ظاهر و هویدا گردد و قلوب مقدّسه از سبحات و حجبات مکدّره خالص شوند و دست‌افشان در میدان جلال تلقاء طلعت جمال لم‌یزل و لایزال سائر گردند این است نصیب وجود از عالم شهود هنیئاً لکم و لاصحابکم و لاحبابکم و لمن شرب من کأوس محبّة الله و کؤوب مودّت الله پس چه نیکو است این نعمت عنایت از ایادی رفعت و چه رقیق است این خمر سنا از طلعة حمرا و چه ملیح است

ص324 \*\*\*

این بلّور ضیا از وجهة روحا قسم به خدا هر کس بچشد قطره‌ای لیشهد ما لایشهد احد من العالمین و بعد وصیت می‌کنم شما را که از جمیع جهات امرالله را حفظ فرمایید و مردم را بر کلمه جامعه ازلیه جمیع فرمایید تا کمال حبّ از صدور منیره به فوران آید و به جناب ­ها اتحاد پیدا کنید و خلاف را بالمرّه از میان اصحاب مرتفع کنید و عالم حدود را حبّاً لله معمول دارید که فساد ناس ساکن نمی‌شود مگر به این امر و امرالله را در کمال محبت ناظر باشید جمیع طلعات جاذبات و وجهات مولّهات را در ترنّمات جذبا ذاکرم.

**هو المحبوب بالحقّ و هو الله کان بکلّ‌شیء قدیرا**

وصیت می‌نماید این ذره فانیه در هنگامی که منقطع است از کل من فی الملک و متّکل است به سلطان فضل و عدال و ملیک جلال و صرف جمال پس بشنوید ندای مرا و قبول فرمایید پند مرا اوّلاً شهادت می‌دهد گوشت و پوست و دم و عظم و سرّ و شهود من بر اینکه سلطان بیان سرّ ظهور و صرف بطون است و اوست که بر افراخت سموات بدیع را به قدرت کاملۀ خود و مزین فرمود او را به شمس جمال و نقطه جلال و مقرر داشت در او کواکب دریات و انجم لائحات تا دلیلی باشند بر سلطان احدیّة او و سبیلی باشند بر اظهار قدرت و هیمنت او و نازل فرمود کتاب محکم و حکم معظم خود را و مقدر فرمود برای هر نفس قسمت و نصیبی در کتاب خود و در ضمن هر حرفی خلقی مقدر فرمود که اگر جمیع اهل ارض جمع شوند که نفسی از خلق او را منع نمایند قادر نیستند. ارواح کل ممکنات را

در هیاکل

ص325 \*\*\*

در هیاکل کلمات به نفخه قدرت دمید و از آنها الی ما لانهایه سرّ امکان و اکوان دمیده خواهد شد و خلق خواهند گردید و لو انّ المشرکین لکارهین هل یقدر احدا ان یمنع حرفاً منها عن اهلها لا فو ربّی و لو انّ لکل قادرین پس بشتابید ای اهل بیان که شاید در آن حدیقه داخل شوید و از نعمت‌هایی که در آن مقدر است مرزوق گردید قسم به خدایی که سائر فرمود این شجره حزن را در اطراف و اکناف که اگر وصف بنمایم تفصیل یک طبقه از طبقات حدیقه اولیه که مکنون است در بیان جمیع من فی الارض متحیر می­شوند الّا من شاء ربّی و انتم فی الحین تقولون فو ربّ السّموات و الارض ما هذا الّا خلق عظیم و حال آنکه این عبد مسکین حرفی از آن را کما ینبغی بسلطان عزّه و ملیک مجده احصا ننموده فلتسرعنّ یا اهل البیان لعلّکم تصطلون بما قدّر الله لکم و لاتحرموا انفسکم ان انتم تعلمون و بعد شهادت می‌دهد ظاهر و باطن این نقطه حزن که الیوم طلعت ازل سلطان است بر اهل السّموات و اهل ارض و اوست سرّ در کل کتب و اوست مستسرّ در جمیع صحف و به او قائم است ارکان بیان و به اسم او مستقر شد عرش جنان در هویۀ امکان و به او مرتفع شد سموات علی و به او ساکن است ارض بر عمود سنا من اطاعه نجی و من تخلف هلک. بر کل اهل ارض از شرقها و غربها و برّها و بحرها و سهلها و جبلها لازم و واجب است اطاعت ایشان به هر قسم که رأی مبارک ایشان است و کفی بالله نفسه علی ما اقول شهیدا پس بشناسید

ص326 \*\*\*

قدر این طلعة باقی را اگرچه حق شناختن او ممکن نیست و لیکن بر حدّ مکنت و استعداد شما از بحر جود عنایت می‌فرماید و خود را می­شناساند پس حق این ایام را دانسته کاری نکنید که از جمیع فیض و رحمت کامله او محروم بمانید و دیگر استدعا می‌کنم این چند یوم که از عمر شما باقی مانده با یکدیگر در نهایت رأفت گذران نمایید لیکن در سایه عنایت خاص مستریح و مسترقد باشید که آن است اصل در جمیع اکوار و او است مقصود در کل ادوار متمسّک شوید به عروه عطف او و متوسل شوید به حبل عفو او بعد در کمال سرور بر وساید عزت متّکأ و بر اعراش رفعت مستریح باشید هرگز کدورت بر خود راه مدهید که مایۀ غفلت می­شود در کمال مودّت ایام را بگذرانید اسباب حزن را بالمرّه مرتفع نمایید اوصیکم یا اهل الله بان تعملنّ کل ما وصّیناکم و لا تکوننّ من الّذینهم کانوا فی الارض مفسدون و السّلام علیکم و علی عبادالله المخلصون.

**آ سید ابراهیم**

بدایات کلام و غایات ختام ذکر سلطان عماء و ملیک بهاء است جلّ عنایته و عظم احسانه و لا اله غیره و بعد عرض می­شود که مثل جناب شما که از اوراق شجره الهیّه و از اثمار سدره کینونیه ظاهر شدید و از کؤس سنا مشروب و از کؤب حمرا مرزوق گشته‌اید چرا باید از سرائر رموز الهیّه و ظواهر کلمات صمدانیه محجوب گردید و از مقصود اصلی و مطلوب روحانی دور شوید همچو گمان نشود که غرضی در هویة این کلمات مستور و خیالی در سرّ اشارات مکنون قسم به خدایی که این عبد را بر بساط حب جالس نمود و بر نمارق ودّ مستریح فرمود که آنچه ذکر شده از جواهر عنایت و سواذج مکرمت است

منزه از

ص 327 \*\*\*

منزه از ملاحظه غیریت و مقدّس از مشاهده کیفیت است انظر الی قرون الاولی و فکّر فی ما نزّل الله فیها علی اهلها لِم وقع الخلاف بینهم و بم اعرضوا عن وجهته و ابعدوا عن صراطه و افسدوا فی امره و اشرکوا مع سلطان وحدته و صاروا من الهالکین اَسمعت ان تمحوا دین الله من قبل ان ثبت او ینسخ حکم الله من قبل ان یظهر قل ما لکم کیف لا تعرفون و لا تشعرون لا فو ربّی ربّ السّموات و الارض لن یقدر احد ان ینسخ حرفاً ممّا نزّل فی البیان من عندالله المهیمن القیّوم و کتب علی نفسه بان یثبت کل ما وعد فی الکتاب من عنده ولکن لایعلمون و لایفقهون ان یا حبیب انصف بالله ثمّ اجعل محضرک بین یدیه هل کتبت البیان کما امرک الله محبوبک محبوب العارفین لا فو عمرک ما کتبته و ما اطلعته فی ما امرت من عنده و صرت من المتوقفین بل اردت ان تبعد النّاس من امره و نهیه و تکون من المبعدین اَرضیت بالّذی استهزء بالله و اعرض عن حضرته و ابعد عن صراطه و اغفل عن ذکره و صار من المعرضین قل اَماتستحیی عن الله الّذی خلقک و ربّاک و جعلک ملکاً لتذکر النّاس بایام الله و تکون من المتذکرین و اتّبعت بما تهوی نفسک و تولّیت عن حکم الله ربّی و ربّک ربّ العالمین فاقرء علیهم ما نزّل من قبل ان تکفرون انتم و من علی الارض جمیعاً انّ الله لغنی حمید فو ربّ السّموات و الارض لو اجتمع کل من فی السّموات علی الالوهیّة و کلّ من علی الارض علی الربوبیّة لن یقدرنّ و لن یستطیعنّ ان ینزلنّ حرفاً ممّا نزل الله فی الکتاب قل ما لکم کیف لا تتنبّهون و لا تعرفون فو الّذی نفسی بیده ما ارید فی تلک الکلمات الّا حبّی لنفسک و ودّی لجنابک و الّا ما لی و شأنی بان اتذکّر من کان هو خیر المذکورین ولکن لمّا شاهدت نسیانک عن عهدک لذا القیت علیک ما لا یلقی

ص328 \*\*\*

احد من العالمین لتعرف حق الله فی تلک الایّام و تدارک ما فاتک و تکون من المحسنین و الحمدلله ربّ العالمین در هر حال این ایام رضای ایشان محبوب است و کل در قبضه قدرت اسیرند مفرّی برای نفسی نیست و امرالله را بدین سهلی ندانید که هر کس هوسی در او اظهار نماید حال از اطراف چندین نفس همین ادعا را نموده‌اند زود است که خواهید دید که شجره استقلال به سلطان جلال و ملیک جمال خود لم‌یزل و لایزال باقی خواهد بود و کل اینها فانی و مفقود بل معدوم کأن لم یکن شیئاً مذکوراً هباء خواهند گردید اذ انّا لله و انّا الیه راجعون.

**هو هو**

بعزّجو

ایام ایام امتحان و ابحر اختلاف و ابتلا در هیجان و رایات مشتبهات از هر گوشه و کنار در فساد و خسران معلوم است که هیچ احتجابی اشدّ از احتجاب از حق نیست و هیچ ناری احرّ از بعد او نه در هر آن پناه به خدا بر مظهر نفس او برده و مایل به آنچه رضای اوست بوده که این است ثمره وجود و سرّ مقصود و بعد بر رفارف مرتفعه و مکامن ممتنعه مستریح باشید شبهه نیندازد شما را ندای بعضی از عساکر نفی و از حق غفلت ننمایید که در هر ظهور این گونه اختلافات ظاهر گشته لکنّ الله یثبت امره و یظهر نوره و لو کره المفسدون در جمیع ایام مراقب امرالله بوده و از نفی احتراز و در ارض اثبات ساکن باشید کینونتی را ساجد باشید که لم‌یزل و لایزال بر مسند عزّ مستریح بوده و هست و ستایش ننموده ذات مقدّس او را هیچ منزه و مقدّسی پس به جوهر عزّ خود واصف عزّ خود بوده و به هویه جود خود ناعت جود خود خواهد بود و کل جودها نزد جود او ساجد بوده‌اند و جمیع عزّها عند بروزات عزّ او خاضع خواهند بود زیرا که هر شیئی

به عزّ جود

ص329 \*\*\*

به عزّ جود او موجود خواهد گشت فسبحانه سبحانه عمّا یقول الظّالمون.

به اردستان **هو المغرّد**

نقطۀ عما سیر نمود تا در عرش نطق مستریح گشت و بعد هیاکل حروف ابهی را به ترکیب خلق بدیع مرکّب نمود کلمه مبارکه از جبین مبین باهر گردید و تمام آن را در ثای تثلیث قبل تربیع مشهود و ظاهر فرمود تا فتبارک الله احسن الخالقین قمص بدیع پوشیده و از افاضه هو الحق لا اله الّا هو کل ارض را مبروک گرداند تا قدرت کلمه الهیه ثابت شود و ثمره صمدانیۀ ربانیّه ظاهر گردد و السّلام.

آقا باجی **هو**

سفرای صحرای فرقت و فراموشی و غربای بیدای ذلّت و خاموشی در دیار غربت و نهایت خفّت متذکر شاکر حضرت لایزال و سلطان بی‌مثال هستند و به این ذکر بدیع و کلمه رفیع مغرّدند گر تیر بلا آید اینک هدفش جان‌ها ولکن از عنایت ربانی این ذلت فخر عزت‌ها است و این فقر سلطان غنا ذلک من فضل الله یؤتیه من یشاء.

به خنزیر نوشته شده

اشرف بهاء و دقایق و رقایق حمد مخصوص ساحت قدس قرب حضرت سلطانی است که از لطایف بدایع عنایت خود کل من فی الملک را از عماء کافور به عرصۀ ظهور آورد و جمیع موجودات را از هویّة نیستی در عرصۀ هستی برای ظهور مقصود موجود فرمود و غیاهب هستی موجودات را به لقاء هستی مطلق قائم و مشرف نمود تا کلّ موجود از غیب و شهود از رحمت واسعه باز نمانند

ص330 \*\*\*

و از استواء عرش عدال محروم نگردند و در هر وجود رمزی و از هر رمز امری مقرر تا که ساذجیات مجرّدات هویّات اکوان به حرکات گوناگون حرکت نمایند تا تدبیر ملکوت تقدیر او در عرصه ناسوت ظاهر و هویدا گردد و به هر شیء فرصتی بخشید و به قدر وسع او قدرت بخشود و به قدر تکلیف امر و نهی عرضه داشت تا طغیان و ایمان کل ظاهر شود و به ثمرات اعمال و افعال خود برسند و به آنچه کسب نموده‌اند سزا داده شوند لقمان به پسرش ناتان می‌فرماید یا بنیّ انّها ان تک مثقال حبّة من خردل فتکن فی صخرة او فی السّموات او فی الارض یأت بها الله انّ ­الله لطیف خبیر چگونه می­شود از برای احدی مفرّی و مقرّی کل در قبضه قدرت او اسیرند همچنانکه سرّ قضا و صرف امضا امیر المؤمنین می‌فرماید کلّ‌شیء فی قبضة قدرتک اسیر و انّ ذلک علیک سهل یسیر فسبحان الّذی بیده ملکوت کلّ‌شیء و انّه قد کان علی کلّ‌شیء قدیرا.

لوحی از ایام نقل ابهی از ایران به عراق

**یا الهی و سیّدی و رجائی** چگونه وصف نمایم آیات قدس تو را به این زبانی که کال است از ذکر ادنی محامد سلطان ازلیّت تو و چگونه ملاحظه نمایم آثار انس تو را به این چشم‌هایی که کور است از مشاهده قمص جمال ملیک ابدیّت تو و چگونه استماع نمایم الحان ملیح تو را به این گوش‌هایی که کر است نزد تغرّد حمامه سرمدیت تو و چگونه ادراک نمایم لطایف بدایع حکمت‌های تو را با این هوشی که مدهوش است نزد ظهورات تدابیر حضرت قیّومیّت تو چه لطیف است مکرمت و مرحمت تو که فرو گرفته جواهر ساذجیات اکوان را و چه بدیع است

رحمت

ص331 \*\*\*

رحمت و رأفت تو که فرا گرفته اعلی مراتب هویات امکان را پاک و منزهی از وصف هر جوهر مجرّدی متعالی و مقدّسی از نعت هر منزه و مقدّسی. کل نعمت‌ها در ساحت قدس تو کذب صرف است و جمیع وصف‌ها در فنای انس تو افک محض قرار نفرمودی برای احدی طریقی برای معرفت خود جز عجز بحت و مقرر نداشتی برای نفسی مفرّی جز نیستی بات. الهی قصرت الالسن عن بلوغ ثنائک و عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک با تمام این نقص و عجز ندا می‌کنم تو را به ندای اصفیای تو که ای سلطان من و محبوب من مطمئن فرما قلب این ذرۀ فانی را به رجوع به سوی طلعت باقی خود. روشن نما چشم‌های مرا به مشاهده جمال حضرت وهّابیت خود. از فواره‌های نور خود رشحات سروری عطا فرما و از کأس‌های بلور طفحات کافور عنایت نما و از حیاض محبّت به ید ملاطفت شراب انس کرامت فرما تا مستریح شود فؤاد من در ساحت حضرت محبوبیت تو و منصعق شود عقل من در بساط سلطان مجذوبیت تو همچنان که عماء کافور و صرف ظهور و هویة نور سرّ الموحّدین سید السّاجدین روحی فداه می‌فرمایند و اجعلنی من الّذین اطمئنت بالرّجوع الی ربّ الارباب انفسهم و قرّت بالنّظر الی محبوبهم اعینهم و من الّذین تغرّت اشجار الشّوق الیک فی حدایق صدورهم و اخذت لوحة محبّتک بمجامع قلوبهم و هم الی اوکار الافکار یأون و فی ریاض القرب و المکاشفه یرتعون خلق فرمودی این ذرّه دکّا را

ص332 \*\*\*

به قدرت کاملۀ خود و بپروریدی به ایادی بسط خود و بعد مقرر داشتی بر او بلایا و محن را به حیثیتی که وصف آن به بیان نیاید و در صفحات الواح نگنجد گردنی را که در میان پرند و پرنیان تربیت فرمودی آخر در غل‌های محکم بستی و بدنی را که به لباس حریر و دیبا راحت بخشیدی عاقبت بر ذلت حبس مقرر داشتی قلّدتنی قضائک قلائد ما تحلّ و طوّقتنی اطواقاً لاتفکّ چند سنه می‌گذرد که ابتلا به مثل باران رحمت در جریان است و بلایا از افق قضا ظاهر و تابان و در این ایام مقعد انسی و محفل امنی برای این بنده مقدر نفرمودی در اول به خدمتکاران با رحمت و رأفت تربیت نمودی در آخر به اصحاب غضب و رجال سطوت واگذاشتی بسا شب‌ها که از گرانی غل و زنجیر آسوده نبودم و چه روزها که از صدمات ایدی و السن آرام نگرفتم چندی آب و نان که به رحمت واسعه به حیوانات صحرا حلال نمودی بر این بنده حرام نمودند و آنچه را بر خارج جایز نبود بر این عبد جایز داشتند تا اینکه عاقبت حکم قضا نازل شد و امر امضا به خروج این بنده از ایران در رسید با جمعی از عباد ضعیف و اطفال صغیر در این هنگام که از شدت برودت امکان تکلم ندارد و از کثرت یخ و برف قدرت بر حرکت نیست بعضی از اطفال از مفارقت احباب آیات فراق قرائت می‌نمایند و برخی به علت یأس از وطن و دیار کتململ السّلیم ناله می‌کنند و در بیابان حیرت سرگردان می‌گردیم و در صحراهای حسرت رجای تو را می­طلبیم شاید

ایام عزیمت و تبعید از ایران به عراق

نسیم

ص333 \*\*\*

نسیم رحمت تو آید و احسان قدیم تو در رسد فلک الحمد علی حسن بلائک و نصوع نعمائک و ظهور ابتلائک اذ انّک انت الله لا اله الّا انت و انّا کنّا من فضلک سائلون.

در اثنا مسافرت مصر در جواب یکی از شهره نوشته شد

قاصد امین نامه مشکین را به یک پر از سموات وجود به ارض شهود ورود یافت و این مقام سیر پیک اجسام است که به یک پر از اعلی سدره منتهی به ادنی ذروۀ اقصی عزّ نزول ارزانی داشت چه خواهد بود اگر چاپار روح بر براق محبت به حرکت آید و اظهار شوکت نماید باده درد آلوده‌تان مجنون کند / صاف اگر گردد ندانم چون کند. ذلک من فضل الله یؤتیه من یشاء چون غطاء نقاب از چهره عروس مداد گشودم و به مهر تمام مُهر از سر آن برداشتم فوراً نوری از هویات ذات کلمات بدرخشید به حیثیتی که جبال سکون مندک شد و روح از تعلق خود منفک گشت فصار منصعقاً فلمّا افاق قال ابرق هذا من جانب الطّور لامع ام ارتفعت من وجه سلمی البراقع. از ملاحظۀ آن اریاح روح از شمال جان بوزید و جمیع اجزاء اعضا را فتوح طیّبه بخشید چنانکه گوش لذت سروش یافت و هوش از غایت حبّ بیهوش گشت و دهان شربت وصال بنوشید و زبان در شکر نعمت بکوشید و یفرح محزون و یحیی متیتّم [ناخوانا] و یأنس مشتاق و یلتذ سامع و السّلام.

ص334 \*\*\*

[چهار وادی با تفاوت‌هایی نسبت به متن نشر شده در آثار قلم اعلی، ج3 ، ص 140 به بعد]

ای ضیاء الحق حسام الدین داد / که فلک و ارکان چه تو شاهی نزاد. نمی‌دانم چرا یک مرتبه رشته محبت را گسیختید و عهد محکم مودت را شکستید خدا نکرده قصوری در ارادت به هم رسیده یا فتوری در خلوص نیت پیدا گشت که از نظر محو شدم و سهو آمدم چه مخالفت بدیدی که ملاطفت بریدی مگر آنکه ما ضعیفیم و تو احتشام داری یا به یک تیر از کارزار برگشتی مگر نشنیده‌اید استقامت شرط راه است و دلیل ورود بارگاه انّ الّذین قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا تنزل علیهم الملائکة و دیگر می‌فرماید فاستقم کما امرت لهذا مستقرین بساط وصول را این سلوک لازم و واجب است من آنچه شرط بلاغ است با تو می­گویم / تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. اگرچه زیارت جواب نامه ننموده ذکر ارادت نزد عقلا خطا و بیجا است و لیکن محبت بدیع ذکر و قواعد قدیم را منسوخ نمود و معدوم کرد قصه لیلی مخوان و غصه مجنون / عشق تو منسوخ کرد ذکر اوایل. نام تو می‌رفت عاشقان بشنیدند / هر دو به رقص آمدند سامع و قائل. فی حکمة الالهیه و تنبیه الربانیة: من سر هر ماه سه روز ای صنم / بی‌گمان باید که دیوانه شوم. هان که امروز اول سه روزه است / روز فیروز است نه فیروزه است. شنیدم برای تبحیث و تدریس به تبریز و تفلیس حرکت فرموده‌اید و یا برای عروج معارج به سنندج تشریف برده‌اید. ای سید من متصاعدان سموات سلوک از چهار طایفه بیش نیستند مختصری ذکر می­شود که در آن خدمت معلوم آید

و مبرهن

ص335 \*\*\*

و مبرهن گردد که هر طایفه را چه علامت است و چه مرتبت اول اگر سالکان از طالبان کعبه مقصودند این رتبه متعلق به نفس است ولکن نفس الله القائمة بالفرایض و السنن مراد است و در این مقام نفس محبوب است نه مقهور اگر در اول این رتبه محل جدال است و لیکن آخر آن جلوس بر عرش جلال چنانچه می‌فرماید ای خلیل وقت ابراهیم هش / این چهار اطیار رهزن را بکش. تا بعد از حیات سرّ ممات ظاهر شود و این مقام نفس مرضیه است و می‌فرماید و دخلی فی عبادی و ادخلی جنّتی این مقام را اشارات بسیار است و دلالات بی‌شمار این است که می‌فرماید سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبیّن لهم انّه لا اله الّا هو پس معلوم می­شود که کتاب نفس را باید مطالعه نمود نه رساله نحو را چنانچه می‌فرماید اقرء کتاب نفسک و کفی بنفسک الیوم حسیباً حکایت آورده‌اند که عارف الهی با عالم نحوی همراه شدند و همراز گشتند تا رسیدند به شاطی بحر العظمة عارف بی تأمل توسل فرموده بر آب راند و عالم نحوی چون نقش بر آب محو گشته مبهوت ماند بانگ زد عارف که چون عنان پیچیدی گفت ای برادر چه کنم چون پای رفتنم نیست سر نهادن اولی بود گفت آنچه از سیبویه و قولویه اخذ نموده و یا از مطالب ابن حاجب و ابن مالک حمل فرموده‌ای بریز و از آب بگذر محو می­باید نه نحو این را بدان / گر تو محوی بی‌خطر در آب ران. و دیگر می‌فرماید لا تکونوا کالّذین

ص336 \*\*\*

نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون و اگر سالکان از ساکنان حجره محمودند این مقام راجع به عقل می‌شود که او را پیغمبر بدن می‌نامند و رکن اعظم می‌دانند لیکن عقل کلی ربانی مقصود است که در این رتبه تربیت امکان و اکوان به سلطنة اوست نه هر عقل ناقص بی‌معنی چنانچه حکیم سنایی می‌گوید عقل جزئی کی تواند گشت بر قرآن محیط / عنکبوتی کی تواند کرد سیمرغی شکار. عقل اگر خواهی که ناگه در عقیلت نفکند / گوش گیرش در دبیرستان الرّحمن در آر. و در این مقام طلاطم بسیار است و طماطم بی‌شمار گاهی سالک را متصاعد می‌نماید و گاهی متنازل این است که می‌فرماید مرّة تجذبنی الی عرش العماء و مرّة تهلکنی بنار الاغماء چنانچه سرّ مکنونه از آیه مبارکه کهف در این مقام معلوم می‌شود که می‌فرماید و تری الشّمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم فی فجوة منه ذلک من آیات الله من یهدی الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیّاً مرشداً اگر کسی اشارت همین یک آیه مبارکه را مطلع شود کافی است او را این است که در وصف این رجال می‌فرماید لاتلهیهم تجارة و لابیع من ذکرالله این مقام میزان است و پایان امتحان و در این رتبه هم استفاده ضرور ندارد و در تعلیم ساکنین این لجّه می‌فرماید اتّقوا الله یعلّمکم الله و همچنین می‌فرماید العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء پس باید محل را آماده نمود و مستعد نزول عنایت شد

تا کی

ص337 \*\*\*

تا کی ساقی عنایت خمر مکرمت از زجاجه رحمت بنوشاند الا انّ بذلک فلیتنافس المتنافسون. حینئذ اقول انّا لله و انّا الیه راجعون.

و اگر عاشقان از عاکفان بیت مجذوبند این سریر سلطنة را جز طلعت عشق جالس نتواند شد این مقام را شرح نتوانم و وصف ندانم با دو عالم عشق را بیگانگی و ندر او هفتاد و دو دیوانگی: مطرب عشق این زند وقت سماع / بندگی بند و خداوندی صداع. این رتبه صرف محبت می‌طلبد و زلال مودت می‌جوید و در وصف این اصحاب می‌فرماید: الّذین لایسبقونه بالقول و هم بامره یعملون این مقام نه سلطنت عقل را کفایت می‌نماید و نه حکومت نفس را چنانچه نبیّی از انبیا عرض نمود الهی کیف الوصول الیک قال الق نفسک ثمّ تعال. ایشان قومی هستند که صف نعال را با صدر جلال یک دانند و ایوان جمال را با میدان جلال در سبیل محبوب یک شمرند و معتکفین این بیت مطلب ندانند و مرکب برانند جز نفس دوست از دوست هیچ نبینند و کل الفاظ را مهمل دانند و جمیع مهملات را مستعمل دارند. سر از پا نشناسند و دست از پا فرق ننمایند. سراب را نفس آب گویند و ذهاب را سرّ ایاب خوانند این است که می‌گوید وصفی ز حسن روی تو در خانقه فتاد / صوفی طریق خانه خمار بر گرفت. عشقت بنای صبر به کلی خراب کرد / جودت در امید به یکبار بر گرفت. و در این مقام

ص338 \*\*\*

تعلیم و تعلم البته عاطل مانده و باطل گردد. عاشقان را شد مدرس حسن دوست / دفتر درس و سبقشان روی اوست. درسشان آشوب و شور و ولوله / نی زیادات است و باب سلسله. سلسلۀ این قوم جعد مشکبار / مسئله دور است لیکن دور یار. فی المناجات تبارک و تعالی ای خدا ای فضل تو حاجت روا / با تو یاد هیچکس نبود روا. ذرّۀ علمی که در جان من است / وارهانش از هوا و خاک پست. قطره دانش که بخشیدی ز پیش / متصل گردان به دریاهای خویش. اذاً اقول لا حول و لا قوّة الّا بالله المهیمن القیّوم و اگر عارفان از واصلان طلعة محبوبند. این مقام عرش فؤاد است و سرّ رشاد. این محل رمز یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید است و اگر کل من فی السّموات و الارض الی یوم نفخ فی الصّور شرح این رمز شریف و سرّ لطیف را فرمایند البته از عهده حرفی بر نیایند و احصا نتوانند زیرا که این مقام قدَر است و سرّ مقدّر این است که سؤال نمودند از این مسئله فرمودند بحر ذخّار لا تلجه ابداً باز سؤال فرمودند فرمودند لیل دامس لاتسلکه ابداً و هر کس ادراک این رتبه نمود البته ستر نماید و اگر رشحی اظهار دارد و یا ابراز نماید البته سر او بر دار مرتفع خواهد شد با وجود این قسم به خدا که اگر طالب مشهود می‌گشت مذکور می‌آمد زیرا که می‌فرماید حبّ الشرف لم یکن فی قلب الخائف الراهب و انّ السالک الی الله فی منهج البیضاء و الرکن الحمراء لن یصل الی مقام وطنه الّا بکفّ الصّفر عمّا فی ایدی النّاس و من لم یخف الله اخافه الله من کلّ‌شیء و من خاف الله یخاف منه کلّ‌شیء

پارسی

ص339 \*\*\*

پارسی گو گرچه تازی خوشتر است / عشق را خود صد زبان دیگر است. چه ملیح است این فرد در این مقام گر درّ عطا بخشد اینک صدفش دل‌ها / ور تیر بلا آید اینک هدفش جان‌ها. و اگر مخالف حکم کتاب نمی­بود البته قاتل خود را از مال خود قسمت می‌دادم و ارث می­بخشیدم و منّتش می­بردم و دستش بر چشم می‌مالیدم ولیکن چه کنم که نه مال دارم و نه سلطان قضا چنین امضا فرموده حینئذ اجد رایحة المسک من قمص الهاء عن یوسف البهاء کانّی وجدتها قریباً ان انتم تجدونها بعیداً بوی جانی سوی جانم می‌رسد / بوی یار مهربانم می‌رسد. از برای حق صحبت سال‌ها / باز گو حالی از آن خوش حال‌ها. تا زمین و آسمان خندان شود / عقل و روح و دیده صد چندان شود. این محل صحو بحت و محو بات است محبت را هم در این رتبه راهی نیست و مودت را مقامی نه. چنانچه می‌فرماید المحبّة حجاب بین المحبّ و المحبوب این مقام قمص حجاب می‌شود و آنچه غیر دوست غطا می‌گردد این است که حکیم سنائی می‌گوید سوی آن دلبر نپوید هیچکس با آرزو / با چنان گلرخ نخسبد هیچکس با پیرهن. زیرا که این عالم امر است و منزه از اشارات خلق رجال این بیت بر بساط نشاط با کمال فرح و انبساط الوهیت می‌نمایند و ربوبیّت می‌فرمایند و بر نمارق عدل متمکن شده‌اند و حکم می‌رانند و هر ذی حقّی را به قدر و اندازه او عطا می‌فرمایند و شاربان این کأوس در قباب عزّت فوق عرش قدم ساکنند و در خیام

ص 340 \*\*\*

رفعت بر کرسی عظمت جالس الّذین لا یرون فیها شمساً و لا زمهریراً در این رتبه سموات علی با ارض ادنی تعارض ندارد و تفاوت نجوید زیرا که مقام الطاف است نه بیان اضداد اگرچه در هر آن در شأن بدیع جلوه نماید یک شأن بیش نیست این است که در یک مقام می‌فرماید لا یشغله شأن عن شأن و در مقام دیگر می‌فرماید کل یوم هو فی شأن ذلک من طعام الّذی لم یتسّنه طعمه ولن یتغیّر لونه اگر قدری میل فرمایی البته این آیه را تلاوت می‌فرمایی وجّهت وجهی للّذی فطر السّموات و الارض حنیفاً مسلماً و ما انا من المشرکین و کذلک نری ابراهیم ملکوت السّموات و الارض لیکون من المؤمنین اذاً فادخل یدک فی جیبک ثمّ اخرجها بالقوّة لتشهدها نوراً للعالمین چه لطیف است این ماء عذب از ید ساقی مخمور و چه رقیق است این خمر طهور از دست طلعت محبور. و چه نیکوست این طعام سرور از کؤس کافور. هینئاً لمن شرب منها و عرف لذّتها و بلغ الی معرفتها. بیش از این گفتن مرا دستور نیست / بحر را گنجایش اندر جوی نیست. زیرا که سرّ این بیان در کنائز عصمت مکنون است و در خزائن قدرت مخزون منزه از جواهر بیان است و مقدّس از لطایف تبیان حیرت در این مقام بسیار محبوب است و فقر بحت بسیار مطلوب این است که می‌فرماید الفقرُ فخری و دیگر ذکر شده لله تحت قباب العزّة طائفة اخفاهم فی رداء الفقراء جلالاً آنها هستند که از چشم او

ملاحظه نمایند

ص341 \*\*\*

ملاحظه نمایند. و از گوش او هوش دارند چنانچه در حدیث قدسی مشهور مذکور است اخبار و آیات آفاقی و انفسی در این رتبه بسیار است و لیکن به این مختصر اکتفا می‌رود تا نوری باشد برای مطالعین و سروری باشد برای مشتاقین اول این است که می‌فرماید عبدی اطعنی حتّی اجعلک مثلی انا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون و ثانی این است که می‌فرماید یابن آدم لاتؤانس بأحد ماوجدتنی و متی اردتنی وجدتنی باراً قریباً آنچه مذکور شد از اشارات بدیعه و دلالات منیعه راجع است به حرف واحد و نقطۀ واحده ذلک من سنة الله و لن تجد لسنته تحویلاً و لا تبدیلاً مدتی است که این نوشته را به یاد شما شروع نمودم و چون کاغذ قبل ملاحظه نشد قدری ابتدا گله و شکایت رفت و لیکن توقیع تازه رفع نمود و سبب شد که این رقعه را ارسال نمایم ذکر حبّ بنده در آن حضرت احتیاج اظهار ندارد و کفی بالله شهیداً و در خدمت جناب شیخ محمد سلّمه الله تعالی به این دو فرد اکتفا نمودم معروض دارند من کوی تو جویم که به از عرش برین است / من روی تو بینم که به از باغ جنان است. شرح این هجران و این خون جگر / این زمان بگذار تا حرف دگر. خوشتر این باشد که سرّ دلبران / گفته آید در حدیث دیگران. فتنه و آشوب و خونریزی مجو / بیش از این از شمس تبریزی مگو. و السّلام علیکم و علی من طاف حولکم و فاز بلقائکم آنچه بنده از پیش عرض نمودم مگس میل فرمود این از خوبی مرکّب می‌شود اگر چه سعدی در این مقام فردی ذکر نموده من دگر چیز نخواهم بنویسم که مگس / زحمتم می‌دهد از بس که سخن شیرین است. دیگر دست از تحریر عاجز شد التماس می‌نماید که بس است لهذا می‌گویم سبحان ربّی و ربّ العزّة عمّا یصفون.

**اذا عرضت امانة العشق علی القلم** ابی ان یحملها فصار منصعقاً فلمّا افاق قال سبحانک انّی تبت الیک و انا اوّل المستغفرین و الحمد لله ربّ العالمین در شهادت آ ابوالقاسم به شیخ عبدالرّحمن نوشته شد مهی برآمد از این شهر و شور شهر دگر شد / که از طلوع و غروبش دو شهر زیر و زبر شد. و یوشع ان زاد شمساً بعض یوم و انت من ظهری شمیسا. تفقد خاطر خطیر آن برادر مکرم درویشان بی‌سامان را مکانی معین و سامانی مزین آمده سواد مداد آن نامه حاکی از مشک ازلی بود و بیاض ریاض آن مشعر بر ملائمت قلب انور الحق لئالی منظوم او مسرت کامل حاصل نمود و دراری منشور آن صحت و آسایش دل بیاورد. ترجمانی هر چه ما را در دل است / دست گیری هر که پایش در گل است. اگرچه این ایام مواصلت زمانی حضوری مرتفع شده و لیکن مؤالفت و مؤانست جبلّی فطری برقرار است ان‌شاءالله شربت وصال که از ماء عذب زلال مندرج و مندمج گشته از سحاب جان نازل می‌گردد و اراضی منجمده منخمده را نعمت حیات خواهد بخشید بلی امروز باید ار کرمی می‌کند سحاب / فردا که تشنه مرده بود لای گو مریز. و این ایام که بحار حزن در هیجان است و انهار همّ در جریان و قطب فلک قضا در تدمیر است و مرکز نقطه امضا در تدبیر و شجره ظلم مرتفع گشته و ثمره بیداد چون شداد به بار آورده و افعال

ص342 \*\*\*

نیک مردود شده و اعمال نمرود محمود آمده خس به جای حسن نشسته و خزف بر مکان دُر در صدف محل گرفته و ثعبان بر منزل سلطان حکومت می‌نماید و شیطان بر مسند سلیمان ریاست می‌کند لیس هذا اول قارورة کسرت فی الاسلام با جمیع این امور چگونه می­توانم از عهده مکتومات قابله برآیم و مسطورات لایقه عرض نمایم به جان تو هلال من نه از فوت مال است بلکه از موت و احوال اوست که به ذلت کبری کشته گشته. اگر چه به شهادت اعلی فائز گشت و به افق ابهی متصاعد شد لا تحسبنّ الّذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاهم عند ربّهم یرزقون حضرتا اعدا در نشاطند که مال بی‌صاحبی به گیرشان آمده مگر نشنیده‌اند خطاب مبرم معظم را که می‌فرماید من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً تو می‌خندی و می‌گزد لب قضا / اجل دارد از خنده‌ات گریه‌ها. عنقریب است که ولی مال اخذ منال نماید و بیخ ظلم را برکند قل انّ موعدهم الصبح اَلیس الصّبح بقریب. ای برادر من ملاحظه نما که چه اسباب فراهم می‌آید و چه امور باکره از دنیای فانی می­زاید این بنده که عزلت گزیده بودم و در غار خاموشی خزیده و از هجر گداخته و در حجره از غیر پرداخته حال باید که شهره آفاق شوم و به ایران از ظلم‌آوران شکایت نمایم لن یصیبنا الّا ما کتب الله علیه توکّلنا و علی الله فلیتوکّل المؤمنون یک نفر برای مرافقت و موافقت اختیار نموده بودم که از اخیار بود و از ابرار حکایت می‌کرد به این قسم

از دست رفت

ص343 \*\*\*

از دست رفت نعم ما قال هر کجا بینی تو خون بر خاک‌ها / پی بری باشد یقین از چشم ما. اذاً اقول انّا لله و انّا الیه راجعون. شرح فراق که تواند داد و یا عهد محکم میثاق که آرد بر یاد. حکم بدیع تلاق ندهی بر باد مگر نشنیده امر مبرم طلاق. پس بایست بر تو رسد اگر هستی از اهل وثاق دور ممان ازو داده است حبیب وفاق مزنش بر اضداد و اگر چشیدی شهد شکر از لب شفاق قل حینئذ فزت بربّ العباد محبوب من اگر چه لقاء حقیر مسدود شد ولکن سلطان هو الّذی یفتح ما یشاء و یقبض ما یرید را بخوانید ان‌شاءالله رفع جمیع علل می‌گردد. چنانچه متصل اظهار و ابراز رفت لا تشرک بعبادة ربّه احداً و ما انا الّا عبده و کفی بنفسک علیّ شهیدا و کذلک قل کل اسمعت منّی ثمّ احفظ امر الله کما ینبغی لشأنک بر احباب جمیعاً سلام می‌رسانم.

**در هنگامی که ایشان را از خانقلی بیرون نموده نوشته شد.**

در ساعتی که عروس حزن از قناع نقاب رخ برافراخت و شاهد هموم علم حسرت برافراشت و فرّاش صبا فراش مبسوط کدورت بگسترانید و خادم طلعت بقاء بر سرائر ثبوت بیارمید و ابر قدرت از هواء مکظوم امطار فراق ببارید و حوریات وثاق سر از حجرات تلاق بر آوردند و مخدرات شفاق طلعت نفاق بیاراستند و قاصرات جنان بر فرق زدند و خیرات حسان سراسیمه دویدند و وجهات قدس قمص سوداء در بر نمودند و طلعات انس دم حمراء از عین وفا ریختند و خازن جنت در نقاب

ص344 \*\*\*

خفا رفت و هادی ملّت در حجاب فنا مستور گشت اوراق شجره طوبی به لون صفرا میل نمود و اغصان سدره منتهی از هم فرو ریخت ابر رحمت ممنوع گشته و برق سطوت مرفوع شده حمامه غضب در طیران آمد و دیک بطش در هیجان. بهجت سنا از عرش دل برخاست و نقمت ظمأ بر فرش عزّ بنشست زاغ شهر اغما طوطی مصر لقا را از شکرخایی منع نموده و صعوه جفا بلبل لقا را از نغمه سرایی باز داشته. غراب غیور هدهد سرور را از سبای ظهور منع نموده و بوجهل مقهور طلعت محبور را از بیت معمور بیرون کرده شمع محفل ضیا مخمود گشته. و شب‌پره عما بازیگر میدان گردیده. سلطان مکمن عزّت بر نقطه ذلت جالس گشته و زنیم معدن نکبت بر عرش عظمت مستکن شده. تنور حرور سینه ارباب نخوت در فوران آمده و ابحر فتنه در صدور ارباب غیرت در هیجان. ادیب عشق را از مصطبه توحید بیرون نمودند و لبیب شوق را از ذوق استدراک باز داشتند. حدیقه تقلید زینت گرفت و ثمره تحمید مقطوع گشت محبوبان وادی محبت مبهوت گشتند و محجوبان وادی کثرت شاهد مقصود شدند باز سلطان در دست جغدان بی‌حیا گرفتار آمد. و یوسف امکان در دست برادران بی‌وفا در چاه شد. جغدها بر باز استم می‌کنند پر و بالش بی‌گناهی می‌کنند که چرا تو یاد آری زان دیار / یاد قصر و ساعد آن شهریار. جرم او این است کو باز است بس / غیر خوبی جرم یوسف چیست پس. دشمن

طاوس

ص345 \*\*\*

طاوس آمد پرّ او / ای بسا شه را بکشته فرّ او.

**در اثناء سفر در جواب نامه خامه نوشته شد.**

**بسم الله الرّحمن الرّحیم**

لاتیأس من روح ­الله ما به تو مأنوس تو محسوس ما. هفت شهر عشق را عطار گشت / ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم. کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند / ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند. این بنده ضعیف و طلعت نحیف نمی‌داند که به کدام کلمات مهمل غیر مستعمل اظهار مطلب نماید که هر چه در آن حضرت عرض شود افک محض است و شرک صرف. گر نبودی خلق محجوب کثیف / ور نبودی حلق‌ها شک و ضعیف در مدیحت داد معنی دادمی / غیر این منطق لبی بگشادمی. و لیکن کلام بزرگان است ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه لهذا با لسان کلیل و جسم علیل اظهار می‌رود و عرض می‌شود هر شجر که از سحاب سماء مکرمت در اراضی کلمات نازل فرمودید و طفحی که از غمام کبریاء و مرحمت در هویات اشارات مبذول داشتید نوری گردید و بر قلوب مشتاقان وارد شد و سروری گشت و بر سینه محزونان نازل آمد بلی تا نگرید ابر کی خندد چمن و سبحان الله مگر این نفحۀ مشک از بهشت بود که آنچه در دست داشتیم بهشتیم و یا این نفحۀ صور از شجرۀ طور آمد که از سر جان گذشتیم و به جانان پیوستیم. چون ذکر دوست شنیدم برخاستم و گفتم این مطرب از کجاست که بر گفت نام دوست / تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست. دل زنده می­شود به امید وفای یار / جان رقص می‌کند به سماع کلام دوست. چون قاصد را

ص346 \*\*\*

نیافتم قاعد شدم و مجدد به زیارت نامه کوشیدم آنچه از لئالی توحید که در صدف تحمید مکنون شده بود مشهود گشت الحق حالت افسرده را روح تازه و جان سوخته را نور بی‌اندازه بخشید. کانّ روح القدس فیها یلتفّت. این است که فرموده‌اند و للارض من کأس الکرام نصیب گویا قسمت عمر سرمدیه از سر گرفتم و شهد خمر عنایة از چشمه دهان محبوب نوشیدم محرم لاهوت تو ناسوت باد / آفرین بر دست و بر بازوت باد. اگر فراش مبثوث بساط احدیّة را مبسوط نماید و وساید مبروک مودّت را بگستراند شاید که چشم مشتاقان از پرتو نور صرف جمال منور گردد و عین مجذوبان از عین الفضّال سلطان جلال روشن شود و اگر چه این کلمات مطبوع طبع بلند اختر و خاطر مشکل­پسند حضرت عالی نخواهد افتاد و لیکن چون ما را عذر بر زبان است البته شما را ذکر عفو بر لسان که العفو عند کرام النّاس مقبول. در مراتب محبت و مقامات مودّت به این دو سه فرد اکتفا رفت ای تیر غمت را دل عشاق نشانه / خلقی به تو مشغول و تو غایب ز میانه. گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد / یعنی که تو را می‌طلبم خانه به خانه. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو / مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه. فریاد از دست این قلم و بیداد از این مرکب و این کاغذ که مرا عاجز نموده نمی‌دانم به شما چه بگذرد از ملاحظه آن اذاً اقول انّا لله وصیت­نامه که هنگام اراده به هجر نوشته شد و انّا الیه راجعون این عبد حزین که در ارض حزن جالس شده و از جوهر حزن مشروب شده

و از هوای حزن

ص347 \*\*\*

و از هوای حزن امطار همّ به او باریده و از سماء همّ اغیاث غم بر او ریخته با دار حزین ندا می‌کند شما را و هر که با شما است که آنچه در وصایای قبل و بعد مستور گشته معمول دارید و از رشحات طفحات نسایم رحمت نامتناهی باز نمانید و از جذبات نغمات ورقاء لایزالی دور نگردید که آنچه از بدایع جوامع نغمات مشهود گشته معدوم خواهند گشت و هر چه از طرائز و لطایف نغمات مسموع می‌گردد مفقود خواهد گشت پس به سواذج سعی و جواهر اهتمام بر صراط حی سمیع مستقیم شوید و بعد بر بساط عزت و سلطان مکنت مستریح گردید که عنقریب است کأوب فنا را از دست ساقی بقا خواهید نوشید و کأوس موت را از دست حامل عذرا خواهید آشامید مستعد شوید که شاید نعمت حیات را ضایع ندارید و از معرضین محسوب نگردید پس به کمال قدرت جهد کنید که شاید خدمتی از شما بر آید که موجب رضای سلطان عما و ملیک سنا گردد. قسم به خدایی که جالس نمود این عبد را بر عرش حزن که این مقام اعظم است از آنچه در سموات علی و ارض ادنی است سعی نموده که تا نفس باقی است و از قفس تن خارج نشده امری را مرتکب نشوید که مایۀ تاسف و افسوس گردد. این بنده با جمیع لطمات که شنیدید و گویا که اعظم از آن در ملک ظاهر نشده آنی نمی‌گذرد مگر اینکه از طلعات قدس و وجهات انس شرم می‌کنم و خجلت می‌برم زیرا که خدمتی از دست این عبد حزین بر نیامد که موجب سرور حضرتشان شود چه نیکو است این بیت در این مقام.

ص348 \*\*\*

چگونه سر ز خجالت بر آورم بر دوست / که خدمتی بسزا بر نیامد از دستم. و لیکن حضرت مقصود را می‌خوانم در این حالت که از سحاب محنت قطرات ارادت چون غیث هاطل در جریان و از اریاح عنایت نسمات لطافت در ذوبان و دیک اشتیاق در ترنمات و حمامه فراق در نغمات و هدهد مودّت در طیران و طاوس احدیه در تزیین و بغاء کدورت در تغرید و سمندر نار شوق در احتراق و طور سینای عشق در اغتراق سموات فضل مرتفع و انجم وصل منطمر و آفتاب ظهور در نقاب و ضیاء بروز در حجاب و ارض حزن منبسط و شجره یأس منغرس و جبل سکون مندکک و بحار کمون منتجر و سناء رجا منکدر و چشم حبیب منتظر که شاید بلبل وفا بر افنان شجره فنا مغرّد شود و عندلیب سنا بر اغصان سدره سینا در پریدن آید و ورقه ورقا بر اوراق دوحه بقا به ترنّم آید که بلکه شجره یابسه به ثمر ­آید و سدره منهدمه مغروس شود و بلبل وفای خاموش به خروش آید. و هدهد مقطوع الجناح به هوای سماء قدس متصاعد شود و نار منجمده به فوران آید و نهر راکده ساری گردد تا از کأوب و کأوس سرور مرزوق شویم و از ثمرات شجره حبّ ملتذّ گردیم و از مرآت صافیه مستحکی باشیم ولیکن خدا می‌داند که در این وقت چنان قطراة عبرات از چشم نازل گشته و رشحات دمعات به مثل باران رحمت بر وجه جاری شده که زفرات عیون قلم را از سیر باز داشته و طفحات دموع صفحه را از مداد منع نموده نعم ما قال فطوفان نوح عند نوحی کأدمعی / و ایقاد نیران الخلیل کلوعتی

ولول

و لو لا

ص349 \*\*\*

و لولا زفیری اغرقتنی زفرتی. و حزنی ما یعقوب اقلّه و کلّ بلاء ایوب بعض بلیتی. و الوصل ما لی بالجبال و کان طور سینائها قبل التّجلّی لدکّتی. با همه این بلا و محن و رزایای سرّ و علن منتظر و مترصد عنایات متواترات و نغمات متظاهرات هستم که شاید ساقی طلعة سنا از کؤب خمر احمر قضا بنوشاند تا از نفحات مدینه سبا هدهد حزنا مسرور شود و از نغمات حمامه سنا مجذوب گردد که بلکه این مرآت مکدره از طلعت جمال مستحکی شود و این حجره مسوّده از وجهة جلال مستجلّی شود لعلّ قلب افسرده در روحات و هویه مهمومه در بشارات رود اذاً اقول لا حول و لا قوة الّا بالله المهیمن القیّوم انّا لله و انّا الیه راجعون.

[لوح مبارک در صفحه 374 نیز مندرج شده است]

**به اهل سلیمانیه نوشته شد.**

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر / کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. دوست مهربان شکر خدا را که سلامتی فی الجمله حاصل است و مرآت صافیه قلب حاکی از اشارات و جذبات دل ان‌شاءالله مراد این حاصل شود و مرام آن واصل آید. اگر چه خوشتر این است که لوح نور را که از صفحات افئده منیره است از دلالات این و آن پاک سازیم و عریان در میدان وسیع روح بتازیم چنانچه حکیم الهی گوید سوی آن دلبر نپوید هیچ دل با آرزو / با چنان گلرخ نخسبد هیچکس با پیرهن. با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست / یا رضای دوست باید یا رضای خویشتن. چه جای پیرهن که وجود حجاب می‌شود و غیریت خود نقاب می‌گردد ادیب شیراز می‌گوید: تو خود حجاب خودی حافظ

ص350 \*\*\*

از میان برخیز. چنانچه یعقوب حب اگر هویۀ قلب و دل را از کدورات آب و گل پاک می‌نمود البته احتیاج قمیص مصر نداشت که بشیری مبشّر شود یا سفیری مذکّر آید بلکه انفاس طیّبه مقدّسه را از شمال روح می­شنید و به جانان در عین وصل می‌آرمید و شوق لقا و ذوق چشمه بقا را از عین صفا ذائقه می‌نمود و به حیوة ابدی و دوام ازلی قیام می­فرمود و به جنت خلود بعد از حشر روح مخلد می­گشت و هزار چون یوسف را بی‌ندای وا اسفاه طایف حول می‌دید و لطیفۀ مصر وفا را از مدینه غنای احد اخذ می­کرد بلی تا کدورات عالم کثرت که نتیجۀ آن هلاکت است زایل و هالک نشود طلعة باقی وجه از جبین مبین هویدا نگردد و چه نویسم که بوی جان از پشم شتر که منسوب به اویس است باید شنید چنانچه صاحب مثنوی می‌گوید: بوی جان می‌آید از پشم شتر / این شتر از خیل سلطان ویس در. و لیکن رایحه مشک جان و نسایم رحمن از یمن جانان مقطوع و ممنوع است بلی حقّۀ لؤلؤ بیضا در صدف دریا مخزون گشته زیرا که ناسفته آن مقبول­تر آید و مطبوع­تر باشد که قوه قوای دل را قوة کامل بخشاید و نور بصر را جودت قابل بیفزاید و شاید که این کمون سبب ظهور گردد و این ستر را از پی کشفی باشد و یا این تلویح را طفلی تصریح نماید و یا این ختم را قوتی بگشاید دانه چون اندر زمین پنهان شود / سرّ آن سر سبزی بستان شود. تا چه کند قوة بازوی دوست ای شفیق رفیقت می‌گوید که آسایش وجود را نزهتی از آلایش حدود باید که تا چون عنقای مغرب سر از مشرق جان بر آورد و در هوای قدس روح که مدینه حیات است سائر گردد قسم به خدا که اگر عساکر ممات دو اسبه بتازانند به گرد

این

ص351 \*\*\*

این سوار نرسند و عزرائیل چون خادم بر در کمر خدمت بندد و از عازم حرم منّت برد که شاید در حریم عزّ محرم شود و در این بساط لطیف که الطف از دراری نور است طائف گردد و واقف شود سبحان الله نسیم حبّ برخاست و مجلس انس را معطر نمود روح نغمه بدیع ساز نمود عشاق بادیه هوش از سروش غیب مدهوش شدند به قسمی شوق و وله و ذوق و طرب احاطه نموده که نفخه روح القدس از عظم رمیم وزیدن گرفت و روح الامین با جناح نجاح در پریدن آمد اسرافیل حیات متحیر گشته به کدام نغمه این اصحاب را به هوش آورد عجز می‌نماید که شاید از این بیهوشی قسمت برد و نصیب بردارد بس کنم دلبر در آمد در جواب / گوش کن و الله اعلم بالصواب. این زمان جان از تنم آید برون / گویدم کانّا الیه راجعون.

جناب متولّی باشی  **هو العلیّ العالی الاعلی**

شکر شکن شوند همه طوطیان هند / زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود. مکتوب آن جناب بر مکمن فنا واصل و بر مخزن تسلیم و رضا وارد و آنچه مسطور شد منظور گشت و هر چه مذکور آمد صحیح و درست ولیکن محبان کوی محبوب و محرمان حریم مقصود از بلا پروا ندارند و از قضا احتراز نجویند از بحر تسلیم مرزوقند و از نهر تسنیم مشروب رضای دوست را به هر دو جهان ندهند و قضای محبوب را به فضای لامکان تبدیل ننمایند زهر بلیات را چون آب حیات بنوشند و سمّ کشنده را چون شهد روح بخشنده لاجرعه بیاشامند در صحراهای بی‌آب مهلک به یاد دوست مواجند و در بادیه­های متلف به جان فشانی چالاک دست از جان برداشتند و عزم

با نسخه چاپ شده دریای دانش صص 153- 147 اختلافات جزئی دارد.

ص352 \*\*\*

جانان نمودند چشم از عالم بربسته­اند و به جمال دوست گشوده‌اند جز محبوب مقصودی ندارند و جز وصال کمالی نجویند به پر توکّل پرواز نمایند و به جناح توسل طیران کنند نزدشان شمشیر خونریز از حریر بهشتی محبوب­تر است و تیر تیز از شیر امّ مقبول­تر. زنده دل باید در این ره صد هزار / تا کند در هر نفس صد جان نثار. دست قاتل را باید بوسید و رقص­کنان آهنگ کوی دوست نمود چه نیکوست این ساعت و چه ملیح است این وقت که روح معنوی سر جان افشانی دارد و هیکل وفا عزم معارج فنا نموده گردن بر افراختیم و تیع بی‌دریغ یار را به تمام اشتیاق مشتاقیم و سینه را سپر نمودیم و تیر قضا را به جان محتاجیم از نام بیزاریم و از هر چه غیر اوست در کنار. فرار اختیار نکنیم و به دفع اغیار نپردازیم به دعا بلا را طالبیم تا در هوای قدس روح پرواز کنیم و در سایه‌های شجر انس آشیان سازیم و به منتها مقامات حب منتهی گردیم و از خمرهای خوش وصالش بنوشیم و البته این دولت بی‌زوال را از دست ندهیم و این نعمت بی‌مثال را از کف نگذاریم و اگر در تراب مستور شویم از جیب رحمت ربّ الارباب سر بر آریم این اصحاب را بلا فنا نکند و این سفر را قدم طی ننماید و این وجه را پرده حجاب نشود بلی معلوم است که با این همه دشمن داخل و خارج که علم اختلاف بر افرخته­اند و به کمال جد در دفع این فقرا کمر بسته­اند البته به قانون عقل باید

احتراز

ص 353 \*\*\*

احتراز نمود و از این ارض بلکه از روی زمین فرار اختیار کرد و لیکن به عنایت الهی و تأییدات غیب نامتناهی چون شمس مشرقیم و چون قمر لایح بر مسند سکون ساکنیم و بر بساط صبر جالس ماهی معنوی از خرابی کشتی چه پروا دارد و روح قدس از تباهی تن ظاهری چه اندیشه نماید بل تن این را زندان است و کشتی آن را سجن نغمه بلبل را بلبل داند و لحن آشنا را آشنا شناسد باری ایام قبل را ناظر باشید که به خاتم انبیاء و مبدء اصفیا چه نازل شد تا چون روح خفیف شوی و چون نفس از قفس تن بر آیی در نهایة اعدا و شدت ابتلا طایر قدسی نازل شد و این آیه آورد و ان کبر علیک اعراضهم فان استطعت فابتغ نفقاً فی الارض او سلّما فی السّماء. هزار چشم باید تا خون گرید و صد هزار جان باید تا ناله از دل برآرد و همچنین در جای دیگر می‌فرماید اذ یمکر بک الّذین کفروا لتثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکرُ الله انّ الله خیر الماکرین در این دو آیه مبارکه که از مبدء الوهیّة نازل شد بسیار ملاحظه فرمایید تا بر اسرار غیبیه واقف شوید اگر چشم بصیرت ناس باز بود همین جلوس این عبد در ظاهر همه را کافی بود که با همه این اعدا و موارد بلایا چون شمع روشنیم و چون شاهد عشق در انجمن ستر و حجاب را سوختیم و چون نار عشق برافروختیم لیکن چه فایده جمیع عیون محجوب است و همه گوش‌ها مسدود در وادی غفلت سیر می‌نمایند و در بادیه ضلالت مشی می‌کنند هم برئیون

ص354 \*\*\*

عمّا اعمل و انا بریئ عمّا یعملون معلوم آن جناب باشد که یکی از معتکفین آن ارض که مشغول به زخرف دنیا است و از جام رحمت نصیبش نه و از کأس عدل و انصاف بهره‌ایش نه و در لحظه‌ای این بنده را ندیده و در مجمعی مجتمع نشده و ساعتی مؤانست نجسته قلم برداشته و به خون مظلومان رقم کشید فطوعاً لقاض اتی فی حکمه عجبا / افتی بسفک دمی فی الحلّ و الحرم. و بعضی حرف‌های بی‌معنی هم به جمعی گفته و در همین روزها هم به شخص معروف بعضی مقالات از ظنون خود بیان نموده و آن شخص این دو روز به طهران رفته با دفتری حکایت و کتابی روایت آنچه در دل دارد از مکر و رموز / پیش حق پیدا و رسوا همچو روز. همه این مطالب معلوم و واضح است و بنای آن هم مکشوف و محقق از این بنده اگر کتمان کنند از حضور من لا یعزب عن علمه من شیء چگونه مستور ماند و ندانستم در آخر به کدام شرع متمسّکند و به چه حجّت مستدل این بنده که مدتی است بالمرّه عزلت جسته­ام و خلوت گزیده­ام در از آشنا و بیگانه بسته­ام و تنها نشسته­ام این حسد از چه احداث شد و این بغض از کجا هویدا گشت و معلوم نیست که به آخر خیر برند و کام دل حاصل نمایند اگر چه ایشان به هوی سالکند این فقیر به خیط تقی متمسّک ان‌شاالله به نور هدی مهتدی کدورتی از ایشان ندارم و غل در دل نگرفته­ام به خدا واگذاشتم و به عروه عدل تشبث جستم بعد از حصول مقاصد ایشان شاید از حمیم جحیم مشروب شوند و از نار غضب الهی مرزوق زیرا که حاکمی مقتدر در میان است و از ظلم البته نمی‌گذرد

آخر

ص355 \*\*\*

آخر باید یک مجلس ملاقات نماید و بر امور مطلع شود تا بر ایشان مبرهن گردد آن وقت حکم جاری کنند قضی و امضی دست ظنون ایشان کوتاه است و شجر عنایت الهی به غایت بلند تا زمان ما نرسیده هیچ نفسی را بر ما قدرتی نیست و چون وقت آمد به جان مشتاق و طالب نه تقدیم یابد و نه تأخیر انّا لله و انّا الیه راجعون ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان یخذلکم من ذا الّذی ینصرکم بعده الی آخر و السّلام علی من اتّبع الهدی.

[لوح مبارک در باره اکسیر]

**بسم­الله الکافی المستعان**

پس باید اول دانست که سرّ قدیم و امر عظیم را قادر حکیم و سلطان علیم در چه شیئی قرار داده و بعد باید نفس و روح را از قفس نفس و هوی مبرّا و منزّه نمود تا قابل این ودیعه صمدانیه و این صنیعه ربانیه شود پس بگیر آب نورانی را از آتش ظلمانی تا عالی از سافل ممتاز شود و تفصیل میان آب و ارض داده شود و بعد از تفصیل تطهیر شود تا قابل تزویج و مزاج گردد یعنی کبریت را بسوزان با آتش ملایم که آن تعفین رطب حکما است تا ارض کبریت خارج شود و این قدر این ماء لطیف حادّ نورانی را بر این ارض ظلمانی مسلط می‌نمایی تا در تقطیر رود هیچ از این آب در ارض نماند و تمام آب حاصل شده باشد بعد قدری از این آب بر ارض مطهر مسلط کن و در تعفین رطب مذکور بگذار و مکرّر کن تا این ماء کبریتی با ارض زیبقی متحدّ شوند پس قدری از این ماء بر زیبق جدید بیست و یک نوبت یا کمتر یا بیشتر

ص356 \*\*\*

می‌خورانی تا این ارض مشمع می­شود در این وقت اکسیر قمر تمام است و اگر خواهی مقطّر اول را بر ارض کبریت مسلط می‌نمایی مکرر می‌کنی تا این ماء الهی آنچه از حقیقت نفس در این ارض باقی مانده حل نماید به قسمی که هیچ از نفس در ارض باقی نماند در آن وقت ارکان حجر که روح و نفس و جسد باشد مهیّا خواهد شد در اینجا سرّ توحید حضرت باری در این صنیع بدیع آشکار و هویدا است قدری از این حل ثقیف که زیبق انبیا است بر این ارض مطهر مسلط می‌نمایی تا این ماء الهی این فضه مأخوذ از ذهب معدنی را حل نماید و جزء خود گرداند یعنی ارض کبریتی با ماء زیبقی متحد شوند یعنی تشمیع شود بعد این ارض مشمّع را چند صباحی در حلّ بگذار تا انتها و تشمیع که اول مقام تحلیل است حاصل شود این رتبه تمام اکسیر قمر است و بعد اگر خواهی دهن مطهر مذکور را که همان نفس است با این ارض مشمّع منور بخوران اکسیر شمس اتمام پذیرد و این باب از ابواب اعظم است من ظفر به فقد ظفر بالغایة القصوی دیگر بدان که بعضی از طالبان این صنعت روح و جسد مخالف را میزان نموده تدبیر نشده تزویج می‌نمایند که مزاج گیرد و این به غایت بعید است و هرگز به مقصود نرسند این کلمه در این علم از اسرار انبیا و حکما است که روح در جسد غیر ساکن نشود و جسد روح غیر را قبول ننماید اگر این مطلب ادراک شود به جمیع آنچه طلب می‌کنی خواهی رسید و بعضی حجر را عالم اصغر گفته‌اند که مأخوذ از عالم اکبر است زیرا که انسان را

جامع

جامع

ص357 \*\*\*

جامع اجناس ثلاثه می‌دانند که نبات و حجر و حیوان است و ظاهر این هیکل اگرچه از عالم صغیر است و لیکن باطن آن حاکی از عالم کبیر و خلق حجر را به خلق انسان تشبیه کرده‌اند یعنی از ارض ظاهر می‌شود و به ارض رجوع می‌نماید و لیکن از ارض چیزی انبات نمی‌شود مگر به ماء پس بفهم ای سائل اشارات اسرار را در سرائر کلمات یک رمز از رموز انبیا ذکر می‌نمایم تا بر جمیع اسرار این امر واقف شوی اگر به رموز آن پی بری بدان که خداوند تبارک و تعالی خلق نمود ارض را از ماء و خلق نمود شمس را تا اشراق نمود بر ارض پس بخاری و دخانی صعود نمود پس آسمان خلق شد پس به حکمت بالغه عالم بود که حرارت شمس ضرر می‌رساند ارض را پس به قدرت کامله خلق فرمود سحاب را تا ببارد بر ارض تا اینکه از او ظاهر شود الوان‌ها و رنگ‌ها و دیگر بدان که رکن اعظم در این اعمال مذکور آتش است که باید به اعانت او جمیع مقامات اتمام پذیرد و لیکن آتش ملایم خفیف زیرا که سرعت تعلق آتش به دهن معلوم و واضح و مبرهن است احتیاج ذکر استدلال ندارد و اگر خواهی به طریق بدیع و سبیل جدید عمل نمایی و سالک شوی جمع کن انفاس معدنیات و ارواح و اجساد آن را به میزان طبیعی که مستور گشته از انظار و افهام عباد پس تطهیر کن تا از وسخ و سواد پاک و خالص شوند تا هر کدام لونی به اقتضای عالم و طبیعت خود ظاهر نماید یعنی آنچه مقتضی بیاض است سفید شود هر کدام قابل حمرت است قرمز و سرخ گردد بعد مزاج ده اینها را مزاج کلی واقعی و مزاج کلی صورت نبندد مگر آنکه بگردانی جمیع را آب جاری سیال و بعد در حلّ بگذار تا مزاج

ص358 \*\*\*

یابند و متحد شوند اتحاد حق یقین که هرگز منفصل نشوند و جدا نگردند اگرچه به تمام تدبیر حیله نمایی این است مقام خلود اجساد و حشر اجسام از محل خود که مقام بقای این روح زیبق است در جسد کبریتی مخلّد می­شود یعنی دیگر ازاله صبغ و تغییر و تبدیل در این مقام محال است الّا ان یشاءالله در این وقت قیامت اجساد در این رتبه تمام است و این از اسرار طبیعیه و جواهر علم صنیعیّه در عالم طبیعت است که به تو القا نمودم پس شاکر باش این نعمت کبری و عنایت عظمی را که سبقت نگرفت به او احدی نه از مخلصین و نه از کروبین بعضی از انبیا از زیبق وحده عمل را تمام نموده‌اند و ذکر آن لم‌یزل جایز نبوده و لایزال جایز نخواهد بود و همیشه در کنائز عصمت مکنون بوده و در خزائن قدرت مخزون خواهد بود بدان که این حلّ ثقیف نورانی را که از شجره حکمت ربانی اخذ نمودی اگر ردّ بر سفل نمایی تا حاد شود با دهن که کبریت است و صبغ که همان ارض مطهّر است مزاج یابد یعنی حل شود و بعد عقد کنید و این هنگام به لون یاقوت جلوه و ظهور می‌نماید و مهیا است برای کل اجساد یعنی نافذ و طایر و صابغ است در جمیع اجناس معدنیات و دیگر بدان ای سالک طالب در معدنیات ظاهره صبغ‌های لطیفه جلیله مکنون است از برای عبادی که موفق شده‌اند به این نتیجه کبری اگرچه حیوانی اصبغ و الطف و اشرف و اقوی و انسب است و بدان که اشرف معادن که حامل‌ صبغ شده‌اند چهار است و آن زیبق و کبریت و زرنیخ و نوشادر و اجساد اینها

ذهب

ص359 \*\*\*

ذهب و فضّه و رصاص و حدید و نحاس است و اعظم کل در باب حمرة ذهب از نحاس و در باب بیاض قمر از رصاص و اما نفس حمرة کبریت و نفس بیاض زرنیخ و زیبق است و تنقیه و وصل و مزاج نوشادر است این است تمام ابواب معادن که ذکر شد اما معدن الهی از اَبْ و ابن و روح القدس است از خلاصه کلمات و جواهر بینات از قبل معلوم می­شود چنانچه شد پس معلوم شد که اصل عمل از زیبق و کبریت است و لیکن نه زیبق و کبریت عامه لیس ذاووق ما هو الصنعة بالزیبق الواکف الرجراج ذا الثّمن اگر چه همان زیبق و کبریت سوقی است که نعلم جمیع ارض را احاطه نموده به قسمی که محلی نیست که از آن محروم گشته باشد این نیست مگر از انبساط رحمت نامتناهی الهی و عنایات ربانی و مقصود گشودن این دو رکن است که به اعانت خود بی‌مداخله غیر بگشایند و مزاج گیرند و مفتاح آتش عنصری است که به اعانت او می‌گشایند و مزاج می‌گیرند و دیگر هر نفس به قدر حدّت نظر خود راهی و تدبیری کرده و دیگر بدان که علم موازین که اصعب علوم است و نزد حکمای قبل از فلسفه و غیره به قسمی که مجلدات در این تصنیف نموده‌اند جمیع آن به نظر و عقل تو منوط و مشروط است احتیاج به میزان ظاهره ندارد و چنان ندان که آنچه ذکر شده از احدی اخذ شده هرگز حکمت نخوانده‌ام و تدریس ننموده‌ام بلکه از لطیفه روح عنایت شده است چون ذکر بیان به این مقام رسید مطلب را تجدید

ص360 \*\*\*

می‌نمایم در ذکر اسامی مختلفه که در کتب مذکور و مسطور است تا جمیع مراتب را ادراک نمایی دیگر شکّی و ریبی از برای تو باقی نماند پس بدان که اصل این امر قدیم و سرّ عظیم از شمس و قمر است که همان زیبق و کبریت انبیا و حکما است و به اسماء کثیره ذکر شده تا لطیفه امر مستور ماند از انظار و محفوظ گردد از اغیار تا هر نامحرمی محرم اسرار الهیّه و عارف مخاذن حکمت صمدانیه نشود مثل زیبق و کبریت و سماء و ارض و روح و جسد و ذکر و انثی زیبق شرقی و غربی دهن و ماء و نفس و جسد رأس و ذنب ظاهر و باطن سواد و بیاض به جمیع این اسامی می‌نامیده و بعضی اختصار به اسم واحد نموده و حجر نامیده‌اند بس بر اسرار واقف شده‌اند و مائی اخذ نموده‌اند و او را زیبق شرقی و ماء کبریت و ماء حادّ و حلّ ثقیف و ماء الشّبّ و لبن العذراء و مفتاح مطلق و ماء الهی و الخمر و الخلّ و بعل العجل و بول الصبیان نامیده‌اند و چون تقطیر به سه نوبت انجامید یعنی ماء اول را که از شجره زیتون اخذ شده رد بر سفل نموده در تعفین گذارند تا سه نوبت تمام شد او را ماء مثلث گفته و اوست کلید در کنز الهی و همچنان ارض او به اسماء لایحصی نامیده شده مثل رصاص و کحل و نحاس الحکمة و اسفیداج و مغنیسیا و مرتک و رأس المعدن و جسد و زیبق غربی و مادون ذلک و بدان که این اسماء لغو ذکر نشده بلکه در مراتب تدبیر به اقتضای آن حالت و لون اسمی مقرر داشته و رسمی معین داشته‌اند مثلاً ارض قبل

از تدبیر

ص 361 \*\*\*

از تدبیر و تطهیر که سواد در او باقی است موسوم به زفت و کحل و نحاس و رصاص اسود و بعد از خلاصی از وسخ و سواد و ظلمت مغنیسیای بیضاء و کبریت مبیض و رصاص ابیض و کلس البیض و ارض مطهر و ارض جدید و طفل و فضّه و قمر می‌نامند و بعد از تزویج و تلطیف به خمیره و ذهب به ذرّ الذّهب و کبریت الاحمر و الشّمس و قرص الرّوم و شقایق الحکمة ذکر می‌نمایند مثل انسان در هر حال به اسمی و رسمی موسوم و موصوف است از حالت علقه تا مخلّع شدن به خلعت فتبارک الله احسن الخالقین و همچنین مراتب جمیع مخلوقات و تمام مذکورات اگر به عین طاهره صافیه ملاحظه نمایی و جمیع این اسامی مختلفه ذکر شده تا به اختلاف اسماء اذهان نلغزد و پریشان نشود و نیست مگر از ساذج مرحمت و جوهر عنایت و کل انبیا و حکما به رمز و لغز و اسماء مختلف این امر را ذکر فرموده‌اند چنانچه از امیرالمؤمنین سؤال نمودند فی حین الّذی یخطب علیه السّلام خطبة البیان فقیل یا امیرالمؤمنین اَیکون الکیمیا قال بلی و لعمری کان و یکون و کائن. فقیل ما هو فقال علیه السّلام انّ فی الزیبق الرجراج و الاسرب و الزاج و الحدید المزعفر و زنجار النحاس الاخضر لکنوز الارض. فقیل یا امیرالمؤمنین لم نفهم فیقال علیه السّلام اجعل بعضه ارضاً و بعضه ماء فافلح الارض بالماء و قد تّم العمل. فقیل ایضاً لم نفهم فقال لا زیادة علی هذا. و انّ الفلاسفة القدماء ما زادت لئلّا یتلاعب به النّاس و قد روی عن ابراهیم الخلیل علیه السّلام قال انّ العلم فی البیضة و لیست بیضة فقیل له و ما هو العمل

ص362 \*\*\*

و ما البیضة و ما هو غیر البیضة. فقال علیه السّلام انّ البیضة هی العالم و الطبایع الاربعة الّتی فیها علم الکل. و یقال انّ عیسی روح الله و کلمته قال انّه کائن. فقیل له ممّا هو فقال کلام الله انقسم النّاس فیه بین الشرع و بین الحکمة و ذلک انّه قال من لم یکن له سیف فلیشتر سیفاً لم یزد علی ذلک و قد اتی بذلک بلیناس الحکیم حیث ذکر نقش اللّوح الّذی فی ید هرمس و هو قال حقاً یقیناً لا شکّ فیه انّ الاعلی من الاسفل و الاسفل من الاعلی عمل العجایب من واحد کما کانت الاشیاء کلّها من واحد. ابوه الشّمس و امّه القمر و قال اللطیف اکرم من الغلیظ نور الانوار بقوة القوی یصعد الارض الی السّماء ثمّ ینزل فیکون مسلطاً علی الارض و السّماء و الاعلی و الاسفل فاعلم بانّ الله تبارک و تعالی اخذ خطّاً فشقّه بالطول ثمّ اراد احدهما علی الآخر فعمل بینهما العالم و الخط انّما یتکوّن من النّقطة اذا حرکتها فافهم ما نقول ثمّ اعلم بانّ الله خلق الاشیاء کلّها من العناصر الاربع الّتی هی النّار و الهواء و الارض و الماء خرجت الاسطقسات الاربعة العوالی القدیمة الّتی الحرارة و البرودة و الرطوبة و الیبوسة فلمّا تزاوجت صارت من ذلک النّار جزءانِ حرارة و یبوسة و من الماء جزءانِ برودة و رطوبة و من الارض جزءان برودة و یبوسة و من الهواء جزءان حرارة و برودة ثمّ خلق الله عزّ و جلّ من ذلک العالم العلوی و السفلی فما اعتدلت طبایعه رجع الی الفساد الی ما قلنا فی ترکیب النیّرین انّه لما خلق عزّ و جلّ الشّمس عدل طبایها الاجزاء الّا النّار فانّه زاد فیه فجائت لون النّار

و خلق

ص363 \*\*\*

و خلق القمر معتدل الاجزاء و غلب الماء علی الاجزاء فجاء بلون الماء فجاء القابلان لا المنفعلان لانّ الفاعلین النّار و الماء و المنفعلین الارض و الهواء فاعلم یا عباس ثمّ اعرف فامّا ما اعتدلت طبایعه لاتحرقه النیّران و لا تغرقه الماء العذران و هو الذّهب الخالص الّذی طبخته اللطیفة فاعرف فو الله القیت علیک البابین العظیمین عملاً و علماً و ذکرت کل ما تکون محتاجاً الیه و سائلاً منه پس بدان ای سالک که این عمل مکتوم را حیوانی نامیده‌اند به دو وجه اول آنکه در حیوان روح و نفس و جسد موجود است لهذا حیوانی نامیده‌اند و وجه دیگر آنکه چون اصل این عمل از دهن مطهّر است و دهن منسوب به حیوان است و در حجر حکما هم به مثل آن موجود است لهذا به این اسم موسوم شد و اما جوّانی نامیده‌اند زیرا که اشیاء ثلاثه و عنصر ثلاثه در جوّ عالم امکان این رکن اعظم است و بعد از ظهور ارکان او در عالم وجود برّانی می‌شود و اما اطلاق اسم حجر بر این شیء به علت آن ست که چون حجر به قوة روحانی که در او موجود است حدید را اخذ می‌نماید و همچنین این رکن قویم جمیع اجساد را به قدرت روحانی و قوّت ربانی اخذ می­نماید و تقلیب می‌کند دیگر نماند رمزی و لغزی و کنایه‌ای و سرّی در این امر مگر آنکه مکشوف و واضح نمودیم با اینکه هرگز میل تحریر نداشته‌ام و ندارم با وجود این ذکر نعمت را به این دقت و تفصیل بتمامه ذکر نموده تا به کینونیّت فؤاد خود آیه قدرت و غلبۀ الهی را در مقام اجسام مشاهده نمایی و مستعد لقای اکسیر اعظم و جوهر مکرّم و روح معظم من یظهره الله شوی که اوست منقلب کننده ارواح و مجدد کننده عناصر و مبعوث کننده عناصر و مبعوث کننده افئده و عقول چون به این اسم مبارک رسیدم

و جوهر مکرم

ص364 \*\*\*

خالصاً لوجهه بیان دیگر در این علم ذکر می‌نمایم تا شرف و عنایة آن ذکر بماند در میان عباد تا ظهور آن شمس حقیقت و جود غیب مقصود و نقطه محمود پس بگیر از صمغۀ بیضا که ارض کبریت مطهّر مبیّض است یعنی در حالتی که صادق البیاض باشد که به هیچ وجه تیرگی در او نماند و بعد به صمغه حمرا که نفس رطبه باشد یعنی دهن مطهر با کلس تربیت شده و به مقام دهن لایحترق رسیده باشد و صادق الحمره باشد مزاج ده یعنی حلّ بگذار تا حل شود که دیگر شیئی از ارض باقی نمانده باشد مگر که محلول شده باشد در این وقت عمل تمام است و این در مقام قلیل به انتها رسد اذا ظهر فجر المعانی و البیان من افق الایقان فتمسّک به لتکون متمسّکاً بالعروه الوثقی و الخیط الدّری الاعلی و الحبل المحکم الاوفی لتکون من الّذینهم شربوا من جواهر المعانی من عیون الصّمدانی و تکون فیه من الرّاسخین. بعد بدان که این علم با همه شرافت و علوّ آن متعلق به عالم طبیعت است اگر کسی عوالم طبیعت را ادراک ننماید چگونه علم ماوراء طبیعت را ادراک می‌نماید و با این همه مراتب خود را عالم می‌دانند فسبحان الله عمّا یقولون فی ما لا یشعرون و بعد از مراتب قول و تبیان و تفصیل و بیان وصیت می­نمایم تو را که تحصیل اکسیر اعظم تو را غنی می‌نماید از آنچه در ملک مشهود است و به آن محتاج از اکل و شرب و لباس و مایحتاج الیه و لیکن باز محتاج و مضطرّ خواهی بود بلکه اشدّ از قبل زیرا که جمعیت دلیل تفریق و غنا سبیل فقر پس امری را

طلب نما

ص365 \*\*\*

طلب نما که از اکسیر و کلّ من فی السّموات و الارض غنی شوی که آن است شجره قصوی و لطیفه کبری و رفرف ابهی و سدره منتهی و مقامات القرب فی مکمن البقا این است وصیت این عبد اگرچه اشتغال به این امور سدّ این باب نمی­نماید قل فادخلوها یا ایّها الملأ آمنین و الحمدلله ربّ العالمین.

**هو العلیّ العالی الاعلی**

جوهر تسبیح و ساذج تقدیس سلطان بدیع منیع قیّومی را سزا است که از رشحات طفحات ابحر عنایت و مکرمت خود هویّات موجودات و کینونات ممکنات را از ذلّت عدم و نیستی بر عرش عزّت و هستی جالس فرمود و به اسرافیل قدرت و سلطنت نفخه حیات را بر اجساد جواهر مجرّدات و سواذج مشهودات دمید و مرایای لطایف معلومات امکان را از بدایع لمعان انوار رحمت بالغة خود منور نمود و نفایس طرائز مجرّدات اکوان را از افق جمال مستشرق و هویدا ساخت تا جمیع مخلوقات از افق سموات عالیات الی ارض مربوبات شهادت دهند بر اینکه اوست سلطان وجود در اعراش ممکنات و اوست ملیک مقصود در هویّات معلومات منزّه است ذات مقدّس او از هر وصف ساذجی و مقدّس است کینونت منزه او از هر نعت مجرّدی به سلطان وحدت خود بر عرش تفرید جالس است و به ملیک عزت بر کرسی مکرمت خود ساکن و بعد طمطام رأفت کبری به جوش آمد و قمقام عنایت عظمی در خروش ابحر فضل به طلاطم و انهر جود به طماطم تا آنکه قمیص جلال از طلعت جمال

ص366 \*\*\*

برداشت فوراً مرآت قدسیه و بلّور صمدیه به جوهر وجود و مجرّد شهود علم هستی برافراخت و غطاء نورانی از طلعة احدانی کشف نمود تا اینکه مبشّر باشد از هویۀ نور و وجهۀ ظهور و نقطه احدیه در اعراش طور که جمیع من فی الملک مترصد امرالله به طلعة الله باشند تا سراج ازلیه در زجاج افئده عباد مستضیئ شود و مصباح صمدیه در مشکوة صدور ناس مستنیر گردد که مستحکی شوند از سلطان عما و مستجلّی شوند از ملیک سنا و معزّز فرمود این دقیقه ربانی و لطیفه صمدانی را به طلعت ثالث کما انشاء عزّ شأنه بشأن عجزت الموحّدون عن ادراکها و قصرت المقدّسون من عرفانها و هو هذا اول ما نزّلنا من الکتاب ذکر منیع و آخر ما اظهرنا امر عجیب فکذبوهما فعزّزناهما بهیکل الثالث ذکره من لدی الله العزیز الجمیل این است که سموات ازلیه مرتفع شد و و انجم صمدیه باهر گشت و اقمر احدیه طالع آمد جذبه سرور به رنّات محبور مزیّن گشت و حمامات شهور بر اغصان شجره کافور مغرّد شد و عندلیب سنا بر افنان سدره سینا به ترنّم و ورقاء بیضا بر اوراق غنا به تغنّی آمد و فلک بهجت در سموات رفعت متحرک و فُلک قدم بر بحر اعظم ساری و جاری گشت سلطان امر بر سریر حکم جالس و متمکّن شد کما استقرّ ورقاء السناء فی خطبة النّوراء و استرنّ بلبل الوفاء علی افنان دوحة العماء بانّ جلوسه خیر من عبادة الثقلین الا انّ بذلک فلیتنافس المتنافسون الا انّ بذلک فلیتدفّ ورقاء المخلصون قسم به جوهر سنا و نقطۀ

امضا

ص367 \*\*\*

امضا بر عرش قضا که جلوس آن نیّر اعظم اعظم است از آنچه در سموات و ارضین است این ناری است که به نفس مبارک در نفس خود موقد شد از غیر آنکه مسّ کند او را ناری بلکه این ظهور شمس عما به خاطر احدی از مقرّبان و مخلصین نگذشته چنانچه نقطه اعلی و طلعة ابهی روح من فی اعراش الظّهور فداه در حقشان می‌فرماید لن یخبره الاخبار و لن یفکره الافکار و لن یبلغ الی بساط عزّه اعلی جواهر افئدة الموحّدین و لن یصل الی ساحة قدسه ابهی مجرّد عقول المقدّسین مفخر ظهوراتند و مظهر شئونات من عندالله خالق الارض و السّموات متفردند از اشباه و امثال و مقدّسند از اشراک و اجلال سبحان الله از این خیالات مفقوده معدومه و ازین بیانات خبیثه مردوده. ای اهل بیان بشنوید ندای مرا و از کینونات فانی خود رجوع کنید به طلعة باقی و از افکار عدمیه متصاعد شوید به سوی سموات قدمیّه که شاید نسیم رحمت و عنایة بوزد و انوار الهی شما را فرو گیرد و بعد بر خیام رفعت و قباب عظمة جالس شوید و بر فسطاط مکرمت و اکراس مرحمت مستریح باشید سروش غیب را از گوش هوش بشنوید و از سکر غفلت به هوش آیید و جلوس سلطان ازلی را از یمین قوّت و قدرت مشهوداً مشاهده نمایید که این است نتیجه اعظم و لطیفه افخم و دقیقه اقوم اگر عامل شوید به آنچه ذکر شده در این ورقۀ مبیضّه منیره خواهید شنید نداء غنّات طیور را بر اغصان شجره کافور که به ساذج جذب و جوهر وله از جمیع جهات می‌خوانند شما را و کفّات طلعات سرور را بر اعراش محبور ملاحظه می‌نمایید که چگونه طائفند شما را

ص368 \*\*\*

پس به جبال افئده منیره متصاعد شوید که تا نسایم رحمت الهی از مشرق جان می­وزد و نفحه عبیر از شمال شعر محبوب می‌آید قسمت عمر را بردارید و نعمت جاوید نامتناهی را اخذ نمایید این است حیات ابدی و عنایت سرمدی قدر این ایام را بدانید همیشه طلعت امر ظاهر نیست سیخفی الجمال فی قمص الجلال انتم حینئذ تتضرّعون و تصرخون پس تا عیون مرحمت جاری است و سحاب مکرمت مرتفع و بحار مودّت متموّج است سعی نمایید که از رضای مبارکشان غافل نشوید و از اوامر و نواهی باز نمانید این عبد فانی دانی قسم به خدا که خائف و متزلزلم که چگونه از شرایط عبودیت بر آیم و علم خدمت بر افرازم در کل آن بر کل ارض ساجدم طلعة مبارکشان را و به کل لسان سائل و آملم رحمتشان را ان اشهدوا بانّی ما خلیت من ارض الّا و قد وقعت وجهی علیه سجّداً لله المقتدر العزیز الحمید و ما ترکت من لسان الّا و قد نادیت بها الله و کان الله علی ما اقول علیم. نیستم مگر عبد ذلیل در ساحت قدسشان چشم‌های غافلین در خواب است و چشم این بنده از خوف پیوسته منتظر رحمت است و جمیع نفوس آرمیده‌اند و این جسد بر ذلت خاک مترصد عنایت است این است که در عرایض به ایشان عرض شده سبحانک اللّهمّ یا الهی تری بانّ کل العیون نائمون علی فراشهم و عیون البهاء منتظرة لبدایع رحمتک و کل العباد مسترقدون علی بساط عزّهم و طلعة الرجاء علی وجه التّراب مشتاقة لطرائز رأفتک سبحان الله کجا از برای غیر تلقاء ظهور وجودی است که ذکر شود چه نشان است از برای عدم تلقاء تظهّر رایات البقا

و چه ذکری است

ص369 \*\*\*

و چه ذکری است از فانی در عرش باقی و کجاست عبد مفقود در ساحت سلطان وجود و چه مقام است از برای مملوک در نزد مالک یا از برای ذلیل نزد عزیز یا از برای دانی نزد عالی بل استغفر الله از آنچه ذکر شده و می‌شود کل معدوم صرفیم و مفقود بحت و لانملک لانفسنا نفعاً و لا ضرّاً و لا حیاتاً و لا نشوراً کل در قبضۀ قدرت اسیریم و در نزد غنای بحت فقیر زیرا که کل من فی الملک در ارض وجودند و ارض در قبضۀ اقتدار مقدور و الارض جمیعاً قبضته یوم القیمة و السّموات مطویّات بیمینه سبحانه عمّا انتم تصفون چه لطیف است این رنّه طور از حمامه سرور و چه بدیع است این خمر طهور از طلعة محبور و چه ملیح است این غنّه ابهی از حنجر روحا و چه رقیق است این جذبه حمرا از وجهه بیضا تا نار مخمود به فوران آید و تراب مجمود به ذوبان و کینونة افسرده ملتذ شود و جسد پژمرده محتظ گردد و بعد حدود الله را حبّاً لله عامل شوید که اعظم از کل خیر است و اعلی از کل علم زیرا که آنچه از مراتب علم من عندالله حکم شده نفس معلوم است و معلومی احسن از رضای خدا و اوامر او نیست و با یکدیگر در کمال رحمت و رأفت سلوک نمایید اگر خلافی از نفس صادر شود عفو فرمایید و با کمال حبّ او را متذکر دارید سخت مگیرید و بر یکدیگر عُجب مکنید که قسم به خدا که از لوازم نفس غفلت است و منتهای غفلت به هلاکت. پناه می‌برم به خدا از شرّ او و شما هم پناه برید که شاید اسکندر عما سدّی از زبر سنا مابین حایل گرداند تا از یأجوج هوی و مأجوج عمی آسودگی حاصل شود هذه ورقة تجلّی من سرّ الجذب لو انتم تعلمون لتقرئنّها و لتشهدنّ بانّه لهو الحق لا اله الّا هو

ص370 \*\*\*

انّا کل له عابدون و لتوقننّ بانّی عبد آمنت بالله و آیاته ان انتم قلیلاً ما تفقهون همین ذلّت کل اهل بیان را کفایت می‌کند که سلطان امر در سرادق کون مکنون است و در خزائن ستر مخزون کسی نیست که بداند در چه ارض ساکنند و در کدام دیار ساری اذاً صاح الورقاء فی قطب فلک العماء و تزلزلت ارکان عرش عظیم و تقمّصت قمیص السوداء طلعات الابهی علی اکراس عزّ رفیع و تغرّدت حمامة الحزن فی سرّ الکلمات بنداء سرّ خفی فلتبکینّ القاصرات فی عرش الغرفات بآیات بدع حزین و لیجرین دموع المحمرات من عیون الطّاهرات علی خدود مجد لمیع حینئذ لمّا سمعت صریخ البکاء من ملکوت الاشیاء ترک القول و رجعت الی ذکر الله العزیز الحمید الّذی له ملک الآخرة و الاولی و کل له راجعین و الحمد لله ربّ العالمین. از اهل بیان یک توقع دارم و استدعا می‌نمایم ثمّ اقسمهم بالله المقتدر المتعالی المهیمن القیّوم بان لا یذکروننی لا بالحبّ و لا بالذّمّ و لا بالبعض و لا بالکره. گویا رضای خدا هم در این باشد و کفی بالله بینی و بینهم بالحقّ شهیداً ثمّ وکیلاً کتاب نور ارسال نشد با اینکه بسیار تاکید و مبالغه شد اهمال نفرمایید بسیار لازم است از برای کل اهل بیان جناب ملا زین العابدین صلوة الله علیه باید سعی بلیغ در اتمام آن مبذول فرمایند فو ربّ السّموات و الارض انّه لکتاب عزّ محبوب و آیات مهیمن قیّوم ان اکتبوه باحسن الخط علی کمال ما انتم تستطیعون ان تکتبون ثمّ اقرئها بالحبّ ان تحبّون الی سموات الجذب تعرجون او الی عمائات القدس تصعدون

تالله

ص371 \*\*\*

تالله عمای غلبه و مکنت و عالم سنای قوت و معدلت بر جمیع ذرّات و هویّات به احاطه اسما و صفات احاطه فرموده و فلک تدبیر عرش قدم را به تقدیر مقدّره در ملکوت مشیت به خیط صفرا درّی و متحرک فرمود و فلک عظم صفات بدیع قدیمه را به مبارکی اسمی از اسماء قدسیه بر بحر قدم جاری و ساری فرمود و بعد به اراده مطلقه زمام آن را به اجازه ظهوری در قبضه اقتدار امین گذاشت ذلک من تقدیر عزیز مقتدر.

**فسبحانک اللّهمّ یا الهی** تری مقرّی بین یدیک و مسکنی فی بلادک بحیث لم اجد سواک من محبوب و لا دونک من مقصود کل الخلیقة مشتاقون بلقائک و کل البرّیة آملون زیارة طلعتک اسئلک حینئذ بضیاء انوار قدسک الّذی نورّت به الموجودات و بسنائات اطراز جذبک الّذی اشرقت به المخلوقات و ببقاء کینونیّتک الّتی احاطت به المشهودات و بکافور ذاتیّتک الّتی تولّهت به قلوب المطهّرات بان تجعلنا منقادین بسلطنتک و مشتاقین لطلعتک و السّارعین الی منازل قدس عزّتک و النّاظرین الی قمص جمال احدیّتک بیدک ملکوت العرش و العماء و جبروت العزّ و السّناء و انّک انت المقتدر علی ما تشاء کیف تشاء و انّک انت المهیمن القیّوم فصلّ اللّهمّ یا الهی علی اول من استنار بنورک و استضاء باشراق شمس قیّومیتک و استباه باستبهاء قمر قدّوسیتک و علی الّذین دخلوا جنّتک الاعلی و رضوانک الابهی و شربوا من کأوس حبّک فی رفارف الاسنی و منازل الاخفی اذ انّک انت المعطی علی ما تشاء بما تشاء و انّک انت

ص372 \*\*\*

العزیز المحبوب.

ملا جعفر کاشی  **به نام خداوند جلّ ذکره**

نوشته‌ای از آن جناب بین یدی عبد حاضر شد مشعر بود بر جزع و فزع زیاده از حد و آنچه ملاحظه شد ذکری در او نبود مگر اینکه ذکر شده بود که دو نفر در آن بلاد نوشته‌ای خواندند که مشعر بر این بود که مردم بغداد برای نصرت حق بروند و بعد آن جناب تمسّک به عقل جسته مصلحت ندیدند و حمل بر کذب نمودند باری این فقره ناله احتیاج نداشت و زاری هم جایز نه زیرا که ابداً به چنین امری احدی مأمور نشده و ثانی اینکه چند سنه می‌گذرد که این عباد را از ملک بیرون نمودند و در دیار غربت وطن نموده‌اند و حال دو سال می‌گذرد که اعدا لیلاً و نهاراً در کین بوده و در کمین نشسته‌اند البته در بعضی از نوشتجات ذکر این بلایای متواتره و رزایای وارده می­شود و اگر کسی چنین نوشته‌ای بخواند که مشعر بر این مطالب باشد دلیل بر طلب ناصر نیست عجب در این است که آن جناب از چنین بیانات متألّم و متأسف نشده آغاز شکایت نموده‌اند نشکوا بثّنا و حزننا الی الله آخر واضح نیست که این عباد مشهوداً در ید اعدا واقفند اَفمن کان مجاهداً فی سبیل الله کمن کان قاعداً فی البیت اگر عباد رشحی از محبت الهی ذائقه نموده بودند و الله در بیت مقر نمی‌گرفتند بلکه در کوه‌ها ناله می‌نمودند این است که جمیع مشغول به حکمت شده‌اند یعنی به آنچه که سبب حفظ نفس امّاره می­شود اگر قطره‌ای از کأس حبّ می‌آشامیدند البته صد هزار حکمت را به نار می­سوختند و صدهزار مصلحت را به باد می‌دادند.

البته

ص373 \*\*\*

البته نزد آن جناب اعمال آن عاشقان کعبه جانان که در ره دوست جان باخته‌اند و در سبیلش عالمی رایگان داده‌اند هیچ ممدوح نبوده و نیست زیرا که پیغمبر جسم که عقل باشد هرگز تصدیق چنین اموری ننماید و انبیا هم که در هر عهد و عصر بودند چون مردم حرکات ایشان را بر خلاف عقول خود دیدند لهذا حکم جنون دادند و تصدیق ننمودند از همه گذشته محبّ را اگر کسی به ارض محبوب بخواند سبب شکایت او می‌شود که مراسله شکایت به اطراف بفرستد قسم به خدا که رایحه حبّ الله استشمام نشده و الّا به همان نوشته‌ها جان نثار می­نمودی و منّت هم می‌داشتی شعاع از خورشید ممنوع نشود و ماهی از بحر دور نماند آیا ندیدی که طیر نار حول سراج چگونه جان می‌دهد آخر نشنیدی که بلبلان گلستان الهی در چنگال‌های باز شیطانی مبتلا گشته‌اند و عندلیبان رضوان معنوی را از گلزار قدس روحانی منع می‌نمایند ناله از جان نکشی دیگر شاکی چرا غم جانان نداری شادی چرا و همه این سخن‌ها برای آن شده که این سنه چند نوشته‌ای از آن سمت آمد و اظهار اشتیاق نموده بودند و از اینجا اذن داده‌اند که هر کس عازم کعبه مقصود و حرم معبود باشد ممنوع نیست و در هیچ وقت ممنوع نبوده و نشده و این حکم خلاف مزاج بعضی اتفاق افتاد و الله یعلم المصلح من المفسد و حال شما جمیع ناس را منع فرمایید که ابداً عزیمت این سمت ننمایند قسم به خدا که حق ممنون است و انّه لغنیّ عن العالمین حمد خدا را که هرگز معین نطلبیدیم و ناصری جز او نخواستیم و کفی بالله شهیدا 152.

ص374 \*\*\*

**دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر / کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست**. دوست مهربان شکر خدا را که سلامتی فی الجمله حاصل است و مرآت صافیه قلب حاکی از اشارات و جذبات دل ان‌شاءالله مراد این حاصل است مرام آن واصل آید اگرچه خوشتر این است که لوح نور را که از صفحات افئده منیره است از دلالات این و آن پاک سازیم و عریان در میدان وسیع روح بتازیم چنانکه حکیم سنایی می‌گوید سوی آن دلبر نپوید هیچکس با آرزو / با چنان گلرخ نخسبد هیچکس با پیرهن. با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست / یا رضای دوست باید یا رضای خویشتن. چه جای پیراهن که وجود حجاب می‌شود و غیریت خود نقاب می‌گردد ادیب شیرازی می‌گوید تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. چنانچه یعقوب حبّ اگر هویۀ قلب و دل را از کدورات آب و گل پاک می‌نمود البته احتیاج قمیص مصر نداشت که بشیری مبشّر شود یا سفیری مذکّر آید بلکه نفحات طیبه مقدّسه را از شمال روح می­شنید و به جانان در عین وصال می‌آرمید شوق لقا و ذوق چشمۀ بقاء را از عین صفا ذائقه می‌نمود و به حیوة ابدی و دوام ازلی قیام می‌فرمود و به جنت خلود بعد از حشر روح مخلّد می‌گشت و هزار چون یوسف را بی‌ندای وا اسفاه طائف می‌بود و لطیفه مصر وفا را از مدینه فنای احد اخذ می‌کرد بلی تا کدورات عالم کثرت که نتیجۀ آن هلاکت است زایل و هالک نشود طلعة باقی وجه بی‌نقاب سر از حجاب بر نیارد و معنی کلّ‌شیء هالک الّا وجهه از جبین مبین هویدا نگردد چه نویسم که بوی جان از پشم شتر که منسوب به اویس است باید شنید چنانچه صاحب مثنوی می‌گوید بوی جان می‌آید از پشم شتر /

این شتر

ص375 \*\*\*

این شتر از خیل سلطان ویس در. ولکن رایحه مشک جان و نسیم رحمن از یمن جانان مقطوع و ممنوع است بلی حقۀ لؤلؤ بیضا در صدف دریا مخزون گشته زیرا که ناسفته آن مقبول­تر آید و مطبوع­تر باشد که قوّة قوای دل را قدرة کامل بخشاید و نور بصر را جودت قابل بیفزاید و شاید که این کمون سبب ظهور گردد و این سرّ را از پی کشفی باشد و یا این تلویح را طفلی تصریح نماید و یا این ختم را قوتی بگشاید دانه چون اندر زمین پنهان شود / سرّ آن سر سبزی بستان شود تا چه کند قوة بازوی دوست ای شفیق رفیقت می‌گوید که آسایش وجود را نزهتی از آلایش حدود باید که تا چون عنقای مغرب سر از مشرق جان بر آورد و در هوای قدس روح که مدینه حیات است سائر گردد قسم به خدا که اگر عساکر ممات دو اسبه بتازند به گرد این سوار نرسند و عزرائیل بر در کمر خدمت بندد و از عازم حرم منت برد که شاید در حریم عزّ محرم شود و در آن بساط لطیف که الطف از دراری نور است طائف گردد و واقف شود سبحان الله نسیم حب برخاست و مجلس انس را معطر نمود روح نغمه بدیع ساز نمود عشاق بادیۀ هوش از سروش غیب مدهوش شدند به قسمی شوق و وله و ذوق و طرب احاطه نموده که نفحۀ روح القدس از عظم رمیم وزیدن گرفت و روح الامین با جناح نجاح در پریدن آمد اسرافیل حیات متحیر گشته که به کدام نغمه این اصحاب را به هوش آرد و عجز می‌نماید

ص 376 \*\*\*

که شاید از این بیهوشی قسمت برد و نصیب بردارد. بس کنم دلبر در آمد در جواب / گوش کن و الله اعلم بالصواب. این زمان جان از تنم آید برون / گویدم کانّا الیه راجعون.

مخاطب میرزاهادی قزوینی

میرزا هادی قزوینی  **هو الله**

صبح صباح احدیّت از مشرق جان طالع گشت و انوار سماء سیناء صمدیّت از مطلع امکان ظاهر هیاکل وجود هستی به قمیص رجوع نور در عالم روح راجع گشته و عظایم رمیم موجودات به ردای حیات ابدی بعد از کشف مراتب بُعد وجودی مردّی شدند تا کلمه انّا در نفس راجعون رجعت نماید و حروف لواحد در انّما الهکم ثابت گردد تا بعد از رجوع عود نمایند و بعد از عود رجوع فرمایند تا حمامه ازلی بر افنان سدره الهی آیۀ کما بدئتم لتعودون تلاوت کنند این است طلعت اولیه در هیکل آخریه و وجهه ظاهریه در هیئة باطنیّه لیکمل الفعل فی ما نزل فی الکتاب بانّه هو الاول و الآخر و الظّاهر و الباطن و انّه علی کلّ‌شیء علیم بشیر ارض قاف با ناله آن جناب بشارتی نیکو بر ارض حزن وارد شده به طلعة بُعد رساند حمد خدا را که سرور لانهایه از کلمه لابدایه حاصل آمد و فرح و بهجت از اشارات آن ظاهر گشت طائفین حول و طلعات مقدّسات و مخدرات مؤمنات همه را مکبّر شوید.

شاید قزوینی درست باشد

در هنگام سفر به عراق نوشته شد  **هو الله**

به عراق یا ازعراق عراقعراق؟

بلبل الفراق علی غصن الآفاق ینادی هذا الفراق یا ملأ الاشتیاق و طیر الوفا تغنّ علی دوحة البقا بانّ هذا الفراق یا ملأ الاشتیاق

و ورقاء

ص377 \*\*\*

و ورقاء الهجر یرنّ علی افنان سدرة الفراق بان جاء الفراق یا ملأ الاشتیاق قل قد تمّ زمان الوصل و جاء الفصل عن خلف القضاء و هذا الفراق یا ملأ الاشتیاق قد جرت الدموع عن عیون هل البقاء فی ملأ الاعلی بهذا الفراق یا ملأ الاشتیاق و قد انقطت نسایم السّرور عن رضوان الثّناء بهذا الفراق یا ملأ الاشتیاق تالله قد اصفرّت وجوه اهل الغرفات بهذا الفراق یا ملأ الاشتیاق و یکحلن الحوریات من دم الحمراء بما سمعن هذا الفراق یا ملأ الاشتیاق و هذا الحزن لن یقاس بحزن فی جبروت العما بما هبّت نسیم الفراق یا ملأ الاشتیاق در این وقت که طیر لقا از ارض عراق پرواز نمود و اهل شوق و اشتیاق به نار فراق در احتراق این نامه از این نمله فانیه به سوی احبای خدا ارسال می‌شود که ای دوستان تا چشم باقی بگریید و تا نفس موجود بنالید زیرا که بساط وصل و اتصال و قرب و لقا در هم پیچیده شد و سلطان قضا به اقتضای تقدیر مقدّره فراش فصل و انفصال و هجر و فراق گسترده اریاح هجر و فراق چنان وزیده که شاخسار وجود از غیب و شهود همه قمیص فنا پوشیده و به خزان باقی پیوستند پس ای چشم گریه کن و ای گوش ناله بشنو و ای لسان نوحه و ندبه کن و ای جسد در تراب وطن گیر و مع کل ذلک نحمدالله علی ما اختصّنا بهذا البلایا المتواترة و هذه الرّزایا المتوالیة و نشکره فی کل حین علی کل الاحوال و انّه کان بنفسه الحق علی ما نقول شهید.

**هو الله**

اگرچه دفتر عاشقان به بیان طی نشود و نامه مشتاقان به قلم امکان اتمام نپذیرد

ص378 \*\*\*

ولیکن اگر بحری از وصال دست ندهد به نمی از اذکار باید قانع شد مدتی است که از مدینه قرب سبا طیری نپریده و بلبلی به گلذار1 رو ننموده گویا رسم وفا از اهل بقا زایل شده و یا آزادگان را غم هجران به دل نماند و دوستان بساط معنوی را قاصد مقصود نگردد و حجاب بُعد محجوب نگرداند بی‌قاصد نامه فرستند و به دل راز گویند بی‌قلم رقم نهند و بی‌لقا وصال جویند و در حین بعد به قرب رسند بلی این مراتب حق است ولیکن این قسمت دل باشد نه نصیب آب و گل روح اگر از غذاهای معنوی مسرور است ولیکن جسد را اطعمه ظاهری ضرور. گوش ظاهر را نغمه ظاهری باید گوش معنوی را رنۀ الهی شاید جسم سرّی جمال باقی ملاحظه نماید و چشم سری جلال آفاقی مشاهده کند پس مقبول است که جمیع مراتب را به اندازه قسمت بخشد و نصیب دهد.

درست نتوانتسم این جمله را بخوانم به نظر تعریض و شوخی در آن هست آیا اشاره‌ای به غصنین اطهر و اکبر است که به همراه پدر بلکه بعدا به بغداد فرستاده شد مرحوم صدرکیست ناظم غیر مناظم که؟ گوشه­های جالبی از تاریخ است.

1 گلزار با همان املا «گلذار» به خط ابهی در لوحی دیگر نیز دیده­ام

مریم **هو الحیّ**

مریما مهدی با یک قبضه صمدی و یک دکله محمدعلی واصل و عاید بغداد شد مع خبرهای غیر جدید غیر بدیع یک جهان گوش باید تا این سروش بشنود و جمیع حکایات از مرحوم صدر است و روایاتشان از ناظم غیر مناظم و دیگر ذکر حزن شما را نمود که از مفارقت و فوت ابنا مغموم و مهمومید و این به غایت بعید است زیرا که شما به فضل الله از خمخانه نور مشروب گشته‌اید و از خمر ظهور مرزوق شده‌اید جمیع نسبت‌ها به تو منسوبند و تمام ارواح به تو مرجوع دیگر کدورت از چه دارید و از چه محزونید آیا شنیده‌اید که بحر از فراق نهر گریان شود و یا شمس در پی نجمی هراسان گردد غفلت را

سر ببُر

ص379 \*\*\*

سر ببُر تا سرّ انّا الیه راجعون بر افرازی خلق بدیع جامع کلّ‌شیء است زیرا که در خلقت جدید نقص راه ندارد تا فتبارک الله احسن الخالقین باطل نماند و عاطل نگردد و التّکبیر علی الجمیع. [قسمت‌های ناخوانا با استفاده از کتاب سبز ج38 ص46 نوشته شد]

**هو الله**

این بی نشان کیست که مخاطب این لوح است؟ تواند بود که نویسنده و مخاطب یکی باشند؟

بسی صبح صادق طالع­آمد و شب هجران به آخر نرسید و چه عندلیب‌ها که در بستان‌ها به نغمه در آمدند و بلبلی از مدینۀ وصال به نوایی نسرود گویا ابواب رجا مسدود شد و حدایق یأس بگشود عالمی از شراب لطیف وصال بیهوش و این مهاجران برای نمی در خروش شب‌های تیره هجر و فراق آخر کی به سر آید هم جان عاشقان اگر از تن به در آید قاصد جان از سبای جانان کی عزم سفر نماید و بشیر مصری مژده قمیص یوسفی را به پیر کنعانی کی رساند گویا طیر ترابی به آشیان معنوی پرواز نماید و لقای وصول را ادراک ننماید پس باید زهر قضای الهی را چون شهد شکری بنوشیم و تیر محکم قدَر را به جان طالب شویم زیرا مراد او از تسلیم خیزد و مرام از تفویض پدید آید تا خدا را چه تقدیر باشد و قضا را چه تدبیر.

[مخاطب لوح: بگم جان، کتاب سبز ش38، ص45]

**هو ها هو**

این نامه منزول از ساذج قبول به ارض محبور است و ان‌شاءالله بعد از وصول مقبول خواهد افتاد آنچه نامه از هر کس و به هر که نوشته شد و هر چه نفحه و نغمه از هر نفس و هر کس که ظاهر گشت از تو بود و به تو راجع گشته دیگر چه طلب می‌نمایی بحری از مطلوب بر دوش گرفته‌ای و ذکر طلب بر زبان می‌رانی و عالمی محبوب در قلب داری و وصل حبیب می‌جویی اینها همه از جوهر فضل و ساذج عدل است که به آن فائز شده‌ای چندی از شما در عالم مشهود خبری نبود بعضی می‌گفتند ساکن دیر شده‌اید و برخی نشان مسجد می‌دادند که در آنجا اعتکاف نموده‌اید

ص380 \*\*\*

گفتم این واله شیدایی جز در بزم الهی مستریح نشود و این سرگشته وجدانی جز در کعبه ربانی اعتکاف ننماید معلوم است طیر حبّ بی ذکر دوست طایر نگردد و قلب مسرور جز به یاد نور معمور نشاید باری چون سکون شما در محلی معلوم نبود لهذا اهمال ذکر شد و الّا هرگز فراموش نخواهید شد.

**حمد خدا را** که صحرای با فضای فصاحت را طی فرمودید و ارتقا به سموات بلاغت جسته‌اید و در صبح ایقان از صهبای بیان نوشیده‌اید و به مراتب بلند تبیان که آخر مقام لسان است فائز گشته‌اید و لئالی کلام از صدف امکان به تمام ظاهر فرمودید گویا بر جوامع کِلَم و کلمه تامّه کما هی آگاهی حاصل کرده‌اید هنیئاً لکم ثمّ هنیئاً لکم بلی از تقدیر و تدبیر ربانی ظهورات فعل در عالم وجود به ظهور می‌آید ولکن تدبیر و تقدیر علت تقصیر نمی‌شود تا بحثی وارد آید و یا نقصی راه یابد اگر به این لطیفه آگاه شوید به جمیع مقامات عالم قدر که عالم جبر و اختیار حرفی از او است اطلاع خواهید یافت قواعد و رسوم از شئونات عالم خلق است و عالم امر از جمیع این حدود منزه و مبرّا پس باید قدم را از ملک عدم برداشت و به ملک قدم گذاشت تا علَم هستی در سماء نیستی بر افرازی و معنی کلّ‌شیء هالک الّا وجهه را ادراک نماییم و از وطن ترابی بگذریم و به وطن اصلی الهی که انّا لله و انّا الیه راجعون حاکی از او است راجع گردیم ای حبیب من سالکان را بعد از ارتقای به سموات معانی سه مقام حاصل یعنی شمس مجلی به این سه رتبه در مرایای موجودات اشراق و تجلّی می‌فرماید اگر چه بعضی مراتب تعینات را هیچ می‌دانند و حضرت پیغمبر نام نهاده‌اند اگر تفصیل دهم کتابی کفایت نکند و از عهده بر نیاید چنانچه عارف صمدانی و کاشف

و کاشف

سه وادی؟

اگرچه؟

اسرار الهی

ص381 \*\*\*

امام ربانی مقصود کیست؟

اسرار الهی امام ربانی رشحی از این مراتب در تحدید عالم قلب ذکر فرموده‌اند و البته به نظر شریف عالی رسیده که رتبه آخر این سه مقام سفر من الله الی الله است در این مقام و رتبه موجود از خود فانی و به حق باقی است کل من الله بوده و الی الله خواهد بود قل کل من عندالله بر این مطلب شاهد کافی و دلیل وافی چنانچه عارف رومی می‌گوید هست از روی بقای ذات او / نیست گشته وصف او در وصف هو. این مقام البته قاعده ندارد و رسوم نجوید یعنی جمیع فعل او عدل صرف است اگرچه به ظاهر به نظر ظلم آید و علم بحت است اگر چه در صورت به جهل جلوه نماید این مقام احتیاج بیان ندارد ظاهر و هویدا است ان‌شاءالله از خمر بی‌مثال حضرت لایزال مشروب شویم و به اشراقات جمال طلعت نور الجلال مرزوق گردیم تا در مصر بقا در آییم و به شرف لقا فائز شویم تا همه معانی را بی‌حجاب و نقاب ادراک نماییم و السّلام.

[نسخه دیگری از لوح مبارک در کتاب سبز ج38 ص69 مندرج است.]

به یاد نمی‌آورم که نسخه دیگری از این لوح یا بخشی از آن را پیش از این در جای دیگر دیده باشم.

**هوالله تعالی شأنه العزیز**

سالکان طریق معبود و واصلان سبیل مقصود مقدّس از حد و ذاتند و منزه از تعارفات به رفرف توحید ساکنند و بر مکمن تفرید مستریح و سدرة المنتهی عالم عاشق را در ابتدا سیر کرده‌اند و غایة القصوی معارف را از شجره طوبی ادراک­ نموده‌اند و فواکه طیبه بقاء از مشرق جان یافته‌اند و به جانان در عرش لامکان خلوت گزیده‌اند و لقد خلوت مع الحبیب و بیننا سرّ ارقّ من النسیم اذً اسری. این اصحاب را ارواح

ص382 \*\*\*

متحد است و انفاس مختلط چنانچه عارف رومی می‌گوید: جان گرگان و سگان از هم جداست / متحد جان‌های شیران خداست. زیرا که از یک کأس مشروبند و از یک جام مرزوق و بر یک بساط جالسند و بر یک مقام راکن به جناح عز توحید پرواز می‌نمایند و در سماء قدس تجرید سیر می‌فرمایند در اظهار مراتب حبّ به قاصد و پیام محتاج نیستند و در ابراز مقاصد به خامه و مداد امداد نجویند نفحات قدس را از شمال روح استشمام نمایند و روحات انس را از انفاس طلب قلب استنشاق فرمایند تمسّک به حبل محکم الله نور السّموات و الارض جسته‌اند و تشبّث به ذیل استغنای لا یسعنی ارضی و لا سمائی نموده‌اند و بُعدشان عین قرب است و فراقشان نفس وصال لیکن چون ظهور معنی به عالم لفظ متعلق است و بروز ارواح به ظهور جسد مشروط و منوط زیرا که هر باطنی را ظاهری در کار است و هر اولی را آخری در خور تا هیکل علقه بعد از عروج به معارج فنا به خلعت بقای فتبارک الله احسن الخالقین مفتخر شود و جوهر بدء بعد از رجوع از عالم هویّه به قمیص ختم ولکنّه رسول الله و خاتم النّبیّین جلوه نماید تا کلمه جامعه بانّه هو الاول و الآخر و الظّاهر و الباطل در عرصۀ وجود به ظهور آید لهذا محبت‌های باطنی که عمرها و قرن‌ها در صدر مستور بود به این کلمات بدیهی و تعارفات رسمی کشف و هویدا نمودیم تا که همّت بداند که تو در خانۀ مایی ان‌شاءالله به عنایت ربّانی حرم جمال را طائف شویم و کعبۀ

ذات را

ص383 \*\*\*

ذات را زائر تا در عرش بقا به شرف لقا فائز شویم.

[کلمات مکنونه فارسی] **ای صاحبان هوش و گوش**

کلمات مکنونه فارسی در دیگر نسخ سروش ضبط شده است

اول سخن دوست این است. ای بلبل معنوی جز در گلبن معانی جای مگزین و ای هدهد سلیمان عشق جز در سبای جانان وطن مگیر. و ای عنقای بقا جز در قاف وفا محل مپذیر این است مکان تو اگر به لامکان به پر جان بر پری و آهنگ مقام خود رایگان نمایی.

ای پسر خاک هر طیری را نظر بر آشیان است و هر بلبلی را مقصود جمال گل مگر طیور افئده عباد که به تراب فانی قانع شده از آشیان باقی دور مانده‌اند و به گِل‌های بُعد توجّه نموده از گُل‌های قرب محروم گشته‌اند زهی حیرت و حسرت و افسوس و دریغ که به ابریقی از امواج رفیق اعلی گذشته‌اند و از افق ابهی دور مانده­‌اند.

ای دوست در روضۀ قلب جز گل عشق مکار و از ذیل بلبل حبّ و شوق دست مدار. مصاحبت ابرار را غنیمت دان و از مرافقت اشرار دست و دل هر دو بردار.

ای پسر انصاف کدام عاشق که جز در وطن معشوق محل گیرد و کدام طالب که بی‌مطلوب راحت جوید عاشق صادق را حیوة در وصال است و موت در فراق صدرشان از صبر خالی و قلوبشان از اصطبار مقدّس از صد هزار جان درگذرند و به کوی جانان شتابند.

ای پسر تراب از تو تا رفرف امتناع قرب و سدره ارتفاع عشق قدمی فاصله قدم اول بردار و قدم دیگر بر عالم قدم گذار و در سرادق خلد وارد شو پس بشنو آنچه از قلم عز نزول یافت.

ای پسر عزّ در سبیل قدس چالاک شو و بر افلاک انس قدم گذار قلب را به صیقل روح پاک کن

ص384 \*\*\*

و آهنگ ساحت لولاک نما.

ای بسر روح

ای پسران من

ای سایه نابود از مدارج ذلّ وهم بگذر و به معارج عزّ یقین اندر آ. چشم حق بگشا تا جمال مبین بینی و تبارک الله احسن الخالقین گویی.

ای پسر هوا به راستی بشنو چشم فانی جمال باقی نشناسد و دل مرده جز به گل پژمرده مشغول نشود زیرا که هر قرینی قرین خود را جوید و به جنس خود انس گیرد.

ای پسر تراب کور شو تا جمالم بینی و کر شو تا لحن و صوت ملیحم را شنوی و جاهل شو تا از علمم نصیب بری و فقیر شو تا از بحر غنای لایزالم قسمت بی‌زوال برداری کور شو یعنی از غیر جمال من و کر شو یعنی از استماع کلام غیر من و جاهل شو یعنی از سوای علم من تا با چشم پاک و دل طیّب و گوش لطیف به ساحت قدسم در آیی.

ای صاحب دو چشم چشمی بربند و چشمی برگشا بر بند یعنی از از عالم و عالمیان برگشا یعنی به جمال قدس جانان.

ترسم که از نغمه ورقاء فیض نبرده به دیار فنا راجع شوید و جمال گل ندیده به آب و گل باز گردید.

ای دوستان به جمال فانی از جمال باقی مگذرید و به خاکدان ترابی دل مبندید

وقتی آید که بلبل قدس معنوی از بیان اسرار معانی ممنوع شود و جمیع از نغمه رحمانی و ندای سبحانی ممنوع گردید.

ای پسر غفلت دریغ که صد هزار لسان قدسی در لسانی ناطق و صدهزار معانی غیبی در لحنی ظاهر و لیکن گوشی نه تا بشنود و قلبی نه تا حرفی بیابد.

هو ای همگنان ابواب لامکان باز گشته و دیار جانان از دم عاشقان زینت یافته و جمیع از این شهر روحانی محروم مانده‌اند مگر قلیلی

ص385 \*\*\*

و از آن قلیل هم با قلب طاهر و نفس مقدّس مشهود نگشت الّا اقلّ قلیلی.

ای اهل فردوس برین اهل یقین را اخبار نمایید که در فضای قدس قرب رضوان روضۀ جدیدی ظاهر گشته و جمیع اهل عالین و هیاکل خلد برین طائف حول او گشته‌اند پس جهدی نمایید تا به آن مقام در آیید و حقایق اسرار عشق را از شقایقش جویید و جمیع حکمت‌های بالغه احدیه را از اثمار باقیه‌اش ملاحظه نمایید فقرّت ابصار الّذین هم دخلوا فیه آمنین

ای دوستان من آیا فراموش کرده‌اید آن صبح صادق روشنی را که در ظلّ شجر انیسا که در فردوس اعظم غرس شده جمیع در آن فضای قدس مبارک نزد من حاضر بودید و به سه کلمه طیّبه تکلّم فرمودم و جمیع آن کلمات را شنیده مدهوش گشتید و آن کلمات این بود که ای دوستان رضای خود را بر رضای من اختیار مکنید و آنچه برای شما نخواهم هرگز نخواهید و با دل‌های مرده که به آمال و آرزو آلوده شده نزد من میایید اگر صدر را مقدّس کنید حال آن صحرا و آن فضا را به نظر در آرید و بیان من بر همه شما معلوم شود.

در سطر هشتم از اسطر قدس که در لوح پنجم از فردوس است می‌فرماید ای مردگان فراش غفلت قرن‌ها گذشت و عمر گرانمایه را به انتها رسانده‌اید و نفس پاکی از شما به ساحت قدس ما نیامد در ابحر شرک مستغرقید و کلمه توحید بر زبان میرانید مبغوض مرا محبوب خود دانسته‌اید و دشمن مرا دوست خود گرفته‌اید و در ارض من به کمال خرمی و سرور مشی می­نمایی و غافل از اینکه زمین من از تو بیزار است و اشیای ارض از تو درگریز

ص386 \*\*\*

اگر فی الجمله بصر بگشایی صد هزار حزن را از این سرور خوش‌تر دانی و فنا را از این حیوة نیکوتر شمری.

ای خاک متحرک من به تو مأنوسم و تو از من مأیوس سیف عصیان شجره امید تو را بریده و در جمیع حال به تو نزدیکم و تو در جمیع احوال به من دور و من عزت بی‌زوال را برای تو اختیار نمودم و تو ذلت بی‌منتها برای خود پسندیدی. آخر تا وقت باقی مانده رجوع کن و فرصت را مگذار.

ای پسر عشق اهل دانش و بینش سال‌ها کوشیدند و به وصال ذو الجلال فائز نگشتند و عمرها دویدند و به لقای ذو الجمال نرسیدند و تو نادویده به منزل رسیده‌ای و ناطلبیده به مطلب واصل شدی و بعد از جمیع این مقام و رتبه به حجبات نفس خود چنان محتجب ماندی که چشمت به جمال دوست نیفتاد و دستت به دامن یار نرسید فتعجّبوا هنالک من ذلک یا اولی الابصار.

ای اهل دیار عشق شمع باقی را اریاح فانی احاطه نموده و جمال غلام روحانی در غبار تیره ظلمانی مستور مانده سلطان سلاطین عشق در دست رعایای ظلم مظلوم و حمامه قدسی در دست جغدان گرفتار جمیع اهل سرادق ابهی و ملأ اعلی نوحه و ندبه می‌نمایند و شما در کمال راحت در ارض مذلت اقامت نموده‌اید و خود را هم از دوستان خالص محسوب داشته‌اید فباطل عمّا انتم تظنون.

ای بی‌وفایان چرا در ظاهر دعوی شبانی کنید و در باطن ذئب اغنام من شده‌اید مثل شما مثل ستاره قبل از صبح است که در ظاهر درّی و روشن است و در باطن سبب اضلال و هلاکت کاروان‌های مدینه و دیار من است.

ای به ظاهر آراسته و به باطن کاسته مثل شما مثل آب تلخ صافی است که در کمال لطافت و صفا

از او

ص387 \*\*\*

از او در ظاهر مشهود شود چون به دست صرّاف ذائقه احدیه افتد قطره‌ای را قبول نفرماید بلی تجلّی آفتاب در تراب و مرآت هر دو موجود است و لیکن از فرقدان تا ارض فرق دان بلکه فرق بی‌منتها در میان.

ای دوست لسانی من قدری تأمل اختیار کن هرگز شنیده‌ای که یار و اغیار در قلبی بگنجد پس اغیار را بران تا جانان به منزل خود در آید.

ای بی‌انصافان جمیع آنچه در آسمان‌ها و زمین است برای تو مقرر داشتم مگر قلوب را که محل نزول جمال و اجلال خود مقرر داشتم و تو منزل و محل مرا به غیر من گذاشتی چنانچه در هر زمان که ظهور قدس من آهنگ مکان خود نمود غیر خود را یافت اغیار دید و لا مکان به حرم جانان شتافت و مع ذلک ستر نمودم و سرّ نگشودم و خجلت تو را نپسندیدم.

بسا سحرگاهان که از مشرق لامکان به مکان تو آمدم و تو را در بستر راحت به غیر خود مشغول یافتم و چون برق روحانی به غمام عزّ سلطانی رجوع نمودم و در مکامن قرب نزد جنود قدس اظهار نداشتم.

ای بنده دنیا در سحرگاهان نسیم عنایة من بر تو مرور نمود و تو را در فراش غفلت خفته یافت و بر حال تو گریست و بازگشت.

اگر مرا خواهی جز مرا مخواه و اگر اراده جمالم داری چشم از عالمیان بردار زیرا که اراده من و غیر من چون آب و آتش در یک دل و قلب نگنجد.

ای بیگانه با یگانه شمع دلت برافروخته دست قدرت من است او را خاموش مکن و طبیب جمیع علت‌های تو ذکر من است فراموشش منما حبّ مرا سرمایه خود کن و چون بصر و جان عزیزش دار.

ای اهل رضوان من نهال محبت و دوستی شما را در روضۀ

ص388 \*\*\*

قدس رضوان به ید ملاطفت غرس نمودم و به نیسان مرحمت آبش دادم حال نزدیک به ثمر رسیده جهدی نمایید تا محفوظ ماند و به نار امل و شهوت نسوزد.

ای برادران من از لسان شکرینم کلمات نازنیم شنو و از لب نمکینم سلسبیل قدس معنوی بیاشام یعنی تخم‌های حکمت لدنّیم را در ارض طاهر قلب بیفشان و به آب یقین آبش داده تا سنبلات علم و حکمت سرسبز از بلدۀ طیبّه انبات نماید.

قفس بشکن و چون همای عشق به هوای قدس پرواز کن و از نفس بگذر و با نفس رحمانی در فضای قدس ربانی بیارام.

به راحت یومی قانع مشو و از راحت بی‌زوال باقیه مگذر و گلشن باقی و عیش جاودانی را به گلخن فانی ترابی تبدیل منما از زندان به صحراهای خوش جان عروج کن و از قفس حزن به رضوان دلکش لامکان بخرام.

ای بنده من از بند ملک خود را رهایی بخش و از حبس نفس خود را آزاد کن وقت را غنیمت شمر زیرا که این وقت را دیگر نبینی و این زمان را هرگز نیابی.

گر سلطنت باقی بینی البته به کمال جد از ملک فانی در گذری ولکن ستر آن را حکمت‌ها است و جلوه این را رموزها و جز افئده پاک ادارک ننماید.

دل را از غل پاک کن و بی‌حسد به بساط قدس احد بخرام.

ای دوستان من در سبیل رضای دوست مشی نمایید و رضای او در خلق او بوده و خواهد بود یعنی دوست بی‌رضای دوست خود در بیت او وارد نشود و در اموال او تصرف ننماید و رضای خود را بر رضای او ترجیح ندهد و خود را در هیچ امری مقدم نشمارد فتفکّروا فی ذلک یا اولی الافکار.

ای رفیق عرشی بد مشنو و بد مبین و خود را

ذلیل

ص389 \*\*\*

ذلیل مکن و عویل بر میار یعنی بد مگو تا نشنوی و عیب مردم را بزرگ مدان تا عیب تو بزرگ ننماید و ذلت نفسی مپسند تا ذلت تو چهره نگشاید پس با دل پاک و قلب طاهر و صدر مقدّس و خاطر منزه در ایام عمر خود که اقلّ از آنی محسوب فارغ باشی تا به فراغت از این جسد فانی به فردوس معانی راجع شوی و در ملکوت باقی مقر یابی.

وای وای ای عاشقان هوای نفسانی از معشوق روحانی چون برق گذشته‌اید و به خیال شیطانی دل محکم بسته‌اید. ساجد خیالید و اسم آن را حق گذاشته‌اید و ناظر خارید و نام آن را گل گذارده‌اید نه نفس فارغی از شما بر آمد و نه نسیم انقطاعی از ارض قلوبتان وزید نصایح مشفقۀ محبوب را به باد داده‌اید و از صفحۀ دل محو نموده‌اید و چون بهایم در سبزه­زار شهوت و میل نفس تعیّش می‌نمایید.

ای برادران طریق چرا از ذکر نگار غافل گشته‌اید و از قرب حضرت یار دور مانده‌اید صرف جمال در سرادق بی‌مثال بر عرش جلال مستوی و شما به هوای خود به جدال مشغول روایح قدس می­وزد و نسایم جود در هبوب و کل به زکام مبتلا شده‌اید و از جمیع محروم مانده‌اید پس زهی حسرت بر شما و علی الّذینهم یمشون علی اعقابکم و علی اثر اقدامکم هم یمرّون.

ای پسران من جامۀ غرور از تن بر آرید و ثوب تکبر از بدن بیندازید.

در سطر سیّم از اسطر بقا که در لوح یا قوتی با قلم خفی ثبت شده این است ای برادران با یکدیگر مدارا نمایید و از دنیا دل بردارید. به عزت افتخار منمایید و از ذلت ننگ مدارید قسم به جان من که کل را از تراب خلق نمودم و البته به خاک راجع فرمایم.

ص 390 \*\*\*

اغنیا را از ناله سحرگاهی فقرا اخبار کنید که مبادا از غفلت به هلاکت افتند و از سدره دولت بی­نصیب مانند. الکرم و الجود صفاتی فهنیئاً لمن تردّی بخصالی.

دشمن مرا چرا در خانه من جا داده‌اید و دوست مرا از خود رانده‌اید اگر نه چنین است حرص بیگانه چرا در قلب جا داده‌اید و حبّ غیر مرا در صدر خود منزل داده‌اید.

حرص را باید گذاشت و به قناعت قانع شد زیرا که لازال حریص محروم بوده و قانع محبوب و مقبول.

در فقر اضطراب نشاید و در غنا اطمینان نباید هر فقری را غنا در پی است و هر غنا را فنا از عقب ولکن فقر از ماسوی نعمتی است بزرگ حقیر مشمارید زیرا که در غایة آن فنای بالله رخ گشاید و جمال بنماید. در این مقام معنی انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنیّ چون صبح صادق از افق قلب عاشق ظاهر و باهر و هویدا و آشکار شود و بر عرش غنا متمکّن شود و مقر یابد.

ای مغروران به اموال فانیه بدانید که غنا سدّی است محکم میان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق هرگز غنی به رفرف قرب وارد نشود و به مدینۀ رضا و تسلیم در نیاید مگر قلیلی پس نیکوست حال آن غنی که غنا از ملکوت جاودانی منعش ننماید و از دولت ابدی محرومش نکند قسم به جان من که نور این غنی اهل آسمان را روشنی بخشد چنانچه شمس اهل زمین را.

ای اغنیای ارض فقرا امانت منند در میان شما پس امانت مرا درست حفظ نمایید و به راحت نفس خود تمام نپردازید.

از آلایش غنا پاک و با کمال آسایش در افلاک فقر من قدم گذار تا خمر بقا از عین فنا بیاشامی.

صحبت شرار غم بیفزاید

و مصاحبت

ص391 \*\*\*

و مصاحبت ابرار زنگ دل بزداید. من اراد ان یأنس مع الله فلیأنس مع احبّائه و من اراد ان یسمع کلام الله فلیسمع کلمات اصفیائه.

زنهار ای پسر خاک با اشرار الفت مگیر و مؤانست مجو که مجالست اشرار نور جان را به نار حسبان تبدیل نماید.

اگر فیض روح القدس طلبی با ابرار مصاحبت شو زیرا که ابرار جام باقی از کف ساقی خلد نوشیده‌اند و قلب مردگان را چون صبح صادق زنده و منیر و روشن نمایند.

ای غافلان گمان مبرید که اسرار قلوب شما مستور است بلکه به یقین بدانید که به خط جلی مسطور گشته و در پیشگاه حضور مشهود.

ای دوستان به راستی می‌گویم که جمیع آنچه در قلوب مستور نموده‌اید نزد ما چون روز واضح و ظاهر و هویدا است ولکن ستر آن را سبب جود و فضل ماست نه استحقاق شما.

بگو ای اهل ارض به راستی بدانید که بلای ناگهانی شما را در پی است و عقاب عظمی در عقب گمان مبرید که آنچه را مرتکب شده‌اید از نظر محو شده قسم به جمالم که در الواح زبرجدی از قلم جلی جمیع اعمال شما ثبت شده.

ای ظالمان ارض از ظلم دست خود را کوتاه نمایید که قسم یاد نموده‌ام که از ظلم احدی نگذرم و این عهدی است که در لوح محفوظ محتوم داشتم و به خاتم عزّ مختوم نموده‌ام.

ای عاصیان بردباری من شما را جری نمود و صبر من شما را به غفلت آورد که در سبیل‌های مهلک خطرناک بر مراکب نار نفس بی­باک می‌رانید گویا مرا غافل شمرده‌اید و یا بی‌خبر انگاشته‌اید.

ای مهاجران لسان مخصوص ذکر من است به غیبت میالایید و اگر نفس

ص392 \*\*\*

ناری غلبه نماید به ذکر عیوب خود مشغول شوید نه به غیبت خلق من زیرا که هر کدام از شما به نفس خود بصیر و اعرفید از نفوس عباد من.

دانسته

ای پسران ملک بدانید چون صبح نورانی از افق قدس صمدانی بر دمد البته اسرار و اعمال شیطانی که در لیل ظلمانی معمول شده ظاهر شود و بر عالمیان هویدا گردد.

ای گیاه خاک چگونه است که با دست آلوده به شکر مباشرت جامه خود ننمایی و با دل آلوده به کثافت شهوت و هوا معاشرتم را جویی و به ممالک قدسم راه خواهی هیهات هیهات عمّا انتم تریدون

ای دوستان من سراج مرده ضلالت را خاموش کنید و مشاعل باقیه هدایت در قلب و دل برافروزید که عنقریب صرّافان وجود در پیشگاه حضور معبود جز تقوای خالص نپذیرند و غیر عمل پاک قبول ننمایند.

ای پسر هوی تا کی در هوای نفسانی طیران نمایی پر عنایت فرمودم تا در هوای قدس معانی پرواز نمایی نه در فضای ظلمت ظلمانی شانه مرحمت فرمودم تا گیسوی مشکین مرا شانه نمایی نه گلویم را بخراشی.

خوش­ساحتی است ساحت هستی اگر اندر آیی و نیکو بساطی است بساط قدسی اگر از ملک ادنی برتر خرامی و ملیح است نشاط مستی اگر از ساغر معنی بیاشامی اگر به این مراتب فائز شوی از هستی و فنا و محنت و خطا فارغ شوید.

یاد آورید عهدی را که در جبل فاران که در بقعه مبارکه رمان واقع شده با من نموده‌اید و اهل ملأ اعلی و اصحاب مدین بقا را بر آن عهد گواه گرفتم و حال احدی را بر آن عهد قائم نمی­بینم البته غرور نافرمانی آن را از قلوب محو نموده به قسمی که اثری از آن باقی نمانده و من

دانسته

ص393 \*\*\*

دانسته صبر نمودم و اظهار نداشتم.

ای بنده من مثل تو مثل سیف پرجوهری است که در غلاف تیره پنهان باشد و به این سبب قدر او بر جوهریان مستور ماند پس از غلاف نفس و هوی بیرون آی تا جوهر تو بر عالمیان هویدا و روشن آید.

تو شمس سماء قدس منی خود را به کسوف دنیا میالای حجاب غفلت را خرق کن تا بی­پرده و حجاب از خلف سحاب به در آیی و جمیع موجودات را به خلعت هستی بیارایی.

ای ابنای غرور به سلطنت فانی ایامی از جبروت باقی من گذشته‌اید و خود را به لباس زرد و سرخ می‌آرایید و بدین سبب افتخار می‌نمایید. پس به جان خودم که جمیع را در خیمۀ یکرنگ تراب در آورم و همه این رنگ‌های مختلف را از میان بردارم مگر کسانی که به رنگ من در آیند و آن تقدیس از همه رنگ‌ها است.

ای ابنای غفلت به پادشاهی دنیا دل مبندید و مسرور مشوید که مثل شما مثل طیر غافلی است که بر شاخۀ باغی در کمال اطمینان بسراید و صبحی صیاد اجل او را به خاک اندازد دیگر از نغمه و هیکل و رنگ او اثری باقی نماند پس پند گیرید ای بندگان هوی.

یابن العزّ لازال هدایت به اقوال بوده و این زمان به افعال گشته یعنی باید جمیع افعال قدسی از هیکل انسانی ظاهر شود چه که در اقوال کل شریکند و لیکن افعال پاک و مقدّس مخصوص دوستان ما است پس به جان سعی نمایید تا به افعال از جمیع ناس ممتاز شوید یابن الانصاف کذلک انصحناکم فی الواح قدس منیر.

در لیل جمال هیکل قدس وفا از عقبه زمردی وفا

ص394 \*\*\*

به سدره منتهی راجع شد و گریست گریستنی که جمیع ملأ عالین و کرّوبین از ناله او گریستند و بعد از سبب نوحه و ندبه استفسار شد مذکور داشت که حسب الامر در عقبۀ وفا منتظر ماندم و رایحه‌ای از وفا از اهل ارض نیافتم و بعد آهنگ رجوع نمودم ملحوظ افتاد که حمامات قدسی چند در دست کلاب ارض مبتلا شده‌اند در این حین حوریه الهی از قصر روحانی بی‌ستر و حجاب دوید و سؤال از اسامی ایشان نمود و جمیع مذکور الّا اسمی از اسماء و چون اصرار رفت حرف اول اسم از لسان جاری نشده که اهل غرفات از مکامن عز خود بیرون دویدند و چون به حرف دویّم رسید جمیع بر تراب ریختند در این وقت ندا از مکمن قرب رسید زیاده بر این جایز نه انّا کنّا شهداء علی ما فعلوا و حنیئذ کانوا ان یفعلون.

ص396 \*\*\*

در مجموعه الواح چاپ مصر صص- 307

**هو البهیّ الباهی الابهی**

حمد مقدّس از عرفان ممکنات و منزه از ادراک مدرکات ملیک عزّ بی‌مثالی را سزاست که لم‌یزل مقدّس از ذکر دون خود بوده و لایزال متعالی از وصف ماسوی خواهد بود احدی به سموات ذکرش کما هو ینبغی ارتقا نجسته و نفسی به معارج وصفش علی ما هو علیه عروج ننموده و از هر شأنی از شئونات عز احدیّتش تجلّیات قدس لانهایه مشهود گشته و در هر ظهوری از ظهورات عزّ قدرتش انوار لابدایه ملحوظ آمده چه بلند است بدایع ظهورات عز سلطنت او که جمیع آنچه در آسمان‌ها و زمین است نزد ادنی تجلّی آن معدوم صرف گشته و چه مقدار مرتفع است شئونات قدرت بالغه او که جمیع آنچه خلق شده از اول لااوّل الی آخر لاآخر از عرفان ادنی آیه آن عاجز و قاصر بوده و خواهد بود هیاکل اسما لب‌تشنه در وادی طلب سرگردان و مظاهر صفات در طور تقدیس ربّ ارنی بر لسان موجی از طمطام رحمت بی­زوالش جمیع ممکنات را به طراز عزّ هستی مزیّن نموده و نفحه‌ای از نفحات رضوان بی‌مثالش تمام موجودات را به خلعت عزّ قدسی مکرّم داشته و به رشحه مطفحه از قمقام بحر مشیت سلطان احدیّتش خلق لانهایه بما لانهایه را از عدم محض به عرصه وجود آورده لم‌یزل بدایع جودش را تعطیل اخذ ننموده و لایزال ظهورات فیض فضلش را وقوف ندیده از اول لااول خلق فرموده و الی آخر لاآخر خلق خواهد فرمود و در هر دوری از ادوار و کوری از اکوار از تجلّیات ظهورات فطرت‌های بدیع خود خلق را جدید فرموده تا جمیع آنچه در سموات و ارضینند چه از آیات عزّ آفاقیه و چه از ظهورات قدس انفسیه از باده رحمت خمخانه عزّ احدیّتش محروم

نمانند

نمانند

ص397 \*\*\*

نمانند و از رشحات فیوضات سحاب مکرمتش مأیوس نگردند چه قدر محیط است بدایع فضل بی‌منتهایش که جمیع آفرینش را احاطه نموده بر مقامی که ذره‌ای در ملک مشهود نه مگر آنکه حاکی است از ظهورات عزّ احدیّت او و ناطق است به ثنای نفس او و مدل است بر انوار شمس وحدت او و به شأنی صنع خود را جامع و کامل خلق فرموده که اگر جمیع صاحبان عقول و افئده اراده معرف پست­ترین خلق او را علی ما هو علیه نمایند جمیع خود را قاصر و عاجز مشاهده نمایند تا چه رسد به معرفت آن آفتاب عز حقیقت و آن ذات غیب لایدرک عرفان عرفا و بلوغ بلغا و وصف فصحا جمیع به خلق او راجع بوده و خواهد بود صد هزار موسی در طور طلب به ندای نت رانی منصعق و صد هزار روح القدس در سماء قرب از اصغاء کلمه لن تعرفنی مضطرب لم‌یزل به علّو تقدیس و تنزیه در مکمن ذات مقدّس خود بوده و لایزال به سموّ تمنیع و ترفیع در مخزن کینونت خود خواهد بود متعارجان سماء قرب عرفانش جز به سر منزل حیرت نرسیده‌اند و قاصدان حرم قرب و وصالش جز به وادی عجز و حسرتش قدم نگذارده‌اند چه قدر متحیر است این ذرۀ لاشیء از تعمق در غمرات لجّه قدس عرفان تو و چه مقدار عاجز است از تفکّر در قدرت مستودعه در ظهورات صنع تو اگر بگویم به بصر در آیی بصر خود را نبیند چگونه تو را بیند و اگر گویم به قلب ادراک شوی قلب عارف به مقامات تجلّی در خود نشده چگونه تو را عارف شود اگر گویم معروفی تو مقدّس از عرفان موجودات بوده‌ای و اگر بگویم غیر معروفی تو مشهودتر از آنی که مستور و غیر معروف مانی اگر چه لم‌یزل ابواب فضل و وصل و لقایت بر وجه ممکنات مفتوح و تجلّیات انوار جمال بی‌مثالت بر اعراش

ص398 \*\*\*

وجود از مشهود و مفقود مستوی مع ظهور این فضل اعظم و عنایت اتمّ اقوم شهادت می‌دهم که ساحت جلال قدست از عرفان غیر مقدّس بوده و بساط اجلال انست از ادراک ماسوی منزه خواهد بود به کینونت خود معروفی و به ذات خود موصوف و چه قدر از هیاکل عز احدیه که در بیدای هجر و فراقت جان باخته‌اند و چه مقدار از ارواح قدس صمدیه که در صحرای شهود مبهوت گشته‌اند بسا عشاق با کمال طلب و اشتیاق از شعله ملتهبه نار فراق محترق شده و چه بسیار از احرار که به رجای وصالت جان داده‌اند نه ناله و حنین عاشقین به ساحت قدست رسد و نه صیحه و ندبه قاصدین و مشتاقین به مقام قربت در آید و چون ابواب عرفان و وصول به آن ذات قدم مسدود و ممنوع شد محض جود و فضل در هر عهد و عصر آفتاب عنایت خود را از مشرق جود و کرم بر همه اشیا مستشرق فرمود و آن جمال عزّ احدیه را از مابین بریۀ خود منتخب نمود و به خلعت تخصیص مخصوص فرمود لاجل رسالت تا هدایت فرماید تمام موجودات را به سلسال کوثر بی‌زوال و تسنیم قدس بی‌مثال تا جمیع ذرّات اشیا از کدورات غفلت و هوی پاک و مقدّس شده به جبروت عزّ لقا که مقام قدس بقا است در آیند و اوست مرآت اولیه و طراز قدمیه و جلوه غیبیه و کلمه تامه و تمام ظهور و بطون سلطان احدیه و جمیع خلق خود را به اطاعت او که عین اطاعت الله است مأمور فرمود تموّجات ابحر اسمیه از اراده‌اش ظاهر و ظهورات یمایم صفتیه از امرش باهر و عرفان موجودات و وصف ممکنات از اول لااول الی آخر لاآخر راجع به این مقام بوده و احدی را از این مقام بلند اعلی که مقام عرفان و لقای

آن شمس

ص399 \*\*\*

آن شمس احدیّت و آفتاب حقیقت است تجاوز و ارتقا ممکن نه چه که وصول به غیب لا یدرک بالبدیهه محال و ممتنع بوده پس تموّجات آن بحر باطن در ظاهر این ظهور سبحانی مشهود و اشراقات آن شمس غیب از افق این طلوع قدس صمدانی من غیر اشاره طالع و ملحوظ و این کینونات مشرقه از صبح احدیه را به حجتی ظاهر فرموده که دون آن کینونات مشرقه مرسله از اتیان به مثل آن عاجز و قاصر بوده‌اند تا احدی را مجال اعراض و اعتراض نماند چه که من دون حجّة واضحه و برهان لایحه حجّت الهی و برهان عزّ صمدانی بر هیاکل انسانی تمام نبوده و نخواهد بود ولکن تخصیص آن حجت به آیات منزله و یا اشارات ظاهره و یا دون آن منوط و مشروط به اراده آن سلطان مشیت بوده و خواهد بود و منوط و معلق به اراده دون او نبوده حال ای طالبان هوای قرب قدس صمدانی به طلب تمام و جهد و سعی کامل از سلطان جود ملیک شهود مسئلت نموده که شاید از طماطم یمایم جود و فضل خود تشنگان را از سلسبیل بی­زوال و تسنیم بی‌مثال خود محروم نفرماید چه که جمیع مقامات ما لانهایه عرفان و منتهی ثمره وجود انسان وصول و بلوغ به این رتبه بلند اعلی و مقام ارجمند ابهی بوده جهدی باید تا از لا و مظاهر آن که الیوم عالم را احاطه نموده فارغ شده به اصل شجره مرتفعۀ مبارکۀ الّا فائز شوید که این است تمام رستگاری و اصل آن و حقیقت فوز و مبدء و منتهای آن و دیگر آنکه باید آن آفتاب وحدت و سلطان حقیقت را از ظهورات بوارق انوار مستشرقه از آن کینونت احدیه بشناسند و عارف شوند چه که آن ذات اولیه به نفس خود قائم و معروف بوده و حجت او هم از نفس او ظاهر

ص400 \*\*\*

و لائح خواهد بود دلیل بر ظهور شمس همان انوار شمس است که از نفس خود شمس لائح و مشرق و مضیئ است و همچنین کل عباد مأمور به عرفان آن شمس احدیه بوده‌اند دیگر در این مقام ردّ و اعراض و یا توجّه و اقبال عباد برای احدی دلیل و حجّة نبوده و نخواهد بود باری ای مؤمن بالله در هر ظهوری ناظر به خود امر و ظهورات ظاهره من عند او بوده تا از صراط الهی نلغزی مثلاً ملاحظه در انسان نما که اگر او را به خود او عارف شوی در هر قمیص که او را ملاحظه نمایی می‌شناسی ولکن اگر نظر به دون او از لباس و قمیص داشته باشی هر آن و یومی که قمیص تجدید شود از عرفان او محتجب و ممنوع مانی پس نظر را از تحدیدات ملکیه و شئونات آفاقیه و ظهورات اسمائیه برداشته به اصل ظهور ناظر باشید که مباد در حین ظهور از اصل شجره محتجب مانید و جمیع اعمال و افعال عاطل و باطل شود و از اثبات به نفی راجع شوید و شاعر به آن نباشید و نعوذ بالله عن ذلک فلتراقبنّ یا ملأ البیان لتعرفوا الظّهور بنفسه و بما یظهر من عنده لا بما دونه لانّ دونه لن یغنیکم و لو یکون کل من فی السّموات و الارض و هذا خیر النّصح منّی علیکم ان انتم تقبلون باری بصر سرّ و شهاده را از توجّه ماسوی الله پاک و مقدّس نموده تا به جمال او در هر ظهور فائز شوید و به لقای او که عین لقاء الله است مرزوق گردید و این است قول حقی که سبقت نگرفته او را قولی و از عقب در نیاید او را باطلی لم‌یزل در مشکوة کلمات چون سراج منیر ربانی روشن و مضیئ بوده و خواهد بود چه نیکوست حال نفسی که به نفس خود به انوار این ضیاء قدس صمدانی منیر گردد فهنیئاً للعارفین

ص401 \*\*\*

این است بدایع نصایح الهی که به لسان قدرت در مکمن عظمت و مقعد قدس رفعت خود می‌فرماید پس به گوش جان بشنوید و خود را از اصغای نصایح محبوب محروم و ممنوع ننمایید.

این لوح که به لوح احمد فارسی مشهور است در نسخ چاپ شده بعد از مطلع و قبل از خطاب آن یک بند دارد که احتمالا در نسخی که برای انتشار عام فرستاده شده اضافه گردیده است و اصل آن خطاب به احمد در ادرنه به همین شکل صادر شده است یعنی شاید فاقد بند اول بوده است.

[لوح احمد فارسی] **بسم ربّنا العلیّ الاعلی**

ای مؤمن مهاجر عطش و ظمأ غفلت را از سلسبیل قدس عنایت تسکین ده و شام تیره بُعد را به صبح منیر قرب منور گردان بیت محبت باقی را به ظلم شهوت فانی خراب مکن و جمال غلام روحانی را به حجبات تیره نفسانی مپوش تقوای خالص پیشه کن و از ما سوی الله اندیشه منما و معین قلب منیر را به خاشاک حرص و هوی مسدود مکن و چشمه جاریه دل را از جریان باز مدار به حق متمسّک شو و به حبل عنایت او متوسل باش چه که دون او احدی را از فقر به غنا نرساند و از ذلت نفس نجات نبخشد ای عباد اگر از بحور غنای مستوره احدیه مطلع شوید از کون و امکان هر دو غنی و بی­نیاز گردید نار طلب در جان بر افروزید تا به مطلب رفیع منیع که مقام قرب و لقای جانان است فائز گردید ای احمد از ابحر متموّجه ملتطمه مستوره خود را منع مکن و از صراط واضحه مستقیمه محروم مباش چشم را منیر کن و به نور لائح روشن نما تا به سینای مبارکه طیبه که محل ضیا و استضاء سنای الهیه است وارد شوی و به تجلّیات انوار لانهایه منور گردی و ندای جانفزای انظر ترانی از مشرق بیان سبحانی من غیر تعطیل بشنوی جمال غیب در هیکل ظهور می‌فرماید ای احمد نفحه‌ای

ص402 \*\*\*

از عرف گلستان قدس روحانیم بر عالم هستی وزیده و جمیع موجودات را به طراز قدس صمدانی مزیّن فرموده و رشحی از طمطام یم عنایتم بر عالمیان مبذول گشته و جمیع را سرمست از این باده قدس اَلَست از عدم محض فانی به عرصۀ وجود باقی کشیده ای احمد دیده را پاک و مقدّس نما تا تجلّیات انوار لانهایات از جمیع جهات ملاحظه نمایی و گوش را از آلایش تقلید منزه کن تا نغمات عندلیب وحدت و توحید را از افنان باقی انسانی بشنوی ای احمد چشم ودیعه من است او را به غبار نفس و هوی تیره مکن و گوش مظهر جود من است او را به اعراض مشتهیه نفسیه از اصغاء کلمه جامعه باز مدار قلب خزینه من است لئالی مکنونه آن را به نفس سارقه و هوس خائن مسپار دست علامت عنایت من است آن را از اخذ الواح مستوره محفوظه محروم منما بگو ای عباد فیض رحمت بی‌منتهایم از سماء مکرمت بی‌ابتدایم چون غیث هاطل در نزول و جریان است با دیده مقدّس و گوش منزه و استقامت تمام به این رحمت سبحانی و فیض رحمانی بشتابید بگو ای بندگان من به تحدید نفس و تقلید هوی خود را مقید و مقلد مسازید چه که مثل تقلید مثل سراب بقیعه در وادی مهلکه است که لم‌یزل تشنگان را سیراب ننموده و لایزال سقایه نخواهد نمود از سراب فانی چشم برداشته به زلال سلسال لازوال بی‌مثالم در آیید لؤلؤ قدرت ربانی را از لؤلؤ مصنوعی فرق دهید و تمیز گذارید چه که مصنوعی آن به ملاقات آب فانی و معدوم شود و قدرتی آن به ملاقات آب

صافی

ص403 \*\*\*

صافی و منیر گردد پس جهد بلیغ و سعی منیع نمایید تا لؤلؤ قدس صمدانی را من دون اشاره به دست آرید و آن معرفت مظهر نفس من بوده و خواهد بود و لم‌یزل به آب عنایت من زنده و حی و باقی خواهد بود ای بندگان من جمال قدم می‌فرماید که از ظلّ هوی و بعد و غفلت به ظلّ بقا و قرب و رحمت بشتابید و چون ارض تسلیم شوید تا ریاحین معطّره ملوّنه مقدّسه عرفانم از ارض وجود انبات نماید و چون نار مشتعل شوید تا حجبات غلیظه را محترق نمایید و اجساد مبروده محجوبه را از حرارت حب الهی زنده و باقی دارید و چون هوا لطیف شوید تا در مکمن قدس ولایتم در آیید ای بندگان من از مدینه وهمیه ظنّیه به قوه توکّل بیرون آمده به مدینه محکمه مشیّدۀ یقین وارد شوید و در جمیع احوال از رحمت واسعه و عنایت محیطه مإیوس مباشید که همه هیاکل موجودات را محض جود و کرم از نیستی محض به ملک هستی آوردم بی­طلب عنایت فرمودم و بی­سؤال اجابت فرمودم و بی‌استعداد منتهای فضل و جود را مبذول داشتم جمیع شما اشجار رضوان قدس منید که به دست مرحمت خود در ارض مبارکه غرس فرمودم به نیسان رحمت بی­زوال خود تربیت نمودم و از حوادث کونیه و خطرات ملکیه به ملائکه حفظیه حفظ فرمودم حال از مغرس و حافظ و مربی خود غفلت ننمایید و دون او را بر او مقدم و مرجّح مدارید که مبادا اریاح سمومیه عقیمیه بر شما مرور نماید و جمیع را از اوراق بدیعه و اثمار جنیّه و افنان منیعه و اغصان لطیفه محروم نماید کلمات حکمت را از لسان ظهور قبلم شنو که به پسر مریم فرمودم که هر مالک بستانی شجره یابسه را در بستان باقی نگذارد و البته او را قطع نموده به نار افکند چه که حطت یابس در خور و لایق نار است پس ای اشجار رضوان قدس عنایت من خود را از سموم انفس خبیثه و اریاح عقیمه

ص404 \*\*\*

که معاشرت به مشرکین و غافلین است حفظ نمایید تا اشجار وجود از جود معبود از نفحات قدسیه و روحات انسیه محروم نگردد و لازال در رضوان قدس احدیه جدید و خرّم ­ماند ای بندگان بنیان مصر ایقان حضرت سبحان را به نقر وهم و ظنون منهدم مکنید چه که ظن لم‌یزل مغنی نبوده و لایزال نفسی را به صراط مستقیم هادی نگشته ای عباد ید قدرت مبسوطه ممدوده مرتفعه سلطنتم را مغلول فرض گرفته‌اید و رحمت منزله مسبوقه غیر مقطوعه‌ام را مقطوع داشته‌اید و سحاب مرتفعه متعالیه جود و کرمم را ممنوع و غیرمهطول فرض نموده‌اید. آیا بدایع قدرت سلطان احدیّتم مفقود شده و یا نفوذ مشیت و احاطه اراده‌ام از عالمیان ممنوع گشته اگر نه چنین دانسته‌اید چرا جمال عزّ قدس احدیّتم را از ظهور منع نموده‌اید و مظهر ذات عزّ ابهی را از ظهور در سماء قدس بقا ممنوع داشته‌اید اگر چشم انصاف بگشایید جمیع حقایق ممکنات را از این باده جدیده بدیعه سرمست بینید و جمیع ذرّات اشیا را از اشراق انوارش مشرق و منور خواهید یافت فبأس ما انتم ظننتم و ساء ما انتم تظنون ای بندگان به مبدء خود رجوع نمایید و از غفلت نفس و هوی بر آمده قصد سینای روح در این طور مقدّس از ستر و ظهور نمایید کلمه مبارکه جامعه اولیه را تبدیل منمایید و از مقر عزّ تقدیس و قدس تجرید منحرف مدارید بگو ای عباد غافل اگر چه بدایع رحمتم جمیع ممالک غیب و شهود را احاطه نموده و ظهورات جود و فضلم بر تمام ذرّات ممکنات سبقت گرفته ولکن سیاط عذابم بس شدید است و ظهور قهرم به غایت عظیم نصایح مشفقه‌ام را به گوش مقدّس از کبر و هوی بشنوید و به چشم سر و سِرّ در بدایع امرم ملاحظه نمایید از امواج بحر رحمتم که جمیع ابحر لانهایه قطره‌ای است نزد او محروم مشوید و از معین قدس عذب فرات سائغم خود را ممنوع

مسازید

ص405 \*\*\*

قسم به ذات غیبم که اگر اقل از ذرّ به شعور آیید به سینه به سینای روح بشتابید و به عین خود به معین قدسیه منورۀ واضحه وارد گردید و نداء روح القدس را از سدره ناطقه در صدر منیر بشنوید و غفلت منمایید ای احمد از تقیید تقلید به روضه قدس تجرید و فردوس عزّ توحید بخرام بگو ای عباد باب رحمتم را که بر وجه اهل آسمان‌ها و زمین گشودم به دست ظلم و اعراض مبندید و سدرۀ مرتفعه عنایتم را به جور و اعتساف قطع منمایید به راستی می‌فرمایم قلب مخزن جواهر ممتنعه ثمینه من است محل خزف فانیه دنیای دنیّه مکنید و صدر محل انبات سنبلات حبّ من است او را به غبار تیره بغضا میالایید به صفاتم متصف شوید تا قابل ورود ملکوت عزّم شوید و در جبروت قدسم در آیید جمیع اشیا کتاب مبین و صحف محکم قویم منند بدایع حکمت لدنّیم را به چشم طاهر مقدّس و قلب نورانی منزّه مشاهده نمایید ای بندگان من آنچه از حِکَم بالغه و کِلم طیّبه جامعه که در الواح قدسیه احدیه نازل فرمودم مقصود ارتقای انفس مستعده است به سموات عزّ احدیه و الّا جمالم مقدّس از انظر عارفین و اجلالم منزه از ادراک بالغین. در شمس مشرقه منوره مضیئه ملاحظه نمایید که اگر جمیع عباد از بصیر و اعمی چه در وصف منتهی مبالغه نمایند و یا در دون آن منتهی جهد مبذول دارند این دو رتبه از اثبات و نفی و اقبال و اعراض و مدح و ذم جمیع در امکنه حدودیه به خود مقبل و معرض راجع بوده و خواهد بود و شمس در مقر خود به کمال نور و اعطای فیض و ضیای خود من دون تغییر و تبدیل مشرق بوده و خواهد بود و همچنین در سراج مضیئه در لیل مظلمه که در محضر شما روشن است مشاهده نمایید آیا آنچه از بدایع اوصاف منیعه یا جوامع صفات ذمیمه در حق او ذکر شود هیچ بر نور او بیفزاید و یا از ضیاء او بکاهد لا فو الّذی نفسی بیده بلکه در این حالت مذکوره او به یک قسم افاضه نور می‌نماید

ص406 \*\*\*

و این مدح و ذم به قائلین راجع بوده و خواهد بود چنانچه مشهود ملاحظه می‌شود حال ای عباد از سراج قدس منیر صمدانی که در مشکوه عزّ ربانّی مشتعل و مضیئ است خود را ممنوع ننمایید و سراج حبّ الهی را به دهن هدایت در مشکوة استقامت در صدر منیر خود برافروزید و به زجاج توکّل و انقطاع از ما سوی الله از هبوب انفاس مشرکین حفطش نمایید ای بندگان مثل ظهور قدس احدیّتم مثل بحری است که در قعر عمق آن لئالی لطیفه منیره ازید از احصی مستور باشد و هر طالبی البته باید کمر جهد و طلب بسته به شاطی آن بحر در آید تا قسمت مقدّره در الواح محتومه مکنونه را علی قدر طلبه و جهده اخذ نماید حال اگر احدی به شاطی قدسش قدم نگذارد و در طلب او قیام ننماید هیچ از آن بحر و لئالی آن کم شود و یا نقصی بر او وارد آید فبأس ما توهّمتم فی انفسکم و ساء ما انتم تتوهّمون ای بندگان تالله الحق آن بحر اعظم لجّی و موّاج بسی نزدیک و قریب است بلکه اقرب از حبل ورید به آنی به آن فیض صمدانی و فضل سبحانی و جود رحمانی و کرم عزّ ابهائی واصل شوید و فائز گردید ای بندگان اگر در بدایع جود و فضلم که در نفس شما ودیعه گذارده‌ام مطلع شوید البته از جمیع جهات منقطع شده به معرفت نفس خود که نفس معرفت من است پی برید و از دون من خود را مستغنی بینید و طمطام عنایت و قمقام مکرمتم را در خود به چشم ظاهر و باطن چون شمس مشرقه از اسم ابهٰئیه ظاهر و مشهود بینید این مقام امنع اقدس را به مشتهیات ظنون و هوا و افکیات وهم و عمی ضایع مگذارید مثل شما مثل طیری است که به اجنجه منیعه در کمال روح و ریحان در هواهای خوش سبحان با نهایة اطمینان طیران نماید و بعد به گمان دانه به آب و گل ارض میل نماید و به حرص تمام خود را به آب و تراب بیالاید و بعد که اراده صعود نماید خود را عاجز و مقهور مشاهده نماید چه که اجنحه آلوده به آب و گل قادر بر طیران نبوده و نخواهد بود در آن وقت آن طایر سماء عالیه خود را

ساکن

ص407 \*\*\*

ساکن ارض فانیه بیند حال ای عباد پرهای خود را به طین غفلت و ظنون و تراب بغضا میالائید تا از طیران در آسمان‌های قدس عرفان محروم و ممنوع نمانید ای عباد لئالی صدف بحر صمدانی را از کنز علم و حکمت ربّانی به قوت یزدانی و قدرت روحانی بیرون آوردم و حوریات غرف ستر و حجاب را در مظاهر این کلمات محکمات محشور نمودم و ختم اناء مسک احدیه را به ید القدره مفتوح نمودم و روایح قدس مکنونه آن را بر جمیع ممکنات مبذول داشتم حال مع جمیع این فیوضات منیعه محیطه و این عنایات مشرقه لمیعه اگر خود را منع نمایید ملامت آن بر انفس شما راجع بوده و خواهد بود ای اهل بیان الیوم مقصود از آفرینش و خلق خود را دانسته چه که جواهر جبال مرتفعه الهیه‌اید و لئالی ابحر فضل احدیه و دون شما از آنچه در سموات و ارض مشهود است در ظل شما محشور و بالتّبع مرزوق و متنعّمند مثلاً ملاحظه در ارض طیبه منبته نمایید که مقصود زارع از سقایه سقایه زرع خود است و بسا حجر صلده صلبه که در آن کشت و زرع بالتّبع مشروب می‌شوند پس مقصود از نزول فیض فیاض مزارع احبای او بوده که محل انبات نبات علم و حکمت‌اند و من دون آن از اعدا و غافلین که احجار متروکه ارضند بالتَّبَع به رشحات فضلیه و قطرات سحابیّه مرزوق و مشروبند ای اهل بیان با جمیع این مراتب عالی و مقامات متعالی از خود غفلت مجویید و از حق عزلت مگیرید و از مراقبت امرالله در جمیع احوال غافل مشوید و جهد نمایید که کلمات الهی را به دون آن قیاس ننمایید ای بندگان اگر صاحب بصرید به مدینه بینایان وارد شوید و اگر اهل سمعید به شهر سامعین قدم گذارید و اگر صاحب قلبید

ص408 \*\*\*

به حصن موقنین محل گزینید تا از مشاهده انوار و جمال ابهٰئیه در این ایام مظلمه محجوب نمانید چه که این سنه سنه تمحیص کبری و فتنه عظمی است ای عباد وصایای روح را با قلم تسلیم و مداد اذعان و ایقان بر لوح صدر خود مرقوم دارید و در هر آن توجّه به آن نموده که مبادا از حرفی از آن تغافل نمایید و به جد تمام اقبال به حق جسته و از دون آن اعراض نموده که این است اصل ورقه امریه منبته از شجره الهیه ای عباد نیست در این قلب مگر تجلّیات انوار صبح بقا و تکلم نمی­نماید مگر بر حق خالص از پروردگار شما پس متابعت نفس ننمائید و عهد الله را مشکنید و نقض میثاق مکنید به استقامت تمام به دل و قلب و زبان به او توجّه نمایید و نباشید از بی‌خردان. دنیا نمایشی است بی‌حقیقت و نیستی است به صورت هستی آراسته دل به او مبندید و از پروردگار خود مگسلید و مباشید از غفلت­کنندگان به راستی می‌گویم که مثل دنیا مثل سرابی است که به صورت آب نماید و صاحبان عطش جهد بلیع نمایند و چون به او رسند بی­‌بهره و بی­نصیب مانند و یا صورت معشوقی که از جان و روح عاری مانده و عاشق چون بدو رسد لایسمن و لایغنی مشاهده نماید و جز تعب زیاد و حسرت حاصل نیابد ای عباد اگر در این ایام مشهود و عالم موجود فی الجمله بر خلاف رضا از جبروت قضا واقع شود دلتنگ مشوید که ایام خوش رحمانی آید و عالم‌های قدس روحانی جلوه نماید و شما را در جمیع آن ایام و عوالم قسمتی مقدّر و عیشی معیّن و رزقی مقرّر است البته به جمیع آنها رسیده فائز گردید اگر قمیص فانی را به قمیص باقی تبدیل نمایید و به مقام جنّت ابهٰئیه که مقر

خلود

ص409 \*\*\*

خلود ارواح عزّ قدسیه است وارد شوید جمیع اشیا دلیل بر هستی شما است اگر از غبار تیره نیستی به در آیید از زحمت ایام معدوده دلتنگ مباشید و از خرابی­ تن ظاهر در سبیل محبوب محزون مشوید چه که بعد هر خرابی عمارتی منظور گشته و در هر زحمتی نعیم راحت مستور ای بندگان سلسبیل عذب صمدانی را از معین مقدّسه صافیه طلب نمایید و اثمار منیعه جنت احدیه را از سدره مغرسه الهیه اخذ کنید چه که در وادی جرز یابس تسنیم خوش تسلیم و کوثر قدس تکریم به دست نیاید و از شجره یابسه ثمره لطیفه منیعه ملحوظ نگردد ای طالبان باده روحانی جمال قدس نورانی از فاران قدس صمدانی از شجره روحانی بی­حجاب لن ترانی می‌فرماید چشم دل و جان را محروم ننمایید و به محل ظهور اشراق انوار جمالش بشتابید کذلک ینصحکم لسان الله لعلّ انتم الی شطر الرّوح تقصدون.

**هو الله العزیز الجمیل**

توحید بدیع مقدّس از تحدید و عرفان موجودات ساحت عزّ حضرت لایزالی را لایق و سزاست که لم‌یزل و لایزال در مکمن قدس اجلال خود بوده و فی ازل لآزال در مقعد و مقرّ استقلال و استجلال خود خواهد بود چه قدر غنی و مستغنی بوده ذات منزهش از عرفان ممکنات و چه قدر عالی و متعالی خواهد بود از ذکر سکّان ارضین و سموات از علوّ جود بحت و سموّ کرم صرف در کلّ‌شیء ممّا یشهد و یری آیة عرفان خود را ودیعه گذارده تا هیچ شیء از عرفان حضرتش علی مقداره و مراتبه

با نسخه مجموعه الواح چاپ مصر صص 345 تا 362 اختلافاتی دارد.

ص410 \*\*\*

محروم نماند و آن آیة مرآت جمال اوست در آفرینش و هر قدر سعی و مجاهده در تلطیف این مرآت ارفع ابدع امنع شود ظهورات اسما و صفات و شئونات علم و آیات در آن مرآت منطبع و مرتسم گردد علی مقام یشهد کلّ‌شیء فی مقامه و یعرف کلّ‌شیء حدّه و مقداره و یسمع عن کلّ‌شیء علی انّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل نبیل مظهر کل الاسماء و مطلع کل الصّفات و کل خلقوا بارادته و کل بامره یعملون و این مرآت اگرچه به مجاهدات نفسانی و توجّهات روحانی از کدورات ظلمانی و توهمات شیطانی به حدائق قدس رحمانی و حظایر انس ربانی تقرّب جوید و واصل گردد ولکن نظر به اینکه هر امری را وقتی مقدر است و هر ثمری را فصلی معیّن لهذا ظهور این عنایت و ربیع این مکرمت فی ایام الله بوده اگر چه جمیع ایام را از بدایع فضلش نصیبی علی ما هی علیه عنایت فرموده لکن ایام ظهور را مقامی فوق ادراک مدرکین مقرر داشته چنانچه اگر جمیع قلوب من فی السّموات و الارض در آن ایام خوش صمدانی به آن شمس عزّ ربانی مقابل شوند و توجّه نمایند جمیع خود را مقدّس و منیر و صافی مشاهده نمایند فتعالی من هذا الفضل الّذی ما سبقه من فضل فتعالی من هذا العنایة الّتی لم یکن له شبه فی الابداع و لا له نظیر فی الاختراع فتعالی عمّا هم یصفون او یذکرون این است که در آن ایام احدی محتاج به احدی نبوده و نخواهد بود چنانچه ملاحظه شد که اکثری از قاصدین حرم ربانی در آن یوم الهی به علوم و حکمتی ناطق شدند که به حرفی از آن دون آن نفوس مقدّسه اطلاع نیافته و نخواهد یافت اگر چه الف سنه به تعلیم و تعلم مشغول شوند

این است که

ص411 \*\*\*

این است که احبای الهی در ایام ظهور شمس ربّانی از کل علوم مستغنی و بی­نیاز بوده‌اند بلکه ینابیع علم و حکمت از قلوب و فطرتشان من غیر تعطیل و تأخیر جاری و ساری است ای هادی ان‌شاءالله به انوار صبح ازلی و ظهور فجر سرمدی مهتدی شده تا قلب از نقوش مظلمه فانیه مقدّس شود و جمیع علوم و اسرار آن را در او مکتوب بینی چه که اوست کتاب جامعه و کلمه تامه و مرآت حاکیه کلّ‌شیء احصیناه کتاباً ان انتم تعلمون و بعد سؤال از انقطاع شده بود معلوم آن جناب بوده که مقصود از انقطاع انقطاع نفس از ماسوی الله است یعنی ارتقا به مقامی جوید که هیچ شیئی از اشیا از آنچه در مابین سموات و ارض مشهود است او را از حق منع ننماید یعنی حبّ شیء و اشتغال به آن او را از حب الهی و اشتغال به ذکر او محجوب ننماید چنانچه مشهوداً ملاحظه می­شود که اکثری از ناس الیوم تمسّک به زخارف فانیه و تشبث به اسباب باطله جسته‌اند و از نعیم باقیه و اثمار شجره مبارکه محروم گشته‌اند اگرچه سالک سبُل حق به مقامی فائز گردد که غیر انقطاع مقامی و مقری ملاحظه ننماید ولکن این مطلب را ذکر ترجمان نشود و قلم قدم نگذارد و رقم نزند ذلک من فضل الله یعطیه من یشاء باری مقصود از انقطاع اسراف و تلف اموال نبوده و نخواهد بود بلکه توجّه الی الله و توسّل به او بوده و این رتبه به هر قسم حاصل شود و از هر شیء ظاهر و مشهود گردد اوست انقطاع و مبداء و منتهای آن اذاً نسئل الله بان ینقطعنا عمّن سواه و یرزق لقائه انّه ما من اله الّا هو له الامر و الخلق و یهب ما یشاء لمن یشاء و انّه کان علی کلّ‌شیء قدیر و دیگر سؤال از رجعت شده بود این مسئله در جمیع الواح مفصل و مبسوط ذکر شده به بیانات شتّی و حِکم لا یحصی ان‌شاءالله رجوع به آن فرمایید تا بر کیفیت آن اطلاع

ص412 \*\*\*

به هم رسانند بدء کل من الله بوده و عود کل الی الله خواهد بود مفرّی از برای احدی نیست رجوع کل به سوی حق بوده ولکن بعضی الی رحمته و رضائه و بعضی الی سخطه و ناره و در الواح فارسیه و عربیه این مطالب باسرها و اتمّها ذکر شده فارجعوا الیها ان انتم تریدون ان تعرفون و همچنین نقطه اولی جلّت کبریائه در بیان فارسی به تفصیل مرقوم داشته‌اند رجوع به آن نمایند که حرفی از آن کفایت می‌کند همه اهل ارض را و کان الله ذاکر کلّ‌شیء فی کتاب مبین و همچنین مشاهده در بدء خود نما که من الله بوده و الی الله خواهد بود کما بدئتم تعودون و الیه ترجعون و اما ما سئلت فی حدیث المشهور من عرف نفسه فقد عرف ربّه معلوم آن جناب بوده که این بیان را در هر عالمی از عوالم لانهایه به اقتضای آن عالم معانی بدیعه بوده که دون آن را اطلاع و علم به آن نبوده و نخواهد بود و اگر تمام آن کما هو حقه ذکر شود اقلام امکانیه و ابحر مدادیه کفایت ذکر ننماید ولکن رشحی از طمطام این بحر اعظم لانهایه ذکر می­شود که شاید طالبین را به سر منزل وصول رساند و قاصدین به مقصود اصلی کشاند والله یهدی من یشاء الی صراط العزیز المقتدر القدیر مثلاً ملاحظه در نفس ناطقه که ودیعه ربانیّه است در انفس انسانیّه نمایید مثلاً در خود ملاحظه نما که حرکت و سکون و اراده و مشیت و دون آن و فوق آن و همچنین سمع و بصر و شمّ و نطق و مادون آن از حواس ظاهره و باطنه جمع به وجود او موجودند چنانچه اگر نسبت او از بدن اقل من آن مقطوع شود جمیع این حواس از آثار و افعال خود محجوب و ممنوع شوند و این بسی واضح و معلوم بوده که اثر جمیع این اسباب مذکوره منوط و مشروط به وجود نفس ناطقه که آیه تجلّی سلطان احدیّة است بوده و خواهد بود چنانچه از ظهور او جمیع این اسماء و صفات ظاهر و از بطون آن جمیع معدوم و فانی شوند

حال اگر

ص413 \*\*\*

حال اگر گفته شود او بصر است او مقدّس از بصر است چه که بصر به او ظاهر و به وجود او قائم و اگر بگویی سمع است مشاهده می‌شود که سمع به توجّه به او مذکور و کذلک دون آن از کل ما یجری علیه الاسماء و الصّفات که در هیکل انسانی موجود و مشهود است و جمیع این اسماء مختلفه و صفات ظاهره از این آیه احدیه ظاهر و مشهود ولکن او بنفسها و جوهریتها مقدّس از کل این اسما و صفات بوده بلکه دون آن در ساحت او معدوم صرف و مفقود بحت است و اگر الی ما لانهایه به عقول اولیه و آخریه در این لطیفه ربانیه و تجلّی عزّ صمدانیه تفکّر نمایی البته از عرفان او کما هو حقه خود را عاجز و قاصر مشاهده نمایی و چون عجز و قصور خود را از بلوغ به عرفان آیۀ موجود در خود مشاهده نمودی البته عجز خود و عجز ممکنات را از عرفان ذات احدیه و شمس عزّ قدمیّه به عین سر و سِرّ ملاحظه نمایی و اعتراف بر عجز در این مقام از روی بصیرت منتهی مقام عرفان عبد است و منتهی بلوغ عباد و اگر به مدارج توکّل و انقطاع به معارج عزّ امتناع عروج نمایی و بصر معنوی بگشایی این بیان را از تقیید نفس آزاد و مجرّد بینی و من عرف شیئاً فقد عرف ربّه به گوش هوش از سروش حمامه قدس ربانی بشنوی چه که در جمیع اشیا آیه تجلّی عزّ صمدانیه و بوارق ظهور شمس فردانیه موجود و مشهود است و این مخصوص به نفسی نبوده و نخواهد بود و هذا لحق لا ریب فیه ان انتم تعرفون ولکن مقصود اولیه از عرفان نفس در این مقام عرفان نفس الله بوده در هر عهد و عصری زیرا که ذات قدم و بحر حقیقت لم‌یزل متعالی از عرفان دون خود بوده لهذا عرفان کل عرفاء راجع به عرفان مظاهر امر بوده و ایشانند نفس الله بین عباد و مظهره فی خلقه و آیته بین بریّته من عرفهم فقد عرف­الله و من اقرّ بهم فقد اقرّ بالله

ص414 \*\*\*

و من اعترف فی حقّهم فقد اعترف بآیات الله المهیمن القیّوم کذلک نصرّف لکم الآیات لعلّ انتم بآیات الله تهتدون ان یا هادی فاهتد بهدایة الله ربّک و ربّ کلّ‌شیء ثمّ اشدد ظهرک لنصرة امر الله و لا تعقّب الّذین اتخذوا السامری لانفسهم ولیّاً من دون الله و یستهزؤن بآیات الله سخریّاً و یکوننّ من المعتدین و اذا تتلی علیهم آیات ربّک یقولون هذه حجبات قل فبأیّ حدیث آمنتم بالله ربّکم فأتوا بها ان انتم من الصّادقین حال امر به مقامی رسیده که فو الّذی نفسی بیده که کل من فی السّموات و الارض به عین سِرّ بر مظلومیت این عبد نوحه و ندبه می‌نمایند و نحن توکّلنا علی الله ربّنا و ربّ کلّ‌شیء و لن اشاهد کل من فی الملک الّا ککفّ من الطین الّا الّذینهم دخلوا فی لجّة حبّ الله و عرفانه و کذلک نذکر لک لتکون من العارفین و اما ما سئلت فی ما ورد فی الحدیث بانّ المؤمن حیّ فی الدارین بلی ذلک حق بمثل وجود الشّمس الّتی اشرقت فی هذا الهواء الّذی ظهر فی هذا السّماء الّذی کان فی هذا العماء ان انتم من العارفین بل انّک لو تثبت فی حبّک مولاک و تصل الی مقام الّذی لن یزلّ قدماک یظهر منک ما یحیی به الدارین و هذا تنزیل من لدن عزیز علیم اذاً فاشکر الله بما رزقک من هذا الکوثر الّذی یحیی به ارواح المقرّبین و رفعک بالحقّ و انزل علیک کلمات الّتی بها تمّت حجّة­الله علی العالمین فو الله لو یبذل قطرة منه علی اهل السّموات و الارض لتجد کلّها باقیة ببقاء ربّک العزیز القدیر معلوم آن جناب بوده که کل اسماء و صفات و جمیع اشیا از آنچه ظاهر و مشهود است و از آنچه باطن و غیر مشهود بعد از کشف حجبات عن وجهها لن یبقی منها الّا آیة الله الّتی اودعها الله فیها

و هی

ص415 \*\*\*

و هی باقیه الی ما شاءالله ربّک و ربّ السّموات و الارضین تا چه رسد به مؤمن که مقصود از آفرینش وجود و حیات او بوده و چنانچه اسم ایمان از اول ­لااول بوده و الی آخر لاآخر خواهد بود همچنین مؤمن باقی و حی بوده و خواهد بود و لم‌یزل و لایزال طایف حول مشیة الله بوده و اوست باقی به بقاء الله و دائم به دوام او و ظاهر به ظهور او و باطن به امر او و این مشهود است که اعلی افق بقا مقر مؤمنین بالله و آیات او بوده ابداً فنا به آن مقعد قدس راه نجوید کذلک نلقی علیک من آیات ربّک لتستقیم علی حبّک و تکون من العارفین چون جمیع این مسایل مذکوره در اکثر از الواح مفصل و مبسوط ذکر شده دیگر در این مقام به نهایت اختصار مذکور گشت ان‌شاءالله امیدواریم که به منتهی افق قدس تجرید فائز شوی و به حقیقت اسفار که مقام بقای بالله است واصل گردی و مثل شمس در عالم ملک و ملکوت مؤثر و مضیئ و منیر شوی لاتیأس من روح الله و انّه لاییأس من جوده الّا الخاسرون ثمّ ذکّر من لدنّا مصاحبک الّذی سمّی بالرّضا ثمّ بشرّه بما اراد الله له لیکون من الفرحین ثمّ ذکّر العباد بان لایضلّوا اذا اتاهم امر عظیم قل کونوا مستقیماً علی امرالله و ذکره و لا تتعدّوا عن حدود الله و لا تکوننّ من المعتدین باری الیوم بر جمیع لازم که به مقامی واصل و ثابت شوند که اگر جمیع شیاطین ارض جمع شوند که ایشان را از صراط الله منحرف نمایند نتوانند و خود را عاجز مشاهده نمایند قل کونوا یا قوم قهر الله لاعدائه و رحمته لاحبّائه و لا تکوننّ من الّذین غلبت علیهم رطوبات الهوائیة و لن یبقی فیهم اثر الذّکر و الانثی و یکوننّ

ص416 \*\*\*

و یکوننّ من الهالکین قوموا یا قوم عن مراقد الغفلة بنار الّتی لو یقابلها کل من فی السّموات و الارض لتجدوا اثرها و انّ هذا ما یوصیکم الله به لتکوننّ من العاملین و اذا وردت مدینة الله ذکّر اهلها ثمّ بشّرهم بذکر الله فی ذکر ربّهم لتکوننّ من المستبشرین ثمّ ذکّر البیت و اهلها و الّذین تجد منهم روایح القدس من هذا المنظر المقدّس الکریم ثمّ بشّر الرّضا و الّذینهم معه من احبّاء الله ثمّ ذکّرهم من لدنّا بذکر جمیل ثمّ اقصص لهم ما ورد علینا من الّذین ارادوا ان یفدوا انفسهم فی سبیلنا و کان فی صدورهم غلّ اکبر عن کل جبل باذخ رفیع کذلک یظهرالله ما فی قلوب الّذینهم کفروا و اشرکوا بالله ربّ العالمین و منهم من اعرض ثمّ تاب ثمّ کفر ثمّ آمن الی ان انتهی بمبدئه فی اسفل الجحیم ان یا ملأ البیان خافوا عن الله ثمّ اتّقوا فی انفسکم بحیث لاتعاشروا معه و لاتستأنسوا به و لاتجالسوا ایّاه و لاتکوننّ من الغافلین ففرّوا منه الی الله ربّکم لیحفظکم الله عنه و عن شرّه و عن جنوده کذلک نخبرکم بالعدل لیکون رحمة من لدنّا علیکم و علی الخلایق اجمعین فوالله لو یکون لکم نظرة الایمان لتجدوا من وجهه اثر الجحیم فو الله یهبّ منه روایح الکره الّتی لو یهبّ علی الممکنات لیقلّبهم الی اسفل السافلین کذلک نتلی علیکم من آیات الله و نلقی علیکم من کلمات الحکمة و نعلّمکم سبل التّقوی خالصاً لوجه الله العزیز المقتدر القدیر فو الله یشهد بکفره وجهه علی نفاق بیانه و علی اعراضه هیکله ان انتم من الشّاعرین و هو یدّعی فی نفسه جوهر الانقطاع کما ادعی الشّیطان و قال خلّصت وجهی لله ربّ العالمین و لذا ما سجدت لآدم

من قبل

ص417 \*\*\*

من قبل و لن اسجد لأنّی لو اسجد لغیر الله لاکون اذاً لمن المشرکین قل یا ملعون انّک لو آمنت بالله لِم کفرت بعزّه و بهائه و نوره و ضیائه و سلطنته و کبریائه و قدرته و اقتداره و کنت من المعرضین عن الله الّذی خلقک من تراب ثمّ من نطفة ثمّ من کفّ من الطّین فو الله یا قوم انّه لو یذکر الله لن یذکر الّا لمکر الّذی کان فی صدره اتّقوا الله و لاتقربوا به یا ملأ الموحّدین و انّه لو یأمرکم بالمعروف یأمرکم بالمنکر لو انتم من العارفین ایّاکم ان لاتطمئنّوا به و لا بما عنده و لاتقعدوا معه فی المجالس المحبّین فو الله مااردنا فی ما ذکرناه لکم الّا لحبّی بکم یا معشر المخلصین و انتم یا معشر البیان فانصروا الرّحمن بقلوبکم و نفوسکم و السنکم و ابدانکم و ما لکم و علیکم و لاتکوننّ من الصّابرین فو الله یا جنود الله و حزبه قد فعل بنا هذا المنافق ما لافعل الشّیطان بآدم و لا النمرود بابراهیم و لا الفرعون بموسی و لا الیهود بعیسی و لا ابوجهل بمحمد و لا الشمر بحسین و لا الدجّال بقائم و لا السفیانی بالله المقتدر المهیمن العزیز الکریم فو الله یبکی علینا غمام الامر ثمّ سحاب الجود ثمّ اعین المقرّبین کذلک ورد علینا فی دیار الغربة فی سجن الاعداء قد اخبرناکم بحرف منه بل اقلّ منها لتکوننّ من المطّلعین و لعلّ تحدث فی قلوبکم نار المحبّة و تنصروننا فی کل شأن و لا تکوننّ من الغافلین ثمّ ذکّر المهدی الّذی ورد علیه ما یحزن قلوب العارفین قل یا عبد ان اصطبر فی امرالله و حکمه ثمّ استقم فی کل شأن و لا تکن من المضطربین و ان مسّتک الذلّة لاسمی لا تخمد فی نفسک ثمّ استقم فی حبّک ثمّ ذکّر ایام الّتی کان ان یهبّ بینکم روایح الله العلیّ المقتدر العظیم ثمّ انقطع بنفسک و روحک و ذاتک عن مثل هؤلاء و کن فی الملک من عبادنا المستقیمین

ص418 \*\*\*

ثمّ ذکّر المجید من لدنّا ثمّ الّذین معه من اصفیاء الله و احبّائه لتکوننّ من الفرحین قل ایّاک ان لاتجمع مع اعداء الله فی مقعد و لا تسمع منه شیئاً و لو یتلی علیک من آیات الله العزیز الکریم لانّ الشّیطان قد ضلّ اکثر العباد بما وافقهم فی ذکر بارئهم باعلی ما عندهم کما تجدون ذلک فی ملأ المسلمین بحیث یذکرون الله بقلوبکم و السنتهم و یعملون کلّ ما امروا به و بذلک ضلّوا و اضلّوا النّاس ان انتم من العالمین فلمّا جائهم علیّ بالحقّ بآیات الله اذاً اعرضوا عنه و کفروا بما جاء به من لدن حکیم کذلک یلقی الله علیکم ما یحفظکم عن دونه رحمة من عنده علی العالمین ثمّ ذکّر الرّحیم من لدنّا لیکون متذکّراً فی نفسه و یکون من الذّاکرین قل یا عبد ذکّر العباد بما علّمک الله ثمّ اهد النّاس الی رضوان الله ثمّ امنعهم عن التقرّب الی الشّیاطین قل فو الله فی ذلک الیوم لم یکن میزان الله الّا حبّ الله و امره ثمّ حبّی ان انتم من العارفین انّ الّذین هم اعرضوا عنّی فقد اعرضوا عن الله و انّ هذا حجّتی لو انتم من النّاظرین و یا قوم قدّسوا ابصارکم ثمّ قلوبکم ثمّ نفوسکم لتعرفوا وجه الله عن وجوه المشرکین ثمّ ذکّر الّذینهم آمنوا بالله و آیاته ثمّ نوره و بهائه ثمّ بالّذی یظهر فی المستغاث لیکون رحمة من لدنّا علیهم و ذکری للعالمین و من اعرض عنّی فاعرضوا عنه و لاتقبلوا الیه ابداً و انّ هذا ما رقم فی الواح عزّ حفیظ و الحمدلله ربّ العالمین.

هنوز ذکر من یظهر و مستغاث است

ص419 \*\*\*

با نسخه مندرج در آثار قلم اعلی جلد سوم مقابله نکردم

قصیده عزّ ورقائیه

**هو الله**

فی مدح المحبوب سرّاً دون الجهر من القول قصیدة عزّ ورقائیه فی جوهر روح قدسیه

اجذبتنی بوارق انـــوار طـــــــــلعة لظهورها کل الشموس تخفّت

کأنّ بوارق الشّمس من نور حسنها ظهرت فی العــــالمین و غرّت

لبهجتها مسک العـــــماء تهیّجـــت لرفعتها روح الـــــعلاء تعلـــّـت

بنفتـــــخها صـــــور القیام تنفّـــــخت بنفحتها ظـــــلّ الغمام تمـــــرّت

اشارة بمرّ الجبال بانّها تمرّ مرّ السحاب کما قال تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمرّ مرّ السحاب کل ذلک من علامات القیمة و ما حدث فیها

اشار‌ها بما قال الله یوم یأتیهم الله فی ظلل من الغمام ولکن معنی این فرد اعلی از این است که احصی شود یا مفهوم گردد

بلمعتها طــــــــور البقاء تظـــــــــهّرت لغرّتها نور البهاء تجـــلّت

عن مغربها شمس الظّهور تظهـّــرت من مشرقها بدر الشّهور تـــکرّت

و عن شعرها طیب الشمال تنفّحت و عن طرفها عین الجمال تقرّت

از انفاس طیبه شعر او طیب بهجت و سنا و مسک مرحمت و بها از شمال جنة هویة که از یمین حدیقه صمدیه مبسوط شده مرتفع و متهیّج است که شاید عظام رمیم جوهریات ممکنات از نفحات دلکش آن و فوحات دلنشین آن از کأوب بدیع بی‌زوال و خمر جدید بی‌مثال به زندگانی ابدی و حیات سرمدی مفتخر شوند و بر مفخر وجود فخر نمایند و همچنین از منظر او چشم جمال حقیقی که شمس سماء وجود ادنی آیه اوست از مشاهدۀ آن باضیاء و روشن و منور گشت فسبحان الله موجدها عمّا انتم تذکرون

ص420 \*\*\*

بنور وجهه وجه الهدی قد اهتدی نور

چون موسی رجل نفس رحمانیه را که مودّع در هیکل بشریه بود از نعلین ظنونات عرضیه منزه و مقدّس فرمود و ید قدرت الهیه را از جیب عظمة و ردا مکرمة ظاهر ساخت به وادی مقدّسه طیبه مبارک قلب که محل عرش تجلّی صمدانیه و کرسی تحکّی عزّ ربانیه است وارد شد و چون به آن ارض طور که از یمین بقعه نور مبسوط گشته واصل شد رایحه طیبه روح را از مشرق لایزالی استنشاق و استشمام نمود و انوار حضرت ازلی را از جمیع جهات من غیر جهات ادراک فرمود از حرارت رایحه محبت الهیه و قبسات جذوات نار احدیه سراج هویه در مصباح قلب او بعد از کشف حجبات زجاجیّۀ انّیه موقد و مشتعل شد و از صهبای وصال طلعت بی‌مثال و خمر زلال حضرت لایزال به وادی صحو ابدیه بعد از محو مقامات ضدیه فائز گشت و از جذبه شوق لقا به مدینه ذوق بقا اطلاع یافت و دخل المدنیة حین غفلة من اهلها اذاً انس بنارالله القدیم کما قال لاهله امکثوا انّی آنست ناراً و چون وجه هدایت الطاف لابدایه را از شجره لاشرقیّه و لاغربیه استنباط و استدراک نمود از وجه فانی غیریه به وجه باقی صمدیه مشرف و مفتخر گشت و وجه هدایت منیع بدیع را از نار موقده که مکنون در افئده غیبیه بود یافت این است که فرمود او اجد علی النّار هدی و همچنین ادراک نما مقصود آیه مبارکه را که می‌فرماید الّذی جعل لکم من الشّجر الاخضر ناراً ای کاش مستمع یافت می‌شد تا رشحی از قمقام بحر نار و این طمطام ذاخر شرار ذکر می‌شد ولکن همان به که این لؤلؤ در صدف بحر هویه مکنون باشد و در اوعیه سرّ

مخزون ماند

ص421 \*\*\*

مخزون ماند تا هر نامحرمی محروم گردد و هر محرمی مُحرم کعبه جلال شود و به حرم جمال در آید پس چه مسعود است نفسی که قفس تن را به نار حبّ بگدازد و به نفس روح مؤانس آید تا به رحمت بلند راحت فائز گردد و به نعمت عالی عزت مرزوق شود و کل آنچه مذکور شد از مراتب بدایت و مقامات تزکیه نفس در رتبه موسی مقصود ظهور این تجلّیات است در عالم ظاهر و الّا آن حضرت لم‌یزل مهتدی بود به هدایت الله و لایزال خواهد بود بلکه شمس هدایت از او مستشرق شد و قمر عنایت از او هویدا گشت و نار هویه از نار کینونة او موقد و ضیاء صمدیه از نور جبین او منوّر رفع این شبهات را خود کلام آن حضرت می‌فرماید در حینی که فرعون سؤال از آن مقتول نمود جواب فرمود فعلتها اذاً و انا من الضالّین ففررت منکم لمّا خفتکم فوهب لی حکماً و جعلنی من المرسلین

بسهم شفرها صدر الصّدور تقبّلت لرهق جعدها رأس الوجود تمدّت

و غایتی القـــصوی مـــواقع رجلـها و عرش العــماء ارض علیها تمشّت

و فی کل عین قـــد بکیت لوصـــلها و فی کل نار قد حــرقت لفــرقت

یعنی آنچه عیون مقدّسه عالیه که در عوالم غیب سرّ مستور است و عیون مشهوده که در ملک موجود است در هر مقام و هر زمان که گریست و گریان شد از فرقت این بنده بوده از مشاهده انوار جمال آن محبوب و این از ظاهر شعر مستفاد می‌شود و باطن آن لایعلمه الّا الله و ما نعلم منه الّا اقل من الحرف حرفاً و همچنین در معنی مصرع دیگر درک نما تا ذوق و شوق و جذب و وله و عشق و حبّ در عالم وجود تو موجود شود که شاید به سدره منتهی

ص422 \*\*\*

و مسجد اقصی خود که آن تسلیم حکم و امرالله است مشرف و فائز شوی و انّ مولیکم العلیّ قد کان بالحقّ علیکم شهیداً و بالعدل علیّاً و وکیلا

بسطت بکل البسط لالقاء رجلها علی قلبی و هذا من اول مُنیتی

یعنی بر کل اراضی از اقصی مراتب آن از ارض فؤاد و فوق آن الی ما لانهایه که در حجب غیب مکنون است الی ادنی ارض وجود مبسوط شده و فرش گشته‌ام که شاید آن رجل بر قلب که محل اسرار غیبیه است وارد شود این از منتهی منای قلوب مقدّسه الهیه است.

طلبت حضور الوصل فی کلّ وجهة رقمت حروف القرب فوق کلّ تربة

ولو کـــــنت سارعاً فی وصـــل نــــورها رمیت برمی البعد من بعــــد قربتی

و ان رفعــــت ایــــدای فی مدّ وصــــــلها بالسیف جابتنی فذاک جزاء احبّتی

و هــــــمّی لم یک الّا الوثــــــق عـــــروة و قصـــــده لم یک الّا لقطع نــــسبتی

قلت لها روحی فداک و ما بی لقاک فارحمنی فلا تکشف عنّی فضیحتی

ای و ما حلّ بی من مراتب البیان و المعانی و ما عرف فیه من شئونات الاسماء

و الصّفات

ص423 \*\*\*

و الصّفات و ما ملّکنی الله فی عوالم الغیب و شهادات افدی لان الاقیک مرّة واحدة او اشاهدک نظرة واحدة استغفرک یا الهی حینئذ عمّا ادّعیت بین یدیک ولکن فو عزّتک یا الهی ان لم اکن کذلک ارید ان اکون بحولک کذلک لانّ من دون ذلک لن ینفعنی و لن اسکن به ولو تعطینی کل من فی السّموات و الارض اسئلک یا الهی بالّذی شهد فی سبیلک ما لا شهد احد دونه بان تنزل علی عبدک من آیات حبّک الکبری و علامات ودّک الابهی حتی ترضی نفسی فی ما ترجوه و انّک انت علی کلّ‌شیء قدیر

و منّی بفرط الحبّ عنک بوصلة ابقائــــــه باقیاً فی زمان قدیمـــــة

و سرّ ظهـــور لاح من ظهــــورها کل الوری و بالاصل قامت قیامتی

و حزن حسین قد احمـلت لحزنه کــــور الوجــــود فی کون قـــــدوتی

کور عالم سفلی چون متعلق به ارض است لهذا در تأنیث حکم او با ارض یکی است

لانت رجاء قلبی و محبوب ســـرّتی و مالک روحـــی و نوری و مهـــجتی

و مُنّی بفوز الوصل من بعد هجرة و هبنی بروح الانس من بعد کربت

و عن حرقتی نار الوقود توقـــّدت و مـن زفرتی نور الشّهود تــــذوّت

وقود به معنی آتش‌زنه

بحر العماء عن حرّ ظمأی یابس و نهر السناء لن یسقنی بعض عطشتی

ص424 \*\*\*

بکـــــلّ تــــراب کلّ ثار شهـــــدته ها انّها عن دمّ عینی تحــــــــکّت

و عن دمعتی بحر المحیط کـــقطرة و من حرقتی نار الخلیل کجذوة

و من حزنی بحر السّرور تجمـّدت و عن همّی عین الهموم تجــــــرّت

سنائی اغـــــمی ضــــــیائی اغــــشی و نوری اطفی من غرّ مــشمت

شماتت کننده اکثر از ذرّات موجودات تالله ما لارأت عین و لاسمعت اذن و لااحصت نفس و لاعلمت. اوهام مثل غیث ­هاطل از سماء غفلت عباد نازل قل یا اهل الارض لا تتعرضنّ بالّذی لم یکن فی قلبه الّا تجلّی من انوار صبح العماء اتّقوا الله و لاتتعرّضون اگر حبّ الله موجود شود فقود دون آن را بأسی نیست نحمد الله بان جعلنا غنیّاً عن حبّهم و ذکرهم و هوالله کان علی کلّ‌شیء قدیرا

عظامی ابری و جسمی ابلی و قلبی احری من حرق حرقتی

به معنی کهنه و خلیق آمده

هـــواک هبانی و حبّـــک حــــکّنی و هجرک ذابنی و وصــــلک منیتی

و عن سرّ حزنی کاد السّماء تفطّرت و من همّ قلبی ارض الفواد تشقّت

اشاره به آیه تکاد السّموات ان ینفطرن من فوقهنّ و تنشق الارض

و عن حرق قلبی دمع عینی حاکیاً و من زفر سرّی صفر وجهی تدلّت

احنّ بکل اللّیل من شمت معذلی الحّ بکــــــل الیـــــوم من فقـــد نصرتی

وصلت

ص425 \*\*\*

وصـــلت الــــــی غایـــــة الـــــذّلّ رتــــبة عن ذکـرها کــُـــلّ اللّسان تکـــــلّت

حور القصور من حزن سرّی تقمّصت قمــــــیص الســـــود فـــی کــــلّ غــــرفة

وردت بــکلّ الحزن فی کلّ قــــــــلبة قبضت بکلّ القــــــبض فی کلّ بســطة

و نادتنی من ورائی و قالت ان اصمت فخذ لسانک عن کلّ ما قــــــد تحـــکّت

فکم من حسین بمثلــــک قـــــد ارادنی فکم من علیّ کشبهک مـن احــــــــبّتی

فکم من حبیب فوقـک قـــــد احبّنی فکم من صفیّ کفوک من اهل صــفوتی

فقد ضجّ فی کلّ الاوان و لن یــــفز بنـــــــور الوصـــــل لحظاً الیّ بنــــــظرة

به معنی فریاد زیاده و حنین از حزن آمده

و عن مشرقی شمس الظّهور کنجمة و عن مظهری نور البسیط کلمعة

و عن نور سرّی سرّ الوجود کنملة و من نار حبّی نار الوقود کقبسة

اشاره به آیه فقال امکثوا انّی آنست ناراً لعلّ اتیکم منها بقبسة

و عن فطرتی فطر الاله تدیّنت و من کفّتی کف السناء تضمّت

فطرة الله الّتی فطر النّاس علیها. اشاره به آیه مبارکه اقم الدّین حنیفاً. آیه بیضاء من غیر سوء.

و قد جاء امر الامر من امر ظاهر و قد جاء عدل الحکم من عدل حکمتی

ص426 \*\*\*

و موج البحر قد کفّ من موج باطنی و روح القدس قد هاج من نور بهجتی

و عن نظرتی موسی البقاء تصعّقت و من لمعتی طور الجبال تدکّت

فلمّا تجلّی للجبل خرّ موسی صعقاً. دکّ الجبل

عن نشر امری روح النّفوس تحشّرت من نفخ روحی عظم الرمیم تهزّت

یحیی العظام و هی رمیم. ای تحرّکت من السّرور و عنایت الرّوح

و قد طاب نفس الامر فی حول بیتها و روح البیت قد قام من نور طلعتی

بالباء ظهر الوجود و بالنّقطة تمیز العابد من المعبود

و ملک معالی العلم فی الباء سرة و باء الجهر بالسرّ خرّت لنقطة

معنی نقطه لایعد و لا یحصی و لا یحدّ و لا یفنی است زیرا که طلعة موعوده و کلمه جامعه و هیکل الهیه به این اسم عالی و رسم متعالی عرش اعظم را که محل نزول و جلوس کینونة غیبیه است موسوم فرموده‌اند و این مخصوص است به همان هیکل و کفی بنفسه شهیدا

کل الهدی من فجر امری قــد بدا و کل العلی قد اوقدت من وفدتی

و عن نغمتی غنّ الطیور کـــــلحنة و مــــن غنّتی لحن النّحول کرنـــّـــة

شرعت بسوء الظنّ عنک شریعة شربت بحبّ الغیر عن دون شــرعتی

و جئت باوصاف اتیت بنسبة و رُمت باســــــماء عن ســـواء محجـــّـتی

به معنی طریقه و خصلة آمده

وصفت

ص427 \*\*\*

و صفــــت بنفــــــس و نسبتـــها بنفــــسی ها هــــو حدّ فــــالحدّ اعــــظم خــــطئة

رجوت بظنّک وصلی هــیهات لم یکـــــــن بذاک جری شــــرط ان وفیت توفـــّت

فشرب بلاء الـــــدهر عنـــــکل کأســـــة و سقی دماء القهر عـــن دم مهجة

القلب و دم القلب و روح به معنی هر سه آمده

و قطع الرجا عــن مـــــــسّ کــــل راحـــــة و قمع القضا عــــن طمــــع کــل حـــاجة

سفک الدما فی مذهب العشق واجــب و حرق الحشا فی الحبّ من اوّل بیعتی

یقـــظ اللیالی مـــــــن لذغ کــــل مــــــلذغ و شـــــتم التــــــوالی فی کــــــل یومــــــة

عقارب قوم مقصود است.

و عــــــن سنـــّــتی سمّ الـــــرداء کـــــشربة و عـــن ملتی قهــــر القضاء کشفــــقة

خلّ دعوی الحبّ او فارض بما جری کذاک جــری الامر فی فــرض ســـنّتی

و نادیتها ســـــــــرّاً بان یا حبیـــــبتی و غایـــــــة آمالی و مقصــــود سرّتی

فها انا حاضر بین یــــــدی قـــــــدرتک فــــها انا عــــامل بما قــــد تعـــــــدّت

ص428 \*\*\*

فــها انا طالب بکل ما انت تحـــبّ فــــها انا راکن بما قـــــد تقـــــــضّت

صدری هذا راجی لارماح سطوتک و جسمی هذا شایق لاسیاف قهرة

نارک نــــوری و قــــهرک بغـــــیتی و بطشک راحتی و حکمک منـیتی

فانظر الی دمع عــینی کیف تجـــرّیت فاشهــد بســــرّ قلــــبی کیف اضمحـــلّت

رمیت رماح الـــکلّ فی کلّ یومــــة قتـــــلت بسیــــف الردّ فی کلّ لیلـــــة

قــــرئت کتاب الکــــفر فی کل سطـــرة و فزت بسبّ الــکلّ فـــی کل لحـــظة

طعنت بطعـــن الشّرک فی کلّ آنة رمـحت برمـــح الطـــرد فی کلّ وقـــتة

کأنّ بـــلاء الـــدهر لنفسی قـــد نـــزل کأنّ سیــوف القـــهر حــدّت لجـــیدتی

و ابیضــــت عــــیناه مـــــــن الحــــزن. ربــــــّی انــّــــی مسّتنی الضّرّ

حـزنة یعقـــــوب و سجنة یوســــف و ضـــــرّة ایـــــوب و نار خلــــیلة

و ذو النون اذ ذهب مغاضباً فظنّ ان لن یقدر علیه الی آخر. و دخل معه السّجن فتیان و قال ربّ السّجن احبّ الیّ ممّا یدعوننی الیه.

و تأسف آدم و هجرة یونس و ضجة داود و نوحة نوحة

نوح و داود بسیار نوحه و ندبه نمودند حکایت نوح معروف است ولکن امر داود و ضجیج آن از زبور معلوم می‌شود که چقدر اذیت کشیدند و مبتلا شدند.

و فرقة

ص429 \*\*\*

و فرقة حوا و حرقة مریم و محنة شعیا و کرب ذکریة

در مفارقت او از آدم یک اربعین یا بیشتر چنانچه در احادیث قبل مذکور است. و نجّیناه من الکرب العظیم.

من رشح حزنی قد قضی لکلّ ما قضـــی و عـــن طـــفح همـّـــی قــــد بـــدا کلّ بلـــــیّة

فانظر بسیری فی البـــلاد بلا مــونس فاشهـــــد بانسی فــــی العــــراء بوحشـــتی

و عن فتح عینی عــــین السّماء تهـــمّرت و مــن فجـــر قلـــبی فجــــر الارض تلـــقّت

و من روح حزنی روح البــقاء تقطّــعت و عـن نور همّـــی عـــرش العـــلاء تهـــدّت

حمــر الوجـــود مــــن دم قلبی تحمــّــرت غصــن الشّهود عــن دمــع عیــنی تنبـــّت

مــــــرّ البـــلاء فی ســـبیل حبّک حـــلوة و شهـــد البـــقاء مـــن عنــد غیـــرک مــرّة

و عن عنقی رسم الحدید تعیّنت و عن رجلی اثر الوثیق تقبّت

کنایه از اغلال است. یعنی معیّن و مشهود است. یعنی باقی است

ما مــضی یوماً الّا و قـــد حرقت فیـــه مــــن تــــــلویح نظــــم او تصــــریح نـــــثرة

روحی قـــــــد راح و قلـــــبی قـــد ذاب و ســــرّی قــــد فــــار مـــن شــــدّ شـــــدّتی

ص430 \*\*\*

بقیـــت بـــــلا روح و قلـــب و مهــجة و ابـقاء نفســـی کان من اعظــــم حـــیرتی

من علوّ سرّی قد قضی علیّ ما جــــری فیا لیـــت بالاصـــل ما عــلت فطـــرتی

کذاک احاطتنی البلاء عن کل شطـــرة بذاک ابادتنی القـــضا فی کل حینة

ای اهــلکـــــــــنی قـــضایا

عرجـــــت الی غایــــة الوحــــــد وحــــدة وصــلت الی عیـــــن اللّقاء فی ســــرّتی

وصفـــــک فی وصـــف عینی شهــــدته عن عینک فی کل طــــرف حـــــدیدة

و جعلنا الــــیوم بصـــــرک حـــــدیدا

ان کنــــت بالحدّ فـــالحدّ منـــک ظـــاهر و لو بالوصف فالوصف منک تبدّت

و عــــن کـــدرتی ظــــلم اللـــّـیال تحـــقّقت و من سـرّتی نــــور النّهار تصــــفّت

فلا بأس ان صــــرت مطــــرودً الآن فــزت بالنّور العـــــلی یـــــوم بعثــــتی

و آنــــست بالقـــــدس مـــــن نــــــــور انسه و هاجـــرت بالـــطا فی عهـــد غــــربتی

و آمنــــت بالنّور مــــن نــــور باطــــنی و عارجت بالرّوح فـــی سرّ ســــرّتی

انادیک یا روح الحیوة ان ارتحل من نفس ما بقی فیها من بقیّتی

فیا روح العماء من العرش انزلی فما لک قدر لمقدار ذلّتی

اصاحی

ص431 \*\*\*

اصـــاحی یا فــــؤادی ان اخرجـــی فما لک مــــن عــــزّ فــــی بــــــلاد ذلیـــــلتی

فیا صبری اصبر فی کل ما شهــــدته فـــــی رضا حبیبک مــــن شـــدّ و رخــــــوة

بالرّوح نادتنی و قالـــت ان اصــــبر فقـــــد عـــــرفت لـــــکلّ ما انــــت استــــدلّت

دع عنـــک ما عرفـــت و بــــه قــــد عـــــکفت فالشّرک عنــــــــدی کوحــــــــدة

ابهی بهاء الطّور عندی کحشوة و اسنـــــی ضیاء النّور عنـــــــدی کظلمـــــــة

آیات وصفک حقّ ولکن لفتیة آثـــار نعتــــک صــــدق ولکن لـــرعیـــــتی

و انّی لم‌یزل قد کنت فی قدســــة و انّی لــــن تحـــــــدّ قــــد کنـــــت فی نزهــــــــة

فکم من عادل قد کان عندی ظالــماً فکم مــــن عـــــالم قــــد کــــــان عنــــدی کجــــهلة

فکم من باقی قد کان عنـــدی فانـــیا فکم من عارف لن یعرف بحـــرفة

فــــکم مـــــن عابـــد قــــد کـــان عنـــدی طاغـــــیا فکم مــــن ساجـــد لــــن یفـــــز وقة بســــجدتی

زبر السّماء فی کون نفـــــسی ثابـــت صحـــف الســـناء قـــد انزلت مـــن صحــــــیفتی

من الزّبر کتاب را گویند جمع صحیفه

و من ذرّتی شمس الوجود تکوّرت و عن قطرتی بحر المحیط تسجّـــت

ای تحققـت

کلّ الغنا من اهــــل الوری ظهــــر عنـــــدی کغـــــــنّة نمــــــل او کــــــرنّة نحـــــلة

ص432 \*\*\*

کلّ العقول من جذب سرّی تــولّهت کل النّفوس عن غنّ روحی تحیّت

حیات

کلّ الالوه من رشح امــری تألّهـــــت و کلّ الرّبوب عن طـــــفح حکــمی تربّت

آلهه ارباب

ارض الرّوح بالامــــــر بی قـــــد مشی و عرش الطّور قــد کان موضع وطئتی

لنـــــوری نجـــــم الظّهور تجلّیت لــــروحــــی شمـــــس السّرور تجــــلّت

جوامـــــــع آیات لوامــــــع نـــــزلة مــــــواقـــــع آثــــــــار مــــــطالع قدســـــة

جواهـــــر افـــــکار ســـــواذج فــکرة طـــــــرائز انــــــوار برائــــــز حکـــــــــمة

من کاف امری قد قضی لکل حکمها و عن لطف سرّی قد بدا کل بدیعـــة

عالم امر مراد است

اعرضت عن وجهی و بظنّک اقبلتها و اجریت ماء الزّعم فی شریعة وهمــــــة

ما استقمت بنور الغیب فی ما صنعـــته فی نفســــک و کــــذا ضیّعـــــت صــــنعتی

یعنی آیه تجلّی که از تجلّیات انوار صبح عما و تظهّرات اشراق شمس قدس و سنا که از شمس وجود و قمر مقصود و نقطه معبود مستشرق و مستظهر شد بر حقایق ممکنات و جوهر افئده مخلوقات

و جمیع

ص433 \*\*\*

و جمیع ذرّات موجودات و مذکورات را از قطرات ماء وجود الهی و رشحات زلال سلسال صمدانی به حیوة ازلی سرمدی مشرّف و مطرّز فرمود و به خلع باقیه و قمایص عالیه و اثواب دائمه ابدیه مخلّع و ملبّس فرمود مع ذلک به چنین آیه کبری و موهبة عظمی و انوار لا یطفی و اعطاء لا یفنی مستقیم نگشته‌ایم و به این صنعة محکمه و مکرمت متقنه و عزت قدسیه و لطیفه سرمدیه قائم نشدیم و از انفاس قدس روح القدس و اریاح طیب نور الانس محجوب ماندیم به حدی که اگر هزار داود وجود از نغمات زبور و ترنّیات سرور به الحان بدیع طری بر عظام رمیم عباد بخواند هرگز مهتز نشود و به حرکت نیاید زیرا که استعداد نزول رحمت از سماء قدرت از میان برخاست و کل به هوای نفس در قفس تن مسجون گشته‌اند و مدهوش شده‌اند و در صقع غفلت چنان منصعق گشته‌اند که هرگز به هوش نیایند و به مقام وصل و قرب که مقصود اصلی است نرسند زهی حسرت و ندامت که به جوهر هدی مهتدی نشدیم و به ساذج قدم مقتدی نگشتیم نه به سینای طور قربش مقبل شدیم و نه از مظاهر نفیش معرض تأسّی به جذبات روح مقدّسش نکردیم و تقدّی به انوار بهجتش ننمودیم از جملۀ تأسی انفاق ارواح است که به آن مفتخر نشدیم و پوشیدن قمیص استقامت است که به آن فائز نگشتیم بلی در قطب بحر هویه جالسیم و انتظار شربۀ ماء می‌کشیم و در ظلال شمس صمدیه ساکنیم و طلب سراج می‌نماییم این است شأن این بنده و عباد و کل من فی البلاد و اگر هم ناری از سدره مشتعل شود به آن موقد نشده در اطفای آن می‌کوشند فهنیئاً لمن تردّی برداء الانصاف فی هذا المصاف اگر به این صفت کبری متصف شوید البته به عنایت ابهی فائز می‌گردید این است ان خیط

ص434 \*\*\*

صفر مکنون که به حرکت آن متحرک است کل من فی الوجود و به سکون آن ساکن است کل من فی بلاد المعبود پس باید صدور را از ظنونات فاسده مجتثّه خبیثه منیر و منزه نمود تا وجه بدیع انصاف از خلف جبل قاف سر بر آرد و بعد غلبات ذوق صمدانیه و جذبات شوق ربّانیه را از دفّات حمامه بقاء و کفّات ارواح سنا ادراک نماییم و بر رفرف حبّ مستریح و مستکن گردیم این است غایة قصوی و مقام او ادنی و دیگر آنکه باید از معرضین از حق در کل شئون اعراض نماییم و در آنی مؤانست و مجالست را جایز نداریم قسم به خدا که انفس خبیثه انفس طیبه را می‌گدازد چنانکه نار حطب یابسه را و حرّ ثلج بارده را لاتکوننّ مع الّذین قاسین قلوبهم عن ذکر الله باری آنچه ذکر شد در تفسیر این بیت تلطّفاً لانظار المعرضین و ترحّماً لابصار المبعضین بود که به هوای خود معنی نکنند و تفسیر ننمایند. این اشعار در زمان مهاجرت در دیار غربت در اراضی روم گفته شد و هیچ کس از علما و فضلای آن ممالک ایرادی ننمودند و اعتراضی وارد نیاوردند ولیکن از سبع این قوم چنان گمان می‌کنم که بعد از تفسیر هم اعتراض نمایند و به خیال خود در سبیل وهم و خطا و ظن و عما سالک شوند قل الله قصَدَ السّبیل اِمّا شاکراً و امّا کفورا و امّا مقبلاً و امّا نفوراً ختم اناء مسک که مفتوح شد هر ذی شمّی ادراک می‌نماید و هر مزکومی محروم ماند و اگر کل به مرض زکام مبتلا شوند نقصی بر عطر بقا و وهنی بر مسک خطا وارد نیاید فسبحانک اللّهمّ یا الهی انادیک حنیئذ حین الّذی نزلت علیّ من آثار حزنک الّتی لو یطفح علی الوجود لینعدم الغیب و الشّهود بحیث کاد ان یفارق الرّوح

من اضطرابها

ص435 \*\*\*

من اضطرابها فو عزّتک و غیب صمدیّتک لو اتنفّس لتحرق الاکباد بجوهریتها و تنفطر السّماء و ما فیها و تنهدم الارض و ما علیها فآه آه بذلک لن یطفح رایحة الوفا عن حدیقة السنا و لن یهبّ طیب البقا من مدینة البها و لن یغنّ ورقاء العماء علی اوراق الحمرا و لن یرنّ دیک السنا فی ملکوت العلی فو عزّة من عزّزته و جعلته مظهر الوهیتک و منبع ربوبیّتک لنسیت کل الاذکار و کل ما علّمتنی من قبل من بدایع علمک و جوامع آیات حکمتک بل کنت نسیاً منسیّاً کانّی ما کنت فی ارض الملک مشهوداً لعمر علیّ و حیات محمد و روح صفیّ و رحمة راحم و جذبة محمود و ولهة احمد و سرّة محبوب و بهجة طاهری ما احبّ ان اکون فی الملک لحظة و کان الله من ورائی شاهدی.

تمسّک بحبل الامر فی ظاهر صورة تعرّف بوجه النّور فی باطـــــن غــــیبتی

فاخرق حجاب القرب عنک بلا رمزة فاشهد جمال القدس فیک بلا کشفت

فاسکن فانّ قواة العرش اضــــطرب فاصبر لانّ عیون الغیب قــــد تبــــکّت

و معنی وراء العلم فیـــــک حجــبته عاجز عن درکها کـــــلّ عقل مـــــنیرة

لذّذ و آنــــس بســــرّ القــــدس ســــرّة فلا تفـــــش عــــنها ان تــــکون امـــینتی

ص436 \*\*\*

لو تکشف الغطا عن وجه ما شهدته لیفنی الوجـود فـــی طرف قــــریبة

کذاک جری الامر من عرش عـزّة بذاک جری الحکم من سرّ قدرتی

فطوبی للفائزین من حسن وفـــــائهم فطوبی للواردین فی شرع بـــدیعتی

فطوبی للعاشقین فی سفک دمائهـم فطوبی للواثقین عن حبل عطوفتی

فطوبی للمخلصین فی ما سرعوا

عن کل الجهات فی ظلّ ربوبتی.

ص437 \*\*\*

[لوح ملاح القدس، قسمت فارسی]

**العجمی الفارسی العراقی**

چون اهل فلک الهی به اذن ملاح قدسی در سفینه قدمی به اسمی از اسما تشبّث نموده بر بحر اسما روان گشتند و قطع مراحل تحدید نمودند که شاید به یمن همت سلطان تفرید به شاطی توحید در آیند و از جام تجرید بنوشند باری به اعانت ربانی آن فلک صمدانی بر آب حکمت روحانی حرکت می‌نمود و سیر می‌فرمود تا به مقامی رسید که اسم ساکن از اسم مجری سبقت گرفت و غالب شد لذا سفینۀ روح سکون یافت و از حرکت ممنوع گشت در این وقت حکم محکم ربانی از سماء قدس لایزالی نازل شد و ملاح بقا مأمور گشت که حرفی از کلمه اخفی بر اهل فلک تعلیم فرماید تا به اعانت غیبی از وادی حیرت نفسانی بگذرند و به فضای بافزای وحدت روحانی در آیند و به قاف بقای جان و لقای حضرت جانان واصل شوند و چون اهل کشتی به کلمه دوست معنوی فائز گشتند فی الفور پر معنی گشودند و در هوای قدسی پرواز نمودند و به فضل الهی و رحمت سبحانی از عقبات نفس و هوی و درکات غفلت و عمی گذشتند و در این وقت نسایم رضوان از مکمن رحمان بر هیاکلشان وزید و بعد از طیران در هوای قرب الهی و سیر مقامات معنوی در محل امن و امان و منتهی وطن عاشقان نزول نمودند و سکّان آن مقام به خدمت و احسان قیام نمودند و در این وقت غلمان باقی و ساقی قدسی خمر یاقوتی ابذال فرمود به قسمی سکر خمر معارف الهیه و کأس حکمت صمدانیه جذب و وله آورد که از هستی خود و موجودات رستند و به جمال دوست دل بستند

با نسخه ماده آسمانی جلد چهارم اختلافات خیلی جزئی دارد اگر لوح ملاح القدس عربی مقدم بر لوح فارسی و متصل به آن بوده نمی‌دانم چرا در این نسخه متن عربی ضبط شده است.

ص438 \*\*\*

و قرن‌ها و عهدها در آن مقام خوش روحانی و گلزار قدس رحمانی با کمال فرح و انبساط مسکن و مقر داشتند تا آنکه نسایم امتحان سبحانی و اریاح افتتان سلطانی از سبای امر لایزالی بوزید تا آنکه به جمال ساقی اشتغال نموده و از وجه باقی غفلت نمودند به قسمی که ظل را شمس و اشباح را نور انگاشتند و قصد معارج اسم اعظم نمودند که در آن هوا طیران نمایند و به آن مقعد و محل وارد شوند و چون عروج نمودند صرّافان الهی با محک قدسی به امر مبرم ربانی بر ایشان نازل شدند و چون اریاح غلام معنوی استشمام ننمودند جمیع را منع نمودند و بعد واقع شد آنچه در لوح محفوظ مسطور گشت.

پس ای ساکنان بساط حبّ الهی و ای شاربان خمر رحمت صمدانی قرب جمال دوست را به دو جهان تبدیل ننمایید و از لقای او به لقای ساقی نپردازید و از خمر علم و حکمت او به خمر جهل و غفلت دل مبندید لب محل ذکر محبوب است او را به آب کثیف میالایید و دل منزل اسرار باقی است او را به توجّه اشیا فانی مشغول ندارید آب حیات از کوثر جمال سبحان جویید نه از مظاهر شیطان باری این غلام فانی در منتهی مقام حب دوستان الهی را به بدایع نصح احدیه و جواهر حکمت سلطان صمدیه متذکر می‌نماید که شاید نفسی قد مردی و مردانگی علم نماید و از قمیص غفلت و شهوت بیرون آید و چون جمال منیر دوست پاک و منیر و مقدّس در ارض حب و انقطاع و ودّ و ارتفاع سیر نماید اقلاً این قدر از انوار صبح بیان و ظهور یوم مبین اخذ نمایند که ظاهر و باطن خود را متحد نمایند از علو تجرید و سموّ توحید و تنزیه کبری و تقدیس عظمی گذشتیم حال سعی بلیغ و اهتمام منیع نمایید

که اسرار

ص439 \*\*\*

که اسرار باطن مخالف اعمال ظاهر و افعال ظاهر معارض اسرار باطن نباشد و از انفاق جان در سبیل جانان گذشتیم به انفاق عدل و انصاف بر نفوس خود قیام نماییدآخر یعنی قمیص حرص و آمال نفسانی از ثوب تقدیس رحمانی ترجیح می‌دهید و نغمه عندلیب بقا را به صوت منکر فنا از اهل بغی و بغضا مبادله می‌کنید فبأس ما انتم تستبدلون انّا لله و انّا الیه راجعون ان‌شاءالله امیدواریم که هیاکل عزّ باقی به طراز قدس و شئون الهی چون شمس صمدی روشن و لطیف و پاک و طاهر ظاهر شود لیس هذا علی الله بعزیز 152 .

ص440\*\*\*

[کلمات مکنونه عربی]

هذا ما نزّل من جبروت العزّة بلسان القدرة و القوّة علی النّبیّین من قبل و انّا اخذنا جواهره و اقمصناه قمیص الاختصار فضلاً علی الاخیار لیوفون بعهد الله و یؤدّون اماناته فی انفسهم و لیکوننّ من جوهر التّقی فی ارض الرّوح محشوراً.

یابن الرّوح احبّ الاشیاء عندی الانصاف لاترغب عنه ان تکون الیّ راغباً و لا تغفل منه لتکون لی امیناً و انت توفّق بذلک ان تشهد الاشیاء بعینک لا بعین العباد و تعرفها بمعرفتک لا بمعرفة احد فی البلاد فکّر فی ذلک کیف ینبغی ان تکون ذلک من عطیّتی علیک و عنایتی لک فاجعله امام عینیک.

یابن البشر هیکل الوجود عرشی نظّفه عن کلّ‌شیء لاستوائی به و استقراری علیه.

یابن الانسان فادخل یدک فی جیبی لارفع رأسی عن جیبک مشرقاً مضیئاً.

یابن الانسان کن لی خاضعاً لاکون لک متواضعاً و کن لامری ناصراً لتکون فی الملک منصوراً.

یابن الرّوح روح القدس یبشّرک بالانس کیف تحزن و روح الامر یؤیّدک علی الامر کیف تحتجب

و نور الوجه

ص441 \*\*\*

و نور الوجه یمشی قدّامک کیف تضلل.

یابن الانسان فاکف بنفسی عن دونی و لاتطلب معیناً سوائی لانّ مادونی لن یکفیک ابداً.

یابن الانسان فاصعد سمائی لکی تری وصالی لتشرب من زلال خمر لامثال و کؤب مجد لازوال.

یابن الانسان فکّر فی امرک و دبّر فی فعلک اَ تحبّ ان تموت علی الفراش او تستشهد فی سبیلی علی التّراب و تکون مطلع امری و منبع نوری فی عُلی الفردوس فانصف یا عبد.

یابن الانسان عظّم امری لاظهر علیک من اسرار العظم و استشرق علیک من انوار القدم.

یابن الانسان افرح بسرور قلبک لتکون قابلاً للقائی و مرآتاً لجمالی.

یابن الانسان تخضّب شعرک عن دمک لکان اکبر عندی عن خلق الکونین و ضیاء الثقلین فاجهد فیه یا عبد..

یابن الانسان کنت فی قدم ذاتی و ازلیّة کینونتی عرفت حبّی فیک خلقتک و القیت علیک مثالی و اظهرت لک جمالی.

یابن الانسان لا تعرّ نفسک عن جمیل ردائی و لا تحرم نصیبک عن بدیع حیاضی لئلاّ یأخذک الظمأ فی سرمدیّة ذاتی.

یابن الرّوح حقّی علیک کبیر لاتنساه و فضلی بک عظیم لا تغشاه و حبّی فیک موجود لاتغطاه و نوری لک مشهود لا تخفاه.

ص442 \*\*\*

یابن الوجود مشکاتی انت و مصباحی فیک فاستنور به و لاتفحص عن غیری لانّی خلقتک غنیاً و جعلت النّعمة علیک بالغاً.

و ملکی دائمٌ لاتحول ابدا

یابن الانسان عظمتی عطیتی الیک و کبریائی رحمتی علیک و ما ینبغی لنفسی لا یدرکه احد و لن تحصیه نفساً قد اخزنته فی خزائن سرّی و کنائز امری تلطّفاً لعبادی و ترحّماً لخلقی.

یابن البیان وجّه بوجهی فاعرض عن غیری لانّ سلطانی باقی لاتزول ابداً و ان تطلب سوائی لن تجد و لو تفحص فی الوجود سرمداً ازلاً قدیماً.

یابن الرّوح فی اوّل القول فاملک قلباً جیّدً حسناً منیراً لتملک ملکاً باقیاً دائماً ازلاً قدیماً.

یابن البیان حصنی انت فادخل فیه لتکون سالماً حبّی فیک فاعرفه منک لتجدنی قریباً.

یابن الرّوح خلقک غنیاً کیف تفتقر و صنعتک عزیزاًّ بم تستذلّ و من جوهر العلم اظهرتک لِم تستعلم عن دونی و من طین الحبّ عجنتک کیف تشتغل لغیری فارجع البصر الیک لتجدنی فیک قائماً قادراً مقتدراً قیّوماً.

یابن الانسان لاتحزن الّا فی بعدک عنّا و لا تفرح الّا فی قربک بنا و الرجّوع الینا.

یابن الرّوح ایقن بانّ الّذی یأمر النّاس بالعدل و یرتکب الفحشاء فی نفسه انّه هو لیس منّی و لو کان علی اسمی.

یابن العماء ادعوک الی البقاء و انت تبتغی الفنا بم اعرضت

عمّا نحبّ

ص443 \*\*\*

عما نحبّ و اقبلت الی ما تحبّ.

یابن النّور فانس دونی و آنس بروحی ذلک من جوهر امری فاقبل الیه.

یابن الانسان لا تحرم وجــــــه عبـــدی حین الّذی یسئلک فی شیء لانّ وجهه وجهی فاخجل منّی.

یابن البشر ان اصابک من نعمة لاتسرّ فیها و ان تمسّک من ذلّة لاتحزن منها لانّ کلتیهما تزولان فی حین و تبیدان فی وقت.

یابن الوجود کیف نسیت عیوب نفسک و اشتغلت بعیوب عبادی من کان علی ذلک فعلیه لعنة منّی.

یابن الوجود فؤادک منزلی قدّسها لنزولی و روحک منظری طهّرها لظهوری.

یابن الانسان احببت خلقک فخلقتک فاحببنی کی اذکرک و فی روح الحیات اثبّتک.

یابن الانسان لاتنفس بخطأ احد ما کنت خاطئاً و ان تفعل بغیر ذلک ملعون انت و انا شاهد بذلک.

یابن الوجود لا تنسب لنفس ما لا تحبّه لنفسک و لا تقل ما لا تفعل و ذلک امری علیک فاعمل به.

یابن الرّوح خلقتک عالیاً جعلت نفسک دانیاً فاصعد الی ما خلقت به.

یابن الوجود صنعتک بایادی القوة و خلقتک بانامل القدرة و اودعت فیک جوهر نوری فاستغن به عن کلّ‌شیء لانّ صنعی کاملاً و حکمی نافذاً لاتشکّ فیه و لاتکن فیه مریباً.

یابن الوجود فاعمل حدودی حبّاً لی ثمّ انهی نفسک عمّا تهوی طلباً لوصالی.

ص444 \*\*\*

یابن الانسان انت ملکی و ملکی لایفنی کیف تخاف عن فنائک و انت نوری و نوری لایطفی کیف تضطرب عن اطفائک و انت بهائی و بهائی لایغشی و انت قمیصی و قمیص لایبلی فاسترح فی حبّک ایّای لکی تجدنی فی افق الاعلی.

یابن الانسان لکلّ‌شیء علامة و علامة الحبّ الصّبر فی قضائی و الاصطبار فی بلائی.

یابن الانسان محبّ الصّادق یرجو البلاء کرجاء العاصی الی المغفرة و المذنب الی الرّحمة.

یابن الانسان لاتترک اوامری حباً لجمالی و لاتنس وصایائی ابتغاء لرضائی.

یابن الانسان فانفق مالی علی فقرائی لتنفق فی السّماء من کنوز عزّ لایفنی و خزون مجدٍ لایبلی ولکن و عمری انفاق الرّوح اجمل لو تشهد بعینی.

یابن الانسان ان لن یصیبک البلاء فی سبیلی کیف تسلک سبل الراضین فی رضائی و ان لن یمسّک المشقة شوقاً للقائی کیف یصیبک النّور حبّاً لجمالی.

یابن الانسان انت ترید الذّهب و انا ارید تنزیهک عنه و انت عرفت غناء نفسک فیه و انا عرفت الغناء فی التقدیس منه و عمری هذا علمی و ذلک ظنّک کیف یجمع امری مع امرک.

یابن الوجود سمعک سمعی فاسمع به و بصرک بصری فابصر به لتشهد فی سرّک لی تقدیساً علیّاً لاشهد لک فی نفسی مقاماً رفیعاً.

یابن الرّوح

لاتطلب

ص445 \*\*\*

لاتطلب منّی ما لاتحبّه لنفسک ثمّ ارض ما قضینا لوجهک لانّ ما ینفعک هذا ان تکون به راضیاً.

یابن الانسان بلائی عنایتی ظاهره نار و نقمة و باطنه نور و رحمة فاستبق الیه لتکون نوراً ازلیّاً و روحاً قدمیّاً و هو امری فاعرفه.

یابن الوجود حاسب نفسک فی کل یوم من قبل ان تحسب لانّ الموت یأتیک بغتة و تقوم علی الحساب فی نفسک.

یابن الوجود فاستشهد فی سبیلی راضیاً علیّ و شاکراً لقضائی لتستریح معی فی قباب العظمة خلف سرادق العزّة.

یابن الرّوح لاتفتخر علی المسکین بافتخار نفسک لانّی امشی قدّامه و اراک فی سوء حالک و العن علیک الی الابد.

یابن الانسان لا تتعدّ عن حدّک و لا تدّعی ما لاینبغی لنفسک فاسجد لطلعة ربّک ذو القدرة و الاقتدار.

یابن الانسان ارکض فی برّ العما ثمّ اسرع فی میدان السّماء لن تجد الراحة الّا بالخصوع لامرنا و التواضع لوجهنا.

یابن الوجود فاحببنی لاحبّک ان لن تحبّنی لن احبّک ابداً فاعرف یا عبد.

یابن الوجود اذکرنی فی ارضی لاذکرک فی سمائی لتقرّ به عینک و تقرّ به عینی.

یابن البشر ان تحبّ نفسی فاعرض عن نفسک و ان ترید رضائی فاغمض عن رضائک لتکون فیّ فانیاً و اکون فیک باقیاً.

یابن الوجود رضوانک حبّی و جنانک وصلی فادخل فیها و لاتصبر هذا ما قدّر لک

ص446\*\*\*

فی ملکوتنا الاعلی و جبروتنا الاسنا.

یابن الوجود لاتشتغل بالدّنیا لانّ بالنّار نمتحن الذّهب و بالذّهب نمتحن العباد.

یابن الرّوح ما قدّر لک الراحة الّا باعراضک عن نفسک و اقبالک بنفسی لانّ ینبغی ان یکون افتخارک باسمی لا باسمک و اتّکالک بوجهی لا بوجهک لانّی وحده احبّ ان اکون محبوباً فوق کلّ‌شیء.

یابن الوجود حبّی حصنی من دخل فیه نجی و امن و من اعرض غوی و هلک.

یابن الرّوح ببشارت النّور ابشّرک فاستبشر به و برضوان القدس ادعوک فاستحصن فیه لتستریح فی ابد الابد.

یابن المنظر الاعلی ادوعت فیک روحاً منّی لتکون حبیباً لی لِم ترکتنی و طلبت محبوباً سوائی.

یابن الوجود ان تحبّ هذه الدولة الباقیة الابدیّة و هذه الحیوة القدسیة الازلیّة فاترک هذه الدولة الفانیة الزایلة.

یابن العماء جعلت الموت لک بشارتاً کیف تحزن منه و جعلت النّور لک ضیاء کیف تحتجب عنه.

یابن الوجود ان یمسّک الفقر لاتحزن لانّ سلطان الغنی ینزل علیک فی مذ الایّام و من الذّلة لا تخف لانّ العزّة یصیبک فی مذا الزّمان.

یابن الانسان ازلیتی ابداعی ابدعتها لک فاجعله رداءً لهیکلک و احدیّتی احداثی اخترعتها لاجلک فاجعله قمیص هیئتک لتکون مشرق

قیّومیتی

ص447 \*\*\*

قیّومیتی الی الابد.

یابن البشر قدّرت لک من شجرة الابهی فواکه الاصفی کیف اعرضت عنه و رضیت بالّذی هو ادنی فارجع الی ما هو خیر لک فی افق الاعلی.

یابن الانسان قد مضی علیک ایام اشتغلت فیها بما تهوی به نفسک من الظّنون و الاوهام الی متی تکون راقداً علی بساطک فارفع رأسک عن النّوم فانّ الشّمس قد ارتفعت فی وسط الزّوال لعلّ یستشرق علیک من انوار الجمال.

یابن الانسان اشرقت علیک النّور من افق الطّور و نفخت روح السنا فی سیناء قلبک فافرغ نفسک عن الحجبات و الظّنونات ثمّ ادخل علی البساط لتکون قابلاً للبقاء و لایقاً للّقا کیلا یأخذک موت و لا نصب و لا لغوب.

یابن الجمال و روحی و عنایتی ثمّ رحمتی و جمالی کلّ ما نزّلت علیک من لسان القدرة و کتبتها من قلم القوّة قد نزّلناه علی قدرک و لحنک لا علی شأنی و لحنی.

یابن من قام بذاته فی ملکوت نفسه فاعلم بانّی قد ارسلت الیک من روایح القدس کلّها و اتممت القول علیک و اکملت النّعمة الیک و رضیت لک ما رضیت لنفسی فارض عنّی ثمّ اشکر لی.

یابن الرّوح فاکتب کلّ ما القیناک حینئذ من مداد النّور علی لوح الرّوح و ان لن تقدر علی ذلک فاجعل المداد من جوهر الفؤاد و ان لن تستطیع فاکتب من مداد الاحمر الّذی سفک فی سبیلی فانّه احلی عندی عن کلّ‌شیء لیثبت نوره الی الابد.

ص448 \*\*\*

بک یا علی بک یا وفی بک یا بهیّ انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی.

آثار از این صفحه به بعد این مجموعه تا آخر آن اعم از نثر و نظم خصوصیات مشترک قابل تشخیص و کاملی دارد و از لحاظ تاریخ صدور هم باید حول و حوش زمان خاصی باشد. هر چند معروف است که قصیده رشح عما از آثار طهران و بعضی از این آثار مربوط به اواخر ایام بغداد است. به هر صورت در بررسی دقیق­تری نمی­توان تشابهات لفظی و معنوی و حتی همسانی فرم و سبک آنها را نشان داد.

بک یا سلطان بک یا رفعان بک یا دیّان انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی.

بک یا احد بک یا صمد بک یا فرد انت الکافی و انت الشّافی

و انت الباقی یا باقی.

بک یا سبحان بک یا قدسان بک یا مستعان انت الکافی و انت الشّافی

و انت الباقی یا باقی.

بک یا علیم بک یا حکیم بک یا عظیم انت

الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی.

بک یا رحمان بک یا عظمان بک یا قدران انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی.

بک یا محبوب بک یا معشوق بک یا مجذوب انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی.

بک یا عزیز بک یا نصیر بک یا قدیر انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی.

بک یا حاکم بک یا قائم بک یا عالم انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا روح بک یا نور بک یا ظهور انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا غایب بک یا غالب بک یا واهب انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا قادر بک یا ناصر بک یا ساتر انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا صانع بک یا قانع بک یا قالع انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا طالع بک یا جامع بک یا رافع انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا نافع یک یا شافع بک یا واضع انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا

ص449 \*\*\*

بک یا جلیل بک یا جمیل بک یا فضیل انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا عادل بک یا فاضل بک یا باذل انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا قیّوم بک یا دیموم بک یا علّوم انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا عظّوم بک یا قدّوم بک یا کرّوم انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا محفوظ بک یا محظوظ بک یا ملحوظ انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا عطوف بک یا رؤف بک یا لطوف انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا ملاذ بک یا معاذ بک یا مستعاذ انت الباقی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا غیاث بک یا مستغاث بک یا نفّاث انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا کاشف بک یا ناشف بک یا عاطف انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا جان بک یا جانان بک یا ایمان انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا ساقی بک یا عالی بک یا غالی انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا ذکر الاعظم بک یا اسم الاکرم بک یا رسم الاقدم انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا سبّوح بک یا قدّوس بک یا نزّوه انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا فتّاح بک یا نصّاح بک یا نجّاح انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا جلال بک یا جمال بک یا فضّال انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا واثق بک یا عاشق بک یا فاتق انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا وهّاج بک یا بلّاج بک یا بهّاج انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

ص450 \*\*\*

بک یا وهّاب بک یا عطّاف بک یا رءّاف انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا تائب بک یا نائب بک یا ذاوب انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا ناجز بک یا لاحظ بک یا لافظ انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا ظاهر مستور بک یا غایب مشهور بک یا ناظر منظور انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا قاتل عشاق بک یا واهب فسّاق یا کافی بک یا کافی یا شافی بک یا شافی یا باقی بک یا باقی انت الباقی یا باقی فسبحانک اللّهمّ یا الهی اسئلک بجودک الّذی به فتحت ابواب الفضل و العطا و به استقرّ هیکل قدسک علی عرش البقا و برحمتک الّتی بها دعوت الممکنات علی خوان مکرمتک و انعامک و بعنایتک الّتی بها اجبت فی نفسک من قِبل کل من فی السّموات و الارض فی حین ظهور سلطنتک و طلوع حکومتک بکلمة بدئک و بهذه الاسماء الحسنی الاعظم و بهذه الصّفات العلیا الاکرم و بذکرک العلیّ الاعلی و بجمالک الالطف الاصفی و بنورک الخفیّ فی سرادق الاخفی و باسمک المتقمص بقمیص البلا فی کل صباح و مسا بان تحفظ حامل هذه الورقة المبارکة ثمّ الّذی یقرئها ثمّ الّذی یلقی علیها ثمّ الّذی یمرّ فی حول بیت الّتی هی فیها ثمّ اشف بها کل مریض و علیل و فقیر عن کل بلاء و آفت و مکروه و حزن ثمّ اهد بها کل من یرید ان یدخل فی سبل هدایتک و مناهج فضلک و غفرانک و انّک انت العزیز الکافی الشّافی الحافظ المعطی الرؤف الکریم الرّحیم

ص451 \*\*\*

شمس جهان **هو الرّوح [ناخوانا؟] کان علی الاجساد منفوخا**

نامه‌ای از شما نرسید ولکن جواب ارسال می‌شود فی الحقیقه بی ذکر مذکور شدید و بی­دلیل منظور و ان‌شاءالله بی­عمل به جنت خواهید وارد شد و بی­‌نسبت نسبت الله؟ را ملاقات فرمایید فسبحان الّذی ینزل الآیات بالحقّ و یبشّر الّذین سرعوا الی میادین الجمال و کانوا فی مقابلة الوجه مسکونا و سمع نداء الله فی رضوان البقا و کان عن بحر الهویّه فی شاطی العرفان مشروبا ثمّ انقطع عن کل من فی السّموات و الارض و توجّهت بوجه کانت الانوار الیه مرکوضا اذاً بشّری فی نفسک و لاتلتفتی الی احد فاقبلی الی سرادق کان عن العرفان مقطوعا ثمّ اذکری ربّک فی قلبک و من اللّسان علی قدر مقدورا و ان یمسّک من حزن لا تخف و لاتحزن فتوسّل علی الله فی قلبک فانّه یرفع الحزن عن قلوب اللّواتی هنّ رجعن الی الله و کنّ فی هواء الشّوق مطیورا کذلک اذکرناک بالحقّ و جعلناک فی اللّوح مذکورا 152.

[عنوان لوح ناخوانا است]

این هم مانند لوح قبل نام مخاطب لوح شمس باشد

ای شمس به جان او از عندلیب جانان بشنو شاید به تمام توان قدم از مکان نفس و هوا برداری و بلامکان عزّ بقا گذاری و از جان مأیوس شوی و به جان جان مأنوس گردی اگر از صحرای با فضای روح بگذری البته پیراهن صبر و شکیب چاک کنی و در جان باختن چالاک شوی و از آلایش عدم بگذری بر کرسی قدم آسایش گیری ناچار از هر چیز امری ظاهر شود و در هر امری سرّی آشکار گردد تا آفتاب جهانتاب

ص452 \*\*\*

نتابد مشرق از مغرب ممتاز نگردد و گلشن از گلخن معلوم نیاید آخر نغمه الهی از نقره ترابی معلوم است و ناله زاغ از بلبل باغ به غایت واضح و مبرهن است زیرا که آن از یمن جانان حکایت کند و بر جان بیفزاید و این از شهر کوران دلالت نماید و ایمان را بکاهد باید قدمی برداشت و همتی برافراخت به خدا اگر بیان معنوی را از این بنده فانی در این لوح معانی بشنوی البته سر به صحرای فنا گذاری و از جان و دل بیزار گردی و سر در پای دوست بیندازی چه بلند است عنقای عشق را پرواز و چه کوتاه است ما را نیاز اندکی بر پر تا به فر سلطان ازلی از خاکدان عدم بر رفرف قدم مقر یابی روح قدسی را پری بخش و جان معنوی را روانی ده تا در هوای قرب الهی­تواند پرواز نمود و به سر منزل غیب تواند رسید از این دهر بی‌بهر جز زهر نخیزد و از درد فانی زلال باقی نیاید اگر عیسی روح از شاهباز ملکوتی شهناز قدسی بشنود البته از سر جان بخروشد و چون روان عاشقان بجوشد موسی بقا از آن سروش مدهوش گشت و خلیل وفا از آن نوا بت‌های تن بشکست پس بیت تن بشکن تا به مکمن دوست مسکن کنی و از هر هوی بگذر تا به مصر بقا پرواز نمایی و مدینۀ قلب را پاک کن تا جمال هویه مشاهده کنی و از روح روح القدس زنده گردی دیگر نوایی نماند که بر این شاخسار خوانده نشد و آوازی باقی نماند که از این عندلیب ظاهر نگشت ولکن این نالۀ پارسی را هزار گوش حجازی ادراک نتواند و این نکته

بدیع را

ص453 \*\*\*

به نظر امضاء و خاتم مختلف الواح هم نشانه ای از تاریخ و زمان صدور است

بدیع را جز هیکل ربانی عارف نگردد پس نیکو حال کسی که به این بحر رسد و جرعه حیات بنوشد. من الهاء بعد الباء.

**باسم ربّنا العلیّ الاعلی**

فسبحانک اللّهمّ یا الهی هذه امة من امائک و طلعة من طلعاتک تقرّبت الیک و توکّلت علیک حتّی شهدت نار احدیّتک فی سدرة ازلیّتک و رأت انوار قدس ربوبیّتک من شجرة هویّتک و تجلّت علیها شمس القدم فی ما ظهر لهذا القضا من اسرار القلم و بذلک ارادت ان تدخل فی ریاض قربک و رضوان وصالک لتمحو لوح قلبها عن الاشارة بغیرک و لیشتعل فی فؤادها نار احدیّتک و یتساطع من سرّها نور صمدیّتک فلمّا استقربت بسدرة ربّانیتک و لاذت باوراقها و تمسّکت باغصانها و استظلّت فی جوارها و استلذّت من اثمارها سافرتْ الیها و هاجرت بها علیها حتی وصلت الی قربها حینئذ اسئلک یا الهی تمّم اسفارها و استحکم ارکانها و قرّ عینها و استعدّ روحها لتسافر من نفسها الی نفسک و تنقطع من رضائها الی رضائک و عن بُعدها الی قربک و عن فراقها الی لقائک لترجع الیک و تصل بک ثمّ احدث یا محبوبی فی سرّها جذوات محبّتک و فی قلبها قبسات جذبتک لتنزل من حرارت حبّک الی شریعة قربک و ترجع من فوران نارک الی مخزن نورک ولکن ما قدّرت ذلک یا الهی الّا اللّواتی خلقن من نفسک و ظهرن من جمالک و رجعن الیک و دخلن فی غرفات عزّک و دَرون فی قصورات

ص 454 \*\*\*

مجدک اذ انّک انت الّذی تعطی کلّ‌شیء حقه علی مقداره و مع عرفانی بذلک اسئلک بان تجعلها منقطعاً عن دونک ثمّ عرّفها نفسک لتفرغ عمّا سواک لانّ العبد لو یعرفک ما یشغل عنک و لایشتغل بغیرک و لا یتوجّه ما دونک و لو تؤتی کل من فی السّموات و الارض و انّک انت علی ذلک لعلیم خبیر و شهید حکیم و انّک انت یا امة الله خذی هذا الکتاب بروحک ثمّ اعرضی تلک الامانة علی فؤادک لعلّ تستنشقین رائحة المسک عن رداء الکبریاء و تجدین طیب الهویة عن قمیص الوفا لتخدمی الله ربّک بعینیک و تسجدیه بجبهیتک و تخضعی له بخدّیتک اذ هو الحق لا اله الّا هو و انّا کل عباد له و کل له ساجدون و السّلام. من البها بعد الباء.

**هو الله الحق المحبوب**

اگر دیو راه نزده باشد ان‌شاءالله از خرّم بهار الهی خرّم و شاد باشید فسبحانک یا الهی هذا قمیص عزّ قد ارسلت الی مدینة احدیّتک و هذا کتاب بدیع قد انشأت من سلطان عنایتک و هذا نور مجد قد اشرقت من افق هویّتک و هذا شجر کافور قد اغرست فی میادین رحمتک و هذا صور امر قد نفخت فیه من روحک و ارسلت الی من یحبّک فسبحانک یا الهی فاتمم نعمتک علی احبّائک بظهورات عزّتک اذ انّک انت المقتدر القیّوم بر همرهان تکبیر برسانید به معنی آغا بیگم 152.

ص455 \*\*\*

**جماله البهیّ الابهی [ناخوانا]**

ساقی از غیـب بقا برقــــع برافکن از عـــذار تا بنوشم خمر باقـی از جـــمال کــردگار

آنچه در خمخانه داری نشکند صفرای عشــق زان شراب معنوی ساقی همی بحری بــیار

تا که این مستور شیدایی در آید در خـــروش تا که این مخمور ربانی بر آید زیـن خــمار

نار عشقی بر فروز و جمــله هستـــی‌ها بســـوز پس قدم بردار و اندر کوی عشاقان گـــذار

تا نگردی فانی از وصف وجود ای مـــرد راه کی چشی خمر بقا از لعل نوشیــن نــگار

پای نه بر فرق ملک آنگه در آ در ظلّ فقـــر تا ببینی ملک باقی را کنــون از هر کــنار

گر خیال جان همی هستت به دل اینجا مـــیا گر نثار جان و دل داری بیا و هــم بیار

رسم ره این است گر وصــل خــدا داری طلــب گر نباشی مرد این ره دور شو زحمت میار

گر همی خواهی که گردی واقف از اسرار عشق چشم عبرت برگشا بر بنــد راه افتــخار

تا ببینی طور موسی طائـــف اینجا آمـــده تا ببینی روح عیسی را ز عشقش بی‌قـرار

تا بیایی دفتــر توحیـــد از زلـــفین دوست تا بخوانی مصحف تجـرید از خدین یار

هین بکش خمر فرح از بیــشه حــیوان عشق تا به فیروزی سر اندازی همـی در پای یار

مردگانند در این انجمــــن انــدر ره دوست ای مسیحای زمان هین نفسی گرم بـر آر

تا که بر پرند اطیار وجود از سجــــن تــــن تا فضای لامکان در ظل صاحــب اقتــدار

درویش جهان سوخت ازاین شعله جانسوز الهی

وقت آن است که کنی زنده از این نغــمه زار

[لوح مبارک در کتاب گنج شایگان ص33 نیز مندرج است با تفاوت‌هایی]

**هو الله الباقی**

حور بقا از فردوس علا آمد هله هله هله یا بشارت / با چنگ و نوا هم با کأس حمرا آمد هله هله هله یا بشارت

ص456 \*\*\*

با غمـــزه جانی با مزه فـائی با رقص و نـــوا آمد هله هلــه هـله یا بشارت

با گیسوی مشکین با لعل نمکین از نزد خدا آمد هله هـــله هله یا بشارت

دو سیف ز ابرویش صـــد تیــر ز مژگونـــش بر دل ما آمد هلـــه هــله هله یا بشارت

جان‌ها بــه رهش دل‌ها به بـــرش جمـــله فنا آمـــد هلــه هلـــه هله یا بشارت

با کفّۀ بیضا با گیسوی سودا چون اژدر موسی آمد هله هله هله یا بشارت

این نغمه داودی از سدره لاهوتی با روح مسیحا آمد هله هله هله یا بشارت

با جذب وفا با شور عما از مشرق ­ها آمـد هلــــه هـــله هلـــه یا بشارت

با نور هدی از صبح لقا با طـــور سنا آمـــد هـــله هـــله هـــله یا بشارت

این نغمه جان در منزل جانان از بلبل لا آمد هلـــه هلــه هـــله یا بشارت

با مژده وصلی این حور الهی از شاخه طوبی آمد هله هــله هـــله یا بشارت

این عاشق فانی این طیر تـرابی در ره معــشوق فدا آمد هلــه هلـــه هلـــه یا بشارت

بـــر صدر حبیبان تیر قضا از میـــر سما آمــد هـــله هـــله هــله یا بشارت

بر گردن عاشق سیف جفا از عـرش وفا آمـــد هــله هـــله هـــله یا بشارت

این نامه قدسی با هدهد ناری از شهر سبا آمد هلــه هلــه هــله یا بشارت

این وجهه باقی از امر الهی با ید بیضا آمـــد هلـــه هلـــه هلــه یا بشارت

این باز حجازی با لحن عراقی از ساعد شاه آمد هلــه هلــه هلــه یا بشارت

این طلعة معراجــی با جذبـــه بهاجـی از ساحت ادنی آمد هلــه هلــه هلــه یا بشارت

هان بلبل معنی از گلبن قدسی با گفت و صدا آمد هله هله هلـه یا بشارت

این ورقه نورا از مـدین روحـــا با نـــور و ضـــیا آمــــد هلــــه هلـــه هله یا بشارت

این شاهد یزدان وین مـست مــی جانان با جـــام تولّا آمـــد هـــله هله هله یا بشارت

آن صرف جمال حق آن جـوهـر اجلال حــق با آیت کـــبری آمـــد هلـــه هله هله یا بشارت

جان‌ها به وصالش دل‌ها به نثارش کان ربّ علیٰ آمــد هلـــه هلـــه هلــه یا بشارت

این ذکر بدیع از گلشن باقی آمد تا عاشقان جمال جانان به آتش حبّ از دل و جان در کمال امتنان به بدایع لحن‌های خوش به آن مشغول شوند که شاید از جذبۀ آن عاشقان کعبه عرفان به شور آیند و وطن قدس الهی را فراموش نفرمایند. بلّوری عطر ارسال شد.

ص457 \*\*\*

[اعراب‌گذاری از کتاب جلدسبز، ش32، ص36 تا 39 و نیز ش19 ، ص37 تا 41]

**بسمی البهیّ الابهی**

از باغ الهی با سدرۀ ناری آن تازه غلام آمد های های هذا جُذَب اللّهی هذا خِلَعٌ یزدانی هذا قُمُصٌ ربّانی با ابحر حیوانی با کوثر روحانی آن ربّ انام آمد های های. هذا عِذَبٌ سبحانی هذا لُطَفٌ رحمانی هذا طُرَزٌ عَذبانی از مصر عمائی آن یوسف شیرازی با عشوه و نام آمد های های. هذا وُجَهٌ ازلانی هذا طُلَعٌ نورانی هذا بِدَعٌ قَدمانی آن قاتل عشاقان وان محیی محبوبان با سیف سهام آمد های های. هذا سُیَفٌ عشقانی هذا رُمَحٌ غمزانی هذا سُهَمٌ مژگانی از خلف حجاب جان و از شهر لقای جانان با بخشش و انعام آمد های های. هذا لُمَعٌ قدسانی هذا قِدَمٌ قِدمانی هذا کرم بدّائی آن جوهر ابقا از مخزن اسما با ظلّ غمام آمد های های. هذا خُزَنٌ کنزانی هذا لُئَلٌ صدفانی هذا صفَتٌ اسمانی آن فارس میدان وان قاتل محبوبان با تیغ و حسام آمد های های. هذا جیدٌ حَضرانی هذا صُدَر الطافی هذا عُذَبٌ احسانی آن موجد بیضا آن مظهر ابها در روز قیام آمد های های. هذا اُلَهٌ بدعانی هذا رُبَبٌ قدسانی هذا مِلَحٌ مزائی آن سرّ جمال الله وان صرف جلال الله با صوت و پیام آمد های های. هذا شغفٌ لمعانی هذا جُذَبٌ قدمانی هذا وله غیبانی با رنّۀ ورقاء با غنجۀ رَوحا با کاسه و جام آمد های های. هذا هیکَلٌ غِلمانی هذا حِکَمٌ سبحانی هذا غُنَجٌ وَلْهانی با نار جهانسوز با راز جگردوز از مشرق لام آمد های های. هذا رُقَصٌ عجبانی هذا کَبد شبّاکی هذا جگر حراقی آن باز شکاری

ص458\*\*\*

از ساعد سلطانی با طبل و خیام آمد های های. هذا طُیَرٌ رضوانی هذا صُعَدٌ قطرانی هذا وَرَقٌ خضرائی هم مقصد مقصود عالم هم مظهر معبود آدم با جشن مدام آمد های های. هذا قُدَرٌ عظمانی هذا عُظَمٌ قدرانی هذا جُیَشٌ ابدانی آن جوهر روح حق با صور انا الحق چون هادم اصنام آمد های های. هذا رُنَنٌ سِریانی هذا غُنَنٌ عبرانی هذا لُحَنٌ فرقانی با جَعدۀ افشانی با گیسوی ثعبانی با رحمت الهام آمد های های. هذا غُفَرٌ ازالی هذا کَرَمٌ بهّائی هذا هَبَةٌ رفعانی آن ساذج ارواح وان محرق اشباح با صولت ضرغام آمد های های. هذا حُرَقٌ ارواحی هذا عِلَمٌ وجدانی هذا قِلم ثعبانی آن وجهۀ باقی چون صبح الهی در شام ظلام آمد های های. هذا شُمُسٌ شرّاقی هذا قُمُرٌ لمعانی هذا نُجُمٌ طرزانی یک موی ز گیسوش یک بوی ز هندویش از وی به مشام آمد های های. هذا بُعَثٌ نوّاری هذا حُشَر ربّانی هذا وُهَبٌ اللّهی از صبح وفای حق از فجر لقای حق آن عیش به کام آمد های های. هذا وُلَدٌ شیرازی هذا سُرَجٌ مشکاتی هذا بُرَقٌ مصباحی صد جام به دستش صد دام به شستش با غمز تمام آمد های های هذا سُدَرٌ سدرانی هذا شجَرٌ عمرانی هذا غُمُزٌ فتّانی با اصبع لاهوتی با انمل یاقوتی با بطری رام آمد با نطق کلام آمد با شور تمام آمد های های. هذا شُرَبٌ نوشانی هذا عُذَبٌ وَلهانی هذا حُرَکٌ روحانی آن شعله ربّانی آن آتش فارانی با برد و سلام آمد های های. هذا مُلَحٌ بهّاجی هذا سُتَرٌ وَهّاجی هذا اُلَهٌ معراجی آن ظاهر مستور آن غائب مشهور از صحن به بام آمد های های. هذا عُشَوٌ طرفانی هذا حاجب قوسانی

هذا

ص459\*\*\*

هذا شُعَلٌ روحانی عیسی ز دمش زنده موسی ز غمش خسته کان شمس تمام آمد های های. هذا نُفَخٌ منّانی هذا رُوَحٌ روّاحی هذا کِلَمٌ تمامی آن قیصر سبحانی با افسر شاهنشاهی با تاج انَا اللّهی چون صبح ز شام آمد های های. هذا تیجٌ وهّابی هذا صُبحٌ برّاقی هذا جُلَلٌ خلّاقی از خلف حجاب قدس و از ستر نقاب انس آن یار و دلارام آمد های های. هذا عُذَرٌ حورائی هذا کُئَسٌ بلّاری هذا عُیَنٌ غمّازی با رقصه قدّوسی با غمزه سبّوحی با کوب مدام آمد های های. هذا طُیَرٌ فردوسی هذا شُهَقٌ طاوسی هذا نُغَمٌ ناقوسی در ارض الهی آن سرو سمائی با مشی و خرام آمد های های. هذا طُوَرٌ الهامی هذا خُبَرٌ ذوقانی هذا سُطَرٌ سطرانی آن سیف الهی با جوهر یزدانی بیرون ز نیام آمد های های هذا سُیَفٌ قهّاری هذا عُتَبٌ غفّاری هذا بطش جبّاری آن بلبل گلزار از گلشن اسرار از دشت به دام آمد های های. هذا طَرَبٌ جبّاری هذا اثر ربّانی هذا نَفَسٌ رحمانی محتجبان را مرگی منجمدان را دردی شاهنشه ایّام آمد آن کنز تمام آمد آن غیب بنام آمد رغم دل انعام آمد های های هذا شُکَتٌ سلطانی هذا کُکَبٌ محوانی هذا لُهَبٌ شعلانی

آن نار الهی از نفس رحمانی قرن‌ها دمیده شد تا به لون دم عاشقان هوای صمدانی ظاهر گشت و بعد به روح ربّانی عهدها دمیده شد تا به لون جعد نگار مشهود گشت و لایعدّ و لایحصی طائف حول کعبۀ قرب ذوالجلال و سالک سبیل حرم ذوالجلال شد تا به شرف ظهور

ص 460\*\*\*

در این لوح مذکور آمد و به هیاکل ارواح قدسی از عشق الهی به خضوع و خشوع و قیام و جلوس به هیئة کلمات مرقومه در آیات مشهوده مشهود گشت پس باید اطیار عرشی که قصد مقاصد معارج قدسی نمایند به وله و آهنگی تلاوت نمایند که جمیع من فی الملک را روح قِدَمی و حیات ابدی و زندگی دائمی بخشند لعلّ ترشحات النّار علی صدر الابرار قد کان باذن الله مرشوشا.

**رشح عما** از جذبــه ما مــی‌ریزد سرّ وفـــــا از نغمـــــه­ ما می‌ریزد

از باد صبا مشک خــطا گشــته پــدید وین نغمه خوش از جعدۀ ما می‌ریزد

شمس طراز از طلعت حق کرده طلــوع سرّ حقیقت بین کز وجــهه ما می‌ریزد

بحر صفـــا از موج لقا کرده ظــهور این طرفـــه عطا از جذبــه ها می‌ریزد

بهجت مل از نظـــره گـــل شـــــد ظاهـــر این رمـــز ملیـــح از رنّــــۀ را می‌ریزد

نقـــره ناقــوری جذبــــه لاهـــوتی این هر دو به یک نفحه از جوّ سما می‌ریزد

دور انا هـو از چهــره­ ما کــرده بـــروز کــور هــو هــو از طفحــۀ با می‌ریزد

یوم خـــدا از جلــوه ربّ شــد ظاهــر این نغــز حــدیث از غنــّه طا می‌ریزد

طفح بهائی بیـن رشــح عمائی بیــن کین جمله ز یک نغمه از لحن خدا می‌ریزد

ماهی سرمد بیــن طلــع منــزّه بیــن صدر ممرّد بین کز عــرش عــلا می‌ریزد

نخلــۀ طــوبی بیــن رنّــه ورقا بیــن غنّه ابها بیـن کــز لمــع صفــا می‌ریزد

آهنگ

ص461 \*\*\*

آهنگ عراقی بیــن دفّ نوائــی بیــن کفّ الهی بین کــز ضــربۀ ثـا می‌ریزد

طلعت لاهوتی بین حوری­ هاهوتی بیـن جلوۀ ناسوتی بین کز سرّ عـما می‌ریزد

وجهۀ باقـی بیــن چهــره ساقــی بیــن رقّ زجاجی بین کز گریۀ ما می‌ریزد

آتش موسـی بیـــن بیضـــه بیضا بیـــن سینه سینا بین کز کـفّ سنا می‌ریزد

ناله مستان بین حـــالت بستان بیـــن جذبۀ هستان بین کز صحن لقا می‌ریزد

غنچه هائی بین طــرزۀ بائی بیـــن رنّه نائی بین کـز کلک بــها می‌ریزد

طف ظهور است این رشح طهور است این غنّ طیور است این کز عین صفا می‌ریزد

کوثر حق از کاسه دل گشته هویدا

وین ساغر شهد از لعل بها می‌ریزد

کسی در حاشیه کتاب نوشته: این شعرمانند که معروف است از اولین آثار قلم ابهی است نیز همراه الواح صفحات بعد قابل بررسی و تاملی جدی از جهت لفظ و صورت و مفاهیم و تصاویر و صور خیال است. فوراتی جذبانی از کلماتی نیمه آهنگین نه با معانی معلوم و روشن با ضربی پر دست انداز و ناملایم و مفاهیم شطح گونه و بیان پرادعا که جز برای پیروان و سر سپردگان جذبه‌ای ندارد.

ص462 \*\*\*

کسی در حاشیه کتاب نوشته:

الواح این صفحه تا این مجموعه از نظر لفظ و ؟؟ کلام قابل تامل خاص است. ... کلماتی با معانی نه چندان صریح و روشن باطنطنه و ضرباهنگ عجیب نوعی زبان آلتره که نه برای القاء مفاهیم بلکه برای انتقال و ؟؟؟ و جذبات خاص مفید است.

[لوح مبارک حرف البقا در کتاب جلدسبز ، ش32 ص29 و نیز ش15 ،ص355 و ش ،26 ص359 نیز مندرج است.]

**الرّوح فی افق القدس عن طرف الجبین قد کان مشرقاً**

یا حرف البقا فالبس نعلین الانقطاع ثمّ امش علی رفرف الاعلی فسبحان ربّی الاعلی هذه ارض البقا ما وقع علیه رجل احد من الاولیا فسبحان من خلق فسوّی ان لا تحزن عن موارد الدّنیا ثمّ اصعد الی جبروت الوفا فسبحان ربّی الاعلی و انّ لک مقام معی فی سرادق الابهی فسبحان من خلق فسوّی تسمع فیه نغمات الفردوس فوق سدرة المنتهی فسبحان ربّی الاعلی و تشرب فیه خمر الحمرا عن جمال الله الاسنی فسبحان من خلق فسوّی و تجد فیه من فواکه القدس ما لایحصی فسبحان ربّی الاعلی و تطیر فیه فی کل طرف باجنحة الیاقوت فی ممالک الرّوحا فسبحان من خلق فسوّی و تنطق فیه علی کل لحن بلحنات البقا فسبحان ربّی الاعلی و تجذب من لحظات الجمال فی غرفات الاحلی فسبحان من خلق فسوّی اذا تجد فی نفسک انوار الهدی و تستغرق فی بحر اللّجّی العظمی فسبحان ربی الاعلی و ترزق من ثمرات الرّوح من شجرة القصوی فسبحان من خلق فسوّی و تسمع نداء الله علی لحن الجهر من الخفی فسبحان ربّی الاعلی قل نزلت حور البقا نزلة اخری لتقبل هذا الفم الدّری الاحلی فسبحان من خلق فسوّی و اخذت کئوب الحمرا بیدها الیمنی فسبحان ربی الاعلی لتسقی من رضی بهذا الرّضوان فی جنة الرضوی فسبحان من خلق فسوّی رفعت یدها الیمنی و اتّکأت علی رجلها الیسری فسبحان ربی الاعلی ثم ظهرت حاجب القوسا کالسّیف الحدّا و قطعت به الاکباد و الاحشا فسبحان من خلق فسوّی و حرکت کتفیها ظهرت ثعبان السّوداء فی ما کشفت سواد الشّعر من تحت نقابها البیضاء فسبحان ربّی الاعلی اذا بلعت کل ما فی السّماء الی تحت الثّری فسبحان من خلق فسوی و ارجعت الوجود الی الفنا فسبحان ربّی الاعلی مرّة کشفت وجهها ثمّ مرّة غطّا فسبحان من خلق فسوّی و اذا کشفت خلقت الارواح و ارجعت القضاء الی الامضی فسبحان رّبی الاعلی ثمّ بعد ذلک غطّت الوجه مرّة اخری لئلّا یفنی البقاء من هذا المنظر الحمرا و فسبحان من خلق فسوّی ثمّ ارفعت طرف برقع السّوداء عن غرّتها الغرّاء علی تجلّی بدعا فسبحان ربّی الاعلی و قالت اَلست جمال المحبوب فی وسط الضحّی اذاً صاحت طلعة الکبریاء بلسان الجمال بانّ بلی ثمّ بلی اذاً صاحت الوجود بانّ بلی ثمّ بلی فسبحان من خلق فسوّی و اذا ترقص جواهر الرّوح فی هیاکل البقا عمّا ظهر و اخفی فسبحان ربّی الاعلی تجذب افئدة المخلصین من انوارها النّوراء فسبحان من خلق فسوّی و تولّهت عقول المقدّسین عمّا تنزل و تعلی فسبحان ربّی الاعلی اذاً ناد المناد فی وسط الاجواء علی مرکز البداء فسبحان من خلق فسوّی فقال و ربّ السّماء نظرة الیها خیر عن ملک الآخرة و الاولی فسبحان ربّی الاعلی ثمّ قامت و قامت قیامة الکبری فسبحان من خلق فسوّی جلست و تزلزلت افئدة اولی النّهی فسبحان ربّی الاعلی ثمّ بعد ذلک اخرجت عن خلف شعرها لوحاً من الزّبرجد الخضراء فسبحان من خلق فسوّی و قرئت من اللّوح حرفاً من رموزها الاسری اذاً اخرجت الارواح من هیکل الاسما فسبحان ربّی الاعلی ثمّ اشارت بانملة الوسطی و انعدمت الظّهورات من آدم الی الاعلی و انعدمت الادیان من آدم الی عیسی فسبحان ربّی الاعلی و حرکت بعد ذلک مرّة بعد اولی اذاً شقّت الشّمس فی سماء القضا فسبحان من خلق فسوّی ثمّ عرّت رأسها و علّقت الجعد علی ثدی صدرها فسبحان ربّی الاعلی و ظهرت صوت الله من شعراتها فی ذکر ربّه العلیّ الاعلی فسبحان من خلق فسوّی اذاً ظهرت آیة اللّیل من جعدها الظّلماء و آیة النّهار من جبینها البیضا فسبحان ربّی الاعلی و نادت بنداء القدس فی فردوس اللّقاء فسبحان

ص463 \*\*\*

من خلق فسوّی فقالت ستفتنون یا اصحاب التّقی فسبحان ربّی الاعلی فستمنعون عن حرم الجمال فی کعبة العماء فسبحان من خلق فسوّی هذا ما رقم علی لوح البقا من قلم الاعلی فسبحان ربّی الاعلی و فیه حکمة من اسرار الّتی لا تشهد و لا تری فسبحان من خلق فسوّی.

[لوح حورٌ عجاب با تفاوت‌هایی نسبت به متن منتشر شده در ادعیه محبوب]

قد طلع جمال القدس عن خلف الحجاب و انّ هذا لشیء عجاب و انصعقت الارواح من نار الانجذاب و انّ هذا لامر عجاب ثمّ افاقت و طارت الی سرادق القدس فی عرش القباب و انّ هذا لسرّ عجاب قل کشفت حور البقا عن وجهها النقاب و تعالی عن جمال بدع عجاب و اشرقت انوار الوجه من الارض الی السحاب فانّ هذا لنور عجاب و رمت بلحاظها رمی الشهاب فسبحان من شیء عجاب و جرت سیف الغمز علی الرّقاب و انّ هذا لضرب عجاب تبسّمت و ظهرت لئالی الانیاب و تعالی من لؤلؤ عجاب و نظرت بطرفها الی اهل الارض فی التّراب و انّ هذا لطرف عجاب اذاً اهتزّت هیاکل الوجود ثمّ اغاب و انّ هذا لموت عجاب ثمّ ظهر منها شعر السوداء کطراز الرّوح فی ظلمة العقاب و انّ هذا للون عجاب نفحت عنه روایح الرّوح و الاطیاب و انّ هذا لمسک عجاب بیده الیمنی خمر الحمراء و فی الیسری قطعة من الکباب فتعالی من نعمة عجاب و کفّها بدم العشاق محمّر و خضاب و انّ هذا لامر عجاب و ادارت خمر الحیوان باباریق و اکواب فتعالی من خمر عجاب و غنّت علی اسم الحبیب بتار و رباب فتعالی من تغنّی عجاب و ذابت الاکباد من نار و لهاب و انّ هذا لعشق عجاب و احرقت بنار الوجه کل اسماء و القاب و انّ هذا لفعل عجاب تالله مال بمحلّها ربّ الارباب و انّ هذا لمیل عجاب اذا صاحت افئدة اولی الالباب و تعالی من زهد عجاب و اعرض عنها کلّ متکبّر مرتاب ان هذا الّا معرض عجاب فلمّا سمعت رجعت الی القصر بحزن و اناب و تجالی من نوبة عجاب جائت و رجعت و تعالی من ذهاب و ایاب و انّ هذا لحکمة عجاب و صحّت فی سرّها بنداء یفنی الوجود ثمّ یغاب و انّ هذا لحزن عجاب و فتحت کوثر الفم بخطاب و عتاب فتعالی من سلسبیل عجاب و قالت لِم تنکرونی یا اهل الکتاب و ان ّهذا لامر عجاب ءَانتم اهل الهدی و هل انتم الاحباب تالله هذا لکذب عجاب ذهبت ثمّ قالت مانرجع الیکم یا اصحاب و انّ هذا لستر عجاب و نستر اسرار ما نزّل فی صحائف و کتاب و انّ هذا امر من لدن عزیز وهّاب و لن تجدونی الّا اذا یظهر الموعود فی یوم الایاب فو عمری انّ هذا لذلّ عجاب.

**بسم الّذی هو منفخ الرّوح فی اجساد الکلمات بروح قدس منیع**

حمد خدا را که عیون حیوان غیبی که در حجبات سرّ الهی مستور بود به تأییدات روح القدس علوی از حقایق کلمات جاری و ساری گشت بلی چشمه حیوة مشهور که بعضی عباد در طلب او شتافتند حیوة ظاهری عنصری بخشد و این چشمه حیوة که در ظلمات کلمات سبحانی جاری و مستور است حیوة باقی و روح قدسی بخشد مبدء و محل آن چشمه ظلمات ارضی است و مبدء و سبب این چشمه جعد محبوب چون حور معانی که ازل الآزال خلف سرادق عظمت صمدانی مستور بود وقتی از ساحت قدس سلطان لایزالی اذن خواست که از غرفات روحانی به انجمن رحمت ربانی در آید و یک تجلّی از تجلّیات مکنونه بر عوالم قدس احدیه اشراق فرماید در این حین منادی از مصدر الوهیت کبری و مخزن ربوبیّت مکنونه

ص464 \*\*\*

ندا نمود که خلقی که قابل و محل این تجلّی و اشراق شوند مشهود نه امر به خلق جدید و صنع بدیع گشت جمیع اهل ملأ اعلی و سکّان رفارف بقا متحیر گشتند که این خلق بدیع از چه عنصری مخلوق شوند و از چه حقیقتی موجود آیند در این حین نسیم صبای قدسی از سبای فردوس معنوی بوزید و غبار لطیف معطری از گیسوی آن حوری روحانی آورد در آن ساعت چند قطره شراب نورانی از کوثر جمال حضرت رحمانی در آن غبار چکید و دست قدرت صمدانی از کنز غیب رحمت سلطانی ظاهر شد و آن غبار روحانی را به ماء عذب نورانی عجین فرمود و بعد نفَسی از نفس قدمانی در او دمید اذاً قاموا خلق لو ینظر واحد منهم بطرف طرفه علی اهل السّموات لینعدمنّ کلّهنّ و ینقلبنّ و یرجعنّ الی عدم قدیم و بعد امر مبرم از سماء امر الهی شد که اهل سرادق عظمت و اهل حجبات قدرت و ملأ کرّوبین و حقایق صافین جنت خلد را به انوار جمال تزیین نمایند و به فرش سندس و استبرق قدسی فرش نمایند و بعد اذن خروج از سماء ظهور رسید و آن حوریه روح از خلف سرادق کبری بیرون آمد و بر سکان اهل سموات و ارض بذل روح حقیقی فرمود و بعد از قیام بر فراش سندس حرکتی فرمود از آن حرکت از شعرات او چند نقطۀ سودا که حاکی از آن ظلمت نورا بود بر ارض استبرق چکید و از آن نقطه­های معدوده این کلمات بدیعه تزیین یافت و کوثر حبّیه در ظلمات عیون این کلمات مستور گشت پس ای همپران هوای قدسی از توجّه به دنیای فانی خود را از این سلسبیل باقی ممنوع ننمایید که شاید به رفارف لقای جمال ذو الجلال اذن دخول یابید کذلک نذکر لکم الاسرار فی ما ستر علی عقولکم و قلوبکم فی ماء الّذی ذکر فی کل الالواح بالحیوان لعلّ انتم علی هذا الماء فی هذا المعین بعد انقطاعکم عن کل من فی السّموات و الارض الیه تصلون و الی بدایع فیض فضله ترجعون.

[لوح غلام الخلد]

**هو العزیز المحبوب**

اذا قد فتح ابواب الفردوس و طلع غلام القدس بثعبان مبین فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بماء معین و علی وجهه نقاب نسج من اصبع عزّ قدیر فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء باسم عظیم و علی رأسه تاج الجمال و استضاء منه اهل السّموات و الارضین فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بامر عظیم و علی کتفه غدایر الرّوح کسواد المسک علی لؤلؤ بیض منیر فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بامر منیع و علی اصبعه الیمنی خاتم من لؤلؤ قدس حفیظ فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بروح عظیم و نقش فیه من خط الازلی خفیّ تالله هذا ملک کریم اذاً صاحت افئدة اهل البقا فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بنور قدیم و علی شفته الیمنی خال تخلخلت منه ادیان العارفین. اذاً صاح اهل حجاب اللّاهوت فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بسرّ عظیم و هذا من نقطة فصّلت عنه علوم الاولین و الآخرین اذاً غنّت اهل مقام الملکوت فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بعلم عظیم و هذا لفارس الرّوح فی حول عین السلسبیل اذاً ضجّ اهل ستر الجبروت فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بکشف عظیم و نزل عن سرادق الجمال حتی وقف کالشّمس فی قطب السّماء بجمال بدیع منیع فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء ببشر عظیم فلمّا وقف فی وسط السّماء اشرق کالشّمس فی قطب الزّوال علی مرکز الجمال باسم عظیم اذاً ناد المناد فیا بشری هذا جمال الغیب قد جاء بروح عظیم

ص465 \*\*\*

و ضجّت افئدة الحوریات فی الغرفات بان تبارک الله احسن الخالقین اذاً غنّت الورقا فیا بشری هذا غلام الخلد ما رأت بمثله عیون احد من المقرّبین و فتحت ابواب الفردوس مرّة اخری بمفتاح اسم عظیم فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء باسم عظیم و طلعت حوریة الجمال کاشراق الشّمس عن افق صبح مبین فیا بشری هذه حوریة الهاء قد جائت بملح عظیم و نزلت عن غرفات البقا ثمّ غنّت علی لحن استجذبت عنها افئدة المخلصین فیا بشری هذا جمال الخلد قد جاء بسرّ عظیم و علّقت فی الهواء اذاً اخرجت شعر من شعراتها عن تحت نقابها المنیر فیا بشری هذه حوریة الخلد قد جائت بروح بدیع اذاً تعطّرت من شعرها کل من فی العالمین ثمّ اصفرّت وجوه المقدّسین و استدمت منه کبد العاشقین فیا بشری هذه حوریة الخلد قد جاء بعطر عظیم تالله من یغمض عیناه عن جمالها علی مکر عظیم و تزویر مبین فیا بشری هذا جمال الخلد قد جاء بنور عظیم و دارت و ادارت فی حولها خلق الکونین فیا بشری هذه حوریة الخلد قد جائت بدور عظیم و جائت حتی قامت فی مقابلة الغلام بطراز عزّ عجیب فیا بشری هذا جمال الخلد قد جاء بحسن عظیم و بعد اخرجت عن القناع کفّ الخضیب کشعاع الشّمس علی وجه مرآت لطیف فیا بشری هذا جمال الخلد قد جاء بطرز عظیم و اخذت طرف برقع الغلام بانامل یاقوت منیع فیا بشری هذا جمال الخلد قد جاء بطرف عظیم و کشفت الحجاب عن وجهه اذاً تزلزلت ارکان عرش عظیم فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بامر عظیم ثمّ انعدمت الارواح عن هیاکل الخلق اجمعین فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بامر عظیم و شقّت ثیاب اهل الفردوس عن هذا المنظر المشرق القدیم فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بنور عظیم اذاً ظهرت صوت البقا عن وراء حجبات العماء بنداء جذب ملیح فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بجذب عظیم و نادت لسان الغیب عن مکمن القضاء تالله هذا غلام ما فازت بلقائه عیون الاولین فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بامر عظیم و صاحت حوریات القدس عن غرفات عزّ مکین فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بسلطان مبین تالله هذا غلام یشتاق جماله اهل ملأ العالین فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بامر عظیم ثمّ بعد ذلک رفع الغلام رأسه الی الکرّوبین فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بروح عظیم ثمّ تکلّم بکلمة اذاً قام کل من فی السّموات بروح جدید فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بصور عظیم ثمّ بعد ذلک توجّه الی اهل الارض بنظرة عزّ بدیع فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بنظرة عظیم و حشر کل من فی الملک عن هذه النّظرة العجیب فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بامر عظیم ثمّ اشار بطرفه الی معدود قلیل فرجع الی مقامه فی جنة الخلد و هذا من امر عظیم.

ص466 \*\*\*

[بخشی از لوح مبارک سبحانک یا هو در پنج دایره تو در تو نوشته شده و ادامه آن در سطور عادی نگاشته شده است. قسمت ابتدایی آن یعنی عنوان‌ها نیز در چهار گوشه صفحه نوشته شده است. با متن مندرج در ادعیه محبوب ص135 تفاوت‌هایی دارد.]

رقم لعبدالله الّذی سمّی بمحمد قبل علی و هاجر الی الله و انقطع عن هواه و اقبل بکله الی الله العزیر المحبوب

**هو العزیز** هذه روضة الفردوس ستر فیها نغمة الله المهیمن القیّوم

**هو العزیز** و فیها تغرّد عندلیب البقا علی افنان سدرة المنتهی بنغمة الّتی تتحیر عنها العقول

**هوالعزیز** و فیها ستر حوریات الخلد مامسّتهنّ احد الّا الله العزیز القدّوس

**هوالعزیز** و فیها ما یقرّب الفقراء الی شاطی الغناء و یهدی النّاس الی کلمة الله و انّ هذا لحق معلوم.

بسمک الهو و انّک انت الهو یا هو. ان یا رهبان الاحدیّة فاضرب علی النّاقوس بما ظهر یوم الله و استوی جمال العزّ علی عرش قدس منیر سبحانک یا هو یا من لیس احد الّا هو. ان یا هود الحکم فاضرب علی الناقور باسم الله العزیز الکریم بما استقرّ هیکل القدس علی کرسیّ عزّ منیع سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. ان یا طلعة البها فاضرب بانامل الرّوح علی رباب قدس بدیع بما ظهر جمال الهویّة فی رداء حریر لمیع سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو یا ملک النّور فانفخ فی الصور فی هذا الظّهور بما رکب حرف الهاء بحرف عزّ قدیم سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. ان یا عندلیب الثّنا غنّ علی الاغصان فی هذا الرّضوان علی اسم الحبیب بما ظهر جمال الورد عن حجاب غلیظ سبحانک هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. ان یا بلبل الفردوس رنّ علی الافنان فی هذا الزمن البدیع بما تجلّی الله عن کل من فی الملک اجمعین سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. ان یا طیر البقا طیر فی هذا الهواء بما طار طیر الوفا فی فضاء قرب کریم سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. ان یا اهل الفردوس غنّوا و تغنّوا باحسن صوت ملیح بما ارتفت نغمة الله من وراء جبروت القدس

خلف سرادق قدس رفیع سبحانک هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. ان یا اهل الملکوت ترنّموا علی اسم المحبوب [تا اینجا داخل دوایر نوشته شده] بما لاح جمال الوجه عن تحت الحجبات بطراز روح منیر سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. ان یا ملکوت الاسما فی ملأ الاعلی زیّنوا رفارف الاقصی بما رکب اسم الاعظم علی سحاب قدس عظیم سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. ان یا جبروت الصّفات فی افق الابهی فاستعدّوا للقاء الله بما هبّت نسمات القدس عن مکمن الذات و انّ هذا لفضل مبین سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. ان یا رضوان الاحدیّة تبهّج فی نفسک بما ظهر رضوان الله العلیّ المقتدر العلیم سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. ان یا سماء العزّ فاشکری الله فی ذاتک بما ارتفعت سماء القدس فی هواء قلب لطیف سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. ان یا شمس الملک فاکسف وجهک بما اشرقت شمس البقا عن افق فجر لمیع سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. ان یا ارض المعرفة فابلعی معارفک بما انبسطت ارض المعرفة فی نفس الله المتعالی العزیز الکریم سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. ان یا سراج الملک فاطفئ

ص467 \*\*\*

فی نفسک بما اضاء سراج الله فی مصباح البقا و استضاء منه اهل السّموات و الارضین سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. ان یا بحور الارض فاسکنوا عن الامواج فی انفسکم بما تموّجت بحر الحمراء علی شاطی امر بدیع فسبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. ان یا طاوس الاحدیّة تشهّق فی اجمة اللاهوت بما ظهرت نغمة الله من کل طرف قریب فسبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو ان یا دیک الصمدیة تدلّع فی اجمة الجبروت بما نادی مناد الله عن کل شطر منیع سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. ان یا ملأ العشاق فابشروا بارواحکم بما تمّ الفراق و جاء المیثاق و ظهر المعشوق مع جمال عزّ منیر سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. ان یا ملأ العرفان سرّوا بذواتکم بما ذهب الهجران و جاء الایقان و لاح جمال الغلام بطراز القدس فی فردوس اسم مکین سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. فسبحانک اللّهمّ یا الهی اسئلک بیومک الّذی فیه بعثت کل الایّام و بآن منه احصیت زمن الاولین و الآخرین فسبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. و باسمک الّذی جعلته سلطاناً فی جبروت الاسماء و حاکماً علی کل من فی السّموات و الارضین سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. بان تجعل هؤلاء غنیّاً عن دونک و مقبلاً الیک و منقطعاً عمّا سواک و انّک انت المقتدر العزیز الرّحیم سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. ثمّ اجعلهم یا الهی مقرّاً بوحدانیّتک و مذعناً بفردانیّتک بحیث لایشهدون دونک و لا ینظرون غیرک و انّک انت علی ذلک لمقتدر قدیر سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. ثمّ احدث یا محبوبی فی قلوبهم حرارة حبّک علی قدر الّذی تحرق بها ذکر غیرک لیشهدوا فی انفسکم بانّک لم تزل کنت فی علوّ البقا و لم یکن معک من شیء و یکون بمثل ما قد کان لا اله الّا انت الکریم العظیم سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. لانّ عبادک الّذین یریدون ان یرتقون الی معارج توحیدک لو یستقرّ انفسهم علی دونک بشیء لن یصدق علیهم حکم التّوحید و لن یثبت فی شأنهم سمة التّفرید سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو. فسبحانک اللّهمّ یا الهی لمّا کان الامر کذلک فانزل من سحاب رحمتک ما یطهّر به افئدة محبّیک و یصفی به قلوب عاشقیک ثمّ ارفعهم برفعتک ثمّ اغلبهم علی من علی الارض و هذا ما وعدت به احبّائک بقولک الحق نرید ان نمنّ علی الّذین استضعفوا و نجعلهم ائمّة و نجعلهم الوارثین سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الّا هو.

شکل نوشتن قسمت اول این لوح که سوابق و نظایری در آثار نقطه اولی و پیش از آنها دارد تامل توجّه و دقت است. این تنها تفنن کاتب نیست.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*