**مجموعه آثار قلم اعلى**

**مجموع کتاب­های سبز - جلد 47**

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

**این مجموعه با اجازه محفل مقدس روحانی ملی ایران شیّدالله ارکانه به تعداد محدود به منظور حفظ تکثیر شده است ولی از انتشارات مصوبه امری نمی‌باشد.**

**شهر الکلمات 133 بدیع.**

این مجموعه الواح مبارکه در شیراز استنساخ عکسی شد و اصل آن متعلق به جناب افنان می‌باشد.

این مجموعه شامل برخی الواح مندرج در آثار قلم اعلی جلد4 (سورة الذکر، رضوان العدل، رضوان الاقرار، سورة العباد) و مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر (لوح حکمت، لوح برهان، لوح رئیس عربی) و ادعیه محبوب و نیز سورة النّصح است با تفاوت‌هایی نسبت به نسخه‌های منتشره.

ص 1\*\*\*

هذا سورة الذّکر قد نزّلت بالفضل لعلّ ملأ البیان ینقطعنّ عمّا عندهم و یتوجهنّ الى یمین العدل و یقومنّ عن رقد الهوى و یتّخذنّ الى ربّهم العلىّ الابهى على الحّق سبیلا

**بسم اللّه الاقدس العلىّ الاعلى**

هذا کتاب نقطة الاولى الى الّذینهم آمنوا باللّه الواحد الفرد العزیز العلیم و فیه یخاطب الّذینهم توقّفوا فى هذا الامر من ملأ البیانیّین لعلّ یستشعرنّ ببدایع کلمات اللّه و یقومنّ عن رقد الغفلة فی هذا

الفجر

ص ٢\*\*\*

الفجر المشرق المنیر قل انّا امرناکم فى الکتاب بان لا تقدموا طائفة الّتى یظهر منها محبوب العارفین و مقصود من فى السّموات و الارضین و امرناکم ان ادرکتم لقاء اللّه قوموا تلقاء الوجه ثمّ انطقوا من قبلى بهذه الکلمة العزیز المنیع علیک یا بهاءاللّه و ذوى قرابتک ذکر اللّه و ثناء کلّ شیء فی کلّ حین و قبل حین و بعد حین و جعلنا هذه الکلمة عزّاً لاهل البیان لعلّ بها یرتقون الى معارج القدس و یکوننّ من الفائزین و انّهم ترکوا ما امروا به بحیث ما ظهر احد منهم تلقاء الوجه بما امرناهم فى الالواح بل رموا نحوه من کلّ الآفاق رمى

ص 3 \*\*\*

النّفاق و بذلک بکیت و بکت اهل جبروت العظمة ثمّ روح الامین قل یا قوم فاستحیوا عن جمالى انّ الّذى قد ظهر بالحّق انّه لبهاء العالمین لو انتم من العارفین و انّه لبهاءاللّه علیه ذکر اللّه و ثنائه ثمّ ثناء اهل ملأ الاعلى و ثناء اهل جبروت البقاء و ثناء کلّ شیء فی کلّ حین ایّاکم ان تحتجبوا بما خلق بین الارض و السّماء ان اسرعوا الى رضوان رضائه و لا تکوننّ من الراقدین قل انّ جماله کان جمالى بالحقّ و انّ نفسه نفسى و کلّما نزّلناه فى البیان قد نزّل لامره المحکم البدیع اتّقوا اللّه و لا تجادلوا بالّذى اخبرناکم به و بشّرناکم بظهوره و اخذت عهد

نفسه

ص ٤\*\*\*

نفسه قبل نفسى و یشهد بذلک کلّ شیء ان انتم من المنکرین تاللّه بنغمة من نغماته قد ولدت حقایق کلّ شیء مرّة اخرى و بنغمة اخرى انجذبت افئدة المقرّبین ایّاکم ان تحتجبوا بشیء عن الّذى کان لقائه ذات لقائى و فدى نفسه فى سبیلى کما فدیت فى سبیله حبّاً لجماله العزیز المنیع قل لولاه ما رکّب الحا بالباء و ما استقرّ هیکل الهاء على الواو و ما خلق ما کان و ما یکون لو انتم من الشّاعرین و لولاه ما القیت نفسى بین یدى المشرکین و ما علّقت بین الهواء تاللّه باشتیاقى الیه و شوقى الى نفسه قد حملت ما لا حمله النبیّین و المرسلین

ص ٥\*\*\*

و رضیت کلّ ذلک على نفسى لئلّا یرد علیه ما یحزن به فؤاده الالطف الارقّ اللّطیف المنیع و وصّیناکم فى کلّ البیان بان لا یحزن احد احداً لعلّ لا یرد علیه من حزن و الّا مالى و ذکرى لکم و اشتغالى بکم یا ملأ التّارکین و انّى ما اردت فى البیان الّا نفسه و لا من الاذکار الّا ذکره و لا من الاسماء الّا اسمه المبارک الامنع الاقدس الابدع البدیع فو عمرى لو ذکرت ذکر الربوبیّة ما اردت الّا ربوبیّته على کلّ الاشیاء و ان جرى من قلمى ذکر الالوهیّة ما کان مقصودى الّا اله العالمین و ان جرى من قلمى ذکر المقصود فهو کان مقصودى و کذلک

فی

ص ٦\*\*\*

فى المحبوب انّه قد کان محبوبى و محبوب العارفین و ان ذکرت ذکر السّجود ما اردت الّا السّجود لوجهه المتعالى العزیز المنیع و ان اثنیت نفساً ما کان مقصود قلبى الّا ثناء نفسه و ان امرت النّاس بعمل ما اردت الّا العمل فى رضائه فى یوم ظهوره و بذلک یشهد کلّما نزّل علیّ من جبروت ربّى العلیم الحکیم و علّقت کلّ شیء بتصدیقه و رضائه و انّه لهو الّذى قد کان بنفسه اله العالمین و مقصود القاصدین و انتم لو تدقّون الابصار لتشهدنّ مظاهر یفعل ما یشاء فى ظلّه لمن العابدین و انتم قد فعلتم بنفسه ما لا فعل امّة

ص ٧\*\*\*

الفرقان بنفسى و لا ملأ الیهود بالرّوح فآه آه من حرقة قلبى و حنین نفسى فی ما ورد على محبوبى من ملأ المشرکین افّ لکم و لوفائکم یا معشر الظّالمین انّا خلقنا الوفاء و الادب لنفسه لعلّ عند ظهوره لا تفعلوا ما یجزع به حقیقتى و حقایق کلّ الاشیاء و انتم تجاوزتم عمّا حدّد فى کتاب اللّه الملک العلیّ العظیم و خرقتم حجبات الحیاء ثمّ ستر الحرمة و عملتم ما یستحیى عن ذکره قلم الانشاء بین الارض و السّماء فآه آه بما ورد منکم على هذا المظلوم الفرید الغریب و لم ادر ما تفعلون به من بعد لا فو نفسى العلیم بل اعلم و عندى علم کلّ

شیء

ص ٨\*\*\*

شیء فى لوح جعله اللّه محفوظاً عن انظر المشرکین و اخبرناه من قبل بما ورد علیه و یرد و لو انّه قد کان بنفسه عالماً بما فى صدور العالمین لن یعزب عن علمه من شیء و لا یفوت عن قبضته ما خلق بکلمة من عنده لا اله الّا هو الفرد الباعث المحیى الممیت قل یا قوم انّه لهو الّذى لو یرید ان یجعل کلّ من فى السّموات و الارض حجّة باقیة من عنده لیقدر و انّ هذا عنده سهل یسیر و انّه لهو الّذى قد خلق رضوان البیان لنفسه و منه بدء کلّ شیء و یعود لو انتم من العالمین و انتم بالّذى کان فى قبضته ملکوت الابداع ما رضیتم بان

ص ٩\*\*\*

یسمّى نفسه باسم من الاسماء بعد الّذى انّها و ملکوتها قد خلقت بامره العزیز المنیع فآه آه عن غفلتکم یا ملأ البیان فآه آه من احتجابکم یا ملأ المشرکین و انتم لمّا اسرفتم فى انفسکم و بلغتم الى معارج العرفان بزعمکم تذکرون الوصایة لاحد من اعدائه و یستدلّون بها على اللّه الّذى به شرعت شرایع الادیان فى الاولین و الآخرین و رجعتم الى ما استدلّ به اولو الفرقان بعد الّذى نهیناکم فى ساحته عن کلّ الاذکار الّا بعد اذنه و کان اللّه على ذلک لشهید و خبیر اذاً فانظروا فى شأنکم و عرفانکم فافّ لکم و لعقولکم

ثمّ

ص ١0 \*\*\*

ثمّ درایتکم یا ملأ الاخسرین اًما علمتم انّا طوینا ما عند النّاس و بسطنا بساطاً آخر فتبارک اللّه الملک الباسط العزیز الکریم قل یا قوم لا تفتروا على نفسى انّى ما تکلّمت الّا بذکر هذا الظّهور و ثنائه و ما تنفّست الّا بحبّه و ما توجّهت الّا بوجهه المشرق المنیر و جعلت البیان و ما نزّل فیه ورقة من اوراق حدیقة الرّضوان لنفسه المهیمن العزیز القدیر ایّاکم ان تغصبوها و ترجعوها الى الّذى اراد سفک دمى مرّة اخرى بما اتّبع النّفس و الهوى و کان من الحاربین قد فصّلنا البیان من کلمة ثمّ رجعناه الیها و امرنا الکلمة بان تحضر تلقاء

ص ١١\*\*\*

العرش لیشهد خلق قبله و یفرح به نفسه العلیم الحکیم اذاً فانصفوا هل ینبغى ان یتصرّف فیها صاحبها او دونها فما لکم یا معشر المحتجبین انّا امرنا ملأ البیان بان یلبسنّ الحریر و ینظفنّ انفسهم و اثوابهم لئلّا یقع عینه على ما لا یحبّه و کذلک فی کلّ شیء فصّلنا تفصیلاً فى کتاب مبین کلّ ذلک لنفسه لو انتم من المنصفین و خلقنا السّموات و الارض و ما قدّر بینهما لاحبائه فکیف جماله المشرق المنیر و انتم تمسّکتم بما قدّرناه له و اعترضتم به على محبوبى فما لکم یا ملأ البغضاء و ما یغنیکم الیوم یا معشر المفسدین و انتم اعترضتم علیه و بکلّ ما ظهر من عنده بعد ما وصّیناکم

به فی

ص ١٢\*\*\*

به فى الالواح بانّ کلّ من یخطر بباله ذکر اسمه الاعظم البدیع یقوم عن مقرّه و یقول سبحان اللّه ذو الملک و الملکوت تسعة عشر مرّة ثمّ سبحان اللّه ذى العزّة و الجبروت تسعة عشر مرّة الى آخر ما نزّلناه فى لوح عزّ عظیم و انتم کفرتم به و بآیاته و ما اکتفیتم بذلک و ما لاحظتم حقوق اللّه فى حقّه و ما راعیتم امر اللّه فى نفسه العلیّ العلیم الى ان اعترضتم بکلّ افعاله واحداً بعد واحد و کنتم من المستهزئین و منکم من قال انّه یشرب الچاى و منکم من قال انّه یاکل الطعام و منکم من اعترض على لباسه بعد الّذى کلّ خیط من خیوطه یشهد بانّه لا اله

ص ١٣\*\*\*

الّا هو و انّه لمقصود المقرّبین و انّى اشهد بنفسى ما کان عند حضرته فى بعض الاحیان من ثوبین لیتبدّل احدهما بالآخر کذلک یشهد لسان صدق علیم و ما کان فى بعض اللّیالى ما یسترزقنّ به آل اللّه و انّه ستر امره حفظاً لامر اللّه المحکم المتین بعد الّذى خلق کلّ شیء لنفسه و عنده مفتاح خزائن السّموات و الارضین افّ لحیائکم یا ملأ البیان تاللّه خجلت من فعلکم و اذاً اتبرّء منکم یا ملأ الشّیاطین فآه آه من ابتلائه بینکم فآه آه عمّا ورد و یرد علیه فى کلّ حین یا قوم فانصفوا ثمّ تفکّروا اقلّ من آن لو انتم فى تلک الحجبات لم اظهرت نفسى

و ما

ص ١٤\*\*\*

و ما ثمر ظهورى یا ملأ المنافقین قد بعثنى اللّه لخرق الاحجاب و تطهیرکم لهذا الظّهور و انتم فعلتم ما یتذرّف به عیناى و عیون المقدّسین قد ابیضّت وجوه ملل القبل من فعلکم لانّکم احجب منهم و اغفل من ملأ التوراة و الزبور و الانجیل فیا لیت ما ولدت من امّى و ما اظهرت نفسى بینکم یا ملأ الخائنین فو الّذى بعثنى بالحق احصیت علم کلّ شیء و کلّما کنز فى کنائز حفظ اللّه و ما ستر عن انظر العالمین و لکن ما احصیت نفوساً اشقى منکم و ابعد عنکم لانّا بعد ما فصّلنا فى الالواح و ما نصحنا به انفسکم فى کلّ الاوراق ما ظننّا بان یظهر فى الملک احد

ص ١٥\*\*\*

ان یعترض على اللّه الّذى فى قبضته ملکوت ملک السّموات و الارضین اذاً تحیّرنا من خلقکم و لم ادر باىّ کلمة خلقتم یا من تحیّر فیکم و من فعلکم افئدة اهل ملأ العالین ثمّ افئدة المخلصین و المقرّبین کذلک قصصنا لک یا عبد فى هذا اللّوح ما تغرّدت به حمامة البیان حینئذ لدى عرش ربّک العزیز الحمید و انّک انت فاقرء ما نزّل فیه ثمّ احفظ لؤلؤ المعانى عن کلّ خائن سارق من ملأ الشّیاطین و ان وجدت من ذى بصر فانشره امام عینه لیشهد و یکون من الفائزین لعلّ اولو الابصار من عبادنا الاخیار یطّلعنّ بما ورد

علی

ص ١٦\*\*\*

على جمال المختار من هؤلاء الفجّار الّذین اتّخذوا العجل لانفسهم ربّاً من دون اللّه و یسجدونه فى العشىّ و الابکار و یکوننّ من الفرحین و انّک انت لا تحزن عمّا ورد علینا ثمّ اصبر کما صبرنا و انّه لخیر ناصر و معین ان اذکر ربّک فى اللّیالى و الایّام ثمّ انطق بثناء نفسه بین عباده لعلّ بثنائه تحدث نار حبّه فى قلوب المحسنین و کل یقومنّ على ثناء اللّه ربّهم و ربّ ما یرى و ما لا یرى و ربّ آبائکم الاوّلین. انّا انزلنا علیک الآیات من قبل و ارسلناها الیک بید احد من عبادنا الّذى سمّى بمحمّد انّا کنّا مرسلین و لن یعادل

ص ١٧\*\*\*

بکلمة منها ما خلق بین السّموات و الارضین ان رأیت محمّداً ذکّره من لدنّا و انّ ربّک خیر ذاکر و علیم قل یا محمّد انّا وصّیناک فى الکتاب بان لا تتجاوز عن العدل و الصدق ایّاک ان تکون من المتجاوزین ان اشکر اللّه بما شرّفک بلقائه ثمّ احفظ نفسک لئلّا یظهر منها ما یحبط به عملک کذلک نوصیک بالحقّ رحمة من لدنّا علیک و على عبادنا المقبلین ثمّ کبّر من لدنّا على وجوه ابنائک و ذوى قرابتک الّذینهم اتّخذوا لانفسهم الى اللّه سبیل ثمّ اذکر اخیک الّذى سمّى باحمد قل ایّاک ان تکون متوقّفاً فى امر ربّک اسمع قولى ثمّ

مرّ

ص ١٨\*\*\*

مرّ عن الصراط کمرّ السّحاب هل سمعت فى الابداع ظهوراً اعظم من هذا الظّهور الّذى ظهر بالحّق لا فو ربّک و یشهد بذلک اولو الالباب و انّ هذا لهو الّذى ینطق فوق رأسه لسان العظمة و الکبریاء ان یا اهل الارض و السّماء هذا ظهورى و بهائى ثمّ عظمتى و برهانى توجّهوا الیه بخضوع و اناب قل انّ الّذین یدّعون حبّک اولئک یحبّونک لانفسهم و لکنّ اللّه احبّک لنفسک و دعاک بلسان هذا الغلام ثمّ من قبل بالسن سفرائه اتّق اللّه الّذى الیه یرجع حکم المبدء و المآب ثمّ ذکّر من لدنّا الّذى سمّى باحمد و حضر تلقاء

ص ١٩\*\*\*

الوجه فى العراق لعلّ ینقطع عمّا سوى اللّه و یتقرّب الى نفس الرّحمن ان یا احمد انّا نریک متوقّفاً حول النّار اسمع قولى ثمّ ادخل فیها باذن ربّک تاللّه انّها لنور لمن انقطع عن کلّ شیء و تمسّک بعروة امر اللّه المقتدر العزیز المنّان ان یا احمد فکرّ فی ما عندک ثمّ فى حجج النّبیین من قبل و ما نزّل فى البیان لعلّ تنقطع بکلّک عن کلّ شیء و تتوجّه الى حرم القرب مقرّ الّذى فیه یستضیئ انوار الوجه بضیاء تستضیئ منها حقایق اهل الاکوان لا مفرّ لاحد الّا بان ینکر رسل اللّه من قبل او یتّبع هذا الامر الّذى اشرق عن افق القدس بقدرة

و

ص ٢0 \*\*\*

و سلطان ان یا محمّد بلّغه رسالات ربّک لیستقیم على امر ربّه و لا یکون محتاطاً فى هذا الامر الّذى یطوف فى حوله الحجّة و البرهان من اقبل الى اللّه فلنفسه و من اعرض فعلیها و مالک الادیان تبلّغ النّاس امر ربّک و تدعوهم الى الرّضوان ایّاک ان تحزن من شیء و انّ ربّک معک فى کلّ الاحیان و قد قدّر لک عند ربّک مقام ما اطّلع به احد الّا اللّه المقتدر العزیز السّبحان لا تستقرّ فى مقامک و لا تصمت عن ذکر ربّک ان اذکره بین عباده لعلّ یحدث فى قلوبهم حرارة محبّة اللّه کذلک امرت من لدن ربّک

ص ٢١\*\*\*

العزیز الرّحمن کبّر من قبل الغلام على وجوه الّذین هم آمنوا ثمّ اجتمعهم فى ظلّ هذا الفردوس الّذى خلقه اللّه فوق الجنان قل یا قوم ان اعرفوا قدر تلک الایّام و لا تکوننّ من الّذینهم نبذوا امر اللّه عن ورائهم و کانوا من اهل الخسران ان اشکروا اللّه بما ایّدکم على عرفان نفسه و انزل علیکم الآیات من سماء الفضل لیقرّبکم الى مقام الّذى جعله اللّه مقدّساً عن عرفان اهل الطغیان الّذین تجاوزوا عن حدود اللّه و نسوا عهده و میثاقه تاللّه ان هم الّا من اصحاب الضّلال و البهاء علیک و على من تمسّک باللّه و تجنّب عن الشّیطان.

هذا

ص ٢٢\*\*\*

هذا رضوان العدل قد ظهر بالفضل و زیّنه اللّه باثمار عزّ منیع

**بسم اللّه العادل الحکیم**

هذا لوح فیه بعث اللّه اسمه العادل و نفخ منه روح العدل فى هیاکل الخلائق اجمعین لیقومنّ کلّ على العدل الخالص و یحکموا على انفسهم و انفس العباد و لا یتجاوزوا عنه على قدر نقیر و قطمیر ان یا هذا الاسم انّا جعلناک شمساً من شموس اسمائنا الحسنى بین الارض و السّماء فاستشرق على الاشیاء عمّا خلق فى الانشاء بانوارک العزیز البدیع لعلّ یجتمعنّ النّاس فى ظلّک و یضعون الظّلم عن ورائهم و یستنورون

ص ٢٣\*\*\*

من انوارک المقدّس المنیر ان یا هذا الاسم انّا جعلناک مبدء عدلنا و مرجعه بین عبادنا المقرّبین و بک نظهر عدل کلّ عادل و نزیّن بطرازک عبادنا المقبلین ان یا هذا الاسم ایّاک ان یغرّنک هذا المقام عن الخضوع بین یدى اللّه المقتدر القدیر فاعلم بانّ نسبتک الینا کنسبة ما سواک لا فرق بینک و بین ما دونک عمّا خلق بین السّموات و الارضین لانّا لمّا استوینا على عرش العدل خلقنا الممکنات بکلمة من عندنا کذلک کان ربّک على کلّ شیء حکیم و ارفعنا بعض الاسماء الى ملکوت البقاء فضلاً

من

ص ٢٤\*\*\*

من لدنّا و انا المقتدر المتعالى العزیز البدیع قل انّه لا نسبة بینه و بین خلقه سبحانه عن کلّ ما خلق و عمّا یذکره عباده الذّاکرین و انّما النّسبة الّتى ینسب به و یذکر فى الالواح انّها ظهرت من ارادة الّتى بعثت من مشیّة الّتى خلقت بامرى المبرم المحیط و لکن انّا اصطفیناک و اختصصناک و ارفعناک فى هذا اللّوح لتشکر ربّک و تکون من المنقطعین ایّاک ان یمنعک ارتفاع اسمک عن اللّه ربّک و ربّ العالمین انّا نرفع من نشاء بامر من لدنّا انّا کنّا مقتدراً على ما نشاء و حاکماً على ما نرید لا تشهد فى نفسک الّا تجلّى

ص ٢٥\*\*\*

شمس کلمة الامر الّتى اشرقت عن فم ارادة ربّک الرّحمن الرّحیم و لا تشهد فى ذاتک قدرة و لا قوّة و لا حرکة و لا سکوناً الّا بامر اللّه الملک العزیز القدیر تحرّک من نسمات ربّک العلیّ الابهى لا بما تهبّ عن شطر النّفس و الهوى کذلک یأمرک قلم الاعلى لتکون من العالمین ایّاک ان تکون مثل الّذى زیّنّاه بطراز الاسماء فى ملکوت الانشاء فلمّا نظر الى نفسه و اعلاء اسمه کفر باللّه الّذى خلقه و رزقه و رجع من اعلى المقام الى اسفل السّافلین قل انّ الاسماء هى بمنزلة الاثواب نزیّن بها من نشاء من عبادنا المریدین و ننزع

عمّن

ص ٢٦\*\*\*

عمّن نشاء امراً من لدنّا و انا المقتدر الحاکم العلیم و ما نشاور عبادنا فى الانتزاع کما ما شاورناهم حین الاعطاء کذلک فاعرف امر ربّک و کن على یقین مبین لا یسلب قدرتنا عن شیء و لم تغلق ایادى الاقتدار لو انت من العارفین قل کلّ اسم عرف ربّه و ما تجاوز عن حدّه یزداد شأنه فى کلّ حین و یستشرق علیه فی کلّ آن شمس عنایة ربّه الغفور الکریم و یرتقى بمرقاة الانقطاع الى مقام لن یحکى الّا عن موجده و لا ینطق الّا باذنه و لا یتحرّک الّا بارادة من لدنه و انّه لهو المقتدر العادل العلیم الحکیم ان یا هذا

ص ٢٧\*\*\*

الاسم ان افتخر فى نفسک بما جعلناک مشرق عدلنا بین العالمین فسوف نبعث منک مظاهراً فى الملک و بهم نطوى شراع الظّلم و نبسط بساط العدل بین السّموات و الارضین و بهم یمحو اللّه آثار الظّلم عن العالم و یزیّن اقطار الآفاق باسماء هؤلاء بین العالمین اولئک الّذین یتبسّم بهم ثغر الوجود من الغیب و الشّهود و هم مرایا عدلى بین عبادى و مطالع اسمائى بین بریّتى و بهم تقطع ایادى الظّلم و تقوّى اعضاد الامر کذلک قدّرنا الامر فى هذا اللّوح المقدّس الحفیظ ان یا ذلک الاسم انّا جعلناک زینة للملوک طوبى

لهم

ص ٢8 \*\*\*

لهم ان یزیّنوا هیاکلهم بک و یعدلوا بین النّاس بالحقّ الخالص و یحکموا بما حکم اللّه فى کتابه المحکم القدیم ما قدّر لهم زینة احسن منک و بک یظهر سلطنتهم و یعلو ذکرهم و یذکر اسمائهم فى ملکوت اللّه العزیز العظیم و من جعل نفسه محروماً منک انّه عرىّ بین السّموات و الارض و لو یلبس حُرر العالمین ان یا معشر الملوک زیّنوا رؤوسکم باکالیل العدل لیستضیئ من انوارها اقطار البلاد کذلک نأمرکم فضلاً من لدنّا علیکم یا معشر السلاطین فسوف یظهر اللّه فى الارض ملوکاً یتّکئون على نمارق العدل و یحکمون بین النّاس کما یحکمون على

ص ٢٩\*\*\*

انفسهم اولئک من خیرة خلقى بین الخلائق اجمعین زیّنوا یا قوم هیاکلکم برداء العدل و انّه یوافق کلّ النّفوس لو انتم من العارفین و کذلک الادب و الانصاف و امرنا بهما فى اکثر الالواح لتکوننّ من العاملین انّه ما امر نفساً الّا بما هو خیر لها و ینفعها فى الآخرة و الاولى و انّه بنفسه لغنىّ من عمل کلّ ذى عمل و عن عرفان کلّ عالم خبیر انّ اللّه قد تجلّى بهذا الاسم فى هذا اللّوح على کلّ الاشیاء طوبى للّذین استضاؤا بانواره و الّذین فازوا به اولئک من عبادنا المقرّبین انّا غرسنا بایادى القدرة فى هذا الرّضوان اشجار العدل و اسقیناه بمیاه

الفضل

ص ٣٠\*\*\*

الفضل فسوف تأتى کلّ واحدة باثمارها کذلک قضی الامر و لا مردّ له من لدنّا انّا کنّا آمرین ان یا مظاهر العدل اذا هبّت روائح الاقتدار ان احضروا ملأ البیان ثمّ ذکّروهم بهذا النّبأ الاعظم العظیم ثمّ اسئلوا یا قوم باىّ حجّة آمنتم بعلىّ و کفرتم بالّذى بشّرکم به فى کلّ الالواح فتبیّنوا یا ملأ الجهلاء ثمّ اتّقوا اللّه یا معشر الغافلین اَتدّعون الایمان بمبشّرى و کفرتم بنفسى العزیز الحکیم مثلکم کمثل الّذینهم آمنوا بیحیى النّبىّ الّذى کان ان یبشّر النّاس بملکوت اللّه فلمّا ظهرت الکلمة کفروا بها و افتوا علیها الا لعنة اللّه على الظّالمین

ص ٣١\*\*\*

بعد الّذى انّه نادى العباد فی کلّ الایّام باعلى النّداء و اخذ عهد کلمة اللّه منهم و بشّرهم بلقائه الى ان فدى روحه حبّاً لنفسه العزیز البدیع فلمّا شقّ السّتر و ظهرت کلمة الاکبر اعترضوا علیها و قالوا انّها تجاوزت عمّا امر به یحیى کذلک سوّلت لهم انفسهم ما جعلهم محروماً من لقاء ربّهم المقتدر القدیر و من المشرکین من قال ما ثبت ما اتى به ابن زکریّا على الارض و ما استقرّ حکمه فى البلاد بین العباد و قبل الاستقرار لا ینبغى ان یأتى احد و بذلک استکبر على الرّوح و کان من المعرضین و منهم من قال بانّ یحیى غسّل النّاس بالماء و الّذى ظهر یغسل

بالروح

ص ٣٢\*\*\*

بالرّوح و یعاشر مع الخاطئین کما تسمعون مقالات اهل البیان فى تلک الایّام یقولون ما قالوا بل یتکلّمون بما لا تکلّم به احد من قبل فویل للّذین یتّبعون هؤلاء المشرکین قل یا ملأ البیان ان استحیوا عن جمال ربّکم الرّحمن الّذى ظهر فى قطب الاکوان ببرهان لائح مبین و الّذى جائکم باسم علىّ من قبل انّه بشّرکم بلقائى و اخبرکم بنفسى و ما تحرّک الّا بحبّى و لا تنفّس الّا بذکرى العزیز البدیع و اخبرکم بانّ کلّ ذى نور یظلم عند بهائه و تضع کلّ ذات حمل حملها و کلّ ذى امانة امانته کذلک نزّل الامر من جبروت مشیة

ص ٣٣\*\*\*

ربّکم العلىّ العلیم و اذا اتتکم السّاعة حین غفلتکم عنها و اشرق جمال المحبوب عن افق ارادة ربّکم المقتدر القدیر انتم اعرضتم عنها و اعترضتم علیه و کفرتم بآیاته و اشرکتم بنفسه الى ان اردتم سفک دمه المقدّس الطاهر العزیز المنیر قل یا قوم اتّقوا اللّه و لا تحدّدوا امراللّه بحدود انفسکم انّه یأمر کیف یشاء بامر من عنده و انّه لهو المهیمن المقتدر القدیر قل تاللّه انّه ینطق فى صدرى و ینادى فى روحى و یتکلّم بلسانى و انّه لهو الّذى ایقظنى من نسمات امره و انطقنى بین السّموات و الارضین قل تاللّه عزیز علىّ بان اکون بینکم و اسمع منکم ما لا سمعه اذن احد من قبل و لکن اللّه

اظهرنی

ص ٣٤\*\*\*

اظهرنى بالحّق و امرت بان لا اعبد الّا ایّاه و اذکرکم بما هو خیر لکم عن ملکوت ملک السّموات و الارضین و لو کان الامر بیدى ما اظهرت نفسى بین یدى هؤلاء الاشرار و لکن انّه لهو المختار یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید یا قوم لا تنظروا الىّ بعیونکم و لا بعیون رؤسائکم تاللّه الحّق لن یغنیکم شیء و لو تستظهروا بخلق الاوّلین و آلاخرین قل یا قوم فانظروا الى جمالى بعینى لانّکم لو تنظرون الىّ بعین سوائى لن تعرفونى ابداً کذلک نزّل الامر فى الواح اللّه المقتدر العزیز الحکیم قل یا قوم ما انادى بینکم بنفسى لنفسى بل انّه ینادى کیف یشاء بنفسه

ص ٣٥\*\*\*

لعباده و یشهد بذلک ضجیجى و صریخى ثمّ حنین قلبى لو انتم من المنصفین انّ و رقة الّتى اخذتها اریاح

مشیة اللّه هل تقدر ان تستقرّ فى نفسها لا فو الّذى انطقنى بالحق بل یحرّکها کیف یشاء و انّه لهو الحاکم لما یرید و انّ حرکتها ثمّ اهتزازها فى نفسها لیکون شاهداً على صدقها لو انتم من العارفین فانظروا یا قوم کیف حال مزمار الّذى وقع تحت انامل ارادة ربّه الرّحمن و ینفخ فیه نفس السّبحان هل یقدر ان یصمت فى ذاته لا فو ربّکم العزیز المنّان بل یظهر منه فنون الالحان کیف یشاء و انّه لهو العزیز الحاکم القدیر و هل تقدر الشّمس ان تطلع

عن

ص ٣٦\*\*\*

عن افق الامر من غیر ضیاء او تستطیع ان تمنع الاشیاء من انوارها لا فو نفس البهاء و یشهد بذلک کلّ منصف بصیر قل یا قوم انّ اصابع قدرة ربّکم العلىّ الابهى تحرّک هذا القلم الاعلى و هذا لم یکن من عندى بل من لدى اللّه ربّکم و ربّ آبائکم الاوّلین و انتم یا ملأ المشرکین اَتعترضون على هذا القلم او على الّذى یحرّکه بسلطان من عنده قل فویل لکم قد تحیّر من فعلکم اهل ملأ العالین اذاً تبکى عین العدل لنفسى و یضجّ حقیقة العدل فى ضرّى و بلائى و تنوح بما ورد على نفسى من الّذینهم خلقوا بارادتى و کانوا ان

ص ٣٧\*\*\*

یفتخروا بالقیام فى حضورى و یستبرکوا بتراب قدمى المبارک العزیز المنیع ان یا مظهر العدل انّى لاشکونّ الیک من الّذین کفروا و اشرکوا بعد الّذى وعدوا بنفسى فى کلّ الالواح و فى لوح الّذى حفظه اللّه فى کنائز عصمته و جعله محفوظاً عن ابصر الخلائق اجمعین قل یا قوم اذا وردتم الرّضوان و ادرکتم ورداً فاستنشقوا ان وجدتم منه روائح الطّیب خافوا عن اللّه و لا تنکروه و لا تکوننّ من الّذینهم عرفوا ثمّ انکروا و کانوا من الکافرین و لو یوجد ذو شمّ لیجد من کلّ ما یظهر منّى رائحة اللّه المقدّس العزیز الکریم ان یا مظاهر هذا الاسم انتم خلقتم

بامری

ص ٣٨\*\*\*

بامرى و بعثتم بارادتى ایّاکم ان یمنعکم هذا المقام عن الخضوع بین یدى ربّکم العزیز العلّام فى یوم الّذى فیه یأتى اللّه فى ظلل من الغمام بسلطان عظیم و ینفخ فیه روح الحیوان على اهل الامکان و یطرّز الرّضوان باسمى العزیز المنّان و یجدّد فیه الانسان بطراز الرّحمن و یزیّن کلّ الاشیاء برداء الاسماء من لدن مبدع بدیع انّکم خلقتم لذلک الیوم اتّقوا اللّه و لا تمنعوا انفسکم من ذلک الفضل العظیم ان یا مسمّیات هذا الاسم لایغرّنکم لاسماء (الاسماء) یومئذ ان اسرعوا الى شطر الفضل و لو تمطر علیکم سحاب الامر سهام

ص ٣٩\*\*\*

القهر ایّاکم ان تصبروا اقلّ من حین لا یملک فى ذلک الیوم احد شیئاً و الامر یومئذ للّه العزیز الحکیم قل یا قوم اوفوا بمیثاق اللّه و لا تنقضوا عهد الّذى عاهدتم به فى ذرّ البقاء على محضر اللّه المقتدر العزیز العلیم قل فافتحوا ابصارکم تاللّه الحقّ قد بعث یومئذ حینئذ و اتى اللّه فى ظلل الغمام فتبارک اللّه المبعث المقتدر العلىّ العظیم اذا یفزع کلّ من فى السّموات و الارض و ینوح قبائل اهل ملأ الاعلى کلّها الّا من اخذه ید الابهى بسلطانه المقتدر العلیّ الاعلى و شقّ حجاب بصره باصبع القضاء و نجّاه من الّذینهم کانوا فى مریة عن

لقاء

ص ٤٠\*\*\*

لقاء اللّه الملک العزیز الجلیل قل تاللّه قد بدّل کلّ الاسماء و ارتفع عویل کلّ شیء و اضطرب کلّ نفس الّا الّذین بعثتهم نفحات السّبحان الّتى هبّت عن شطر ربّکم الرّحمن و ایقظهم عن النوم و طهّرهم عن دنس المشرکین ان یا لسان القدم صرّف الآیات لانّ آذان النّاس لن یستطیعوا ان یسمعوا ما نزّل من سماء فطرتک و هواء ارادتک فالق علیهم على مقدارهم فى ذکر ما کنت علیه و انّ هذا لعدل مبین ان یا ملأ الارض فاعلموا بانّ للعدل مراتب و مقامات و معانى لا یحصى و لکن انّا نرشّ علیکم رشحاً من

ص ٤١\*\*\*

هذا البحر لیطهّرکم عن دنس الظّلم و یجعلکم من المخلصین فاعلموا بانّ اصل العدل و مبدئه هو ما یأمر به مظهر نفس اللّه فى یوم ظهوره لو انتم من العارفین قل انّه لمیزان العدل بین السّموات و الارضین و انّه لو یأتى بامر یفزع من فى السّموات و الارض انّه لعدل مبین و انّ فزع الخلق لم یکن الّا کفزع الرضیع من الفطام لو انتم من النّاظرین لو اطّلع النّاس باصل الامر لم یجزعوا بل استبشروا و کانوا من الشّاکرین قل انّ اریاح الخریف لو تعرّى الاشجار من طراز الربیع هذا لم یکن الّا لظهور طراز آخر کذلک قدّر الامر من لدن

مقتدر

ص ٤٢\*\*\*

مقتدر قدیر و من العدل اعطاء کلّ ذى حق حقّه کما تنظرون فى مظاهر الوجود لا کما زعم اکثر النّاس اذاً تفکّروا لتعرفوا المقصود عمّا نزّل من قلم بدیع قل انّ عدل الّذى تضطرب منه ارکان الظّلم و تنعدم قوائم الشّرک هو الاقرار بهذا الظّهور فى هذا الفجر الّذى فیه اشرقت شمس البهاء عن افق البقاء بسلطان مبین و من لم یؤمن به انّه قد خرج عن حصن العدل و کتب اسمه من الظّالمین فى الواح عزّ حفیظ و من یأتى بعمل السّموات و الارض و یعدل بین النّاس الى آخر الّذى لاآخر له و یتوقّف فى هذا الامر انّه قد ظلم على نفسه و کان من الظّالمین ان ارتقبوا یا قوم ایام العدل و انّها قد اتت بالحّق ایّاکم ان تحتجبوا منها و تکوننّ من الغافلین قل یا قوم زیّنوا

ص ٤٣\*\*\*

هیاکلکم بطراز العدل ثمّ احکموا بما حکم اللّه فى الالواح و لا تکوننّ من المتجاوزین قل من یشرب قطرة من الماء بامرى انّه لخیر من عبادة من على الارض کلّها لانّ اللّه لن یقبل عمل احد الّا بان یکون مزیّناً بطراز اذنى بین العالمین ان اعملوا یا قوم بما امرناکم فى الالواح و انّه قد نزل من جبروت اللّه المهیمن العزیز القدیر و الّذى ارتدّ بصره من رائحة قمیص اسمی الرّحمن انّه یرى فى کلّ الاشیاء آیات ربّه العادل الحکیم ان یا قلم الاعلى فابتعث عبد الّذى سمّى بالرّضا بعد نبیل من مظاهر العدل فی ملکوت الانشاء و انّ عدله ایمانه باللّه و لا یعادله عدل السّموات و الارضین ان یا عبد ان استمع صریر قلم الاعلى ثمّ اجتمع النّاس على شاطئ بحر الاعظم الّذى ظهر بهذا الاسم الاقدم القدیم ان احفظ عباد الرّحمن لئلّا یتغیّر وجوه العرفان

من

ص ٤٤\*\*\*

من لطمات اشارات مظاهر الشّیطان کذلک امرک ربّک العزیز المنّان ان اعمل بما امرت من لدن عزیز جمیل کن سدّاً بین یأجوج الشّرک و جنود الرّحمن لئلّا یتجاوزوا من حدودهم کذلک نزّل الامر من جبروت حکم ربّک العلیم الحکیم انّا جعلناک ذکراً من لدنّا بین عبادنا و جعلناک حصناً لبریّتنا بین العالمین لتحفظهم من سهام الاشارات و تذکّرهم بهذا النّبأ الّذى منه اضطربت هیاکل الاسماء و غیّرت الوجوه و شقّت اراضى الکبر و سقطت الاثمار من کلّ شجر مرتفع منیع طوبى لک بما کسّرت صنم الوهم بقوّة ربّک

ص ٤٥\*\*\*

و نزعت عن هیکلک اثواب التقلید و زیّنته برداء التّوحید بهذا الاسم المقدّس المبارک المتعالى المحیط ثمّ اعلم بانّ ملأ البیان اعترضوا على ربّهم الرّحمن و کفروا بالّذى آمنوا بعد الّذى وصّیناهم فى کلّ الالواح بان لا یحتجبوا حین ظهورى بشیء عمّا خلق بین السّموات و الارضین منهم من کفر بنفسى و یقرء کلماتى و منهم من افتخر بکتب نزّلت من قبلى من قبل قل الیوم لو یملأ کلّ من فى السّموات و الارض من کتب قیّمة و لم تهبّ منها نفحات امرى و فوحات حبّى انّها لن یذکر عند اللّه ربّک و ربّ العالمین قل فویل

لکم

ص ٤٦\*\*\*

لکم یا قوم کلّما نزّل من ملکوت البیان انّه قد نزّل فى ذکرى و ثنائى ان انتم من العارفین قل افّ لکم بما نقضتم میثاق اللّه و نبذتم عهده عن ورائکم و رجعتم الى مقرّکم فى اسفل السّافلین ان یا اسمى قد بقیت فریداً بین ملأ البیان بعد الّذى ما نزّل البیان الّا لذکر نفسى المظلوم الفرید قل یا قوم خافوا عن اللّه تاللّه انّ نقطة الاولى ما تنفّس الّا بذکرى و ما تکلّم الّا بثناء نفسى و ما کان محبوب قلبه الّا جمالى المشرق المنیر ان یا اسمى فاعلم بانّ الّذى منه بعث هیاکل العدل و اشرقت انوار الفضل نسبه المشرکون

ص ٤٧\*\*\*

الى الظّلم کذلک فعلوا بنفسى هؤلاء الظّالمین فسوف تبدّل هذه الارض من ظلم هؤلاء و تضطرب الامور کذلک یخبرک لسان صدق علیم و قد انتشرت الواح النّار فى کلّ البلاد و یمرّ علیکم مظهر الشّیطان بکتاب اذاً قل یا عباد الرّحمن دعوها عن ورائکم و توجّهوا الى کلمة اللّه المحکم البدیع انّه لا یعادل بحرف منها ما نزّل فى ازل الآزال او ینزل من سماء عزّ رفیع ان یا اسمى طهّر عبادى عن نفحات دونى ثمّ استجذبهم من بدائع نغماتى و کلماتى ثمّ طیّرهم فى هواء قربى و رضائى لعلّ یقصدون حرم عزّى و بیت کبریائى کذلک

نزّل

ص ٤٨\*\*\*

نزّل بالحّق و انّه لتنزیل من لدن ربّک العلىّ العلیم ثمّ امنعهم عن سفک الدّماء انّا قد نهیناهم فى کلّ الالواح و هم اتّخذوا احکام اللّه سخریّاً و تجاوزوا عن حصن الامر و کانوا من الغافلین و رجع ضرّ اعمالهم الى اصل الشّجرة وکذلک کان الامر ان انت من السامعین انّ الّذین یجادلون و یحاربون مع النّاس اولئک خرجوا عن رضوان العدل و کانوا من الظّالمین فى الواح عزّ حفیظ و الّذینهم استشهدوا فى سبیل اللّه فى هذه الایّام اولئک من اعلى الخلق و کانوا ان یذکروا اللّه جهرة بحیث ما

ص ٤٩\*\*\*

منعهم کثرة الاعداء عن ذکر اللّه بارئهم الى ان استشهدوا و کانوا من الفائزین و فى حین ارتقاء ارواحهم استقبلتهم قبائل ملأ الاعلى کلّها برایات الامر کذلک قضى الامر بالحّق من لدن مقتدر حکیم قل **یا الهى و سّیدى** انت الّذى غرست اشجار العدل فى رضوان امرک و حکمتک اذاً فاحفظها یا الهى من عواصف القضاء و قواصف البلاء لترتفع باغصانها و افنانها فى ظلّ فضلک و جوار رحمتک ثمّ اسکن یا الهى فى ظلّ اوراقها من اصفیاء خلقک و المقرّبین من عبادک و انّک انت

المقتدر

ص ٥٠\*\*\*

المقتدر على ما تشاء و انّک انت الغفور الرّحیم. انّا خلقنا رضوان العدل بقوّة من عندنا و قدرة من لدنّا و ارسلناه الیک بفواکه عزّ بدیع اذاً ذق من اثمارها ثمّ استرح فى ظلّ اوراقها لتکون محفوظاً من نار المشرکین و بذلک اتممنا النّعمة علیک لتشکر ربّک و تکون من الشّاکرین و الحمد للّه ربّ العالمین.

هذا رضوان الاقرار قد نزّل من لدی اللّه المهیمن القیّوم

**بسم اللّه الامنع الاقدس الابهى**

اقرّ اللّه بذاته لذاته بانّه لا اله الّا هو له الخلق و الامر و کلّ له خاضعون اقرّ اللّه بنفسه لنفسه بانّه لا اله

ص ٥١\*\*\*

الّا هو له العزّة و البقاء و له العظمة و السّناء و له القدرة و الکبریاء یحیى و یمیت ثمّ یمیت و یحیى و انّه لهو السّلطان فى جبروت العماء و انّه لهو الفرد المهیمن القیّوم. شهد اللّه فى علوّ جبروته و سموّ ملکوته بانّه لا اله الّا هو له الرّفعة و القّوة و له العزّة و القدرة ینزل من سحاب الفضل ما یطهّر به حقایق کلّ شیء انّهم عن جهة الرّوح لا یهربون کذلک نزّل الامر من جبروت البقاء لاهل البهاء لعلّ النّاس کانوا فى ایام ربّهم یتذکّرون فسبحان الّذى یسبّح له ملکوت ملک السّموات و الارض و یسجد له کلّ نفس کما انتم تشهدون

و الّذین

ص ٥٢\*\*\*

و الّذین لا یعرفونه الیوم یسجدون لوجهه و لکن لا یفقهون کما یشهد ذلک فى ملأ البیان یقرّون باللّه و بالّذى ارسله من قبل فلمّا جائهم ما عرفوا بقمیص آخر کفروا به و کذلک فانظر فى الفرقان و من قبله کلّ الادیان ان انت من الّذینهم فى امر ربّهم یتفکّرون ما شهدت عیون الابداع مثل هؤلاء یعبدون اسماً من الاسماء ثمّ عن موجده یغفلون مثلهم کمثل الّذین یعبدون الاصنام و لا یشعرون فسبحان الّذى کان مستویاً على عرش عزّ اقتداره فى ازل الآزال و کان مستوراً عن الاخیار و الاحبار ثمّ عن ادراک ملأ الجلال و الاستجلال ثمّ عن الابصار

ص ٥٣\*\*\*

و الانظار و اذا اراد ان یمطر على حقایق الموجودات و افئدة الممکنات امطار الفضل و الاحسان و رشحات الجود و الامتنان شقّ حجاب السّتر و اظهر نفسه باسم کلّ نبىّ فى کلّ عصر الى ان اظهر نفسه باسم علىّ فى سنة السّتّین ثمّ بهذا الاسم فى سنة التّسع على سرّ السّرّ الى ان بلغ الایّام الى الثّمانین اذاً کشف الجمال بین السّموات و الارض بسلطان مبین و نادى باعلى النّدا بلسان مظهر نفسه بانّى انا الّذى کنت الهاً و لا مالوه و عالماً و لا معلوم و ربّاً و لا مربوب و انا الّذى ماعرفنى احد من الممکنات و لن یعرفنى نفس من الموجودات

و کلّما

ص ٥٤\*\*\*

و کلّما عرفه العارفون یرجع الى کلمة الّتى خلقت بقولى و انا المقدّس المتعالى الممتنع العزیز الرفیع قد خلقت الموجودات لعرفان نفسى و نزّلت علیهم آیاتى بالحّق لئلّا یکوننّ مریباً فى امرى الغالب البدیع المحیط فمن ادّعى فى نفسه فوق ذلک فقد افترى على اللّه الّذى خلقه بامر من عنده کذلک نزل الامر فى الواح القبل و ینزل حینئذ لیکون دلیلاً من لدنّا و حجّة من عندنا على الخلایق اجمعین و انتم یا ملأ الارض فاعرفوا قدر ما نزّلنا علیکم ثمّ انقطعوا عمّا عندکم من الاوهام و خذوا آیات اللّه بقدرة و لا

ص ٥٥\*\*\*

تتّبعوا خطوات الّذین اذا تتلى علیهم آیات اللّه یستکبرون علیها بعد الّذى خلقت بحرف منها حقایق اهل اللّاهوت ثمّ حقایق اهل الجبروت ثمّ انفس اهل الملک و الملکوت ثمّ ما کان و ما یکون ان انتم من العارفین و انا الّذى کنت مقتدراً على ما اشاء و اکون مقتدراً على ما ارید لن یمنعنى خدع الماکرین عن سلطانى المقتدر العزیز القدیر قل انّا لو نرید نسخّر الممکنات و نرجعهم من الوجود الى العدم لنرجعنّهم بکلمة الّتى تظهر من قلمى الّذى یحرّک من انامل قدسى العزیز الکریم ان یا اسمنا المحمّد قبل على اسمع ما

یقولون

ص ٥٦\*\*\*

یقولون المشرکون و ما یخرج من افواههم تاللّه بها احرقت اکباد الطّاهرات فى الغرفات و بکت عیون الآیات فى سرادق الکلمات و شقّت الظّهورات عن هیاکلهنّ سندس الاشارات و استبرق العلامات کذلک نخبرک بالحّق لتکوننّ من المتخبّرین لانّهم اعترضوا بالّذى بحرف منه خلقت حقایقهم و رفعت اسمائهم فى ملکوت الاسماء و ظهرت آثارهم فى اراضى الانشاء و علت اذکارهم بین الارض و السّماء ان انتم من الشّاهدین و بلغوا فى الغرور و الانکار الى مقام الّذى انکروا حجّة اللّه و برهانه

ص ٥٧\*\*\*

ثمّ ظهور اللّه و سلطانه ثمّ قیام اللّه و اقتداره ثمّ استوائه على عرش عزّ عظیم انّ الّذین یتکلّمون بمثل الصبیان عندما یرتفع عن جهة عرش ربّک الرّحمن ینکرون تلک الکلمات الّتى نزّلت من عرش الاسماء و الصّفات و اذا تتلى علیهم تسودّ وجوههم و ترهقهم غبرة الجحیم و یخرج من شفتاهم ما یلعن به علیهم کلّ من فى السّموات و الارض یقولون انّها ما نزّلت على الفطرة قل یا ملأ المشرکین موتوا بغیظکم تاللّه بها قد ظهرت فطرة اللّه العزیز المقتدر المهیمن العلیم ان یا نبیل فاعلم بانّا سترنا اسرار الامر فى زمن

الّتی

ص ٥٨\*\*\*

الّتى ما ادرکه الازلیّون و لا السرمدیّون و کنّا فى نفسنا متوّحداً فرداً واحداً مستوراً عن اعین الموجودات و مقنوعاً خلف حجبات القدس فى مکمن الذّات و اذا اردنا ان نظهر الامر فى ملکوت الانشاء اخذنا کفّاً من الطّین بقبضة قدرتنا المقتدر العزیز الحکیم ثمّ عجنّاه بمیاه القدس و نفخنا فیه روحاً من ارواح الّتى خلقناها فى جبروت البقاء و صوّرناه على هیکل من هیاکل القدس و سمّیناه بالآدم فى جبروت الاسماء ان انت من العارفین و کذلک لو نأخذ کفّاً اخرى و نبعث منه هیاکل المقدّسین ثمّ صور ملأ العالین ثمّ ارواح

ص ٥9 \*\*\*

النّبیین و المرسلین لنقدر بالحّق و انا المقتدر بسلطانى الّذى احاط الممکنات و بامرى الّذى استعلى على کلّ الذّرات ان انت من العالمین ثمّ دارت الایّام الى ان بلغت الى هذه الایّام الّتى اظهرنا فیها نفسى الحّق بهذا الجمال الّذى تجلّینا به على العالمین اذاً قاموا علىّ عبادى الّذین لن یذکر اسمائهم فى ساحتّی المقدّس العزیز الرّفیع بل خلقت ذواتهم بارادة امرى الّذى خلق بقولى و انا الّذى خلقت الاسماء و ملکوتها و بعثت الصّفات و جبروتها و اظهرت الحقایق و لاهوتها و کان نفسنا القدیم مقدّساً عن کلّها بل جعلناها ظهورات

لعبادنا

ص ٦٠\*\*\*

لعبادنا الّذى خرّوا باذقانهم سجّداً بوجهى المتعالى العزیز الکریم اذاً انت فابک لهذا الربّ بما ورد علیه ما لا ورد على احد من قبل و مسّته من البأساء ما ینقطع به ارواح اهل اللّاهوت خلف خباء القدس فى فردوس الاعلى ثمّ انقطعت مائدة الرّوح عن فم المقرّبین کذلک القیناک قول الحقّ لعلّ تطّلع برشح عمّا رشح علینا من بحور القضاء و تکون فى نفسک لمن العارفین ان یا نبیل اذا سافرت من شطر ربّک الى اشطار الآفاق ذکّر النّاس بما ورد على طیر القدم من مخالیب المشرکین ایّاک ان

ص ٦١\*\*\*

لا تزد و لا تنقص فاقصص بالحق بما رأیت لعبادنا المقرّبین قل تاللّه انّ الّذى خلق بقولى و استبرک بلقائى افتى علىّ بما اشتعل فى نفسه نار الحسد و البغضاء و لکنّ اللّه ظهر خافیة صدورهم و انّه لهو العلیم الخبیر ثمّ افتروا علىّ کلّما ینبغى لانفسهم لیدخلوا به بغض الغلام فى صدور المقدّسین قل فویل لکم و بما امرکم هویکم فللّه عباد لم یمنعهم حجبات الاشارات و لا کلّما خلق بین الارض و السّموات اولئک یخرقنّ کلّ الاستار بید القدرة و الاقتدار و یعرفنّ اللّه باللّه و بما یظهر من عنده تاللّه انّهم لعباد

الذین

ص ٦٢\*\*\*

الّذین یطوفنّ فى حولهم جنود الامر و یؤیّدهم روح القدس فى کلّ حین ان یا عبد ذکّر النّاس و لا تخف من احد فتوکّل على نفس ربّک العزیز القدیر ثمّ احفظ نفسک بان لا یقلّبک کبر العمائم من کلّ مبغض حمیر قل یا قوم زیّنوا رؤسکم بعمائم الصدق و الانصاف لا بما یحمل على ظهر البعیر اتّقوا اللّه و لا تدعوا کلمات اللّه عن ورائکم و لا تکوننّ من الظّالمین فسوف تشهد من الّذین ینکرون اللّه و سلطانه ثمّ عظمته و برهانه یذکرونه بالسنتهم و یکوننّ من الذّاکرین اذاً یضرب ملائکة الامر اذکارهم على رؤسهم

ص ٦٣\*\*\*

و یقولون فویل لکم یا معشر المشرکین اَتفتون على اللّه و تجاحدون بنفسه و تجادلون بذاته و تقرئون ما نزّل من عنده تاللّه انّکم اذاً فى خسران عظیم فسوف یزیّنون هؤلاء رؤسهم بمنادیل الخضر و البیض و بذلک یفتخرون بین النّاس و یکوننّ من الفرحین کما رأیتم فى ملأ الفرقان بحیث بنسبتهم الى اسم من اسمنا لبسوا من عصب الخضر ثمّ کفروا به عن موجدها و کذلک فانظر فى شأنهم و قلّة عرفانهم لتکوننّ من العارفین قل یا قوم زیّنوا رؤسکم بالانصاف ثمّ هیاکلکم بحلل العرفان ایّاکم بان لا تبدّلوا زینة اللّه بینکم و لا تکونوا من

الذین

ص ٦٤\*\*\*

الّذین یقولون ما لا یفعلون و یکوننّ من المستکبرین کما شهدت فى تلک الایّام انّ الّذى اعرض عن اللّه و استکبر بآیاته ینهى النّاس عن اکل البصل و شرب الدّخان قل فانصف یا عبد ءَ ارتکاب هذین اعظم عند اللّه ام اعراضک على اللّه الّذى خلقک بقول من عنده اذاً فانصفوا یا ملأ العارفین قل یا قوم اَتقتلون مظهر نفس اللّه ثمّ تسئلون عن دم البعوضة فویل لکم یا معشر الغافلین تاللّه یا قوم یبکى عیونى و عیون علىّ على رفیق الاعلى و یضجّ قلبى و قلب محمّد فى سرادق الابهى و یصیح

ص ٦٥\*\*\*

فؤادى و افئدة المرسلین عند سدرة المنتهى ان انتم من النّاظرین و لم یکن حزنى لنفسى بل على الّذى یأتى على ظلل من الامر بسلطان لائح مبین لانّ هؤلاء لن یرضوا بظهوره و ینکرون آیاته و یجحدون سلطانه و یحاربون بنفسه و یخادعون امره کما فعلوا بنفسه هذا فى تلک الایّام و کنتم من الشّاهدین قل یا قوم خافوا عن اللّه و لا یغرّنّکم الدّنیا بغرورها اتّقوا اللّه و کونوا من المتّقین و یا قوم هذا جمال علىّ بینکم ان لن تؤمنوا به لا تفتروا علیه و لا تدخلوا البغضاء فى صدور عباده و لا تدحضوا الحّق

بما عند

ص ٦٦\*\*\*

بما عندکم و لا تکوننّ من المشرکین ان یا نبیل انّا جعلناک نفحة من نفحات الامر لیجدوا النّاس منک روائح هذا القمیص الّذى محمّراً بدم البغضاء و علّق بین السّموات و الارضین ان یا محمّد قم على امر اللّه و دینه ثمّ شرایع اللّه و سننه ثمّ انصره بما تکون مستطیعاً علیه لعلّ تمسک بذلک ایادى الضرّ عن ذیل دین قویم لانّ هؤلاء بدّلوا امر اللّه فى انفسهم و نعمته على ذواتهم و حرّفوا کلمات عن موضعها و کذلک کانوا من الفاعلین و من المعرضین من قال بانّ هذا الغلام اراد ان ینسخ حکم البیان

ص ٦٧\*\*\*

لیلقى الغلّ فى صدور الممرّدین قل انّ الّذین اوتوا بصر الحدید لن یمنعهم اشارات التّحدید و یدخلون على مقرّ التّوحید اقرب من حین و الّذى شرب تسنیم القدس من کأس البقاء عن غلام الابهى لن یلتفت الى کؤوس الفناء من هیاکل المریبین و انّک انت طهّر لسانک عن ذکر دونى ثمّ ذکّر النّاس لیستجذبهم نغماتک الى شطر قدس منیر ثمّ اشهد فى نفسک بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً مظهر نفسه بین العالمین و انّ بهائه لظهوره و بطونه ثمّ عزّه و کبریاه بین الخلایق اجمعین و به یفصّل اللّه بین الحق و الباطل و السعید و الشّقىّ

و یمتاز

ص ٦٨\*\*\*

و یمتاز الموحّدون عن المشرکین و لن یرفع الیوم نداء احد الى اللّه الّا بعد حبّى کذلک نزّل الامر من لدن عزیز قدیر و انّک ان وجدت نفسک وحیداً فى امرى اذاً لا تضطرب ثمّ استقم لانّ بذلک یثبت امر اللّه ان انت من ذى بصر منیر لانّ احبائى هم لئالئ الامر و من دونهم حصاة الارض و لابدّ ان یکون الحصاة ازید من لؤلؤ قدس ثمین و واحد من هؤلاء عند اللّه خیر من الف الف نفس من دونهم کما انّ قطعة من الیاقوت خیر من الف جبال من حجر مبین کذلک فاشهد الامر و الفرق بین هؤلاء لتکون من

ص ٦٩\*\*\*

اصحاب الیقین و انّک ان رأیت رضا الرّوح ذکّره بما ورد على الغلام ثمّ الق على جهة الرّوح من لدنّا کذلک امرت من لدن علیم حکیم و قل یا رضا اَتضحک فى نفسک بعد الّذى تبکى عیون القدم بما ورد علیه من ضرّ الشّیاطین اَتسکن على مقاعد الرّاحة و کان جسد نفس اللّه مضطرباً من لدغ الثعبان فى کلّ الایّام بل فى کلّ حین ان یا رضا قم على الامر ثمّ انصر ربّک و لا تصبر اقلّ من آن لانّک اسم الاعظم فى الواح قدس حفیظ ثمّ اجتمع النّاس على حبّ اللّه و امره ثمّ اقرء

علیهم

ص ٧٠\*\*\*

علیهم ما نزّل حینئذ من جبروت ربّک القادر الحکیم اَنسیت حین الّذى دخلت بقعة الفردوس و حضرت بین یدى العرش و یلقى علیک من سدرة الرّوح عن خلف الف حجاب بانّى انا اللّه لا اله الّا انا المهیمن العزیز القدیر اذا فاشتعل بما تجلّى علیک جمال المختار فى قطب النّار لیشتعل بها العباد و یستقرّ حرارة حبّ ربّک فى افئدة العارفین ان یا رضا تاللّه انّ القلم یبکى على ضرّى و مسکنتى ثمّ وحدتى و غربتى و بما اشتعلت نار الاعراض فى قلوب المعرضین خذ زمام الامر لئلّا یتصرّف فیه انامل الشّیطان و یصدّ النّاس

ص ٧١\*\*\*

عن شطر ربّک الرّحمن الرّحیم فافتح عیناک ثمّ انظر بما نزّل من عند ربّک لتستقیم على الامر بحیث لا یقلّبک کلّ من فى السّموات و الارضین قل انّ ظهورى سلطنتى و حجّتى نفسى و دلیلى جمالى و جندى توکّلى و حزبى قدرتى و برهانى قیامى فى مقابلة العالمین فى ایام الّتى قامت علیّ الملل و الدّول و من دونهما جنود الارض کما سمعتم و کنتم من السّامعین ان یا عبد فانصر هذا المظلوم الّذى عاد علیه من القاه من آیات ربّه لینصر الامر و یکون من الناصرین فلمّا هبّت رائحة الاطمینان و اطمئنّ فى نفسه قام

بنفسه

ص ٧٢\*\*\*

بنفسه على اللّه الّذى خلقه بقوله الى ان افتى علیه و کان من المفتین و لکنّ اللّه حفظ عبده بجنود الغیب و الشّهادة و نصره بالحقّ و انّه لخیر ناصر و معین ثمّ ذکّر احبائى فى هناک ثمّ الق على وجوههم ما القى اللّه على وجهک لیشکرنّ ربّهم و یکوننّ من الشّاکرین و یستقیمنّ على الامر حین الّذى یدخلهم الشّیطان ببغض مبین ان یا رضا الرّوح اسمع قول ربّک و لا تکن من المتوقّفین اوّلاً لا تضع قدمک على مقعد الّذى تجد فیه غلّ الغلام ایّاک ان لا تقرّب به و کن فى زهد منیع و اذا یظهر بین یدیک الواح و رسائل فى ردّ اللّه و سلطانه اذاً توکّل على

ص ٧٣\*\*\*

اللّه ربّک و قل بسم اللّه الامنع الاقدس العزیز الحکیم ثمّ خذ بقوّة اللّه اوراقاً من القرطاس ثمّ اکتب بما یلهمک اللّه بسلطانه فى ردّ من ردّ على اللّه المقتدر الغالب القدیر ایّاک ان لایأخذک الاوهام فاخرق حجباتها و لا تکن من المتوهّمین و فى حین الّذى تأخذ القرطاس تاللّه روح الاعظم یؤیّدک و روح القدس ینطق فى صدرک و روح البهاء یتکلّم على لسانک و کذلک ایقن فى قدرة ربّک و کن من الموقنین و قدّرنا فى هذا اللّوح لاکثر الاحباب بان یکتبوا الواحاً فى اثبات هذا الامر و یرسلوها الى البلاد لعلّ بذلک لن تحتجب

احد

ص ٧٤\*\*\*

احد من لقاء اللّه العزیز الجمیل ان یا عبد فاعمل بما امرت و لا تاخّر امر ربّک و کن من العاملین دع الدّنیا و ما فیها و علیها عن ورائک ثمّ اجعل نفسک سدّ الامر بین هؤلاء المفسدین لئلّا یتجاوزوا عن حدودهم و لا یکوننّ من المتجاوزین و انّک انت یا محمد اذا وردت ارض العراق و حضرت بین یدى الکلیم فاظهر له قمیص الغلام و بما ورد علیه من اخیه لیطّلع بما ورد على سلطان القدم من الّذى رفع اسمه بامر من لدنه و کذلک نزّل بالحقّ من جبروت اسم قدیم ان یا کلیم قم على الامر ثمّ انصر ربّک و کن من الناصرین

ص ٧٥\*\*\*

و ان یدخل علیک الشّیطان لیزلّک عن صراط ربّک اذاً فاستعذ باللّه و کن فى عصمة منیع و ان یحضر بین یدیک الواح الغرور من الّذى استکبر على اللّه المقتدر العزیز القدیر دعها على التّراب ثمّ خذ القلم بامرى العزیز الغالب العلیم ثمّ بلّغه امر ربّک بنصائح مشفقة لعلّ یتذکر فى نفسه و لا یستکبر على اللّه ربّک و ربّ العالمین تاللّه یا کلیم ما یجرى من قلمهم ینبغى لشأنهم یتکلّمون بمثل الصبیان و یعترضون به على جمال الرّحمن کذلک فانظر فى هؤلاء الغافلین و بلغوا فى الغفلة الى مقام یستدلّون بآیاتى فى اثبات

امرهم

ص ٧٦\*\*\*

امرهم ثمّ یعرضون عن جمالى فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثاً من اللّه العزیز العلیم کذلک غشت قلوبهم غشاوة النّفس و الهوى و اخذتهم الشّهوات من کلّ الجهات و کانوا من المیّتین و عن ذکرهم و ما عندهم ثمّ تجنّب عنه ثمّ ابتغ لنفسک فى ظلّ عصمت ربّک موطن امن و کن من المطمئنّین و توکّل فى کلّ الامور على اللّه ربّک العالم الخبیر ان یا نبیل انت اذهب بکتاب اللّه و ثوب کبریائه لینتشر بهما روائح القدس بین العالمین و لعلّ یطهّر القلوب عن دنس الوهم و الهوى و یرجعنّ الى موطن المقرّبین فافتح اللّسان بالبیان ثمّ

ص ٧٧\*\*\*

اذکر ما رأیت و شهدت من امر مولاک لعلّ بذلک یفتح ابصار المحتجبین و الرّوح علیک و على الّذین اذا تتلى علیهم آیات ربّهم یخرّون باذقانهم سجّداً للّه ربّ کلّ شیء و ربّ العالمین و الحمد لهذا الربّ اذ هو محبوب العارفین.

[سورة العباد]

**بسم اللّه الابدع الابدع**

شهد اللّه انّه لا اله الّا هو و انّا کلّ له عابدون. شهد اللّه انّه لا اله الّا هو و انّا کلّ له ساجدون. شهد اللّه انّه لا اله الّا هو و انّا کلّ له قانتون. شهد اللّه انّه لا اله الّا هو و انّا کلّ له خاضعون. شهد اللّه انّه لا اله الّا هو و انّا کلّ له خاشعون.

شهد

ص ٧٨\*\*\*

شهد اللّه انّه لا اله الّا هو و انّا کلّ له حامدون. شهد اللّه انّه لا اله الّا هو و انّا کلّ له راکعون. شهد اللّه انّه لا اله الّا هو و انّا کلّ له عاملون. شهد اللّه انّه لا اله الّا هو و انّا کلّ منه سائلون. شهد اللّه انّه لا اله الّا هو و انّا کلّ به ناطقون. شهد اللّه انّه لا اله الّا هو و انّا کلّ له ناظرون. شهد اللّه انّه لا اله الّا هو و انّا کلّ به رافعون. شهد اللّه انّه لا اله الّا هو و انّا کلّ به لمنقلبون.

ان یا مهدى فاشهد کما شهد اللّه لنفسه قبل خلق السّموات و الارضین بانّه لا اله الّا هو و انّ هذا الغلام عبده و بهائه و انّه لنبأ الّذى قد

ص ٧٩\*\*\*

کان فى ازل الآزال فى الواح العزّ عظیم و ما عرفه احد الّا نفسه المهیمن العزیز القدیر و لن یعرفه الّا من شاء ربّه و هذا من امر الّذى اخبرناک به من قبل ان انت من العارفین فاسمع نصحى ثمّ ما ینطق به لسان اللّه فى هذا الزّمن البدیع ایّاک ان لا یصدّک شیء و لا یمنعک امر فاسع فى نفسک ثمّ اجهد فى ذاتک لتکوننّ من الصالحین فى هذا الامر الّذى به یفزع اهل ملأ العرفان ثمّ یجزع اهل سرادق الایقان ثمّ ینصعق ارواح المقرّبین و یندکّ جبل المستکبرین طهّر عیناک عن کلّ ما سویٰه ثمّ دع کلّ ما فى ایداک ثمّ قدّس نفسک عن

کل

ص ٨٠\*\*\*

کلّ من فى الارضین و السّموات لتستطیع ان تستقیم على امر الّذى تزلّ علیه اقدام المخلصین ثمّ انقطع عن نفسک و عن ما سواک ثمّ عن نفوس المشرکین فانظر بطرف البدء فی ما نظرت الى آدم ثمّ من بعده الى ان یصل الامر الى علىّ قبل نبیل قل تاللّه کلّهم قد جائوا عن مشرق الامر بکتاب و صحیفة و لوح عظیم و اوتوا کلّ واحد منهم على ما قدّر لهم و هذا من فضلنا علیهم ان انتم من العارفین و کلّهم بلّغوا رسالات ربّهم و بشّروا النّاس الى رضوان اللّه المهیمن القدیر و اخرجوا

ص ٨١\*\*\*

النّاس من الظّلمات الى النّور و بشّروهم بلقاء اللّه کما انتم قرأتم فى صحف الاولین حتّی اذا بلغ الامر الى وجهه العزیز المقدّس المتعالى المنیر اذاً احجب نفسه فى الف حجاب لئلّا یعرفه احد بعد الّذى کان ینزل علیه الآیات من کلّ الجهات و ما احصاه الّا اللّه ربّک و ربّ العالمین فلمّا تمّ میقات السّتر اذاً اظهرنا عن خلف الف الف حجاب من النّور نوراً من انوار وجه الغلام اقّل من سمّ الابرة اذاً انصعقت اهل ملأ العالین ثمّ سجدت وجوه المقرّبین و ظهر بشأن ما ظهر

مثله

ص ٨٢\*\*\*

مثله فى الابداع بحیث قام بنفسه بین السّموات و الارضین و ما تداهن باحد فى امر ربّه و ناد العباد باعلى ندائه و ما خاف من احد کما انتم کنتم من النّاظرین و ابتلى بین العباد بحیث اجتمعوا علیه طغاة الارض و انتم من الشّاهدین و ما استنصر من احد الّا باللّه العزیز المقتدر العلیم و انّه نصره بالحقّ و انزل علیه سکینة من عنده و ایّده بجنود الغیب حین الّذى اخرجه عن مدینة الامر بسلطان مبین و ظهر امره و علا برهانه و تمّت حجّته و کملت کلمته الى ان اشتهر امر اللّه بین الخلائق اجمعین الى ان قطعنا الاسبال و دخلنا

ص ٨٣\*\*\*

المیادین کما انتم سمعتم من المهاجرین و فى کلّ تلک الاماکن و الایّام ما سترنا الامر و ما احتجبناه بل اظهرناه کطلوع الفجر عن افق صبح منیر الى ان وصلنا الى البحر الّذى ذکر اسمه فى الالواح ان انتم من الشّاهدین و رکبنا السفینة باسمنا ثمّ اجریناه على البحر باسمى العزیز المقتدر الجمیل و حفظناه بقدرة من عندنا و حفظنا الّذین رکبوا علیها الى ان وصلوا الى ساحله فى مدینة الّتى اشتهر اسمها بینکم ان انتم من العالمین و کنّا فیها اربعة اشهر متوالیات بما رقم فى الواح عزّ حفیظ و فى تلک الشهور ما زارنا احد من الّذین کانوا

فیها

ص ٨٤\*\*\*

فیها لا من اعلاهم و لا من اسفلهم و کان اللّه على ذلک شهید و علیم و ما ذهبنا الى احد و ما توجّهنا الى نفس اظهاراً لسلطنة اللّه و امره و ابلاغاً لقدرة اللّه و هیمنة اللّه الى ان تمّت میقات الوقوف و خرجنا عنها و قطعنا السبیل الى ان دخلنا فى هذا السّجن البعید و نشکر اللّه فى کلّ ذلک بما ایّدنا على امره و جعلنا من عباده المقرّبین الّذین لا یخافون من احد و لا ینظرون الّا بنظرة اللّه المهیمن العزیز القدیر کذلک نزّلنا الامر الیک لتکون من العالمین و الحمد للّه ربّ العالمین اذا اتممنا القول و لو ما اتممنا الامر به لتذّکر عباد اللّه

ص ٨٥\*\*\*

المخلصین الّذینهم سکنوا فى ارضک هناک و کانوا مستبشراً باریاح القدس الّتى تفوح من جهة اللّه بارئهم و هذا من فضله علیهم و على العالمین قل انّه یعلم سرّکم و نجواکم و ما تستدفّ به فى قلوبکم حمامة الحبّ و کذلک کنّا من العالمین لن یعزب عن علمنا من شیء و لا یفوت عن قبضتنا من شیء و کلّ فى قبضة الامر ان انتم من العارفین و بیدنا ملکوت کلّ شیء نرفع من نشاء من عندنا و نذکر من عبادنا المریدین الّذینهم شربوا من کأس عنایة اللّه و رزقوا ما لا رزق به احد من الخلائق اجمعین قل تاللّه

فزتم

ص ٨٦\*\*\*

فزتم بکأس ما لا فاز بها احد من قبل فسوف تعرفون ان تکوننّ من الصابرین قل تاللّه قد حملتم ما لا حمله احد من الممکنات و ما سبقتکم فى ذلک نفس من الموجودات و لو یحمل على السّموات لتنفطر و لو على الارض لتنشقّ فى الحین کذلک نذکرکم بالحقّ لتعرفوا مقدار الّذینهم آمنوا باللّه و عرفوا ما لا عرفه احد من قبلهم لیفرحوا فى انفسهم و یکوننّ من الفرحین قل تاللّه من شرب من هذا الکأس لن یظمأ ابداً و یجعله اللّه غالباً على من فى السّموات و الارضین ان یکون مستقیماً فى حبّ مولاه و لن یضطرب

ص ٨٧\*\*\*

من خطرات الشّیاطین و الّذینهم عرفوا نفسنا هذا من فضلى علیهم و على عبادنا المخلصین لانّا اخرجناهم عن خلف الحجبات و اشهدناهم ما لا شهدت عیون المقدّسین و کلّ ذلک من فضلى علیهم و رحمتى على عبادنا المقرّبین و انت ذکّر احباء اللّه الّذینهم کانوا فى ارضک و لا تکن من الصابرین ذکّر اسم الاول فیها الّذى جعله اللّه زین المقرّبین و لقد ارسلنا الیه کتاباً من قبل و فیه ما یغنیه عن العالمین فو اللّه لو یعرف حرفاً منه لینقطع عن کلّ شیء حتّی عن نفسه و هذا ما نشهد علیه حینئذ بلسانى العلیم الحکیم ثمّ من بعده ذکّر المجید

بذکرنا

ص ٨٨\*\*\*

بذکرنا و بشّره بروح اللّه المقدّس العزیز العلیم و لقد ارسلنا الیه ما یطهّره عن معاشرة المشرکین قل ان یا عبد فاستقم على حبّ اللّه لانّک اطّلعت بما لا اطّلع به احد ان انت من المتفکّرین تفکّر فى غیبتى لعلّ تطّلع بما اراد اللّه لک و تکون من المتفرّسین و بذلک اتممنا النّعمة علیک و على المؤمنین ثمّ ذکّر اسمنا الرّحیم و بشّره بما اذکره اللّه فى لیل الّتى فیه ینطق الورقاء على افنان سدرة البقاء و یغنّ دیک العرش على افنان سدرة عظیم قل ان یا عبد انّا اردناک

ص ٨٩\*\*\*

من قبل و اذکرناک فى الواح قدس عظیم ان استقم فى یوم الّذى فیه تعمی الابصار و یکلکل کلّ اللّسان و تضطرب افئدة المغلّین قل تاللّه حینئذ تظلم الشّمس بانوارها و یخسف القمر بازهارها و تسقط النّجوم على ارض جرز لن تجد فیها من ثمار و لا کلاء و لا ماء معین و یضجّ فیه قبائل الارض و یندکّ کلّ جبل شامخ رفیع الّا من اغمض عیناه عن البشر و ینظر بالمنظر الاکبر فى هذا الجمال المشرق المنیر ان یا عبد لا تخف

من احد ثمّ اخلع بخلع اللّه المهیمن القدیر و کن صائحاً بین السّموات و الارض و مبشّراً

باسم

ص ٩٠\*\*\*

باسم اللّه العزیز الکریم و ان یعترض علیک کلّ ذى وجود و ذى روح و ذى شعور و ذى اشارة و ذى حدود عظیم لا تخف عن احد منهم و توکّل على اللّه ربّک ثمّ اعتصم بهذا الحبل المقدّس المنیر المتین و کذلک انزلنا الیک الآیات من هذا السّماء الّذى ظهر على هیکل الغلام و اذا تنظر الیه فى سرّک تجده على هیئة عرش عظیم ثمّ ذکّر الرّضا من بعده و الّذینهم فى بیته الّذینهم استجاروا فى جوار اللّه المهیمن العزیز القدیر اولئک هم الّذین استظلّوا فى ظلّ عنایته و اسکنهم اللّه فى بحبوحة قربه ان یعرفوا قدر ما انعمهم اللّه بفضله و یکوننّ

ص ٩١\*\*\*

من الشّاکرین و یجهدوا فى انفسهم بان لا یحبطنّ اعمالهم و کذلک یذکّرهم لسان اللّه لیثبت رحمته على العالمین و لن ینکروا نعمة الّتى نزلت علیهم من سماء قدس منیع و یجدوا انفسهم ثبتاء على الامر و قدساء عن کلّ من فى السّموات و الارضین و انّک انت یا مهدى فارفق به ثمّ اخفض جناحک للّذینهم آمنوا باللّه و آیاته لانّا عظّمنا خلقک فى ملأ الفردوس و خلقناک على احسن التقویم ثمّ ذکر الّذان سافرا الى اللّه بارئهما و هاجرا الیه و کانا من المهاجرین و حضرا بین یدى اللّه و سمعنا نغمات القدس عن هذا الحنجر المقدّس

العزیز

ص ٩٢\*\*\*

العزیز الملیح ثمّ بشّرهما بعنایة من عندنا و رحمة من لدنّا و انّ رحمتنا سبقت العالمین ثمّ ذکّر العبد قبل الرسول بما اذکره اللّه حینئذ بربوات قدسه و اذکره فى هذا اللّوح العظیم قل ان یا رسول ارسلنا الیک رائحة من هذا القمیص لتقرّ به عیناک و عیون الّذینهم سکنوا فى اقطار المشرق و المغرب و کانوا من عبادنا الموحّدین لیحرّکهم اریاح اللّه و ینقطعهم عن کلّ شیء الاّ عن هذا القمیص المرسل المنیر و کلّ السؤال حرام الّا عن نفسى المقدّس العلیم الحکیم و کلّ الصّمت محبوب الّا عن ذکرى المتعالى المتباهى العزیز المنیع ثمّ ذکّر

ص ٩٣\*\*\*

عبدى الّذى آمن باللّه ثمّ سئل عن اللّه من نبأ العظیم قل تاللّه هذا النّبأ الّذى کان عظیماً فى ملأ العماء ثمّ کبیراً فى ملأ البقاء و تقشعرّ عنه جلود المشرکین ان یا عبد اذا کشفنا لک الامر فی ما سئلت من قبل لتطّلع بما اراد و هذا اصل ما اراد اللّه لک ان تکون من المریدین ایّاکم ان لا تختلفوا فى هذا النّبأ و لا تضطربوا عن الّذینهم کفروا و اشرکوا و کانوا من المعرضین قل یا قوم تاللّه هذا نبأ اللّه فیکم و ظهوره بینکم و سلطانه بین السّموات و الارضین ایّاکم ان لا تختلفوا فیه بعد الّذى حبس لکم فى هذا السّجن الّذى لن یصل

الیه

ص ٩٤\*\*\*

الیه ارجل القاصدین الّا من شاء اللّه ربّک المنّان المقتدر العلیم الخبیر و انّک انت یا عبد اللّه فاشکر اللّه بما اخرجک عن بلدک و جعلک من المطهّرین فسوف تسمع نداء السامرىّ بینهم و تجدهم فى شرک عظیم فسوف یستدلّون بما استدلّوا به اولو الفرقان ثمّ من قبلهم اولو الزبور و التورة و الانجیل کفاهم الذّلّة بانّهم آمنوا بعلىّ من قبل بما نزّل علیه من آیات اللّه المهیمن العزیز القدیر فلمّا نزّلت اختها و ظهر جماله بالحقّ اعرضوا عنه و کانوا من المعرضین قل اذاً لا تلعنوا غیرکم بل فالعنوا انفسکم و لا تتعرّضوا

ص ٩٥\*\*\*

بنفس فاعترضوا على ذواتکم فهذا ینبغى لکم یا ملأ المشرکین ان کنتم آمنتم بآیات اللّه تاللّه هذه آیاته و حرفاً منها یکفى العالمین و ان تریدوا جماله فهذا جماله قد ظهر بشأن ما ظهر شبهه فى الابداع ان انتم من المنصفین و ان تریدوا ان تمرّوا على صراطه فهذا صراطه فى السّموات و الارض مرّوا علیها یا ملأ العارفین و لکنّ الّذین منهم استقاموا على امر مولیهم و و عرفوا بارئهم اولئک بهم یرفع الغمام و یمطر السحاب و یستضیئ اهل ملأ القدس و یحکى کلّ شیء عن هذا المقام المتعظّم المتعزّز

المتعالی

ص ٩٦\*\*\*

المتعالى الباذخ المنیع ثمّ ذکر من بعده الاسد قل ان یا اسد کن اسد اللّه فى ارضه و هذا خلع قد اعطیناک بفضل من عندنا و انّا لمعطی الکریم رغماً لانف الّذینهم کفروا بآیات اللّه و جادلوا بها ثمّ اعرضوا عنها و کانوا من الصّاغرین ان یا هذا الاسم قد وهبناک هذا الاسم من لدن عزیز جمیل قل تاللّه الحقّ قد ظهر امر ما ظهر فى الابداع و انّه ینطق فى کلّ شیء فى کلّ حین بکلّ لحن بانّه لا اله الّا انا المهیمن العزیز الجمیل فسوف تجد اعراض العارفین الّذین یحسبون

ص ٩٧\*\*\*

فى انفسهم بانّهم المهتدون لا فو اسمى الرّحمن الرّحیم و انّک وصّ نفسک ثمّ انفس العباد بان تمسّکوا بشجرة الفردوس حین الّذى یهبّ روائح البغضاء عن شطر قریب و بعید قل فانس نفسک ثمّ کلّ من فى السّموات و الارض لیرفعک اللّه الى مقعد قدس منیر و صفّ مرآت قلبک لئلّا یکون فیه حبّ اسم و لا رسم لانّ هذا امرى علیک لتکون من العالمین و انّا اجبناک قبل خلق السّموات و الارض حین الّذى بعثناک فى رفارف القدس بجمال عزّ منیع و لو

نعرّفک

ص ٩٨\*\*\*

نعرّفک نفسک لتستریح فؤادک و تنقطع عن کلّ العالمین و لکن لمّا وجدنا اهل البیان اشدّ احتجاباً من ملل القبل لذا سترنا اکثر الامور عنهم لئلّا یکوننّ من المتزلزلین و الّا القینا علیهم اسمک ثمّ رسمک ثمّ مقامک لیکوننّ من الساجدین للّه الّذى خلقک و ایّاهم و انّ ذلک ما قدّر من قلم عزّ قدیم.

[لوح حکمت]

**بسمه المبدع العلیم الحکیم**

کتاب انزله الرّحمن من ملکوت البیان و انّه لروح الحیوان لاهل الامکان تعالى اللّه ربّ العالمین یذکر فیه من یذکر اللّه ربّه انّه لهو النّبیل

ص ٩٩\*\*\*

فى لوح عظیم یا محمّد ان اسمع النّداء من شطر الکبریاء من السّدرة المرتفعة على ارض الزّعفران انّه لا اله الّا انا العلیم الحکیم کن هبوب الرّحمن لاشجار الامکان و مربّیها باسم ربّک العادل الخبیر انّا اردنا ان نذکر لک ما یتذکّر بها النّاس لیدعنّ ما عندهم و یتوجّهنّ الى اللّه مولى المخلصین انّا ننصح العباد فى هذه الایّام الّتى فیها تغیّر وجه العدل و انارت وجنة الجهل و هتک ستر العقل و غاض الرّاحة و الوفاء و فاض المحنة و البلاء و فیها نقضت العهود و نکثت العقود لا تدرى نفس ما یبصره و ما یعمیه و ما یضّله و یهدیه قل یا قوم

دعوا

ص ١٠٠\*\*\*

دعوا الرّذائل و خذوا الفضائل کونوا قدوة حسنة بین النّاس و صحیفة یتذکّر به الاناس من قام لخدمة الامر له ان یصدع بالحکمة و یسعى فى ازالة الجهل عن بین البریّة قل ان اتّحدوا فى کلمتکم و اتّفقوا فى رأیکم و اجعلوا اشراقکم افضل من عشیّکم و غدکم احسن من امسکم فضل الانسان فى الخدمة و الکمال لا فى الزینة و الثروة و المال اجعلوا اقوالکم مقدّسة عن الزیغ و الهوى و اعمالکم منزّهة عن الریب و الریا قل لا تصرفوا نقود اعمارکم النفیسة فى المشتهیات النّفسیة و لا تقتصروا الامور على منافعکم الشخصیّة انفقوا

ص ١٠١\*\*\*

اذا وجدتم و اصبروا اذا فقدتم انّ بعد کلّ شدّة رخاء و مع کلّ کدر صفاء ان اجتنبوا التکاهل و التکاسل و تمسّکوا بما ینتفع به العالم من الصغیر و الکبیر و الشّیوخ و الارامل قل ایّاکم ان تزرعوا زؤان الخصومة بین البریّة و شوک الشکوک فى القلوب الصافیة المنیرة قل یا احباء اللّه لا تعملوا ما یکدّر به صافى سلسبیل المحبّة و ینقطع به عرف الموّدة لعمرى قد خلقتم للوداد لا للضّغینة و العناد لیس الفخر لحّبکم انفسکم بل لحّب ابناء جنسکم و لیس الفضل لمن یحبّ الوطن بل لمن یحبّ العالم کونوا فى الطّرف

عفیفاً

ص ١٠٢\*\*\*

عفیفاً و فى الید امیناً و فى اللّسان صادقاً و فى القلب متذکراً لا تسقطوا منزلة العلماء فى البهاء و لا تصغّروا قدر من یعدل بینکم من الامراء ان اجعلوا جندکم العدل و سلاحکم العقل و شیمکم العفو و الفضل و ما تفرح به افئدة المقرّبین لعمرى قد احزننى ما ذکرت من الاحزان لا تنظر الى الخلق و اعمالهم بل الى الحقّ و سلطانه انّه یذکرک بما کان مبدء فرح العالمین اشرب کوثر السّرور من قدح بیان مطلع الظّهور الّذى یذکرک فى هذا الحصن المتین و افرغ جهدک فى احقاق الحق بالحکمة و

ص ١٠٣\*\*\*

البیان و ازهاق الباطل عن بین الامکان کذلک یأمرک مشرق العرفان من هذا الافق المنیر یا ایّها النّاطق باسمى انظر النّاس و ما عملوا فى ایامى انّا نزّلنا لاحد من الامراء ما عجز عنه من على الارض و سئلناه ان یجمعنا مع علماء العصر لیظهر له حجّة اللّه و برهانه و عظمته و سلطانه و ما اردنا بذلک الّا الخیر المحض انّه ارتکب ما ناح به سکّان مدائن العدل و الانصاف و بذلک قضى بینى و بینه انّ ربّک لهو الحاکم الخبیر و مع ما تراه کیف یقدر ان یطیر الطیر الالهى فى هواء المعانى بعد ما انکسرت قوادمها

بأحجار

ص ١٠٤\*\*\*

باحجار الظنون و البغضاء و حبس فى سجن بنى من الصخرة الملساء لعمر اللّه انّ القوم فى ظلم عظیم و امّا ما ذکرت فى بدء الخلق هذا مقام یختلف باختلاف الافئدة و الانظار لو تقول انّه کان و یکون هذا حقّ و لو تقول کما ذکر فى الکتب المقدّسة انّه لا ریب فیه نزّل من لدى اللّه ربّ العالمین انّه کان کنزاً مخفیاً و هذا مقام لا یعبّر بعبارة و لا یشار باشارة و فى مقام احببت ان اعرف کان الحقّ و الخلق فى ظلّه من الاوّل الّذى لا اوّل له الّا انّه مسبوق بالاوّلیة الّتى لا تعرف بالاوّلیة

ص ١٠٥\*\*\*

و بالعلّة الّتى لم یعرفها کلّ عالم علیم قد کان ما کان و لم یکن مثل ما تراه الیوم و ما کان تکوّن من الحرارة المحدثة من امتزاج الفاعل و المنفعل الّذى هو عینه و غیره کذلک ینبّئک النّبأ الاعظم من هذا النّبأ العظیم انّ الفاعلین و المنفعلین قد خلقت من کلمة اللّه المطاعة و انّها هى علّة الخلق و ما سواها مخلوق معلول انّ ربّک لهو المبیّن الحکیم ثمّ اعلم انّ کلام اللّه عزّ و جلّ اعلى و اجلّ من ان یکون ممّا تدرکه الحواس لانّه لیس بطبیعة و لا بجوهر قد کان مقدّساً عن العناصر المعروفه و

الاسطقسات

ص ١٠٦\*\*\*

الأسطقسات العوالى المذکورة و انّه ظهر من غیر لفظ و صوت و هو امر اللّه المهیمن على العالمین انّه ما انقطع عن العالم و هو الفیض الاعظم الّذى کان علّة الفیوضات و هو الکون المقدّس عمّا کان و ما یکون انّا لا نحبّ ان نفصّل هذا المقام لانّ آذان المعرضین ممدودة الینا لیستمعوا ما یعترضون به على اللّه المهیمن القیّوم لانّهم لا ینالون بسرّ العلم و الحکمة عمّا ظهر من مطلع نور الاحدیّة لذا یعترضون و یصیحون و الحقّ ان یقال انّهم یعترضون على ما عرفوه لا على ما بیّنه المبیّن و انبأه الحق

ص ١٠٧\*\*\*

علّام الغیوب ترجع اعتراضاتهم کلّها على انفسهم و هم لعمرک لا یفقهون لابدّ لکلّ امر من مبدء و لکلّ بناء من بان و انّه هذه العلّة الّتى سبقت الکون المزیّن بالطراز القدیم مع تجدّده و حدوثه فى کلّ حین تعالى الحکیم الّذى خلق هذا البناء الکریم فانظر العالم و تفکّر فیه انّه یریک کتاب نفسه و ما سطر فیه من قلم ربّک الصانع الخبیر و یخبرک بما فیه و علیه و یفصح لک على شأن یغنیک عن کلّ مبیّن فصیح قل انّ الطبیعة بکینونتها مظهر اسمى المبتعث و المکوّن و قد تختلف ظهوراتها بسبب

من

ص ١٠٨\*\*\*

من الاسباب و فى اختلافها لآیات للمتفرّسین و هى الارادة و ظهورها فى رتبة الامکان بنفس الامکان و انّها لتقدیر من مقدّر علیم و لو قیل انّها لهى المشیة الامکانیّة لیس لاحد ان یعترض علیه و قدّر فیها قدرة عجز عن ادراک کنهها العالمون انّ البصیر لا یرى فیها الّا تجلّى اسمنا المکوّن قل هذا کون لا یدرکه الفساد و تحیّرت الطبیعة من ظهوره و برهانه و اشراقه الّذى احاط العالمین لیس لجنابک ان تلتفت الى القبل و بعد. اذکر الیوم و ما ظهر فیه انّه لیکفى العالمین انّ البیانات و الاشارات

ص ١٠9 \*\*\*

فى ذکر هذه المقامات تخمد حرارة الوجود لک ان تنطق الیوم بما تشتعل به الافئدة و تطیر اجساد المقبلین من یوقن الیوم بالخلق البدیع و یرى الحقّ المنیع مهیمناً قیّوماً علیه انّه من اهل البصر فى هذا المنظر الاکبر یشهد بذلک کلّ موقن بصیر ان امش بقوّة الاسم الاعظم فوق العالم لترى اسرار القدم و تطّلع بما لا اطّلع به احد انّ ربّک لهو المؤیّد العلیم الخبیر. کن نبّاضاً کالشّریان فى جسد الامکان لیحدث من الحرارة المحدثة من الحرکة ما تسرع به افئدة المتوقّفین انّک عاشرت معى و رأیت شموس سماء حکمتى و امواج بحر بیانى

اذ کنّا

ص ١١٠\*\*\*

اذ کنّا خلف سبعین الف حجاب من النّور انّ ربّک لهو الصادق الامین طوبى لمن فاز بفیضان هذا البحر فى ایام ربّه الفیّاض الحکیم انّا بیّنّا لک اذ کنّا فى العراق فى بیت من سمّى بالمجید اسرار الخلیقة و مبدئها و منتهاها و علّتها فلمّا خرجنا اقتصرنا البیان بانّه لا اله الّا انا العزیز المختار قل انّ البیان جوهر یطلب النفوذ و الاعتدال امّا النفوذ معلق باللّطافة و اللّطافة منوط بالقلوب الفارغة الصافیة

ص ١١١\*\*\*

و امّا الاعتدال امتزاجه بالحکمة الّتى نزّلناها فى الزّبر و الالواح تفکّر فی ما نزّل من سماء مشیة ربّک الفیّاض لتعرف ما اردناه فى غیاهب الآیات انّ الّذین انکروا اللّه و تمسّکوا بالطّبیعة من حیث هى هى لیس عندهم من علم و لا من حکمة الا انّهم من الهائمین اولئک ما بلغوا الذّروة العلیا و الغایة القصوى لذا سکّرت ابصارهم و اختلفت افکارهم و الّا رؤساء القوم اعترفوا باللّه و سلطانه یشهد بذلک ربّک المهیمن القیّوم و لمّا ملأت عیون اهل الشّرق من صنایع اهل الغرب لذا هاموا فى الاسباب و غفلوا عن

مسبّبها

ص ١١٢\*\*\*

مسبّبها و ممّدها مع انّ الّذین کانوا مطالع الحکمة و معادنها ما انکروا علّتها و مبدعها و مبدئها انّ ربّک یعلم و النّاس اکثرهم لا یعلمون و لنا ان نذکر فى هذا اللّوح بعض مقالات الحکماء لوجه اللّه مالک الاسماء لیفتح بها ابصار العباد و یوقننّ انّه هو الصانع القادر المبدع المنشئ العلیم الحکیم و لو یرى الیوم لحکماء العصر ید طولى فى الحکمة و الصنایع و لکن لو ینظر احد بعین البصیرة لیعلم انّهم اخذوا اکثرها من حکماء القبل و هم الّذین اسّسوا اساس الحکمة و مهّدوا بنیانها و شیّدوا

ص ١١٣\*\*\*

ارکانها کذلک ینبّئک ربّک القدیم و القدماء اخذوا العلوم من الانبیاء لانّهم کانوا مطالع الحکمة الالهیه و مظاهر الاسرار الربانیّة من النّاس من فاز بزلال بیاناتهم و منهم من شرب ثمالة الکأس لکلّ نصیب على مقداره انّه لهو العادل الحکیم انّ ابیدقلیس الّذى اشتهر فى الحکمة کان فى زمن داود و فیثاغورس فى زمن سلیمان ابن داود و اخذ الحکمة من معدن النّبوّة و هو الّذى ظنّ انّه سمع حفیف الفلک و بلغ مقام الملک انّ ربّک یفصّل کلّ امر اذا شاء انّه لهو العلیم المحیط انّ اسّ الحکمة و اصلها من الانبیاء و

اختلفت

ص ١١٤\*\*\*

و اختلفت معانیها و اسرارها بین القوم باختلافات الانظار و العقول انّا نذکر لک نبأ یوم تکلّم فیه احد من الانبیاء بین الورى بما علّمه شدید القوى انّ ربّک لهو الملهم العزیز المنیع فلمّا انفجرت ینابیع الحکمة و البیان من منبع بیانه و اخذ سکر خمر العرفان من فى فنائه قال الآن قد ملأ الرّوح. من النّاس من اخذ هذا القول و وجد منه علی زعمه رائحة الحلول و الدخول و استدلّ فى ذلک ببیانات شتّى و اتّبعه حزب من النّاس لو انّا نذکر اسماء هم فى هذا المقام و نفصّل لک لیطول الکلام و نبعد عن المرام انّ ربّک

ص ١١٥\*\*\*

لهو العلیم العلّام و منهم من فاز بالرّحیق المختوم الّذى فکّ بمفتاح لسان مطلع آیات ربّک العزیز الوهّاب قل انّ الفلاسفة ما انکروا القدیم بل مات اکثرهم فى حسرة عرفانه کما شهد بذلک بعضهم انّ ربّک لهو المخبر الخبیر انّ بقراط الطبیب کان من کبار الفلاسفة و اعترف باللّه و سلطانه و بعده سقراط انّه کان حکیماً فاضلاً زاهداً اشتغل بالریاضة و نهى النّفس عن الهوى و اعرض عن ملاذ الدّنیا و اعتزل الى الجبل و اقام فى غار و منع النّاس عن عبادة الاوثان و علّمهم سبیل الرّحمن الى ان ثارت علیه الجهّال

و اخذوه

ص ١١٦\*\*\*

و اخذوه و قتلوه فى السّجن کذلک یقصّ لک هذا القلم السّریع ما احدّ بصر هذا الرّجل فى الفلسفة انّه سیّد الفلاسفة کلّها قد کان على جانب عظیم من الحکمة نشهد انّه من فوارس مضمارها و اخصّ القائمین لخدمتها و له ید طولى فى العلوم المشهودة بین القوم و ما هو المستور عنهم کانّه فاز بجرعة اذ فاض البحر الاعظم بهذا الکوثر المنیر هو الّذى اطّلع على الطّبیعة المخصوصة المعتدلة الموصوفة بالغلبة و انّها اشبه الاشیاء بالرّوح الانسانى قد اخرجها من الجسد الجوّانى و له بیان مخصوص فى هذا البنیان المرصوص

ص 117 \*\*\*

لو تسئل الیوم حکماء العصر عمّا ذکره لترى عجزهم عن ادراکه انّ ربّک یقول الحّق و لکنّ النّاس اکثرهم لا یفقهون و بعده افلاطون الالهى انّه کان تلمیذ السقراط المذکور و جلس على کرسّى الحکمة بعده و اقرّ باللّه و آیاته المهیمنة على ما کان و ما یکون و بعده من سمّى بارسطوطالیس الحکیم المشهور و هو الّذى استنبط القّوة البخاریة و هؤلاء من صنادید القوم و کبرائهم کلّهم اقرّوا و اعترفوا بالقدیم الّذى فى قبضته زمام العلوم ثمّ اذکر لک ما تکلّم به بلینوس الّذى عرف ما ذکره ابو الحکمة من اسرار الخلیقة فى الواحه الزّبرجدیّة

لیوقننّ

ص ١١٨\*\*\*

لیوقننّ الکلّ بما بیّنّاه لک فى هذا اللّوح المشهود الّذى لو یعصر بایادى العدل و العرفان لیجرى منه روح الحیوان لاحیاء من فى الامکان طوبى لمن یسبح فى هذا البحر و یسبّح ربّه العزیز المحبوب قد تضوّعت نفحات الوحى من آیات ربّک على شأن لا ینکرها الّا من کان محروماً عن السّمع و البصر و الفؤاد و عن کلّ الشؤنات الانسانیّة انّ ربّک یشهد و لکنّ النّاس اکثرهم لا یعرفون و هو الّذى یقول انّ بلینوس الحکیم صاحب العجائب و الطلسمات و انتشر منه من الفنون و العلوم ما لا انتشر من غیره و

ص ١١٩\*\*\*

قد ارتقى اعلى مراقى الخضوع و الابتهال. اسمع ما قال فى مناجاته مع الغنىّ المتعال: اقوم بین یدى ربّى فاذکر آلائه و نعمائه و اصفه بما وصف به نفسه لان اکون رحمة و هدى لمن یقبل قولى الى ان قال یا ربّ انت الاله و لا اله غیرک و انت الخالق و لا خالق غیرک ایّدنى و قوّنى فقد رجف قلبى و اضطربت مفاصلى و ذهب عقلى و انقطعت فکرتى فاعطنى القوّة و انطق لسانى حتّی اتکلّم بالحکمة الى ان قال انّک انت العلیم الحکیم القدیم الرّحیم. انّه لهو الحکیم الّذى اطّلع باسرار الخلیقة و الرموز

المکنونة

ص ١٢٠\*\*\*

المکنونة فى الالواح الهرمسیّة انّا لا نحبّ ان نذکر ازید عمّا ذکرناه و نذکر ما القى الرّوح على قلبى انّه لا اله الّا هو العالم المقتدر المهیمن العزیز الحمید لعمرى هذا یوم لا تحبّ السّدرة الّا ان تنطق فى العالم انّه لا اله الّا انا الفرد الخبیر لولا حبّى ایّاک ما تکلّمت بکلمة عمّا ذکرناه اعرف هذا المقام ثمّ احفظه کما تحفظ عینیک و کن من الشّاکرین و انّک تعلم انّا ما قرئنا کتب القوم و ما اطّلعنا بما عندهم من العلوم کلّما

اردنا ان نذکر بیانات العلماء و الحکماء یظهر ما ظهر فى العالم و ما فى الکتب و الزّبر فى لوح

ص ١٢١\*\*\*

امام وجه ربّک نرى و نکتب انّه احاط علمه السّموات و الارضین هذا لوح رقم فیه من القلم المکنون علم ما کان و ما یکون و لم یکن له مترجم الّا لسانى البدیع انّ قلبى من حیث هو هو قد جعله اللّه ممرّداً عن اشارات العلماء و بیانات الحکماء انّه لا یحکى الّا عن اللّه وحده یشهد بذلک لسان العظمة فى هذا الکتاب المبین قل یا ملأ الارض ایّاکم ان یمنعکم ذکر الحکمة عن مطلعها و مشرقها تمسّکوا بربّکم المعلّم الحکیم انّا قدّرنا لکلّ ارض نصیباً و لکلّ ساعة قسمة و لکلّ بیان زماناً و لکلّ حال مقالاً فانظروا الیونان انّا جعلناه کرسّى الحکمة فى برهة طویلة فلمّا جاء

اجلها

ص ١٢٢\*\*\*

اجلها ثلّ عرشها و کلّ لسانها و خبت مصابیحها و نکست اعلامها کذلک نأخذ و نعطى انّ ربّک لهو الآخذ المعطى المقتدر القدیر قد اودعنا شمس المعارف فى کلّ ارض اذا جاء المیقات تشرق من افقها امراً من لدى اللّه العلیم الحکیم انّا لو نرید ان نذکر لک کلّ قطعة من قطعات الارض و ما ولج فیها و ظهر منها لنقدر انّ ربّک احاط علمه السّموات و الارضین ثمّ اعلم قد ظهر من القدماء ما لم یظهر من الحکماء المعاصرین انّا نذکر لک نبأ مورطس انّه کان من الحکماء و صنع آلة تسمع على ستّین

ص ١٢٣\*\*\*

میلاً و کذلک ظهر من غیره ما لا تراه فى هذا الزّمان انّ ربّک یظهر فى کلّ قرن ما اراد حکمة من عنده انّه لهو المدبّر الحکیم من کان فیلسوفاً حقیقیّاً ما انکر اللّه و برهانه و اقرّ بعظمته و سلطانه المهیمن على العالمین انّا نحبّ الحکماء الّذین ظهر منهم ما انتفع به النّاس و ایّدناهم بامر من عندنا انّا کنّا قادرین ایّاکم یا احبائى ان تنکروا فضل عبادى الحکماء الّذین جعلهم اللّه مطالع اسمه الصانع بین العالمین افرغوا جهدکم لیظهر منکم الصنایع و الامور الّتى بها ینتفع کلّ صغیر و کبیر انّا نتبرّأ عن کلّ جاهل ظنّ بانّ الحکمة هو التکلّم

بالهوی

ص ١٢٤\*\*\*

بالهوى و الاعراض عن اللّه مولى الورى کما تسمع الیوم من بعض الغافلین قل اوّل الحکمة و اصلها هو الاقرار بما بیّنه اللّه لانّ به استحکم بنیان السیاسة الّتى کانت درع الحفظ لبدن العالم تفکّروا لتعرفوا ما نطق به قلمى الاعلى فى هذا اللّوح البدیع قل کلّ امر سیاسىّ انتم تتکلّمون به کانت تحت کلمة من الکلمات الّتى نزّلت من جبروت بیانه العزیز المنیع کذلک قصصنا لک ما یفرح به قلبک و تقرّ عینک و تقوم على خدمة الامر بین العالمین. نبیلى لا تحزن من

ص ١٢٥\*\*\*

شیء افرح بذکرى ایّاک و اقبالى و توجّهى الیک و تکلّمى معک بهذا الخطاب المبرم المتین تفکّر فى بلائى و سجنى و غربتى و ما ورد علىّ و ما ینسب الىّ النّاس الا انّهم فى حجاب غلیظ لمّا بلغ الکلام هذا المقام طلع فجر المعانى و طفئ سراج البیان البهاء لاهل الحکمة و العرفان من لدن عزیز حمید قل **سبحانک اللّهمّ یا الهى** اسألک باسمک الّذى به سطع نور الحکمة اذ تحرّکت افلاک بیانه بین البریّة بان تجعلنى مؤیّداً بتأییداتک و ذاکراً باسمک بین عبادک اى ربّ توجّهت

الیک

ص ١٢٦\*\*\*

الیک منقطعاً عن سواک و متشبّثاً بذیل الطافک فانطقنى بما تنجذب به العقول و تطیر به الارواح و النّفوس ثمّ قوّنى فى امرک على شأن لا تمنعنى سطوة الظّالمین من خلقک و لا قدرة المنکرین من اهل مملکتک فاجعلنى کالسّراج فى دیارک لیهتدى به من کان فى قلبه نور معرفتک و شغف محبّتک انّک انت المقتدر على ما تشاء و فى قبضتک ملکوت الانشاء لا اله الّا انت العزیز الحکیم.

لوح البرهان انزله الرّحمن لیقرئه من فى الامکان

**هو المقتدر المجزى العلیم الحکیم**

ص ١٢٧\*\*\*

قد احاطت اریاح البغضاء سفینة البطحا بما اکتسبت ایدى الظّالمین یا باقر قد افتیت على الّذین ناح لهم کتب العالم و شهد لهم دفاتر الادیان کلّها و انّک یا ایّها البعید فى حجاب غلیظ تاللّه قد حکمت على الّذین بهم لاح افق الایمان یشهد بذلک مطالع الوحى و مظاهر امر ربّک الرّحمن الّذین انفقوا ارواحهم و ما عندهم فى سبیله المستقیم قد صاح من ظلمک دین اللّه فی ما سواه و انّک تلعب و تکون من الفرحین لیس فى قلبى بغضک و لا بغض احد من العباد لانّ العالم یراک و امثالک

فی

ص ١٢٨\*\*\*

فى جهل مبین انّک لو اطّلعت على ما فعلت لالقیت نفسک فى النّار او خرجت من البیت متوجّهاً الى الجبال و نحت الى ان رجعت الى مقام قدّر لک من لدن مقتدر قدیر یا ایّها الموهوم اخرق حجبات الظنون و الاوهام لترى شمس العلم مشرقة من هذا الافق المنیر قد قطعت بضعة الرسول و ظننت انّک نصرت دین اللّه کذلک سوّلت لک نفسک و انت من الغافلین قد احترق من فعلک قلوب الملأ الاعلى و الّذین طافوا حول امر اللّه ربّ العالمین قد ذاب کبد البتول من ظلمک

ص ١٢٩\*\*\*

و ناح اهل الفردوس فى مقام کریم انصف باللّه باىّ برهان استدلّ علماء الیهود و افتوا به على الرّوح اذ اتى بالحقّ و باىّ حجّة انکر الفریسیّون و علماء الاصنام اذ اتى محمّد رسول اللّه بکتاب حکم بین الحقّ و الباطل بعدل اضائت بنوره ظلمات الارض و انجذبت قلوب العارفین و انّک استدللت الیوم بما استدلّ به علماء الجهل فى ذاک العصر یشهد بذلک مالک مصر الفضل فى هذا السّجن العظیم انّک اقتدیت بهم بل سبقتهم فى الظّلم و ظننت انّک نصرت الدّین و دفعت عن شریعة اللّه العلیم الحکیم

و نفسه

ص ١٣٠\*\*\*

و نفسه الحقّ ینوح من ظلمک النّاموس الاکبر و تصیح شریعة اللّه الّتى بها سرت نسمات العدل على من فى السّموات و الارضین هل ظننت انّک ربحت فی ما افتیت لا و سلطان الاسماء یشهد بخسرانک من عنده علم کلّ شیء فى لوح حفیظ قد افتیت على الّذى حین افتائک یلعنک قلمک یشهد بذلک قلم اللّه الاعلى فى مقامه المنیع یا ایّها الغافل انّک ما رأیتنى و ما عاشرت و ما آنست معى فى اقلّ من آن فکیف امرت النّاس بسبّى هل اتّبعت فى ذلک هواک ام بمولاک فأت بآیة ان کنت من الصادقین

ص ١٣١\*\*\*

نشهد انّک نبذت شریعة اللّه عن ورائک و اخذت شریعة نفسک انّه لا یعزب عن علمه من شیء انّه لهو الفرد الخبیر یا ایّها الغافل اسمع ما انزله الرّحمن فى الفرقان لا تقولوا لمن القى الیکم السّلام لست مؤمناً کذلک حکم من فى قبضته ملکوت الامر و الخلق ان انت من السّامعین انّک نبذت حکم اللّه و اخذت حکم نفسک فویل لک یا ایّها الغافل المریب انّک لو تنکرنى باىّ برهان یثبت ما عندک فأت به یا ایّها المشرک باللّه و المعرض عن سلطانه الّذى احاط العالمین یا ایّها الجاهل

اعلم

ص ١٣٢\*\*\*

اعلم انّ العالم من اعترف بظهورى و شرب من بحر علمى و طار فى هواء حبّى و نبذ ما سوائى و اخذ ما نزّل من ملکوت بیانى البدیع انّه بمنزلة البصر للبشر و روح الحیوان لجسد الامکان تعالى الرّحمن الّذى عرّفه و اقامه على خدمة امره العزیز العظیم یصلّینّ علیه الملأ الاعلى و اهل سرادق الکبریاء و الّذین شربوا رحیقى المختوم باسمى القوىّ القدیر یا باقر انّک ان تکن من اهل هذا المقام الاعلى فأت بآیة من لدى اللّه فاطر السّماء و ان عرفت عجز نفسک خذ اعنّة هواک ثمّ ارجع الى مولاک

ص ١٣٣\*\*\*

لعلّ یکفّر عنک سیّئاتک الّتى بها احترقت اوراق السّدرة و صاحت الصخرة و بکت عیون العارفین بک انشقّ ستر الربوبیّة و غرقت السفینة و عقرت الناقة و ناح الرّوح فى مقام رفیع اَتعترض على الّذى اتاک بما عندک و عند اهل العالم من حجج اللّه و آیاته افتح بصرک لترى المظلوم مشرقاً من افق ارادة اللّه الملک الحقّ المبین ثمّ افتح سمع فؤادک لتسمع ما تنطق به السّدرة الّتى ارتفعت بالحقّ من لدى اللّه العزیز الجمیل انّ السّدرة مع ما ورد علیها من ظلمک و اعتساف امثالک

تنادی

ص ١٣٤\*\*\*

تنادى باعلى النّداء و تدع الکلّ الى السّدرة المنتهى و الافق الاعلى طوبى لنفس رأت الآیة الکبرى و لاذن سمعت ندائها الاحلى و ویل لکلّ معرض اثیم یا ایّها المعرض باللّه لو ترى السّدرة بعین الانصاف لترى آثار سیوفک فى افنانها و اغصانها و اوراقها بعد ما خلقک اللّه لعرفانها و خدمتها تفکّر لعلّ تطّلع بظلمک و تکون من التائبین اَظننت انّا نخاف من ظلمک فاعلم ثمّ ایقن انّا فی اوّل یوم فیه ارتفع صریر القلم الاعلى بین الارض و السّماء انفقنا ارواحنا و اجسادنا

ص ١٣٥\*\*\*

و ابنائنا و اموالنا فى سبیل اللّه العلیّ العظیم و نفتخر بذلک بین اهل الانشاء و الملأ الاعلى یشهد بذلک ما ورد علینا فى هذا الصّراط المستقیم تاللّه قد ذابت الاکباد و صلبت الاجساد و سفکت الدماء و الابصار کانت ناظرة الى افق عنایة ربّها الشّاهد البصیر کلّما زاد البلاء زاد اهل البهاء فى حبّهم قد شهد بصدقهم ما انزله الرّحمن فى الفرقان بقوله فتمنّوا الموت ان کنتم صادقین هل الّذی حفظ نفسه خلف الاحجاب خیر ام الّذى انفقها فى سبیل اللّه انصف و لا تکن فى تیه الکذب من الهائمین قد اخذهم

کوثر

ص ١٣٦\*\*\*

کوثر محبّة الرّحمن على شأن ما منعتهم مدافع العالم و لا سیوف الامم عن التوجّه الى بحر عطاء ربّهم المعطى الکریم تاللّه ما اعجزنى البلاء و ما اضعفنى اعراض العلماء نطقت و انطق امام الوجوه قد فتح باب الفضل و اتى مطلع العدل بآیات واضحات و حجج باهرات من لدى اللّه المقتدر القدیر احضر بین یدى الوجه لتسمع اسرار ما سمعه ابن عمران فى طور العرفان کذلک یأمرک مشرق ظهور ربّک الرّحمن من شطر سجنه العظیم اَغرّتک الرّیاسة ان اقرأ ما انزله اللّه للرّئیس الاعظم ملک الرّوم الّذى حبسنى فى هذا الحصن المتین

ص ١٣٧\*\*\*

لتطّلع بما عند المظلوم من لدى اللّه الواحد الفرد الخبیر اَتفرح بما ترى همج الارض ورائک انّهم اتّبعوک کما اتّبع قوم قبلهم من سمّى بحنّاس الّذى افتى على الرّوح من دون بیّنة و لا کتاب منیر اقرأ کتاب الایقان و ما انزله الرّحمن لملک پاریس و امثاله لتطّلع بما قضى من قبل و توقن بانّا ما اردنا الفساد فى الارض بعد اصلاحها انّما نذکر العباد خالصاً لوجه اللّه من شاء فلیقبل و من شاء فلیعرض انّ ربّنا الرّحمن لهو الغنّى الحمید یا معشر العلماء هذا یوم لا ینفعکم شیء من الاشیاء و لا اسم من الاسماء الّا بهذا

الاسم

ص ١٣٨\*\*\*

الاسم الّذى جعله اللّه مظهر امره و مطلع اسمائه الحسنى لمن فى ملکوت الانشاء نعیماً لمن وجد عرف الرّحمن و کان من الراسخین و لا یغنیکم الیوم علومکم و فنونکم و لا زخارفکم و عزّکم دعوا الکلّ عن ورائکم مقبلین الى الکلمة العلیا الّتى بها فصّلت الزّبر و کلّ صحف و هذا الکتاب المبین یا معشر العلماء ضعوا ما الّفتموه من قلم الظنون و الاوهام تاللّه قد اشرقت شمس العلم من افق الیقین یا باقر ان انظر ثمّ اذکر ما نطق به مؤمن آلک من قبل: اَتقتلون رجلاً ان یقول ربّى اللّه و قد جائکم بالبّینات من ربّکم و ان یک کاذباً فعلیه کذبه و ان یک

ص ١٣٩\*\*\*

صادقا یصبکم بعض الّذی یعدکم انّ اللّه لا یهدی من هو مسرف کذّاب یا ایّها الغافل ان کنت فى ریب ممّا نحن علیه انّا نشهد بما شهد اللّه قبل خلق السّموات و الارض انّه لا اله الّا هو العزیز الوهّاب و نشهد انّه کان واحداً فى ذاته و واحداً فى صفاته لم یکن له شبه فى الابداع و لا شریک فى الاختراع قد ارسل الرّسل و انزل الکتب لیبشّروا الخلق الى سواء الصراط هل السلطان اطّلع و غضّ الطّرف عن فعلک ام اخذه الرّعب بما عوت شرذمة من الذئاب الّذین نبذوا صراط اللّه عن ورائهم و اخذوا سبیلک من دون بیّنة

و لا

ص ١٤٠\*\*\*

و لا کتاب انّا سمعنا بانّ ممالک الایران تزیّنت بطراز العدل فلمّا تفرّسنا وجدناها مطالع الظّلم و مشارق الاعتساف انّا نرى العدل تحت مخالب الظّلم نسئل اللّه بان یخلّصه بقوّة من عنده و سلطان من لدنه انّه لهو المهیمن على من فى الارضین و السّموات لیس لاحد ان یعترض على نفس فى ما ورد على امر اللّه ینبغى لکلّ من توجّه الى الافق الاعلى ان یتمسّک بحبل الاصطبار و یتوکّل على اللّه المهیمن المختار یا احباء اللّه ان اشربوا من عین الحکمة و سیروا فى ریاض الحکمة و طیروا فى هواء الحکمة و تکلّموا بالحکمة و البیان کذلک

ص ١٤١\*\*\*

یأمرکم ربّکم العزیز العلّام یا باقر لا تطمئنّ بعزّک و اقتدارک مثلک کمثل بقیة اثر الشّمس على رؤس الجبال سوف یدرکه الزّوال من لدى اللّه الغنىّ المتعال قد اخذ عزّک و عزّ امثالک و هذا ما حکم به من عنده امّ الالواح این من حارب اللّه و این من جادل بآیاته و این من اعرض عن سلطانه و این الّذین قتلوا اصفیائه و سفکوا دماء اولیائه تفکّر لعلّ تجد نفحات اعمالک یا ایّها الجاهل المرتاب بکم ناح الرسول و صاحت البتول و خربت الدیار و اخذت الظّلمة کلّ الاقطار یا معشر العلماء بکم انحطّ شأن الملّة و نکس علم الاسلام و ثلّ

عرشه

ص ١٤٢\*\*\*

عرشه العظیم کلّما اراد ممیّز ان یتمسّک بما یرتفع به شأن الاسلام ارتفع ضوضائکم بذلک منع عمّا اراد و بقى الملک فى خسران کبیر فانظروا فى ملک الرّوم انّه ما اراد الحرب و لکن ارادها امثالکم فلمّا اشتعلت نارها و ارتفع لهیبها ضعفت الدّولة و الملّة یشهد بذلک کلّ منصف بصیر و زادت ویلاتها الى ان اخذ الدخان ارض السرّ و من حولها لیظهر ما انزله اللّه فى لوح الرئیس کذلک قضى الامر فى الکتاب من لدى اللّه المهیمن القیّوم انّا للّه و انّا الیه راجعون. یا قلم الاعلى دع ذکر الذئب و اذکر الرّقشاء

ص ١٤٣\*\*\*

الّتى بظلمها ناحت الاشیاء و ارتعدت فرائص الاولیا کذلک یأمرک مالک الاسماء فى هذا المقام المحمود قد صاحت من ظلمک البتول و تظنّ انّک من آل الرسول کذلک سوّلت لک نفسک یا ایّها المعرض عن اللّه ربّ ما کان و ما یکون انصفى یا ایّتها الرقشاء باى جرم لدغت ابناء الرسول و نهبت اموالهم اَکفرت بالّذى خلقک بامره کن فیکون قد فعلت بابناء الرسول ما لا فعلت عاد و ثمود بصالح و هود و لا الیهود بروح اللّه مالک الوجود اَتنکر آیات ربّک الّتى اذا نزّلت من سماء الامر خضعت

لها

ص ١٤٤\*\*\*

لها کتب العالم کلّها تفکّر لتطّلع بفعلک یا ایّها الغافل المردود سوف تأخذک نفحات العذاب کما اخذت قوماً قبلک ان انتظر یا ایّها المشرک باللّه مالک الغیب و الشّهود هذا یوم اخبر به اللّه بلسان رسوله تفکّر لتعرف ما انزله الرّحمن فى الفرقان و فى هذا اللّوح المسطور هذا یوم فیه اتى مشرق الوحى بآیات بینات عجز عن احصائها المحصون هذا یوم فیه وجد کلّ ذى شمّ عرف نسمة الرّحمن فى الامکان و سرع کلّ ذى بصر الى فرات رحمة ربّه مالک الملوک یا ایّها الغافل تاللّه قد رجع حدیث

ص ١٤٥\*\*\*

الذبح و الذبیح توجّه الى مقرّ الفداء و ما رجع بما اکتسبت یدک یا ایّها المبغض العنود اَظننت بالشّهادة ینحطّ شأن الامر لا و الّذى جعله اللّه مهبط الوحى ان انت من الّذینهم یفقهون ویل لک یا ایّها المشرک باللّه و للّذین اتّخذوک اماماً لانفسهم من دون بیّنة و لا کتاب مشهود کم من ظالم قام على اطفاء نور اللّه قبلک و کم من فاجر قتل و نهب الى ان ناحت من ظلمه الافئدة و النّفوس قد غابت شمس العدل بما استوى هیکل الظّلم على اریکة البغضاء و لکنّ القوم هم لا یشعرون قد قتل ابناء الرسول

و نهب

ص ١٤٦\*\*\*

و نهب اموالهم قل هل الاموال کفرت باللّه ام مالکها على زعمک انصف یا ایّها الجاهل المحجوب قد اخذت الاعتساف و نبذت الانصاف بذلک ناحت الاشیاء و انت من الغافلین قد قتلت الکبیر و نهبت الصغیر هل تظنّ انّک تأکل ما جمعته بالظّلم لا و نفسى کذلک یخبرک الخبیر تاللّه لا یغنیک ما عندک و ما جمعته بالاعتساف یشهد بذلک ربّک العلیم قد قمت على اطفاء نور الامر سوف تنخمد نارک امراً من عنده انّه لهو المقتدر القدیر لا تعجزه شؤونات العالم و لا سطوة الامم یفعل ما یشاء بسلطانه و یحکم ما یرید تفکّر فى الناقة مع انّها من

ص ١٤٧\*\*\*

الحیَوان رفعها الرّحمن الى مقام نطق السن العالم بذکرها و ثنائها انّه لهو المهیمن على من فى السّموات و الارض لا اله الّا هو العزیز العظیم کذلک زیّنّا آفاق سماء اللّوح بشموس الکلمات نعیماً لمن فاز بها و استضاء بانوارها و ویل للمعرضین و ویل للمنکرین و ویل للغافلین الحمد للّه ربّ العالمین.

[لوح رئیس عربی]

**بسمه الابهى**

ان یا رئیس اسمع نداء اللّه الملک المهیمن القیّوم انّه ینادى بین الارض و السّماء و یدعوا الکلّ الى المنظر الابهى و لا یمنعه قباعک و لا نباح من فى حولک و لا جنود العالمین قد اشتعل العالم من

کلمة

ص ١٤٨\*\*\*

کلمة ربّک الابهى و انّها ارقّ من نسیم الصّبا قد ظهرت على هیئة الانسان و بها احیى اللّه عباده المقبلین و فى باطنها ماء قد طهّر اللّه به افئدة الّذین اقبلوا الى اللّه و غفلوا عن ذکر ما سواه و قرّبهم الى منظر اسمه العظیم و قد رشّحنا منه على القبور و هم قیام ینظرون جمال اللّه المشرق المنیر ان یا رئیس قد ارتکبت ما ینوح به محمّد رسول اللّه فى الجنّة العلیا و غرّتک الدّنیا على شأن اعرضت عن الوجه الّذى بنوره استضاء الملأ الاعلى فسوف تجد نفسک فى خسران مبین و اتّحدت مع رئیس العجم فى ضرّى بعد الّذى جئتکم عن

ص ١٤٩\*\*\*

مطلع العظمة و الکبریا بامر به قّرت عیون المقرّبین تاللّه هذا یوم فیه تنطق النّار فى کلّ الاشیاء قد اتى محبوب العالمین و عند کلّ شیء من الاشیاء قام کلیم الامر لاصغاء کلمة ربّک العزیز العلیم انّا لو نخرج من القمیص الّذى لبسناه لضعفکم لیفدینّ من فى السّموات و الارض انفسهم لنفسى و ربّک یشهد بذلک و لا یسمعه الّا الّذین انقطعوا عن کلّ الوجود حبّاً للّه العزیز القدیر هل ظننت انّک تقدر ان تطفئ النّار الّتى اوقدها اللّه فى الآفاق لا و نفسه الحقّ لو انت من العارفین بل بما فعلت زاد لهیبها و اشتعالها فسوف یحیط الارض و من علیها

کذلک

ص ١٥٠\*\*\*

کذلک قضى الامر و لا یقوم معه حکم من فى السّموات و الارضین فسوف تبدّل ارض السرّ و ما دونها و تخرج عن ید الملک و یظهر الزلزال و یرتفع العویل و یظهر الفساد فى الاقطار و تختلف الامور بما ورد على هؤلاء الاسراء من جنود الظّالمین و یتغیّر الحکم و یشتدّ الامر على شأن ینوح الکثیب فى الهضاب و یبکى الاشجار فى الجبال و یجرى الدّم من کلّ الاشیاء و ترى النّاس فى اضطراب عظیم ان یا رئیس قد تجلّینا علیک مرّة فى جبل السیناء و مرّة فى الزّیتاء و فى هذه البقعة المبارکة انّک

151\*\*\*

ما استشعرت بما اتّبعت هواک و کنت من الغافلین فانظر ثمّ اذکر اذ اتى محمّد بآیات بیّنات من لدن عزیز علیم کان القوم ان یرجموه فى المراصد و الاسواق و کفروا بآیات اللّه ربّک و ربّ آبائک الاوّلین و انکره العلماء ثمّ الّذین اتّبعوهم من الاحزاب و عن ورائهم ملوک الارض کما سمعت من قصص الاوّلین و منهم الکسرى الّذى ارسل الیه کتاباً کریما و دعاه الى اللّه و نهاه عن الشّرک انّ ربّک بکلّ شیء علیم انّه استکبر على اللّه و مزّق اللّوح بما اتّبع النّفس و الهوى الا انّه من اصحاب السعیر هل الفرعون استطاع ان یمنع اللّه عن

سلطانه

ص ١٥٢\*\*\*

سلطانه اذ بغى فى الارض و کان من الطاغین انّا اظهرنا الکلیم من بیته رغماً لانفه انّا کنّا قادرین و اذکر اذ اوقد النمرود نار الشّرک لیحترق بها الخلیل انّا نجّیناه بالحقّ و اخذنا النمرود بقهر مبین قل انّ ملک العجم قتل محبوب العالمین لیطفئ بذلک نور اللّه بین ما سواه و یمنع النّاس عن سلسبیل الحیوان فى ایام اللّه العزیز الکریم و قد اظهرنا الامر فى البلاد و رفعنا ذکره بین الموحّدین قل قد جاء الغلام لیحیى العالم و یتّحد من على الارض کلّها فسوف یغلب ما اراد اللّه و ترى کلّ الارض جنّة الابهى کذلک رقم

ص ١٥٣\*\*\*

من قلم الامر على لوح قویم. دع الرئیس ثمّ اذکر الانیس الّذى استأنس بحبّ اللّه و انقطع عن الّذین اشرکوا و کانوا من الخاسرین و خرق الاحجاب على شأن سمع اهل الفردوس صوت خرقها فتعالى اللّه الملک المقتدر العلیم الحکیم ان یا ایّها الورقاء اسمع نداء الابهى فى هذه اللّیلة الّتى فیها اجتمع علینا ضبّاط العسکریه و نکون على فرح عظیم فیا لیت یسفک دماؤنا على وجه الارض فى سبیل اللّه و نکون مطروحاً على الثّرى و هذا مرادى و مراد من ارادنى و صعد الى ملکوتى الابدع البدیع فاعلم انّا اصبحنا ذات

یوم

ص ١٥٤\*\*\*

یوم و وجدنا احباء اللّه بین المعاندین اخذ النّظام کلّ الابواب و منعوا العباد عن الدخول و الخروج و کانوا من الظّالمین و ترک احباء اللّه و آله من غیر قوت فى اللّیلة الاولى کذلک قضى على الّذین خلقت الدّنیا و ما فیها لانفسهم فافّ لهم و للّذین امروهم بالسوء سوف یحرق اللّه اکبادهم من النّار و انّه اشدّ المنتقمین زحف النّاس حول البیت و بکى علینا الاسلام و النصارى و ارتفع نحیب البکاء بین الارض و السّماء بما اکتسبت ایدى الظّالمین انّا وجدنا ملأ الابن اشّد بکاء من ملل اخرى و فى ذلک لآیات

ص ١٥٥\*\*\*

للمتفکّرین و فدى احد من الاحباء نفسه لنفسى و قطع حنجره بیده حبّاً لله هذا ما لا سمعنا به من القرون الاوّلین هذا ما اختصّه اللّه بهذا الظّهور اظهاراً لقدرته و انّه لهو المقتدر القدیر و الّذى قطع حنجره فى العراق انّه لمحبوب الشهداء و سلطانهم و ما ظهر منه کان حجّة اللّه على الخلائق اجمعین اولئک اثّرت فیهم کلمة اللّه و ذاقوا حلاوة الذکر و اخذتهم نفحات الوصال على شأن انقطعوا عمّن على الارض کلّها و اقبلوا الى الوجه بوجه منیر و لو ظهر منهم ما لا اذن اللّه لهم و لکن عفا عنهم فضلاً من عنده و انّه لهو الغفور الرّحیم اخذهم جذب الجبار

علی

ص ١٥6 \*\*\*

على شأن اخذ عن کفّهم زمام الاختیار الى ان عرجوا الى مقام المکاشفة و الحضور بین یدى اللّه العزیز العلیم قل قد خرج الغلام من هذه الدیار و اودع تحت کلّ شجر و حجر ودیعة سوف یخرجها اللّه بالحّق کذلک اتى الحکم و قضى الامر من مدبّر حکیم لا یقوم مع امره جنود السّموات و الارضین و لا یمنعه عمّا اراد کلّ الملوک و السلاطین قل البلایا دهن لهذا المصباح و بها یزداد نوره ان انتم من العارفین قل انّ الاعراض من کلّ معرض منادى هذا الامر و به انتشر امر اللّه و ظهوره بین العالمین طوبى لکم بما هاجرتم عن دیارکم و طفتم الدیار و البلاد حبّاً للّه مولاکم العزیز القدیم

ص ١٥٧\*\*\*

الى ان دخلتم ارض السرّ فى یوم الّذى فیه اشتعلت نار الظّلم و نعب غراب البین انتم شرکاء فى مصائبى لما کنتم معنا فى اللّیلة الّتى اضطربت فیها قلوب الموحّدین دخلتم بحبّنا و خرجتم بامرنا تاللّه بکم ینبغى ان تفتخر الارض على السّماء فیا حبّذا هذا الفضل المتعالى العزیز المنیع ان یا اطیار البقاء منعتم عن الاوکار فى سبیل ربّکم المختار و انّ مأواکم تحت جناح فضل ربّکم الرّحمن طوبى للعارفین ان یا ذبیحى الرّوح لک و لمن آنس بک و وجد منک عرفى و سمع منک ما یطهّر به افئدة القاصدین ان اشکر اللّه بما وردت فى شاطئ البحر الاعظم ثمّ استمع نداء کلّ

الذّرات

ص ١٥٨\*\*\*

الذّرات هذا المحبوب العالم و یظلمونه اهل العالم و لا یعرفون الّذى یدعونه فى کلّ حین قد خسر الّذین غفلوا عنه و اعرضوا عن الّذى ینبغى لهم بان یفدوا انفسهم فى سبیل احبائه و کیف جماله المشرق المنیر انّک و لو ذاب قلبک فى فراق اللّه لکن فاصبر و انّ لک عنده مقاماً عظیم بل تکون قائماً تلقاء الوجه و نتکلّم معک بلسان القدرة و القوّة ما منعت عن استماعها آذان المخلصین قل انّه لو یتکلّم بکلمة لتکون احلى عن کلمات العالمین هذا یوم لو ادرکه محمّد رسول اللّه لقال قد عرفناک یا مقصود المرسلین و لو ادرکه الخلیل لیضع وجهه

ص ١٥٩\*\*\*

على التّراب خضّعا للّه ربّک و یقول قد اطمئنّ قلبى یا اله من فى ملکوت السّموات و الارضین و اشهدتنى ملکوت امرک و جبروت اقتدارک و اشهد بظهورک اطمئنّت افئدة المقبلین لو ادرکه الکلیم لیقول لک الحمد بما اریتنى جمالک و جعلتنى من الزائرین فکّر فى القوم و شأنهم و بما خرجت من افواههم و بما اکتسبت ایدیهم فى هذا الیوم المبارک المقدّس البدیع انّ الّذین ضیّعوا الامر و توجّهوا الى الشّیطان اولئک لعنهم کلّ الاشیاء و اولئک اصحاب السعیر انّ الّذى سمع ندائى لا یؤثّر فیه نداء العالمین و الّذى یؤثّر فیه کلام غیرى انّه ما سمع ندائى تاللّه انّه محروم

عن

ص ١٦٠\*\*\*

عن ملکوتى و ممالک عظمتى و اقتدارى و کان من الاخسرین لا تحزن عمّا ورد علیک انّک حملت فى حبّى ما لا حمله اکثر العباد و انّ ربّک علیم و خبیر و کان معک فى المجالس و المحافل و سمع ما جرى من معین قلبک سلسبیل الحکمة و البیان فى ذکر ربّک الرّحمن انّ هذا لفضل مبین فسوف یبعث اللّه من الملوک من یعین اولیائه انّه على کلّ شیء محیط و یلقى فى القلوب حبّ اولیائه و هذا حتم من لدن عزیز جمیل نسئل اللّه بان یفرح من ندائک صدور عباده و یجعلک علم الهدایة فی بلاده و ینصر بک المستضعفین لا تلتفت الى نعاق من نعق

ص ١٦١\*\*\*

و الّذى ینعق فاکف بربّک الغفور الکریم فاقصص احبّتى قصص الغلام عمّا عرفت و رأیت ثمّ الق علیهم ما القیناک و انّ ربّک یؤیّدک فى کلّ الاحوال و انّه معک رقیب و یصلّى علیک اهل ملأ الاعلى و یکبّرن علیک آل اللّه و اهله من الورقات الطائفات حول الشّجرة و یذکرنّک بذکر بدیع ان یا قلم الوحى ذکّر من حضر کتابه تلقاء الوجه فى اللّیلة الدلماء و دار البلاد الى ان دخل المدینة و استجار فى جوار رحمة ربّه العزیز المنیع و بات فیها فى العشىّ مرتقباً فضل ربّه و فى الاشراق خرج بامر اللّه و بذلک حزن الغلام و کان اللّه على ما اقول شهیداً طوبى

لک

ص ١٦٢\*\*\*

لک بما اخذت راح البیان من راحة الرّحمن و اخذتک رائحة المحبوب على شأن انقطعت عن راحة نفسک و کنت من المسرعین الى شطر الفردوس مطلع آیات ربّک العزیز الفرید فیا روحاً لمن شرب حمیّا المعانى من محیّا ربّه و تعلّل من زلال هذه الخمر تاللّه بها یطیر الموّحدون الى سماء العظمة و الاجلال و یبدّل الظنّ بالیقین لا تحزن عمّا ورد علیک فتوکّل على اللّه المقتدر العلیم الحکیم اسّس ارکان البیت من زبر البیان ثمّ اذکر ربّک انّه یکفیک عن العالمین قد کتب اللّه ذکرکم فى لوح الّذى فیه رقم اسرار ما کان

ص ١٦٣\*\*\*

و سوف یذکرون الموحّدون هجرتکم و ورودکم و خروجکم فى سبیل اللّه انّه یرید من اراده و انّه ولیّ المخلصین تاللّه ینظرنّکم الملأ الاعلى و یشیرنّ الیکم باصابعهم کذلک احاطکم فضل ربّکم فیا لیت القوم یعرفون ما غفلوا عنه فى ایام اللّه العزیز الحمید ان اشکر اللّه بما ایّدک لعرفانه و ادخلک فى جواره فى یوم الّذى فیه احاط المشرکون اهل اللّه و اولیائه و اخرجوهم عن البیوت بظلم مبین و ارادوا ان یفرّقوا بیننا فى شاطئ البحر انّ ربّک علیم بما فى صدور المشرکین قل لو تقطعون ارکاننا لن یخرج حبّ اللّه من قلوبنا انّا خلقنا للفداء و بذلک نفتخر على العالمین

ثمّ

ص ١٦٤\*\*\*

ثمّ اعلم یا ایّها المشتعل بنار اللّه قد حضر بین یدینا کتابک و عرفنا ما فیه نسئل اللّه بان یوّفقک على حبّه و رضائه و یؤیّدک على تبلیغ امره و یجعلک من الناصرین و امّا ما سئلت عن النّفس فاعلم بانّ للقوم فیها مقالات شتّى و مقامات شتّى و منها نفس ملکوتیّة و نفس جبروتیّة و نفس لاهوتیّة و نفس الهیّة و نفس قدسیّة و نفس مطمئنّة و نفس راضیة و نفس مرضیّة و نفس ملهمة و نفس لوّامة و نفس امّارة لکلّ حزب فیها بیانات انّا لا نحبّ ان نذکر ما ذکر من قبل و عند ربّک علم الاولین و الآخرین یا لیت کنت حاضراً لدى العرش و

ص ١٦٥\*\*\*

و سمعت ما هو المقصود من لسان العظمة و بلغت الى ذروة العلم من لدن علیم حکیم و لکنّ المشرکین حالوا بیننا و بینک ایّاک ان تحزن بذلک فارض بما جرى من مبرم القضاء و کن من الصابرین فاعلم بانّ النّفس الّتى یشاورک فیها العباد و انّها تحدث بعد امتشاج الاشیاء و بلوغها کما ترى فى النطفة انّها بعد ارتقائها الى المقام الّذى قدّر فیها یظهر اللّه بها نفسها الّتى کانت مکنونة فیها انّ ربّک یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و النّفس الّتى هی المقصود انّها تبعث من کلمة اللّه و انّها لهى الّتى لو اشتعلت بنار حبّ ربّها لا تخمدها میاه الاغراض و لا بحور

العالمین

ص ١٦٦\*\*\*

العالمین و انّها لهی النّار المشتعلة الملتهبة فى سدرة الانسان و تنطق بانّه لا اله الّا هو و الّذى سمع ندائها انّه من الفائزین و لمّا خرجت عن الجسد یبعثها اللّه على احسن صورة و یدخلها فى جنّة عالیة انّ ربّک على کلّ شیء قدیر ثمّ اعلم بانّ حیاة الانسان من الرّوح و توجّه الرّوح الى جهة دون الجهات انّه من النّفس فکّر فی ما القیناک لتعرف نفس اللّه الّذى اتى من مشرق الفضل بسلطان مبین ثمّ اعلم بانّ للنّفس جناحان ان طارت فى هواء الحبّ و الرّضاء تنسب الى الرّحمن و ان طارت فى هواء الهوى تنسب الى الشّیطان اعاذنا اللّه و ایّاکم منها یا ملأ العارفین و انّها

ص ١٦٧\*\*\*

اذا اشتعلت بنار محبّة اللّه تسمّى بالمطمئنّة و المرضیّة و ان اشتعلت بنار الهوى تسمّى بالامّارة کذلک فصّلنا لک تفصیلاً لتکون من المتبصّرین ان یا قلم الاعلى فاذکر لمن توجّه الى ربّک الابهى ما یغنیه عن ذکر العالمین قل انّ الرّوح و العقل و النّفس و السّمع و البصر واحد یختلف باختلاف الاسباب کما فى الانسان تنظرون. ما یفقه به الانسان و یتحرک و یتکلّم و یسمع و یبصر کلّها من آیة ربّه فیه و انّها واحدة فى ذاتها و لکن تختلف باختلاف الاسباب و انّ هذا لحقّ معلوم مثلاً بتوجّهها الى اسباب السّمع یظهر حکم السّمع و اسمه و کذلک بتوجّهها الى اسباب البصر

یظهر

ص ١٦٨\*\*\*

یظهر اثر آخر و اسم آخر فکّر لتصل الى اصل المقصود و تجد نفسک غنیّاً عمّا یذکر عند النّاس و تکون من الموقنین و کذلک بتوجّهها الى الدّماغ و الرأس و اسباب اخرى یظهر حکم العقل و النّفس انّ ربّک لهو المقتدر على ما یرید انّا قد بیّنا کلّ ما ذکرناه فى الالواح الّتى نزّلناها فى جواب من سئل عن الحروفات المقطّعات فى الفرقان فانظر فیها لتطّلع بما نزّل من جبروت اللّه العزیز الحمید لذا اختصرنا فى هذا اللّوح و نسئل اللّه بان یعرّفک من هذا الاختصار ما لا ینتهى بالاذکار و یشربک من هذه الکأس ما فى البحور و انّ ربّک لهو الفضال ذو القوّة المتین ان یا قلم القدم ذکر العلیّ الّذى

ص ١٦٩\*\*\*

کان معک فى العراق الى ان خرج منه نیّر الآفاق ثمّ هاجر الى ان حضر تلقاء الوجه حین الّذى کنّا اسارى بایدى الّذین کانوا عن نفحات الرّحمن محروماً لا تحزن عمّا ورد علینا و علیک فى سبیل اللّه ان اطمئنّ ثمّ استقم انّه ینصر من احبّه و انّه کان على کلّ شیء قدیراً و الّذى اقبل الیه استضاء منه وجوه اهل ملأ الاعلى و کان اللّه على ما اقول شهیداً قل یا قوم اَتظنّون الایمان لانفسکم بعد الّذى اعرضتم عن الّذى به ظهر الادیان فى الاکوان تاللّه انتم من اصحاب النّیران کذلک کان الامر من قلم اللّه على الالواح مسطوراً قل بنباح الکلب لن تمنع الورقاء عن نغماتها تفکّروا

لکی

ص ١٧0 \*\*\*

لکى تجدوا الى الحقّ سبیلاً قل **سبحانک اللّهمّ یا الهى** اسئلک بدموع العاشقین فى هوائک و صریخ المشتاقین فى فراقک و بمحبوبک الّذى ابتلى بین ایدى معاندیک بان تنصر الّذین آووا فى ظلّ جناح مکرمتک و الطافک و ما اتّخذوا لانفسهم ربّاً سواک اى ربّ قد خرجنا عن الاوطان شوقاً للقائک و طلباً لوصالک و قطعنا البرّ و البحر للحضور بین یدیک و اصغاء آیاتک فلمّا وردنا البحر منعنا عنه و حال المشرکون بیننا و بین انوار وجهک اى ربّ قد اخذتنا رعدة الظّمأ و عندک کوثر البقاء و انّک انت المقتدر على ما تشاء لا تحرمنا عمّا اردنا ثمّ اکتب لنا اجر المقرّبین

ص ١٧١\*\*\*

من عبادک و المخلصین من بریّتک ثمّ استقمنا فى حبّک على شأن لا یمنعنا عنک ما دونک و لا ینصرفنا عن حبّک ما سواک انّک انت المقتدر على ما تشاء و انّک انت العزیز الکریم.

هذه سورة النّصح لمن اراد ان یستنصح باللّه المقتدر المهیمن القیّوم

**بسم اللّه العلیّ العظیم المقتدر العزیز المحبوب**

فسبحان الّذى نزّل الآیات بالحقّ على النبیّین و المرسلین و ینزل حینئذ على ما کان النّاس فى دین اللّه یعملون و فیها ما ینبّئهم بصراط اللّه و فصّل فیها کلّ شیء و هدى و ذکرى للّذین هم فى جنّة الفردوس باذن اللّه یدخلون

و

ص ١٧٢\*\*\*

و یهدیهم سبل النّجاة و یبلّغهم الى شاطئ القدس فى جوار اللّه المهیمن العزیز القیّوم ان یا حرف الجیم اسمع ما یلقیک حمامة الامر فى ایام الّذى اجتمعوا علیه اهل الکفر و البغضاء بغیر اذن و لا کتاب من اللّه العزیز المحبوب و یریدون ان یخرجوه من الارض کما اخرجوه اوّل مرّة و کذلک نلقیک من اسرار الامر ان انتم فى ایام اللّه بشیء من الاسرار مطّلعون ثمّ اعلم بانّا اذکرناک من قبل و نذکرک حینئذ بآیات الّتى تنقطع عنها ارواح الّذینهم کفروا به ثمّ یحیى به الموحّدون الّذین یطیرون فى هواء القرب و یذکرون اللّه بلسان سرّهم و جهرهم و هم من اثمار شجرة

ص ١٧٣\*\*\*

الرّوح فى کلّ حین یرزقون و لا یظنّون باللّه ظنّ السّوء و لا یتکلّمون بغیر اذن من اللّه المهیمن القدّوس و اذا یسئلون عن شیء لا یتکلّمون الّا بعد اذنه و هذا ما نعلّمک سبل التقوى لعلّ النّاس کانوا فى ایام ربّهم یتذکرون و ما بعثنا من رسول الّا و قد ارسلناهم بآیات بینات و کلّ کانوا بهم مستهزئون و منهم آدم ارسلناه بالحقّ و اسکنّاه فى قطب الجنّة فى وادى الّذى ما بلغ الیها المقرّبون و علّمناه من الاسماء کلّها و اشهدناه اسرار الامر ثمّ آویناه فى ظلّ شجرة الفردوس ان انتم تعلمون و امرناه بان یأکل من کلّ شیء ممّا یشتهى به نفسه ثمّ منعناه عن شجرة الرّوح و هذا من سرّ

غیب

ص ١٧٤\*\*\*

غیب مکنون هذه الشّجرة شجرة نبتت من صرف الرّوح و لا ینبغى لاحد ان یقرّبها الّا اللّه المهیمن العزیز المشهود فلمّا وجدناه على هواه اقلّ من الشعر اذاً اهبطناه عن الجنّة و جعلناه فى الارض من الّذینهم کانوا على مناکبها یرکبون ثمّ نبّئناه فى امر من الامور و نبّهناه فی ما عمل اذاً صاح فى نفسه سبعین الف سنة ثمّ اکبّ على التّراب سبعین الف سنة اذا رفع رأسه و نادى سبحانک ان لا اله الّا انت فارحمنى و لا تاخذنى بما اکتسبت یداى و انّک انت غافر کلّ شیء و راحمه و انّک انت العزیز المرهوب فاغفر لى یا محبوبى عمّا فعلت بین یدیک لانّک اسکنتنى فى مقام کان مقدّساً عن غیرک و انا

ص ١٧٥\*\*\*

الّذى اشتغلت فیه بهوى نفسى و غفلت عن ذکرک تب علیّ بفضلک و رحمتک و انّک انت الحقّ علّام الغیوب اذاً انزلنا علیه من امطار الرّحمة ثمّ غسّلناه من دموع عیناه و طهّرناه عن کلّ دنس و جعلناه من الّذینهم کانوا فى هواء القدس یطیرون ثمّ بعد ذلک اصطفیناه بالحقّ و جعلناه نبیّاً و ارسلناه على الّذینهم سکنوا فى الارض لیأمرهم بالعدل و ینهاهم عن الظّلم و هذا ما رقم من قلم العزّ على الواح عزّ مکنون قال یا قوم انا عبد اللّه قد اصطفانى اللّه لامره و جعلنى آیة من عنده علیکم ان انتم تعرفون اتّقوا اللّه یا ملأ الارض و لا تفسدوا فیها و ابتغوا الفضل من لدى اللّه

المهیمن

ص ١٧٦\*\*\*

المهیمن المحبوب و لا تتّخذوا ولیّاً لانفسکم الّا هو و لا ترتکبوا فى ارض انفسکم عمّا یمنعکم اللّه بلسان صفوته لعلّ انتم فى یوم القیامة بین یدى اللّه تحشرون اذاً اعرضوا عنه و کفروا بآیاته و قالوا ما نتّبعک الّا بان تأتینا بآیة اخرى و کذلک اعرضوا عنه و کانوا من الّذینهم فى غشوات انفسهم میّتون ثمّ بعد ذلک اصطفینا ابنه بعده و جعلناه آیة من لدنّا و ارسلناه الى قومه لعلّ النّاس کانوا بوجه اللّه یتوجّهون فلمّا جائهم بآیات بیّنات اذاً اعرضوا عنه و کانوا من الّذینهم فى ازل الآزال عن وجه الجمال معرضون الى ان قضى الایّام و مضت اللّیالى ارسلنا النوح بالحقّ و اقمصناه قمیص الرّوح

ص ١٧٧\*\*\*

و جعلناه آیة للّذینهم یریدون ان یهتدون فلمّا جائهم بفاران من النّور و انوار من الرّوح اذاً اعرضوا عنه و اشرکوا باللّه المهیمن المحبوب و قالوا لست بمرسل و ما اهتدیت بانوار اللّه بل تکون من الّذینهم فى 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 یدى اللّه 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

ص ١٧٨\*\*\*

تاخذهم بعصیانهم لانّهم ضعفاء فى الارض و ارقّاء فى الملک و لا یملکون لانفسهم موتاً و لا حیاة و لا نشوراً ان اصطبر فى امر اللّه انّه یوّفى اجور الّذینهم صبروا و کانوا علی ربّهم یتوکّلون و هذا اوّل بلاء. بلاء ینزل على الارض فاصبر على بغیهم و اَذاهم سیجزیک اللّه جزاء الّذینهم کانوا فى مرضاته ان یصبرون و قام النّوح عن مقامه و رجع عمّا اراد ثمّ بعد ذلک دعاهم الى اللّه المهیمن المحبوب کذلک سبقت رحمتنا کلّ شیء و احاطت فضلنا کلّ من السّموات و الارض ان انتم فى اسرار الامر تتفکّرون و قضى سنین متوالیات و ما اهتدوا قومه بهدى اللّه

ص ١٧٩\*\*\*

و کانوا من الّذینهم کانوا فى ازل الآزال لا یهتدون و ما تؤثّر فیهم نغمات اللّه و ما زادتهم الّا طغیاناً و کفراً حتّی استیأس النوح عنهم و اراد ان یدعوا علیهم و یجعلهم کهشیم مطروح اذاً ارسلنا ملائکة من سماء اخرى قالوا یا نوح لا تکن اوّل سبب البلاء الارض فارحم عباد اللّه و تجاوز عنهم و عن سیّئاتهم لعلّهم اهتدوا بانوار اللّه ثمّ بآیاته یهتدون فاصبر فى الامر ثمّ استقم و کن کالجبل الحدید فى امر اللّه المهیمن المحبوب و صبر بعد ذلک الى ان قضى عهداً و زمناً لا یعلمه الّا اللّه و یشهد بذلک عباد مکرمون و ما آمنوا به فى شیء و ما قاموا عن قبور هواهم و ما حشروا بعد

الذی

ص ١٨٠\*\*\*

الّذى نفخ فى الصور و کذلک کانوا فى غشوات انفسهم محتجبون اذاً ناد اللّه عن خلف الحجبات انّه لن یؤمن من قومک الّا من قد آمن من قبل و لا تحزن عمّا کانوا یفعلون فلمّا سمع نداء اللّه اهتزّ نفسه من الشّوق و رفع یداه و قال ربّ لا تذر هؤلاء على الارض فاستجبنا له و امرناه بان یصنع الفلک فلمّا تمّ سفینة الرّوح فى کلمة الاکبر قلنا یا نوح فادخل فیها من اهلک الّذین سبقت علیهم القول و کانوا فى دین اللّه ان یسبقون اذاً انزلنا من غمام القهر امطار الغفلة و اغرقنا کلّ من فى الارض الّا الّذینهم کانوا على سفینة

ص ١٨١\*\*\*

الرّوح راکبون ثمّ ارسلنا بعده هوداً و جعلناه نبیّاً على المشرق و المغرب و ایّدناه بامر من لدنّا و جعلناه من الّذینهم کانوا فى مصر الرّوح ان یدخلون قال یا قوم اتّقوا اللّه و لا تفعلوا بمثل ما فعلوا من قبل و انّى اخاف علیکم عذاب یوم محتوم و کفروا به و اعرضوا عمّا انبئهم من عند اللّه المهیمن القیّوم الى 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 اللّه العزیز المحبوب قال یا قوم آمنوا بالّذى خلقکم و رزقکم ثمّ اماتکم و احیاکم ان انتم تشعرون

و لا

ص ١٨٢\*\*\*

و لا تلتفوا الى الدّنیا و زخرفها و خافوا عن اللّه ثمّ عن حدوده لا تتجاوزون و ارحموا على انفسکم و لا تعتدوا عن امر اللّه المهیمن المحبوب قالوا یا صالح ما نعبد الهک و ما نتّبعک فى القول فانته عمّا تقول و الّا لنرجمنّک و نقتلنّک و بذلک کانوا من الّذینهم فى دین اللّه یعتدون قال صالح یا قوم هذه ناقة اللّه ترعى فى ارض القدس و تسقیکم من لبن الحکمة و لا تضرّکم فى شیء اتّقوا اللّه و لا تمسّوها بسوء انفسکم و لا تتّبعوا اهوائکم ان انتم تعرفون فوسوس الشّیطان فى صدورهم و بغوا على اللّه المهیمن العزیز القیّوم و اشتدّوا فى طغیانهم

ص ١٨٣\*\*\*

الى ان عقروا النّاقة من غیر جرم و لا ذنب اذاً اخذناهم بکفرهم و بما کانوا ان یکسبون و ارسلنا بعده ابراهیم بالحق و اصطفیناه بین العباد و جعلناه آیة للّذینهم کانوا الى مشاهد العزّ ان یسلکون قال یا قوم اتّقوا اللّه و آمنوا به و لا تشرکوا فى الارض و لا تکوننّ من الّذینهم کانوا عن آیات اللّه معرضون و لا تغفلوا فى انفسکم و توجّهوا الى میادین الرّوح ان انتم تشعرون لعلّ یهبّ علیکم نسمات القدس و یقلّبکم الى شاطئ الاحدیّة و یصغیکم [یسقیکم؟] من حکمة اللّه المقتدر العزیز المحبوب قالوا ما نتّبعک یا ابراهیم فى امرک و ما نذر آلهتنا فاسئل الهک بان

ینزل

ص ١٨٤\*\*\*

ینزل علینا ما وعدتنا و کذلک کانوا ان یقولون و یستهزون به فى کلّ یوم و فى کلّ حین ارادوا ان یقتلون کانّهم اتّخذوا آیات اللّه سخریّاً و اعترضوا بحجج اللّه و ادلّائه و کانوا عن شاطئ هذا الفضل مبعدون حتّی بلغ الامر الى عبد من عبادنا الّذى اشتعلت فى صدره نار الکفر و کان من الّذینهم کانوا فى غشوات انفسهم میّتون و اجتمع القوم و قال ارید ان اقتل ابراهیم او احرقه بعذاب النّار و کذلک کانوا ان یتدبّرون الى ان اوقدوا نار الکفر و اخذوا ابراهیم و دعوه فى النّار و کانوا على اصنام انفسهم عاکفون ا ذاً

ص ١٨٥\*\*\*

جعلنا النّار علیه برداً و سلاماً و روحاً و رحمة و کذلک حفظناه و نحفظ الّذینهم فى البلاء یصبرون ثمّ بعد ذلک ارسلنا موسى بآیات عزّ محبوب و بیّنات امر محتوم و بلغناه الى شاطئ القدس فى بقعة الفردوس و آویناه فى سیناء الامر و حوریب الرّوح اذاً نادیناه عن خلف سبعین الف حجاب عن سدرة البقاء یمّ قلزم الکبریا ان یا موسى انّى انا اللّه ربّک و ربّ آبائک اسماعیل و اسحاق و یعقوب هذا جمالى قد کشفناه علیک فانظر ماذا ترى و بذلک مننّا علیک و اتممنا النّعمة علیک اذا فاقتبس بهذا النّار لعلّ النّاس

کانوا

ص ١٨٦\*\*\*

کانوا بنار الحبّ فى ایام اللّه یشتعلون ثمّ ایّدناه بعصاء من الامر و جعلنا یده یدى و اشرقناه بالحقّ ثمّ جعلناه درّیّاً بیضاء للّذینهم کانوا بنظرة اللّه ینظرون ثمّ امرناه بان یذکّرهم بایّامى من بعد حین الّذى تحرق فیه الحجبات بقوّة من لدنّا و یأتى طلعة الرّوح فى ظلل من النّور باسم علیّ ان انتم تشعرون اذهب الى فرعون و ملأه ثمّ اهدهم بانوار القدس و نبّئهم بایام الّذى کلّ فى محضر القدس یحضرون لعلّ یتّبعون امر ربّهم و یهتدون بنار اللّه و یقلّبون الى شاطئ الفضل فى جوار اللّه المهیمن المحبوب

ص ١٨٧\*\*\*

و دخل على فرعون و قال اتّق اللّه و لا تتّبع هواک و لا تکن من الّذینهم بانوار اللّه لا یعتدون انّى قد جئتک من مشرق الرّوح بسیناء الامر فاتّبع امر ربّک و لا تکن من الّذینهم بنار اللّه لایشتعلون و یا قوم لا تمسّکوا بعصم الکوافر فتمسّکوا بحبل اللّه ان انتم فى انفسکم تشعرون و قوموا عن مراقد الغفلة ثمّ اشکروا اللّه فى ایامه و هذا ما نبشّرکم بالحقّ ان انتم تعلمون قال فرعون من ربّک یا موسى قال الّذى خلقنى و ارسلنى بسلطان من عنده ان انتم توقنون الّذى خلقک و رزقک و اعطاک من زخارف

الملک

ص ١٨٨\*\*\*

الملک و وهبک سلطاناً لتتّبع امره و تکون من الّذینهم کانوا فى رضى الرّوح یسلکون و ما تذکّر فرعون بشیء من الذکّر و ما آمن باللّه طرفة عین اذاً اغرقناه و ملأه فى بحر الکبر و جعلناهم عبرة للّذینهم یعقّبوهم فى الارض و کانوا فى آیات اللّه یتدبّرون فلمّا قضى ایامه ارسلنا الرّوح بالرّوح و سمیّناه بعیسى فى ملکوت الارض ان انتم تعلمون و نزّهناه عن کلّ 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

ص ١٨٩\*\*\*

خلق من کلمة اللّه من قبل و من بعد کانوا ان یخلقون و احییناه فى ملأ الاعلى من قبل ان یخلق کلّ من على الارض من طین مسنون و امرنا کلّ من فى السّموات و الارض بامره و اخذنا له العهد عن کلّ شیء و هذا ما رقم فى الواح الرّوح من مداد مسک معطور و بعثناه من نفحات القدس و جعلناه آیة للّذینهم کانوا فى فردوس العزّ یحبرون و امرناه ان یبذل على الممکنات رشحاً من طماطم الیمّ المسجور الّذى اکرمناه بالحقّ و ما یطّلع بذلک الّا نفسنا الحقّ و کان ذلک فى ازل الآزال فى حجبات القدرة لمحفوظ فلمّا تمّ هیکل الکلمة فى

سرّه

ص ١٩٠\*\*\*

سرّه قال یا قوم اتّقوا اللّه و لا تتّبعوا الشّیاطین فى انفسکم و اتّقوا من یوم کلّکم الى اللّه ربّکم ترجعون و ما ادعوکم الّا الى اللّه و ابشّرکم بایام الّذى فیها یغرّد الورقاء على افنان سدرة العزّ ان انتم تستطیعون ان تسمعون یوم الّذى یظهر اللّه بامره و یکلّمکم على لسان علیّ محبوب هذا یوم الّذى یرجوه هیاکل القدس و ما فاز به احد الّا الّذینهم کانوا عن کلّ ما سوى اللّه منقطعون و یا قوم فاستعدّوا للقاء اللّه فى ایامه و هذا ما ینفعکم عمّا تطلع الشّمس علیه ان انتم توقنون و یا قوم هذا کتاب اللّه آمنوا به و لا تحرّفوه فی ما امرتم فیه بالحقّ ان انتم تعلمون

ص ١٩١\*\*\*

و لیس بالنعمة ان یحیى الانسان بل بکلّ کلمة تخرج من فم اللّه القادر المقتدر المهیمن القدّوس و یا قوم فاسمعوا ما نلقى علیکم من کلمات الحکمة و لا تدعوا کتاب اللّه وراء ظهورکم و اجیبوا داعى الرّوح ثمّ بهذا النّار فى مصباح الحقّ توقدون و یا قوم ما نسئلکم من اجر و لا جزاء و لا شکور انّما اجرى على الّذى فطرنى و ارسلنى بالحقّ و جعلنى علیکم سلطاناً لاقرّبکم الى ساحة القدس و اهدیکم الى میادین العزّ ان انتم تحبّون ان تدخلون و ما آمن منهم احد و ما اقبلوا الى هذا الوجه الدّرّى المکنون و من النّاس من کفّره و من النّاس

من

ص ١٩٢\*\*\*

من اعرض عنه و منهم من جادله بالباطل و منهم کانوا به یستهزؤن الى ان ضاقت الارض علیه بحیث ما بقى له من محلّ امن لیسکن فیه و کذلک احطنا امره و انزلناه علیک من قلم قدس محکوم حتّی جاء نصرنا بالحقّ و نصرناه بجنود لن تروها و ارفعناه الى سماء القدس و انقطعنا [قطعنا] ایادى الکفر عن ذیل ردائه کذلک نفعل بالّذینهم کانوا فى مرضاتنا یصبرون و کذلک نلقى علیک من اسرار الامر فی ما اکتسبت ایدى النّاس من قبل کما کانوا الیوم یکتسبون بذلک فاعرف فى سنن القبل ممّا قضى على النبیّین و المرسلین لتکون

ص ١٩٣\*\*\*

مستبصراً فى امر دینک و تکون من الّذینهم کانوا فى دار السّلام ان یدخلون و دارت الایّام و اللّیالى الى ان بعث محمّد بالحق و اشرقناه عن مشرق البطحاء کاشراق شمس البقاء على مدینة بلّور مبیوض و اضاء و استضاء منه یثرب القدس و بطحاء العزّ ان انتم تعلمون اذاً ارفعنا غمام الجود و امطرنا على مدائن الطّهر من امطار فضل محبوب لینبت فى قلوب المقدّسین من نبات علم مخزون و اجرینا بوجوده یمایم الفضل و جدّدنا به الادیان و اظهرنا کلّ شیء بطراز الربیع فى فصول قدس ممنوع قال یا قوم آمنوا باللّه الّذى خلقکم و رزقکم ثمّ اشکروه

بما

ص ١٩٤\*\*\*

بما اتاکم من نعمائه و لا تکوننّ من الّذینهم کانوا بنعمة اللّه ان یکفرون و یا قوم ما انا الّا بشیر و نذیر ابشّرکم برضوان اللّه و انذرکم من یوم الّذى انتم على التّراب تبعثون و تسئلون عمّا اکتسبتم فى الحیاة الباطلة و تجزون بما کنتم ان تعملون و یا قوم ما انطق عن الهوى یوحى الىّ انّه لا اله الّا هو العزیز المقتدر المشکور و یا قوم هذا سبیلى فاتّبعوه و لا تتّبعوا الّذین یرتکبون الفحشاء فى انفسهم و یفعلون ما انهاهم اللّه عنه و کانوا فى هواء انفسهم مغرقون و یا قوم ما نرید منکم من شیء و ما جزائى الّا على الّذى ارسلنى بالحقّ الّا تختلفوا فى دین اللّه و لا تعقّبوا علماء الباطل

ص ١٩٥\*\*\*

و لا تکوننّ من الّذینهم لا یرجون لقاء اللّه العزیز المهیمن القیّوم و یا قوم لا تحرموا انفسکم و ارواحکم فاسرعوا الى مناهج القدس فى هذا الشاطئ الّذى ما دخل فیه من احد الّا الّذینهم کانوا فى رضى الرّوح یسلکون و یا قوم فاعرفوا قدر تلک الایّام و انّ عیون البقاء ما شهدت بمثلها و ما وقعت علیها اتّقوا اللّه ثمّ برسل اللّه لا تعتدون قالوا ما انت الّا کاحد مثلنا و ما نتّبعک فى امرک و ما لک علینا من فضل و ما انت الّا رجل مسحور و اعرضوا عنه قومه و منهم قالوا ما هذا الّا رجل افترى على اللّه و منهم قالوا ما هذا الّا رجل مجنون

و منهم

ص ١٩٦\*\*\*

و منهم من قال فانزل علینا کسفاً من السّماء او تأتینا بقبیل من الملائکة او تفجّر لنا ینبوعاً فى الارض او تظهر لنا کنوزاً من ذهب حمر مسکوک قال یا قوم ما انا الّا بشر ابلّغکم رسالات اللّه و ما اقول حرفاً تلقاء نفسى و کان اللّه شهیداً بینى و بینکم اتّقوا اللّه و لا تغرّنکم الدّنیا بزینتها و زخرفها فاعتصموا بحبل اللّه ثمّ عن امره لاتتجاوزون و ما نأمرکم الّا بما امرت من عند اللّه و یشهد بذلک ذرّات الممکنات ان انتم بسمع الرّوح تسمعون و یا قوم هذه آیات اللّه نزّلت علیکم فباىّ حجّة بعدها انتم تؤمنون و ما قدّر

ص ١٩٧\*\*\*

اللّه حجّة فى الملک اکبر عن الآیات و هذه من آیاته خافوا عن اللّه ثمّ ببرهانه لا تستکبرون و هذه ما لا یقاومه شیء فى الارض و لا یعادله کلّ من فى السّموات ان انتم ببصر اللّه فى ایامه تتفرّسون قالوا لن نؤمن بک و لا بالّذى ارسلک و ما انت الّا الّذى ترید ان تنهینا عمّا یعبد آباؤنا و کذلک عرفناک و ما نراک الّا من الّذینهم کانوا على اللّه یفترون و کلّما انصحناهم بنصح الحقّ ما اقبلوا الیه الى ان زادت نار الشّقاوة فى انفسهم و اجتمعوا على قتله و شاوروا مع علماء العصر و کذلک کانوا فى دین اللّه یمکرون و نجّیناه بالحقّ و ارفعنا امره

و اثبتنا

ص ١٩٨\*\*\*

و اثبتنا الآیات رغماً للّذینهم کانوا فى الارض یسترفعون نبّئ عبادى بالّذى جائهم بالحقّ باسم علیّ و اشرق عن افق القدس بانوار عزّ محبوب و جرت عن یمینه انهار الرّوح فى بدایع علم مکتوب قال یا قوم قد ارتفعت غمام الحکمة و جاء اللّه بامره و هذا ما وعدتم به فى کلّ الالواح اتّقوا اللّه ثمّ الىّ فاسرعون و یا قوم انا بن نبیّکم قد جئتکم بآیات الّتى یتحیّر عنها العارفون و هذه من حجّة اللّه و برهانه لا تدحضوها بظنونکم ثمّ فى انفسکم فانصفون و هذه من شریعة اللّه قد شرع لکم بالحقّ ان انتم توقنون و یا قوم فو اللّه ما ارید الّا اصلاح ادیانکم فى کلّ ما انتم

ص ١٩٩\*\*\*

الیوم فیه مختلفون و یا قوم هذه من نسمات الرّوح یهبّ علیکم و یقلّبکم من الموت الفانیة الى الحیاة الباقیة ان انتم الیها تتوجّهون و یا قوم قد اثمرت شجرة العلم فى هذه السّدرة الازلّیة و فصّلت نقطة الاولّیه و تمّت کلمة اللّه المهیمن القیّوم و یا قوم قد کشف الجمال و رفعت الحجبات و غنّت الورقاء و استنار جودى القدس و استضاء کلّ من فى السّموات و الارض ان انتم بعین الرّوح تشهدون قالوا ما نراک على حقّ و ما وجدنا فى ایّامک ما وعدنا به فى کتب آبائنا و ما نتّبعک و لو تأتینا بکلّ آیة قال یا ایّها الملأ اتّقون

فانظروا

ص ٢٠٠\*\*\*

فانظروا الى ما جعله اللّه حجّة باقیة و برهاناً ثابتاً لمن فى السّموات و الارض ان انتم تعرفون و یا قوم کلّ ما انتم تنتظروه و سمعتم من آبائکم و علمائکم یثبت بالآیات و هذه من آیات القدس الّتى ملئت کلّ من فى السّموات و الارض کما انتم تشهدون ان لن توقنوا بالآیات فباىّ شیء انتم فى دینکم تطمئنّون و لدونکم تستدلّون سیفنى الدّنیا و ما فیها و علیها و انتم فى محضر القدس بین یدى اللّه تحضرون و یا قوم لا یمنعکم زخارف القول عمّا سمعتم من علمائکم و لا تشتبهوا الامر على انفسکم و استنصحوا بنصحى

ص ٢٠١\*\*\*

ثمّ بنصح اللّه لا تکفرون کلّما زاد الذکّر فى ذکر اللّه ما زادوا الّا طغیاناً الى ان افتوا علیه العلماء کلّهم الّا الّذین اطّلعوا بسنن اللّه العزیز المحبوب و بلغ الامر الى ان اجتمعوا على قتله حتّی علّقوه فى الهواء و ضربوا علیه افواج الکفر رصاص قهر مبغوض و شبّکوا جسد الّذى یخدمه روح القدس و زاروا ترب قدمیه اهل ملأ الاعلى و سکّان الفردوس بنعاله یتبرّکون و بذلک بکت عیون الغیب فى سرادق البقاء و تزلزلت ارکان العرش و اهتزّت جواهر الوجود و تمّت سقایة الشّجرة فى نفسه من هذا الدّم المنیر المسفوک فسوف یظهر اللّه

سرّ

ص ٢٠٢\*\*\*

سرّ هذه الشّجرة و یرفعها بالحقّ و یغنّ بانّه لا اله الّا هو و کلّ عبادى خلقناهم لامرى و کلّ بامرى عاملون و هذا ما کتبنا لنفسنا الحقّ بان نرفع الّذین استضعفوا فى الارض و نضع الّذینهم یستکبرون و ما ارسلنا من رسول و لا من نبىّ و لا من ولىّ الّا و قد اعترضوا علیهم هؤلاء الفسقة کما تشهدون الیوم هؤلاء الفجرة کانوا

ان یعترضون و ما اعرض النّاس فى عهد الّا بعد الّذى اعرضوا علمائهم و استکبروا على اللّه و کانوا بآیات اللّه ان یجحدون فکلّما اعرضوا اعرض الّذینهم اتّبعوهم فى هواهم و ما آمنوا منهم

ص ٢٠٣\*\*\*

احد الّا الّذین اوتوا بصائر القدس و امتحن اللّه قلوبهم للایمان و سقاهم من کؤوس قدس مختوم ختامها من مسک الرّوح و هم عن خمر الایقان من هذا الکأس مسکرون اولئک هم الّذینهم یصلّون علیهم ملائکة الفردوس فى جنّة البقاء و هم فى کلّ آن بفرح اللّه یستفرحون و ما بعثنا من نبىّ الّا و قد کفّروه العلماء و فرحوا بما عندهم من العلم کما کانوا الیوم بعلومهم کانوا ان یفرحون قل یا معشر العلماء اَتَدْعون بعلاً فى انفسکم و تذرون الّذى خلقکم و علّمکم ما لا تعلمون و انتم یا ملأ الارض تفکّروا فى امر هؤلاء الفسقاء و بما اکتسبوا من قبل و بکلّ ما کانوا الیوم ان یکتسبون

و به

ص ٢٠٤\*\*\*

و به یشتغلون قل ان لم یکن هذا الّذى جائکم بآیات بیّنات على حقّ من اللّه کما انتم الیوم فى مقاعدکم تقولون فبایّ بیّنة تستدلّون بالحقّ للّذى ارسلناه باسم محمّد من قبل اذاً یا ملأ البغضاء فى انفسکم فانصفون قل هل تستدلّون بغیر ما نزّلنا من قبل على محمّد من آیات عزّ مشهود قل یا ملأ الجهال ان تستدلّون بغیر ما نزل علیه من لدى اللّه المهیمن القیّوم فأتوا بها ان انتم تنصفون فى انفسکم او تکونوا فى اقوالکم لصادقون و ان لم یکن بینکم من حجّة و لا برهان الّا بما نزّل من الآیات من سماء عزّ محبوب فلم لا تؤمنون بالّذى جائکم

ص ٢٠٥\*\*\*

بآیات الّتى ملئت شرق الارض و غربها و انصعقت منها کلّ من فى السّموات و الارض الّا الّذینهم کانوا بآیات اللّه منجذبون لا فو الّذى نفسى بیده هؤلاء الضعفاء هم الّذین ما آمنوا باللّه فى مظاهر امره و کفروا بها بعد ما استیقنتها انفسهم و کانوا عن لقاء اللّه معرضون بعد الّذى کلّ وعدوا بذلک فى کلّ الالواح و یرجوه فى ایامهم و لیالیهم فلمّا جائهم الوعد اذاً اعرضوا و استکبروا و کانوا مریباً عن لقاء بارئهم و کانوا على اعقابهم منقلبون الى ان افتوا على اللّه و حکموا على مظاهر امره بما هم کانوا علیه مقتدرون و ما قتل احد من الرّسل الّا بعد اذنهم و بغوا على اللّه

فی

ص ٢٠٦\*\*\*

فى ایامه و افرطوا فى جنب اللّه و ما کانوا ان یشعرون اذا فانظر الّذینهم کانوا على الارض و یدّعون الایمان لانفسهم کانّهم اقبلوا الى التّراب و اعرضوا ربّ الارباب و کانوا على اصنام انفسهم و هواهم لعاکفون و یستفخرون بالّذینهم ما ادّعوا فى الارض الّا العبودیة للّه الحق ثمّ على اللّه یفترون و یقطعون البوادى الى ان یصلوا الى بقعة الّتى دفن فیها اسم من الاسماء ثمّ عن موجدها فى ارضه یمرّون و لا یشعرون و منهم الّذى سمّى بالعبد لهذا الاسم الّذى انشعبت عنه بحور الاسماء و یشهد بذلک اهل سرادق البقاء و من ورائهم هذا القلم الدرّى المکنون

ص ٢٠٧\*\*\*

و هذا الّذى یفر الشّیطان عن کفره و احترق من ناره اکباد الّذینهم انقطعوا الى اللّه و کانوا على ربّهم متوکّلون و ما آمن باللّه طرفة عین و هذا هو الّذى وسوس الشّیطان فى نفسه حتّی غفله عن ذکر ربّه و اخرجه عن جوار قدس محبوب و هذا هو الّذى علّم القابیل بان یقتل اخیه و کان من الّذى استکبر فى اوّل الامر على اللّه المهیمن القیّوم و ما من کفر و ما من ظلم و ما من فسق الّا و قد بدء من هذا الشقىّ و سیعود کلّ ذلک الیه ان انتم بفراسة اللّه تتفرّسون اذاً یشیرون الیه ملائکة الفردوس فى ملأ الاعلى باناملهم و یخبرون بعضهم بعضاً بانّ هذا هو الّذى استکبر على اللّه فى ازل الآزال و اعترض

بالنبیّین

ص ٢٠٨\*\*\*

بالنبیّین و المرسلین فاعرفوه ثمّ العنوه ان انتم تعرفون و لذا جعله اللّه خادماً لحروفات نفسه رغماً لانفه بحیث یعمّر جدار الّذى کان منسوباً الیهم و افتى علیهم و بذلک یفتخر و لا یشعر و کذلک یأخذ اللّه الّذینهم کانوا بجناحین الهوى فى هذا الهواء یطیرون قل افّ لک یا خنزیر و بما اکتسبت ایداک بحیث جرّیت سیف نفسک على وجه اللّه و استکبرت على اللّه المهیمن العزیز القدّوس و فى ظنّک بانّک انت من الّذینهم یخدمون الى اللّه بتمامهم و ما تدرى من ذنبک الّذى ارتکبت فى الحیاة الباطلة و لا یعادله شیء فى السّموات و الارض و لا کلّ ما کان و کلّ ما یکون

ص ٢٠٩\*\*\*

و تحسب بانّک تعمّر عماراتهم و تبنى اساسها لا فو الّذى نفسى بیده ما عمّرت بل خرّبت اساس البیت و انهدمت ارکانها و انعدمت آثارها و یشهد بذلک لسان الغیب فى جبروت العزّ و لکن النّاس هم لا یشهدون و انت الّذى افتیت على صاحب البیت و اصلها و ما استحییت عن اللّه ربّک و ربّ کلّ شیء و تحسب بانّک تعمّرها و هذا بغی من نفسک الخبیثة على اللّه العزیز المحبوب فاسئلوا منه یا ملأ الارض اَما تقولون بانّ اللّه انهى فى کتابه الحقّ بان لا تأخذوا اموال النّاس بالباطل ثمّ عن اوامره لا تستنکفون و کیف تأخذ اموال النّاس بالباطل عن الّذى بغى على اللّه

و کان

ص ٢١٠\*\*\*

و کان ظلمه اظهر من الشّمس فى وسط السّماء ثمّ بها هذه البیوت تعمّرون و نشهد حینئذ بانّ صاحب البیت بریئ منکم و من اعمالکم و یلعنکم بما اکتسبت ایدیکم لو انتم فى اسرار الامر تتفکّرون و سمعنا بانّ هذا الملعون یفتخر فى المجالس باستکباره على اللّه قل قد افتخروا رجال من قبلک و کلّ حینئذ فى النّار یستصرخون و لن یجدون لانفسهم من معین و لا من ناصر و کلّما یستغیثوا بماء العذب لا یغاثون الّا بنقمة اللّه الّتى یعذّب منها الّذین کفروا و انّک انت سترجع الى مقّرک فى النّار

ص ٢١١\*\*\*

الّتى یعذّب فیها المشرکون قل فو اللّه یا ایّها المشرک باللّه و المعرض بآیاته و الکافر بنعمائه اهل الدّرکات السّفلى من نار نفسک یفرّون و یستعاذون باللّه منک و من شرّک و فى کلّ حین علیک و على من تبعک یلعنون قل اَما انهاکم اللّه عن التوجّه الى الّذینهم ظلموا و کفروا بقوله الحقّ لا ترکنوا الى الّذین ظلموا فتمسّکم النّار فباىّ برهان انتم تفتخرون بهذا الظّالم الفاجر الّذى یرتکب فى نفسه کلّ ما انهى اللّه عنه و یضع کلّ ما امر به کما انتم من اعماله تشهدون و مع ذلک انتم

تستقربون

212\*\*\*

تستقربون الیه و تعظّموه و توقّروه و تمدّحونه فى مجالسکم و تعینونه فى امره ثمّ الیه فى امورکم تتوجّهون و هذا سرّ ما نزّل من قبل على محمّد العربى من کلمات عزّ محفوظ و لکلّ وجهة هو مولّیها و الخبیثات للخبیثین و هذا هو الخبیث الّذى تقرّب بالجبت و آمن بالطاغوت و کفر باللّه و کان من الّذینهم کانوا على اللّه ربّهم یستکبرون و هؤلاء لا یلتفتون على ما فعلوا و ظلموا فى ایام اللّه و یکفرون و یلعنون الّذینهم ظلموا و اعرضوا من قبل و لا یدرون ما یقولون و ما یلعنون الّا على انفسهم و یکذّبهم اقوالهم کلّما اکتسبت ایدیهم

ص ٢١٣\*\*\*

و هؤلاء هم الّذین کفروا باللّه بعد ما عرفوه من قبل کما کانوا الیوم ان یکفرون و کذلک قصصنا لک من قصص الحقّ فى هذه الالواح و فصّلنا من کلّ شیء تفصیلاً هدى و رحمة من لدنّا لقوم یتّقون لتعرف کلّما جرت من قرون القبل على امناء اللّه و سفرائه لئلّا یزلّ قدمک و اقدام الّذینهم على الصّراط یمرّون حینئذ لمّا شغفت حمامة الامر من لحنات البقاء و استجذبت من نغمات الورقاء طلعت عن رضوان القرب و یکفّ بین الارض و السّماء و یدفّ باجنحة القدس فى فضاء هذا الهواء

و ینادی

ص ٢١٤\*\*\*

و ینادى فى ذرّ البیان علماء الّذین ظهروا من قبل او کانوا من بعد ان یظهرون الى یوم الّذى فیه یأتى اللّه بامره و یقدّر مقادیر کلّ شیء بقوله کن فیکون و یوصیهم ثمّ ینصحهم بنصح الّذى هو خیر لهم عن ملک الآخرة و الاولى و عن کلّ ما هم یعملون بان لا یطمئنّوا بعلومهم و لا باعمالهم و لا بکلّ ما هم کانوا به لیدینون ان یا معشر العلماء فى البیان لا یمنعکم العلم عن بارئکم فاذا سمعتم نداء اللّه فانقطعوا عمّا عندکم ثمّ الى ساحة القدس بعیونکم فاسرعون و قدّسوا انفسکم و ارواحکم

ص ٢١٥\*\*\*

عن کلّ ما عرفتم و عملتم من قبل لئلّا یمنعکم شیء عن اللّه بارئکم لعلّ انتم فى مشهد القدس بین یدى اللّه تقعدون لانّ کلّ ذلک حجبات و اشارات یحول بینکم و عرفان اللّه المهیمن العزیز القیّوم نزّهوا مرآت قلوبکم فى هذا الیوم لعلّ لا یمنعکم شیء عن الدخول فى حرم اللّه المقتدر المحبوب و انّ المرآت لو یغطّى بکدورات النّفس و الهوى لن ینطبع فیها صور و اشکال و کذلک فى مرآت قلوبکم فاشهدون اتّقوا اللّه یا معشر العلماء لا یغرّنّکم العلم و لا الحکمة و لا دونهما فاستبقوا فى هذه الیوم الى رحمة اللّه و لا تقعدوا على مقاعدکم

ثمّ

ص ٢١٦\*\*\*

ثمّ بین النّاس لا تتحاکمون و من سمع منادى اللّه فى یوم الّذى یقوم على الامر بمظهر نفسه و یتأمّل او یصبر اقلّ من آن یبطل کلّما عمل فى حیاته و لو انفق ملأ الدّنیا من الذّهب و الفضّة او عبد اللّه فى ازل الآزال کذلک نعلّمکم سبل الحقّ لعلّ انتم باثمار شجرة القدس فى ایام اللّه ترزقون ایّاکم یا ملأ البیان لا تفرحوا بعلمکم و لا بعملکم بل بعلم اللّه فافرحون لانّ العلم ما یشرع لکم من عنده و العمل ما یقبل منکم من فضله اتّقوا اللّه ثمّ باموالکم لا تستکبرون و انّه لو یحکم على الجهل نفس العلم او على الظّلم جوهر العدل

ص ٢١٧\*\*\*

لحقّ و انّا کلّ بذلک مؤمنون انّه ما من اله الّا هو یفعل ما یشاء و لا یسئل عمّا شاء و کلّ عن کلّ شیء فى محضر العدل یسئلون اتّقوا اللّه و لا تکونوا بمثل الّذینهم استکبروا على اللّه بعد الّذى کلّ کانوا بلقائه منتظرون مَثل العلماء الّذین یفتخرون بعلمهم فى ایام اللّه کمثل الّذین عبدوا الاصنام لانّهم اعتکفوا على اصنامهم و هؤلاء اعتکفوا على علومهم بل هذا اکبر لو انتم فى انفسکم تتفکّرون فاعلموا بانّ کلّ ما یمنعکم عن اللّه بارئکم هو اصنامکم لو انتم تشعرون فو اللّه نصحناکم غایة النّصح و هذا خیر لکم عن ملک الآخرة و

و الاولی

ص ٢١٨\*\*\*

الاولى لو انتم تحفظون و انّک انت یا ایّها السّائل فاقرء تلک الالواح بروحک و لسان سرّک ثمّ انشر بین یدى الّذین تجد منهم روائح الایمان ثمّ استرها غایة السّتر عن الّذین تجد منهم رائحة البغضاء اتّق اللّه و لا تکن بمثل الّذینهم کانوا الیوم فى هواء انفسهم یسلکون و لا ینظرون بالمنظر الاکبر بعد الّذى امروا بذلک و ارادوا ان یخمدوا نار اللّه الّتى انارت منها کلّ من فى السّموات و الارض و لا یشعرون ما فعلوا من قبل و لا بکلّ ما کانوا الیوم ان یفعلون اَما سمعت کیف اجتمعوا

ص ٢١٩\*\*\*

علینا فى هذه السّنة علماء العصر و انّا اقمنا فى معارکهم وحده و ما استنصرنا من احد الى ان فرّقهم اللّه بقدرته و اضاء النّور بالحقّ بعد الّذى کلّ ارادوا ان یطفئون فسوف یطهّر اللّه الارض من دنس هؤلاء و یعلو حجّته و یثبت برهانه و یرث الارض عباد الّذینهم انقطعوا الى اللّه المهیمن القیّوم ثمّ اعلم بانّا افتخرناک بهذه الالواح بین المشرق و المغرب و جعلناها لک قمیصاً لتجد منها رائحة السّبحان و لو تضعه على بصر اهل السّموات و الارض یرتدّ ابصارهم بصیراً و کذلک نفعل بالحقّ رغماً لانف الّذینهم

کانوا

ص ٢٢٠\*\*\*

کانوا الیوم بآیات اللّه یستهزؤن 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 فى الملک ان انتم الى مقاعدها فى سماء القدس تعرجون و هذا من جمال ما وقع علیه عیون احد فى الملک ان انتم ببصر العزّ تبصرون و هذا سراج القدس ما قبل فى نفسه المشکوة و یکتفى بمشکوة اللّه المهیمن القیّوم قل تاللّه هذه لنار تدندنت فى حولها ملأ الفردوس و ما قبسوا منها الّا الّذینهم فى حول الشّجرة یطوفون و ما استثنا هؤلاء

ص ٢٢١\*\*\*

الّا تشوّقا للّذینهم حضروا فى بقعة المبارکة ثمّ من هذه النّار على قدر مراتبهم یصطلون لعلّ ینقطعون عن هویهم و یفوّضون امورهم الى اللّه و لا یحزنهم الفقر و الاضطرار و لا یمسکهم البأساء و الضّرّاء عن حبّ اللّه العزیز المحبوب قل هذه الکلمات لحوریات ما طمثهنّ احد فى الملک و کنّ باکرات فى غرفات العزّ و قد اظهرناهنّ عن خلف الف الف حجاب لعلّ انتم عن جمالهنّ تستفیضون اقلّ من آن یحصى و من نغماتهنّ على افنان سدرة تلک الکلمات تستجذبون اذاً لمّا بلغ القول الى ذلک المقام

الالطف

ص ٢٢٢\*\*\*

الالطف الارقّ الابهى الاعلى اذکر ربّى بلسان الخلائق کلّهم ثمّ عن قبل الاشیاء باجمعها **فسبحانک اللّهمّ یا الهى** تشهد حینئذ السن سرّنا بوحدانیّتک و شفتانا بفردانیّتک و کینوناتنا بصمدانیّتک و ذاتیّاتنا باحدانیّتک فلک الحمد فى بدایع عطائک و جمیل احسانک بحیث ارسلت الرّسل من عندک و انزلت الکتب من لدنک و شرعت فیها شرایع قربک و اظهرت فیها مناهج وصلک و ما نزّلت فیها من الاحکام الّا و هو خیر لنا عمّا تطلع الشّمس علیها و ما قدّرت فیها من خیر

ص ٢٢٣\*\*\*

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 فى علوّ القدس و الفضل و الغناء و لاتزال تکوننّ فى سموّ العزّ و النّزه و الاستغناء کلّ الاغنیاء فقراء لدى باب مدین فضلک و کلّ العززاء ذللاء لدى ساحة قدس رحمتک و کلّ الملوک مملوک عند ظهورات سلطنتک و کلّ الوجود منقاد لدى بروزات حکومتک الى ان انتهیت الامر الى جمال قدس الوهیّتک و هیکل عز قدوسیّتک و اظهرت عن خلف حجبات القدرة

ما کنزته

ص ٢٢٤\*\*\*

ما کنزته فى ازل الآزال بقوّتک لیتمّ بذلک بدایع نعمتک على اهل مملکتک و جواهر عنایتک على بریّتک و بذلک وفیت کلّما وعدته على المنقطعین من اصفیائک و ادّیت بکلّ ما عهدته على المقرّبین من امنائک و به اتممت حجّتک و اکملت برهانک و اثبتّ دلائلک و اتقنت آیاتک و دعوت الکلّ الى هذا الفضل الاکبر الاعلى و هذه الشّجرة القصوى القصوی و من النّاس الّذینهم اجابوک فى ندائک و حدّثت من کلمتک فى قلوبهم نار محبّتک بحیث احترقوا من قبل ان تمسّوا بنار

ص ٢٢٥\*\*\*

سدرة ازلیّتک و منهم الّذین سرعوا الى شاطئ قربک بقلوبهم و نفوسهم و ارجلهم حتّی دخلوا فى حصن لقائک و وردوا فى جوار وصلک و رحمتک و منهم الّذین انقطعوا بکلّهم الیک حتّی سکنوا فى دیارک و توطّنوا فى بلادک و منهم اعرضوا و استکبروا علیک و بغوا على نفسک و امسکهم عن سبیل عنایتک و مناهج مغفرتک انفسهم و هویهم و علماء الّذینهم ما شربوا عن کؤوس فضلک و ما تمسّکوا الّا بعروة هویهم

و اتّخذوها الههم من دونک و منهم هؤلاء الّذین اجتمعوا فى ارضک و آووا فى ظلّ عنایتک الکبرى

و اسمک

ص ٢٢٦\*\*\*

و اسمک الاعظم الاعلى الاوفى الاحلى و فى کلّ ذلک یا الهى 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 الّتى حالت بینهم و بین انوار جمالک و ظلّلت علیهم من غمام رحمتک و اجریت لهم من عیون علمک و رحمتک و رزقتهم من بدایع اثمار سدرة قدسک و جودک و موهبتک و بلّغتهم الى الفضل الى مقام عرّفتهم نفسک الابهى فى اسمک العلیّ الاعلى و نوّرت

227\*\*\*

قلوبهم و عیونهم بجمالک النّوراء و شرّفتهم بلقاء وجهک الاسنى و اسمعتهم نغماتک الاحلى فلک الحمد یا الهى علی ما اختصصتهم بنعمائک الباقیة فلک الحمد یا محبوبى على ما اصطفیتهم لآلائک الدائمة اذاً یا الهى 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 بان تهبّ حینئذ عن یمین رضوان قدس ازلیّتک نسمات الغفران لیذهب عن الامکان روائح

العصیان

ص ٢٢٨\*\*\*

العصیان لیرجعنّ کلّ الیک و یدخلنّ کلّ فى مدائن اسمک و حدائق احسانک و انّک انت المقتدر على ما تشاء و انّک انت العزیز الکریم الرّحیم الغنیّ المعطى الفاضل الباذل العلیم الحکیم الخبیر المعین العطوف الغفور ثمّ اسئلک اللّهمّ یا الهى باسمک الظاهر المستور و بجمال غیبک المشهور و بانوار وجهک الّذى بها استنار کلّ من فى السّموات و الارض و ببهاء اشراق اسمائک الّذى منها استضاء کلّ من فى البقاآت و العرش و بالّذى تظهرنّه فى ایامک و وعدت

ص ٢٢٩\*\*\*

به امنائک و اصفیائک فى جمیع الواحک بان تجمعنا على شریعة غنائک فى یوم قیامک و لا تحرم یا الهى فى هذا الیوم عیوننا عن ملاحظة انوار جمالک و لا آذاننا عن استماع نغمات عزّ فردانیّتک و لا قلوبنا عن بدایع اذکار قدس ربانیّتک و لا افئدتنا عن اصغاء کلمات صمدانیّتک و لا السنتنا عن جواهر اذکار وحدانیّتک و لا ایدینا عن الاخذ من الواح قدس الوهیّتک و لا ارجلنا عن المشى الى ساحة قرب ازلیّتک و لا اجسادنا عن الحضور بین یدى سلطنتک و کبریائک و انّى اسئلک

حینئذ

ص ٢٣٠\*\*\*

حینئذ یا الهى بان لا تجعل هذا الفضل مخصوصاً ببعض دون بعض و لا تحرم فى ذلک الیوم احداً من عبادک و لا تعرّ نفساً عن جمیل ردائک لانّى اشاهد فى هذا الآن بانّ کلّ الاشیاء قائم لدى مدینة فضلک و رحمتک و وجودهم و هیاکلهم تشهد بفقرهم و افتقارهم و ضرّهم و اضطرارهم و لو انّ اکثرهم لا یشعرون فى انفسهم و لا یفقهون فى ذواتهم فسبحانک یا الهى و محبوبى و ان کان اجسادهم ینکرون بدایع فضلک و جواهر احسانک و لکن سرّهم و باطنهم سائلون فضلک و منقادون لامرک

ص ٢٣١\*\*\*

من یقدر یا الهى ان یفرّ من سلطنتک او یهرب من حکومتک او ینهزم من قدرتک و اقتدارک فانزل یا الهى علیهم من سحاب مرحمتک امطار قدسک و عنایتک ثمّ على قلوبهم من غمام مکرمتک میاه فضلک و افضالک لینبت من اراضى وجودهم سنبلات علمک و حکمتک و حبّات شوقک و رحمتک و انّک انت المقتدر على ما تشاء و انّک انت المتعالى المتفاضل المتقادر المتباذل العزیز الرّفیع العلیّ الحلیم المتعزّز الکریم المحبوب و امّا ما سئلت عن حکم الحدیث فاعلم

بانّ

ص ٢٣٢\*\*\*

بانّ السالک الى اللّه فى هذا المنهج الدّرّىّ البیضاء ینبغى بان یقدّس مرآت قلبه فى تلک الایّام عن کلّ ما سمع من قبل لانّ النّاس بعد الّذى غابت عنهم شموس العلم و الحکمة اختلفوا فى امر اللّه المهیمن القیّوم

و بعضهم ضلّوا و اضلّوا النّاس و افتروا على اللّه فى کلماته و کلمات آل اللّه و تکلّموا بما امرهم هواهم و نسبوه الى شموس العصمة و ما کادوا ان یفقهون و بعضهم اتّبعوا سلاطینهم و ایّدوهم فى کلّ ما امرهم انفسهم و وضعوا لهم احادیثاً و نسبوها الى ائمة العدل لیقرّبوا

ص ٢٣٣\*\*\*

الیهم و کذلک کانوا فى هواء انفسهم یحکمون و منهم الّذین خافوا عن اللّه بارئهم فى ایامهم و سلکوا منهج الحقّ و ما تکلّموا الّا بالحقّ الخالص و کلّ کان فى کتاب الحفظ لمسطور و لمّا دارت الایّام و اللّیالى و مضى الامر و قضى الحکم ظهرت الاختلاف بین العلماء و بذلک اختلطوا اقوال الصحیحة بالکذبة کما انتم تشهدون فى اقوالهم ثمّ فى اعمالهم تنظرون و لمّا کان الامر بمثل ما القیناک کیف تقدر ان تعرف الحقّ من الباطل بعد الّذى اختلفوا کلّ فى امر اللّه بحیث لن تجد اثنین منهم على امر واحد و کلّ

فی

ص ٢٣٤\*\*\*

فى کلّ شیء کانوا ان یختلفون فینبغى لک و للّذینهم یتّبعون الحقّ فى تلک الایّام الّتى کلّ احتجبوا عن اللّه الّا عدّة انفس معدود بان تقدّسوا نفوسکم و قلوبکم عن کلّ ما یشهد و یرى فى الارض لانّکم بشیء عمّا سمعتم من قبل لا تحتاجون لانّ الّذین ینسبون النّاس تلک الکلمات و الاحادیث الیهم لیستضیئ وجوههم کالشّمس فى سماء قدس مرفوع و بیّنوا للّناس کلّ ما اختلفوا فیه و بما حدّد فى الکتاب من اللّه العزیز المحبوب و اولئک انصعدوا الى اللّه و احتجبوا جمالهم عن اعین الّذینهم کفروا و اشرکوا

ص ٢٣٥\*\*\*

و ارتقبوا سراج الدرّىّ الّذى یوقد و یضیئ خلف مصابیح البلّور و یهدى النّاس الى ساحة القدس و الفضل و یبلّغهم الى جوار عزّ مخزون و معذلک لن یحتاج احد بشیء الّا بما شرع من شرایع الرّوح من لدن عزیز مشهود و لکن انّک لمّا قمت على باب الّذى ما خیّب منه احد من الخلایق لذا القى علیک رشحاً من هذا الطّمطام المتذخّر المتموّج المکفوف لتکون الحجّة بالغة من لدى اللّه على کلّ من فى السّموات و الارض لعلّ النّاس عن مراقد الغفلة بین یدى اللّه یقومون فاعلم بانّ لکلمات اللّه

و

ص ٢٣٦\*\*\*

و سفرائه معانى بعد معانى و تأویلات بعد تأویلات و رموزات و اشارات و دلالات و حکم بما لا نهایة لها و لن یعرف احداً حرفاً من معانیها الّا من شاء ربّک لانّ معانیهم کنوزهم کنوزها فى خزائن الکلمات و لا یعلم اسرارها الّا اللّه العزیز المقتدر المحمود و سیعلم تأویلها کلّ من عرج الى سموات القرب و القدس و قدّست بصراه بذکر اللّه و بلغ الى مقام الّذى یشهد بلسان المودعة فى سرّه بانّه لا اله الّا هو و انّه لهو الّذى کان و لم یکن معه من شیء اذاً یلتفت بکلّ المعانى و العرفان المکنونة فى کلّ شیء

ص ٢٣٧\*\*\*

من قبل ان یقول کن فیکون و کذلک تلقیک الورقاء من نغمات البقاء و تعلّمک ما ینقطعک عن کلّ من فى الارض و السّماء لتجهد فى نفسک و ترتقى من هذه الارض الادنى و تصعد الى سموات الاعلى فى مقعد قدس محبوب فاعلم بانّ المقصود من الجمعة یوم الّذى فیه یجتمع النّاس بین یدى اللّه و فیه یقوم اللّه على امره بمظهر نفسه و هذا لحقّ معلوم و فیه تغرّد الورقاء و تدلع دیک العرش و ترفع سموات العدل و یحشر فیه کلّ الخلایق بکلّ ما عملوا فى الحیاة الباطلة و یجزون بکلّ ما کانوا ان یفعلون و هذا من یوم الجمع قد

نزّل

ص ٢٣٨\*\*\*

نزّل حکمه فى الفرقان کما انتم تقرؤن و لذا لن یحدّ بحدّ و لن یختصّ بیوم بل کلّ یوم قام فیه اللّه یسمّى بالجمعة لو انتم تعرفون و لمّا قام محمّد فى ذلک الیوم على الامر لذا سمّى بهذا الاسم و صار مختصّاً به کما انتم تعدّون و هذا من یوم الّذى سمّى بالتّغابن و الرّجع و القارعة و الحاقّة و الواهیة و غیرها من الاسماء لانّ فیه ظهر کلّ ذلک و کلّ ما انتم لا تعلمون و یسمّى بالقیامة لانّ فیه قام اللّه بقائمه و ظهر بکلمة تفطّرت عنها السّموات و تزلزلت الارضین و ما بینهما الّا الّذینهم صبروا و کانوا بآیات اللّه هم موقنون و قضی

ص ٢٣٩\*\*\*

القیامة بقیام اللّه و ما ادرکها الّا المخلصون اَما سمعت من ایام اللّه کیف نزّل على الّذینهم آمنوا من سماء العزّ مائدة القدس و کلّ کانوا بها لمتنعّمون و فى کلّ جمعة یأخذهم عنایات اللّه من کلّ شطر و هم عن فواکه القرب و الوصل فى کلّ یوم یرزقون بل فى کلّ آن افتخروا بفضل من اللّه و فى کلّ حین نزلت علیهم آیات اللّه المقتدر القیّوم بایدى من سفرائه فهنیئاً لمن فاز بایامه فى یوم القیامة و استبق فى الفضل و کان من الّذینهم کانوا باثمار الرّوح ان یتلذّذون قضت کلّ ذلک و مضت القیامة و انّا نبکى بعیون سرّنا

لفراقها

ص ٢٤٠\*\*\*

لفراقها و انتم یا معشر الحبّ حینئذ فابکون فواحزناه بما طوّت القیامة و غطّ الجمال و رجعت الورقاء و سدّت ابواب الفضل بعد انفتاحها و احتجبت انوار الوجه و منعت مائدة السّماء فی ما اکتسبت ایدى الّذین کفروا و بذلک احترقت افئدة الّذینهم کانوا فى سرادق الاسماء ان یسکنون فافّ لکم یا ملأ الارض و بالّذین اتّبعوکم فى افعالکم و اعمالکم فانّکم اعرضتم عن جمال اللّه بعد الّذى اظهر بالحقّ و اشرق علیکم من افق قدس محبوب و لا تشعرون بما فات عنکم و انتم حینئذ لاتستشعرون و لن یدرکها احد الّا فى زمن المستغاث و هذا

ص ٢٤١\*\*\*

ما کتب اللّه بایدى القدرة على الواح عزّ محفوظ و هذه من سنّة اللّه الّتى قضت بالحقّ و لا تبدیل لها فطوبى لمن یبعث عن مرقد فؤاده فى یوم الّذى یجتمع الکلّ فى محضر اللّه المقدّس المتعالى القدّور قل یا ملأ الارض قوموا عن مراقدکم و تدارکوا عمّا فات عنکم فارحموا على انفسکم ثمّ عن جمال اللّه لا تحتجبون فو اللّه لن ینفعکم شیئاً فى الملک الّا هذا ان انتم اقلّ من آن فى انفسکم تتفکّرون قل یا قوم فو اللّه لو تلتفون بما اکتسبت ایدیکم فى زمن اللّه لن تستریحوا على مقاعدکم و لن تسکنوا فى البیوت و تقعدون على الرّماد

و تنوحون

ص ٢٤٢\*\*\*

و تنوحون کبکاء الّذینهم على ابنائهم یبکون بل اشدّ من ذلک بحیث لن یجرى حکمه و لا مقداره من القلم و سیظهر علیهم حین الّذى یخرج الرّوح عن ابدانهم و الى التّراب هم یرجعون ثمّ اعلم یا اخى بانّ للّه فضل خفیّة و احسان مستورة و عوالم مکنونة ما اطّلع علیها احد الّا الّذینهم بجناحین الرّوح فى هواء القرب یطیرون و لو یلاقى احد من هذا العالم الى احد من عالم الاخرى الّذى کان فوقه لیتحیّر و یقول سبحان اللّه الخالق البارئ المصوّر العزیز المقتدر المتعالى القیّوم و من عوالمه عالم لم یزل تهبّ فیه نسائم الجود

ص ٢٤٣\*\*\*

و الفضل و لا ینقطع فى آن و لو وصل الیه احد لیجد کلّ الفضل فى کلّ حین من اللّه العزیز المحبوب بحیث لن یفقد عنه شیء من الفضل و الرّحمة و العنایة و الجود و الکرم الّذى کان فى اوّل الّذى لا اوّل له الى آخر الّذى لا آخر له و یتنعّم فى کلّ دقیقة بکلّ نعمة و کذلک اتممنا علیک و ابلغناک الى شاطئ الّذى یتحیّر فیها العارفون فهنیئاً لمن وصل الیه و یعرف قدر ما اعطاه اللّه بفضله الّذى ما سبقه السّابقون و ما یدرکه الآخرون و الحمد للّه الّذى بدء منه کلّ الممکنات و الیه کلّ یرجعون.

تحریر پذیرفت فى دوازدهم ماه رجب المرجّب سنه 139

ص ٢٤٤\*\*\*

**هو**

سبحانک اللّهمّ یا الهى اسئلک باسمک الاعظم الّذى به اشرقت شمس امرک عن افق وحیک بان لا تجعلنى محروماً عن نفحات الّتى تمرّ من شطر عنایتک ثمّ اجعلنا یا الهى خالصاً لوجهک و منقطعاً عمّا سواک ثمّ احشرنا فى زمرة عبادک الّذین ما منعتهم اشارات البشریّة عن التّوجّه الى المنظر الاحدیّة اى ربّ فادخلنا فى ظلّ رحمتک الکبرى ثمّ احفظنا عن عبادک الّذین کفروا باسمک الابهى و اشربنا زلال خمر عنایتک و رحیق فضلک و الطافک انّک انت المقتدر على ما تشاء و انّک انت الغفور الرّحیم

ص ٢٤٥\*\*\*

اى ربّ فاستقمنا على حبّک بین خلقک لانّ هذا اعظم عطیّتک لبریّتک و انّک انت ارحم الرّاحمین اللّهمّ صلّ على البهاء و من آمن به بالعزّة و الجلال و عذّب اللّهمّ من لم یؤمن به بالسّطوة و العدال. صلّ اللّهمّ یا الهی علی السّدرة و اوراقها و اغصانها و افنانها و اصولها و فروعها بدوام اسمائک الحسنى و صفاتک العلیا ثمّ احفظها من شرّ المعتدین و جنود الظّالمین انّک انت المقتدر القدیر.

**قد طلع جمال القدس عن خلف الحجاب** و انّ

هذا

ص ٢٤٦\*\*\*

هذا لشیء عجاب و انصعقت الارواح من نار الانجذاب و انّ هذا لامر عجاب ثمّ افاقت و طارت الى سرادق القدس فى عرش القباب و انّ هذا لسرّ عجاب قد کشف حور البقاء عن وجهها النقاب و تعالى من جمال بدیع عجاب و اشرقت انوار وجهها من الارض الى السّحاب و انّ هذا لنور عجاب و رمت بلحاظها رمى الشّهاب فسبحان من شیء عجاب و احرقت بنار الوجه کلّ اسماء و القاب و انّ هذا لفعل عجاب اذ اهتزّت هیاکل الوجود ثمّ غاب و انّ هذا لموت عجاب ثمّ ظهر منها شعر سوداء کطراز

ص ٢٤٧\*\*\*

الرّوح فى ظلمة القباب و انّ هذا للون عجاب و هبّت عند روایح الرّوح و الاطناب و انّ هذا لمسک عجاب بیده الیمنى خمرٌ احمر الحمراء و فى الیسرى قطعة من الکباب فتعالى من نعمة عجاب و کفّها بدم العشّاق محمّر و خضاب و انّ هذا لامر عجاب و ادارت خمر الحیوان باباریق و اکواب فتعالى عن خمر عجاب و غنّت على اسم الحبیب بتار و رباب فتعالى من تغنّى عجاب اذا ذابت اکباد من نار و لهاب و انّ هذا لعشق عجاب و اعطت رزق الجمال بلا میزان و حساب و انّ هذا لرزق عجاب

فجرّت

ص ٢٤٨\*\*\*

فجرّت سیف الغمز على الرقاب و انّ هذا لضرب عجاب تبسّمت و ظهرت لئالئ الانیاب و تعالى من لؤلؤ عجاب تاللّه مالت بملحها ربّ الارباب و انّ هذا لمیل عجاب اذاً صاحت افئدة اولو الالباب و تعالى من زهد عجاب و اعرض عنها کلّ متکبّر مرتاب و ما هذا الّا معرض عجاب فلمّا سمعت رجعت الى القصر بحزن و اناب و تجالى من توبة عجاب جائت و رجعت و تعالى من ذهاب و ایاب و انّ هذا لحکمة عجاب و ضجّت فى سرّها بنداء نفى الوجود ثمّ یغاب و انّ هذا لحزن عجاب و فتحت کوثر الفم بخطاب

ص ٢٤٩\*\*\*

و عتاب و تعالى من سلسبیل عجاب و قالت لم تنکروننى یا اهل الکتاب و انّ هذا لامر عجاب ءَانتم اهل الهدى و هل انتم الاحباب تاللّه انّ هذا لکذب عجاب و قالت ما نرجع الیکم یا ایّها الاصحاب و انّ هذا لرجع عجاب و نستر اسرار اللّه من صحایف و کتاب و هذا امر من عزیز الوهّاب و لن تجدونى الّا اذا یظهر الموعود فى یوم الایاب فو عمرى انّ هذا ذکر لذلّ عجاب.