**مجموعه آثار قلم اعلى**

**مجموع کتاب­های سبز - جلد 65**

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

**این مجموعه با اجازه محفل مقدس روحانى ملّى ایران شیّد الله ارکانه به تعداد محدود به منظور حفظ تکثیر شده است ولى از انتشارات مصوبه امرى نمی‌باشد.**

**شهر المشیه 133 بدیع**

جناب دکتر محمد افنان این کتاب را در تاریخ 3 شهر العزّه 132 (19 / 6 / 54) برای تهیه سواد عکسی به لجنه ملی محفظۀ آثار و آرشیو امر مرحمت فرمودند و پس از تهیه فتوکپی عیناً عودت یافت مشارٌ الیه قصد دارند اصل کتاب را به دار الاثار بین المللی ارض اقدس تقدیم نمایند.

اصل این کتاب به خط جناب زین المقربین تقریباً همزمان با نسخه‌ای که کتاب ادعیه محبوب چاپ مصر از روی آن چاپ شده است نوشته شده.

این مجموعه مشتمل بر الواح و ادعیه مبارکه نازل از قلم حضرت بهاءالله است که برخی از آنها در مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر و ادعیه محبوب و آثار قلم اعلی ج4، با تفاوت‌هایی، نشر شده است. از جمله الواح این مجموعه زیارتنامه حضرت سید الشهداء، زیارتنامه غصن اطهر و حرم مبارک (امّ الکائنات)، زیارتنامه میرزا موسی کلیم، لوح احمد فارسی، کتاب عهدی، کلمات مکنونه فارسی، لوح لله المثل الاعلی و لوح مبارکی که در آن می‌فرمایند "گردنی را که در میان پرند و پرنیان تربیت فرمودی..." می‌باشد.

ص ١\*\*\*

هذه زیارة نزّلت من قلمى الابهى فى الافق الاعلى لحضرة سیدالشّهداء حسین بن على روح ما سویه فداه

**هو المعزّى العلیّ النّاطق العلیم**

شهد الله انّه لا اله الّا هو و الّذی اتى انّه هو الموعود فى الکتب و الصّحف و المذکور فى افئدة المقرّبین و المخلصین و به نادت سدرة البیان فى ملکوت العرفان یا احزاب الادیان لعمر الرّحمن قد اتت ایام الاحزان بما ورد على مشرق الحجّة و مطلع البرهان ما ناح به اهل خباء المجد فى الفردوس

الاعلی

ص ٢\*\*\*

الاعلى و صاح به اهل سرادق الفضل فى الجنّة العلیا شهد الله انّه لا اله الّا هو و الّذی ظهر انّه هو الکنز المخزون و السّر المکنون الّذی به اظهر الله اسرار ما کان و ما یکون هذا یوم فیه انتهت آیة القبل بیوم یقوم النّاس لربّ العرش و الکرسیّ المرفوع و فیه نکسَت رایات الاوهام و الظّنون و برز حکم انّا لله و انّا الیه راجعون و هذا یوم فیه ظهر النّبأ العظیم الّذی

ص ٣\*\*\*

بشّر به الله و النّبیون و المرسلون و فیه سرع المقرّبون الى الرّحیق المختوم و شربوا منه باسم الله المقتدر المهیمن القیّوم و فیه ارتفع نحیبُ البکاء من کل الجهات و نطق لسان البیان الحزن لاولیاءالله و اصفیائه و البلاء لاحباء الله و امنائه و الهمّ و الغمّ لمظاهر امر الله مالک ما کان و ما یکون یا اهل مدائن الاسماء و طلعات الغرفات فى الجنّة العلیا و اصحاب الوفاء

فی ملکوت

ص ٤\*\*\*

فى ملکوت البقاء بدّلوا اثوابکم البیضاء و الحمراء بالسّوداء بما اتت المصیبة الکبرى و الرّزیة العظمى الّتى بها ناح الرّسول و ذاب کبدُ البتول و ارتفع حنین الفردوس الاعلى و نحیب البکاء من اهل سرادق الابهى و اصحاب السّفینة الحمراء المستقرّین على سرر المحبّة و الوفاء آه آه من ظلم به اشتعلت حقائق الوجود و ورد على مالک الغیب و الشّهود من الّذین نقضوا میثاق

ص ٥\*\*\*

الله و عهده و انکروا حجّته و جحدوا نعمته و جادلوا بآیاته فآه آه ارواح الملأ الاعلى لمصیبتک الفداء یا ابن سدرة المنتهى و السّر المستسرّ فى الکلمة العلیا یا لَیت ما ظهر حکم المبدء و المآب و ما رأت العیون جسدک مطروحاً على التّراب بمصیبتک منع بحر البیان من امواج الحکمة و العرفان و انقطعت نسائم السّبحان بحزنک محت الآثار و سقطت الاثمار و صعدت زفرات الابرار و نزلت

عبرات

ص ٦\*\*\*

عبرات الاخیار فآه آه یا سید الشّهداء و سلطانهم و آه آه یا فخر الشّهداء و محبوبهم اشهد بک اشرق نیّر الانقطاع من افق سماء الابداع و تزیّنت هیاکل المقرّبین بطراز التّقوى و سطع نور العرفان فى ناسوت الانشاء لولاک ما ظهر حکم الکاف و النّون و ما فتح ختم الرّحیق المختوم و لولاک ما غرّدت حمامة البرهان على غصن البیان و ما نطق لسان العظمة بین ملأ الادیان

ص ٧\*\*\*

بحزنک ظهر الفصل و الفراق بین الهاء و الواو و ارتفع ضجیج الموحّدین فى البلاد بمصیبتک منع القلم الاعلى عن صریره و بحر العطاء عن امواجه و نسائم الفضل من هزیزها و انهار الفردوس من خریرها و شمس العدل من اشراقها اشهد انّک کنت آیة الرّحمن فى الامکان و ظهور الحجّة و البرهان بین الادیان بک انجز الله وعده و اظهر سلطانه و بک ظهر سرّ العرفان فى البلدان و اشرق

نیّر

ص ٨\*\*\*

نیّر الایقان من افق سماء البرهان و بک ظهرت قدرة الله و امره و اسرار الله و حکمه لولاک ما ظَهَر الکنز المخزون و امره المحکم المحتوم و لولاک ما ارتفع النّداء من الافق الاعلى و ما ظهرت لئالى الحکمة و البیان من خزائن قلم الابهى بمصیبتک تبدّل فرح الجنّة العلیا و ارتفع صریخ اهل ملکوت الاسماء انت الّذی باقبالک اقبلت الوجوه الى مالک الوجود و نطقت السّدرة

ص ٩\*\*\*

الملک لله مالک الغیب و الشّهود قد کانت الاشیاء کلّها شیئاً واحداً فى الظّاهر و الباطن فلمّا سمعت مصائبک تفرّقت و تشتّتت و صارت على ظهورات مختلفة و الوان متغایرة کلّ الوجود لوجودک الفداء یا مشرق وحى الله و مطلع الآیة الکبرى و کلّ النّفوس لمصیبتک الفداء یا مظهر الغیب فى ناسوت الانشاء اشهد بک ثبت حکم الانفاق فى الآفاق و ذابت اکباد العشاق فى الفراق اشهد انّ

النّور

ص ١٠\*\*\*

النّور ناح لمصیباتک و الطّور صاح بما ورد علیک من اعدائک لولاک ما تجلّی الرّحمن لابن عمران فى طور العرفان انادیک و اذکرک یا مطلع الانقطاع فى الابداع و یا سرّ الظّهور فى جبروت الاختراع بک فتح باب الکرم على العالم و اشرق نور القدم بین الامم اشهد بارتفاع ید رجائک ارتفعت ایادى الممکنات الى الله منزل الآیات و باقبالک الى الافق الابهى اقبلت الکائنات الى الله مظهر البیّنات

ص ١١\*\*\*

انت النّقطة الّتى بها فصّل علم ما کان و ما یکون و المعدن الّذی منه ظهرت جواهر العلوم و الفنون بمصیبتک توقّف قلم التّقدیر و ذرفت دموع اهل التجرید فآه آه بحزنک تزعزعت ارکان العالم و کاد ان یرجع حکم الوجود الى العدم انت الّذی بامرک ماج کلّ بحر و هاج کلّ عرف و ظهر کلّ امر حکیم بک ثبت حکم الکتاب بین الاحزاب و جرى فرات الرّحمة فى المآب قد اقبلت الیک

یا سرّ

ص ١٢\*\*\*

یا سرّ التوریة و الانجیل و مطلع آیات الله العزیز الجمیل بک بنیت مدینة الانقطاع و نصبت رایة التّقوى على اعلى البقاع لولاک انقطع عرف العرفان عن الامکان و رائحة الرّحمن عن البلدان بقدرتک ظهرت قدرة الله و سلطانه و عزّه و اقتداره و بک ماج بحر الجود و استوى سلطان الظّهور على عرش الوجود اشهد بک کشفت سبحات الجلال و ارتعدت فرائص اهل الضّلال و محت آثار الظّنون

ص ١٣\*\*\*

و سقطت اثمار سدرة الاوهام بدمک الاطهر تزیّنت مدائن العشاق و اخذت الظّلمة نور الآفاق و بک سرع العشاق الى مقرّ الفداء و اصحاب الاشتیاق الى مطلع نور اللّقاء یا سرّ الوجود و مالک الغیب و الشّهود لم ادر ایّة مصیباتک اذکرها فى العالم و ایّة رزایاک ابثّها بین الامم انت مهبط علم الله و مشرق آیاته الکبرى و مطلع اذکاره بین الورى و مصدر اوامره فى ناسوت الانشاء

یا قلم

ص ١٤\*\*\*

یا قلم الاعلى قل اوّل نور طلع و لاح و اوّل عرفٍ تضوّع و فاح علیک یا حفیف سدرة البیان و شجر الایقان

فى فردوس العرفان بک اشرقت شمس الظّهور و نطق مکلّم الطّور و ظهر حکم العفو و العطاء بین ملأ الانشاء اشهد انّک کنت صراط الله و میزانه و مشرق آیاته و مطلع اقتداره و مصدر اوامره المحکمة و احکامه النافذة انت مدینة العشق و العشاق جنودها و سفینة الله و المخلصون

ص ١٥\*\*\*

ملّاحها و رکّابها ببیانک ماج بحر العرفان یا روح العرفان و اشرق نیّر الایقان من افق سماء البرهان بندائک فى میدان الحرب و الجدال ارتفع حنین مشارق الجمال فى فردوس الله الغنی المتعال بظهورک نصبت رایة البرّ و التّقوى و محت آثار البغى و الفحشاء اشهد انّک کنت کنز لئالى علم الله و خزینة جواهر بیانه و حکمته بمصیبتک ترکت النّقطة مقرّها الاعلى و اتّخذت لنفسها مقاماً تحت الباء

انت

ص ١٦\*\*\*

انت اللّوح الاعظم الّذی فیه رقم اسرار ما کان و ما یکون و علوم الاوّلین و الآخرین و انت القلم الاعلى الّذی بحرکته تحرّکت الارض و السّماء و توجّهت الاشیاء الى انوار وجه الله ربّ العرش و الثّرى آه آه بمصیبتک ارتفع نحیب البکاء من الفردوس الاعلى و اتّخذت الحوریات لانفسهنّ مقاماً على التّراب فى الجنّة العلیا طوبى لعبد ناح لمصیباتک و طوبى لامة صاحت فى بلایاک و طوبى

ص ١٧\*\*\*

لعین جرت منها الدّموع و طوبى لارض تشرّفت بجسدک الشّریف و لمقام فاز باستقرار جسمک اللّطیف سبحانک اللّهمّ یا اله الظّهور و المجلّى على غصن الطّور اسئلک بهذا النّور الّذی سطع من افق سماء الانقطاع و به ثبت حکم التوکّل و التّفویض فى الابداع و بالاجساد الّتى قطعت فى سبیلک و بالاکباد الّتى ذابت فى حبّک و بالدّماء الّتى سفکت فى ارض التّسلیم امام وجهک ان تغفر

للذین

ص ١٨\*\*\*

للّذین اقبلوا الى هذا المقام الاعلى و الذّروة العلیا و قدّر لهم من قلمک الاعلى ما لا ینقطع به عرف اقبالهم و خلوصهم عن مدائن ذکرک و ثنائک اى ربّ تریهم منجذبین من نفحات وحیک و منقطعین عن دونک فى ایامک اسئلک ان تسقیهم من ید عطائک کوثر بقائک ثمّ اکتب لهم من یراعة فضلک اجر لقائک اسئلک یا اله الاسماء بامرک الّذی به سخّرت الملک

ص ١٩\*\*\*

و الملکوت و بندائک الّذی انجذب منه اهل الجبروت ان تؤیّدنا على ما تحبّ و ترضى و على ما ترتفع به

مقاماتنا فى ساحة عزّک و بساط قربک اى ربّ نحن عبادک اقبلنا الى تجلّیات انوار نیّر ظهورک الّذی اشرق من افق سماء جودک اسئلک بامواج بحر بیانک امام وجوه خلقک ان تؤیّدنا على اعمال امرتنا بها فى کتابک المبین انّک انت ارحم الرّاحمین و مقصود

ص 20\*\*\*

من فى السّموات و الارضین ثمّ اسئلک یا الهنا و سیّدنا بقدرتک الّتى احاطت على الکائنات و باقتدارک الّذی احاط الموجودات ان تنوّر عرش الظّلم بانوار نیّر عدلک و تبدّل اریکة الاعتساف بکرسیّ الانصاف بقدرتک و سلطانک انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت المقتدر القدیر.

ص ٢١\*\*\*

**الها معبودا**

عبادت را از ثمره وجود محروم منما و از بحر جودت قسمت عطا فرما توئى مقتدرى که قوّت عالم قوّتت را

ضعیف ننمود و شوکت امراى ارض تو را از مشیّتت باز نداشت از تو می‌طلبم فضل قدیمت را و عنایت جدیدت را توئى فضّال و توئى غفّار و توئى بخشنده و توانا.

**الها معبودا مسجودا مقتدرا**

شهادت می‌دهم که تو به وصف ممکنات

معروف

ص ٢٢\*\*\*

معروف نشوى و به اذکار موجودات موصوف نگردى ادراکات عالم و عقول امم به ساحت قدست على ما ینبغى راه نیابد و پى نبرد آیا چه خطا اهل مدینهء اسما را از افق اعلایت منع نمود و از تقرّب به بحر اعظمت محروم ساخت یک حرف از کتابت امّ البیان و یک کلمه از آن موجد امکان چه ناسپاسى از عبادت ظاهر که کل را از شناسائیت باز داشتى یک قطره از دریاى رحمتت

ص ٢٣\*\*\*

نار جحیم را بیفسرد و یک جذوه از نار محبتت عالم را برافروزد اى علیم اگر چه غافلیم ولکن به کرمت متشبّث و اگر چه جاهلیم به بحر علمت متوجّه توئى آن جوادى که کثرت خطا تو را از عطا باز ندارد و اعراض اهل عالم نعمتت را سدّ ننماید باب فضلت لازال مفتوح بوده شبنمى از دریاى رحمتت کل را به طراز تقدیس مزیّن فرماید و رشحى از بحر جودت تمام وجود را به غناى حقیقى فائز نماید اى ستّار پرده بر مدار

لازال

ص ٢٤\*\*\*

لازال ظهورات کرمت عالم را احاطه نموده و انوار اسم اعظمت بر کل تابیده عبادت را از بدائع فضلت محروم منما و آگاهى بخش تا بر وحدانیّتت گواهى دهند و شناسائى ده تا به سویت بشتابند رحمتت ممکنات را احاطه نموده و فضلت کل را اخذ کرده از امواج بحر بخششت بحور طلب و طمع ظاهر هر چه هستى توئى مادونت لایق ذکر نه الّا بالدّخول فى ظلّک و الورود فى بساطک در هر حال آمرزش

ص ٢٥\*\*\*

قدیمت را می‌طلبیم و فضل عمیمت را می‌جوئیم امید چنان که نفسى را از فضلت محروم نسازى و از طراز عدل و انصاف منع ننمائى توئى سلطان کرم و مالک عطا و المهیمن على من فى الارض و السّماء.

**الها معبودا**

از توأم و به تو آمدم قلبم را به نور معرفتت منیر فرما توئى مقتدرى که قدرت عالم و امم از اقتدارت باز نداشت از یک اشراق از نیّر کرمت دریاهاى

کرم

ص ٢٦\*\*\*

کرم ظاهر و از یک تجلّی از نیّر جودت عالم وجود موجود اى پروردگار آنچه لایق ایامت نیست اخذ نما و آنچه قابل است عطا فرما توئى آن بخشنده‌ای که بخششت محدود به حدود نه عباد توئیم تو را می‌جوئیم و از تو می‌طلبیم توئى فضّال و توئى بخشنده.

**الها معبودا ملکا مقصودا**

به چه لسان تو را شکر نمایم غافل بودم آگاهم فرمودى معرض بودم بر اقبال تأیید نمودى مرده بودم از آب حیاة زندگى بخشیدى پژمرده بودم از کوثر

ص ٢٧\*\*\*

بیان که از قلم رحمن جارى شده تازگى عطا کردى پروردگارا وجود کل از جودت موجود از بحر کرمت محروم مفرما و از دریاى رحمتت منع مکن در هر حال توفیق و تأیید می‌طلبم و از سماء فضل بخشش قدیمت را سائلم توئى مالک عطا و سلطان ملکوت بقاء.

**الها معبودا کریما رحیما**

توئى آن سلطانی که سلاطین عالم نزد اسمى از اسمایت خاضع و خاشع

ای کریم

ص ٢٨\*\*\*

اى کریم کرمت عالم را احاطه نموده و رحمتت سبقت گرفته تو را قسم می‌دهم به کلمهء علیا و اقتدار قلم اعلى که این عبد را مؤیّد فرمائى بر آنچه لایق ایام تو است غریبى ارادهء وطن اعلى نموده و قاصدى قصد غایت قصوى کرده او را مدد فرما تا بر خدمتت قیام نماید و به انتشار اوامر و احکامت مشغول گردد اى کریم این فقیر را از بحر غنایت محروم منما و این مسکین را در ظلّ رحمتت مقرّ ده که شاید از نفحات

ص ٢٩\*\*\*

وحى تازه شود و به حیات ابدى فائز گردد توئى قادر و توانا و توئى عالم و دانا لا اله الّا انت العلیّ الاعلى.

**الها کریما رحیما**

توئى آن سلطانى که به یک کلمه‌ات وجود موجود گشت و توئى آن کریمی که اعمال بندگان بخششت را منع ننمود و ظهورات جودت را باز نداشت از تو سؤال می‌نمایم این عبد را فائز فرمائى به آنچه سبب نجات است در جمیع عوالم تو توئى مقتدر و توانا و توئى عالم و دانا.

ص ٣٠\*\*\*

**الها معبودا مقصودا کریما رحیما**

جان‌ها از تو و اقتدارها در قبضهء قدرت تو هر که را بلند کنى از ملک بگذرد و به مقام رفعناه مقاماً علیّا رسد و هر که را بیندازى از خاک پست‌تر بلکه هیچ از او بهتر پروردگارا با تباهکارى و گناهکارى و عدم پرهیزکارى مقعد صدق می‌طلبیم و لقاى ملیک مقتدر می‌جوئیم امر امر تو است و حکم آن تو و عالم قدرت زیر فرمان تو هر چه کنى عدل

ص ٣١\*\*\*

صرف است بل فضل محض یک تجلّی از تجلّیات اسم رحمانت رسم عصیان را از جهان براندازد و محو نماید و یک نسیم از نسائم یوم ظهورت عالم را به خلعت تازه مزیّن فرماید اى توانا ناتوانان را توانائى بخش و مردگان را زندگانى عطا فرما شاید تو را بیابند و به دریاى آگاهیت راه یابند و بر امرت مستقیم مانند اگر از لغات مختلفه عالم عرف ثناى تو متضوّع شود همه محبوب جان و مقصود روان

چه تازی

ص ٣٢\*\*\*

چه تازى چه فارسى اگر از آن محروم ماند قابل ذکر نه چه الفاظ چه معانى اى پروردگار از تو می‌طلبیم کل را راه نمائى و هدایت فرمائى تویى قادر و توانا و عالم و بینا.

**الها معبودا مسجودا**

شهادت می‌دهم به وحدانیّت تو و فردانیّت تو و بخشش‌هاى قدیم و جدید تو توئى آن کریمی که امطار سحاب سماء رحمتت بر شریف و وضیع باریده و اشراقات انوار آفتاب بخششت

ص ٣٣\*\*\*

بر عاصى و مطیع تابیده اى رحیمی که ساذج رحمت بابت را ساجد و جوهر عنایت کعبهء امرت را طائف از تو سؤال می‌نمائیم فضل قدیمت را می‌طلبیم و جود جدیدت را می‌جوئیم که بر مظاهر وجود رحم فرمائى و از فیوضات ایامت محروم نسازى جمیع محتاج و فقیرند و انت الغنی الغالب القدیر

**پاکا پادشاها**

هر آگاهى بر یکتائیت گواهى داده توئى آن توانائی که جودت وجود را

موجود

ص ٣٤\*\*\*

موجود فرمود و خطاى عباد عطایت را باز نداشت اى کریم از مطلع نورت منوّر نما و از مشرق غنایت ثروت حقیقى بخش توئى بخشنده و توانا.

یا حسین بگو **پروردگارا**

توئى پادشاهى که امرت را جنود عالم منع ننمود و سطوت امم از اقتدارت باز نداشت توئى آن کریمی که عصیان اهل امکان ملکوت غفرانت را منع ننمود رحمتت به مثابه غیث هاطل بر عاصى و مطیع نازل اى رحیم بندگانت را از دریاى

ص ٣٥\*\*\*

بخششت منع منما و محروم مساز توئى بخشنده و مهربان.

**الها معبودا مسجودا**

شهادت می‌دهد عبد تو به وحدانیّت تو و فردانیّت تو و از بدائع فضلت مسئلت می‌نماید آنچه را که سزاوار بخشش تو است و ظهور و بروزش از دفتر عالم محو نشود سحاب اوهام او را ستر ننماید و غمام ظنون او را از اشراق باز ندارد اى کریم هر صاحب بصر و سمعى بر کرمت شهادت داده و بر

سبقت

ص ٣٦\*\*\*

سبقت رحمتت گواه عبادت را از دریاى شناسائى محروم منما و از انوار وجه ظهور منع مفرما توئى بخشنده و مهربان لا اله الّا انت العزیز المنّان.

**الها معبودا**

تو را ذکر می‌نمایم و به حبل عنایتت متمسّک و به ذیل رحمتت متشبّثم از تو آمرزش قدیمت را می‌طلبم و فضل عمیمت را می‌جویم اسئلک بانوار انبیائک و رسلک ان تؤیّدنى على ذکرک و ثنائک و العمل بما امرتنى به فى کتابک انّک

ص ٣٧\*\*\*

انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت الغفور الکریم.

**به نام خداوند یکتا الها کریما رحیما**

شهادت می‌دهم به وحدانیّت و فردانیّت تو و به اینکه از براى تو شبه و مثلى نبوده و نیست جودت عالم وجود را موجود فرمود و کرمت امم را به اسم اعظم راه نمود بعضى به وساوس خنّاس از دریاى رحمتت محروم گشتند و برخى از تجلّیات آفتاب حقیقت منوّر شدند اى کریم از تو آمرزش قدیمت را می‌طلبم

و رحمت

ص ٣٨\*\*\*

و رحمت عمیمت را می‌جویم این عبد را حفظ نما از شبهات نفوسی که اعراض نموده‌اند و از دریاى علمت ممنوعند الهى الهى احفظ عبدک بجودک و کرمک من شرّ اعدائک الّذین نقضوا عهدک و میثاقک اى ربّ لا تمنعنى عن رحیقک المختوم ثمّ ایّدنى على الاستقامة الکبرى لئلّا تمنعنى عمائم عبادک عن التقرّب الیک انّک انت المقتدر على ما تشاء و فى قبضتک زمام من فى السّموات و الارضین.

ص ٣٩\*\*\*

**الها معبودا مقصودا**

به کمال عجز و ابتهال از تو مسئلت می‌نمایم این عبد را از شرّ ناعقین حفظ فرمائى و از ظلّ سدرهء منتهى و صریر قلم اعلى محروم نسازى اشهد انّ الیوم یومک و الامر امرک اسئلک بصراطک المستقیم و نبأک العظیم ان تؤیّدنى على ما یرفع به امرک بین عبادک انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت المهیمن القیّوم.

**الها کریما رحیما**

این است

ص40\*\*\*

این است بصر من امام وجه تو و از تو می‌طلبد آنچه را که سزاوار بخشش تو است و عرض می‌نماید اى خدا مرا از براى مشاهده خلق نمودى از تو می‌طلبم مرا محروم مفرمائى و این است سمع من و عرض می‌کند مرا از براى اصغا از عدم به وجود آوردى اى کریم مرا از اصغا محروم مفرما جمیع موجودات بر بخششت گواهند مشتى فقراء امام ملکوت غنایت حاضر و جمعى عاصى امام امواج بحر غفرانت قائم فضل

ص ٤١\*\*\*

بى‌منتهایت را آمل و سائلند اى پروردگار کرمت علّت طمع شده و جودت سبب ابرام. عبادت را محروم مفرما هم ببخش و هم بیامرز و هم عطا نما توئى قادر و توانا.

**الها معبودا مقصودا محبوبا**

وجهم به انوار وجهت متوجّه و قلبم به شطر عنایتت مقبل و از تو می‌طلبم عطاى قدیمت و بخشش جدیدت را توئى آن توانائی که به یک کلمه آسمان و زمین را خلق نمودى و مظاهر قوّت

و قدرت

ص ٤٢\*\*\*

و قدرت و عظمت و فضل و جود و کرمت قرار فرمودى تا صاحبان بصر آثار قدرت و عظمتت را در کلّ اشیاء ملاحظه نمایند و بر بزرگیت گواهى دهند اى خدا فقیر را از باب غنایت محروم منما و از دریاى بخششت منع مکن توئى صاحب عطا و قادر و توانا و المهیمن على الاسماء.

**الها کریما یکتا خداوندا**

جودت وجود را هستى بخشید و موجود نمود از دریاى رحمتت محرومش

ص43 \*\*\*

منما این مظلومان را در ظلّ سدرهء عدلت مأوى ده و فقیران را به بحر غنایت راه نما توئى مالک جود و سلطان عطا.

**الها معبودا**

این نهالی است تو غرس نمودى از امطار سحاب رحمت آبش ده توئى آن کریمی که عصیان عالم تو را از کرم منع ننمود و از بدائع فضلت باز نداشت توئى که جودت وجود را موجود فرمود و به افق اعلى راه نمود عبادت را از

صراط

ص ٤٤\*\*\*

صراط مستقیمت منع مفرما توئی قادر و توانا.

**الها معبودا ملکا ملک الملوکا**

از تو می‌طلبم تأیید فرمائى و توفیق عطا کنى تا به آنچه سزاوار ایام تو است عمل نمایم و قابل جود و کرم تو است مشغول گردم اى کریم غافلان را به بحر آگاهى راه نما و کنیزانت را به انوار اسمت منوّر فرما و به اعمال طیبه طاهره و اخلاق مرضیه مؤیّد دار لک الحمد و الثّناء و لک الفضل و العطاء این نملهء

ص ٤٥\*\*\*

فانیه را به سرادق عرفانت راه نمودى و در ظلّ خباء مجدت مأوى دادى توئى بخشنده و توانا و دانا و بینا.

**الها معبودا مسجودا**

به یک کلمه از کلمات علیا ارض و سما را خلق فرمودى و به یک قطره از دریاى جودت وجود را موجود نمودى توئى مقتدرى که قوّت و قدرت جبابرهء ارض و فراعنهء بلاد تو را از اراده منع ننمود اى کریم فقیرى به بابت توجّه نموده و ضعیفى به حبل

اقتدارت

ص ٤٦\*\*\*

اقتدارت تمسّک جسته از تو کرم قدیمت را می‌طلبد و عفو جدیدت را سائل و آمل او را از دریاى فضلت محروم منما و از کوثر زندگانى ابدى ممنوع مساز توئى قادر و توانا اى پروردگار ذرات عالم بر غنایت گواهند و بر فضلت مقرّ و معترف آیا مثل تو غنیّ مثل منى فقیر را محروم می‌نماید حاشا و کلّا اشهد و یشهد کلّ الاشیاء بانّک انت اکرم الاکرمین و ارحم الرّاحمین.

ص ٤٧\*\*\*

**الها بى‌نیازا کریما رحیما ملکا مالکا**

همه عباد تواند و از کلمهء تو از عدم به وجود آمدند و معترفند بر فقر خود و غناى تو و جهل خود و علم تو و ضعف خود و اقتدار تو و عجز خود و سلطان تو اى کریم ما را از امطار سماء رحمتت محروم منما و از امواج بحر کرمت منع مکن این نهال‌هاى وجود به ید عنایت تو غرس شده حال وقت ترقّى و نموّ است و منتظر نیسان عنایت تو و ربیع مکرمت تو بوده و هست

از آب

ص ٤٨\*\*\*

از آب و من الماء کلّ شیء حیّ ما را منع منما آثار کرمت از قبل در دانى و قاصى و مطیع و عاصى مشاهده شد و حال موجود و مشهود پس به برهان ثابت شد کرمت محدود نبوده و عفوت توقّف نکرده و جودت از موجودات منع نشده در هر حال آثار فضل بی‌منتهایت به ابصار عدل و انصاف مشاهده شده و می‌شود نزد بحر غفران عصیان این عباد مذکور نه و در عرصه ثروت و غنا

ص ٤٩\*\*\*

فقر و احتیاج این عباد را مقدارى نه از بدایع عطایت می‌طلبیم و دست رجا به بارگاه عظمتت بلند نموده‌ایم اى غفّار از ما به جودت در گذر و اى ستّار به کرمت ستر نما و اى فضّال فضلت را باز مدار مجرمیم ولکن از توایم محروم منما بعیدیم ولکن بساط قربت را آمل و سائلیم ما را منع مکن توئى راهنما و صاحب عطا لا اله الّا انت ربّ العرش و الثّرى و مالک الآخرة و الاولى.

الها

ص ٥٠\*\*\*

**الها معبودا ملکا**

حمد و ثنا سزاوار تواست چه که از مشتى تراب خلق را خلق فرمودى و گوهر بینش و دانش عطا نمودى اى

کریم از تو می‌طلبیم آنچه را که سبب حیات ابدى و زندگى سرمدی است ما را محروم منما وجود از جودت موجود او را از طراز عنایت منع مفرما و کل را به تجلّیات انوار نیّر توحید منوّر گردان لک الامر فى المبدء و المعاد و لک الحکم یا مالک الایجاد

ص ٥١\*\*\*

و مالک العباد.

**الها معبودا مسجودا**

این مشت خاک را از اهتزاز کلمهء مبارکه منع منما و از حرارت محبّت محروم مساز دریاهاى عالم بر رحمت

محیطه‌ات شاهد و گواه و آسمان‌ها بر رفعت و عظمتت مُقِر و معترف اى دریاى کرم قطره‌ای به شطرت توجّه نموده و اى آفتاب جود وجود جودت را طلب کرده هستیت مقدّس از دلیل و برهان و استوائت بر عرش منزّه از

ذکر

ص ٥٢\*\*\*

ذکر و بیان رجاى افئده و قلوب و ارتفاع ایادى نفوس بر بخششت گواهی است صادق و شاهدی است ناطق چه که اگر کرم نبود دست ارتفاع را نمی‌آموخت تراب چه و ارتفاع چه اى کریم نیّر رحمتت از افق هر شیء ظاهر و نجم عطایت از هر شطرى ساطع محتاجان بابت عطایت را می‌طلبند و عشاق رویت لقایت را چون خلق از تو و امید مکنونهء قلب از تو سزاوار آنکه امام وجوه اغیار محرمان کویت را

ص ٥٣\*\*\*

به طراز جدیدى مزیّن نمائى و به اسم بدیعى فائز فرمائى توئى آنکه از اراده‌ات ارادات عالم ظاهر و از مشیّتت مشیات امم نافذ رجا از قلوب طالبانت قطع نشده و نمی‌شود گواه این مقام کلمهء مبارکه لاتقنطوا اى کریم عبادت در بحر نفس و هوى مشاهده می‌شوند نجاتت را آمل و بخشش‌هاى قدیمت را سائل توئى قادر و توانا و معین و دانا.

**الها معبودا مقصودا**

فقیرى از فقراء قصد بحر عطا نموده

و جاهلی

ص ٥٤\*\*\*

و جاهلى از جهلاء به تجلّیات آفتاب علمت توجّه کرده سؤال می‌کنم تو را به دمائی که در راه تو در ایران ریخته شد و به نفوسی که سطوت ظالمین و ظلم مشرکین ایشان را از توجّه به تو منع ننمود و از تقرّب باز نداشت اینکه کنیز خود را از نعاق ناعقین و شبهات مریبین حفظ فرمائى و در ظلّ قباب اسم کریمت مأوى دهى توئى قادر بر کل و مهیمن بر کل اشهد و تشهد الاشیاء کلّها بانّک

ص ٥٥\*\*\*

انت المقتدر القدیر.

**الها معبودا مسجودا کریما رحیما**

تو آگاهى و دانائى این عباد لئالى محبّتت را در خزائن افئده و قلوب به اسمت حفظ نمودند حال از تو می‌طلبیم و مسئلت می‌نمائیم ما را از سارقین و خائنین حراست نما و حفظ فرما توئى قادر و توانا.

**بگو اى آقاى من و مولاى من و اله من و پدید آورنده من**

سؤال می‌کنم از دریاى بخشش تو که این

نهال

ص ٥٦\*\*\*

نهال نو رسته در بوستان محبّت خود را از کوثر حیوان بنوشان و از اریاح خریف حفظش نما توئى توانا و توئى دانا اى خداى من به تو رو آوردم و تو را ذکر می‌نمایم و به مبارکى اسمت از دونت فارغ و آزادم اى خدا به تو ناظریم و از تو می‌طلبیم ظاهر کن از ما آنچه را که سزاوار تو و ایام تو است توئى عطا کننده و بخشنده.

**کریما رحیما**

گواهى می‌دهم به وحدانیّت و فردانیّت

ص ٥٧\*\*\*

تو و از تو می‌طلبم آنچه را که به دوام ملک و ملکوت باقى و پاینده است توئى مالک ملکوت و سلطان غیب و شهود اى پروردگار مسکینى به بحر غنایت توجّه نموده و سائلى به ذیل کرمت اقبال کرده او را محروم منما توئى آن فضالی که ذرات کائنات بر فضلت گواهى داده توئى آن بخشنده‌ای که جمیع ممکنات بر بخششت اعتراف نموده این بنده از کل گذشته و به حبال جود و اذیال کرمت تمسّک و تشبّث جسته

و در

ص ٥٨\*\*\*

و در جمیع احوال به تو ناظر و تو را شاکر اگر اجابت فرمائى محمودى در امر و اگر ردّ نمائى مطاعى در حکم توئى آن مقتدری که کل نزد ظهورش عاجز و قاصر مشاهده شوند اى کریم این عبد را به خود وامگذار توئى قادر و توانا و مالک جود و عطا.

**الهى الهى**

این عبد را از شر نفس و هوى حفظ فرما و به نور برّ و تقوى مزیّن دار اى مالک من مملوکت تو را ذکر می‌نماید و لازال بصرش منتظر عنایات لانهایه

ص ٥٩\*\*\*

تو بوده و هست پس باز کن باب رحمتت را و قسمتى عطا فرما این عبد متمسّکت را از یک کلمه علیا عالم وجود را موجود فرمودى و به انواع مائده و نعمت و آلاء لاتحصى مزیّن داشتى توئى بخشنده و توانا لا اله الّا انت العلیّ الابهى.

**الها پروردگارا محبوبا مقصودا**

به تو آمده‌ام و از تو می‌طلبم آنچه را که سبب بخشش تو است توئى بحر جود و مالک وجود لازال لحاظت علّت ظهور بخشش و عطا عباد خود را

محروم

ص ٦٠\*\*\*

محروم منما و از بساط قدس و قرب منع مفرما توئى بخشنده و مهربان لا اله الّا انت العزیز المنّان.

**پروردگارا مهربانا پادشاها دادرسا**

حمد و ثنا و شکر و بها تو را سزاست که گنج شناسائى را در دل ودیعه گذاردى لطیفهء وجود را از آب و گل

برانگیختى توئى توانائی که قوّت و شوکت عباد تو را ضعیف ننمود و لشکر غفلت و عسکر غرور و ثروت تو را از اراده باز نداشت در حینی که سهام

ص ٦١\*\*\*

ضغینه و بغضا از جمیع جهات طیّار به استقامت تمام قائم و بما ینبغى قائل ظلم فراعنه تو را از گفتار منع نکرد و قهر جبابره از ارادهء غالبه منع نساخت اى پروردگار دستوران را راه نما و به جنود دانائى و علم لدنّى مدد بخش شاید عباد تو را به راه راست و خبر بزرگ بشارت دهند و فائز نمایند اى کریم نورت ساطع و امرت غالب و حکمت نافذ اولیائت را از دریاى بخششت محروم مساز و از براى هر یک

از قلم

ص ٦٢\*\*\*

از قلم عنایت آنچه الیوم سزاوار فضل تو است مرقوم نما و مقدّر فرما توئى توانا و توئى دانا و بینا اى پروردگار دستوران را آگاه نما تا به آگاهى خود غافلین را آگاه نمایند و گمراهان را به راه آرند تا کل در ظلّ

قباب عظمت و سدره رحمت جمع شوند و بشنوند آنچه را که قوّهء سامعه از براى آن به ظهور آمد و مشاهده

نمایند آنچه را که قوّهء باصره از براى آن موجود گشته امر امر تو و جان‌ها قربان تو.

ص ٦٣\*\*\*

**بسم الله الاقدس الاعظم العلىّ الابهى**

**الها مقصودا محبوبا کریما رحیما**

توئى آن علیمی که هیچ امرى از تو مستور نبوده و نخواهد بود و توئى آن خبیری که از اسرار قلوب و نفوس و صدور آگاه بوده و خواهى بود هر عمل پاکى به مثابهء نور به تو راجع اراده‌ات خاک را از افلاک بگذراند و سطوتت صخرهء صمّا را آب نماید اى خداوند دانا عبدت ضیافت تو را اراده نموده از او بپذیر و قبولش فرما توئى کریمی که احدى از اوّلین

و آخرین

ص ٦٤\*\*\*

و آخرین از سماء فضلت محروم برنگشته این خدمت را از عبدت محمد قبل حسن به طراز قبول مزیّن فرما توئى مهیمن بر همهء اشیا و محیط بر ارض و سماء لا اله الّا انت الفضال الکریم.

**الهى الهى**

سراج امرت را به دهن حکمت بر افروختى از اریاح مختلف حفظش نما سراج از تو زجاج از تو اسباب آسمان و زمین در قبضه قدرت تو امرا را عدل عنایت فرما و علما را انصاف

ص ٦٥\*\*\*

توئى آن مقتدری که به حرکت قلم امر مبرمت را نصرت فرمودى و اولیا را راه نمودى توئى مالک قدرت و

ملیک اقتدار لا اله الّا انت العزیز المختار.

**الثّناء الّذی ظهر من نفسک الاعلى** و البهاء الّذی طلع من جمالک الابهى علیک یا مظهر الکبریاء و سلطان البقاء و ملیک من فى الارض و السّماء اشهد انّ بک ظهرت سلطنة الله و اقتداره و عظمة الله

و کبریائه

ص ٦٦\*\*\*

و کبریائه و بک اشرقت شموس القدم فى سماء القضاء و طلع جمال الغیب عن افق البداء و اشهد انّ بحرکة من قلمک ظهر حکم الکاف و النّون و برز سرّ الله المکنون و بدئت الممکنات و بعثت الظهورات و اشهد انّ بجمالک ظهر جمال المعبود و بوجهک لاح وجه المقصود و بکلمة من عندک فصّل بین الممکنات و صعد المخلصون الى الذّروة العلیا و المشرکون الى الدّرکات

ص ٦٧\*\*\*

السّفلى و اشهد بانّ من عرفک فقد عرف الله و من فاز بلقائک فقد فاز بلقاءالله فطوبى لمن آمن بک و بآیاتک و خضع بسلطانک و شرّف بلقائک و بلغ برضائک و طاف فى حولک و حضر تلقاء عرشک فویل لمن ظلمک و انکرک و کفر بآیاتک و جاحد بسلطانک و حارب بنفسک و استکبر لدى وجهک و جادل ببرهانک و فرّ من حکومتک و اقتدارک و کان

من

ص ٦٨\*\*\*

من المشرکین فى الواح القدس من اصبع الامر مکتوباً فیا الهى و محبوبى فارسل الیّ عن یمین رحمتک و عنایتک نفحات قدس الطافک لتجذبنى عن نفسى و عن الدّنیا الى شطر قربک و لقائک انّک انت المقتدر على ما تشاء و انّک کنت على کلّ شیء محیطاً علیک یا جمال الله ثناءالله و ذکره و بهاءالله و نوره اشهد بانّ ما رأت عین الابداع مظلوماً شبهک

ص ٦٩\*\*\*

کنت فى ایامک فى غمرات البلایا مرّة کنت تحت السّلاسل و الاغلال و مرّة کنت تحت سیوف الاعداء و مع کلّ ذلک امرت النّاس بما امرت به من لدن علیم حکیم روحى لضرّک الفداء و نفسى لبلائک الفداء اسئل الله بک و بالّذین استضائت وجوههم من انوار وجهک و اتّبعوا ما امروا به حبّاً لنفسک ان یکشف السّبحات الّتى حالت بینک و بین خلقک و یرزقنى

خیر

ص ٧٠\*\*\*

خیر الدّنیا و الآخرة انّک انت المقتدر المتعالى العزیز الغفور الرّحیم صلّ اللّهمّ یا الهی على 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 صلّ اللّهمّ یا الهی على عبادک الفائزین و امائک الفائزات انّک انت الکریم ذو الفضل

ص ٧١\*\*\*

العظیم لا اله الّا انت الغفور الکریم.

[زیارتنامه غصن اطهر] **علیک یا غصن الله**

ذکر الله و ثنائه و ثناء من فى جبروت البقاءو ثناء من فى ملکوت الاسماءطوبى لک بما وفیت میثاق اللهو عهده الى ان فدیت نفسک اماموجه ربّک العزیز المختار انتالمظلوم و جمال القیّوم قد حملتَفى اوّل ایامک فى سبیل الله ما ناحتبه الاشیاء و تزلزلت الارکانطوبى لمن یذکرک و یتقرّب بک

الی

ص ٧٢\*\*\*

الى الله فالق الاصباح.

[زیارتنامه نوابه خانم امّ الکائنات] **هو المعزّى المسلّى النّاصح العلیم**

یا قلم قد جاء کرّة بعد اخرى ما اخذت به الاحزان اهل البهاء الّذین آمنوا بالله مالک الاسماء و فاطر السّماء و طاروا باجنحة العرفان فى هواء الایقان و اعترفوا بما نطق به لسان العظمة فى الامکان یا قلمى الاعلى قد اتتک مصیبات ناحت بها سکان الفردوس الاعلى و الجنّة العلیا و الّذین طافوا العرش

ص ٧٣\*\*\*

فى الصّباح و المساء اسمع ندائى ثمّ اذکر المصیبة الّتى بها احاطت الهموم اسمى القیّوم و انهزم بها الصّبر و الاصطبار و تفرّقا فى الدّیار قل اوّل روح به ظهرت الارواح و اوّل نور به اشرقت الانوار علیک یا ورقة العلیا المذکورة فى الصّحیفة الحمراء انت الّتى خلقک الله للقیام على خدمة نفسه و مظهر امره و مشرق وحیه و مطلع آیاته و مصدر احکامه و ایّدک على

شأن

ص ٧٤\*\*\*

شأن اقبلت بکلّک الیه اذ اعرض عنه العباد و الاماء و سمعت ندائه الاحلى و اجبته و کنت معه فى کلّ الاحوال الى ان هاجرت من ارض الطاء الى الزّوراء و من الزّوراء الى ارض السّرّ و منها الى هذا السّجن الّذی سمّى بکلّ الاسماء من لدى الله فاطر السّماء و کنت فى اللّیالى و الایام فائزة بلقائه و ناظرة الى وجهه و طائفة حول عرشه و سامعة ندائه و ساکنة فى بیته و متمسّکة

ص ٧٥\*\*\*

بحبله و متشبّثة باذیال رداء کرمه و فضله الى ان جاء القضاء و اضعفک بما کان مکتوباً فى کتاب الله ربّ الآخرة و الاولى و حملت شدائده الى ان انفقت روحک فى سبیله امام وجهه طوبى لک یا امتى و یا ورقتى و المذکورة فى کتابى و المسطورة من قلمى الاعلى فى زبرى و الواحى اشهد انّک شربت رحیق العرفان من کأس البیان و صبرت فی ما ورد علیک

من البأساء

ص ٧٦\*\*\*

من البأساء و الضّرّاء فى سبیل الله منزل الآیات و مظهر البیّنات و نشهد انّک آمنت به و بکتبه و رسله و ما انزله من سماء مشیّته و هواء ارادته افرحى فى هذا الحین فى المقام الاعلى و الجنّة العلیا و الافق الابهى بما ذکرک مولى الاسماء تشهد انّک فزت بکلّ الخیر و رفعک الله الى مقام طاف حولک کلّ عزّ و کلّ مقام رفیع قد کنت نائمة على الفراش و کان قائماً على خدمتک

ص ٧٧\*\*\*

الغصن الاعظم و من دونه الاغصان ثمّ ذوى القربى و الاماء اللّائى کنّ من اهل سرادق العظمة و العصمة ثمّ اللّائى جعلهنّ الله من اوراق سدرة امره و اثمار شجرة فضله و کان الاغصان یدخلون علیک بسلام و یخرجون باذکار و زفرات و اَسفات و بعد صعود روحک نزلت عبراتهم و صعدت زفراتهم و ناح کلّ ذى قلب و ذى مقام عند ربّک مالک الارضین و السّموات

فآه آه

ص ٧٨\*\*\*

فآه آه بحزنک حزنت اهل خباء المجد و فسطاط الفضل و ذرفت عیون اللّائى طفن حول العرش بمصیبتک ظهر الفزع الاکبر و ذرفت الابصار تلقاء وجه ربّک المختار و نُحنَ المقرّبات على شأنٍ ناحت بنوحهنّ اهل الجنّة العلیا و الفردوس الاعلى و الملأ الابهى الّذین طافوا فى ازل الآزال حول ارادة ربّهم مالک المبدء و المآل یا ورقة العلیا قد بدّل بحزنک الیوم باللّیل و الفرح بالحزن

ص ٧٩\*\*\*

و السّکون بالاضطراب الى ان احاطت الاحزان من فى الامکان بما حزن الاسم المکنون و السّرّ المخزون و القیّوم الّذی فدى لنفسه القائم امام الوجوه یا قلم اصبر لانّ الاحزان اخذت الغیب و الشّهود ضع ما کنت علیه و قم مقبلاً الى الله مولى الاسماء و فاطر السّماء الهى الهى اسئلک بحزنِ اصفیائک و دموع اوراقک و الاحزان الّتى بها ذابت الاکباد فى البلاد بان تغفر عبادک و امائک الّذین ذکروها

بما نزل

ص ٨٠\*\*\*

بما نزّل من سماء عنایتک و فم ارادتک اى ربّ ترى الهموم احاطت مظاهر اسمک القیّوم و الاحزان اهل سرادق مجدک و عظمتک اسئلک بزفراتهنّ و عبراتهنّ فی ما ورد علیک فى ایامک بان تنزل على اهل بیتک ما تسکن به افئدتهم و تستریح به انفسهم لئلّا یعملوا ما یزید على حزنک فى ایامک ثمّ اغفر کلّ امة وردت بیتک و ناحت فی ما ورد فى هذا الیوم الّذی غیرّه قضائک و حزن اولیائک

ص ٨١\*\*\*

و اصفیائک ثمّ ایّد عبدک الحاضر الّذی کان قائماً على خدمتک و شریکاً فى مصائبک و ناطقاً بثنائک ثمّ اغفر اللّهمّ الامة الّتى سافرت و الّذین هاجروا من دیارهم الى ان حضروا و سمعوا ثمّ رجعوا ثمّ الّذین ارادوا فضلک و مواهبک و جودک و عطایاک انّک انت المقتدر على ما تشاء لو ترید لتجعل الحزن فرحاً فى مملکتک و کینونة الهمّ سروراً بین عبادک لا اله الّا انت الغفور

الکریم

ص ٨٢\*\*\*

الکریم ثمّ اسئلک مرّة اخرى یا اله الاسماء بنفوذ امرک و احاطة مشیّتک و اسرار کتابک و ما جرى من قلمک الاعلى فى صحفک و زبرک بان تغفر فى هذا الیوم عبادک و امائک کلّهم و کلّهنّ الّذین اقبلوا الیک و فازوا بذکرک و قاموا على خدمتک انّک انت الغفور الکریم و العطوف الرّحیم لا اله الّا انت العلی العظیم.

[لوح حرم مبارک] **هو الشاهد الخبیر**

یا نوّاب یا ایّتها الورقة المنبتة

ص ٨٣\*\*\*

من سدرتى و المؤانسة معى علیک بهائى و عنایتى و رحمتى الّتى سبقت الوجود انّا نبشّرک بما تَقَرُّ به عینک و تطمئنّ به نفسک و یفرح قلبک انّ ربّک هو المشفق الکریم قد رضى الله عنک من قبل و من بعد و اختصّک لنفسه و اصطفاک بین الاماء لخدمته و جعلک معاشرة هیکله فى اللّیالى و الایام اسمعى مرّة اخرى رضى الله عنک فضلاً من عنده و رحمة من لدنه و جعلک

صاحبة

ص ٨٤\*\*\*

صاحبة له فی کلّ عالم من عوالمه و رزقک لقائه و وصاله بدوام اسمه و ذکره و ملکوته و جبروته طوبى لامةٍ ذکرتک و ارادت رضائک و خضعت عندک و تمسّکت بحبل حبّک و ویل لمن انکر مقامک الاعلى و ما قدّر لک من لدى الله مالک الاسماء و اعرض عنک و جاحد شأنک عند الله ربّ العرش العظیم و الحمد لله ربّ العالمین.

ص ٨٥\*\*\*

[زیارتنامه حرم] **بسم الله الرّحمن الرّحیم**

الحمد لله الّذی خلق الخلق بکلمة من عنده و ارسل الیهم الرّسل و انزل علیهم الکتب لیهدیهم الى صراطه المستقیم نشهد انّه لا اله الّا هو اقراراً لعظمته و قدرته و سلطانه و اعترافاً لفردانیّته و وحدانیّته لم‌یزل کان فى علوّ العزّة و الارتفاع و لایزال یکون فى سموّ العظمة و الامتناع لا اله الّا هو العلیم الحکیم یا اهل الوفاء اذا حضرتم لدى رمس الورقة العلیا الّتى صعدت

الی الرفیق

ص ٨٦\*\*\*

الى الرّفیق الاعلى قفوا و قولوا السّلام و التّکبیر و البهاء علیک یا ایّتها الورقة المبارکة المنبتة من السّدرة اشهد انّک آمنت بالله و آیاته و اجبت ندائه و اقبلت الیه و تمسّکت بحبله و تشبّثت بذیل فضله و هاجرت فى سبیله و اتّخذت لنفسک مقاماً فى الغربة حبّاً للقائه و شوقاً لخدمته رحم الله من تقرّب الیک و ذکرک بما نطق القلم فى هذا المقام الاعظم

ص ٨٧\*\*\*

نسئل الله بان یغفرنا و یغفر الّذین توجّهوا الیک و یقضى لهم حوائجهم و یعطیهم من بدائع فضله ما ارادوا

انّه هو الجواد الکریم الحمد لله اذ هو مقصود العالمین و محبوب العارفین.

[زیارتنامه جناب موسی کلیم] **هو الذاکر العلیم**

یا قلم الاعلى قد اتت المصیبة الکبرى و الرّزیة العظمى اذکر من صعد الى الرّفیق الاعلى و الافق الابهى قل اوّل بهاء ظهر و اشرق من

افق

ص ٨٨\*\*\*

افق سماء رحمة ربّک مالک الاسماء و فاطر السّماء و اوّل عرفٍ سطع من ریاض العنایة و البقاء علیک یا مطلع الوفاء بین الاخیار و مشرق الرّضاء بین الاحرار اشهد انّک تمسّکت بالکتاب اذ نبذه المشرکون ورائهم و تشبّثت بذیل الکرم اذ انکره المعتدون باهوائهم طوبى لک یا اخى بما کنت هدفاً لسهام القضاء فى سبیل الله مالک ملکوت الاسماء و نعیماً لک یا کلیم بما فزت بانوار

ص ٨٩\*\*\*

القدیم اشهد انّک وفیت بالمیثاق اذ نقضه اهل النّفاق و سرعت الى الافق الاعلى اذ ارتفع النّداء بین الارض و السّماء و کنت مع ربّک فى موارد البأساء و الضّرّاء الى ان خرجت معه منفیّاً من ارض الطاء بما اکتسبت ایادى الاشقیاء و وردت مع مولیک فى الزّوراء المقام الّذی جعله الرّحمن مقرّ عرشه فى سنین متوالیات اشهد انّک آمنت بالله و اعترفت بما نطق به لسان العظمة

بین

ص ٩٠\*\*\*

بین البریّة و شربت الرّحیق المختوم اذ فتح ختمه باسمه القیّوم و هاجرت مرّة اخرى من العراق مع نیّر الآفاق

و کنت قائماً امام الوجه فى العشیّ و الاشراق الى ان ودت (\*وردت\*) مع ربّک ارض السّرّ الّتى سمّیت بادرنه و منها الى السّجن الاعظم و کنت معه فى سنین معدودات و حاضراً لدى المظلوم فى الصّباح و المساء الى ان طرت بقوادم الاشتیاق الى الله مالک یوم المیثاق و اجتذبتْک آیات ربّک

ص ٩١\*\*\*

الابهى الى الفردوس الاعلى المقام الّذی لا یرى فیه الّا ظهورات عنایة ربّک الفضّال القدیم البهاء المشرق من افق سماء عنایة ربّک علیک و على اوّلک و آخرک و ظاهرک و باطنک و رحمة الله و برکاته سبحانک یا اله الغیب و الشّهود و مربّى الوجود اسئلک بانوار عرشک و باشراقات انوار نیّر برهانک و بالنّور الّذی سطع من افق ارادتک فى ایامک بان تغفر لى و لوالدیّ و لمن آمن بک

و بآیاتک

ص ٩٢\*\*\*

و بآیاتک اى ربّ اسئلک بهذا الرّمس المطهّر المقدّس و بالّذی طاف حولک و قام على خدمتک الى ان انفق روحه فى سبیلک فى السّجن الاعظم امام وجوه العالم بان تؤیّد عبادک و امائک على ما یتضوّع به عرف رضائک ثمّ قدّر لهم بجودک و کرمک ما یکون معهم فى کلّ عالم من عوالمک انّک انت مولى الورى و مالک العرش و الثّرى لا اله الّا انت الغفور الکریم.

ص ٩٣\*\*\*

**هو**

یا اهل الفردوس الاعلى علیکم ذکر الله و ثنائه و فضله و الطافه و سلامه و صلواته و کلّ ذکر خیر کان فى

کتابه المبین.

**هو** علیکم یا اهل القبور سلام الله مالک الظّهور و مکلّم الطّور طوبى لکم قد فزتم بالایمان فى ایام فیها ارتعدت فرائص الادیان البهاء علیکم و على اوّلکم و آخرکم و ظاهرکم و باطنکم.

هو

ص ٩٤\*\*\*

**هو** یا عبدالله قد شهد القلم الاعلى باقبالک و توجّهک الى الوجه علیک بهاءالله و بهاء اولیائه و اصفیائه ثمّ الّذین طافوا العرش فى العشىّ و الاشراق.

**هو** یا حفیف سدرة المنتهى علیک بهاءالله مولى الورى و ربّ العرش و الثّرى و یا نفحة الفردوس الاعلى علیک سلام الله مالک الاسماء و فاطر السّماء.

**هو** یا امة الله جئنا لزیارتک

ص ٩٥\*\*\*

و اقبلنا الى رمسک و نسئل الله ان یرزقک فى کلّ حین ما قدّره فى الجنّة العلیا لاهل البهاء انّه یفعل ما یشاء امراً من عنده و هو العزیز الوهّاب.

**هو** یا ورقة یا امة الله علیک سلام الله و رحمته و نوره و فضله و نسئله لک امواج بحر غفرانه و اشراقات انوار شمس عطائه انّه هو ارحم الرّاحمین و اکرم الاکرمین.

هو

ص ٩٦\*\*\*

**هو** طوبى لکم یا اسراء الارض انتم الّذین اقبلتم الى دیار الغربة شوقاً للقاء مطلع نور الاحدیة و حملتم فى سبیل الله ما ناح به سکّان الملکوت انتم الّذین ما منعتکم سطوة الامراء عن مالک الاسماء و لا نعیب الغراب عن ربّکم العزیز الوهّاب.

**یا هو** هنیئاً لکم یا اهل البهاء انتم الّذین شربتم الرّحیق المختوم باسمه القیّوم فى یوم عجاب

ص ٩٧\*\*\*

**هو** یا نفحات الارض و اسرارها و اوراق السّدرة و اثمارها طوبى لکنّ قد اتّخذتنّ لانفسکنّ فى ظلّ عنایة ربّکنّ مقاماً علیّاً و مقاماً کریماً

**هو العزیز**

سبحانک اللّهمّ یا الهى و اله الاسماء اسئلک باسمک الّذی به سخّرت الاشیاء و ما خلق بین الارض و السّماء ان تنزل على ورقتک من ملکوت قدرتک ما ینبغى لجودک و فضلک

ای ربّ

ص ٩٨\*\*\*

اى ربّ تراها متمسّکة بحبل عنایتک و متشبّثة برداء کرمک قدّر لها کلّ خیر فى کتابک انّک انت الغفّار

الفضّال الکریم لا اله الّا انت العزیز العظیم.

**هو الله العزیز**

ذکرالله فى شجر الفراق ان یا ایّها الاحباب فاصبرون ایّاکم ان لاتغفلوا عن ذکرنا ثمّ ایامنا بالحبّ فاذکرون قل قد غاب جمال الرّوح و بکت بذلک کلّ العیون ثمّ احترقت

ص ٩٩\*\*\*

کلّ القلوب و انّک انت یا رضا ذکّر ایامى ثمّ تغنّیاتى ثمّ تغرّدات عزّ محبوب ثمّ فکّر فى ایام الرّوح کیف ظهر بینکم و کان فیکم فى سنین معدودة فاحفظ نفسک و الّذینهم کانوا فى بیتک من کلّ اناث و ذکور ثمّ اعلم بانّا جعلنا هذا اللّوح قمیصاً لنفسک لتستنشق منه روایح الله العزیز المحبوب و ارسلنا من هذا القمیص روائح الفضل على کلّ من دخل فى خلع الوجود فهنیئاً لمن

قابلها

ص ١٠٠\*\*\*

قابلها و یجد منها ما یقلّبه الى مصر عزّ مشهود و من یقرء هذا اللّوح و کان فى قلبه حبّ مولیه لیرى فى المنام ما اراد من لقاءالله العزیز المحبوب کذلک مننّا علیک مرّة اخرى لتکون راضیاً منّى و عن نفسک فى هذه الایام الّتى ما ادرکتها المقرّبون ثمّ ذکّر من لدنّا کلّ من فى بیتک لیحدث بینکم حبّ الله ثمّ على الامر هم یجتمعون ثمّ ارفق الى الّتى انتسبها الله الى الّذی هاجر مع عبده

ص ١٠١\*\*\*

و هذا ما وصّیناکم بالحقّ ان انتم تعرفون و الرّوح علیکم و على الّذینهم على ربّهم یتوکّلون 152

**کتاب عهدى**

اگر افق اعلى از زخرف دنیا خالی است ولکن در خزائن توکّل و تفویض از براى ورّاث میراث مرغوب لا عدل له گذاشتیم گنج نگذاشتیم و بر رنج نیفزودیم ایم الله در ثروت خوف مستور و خطر مکنون انظروا ثمّ اذکروا ما انزله الرّحمن فى الفرقان ویل لکلّ همزة

لمزة

ص ١٠٢\*\*\*

لمزة الّذی جمع مالاً و عدّده ثروت عالم را وفائى نه آنچه را فنا اخذ نماید و تغییر پذیرد لایق اعتنا نبوده و نیست مگر على قدر معلوم مقصود این مظلوم از حمل شدائد و بلایا و انزال آیات و اظهار بیّنات اخماد نار ضغینه و بغضا بوده که شاید آفاق افئده اهل عالم به نور اتّفاق منوّر گردد و به آسایش حقیقى فائز و از افق لوح الهى نیّر این بیان لائح و مشرق باید کلّ به آن ناظر باشند

ص ١٠٣\*\*\*

اى اهل عالم شما را وصیت می‌نمایم به آنچه سبب ارتفاع مقامات شماست به تقوى الله تمسّک نمائید و به ذیل معروف تشبّث کنید به راستى می‌گویم لسان از براى ذکر خیر است او را به گفتار زشت میالائید عفا الله عمّا سلف از بعد باید کل بما ینبغى تکلّم نمایند از لعن و طعن و ما یتکدّر به الانسان اجتناب نمایند مقام انسان بزرگ است چندى قبل این کلمه علیا از مخزن قلم ابهى ظاهر امروز

روزی

ص ١٠٤\*\*\*

روزی است بزرگ و مبارک آنچه در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و می‌شود مقام انسان بزرگ است اگر به حق و راستى تمسّک نماید و بر امر ثابت و راسخ باشد انسان حقیقى به مثابهء آسمان لدى الرّحمن مشهود شمس و قمر سمع و بصر و انجم او اخلاق منیرهء مضیئه مقامش اعلى المقام و آثارش مربّى امکان هر مقبلى الیوم عرف قمیص را یافت و به قلب طاهر به افق اعلى توجّه نمود او از اهل بها

ص ١٠٥\*\*\*

در صحیفهء حمرا مذکور خذ قدح عنایتى باسمى ثمّ اشرب منه بذکرى العزیز البدیع اى اهل عالم مذهب الهى از براى محبّت و اتّحاد است او را سبب عداوت و اختلاف منمائید نزد صاحبان بصر و اهل منظر اکبر آنچه سبب حفظ و علّت راحت و آسایش عباد است از قلم اعلى نازل شده ولکن جهّال ارض چون مربّاى نفس و هوسند از حکمت‌هاى بالغه حکیم حقیقى غافلند و به ظنون و اوهام ناطق و عامل یا اولیاءالله

و امنائه

ص ١٠٦\*\*\*

و امنائه ملوک مظاهر قدرت و مطالع عزّت و ثروت حقّند در بارهء ایشان دعا کنید حکومت ارض به آن نفوس عنایت شد و قلوب را از براى خود مقرّر داشت نزاع و جدال را نهى فرمود نهیاً عظیماً فى الکتاب هذا امرالله فى هذا الظّهور الاعظم و عصمه من حکم المحو و زیّنه بطراز الاثبات انّه هو العلیم الحکیم مظاهر حکم و مطالع امر که به طراز عدل و انصاف مزیّنند بر کل

ص ١٠٧\*\*\*

اعانت آن نفوس لازم طوبى للامراء و العلماء فى البهاء اولئک امنائى بین عبادى و مشارق احکامى بین خلقى علیهم بهائى و رحمتى و فضلى الّذی احاط الوجود در کتاب اقدس در این مقام نازل شده آنچه که از آفاق کلماتش انوار بخشش الهى لامع و ساطع و مشرق است یا اغصانى در وجود قوّه عظیمه و قدرت کامله مکنون و مستور به او و جهت اتّحاد او ناظر باشید نه به اختلافات ظاهره

از او

ص ١٠٨\*\*\*

از او وصیةالله آنکه باید اغصان و افنان و منتسبین طرّاً به غصن اعظم ناظر باشند انظروا ما انزلناه فى کتابى الاقدس اذا غیض بحر الوصال و قضى کتاب المبدء فى المآل توجّهوا الى من اراده الله الّذی انشعب من

هذا الاصل القدیم مقصود از این آیهء مبارکه غصن اعظم بوده کذلک اظهرنا الامر فضلاً من عندنا و انا الفضّال الکریم قد قدّر الله مقام الغصن الاکبر بعد مقامه انّه

ص ١٠٩\*\*\*

هو الآمر الحکیم قد اصطفینا الاکبر بعد الاعظم امراً من لدن علیم خبیر محبّت اغصان بر کل لازم و لکن ماقدّر الله لهم حقّاً فى اموال النّاس یا اغصانى و افنانى و ذوى قرابتى نوصیکم بتقوى الله و بمعروف و بما ینبغى و بما ترتفع به مقاماتکم به راستى می‌گویم تقوى سردار اعظم است از براى نصرت امر الهى و جنودی که لایق این سردار است اخلاق و اعمال طیبهء طاهرهء مرضیه بوده و هست

بگو

ص ١١٠\*\*\*

بگو اى عباد اسباب نظم را سبب پریشانى منمائید و علّت اتّحاد را علّت اختلاف مسازید امید آنکه اهل بهاء به کلمهء مبارکهء قل کل من عند الله ناظر باشند و این کلمه علیا به مثابه آب است از براى اطفاء نار ضغینه و بغضا که در قلوب و صدور مکنون و مخزون است احزاب مختلفه از این کلمهء واحده به نور اتّحاد حقیقى فائز می‌شوند انّه یقول الحق و یهدى السّبیل و هو المقتدر العزیز الجمیل احترام

ص ١١١\*\*\*

و ملاحظه اغصان بر کل لازم لاعزاز امر و ارتفاع کلمه و این حکم از قبل و بعد در کتب الهى مذکور و مسطور طوبى لمن فاز بما امر به من لدن آمرٍ قدیم و همچنین احترام حرم و آل الله و افنان و منتسبین نوصیکم بخدمة الامم و اصلاح العالم از ملکوت بیان مقصود عالمیان نازل شد آنچه که سبب حیات عالم و نجات امم است نصائح قلم اعلى را به گوش حقیقى اصغا نمائید انّها خیر

لکم

ص ١١٢\*\*\*

لکم عمّا على الارض یشهد بذلک کتابى العزیز البدیع.

**اذا فزت بلوحى** و اخذک جذب آیاتى ولّ وجهک شطر السّجن و قل اشهد انّک مشرق آیات الله و مطلع برهانه و مصدر امره و مهبط وحیه بظهورک طلعت الشّمس من مغربها و بندائک انجذبت الاشیاء الى موجدها و الخلق الى خالقهم انّک انت الّذی حملت الشدائد کلّها و البلایا باجمعها و اشهد انّک

ص ١١٣\*\*\*

قمت على امر الله بسلطان ما منعته سطوة الملوک و لا ضوضاء المملوک اسئل الله بک بان یؤیّدنى على هذا الامر على شأن لا یمنعنى شیء من الاشیاء و یوفّقنى على الاستقامة الکبرى انّه هو المقتدر على ما یشاء اى ربّ ترانى قائماً لدى باب فضلک و متشبّثاً باذیال رداء عنایتک اسئلک بالاسم الّذی به انقلبت الارض و صار عالیها سافلها بان تغفر لى و لمن اقرّ

بوحدانیتک

ص ١١٤\*\*\*

بوحدانیّتک و فردانیّتک ثم انطقنى بثنائک بین خلقک لاقوم بحولک على ما فات عنّى فى ایامک اى ربّ قد مضت ایامى و سوف یمضى ما بقى منها اسئلک بان لا تطردنى عن سرادق رحمتک و لا تبعدنى عن ظلّ سدرة جودک اى ربّ اشهد بانّى انا الفقیر المسکین و انّک انت الغنی المقتدر الغفور الکریم اى ربّ لا تنظر الى عبادک و اعمالهم تلقاء مدین امرک فانظر الى سماء

ص ١١٥\*\*\*

عطائک و بحر جودک و شمس فضلک انّک انت المهیمن الّذی نطق کلّ شیء بسلطنتک و اقتدارک لا اله الّا انت المتعالى العزیز الحکیم.

**به نام گوینده توانا**

اى صاحبان هوش و گوش اوّل سروش این است اى بلبل معنوى جز در گلبن معانى جاى مگزین و اى هدهد سلیمان عشق جز در سباى جانان وطن مگیر و اى عنقاى بقا جز در قاف وفا محل مپذیر این است مکان تو اگر بلا مکان

به پر

ص ١١٦\*\*\*

به پر جان برپرى و آهنگ مقام خود رایگان نمائى.

**اى پسر روح** هر طیرى را نظر بر آشیان است و هر بلبلى را مقصود جمال گل مگر طیور افئده عباد که به تراب فانى قانع شده از آشیان باقى دور مانده‌اند و به گل‌هاى بعد توجّه نموده از گل‌هاى قرب محروم گشته‌اند زهى حیرت و حسرت و افسوس و دریغ که به ابریقى از امواج رفیق اعلى گذشته‌اند و از افق ابهى دور مانده‌اند.

ص ١١٧\*\*\*

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

**اى پسر انصاف** کدام عاشق جز در وطن معشوق محل گیرد و کدام طالب که بى‌مطلوب راحت جوید عاشق صادق را حیات در وصال است و موت در فراق صدرشان از صبر خالی و قلوبشان از اصطبار مقدّس از صد هزار جان

در گذرند

ص ١١٨\*\*\*

در گذرند و به کوى جانان شتابند.

**اى پسر خاک** به راستى می‌گویم غافل‌ترین عباد کسى استکه در قول مجادله نماید و بر برادر خودتفّوق جوید بگو اى برادران به اعمالخود را بیارائید نه به اقوال.

**اى پسران ارض** به راستى بدانید قلبى که در آن شائبه حسد باقى باشد البتّه به جبروت باقى من در نیاید و از ملکوت تقدیس من روائح قدس نشنود.

**اى پسر حب** از تو تا رفرف امتناع قرب

ص ١١٩\*\*\*

و سدره ارتفاع عشق قدمى فاصله قدم اوّل بردار و قدم دیگر بر عالم قدم گذار و در سرادق خلد وارد شو پس بشنو آنچه از قلم عزّ نزول یافت.

**اى پسر عزّ** در سبیل قدس چالاک شو و بر افلاک انسقدم گذار قلب را به صیقل روح پاک کن وآهنگ ساحت لولاک نما**.**

**اى سایه نابود** از مدارج ذلّ وهم بگذر و به معارج عزّ یقیناندرآ چشم حق بگشا تا جمال مبین بینى و تبارک اللهاحسن الخالقین گوئى.

**اى پسر هوى** به راستى بشنو چشم فانى جمال باقى نشناسد و دل مرده

جز

ص ١٢٠\*\*\*

جز به گل پژمرده مشغول نشود زیرا که هر قرینى قرین خود را جوید و به جنس خود انس گیرد.

**اى پسر تراب** کور شو تا جمالم بینى و کر شو تا لحن و صوت ملیحم را شنوى و جاهل شو تا از علمم نصیب برى و فقیر شو تا از بحر غناى لایزالم قسمت بی‌زوال بردارى کور شو یعنى از مشاهده غیر جمال من و کر شو یعنى از استماع کلام غیر من و جاهل شو یعنى از سواى علم من تا با چشم پاک و دل

ص ١٢١\*\*\*

طیّب و گوش لطیف به ساحت قدسم در آئى.

**اى صاحب دو چشم** چشمى بربند و چشمى برگشا بربندیعنى از عالم و عالمیان برگشا یعنى به جمالقدس جانان**.**

**اى پسران من** ترسم که از نغمهء ورقاء فیض نبرده به دیار فنا راجع شوید و جمال گُل ندیده به آب و گِل باز گردید.

**اى دوستان** به جمال فانى از جمال باقى مگذریدو به خاکدان ترابى دل مبندید**.**

ای پسر

ص ١٢٢\*\*\*

**اى پسر روح** وقتى آید که بلبل قدس معنوى از بیان اسرار معانى ممنوع شود و جمیع از نغمهء رحمانى و نداى سبحانى ممنوع گردید.

**اى جوهر غفلت** دریغ که صد هزار لسان معنوى در لسانى ناطق و صد هزار معانى غیبى در لحنى ظاهر ولکن گوشى نه تا بشنود و قلبى نه تا حرفى بیابد.

**اى همگنان** ابواب لامکان باز گشته و دیار جانان از دم عاشقان زینت یافته و جمیع از این شهر روحانى محروم

ص ١٢٣\*\*\*

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

**اى اهل فردوس برین** اهل یقین را اخبار نمائید که در فضاى قدس قرب رضوان روضه جدیدى ظاهر گشته و جمیع اهل عالین و هیاکل خلد برین طائف حول آن گشته‌اند پس جهدى نمائید تا به آن مقام در آئید و حقایق اسرار عشق را از شقایقش جوئید و جمیع حکمت‌هاى بالغهء احدیه را

از اثمار

ص ١٢٤\*\*\*

از اثمار باقیه‌اش بیابید قرّت ابصار الّذینهم دخلوا فیه آمنین.

**اى دوستان من** آیا فراموش کرده‌اید آن صبح صادقروشنى را که در ظلّ شجره انیسا که درفردوس اعظم غرس شده و جمیع در آنفضاى قدس مبارک نزد من حاضربودید و به سه کلمهء طیبه تکلّم فرمودمو جمیع آن کلمات را شنیده و مدهوش گشتید وآن کلمات این بود اى دوستان رضاى خود را بر رضاى

ص ١٢٥\*\*\*

من اختیار مکنید و آنچه براى شما نخواهم هرگز مخواهید و با دل‌هاى مرده که به آمال و آرزو آلوده شده نزد من میائید اگر صدر را مقدس کنید حال آن صحرا و آن فضا را به نظر در آرید و بیان من بر همه شما معلوم شود.

در سطر هشتم از اسطر قدس که در لوح پنجم از فردوس است می‌فرماید **اى مردگان فراش غفلت** قرن‌ها گذشت و عمر گرانمایه را به انتها رسانده‌اید و نفس پاکى از شما به ساحت

قدس

ص ١٢٦\*\*\*

قدس ما نیامد در ابحر شرک مستغرقید و کلمهء توحید بر زبان می‌رانید مبغوض مرا محبوب خود دانسته‌اید و دشمن مرا دوست خود گرفته‌اید و در ارض من به کمال خرّمى و سرور مشى می‌نمائید و غافل از آنکه زمین من از تو بیزار است و اشیاى ارض از تو در گریز اگر فى الجمله بصر بگشائى صد هزار حزن را از این سرور خوشتر دانى و فنا را از این حیات نیکوتر شمرى.

**اى خاک متحرّک** من به تو مأنوسم و تو

ص ١٣٧\*\*\*

از من مأیوس سیف عصیان شجرهء امید تو را بریده و در جمیع حال به تو نزدیکم و تو در جمیع احوال از من دور و من عزّت بی‌زوال براى تو اختیار نمودم و تو ذلّت بى‌منتهى براى خود پسندیدى آخر تا وقت باقى مانده رجوع کن و فرصت را مگذار.

**اى پسر هوى** اهل دانش و بینش سال‌ها کوشیدند و به وصال ذى الجلال فائز نگشتند و عمرها دویدند و به لقاى ذى الجمال نرسیدند و تو نادویده

به منزل

ص ١٢٨\*\*\*

به منزل رسیده‌ای و ناطلبیده به مطلب واصل شدى و بعد از جمیع این مقام و رتبه به حجاب نفس خود چنان محتجب ماندى که چشمت به جمال دوست نیفتاد و دستت به دامن یار نرسید فتعجّبوا من ذلک یا اولى الابصار.

**اى اهل دیار عشق** شمع باقى را اریاح فانى احاطه نموده و جمال غلام روحانى در غبار تیرهء ظلمانى مستور مانده سلطان سلاطین عشق در دست رعایاى ظلم مظلوم و حمامهء قدسى

ص ١٢٩\*\*\*

در دست جغدان گرفتار جمیع اهل سرادق ابهى و ملأ اعلى نوحه و ندبه می‌نمایند و شما در کمال راحت در ارض غفلت اقامت نموده‌اید و خود را هم از دوستان خالص محسوب داشته‌اید فباطل ما انتم تظنّون.

**اى جهلاى معروف به علم** چرا در ظاهر دعوى شبانى کنید و درباطن ذئب اغنام من شده‌اید مَثَلشما مِثل ستارهء قبل از صبح است کهدر ظاهر درّى و روشن است و درباطن سبب اضلال و هلاکت

کاروان‌های

ص ١٣٠\*\*\*

کاروان‌هاى مدینه و دیار من است.

**اى به ظاهر آراسته و به باطن کاسته** مَثَل شما مثل آب تلخ صافی است کهکمال لطافت و صفا از آن در ظاهرمشاهده شود چون به دست صرافذائقهء احدیه افتد قطره‌ای از آن راقبول نفرماید بلى تجلّی آفتاب درتراب و مرآت هر دو موجود ولکناز فرقدان تا ارض فرق دان بلکهفرق بى‌منتهى در میان.

**اى دوست لسانى من** قدرى تأمل

ص ١٣١\*\*\*

اختیار کن هر گز شنیده‌ای که یار و اغیار در قلبى بگنجد پس اغیار را بران تا جانان به منزل خود در آید.

**اى پسر خاک** جمیع آنچه در آسمان‌ها و زمین است براى تو مقرّر داشتم مگر قلوب را که محلّ نزول تجلّی جمال و اجلال خود معین فرمودم و تو منزل و محلّ مرا به غیر من گذاشتى چنانچه در هر زمان که ظهور قدس من آهنگ مکان خود نمود غیر خود را یافت اغیار دید و لامکان به حرم جانان شتافت

و مع

ص ١٣٢\*\*\*

و مع ذلک ستر نمودم و سرّ نگشودم و خجلت تو را نپسندیدم.

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

**اى پسر جود** در بادیه‌هاى عدم بودى و تو را به مدد تراب امر در عالم ملک ظاهر نمودم و جمیع ذرات

ص ١٣٣\*\*\*

ممکنات و حقایق کائنات را بر تربیت تو گماشتم چنانچه قبل از خروج از بطن اُمّ دو چشمهء شیر منیر براى تو مقرّر داشتم و چشم‌ها براى حفظ تو گماشتم و حبّ تو را در قلوب القا نمودم و به صرف جود تو را در ظلّ رحمتم پروردم و از جوهر فضل و رحمت تو را حفظ فرمودم و مقصود از جمیع این مراتب آن بود که به جبروت باقى ما در آئى و قابل بخشش‌هاى غیبى ما شوى و تو غافل چون به ثمر آمدى از تمامى نعیمم غفلت نمودى و به گمان

باطل

ص ١٣٤\*\*\*

باطل خود پرداختى به قسمی که بالمرّه فراموش نمودى و از باب دوست به ایوان دشمن مقر یافتى و مسکن نمودى.

**اى بندهء دنیا** در سحرگاهان نسیم عنایت من بر تو مرور نمود و تو را در فراش غفلت خفته یافت و بر حال تو گریست و بازگشت.

**اى پسر ارض** اگر مرا خواهى جز مرا مخواه و اگر اراده جمالم دارى چشم از عالمیان بردار زیرا که اراده من و غیر من چون آب و آتش در یک دل و قلب نگنجد.

ص ١٣٥\*\*\*

**اى بیگانه با یگانه** شمع دلت برافروختهء دست قدرتمن است آن را به بادهاى مخالف نفس وهوى خاموش مکن و طبیب جمیععلّت‌هاى تو ذکر من است فراموششمنما حبّ مرا سرمایهء خود کن و چونبصر و جان عزیزش دار.

**اى برادر من** از لسان شکرینم کلمات نازنینم شنو واز لب نمکینم سلسبیل قدس معنوى بیاشام یعنى تخم‌هاى حکمت لدنّیم را در ارض طاهر

قلب

ص ١٣٦\*\*\*

قلب بیفشان و به آب یقین آبش ده تا سنبلات علم و حکمت من سرسبز از بلده طیبه انبات نماید.

**اى اهل رضوان من** نهال محبّت و دوستى شما را در روضهء قدس رضوان به ید ملاطفت غرس نمودم و به نیسان مرحمت آبش دادم حال نزدیک به ثمر رسیده جهدى نمائید تا محفوظ ماند و به نار امل و شهوت نسوزد.

**اى پسر تراب** حکماى عباد آنانند که تا سمع نیابند

ص ١٣٧\*\*\*

لب نگشایند چنانچه ساقى تا طلب نبیند ساغر نبخشد و عاشق تا به جمال معشوق فائز نشود از جان نخروشد پس باید حبّه‌هاى حکمت و علم را در ارض طیبه قلب مبذول دارید و مستور نمائید تا سنبلات حکمت الهى از دل بر آید نه از گِل.

در سطر اوّل لوح مذکور و مسطور است و در سرادق حفظ الله مستور. **اى بندهء من** ملک بى‌زوال را به انزالى از دست منه و شاهنشهى

فردوس را

ص ١٣٨\*\*\*

فردوس را به شهوتى از دست مده این است کوثر حیوان که از معین قلم رحمن سارى گشته طوبى للشّاربین.

**اى پسر روح** قفس بشکن و چون هماى عشق به هواى قدس پرواز کن و از نفس بگذر و با نَفَس رحمانى در فضاى قدس ربّانی بیارام.

**اى پسر رماد** به راحت یومى قانع مشو و از راحت بی‌زوال باقیه مگذر و گلشن باقى عیش جاودان را به گلخن فانى ترابى تبدیل منما از زندان

ص ١٣٩\*\*\*

به صحراهاى خوش جان عروج کن و از قفس امکان به رضوان دلکش لامکان بخرام.

**اى بنده من** از بند ملک خود را رهائى بخش و از حبس نفس خود را آزاد کن وقت را غنیمت شمر زیرا که این وقت را دیگر نبینى و این زمان را هر گز نیابى.

**اى فرزند کنیز من** اگر سلطنت باقى بینى البته به کمال جداز ملک فانى درگذرى ولکن ستر **آ**ن را حکمت‌ها است و جلوهء این را رمزهاجز افئدهء پاک ادراک ننماید.

ای بنده

ص ١٤٠\*\*\*

**اى بندهء من** دل را از غِل پاک کن و بى‌حسد به بساط قدس احد بخرام.

**اى دوستان من** در سبیل رضاى دوست مشى نمائید و رضاى او در خلق او بوده و خواهد بود یعنى دوست بى‌رضاى دوست خود در بیت او وارد نشود و در اموال او تصرّف ننماید و رضاى خود را بر رضاى او ترجیح ندهد و خود را در هیچ امرى مقدّم نشمارد فتفکّروا فى ذلک یا اولى الافکار.

ص ١٤١\*\*\*

**اى رفیق عرشى** بد مشنو و بد مبین و خود را ذلیل مکن و عویل بر میار یعنى بد مگو تا نشنوى و عیب مردم را بزرگ مدان تا عیب تو بزرگ ننماید و ذلّت نفسى مپسند تا ذلّت تو چهره نگشاید پس با دل پاک و قلب

طاهر و صدر مقدّس و خاطر منزّه در ایام عمر خود که اقلّ از آنى محسوب است فارغ باش تا به فراغت از این جسد فانى به فردوس معانى راجع شوى و در ملکوت باقى مقر یابى.

وای

ص ١٤٢\*\*\*

**واى واى اى عاشقان هواى نفسانى** از معشوق روحانى چون برق گذشته‌ایدو به خیال شیطانى دل محکم بسته‌ایدساجد خیالید و اسم آن را حق گذاشته‌ایدو ناظر خارید و نام آن را گل گذارده‌ایدنه نفس فارغى از شما بر آمد و نه نسیمانقطاعى از ریاض قلوبتان وزید نصائحمشفقانه محبوب را به باد داده‌اید و از صفحهءدل محو نموده‌اید و چون بهائم در سبزه‌زارشهوت و امل تعیّش می‌نمائید.

ص ١٤٣\*\*\*

**اى برادران طریق** چرا از ذکر نگار غافل گشته‌اید و از قُرب حضرت یار دور مانده‌اید صرف جمال در سرادق

بی‌مثال بر عرش جلال مستوى و شما به هواى خود به جدال مشغول گشته‌اید روائح قدس می‌وزد و نسائم جود در هبوب و کل به زکام مبتلى شده‌اید و از جمیع محروم مانده‌اید زهى حسرت بر شما و على الّذینهم یمشون على اعقابکم و على اثر اقدامکم هم یمرّون.

**اى پسران آمال** جامهء غرور را از تن

برآرید

ص ١٤٤\*\*\*

بر آرید و ثوب تکبّر از بدن بیندازید.

در سطر سیّم از اسطر قدس که در لوح یاقوتى از قلم خفى ثبت شده این است **اى برادران** با یکدیگر مدارا نمائید و از دنیا دل بردارید به عزّت افتخار منمائید و از ذلّت ننگ مدارید قسم به جمالم که کل را از تراب خلق نمودم و البتّه به خاک راجع فرمایم.

**اى پسران تراب** اغنیا را از ناله سحرگاهى فقراء اخبار کنید که مبادا از غفلت به هلاکت افتند و از سدرهء دولت

ص ١٤٥\*\*\*

بى‌نصیب مانند. الکرم و الجود من خصالى فهنیئاً لمن تزیّن بخصالى.

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

**اى پسر کنیز من** در فقر اضطراب نشاید و در غنا اطمینان نباید هر فقری را غنا در پى و هر غنا را فنا از عقب ولکن فقر از ما سوى الله نعمتى است بزرگ حقیر مشمارید زیرا که در غایت آن غناى بالله رخ بگشاید و در این مقام انتم

الفقراء

ص ١٤٦\*\*\*

الفقراء مستور و کلمهء مبارکه و الله هو الغنى چون صبح صادق از افق قلب عاشق ظاهر و باهر و هویدا و آشکار شود و بر عرش غنا متمکّن گردد و مقر یابد.

**اى پسران غفلت و هوى** دشمن مرا در خانهء من راه داده‌ایدو دوست مرا از خود رانده‌اید چنانچهحبّ غیر مرا در دل منزل داده‌اید بشنویدبیان دوست را و به رضوانش اقبالنمائید دوستان ظاهر نظر به مصلحتخود یکدیگر را دوست داشته و دارند

ص ١٤٧\*\*\*

ولکن دوست معنوى شما را لاجل شما دوست داشته و دارد بلکه مخصوص هدایت شما بلایاى لاتحصى قبول فرموده به چنین دوست جفا مکنید و به کویش بشتابید این است شمس کلمهء صدق و وفا که از افق اصبع مالک اسماء اشراق فرموده افتحوا آذانکم لاصغاء کلمة الله المهیمن القیّوم.

**اى مغروران به اموال فانیه** بدانید که غنا سدّی است محکم میان طالبو مطلوب و عاشق و معشوق هرگز غنىبر مقرّ قرب وارد نشود و به مدینه رضا

و تسلیم

ص ١٤٨\*\*\*

و تسلیم در نیاید مگر قلیلى پس نیکوست حال آن غنى که غنا از ملکوت جاودانى منعش ننماید و از دولت ابدى محرومش نگرداند قسم به اسم اعظم که نور آن غنى اهل آسمان را روشنى بخشد چنانچه شمس اهل زمین را.

**اى اغنیاى ارض** فقراء امانت منند در میان شما پس امانت مرا درست حفظ نمائید و به راحت نفس خود تمام نپردازید.

**اى فرزند هوى** از آلایش غنا پاک شو و با کمال آسایش در افلاک فقر قدم گذار

ص ١٤٩\*\*\*

تا خمر بقا از عین فنا بیاشامى.

**اى پسر من** صحبت اشرار غم بیفزاید و مصاحبت ابرار زنگ دل بزداید من اراد ان یأنس مع الله فلیأنس مع احبّائه و من اراد ان یسمع کلام الله فلیسمع کلمات اصفیائه.

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

**اى پسر کنیز من** اگر فیض روح القدس طلبى با احرار

مصاحب

ص ١٥٠\*\*\*

مصاحب شو زیرا که ابرار جام باقى از کف ساقى خلد نوشیده‌اند و قلب مردگان را چون صبح صادق زنده و منیر و روشن نمایند.

**اى غافلان** گمان مبرید که اسرار قلوب مستور است بلکه به یقین بدانید که به خط جلى مسطور گشته و در پیشگاه حضور مشهود.

**اى دوستان** به راستى می‌گویم که جمیع آنچه در قلوب مستور نموده‌اید نزد ما چون روز واضح و ظاهر و هویدا است

ص ١٥١\*\*\*

ولکن ستر آن را سبب جود و فضل ما است نه استحقاق شما.

**اى پسر انسان** شبنمى از ژرف دریاى رحمت خود بر عالمیان مبذول داشتم و احدى را مقبل نیافتم زیرا که کل از خمر باقى لطیف توحید به ماء کثیف نبید اقبال نموده‌اند و از کأس جمال باقى به جام فانى قانع شده‌اند فبئس ماهم به یقنعون.

**اى پسر خاک** از خمر بی‌مثال محبوب لایزال چشم مپوش و به خمر کدرهء فانیه چشم مگشا

از دست

ص ١٥٢\*\*

از دست ساقى احدیه کأوس باقیه برگیر تا همه هوش شوى و از سروش غیب معنوى شنوى بگو اى پست‌فطرتان از شراب باقى قدسم چرا به آب فانى رجوع نمودید.

**بگو اى اهل ارض** به راستى بدانید که بلاى ناگهانى شما رادر پى است و عقاب عظیمى از عقب گمانمبرید که آنچه را مرتکب شدید از نظرمحو شده قسم به جمالم که در الواح زبرجدىاز قلم جلى جمیع اعمال شما ثبت گشته.

**اى ظالمان ارض** از ظلم دست خود را

ص ١٥٣\*\*\*

کوتاه نمائید که قسم یاد نموده‌ام از ظلم احدى نگذرم و این عهدی است که در لوح محفوظ محتوم داشتم و به خاتم عزّ مختوم.

**اى عاصیان** بردبارى من شما را جرى نمود و صبر من شما را به غفلت آورد که در سبیل‌هاى مهلک خطرناک بر مراکب نار نفس بى‌باک می‌رانید گویا مرا غافل شمرده‌اید و یا بى‌خبر انگاشته‌اید.

**اى مهاجران** لسان مخصوص ذکر من است به غیبت میالائید و اگر نفس نارى غلبه نماید به ذکر عیوب خود مشغول شوید

نه به غیبت

ص ١٥٤\*\*\*

نه به غیبت خلق من زیرا که هر کدام از شما به نفس خود ابصر و اعرفید از نفوس عباد من.

**اى پسران وهم** بدانید چون صبح نورانى از افق قدس صمدانى بر دمد البتّه اسرار و اعمال شیطانى که در لیل ظلمانى معمول شده ظاهر شود و بر عالمیان هویدا گردد.

**اى گیاه خاک** چگونه است که با دست آلوده به شکر مباشرت جامه خود ننمائى و با دل آلوده به کثافت شهوت و هوى معاشرتم را جوئى و به ممالک قدسم

ص ١٥٥\*\*\*

راه خواهى هیهات هیهات عمّا انتم تریدون.

**اى پسران آدم** کلمهء طیبه و اعمال طاهره مقدّسه به سماء عزّ احدیه صعود نماید جهد کنید تا اعمال از غبار ریا و کدورت نفس و هوى پاک شود و به ساحت عزّ قبول در آید چه که عنقریب صرافان وجود در پیشگاه حضور معبود جز تقواى خالص نپذیرند و غیر عمل پاک قبول ننمایند این است آفتاب حکمت و معانى که از افق فم مشیّت ربّانی اشراق فرمود طوبى للمقبلین.

ای پسر

ص ١٥٦\*\*\*

**اى پسر عیش** خوش ساحتى است ساحت هستى اگر اندر آئى و نیکو بساطى است بساط باقى اگر از ملک فانى برتر خرامى و ملیح است نشاط مستى اگر ساغر معانى از ید غلام الهى بیاشامى اگر به این مراتب فائز شوى از نیستى و فنا و محنت و خطا فارغ گردى.

**اى دوستان من** یاد آورید آن عهدی را که در جبل فاران که در بقعهء مبارکهء زمان واقع شده با من نموده‌اید و ملأ اعلى و اصحاب مدین بقا را بر آن عهد گواه گرفتم و حال احدى را بر آن

ص ١٥٧\*\*\*

عهد قائم نمى‌بینم غرور و نافرمانى آن را از قلوب محو نموده به قسمی که اثرى از آن باقى نمانده و من دانسته صبر نمودم و اظهار نداشتم.

**اى بنده من** مَثَل تو مِثل سیف پر جوهری است که در غلاف تیره پنهان باشد و به این سبب قدر آن بر جوهریان مستور ماند پس از غلاف نفس و هوى بیرون آى تا جوهر تو بر عالمیان هویدا و روشن آید.

**اى دوست من** تو شمس سماء قدس منى

خود را

ص ١٥٨\*\*\*

خود را به کسوف دنیا میالاى حجاب غفلت را خرق کن تا بى‌پرده و حجاب از خلف سحاب به در آئى و جمیع موجودات را به خلعت هستى بیارائى.

**اى ابناء غرور** به سلطنت فانیه ایّامى از جبروت باقى من گذشته و خود را به اسباب زرد و سرخ می‌آرائید و بدین سبب افتخار می‌نمائید قسم به جمالم که جمیع را در خیمهء یکرنگ تراب در آورم و همه این رنگ‌هاى مختلفه را از میان بردارم مگر کسانی که به رنگ

ص ١٥٩\*\*\*

من در آیند و آن تقدیس از همه رنگ‌ها است.

**اى ابناء غفلت** به پادشاهى فانى دل مبندید و مسرورمشوید مَثَل شما مِثل طیر غافلى استکه بر شاخهء باغى در کمال اطمینانبسراید و بغتة صیاد اجل او را به خاکاندازد دیگر از نغمه و هیکل و رنگ اواثرى باقى نماند پس پند گیرید اىبندگان هوى.

**اى فرزند کنیز من** لازال هدایت به اقوال بوده و این زمان به افعال گشته

یعنی

ص ١٦٠\*\*\*

یعنى باید جمیع افعال قدسى از هیکل انسانى ظاهر شود چه که در اقوال کل شریکند ولکن افعال پاک و مقدّس مخصوص دوستان ما است پس به جان سعى نمائید تا به افعال از جمیع ناس ممتاز شوید کذلک نصحناکم فى لوح قدس منیر.

**اى پسر انصاف** در لیل جمال هیکل بقا از عقبهءزمرّدى وفا به سدره منتهى رجوع نمودو گریست گریستنى که جمیع ملأ عالینو کرّوبین از ناله او گریستند و بعد

ص ١٦١\*\*\*

از سبب نوحه و ندبه استفسار شد مذکور داشت که حسب الامر در عقبهء وفا منتظر ماندم و رائحهء وفا از اهل ارض نیافتم و بعد آهنگ رجوع نمودم ملحوظ افتاد که حمامات قدسى چند در دست کلاب ارض مبتلى شده‌اند در این وقت حوریه الهى از قصر روحانى بى‌ستر و حجاب دوید و سؤال از اسامى ایشان نمود و جمیع مذکور شد الّا اسمى از اسماء و چون اصرار رفت حرف اوّل اسم از لسان جارى شد اهل

غرفات

ص ١٦٢\*\*\*

غرفات از مکامن عزّ خود بیرون دویدند و چون به حرف دوّم رسید جمیع بر تراب ریختند در آن وقت ندا از مکمن قرب رسید زیاده بر این جایز نه انّا کنّا شهداء على ما فعلوا و حینئذ کانوا یفعلون.

**اى فرزند کنیز من** از لسان رحمن سلسبیل معانى بنوشو از مشرق بیان سبحان اشراق انوارشمس تبیان مِن غیر ستر و کتمانمشاهده نما تخم‌هاى حکمت لدنّیم رادر ارض طاهر قلب بیفشان و به آب

ص ١٦٣\*\*\*

یقین آبش ده تا سنبلات علم و حکمت من سر سبز از بلدهء طیبه انبات نماید.

**اى پسر هوى** تا کى در هواى نفسانى طیران نمائى پر عنایت فرمودم تا در هواى قدس معانى پرواز کنى نه در فضاى وهم شیطانى شانه مرحمت فرمودم تا گیسوى مشکینم شانه نمائى نه گلویم بخراشى.

**اى بندگان من** شما اشجار رضوان منید باید به اثمار بدیعهء منیعه ظاهر شوید تا خود و دیگران از شما

منتفع

ص ١٦٤\*\*\*

منتفع شوند لذا بر کل لازم که به صنایع و اکتساب مشغول گردند این است اسباب غنا یا اولى الالباب و انّ الامور معلّقة باسبابها و فضل الله یغنیکم بها و اشجار بى‌ثمار لایق نار بوده و خواهد بود.

**اى بنده من** پست‌ترین ناس نفوسى هستند که بى‌ثمر در ارض ظاهرند و فى الحقیقه از اموات محسوبند بلکه اموات از آن نفوس معطلهء مهمله ارحج عند الله مذکور.

ص ١٦٥\*\*\*

اى بنده من بهترین ناس آنانند که به اقتراف تحصیل کنند و صرف خود و ذوى القربى نمایند حبّاً لله ربّ العالمین.

**اى دوستان من** سراج ضلالت را خاموش کنید و مشاعل باقیه هدایت در قلب و دل برافروزید که عنقریب

صرّافان وجود در پیشگاه حضور معبود جز تقواى خالص نپذیرند و غیر عمل پاک قبول ننمایند.

عروس معانى بدیعه که وراى

پرده‌های

ص ١٦٦\*\*\*

پرده‌هاى بیان مستور و پنهان بود به عنایت الهى و الطاف ربّانی چون شعاع منیر جمال دوست ظاهر و هویدا شد شهادت می‌دهم اى دوستان که نعمت تمام و حجّت کامل و برهان ظاهر و و دلیل ثابت آمد دیگر تا همّت شما از مراتب انقطاع چه ظاهر نماید. کذلک تمّت النّعمة علیکم و على من من فى السّموات و الارضین و الحمد لله ربّ العالمین.

ص ١٦٧\*\*\*

**هو البهىّ الباهى الابهى**

حمد مقدّس از عرفان ممکنات و منزّه از ادراک مدرکات ملیک عزّ بی‌مثالى را سزاست که لم‌یزل مقدّس از ذکر دون خود بوده و لایزال متعالى از وصف ما سوى خواهد بود احدى به سموات ذکرش کما هو ینبغى ارتقا نجسته و نفسى به معارج وصفش على ما هو علیه عروج ننموده و از هر شأنى از شئونات عزّ احدیتش تجلّیات قدس لانهایه مشهود گشته و از هر ظهورى از ظهورات

عزّ

ص ١٦٨\*\*\*

عزّ قدرتش انوار لابدایه ملحوظ آمده چه بلند است بدایع ظهورات عزّ سلطنت او که جمیع آنچه در آسمان‌ها و زمین است نزد ادنى تجلّی آن معدوم صرف گشته و چه مقدار مرتفع است شئونات قدرت بالغهء او که جمیع آنچه خلق شده از اوّل لااوّل الى آخر لا آخر از عرفان ادنى آیهء آن عاجز و قاصر بوده و خواهد بود هیاکل اسماء لب تشنه در وادى طلب سرگردان و مظاهر صفات در طور تقدیس ربّ ارنی

ص ١٦٩\*\*\*

بر لسان موجى از طمطام رحمت بی‌زوالش جمیع ممکنات را به طراز عزّ هستى مزیّن نموده و نفحه‌ای از نفحات رضوان بی‌مثالش تمام موجودات را به خلعت عزّ قدسى مکرّم داشته و به رشحهء مطفحهء از قمقام بحر مشیّت سلطان احدیتش خلق لانهایه بما لانهایه را از عدم محض به عرصهء وجود آورده لم‌یزل بدایع جودش را تعطیل اخذ ننموده و لایزال ظهورات فیض فضلش را وقوف ندیده از اوّل لااوّل خلق فرموده و الى آخر لاآخر

خلق

ص ١٧٠\*\*\*

خلق خواهد فرمود و در هر دورى از ادوار و کورى از اکوار از تجلّیات ظهورات فطرت‌هاى بدیع خود خلق را جدید فرموده تا جمیع آنچه در سموات و ارضینند چه از آیات عزّ آفاقیه و چه از ظهورات قدس انفسّیه از بادهء رحمت خمخانهء عزّ احدیتش محروم نمانند و از رشحات فیوضات سحاب مکرمتش مأیوس نگردند چه قدر محیط است بدائع فضل بی‌منتهایش که جمیع آفرینش را احاطه نموده بر مقامى

ص ١٧١\*\*\*

که ذرّه‌اى در ملک مشهود نه مگر آنکه حاکی است از ظهورات عزّ احدیت او و ناطق است به ثناى نفس او و مدل است بر انوار شمس وحدت او و به شأنى صنع خود را جامع و کامل خلق فرموده که اگر جمیع صاحبان عقول و افئده ارادهء معرفت پست‌ترین خلق او را على ما هو علیه نمایند جمیع خود را قاصر و عاجز مشاهده نمایند تا چه رسد به معرفت آن آفتاب عزّ حقیقت و آن ذات غیب لا یدرک عرفان عرفا

و بلوغ

ص ١٧٢\*\*\*

و بلوغ بلغاء و وصف فصحاء جمیع به خلق او راجع بوده و خواهد بود صد هزار موسى در طور طلب به نداى لن ترانى منصعق و صد هزار روح القدس در سماء قرب از اصغاء کلمهء لن تعرفنى مضطرب لم‌یزل به علوّ تقدیس و تنزیه در مکمن ذات مقدّس خود بوده و لایزال به سموّ تمنیع و ترفیع در مخزن کینونت خود خواهد بود متعارجان سماء قرب عرفانش جز به سر منزل حیرت نرسیده‌اند و قاصدان حرم قرب و وصالش جز

ص ١٧٣\*\*\*

به وادى عجز و حسرت قدم نگذارده‌اند چه قدر متحیر است این ذرّه لاشیء از تعمّق در غمرات لجّه قدس عرفان تو و چه مقدار عاجز است از تفکّر در قدرت مستودعه در ظهورات منیع تو اگر بگویم به بصر در آئى بصر خود را نبیند چگونه تو را بیند و اگر گویم به قلب ادراک شوى قلب عارف به مقامات تجلّی در خود نشده چگونه تو را عارف شود اگر گویم معروفى تو مقدّس از عرفان موجودات بوده‌ای و اگر بگویم غیر معروفى

تو

ص ١٧٤\*\*\*

تو مشهودتر از آنى که مستور و غیر معروف مانى اگر چه لم‌یزل ابواب فضل وصل و لقایت بر وجه ممکنات مفتوح و تجلّیات انوار جمال بی‌مثالت بر اعراش وجود از مشهود و مفقود مستوى مع ظهور این فضل اعظم و عنایت اتمّ اقوم شهادت می‌دهم که ساحت جلال قدست از عرفان غیر مقدّس بوده و بساط اجلال انست از ادراک ما سوى منزّه خواهد بود به کینونت خود معروفى و به ذات خود موصوف و چه قدر

ص ١٧٥\*\*\*

از هیاکل عزّ احدیه که در بیداى هجر و فراقت جان باخته‌اند و چه مقدار از ارواح قدس صمدیه که در صحرای شهود مبهوت گشته‌اند بسا عشاق با کمال طلب و اشتیاق از شعلهء ملتهبهء نار فراق محترق شده و چه بسیار از احرار که به رجاى وصالت جان داده‌اند نه ناله و حنین عاشقین به ساحت قدست رسد و نه صیحه و ندبهء قاصدین و مشتاقین به مقام قربت در آید و چون ابواب عرفان

و وصول

ص ١٧٦\*\*\*

و وصول به آن ذات قدم مسدود و ممنوع شد محض جود و فضل در هر عهد و عصر آفتاب عنایت خود را از مشرق جود و کرم بر همه اشیا مستشرق فرمود و آن جمال عزّ احدیه را از مابین بریّه خود منتخب نمود و به خلعت تخصیص مخصوص فرمود لاجل رسالت تا هدایت فرماید تمام موجودات را به سلسال کوثر بی‌زوال و تسنیم قدس بی‌مثال تا جمیع ذرات اشیاء از کدورات غفلت و هوى پاک و مقدس شده به جبروت عزّ لقا

ص ١٧٧\*\*\*

که مقام قدس بقا است در آیند و اوست مرآت اوّلیه و طراز قدمیه و جلوهء غیبیه و کلمهء تامّه و تمام ظهور و بطون سلطان احدیه و جمیع خلق خود را به اطاعت او که عین اطاعةالله است مأمور فرمود تموّجات ابحر اسمیه از اراده‌اش ظاهر و ظهورات یمایم صفتیه از امرش باهر و عرفان موجودات و وصف ممکنات از اوّل لا اوّل الى آخر لا آخر راجع به این مقام بوده و احدى را از این مقام بلند اعلى که مقام عرفان و لقاى

آن

ص ١٧٨\*\*\*

آن شمس احدیت و آفتاب حقیقت است تجاوز و ارتقا ممکن نه چه که وصول به غیب لایدرک بالبدیهه محال و ممتنع بوده پس تموّجات آن بحر باطن در ظاهر این ظهور سبحانى مشهود و اشراقات آن شمس غیب از افق این طلوع قدس صمدانی من غیر اشاره طالع و ملحوظ و این کینونات مشرقه از صبح احدیه را به حجّتى ظاهر فرموده که دون آن کینونات مشرقه مرسله از اتیان به مثل آن عاجز و قاصر بوده‌اند تا احدى را مجال اعراض

ص ١٧٩\*\*\*

و اعتراض نماند چه که من دون حجّت واضحه و برهان لائحه حجّت الهى و برهان عزّ صمدانی بر هیاکل انسانی تمام نبوده و نخواهد بود ولکن تخصیص آن حجّت به آیات منزله و یا اشارات ظاهره و یا دون آن منوط و مشروط به اراده آن سلطان مشیّت بوده و خواهد بود و منوط و معلّق به ارادهء دون او نبوده حال اى طالبان هواى قرب قدس صمدانی به طلب تمام و جهد و سعی کامل از سلطان جود و ملیک شهود مسئلت

نموده

ص ١٨٠\*\*\*

نموده که شاید از طماطم یمایم جود و فضل خود تشنگان را از سلسبیل بى‌زوال و تسنیم بی‌مثال خود محروم نفرماید چه که جمیع مقامات مالانهایهء عرفان و منتهى ثمرهء وجود انسان وصول و بلوغ به این رتبهء بلند اعلى و مقام ارجمند ابهى بوده جهدى باید تا از لا و مظاهر آن که الیوم عالم را احاطه نموده فارغ شده به اصل شجرهء مرتفعه مبارکهء الّا فائز شوید که این است تمام رستگارى و اصل آن و حقیقت فوز و مبدء

ص ١٨١\*\*\*

و منتهاى آن و دیگر آنکه باید آن آفتاب وحدت و سلطان حقیقت را از ظهورات بوارق انوار مستشرقه از آن کینونت احدیه بشناسند و عارف شوند چه که آن ذات اوّلیه به نفس خود قائم و معروف بوده و حجّت او هم از نفس او ظاهر و لائح خواهد بود دلیل بر ظهور شمس همان انوار شمس است که از نفس خود شمس لائح و مشرق و مضیئ است و همچنین کلّ عباد بنفسه مأمور به عرفان آن شمس احدیه بوده‌اند

دیگر

ص ١٨٢\*\*\*

دیگر در این مقام رد و اعراض و یا توجّه و اقبال عباد براى احدى دلیل و حجّت نبوده و نخواهد بود بارى اى مؤمن بالله در هر ظهورى ناظر به خود امر و ظهورات ظاهره من عند او بوده تا از صراط الهى نلغزى مثلاً ملاحظه در انسان نما که اگر او را به خود او عارف شوى در هر قمیص که او را ملاحظه نمائى می‌شناسى ولکن اگر نظر به دون او از لباس و قمیص داشته باشى هر آن و یومى که قمیص تجدید شود از عرفان او محتجب و

ص ١٨٣\*\*\*

و ممنوع مانى پس نظر را از تحدیدات ملکیه و شئونات آفاقیه و ظهورات اسمائیه برداشته و به اصل ظهور ناظر باشید که مبادا در حین ظهور از اصل شجره محتجب مانید و جمیع اعمال و افعال عاطل و باطل شود و از اثبات به نفى راجع شوید و شاعر به آن نباشید و نعوذ بالله عن ذلک فلتراقبنّ یا ملأ البیان لتعرفوا الظّهور بنفسه و بما یظهر من عنده لا بما دونه لانّ دونه لن یغنیکم و لو یکون کلّ من فى

السموات

ص ١٨٤\*\*\*

السّموات و الارض و هذا خیر النّصح منّی علیکم ان انتم تقبلون بارى بصر سِر و شهاده را از توجّه ما سوى الله پاک و مقدّس نموده تا به جمال او در هر ظهور فائز شوید و به لقاى او که عین لقاء الله است مرزوق گردید و این است قول حقّى که سبقت نگرفته او را قولى و از عقب در نیاید او را باطلى لم‌یزل در مشکات کلمات چون سراج منیر ربّانی روشن و مضیئ بوده و خواهد بود چه نیکوست حال نفسى که به نفس خود به انوار این ضیاء

ص ١٨٥\*\*\*

قدس صمدانى منیر گردد فهنیئاً للعارفین.

**بسم ربّنا العلىّ الاعلى**

این است بدائع نصائح الهى که به لسان قدرت در مکمن عظمت و مقعد قدس رفعت خود می‌فرماید پس به گوش جان بشنوید و خود را از اصغاى نصائح محبوب محروم و ممنوع ننمائید اى مؤمن مهاجر عطش و ظمأ غفلت را از سلسبیل قدس عنایت تسکین ده و شام تیرهء بُعد را به صبح منیر قرب

منور

ص ١٨٦\*\*\*

منوّر گردان بیت محبّت باقى را به ظلم شهوت فانى خراب مکن و جمال غلام روحانى را به حجبات تیرهء نفسانى مپوش تقواى خالص پیشه کن و از ما سوى الله اندیشه منما و معین قلب منیر را به خاشاک حرص و هوى مسدود مکن و چشمه جاریهء دل را از جریان باز مدار به حق متمسّک شو و به حبل عنایت او متوسّل باش چه که دون او احدى را از فقر به غنا نرساند و از ذلّت نفس نجات نبخشد اى عباد اگر از بحور

ص ١٨٧\*\*\*

غناى مستورهء احدیه مطّلع شوید از کون و امکان هر دو غنى و بى‌نیاز گردید نار طلب در جان برافروزید تا به مطلب رفیع منیع که مقام قرب و لقاى جانان است فائز گردید اى احمد از ابحر متموّجه ملتطمهء مستوره خود را منع مکن و از صراط واضحهء مستقیمه محروم مباش چشم را منیر کن و به نور لائح روشن نما تا به سیناى مبارکهء طیبه که محلّ ضیاء و استضیاء سناى الهیه است وارد شوى و به تجلّیات انوار لانهایه

منور

ص ١٨٨\*\*\*

منوّر گردى و نداى جانفزاى انظر ترانى از مشرق بیان سبحانى من غیر تعطیل بشنوى جمال غیب در هیکل ظهور می‌فرماید اى احمد نفحه‌ای از عرف گلستان قدس روحانیم بر عالم هستى وزیده و جمیع موجودات را به طراز قدس صمدانی مزیّن فرموده و رشحی از طمطام یمّ عنایتم بر عالمیان مبذول گشته و جمیع را سرمست از این باده قدس الست از عدم محض فانى به عرصه وجود باقى کشیده اى احمد دیده را پاک

ص ١٨٩\*\*\*

و مقدّس نما تا تجلّیات انوار لانهایات از جمیع جهات ملاحظه نمائى و گوش را از آلایش تقلید منزّه کن تا نغمات عندلیب وحدت و توحید را از افنان باقى انسانى بشنوى اى احمد چشم ودیعه من است او را به غبار نفس و هوى تیره مکن و گوش مظهر جود من است او را به اعراض مشتهیهء نفسیه از اصغاء کلمهء جامعه باز مدار قلب خزینهء من است لئالى مکنونه آن را به نفس سارقه و هوس خائن مسپار دست علامت

عنایت

ص ١٩٠\*\*\*

عنایت من است آن را از اخذ الواح مستورهء محفوظه محروم منما بگو اى عباد فیض رحمت بى‌منتهایم از سماء مکرمت بى‌ابتدایم چون غیث هاطل در نزول و جریان است با دیدهء مقدّس و گوش منزّه و استقامت تمام به این رحمت سبحانى و فیض رحمانى بشتابید بگو اى بندگان من به تحدید نفس و تقلید هوى خود را مقید و مقلّد مسازید چه که مَثَل تقلید مِثل سراب بقیعه در وادى مهلکه است که لم‌یزل تشنگان را

ص ١٩١\*\*\*

سیراب ننموده و لایزال سقایه نخواهد نمود از سراب فانى چشم برداشته به زلال سلسال لازوال بی‌مثالم در آئید لؤلؤ قدرت ربّانی را از لؤلؤ مصنوعى فرق دهید و تمیز گذارید چه که مصنوعى آن به ملاقات آب فانى و معدوم شود و قدرتى آن به ملاقات آب صافى و منیر گردد پس جهد بلیغ و سعى منیع نمائید تا لؤلؤ قدس صمدانى را من دون اشاره به دست آرید و آن معرفت مظهر نفس من بوده و خواهد بود و لم‌یزل به آب

عنایت

ص ١٩٢\*\*\*

عنایت من زنده و حى و باقى خواهد بود اى بندگان من جمال قدم می‌فرماید که ازظلّ هوى و بُعد و غفلت به ظلّ بقا و قرب و رحمت بشتابید و چون ارض تسلیم شوید تا ریاحین معطّرهء ملوّنهء مقدّسه عرفانم از ارض وجود انبات نماید و چون نار مشتعل شوید تا حجبات غلیظه را محترق نمائید و اجساد مبروده محجوبه را از حرارت حبّ الهى زنده و باقى دارید و چون هواء لطیف شوید تا در مکمن قدس

ص ١٩٣\*\*\*

ولایتم در آئید اى بندگان من از مدینه وهمیهء ظنّیه به قوّه توکّل بیرون آمده به مدینهء محکمهء مشیّدهء یقین وارد شوید و در جمیع احوال از رحمت واسعه و عنایت محیطه مأیوس مباشید که همه هیاکل موجودات را محض جود و کرم از نیستى محض به ملک هستى آوردم بى‌طلب عنایت فرمودم و بى‌سؤال اجابت فرمودم و بى‌استعداد منتهاى فضل و جود را مبذول داشتم جمیع شما اشجار رضوان قدس منید که به دست مرحمت

خود

ص ١٩٤\*\*\*

خود در ارض مبارکه غرس فرمودم و به نیسان رحمت بی‌زوال خود تربیت نمودم و از حوادث کونیه و خطرات ملکیه به ملائکه حفظیه حفظ فرمودم حال از مغرس و حافظ و مربّى خود غفلت ننمائید و دون او را بر او مقدّم و مرحّج مدارید که مبادا اریاح سمومیهء عقیمیه بر شما مرور نماید و جمیع را از اوراق بدیعه و اثمار جنیّه و افنان منیعه و اغصان لطیفه محروم نماید کلمات حکمتم را از لسان

ص ١٩٥\*\*\*

ظهور قبلم شنو که به پسر مریم فرمودم که هر مالک بستانى شجره یابسه را در بستان باقى نگذارد و البتّه او را قطع نموده به نار افکند چه که حطب یابس درخور و لایق نار است پس اى اشجار رضوان قدس عنایت من خود را از سموم انفس خبیثه و اریاح عقیمه که معاشرت به مشرکین و غافلین است حفظ نمائید تا اشجار وجود از جود معبود از نفحات قدسیه و روحات انسیه محروم نگردد و لازال در رضوان

قدس

ص ١٩٦\*\*\*

قدس احدیه جدید و خرّم ماند اى بندگان بنیان مصر ایقان حضرت سبحان را به نقر وهم و ظنون منهدم مکنید چه که ظن لم‌یزل مغنى نبوده و لایزال نفسى را به صراط مستقیم هادى نگشته اى عباد ید قدرت مبسوطهء ممدودهء مرتفعهء سلطنتم را مغلول فرض گرفته‌اید و رحمت منزلهء مسبوقهء غیر مقطوعه‌ام را مقطوع داشته‌اید و سحاب مرتفعهء متعالیهء جود و کرمم را ممنوع و غیر مهطول فرض

ص ١٩٧\*\*\*

نموده‌اید آیا بدائع قدرت سلطان احدیتم مفقود شده و یا نفوذ مشیّت و احاطهء اراده‌ام از عالمیان ممنوع گشته اگر نه چنین دانسته‌اید چرا جمال عزّ قدس احدیتم را از ظهور منع نموده‌اید و مظهر ذات عزّ ابهى را از ظهور در سماء قدس ابقى ممنوع داشته‌اید اگر چشم انصاف بگشائید جمیع حقائق ممکنات را از این باده جدیدهء بدیعه سرمست بینید و جمیع ذرات اشیاء را از اشراق انوارش مشرق

و منور

ص ١٩٨\*\*\*

و منوّر خواهید یافت فبئس ما انتم ظننتم و ساء ما انتم تظنّون اى بندگان به مبدء خود رجوع نمائید و از غفلت نفس و هوى بر آمده قصد سیناء روح در این طور مقدّس از ستر و ظهور نمائید کلمهء مبارکه جامعهء اولیه را تبدیل منمائید و از مقرّ عزّ تقدیس و قدس تجرید منحرف مدارید بگو اى عباد غافل اگر چه بدایع رحمتم جمیع ممالک غیب و شهود را احاطه نموده و ظهورات جود و فضلم بر تمام

ص ١٩٩\*\*\*

ذرات ممکنات سبقت گرفته ولکن سیاط عذابم بسى شدید است و ظهور قهرم به غایت عظیم نصائح مشفقه‌ام را به گوش مقدس از کبر و هوى بشنوید و به چشم سَر و سِرّ در بدیع امرم ملاحظه نمائید از امواج بحر رحمتم که جمیع ابحر لانهایه قطره‌ای است نزد او محروم مشوید و از معین قدس عذب فرات سائغم خود را ممنوع مسازید قسم به ذات غیبم که اگر اقلّ از ذرّ به شعور آئید به سینه به سیناى روح

بشتابید

ص ٢٠٠\*\*\*

بشتابید و به عین خود به معین قدسیه منوّرهء واضحه وارد گردید و نداء روح القدس را از سدرهء ناطقه در صدر منیره بشنوید و غفلت منمائید اى احمد از تقیید تقلید به روضهء قدس تجرید و فردوس عزّ توحید بخرام بگو اى عباد باب رحمتم را که بر وجه اهل آسمان‌ها و زمین گشودم به دست ظلم و اعراض مبندید و سدرهء مرتفعهء عنایتم را به جور و اعتساف قطع منمائید به راستى

ص ٢٠١\*\*\*

می‌فرمایم قلب مخزن جواهر ممتنعهء ثمینهء من است محلّ خزف فانیهء دنیاى دَنیّه مکنید و صدر محلّ انبات سنبلات حبّ من است او را به غبار تیرهء بغضا میالائید به صفاتم متّصف شوید تا قابل ورود ملکوت عزّم شوید و در جبروت قدسم در آئید جمیع اشیاء کتاب مبین و صحف محکم قویم منند بدایع حکمت لدنّیم را به چشم طاهر مقدّس و قلب نورانى منزّه مشاهده نمائید اى بندگان

من آنچه

ص ٢٠٢\*\*\*

من آنچه از حکم بالغه و کلم طیّبه جامعه که در الواح قدسیهء احدیه نازل فرمودم مقصود ارتقاى انفس مستعدّه است به سموات عزّ احدیه و الّا جمالم مقدّس از انظر عارفین است و اجلالم منزّه از ادراک بالغین در شمس مشرقهء منوّرهء مضیئه ملاحظه نمائید که اگر جمیع عباد از بصیر و اعمى چه در وصف منتهى مبالغه نمایند و یا در دون آن منتهى جهد مبذول دارند این دو رتبه از اثبات و نفى

ص ٢٠٣\*\*\*

و اقبال و اعراض و مدح و ذم جمیع در امکنهء حدودیه به خود مقبل و معرض راجع بوده و خواهد بود و شمس در مقرّ خود به کمال نور و اعطاى فیض و ضیاى خود من دون تغییر و تبدیل مشرق بوده و خواهد بود و همچنین در سراج مضیئه در لیل مظلمه که در محضر شما روشن است مشاهده نمائید آیا آنچه از بدایع اوصاف منیعه و یا جوامع صفات ذمیمه در حقّ او ذکر شود هیچ بر نور

او

ص ٢٠٤\*\*\*

او بیفزاید و یا از ضیاء او بکاهد لا فو الّذی نفسى بیده بلکه در این دو حالت مذکوره او به یک قسم افاضهء نور می‌نماید و این مدح و ذم به قائلین راجع بوده و خواهد بود چنانچه مشهود ملاحظه می‌شود حال اى عباد از سراج قدس منیر صمدانى که در مشکاة عزّ ربّانی مشتعل و مضیئ است خود را ممنوع ننمائید و سراج حبّ الهى را به دهن هدایت در مشکاة استقامت در صدر منیر خود برافروزید و به زجاج

ص ٢٠٥\*\*\*

توکّل و انقطاع از ما سوى الله از هبوب انفاس مشرکین حفظش نمائید اى بندگان مَثَل ظهور قدس احدیتم مِثل بحری است که در قعر عمق آن لئالى لطیفهء منیره ازید از احصا مستور باشد و هر طالبى البتّه باید کمر جهد و طلب بسته به شاطى آن بحر در آید تا قسمت مقدّره در الواح محتومهء مکنونه را على قدر طلبه و جهده اخذ نماید حال اگر احدى به شاطى قدسش قدم نگذارد و در طلب او قیام ننماید هیچ از آن بحر

و لئالی

ص ٢٠٦\*\*\*

و لئالى آن کم شود و یا نقصى بر او وارد آید فبئس ما توهّمتم فى انفسکم و ساء ما انتم تتوهّمون اى بندگان تالله الحق آن بحر اعظم لجّى و موّاج بسى نزدیک و قریب است بلکه اقرب از حبل ورید به آنى به آن فیض صمدانى و فضل سبحانى و جود رحمانى و کرم عزّ ابهائى واصل شوید و فائز گردید اى بندگان اگر در بدایع جود و فضلم که در نفس شما ودیعه گذارده‌ام مطلع شوید البتّه از جمیع جهات منقطع شده به معرفت

ص ٢٠٧\*\*\*

نفس خود که نفس معرفت من است پى برید و از دون من خود را مستغنى بینید و طمطام عنایت و قمقام مکرمتم را در خود به چشم ظاهر و باطن چون شمس مشرقه از اسم ابهٰئیّه ظاهر و مشهود بینید این مقام امنع اقدس را به مشتهّیات ظنون و هوى و افکیّات وهم و عمى ضایع مگذارید مَثَل شما مِثل طیری است که به اجنحهء منیعه در کمال روح و ریحان در هواهاى خوش سبحان با نهایت اطمینان طیران نماید و بعد به گمان

دانه

ص ٢٠٨\*\*\*

دانه به آب و گل ارض میل نماید و به حرص تمام خود را به آب و تراب بیالاید و بعد که ارادهء صعود نماید خود را عاجز و مقهور مشاهده نماید چه که اجنحهء آلوده به آب و گل قادر بر طیران نبوده و نخواهد بود در این وقت آن طائر سماء عالیه خود را ساکن ارض فانیه بیند حال اى عباد پرهاى خود را به طین غفلت و ظنون و تراب غلّ و بغضا میالائید تا از طیران در آسمان‌هاى قدس عرفان محروم و ممنوع

ص ٢٠٩\*\*\*

نمانید اى عباد لئالى صدف بحر صمدانی را از کنز علم و حکمت ربّانی به قوت یزدانى و قدرت روحانى بیرون آوردم و حوریات غرف ستر و حجاب در مظاهر این کلمات محکمات محشور نمودم و ختم اناء مسک احدیه را بید القدرة مفتوح نمودم و روائح قدس مکنونهء آن را بر جمیع ممکنات مبذول داشتم حال مع جمیع این فیوضات منیعه محیطه و این عنایات مشرقه لمیعه اگر خود را منع نمائید ملامت آن

بر انفس

ص ٢١٠\*\*\*

بر انفس شما راجع بوده و خواهد بود اى اهل بیان الیوم مقصود از آفرینش و خلق خود را دانسته چه که جواهر جبال مرتفعه الهیه‌اید و لئالى ابحر فضل احدیه و دون شما از آنچه در سموات و ارض مشهود است در ظلّ شما محشور و بالتّبع مرزوق و متنعّمند مثلاً ملاحظه در ارض طیبهء منبته نمائید که مقصود زارع از سقایه سقایهء زرع خود است و بسا حجر صلدهء صلبه که در آن کشت

ص ٢١١\*\*\*

و زرع بالتّبع مشروب می‌شوند پس مقصود از نزول فیض فیاض مزارع احباى او بوده که محلّ انبات نبات علم و حکمتند و من دون آن از اعداء و غافلین که احجار متروکه ارضند بالتّبع به رشحات فضلیه و قطرات سحابیه مرزوق و مشروبند اى اهل بیان با جمیع این مراتب عالى و مقامات متعالى از خود غفلت مجوئید و از حق عزلت مگیرید و از مراقبت امرالله در جمیع احوال غافل مشوید و جهد نمائید

که کلمات

ص ٢١٢\*\*\*

که کلمات الهى را به دون آن قیاس ننمائید اى بندگان اگر صاحب بصرید به مدینهء بینایان وارد شوید و اگر

اهل سمعید به شهر سامعین قدم گذارید و اگر صاحب قلبید به حصن موقنین محل گزینید تا از مشاهدهء انوار جمال ابهٰئیه در این ایام مظلمه محجوب نمانید چه که این سنه سنهء تمحیص کبرى و فتنه عظمى است اى

عباد وصایاى روح را با قلم تسلیم و مداد اذعان و ایقان بر لوح صدر

ص ٢١٣\*\*\*

خود مرقوم دارید و در هر آن توجّه به آن نموده که مبادا از حرفى از آن تغافل نمائید و به جدّ تمام اقبال به حق جسته و از دون آن اعراض نموده که این است اصل ورقهء امریهء منبته از شجرهء الهیه اى عباد نیست در این قلب مگر تجلّیات انوار صبح لقا و تکلّم نمی‌نماید مگر بر حق خالص از پروردگار شما پس متابعت نفس ننمائید و عهدالله را مشکنید و نقض میثاق مکنید به استقامت تمام به دل و قلب و زبان به او توجّه نمائید و مباشید

از بی‌خردان

ص ٢١٤\*\*\*

از بى‌خردان. دنیا نمایشى است بى‌حقیقت و نیستى است به صورت هستى آراسته دل به او مبندید و از پروردگار خود مگسلید و مباشید از غفلت کنندگان به راستى می‌گویم که مَثَل دنیا مِثل سرابی است که به صورت آب نماید و صاحبان عطش در طلبش جهد بلیغ نمایند و چون به او رسند بى‌بهره و بى‌نصیب مانند و یا صورت معشوقی که از جان و روح عارى مانده و عاشق چون بدو رسد لایسمن و لایغنى مشاهده نماید و جز

ص ٢١٥\*\*\*

تعب زیاد و حسرت حاصلى نیابد اى عباد اگر در این ایام مشهود و عالم موجود فى الجمله بر خلاف رضا از جبروت قضا واقع شود دلتنگ مشوید که ایام خوش رحمانى آید و عالم‌هاى قدس روحانى جلوه نماید و شما را در جمیع آن ایام و عوالم قسمتى مقدّر و عیشى معیّن و رزقى مقرّر است البتّه به جمیع آنها رسیده فائز گردید اگر قمیص فانى را به قمیص باقى تبدیل نمائید و به مقام جنّت ابهٰئیه که مقرّ خلود ارواح عزّ

قدسیه

ص ٢١٦\*\*\*

قدسّیه است وارد شوید جمیع اشیاء دلیل بر هستى شما است اگر از غبار تیرهء نیستى به در آئید از زحمت ایام معدوده دلتنگ مباشید و از خرابى تن ظاهر در سبیل محبوب محزون مشوید چه که بعد هر خرابى عمارتى منظور گشته و در هر زحمتى نعیم راحت مستور اى بندگان سلسبیل عذب صمدانی را از معین مقدّسهء صافیه طلب نمائید و اثمار منیعه جنّت احدیه را از سدرهء مغرسهء الهیه اخذ کنید

ص ٢١٧\*\*\*

چه که در وادى جرز یابس تسنیم خوش تسلیم و کوثر قدس تکریم به دست نیاید و از شجرهء یابسه ثمرهء لطیفه منیعه ملحوظ نگردد اى طالبان بادهء روحانى جمال قدس نورانى در فاران قدس صمدانى از شجرهء روحانى بى حجاب لن ترانى می‌فرماید چشم دل و جان را محروم ننمائید و به محل ظهور اشراق انوار جمالش بشتابید کذلک ینصحکم لسان الله لعلّ انتم الى شطر الرّوح تقصدون.

هو العلی

ص ٢١٨\*\*\*

**هو العلیّ العالى الاعلى**

شاربان سلسبیل محبّت و سالکان بادیهء مودّت را متذکریم به کلماتی که قلوب صافیه را به بحر احدیه رساند

و نفوس مطمئنّه را به جنّت باقیه کشاند و فقیران مجازى را به غناى حقیقى فائز گرداند و ذلیلان معنوى را تاج عزّت جاودانى کرم فرماید و علم لدنّى و حکمت قدسى بر جمیع ممکنات مبذول دارد لو کان النّاس الى بدائع انوار الجمال یقبلون و بر

ص ٢١٩\*\*\*

هر صاحب بصرى واضح و مبرهن بوده که مقصود از آفرینش موجودات معرفت حق بوده و خواهد بود و بسى لائح و محقّق است که این معرفت به وهم تمام نشود و به ظن و لفظ اتمام نپذیرد زیرا که در عالم الفاظ جمیع فرق مختلفه شریکند چنانچه ملاحظه می‌شود که ساکنین ارض کلاً و طرّاً خود را مخلوق و مرزوق می‌دانند و در ظلّ اسماء و صفات الهى خود را ساکن می‌دانند چنانچه هر ملّت و مذهبى

اسامی

ص ٢٢٠\*\*\*

اسامى چندى در میان ایشان هست که آن اسما را وسائط فیض الهیه و وسائل رحمت ربّانیه می‌دانند پس در این مقام جمیع من فى الارض شریک و شَبیهند منتهى این است که در اسامى مختلفند چنانچه السن جمیع ساکنین ارض مختلف است همان قسم اسامى اولیاء و اصفیاى ایشان هم مختلف است و در این صورت اهل حق را برهانى محقّق باید و دلیل و مقامى محکم شاید تا ممتاز باشند از جمیع ممکنات و قناعت

ص ٢٢١\*\*\*

به آنچه ناس به او متمسّکند ننماید چه که جمیع الیوم به هواى نفس خود ماشیند و نسبت او را به حق جلّ ذکره می‌دهند و کل در ضلالت مستغرقند و اسم آن را هدایت گذاشته‌اند این است که سلطان علیّ اعلى از براى خود میزان و محکى قرار فرموده تا معلوم شود که کدام نفس به معرفت حق فائز شده و که محروم مانده و آن یومى که این محک الهى ظاهر شود آن یوم را یوم الفصل می‌شناسند زیرا که صادق از

کاذب

ص ٢٢٢\*\*\*

کاذب و محبّ از مغلّ تفصیل داده می‌شود و آن محک ظهور معنى الهیه است در هیکل جدید و لباس بدیع چنانچه هر نفسی که به آن معنى مطلقه در این لباس جدیدهء منیعه مقر و مذعن شد او صادق است در امر خود و الّا عبده الفاظ و وهم بوده و خواهد بود زیرا که مقصود از ذکر عرفان و الفاظ عرفان حق بوده و عارف به اصل که در ظهور او نشده دیگر فرع را چه منزلت و اثرى خواهد بود و فعل

ص ٢٢٣\*\*\*

حق بوده و عارف به اصل که در ظهور او نشده دیگر فرع را چه منزلت و اثرى خواهد بود و فعل حق بنفسه دلیل بر صدق اوست چنانچه ملاحظه شد و می‌شود که چه امورات عظیمه و بلایاى کبیره که وارد شده و می‌شود که احدى را قدرت تحمّل رشحى از آن نبوده و نخواهد بود و جمیع را او بنفسه حمل فرموده هیچ شاهدى از این امور محکم‌تر نبوده و نیست و علاوه از این مقامات حق بنفسه از جمیع عالم و

عالمیان

ص ٢٢٤\*\*\*

عالمیان ممتاز است به جمیع حرکات و سکنات چنانچه هر چشمی که از غبار حسد پاک باشد به مجرّد ملاقات و مشاهده عارف شود و بشناسد و هر قلبی که مقدّس شود از حجبات البتّه فى الحین به معرفت او فائز گردد و حق را از دون او فرق گذارد و تمیز دهد و الیوم جمیع عرفا که مدّعى عرفان بوده و هستند جمیع از عرفان طلعت غیب به وهمى قانع شده‌اند و از عوالم معنى به لفظی قناعت نموده‌اند و هنوز

ص ٢٢٥\*\*\*

این قدر تعقّل ننموده‌اند که هر غیبى را ظهورى باید و هر لفظى را معنیى شاید لفظ بى‌معنى هرگز ثمرى نبخشد و غیب وهمى هر گز غنا عطا نفرماید لهذا اصحاب حقیقت که متشبّث به حق هستند باید جانان را در لباس‌هاى جدید عارف شوند و به دل و جان به محبّت او بشتابند تا از نار حبّ او برافروزند و به منبع وصال او که مرجع قلوب باقیه و مطلع آفتاب منیره است راجع گردند این است ظهور بیان در جبروت لسان

پس

ص ٢٢٦\*\*\*

پس اى دوستان بشنوید نداى دوست حقیقى خود را و به اسباب دنیا و آنچه در او هست مشغول نشوید و خود را از زیارت جمال محبوب جان ممنوع نفرمائید و نمی‌خواهد براى شما مگر دولت باقى و ملک دائمى را و هرگز براى خود چیزى نخواسته و مقصودى جز ظهور عدل و وصول احباب به محافل قدس باقیه نداشته و کفى بالله شهیداً و من عنده علم الکتاب حال قدرى همّت باید که تا یار را

ص ٢٢٧\*\*\*

اغیار نبینند و گل را خار نیندیشند گل را بوى او شاهدی است کافى و یار را نفس او برهانی است وافى ان‌شاءالله امیدوارم که نفسى از اهل حق در آن ارض به محبّت الهى قیام نماید و به نفسى جمیع اهل آن ارض را در شاطى بحر توحید مجتمع نماید تا تمام اهل آن دیار کنفس واحدة شوند و بالمرّه برودت بُعد و هجر به حرارت قرب و وصل تمام و زائل شود کلّ ذلک من فضل الله العلىّ الاعلى و السّلام على من اتّبع الهدى.

بسم

ص ٢٢٨\*\*\*

**بسم الله الاعظم الابهى**

اى دوستان امروز روزی است که هر یک از محبّان به نصرت رحمن برخیزند چه که اکثر من على الارض در اطفاء نارالله و نور او سعى نموده‌اند نفسى که براى حیات اهل عالم و خلاصى امم آمده به تمام ظلم و اعتساف در اخرب بلاد حبسش نموده‌اند قسم به مطلع اسم اعظم که جمیع بلایا و رزایا غلام را از ذکر الله منع ننموده و نخواهد نمود و باید

ص ٢٢٩\*\*\*

جمیع دوستان حق کمال مجاهده مبذول دارند که شاید نفسى به سلسبیل معانى وارد شود این عمل از اعظم اعمال عند الله مذکور طوبى از براى نفوسی که در سبیل الهى از کل منقطع شده‌اند و خالصاً لله مخصوص نشر کلمات الهیه به اطراف و اکناف توّجه نموده‌اند که شاید مستعدى بیابند و او را به مدینه باقیه دعوت نمایند این نفوس از اسماء حسنى عند الله مذکورند طوبى لهم و للّذین اتّبعوا الحقّ.

بسم

ص ٢٣٠\*\*\*

**بسم الله الاقدس الابهى**

اى کنیز الهى ان‌شاءالله لم‌یزل و لایزال به ذکر محبوب متعال مشغول باشى ذکر حق مونس جان‌ها و محیى دل‌هاست جهد کن تا به ذکر او از ذکر دونش فارغ شوى و به کمال استقامت و انقطاع در ظلّ رحمتش بیاسائى الیوم مظاهر ابلیسیّه به تمام حیله به منع بریّه از شاطى احدیه مشغولند به ذیل دوست محکم متشبّث شو و به سدرهء امر متمسّک که مباد اریاح منتنه

ص ٢٣١\*\*\*

آن ورقه را از سدرهء امریه منقطع نماید امروز روزی است که حبیب به قد عرفناک ناطق و کلیم به انّى قد رأیناک ذاکر سعى نما تا از قاصدان مدینهء ابهى باز نمانى این است وصیت الهى عباد و اماء خود را.

**هو الله تعالى شأنه العظمة و الاقتدار**

دوست لساناً دعوى دوستى نماید و فعلاً مرتکب شود امرى را که ضرّ آن به محبوب راجع شود آیا بر چنین نفس چه لایق و سزاوار است آیا

کلمه

ص ٢٣٢\*\*\*

کلمهء دوست بر او اطلاق می‌شود و یا به اسم حبیب در نزد محبوب مذکور است لا و ربّ العرش العظیم دوست صادق آن است که از کوثر محبّت دوست چنان سرمست شود که جز رضاى او نخواهد یعنى از خود املى و خواهشى و خیالى نداشته باشد و کل را در رضاى دوست فانى مشاهده نماید حرکت نکند مگر به اذن او و نخواهد مگر آنچه را که رضاى او در اوست قسم به آفتاب توحید که از مشرق تفرید

ص ٢٣٣\*\*\*

مشرق است که توجّه احبا به این شطر ضرّش بر اصل شجره وارد اذاً یشهد لسانى بانّ الّذی توجّه الى هذا الشّطر بعد ما رقم فى هذا اللّوح انّه لیس منّى و کفى بالله شهیداً ای دوستان تا چند در غفلتید آخر تفکّر نمائید عاقبت امور را در اوّل هر امرى مشاهده کنید این معلوم و محقّق است که کمال محبّت به هر یک داشته و داریم و اگر مصلحت امر مشاهده می‌شد البتّه خود احضار می‌نمودیم بشنوید وصیّت

مشفقانه

ص ٢٣٤\*\*\*

مشفقانه را بى‌رضا حرکت مکنید و از هر نفسى مطمئن مباشید امساک لسان لازم. به دو کلمه حرف محبّت‌آمیز فریب مخورید و از مقبلین مشمرید امر این مقر بسیار شدید است سهل مدانید نسئل الله بان یوفّقکم على الصّلاح و الاصلاح و یجعلکم من الّذین اختاروا ما اختار لهم الله انّه على کلّ شیء قدیر.

**به نام دوست**

لله المثل الاعلى گل معنوى در

ص ٢٣٥\*\*\*

رضوان الهى به قدوم ربیع معانى مشهود ولکن بلبلان صورى محروم مانده‌اند گل گوید اى بلبلان منم محبوب شما و به کمال لون و نفحهء عطریّه و لطافت و طراوت منیعه ظاهر شده‌ام با یار بیامیزید و از دوست مگریزید بلبلان مجاز گویند ما از اهل یثربیم و به گل حجاز انس داشته و تو از اهل حقیقتى و در بستان عراق کشف نقاب نموده‌ای گل گفت معلوم شد که در کلّ احیان از جمال رحمن محروم بوده‌اید

و هیچ

ص ٢٣٦\*\*\*

و هیچ وقت مرا نشناخته‌اید بلکه جدار و روافد و دیار را شناخته‌اید چه اگر مرا می‌شناختید حال از یار خود نمی‌گریختید اى بلبلان من نه خود از یثربم و نه از بطحا و نه از عراق و نه از شام ولکن گاهى به تفرّج و سیر در دیار سائرم گاهى در مصر و وقتى در بیت اللّحم و جلیل و گاهى در حجاز و گاهى در عراق و فارس و حال در ادرنه کشف نقاب نموده‌ام شما به حبّ من معروفید ولکن از من غافل معلوم شد که زاغید

ص ٢٣٧\*\*\*

و رسم بلبل آموخته‌اید در ارض وهم و تقلید سائرید و از روضه مبارکهء توحید محروم مَثَل شما مِثل آن جغد است که وقتى بلبلى را گفت که زاغ از تو بهتر می‌خواند بلبل گفت اى جغد چرا از انصاف گذشتى و از حق چشم برداشته‌ای آخر هر دعوى را برهانى لازم است و هر قولى را دلیلى حال من حاضر و زاغ حاضر بخواند تا بخوانم گفت این کلمه مقبول نیست بلکه مردود است چه که من وقتى از رضوانى

نغمه

ص ٢٣٨\*\*\*

نغمهء خوشى استماع نمودم بعد از صاحب نغمه پرسیدم مذکور نمودند که این صوت زاغ بود و علاوه بر آن مشاهده شد که زاغى از آن بستان بیرون آمد یقین نمودم که قائل صادق است بلبل بیچاره گفت اى جغدان صوت زاغ نبود صوت من بود و حال به همان صوت که شنیدی بلکه احسن و ابدع از آن تغنّى می‌نمایم گفت مرا به این کلمات رجوعى نیست و این سخن‌ها مقبول نه چه که من همچه شنیده‌ام

ص ٢٣٩\*\*\*

از آباء و امثال خود و حال آن زاغ حاضر و سند هم در دست دارد اگر تو بودى چگونه اسم او شهرت نموده بلبل گفت اى بى‌انصاف مرا صیاد کین در کمین بود و سیف ظلم از عقب لذا به اسم زاغ شهرت یافت من از غایت ظهور مستور ماندم و از کمال تغنّى به ساکت مشهور ولکن صاحبان آذان نغمهء رحمن را از نعیب زاغان تمیز دهند حال تو به اصل صوت و لحن ناظر شو لیظهر لک الحق و شما اى بلبلان صورت مثل

آن

ص ٢٤٠\*\*\*

آن جغد به نظر می‌آیید که ذرّه‌ای وهم را به صد هزار یقین تبدیل ننمائید و حرفى از آنچه شنیده به عالم شهود و مکاشفه مبادله نکنید بشنوید نصح یار را و به نظر اغیار بر منظر نگار ناظر مباشید مرا به من بشناسید نه به مقر و دیار در این گفتگو بودند که ناگاه از حدیقه مبارکه کان الله بلبلى نورانى به طراز رحمانى و نغمهء ربّانی وارد و به طواف گل مشغول شد گفت اى بلبلان اگر چه به صورت بلبلید ولکن چندى

ص ٢٤١\*\*\*

با زاغان مؤانس گشته‌اید و سیرتشان در شما ظاهر و مشهود مقرّتان این رضوان نه بر پرید و بروید این گل روحانى مطاف بلبلان آشیان رحمانی است پس اى بلبلان انسانى جهد نمائید که دوست را بشناسید و دست تعدّى خزان را از این گل رضوان رحمن قطع نمائید یعنى ای دوستان حق کمر خدمت محکم بربندید و اهل آفاق را از مکر و نفاق اهل شقاق حفظ نمائید و اگر به خضوع و خشوع و سایر سجایاى حق

بین

ص ٢٤٢\*\*\*

بین عباد ظاهر شوید ذیل تقدیس از مفتریات ابلیس و مظاهرش طاهر ماند و آلوده نشود و کذب مفترین بر عالمیان ظاهر و هویدا گردد و اگر نعوذ بالله عمل غیر مرضیه از شما مشاهده شود جمیع به مقرّ قدس راجع است و همان اعمال مثبت مفتریات مشرکین خواهد شد و هذا لحقّ یقین و الحمد لله محبوب العالمین.

**هو الله**

جواهر توحید و لطائف تحمید متصاعد

ص ٢٤٣\*\*\*

بساط حضرت سلطان بى‌مثال و ملیک ذو الجلال است که حقایق ممکنات و دقائق و رقائق اعیان موجودات را از حقیقت نیستى و عدم در عوالم هستى و قِدم ظاهر فرمود و از ذلّت بُعد و فنا نجات داده به ملکوت عزت و بقا مشرّف نمود و این نبود مگر به صرف عنایت سابقه و رحمت منبسطهء خود چنانچه مشهود است که عدم صرف را قابلیت و استعداد وجود نشاید و فانى بحت را لیاقت کون و

انوجاد

ص ٢٤٤\*\*\*

انوجاد نیاید و بعد از خلق کل ممکنات و ایجاد موجودات به تجلّی اسم یا مختار انسان را از بین امم و خلائق براى معرفت و محبّت خود که غلّت غائى و سبب خلقت کائنات بود اختیار نمود چنانچه در حدیث قدسى مشهور مذکور است و به خلعت مکرمت لقد خلقنا الانسان فى احسن تقویم و به رداء عنایت و موهبت فتبارک الله احسن الخالقین مفتخر و سرافراز فرمود زیرا کینونت و حقیقت هر شیء را به اسمى از اسماء

ص ٢٤٥\*\*\*

تجلّی نمود و به صفتى از صفات اشراق فرمود مگر انسان را که مظهر کل اسماء و صفات و مرآت کینونت خود قرار فرمود و به این فضل عظیم و مرحمت قدیم خود اختصاص نمود و لکن این تجلّیات انوار صبح هدایت و اشراقات شمس عنایت در حقیقت انسان مستور و محجوب است چنانچه شعله و اشعّه و انوار در حقیقت شمع و سراج مستور است و تابش درخشش آفتاب جهانتاب در مرایا و مجالی که از زنگ و غبار شئونات

بشری

ص ٢٤٦\*\*\*

بشرى تیره و مظلم گشته مخفى و مهجور است حال این شمع و سراج را افروزنده‌ای باید و این مرایا و مجالى را صیقل دهنده‌ای شاید و واضح است که تا نارى مشتعل ظاهر نشود هر گز سراج نیفروزد و تا آیینه از زنگ و غبار ممتاز نگردد صورت و مثال و تجلّی و اشراق شمس بى‌امس در او منطبع نشود و چون مابین خلق و حق و حادث و قدیم و واجب و ممکن به هیچ وجه ربط و مناسبت و موافقت و مشابهت نبوده

ص ٢٤٧\*\*\*

و نیست لهذا در هر عهد و عصر کینونت ساذجى را در عالم ملک و ملکوت ظاهر فرماید و این لطیفهء ربّانی

و دقیقهء صمدانى را از دو عنصر خلق فرماید عنصر ترابى ظاهرى و عنصر غیبى الهى و دو مقام در او خلق فرماید یک مقام حقیقت که مقام لا ینطق الّا عن الله ربّه است که در حدیث می‌فرماید لى مع الله حالات انا هو و هو انا الّا انا انا و هو هو و همچنین قف یا محمّد انت الحبیب و انت المحبوب و

همچنین

ص ٢٤٨\*\*\*

همچنین می‌فرماید لا فرق بینک و بینهم الّا انّهم عبادک و مقام دیگر مقام بشریّت است که می‌فرماید ما انا الّا بشر مثلکم و قل سبحان ربّى هل کنت الّا بشراً رسولاً و این کینونات مجرّده و حقائق منیره وسائط فیض کلّیه‌اند و به هدایت کبرى و ربوبیّت عظمى مبعوث شوند که تا قلوب مشتاقین و حقائق صافین را به الهامات غیبیه و فیوضات لاریبیّه و نسائم قدسیّه از کدورات عوالم ملکیه ساذج و منیر

ص ٢٤٩\*\*\*

گردانند و افئدة مقربین را از زنگار حدود پاک و منزّه فرمایند تا ودیعه الهیه که در حقائق مستور و مختفى گشته از حجاب ستر و پردۀ خفا چون اشراق آفتاب نورانى از فجر الهی سر بر آرد و علم ظهور بر اتلال قلوب و افئده برافرازد و از این کلمات و اشارات معلوم و ثابت شد که لابد در عالم ملک و ملکوت باید کینونت و حقیقتی ظاهر گردد که واسطهء فیض کلیه و مظهر اسم الوهیت و ربوبیت باشد تا جمیع

ناس

ص ٢٥٠\*\*\*

ناس در ظلّ تربیت آن آفتاب حقیقت تربیت گردند تا به این مقام و رتبه که در حقائق ایشان مستودع است مشرّف و فائز شوند این است که در جمیع اعهاد و ازمان انبیا و اولیا با قوّت ربّانی و قدرت صمدانى در میان ناس ظاهر گشته و عقل سلیم هرگز راضى نشود که نظر به بعضى کلمات که معانى آن را ادراک ننموده این باب هدایت را مسدود انگارد و از براى این شموس و انوار ابتدا و انتهائى تعقّل نماید

ص ٢٥١\*\*\*

زیرا فیضى اعظم از این فیض کلّیه نبوده و رحمتى اکبر از این رحمت منبسطه الهّیه نخواهد بود و شکى نیست که اگر در یک آن عنایت و فیض او از عالم منقطع شود البتّه معدوم گردد لهذا لم‌یزل ابواب رحمت حق بر وجه کون و امکان مفتوح بوده و لایزال امطار عنایت و مکرمت از غمام حقیقت بر اراضى قابلیات و حقائق و اعیان متراکم و مفیض خواهد بود این است سنّت خدا من الاوّل الى الابد و لکن بعد از ظهور این طلعات

قدسیه

ص ٢٥٢\*\*\*

قدسیّه در عالم ظهور و شهاده بعضى از نفوس و برخى از ناس که گروهى به ظلمت جهل که ثمرات افعال خودشان است مبتلى گردند و گروهى به زخارف فانیه مشغول شوند و چون آن جمال غیبى جمیع ناس را به انقطاع کل و انفاق کل دعوت می‌نماید لهذا اعراض نمایند و از آنجائی که این سلاطین وجود در ذرّ عماء و عوالم ارواح به کمال میل و رغبت جمیع بلایا را در سبیل حق

ص ٢٥٣\*\*\*

قبول نمودند لهذا خود را تسلیم در دست اعدا نمایند به قسمی که آنچه بتوانند از ایذا و اذیت بر اجساد و اعضا و جوارح این کینونات مجرّده در عالم ملک و شهاده ظاهر سازند و چون مؤمنین و محبّین به منزلهء اغصان و اوراق این شجره مبارکه هستند لهذا هر چه بر اصل شجره وارد گردد البتّه بر فرع و اغصان و اوراق وارد آید این است که در جمیع اعصار این گونه صدمات و بلایا از براى عاشقان جمال

ذو الجلال

ص ٢٥٤\*\*\*

ذو الجلال بوده و خواهد بود و در وقتى نبوده که این ظهورات عزّ احدیه در عالم ملکیه ظاهر شده باشند و این گونه صدمات و بلایا و محن نبوده ولکن اگر چه در ظاهر اسیر و مقتول و مطرود بلاد گشتند اما در باطن به عنایت خفیه الهیه مسرورند و اگر از راحت جسمانى و لذّت جسدى مهجور ماندند ولکن به راحت روحانى و لذایذ فواکه معانى و ثمرات جنیّه قدسى ملتذّ و متنعّم گردند و اگر ناس به دیده بصیرت ملاحظه

ص255\*\*\*

نمایند مشهود شود که این محن و بلایا و مشقّت و رزایا که بر مخلصین و مؤمنین نازل و وارد است عین راحت و حقیقت نعمت است و این راحت و عزّت معرضین از حق نفس مشقّت و عذاب و زحمت است زیرا که نتیجه و ثمرهء این بلایا راحت کبرى و علّت وصول به رفرف اعلى است و پاداش و اثر این راحت زحمت و مشقّت عظمى است و سبب نزول در درک سفلى. پس در هیچ وقت و احیان از نزول بلایا و محن محزون نباید بود

و از

ص ٢٥٦\*\*\*

و از ظهورات قضایا و رزایا مهموم و مغموم نشاید شد بلکه به عروة الوثقاى صبر باید تمسّک جست و به حبل محکم اصطبار تشبّث نمود زیرا اجر و ثواب هر حسنه را پروردگار به اندازه و حساب قرار فرموده مگر صبر را که می‌فرماید انّما یوفّى الصابرون اجرهم بغیر حساب. آمیرزا اسمعیل را به کمال شوق و اشتیاق طالب و ذاکرم ان‌شاءالله همیشه در ظلّ عنایت حق ساکن و مستریح باشى.

**هو الغافر اوست بخشنده و مهربان**

ص ٢٥٧\*\*\*

بیانات عربى که به بدایع نغمات حجازى از سماء سلطنت صمدانى نازل شد زیاده از حد احصا و احاطهء اولى الالباب است و اما نظر به اختلاف السن و ادراک بعضى ملتفت مقصود الله نشده‌اند و از مطلوب محجوب و از مراد بى‌مراد مانده‌اند لهذا در این لوح مختصرى از جواهر نصایح الهیه و حقایق مواعظ ربّانیه به نغمهء ملیح عراقى و پارسى ذکر می‌شود تا مراد الله چون شمس مشرق و صبح صادق بر همه عالمیان واضح و لائح و ظاهر و مبرهن

و هویدا

ص ٢٥٨\*\*\*

و هویدا شود ذلک من فضل الله قد کان علیکم مسبوقاً و این معلوم بوده که حق جلّ ذکره لم‌یزل و لایزال از طاعت و عبودیت و ذکر عباد مقدّس بوده و خواهد بود زیرا که احدى از ممکنات را قوّه و استعداد معارف او کما هى نبوده و نیست و ممکن آنچه در هواهاى قرب و لقا و وصل و بقا طیران نماید از نقطه اکوان که به مشیّت امکانیه خلق شده تجاوز نتواند نمود و سلطان یفعل ما یشاء فى ازل البقاء در علوّ

ص ٢٥٩\*\*\*

جلال و منتهى سموّ جمال خود بوده و چون طریق و سبیل دون او به او مسدود و مقطوع شد محض عنایت و مجرّد فضل و لطف و مکرمت در هر زمان و عهد نفسى را مبعوث فرمود تا عباد را از وادى غفلت و هوى به سر منزل عزّت و بقا هدایت فرماید و از ارض فقر و نیستى به سماء غنا و هستى رساند تا اطیار قدسى به وطن الهى میل نمایند که شاید از حجباب نفسیّه و اشارات ملکیّه مقدّس شده در ظلّ وجه الله محشور

شده

ص ٢٦٠\*\*\*

شده و ابدالآباد به دوام الله باقى مانند و این مراتب را در جمیع زمان و عهد بعضى از عباد مدّعى شده ولکن هرگز به مجرّد قول اکتفا نشده این است که امتحان و افتتان همیشه از سماء قدرت نازل تا صادق از دون آن معلوم و واضح گردد حال ملاحظه فرمائید که جمیع این مردم ادّعاى حبّ الله که اعظم و اوّل و اسبق امور است می‌نمایند و مع ذلک قبل از نزول افتتان به فعل معرض شده‌اند و کیف بعد البلایا و المحن و الرّزایا

ص ٢٦١\*\*\*

و السّنن فتفکّروا فی ما اقول یا اولى الافکار بارى این قدر متیقّن بوده که آن ذات قدم در مکمن ارتفاع و مخزن امتناع متمکّن و بر عرش تقدیس و تنزیه مستوى دخول و خروج و صعود و نزول را در آن مقام راهى نه و بعد از ثبوت این مطلب لطیف واضح است بر هر صاحب بصرى که نه طاعت ممکنات بر قدر او بیفزاید و نه عصیان موجودات از شأن و مقدار او بکاهد هر گز اعمال معدودى معدوم به ساحت

قدس

ص ٢٦٢\*\*\*

قدس قدم در نیاید و لوث فانى ذیل عزّ باقى را نیالاید غیر او نزد او مذکور نه و دون او را در مقعد او اسمى نه. الممکن فى حدّ الامکان و الواجب فى علوّ القدس و الشّأن و بعد از ثبوت این مقامات دیگر شبهه‌ای نیست که آنچه از سماء لایزالى نازل شده و یا می‌شود مقصود ارتقاى خود عباد است مع ذلک بسى از انصاف دور است که خود را از نفحات قدس این ایام محروم نمایند و این قدر معلوم باشد که قدر خردلى از اعمال ممکنات

ص ٢٦٣\*\*\*

مکتوم و مستور نیست ولکن نظر به عطوفت کبرى و احاطه رحمت بر اشیا اظهار و ابراز نشده و نخواهد شد و چون جسارت از حدّ اعتدال می‌گذرد لهذا بعضى عباد را مطّلع می‌فرماید که شاید سبب خجلت شود و ممنوع شوند و الّا از غایت رحمت و عنایت هرگز راضى بر کشف عیوب عباد خود نبوده و نخواهد بود آخر بگو به عبادالله که اهل بغى و فحشا و اصحاب غفلت و عمى که بر بستان ظاهره می‌روند حین

مراجعت

ص ٢٦٤\*\*\*

مراجعت به قدر مقدور سعى می‌نمایند که از گل‌هاى بستان با خود به ارمغان برند و شما که دعوى آن دارید که به رضوان جمال قدس معنوى وارد شده‌اید چه علامت و نشان از آن فضاى خوش جانان با خود آورده‌اید آخر اهل بیان را رائحه رحمن شاید و احباب جانان را نسائم سبحان باید تا جمیع اهل ارض اریاح قمیص الهى را از احباب او استشمام نمایند و آثار حق را از باطل چون صبح نورانى از لیل

ص ٢٦٥\*\*\*

ظلمانى فرق دهند قسم به خدا اگر این معدود قلیل به سجیّه الهیه در بین بریّه حرکت می‌کردند حال جمیع اهل ارض طائف امر الله و مقبل حرم الله بودند قضى ما قضى ان‌شاءالله امیدواریم که بعدها از تراب غفلت به نفحه قدس احدیت به هیکل جدید و طراز بدیع مبعوث شوند و بر آنچه از ایشان فوت شده قیام نمایند قسم به خدا که هرگز ایامى خوشتر از این ایام و فصلى اکبر از این فصل در ابداع ظاهر نشده و نخواهد شد

و تا وقت

ص ٢٦٦\*\*\*

و تا وقت باقى خود را از رضوان باقى ذى الجلال و از گلشن جمال ذى الجمال محروم ندارید و از سحاب جود و غمام فضل مأیوس و ممنوع نشوید و این معلوم است که همیشه خیر و صلاح و سداد احباب الهى را این عبد منظور و ملحوظ داشته به قسمی که ملاحظه ایشان را از انفس ایشان به خودشان بیشتر نموده و کفى بالله شهیداً و بر شما واضح است که چه مقدار از بلایاى سِر و علن که بر این عبد ریخته

ص267\*\*\*

و همه را تحمّل نموده که شاید هیاکل مرده از هبوب اریاح الله زنده شوند و از نسیم صبح الهى از نوم سر بردارند نه آنکه چنان شود که از مجالست بالمرّه احتراز نمائم و خفا را بر ظهور ترجیح دهیم چنانچه در این ایام معمول گشته و در این ایام که کلّ ملل از عرب و عجم و ترک و فارس و نصارى و یهود و عالم و جاهل به معارضه با این عبد قیام نمودند و امرى جز اطفاء نور الله و اخماد نارالله نجویند و این

عبد

ص ٢٦٨\*\*\*

عبد در مقابل همه ایستاده با آنکه مطّلع است بر آنچه در قلوب مستور نموده‌اند حال باید اقلاً احباب دیگر سبب کدورات و حزن چنین عبد با احاطهء بلایا و رزایا و قضایا نشوند دیگر تا انصاف چه کند و امرالله چه جارى شود علیه فى کل الامور توکّلى و حسبنا الله و نعم الوکیل.

**احرف حمد** حقائق و رقائق حمد مخصوص ساحت قدس قرب حضرت سلطانی است که از لطائف بدائع

ص ٢٦٩\*\*\*

عنایت خود کل من فى الملک را از عماء کافور به عرصه ظهور آورد و جمیع موجودات را از هوّیت نیستى در عرصهء هستى براى ظهور و مقصود موجود فرمود و غیاهب هستى موجودات را به لقاء هستى مطلق قائم و مشرّف نمود تا کل موجودات از غیب و شهود از رحمت واسعه باز نمانند و از استواى عرش عدال محروم نگردند و در هر وجود رمزى و از هر رمزى امرى مقرّر داشت که ساذجیّات مجرّدات هویّات اکوان

به حرکات

ص ٢٧٠\*\*\*

به حرکات گوناگون حرکت نمایند تا تدبیر ملکوت او در عرصهء ناسوت ظاهر و هویدا گردد و به هر شیء فرصتى بخشید و به قدر وسع او قدرت بخشود و بعد تکلیف امر و نهى عرضه داشت تا طغیان و ایمان کل معلوم شود و به ثمرات اعمال و افعال خود برسند و به آنچه کسب نموده‌اند سزا داده شوند لقمان به پسرش ناتان می‌فرماید یا بُنیّ انّها ان تک مثقال حبّة من خردل فتکن فى صخرة او فى السّموات

ص ٢٧١\*\*\*

او فى الارض یأت بِها الله انّ الله لطیف خبیر. چگونه می‌شود از براى احدى مفرّى و مقرّى کل در قبضهء قدرت او اسیرند هم چنانکه سرّ قضا و حرف امضاء امیرالمؤمنین می‌فرماید کل شیء فى قبضة قدرتک اسیر

و انّ ذلک علیک سهل یسیر فسبحان الّذی بیده ملکوت کلّ شیء و انّه قد کان على کلّ شیء قدیر یا الهى و سیدى و رجائى چگونه وصف نمایم آیات قدس تو را به این زبانى که کالّ است

از ذکر

ص ٢٧٢\*\*\*

از ذکر ادنی محامد سلطان ازلیّت تو و چگونه ملاحظه نمایم آثار انس تو را با این چشم‌هائى که کور است از مشاهده قمص جمال ملیک ابدیت تو و چگونه استماع نمایم الحان ملیح تو را با این گوش‌هائى که کر است نزد تغرّد حمامهء سرمدیت تو و چگونه ادراک نمایم لطائف بدائع حکمت‌هاى تو را با این هوشى که مدهوش است نزد ظهورات تدابیر حضرت قیّومیت تو چه لطیف است مکرمت و مرحمت تو که فرو گرفته جواهر ساذجیّات اکوان را

ص ٢٧٣\*\*\*

و چه بدیع است رحمت و رأفت تو که فرا گرفته اعلى مراتب هویّات امکان را پاک و منزّهى از وصف هر جوهر مجرّد و متعالى و مقدّسى از نعت هر منزّه و مقدّسى. کلّ نعت‌ها در ساحت قدس تو کذب صرف است و جمیع وصف‌ها در فناى انس تو افک محض است قرار نفرمودى براى احدى طریقى براى معرفت خود جز عجز بحت و مقرّر نداشتى براى نفسى مفرّى جز نیستى بات. الهى قصرت الالسن عن بلوغ ثنائک

و عجزت

ص ٢٧٤\*\*\*

و عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک. با تمام این نقص و عجز ندا می‌کنم تو را به نداى اصفیاى تو که اى سلطان من و محبوب من مطمئن فرما قلب ذرّهء فانى را به رجوع به سوى طلعت باقى خود و روشن فرما چشم‌هاى مرا به مشاهدهء جمال حضرت وهّابیت خود و از فواره‌هاى نور خود رشحات سرورى عطا فرما و از کأس‌هاى بلور خود طفحات کافورى عنایت نما و از حیاض محبّت به ید ملاطفت شراب انس کرامت فرما تا مستریح شود فؤاد من

ص ٢٧٥\*\*\*

در ساحت حضرت محبوبیت تو و منصعق شود عقل من در بساط سلطان مجذوبیت تو همچنانکه عماء کافور و صرف ظهور و هویّه نور سرّ الموحّدین سید السّاجدین روحى فداه می‌فرماید و اجعلنى من الّذین اطمئنّت بالرّجوع الى ربّ الارباب انفسهم و قرّت بالنّظر الى محبوبهم اعینهم و من الّذین تغرّست اشجار الشّوق الیک فى حدائق صدورهم و اخذت لوعة محبّتک بمجامع قلوبهم و هم الى اوکار الافکار

یأوون

ص ٢٧٦\*\*\*

یأوون و فى ریاض القرب و المکاشفة یرتعون. خلق فرمودى این ذرّه دکّا را به قدرت کاملهء خود و بپروریدى به ایادى باسطهء خود و بعد مقرّر داشتى بر او بلایا و محن را به حیثیتى که وصف آن به بیان نیاید و در صفحات الواح نگنجد گردنى را که در میان پرند و پرنیان تربیت فرمودى آخر در غُل‌هاى محکم بستى و بدنى را که به لباس حریر و دیبا راحت بخشیدى عاقبت بر ذلّت حبس مقرّر داشتى قلّدتنى قضائک قلائد

ص ٢٧٧\*\*\*

لا تحلّ و طوّقتنى اطواقاً لا تفکّ. چند سنه می‌گذرد که ابتلا به مثل باران رحمت تو در جریان است و بلایا از افق قضا ظاهر و تابان و در این ایام مقعد انس و محفل امنى براى این بنده مقدّر نفرمودى در اول به خدمتکاران با رحمت و رأفت تربیت نمودى و در آخر به اصحاب غضب و رجال سطوت واگذاشتى بسا شب‌ها که از گرانى غل و زنجیر آسوده نبودم و چه روزها از صدمات ایدى و السن آرام نگرفتم

چندی

ص ٢٧٨\*\*\*

چندى آب و نان که به رحمت واسعه به حیوانات صحرا حلال فرمودى بر این بنده حرام نمودند و آنچه را بر خوارج جایز نبود بر این عبد جایز داشتند تا اینکه عاقبت حکم قضا نازل شد و امر امضا به خروج این بنده از ایران در رسید با جمعى از عباد ضعیف و اطفال صغیر در این هنگام که از شدّت برودت امکان تکلّم ندارد و از کثرت یخ و برف قدرت بر حرکت نیست بعضى از اطفال از مفارقت

ص ٢٧٩\*\*\*

اخیار آیات فراق قرائت می‌نمایند و برخى به علّت یأس از وطن و دیار کتململ السّلیم ناله می‌کنند و در بیابان حیرت سرگردان می‌گردیم و در صحراهاى حسرت رجاى تو را می‌طلبیم که شاید نسیم رحمت تو آید و احسان قدیم تو در رسد فلک الحمد على حسن بلائک و سبوغ نعمائک و ظهور ابتلائک اذ انّک انت الله لا اله الّا انت و انّا کنّا من فضلک سائلون.

جناب زین العابدین فی الصّاد جناب آ محمد قبل اا برساند بعد از او اخذ شود. غرّۀ شوال 1277

**باسم ربّنا العلیّ الاعلى**

ص ٢٨٠\*\*\*

اى حبیب من دنیا را قرارى نه و وفائى نیست و صاحبان افئده نباید در این ایام معدوده خود را از نسیم‌هاى خوش الهى و روائح لطیف معنوى ممنوع و محروم نمایند و به زخارف اقوال خود را از تجلّیات انوار محبوب محجوب فرمایند همیشه این گونه سخن‌ها در میان بوده و خواهد بود کان و یکون و کائن و سلطان بقا از براى هر امرى برهانى مقرّر فرموده که نزد اولى البصیرة واضح و هویدا است تا صاحبان افئدهء

ص ٢٨١\*\*\*

صافیه به آن متمسّک شده ملتفت بعضى سخن‌هاى لغو که ناشى از مظاهر شیطان می‌شود نشوند و الّا اگر جمیع حرف‌ها به قول ختم شود و در تمام امور به ذکر لسان کفایت رود هرگز امرالله واضح و مبرهن نگردد و صبح هدایت طالع نیاید و ظلمت ضلالت زائل نشود جمیع رسل در جمیع کتب که من عند الله نازل فرمودند هرگز امر را محدود به حدّى و محصور به جهتى نفرمودند چنانچه همهء این اسرار معلوم شد

و نار

ص ٢٨٢\*\*\*

و نارِ الّا تمام حجاب‌هاى محدودۀ لا را آتش زد و معدوم نمود و عَلَم انّ الله على کلّ شیء قدیر بر جبل یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید مرتفع شد هنیئاً لمن یعرف من الاشارة مواقع الهدایة و آیهء قبل قالت الیهود ید الله مغلولة را بسیار فکر فرمائید شاید از سلسبیل مکنونه در او نصیب برید و به غایت و منبع این فضل مخزون و رحیق مختوم واصل گردید قرن‌ها این آیه را همه تلاوت نمودند و گویا هر گز قرائت

ص ٢٨٣\*\*\*

نشده تا معنى لایمسّه الّا المطهّرون ثابت شود و محقّق آید و اگر در همین آیه تفکّر و تدبّر می‌رفت این نفاق‌ها و ظلم‌ها هر گز بر مطالع احدیه و مظاهر قدسیه وارد نمی‌آمد بارى باید به عین عنایت الهى که در فؤاد مودع است ملاحظه فرمایند و قدر این ایام را دانسته غفلت نورزند که عنقریب مظاهر انّا در راجعون رجوع نمایند و طیرهاى معنوى از خاکدان بُعد و ذلّت به آشیان قرب و وحدت پرواز

نمایند

ص ٢٨٤\*\*\*

نمایند و غمام رحمت ممنوع شود و سحاب مکرمت مقطوع ماند و سراج نور مستور گردد و حجاب‌هاى ظلمانى همه ارض و ساکنین آن را احاطه نماید همیشه سراج روح در مصباح نور روشن نیست اگر چه فنا ندارد ولکن جز اهل بقا ادراک ننماید زیرا که فیض کلّیه و رحمت منبسطه و جمال هویه و بحر احدیه همیشه در جریان و در انبساط و در ظهور و در موج نیست بهار ظاهرى که تربیت ظاهر اشیاء

ص ٢٨٥\*\*\*

به امر خالق اسما به او موکول و مفوّض است در سال یک مرتبه ظاهر شود و همچنین بهار معنوى که تربیت ارواح و افئده منیره می‌نماید و حیات باقیه دائمه مبذول می‌فرماید در هر هزار سنه او ازید یک بار جلوه می‌نماید و بر همه اشیاء از غیب و شهود خلعت هستى و تجلّی ربوبى ابلاغ می‌فرماید دیگر تا کى مستحق آید و چه کس لایق باشد که ادراک نماید پس تا نسیم‌هاى خوش روحانى از باغ‌هاى قدس معانى می‌وزد و

بلبل

ص ٢٨٦\*\*\*

بلبل بیان بر شاخه‌هاى گل رضوان می‌سراید سعى و جهدى باید تا گوش از آوازهاى ملیح ربّانی بى‌نصیب نشود و جسم از بادهاى بهار معنوى محروم نماند و این نسیم بر هر جسد که وزید حیات باقیه بخشید و بر هر شجر یابسه که مرور نمود خلعت تازهء دائمه عنایت فرمود به حفظ جان مپردازید و از جانان مگذرید و به مزخرفات اقوال این و آن پیراهن ذکر و ایقان را مدرید بگو اى دوستان چراغ‌هاى هدایت دل را به بادهای ضلالت

ص ٢٨٧\*\*\*

غِل خاموش نکنید اگر چه حکم من یهدى الله فهو المهتد و من یضلل لن تجد له ولیّاً مرشداً ثابت و محقّق است و لکن دلالت ذکر فانّ الذّکرى تنفع المؤمنین هم جارى و سارى است و عنایت یبدّل الله السّیّئات بالحسنات هم ظاهر و واضح است این نالهء جان را جز گوش پاک نشنود و شمس معانى جز در صدور صافیه عکس نیندازد معاشران یوسف که شب‌ها با او در یک بساط جالس بودند و در همه ایام

مؤانس

ص ٢٨٨\*\*\*

مؤانس از بوى خوش او محروم بودند و دماغ جان یعقوب جانان از فرسنگ‌هاى بعیده ادراک نمود پس زکام غفلت را باید به ذکر جمیل دوست مداوا نمود و چشم قلب را از استشمام قمیص حبّ روشن و منوّر داشت تا بوى خوش محبوب ادراک شود و نار حبّ الهى غیر دوست از مغز و پوست همه را بسوزاند و تا این مقام حاصل نشود جمیع اعمال عاطل و باطل گردد چنانچه به رأى العین همه این مقامات واضح و لائح گشت چه قدر

ص ٢٨٩\*\*\*

از عباد که شب‌ها به نار فراق یار سوختند و تمناى وصال نمودند که تا جان نثار نمایند و چون حجاب جمال مرتفع شد همه به حجبات جلال محجوب ماندند و به لقاى محبوب که غایت مراد مریدین بود فائز نگشتند این نبود مگر آنکه از خود گوش و چشمى نداشتند تا یار را از مار تمیز دهند و نغمهء بلبل را از زاغ فرق گذارند و لهم قلوب لا یفقهون بها و اعین لا یبصرون بها جمیع معتکف به کلمات اهل کتاب شدند و متمسّک

به اشارات

ص ٢٩٠\*\*\*

به اشارات اولى الالباب که چنین در کتب ذکر شده و چنان در صحف مسطور گشته و غافل از اینکه امر مبرم الهى به قاعده محدود نگردد و قانون نپذیرد گویا از چشمه یفعل ما یشاء ننوشیده‌اند و از خمر یحکم ما یرید مرزوق نگشتند و معلوم شد که امر بر خلاف آنچه مسطور گشته بود و ادراک و عقول احاطه نموده بود از مشرق غیب هویه ظاهر گشت چنانچه قیامت به قیامى تحقّق یافت و خاتم به بدئى راجع اى برادر من حال

ص ٢٩١\*\*\*

درست در این کلمات تفکّر فرما تا ابواب‌هاى علوم نامتناهى مفتوح شود و به استقامت تمام در امر قائم شوى و به بصر حدید در آفاق جان و انفس جانان اسرار سبحان ملاحظه فرمائى حال اگر این عباد چشم را به نور انقطاع منوّر می‌نمودند و گوش را از استماع آوازهاى بدیع الهى منع نمی‌نمودند البتّه گوش جان نظر به تعلّق خود به عوالم قدس به نداى عندلیب هویه از قبر غفلت قیام می‌نمود و از زیارت جمال که مقصود اصلى و فیض کلّى است نصیب

و قسمت

ص ٢٩٢\*\*\*

و قسمت برمی‌داشت قسم به خدا که اگر قدرى به قلب متوجّه شوید از حرکت این قلم حرکات ارواح قِدم ملاحظه کنید و از سواد این مداد بوى وداد جاوید بشنوید و از هیاکل این حروف کلمات باقیه محسوساً مشاهده کنى نفحهء مشک از نفحهء غیر به غایت ممتاز و کافور از دون خود نهایت واضح است و صبح هدایت را از ظلمت ضلالت بس فرق‌ها است و این نزد اولى العلم مبرهن است که حق به جمیع جهات از جمیع ناس ممتاز است بقوله

ص ٢٩٣\*\*\*

و فعله و حرکته و سکونه به قسمی که به هیچ وجهى مشابهتى به دون خود ندارد ولکن فطرت جُعلى و طبیعت خفاشى البتّه از ادراک این مراتب محروم است خفاش را از اشراق آفتاب دُرپاش نصیبى نه و جعل را از رائحهء عطر قسمتى نه. بارى جوش این بحر به این خروش‌ها ساکن نگردد و صباى الهى به این وزیدن‌ها ساکن نشود و همیشه این عبد خود را در جامه هاى خشن که از وبر ابل است مستور نموده و می‌نمایم که به اسمى معروف نباشم و به رسمى

موصوف

ص ٢٩٤\*\*\*

موصوف نگردم با آنکه همیشه بحور قدم به فضل الله در قلب جارى ولکن قطره‌ای از آن ظاهر نه و صُحف معانى در صدر مستور و حرفى از آن بر الواح مشهود نه جز عبودیت خیالى نه و جز نیستى مطلق منظورى نه و همیشه طالب بوده و هستم که خدمتى در خور از بنده بر آید که شاید مقبول راه دوست شود و منظور نظر محبوب آید و چه ابتلاها که دیده شد و چه بلایا که از قبل وارد گشت البته شنیدید و در این ملک هم

ص ٢٩٥\*\*\*

در مقابل اعداء تنها ایستاده‌ام و از جمیع اطراف دشمن احاطه نموده و احدى هم نصرت ننموده و در هر آن هم منتظر آنیم که جسد ترابى را به اهل آن واگذاریم و در آشیان الهى مأوى گیریم با وجود این چه حرف‌ها که می‌گویند و چه سخن‌ها که از لسان جارى می‌نمایند گویا یک چشم در امکان تحقّق نیافته و یک گوش باز نگشته اشکو بثّى و حزنى الى الله اقول لن یصیبنا الّا ما کتب الله لنا آخر بگو اى مردم رحمى بر خود نمائید

اگر

ص ٢٩٦\*\*\*

اگر بر غیر ندارید زیرا ثمرهء اعمال و افعال به خود شما راجع است و اگر سبب اشتعال نار الهى نمی‌شوید دیگر علّت اخماد چرا و اگر ناصر نیستید باعث انقلاب چرا آخر این سراج را زجاجى نه تا او را از بادهاى مخالف حفظ نماید و این شمع را فانوسى نه تا او را از غبار نفوس محفوظ دارد اگر چه فانوسى جز قضاى الهى نجوید و زجاجى جز رضاى او نخواهد در حصن حدید تسلیم ساکن است و بر رکن شدید متشبّث ذکر بلایا را اگر بخواهید از سلمان

ص ٢٩٧\*\*\*

جویا شوید و سبب این مکاتیب بعضى اوهام ناس شد والّا هرگز زحمت نمی‌دادم و مایه کسالت نمی‌شدم و ما نشاء الّا ان یشاء الله. من الحا قبل السّین 152 هو الفعّال على ما یشاء اذاً سمعتُ نداء من ملأ الاعلى بان یا عبد فافد فداء فى سبیلنا و انّا قبلناه و کان الامر مقضیّا. فى غرّة شوال 1277.

\*\*\*\*\*\*\*\*

فرغ من کتابته کاتبه المسکین حرف الزاء یوم الفضال یوم القول من شهر السّلطان من سنة 49 البهاج من ظهور نقطة البیان روح ما سویه فداه. 13 شهر رجب سنه 1310 من الهجرة النبویّة على مهاجرها الف سلام و تحیة و الحمد لله الّذی وفّقنى لاتمامه حمداً یلیق لساحة قدسه.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*