**مجموعه آثار مبارکه**

**مجموع کتاب­های سبز - جلد 66**

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

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

**شهر المشیه 133 بدیع**

جناب نصرت الله صفار علیه بهاءالله این کتاب را در تاریخ 18 شهر الرّحمه 133 بدیع مطابق 19 / 4 / 35 امانتاً مرحمت فرمودند و پس از نسخه برداری اصل کتاب اعاده شد.

[این مجموعه شامل الواح و ادعیه نازله از قلم حضرت بهاءالله است از جمله جواهر الاسرار (آثار قلم اعلی ج3)، لوح حوریه (آثار قلم اعلی جلد4)، قصیده عز ورقائیه (آثار قلم اعلی ج3)، یکی از الواح اکسیر (مائده آسمانی ج1)، صلات حاجات، رساله سؤال و جواب، لوح مبارک که می‌فرمایند "یا ارض الطاء یاد آر..."، لوح راجع به زیارت بیت بغداد. با تفاوت‌هایی نسبت به نسخ منتشر شده]

ص ١\*\*\*

**هذا ما ادعیت الله ربّی**

بلسان الرّمز و الالغاز و یقرأه من یرید ان یشرب ماء الحیوان من ایادی الفیّاض و به یکشف جمال الحقیقة و یحترق حجاب المجاز

یا من تزیّن جمال قدس ازلیّتک بطراز خیط عزّ مکرمتک و تظهر ظهورات شمس وجهتک بالنّقطة الّتی ظهرت و لاحت من جواهر اسرار غیب حکمتک فسبحانک سبحانک ما اتقن بدایع صنع ربوبیّتک فی هذا الطراز الاعظم و ما احکم جواهر علم الوهیّتک فی هذا الکنز الافخم الاکرم کانّک جعلته یا الهی ابحر علمک و سفینة حکمتک بحیث قدّرت فیه کل ما قدّرته فی عوالم توحیدک و اسماء قدس تجریدک فسبحانک سبحانک یا مقصودی انت الّذی احصیت معانی عزّ سلطنتک فی قمص اسمائک و بذلک عرّفت عبادک من جواهر امرک و اسرار حکمتک ثمّ اظهرت هذه الاسماء الغیبیّة من النّقطة الّتی فصّلتها بقدرتک و جعلتها حاکیاً عمّن خلقته من نار محبّتک و هواء عنایتک و اخفیت فیه ارض ارادتک لیسقی ماء العطوفة من ید عنایتک فسبحانک سبحانک ما اعظم امرک فی هذا الخیط الدرّی السّوداء و هذا الحبل المنیر الاصفی فو عزّتک لولاه ما ظهرت النّقطة فی قمص السّوداء و ما جرت عین الحیوان فی ظلمات الغیبیّة فو عزّتک یا محبوبی صرت متحیّراً فی ما اختصصت بقدرتک فی سرّ هذه النّقطة البقائیّة و هذا الرّوح الحرکیّة کانّک اخترته بین الموجودات و جعلته مرآتاً لجمیع اسمائک و صفاتک و قدّرت له نعمة القرب و الوصال و هذا ما اختصصته باحد فی

ص 2\*\*\*

فی ممالک سلطنتک و مدائن عزّ حکومتک الّا به لانّی اشاهد بانّ جواهر الاحدیّة یتنعّرون فی فراقک و هیاکل الصمدیّة یشقّون ثیابهم فی بعدهم عن لقائک و کل الالوه یبکون عند ظهورات بعدک و کل الملوک یضجّون لدی شئونات هجرک و اکباد المقرّبین یحرقون من نار شوقک و جواهر التّقدیس یتشهّقون فی بیداء اشتیاقک و مرایا التنزیه یضربون علی رؤسهم عن بعدهم عن ساحه عزّک و منعهم عن فناء قدسک و حرم قربک و کلّهم عموا من شدّة بکائهم و ما وقعت عیونهم علی اشراق انوار جمالک و ضجّوا الی ان ماتوا و ما فازوا بزیارة وجهک و اجلالک فوا حُزنا علی ما ورد علی المقرّبین من عبادک و علی المقدّسین فی ایامک بحیث نفس القدم عدم فی هجرک و اصل الوجود فقدَ فی بعده عن جوارک و صرف الظّهور سکن علی الرّماد فی فراقک و کم من لیالی یا الهی دخلوا فی فراش رجاء لوصلک و اصبحوا فی فراقک و کم من صباح قاموا طلباً للقائک و امسوا فی هجرانک و اخذتهم نار محبّتک علی مقام الّذی منعتهم عن کل راحة و اخذتهم عن کل مسرّة و بهجة و انّک انت مع کل ذلک و مع ما اطّلعت بجمیع ذلک ما مررت علیهم مرّة و ما کشفت جمالک لانفسهم آناً مع ذلک کیف یقدر ان یرد هذا العبد الّذی لم یکن الّا کظلّ فی ساحة قدسک او کعدم عند ظهورات عزّ قدمک

ص ٣\*\*\*

و لم یکن ذکره ایّاک الّا کنداء نحل فی هواء بهاء لاهوت قدس کبریائک او کذکر نمل فی وادی عزّ سلطانک فسبحانک سبحانک من بدایع قدرتک و ظهورات سلطنتک بحیث انقطعت ایادی الاولیاء عن ذیل رداء عرفانک و منعت عیون الاصفیاء عن ملاحظة انوار جمالک و زیارة طلعتک فسبحانک سبحانک یا مقصودی عن ذکر الموجودات فسبحانک سبحانک یا محبوبی عن وصف الممکنات و انّی اشهد حینئذ بانّ ذکر غیرک لن یصل الیک و وصف ما سویک لن یرد علیک لانّ عرفانک یطیر فوق ملکوت البقاء و ذکر ما سویک مقطوع الجناح واقف فی ناسوت الفناء فکیف یقدر ان یصعد الفناء الی لاهوت البقاء فو عزّتک لن یقدر الّا بحولک و قوّتک و جودک و موهبتک و مع هذا المنع الکبری اشاهد بانّک جعلت هذا الرّوح طراز وجهک و زینة طلعتک و به تظهر لطائف اسرار ملاحتک و به تستر شمس جمال قدس احدیّتک بذلک تحیّرت و تحیّرت کل من فی السّموات و الارض لا اله الّا انت العزیز الکاشف السّتار اذاً اسئلک یا الهی بهبوب اریاح رحمتک علی هیاکل المذنبین و تنزّل امطار غفرانک علی العاصین و بحبل الّذی علّقت به قلوب العاشقین و اجتذبت منه افئدة العارفین بان لا تقطع هذا الحبل الّذی جعلته سبباً بینک و بین خلقک

ص ٤\*\*\*

خلقک و لا تحرمهم عن هذا الخیط الّذی جعلته خادم جمالک و معاشر وجهک ثمّ اسئلک یا الهی بان تصفّی هواء قلوب عبادک ثمّ ارتفع غمام النّفس و الهوی ثمّ ارتفع کل ما حال بینهم و بین مشاهدة انوار البقاء و انّک انت الفاضل الباذل المکرّم المعطی الرّحیم الکریم.

[لوح حوریه] **بسم الّذی ینزل الآیات بالحقّ و کل کان عنها محروماً و نستعین بربّنا العلیّ الاعلی**

فسبحانک اللّهمّ یا الهی اذکرک حین الّذی اشرقت شمس الوهیّتک عن افق سماء سیناء لاهوت ازلیّتک انوار ربوبیّتک من صبح عماء لقاء بقاء جبروت صمدیّتک و استرفعت ظلمات الملک من لمعان ضیاء بداء وفاء ملکوت احدیّتک بحیث ذوّتت جنّة الفردوس فوق سماء عز هویّتک و غرست فیها من اشجار کینونیّتک و اثمرت کلها باثمار ذاتیّتک و انفخت فیها من نسمات روحک و نفحات قدسک و قدّرت فیها من جوهر نعمتک و ساذج رحمتک و کشفت فیها من خزائن سترک و کنائز علمک و اجریت فی اطباقها من انهار مجد حیوانک و ابحر عزّ بقائک و عیون خمر وفائک فلمّا اردت اظهارها ارفعتها الی عرش الکبریاء و العظمة و زیّنتها من انوار القدرة و القوّة و تجلّیت فیها بکینونة الازلیّة

ص ٥\*\*\*

و اوقدتَ علیها سراج الابدیّة فی المصباح القدمیّة اذا جاء حکمک الاعلی علی جوهر الصفاء فی نقطة الامضاء بخروج طلعة منها لتظهر بجمال عز ازلیّتک و بدایع انوار جذب هویّتک فطلعت حوریة الّتی کانت فی ازل الآزال فی سرادق القدس و الحفظ و الجمال و مکتوب علی جبینها من مداد الحمراء قلم الاخفی تالله هذه الحوریة ما اطّلعت علیها نفس الّا الله العلیّ الاعلی و طهّر الله ذیل عصمتها عن عرفان ملأ الاسماء فی جبروت البقاء یرجین لقائها قاصرات الخلد فی غرفات الابهی فلمّا طلعت بطراز الله عن قصرها لاحظت بطرفها الی السّماء انصعقت اهل السّموات من انوار قدسها و نسمات طیبها و التفتت بطرفها الاخری الی جهة الارض انعدمت اهل الارض من بدیع جمالها و حسن بهائها فلک الحمد یا الهی علی ما اشهدتنی من بدایع صنعک فیها و جوامع قدرتک فی طرز وجهها و عند ذلک علّقت و تعلّقت و سیّرت فی السّماء کانّها تمشی علی خط الحمراء فی قطب الهواء کانّی وجدت بانّ سلسلة الوجود تحرّکت من حرکة خطّها ثمّ بعد ذلک نزلت و قربت و جائت حتی وقفت تلقائی و کنت متحیّراً فی لطائف خلقها و عجائب خلقها اذاً وجدت فی نفسی ولها من شوقها و جذبة من حبّها

ص ٦\*\*\*

حبّها رفعت ایدای الیها و کشفت النّقاب عن کتفها وجدت شعراتها مرمولة مرغولة مجعّدة علی ظهرها و محلقة معلّقة حتی بلغت الی قرب رجلها و اذا تحرّکت الریح من مجعدات شعرها الی طرف الیمین من کتفها عطّرت السّموات و الارض من نفخه طیبها و اذا تمیل الی طرف الشمال من جانبها الاحت العمائات و العرش من تجرّد روحها و طفحة هبّها کانّ بحرکة شعرها تهتزّ جواهر الحیوان فی سرائر الامکان و یجری عیون السّبحان فی حقایق الاکوان فسبحان الله بارئها فی ما اشهدنی فیها فتبارک الله موجدها فی ما شهدت من ظهورات القدرة من جمالها و شئونات القوّة من جلالها مرّة شاهدتها کانّها ماء عذب حیوان رائق سیّال یجری فی حقائق الموجودات و غیاهب الممکنات و ظننت و ایقنت بانّ کل الوجود کان باقیاً ببقائها و دائماً بدوامها و مرّة وجدتها کانّها توقد ناراً من شجرة الهیه فی ثمرة ربّانیّة کانّ عنصر النّار خلقت من جذوة من قبساتها و بها یحرق اکباد الحبّ من حرارة جذبها و اذاً اهتزت من لطائف شوقها و بدایع ذوقها کانّ رائحة السّبحان هبّت من منافذ ثوبها فسبحان الله موجدها و محدثها ثمّ استقرّبت حتی قامت امام و جهی و نطقت بلحن

ص ٧\*\*\*

علی لحن الورقاء فی جبروت السّناء کانّها تنطّقت علی لحن البدیع من غیر کلمة و لا حرف و لا صوتاً کانّ کلّ الکتب ظهرت فی تفسیر تغنّی من تغنیات بدعها بحیث وجدت و عرفت کل المعانی فی نقطة من فمها فلمّا توجّهت بتمام کینونتی الی رنونها و غنونها سمعت ذکر الله العلیّ العظیم من نفحات جذبها و عن الحیّ القدیم من لحنات سرّها حینئذ لمّا صرت مجذوباً بنغماتها و مولّهاً سکراناً من ترنّیاتها رفعت ایدای مرّة اخری و کشفت ثدیاً من ثدیها الّتی کانت مستورة خلف نقابها قد اشرقت السّموات من تلئلأ انوارها و اضائت الممکنات من تظهّر ضوئها اذاً ظهرت شموسات لابدایات کانّهنّ سیّرن فی ارض اللّانهایات کلهنّ اشرقن من لمعان وجهها و تطوفنّ حول رأسها اذاً جعلت متحیّراً من قلم الصنع فی ما رقم فی هیکلها کانّها ظهرت علی هیکل الرّوح فی هیئة النّور و یتحرّک علی ارض الهویّة فی جوهر الظّهور و شاهدت بانّ الحوریات اخرجن رؤسهنّ عن الغرفات و کنّ معلّقات فی الهواء فوق رأسها و صرن متحیّرات فی جوهر جمالها و والهات من جذبات لحنها فسبحان من

کان هو موجدها و صانعها و مبدعها و مظهرها اذاً کادت انصعقت فی ما استنشقت من

ص ٨\*\*\*

من روائح قدسها و نفائس انسها التفت الیّ بتمامها و فتحت شفتیها اظهر النّور من سنونها کانّ لئالی الامر ظهرت من کنوزها و قالت من انت قلت عبدالله و ابن امته قالت اجد فیک من آثار الحزن الّذی ما شهدتُ من احد دونک کانّی اری بانّ الامکان قد احزنت بحزنک فی سرّها بحیث اجد سراج السرور فی مشکوة قلبک مخمودة و انوار البهجة من مصباح سّرک مقطوعة اقسمک بالله الّذی لا اله الّا هو لا تستر عنّی ما ورد علیک فاطّلعنی لاطّلع فی امرک علی الحق القیّم و لو کان اقلّ من الطفح رشحاً قلت لا تسئلنی فی ذلک لانّک لن تستطیعی ان تسمعی منّی فی حزنی اقل من الذرّ ذرّاً ثمّ اقسمک بالله المهیمن القیّوم فارفعی عنّی و اترکنی وحدة ثمّ ارجعی الی محلک فی الفردوس و لا تسئلنی فی ما لا اقدر ان اذکر لک اقلّ من الحرف رمزاً فلمّا عرفت تزلزل سرّی و تفجّع قلبی و تصرّخ کینونتی و تبلبل ذاتیّتی و ترجّف جلدی و اضطرب نفسی نادتنی و قالت اَیبقی لک من امّ لینوح علیک فی بلائک قلت لست ادری ثمّ قالت اَیبقی لک من اخت لیبکی فی قضائک او من ناصر لیعینک فی ضرّک و یرافقک فی وحدتک قلت لها فوا حزنی الّتی ما اتاه من سرور لا تسئلنی

ص ٩\*\*\*

من شیء فانظری الی قلبی لیظهر لک ما تطلبین منّی اذاً ناکست رأسها الی جهة قلبی و کانت متفحّصة فی تمام ارکانی و جوارحی و عظامی و حشائی کانّها فقدت شیئاً و تطلبها فی مکان دون مکان فتفحّصت زماناً طویلاً و رفعت رأسها حتی وصلت الی صدری اشاهد بانّها انقلبت حالها و تحرّکت رأسها مرّة الی الیمین و مرّة الی یسار و فی مرّة شاهدت السّماء بحسرة و حزن و فی مرّة لاحظت الارض بحیرة و تحیُّر و شهدت شفتیها کانتا متحرّکة و کانّها تنطّقت بحرف تحت لسانها توجّهت اذنای الیها سمعت حنیناً ضعیفاً خفیفاً خفیّاً کانّه تظهر من سرّ کینونتها فی هویّة قلبها فلمّا قربت رأسی تلقاء فمها سمعت منها کلمات لا اقدر ان اذکرها فوالله ما یبقی شیء فی الملک الّا و یحرق من حرقة کبدها و احتراق سرّها و بعد ذلک خاطبتنی و قالت یموت امّک یا فتی ما شهدت احد بمثلک و ما رأیت نفساً کشبهک و قد طال فیک حیرتی و زاد علی امرک اضطرابی یا لیت ما خلقت فی لاهوت البقاء و ما ولدت من نفحة الله فی میادین القدس فی غرفات الاعلی و ما شربت لبن القرب عن عیون البهاء فوا حسرتا علی ما عرفت و شهدت فوا حزنا علی ما ادرکت و علمت لانّی کلّما فحّصتک ما وجدت فیک من قلب لاطّلع امرک منها

ص ١٠\*\*\*

منها فلمّا سمعت ارفعت رأسها وجدت عیناها تفیض من الدمع کانّ کل البحور ظهرت من قطرة دموعها و جرت علی خدّیها کغیث هاطل بلا تعویق و لا تعطیل فلمّا وقعت عینها علی عینی اخذه البکاء زمام الصبر عنها اذاً ضجّت بضجیج لن اقدر ان اصفها و اذکرها حتی بکیت ببکائها و رفعت یدیها الی کتفای و وضعت یدای الی کتفیها و بکینا بما لا عدّ له بحیث لا یحصیه زماناً و لا ازلاً و لا ابداً و لا حقباً و لا عهداً و لمّا سکنت عن بکائها قالت یا فتی اقسمک بالّذی سخّر الاقلام بیدک و یجری منه ما شاء و ما اراد بان تخبرنی علی ما نزل علیک لاکون مصاحباً لمصائبک فی ملأ الاعلی و جبروت الاسنی قلت لها یا حبیبتی فو عمری و عمرک لست اقدر بان افسّر لک فی ما مسّنی و لکن فانظری الی کبدی لعلّ تجدین فیه ما یغنیک عمّا تطلبیه فی سرائر امری الاخفی اذاً نکست رأسها مرّة اخری الی جهة کبدی تفحّصت اکثر من ان یقال ذکره فی جبروت الجلال او یعدّ فی الملک بلسان اهل المقال و ما وجدت منه فی محلّه من اثر حینئذ شهدت بانّ الارض تزلزلت من تزلزل سرّها و ترجّفت القلوب من ترجّف قلبها کانّها مکثت زماناً بعد زمان و قبل کل زمان و فوق کل زمان ثمّ رفعت رأسها

ص ١١\*\*\*

فصرخت بصریخ اصرخت السّموات و اصرخت الارض و تزلزلت البلاد و انعدمت العباد و تنشقّت الجبال ثمّ نادتنی و قالت قد مات امّک یا فتی حیّرتنی فی امرک و اهلکتنی فی فعلک و ما وجدت احد بلا قلب و لا کبد و لا نفس و لا روحاً و کیف بقیت باقیاً علی الارض او تکون فی الملک موجوداً ثمّ بعد ذلک ضجّت و تزلزلت و ترجّفت و اضطربت و تضجّت و نالت و نادت و سقطت وجهها علی التراب فلمّا توجّهت الیها وجدتها مطروحاً علی الارض کانّها ما خلقت فیها و علیها و فارقت منها اذاً صرخت الحوریات المعلّقات فی الهواء و ضجّت الجوهریات المطهّرات فی العماء و رجعن کلهنّ الی قصورهنّ و سرادقهنّ و مساکنهنّ کانهنّ ما قدرت لانفسهنّ و ما خلقت لذواتهنّ و کنت قائماً علی جسدها ثمّ بعد ذلک اخذتها و غسّلتها من مدامع عینی و کفنتها فی ثیابی فلمّا وضعتها علی التراب قربت فمی تلقاء اذنها الیمنی و بشّرتها بما لا یقدر احد ان یسمع منّی فی حقّها و اذاً هی اهتزّت من کلمة الله فی نفسها ثمّ بشّرتنی فی ما لا ینبغی ان اذکرها و اتنفّس فیها و بها ثمّ بعد ذلک اودعتها فی اوعیة القدس و ارجعتها الی محل الّذی قّدر لها و کذلک

ص ١٢\*\*\*

و کذلک نلقی علیکم یا ملأ الفردوس من رؤیا البقاء عبّروا لی ان کنتم لرؤیا الرّوح تعبرون.

[لوح راجع به زیارت بیت بغداد] **هو الباقی الظّاهر**

فسبحان الّذی نزّل الآیات بالحق و ینزّل بامره کیف یشاء لا اله الّا هو العزیز المقتدر القدیر لن یمنعه شیء عن امره و سلطانه یفعل ما یشاء فی جبروت الامر و الخلق و یحکم ما یرید و له یسجد کل من فی السّموات و الارض یحیی و یمیت ثمّ یبعث من یشاء من هذا الکوثر العذب المقدّس المنیر قل تالله انّ روح الامر قد ظهر بالحق و اشرق جمال الاحدیّة عن مشرق القدس بسلطان مبین و به امتحن الله کل من فی ملکوت الامر و الخلق و انّه لمیزان الله بین السّموات و الارضین قل انّه شجرة الطّور فی هذا الظّهور تنطق بالحق بانّه لا اله الّا انَا الرّحمن الرّحیم قل یا قوم اتّقوا الله و لا تختلفوا فی کلمة الله و انّما قد ظهرت بالحق بامر ینصعق عنه کل من فی السّموات و الارض الّا من شاء ربّک العزیز القادر المقتدر الحمید قل انّها قد کانت بینکم و یتلی علیکم فی کل حین من آیات الله

ص ١٣\*\*\*

و انتم ما اطّلعتم بها بما اخذتکم الاوهام و کنتم علی غفلة مبین کذلک منع الله ابصارکم عن عرفان نفسه بعد الّذی کان بینکم بجمال الّذی ما ادرک شبهه احد من الاولین ان یا عبد اسمع نداء الله عن هذه الشجرة الّتی ارتفعت علی جبل القدس و تنطق بالحق بانّه لا اله الّا هو العزیز الجمیل قل هذا نداء ما سمع شبهه احد فی الازل الآزال و لن یسمعه احد الّا بان یدخل فی هذا الرضوان المرتفع المنیع ان یا محمد انت بسمع الرّوح اسمع نداء الله من هذه الورقة المنبتة المتحرّکة المرتفعة المغنّیة علی هذه الشجرة المرتفعة الاحدیّة الالهیة و لا تلتفت الی نفس فتوکّل بربّک و ربّ العالمین و توجّه الیه و لا تخف من احد و لا تکن من الغافلین ثمّ اعلم بانّا امرناک حین ذهابک عن بین یدینا و وصّیناک بوصایا محکم عظیم و منها ما امرناک بان لا تزد عمّا رأیت فی هجرتک مع الله و لا تنقص ممّا شهدت و انّ هذا من امری علیک و یشهد بذلک کل الوجود و عن ورائه لسان الله الملک العزیز القدیر و انّک زدت فی اوهام النّاس و نقصت عمّا رأیت من قدرة الله ربّک و ربّ آبائک الاولین ان یا محمد ان اتّق الله و لا تتّبع هویٰک و لا تغیّر نعمة الله علی نفسک و لا تکن من الجاهلین اتّق الله فی نفسک

ص ١٤\*\*\*

نفسک ثمّ اشهد امر الله ببصرک ثمّ اخرق حجبات الوهم باسمی المقتدر العزیز الحکیم و انّک لو لن تخرق السّبحات عن وجه قلبک الی ابد الآبدین انّا امرناک بالتمسّک بزمام الامر و نأمرک بذلک بدوام الله العزیز العلیم الی ان تخرق الاحجاب و تطلع عن مشرق الامر بقدرة و سلطان بدیع ان یا محمد بلّغ نفسک ثمّ بلّغ النّاس بما طلع الوجه عن خلف السّبحات بانوار عز عظیم ثمّ ذکّر النّاس بما امرت من لدی الله و لا تأخّر فیه أقل من الحین فاشدد ظهرک بما امرناک حینئذ فی هذا اللّوح الدرّی المنیر و لا تکن من الّذین ما یتّبعون الّا ما امرهم هواهم و یکوننّ من الخاسرین فاعلم بانّ ربّک عالم بکل شیء و عنده علم السّموات و الارض و غیب ما فی جبروت الامر و الخلق و انّ هذا لحق ان انت من العارفین لن یشتبه علیه امر و لن یحتجب عنه ما یخطر فی صدور النّاس و انّه لمحیط علی العالمین ایّاک ایّاک یا محمد اسمع قولی و دع کل من فی السّموات و الارض عن ورائک ثمّ استقم علی الامر باستقامة من عندنا و امر من لدنّا و لا تضطرب فی نفسک و لا تکن من الخائفین و ما رأیت و شهدت سلطان القدرة و القوة و ما اطلعت کیف ظهرت ید الله عن رداء

ص ١٥\*\*\*

قدس کریم اَما رأیت کیف انقادت الامور لسلطانه و خضعت له اعناق الفراعنة و ذلّ عنده کل ذی شوکة عظیم مع الّذی کان بین یدی الاعداء فی کل صباح و مساء و فی کل بکور و اصیل و اَما شهدت اعتراف کل العلماء و عجزهم حین الّذی اشرقت علیهم انوار العلم و الحکمة من هذا الفم الدرّی الابدع البدیع ان یا محمد فانصف بالله ثمّ تفکّر فی ما اشرق بالفضل و لا تتّبع هواک و لا تکن من المعرضین طهّر نفسک عن حدودات البشر و لا تجاوز عن حکم الانصاف و لا ترتدّ البصر عن منظر الله المشرق العلیّ العظیم انّ الله ما جعل لرجل من قلبین و هذا ما نزّلناه علی محمد العربی من قبل و أظهرناه بلسان عربی مبین صفّ مرآت قلبک لتنطبع علیه جمال الله و انّ هذا لنصحی علیک و علی عبادنا المقرّبین فو الله قد تمّت نعمت الله علیکم و ظهر سلطانه و طلع دلیله و جاء برهانه و کملت حجّته ان انتم من النّاظرین ان یا محمد انّا سترنا وجهنا عنکم فی عشرین من السّنین و یشهد بذلک انفسکم و ارواحکم و من ورائکم کل من سکن فی سرادق الخلد خلف لجج البقاء من هیاکل المقدّسین و کان النّاس مریباً فی هذا الجمال بحیث ما عرفه أحد منهم بعد الّذی حضروا کل بین یدی الله فی کل یوم و سمعوا

ص ١٦\*\*\*

و سمعوا آیاته و شهدوا انواره بحیث احاطت علی کل من فی السّموات و الارض و علی الاولین و الآخرین ان یا محمد قد کنت من قبل مبشّر النّاس بهذا الظّهور فی التّسع بما بشّرهم الله به فی کل الالواح بل فی کل صحف و زبر منیر و انّا منعناک عن ذلک و فی تلک الایام ما تمّت میقات الله و ما جاء الوعد بما قدّر فی الواح قدس حفیظ اذاً لمّا تمّت المیقات و جاء الوعد امرناک بما اردت من قبل لتکون من الذّاکرین بامر الّذی لن یقوموا معه من فی السّموات و الارض و هذا ما نزّل حینئذ من جبروت الله العلیّ العظیم ان یا محمد اولاً غسّل نفسک ثمّ روحک ثمّ ذاتک ثمّ جسدک ثمّ ارکانک من هذا الکوثر الّذی جری بالحق من هذا القلم الدرّی القویم ثمّ غسّل به النّاس بما استطعت لیطهّر به افئدة العارفین ثمّ اعلم بانّ ربّک لیقدر ان یبدّل من فی الملک بحرف من عنده و انّه لهو المقتدر القدیر و لیٰکن تأخّر فی ذلک بما قضی فی الالواح و لیمتاز الطیّب من الخبیث و السعید من الشقیّ و یفصّل به الموحّدین عن المشرکین قل تالله انّ الفتنة قد جائت و بها ترجف ارکان النّاس و تزلزلت عنها قلوب المقرّبین قل انّ الّذین هم استنکفوا عن عبادة ربّهم اولئک استحبّوا العمی علی الهدی و الظّلمة علی النّور و اولئک لفی

ص ١٧\*\*\*

خسران مبین ان یا محمد ذکّر النّاس بهذا الحلّ و الحرم لانّ هذا مقام الّذی جعله الله مقدّساً عن کل دنس و مطهّراً عن انظر المغلّین و انّک انت فاصعد بهذا الجناح الّذی اکرمناک الی مقام الّذی تجد کل الارض و من علیها فی ظلّک ثمّ بلّغ النّاس بما امرناک و لا تکن من الصّابرین ثمّ امش بین النّاس بنور من لدنّا و ان وجدت مقبلاً فاقبل الیه بتمامک و ان وجدت معرضاً فاعرض عنه فتوکّل علی الله الفرد المتعالی العلیم الخبیر قل یا قوم فارحموا علی انفسکم و انفس العباد و لا تسدّوا أبواب الفضل علی وجوهکم و لا تکوننّ من الهالکین و یا قوم لا تفرحوا بما عندکم من الظّنون و الاوهام بل فافرحوا بما عند الله و انّ هذا لحکم الله علیکم ان انتم من الشّاعرین ثمّ اعلم یا محمد انّ المشرکین ارادوا ان ینقطعوا نسمات الله عن هبوبه و یبدّلوا کلمة الله بما امرهم انفسهم و هواهم و لذا حبسونا فی هذه الارض الّتی انقطعت عنها ایدی الآملین ثمّ أرجل القاصدین قل الله غالب علی امره و قادر علی فعله و امره فوق امرکم و تقدیره فوق تدبیرکم یفعل ما یشاء و لن یمنعه شیء عن قدرته و سلطانه و انّه لهو الباقی الدائم العزیز القدیر فسوف یظهر امره و یعلو برهانه و یرفع سلطانه الی مقام الّذی ینقطع عنه أیدی المشرکین کذلک قصصنا لک من

ص ١٨\*\*\*

من کل قصص و فصّلنا لک ما کنّا علیه ثمّ هذا النبأ الاعظم العظیم لتقرّ بذلک عینیک و عیون الّذین هم لن ینظروا الّا بهذا المنظر الاعزّ الکریم ان یا محمد فانفخ من روح الحیّ الحیوان علی هیاکل العالمین ثمّ انقطع نسبتک عن کل ذی نسبة و تمسّک بهذه العروة المحکم الدرّی المنیر لتهبّ منک اریاح الانقطاع علی من فی الارض اجمعین و اذا اردت ارض القاف ذکّر اهلها بما امرناک فی هذا اللّوح لتکون مبشّراً من لدنّا علی المخلصین ثمّ ذکّر من لدنّا حرف الهاء لیستبشر فی نفسه و یکون من الرّاضین قل یا حرف الهاء انّک سئلت الله ربّک فی سنین القبل فی ما انزلناه بالحق بلسان اعجمیّ منیع و انّا امسکنا زمام القلم فی جوابک لذا وجدناک فی غفلة و سکر عظیم فوالله بذلک بکت السّموات و تزلزلت ارض القدس و اندکّت جبال العلم و ضاقت صدور المقرّبین قل ان یا هادی انّک بایّ شیء آمنت بعلیّ من قبل و من قبله بمحمد رسول الله و من قبله بابن مریم و من قبله بموسی الکلیم و من قبله بخلیل الرّحمن و من قبله بنوح النّبی الی ان یرجع الرسالة ببدیع الاول فأت به ان کنت من الصادقین ان کنت آمنت بهم و بما نزل علیهم من آیات الله قل تالله هذا لعینها و هذا الجمال جماله فاشهدوه ان انتم من الشّاهدین و من دون ذلک ملئت الآفاق من انوار هذه الاشراق و ظهر سلطان الاسماء

ص ١٩\*\*\*

بکل فضل منیع و قمیص بدیع قل فوالله یا حرف الهاء قد بکت روحک حین الّذی خرج هذا السؤال عن فمک و جری عن قلمک و انّک ما عرفت و کنت من الغافلین و اعلم بانّ ربّک حین الّذی کان فی سلطان غیبه لن یدرکه الاسماء و لا الصّفات و لا افئدة المرسلین و اذا استقرّ علی عرش الظّهور و یخدمه کل الاسماء و الصّفات کعبد الّذی یخدم مولاه ان انتم من النّاظرین و هو بنفسه مقدّس عن کل ذلک و عن کل ما عرفتم و هذا ما نزل بالحق من جبروت عزّ رفیع اَما شهدتم بانّ کل ذلک خلق بقوله و انتم ان لن تشهدوا فانّا شهدناه بالحق و کنّا علی ذلک شهید علیم فاشهد بانّ الشّمس خلق بامره و خلقها الله بالفضل و جعلها سراج عزّه بین السّموات و الارضین و کذلک فاعرف کل الاسماء فی حوله ان انت من النّاظرین و مع ذلک کیف ما رضیت بانّا نرجع اسماً من الاسماء الی انفسنا بعد الّذی اظهرنا علیکم الامر بحجّة مبین و انّا خلقنا الاسماء و ملکوتها بسلطان القدرة و القوّة و انّک منعت موجدها عن اسم منها و کذلک فعلت ان کنت من الشّاعرین و انّا عفونا عنک ان تستغفر الله ربّک و تکون من التائبین یا عبد اتّق الله ثمّ افتح عیناک لتشهد امر الله ببصرک فو الله لن یکفیک الیوم شیء ولو تمسّکت بالاولین و الآخرین الّا

ص ٢٠\*\*\*

بان تدخل فی ظلّ الله و هذا ظلّه قد احاط العالمین قل تالله الحق بعد ظهوره لن یکفیکم شیء و لن یغنیکم امر و لو انتم تستدلّون بکل ما عندکم من تماثیل الغافلین ثمّ اعلم بانّ کل ما انتم سمعتم قد ظهر بامری حین الّذی کنت فی غفلة و حجاب غلیظ و کل ما انتم ادرکتم و علمتم او عرفتم و استدللتم به یرجع بقولی کما رجع فی القرون الاولین قل هل تریدون ان تستروا جمال الشّمس باکمام الغلّ و البغضاء او بسبحات ظنونکم یا ملأ المعرضین او ان تمنعوا بحر الله عن امواجه او نار الامر عن اشتعالها فبئس ما انتم ظننتم فی انفسکم و ساء ما انتم فعلتم و تکوننّ علیه لمن العاکفین ایّاکم یا ملأ البیان ان لا تشرکوا بالله و لا تعترضوا علیه بما عندکم ذکّروا بالله و لا تعترضوا علیه بما عندکم ذکّروا ما وصّیتم به فی الصّحف و الالواح اتّقوا الله و کونوا من المتّقین اَما کان هذه من آیات الله و اَما کان هذا الغلام عبده و جماله و عزّه و بهائه ثمّ امره و ضیائه و قد اشرق بانوار الّتی خسف عند اشراقها کل الشّموس و کیف هؤلاء المظلمین قل تالله قد نزل من سماء الامر و فی یمینه ملکوت العزّ و الاقتدار و یدعو النّاس الی رضوان القدس و لن یخاف من احد و لو احاطته المشرکون من هؤلاء الکافرین

ص ٢١\*\*\*

قل انّه ظهر مرّة باسم بدیع الاول ثمّ مرّة باسم الخلیل ثمّ مرّة باسم الکلیم ثمّ باسم الرّوح ثمّ باسم الحبیب ثمّ باسم علیّ بالحق ثمّ باسم الحسین فی هذا الجمال المقدّس المشعشع المنیر کل ذلک تذکر لکم لمّا وجدنا النّاس فی ضعف و الّا فو الّذی نفسی بیده لالقیناکم من نغمات الّتی تستجذب عنها افئدة الملأ الاعلی و ینصعق عنها من فی جبروت الخلق اجمعین قل یا قوم فارحموا علی الّذی جائکم ببرهان الله و حجّة و یدعوکم الیه و بما نزل من عنده و ان لن تؤمنوا به دعوه بنفسه و لا تعترضوا علیه و لا تکوننّ من المعرضین اَما تشهدون کیف قام بنفسه و قام علی کل الملل بکل ما عندهم و تنکرون هذا الفضل بعد الّذی شهدتم بعیونکم و تکوننّ من الشّاهدین و هو بنفسه ما خاف من احد و لن یخاف بحول الله و قوّته و بلغ الامر الی شرق الارض و غربها و ما بینهما من کل ذی شوکة و ذی سلطنة و اقتدار عظیم لو انتم تستطیعون فاظهروا عن اماکنکم ثمّ اخرجوا رؤوسکم عن بیض الغفلة لتطّلعوا بقدرة الله و بما ظهر من عنده و تشهدوا عجزکم و عجز الخلایق اجمعین اَما ارتفعت اعلام النّصر و املأ من هذا الاسم اسم الله بین السّماء و الارض و فدیت نفسی فی کل یوم و فی کل حین قل تالله ما حفظت نفسی فی اقلّ من آن و کنت مشرقاً کالشّمس

ص ٢٢\*\*\*

کالشّمس فوق رؤس الاعداء و انتم ما نصرتم الله فی اقلّ من آن و کنتم قاعداً فی بیوتکم و سترتم وجوهکم عن المحبّین و کیف هؤلاء الظّالمین و مع ذلک اشتغلتم بظنونکم بما امرکم به نفسکم و هویکم و کذلک زیّن الشیطان لکم اعمالکم و کنتم من العاملین قل یا قوم اَفمن یطیر فی هواء الرّوح کمن هو یلعب بالطین اَفمن کان مشرقاً فی مقابلة الاعداء کمن یستر وجهه فی الحجبات خوفاً من نفسه اذاً فانصفوا ان انتم من المنصفین اَفمن کان ماشیاً فی فاران القدس کمن کان قاعداً فی البیت فتبیّنوا یا ملأ الغافلین قل تالله انّ اقبال کل من فی السّموات و الارض و اعراضهم عندی کنداء نملة فی بیداء عزّ وسیع قل لن یرفع الی الله ضجیج احد و لا صریخ نفس الّا بهذا الاسم الاعظم الاقوم القدیم قل تالله الحق لن ینفعکم الیوم شیء عمّا کان و عمّا یکون الّا بان تأووا بهذا الرکن المحکم الشدید قل ان یا حرف الهاء لو کنت مستطیعاً لامرناک بان تنفق جزاء ما سئلت الف الف الف الف الی ان ینقطع النّفس قنطاراً من الماس بیض لانّ من سؤالک قد هبّت روائح الکره و غبار الهمّ علی العالمین لانّ کل ما نزل من عندی هذا ما استدللتم به بحجیّة حجج الله فی کل عهد و قرن و عصر و انتم تشهدون بذلک و من ورائکم

ص ٢٣\*\*\*

کل ذی علم علیم فلمّا اقبلت منهم ما ظهر من عندهم و ترکت ما ظهر منهم فی قمیص اخری اَتؤمن ببعض الکتاب و تعترض ببعض و انّ هذا لظلم عظیم فو الله قد بکت علیّ عیون الغیب و الشهادة بما ظننتم فی حقی و کنتم من الظّانّین ففی تلک الایام کنت ساتراً نفسی عن المقبلین و المعرضین و سترت نفسی فی الف حجاب لئلّا یعرفنی من احد و لئلّا یرفع ضوضاء المنافقین و کنّا بینکم کاحد منکم و بذلک امتحن الله ابصارکم و وجدکم من المحتجبین قل انّ مربّی الممکنات و موجدهم قد کان فی ثوب الرّعیة و انتم ما رضیتم بذلک الی ان سجن فی هذا السّجن اذا ظهر بالحق و کشف النقاب عن وجهه و اشرق عن فجر الله المهیمن العزیز السلطان المقتدر القدیر فلمّا عادوا المشرکون عدنا علیهم و اظهرنا نفسنا بالحق لیعلموا بانّ الله لن یخاف من احد و لن یشغله شأن عن شأن و لن یمنعه عن سلطانه اعراض المعرضین و سلطنة السلاطین ان یا محمد فأمر النّاس بما امرک الله ثمّ علّمهم بما علّمک الله من عنده ثمّ انصره بقلبک و لسانک و کل ما لک و علیک و له نصر السّموات و الارض و نصر ما یری و ما لا یری و نصر العالمین ثمّ قدرنا

ص ٢٤\*\*\*

قدّرنا فی لوح القضاء من قلم الامضاء لمن خطر فی نفسه و توقّف فی هذا الامر المبدع البدیع و لم اراد ان یتوجّه الی شطر القدس و یحضر بین یدی الله العزیز العلیم و یسمع نداء الله و ینظر جماله و یستنشق رائحة الله العزیز المقتدر المتعالی الکبیر بان یخرج عن بیته مهاجراً الی الله الی ان یدخل فی المدینة الّتی سمّی بدار السّلام و اذا ورد فیها یکبّر الله ربّه بلسان السرّ و الجهر الی ان یصل الی الشطّ و اذا وصل الیه یلبس احسن ثیابه ثمّ یتوضأ کما امر الله فی الکتاب و اذا غسل یداه یقول ای ربّ هذا ماء الّذی اجریته بامرک فی جوار بیتک الحرام و کما غسّلت یا الهی منه یدای بامرک غسّلنی عن کل دنس و ذنب و غفلة و عن کل ما یکرهه رضاک و انّک انت المقتدر القدیر ثمّ یغسل وجهه و یقول ای ربّ هذا وجهی الّذی طهّرته بارادتک اذا اسئلت بسلطان عز فردانیّتک و بدایع اسماء مظاهر امرک بان تطهّره عمّن سواک ثمّ احفظه عن التوجّه الی غیرک و النّظر الی الّذین هم لم یقصدوا جمالک الظّاهر الطاهر العزیز الکریم ثمّ یعبر عن الجسر بوقار الله و سکینته و یکبّر الله الی ان یصل الی آخر الجسر اذاً یتوجّه الی شطر البیت و یقول فی اوّل قدمه ای ربّ هذا

ص ٢٥\*\*\*

أول خطوة وضعتها فی سبیل رضائک و اول قدم حرّکته بارادتک و قد هربت یا الهی عن کل الجهات الی جهة فضلک و فررت عنّی و عن نفسی و عن کل ما سواک الی شطر جودک و ألطافک الهی لا تخیّب آملیک عن سحاب رحمتک و عنایتک و لا تمنع قاصدیک عن غمام مجدک و اکرامک فها أنا یا الهی قصدت بیتک الّتی یطوفنّ فی حولها سکّان ملأ الاعلی و من دونها أرواح المقرّبین من الاصفیاء اسألک بها و بهم بان لا تمنع بصری عن بدایع أنوار قدس جمالک و لا تحرم وجهی عن ظهورات هبوبات اریاح فجر لقائک و لا تسدّ عن قلبی نغمات عزّ وحیک و الهامک و انّک أنت ذو الجود و الجبروت و ذو الفضل و الرّحمة و الملکوت و انّک ذو القدرة و القوة و العظموت و انّک أنت لمن دعاک قریب مجیب ثمّ یتبهّی الله و یشرع فی الطواف و یطوفنّ حول البیت سبع مرّات و اذا تمّ عمله و قابل باب البیت یقوم و یستغفر الله سبعین مرّة ثمّ یقول یا الهی و سیدی لک الحمد علی ما اکرمتنی و انعمتنی بحیث اقمتنی علی مقام الّذی لا یری فیه الّا شئونات عزّ سلطان احدیّتک و لا یشهد فیها الّا بوارق أنوار شمس جمالک أسالک و بنفسک بان تخلّصنی عن کدورات الدّنیا

ص ٢٦\*\*\*

الدّنیا و زخرفها و تخرق عن وجه قلبی حجبات الّتی منعتنی عن الدخول فی غمرات أبحر عزّ توحیدک و احجبتنی عن الورود فی میادین قدس وصالک و لقائک ای ربّ لا ترجعنی عن باب رحمتک خائباً و لا تطردنی عن بیتک خاسراً ای ربّ فاغفر لی و لابوی و اخوتی و أهلی و عشیرتی من الّذین هم آمنوا بک و بآیاتک الکبری فی مظهر جمالک الاعلی و انّک أنت العزیز الکریم ثمّ یمشی بکل السکون و یتبهّی الله الی أن یصل الی الباب یقوم و یقول الهی هذا مقام الّذی رفعت فیه صوتک و ظهر برهانک و طلعت آثارک و أشرق جمالک و نزلت آیاتک و لاح أمرک و رفع اسمک و شاع ذکرک و کملت قدرتک و علت سلطنتک علی من فی السموات و الارضین ثمّ یخاطب البیت و أرضها و جدارها و کل ما فیها و یقول فطوبی لک یا بیت جعلک الله موطئاً قدمه فطوبی لک یا بیت بما وقع علیک من لحظات عزّ کبریائه فطوبی لک یا بیت بما اختارک الله و جعلک محلاً لنفسه و مقرّاً لسلطنته و ما سبقک أرض الّا أرض الّتی اصطفاها الله علی کل بقاع الارض بما رقم من قلمه الحفیظ فطوبی

ص ٢٧\*\*\*

لک یا بیت بما یفصّل الله بک بین السعید و الشقی من یومئذ الی یوم الّذی فیه تجلّی الرّحمن بانوار قدس بدیع فطوبی لک ثمّ طوبی لک بما جعلک الله میزان الموحّدین و منتهی وطن العارفین و جعلک الله مقدّساً عن عرفان المبغضین و المشرکین بحیث لن یدخل فیک الّا کل مؤمن امتحن الله قلبه للایمان و لن یقدر أن یتقرّب الیک الّا من یهبّ منه روایح السّبحان فطوبی لک بما جعلک الله مخصوصاً للمقرّبین من عباده و المخلصین من بریّته و لن یمسّک الّا الّذین هم انقطعوا بکلهم عن کل من فی السّموات و الارض و لم یک فی قلوبهم الّا تجلّی أنوار عزّ وحدانیّته و فی ذواتهم الّا ظهورات تجلّیات قدس صمدانیّته و هذا شأن اختصّک الله به و بذلک ینبغی بان تفتخر علی العالمین فطوبی لک و لمن بناک و عمّرک و خدمک و سقی اورادک و لمن دخل فیک و لمن لاحظک و لمن وجد فیک رائحة القمیص عن یوسف الله العزیز القدیر و أشهد بانّ من دخل فیک یدخله الله فی حرم القدس فی یوم الّذی یستوی فیه جمال الهویّة علی عرش عظیم و یغفر کل من التجاء بک و دخل فی ظلّک ثمّ یقضی حوائجه ثمّ یحشره فی یوم القیمة الّذی یستضیئ

ص ٢٨\*\*\*

یستضیئ منها أهلها من الاولین و الآخرین ثمّ یکبّ بوجهه علی تراب الباب و ینادی ربّه بنداء کل منقطع نادم منیب و یقول ای ربّ أنا الّذی تعدّیت علیک و اعترضت علی جمالک بما شغلتنی نفسی و هوائی و انّک أنت العلیم الخبیر ای ربّ فلمّا عرفت نفسک أستغفرک عمّا کنت علیه و عمّا ظهر من لسانی و خرج عن فمی و خطر فی قلبی و رجعت الیک بکلی و انّک أنت الغفور الرّحیم ای ربّ عرّفتنی مواقع أمرک و أیقظتنی عن نومی و غفلتی اذاً خرجت عن بیتی متوجّهاً الی بیتک و کنت ناظراً الی شطر عنایتک و غفرانک و انّک أنت أرحم الرّاحمین ای ربّ قد جئتک بذنب الّذی کان اثقل ممّا فی السّموات و الارض و اکبر عن خلق الکونین الی ان قمت بین یدی باب بیتک الّتی ما خاب عنها احد المذنبین و سجدت ترابها خاضعاً لجمالک و خاشعاً لسلطنتک و متذلّلاً لحضرتک ای ربّ فارحمنی برحمتک و افضالک ثمّ اجعل لی مقعد عزّ عندک و الحقنی بعبادک التائبین ای ربّ فاغفر جریراتی و خطیئاتی عن کل ما اکتسبت ایدای انّک انت العزیز الکریم ثمّ یرفع رأسه و یستغفر الله بهذا الاستغفار العزیز العظیم ای ربّ استغفرک بلسانی و قلبی

ص ٢٩\*\*\*

و نفسی و فؤادی و روحی و جسدی و جسمی و عظمی و دمی و جلدی و انّک انت التّواب الرّحیم و استغفرک یا الهی باستغفار الّذی به تهبّ روائح الغفران علی اهل و به تلبس المذنبین من رداء عفوک الجمیل و استغفرک یا سلطانی باستغفار الّذی به یظهر سلطان عفوک و عنایتک و به تستشرق شمس الجود و الافضال علی هیاکل المذنبین و استغفرک یا غافری و موجدی باستغفار الّذی به یسرعنّ الخاطئین الی شطر عفوک و احسانک و یقومنّ المرتدّین لدی باب رحمتک الرّحمن الرّحیم و استغفرک یا سیدی باستغفار الّذی جعلته ناراً لتحرق کل الذنوب و العصیان عن کل ثابت راجع نادم باکی سلیم و به یطهّر اجساد الممکنات عن کدورات الذّنوب و الآثام و عن کل ما یکرهه نفسک العزیز العلیم ثمّ یدخل البیت بوقار و سکون کانّه یشهد الله فی جبروت امره و ملکوت بیته الی ان یدخل فی الصحن و یحضر فی مقابلة قبّة الّتی کانت مخصوصة باستواء عرش العظمة علیها اذا یرفع ایداه ثمّ یتوجّه طرفه الی شطر افضاله و یقول اشهد فی موقفی هذا بانّه لا اله الّا هو وحده لا شریک له و لا شبیه له و لا

ص ٣٠\*\*\*

و لا ندّ له و لا ضدّ و لا وزیر و لا نظیر له و لا مثال له و انّ نقطة الاولی عبده و بهائه و عظمته و کبریائه و لاهوته و جبروته و سلطانه و عزّته و ملکوته و اقتداره و عزّه و شرفه و الطافه و به اشرق جماله و ظهر وجهه و طلع برهانه و تمّ دلیله و کملت حجّته و لاحت آیاته و به حشر من فی السّموات و الارض و بعث من فی ملکوت الامر و الخلق و به هبّت نفحات القدس علی العالمین و اشهد بانّ من یظهره الله حق لاریب فیه یأتی بانوار قدس منیع و به یجدّد خلق السّموات و الارض و خلق الاولین و الآخرین فهنیئاً لمن یدرک زمانه و یدخل بابه و یشرّف بلقائه و یطوف فی حوله و یسجد بین یدیه و یزور تراب قدمیه و یقوم فی محضره و یکون من القائمین ثمّ یقول ای ربّ هذا بیتک الّتی فیه هبّت نسمات جودک و عنایتک و فیها تجلّیت فی سرّ السرّ بکل مظاهر اسمائک و مطالع صفاتک و ما اطّلع بذلک احد الّا نفسک العلیم ای ربّ هذا بیتک الّتی منها ظهرت آیات فضلک علی العالمین و فیه ورد علیک ما ورد من المقبلین و المعرضین

ص ٣١\*\*\*

و انّک انت صبرت فی کل ذلک بعد قدرتک و سلطانک و انّک انت العلیم الحکیم القادر القدیر ای ربّ هذا مقام الّذی به تمشیّتَ بقدمیک القدیم و فیه رفعت صوتک و نغماتک ثمّ ندائک و تغرّداتک البدیع الملیح ای ربّ هذا مقام فیه استویت علی عرش الممکنات و تعلّیت فیه بسلطان قدرتک علی کل من فی السّموات و الارضین ای ربّ هذا مقام الّذی توجّه فیه طرفک الی شطر جودک و فیه تموّجت ابحر القدرة فی کلمتک المکنون المصون الحفیظ ای ربّ هذا مقام الّذی کان فیه امرک فی سرّ السّر و ما تحرّک فیه شفتاک علی ما اردت و سترت فیه وجهک المنیر و کنت فیه فی غیب الغیب و سرّ السّتر بحیث ما عرف نفسک احد من العالمین ای ربّ هذه بیتک الّتی عرّوها بعدک عبادک و غاروا ما فیها و نهبوا ما علیها و بذلک هتکوا حرمتک و حاربوا معک فی سرّهم و نقضوا میثاقک و کسّروا عهدک و انت سترت کل ذلک و تجاوزت عنهم بعفوک البدیع ای ربّ لاتعرّنی عن جمیل سترک و لا تنزع عنّی بُرد عنایتک و غفرانک و لا تبعدنی عن جوار رحمتک و لا

ص ٣٢\*\*\*

و لاتحرمنی عن کوثر فضلک المنیع ای ربّ قدّسنی عن دونک و قرّبنی الی نفسک و شرّفنی بلقاء و انّک انت القادر العالم المدرک الباعث المحیی الممیت ای ربّ وفّقنی علی ما انت اردته لعبادک المقرّبین ثمّ قدّر لی خیر ما قدّرته لاصفیائک المقدّسین اذاً یسکن فی نفسه و یسکت فی ذاته ثمّ یتوجّه بقلبه و سمعه الی شطر البیت ان وجد رائحة الله و سمع ندائه یوقن فی نفسه بانّ الله کفّر عنه سیّئاته و تجاوز عنه و تاب علیه و شهد نفسه مثل یوم الّذی ولد من امّه و ان ما وجد رائحة الله العزیز القدیر یکرّر العمل فی هذا الیوم او فی یوم اخری الی ان یجد و یسمع و هذا ما قدّر من قلم عزّ حکیم علی الواح قدس حفیظ کذلک یفتح الله ابواب الفضل و الجود علی وجه السّموات و الارض لعلّ النّاس لا یمنعون انفسهم عن رحمة الله و فیضه و انّ هذا لهدی و ذکری من لدنّا علی العالمین ان یا حرف الهاء اسمع ما ینادیک الله فی هذا السّجن و لا تلتفت الی شیء فتوکّل علیه ثمّ ادخل فی شاطیء اسم عظیم ثمّ اعلم بانّا لمّا اجبناک من قبل لذا انصحناک فی هذا اللّوح لتستنصح فی نفسک و تطّلع بما هو المستور عن انظر العالمین فو الله ما اردنا فی ذلک الّا

ص ٣٣\*\*\*

تنزیهک عن حجبات التّقلید و ورودک فی هذا الرضوان الممتنع المنیع و لتشهد الامور بعینک و تعرف کنز الله الاکبر فی هذه الکلمة العظیم قل تالله یا قوم ما انا الّا عبد الله و بهائه و ادعوکم الی الله و بما نزل من عنده و ما ارید منکم من جزاء و کان الله

بینی و بینکم لشهید ایّاکم ان لا تعترضوا بالّذی جائکم بآیات الله و حکمه خافوا عن الله ثمّ عن حدوده لا تکوننّ من المتجاوزین ان اتّبعوا ملّة الله و دینه و لا تختلفوا فی ما نزل علیکم و کونوا من المتقین اذاً قم یا عبد و تدارک ما فات عنک لیغفرک الله بجوده و یلبسک من رداء عزّ کریم دع الدّنیا و ما فیها و علیها فی ظلّک ثمّ طیّر فی هواء الرّوح و لا تخف من المشرکین اولاً فانقطع فی نفسک ثمّ ادع العالمین بالانقطاع لیؤثّر قولک فی قلوب الغافلین قدّس نفسک عن الدّنیا ثمّ امر النّاس بالتّقدیس عنها کذلک یعظک الورقاء ان انت من العاملین فوالله یا عبد لو تستنشق هذا القمیص الّذی ارسلناه بایدی المبشّرات من تلک الکلمات لتجد منه رائحة الله العزیز المغنی الکریم و تنقطع عن الملک و ما علیه و تدخل مصر الایقان حین غفلتک عن کل من فی الارض اجمعین و تشهد بهذا اللّوح کما شهد الله لنفسه بنفسه فی جبروت امره

ص ٣٤\*\*\*

امره بانّه لا اله الّا هو و انّ عبده و بهائه علی من فی السّموات و الارضین و انّک انت یا محمد اذا کمل تبلیغک علی اسمنا تفحّص هناک لتجد الّذی سمّی بالحبیب ثمّ ذکّره من لدنّا و بشّره من عندنا لیفرح فی نفسه و یکون من الفرحین قل یا عبد فاشکر الله بما حضرت بین یدیه و فزت بلقائه و کنت من الفائزین و لو انّک ما عرفته حین الّذی کنت جالساً بین یدیه و لیکنّ الله قبل عنک طاعتک و قدّر لک فی اللّوح اجراً عظیما فو الله لو تطّلع بما قدّر لک لتطیر من الشوق و لیکن ستر ذلک عنک و عن عیون العالمین لحکمة الّتی کانت فی علم ربّک و ما اطّلع به احد الّا نفسه و هذا تنزیل من لدی الله العزیز الحمید ثمّ ذکّر الاحباب فی هناک من کل اناث و ذکور و من کل صغیر و کبیر ثمّ ذکّرهم بهذه الایام الّتی تغنّ فیها عندلیب القدس فی آخر ایامه و تذکّرهم باذکار قدس منیع قل یا قوم فانتهوا ما نهیتم عنه و لا تتعدّوا عن حدود الله و لا تجاوزوا عمّا امرتم فی الکتاب اتّقوا الله و لا تکوننّ من الخاسرین ثمّ اجتمعوا علی امر الله و کلمته و لا تختلفوا فی شیء و لا تشرکوا بالله و کونوا من الموحّدین کذلک قضینا لکم

ص ٣٥\*\*\*

و للّذین قضی نحبهم و کانوا امم امثالکم علی انّه لا اله الّا هو العزیز الفرد الغالب القدیر و اذا جمعتم علی مقاعدکم ذکّروا حزننا و بما ورد علینا ثمّ سجننا فی هذا الارض الّتی منعت عن دخولها عبادنا المریدین ثمّ اعلم یا محمد انّا جعلنا هذا اللّوح روحاً حیّاً حیواناً لتنفخ منه علی کل ارض و مدینة علی قدر ما استطعت علیه لئلّا تمسّک من ضرّ و تعب و انّک فاعمل بما امرت علی قدر طاقتک و لا تتعب نفسک فوق قدرتک و کن فی حفظ و سلامة منیع ثمّ اعلم بان حضر بین یدینا ورقة من عندک و ذکرت فیها اسماء الّذین هم اکرموک فی رجوعک عن تلقاء الجمال بامر الله العزیز الغالب العلیم الحکیم و بذلک رضینا عنهم و اثبتنا اسمائهم فی لوح الّذی لن یغادر عنه ذرّة من اعمال الخلایق اجمعین لیشکروا الله فی انفسهم و یذکروه فی ایامهم و یکوننّ من الشاکرین کذلک مننّا علیک و علیهم رحمة من عندنا لهم و لعبادنا الصالحین ثمّ اشکر الله فی نفسک بما جعلناک حاملاً لهذا الفضل الاکبر و انتجبناک لتبلیغه علی العالمین و بذلک مننّا علیک و علی نفسک و روحک و علی آبائک الی ان ینتهی الی بدیع الاول و انّ هذا لفضل مبین فاعرف شأنک فی

ص ٣٦\*\*\*

فی ذلک و بما سقیناک من خمر الّتی جعلها الله نوراً ثمّ روحاً ثمّ لذّة للشّاربین فاثبت فی ما امرت و لا تضیّع فی ما قدّر لک و ان یمسّک فرح فی الامر فاشکر الله بارئک و ان یمسّک من حزن فاصطبر و کن فی صبر جمیل الله یوفّی اجور الّذین هم صبروا فی جنبه ابتغاء مرضاته انّه لا یضیع اجر المحسنین انّا رتّلنا هذا اللّوح احسن ترتیلاً لک و لمن اراد الله لنفسه و هذا احسن الفضل من لدنّا لعبادنا المؤمنین و الرّحمة علیک و علی کل من آمن بالله و بما نزل من عنده فی الواح قدس مبین و الحمد لله ربّ العالمین.

[لوح جواهر الاسرار] **جواهر الاسرار فی معارج الاسفار لمن اراد ان یتقرّب بالله**

**المقتدر الغفّار فهنیئاً للابرار الّذین یشربون من هذه الانهار**

**هو العلیّ الاعلی**

یا ایّها السّالک فی سبل العدل و النّاظر الی طلعة الفضل قد بلغ کتابک و عرفت سؤالک و سمعت لحنات قلبک فی سرادق فؤادک اذاً قد رفعت سحاب الارادة لیمطر علیک من امطار الحکمة و لتاخذ عنک کل ما اخذت من قبل و تقلّبک عن جهات الضدّیة

ص ٣٧\*\*\*

الی مکمن الاحدیّة و تصلک الی شریعة القدسیّة لتشرب عنها و تستریح نفسک فیها و یسکن عطشک و یبرد فؤادک و تکون من الّذینهم کانوا الیوم بنور الله لمهتدین و لو انّ فی تلک الایام الّتی احاطتنی کلاب الارض و سبع البلاد خفیت فی ذکر سرّی و اکون ممنوعاً عن اظهار ما اعطانی الله من بدایع علمه و جواهر حکمه و شئونات قدرته و لیکن مع کل ذلک ما احبّ ان اخیّب من قام لدی حرم الکبریاء و یرید ان یدخل فی رفرف البقاء و یحبّ ان یطیر فی سماء هذا البیداء فی فجر القضاء لذا اذکر لک بعض ما اکرمنی الله عمّا تطیقه النّفوس و تحمله العقول لئلّا یرفع ضوضاء المبغضین و اعلام المنافقین و اسئل الله بان یؤیّدنی بذلک اذ هو ارحم الرّاحمین و معطی السّائلین فاعلم بانّ لجنابک ینبغی بان تفکّر فی اول الامر بانّ الامم المختلفة الّذینهم کانوا الیوم فی الارض لم ما آمنوا برسل الله الّذین ارسلهم الله بقدرته و اقامهم علی امره و جعلهم سراج ازلیّته فی مشکوة احدیّته و هم اعرضوا عنهم و اختلفوا فیهم و خالفوا بهم و نازعوا معهم و حاربوا بهم و بایّ جهة ما اقرّوا برسالاتهم و لا بولایتهم بل کفّروهم و سبّوهم حتی قتلوهم و اخرجوهم و انّک یا ایّها الماشی فی

ص ٣٨\*\*\*

فی بیداء المعرفة و الساکن فی سفینة الحکمة لولا تعرف سرّ ما ذکرناه لک ما تصل الی مراتب الایمان و لست بموقن فی امر الله و مظاهر امره و مطالع حکمه و مخازن وحیه و معادن علمه و تکون من الّذین ما جاهدوا فی امر الله و ما وجدوا رائحة الایمان من قمیص الایقان و ما بلغوا الی معارج التّوحید و ما وصلوا الی مدارج التفرید فی هیاکل التحمید و جواهر التجرید فاجهد یا اخی فی معرفة هذا المقام لیکشف الغطاء عن وجه قلبک و تکون من الّذین جعل الله بصرهم حدیداً لتشهد جراثیم الجبروت و تطّلع باسرار الملکوت و رموزات الهویّة فی اراضی النّاسوت و تصل الی مقام الّذی ما تری فی خلق الرّحمن من تفاوت و لا فی خلق السّموات و الارض من فتور فلمّا بلغ الامر الی هذا المقام الاعزّ الاعلی و هذا الرّمز الخشن الاسنی فاعرف بانّ هؤلاء الامم من الیهود و النصاری ما عرفوا لحن القول و ما بلغوا الی وعدهم الله فی کتابه انکروا امر الله و اعرضوا عن رسل الله و انکروا حجج الله و انّهم لو کانوا ناظرین الی الحجة بنفسها و ما اتّبعوا کل همج رعاع من علمائهم و رؤسائهم لبلغوا الی مخزن الهدی و مکمن التقی و شربوا من ماء الحیّ

ص ٣٩\*\*\*

الحیوان فی مدینة الرّحمن و حدیقة السّبحان و حقیقة الرضوان و انّهم لمّا ما شهدوا الحجّة بعیونهم الّتی خلق الله لهم بهم و ارادوا بغیر ما اراد الله لهم من فضله بعدوا عن رفرف القرب و منعوا عن کوثر الوصل و منبع الفضل و کانوا فی حجبات انفسهم میّتین و انّی بحول الله و قوّته حینئذ اذکر ما اذکره الله فی کتب القبل و علائم ظهورات الاحدیّة فی هیاکل الانزعیة لتعرف مقام الفجر فی هذا الصبح الازلیة و تشاهد هذه النّار المشتعلة فی سدرة لاشرقیّة و لاغربیّة و تفتح عیناک فی وصولک الی مولیک و یمذق قلبک من نعماء المکنونة فی هذه الاوعیة المخزونة و تشکر الله ربّک فی ما اختصّک بذلک و جعلک من الّذین هم بلقاء ربّهم موقنون. هذا صورة ما نزل من قبل فی انجیل الّتی فی سفر الاول فیه یذکر علائم ظهور الّذی یأتی بعده و یقول الویل للحبالی و المرضعات فی تلک الایام الی ان تغنّ الورقاء فی قطب البقاء و یدلع دیک العرش فی شجرة القصوی و سدرة المنتهی و یقول و للوقت من بعد ضیق تلک الایام تظلم الشّمس و القمر لا یعطی ضوئه و الکواکب تتساقط من السّماء و قوات الارض ترتجّ حینئذ یظهر علامات ابن الانسان فی

ص ٤٠\*\*\*

فی السّماء و ینوح حینئذ کل قبائل الارض و یرون ابن الانسان آتیاً علی سحاب السّماء مع قواة و مجد کبیر و یرسل ملائکة مع صوت الصافور العظیم انتهی و فی سفر الثانی فی انجیل المرقس فیها یتکلّم حمامة القدس و یقول بانّ فی تلک الایام ضیق لم یکن مثله من البدء الّذی خلق الله الی یکون انتهی و بعد ترنّ بمثل رنّت ما رنّت من قبل من دون تغییر و لا تبدیل و کان الله علی ما اقول وکیل و فی سفر الثّالث فی انجیل اللوقا یقول علامات الشّمس و القمر و النجوم و تحدث علی الارض ضیق للامم من حول صوت البحر و الزلازل و قوات السّماء یضطرب و ینظرون ابن الانسان آتیاً فی السّماء مع قوات و مجد عظیم و اذا رأیتم هذا کلّه کائناً اعلموا انّ ملکوت الله اقتربت انتهی و فی سفر الرّابع فی انجیل یوحنا یقول اذا جاء المعزّی الّذی ارسله الیکم روح الحق الآتی من الحق فهو یشهد لی و انتم تشهدون و فی مقام آخر یقول روح القدس المعزّی الّذی یرسله ربّی باسمی فهو یعلّمکم کل شیء و یذکّرکم کلّما قلت لکم و الآن فانّی منطلق الی من ارسلنی و لیس احد منکم یسئلنی الی این اذهب لانّی قلت لکم هذا و فی مقام آخر یقول انّی اقول لکم الحق انّی خیر

ص ٤١\*\*\*

لکم ان انطلق لانّی ان لم یأتکم المعزّی فاذا انطلقت ارسلته الیکم فاذا جاء روح الحق ذلک فهو یرشدکم الی جمیع الحق لانّه لیس ینطق من عندی بل یتکلّم و یخبرکم بما یأتی هذا صورة ما نزل من قبل و انّی فو الله الّذی لا اله الّا هو لاختصرت و لو ارید ان اذکر کلمات الانبیاء فی ما نزل من جبروت العظمة و ملکوت السلطنة لتملأ الاوراق و الالواح من قبل ان اصل الی آخرها و فی کل الزبرات و المزامیر و الصحائف لموجود و مذکور بمثل ما ذکرت لک و القیت علیک بل اعلی و اعظم عن کل ما ذکرت و فصّلت و انّی لو ارید ان اذکر کل ما نزل من قبل لاقدر بما اعطانی الله من بدایع علمه و قدرته و لیکن اکتفیت بما بیّنت لک لئلّا تکسل فی سفرک و لاتنقلب علی عقبک و لئلّا یاخذک من حزن و لا کدورة و لا من ذلّ و لا من لغوب اذاً فانصف ثمّ فکّر فی تلک العبارات المتعالیات ثمّ اسئل عن الّذین یدّعون العلم من دون بیّنة من عند الله و لاحجّة من لدنه و غفلوا عن تلک الایام الّتی اشرقت شمس العلم و الحکمة عن افق الالوهیة و تعطی کل ذی حق حقّه و کل ذی مقدار مقداره و مقامه ما یقولون فی هذه الاشارات الّتی ذهلت العقول عن ادراکها و حارت النّفوس المقدّسة عن

ص ٤٢\*\*\*

عن عرفان ما ستر فیها من حکمة الله البالغة و علم الله مودعة ان یقولون هذه الکلمات من عند الله و لم یکن لها من تأویل و تکون علی ظاهر القول فکیف تعترضون علی هؤلاء الکفرة من اهل الکتاب لانّهم لمّا شهدوا فی کتابهم ما ذکرناه لک و فسّروا لهم علمائهم علی ظاهر القول لذا ما اقرّوا بالله فی مظاهر التّوحید و مطالع التفرید و هیاکل التجرید و ما آمنوا بهم و ما اطاعوهم لانّهم ما شهدوا بان تظلم الشّمس و تساقط الکواکب من السّماء علی وجه الارض و تنزل الملائکة علی ظاهر الهیکل علی الارض لذا اعترضوا علی النبیین و المرسلین بل لمّا وجدوهم مخالفاً لدینهم و شرائعهم وردوا علیهم ما استحیی ان اذکر لک الکذب و الجنون و الکفر و الضّلال فارجع البصر فی القرآن لتجد کل ذلک و تکون فیه من العارفین و من یومئذ الی حینئذ ینظرون هذه الفئة ظهورات ما عرفوا من علمائهم و ایقنوا من فقهائهم و یقولون متی یظهر هذه العلامات انّا حینئذ لآمنون و لو کان الامر کذلک کیف انتم تدحضون حجّتهم و تبطلون برهانهم و تحتجبون بهم فی امر دینهم و ما عرفوا من کتبهم و سمعوا من صنادیدهم و ان یقولون

ص ٤٣\*\*\*

هذه الاسفار الّتی یکون بین یدی هذه الفئة و یسمّونها بالانجیل و ینسبونها بعیسی ابن مریم نزلت من عند الله و مظاهر نفسه یلزم تعطیل الفیض من مبدء الفیّاض و لم تکن الحجّة من عند الله بالغة علی عباده و لم تکن النعمة کاملة و لا العنایة مشرقة و لا الرّحمة واسعة لانّه لمّا رفع عیسی الی السّماء و رفع کتابه فبایّ شیء یحتجّ الله بهم یوم القیامة و یعذّبهم کما هو مکتوب من ائمّة الدّین و المنصوص من علماء الراشدین اذاً فکّر فی نفسک لمّا تشهد الامر کذلک من این تفرّ و الی من ترکض و الی من یتوجّه و بایّ ارض تسکن و بایّ فراش تجلس و بایّ صراط تستقیم و بایّ ساحة تنوم و بایّ امر تنتهی امرک و بایّ شیء عروة دینک و حبل طاعتک لا فو الّذی تجلّی بالوحدانیّة و تشهد لنفسه بالفردانیّة لو یحدث فی قلبک قبساً من نار محبة الله ما تنوم و ما تسکن و ماتضحک و ما تستریح بل تفرّ الی قلل الجبال فی ساحة القرب و القدس و الجمال و تنوح نوح الفاقدین و تبکی کبکاء المشتاقین و لاترجع الی بیتک و محلّک الّا بان یکشف الله لک امره و انّک انت یا ایّها المتعارج الی جبروت الهدی و المتصاعد الی ملکوت التّقی لو ترید ان تعرف هذه الاشارات القدسیّة و تشهد

ص ٤٤\*\*\*

و تشهد اسرار العلمیة و تطّلع علی کلمة الجامعة لابدّ لجنابک ان تسئل کل ذلک و کل ما یرد علیک فی امر مبدئک و معادک من الّذین جعلهم الله منبع علمه و سماء حکمته و سفینة سرّه لانّ من دون هذه الانوار المشرقة من افق الهویّة ما یعرفون النّاس یمینهم عن شمالهم و کیف یقدرون ان یتعارجنّ الی افق الحقایق او یصل الی مخزن الدقایق اذاً نسئل الله بان یدخلنا فی هذه البحور المتموّجة و یشرّفنا الی هذه الارواح المرشّحة و ینزلها فی هذه المعارج الالهیة لننزع عن هیاکلنا کل ما اخذناه من عند انفسنا و نخلع من اجسادنا کل الاثواب العاریة الّتی سرقنا من امثالنا لیلبسنا الله من قمص عنایته و اثواب هدایته و یدخلنا فی مدینة العلم الّذی من دخل فیها لیعرف کل العلوم قبل ان یلتفت الی اسرارها و یعرف کل العلم و الحکمة من اسرار الربوبیة المودعة فی کنائز الخلیقة من اوراقها الّتی تورّقت من اشجارها فسبحان الله موجدها و مبدعها عمّا خلق فیها و قدّر لها و انّی فو الله المقتدر المهیمن القیّوم لو ارینّک ابواب هذه المدینة الّتی خلقت عن یمین القدرة و القوة لتری ما لا رأی احد من قبلک و تشهد ما لاشهدت

ص ٤٥\*\*\*

نفس دونک و تعرف غوامض الدلالات و معضلات الاشارات و یبرهن لک اسرار البدئیّة فی نقطة الختمیّة و تسهل علیک الامور و تجعل النّار لک نوراً و علماً و رحمة و تکون فی بساط القدس لمن المستریحین و من دون ذلک و کلّما القیناک من جواهر اسرار الحکمة فی غیاهب هذه الکلمات المبارکة الرّوحیة ما تقدر ان تعرف رشحاً من طمطام ابحر العلم و قمقام انهر العزّ و تکون من اصبع الهویّة علی قلم الاحدیّة فی امّ الکتاب بالجهل مکتوباً و لن تحلّ لک حرفاً من الکتاب و لا کلمات الله فی اسرار المبدء و المآب اذاً فانصف یا ایّها العبد الّذی ما رأیناک فی الظّاهر و لیکن وجدنا حبّک فی الباطن ثمّ اجعل محضرک بین یدی الّذی انّک لن تراه و انّه هو یریک و انّک ان لن تعرفه هو یعرفک هل یقدر احد ان یفسّر تلک الکلمات بدلایل متقنة و براهین واضحة و اشارات لائحة علی قدر الّذی یستریح قلب السّائل و یسکن فؤاد المخاطب لا فو الذی نفسی بیده لن یقدر ان یشیرَ رشحاً منها الّا من یدخل فی ظلّ هذه المدینة الّتی بنیت ارکانها علی جبال الیاقوت المحمرة و جدارها من زبرجد الاحدیّة و ابوابها من الماس الصمدیة

ص ٤٦\*\*\*

الصمدیّة و ترابها من طیب المکرمة و لمّا ذکرنا و القینا علیک من بعض الاسرار مع الحجب و الاستار نرجع الی ما کنّا فی ما عرفناک من کتب القبل لئلّا یزلّ قدمک فی شیء و تکون موقناً فی کل ما رشحنا علیک من تموجات ابحر الحیات فی لاهوت الاسماء و الصّفات و هو مکتوب فی جمیع اسفار الانجیل و هو هذا حین تکلّمت الرّوح بالنّور قال لتلامیذه فاعلموا بانّ السّموات و الارض یمکن ان تزولا و لیکن کلامی لا یزول ابداً و کان معلوم عند جنابکم بانّ المعنی هذا الکلام فی ظاهر العبارة لن یدلّ الّا بانّ هذه الاسفار من الانجیل یکون باقیة بین العباد ای ابد الدهر و لا تنفد احکامها و لا یبید برهانها و کلما شرع فیها و حدّد لها و قدّر بها یبقی و لا یفنی ابداً اذاً یا اخی طهّر قلبک و نوّر فؤادک و حدّ بصرک لتعرف الحان طیور الصمدیة و نغمات حمامات القدسیّة فی ملکوت البقائیة لتعرف تأویل الکلمات و اسرارها و الّا لو تفسّر علی ظاهر العبارة لن تقدّر ان تثبت امر من جاء عیسی و لاتستطیع ان تلزم الخصم و تفوق علی العابدین من هؤلاء المشرکین لانّ بهذه الآیة یستدلّون علماء الانجیل ما

ص ٤٧\*\*\*

ینسخ ابداً و لو تظهر تلک العلامات الّتی کانت مکتویة فی کتبنا و یظهر هیکل المعهود لابدّ له بان یحکم بین العباد باحکام الانجیل و لو تظهر کل العلامات المکتوبة فی الکتب و یحکم بغیر ما حکم به عیسی ما نقرّ به و ما نتّبعه لانّ هذا المطلب من مسلّمات مطالبهم بمثل ما انتم تشهدون الیوم من علماء القوم و جهلائهم فی ما یعترضون و یقولون بانّ الشّمس ما اشرق من المغرب و ما صاح الصائح بین السّماء و الارض و ما خرب بعض البلاد و ما ظهر الدجال و ما قام السفیانی و ما ظهر الهیکل فی الشّمس و انّی بسمعی سمعت عن واحد من علمائهم یقول لو تظهر کل هذه العلامات و یظهر قائم المأمول و یحکم بغیر ما نزل فی القرآن و فی ما یکون بین ایدینا من الفروع لنکذّبه و نقتله و ما نقرّ به ابداً و امثال ذلک کما یقولون هؤلاء المکذبون بعد الّذی قام القیمة و نفخ فی الصور و حشر من فی السّموات و الارض و المیزان نصبت و الصراط وضعت و الآیات نزلت و الشّمس اشرقت و النجوم طمست و النّفوس بعثت و الرّوح نفخت و الملائکة صفّت و الجنّة ازلفت و النّار سعّرت و قضی کل ذلک و الی حینئذ ما عرف احد منهم کانّهم فی غشواتهم میّتون الّا الّذین هم آمنوا و رجعوا الی الله و کانوا الیوم فی رضوان القدس یحبرون و فی رضی الله یسلکون

ص ٤٨\*\*\*

یسلکون و کل النّاس لمّا احتجبوا بغشوات انفسهم ما عرفوا الحان القدس و ما شمّوا روائح الفضل و ما سئلوا عن اهل الذّکر بعد الّذی امرهم الله بذلک قال و قوله الحق فاسئلوا اهل الذّکر ان کنتم لا تعلمون بل اعرضوا عن اهل الذّکر و اتّبعوا السّامری باهوائهم و بذلک بعدوا عن رحمة الله و ما فازوا بجماله یوم لقائه بعد الّذی کل انتظروا یوم ظهوره و دعوا الله فی اللیالی و الانهار بان یحشرهم بین یدیه و یستشهدوا فی سبیله و یستهدوا بهدایته و یستنوروا بنوره فلمّا جائهم بآیة من عند الله و حجة من لدنه کفّروه و سبّوه و فعلوا به ما فعلوا لا انا اقدر ان اذکر و لا انت تقدر ان تسمع و القلم حینئذ یضجّ و المداد یبکی و یصرخ و انّک لو تتوجّه بسمع الفطرة فو الله لتسمع ضجیج اهل السّموات و لو تکشف الحجبات عن عینک لتشهد بانّ الحوریات مغشیّات و الارواح منصعقات و یضربن علی وجوههنّ و جلسن علی وجه التراب فآه فآه عمّا ورد علی مظهر نفس الله و ما فعلوا به و باحبّائه بحیث ما فعل احد الی احد و لا نفس الی نفس و لا کافر الی مؤمن و لا مؤمن الی کافر فآه آه قد جلس هیکل البقاء علی التراب السوداء و ناحت روح القدس فی رفارف الاعلی و عقّدت ارکان العرش فی

ص ٤٩\*\*\*

لاهوت الاسنی و تبدّلت عیش الوجود فی ارض الحمراء و خرست لسان الورقاء فی جبروت الصفراء افّ لهم و بما اکتسبت ایدیهم و عن کل ما هم کانوا ان یعملون فاسمع ما غنّت الورقاء فی شأنهم باحسن نغمات بدیع و اکمل تغرّدات منیع لیکون حسرة علیهم من یومئذ الی یوم الّذی یقوم النّاس لربّ العالمین و کانوا من قبل یستفتحون علی الّذین کفروا فلمّا جائهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله علی الکاذبین هذا شأنهم و مبلغهم فی حیوة الباطلة و سیردّون الی عذاب السعیر و لن یجدوا لانفسهم لا من ولیّ و لا من نصیر و لا کل ما نزّل فی الفرقان و ما سمعت من آثار شموس العصمة و بدور العظمة فی تحریف الغالین و تبدیل المتحرّفین ما کان مقصودهم فی تلک الکلمات الّا فی بعض الموارد المخصوصة المنصوصة و انّی مع عجزی و فقری لو ارید ان اذکر لجمالک ما هو المذکور لاقدر و لیکن یعزب عنّا المقصود و تبعد عن هذا الصراط الممدود و تغرق فی اشارات المحدود و تخرج عمّا هو المحبوب فی ساحة المحمود و انّک انت یا ایّها المذکور فی هذا الرقّ المنشور و المستنور فی هذا الظلمات الدیجور فی ما تجلّی علیک من انوار الطّور فی سیناء الظّهور نزّه نفسک عن کل ما قد عرفت من

ص ٥٠\*\*\*

من قبل من اشارات السوئیّة و الدلالات الشرکیّة لتجد رائحة البقاء عن یوسف الوفاء و تکون داخلاً فی مصر العماء و تجد روائح طیب السناء عن هذا اللّوح الدرّی البیضاء فی ما رقم فیه القلم من اسرار القدم فی اسماء ربّه العلیّ الاعلی لتکون من الموقنین فی الواح القدس مکتوباً ثمّ اعلم یا ایّها الحاضر بین یدی العبد حین غفلتک عن ذلک لابدّ لمن یرید ان یقطع الاسفار و الاسرار بان یجاهد فی الدّین علی قدر طاقته و قوته لیظهر له السبیل فی مناهج الدلیل و ان یجد نفساً یدّعی امراً من الله و کان فی یده حجة من مولاه تعجز عنها العالمین لا مفرّ له الّا بان یتّبعه فی کل ما یأمر و یقول و یحکم و لو یجری علی الماء حکم الارض او حکم السّماء او فوق ذلک او تحت ذلک و لو یحکم بالتغییر او بالتبدیل لانّه اطّلع باسرار الهویّة و رموزات الغیبیة و احکام الالهیة و لو انّ کل العباد من امم المختلفة یعلمون بما ذکر فلیسهل علیهم امرهم و ما یمنعهم تلک العبارات و الاشارات عن الورود فی غمرات الاسماء و الصّفات و لو عرفوا ذلک ما کفروا بانعم الله و ما حاربوا مع النبیین و ما جاهدوهم و ما انکروهم و بمثل تلک العبارات تجدون

ص ٥١\*\*\*

فی القرآن لو انتم فیه تتفکّرون ثمّ اعلم بانّ مثل تلک الکلمات یمحّص الله عباده و یغربلنّهم و یفصّل بین المؤمن و الکافر و المنقطع و المتمسّک و المحسن و المجرم و التقی و الشقی و امثال ذلک کما نطق بذلک ورقاء الهویّة الم اَحسب النّاس ان یترکوا ان یقولوا آمنّا و هم لایفتنون. لابدّ للمسافر الی الله و المهاجر فی سبیله بان ینقطع عن کل من فی السّموات و الارض و یکفّ نفسه عن کل ما سواه و لیفتح علی وجهه ابواب العنایة و تهبّ علیه نسمات العطوفة و اذا کتب علی نفسه ما القیناه من جواهر المعانی و البیان لیعرف کل الاشارات من تلک الدلالات و ینزل الله علی قلبه سکینة من عنده و یجعله من الساکنین و مثل هذه الکلمات المتشابهة المنزلة فاعرف ما سئلت عن هذه العبد الّذی جلس علی نقطة الذلّة و ما یمشی فی الارض الّا کمثل غریب الّذی لم یجد لنفسه لا من معین و لا من مؤنس و لا من حبیب و لا من نصیر و یکون متوکّلاً علی الله و یقول فی کل حین انّا لله و انّا الیه راجعون و انّما ذکرنا الکلمات بالمتشابهات هذا لم یکن الّا عند الّذین لن یتعارجوا الی افق الهدایة و ما وصلوا الی مراتب العرفان فی مکامن العنایة و الّا عند الّذین عرفوا مواقع الامر و شهدوا اسرار الولایة فی ما

ص ٥٢\*\*\*

فی ما القی الله علی انفسهم کل الآیات محکمات و کل الاشارات متقنات لدیهم و انّهم یعرفون اسرار المودعة فی قمص الکلمات مثل ما انتم تعرفون من الشّمس الحرارة و من الماء الرطوبة بل اظهر من ذلک فتعالی عمّا هم یذکرون اذاً لمّا وصلنا الی ذلک المقام الاسنی و بلغنا الی الذروة الاعلی فی ما یجری من هذا القلم من عنایة الکبری من لدی الله العلیّ الاعلی اردنا بان نذکر لک بعضاً من مقامات سلوک العبد فی اسفاره الی مبدئه لیکشف علی جنابک کل ما اردت و ترید لتکون الحجّة بالغة سابغة فاعلم ثمّ اعرف بانّ السّالک فی اول سلوکه الی الله لابدّ بان یدخل فی حدیقة الطلب و فی هذا السفر ینبغی للسالک بان ینقطع عن کل ما سوی الله و یغمض عیناه عن کل من فی السّموات و الارض و لم یکن فی قلبه بغض احد من العباد و لا حبّ احد علی قدر الّذی یمنعه عن الوصول الی مکمن الجمال و یقدّس نفسه عن سبحات الجلال و له الحق بان لا یفتخر علی احد فی کل ما اعطاه الله من زخارف الدّنیا او من علوم الظّاهرة او غیرها و یطلب الحق بکمال جدّه و سعیه لیعلّمه الله سبل عنایته و مناهج مکرمته لانّه خیر معین بعباده و احسن ناصر لارقّائه قال و قوله الحق الّذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا و فی مقام آخر اتّقوا الله یعلّمکم الله و فی

ص ٥٣\*\*\*

هذا السفر یشهد السّالک التبدیلات و التغییرات و المختلفات و المتفاوتات و یشهد عجائب الربوبیة فی اسرار الخلیقة و یطلع علی سبل الهدایة و طرق الالهیة هذا مقام الطالبین و معارج القاصدین و اذا استرقی عن ذلک المقام یدخل فی مدینة العشق و الجذب حینئذ تهبّ اریاح المحبة و یهتج نسمات الرّوحیة و یاخذ السّالک فی هذا المقام جذبات الشوق و نفحات الذوق بحیث لن یعرف الیمین عن الشمال و لا البرّ من البحر و لا الصحاری عن الجبال و فی کل حین یحترق بنار الاشتیاق و یوقد من سطوة الفراق و یرکض فی فاران العشق و حوریب الجذب مرّة یضحک و مرّة یبکی و مرّة یسکن و مرّة یضطرب و لایبالی من شیء و لایمنعه من امر و لایسدّه من حکم و ینتظر امر مولاه فی مبدئه و منتهاه و ینفق روحه فی کل حین و یفدی نفسه فی کل آن و یقابل صدره فی مقابلة رماح الاعداء و یرفع رأسه لسیف القضاء بل یقبّل ایدی من یقتله و ینفق کل ما له و علیه لیفدی روحه و نفسه و جسده فی سبیل مولاه و لیکن باذن من محبوبه لا بهواء نفسه و تجده بارداً فی النّار و یابساً فی الماء و یسکن علی کل ارض و یمشی فی کل طریق و من یمسّه فی تلک الحالة لیجد حرارة المحبة منه و انّه یمشی فی

ص ٥٤\*\*\*

فی رفرف الانقطاع و یرکض فی وادی الامتناع و لم‌یزل کانت عیناه منتظرة لبدایع رحمة الله و مشاهدة انوار جماله فهنیئاً للواصلین و هذا مقام العاشقین و شأن المجتذبین و اذا قطع هذا السفر و استرقی عن هذا المقام الاکبر یدخل فی مدینة التّوحید و حدیقة التفرید و بساط التجرید و فی هذا المقام یلقی السّالک کل الاشارات و الدلالات و الحجبات و العبارات و یشهد الاشیاء بعین الّتی تجلّی الله له به بنفسه و یشاهد فی هذا السفر بانّ المختلفات کلّها ترجع الی کلمة واحدة و الاشارات تنتهی الی نقطة واحدة کما شهد بذلک قول من رکب علی فلک النّار و یمشی فی قطب الاسفار حتی وصل الی ذروة الاعلی فی جبروت البقاء بانّ العلم نقطة کثّره الجاهلون و هذا مقام الّذی ذکر فی الحدیث بانّی انا هو و هو انا الّا انّه هو هو و انا انا و فی ذلک المقام لو یقول هیکل الختم بانّی انا نقطة البدء یصدق و لو یقول بانّی انا غیرها لحق و لو یقول بانّی صاحب الملک و الملکوت او ملک الملوک او سلطان الجبروت او محمد او علی او ابنائهم او غیر ذلک لیکون صادقاً من عند الله و حاکماً علی الممکنات و علی کل ما سواه اَما سمعت ما ورد من قبل بانّ اوّلنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و فی مقام آخر بانّ کلهم [در حاشیه صفحه نوشته: توحید اشراق بدع فی مدینة احدیة]

ص ٥٥\*\*\*

من نور واحد و فی ذلک المقام یثبت حکم التّوحید و آیات التجرید و تجد انّ کلهم رفعوا رؤوسهم من جیب قدرة الله و یدخلون فی اکمام رحمة الله من غیر ان تشاهد الفرق بین الاکمام و الجیب و التغییر و التبدیل فی هذا المقام شرک صرف و کفر محض لانّ هذا مقام التجلّی الوحدانیة و تحکّی الفردانیة و اشراق فجر الازلیة فی مرایا الرفیعة المنطبعة و انّی فو الله لو اذکر هذا المقام علی قدر الّذی قدّر الله فیه لتنقطع الارواح عن اجسادها و تنزلت الجوهریات من اماکنها و تنصعق کل من فی لجج الممکنات و تنعدم کل ما یتحرّک فی اراضی الاشارات اَما سمعت لا تبدیل لخلق الله اَما قرئت و لن تجد لسنّته من تبدیل و اما شهدت ما تری فی خلق الرّحمن من تفاوت بلی و ربّی من کان من اهل هذه اللّجة و رکب فی هذه السفینة لم یشهد التبدیل فی خلق الله و لا یری التفاوت فی ارض الله و لمّا لم یکن التبدیل و التغییر فی خلق الله فکیف یجری علی مظاهر نفس الله فسبحان الله عمّا کنّا فی وصف مظاهر امره و تعالی عمّا هم یذکرون الله اکبر هذا البحر قد ذخرا و هیّج الریح موجاً یقذف الدّررا فاخلع ثیابک و اغرق فیه و دع عنک السباحة لیس السّبح مفتخرا. و انّک لو تکون من اهل

ص ٥٦\*\*\*

اهل هذه المدینة فی هذه اللجّة الاحدیّة لتری کل النبیین و المرسلین کهیکل واحد و نفس واحد و نور واحد و روح واحد بحیث یکون اوّلهم آخرهم و آخرهم اوّلهم و کلهم قاموا علی امر الله و شرعوا شرائع حکمة الله و کانوا مظاهر نفس الله و معادن قدرة الله و مخازن وحی الله و مشارق شمس و مطالع نور الله و بهم ظهرت آیات التجرید فی حقایق الممکنات و علامات التفرید فی جوهریات الموجودات و مواقع التحمید فی ساذجیات الصمدیات و بهم یبدء الخلق و الیهم یعید کل الممکنات و کما انّهم فی حقایقهم و کذلک فاشهد فی ظواهرهم لتعرف کلهم علی هیکل واحد بل تجدهم علی لفظ واحد و کلام واحد و بیان واحد و انّک فی ذلک المقام لو تطلق اولهم باسم آخرهم او بالعکس لحق کما نزل حکم ذلک من مصدر الالوهیة و منبع الربوبیة قل ادعوا الله او ادعوا الرّحمن ایّاً ما تدعوا فله الاسماء الحسنی لانّهم مظاهر اسم الله و مطالع صفاته و مواقع قدرته و مجامع سلطنته و انّه جلّ و عزّ بذاته مقدّس عن کل الاسماء و منزّه عن معارج الصّفات و کذلک فانظر آثار قدرة الله فی آفاق ارواحهم و انفس هیاکلهم لیطمئنّ قلبک و تکون من الّذین هم فی

ص ٥٧\*\*\*

آفاق القرب لسایرین ثمّ اجدّد الکلام فی هذا المقام لیکون لک معیناً فی عرفان بارئک فاعلم بانّ الله تبارک و تعالی لن یظهر بکینونیته و لا بذاتیّته لم‌یزل کان مکنوناً فی قدم ذاته و مخزوناً فی سرمدیة کینونیته فلمّا اراد اظهار جماله فی جبروت الاسماء و ابراز جلاله فی ملکوت الصّفات ظهر الانبیاء من الغیب الی الشّهود و لیمتاز اسمه الظّاهر من اسمه الباطن و یظهر اسمه الاول من اسمه الآخر لیکمل القول بانّه هو الاول و الآخر و الظّاهر و الباطن و هو بکل شیء محیط و جعل مظاهر تلک الاسماء الکبری و هذه الکلمات العلیا مظاهر نفسه و مرایا کینونیته اذا ثبت بانّ کل الاسماء و الصّفات ترجع الی هذه الانوار المقدّسه المتعالیة و تجد کل الاسماء فی اسمائهم و کل الصّفات فی صفاتهم و فی ذلک المقام لو تدعوهم بکل الاسماء لحق بمثل وجودهم اذاً فاعرف ما هو المقصود فی البیان ثمّ اکتمها فی سرادق قلبک لتعرف حکم ما سئلت و تصل الیه علی قدر ما قدّر الله لک لعلّ تکون من الّذینهم کانوا بمراد الله لمن الفائزین و کلّما سمعت فی ذکر محمد ابن الحسن روح من فی لجج الارواح فداه

ص ٥٨\*\*\*

فداه حق لا ریب فیه و انّا کل به مؤمنون و لکن ذکروا ائمة الدّین بانّه کان فی مدینة جابلقا و وصفوا هذه المدینة بآثار غریبة و علامات عجیبة و انّک لو ترید ان تفسّر هذه المدینة علی ظاهر الحدیث لن تقدر و لن تجدها ابداً لانّک لو تفحّص فی اقطار العالم و اطراف البلاد لن تجدها باوصاف الّتی وصفوها من قبل و لو تسیر فی الارض بدوام ازلیة الله و بقاء سلطنته لانّ الارض بتمامها لن تسعها و لن تحملها و انّک لو تدلّنی علی هذه المدینة انا ادلّک علی هذه النّفس القدسیّة الّتی عرفوه النّاس بما عندهم لا بما عنده و لمّا انت لن تقدر علی ذلک لابدّ لک التأویل فی هذه الاحادیث و الاخبار المرویة عن هؤلاء الانوار و لمّا تحتاج الی التأویل فی هذا الحدیث المروی فی ذکر هذه المدینة المذکورة و کذلک تحتاج الی التفسیر فی هذه النّفس القدسیّة و لمّا عرفت هذا التأویل لن تحتاج الی التبدیل و لا غیره ثمّ اعلم بانّه لمّا کان الانبیاء کلهم من روح و نفس و اسم و رسم واحد و انّک بهذا العین لتری کل الظّهورات اسمهم محمد و آبائهم حسن و ظهروا من جابلقا قدرة الله و یظهروا من جابلسا رحمة الله و جابلقا لم یکن

ص ٥٩\*\*\*

الّا خزائن البقاء فی جبروت العماء و مدائن الغیب فی لاهوت العلاء و تشهد بانّ محمد ابن الحسن کان فی جابلقا و ظهر منها و من یظهره الله یکون فیها الی یظهره الله علی مقام سلطنته و انّا بذلک مقرّون و بکلهم مؤمنون و انّا اختصرنا معانی جابلقاء فی هذا المقام و لیکن تعرف کل المعانی فی اسرار هذه الالواح لو تکون من الموقنین ولکنّ الّذی ظهر فی السّتّین لا تحتاج فی حقه لا التبدیل و لا التأویل الّا انّه کان اسمه محمد و کان من ابناء ائمة الدّین اذاً یصدق فی حقّه انّه ابن الحسن و هذا معلوم عند جنابک و مشهود لدی حضرتک بل انّه خالق الاسم و مبدعه لنفسه لو انتم بطرف الله تنطرون حینئذ اردنا ان نترک ما کنّا فی ذکره و اذکر ما جری علی نقطة الفرقان و تکون فیه من الذّاکرین و لتکون علی بصیرة فی کل الامور من لدن عزیز جمیل فاعلم ثمّ ذکّر ایامه حین الّذی اقامه الله علی امره و اظهره علی مقام نفسه کیف هجموا علیه العباد و اعترضوا به و حاججوا معه و کلما مشی قدّامهم فی المعابر و الاسواق استهزؤوا به و حرّکوا علیه رؤوسهم و سخروا به و فی کل حین ارادوا قتله بحیث ضاقت علیه الارض بوسعها و

ص ٦٠\*\*\*

وسعها و حارت فی امره سکّان الملأ الاعلی و تبدّلت ارکان البقاء بالفناء و بکت علیه اهل العماء و اصابه من هؤلاء الکفرة الفجرة ما لا یقدر ان یسمعه اولی الوفاء و لو انّ هؤلاء الفسقة کانوا ان یفکّروا فی امره و یعرفوا نغمات تلک الورقاء علی افنان هذه الشجرة البیضاء و یرضوا بما نزل الله علیهم فی ما انعمهم به و یجدوا اثمار الشجرة علی اغصانها لم یعترضوا علیه و لم ینکروه بعد الّذی کلهم کانوا ان یرفعوا اعناقهم لبلوغهم الیه و یسئلوا الله فی کل حین بان یشرّفهم جماله و یرزقهم لقائه بل لمّا ما عرفوا لحن الاحدیّة و اسرار الهویّة و اشارات القدسیّة عمّا ظهر عن لسان الاحدیّة و ما تفکّروا فی انفسهم و اتّبعوا علماء الباطل الّذین صدّوا عباد الله عن ادوار القبل و یصدّون النّاس فی اکوار البعد لذا احتجبوا عن مراد الله و ما شربوا عن کوثر الهویّة و صاروا محرومین عن لقاء الله و مظهر کینونته و مطلع ازلیّته و بذلک سلکوا فی مناهج الضّلالة و سبل الغفلة و رجعوا الی مقرّهم فی نار الّتی کانت وقودها انفسهم و کانوا فی کتاب القدس من قلم الله بالکفر مکتوباً و ما وجدوا و لن یجدوا الی حینئذ لانفسهم لا من حبیب و لا من معیناً

ص ٦١\*\*\*

و لو ان هؤلاء یتمسّکون بنفس عروة الله فی قمیص المحمدیة و یقبلون الی الله بتمامهم و یلقون کل ما فی ایدیهم من علمائهم لیهدیهم الله بفضله و یعرفهم معانی القدسیّة فی کلماته الازلیة لانّ الله اجلّ و اعظم من ان یردّ السّائل عن بابه او یخیّب الآمل عن فنائه او یطرد من استجار فی ظلّه او یحرم من تشبّث بذیل رحمته او یبعد فقیر الّذی نزل فی شریعة غنائه فلمّا هؤلاء ما اقبلوا الی الله بکلهم و ما تشبّثوا بذیل رحمته المنبسطة فی ظهور شمس الاحدیّة خرجوا عن ظلّ الهدایة و وردوا فی مدینة الضّلالة و بذلک فسدوا و افسدوا العباد و ضلّوا و اضلّوا کل من فی البلاد و کانوا من الظّالمین فی کتب السّماء مسطوراً و حینئذ لمّا بلغ هذا الخادم الفانی الی هذا المقام العالی فی بیان رموز المعانی اذکر لک علّة اعراض هؤلاء الغلاظ علی غایة الایجاز لیکون دلیلاً لاولی الالباب من اولی الابصار و لیکون موهبة من هذا العبد علی المؤمنین جمیعاً فاعلم بانّ نقطة الفرقان و نور السّبحان لمّا جاء بآیات محکمات و براهین ساطعات من الآیات الّتی تعجز عنها کل من فی جبروت الموجودات امر الکل علی القیام علی هذا الصراط المرتفعة الممدودة فی کل ما جاء به من عند الله و من اقرّ علیه و اعترف بآیات الفردانیة فی فؤاده و جماله الازلیة

ص ٦٢\*\*\*

الازلیّة فی جماله حکم علیه حکم البعث و الحشر و الحیوة و الجنّة لانّ بعد ایمانه بالله و مظهر جماله بعث من مرقد غفلته و حشر فی ارض فؤاده و حیّ بحیوة الایمان و الایقان و دخل فی جنة اللقاء هل یکن الجنّة اعلی من ذلک او الحشر اعظم من هذا او البعث اکبر من هذا البعث لو یطّلع احد باسراره لیعرف ما لا عرف احد من العالمین ثمّ اعلم بانّ هذه الجنّة فی یوم الله اعظم من کل الجنان و الطف من حقایق الرضوان لانّ الله تبارک و تعالی بعد الّذی ختم مقام النبوة فی شأن حبیبه و صفیّه و خیریه من خلقه کما نزل من ملکوت العزّة ولکنّه رسول الله و خاتم النبیین وعد العباد بلقائه یوم القیامة لعظمة ظهور البعد کما ظهر بالحق و لم یکن جنّة اعظم من ذلک و لا رتبة اکبر من هذا ان انتم فی آیات القران تتفکّرون فهنیئاً لمن ایقن بلقائه یوم ظهور جماله و انّی لو اذکر لک آیات النازلة فی هذه الرتبة العالیة لیطول الکلام و تبعد عن المرام و لکن اذکر هذه الآیة و تکتفی لتقرّ عینک و تصل الی ما کنز فیها و خزن بها و هی هذا الله الّذی رفع السّموات بغیر عمد ترونها ثمّ استوی علی العرش و سخّر الشّمس و القمر کل تجری لاجل مسمّی یدبّر الامر یفصّل الآیات لعلّکم بلقاء ربّکم توقنون اذاً فالتفت یا

ص ٦٣\*\*\*

حبیبی فی ذکر الایقان فی هذه الآیة کان السّموات و الارض و الشّمس و القمر کلهنّ خلقن لایقان العباد لقائه فی ایامه فوالله یا اخی فانظر عظمة هذا المقام و شأن هؤلاء العباد فی هذه الایام کانّهم حمر مستنفرة فرّت عن طلعة الالهیة و جمال الهویّة لو تفکّر فی ما نزلنا لک لتجد ما اردنا فی ذکر هذا البیان و تعرف ما اجبنا ان نعلّمک فی هذا الرضوان لتقرّ عیناک عن النّظر فیها و تلذّ سمعک عن استماع ما قرء فیها و تحظّ نفسک عن ادراکها و ینوّر قلبک عن عرفانها و یستبشر روحک عن عطر الّذی نفخ منها و تصل الی غایة فیض الله و تکون فی رضوان القدس لمن الخالدین و من اعرض عن الله فی حقه و ادبر و طغی ثمّ کفر و شقی حکم علیه حکم الشرک و الکفر و الموت و النّار و ایّ شرک اعظم من اقباله الی مظاهر الشیطان و اتّباعه علماء النسیان و اصحاب الطغیان و ایّ کفر اعلی من اعراضه عن الله فی الّذی یجدّد فیه الایمان من الله المقتدر المنّان و ایّ موت اذلّ عن فراره عن منبع الحیّ الحیوان و ایّ نار احرّ عن بعده عن جمال الهویّة و جلال الاحدیّة فی یوم التغابن و الاحسان و انّ اعراب الجاهلیة بهذه العبارات و الکلمات اعترضوا علیه و حکموا علیه

ص ٦٤\*\*\*

علیه ما حکموا و قالوا الّذین آمنوا بمحمد هم کانوا معنا و واردونا فی کل لیل و نهار متی ماتوا و بایّ یوم رجعوا فاسمع ما نزل فی ما قالوا ان تعجب فعجب قولهم ائذا کنّا تراباً و عظاماً ائنّا لمبعوثون و فی مقام اخری و لئن قلت انّهم مبعوثون من بعد الموت لیقولنّ الّذین کفروا ان هذا الّا سحر مبین و بذلک استهزؤوا به و سخروا علیه لانّهم شهدوا فی کتبهم و سمعوا من علمائهم لفظ الموت و الحیات و فسّروها بموت الظّاهریة و الحیات العنصریة فلمّا ما وجدوا من ظنونهم المجتثّة و عقولهم الافکیة الخبیثة رفعوا اعلام الاختلافات و رایات الفساد و اشتعلوا نار الحرب و لو اطفأها الله بقدرة کما تشهد الیوم من هؤلاء المشرکین و هؤلاء الفاسقین و انّی حینئذ لمّا هبّت علیّ رائحة الجذب عن مدین البقاء و احاطتنی غلبات الشوق من شطر الاشراق فی ما لاحت شمس الآفاق من رکن العراق و اسمعنی نغمات الحجاز فی اسرار الفراق ارید ان اذکر لجنابک بعض ما غنّت الورقاء فی قطب العماء فی معنی الحیوة و الموت و لو انّ هذا ممتنع لانّی لو ارید ان افسّر لک کما هو المکتوب فی الواح المحفوظ لن تحمله الالواح و لن تسعه الاوراق و لن تطیقه الارواح و لکن اذکر علی ما ینبغی لهذا

ص ٦٥\*\*\*

الزّمان و هذه الاوان لیکون دلیلاً لمن اراد ان یدخل فی رفرف المعانی و یسمع نغمات الرّوحانی من هذا الطیر المعنوی الالهی و یکون من الّذینهم انقطعوا الی الله و کانوا الیوم بلقاء الله یستبشرون فاعرف بانّ للحیات مقامین مقام یتعلق بظاهر البشریة فی جسد العنصریة و هذا معلوم عند جنابک و عند کل من علی الارض بمثل الشّمس فی وسط السّماء و هذه الحیوة تفنی من موت الظّاهریة و هذا حق من عند الله و لا مفرّ لاحد عنه و امّا الحیات الّتی هی المذکورة فی کتب الانبیاء و الاولیاء لم یکن الّا الحیوة العرفانیة ای عرفان العبد آیة تجلّی مجلّیه بما تجلّی له به بنفسه و ایقانه بلقاء الله فی مظاهر امره و هذه الحیوة هی الحیوة الطیبة الباقیة الدائمة الّتی من یحیی به لن یموت ابداً و یکون باقیاً ببقاء ربّه و دائماً بدوام بارئه و الحیوة الاولیة الّتی کانت متعلقة بالجسد العنصریة ینفد بما نزل من عند الله کل نفس ذائقة الموت و الحیوة الثانویة الّتی کانت من المعرفة ما تنفد کما نزل من قبل فلنحیینّه حیوة طیبة و فی مقام اخری فی ذکر الشهداء بل احیاء عند ربّهم یرزقون و ما ورد فی الاخبار المؤمن حیّ فی الدارین

ص ٦٦\*\*\*

الدّارین و بمثل تلک الکلمات کثیر فی کتب الله و مظاهر عدله و انّا ما اردنا ذکرها للاختصار و اکتفینا بذلک فی ما اردنا لک اذاً یا اخی فاعرض عن هواک ثمّ اقبل مولیک و لاتتّبع الّذین کان الههم هویهم لتدخل فی قطب الحیوة فی ظل النجات من مربّی الاسماء و الصّفات لانّ الّذیهم الیوم اعرضوا من ربّهم اموات و یمشون علی الارض و صمّاء و لو یسمعون و عمیاء و لو یشهدون کما صرّح بذلک مالک یوم الدّین و لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لایبصرون بها الی آخر القول بل انّهم یمشون علی شفا جرف هار ای فی شفا حفرة من النّار لم یکن لهم نصیب من هذا البحر المتموج الذخار و کانوا فی زخارف اقوالهم یلعبون و حینئذ یلقی علیک فی هذا المقام فی ذکر الحیوة ما نزل من قبل لیقلّبک عن اشارات النّفس و یخلّصک عن ضیق القفس فی هذا الجوار الخنّس و تکون فی ظلمات الارض لمن المهتدین قال و قوله الحق اَ و من کان میّتاً فاحیینا و جعلنا له نوراً یمشی به فی النّاس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها هذه الآیة نزلت فی شأن الحمزة و ابوجهل لمّا آمن الاول و کفر الثانی و بذلک استهزؤوا اکثر العلماء من علماء الجاهلیة و تبلبلوا و تهزّلوا

ص ٦٧\*\*\*

و تصاحوا و قالوا کیف مات الحمزة و کیف رجع الی الحیات الاول و بمثل ذلک کثیر فی الکتاب لو انتم فی آیات الله تتفرّسون فیا لیت وجدت قلوباً صافیة لالقی علیهم رشحاً من ابحر العلم الّذی علّمنی ربّی لیطیرنّ فی الهواء کما یمشون علی الارض و یرکض علی الماء کما یرکض علی التراب و یاخذوا ارواحهم بایدیهم و یفدوها فی سبیل بارئهم و لیکن ما جاء الاذن علی القضاء فی هذا الزمن العظمی و لم‌یزل کان هذا السرّ مخزوناً فی کنوز القدرة و هذا الرّمز مکنوناً فی خزائن القوّة لئلّا یهلکون انفسهم رجاءً لهذا المقام الاعظم فی ممالک القدم و لن یصله الّذین یمشون فی ظلمات الصیلم المظلم و لقد کرّرنا القول یا اخی فی کل المقام لیوضح لک باذن الله کل الامور کما سطر فی السطور و لیغنیک من الّذین یخوضون فی نفس الدیجور و یمشون فی واد الکبر و الغرور لیکون فی فردوس الحیّ الحیوان لمن السائرین قل یا اهل الملأ انّ شجرة الحیات غرست فی وسط فردوس الله و یعطی الحیات عن کل الجهات کیف انتم لاتشعرون و لا تعرفون و یؤیّدک فی کل ما القیناک من جواهر اسرار الهویّة من هذه النّفس المطمئنّة تغنّی حمامة القدس فی

ص ٦٨\*\*\*

فی فردوس البقاء و اذکر لک التلبس قمیص الجدید من زبر الحدید لیحفظک عن رمی الشبهات فی تلک الاشارات و هی هذه انّ من لم یلد من الماء و الرّوح لن یقدر ان یدخل فی ملکوت الله لانّ المولود من الجسد جسد و هو المولود من الرّوح فهو روح فلا تعجبنّ من قولی انّه ینبغی لکم ان تولدوا مرّة اخری. اذاً طیّر الی شجرة الالهی و خذ من ثمراتها ثمّ القط عمّا سقط عنها و کن لها حافظ امین و فکّر فی ما ذکر واحد من الانبیاء حین الّذی یبشّر الارواح بمن یاتی بعده باشارات مقنعة و رموزات مغطّئة من دون الجهر من القول لتوقن بان لایعرف کلماتهم الّا اولوا الالباب ان قال کانت عیناه کاللهیب النّار و کانت رجلاه کالنحاس و کان یخرج من فمه ذا فمین حینئذ کیف یفسّر هذه الکلمات و فی الظّاهر لو یجیئ احد بتلک العلامات لم یکن بانسان و کیف یستأنس به احد بل لمّا یظهر فی مدینة یفرّون منه اهل مدینة اخری و لا یقرب به احد ابداً مع انّک لو تفکّر لتجدها علی غایة الفصاحة و نهایة البلاغة بحیث عرجت الی غایة البیان و وصلت الی منتهی غایة التبیان کانّ شموس البلاغة منها ظهرت و انجم الفصاحة

ص ٦٩\*\*\*

عنها بزغت و لاحت اذاً فاعرف هؤلاء الحمراء من امم الماضیة و الّذین یکونون فی تلک الایام ینتظرون یجیئ تلک الانسان و لو لا یجیئ هذا النّفس علی هذه الصورة المذکورة لن یؤمنوا به ابداً هذا مبلغ هؤلاء الکفرة من نفس المشرکة و انّ الّذین ما یعرفون ما هو ابده البدیهات و اظهر الظّاهریّات فکیف یعرفون غوامض الاصول الالهیة و جواهر اسرار حکمة الصّمدانیة و انّی حینئذ افسّر لک هذا الکلام علی سبیل الاختصار لتعرف الاسرار و تکون فیها من العارفین فاعلم ثمّ انصف فی ما یلقی الیک لتکون من اهل الانصاف فی هذا المصاف بین یدی الله مذکوراً فاعلم بانّ من تکلّم بهذا المقال فی میادین الجلال اراد ان یذکر اوصاف من یأتی باضمار و الغاز لئلّا یطّلع علیه اهل المجاز و امّا قوله کانت عیناه کلهیب النّار ما اراد الّا حدّة بصر من یاتی و قوة بصیرته بحیث بعینتاه کل الحجبات و السّبحات و بها یعرف اسرار القدمیة فی عوالم الملکیة و یمیّز الّذین ترهق وجوههم قترة عن الجحیم عن الّذین تعرفوا وجوههم نضرة النعیم و لو لم یکن عینتا من نار الله الموقدة کیف یحرق الحجبات و کل ما کان بین ایدی النّاس و یلاحظ

ص ٧٠\*\*\*

یلاحظ آیات الله فی جبروت الاسماء و ملکوت الاشیاء و یشهد الاشیاء بعین الله النّاظرة و کذلک جعلنا الیوم بصره حدیداً ان انتم بآیات الله موقناً و ایّ نار احرّ من هذا النّار الّتی فی طور عینتیه و حرّق بها کل ما احتجبوا بها العباد فی اراضی الایجاد فسبحان الله عمّا ظهر فی الواح السداد من اسرار المبدء و المعاد الی یوم الّذی فیه یناد المناد اذ انّا کل الی الله منقلبون و قوله کانت رجلاه کالنحاس ما اراد الّا استقامة حین الّذی یسمع نداء الله فاستقم کما امرت لتستقیم علی امر الله و یقیم علی صراط قدرة الله بحیث لو ینکروه کل من فی السّموات و الارض ما تزلّ قدماه عن التبلیغ و لا یفرّ عمّا امر الله فی التشریع و یکون رجلاه کالجبال الباذخة و القلل الشامخة و یکون مستحکماً فی طاعة الله و قیّوماً فی اظهار امره و ابراز کلمته و لایردّه منع مانع و لا یصدّه نهی معرض و لا یندمه انکار کافر و کلما یشهد من الامکان من انکار و البغضاء و الکفر و الفحشاء یزداد فی محبة الله و یزید الشوق فی قلبه و یکثّر الوله فی فؤاده و یبوح العشق فی صدره هل شهدت فی الارض نحاساً احکم

ص ٧١\*\*\*

من ذلک او جبلاً اسکن من هذا لانّه یقوم برجلاه فی مقابلة کل من علی الارض و لا یخاف احد کما انت تعرف فعل العباد فسبحان الله مسکنه و مبعثه و انّه هو المقتدر علی ما یشاء و انّه هو المهیمن القیّوم و کان یخرج من فمه سیف ذا فمین فاعلم بانّ السیف لمّا کان آلة القطع و الفصل و من فم الانبیاء و الاولیاء یخرج ما یفصّل بین المؤمن و الکافر و یقطع بین المحبّ و المحبوب لذا سمّی بهذا و انّه ما اراد بذلک الّا القطع و الفصل مثل نقطة الاولیة و الشّمس الازلیة فی حین الّذی یرید ان یحشر الخلایق باذن الله و یبعثهم من مراقد نفوسهم و یفصل بینهم لینطق بآیة من عند الله و هذه الآیة یفصّل بین الحق و الباطل من یومئذ الی یوم القیمة و ایّ سیف احدّ من هذا السیف الاحدیّة و ایّ صمصام اشخذ من هذا الصمصام الّذی یقطع کل النسبة و بذلک یفصّل بین المقبل و المعرض و بین الاب و الابن و الاخ و الاخت و العاشق و المعشوق لانّ من آمن بما نزل علیه فهو مؤمن و من اعرض فهو کافر و یظهر الفصل بین هذا المؤمن و هذا الکافر بحیث لا یعاشرا و لا یجتمعا فی الملک ابداً و کذلک فی الاب و الابن لانّ الابن لو یؤمن

ص ٧٢\*\*\*

یؤمن و الاب ینکر یفصل بینهما و لا یجالسا ابداً بل نشهد بانّ الابن یقتل الاب و بالعکس و کذلک فاعرف کل ما ذکرنا و بینّا و فصّلنا و انّک لو تشهد بعین الیقین لتشهد بانّ هذا السیف الالهی لیفصل بین الاصلاب لو انتم تعلمون و هذا من کلمة الفصل الّتی تظهر من یوم الفصل و الطلاق لو کانوا النّاس فی ایام ربّهم یتذکّرون بل لو تدقّ بصرک و ترقّ قلبک لتشهد بانّ کل السیوف الظّاهریة الّتی تقتل بها الکفار و تجاهد مع الفجار فی کل دهر و زمان یظهر من هذا السیف الباطنیة الالهیة اذاً فافتح عیناک لتجد کل ما اریناک و تبلغ الی ما لا یبلغ الیه احد من العالمین و تقول الحمد له اذ هو مالک یوم الدّین و هؤلاء العباد لمّا ما اخذوا العلم من معدنها و محلها و من بحر الفرات السائغ الّذی یجری باذن الله فی قلوب الصافیة الساذجیة لذا احتجبوا عن مراد الله فی کلماته و اشاراته و کانوا فی سجن انفسهم لساکنین و انّا نشکر الله بما آتانا من فضله و جعلنا موتنا بامره الّذی لا یقوم معه السّموات و الارض و مقرّاً به یوم لقائه و بمن یظهره الله فی قیمة الاخری

ص ٧٣\*\*\*

و جعلنا من المؤمنین به قبل ظهوره و لتکون النعمة من عنده بالغة علینا و علی العالمین و لیکن اشکوا الیک یا اخی عن الّذین ینسبون انفسهم الی الله و مظاهر علمه و یرتکبون الفواحش و یاکلون اموال النّاس و یشربون الخمر و یقتلون الانفس و یسرقون الاموال بینهم و یغتبون بعضهم بعضاً و یفترون علی الله و یکذبون فی اکثر اقوالهم و یرجع النّاس کل ذلک الینا و انّهم ما استحیوا عن الله و یترکون ما امرهم و یرتکبون ما نهوا عنه بعد الّذی ینبغی لاهل الحق بان یظهر آثار الخضوع عن وجوههم و انوار القدس عن طلعاتهم و یمشون فی الارض بمثل من یمشی بین یدی الله و یکون ممتازاً عن کل من علی الارض بجمیع الحرکات و السکنات بحیث یشاهدوا آثار القدرة بعیونهم و یذکروا الله بالسنتهم و قلوبهم و یمشوا الی اوطان القرب بارجلهم و یاخذوا احکام الله بایادیهم و یمضون علی واد الذهب و معادن الفضة ما یعتنون بها و لا یلتفتون الیها و انّ هؤلاء اعرضوا عن کل ذلک و اقبلوا الی ما تهوی به هویهم و انّهم فی واد الکبر و الغرور لیهیمون و اشهد حینئذ بانّ الله کان بریئ منهم و نحن برآء منهم

ص ٧٤\*\*\*

منهم و نسئل الله بان لا یجمعنا و ایّاهم لا فی الدّنیا و لا فی الآخرة اذ انّه هو الحق لا الّا هو و انّه کان علی کلّ شیء قدیر اذاً فاشرب یا اخی من هذا الماء الّذی اجریناه فی ابحر تلک الکلمات کانّ بحور العظمة متموّجات فیها و جواهر الاحدیّة مشعشات لها بها و علیها و انّک فاخلع ثیابک عمّا یحجبک عن الدخول فی هذا البحر الحمراء فقل باسم الله و بالله ثمّ ادخل فیها و لا تخف من احد و توکّل علی الله ربّک و من یتوکّل علی الله فهو حسبه فانّه یحفظک و تکون فیه من الآمنین ثمّ اعلم بانّ فی هذه المدینة الالطف الابهی تجد السّالک خاضعاً لکل الوجوه و خاشعاً لکل الاشیاء الّا و قد یری الله فیه و یشهد نوره فی ما احاطت انوار الظّهور علی الممکنات و فی ذلک المقام حق علیه بان لا یجلس علی صدور المجالس لافتخار نفسه و لا یتقدم علی نفس لاستکبار نفسه و یشهد نفسه فی کل حین بین یدی هؤلاء و لا یرضی لوجه ما لا یرضی لوجهه و لا یقول لاحد ما لا یقدر ان یسمعه من غیره و لایحبّ لاحد ما لا یحبّه لنفسه و یحرّک فی الارض علی خیط الاستواء فی ملکوت البداء و لیکن

ص ٧٥\*\*\*

اعلم بانّ السّالک فی اوائل سلوکه کما ذکرنا من قبل لا یری التبدیل و التغییر و هذا حق لا ریب فیه کما نزل فی وصف تلک الایام یوم تبدّل الارض غیر الارض و هذا من ایام الّذی ما شهدت العیون بمثلها فطوبی لمن ادرکها و عرف قدرها و لقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج القوم من الظلمات الی النّور فذکّرهم بایام الله لو انتم تعرفون و فی هذا المقام کل المتغایرات و المتبادلات لموجود بین یدیک و من اقرّ بغیر ذلک فقد الحد فی امر الله و نازعه فی سلطانه و حاربه فی حکومته و من یبدّل الارض و یجعلها غیر الارض لیقدر ان یبدّل کل ما علیها و ما یحرّک علی ظهرها و لا تستعجب عن ذلک کما بدّل الظلمة بالنّور و النّور باالظلمة و الجهل بالعلم و الضّلالة بالهدایة و الموت بالحیوة و الحیوة بالموت و فی ذلک المقام یثبت حکم التبدیل ان تکون من اهل هذا السبیل فکّر فیه لیظهر لک ما طلبت عن هذا الذیل من سرادق هذا الدلیل لتکون فیه من الساکنین لانّه یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و لا یسئل عمّا یفعل و کل عن کل یسئلون و لیکن یا اخی لتری فی هذه الرتبة ای فی اول السّلوک کما ذکرنا فی مدینة الطلب مقامات مختلفة و علامات متفاوتة

ص ٧٦\*\*\*

متفاوتة و کلها حق فی مواقعها و مقاماتها و ینبغی لجنابک فی هذا المقام بان تشهد کل الاشیاء فی اماکنها من دون تنزیل شیئاً عن صعودها و علوّها او ترفع شیئاً من مقامها و دنوّها مثلاً انّک لو تحلّ اللاهوت فی النّاسوت هذا شرک محض و لو تصعد النّاسوت الی هواء اللاهوت هذا کفر صرف و لیکن لو تذکر اللاهوت فی اللاهوت و النّاسوت فی النّاسوت لحق لا ریب فی ای انّ جنابک لو تشهد التبدیل فی عالم التّوحید هذا ذنب لم یکن فی الملک اکبر من ذلک و ان تشهد التبدیل فی مقامه و تعرفه علی ما ینبغی لا بأس علیک و انّی فو ربّی کلما القیناک من اسرار البیان بانّ شمس الحقیقة و النقطة الاولیة نسب الی نفسه من اسماء القبل لم یک الّا من ضعف العباد و هندسة عوالم الایجاد و الّا کل الاسماء و الصّفات یطوفنّ حول ذاته و یدورنّ فی فناء حرمه بل هو مربّی الاسماء و مظهر الصّفات و مذوّت الذوات و مُعلن الآیات و مطرّز العلامات بل انّ جنابک لو تشهد بعین سرّک لتجد ما دونه مفقود عنده و معدوم فی ساحة کان الله و لم یکن معه من شیء و الآن بمثل ما کان و لمّا ثبت

ص ٧٧\*\*\*

بانّه جلّ و عزّ کان و لم یکن معه من شیء کیف یجری حکم التبدیل و التغییر اذاً تفکّر فی ما القیناک لتظهر لک شمس الهدایة فی هذا الصبح الازلیة و تکون فیه من الزاهدین ثمّ اعلم بانّ کل ما ذکرنا فی ذکر الاسفار لم یکن الّا للاحبار من الاخیار و انّک لو ترکب علی براق المعنوی و تسیر فی حدائق الالهی لتقطع کل الاسفار و تطّلع علی الاسرار من قبل ان یرتدّ الیک الابصار اذاً یا اخی ان تکون من فارس هذا المیدان فارکز فی ممالک الایقان لتخلص نفسک من سجن الشرک فی هذا الزّمان و تجد رائحة المسکیة من نفحات هذه الحدیقة و من عطر هذه المدینة تفرّقت نسمات العطریة فی اقطار العالم و انّک لاتحرم نصیبک و لا تکن من الغافلین فلو عبقت فی الشرق انفاس طیبها و فی الغرب مزکوم لعاد له الشمّ و بعد هذا السفر الالهی و هذا العروج المعنوی یدخل السّالک فی حدیقة الحیرة و هذا مقام الّذی لو القی علیک لتبکی و تنوح علی العبد الّذی بقی بین یدی هؤلاء المشرکین و صار متحیّراً فی امره و یکون فی هذا اللجّة لمن المتحیّرین بحیث فی کل یوم یشاورون فی قتلی و فی کل ساعة یریدون خروجی من هذا البلد کما اخرجونی

[در حاشیه کتاب نوشته: حیرة تعارج روح القدسیة فی وادی نور حیرتیة]

ص ٧٨\*\*\*

اخرجونی عن البلاد و هذا العبد اکون حاضراً بین یدیهم و انتظر ما قضی الله علینا و حکم بنا و قدّر لانفسنا و ما اخاف من احد و ما احذر من نفس مع ما احاطتنا من البأساء و الضرّاء من اهل البغضاء و اغشت الاحزان فی تلک الازمان. فطوفان نوح عند نوحی کادمعی و ایقاد نیران الخلیل کلوعتی و حزنی ما بثّ یعقوب اقلّه و کل بلاء ایوب بعض بلیّتی. و لو اذکرنا لجنابک بلایا النازلة و القضایا الواردة لتحزن علی شأن ینقطع عنک کل الاذکار و تغفل عن وجودک و من کل ما خلق الله فی الملک و انّا لمّا ما اردنا لجنابک ذلک اذاً اغطیت اظهار القضاء فی کبد البهاء و احتجبته عمّا یتحرّک فی ارض الانشاء لیکون مکنوناً فی سرادق الغیب الی ان یظهر الله ستره اذ لا یعزب عن علمه من شیء لا فی السّموات و لا فی الارض و انّه کان بکل شیء رقیب و انّا لمّا بعدنا عن ذکر المقصود ترکنا الاشارات و رجع الی ما کنّا فیه فی ذکر هذه المدینة الّتی من دخل فیها نجی و من اعرض عنها هلک فاعرف یا ایّها المذکور فی هذه الالواح بانّ من دخل فی هذا السفر یکون متحیّراً فی آثار قدرة الله و بدایع صنع الله و یاخذه الحیرة من کل الجهات و من جمیع الاطراف

ص ٧٩\*\*\*

کما شهد بذلک جوهر البقاء فی ملأ الاعلی فی قوله ربّ زدنی فیک تحیّراً فنعم ما قال و ما اخترت حتی اخترت حبّک مذهباً فوا حیرتی لو لم تکن فیک حیرتی و فی ذلک الوادی تصلون السّالکون و تهلکون و لن تقدروا ان تقدروا ان تصلوا الی مثویهم الله اکبر من عظمة هذا الواد و من سعة هذه المدینة فی جبروت الایجاد کانّک لم تجد له من اول و لا آخر فبشریٰ ثمّ بشریٰ لمن کمل فیها سفره و ایّده الله علی طیّ هذه الارض الطیبة فی هذه المدینة الالهیة الّتی تحیّر فیها کل المقرّبین و المخلصین و تقول الحمد لله ربّ العالمین و لو یتعارج العبد و یسافر من هذا الوطن الترابی و یرید ان یتعارج الی وطن الالهی لیدخل من هذه المدینة الی مدینة الفناء لفنائه عن نفسه و بقائه بالله و السّالک فی هذا المقام و هذا الوطن البحت الاعلی و هذا السفر المحو الکبری لینسی نفسه و روحه و جسده و ذاته و یسبح فی قلزم الفناء و یکون فی الارض کمن لم یکن شیئاً مذکوراً و لن یشهد احداً منه آثار الوجود لاضمحلاله عن ممالک الشّهود و لبلوغه الی مقامات المحو و لو انّا نذکر اسرار هذه المدینة لتفنی ممالک الفؤاد لکثرة شوق اهلها الی هذا المقام السّداد لانّ هذا المقام مقام تجلّی المعشوق للعاشق الصادق

ص ٨٠\*\*\*

الصادق و ظهور اشراق نور المحبوب للحبیب الفارغ و هل یمکن للعاشق وجود حین تجلّی المعشوق او للظلّ بقاء عند ظهور الشّمس او للحبیب دوام عند وجود المحبوب لا فو الّذی نفسی بیده بل السّالک فی هذا المقام لو تفحّص فی شرق الارض و غربها و برّها و بحرها و سهلها و جبلها ما تجد نفسه و لا نفس غیره لشدّة فناء فی موجده و لطافة محوه فی بارئه فسبحان الله لو لا خوفی من نمرود الظلم و حفظنی الخلیل العدل لالقی علیک ما یغنیک عن دونه و لاقرء لک ما یقرّبک الی هذه المدینة حین غفلة عن نفسک و هویک و لیکن اصبر حتی یأتی الله بامره و انّه هو یجزی الصابرین بغیر حساب اذاً فانشق رائحة الرّوحانی من قمیص المعانی و قل یا اهل لجة الفناء ان اسرعوا للدخول فی مدینة البقاء ان انتم فی معارج البقاء یتعارجون و نقول انّا لله و انّا الیه راجعون و من ذلک المقام الاعلی و الرتبة الاعظم الاسنی یدخل فی مدینة البقاء علی البقاء و فی ذلک المقام یشهد السّالک نفسه علی عرش الاستغناء و کرسی الاستعلاء اذاً یظهر حکم ما ذکر من قبل یوم یغنی کلّاً من سعته فهنیئاً لمن وصل الی هذا المقام و شرب من هذا الکأس البیضاء

[در حاشیه کتاب نوشته: بقاء تغنّی ورقاء دائمیّة فی وادی قدس بقائیّة]

ص ٨١\*\*\*

فی هذا السّفر لمّا استغرق فی ابحر البقاء و استفرغ فؤاده عن کل ما سویه و استبلغ الی معارج الحیوة لا یری الفناء لنفسه و لا لغیره ابداً و یشرب عن کأس البقاء و یمشی فی ارض البقاء و یطیر فی هواء البقاء و یجالس مع هیاکل البقاء و یاکل من نعمة الباقیة الدائمة من الشجرة الدائمة الازلیة و یکون من اهل البقاء مذکوراً و کلّما یکون فی هذه المدینة الباقیة دائمة لا یفنی و انت لو تدخل باذن الله فی هذه الحدیقة العالیة المتعالیة لتجد شمسها فی قطب الزوال بحیث لا تکشف و لا تغرب ابداً و کذلک قمرها و افلاکها و انجمها و اشجرها و ابحرها فیها و بها و انّی فوالله الّذی لا اله الّا هو لو اذکر لک بدایع اوصاف هذه المدینة من یومئذ الی آخر الّذی لا آخر له ما یفرغ حبّ فؤادی لهذه المدینة الطیبة الدائمة و لیکن اختم القول لضیق الوقت و تعجیل المطالب و لئلّا تظهر الاسرار من دون اذن الله المقتدر القهار و سیتنظر الموحّدون فی القیمة الاخری بانّ من یظهره الله مع هذه المدینة ینزل من السّماء الغیب مع ملائکة المقرّبین العالین فطوبی لمن یحضر بین یدیه و یفوز بلقائه و انّا کل بذلک آمنون و نقول الحمد له اذ هو الحق و انّا کل الیه منقلبون ثمّ

ص ٨٢\*\*\*

ثمّ اعرف بانّ الواصل الی هذه المقامات و المسافر فی هذه الاسفار لو یناله فی السبیل من کبر او غرور لیهلک فی الحین و یرجع الی قدم الاول من دون ان یعرف ذلک و علامة الواصلین و المشتاقین فی هذه الاسفار ان یخفضوا جناحهم للّذین آمنوا بالله و آیاته و ینجعوا انفسهم للّذین استقربوا الی الله و مظاهر جماله و یخضعوا ذواتهم للّذین علی رفرف امر الله و عظمته لانّهم لو یتعارجون الی غایة القصوی فی سلوکهم الی الله و وصلوهم الیه لن یصلوا الّا الی مقرّ الّذی خلقت فی افئدتهنّ فکیف یقدرنّ ان یتعارجنّ الی مقامات الّتی ما قدّرت لهم و خلقت لشأنهم و لو یسافرون من الازل الی الابد لن یصلوا الی قطب الموجود و مرکز الوجود الّذی جری عن یمینه بحور العظمة و عن یساره شطوط القدرة و لن یقدر احد ان ینزل بفنائه و کیف الی مقامه و هو کان ساکناً فی فلک النّار و یسری علی بحر النّار فی کرة النّار و یمشی فی هواء النّار فکیف یقدر من خلق بالاضداد ان یدخل فی النّار او یقرب بها ان یقربها لیحترق فی الحین ثمّ اعلم بانّ هذا القطب الاعظم لو یقطع خیط مدده عن کل من فی السّموات و الارض لتنعدم کلهنّ فسبحان الله

ص ٨٣\*\*\*

کیف یصل التراب الی ربّ الارباب فسبحان الله عمّا یظنّون فی انفسهم و تعالی عمّا هم یذکرون بل انّ السّالک یتعارج الی مقام الّذی لا غایة له فی ما قدّر له و تجد فی قلبه نار الحب بحیث یاخذ زمام الاختیار من هؤلاء الاخیار و فی کل حین یزداد فی حبّه مولاه و اقباله الی بارئه بحیث لو کان مولاه فی مشرق القربیة و هو فی مغرب البعدیة و کان له ملأ السّموات و الارض من اللؤلؤ الحمراء و الذهب الصفراء لینفق و یرکض بعینیه لیصل الی ارض الّتی کان المقصود و لو تجد السّالک بغیر ذلک فاعلم بانّه کذّاب مفتر اذاً انّا لمن یظهره الله فی قیمة الاخری و انّا به لمبعثون و فی تلک الایام لمّا ما کشف الغطاء عن وجه الامر و ما ظهرنا للعباد ثمرات هذه المقامات الّتی منعنا عن اظهارها لذا تجدهم فی سکران الغفلة و الّا لو کشف لکل من علی الارض اقلّ من سمّ الابرة من هذا المقام لتشهد کیف یجتمعون فی فناء رحمة الله و یرکضون من کل الاطراف للبلوغ الی ساحة القرب فی رفرف عزّة الله و لیکن اخفینا لما ذکرنا من قبل و لیمتاز المؤمنون عن المنکرین و المقبلین عن المعرضین و اقول لا حول و لا قوّة الّا بالله المهیمن القیّوم و یسترقی

ص ٨٤\*\*\*

و یسترقی السّالک من هذا المقام الی مدینة الّتی لم یکن لها اسم و لا رسم و لا ذکر و لا صوت تجری فیها بحور القدم و تشرق فیها شمس الغیب عن افق الغیب و لها افلاک من نفسها و اقمار من نورها کلهنّ یطلعن من بحر الغیب و یدخلن فی بحر الغیب و انّی ما اقدر ان اذکر رشحاً عمّا قدّر فیها و لا یطّلع علی اسرارها احد الّا الله و مظاهر نفسه اذ هو خالقها و مبدعها ثمّ اعلم بانّا حین الّذی اردنا ان یتعرّض بتلک الکلمات و کتبنا بعضها اردنا بان نفسّر لجنابک کل ما ذکرنا من قبل من کلمات النبیین و عبارات المرسلین بنغمات المقرّبین و ربوات المقدّسین و لیکن ما وجدنا الفرصة و ما شهدنا المهلة من هذا المسافر الّذی جاء من عندکم و کان عجولاً فی الامر و راکضاً فی الحکم لذا قد اختصرنا و اکتفینا و ما اتممنا ذکر الاسفار بتمامها و ما ینبغی لها و یلیق بها بل ترکنا ذکر مداین الکبری و اسفار العظمی و بلغ تعجیل الرافع الی مقام الّذی ترکنا ذکر السفرین الاعلیین فی التسلیم و الرضاء و لو انّ جنابک لو تفکّر فی هذا الکلمات المختصرات لتعرف کل العلوم و تصل الی ذروة المعلوم و تقول یکفی کل الوجود من المشهود و المفقود و لیکن لو تجد فی نفسک حرارة

ص ٨٥\*\*\*

المحبّة لتقول هل من مزید و تقول الحمد لله رب العالمین.

**آیه ذیل از بیانات طلعت اعلی روح ما سواه فداه در مواقع سختی برای رفع حوائج سیصد و چهارده مرتبه دو سطر ذیل در وسط شب تلاوت نمایند**

قل الله یکفی من کلّ شیء و لا یکفی عن الله ربّک من شیء لا فی السّموات و لا فی الارض و لا ما بینهما انّه کان علّاماً کافیاً قدیراً.

**هو الله تعالی شأنه العظمة و الاقتدار**

الهی و سیدی و سندی و غایة رجائی و منتهی املی یشهد لسان ظاهری و باطنی بوحدانیّتک و فردانیّتک و بانّک انت الله لا اله الّا انت لم‌تزل کنت قادراً مقتدراً صمداً قیّوماً و لاتزال تکون بمثل ما کنت فی ازل الآزال لا تمنعک عمّا اردته سطوة الامراء و لا شبهات اهل الضّلال و لا جنود الجبابرة و لا صفوف الفراعنة باسمک نصبت رایة یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید انت الّذی غلبت قدرتک و ظهر سلطانک و سبقت رحمتک و تمّت حجّتک و کمل برهانک و لا اله غیرک عدمت کینونة ما اعترفت بوحدانیّتک و فردانیّتک و فقدت ذاتیّة ما

ص ٨٦\*\*\*

ما اقرّت بعظمتک و اقتدارک و عنایتک و الطافک اسئلک یا مالک الاسماء و فاطر السّماء باسم الّذی به سخّرت الاسماء و بقدرتک الّتی احاطت الاشیاء و بلئالی بحر علمک و انجم سماء حکمتک بان تحفظنی من ظلم اعدائک الّذین نقضوا عهدک و میثاقک و کفروا بآیاتک و جادلوا ببرهانک و انکروا ما انزلته من سماء مشیّتک و هواء ارادتک ای ربّ لا تمنعنی عمّا قدّرته لامنائک و اصفیائک و لا تخیّبنی عمّا کتبته لاولیائک الّذین ما منعتهم سطوة الملوک عن التوجّه الیک و لا ضوضاء المملوک عن الاقبال الی ساحتک ای ربّ تری الضّعیف تمسّک بحبل اسمک القویّ و الفقیر توجّه الی بحر غنائک اسئلک یا اله الغیب و الشّهود بانوار عرشک و بانبیائک و اصفیائک الّذین بهم اشرق نیّر احکامک فی مملکتک و انتشرت آثارک فی بلادک و بهم اعترف العباد بتوحیدک بان تجعلنی فی کل احوال ناطقاً بذکرک و ثنائک و راضیاً بما قدّرت لی بمشیّتک اسئلک یا مولی العالم و مالک القدم بالاسم الاعظم بان تقدّر لعبدک هذا خیر الآخرة و الاولی انّک انت مولی الوری و ربّ العرش و الثّری لا اله الّا انت المقتدر العلیم الحکیم ای ربّ تری ایادی الرجاء مرتفعة الی سماء جودک و القلوب مقبلة الی افق عطائک اسئلک بآیاتک الکبری و بمشارق وحیک و مظاهر نفسک

ص ٨٧\*\*\*

و مهابت علمک و معادن حکمتک و مخازن بیانک و مصادر اوامرک و احکامک بان توفّقنی فی کل الاحوال علی العمل بما انزلته فی کتابک ای ربّ اسئلک بالنّور الّذی اشرق من افق الحجاز و به ارتفعت رایة الحقیقة و نکس علم المجاز بان تجعلنی راضیاً بما قدّرته لی ثمّ اغفر لی یا الهی بجودک و کرمک و فضلک و الطافک انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت القویّ الغالب القدیر صلّ اللّهمّ یا الهی علی اولیائک و امنائک و اودّائک الّذین بهم ارتفعت اعلام نصرتک و رایات اقتدارک و بهم انتشرت آیاتک و ظهر برهانک و احاطت حجّتک الّذین ما منعهم شیء من الاشیاء عن التقرّب الیک جاهدوا فی سبیلک حق الجهاد و نصروا امرک حق النّصر و بهم ارتعدت فرائص الّذین کفروا بک و بآیاتک و اضطربت افئدة المعرضین من عبادک اسئلک یا مالک الوجود بهم و بالدماء الّتی سفکت فی سبیلک و الرؤس الّتی قطعت لاظهار امرک بان تؤیّد عبادک علی الرجوع الیک و الانابة لدی باب فضلک انّک انت الکریم ذو الفضل العظیم لا اله الّا انت المقتدر المتعالی العلیم الحکیم.

**بسم ربّنا السّمیع البصیر**

الهی الهی تری عینی ناظرة الی افق فضلک و ایادی الفقیر مرتفعة

ص ٨٨\*\*\*

مرتفعة الی سماء جودک کلما اتفکّر یا الهی فی عدلک ترتعد فرائصی و یضطرب قلبی و ترجف مفاصلی و تصعد زفراتی و تنزل عبراتی و کلما اتفکّر فی فضلک و معاملتک مع اولیائک یطیر روحی و یطمئنّ قلبی و تستریح نفسی و عزّتک یا اله الاسماء و فاطر السّماء قد ذاب کبدی من خجلتی و اشتعلت کینونتی من نار حزنی قد عملت فی ایامی ما نهیتنی عنه فی کتبک و السن رسلک اعترف یا الهی بظلمی علی نفسی قد ترکت معروفک و ارتکبت ما ناح به سکّان مدائن عدلک الهی الهی خطیئاتی منعتنی عن التوجّه الی نیّر فضلک و جریراتی حالت بینی و بین تجلّیات اسمائک و صفاتک ای ربّ تری العاصی اراد بحر غفرانک و البعید ساحة قربک اسئلک بامواج بحر جودک و اشراقات انوار شمس عطائک و بانبیائک و رسلک الّذین جعلتهم مصابیح الهدایة بین البریّة و مشارق التّقوی بین الوری بان تؤیّدنی علی ذکرک و ثنائک و ما امرتنی به فی کتابک انا عبدک و ابن عبدک قد اقبلت الیک منقطعاً عن دونک و معترفاً بوحدانیّتک و فردانیّتک و موقناً بعظمتک و سلطانک و بعزّتک و اقتدارک آه آه غفلتی اهلکتنی و عصیانی اضنانی لم ادر یا مقصودی و معبودی بایّ وجه اتوجّه الیک و بایّ

ص ٨٩\*\*\*

قلب اقبل الی افقک الاعلی و الذّروة العلیا و بایّ لسان اعتذر عند ظهورات عدلک یا مولی الوری ذنبی منعتنی عن التقرّب الیک و عملی حال بینی و بین جودک و کرمک و قد عملت ما نهیتنی عنه و ترکت ما امرتنی به فآه آه انا الّذی نبذت احکام کتابک و اخذت کتاب نفسی و ارتکبت ما جعلنی محروماً عن لئالی بحر علمک و ممنوعاً عن فرات رحمتک و عطائک انظر یا الهی سوء حالی و اضطرابی و تبلبلی الهی الهی املی فضلک و بغیتی کرمک قد توجّه بحر العصیان الی بحر غفرانک و جبل الخطاء الی سماء کرمک ان تبعدنی من یقرّبنی و ان تمنعنی من یدعونی و قدرتک یا مالک الملک و الملکوت و سلطان العظمة و الجبروت لا اجد لنفسی سواک معیناً و لا دونک ناصراً و لا غیرک راحماً قد احرقتنی نار الغفلة و الهوی این فرات رحمتک یا مقصود العالمین و ابعدتنی جنود الظّنون و الاوهام این نور قربک یا اله من فی السّموات و الارضین قد اهلکنی ظمأ العصیان این بحر غفرانک یا ایّها المذکور فی افئدة المقرّبین اسئلک یا اله الارض و السّماء بالسفینة الّتی سرت بامرک و بالّذی به انقطعت نفحات وحیک و تشرّفت بقدومه افلاک سمائک و بالّذین بهم

ص ٩٠\*\*\*

بهم انتشرت آثارک و نصبت رایاتک و ظهرت اوامرک و احکامک و انارت آفاق مملکتک ان لا تخیّب عمّا قدّرته لاولیائک ای ربّ تری الکلیل اراد ملکوت بیانک و البعید جوار رحمتک و المذنب بحر کرمک و غفرانک انّک انت الله الفرد الواحد المقتدر العلیم الحکیم صلّ اللّهمّ علی رسلک و صفوتک و علی اولیائک الّذین نصروا امرک و رفعوا اعلام دینک و احکام کتابک و جاهدوا الی ان انفقوا ارواحهم فی سبیلک انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت العلیم الحکیم.

**هو الله تعالی شأنه العظمة و الاقتدار**

الهی الهی فضلک شجّعنی و عدلک خوّفنی طوبی لعبد تعامل معه بالفضل و ویل لمن تعامله بالعدل ای ربّ انا الّذی هربت من عدلک الی فضلک و من سخطک الی عفوک اسئلک بقدرتک و سلطانک و عظمتک و الطافک بان تنوّر العالم بنور معرفتک لیری فی کل شیء آثار صنعک و اسرار قدرتک و انوار عرفانک انت الّذی اظهرت کل شیء و تجلّیت علیه بجودک انّک انت الجواد الکریم.

ص ٩١\*\*\*

**هو الله تعالی شأنه العظمة و الاقتدار**

سبحانک اللّهمّ یا اله الاسماء و فاطر السّماء انا عبدک و ابن عبدک و ابن امتک اعترف بوحدانیّتک و فردانیّتک و اشهد بعظمتک و سلطانک و بما انزلته من سماء مشیّتک فی کتابک المبین الّذی اخبر النّاس بالنبأ العظیم و بشّرهم بلقاء تجلّیک فی یوم الدّین بقولک یوم یقوم النّاس لربّ العالمین ای ربّ ترانی مقبلاً الیک و متمسّکاً بحبل عنایتک و متشبّثاً باذیال رداء فضلک قدّر لی ما یؤیّدنی علی العمل بما اخبرتنی به فی کتابک اشهد انّک ارسلت الرّسل و انزلت الکتب لهدایة خلقک و تقرّبهم الی ساحة اصفیائک و امنائک و اولیائک اسئلک یا مربّی الوجود و مالک الغیب و الشّهود بامواج بحر عطائک و اشراقات نیّر جودک و بحبیبک الّذی جعلته مطلع اسمائک و مشرق صفاتک و مظهر نفسک و مطلع ارادتک و بحر علمک و سماء حکمتک الّذی بقدومه تشرّفت افلاک سماء قربک و باسمه نکست اعلام الشّرک بین عبادک و ارتفعت رایات التّوحید فی بلادک و به ناحت مطالع الکفر و الاوهام و افترّ ثغر الایمان و به اشرقت شمس الظّهور من افق الحجاز و اضطربت ارکان النفاق فی الآفاق و به اهتزّت یثرب و سالت البطحاء و تزیّن ملکوت الاسماء بان تجعلنی فی کل الاحوال

ص ٩٢\*\*\*

الاحوال ذاکراً بثنائک و ناطقاً بذکرک و عطائک و عاملاً بما امرتنی به بجودک و کرمک ای ربّ تر العاصی سرع الی بحر غفرانک و العطشان الی کوثر قربک و الفقیر الی مخزن غنائک اسئلک بنفوذ مشیّتک و باسمک الّذی به سخّرت ارضک و سمائک بان تقدّر لی ما یحفظنی من النّفس و الهوی انّک انت مولی الوری و ربّ العرش و الثّری لا اله الّا انت العلیم الحکیم .

**صلّ اللّهمّ یا الهی** و سیدی و سندی و مقصودی و معبودی علی سید العالم و مربّی الامم الذی بظهوره ظهرت مقامات الاسماء فی مملکتک و ظهورات الصّفات بین خلقک و علی آله و اصحابه الّذین بهم ظهرت سلطنتک و اقتدارک و ثبت حکم التّوحید بین بریّتک و جاهدوا فی امرک حق الجهاد و نصروا دینک حق النّصر قلت فی شأنهم و قولک الحق عباد لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون و فی مقام آخر رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله اسئلک بهم و بانوار عرشک ان لا تدعنی بنفسی و مشیّتی و ارادتی ثمّ اسئلک بعزتک یا اله الکائنات و مقصود الممکنات بان تجعلنی من الّذین ما ارادوا الّا ما اردت لهم بجودک و جعلوا اراداتهم فانیة فی ارادتک و مشیّاتهم فی مشیّتک انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا یمنعک عن ارادتک

ص ٩٣\*\*\*

شیء من الاشیاء تفعل ما تشاء و تحکم ما ترید انّک انت القوی الغالب القدیر آه آه یا الهی ان تمنعنی عن فرات غفرانک و بحر رحمتک من یرحمنی و یغفر لی فآه آه ترکت ما امرتنی به و ارتکبت ما نهیتنی عنه و عزّتک مع اقراری بجریراتی العظمی و خطیئاتی الکبری اشهد انّها کلّها لا تذکر عند امواج بحر رحمتک و سماء عفوک و شمس کرمک تعلم و تری لم یکن عند عبدک هذا الّا العجز و البکاء ارحم یا الهی من ارتفعت ایادی رجائه الی سماء عنایتک و اقبل بقلبه الی افق عفوک انّک انت الکریم ذو الفضل العظیم لا اله الّا انت الغفور الکریم.

**هو العالم الحکیم**

الهی الهی اشهد بوحدانیّتک و فردانیّتک و اعترف بما نطقت به السن انبیائک و رسلک و ما انزلته فی کتبک و صحفک و زبرک و الواحک ای ربّ انا عبدک و ابن عبدک اشهد بلسان ظاهری و باطنی بانّک انت الله لا اله الّا انت الفرد الواحد المقتدر العلیم الحکیم آه آه یا الهی من جریراتی العظمی و خطیئاتی الکبری و من غفلتی الّتی منعتنی عن التوجّه الی مشرق آیاتک و مطلع بیناتک و عن النّظر الی

ص ٩٤\*\*\*

الی تجلّیات انوار فجر ظهورک و مشاهدة آثار قلمک فآه آه یا مقصودی و معبودی لم ادر بایّ مصیبة من مصائبی انوح و ابکی ءَانوح علی ما فات عنّی فی ایام فیها اشرق و لاح نیّر الظّهور من افق سماء ارادتک ام انوح و ابکی عن بعدی عن ساحة قربک اذ ارتفع خباء مجدک علی الاعلام بقدرتک و سلطانک کلما زاد یا الهی رأفتک فی حقّی و صبرک فی اخذی زادَت غفلتی و اعراضی قد ذکرتنی اذ کنت صامتاً عن ذکرک و اقبلت الی بمظهر نفسک اذ کنت معرضاً عن التوجّه الی انوار وجهک و نادیتنی اذ کنت غافلاً عن اصغاء ندائک من مطلع امرک و عزّتک قد احاطتنی الغفلة من کل الجهات بما اتّبعت النّفس و الهوی فآه آه ارادتی منعتنی عن ارادتک و مشیّتی حجّبتنی عن مشیّتک بحیث تمسّکت بصراطی تارکاً صراطک المستقیم و نبأک العظیم تری و تسمع یا الهی حنینی و بکائی و ضجیجی و ذلّتی و بلائی ای ربّ هیکل العصیان اراد امواج بحر غفرانک و عفوک و جوهر الغفلة بدایع مواهبک و الطافک فآه آه ضوضاء العباد منعتنی عن اصغاء بیانک و نعاق خلقک حجّبنی عن النّظر الی افق امرک

ص ٩٥\*\*\*

و عزّتک احبّ ان ابکی بدوام ملکک و ملکوتک فکیف لا ابکی بما منعت عینی عن مشاهدة انوار شمس ظهورک و اذنی عن اصغاء ذکرک و ثنائک و عزّتک یا اله العالم و سلطان الامم احبّ ان استر وجهی تحت اطباق الارض و ترابها من خجلتی و بما اکتسبت ایادی غفلتی فآه آه کنت معی و سمعت منّی ما لا ینبغی لک و بفضلک سترت عنّی و ما کشفت سوء حالی و اعمالی و اقوالی فآه آه لم ادر ما قدّرت لی من قلمک الاعلی و ما شائت مشیّتک یا مالک الاسماء و فاطر السّماء فآه آه ان یمنعنی قضائک المحتوم عن رحیقک المختوم اسئلک بنفحات وحیک و انوار عرشک و بالّذی به تضوّع عرف قمیصک فی الحجاز و بنور امرک الّذی به اشرقت الارض و السّماء بان تجعلنی فی کل الاحوال مقبلاً الیک و منقطعاً عن دونک و متمسّکاً بحبلک و متشبّثاً باذیال رداء جودک و کرمک و اختار لنفسی ما اخترته لی بعنایتک الکبری و مواهبک العظمی یا من فی قبضتک زمام الاشیاء لا اله الّا انت ربّ العرش و الثّری و مالک الآخرة و الاولی.

ص ٩٦\*\*\*

**هو السمیع البصیر**

سبحانک یا من بک اشرق نیّر المعانی من افق سماء البیان و تزیّنت عوالم العلم و الحکمة و البرهان اسئلک ببحار رحمتک و سماء عنایتک و بامر الّذی به هدیت المخلصین الی بحر عرفانک و الموحّدین الی شمس عطائک بان تؤیّد عبادک علی ذکرک و ثنائک ثمّ قدّر لهم ما قدّرته للّذین اقرّوا بوحدانیّتک و فردانیّتک و ما بدّلوا و ما انکروا حقّک و ما جادلوا بآیاتک و ما نقضوا عهدک و میثاقک و انفقوا ارواحهم لاعلاء کلمتک العلیا و اظهار امرک یا مولی الوری فی ناسوت الانشاء ای ربّ انزل علیهم من سماء فضلک امطار رحمتک و قدّر لهم ما تقرّ به العیون و تفرح به القلوب و تطمئنّ به النّفوس انّک انت المقتدر علی ما تشاء و فی قبضتک من فی ملکوت الامر و الخلق تفعل ما تشاء و تحکم ما ترید انّک انت الله الفرد الواحد العزیز الحمید ای ربّ ترانی مقبلاً الیک و آملاً بدایع فضلک و کرمک اسئلک یا الهی بالمشعر و المقام و الزمزم و الصفا و بالمسجد الاقصی و ببیتک الّذی جعلته مطاف الملأ الاعلی و مقبل الوری و بالّذی به اظهرت امرک و سلطانک و انزلت آیاتک و رفعت

ص ٩٧\*\*\*

اعلام نصرتک فی بلادک و زیّنته بطراز الختم و انقطعت به نفحات الوحی بان لا تخیّبنی عمّا قدّرته للمقرّبین من عبادک و المخلصین من بریّتک انّک انت الّذی شهدت بقدرتک الکائنات و بعظمتک الممکنات لا یمنعک مانع و لا یحجبک شیء انّک انت المقتدر القدیر لک الحمد یا الهی و لک الشّکر یا مقصودی اشهد انّی کنت غافلاً هدیتنی الی صراطک و کنت جاهلاً علّمتنی طرق مرضاتک و کنت راقداً ایقظتنی لذکرک و ثنائک یا الهی و بغیتی و رجائی و عزّتک عبدک هذا اعترف بعجزه و فقره و جریراته و خطیئاته و غفلته و جهله اسئلک باسمک المهیمن علی الاسماء و بامواج بحر رحمتک یا فاطر السّماء و بکتابک الاعظم الّذی هدیت به الامم و اخبرت فیه عبادک بالقیمة و ظهوراتها و بالساعة و اشراطها و جعلته مبشّراً لاولیائک و منذراً لاعدائک بان تجعلنی فی کل الاحوال صابراً فی بلائک و ناظراً الی افق فضلک و متمسّکاً بحبل طاعتک و عاملاً بما امرتنی به فی کتابک انّک انت الله ربّ العالمین ای ربّ صلّ علی سیّد یثرب و البطحاء و علی آله و اصحابه الّذین ما منعهم شیء من الاشیاء عن نصرة امرک یا من فی قبضتک زمام الانشاء لا اله الّا انت العلیم الحکیم.

ص ٩٨\*\*\*

**هو العالم الحکیم**

الهی الهی لک الحمد بما جعلتنی معترفاً بوحدانیّتک و مقرّاً بفردانیّتک و مذعناً بما انزلته فی کتابک الّذی به فرّقت بین الحق و الباطل بامرک و اقتدارک و لک الشّکر یا مقصودی و معبودی و آملی و بغیتی و منای بما سقیتنی کوثر الایمان من ید عطائک و هدیتنی الی صراطک المستقیم بفضلک و جودک اسئلک یا فالق الاصباح و مسخّر الاریاح بانبیائک و رسلک و اصفیائک و اولیائک الّذین جعلتهم اعلام هدایتک بین خلقک و رایات نصرتک فی بلادک و بالنّور الّذی اشرق من افق الحجاز و تنوّرت به یثرب و البطحاء و ما فی ناسوت الانشاء بان تؤیّد عبادک علی ذکرک و ثنائک و العمل بما انزلته فی کتابک الهی الهی تری الضّعیف اراد مشرق قوّتک و مطلع اقتدارک و العلیل کوثر شفائک و الکلیل ملکوت بیانک و الفقیر جبروت ثروتک و عطائک قدّر له بجودک و کرمک ما یقرّبه به الیک فی کل الاحوال و یؤیّده علی المعروف و یحفظه عن الّذین کفروا بالمبدء و المآل انّک انت الغنی المتعال لا اله الّا انت العزیز الفضال.

ص ٩٩\*\*\*

**بسمه الرّحمن الرّحیم**

سبحانک یا الهی انّی عبد من عبادک آمنت بک و بآیاتک و ترانی یا الهی مقبلاً الی باب رحمتک و شطر عنایتک اسئلک باسمائک الحسنی و صفاتک العلیا بان تفتح علی وجهی ابواب الخیرات ثمّ وفّقنی علی الحسنات یا مالک الاسماء و الصّفات ای ربّ انا الفقیر و انت الغنی قد توجّهت الیک منقطعاً عمّا سواک اسئلک بان لا تحرمنی من نفحات رحمت رحمانیّتک و لا تمنعنی عمّا قدّرته لخیرة عبادک ای ربّ اکشف غطاء عینی لاری ما اردته لبریّتک و اشاهد آثار قدرتک فی مظاهر صنعک ای ربّ اجذبنی بآیاتک الکبری ثمّ انقذنی من غمرات النّفس و الهوی ثمّ اکتب لی خیر الدّنیا و الآخرة انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت العزیز المستعان ای ربّ لک الحمد بما ایقظتنی عن النّوم بحیث انتبهت و اردت ان اعرف ما غفل عنه اکثر عبادک ای ربّ اجعلنی مستقیماً علی ما اردته فی حبّک و رضائک انّک انت الّذی یشهد کلّ شیء بقدرتک و سلطانک لا اله الّا انت المتعالی العزیز المنّان.

**هو الله تعالی شأنه العظمة و الکبریاء**

سبحانک یا من باسمک نطقت السّدرة فی طور العرفان و اشرقت

ص ١٠٠\*\*\*

اشرقت انوار شمس وجهک من افق الامکان اسئلک بمطالع اسمائک الحسنی و مشارق صفاتک العلیا و بآیاتک الکبری ان تنزل علی عبادک ما یجذبهم الی افق الاعلی و یقرّبهم الیک یا مولی الوری و مالک العرش و الثّری ای ربّ قد غشت النّفوس حجبات الاوهام و منعتهم عن التوجّه الی افق الایقان اسئلک یا اله الاسماء و فاطر السّماء باسمک القیّوم ان تؤیّد احبّتک علی الاستقامة علی امرک و تکتب لهم من قلمک الاعلی ما ینفعهم فی کل عالم من عوالمک ای ربّ لا تخیّبهم عمّا عندک و لا تمنعهم عمّا قدّرته للمقرّبین من عبادک و المخلصین من بریّتک ای ربّ تریهم مقبلین الیک و متوجّهین الی انوار وجهک و سارعین الی بحر عطائک فارزقهم یا الهی المائدة الّتی انزلتها من سماء فضلک و النعمة الّتی قدّرتها فی صحفک و کتبک و الواحک لا اله الّا انت المقتدر الغفور الرّحیم.

**هو الله**

سبحانک یا الهی هذا رأسی قد وضعته تحت سیف مشیّتک و هذا عنقی مترصد لاغلال ارادتک و انّ هذا قلبی مشتاق لرمح قضائک و هذه رجلی منتظرة لسلاسل قدرتک و انّ هذه عینی منتظرة لبدایع رحمتک لانّ کلّما ینزل من عندک غایة مقصود المشتاقین و منتهی مطلب المقرّبین فو عزّتک یا

ص ١٠١\*\*\*

محبوبی حینئذ قد فدیت نفسی لمظاهر نفسک و انفقت روحی لبدایع مطالع جمالک کانّی فدیت روحی لروحک و ذاتی لذاتک و جمالی لجمالک و انفقت کل ذلک فی سبیلک و سبیل اولیائک و لو انّ الجسد یحزن عند نزول بلائک و ظهور قضائک و لکنّ الرّوح یستبشر فی ورودها عند شریعة جمالک و نزولها فی شاطی بحر ازلیّتک هل ینبغی للحبیب ان یعرض عن لقاء المحبوب او للعاشق بان یفرّ عن لقاء المعشوق حاشا ثمّ حاشا انّا کل بک آمنون و برحمتک آملون و الرّوح علی عباد الله المخلصین.

**هو العالم الحکیم**

الهی الهی تبت الیک و انّک انت التواب الرّحیم الهی الهی رجعت الیک انّک انت الغفور الکریم الهی الهی تمسّکت بحبل عطائک و عندک خزائن السّموات و الارضین الهی الهی سرعت الیک و انّک انت الغفار ذو الفضل المبین الهی الهی ارید رحیقک المختوم و انّک انت البذّال المعطی العزیز العظیم الهی الهی اشهد انّک اظهرت امرک و انجزت وعدک و انزلت من سماء فضلک ما انجذبت به افئدة المقرّبین طوبی لقویّ تمسّک بعروة الوثقی و لمقبل تشبّث بذیلک المنیر اسئلک

ص ١٠٢\*\*\*

اسئلک یا مالک الوجود و سلطان الغیب و الشّهود باقتدارک و عظمتک و سلطانک بان تکتب اسمی من قلمک الاعلی من عبادک المخلصین الّذین مامنعهم کتاب الفجّار عن التوجّه الی انوار وجهک انّک انت السّامع المجیب و بالاجابة جدیر.

**هو الله تعالی شأنه العظمة و الاقتدار**

سبحانک اللّهمّ یا الهی اسئلک باسمک المهیمن علی الاسماء و بحرکة قلمک الاعلی الّذی به یحرّکه الاشیاء بان تکتب لی من قلم التّقدیر ما یقرّبنی الیک و یحفظنی من شرّ اعدائک الّذین نقضوا عهدک و میثاقک و کفروا بحجّتک و انکروا برهانک ای ربّ قد اهلکنی ظمأ الفراق این سلسبیل وصالک یا من فی قبضتک زمام من فی ارضک و سمائک و عزّتک و عظمتک و قدرتک و اقتدارک انّ عبدک هذا یخاف من سطوة النّفس و اهوائها ارید ان اودع ذاتی بین ایادی فضلک و عطائک لتحفظها من شرّها و بغیها و غفلتها ای ربّ تری عبدک انقطع عن دونک متمسّکاً بحبل جودک اسئلک ان لا تخیّبنی عمّا کتبته لامنائک و

ص ١٠٣\*\*\*

اصفیائک و قدّر لی ما تقرّ به عینی و یستریح به فؤادی انّک انت مولی العباد و الحاکم فی المبدء و المعاد.

**هو المقتدر الغفور الرّحیم**

الهی الهی تری عبادک فی هیماء الضّلالة و الغوی اَین نور هدایتک یا مقصود العارفین و تعلم ضعفهم و عجزهم این قدرتک یا من فی قبضتک زمام من فی السّموات و الارضین ای ربّ اسئلک بتجلّیات انوار شمس عنایتک و امواج بحر علمک و حکمتک و بالکلمة الّتی بها سخّرت اهل مملکتک بان تجعلنی من الّذین فازوا بما امرتهم به فی کتابک ثمّ قدّر لی ما قدّرته لامنائک الّذین شربوا رحیق الوحی من کأوس عطائک و سرعوا الی مرضاتک و راعوا عهدک و میثاقک انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت العلیم الحکیم ای ربّ قدّر لی بجودک ما ینفعنی فی الآخرة و الاولی و یقرّبنی الیک یا مولی الوری لا اله الّا انت الفرد الواحد العزیز الحمید.

ص ١٠٤\*\*\*

**هو الله تعالی شأنه العظمة و الاقتدار**

الهی الهی عرف عرفانک اجذبتنی و کوثر بیانک اسکرنی علی شأن غفلت عن نفسی و عن دونی و عن کل من فی الارض و السّماء اسئلک یا مالک الاسماء بالاسم الّذی به ناح کل مشرک و صاح کلّ غافل و فزع کل ملحد بان تقدّر لی فی ملکوتک ما یکون باقیاً ببقائک ای ربّ انا السّائل و انت المجیب و انا المحتاج و انت الغنی و انا الضّعیف و انّک انت القوی الامین لک الحمد یا من بیدک ملکوت ملک السّموات و لک الشّکر یا من فی قبضتک زمام العالمین الحمد لک یا محبوب العارفین و مقصود المخلصین و امل الموحّدین

**هو الصّمد بلا ندّ**

سبحانک اللّهمّ یا الهی قد بکت عیون المقرّبین فی فراقک و ارتفع صریخ المخلصین فی هواک ما بقت من مدینة الّا و قد ارتفع فیها ضجیج الاشتیاق و صریخ الفراق و انّک کنت فی کل الاحوال شاهداً لهم و ناظراً علیهم و سامعاً ما یخرج من شفتیهم اسئلک باسمک الاعظم بان تجذب قلوبهم علی شأن لا یؤثّر فیها سهام الاعداء و رماح الاشقیاء و لا یقلّبهم هبوب

ص ١٠٥\*\*\*

هبوب القضاء ثمّ افتح علی وجوههم ابواب العزّة فی الدّنیا و الاخری انّک انت فعّال لما تشاء و انّک انت العلیّ الاعلی.

**بسم الله الاقدس الاعلی**

سبحانک یا الهی یشهد کل ذی بصر بسلطنتک و اقتدارک و کل ذی نظر بعظمتک و اجتبارک لاتمنع المقرّبین اریاح الافتتان عن التوجّه الی افق عزّک و لاتطرد المخلصین عواصف الامتحان عن التقرّب الیک کان فی قلوبهم اضاء سراج حبّک و مصباح ودّک لا یقلّبهم البلایا عن امرک و لا القضایا عن رضائک اسئلک یا الهی بهم و بالزّفرات الّتی تخرج من قلوبهم فی فراقک بان تحفظهم من شرّ اعدائک و ترزقهم ما قدّرته لاولیائک الّذین لا خوف علیهم و لایحزنون.

ص ١٠٦\*\*\*

**آیه ذیل از ادعیه طلعت اعلی روح العالمین فداه در یوم جمعه مقابل شمس تلاوت شود:**

انّما البهاء من عند الله علی خلقک یا ایّتها الشّمس الطالعة فاشهدی علی ما قد شهد الله علی نفسه انّه لا اله الّا هو العزیز المحبوب.

**بسمی العلیم**

یا ارض الطاء یاد آر هنگامی را که مقرّ عرش بودی و انوارش از در و دیوارت ظاهر و هویدا چه مقدار از نفوس مطمئنه که به طلبت جان دادند و روان ایثار نمودند طوبی از برای تو و نفوسی که در تو ساکنند هر صاحب شمّی عرف مقصود را از تو می‌یابد در تو پدید آمد آنچه مستور بود و از تو ظاهر شد آنچه پوشیده و پنهان. نفحات فضل الهی از تو قطع نشده و نخواهد شد ما ذکر می‌نمائیم تو را و مظلوماتی که در تو مستورند انّا نذکر اختی اظهاراً لعنایتی و ابرازاً لوفائی. به مظلومیت کبری به حق راجع شد ما اطّلع بذلک الّا علمی المحیط ای ارض طاء حال هم از فضل الهی محل و مقرّ دوستان حقّی طوبی لهم و الّذین هاجروا الیک

ص ١٠٧\*\*\*

فی سبیل الله مالک هذا الیوم البدیع طوبی از برای نفوسی که به ذکر و ثنای حق ناطقند و به خدمت امر مشغول ایشانند آن نفوسی که در کتب قبل مذکورند امیر المؤمنین علیه بهائی در وصفشان فرموده طوبی هم افضل من طوبیٰنا قد نطق بالصدق و انا من الشّاهدین اگر چه حال این مقامات مستور است و لکن ید قدرت البته مانع را بردارد و ظاهر فرماید آنچه را که سبب و علّت روشنی چشم عالم است شکر نمائید حق جلّ جلاله را که به این عنایت بدیعه فائز شدید و به طراز بیان رحمن مزیّن قدر وقت را بدانید و به آنچه سزاوار است تمسّک نمائید انّه لهو النّاصح المشفق العلیم البهاء علیکم من لدی الله العلیم الخبیر.

**قلم اعلی می‌فرماید**

یا سمندر چه مقدار از نفوس که به کمال سعی و اجتهاد مشتی زخارف جمع می‌نمایند و کمال فرح و شادی را از جمع آن دارند و لکن در باطن از قلم اعلی به دیگران محول شده یعنی نصیب خود ایشان نیست بسا می‌شود

ص ١٠٨\*\*\*

که به اعدای آن نفوس می‌رسد اعاذنا الله من هذا الخسران المبین عمر تلف و شب و روز زحمت کشیده شد و مال هم سبب وبال گشت اکثر اموال ناس طاهر نیست اگر ناس بما انزله الله عامل باشند البته عنایت حق آن نفوس را محروم نگذارد و در هر حال فضلش مراقب احبایش خواهد بود. انتهی

**هو المعزّی المشفق الکریم**

یا ورقتی قد ورد علیک ما تغیّرت به الوجوه و ذابت به الاکباد نسئل الله ان یعزّیک و یسلّیک و ینزل علیک ما یبدّل الحزن بالفرح و یزیّنک بطراز الصبر الجمیل و الاصطبار الّذی وصّی به عباده فی التنزیل یا امتی اعلمی بانّ الموت باب من ابواب الرّحمة ربّک به یظهر ما هو المستور عن الابصار و ما الموت الّا صعود الرّوح من مقامه الاولی الی المقام الاعلی و به یبسط بساط النّشاط و یظهر حکم الانبساط الامر بید الله مولی العالم و الاسم الاعظم الّذی به ارتعدت

ص ١٠٩\*\*\*

فرائص الامم نسئل الله تبارک و تعالی ان یعرف الکل ثمرات الصعود آثار الخروج من هذا الدّنیا الی الرّفیق الاعلی لعمری انّ المؤمن بعد صعوده یری نفسه فی راحة ابدیة و فراغة سرمدیة انّ الله هو التّواب الکریم و هو الغفور الرّحیم. نعمت الله صفار

ص ١١٠\*\*\*

[مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص232] **بسمه المقتدر علی ما یشاء**

هذا کتاب من لدی المظلوم الی من تمسّک بالعلوم لعلّه یخرق الحجاب اکبر و یتوجّه الی الله مالک القدر و یکون من المنصفین لو تسمع نغمات الورقاء الّتی تغنّ علی افنان سدرة البیان لتجذبک علی شأن تجد نفسک منقطعاً عن العالمین انصف یا عبد هل الله هو الفاعل علی ما یشاء او ما سویه تبیّن و لا تکن من الصامتین لو تقول ما سویه ما انصفت فی الامر یشهد بذلک کل الذرّات و عن ورائها ربّک المتکلّم الصادق الامین و لو تقول انّه هو المختار قد اظهرنی بالحق و ارسلنی و انطقنی بالآیات الّتی فزع عنها من فی السّموات و الارضین الّا من اخذته نفحات الوحی من لدن ربّک الغفور الرّحیم هل یقوم مع امره امر و هل یقدر ان یمنعه احد عمّا اراد لا و نفسه لو کنت من العارفین فکّر فی ملأ التوریة لم اعرضوا اذ اتی مطلع الآیات بسلطان مبین لو لا حفظ ربّک لقتله العلماء فی اول یوم نطق باسم ربّه العزیز الکریم ثمّ ملأ الانجیل لم اعرضوا اذ اشرقت شمس الامر من افق الحجاز بانوار بها اضائت افئدة العالمین کم من عالم منع عن المعلوم و کم من جاهل فاز باصل العلوم تفکّر و کن من الموقنین قد آمن به راعی الاغنام و اعرض عنه العلماء کذلک قضی الامر و کنت من السّامعین ثمّ انظر اذ اتی المسیح افتی علی قتله اعلم علماء العصر و آمن به من اصطاد الحوت کذلک ینبّئک من ارسله الله بامره

ص ١١١\*\*\*

المبرم المبین انّ العالم من عرف المعلوم و فاز بانوار الوجه و کان من المقبلین لاتکن من الّذین قالوا الله ربّنا فلمّا ارسل مطلع امره بالبرهان کفروا بالرّحمن و اجتمعوا علی قتله کذلک ینصحک قلم الامر بعد اذ جعله الله غنیّاً عن العالمین انّا نذکرک لوجه الله و نلقی علیک ما یثبت به ذکرک فی الواح ربّک العزیز الحمید دع العلوم و شئوناتها ثمّ تمسّک باسم القیّوم الّذی اشرق من هذا الافق المنیر تالله قد کنت راقداً هزّتنی نفحات الوحی و کنت صامتاً انطقنی ربّک انّک المقتدر القدیر لولا امره ما اظهرت نفسی قد احاطت مشیته مشیتی و اقامنی علی امر به ورد علیّ سهام المشرکین اقرء ما نزّلناه للملوک لتوقن بانّ المملوک ینطق بما امر من لدن علیم خبیر و تشهد بانّه ما منعه البلاء عن ذکر مالک الاسماء فی السّجن دعا الکل الی الله و ما خوّفته سطوة الظّالمین اسمع ما ینادیک به مطلع الآیات من لدن عزیز حکیم قم علی الامر بحول الله و قوّته منقطعاً عن الّذین اعترضوا علی الله بعد اذ اتی بهذا النبأ العظیم قل یا معشر العلماء خذوا اعنّة الاقلام قد ینطق القلم الاعلی بین الارض و السّماء ثمّ اصمتوا لتسمعوا ما ینادی لسان الکبریاء من هذا المنظر الکریم قل خافوا الله و لا تدحضوا الحق بما عندکم اتّبعوا من شهدت له الاشیاء و لا تکوننّ من المریبین لا ینفعکم الیوم ما عندکم بل ما عند الله لو کنتم من المتفرّسین قل یا ملأ الفرقان قد اتی الموعود الّذی وعدتم به فی الکتاب اتّقوا الله و لا تتّبعوا کل مشرک اثیم انّه ظهر علی شأن لاینکره الّا من غشته احجاب الاوهام و کان من المدحضین قل قد ظهرت الکلمة الّتی

ص ١١٢\*\*\*

بها فرّت نقبائکم و علمائکم هذا ما اخبرناکم به من قبل انّه لهو العزیز العلیم انّ العالم من شهد للمعلوم و الّذی اعرض لا یصدق علیه اسم العالم لو یأتی بعلوم الاولین و العارف من عرف المعروف و الفاضل من اقبل الی هذا الفضل الّذی ظهر بامر بدیع قل یا قوم اشربوا الرحیق المختوم الّذی فککنا ختمه بایدی الاقتدار انّه لهو القوی القدیر کذلک نصحناکم لعلّکم تدعون الهوی و تتوجّهون الی الهدی و تکوننّ من الموقنین به لسان پارسی بشنوید که شاید نفحات قمیص رحمانیه را که الیوم ساطع است بیابید و به کوی دوست یگانه بشتابید تفکّر فرمائید که سبب چه بوده که در ازمنه ظهور مظاهر رحمن اهل امکان دوری می‌جستند و بر اعراض و اعتراض قیام می‌نمودند اگر ناس در این فقره که از قلم امر جاری شده تفکّر نمایند جمیع به شریعه باقیه الهیه بشتابند و شهادت دهند بر آنچه او شهادت دهد و لکن حجبات اوهام انام را در ایام ظهور مظاهر احدیه و مطالع عزّ صمدانیه منع نموده و می‌نماید چه که در آن ایام حق به آنچه خود اراده فرموده ظاهر می‌شود نه به اراده ناس چنانچه فرموده اَفکلّما جائکم رسول بما لاتهوی انفسکم استکبرتکم ففریقاً کذّبتم و فریقاً تقتلون. البته اگر به اوهام ناس در ازمنه خالیه و اعصار ماضیه ظاهر می‌شدند احدی آن نفوس مقدّسه را انکار نمی‌نمود مع آنکه کل در لیالی و ایام به ذکر حق مشغول بودند و در معابد به عبادت قائم معذلک از مطالع آیات ربّانیه و مظاهر بینات رحمانیه بی‌نصیب بودند چنانچه در کتب مسطور است و آن جناب بر بعضی مطلعند مثلاً در ظهور مسیح جمیع علمای عصر مع آنکه منتظر ظهور بودند اعراض نمودند و حنّان

ص ١١٣\*\*\*

که اعلم علمای عصر بود و همچنین قیافا که اقضی القضاة بود حکم بر کفر نمودند و فتوای قتل دادند و همچنین در ظهور حضرت رسول روح ما سویه فداه علمای مکه و مدینه در سنین اولیه بر اعراض و اعتراض قیام نمودند و نفوسی که ابداً اهل علم نبودند به ایمان فائز شدند قدری تفکّر فرمائید بلال حبشی که کلمه‌ای از علم نخوانده بود به سماء ایمان و ایقان ارتقاء نمود و عبدالله ابی که از علماء بود به نفاق برخاست راعی غنم به نفحات آیات به مقر دوست پی برد و به مالک امم پیوست و صاحبان علوم و حکم ممنوع و محروم این است که می‌فرماید حتی یصیر اعلیکم اسفلکم و اسفلکم اعلیکم و مضمون این فقره در اکثر کتب الهیه و بیانات انبیاء و اصفیاء بوده به راستی می‌گویم امر به شأنی عظیم است که پدر از پسر و پسر از پدر فرار می‌نماید در حضرت نوح و کنعان مشاهده کنید ان‌شاءالله باید در این ایام روحانی از نسائم سبحانی و فیوضات ربیع رحمانی محروم نمانید به اسم معلوم منقطعاً عن العلوم برخیزید و ندا فرمائید قسم به آفتاب افق امر در آن حین فرات علوم الهیه را از قلب جاری مشاهده نمائید و انوار حکمت ربّانیه را بی‌پرده بیابید اگر حلاوت بیان رحمن را بیابی از جان بگذری و در سبیل دوست انفاق نمائی این بسی واضح است که این عبد خیالی نداشته و ندارد چه که امرش از شئونات ظاهره خارج است چنانچه در سجن اعظم غریب و مظلوم افتاده و از دست اعدا خلاصی نیافته و نخواهد یافت لذا آنچه می‌گوید لوجه الله بوده که شاید ناس از حجبات نفس و هوی پاک شوند و

ص ١١٤\*\*\*

به عرفان حق که اعلی المقام است فائز گردند لا یضرّنی اعراضهم و لا ینفعنی اقبالهم انّما ندعوهم لوجه الله انّه لغنی عن العالمین ان‌شاءالله باید از نار محبّت ربانی که عین نور است در این ظهور عز صمدانی به شأنی مشتعل شوند که جمیع آفرینش از حرارت آن به حرکت و اهتزاز آیند و به حق توجّه کنند انّما البهاء علی من فاز بانوار الهدی و اعترف الیوم بالله الفرد الواحد العلیم الحکیم قل سبحانک یا فاطر السّماء و مالک الاسماء اسئلک بظهورات آیاتک و خفیّات الطافک ان تجعلنی من الّذین اقبلوا الیک و اعرضوا عمّا سویک و اعترفوا بفردانیّتک و اقرّوا بوحدانیّتک و طاروا فی هواء قربک الی ان جعلوا اسراء فی دیارک و اذلّاء بین بریّتک ای ربّ قد تمسّکت بحبل مواهبک و تشبّثت بذیل عطائک اسئلک ان لا تطردنی عن بابک الّذی فتحته علی من فی ارضک و سمائک ثمّ ارزقنی یا الهی ما قدّرته لاصفیائک و کتبته لاحبائک ثمّ ایّدنی علی خدمتک علی شأن لا یمنعنی اعراض المعرضین عن اداء حقک و لا سطوة الظّالمین عن تبلیغ امرک هل تمنعنی یا الهی عن قربک بعد اذ نادیتنی الیک و هل تطردنی عن مطلع آیاتک بعد اذ دعوتنی الی افق فضلک ای ربّ هذا عطشان اراد فرات مکرمتک و جاهل استقرب الی بحر علمک علّمنی یا الهی من علمک المکنون الّذی به احییت ما کان و ما یکون ثمّ اجعلنی طائفاً حول رضائک و خاضعاً لامرک و خاشعاً لاحبائک الّذین قصدوا لقائک و فازوا بانوار وجهک و دخلوا المدینة الّتی

ص ١١٥\*\*\*

فیها فاحت نفحات وحیک و سطعت فوحات الهامک انّک انت المقتدر علی ما تشاء اشهد انّک انت المهیمن علی من فی الارض و السّماء و المقتدر علی الاشیاء لا اله الّا انت المتعالی المقتدر المهیمن القیّوم.

[اقتدارات ص 226] **به نام دوست یکتا**

کتابت لدی الوجه حاضر آنچه مسطور مذکور آمد و شنیده شد همیشه ایام به ذکر مالک انام مشغول باشید و آنچه سؤال شده بود از آیه منزله در هیکل که به ملوک خطاب شد صحیح همان است که نازل شد کلمه‌ای ترک نشده حرکت قلم اعلی در میادین الواح به اطوار مختلفه مشاهده می‌شود در مقامی مطلب به ایجاز نازل این بیان موسوم است به سهل ممتنع و در مقامی جمع ما بین مقامین لذا در سوره ملوک آیات مذکوره به اختصار ذکر شده و این افصح است اذا قیل بایّ جرم حبسوه قالوا انّهم ارادوا ان یجدّدوا الدّین که معنی آن این است اگر گفته شود به چه جرم و عصیان نیّر امکان را حبس نموده‌اید گویند این قوم اراده نموده‌اند که دین را تجدید نمایند از مصدر اعلی جواب نازل اگر قدیم را اختیار نموده‌اید و اوست پسندیده نزد شما چرا شرایع قبل را ترک نمودید در اول این آیه قل مقدّر است که چنین می‌شود قل لو کان القدیم هو المختار الی آخر و چون از بیان رحمن معنی قل مفهوم می‌شود لذا ذکر نشد و این مقام ظهور کمال فصاحت است باری این آیه ترک نداشته و صحیح است و آنچه در آیه اخری مذکور داشتند قوله تعالی اطلع من افق الانقطاع بوده

ص ١١٦\*\*\*

و اینکه از آیه منزله در لوح پاپا سؤال نمودید این عبارات تلویحات کلماتی است که ذکر شده در مقامی می‌فرماید و اقول لکم انّ کثیرین سیأتون من المشارق و المغارب و یتّکئون مع ابراهیم و اسحق و یعقوب فی ملکوت السّموات و اّما بنو الملکوت فیطرحون الی الظلمة الخارجیة هناک یکون البکاء و صریر الاسنان و در مقام دیگر مذکور انّ النّور قد جاء الی العالم و احبّ النّاس الظلمة اکثر من النّور لانّ اعمالهم کانت شریرة لانّ کل من یعمل السّیئات یبغض النّور و لا یأتی الی النّور لئلّا توبّخ اعماله و امّا من یفعل الحق فقبل الی النّور لکی تظهر اعماله انّها بالله معمولة انتهی از دو فقره مذکوره تلویح بیان ملک اسماء در آیه منزله معلوم می‌شود بعضی از آیات در بعضی از الواح راجع است به کتب قبل و ما سطر فیها در این ایام مخصوص از برای ملت زردشت الواحی نازل و آنچه در کتب ایشان مستور بوده مذکور آمد و لیکن تا ما عندهم معلوم نشود احدی بر تلویحات کلمات منزل آیات مطلع نخواهد شود و امّا ما سئلت من الارواح و اطلاع بعضها علی بعض بعد صعودها فاعلم انّ اهل البهاء الّذین استقرّوا علی السفینة الحمراء اولئک یعاشرون و یؤانسون و یجالسون و یطیرون و یقصدون و یصعدون کانّهم نفس واحدة الا انّهم هم المطّلعون و هم النّاظرون و هم العارفون

ص ١١٧\*\*\*

کذلک قضی الامر من لدن علیم حکیم اهل بهاء که در سفینه الهیه ساکنند کل از احوال یکدیگر مطّلع و با هم مأنوس و مصاحب و معاشر این مقام منوط به ایقان و اعمال نفوس است نفوسی که در یک درجه واقفند مطلعند از کمیّات و کیفیات و درایج مقامات یکدیگر و نفوسی که در تحت این نفوس واقعند کما هو حقه بر مراتب و مقامات نفوس عالیه از خود اطلاع نیابند لکل نصیب عند ربّک طوبی لنفس توجّه الی الله و استقام فی حبّه الی ان طار روحه الی الله الملک المقتدر الغفور الرّحیم و امّا ارواح کفار لعمری حین الاحتضار یعرفون ما فات عنهم و ینوحون و یتضرّعون کذلک بعد خروج ارواحهم من ابدانهم این بسی معلوم و واضح است که کل بعد از موت مطّلع به افعال و اعمال خود خواهند شد قسم به آفتاب افق اقتدار که اهل حق را در آن حین فرحی دست دهد که ذکر آن ممکن نه و همچنین اصحاب ضلال را خوف و اضطراب و وحشتی رو نماید که فوق آن متصور نه نیکوست حال نفسی که رحیق لطیف باقی ایمان را از ید عنایت و الطاف مالک ادیان گرفت و آشامید چون از قبل وعده جواب شد لهذا این مختصر در حینی که ضوضاء مفترین مرتفع است و صیاح غافلین صوت و صیت رعد را منع نموده

ص ١١٨\*\*\*

نازل و ارسال شد الیوم باید احبای الهی ناظر به ظهور و ما یظهر منه باشند بعضی از آیات قبلیه اصلی نداشته و ندارد و آنچه هم ملل قبل ادراک کرده‌اند و در کتب ذکر نموده‌اند اکثر آن به هوای نفس بوده چنانچه مشاهده نموده‌اید که آنچه در دست ناس موجود است از معانی و تأویلات کلمات الهیه اکثری به غیر حق بوده چنانچه بعد از خرق حجبات بعضی معلوم و واضح شد و تصدیق نمودند که کلمه‌ای از کلمات الهیه را ادراک ننموده بودند مقصود آنکه اگر احبای الهی قلب و سمع را از آنچه از قبل شنیده‌اند طاهر نمایند و به تمام توجّه به مطلع امر و ما ظهر من عنده ناظر شوند عند الله احبّ بوده مع این بلایای وارده و قضایای نازله قلم اعلی دوست نداشته و ندارد الّا ما ینطق بالحق انّه لا اله الّا انا المهمین القیّوم چه که نفحه این کلمات مانع است از ورود احزان و لکن اگر به تأویلات کلمات قبل مشغول شود معین بر احزان خواهد بود تا بعد خدا چه خواهد و وقت چه اقتضا نماید حال به این قدر اکتفا رفت احمد و کن من الشاکرین کبّر من قبلی احبائی الّذین اختصّهم الله بحبّه و جعلهم من الفائزین و الحمد لله ربّ العالمین.

**به نام خداوند مهربان**

ای مهربان دوستی از دوستان یادت نموده یادت نمودیم امروز آنچه دیده

می‌شود

ص ١١٩\*\*\*

می‌شود گواهی می‌دهد و بندگان را به خداوند یکتا می‌خواند بگو امروز آفتاب بینائی از آسمان دانائی هویدا نیکو است کسی که دید و شناخت آنچه از پیش گفته شد در این روزگار پدیدار بگو ای دوستان خود را از دریای بخشش یزدانی دور منمائید چه که او بسیار نزدیک آمده آنکه پنهان بود آمده و خوب آمده بر یک دستش آب زندگانی و بر دست دیگر فرمان آزادی بگذارید و بگیرید. بگذارید آنچه در جهان دیده می‌شود و بگیرید آنچه را که دست بخشش می‌بخشد آمده آنچه چشم روزگار مانند آن ندیده ای دوستان بشتابید بشتابید بشنوید بشنوید کردار دستوران مردمان را از کردگار دور نموده به جای نیاز آز نمودار راه خداوند خدا را گم کرده‌اند گمراهند و خود را دارای راه می‌دانند پیشوایان را گواه نمودیم و آگاه کردیم تا در این روز گواهی دهند و بندگان را به پاک یزدان رسانند بگو ای دستوران از خواب برخیزید و از بیهوشی به هوش گرائید آواز بی‌نیاز را به گوش جان بشنوید و به آنچه سزاوار روز خداوند است رفتار نمائید امروز مهتر کسی است که دید و آگاه شد و کهتر کسی که گفتار دانا را نیافت و دوست تازه را در جامه تازه نشناخت دریای دانائی پدیدار و آفتاب بینائی نمودار بشنوید ندای گوینده پاینده را و خود را از آنچه سزاوار نیست پاک وپاکیزه نمائید تا شایسته بارگاه

ص ١٢٠\*\*\*

آفریدگار شوید بگو امروز خداوند در انجمن سخن می‌فرماید نزدیک شوید و گفتارش را بیابید گفتار پیک دیدار اوست شما را از تاریکی رهاند و به روشنائی رساند نامت را شنیدیم و در نامه یادت نمودیم این یاد مانند نهالی است که به دست بخشش کشتیم زود است که با برگ و بار تازه بی‌اندازه پدیدار شود خداوند خدا چنین فرموده و راه نموده اوست توانا و بینا و اوست گوینده و دانا.

**هو الابهی**

ای محمد عاشق جمال دوست قرار نجوید و در ذکرش اصطبار ننماید چون سمندر نار شعله در دیار افکند به شأنی که جمیع حجبات و سبحات را از جمیع ذرات محترق و معدوم سازد ای محمد چنان از خلف ستر و سکون بیرون خرام که جمیع جهانیان از حرکتت مهتزّ شده به هیجان آیند به قسمی که جمیع حوریات مستوره در قمایص سندسیّه و جوهریات افئده محتجبه از غرف ستر و سکون بی‌حجاب و نقاب به ذکر ربّ الارباب ناطق شوند ای محمد قسم به اسم اعظم که قدرتی ظاهر شده که اگر ایادی رجای جمیع ممکنات به یمین عطایش بلند شود جمیع با کفّ مشرق بیضاء از سینای فضل و عنایت کبریا راجع شوند پس کفّ منیره را از جیب امریه به اذن خالق

ص ١٢١\*\*\*

بریّه بیرون آر و گمراهان وادی نفس و هوا را به رضوان قدس ابهی و فردوس عزّ اعلی دلالت نما و از فقدان ثابتین و اعراض معرضین محزون مباش چه که بدعاً خلقی مبعوث شوند که قدم انقطاع بر کل من فی الارضین و السّموات گذارند و آستین تقدیس بر کل ما خلق فی الماء و الطین بر افشانند و بی‌سر و پا به قدم دوست بشتابند و در سنه ستّین ملاحظه نما که چقدر از ناس به حجبات اشارات که در ظهور قائم از رؤسای قوم در دست بود محتجب بودند و چون ظهور نیّر اقدس امنع ارفع ابهی از افق عزّ اعلی مشرق و ظاهر گشت خلقی مبعوث شدندکه جمیع آن اشارات مشهوره را از صدور محو نمودند و قدم بر صراط عزّ مستقیم به سلطان وقار و تسلیم و تسکین گذاردند و به هیچ حجابی محجوب نشدند و به هیچ نهیی منهی و ممنوع نگشتند کذلک یخلق الخلق بسلطان امره و لیکن النّاس هم لا یعرفون بلکه به شأنی از کل شیء منقطع شدند که ذکر خاتم که نصّ کتاب بود به تصریح اتمّ من غیر تلویح به آن هم ممنوع نشده به ساحت مرفوع و مقام محمود بین یدی سلطان مقصود وارد شدند و حال شهادت می‌دهند سرّاً و جهراً که نبی از اول لا اول بوده و الی آخر لا آخر خواهد آمد حال مشاهده فرما چه قدرتی ظاهر شد که بصر را از جمیع این کلمات برداشت و به منظر اکبر دلالت فرمود باری به گل حسد منقل چشمه خورشید و اشعه شمس تفرید و تجرید آلوده نشود و از فیض خود ممنوع نگردد و به هیچ کلماتی از ساذج

ص ١٢٢\*\*\*

قدم محروم نشوند قل یا ملأ البیان بعد اشراق جمال ذو الجلال فی وسط الزوال لن ینفع شیء شیئاً و لو یکون اعظم فی الانظار و اثقل عمّا خلق بالاجهار.

**هو الباقی العالم العلیم**

ان یا قلم الاعلی ذکّر الّذی غرق فی بحر الظنّ و الهوی لعلّ یخلّصه ما یجری عنک و یطهّره عن رجس المتوهّمین قل یا عبد المتوقف علی ارض الحیرة و المتدندن حول النّار قل باسم الله الاعزّ الاقدس الابهی ثمّ ادخل فیها و لاتخف من احد فتوکّل علی الله المقتدر القدیر و انّه یجعلها نوراً لک و رحمة علیک و سلاماً علی العالمین ایّاک ایّاک خف عن الله الّذی خلقک بامر من عنده و لاتکن مریباً فی الّذی نزل البیان و ما فیه لعرفان نفسه الرّحمن الرّحیم و احی الله کل شیء للقائه و هذا ما نزّلناه فی کل الالواح ان انت من العارفین کل الامور فی قبضة قدرته و کل الوجود منقاد لسلطنته و کل المخلوق خلق بامره المحکم الحکیم اَتشکّ فی الذی کل ذی شمس سجّاد لسلطنته و کل ذی نور خضّاع لطلعته و کل ذی بهاء خشّاع لعظمته و کل ذی علم جاهل عند علمه و کل ذی غناء فقیر لدی بابه و کل ذی عزّ ذلیل عند ظهورات عزّه و کل ذی اقتدار عاجز لدی شئونات قدرته و کل ذی ساذج محدود فی ساحة قدسه و کل ذی بقاء فانی عند بروزات انوار بقائه و کل ذی ضیاء مظلم لدی اشراق وجهه المقدّس المنیر اَتوقّف فی الّذی به نزل کل کتب و ظهر کل صحف و خلق کل اسم متعالی رفیع

ص ١٢٣\*\*\*

اَتسئل عن الظلّ من الشّمس و ضیائها افتح بصرک ثمّ اشهدها لتجدها فی قطب الزوال بسلطان العظمة و الاستجلال بانوار الّتی استضائت منها اهل ملأ اعلی و سکّان لجج الاسماء و کلما کان و ما یکون ان انت من الشّاهدین و ان منع بصرک رمد الاوهام عن مشاهدة انوار جمال ربّک العلیّ الاعلی فاشف باسمی الشافی الکافی الطاهر البدیع اَتسئل عن قطرة الّتی بقت قعر بئر الظلماء عن البحر و امواجه ثمّ سلطانه تالله هذا ظلم من نفسک علی نفسک و علی الله ربّک العزیز العلیم هل یلیق لذی بصر یسئل عن شمس السّماء بعد اشراقها لا فو ربّ العالمین ایّاک ایّاک لا تعلق امر ربّک بتصدیق ما سویه و لا باقبال احد من الموجودات لانّ ما دونه مخلوق بامره و منجعل بارادته و خلقهم کخلق نفسک و لا فرق الیوم بینک و بین ما سواک الّا من ایّده الله بامره و عرّفه مظهر نفسه و انّه من اعلی الخلق فی الواح قدس حفیظ قل انّه لم‌یزل کان معروفاً بنفسه لا بشهادت العباد و اقبالهم و لاتزال تکون بمثل ما قد کان و لا ینکر ذلک الّا کل منکر عنید یا عبد فانصف فی نفسک اَکان الله مقتدر فی امره ام انت مقتدر فی تعیین ظهوره فی وقت من الاوقات ان اعترفت بانّه کان مقتدراً بارتفاع قیّومیته انّه ظهر نفسه کما شاء و لا یسئل عمّا شاء و ان تظنّ بانّک مقتدر فأت برهانک و لا تکن من الصابرین ایّاک ان تجعل امر الله محدوداً بحدود نفسک و لا بحدود احد من بریّته ثمّ اعلم بانّ ما سواه عجزاء

ص ١٢٤\*\*\*

عن عرفان نفسه و کیفیة ظهوره الّا بما یعرّفهم فضلاً من عنده و رحمة من لدنه و انّه هو ارحم الرّاحمین و من ظنونک تکاد ان تهبّ قواصف القهر و عواصف الغضب علی الممکنات خف عن الله ثمّ استغفر سبعین مرّة لعلّ یغفرک بفضل من عنده و انّه جواد کریم طهّر قلبک عن اشارات ما عندک من کلمات اولی الفرقان ثمّ اصعد الی هواء الّذی فیه یستضیئ انوار وجه ربّک الرّحمن لتشهد نفسک غنیّاً عن کلما سمعت و تجدها فارغاً عن العالمین تالله یا عبد قد تمّت حجّة الله فی هذا الظّهور الاعظم العظیم من قبل ان یظهر حرف من آیاته الّتی عجزت عن عرفانها کل عالم علیم و بعد الظّهور انّک فانظر بطرف البدء الی حجة الّتی بها ثبت ایمانک من قبل ایّاک ان لا تسئل فی ذلک من احد ثمّ اقنع بما یظهر من عند ربّک و انّها یکفیک عن دونه و قل سبحان الله الملک ذو العرش العظیم و رُبّ مسئول یکون محتجباً فی حین الظّهور بحجبات نفسه و یکون من الغافلین و مثل الّذی یسئل عن مثل هؤلاء کمثل اکمه الّذی یسئل عن اکمه آخر هل یغنیه من شیء لا فو نفس ربّک العلیّ الحکیم ایّاک ان لا تکن مثل الّذین تمسّکوا بذیل رؤسائهم حین الّذی اتی الله علی سحاب الامر باسمه العلیّ العظیم و اعرضوا عن الله باعراضهم و بذلک حقّت علیهم کلمة العذاب و رجعوا الی مثویهم فبئس مثوی المعرضین ضع حجبات الاوهام تحت قدماک ثمّ عرّج الی مقرّ العزّ و القدس و الجلال لتشهد کل شیء فی ظلّ کلمة الّتی

ص ١٢٥\*\*\*

ظهرت من قلم ربّک فکیف نفسه العلیّ البدیع ان یا عبد انّا وجدنا منک روایح اشارات القبل من الّذین اوتوا الفرقان من ذکر الوصایة و دونها و بذلک حزنتُ و حزنتْ مظاهر الاسماء فی ملکوتها و مطالع الصّفات فی جبروتها لانّا امرنا العباد فی البیان بان یقدّسوا انفسهم عمّا عندهم لانّ ما عندهم ما اغنیهم یوم القیمة و احتجبهم عن لقاء الله و جعلهم محروماً عن نفحات قدسه کما شهدت و کنت من الشّاهدین اَما سمعت بانّه هو حیّ فی الافق الابهی و هل یحتاج بعد ظهوره بوصیّ قل سبحان الله عمّا ظننت فی نفسی و ظلمت و کنت من الظّالمین و لم یکن عنده من اشیاء الفانیة لیقسمه وصیّة بین الوارثین و انّ امره معه و لن یفارق منه ایّاک ان لا تتخذ لنفسه وکیلاً و لا وصیّاً و لا حسیباً و لا وزیراً و لا نظیراً و کن من التائبین و انّه بنفسه یکفی کل الممکنات و لا یکفی عنه شیء لا فی السّموات و لا فی الارضین ان انت من المستشعرین بلی و لنفسه مرایا یتجلّی علیهنّ بانفسهنّ لانفسهنّ ان یقابلنّ الشّمس و اشراقها و هذا ما تشهده فی المرایا الظّاهرة ان انت من النّاظرین و یحکینّ عن اشراق الشّمس ان یقابلنّها و یستقیمنّ علی ما کنّ علیه و بعد الانحراف یرجع النّور الی اصله و مقرّه و یبقی الحجاب للمرایا و کذلک بیّنا لک ما کنت غافلاً عنه لتکون من الموقنین و لم یکن هذا المقام مخصوصاً باحد دون احد تالله الحق لو یقابلنّ الیوم کل الممکنات الی انوار هذا الشّمس الّتی اشرقت عن افق

ص ١٢٦\*\*\*

القدس بطراز الله المقتدر العلیّ العظیم لیرتسم فیها تجلّی انوار الشّمس و لا ینکر ذلک الّا کل جاهل بعید و من دون ذلک اَما سمعت یا عبد بانّ ظهور الّذی ظهر فی الستّین هو ظهور الله و ختم النبوة بظهور محمد رسول الله و انّ الله ربّک مقدّس عن کل ذکر و اشارة و دلالة و نسبة و ربط و انّه لم یزل کان مستویاً علی عرش التّقدیس و منزّهاً عن الخلایق اجمعین و لا ینبغی لاحد ان یجعل وصیّاً و انّما الوصیّ للانبیاء الّذینهم خلقوا بقوله اذاً قل فتبارک الله احسن الخالقین فتبارک الله احسن المبدعین و انّا ارفعنا مثل تلک الاسماء فی البیان و کسّرنا اصنام الاوهام لئلّا یحتجب احد بها عن الله ربّک و ربّ آبائک الاولین ایّاک ان لا تنظر الیّ بعین احد سوائی و انّک ان ترید ان تعرفنی فانظر بعینی و من دون ذلک لن تعرفنی و لو تفکّر فی عرفانی الی آخر الّذی لن یحصیه احد من المحصین و ان اردت ان تصل الی ذروة الفضل و تبلغ الی مقرّ الاعلی و یقدّر لک کل خیر فی سماء القضاء من لدن ربّک العلیّ الابهی فانقطع عن کل شیء ثمّ توضّأ بماء صافی طاهر کما امرت فی البیان من لدن منزل قدیم و فی حین الّذی تغسل یدیک قل ای ربّ طهّرنی عمّن سواک ثمّ استعدّنی للقائک فی یوم ظهور جمالک و قیام نفسک ثمّ قدّسنی عمّا احتجبنی عن جمالک المنیر و خلّصنی یا الهی لعرفان نفسک العلیّ العظیم و فی حین الّذی تغسل وجهک

[در حاشیه کتاب نوشته: صلات حاجات]

ص ١٢٧\*\*\*

قل ای ربّ هذا وجهی اغسله کما امرتنی بهذا الماء اذاً یا الهی اسئلک باسمک الّذی احتجبت عنه اکثر العباد الّا الموحّدون من بریّتک بان تغسل وجهی بماء رحمتک الّذی جری عن یمین عرش عظمتک لیکون خالصاً لوجهک المقدّس المشرق اللمیع ای ربّ فاحفظه عن التوجّه الی غیرک و الاقبال الی الّذینهم کفروا بآیاتک الکبری فی ظهور نفسک العلیّ الاعلی باسمک الاقدس الامنع الابدع الابهی و لا تجعلنی یا الهی محروماً عن لحظات اعین عنایتک و لا مأیوساً عن نفحات قدس الطافک و انّک قد کنت لمن دعاک مجیب و لمن طلب لقاک قریب و انّک انت ذو الفضل العظیم ای ربّ فاجعله مستضیئاً فی یوم الّذی فیه تسودّ الوجوه و مشرقاً بانوار وجهک الکریم و ان تقرء بعد التغسیل لا بأس علیک فضلاً من لدن ربّک العلیم و بعد الاتمام فاستعمل العطر ثمّ البس احسن ثیابک ثمّ ولّ وجهک شطر حرم الله الّذی یطوفه حینئذ ارواح الوجود من الغیب و الشّهود ثمّ ارواح الّذین ما امروا بامر و لم یزل کانوا ناظراً الی وجه ربّک المتعالی العزیز المنیع ثمّ قم مستقراً علی مقامک ثمّ ارفع یدیک الی الله بسکون و وقار مبین قل ای ربّ اسئلک باسمک الّذی به تجلّیت علی الممکنات و استعلیت علی الکائنات بانّک کما عطّرتنی بهذا العطر من نفحات رضوان قدس رحمانیتک و فوحات الّتی تأتی بها رائحة قمیص نفسک العزیز المنیر لئلّا یجد احد منّی الّا روائح قدس فضلک

ص ١٢٨\*\*\*

و احسانک و اکون بکلی مقبلاً الیک و منقطعاً عن دونک و انّک انت المقتدر علی ما تشاء و انّک انت الکریم الرّحیم ای ربّ یا محبوبی و رجائی و مالک ذاتی و نفسی فانزل حینئذ علی عبدک ما ینبغی لسلطان عنایتک و اکرامک و ما یلیق لبدایع فضلک و امتنانک و لا تحرمنی یا الهی عمّا قدّرته فی سماء مشیّتک و سحاب ارادتک لاصفیائک الّذین اختصصتهم لنفسک العزیز الجمیل ای ربّ انا الفقیر قد تمسّکت بحبل غنائک و انا الذلیل قد تشبّثت بخیط عزّک و اجلالک و انا الضّعیف قد استقربت الی خیام عزّ اقتدارک و خباء مجد حکومتک و سلطانک فها انا یا الهی قمت بین یدیک راجیاً فضلک و ناسیاً سویک و هارباً عن دونک و مقبلاً الی حرم وصالک و کعبة رضائک هل لدونک من وجود لاتوجّه الیه او لسواک ظهور لاقبل الیه لا فو جمالک بل کل ذی ظهور معدوم عند ظهورات انوار قدس کبریائک و کل ذی علوّ مفقود لدی شئونات عز علوّک و ارتقائک فانزل یا الهی علی عبدک ما یجعله غنیاً عمّا خلق بین السّموات و الارضین و انّک انت ارحم الرّاحمین اذاً فامش ثلاثة اقدام متوجّهاً الی شطر الله و فی قدم الاول قل ای ربّ تجلّی علیّ فی هذا المقام ما تجلّیت علی الکلیم فی فاران حبّک و حوریب عنایتک و

ص ١٢٩\*\*\*

و سیناء عز رحمانیّتک العزیز المنیع ثمّ انقطعنی یا الهی عن الاسماء و ملکوتها لئلّا احتجب بها عن الّذی خلقها بامر من عنده و انّک انت علی کل شیء قدیر ثمّ اسمعنی یا الهی ندائک عن کل الاشجار کما اسمعته من سدرة امرک عبدک الّذی اصطفیته و ارسلته علی العالمین. و فی قدم الثّانی قف و قل ای ربّ تجلّ علیّ فی هذا المقام کما تجلّیت علی الرّوح لاقوم علی ثناء نفسک و انطق بآیاتک بین عبادک الغافلین لعلّ بذلک یطهّر قلوبهم عن الشکّ و الرّیب فی امرک الّذی به انصعقت کل من فی جبروت الاسماء الّا معدود قلیل ای ربّ قدّسنی فی ذلک المقام عن الصّفات و جبروتها الّتی یکون حائلاً بینی و بین مشاهدة انوار الذّات ثمّ اسقنی یا الهی کأس البقاء من ایادی ذکر اسم ربّی العلیّ الاعلی فی هذه الکرّة الاخری و انّک انت لذو فضل عظیم ای ربّ ذقنی من کوثر الحیوان لاشتعل من حرارة حبّک علی شأن یشتعل منّی عبادک ثمّ اجر من فمی سلسبیل العرفان فی عرفان نفسک الرّحمن لاستدلّ به علی بریّتک الّذین اضطربوا علی صراطک الواضح اللّائح المستقیم ثمّ فی قدم الثالث قف و قل ای ربّ تجلّ علیّ فی هذا المقام کما تجلّیت علی انبیائک و اصفیائک المقرّبین ثمّ انقطعنی یا الهی عن الدّنیا و الآخرة ثمّ ادخلنی فی جنّة لقائک و رضوان بهائک العزیز المنیر ای ربّ فامح عن قلبی کل ذکر دون ذکرک لاقوم

ص ١٣٠\*\*\*

بثناء نفسک بین السّموات و الارضین ای ربّ فاغفر جریراتی الکبری و خطیئاتی العظمی و فرّطت فی جنب ربّی العلیّ الاعلی و توقّفت علی صراط الّذی احاط العالمین ای ربّ فالبسنی ثوب الغفران و خلع الایقان و انّک انت قاضی حوائج الطالبین ثمّ اخرِر بوجهک علی التراب و قل لک الحمد یا الهی علی بدایع احسانک و ظهورات الطافک فی حقّی بحیث علّمتنی سبل عرفانک فی مناهج هدایتک اذاً یا الهی اسئلک بنور وجهک الّذی استضاء الممکنات و استنار الکائنات بان لا تجعلنی من الّذین سمعوا ندائک و ما اجابوک و اظهرت لهم نفسک باعلی ظهورک و ابهی طلوعک و ما اطاعوک ثمّ اجعل لی مقعد عزّ فی جوار اسمک الرّحمن فی رضوان الّذی خلقته فی قطب الجنان ثمّ الحقنی بعبادک المقرّبین ثمّ انزل علیّ کل خیر فی علمک ثمّ ابتعثنی یوم القیمة بین یدی مظهر نفسک المتعالی العلیّ القدیر اذاً فارفع وجهک عن التّراب لانّک اتممت عملک الّذی امرت به فی هذا اللّوح المبین فو عمر من یظهره الله من یعمل هذا العمل خالصاً لوجه ربّه و منقطعاً عن دونه فقد یقضی الله حوائجه و یبعثه یوم البعث بطراز یتحیّر عنه ملائکة المقرّبین و کذلک علّمناک و اذکرناک لعلّ قدّر لک لقاء ربّک و لا تکوننّ محروماً عمّا هو خیر لک عن کنائز السّموات و الارضین ان عملت فلنفسک و ان ترکت فانّ ربّک لغنیّ عن العالمین. انتهی

ص ١٣١\*\*\*

[نسخه دیگری از این لوح مبارک در کتاب سبز شماره 77 مندرج است. چون در اینجا لوح مبارک ناتمام نگاشته شده برای مطالعه ادامه آن به صفحه 97 آن کتاب مراجعه شود.]

**بسمه الّذی کلّ عنه لغافلون**

حمد مقدّس از السن ممکنات و منزّه از ذکر موجودات ساحت قدس سلطان قدمی را سزاست که از رشحی از رشحات قلزم عزّ بی‌زوال خود جمیع ذرات وجود را به مدینه حیات باقیه طیبه خود هدایت فرموده و به نفحه‌ای از نفحات قدس خود جمیع حقایق اشیا را به رضوان عزّ احدیه خود دلالت نموده سحاب فیض سبحانیش چنان رحمتی مبذول فرموده که هر ذرّه خود را غنی و مستغنی از دون خود فرض گرفته و شمس عنایت ربّانیش از افق عزّ ابهائی چنان مشرق شده که در جمیع مرایای وجود ممکنات در ذات او به نفس او هیئة تجلّی انوار شمسی منطبع گشته جلّت عظمته و علت سلطنته و کمل احسانه و اظهر امره و لاح وجهه و انّه لهو السلطان الباقی العلیم الحکیم و نظر ناظرین به این مراتب است که بعضی دعاوی نموده و از خمر مرحمت یزدانی و کوثر مکرمت سبحانی زمام از دست داده و به مقامات فوق خود صعود نموده‌اند در عالم ذکر و لفظ نه در عالم معنی و حقیقت جوهر صلوة اصلیة و ساذج رحمت منیعه بر اول شجره مرتفعه الهیه و اول ظهور شمس احدیه الّذی به ظهر سرّ الوجود و طلع جمال المقصود و رجعت الممکنات الی مقاعد قدس محمود و به لاح جمال الغیب و نادت عندلیب العزّ و غنّت ورقاء الامر و ظهرت کل امر مکنون و علی ادلّائه و احبائه الی یوم الّذی فیه یستشرق شمس القدم عن افق عزّ محبوب و بعد سؤال از شمس حقیقت و مرایای مستحکیه از او شده بود نزد آن جناب معلوم بوده که نظر به آنکه اریاح اختلاف از جمیع اطراف وزیده

ص ١٣٢\*\*\*

و نفحات غلّ و بغضاء از تمام اشطار احاطه نموده این عبد مقتدر است از ذکر بدایع علوم مکنونه و جواهر حکمت مخزونه چه اگر فی الحقیقة این مطلب علی ما اراد الله جلّ جلاله ذکر شده جمیع را مدهوش و منصعق خواهی دید بلکه اگر کشف حجاب نمائی و از مدینه وهمیه که حال جمیع ناس حین غفلة عن الله در آن مقر یافته و معتکف گشته‌اند به در آئی هیاکل صافین و انفس عالین را معدوم و فانی و لاشیء محض خواهی یافت و لیکن چون حق منیع دوست نداشته که سائلین را از باب رحمت خود محروم نماید لهذا رشحی از طمطام یم جود بر تو و اهل امکان مبذول می‌شود تا که به نصیب مقدّره خود فائز گردد باری نزد اولی العلم و البصر معلوم بوده که شمس احدیه و ساذج صمدیّة در مقعد تقدیس و مکمن قدس تنزیه خود لم‌یزل و لایزال طالع و مشرق و مضیئ بوده و خواهد بود چنانچه هر ذی بصر دقیق و ذی نظر رقیق و صاحبان فطرة ربانی و شاربان باده لطیف معانی آن شمس الهی و جوهر عزّ سلطانی را در مصر خود به عین بصیرة که مقدّس از این عیون تیره محتجبه است ملاحظه می‌نمائید علی مقام لا یأخذها غروب و لا افول و لا کسوف و آنانکه محتجب به هوای نفس شده و از ملاحظه انوار صبح صدق که لم یزل به عنایت شمس منیر بوده

ص ١٣٣\*\*\*

محروم شوند بأسی بر تشعشعات انوار شمس نبوده چه که او در مقر خود لایح و ساطع و مستضیئ بوده و این عدم ادراک به بصر باصر و نظر ناظر راجع بوده و خوهد بود و همچنین جمیع این نفی و اثبات چه از مقبلین و چه از معرضین به مقامات خود این انفس ضعیفه و قویه راجع است به هیچ وجه به آن شمس حقیقت راجع نخواهد بود چه که آن جوهر وجود در علوّ ارتفاع و سموّ امتناع خود بوده و مقدّس از تصدیق مقبل و تکذیب معرض و لیکن هر بصری که به فطرة اصلیه آن ساذج قدم را ادراک نموده از او محسوب و در ظلّ او لم‌یزل و لایزال محشور خواهد بود و در جنّة ابهی که اعلی الجنان است وارد و مقر یابد و دون آن در ظلمة نفس و نار نفی داخل بلکه الی ما شاء الله خالد خواهد بود و علاوه بر آن اگر آن شمس مشرق نباشد و این فیض مطلق از مرایای موجودات قطع فیض نماید ابداً شیئی بر وجه ارض موجود نخواهی یافت و دیگر آنکه وجود مرایای احدیه بنفسه لنفسه نخواهد بود چنانچه این مطلب در جمیع الواح و زبر مندرج و ثبت شده و بر هیچ عاقل روحانی و بالغ نورانی مستور نیست بلکه وجود مرایا به وجود شمس است خواه شاعر به این رتبه عالی بوده و خواه غافل چه که عنایت آن شمس مشرقه از افق احدیه من دون جهة بوده و خواهد بود و این مقام رحمت منبسطه ربّانیه است که من دون سؤال و طلب و یا

ص ١٣٤\*\*\*

عرفان و ایقان عنایت می‌فرماید غایة آن است که بعضی از مرایا که این رتبه اعلی و مقام ابهی را ادراک نموده‌اند در رتبه و مقام اعلای از دون خود خواهند بود و دیگر آنکه ملاحظه نما که اگر شمس موجود نباشد مرایا ابداً وجود نخواهند داشت و لایزال در حجب عدم خواهند بود و چون شمس قدم از افق قدسی طالع جمیع مرایا از او حکایت می‌نمایند بعد از مقابله و قرب و اگر شمس غروب نماید البته صور منطبعهء در مرایا که صور شبحیه‌اند غروب خواهند نمود و این مطلب اظهر از آن است که هیچ عاقل کامل ادراک ننماید و هر نفس منکر عنود که این لطیفه مشهود را انکار نماید در شمس ظاهره و مرایای مستحکیۀ او ملاحظه نماید که تا مقابل شمس واقع است تجلّی و ظهور در مرایا ملحوظ و بعد از غروب شمس اثری نخواهد یافت بلکه جمیع را معدوم محض و فانی مطلق و مفقود صرف مشاهده خواهد نمود باری ای سائل چشم بصیرت معنویه که ودیعه ربّانیه است از غبار کلمات مؤتفکۀ ظلمانیه پاک نما تا آنکه شمس صمدانی را حال در علوّ مقام خود که وسط سماء عدل است ملاحظه نمائی تالله قد قرّت عیناک ان رأیتها و فزت بجمالها بلی اینکه مسطور در الواح منزلهء بیان است حق لا ریب فیه و انّا کل به مؤمنون چنانچه آن شمس الهیه و ساذج قدسیه روح ما سوا فداه می‌فرماید که شموس حقیقت در هر کوری و دوری از افق قدس مشرق و ظاهر می‌شود مقصود ظهور کلیه است یعنی در نزول آیات و انزال

ص ١٣٥\*\*\*

کلمات و تغییر شریعت و تجدید امور ملّت. نظر به این مقام است که از آن ساذج فطرة امثال این بیانات ظاهر شده و قسم به آن جمال معنوی و غیب قدس صمدانی که اگر ناس را بالغ مشاهده می‌فرمودند ذکر امثال این بیانات نمی‌فرمودند چه که آن مقام مقدّس از ذکر کلی و جزئی و ظهور و خفا بوده چه که تغییر و تبدیل در عالم حدود واقع است و آن جوهر مقصود در مقر قدس واقف فسبحان الله عمّا انتم تظنّون و چه مقدار از شمس‌های عنایت بی‌زوال که مشرق شده و ابداً تغییر نفرموده و تبدیل امر ننموده‌اند و ناس را به همان شریعه جاریه قبل دعوة می‌نموده چه که کل من عند الله بوده و جمیع الی الله راجع و من الله ظاهر باری نظر از ملاحظه ارض و اهل آن بردار و بر منظر اکبر و مقام اظهر ملاحظه کن تا شمس ربانی را در قمیص ستر و حجاب مشاهده نمائی اگر چه لم‌یزل چون شمس سماء ظاهر و درّی و منیر بوده و لیکن سنین معدوده می‌گذرد که به حجاب حسد و بغض از انظر غافلین مستور مانده تا چه رسد به محدودین و محتجبین باری در هر حال به نظر دقیق در بحر عمیق معانی سبّاح شو تا بر لئالی بحر احدیه فائز گردی و مستغنی شوی از کل ما سوی و دیگر آنکه تمام زمام بصر را به غیر مده و به ظاهر بعضی عبارات و اشارات کفایت مکن چه که جمیع این الفاظ ظاهره و اشارات قدسیه و دلالات عزّیه در هر کوری تغییر می‌نماید و از همین تغییر و تبدیل و تجدید

ص ١٣٦\*\*\*

محقق می‌شود که فوق هر بیانی در قلم الهی مکنون بوده و اعلی از هر حکمتی در کنز حکمت ربانی مخزون خواهد بود چنانچه در امم سابقه ملاحظه شد که حکم کلمات و طرز بیانات توریة بعد از ظهور نغمات روح القدس تغییر یافت و تبدیل نمود و هم چنین تا به ظهور نقطه بیان و طلعة سبحان روح من فی الملک فداه رسید جمیع جواهر و لئالی اصداف بحور فرقانیه را از قعر آن بر آورده به هیاکل جدیدهء منیعه مزین فرموده و هم چنین در عهد سلطان قدم و ملیک اعظم من یظهره الله جمیع این کلمات منیعه و عبارات بدیعه تغییر خواهد یافت گویا ملاحظه می‌شود که آن صرف احدیه و جوهر عزّ قدسیه چون از مشرق لاهوتیه من دون کیف و جهة و اشاره ظاهر شوند و بر جنة اعلی و عرش ابهی که همان ارض ساکنه که مقرّ آن شمس قدم است مقر یابند اسرار مودعه در بیان را ظاهر فرماید و جز آن جمال قدم احدی بر لئالی مستوره در این بحر اعظم کما هو حقه اطلاع نیابد و اوست مظهر و مبیّن اسرار و علوم مقدّره در بیان بلی مرایای منطبعه ادراک نمایند علی قدر مراتبهم و استعداداتهم لا علی ما هو علیه لهذا احدی قادر بر تقرّب به سدره معنی در طور بیان نخواهد بود الّا من شاء ربّک و لهذا ذکر شده که به ظاهر بعضی عبارات من عند خود کفایة مکن چه عقول قاصر است از ادراک آن و الّا حرفی از این کتب منزله نزد

ص ١٣٧\*\*\*

نزد این عبد اعزّ است از کل من فی السّموات و الارض و لا یعرف ذلک الّا اولی الالباب و هم چنین آن ذات مقدّس این عبارات مرتفعه الیوم را مرتفع نمایند مثلاً ذکر شمس که در بیان اعظم ذکر بیان است شاید این ذکر و رتبه را به یکی از عباد خود عنایة فرمایند من دون استحقاق بل به فیض و رحمت و کرم خود این فیض اکبر و فضل اعظم را مبذول می‌فرمایند و نفس شریف خود را که محل نار شجره اولیه و طلوع نور آخریه است به سماء موسوم خواهند فرمود چه که شمس از افق او طالع خواهد شد و به وجود او قائم خواهد بود و چنانچه الیوم در جمیع بیان ذکر شمس ملاحظه می‌نمائی در الواح آن سماء قدس معانی ذکر سماء ملاحظه خواهی نمود به همان ذات غیب مقدّس و ساذج عز اقدس اگر بخواهم تا آخر لا آخر به آنچه در اول ظهور مظاهر قدسیه به آن تکلّم نمایند و ذکر نمایم قادرم من فضل ربّی و لیکن چون در ظنون افکیه مسجون بوده و هستم جایز ندیده که تغنیات ورقاء غیب صمدانی را ابلاغ نمایم چه که ذکر بلبل معنوی را جمال گل باقی و رضوان عزّ احدی لایق. نه در میان این انفس ضعیفه مشرکه که در حجبات وهمیه چنان معدوم و مفقود شده‌اند که اگر ساذج غیب را به اظهر بیانات قدسی و ابهی تجلّیات الهی ملاحظه نمایند اعراض نمایند و اغماض کنند باری ای سائل خطوه شیطان را به قدم رحمن تبدیل کن و در ارض معارف منبسطه به قوّة مشاهده و مکاشفه مشی نما تا به سر منزل یقین که مقام معرفت

ص ١٣٨\*\*\*

منزل این کلمات است فائز شوی و به مصر احدیه که نفس جنت ابهیٰئیه است مستبصر گردی فطوبی للفائزین و این طلوع و غروب که در مظاهر قدمیه ذکر شده نه این طلوع و غروب است که این نفوس ادراک می‌نمایند زیرا که این طلوع و غروب تحت بصر واقع است و آن جوهر مقصود فوق نظر در منظر اکبر واقف بلکه مقصود از غروب عدم ادراک انظار محتجبین و ابصار محدودین است مثلاً شمس ظاهر اگر در خلف غمام واقع شود ابصار ظاهره از مشاهده او ممنوع شوند و در نظر شمس غایب است اگر چه در مقام خود درّی و روشن خواهد بود ولیکن بصر صاحبان بصر معنوی را غمام منع ننماید و به سبحات محتجب نشوند و از ورای صد هزار حجب و ستر مشاهده می‌نمایند ملاحظه فرما که اکثر اهل ارض با علوّ ارتفاع شمس مشرقه در بیان ابداً ملتفت نشده و در ظلمت باقی و مستور و محتجب بوده و خواهند بود و همچنین اهل بیان را ملاحظه نما که با علوّ رفعت و سموّ عظمت این امر مرتفع اعلی که در سماء قدس ابهی ظاهر و لائح است احدی ادراک ننموده و کل به هوای خود سالک بوده و خواهند بود و حال این عدم التفات دلیل بر عدم وجود آن شمس قدم نخواهد بود با آنکه آن قلم اعلی و جوهر ابهی و ساذج اسنی در جمیع کتب منزله و صحف مرسله وصیت فوموده که اگر نفسی و یا کینونتی و یا نوری و ظهوری از افق مشیّت ابهی طالع شود به هیچ امری

ص ١٣٩\*\*\*

امری محتجب نشده به آن ظل مبارک که نفس ظلّ الله است وارد شوند و جمیع بیان و اعمال مقرّره و افعال مقدّره در آن را منتهی به معرفت آن نفس مقدّسه فرموده‌اند مع ذلک به سبحات ظنون و نفس و وهم چنان محتجب مانده‌اند که ابداً اراده شطّ الهی و بحر قدمی و رضوان باقی ربانی ننموده بلکه اراده معرفت آن ذات مقدّس که عین معرفة الله بوده ننموده‌اند و جمیع خود را بر مقر ایمان و مقعد ایقان ساکن می‌دانند و غافل از آنکه الیوم عند الله مذکور نبوده و نخواهد بود لن ینظرهم الله و لن یتکلّم معهم و لن یلتفت الیهم ابداً با آنکه جمیع حجّت به اعلی ظهور خود و منتهی صعود ظاهر شده به قسمی که احدی را مجال اعراض و اغماض نمانده مگر آنکه بالمرّه از جمیع کتب منزله و رسل مرسله اعراض نمایند ای عباد ناقابل غیر بالغ اگر قطره‌ای از سحاب مرحمت بر جمیع ارض مبذول شود جمیع هیاکل سدره‌های وجود را به نار سبحانی و بیان انا اللهی مشهود بینی و اگر رشحی از این بحر اعظم بر جمیع مرایای موجودات افاضه شود همه وجودات را به طراز عزّ قدسی مشاهده نمایند باری پرواز این طیر الهی بلندتر از آن است که طیور ارضی بدو رسند و نغمهء این ورقاء عز قدسی از آن لطیف‌تر است که به گوش این بیهوشان ارض فانیه آلوده شود و الله یقول الحق و لیکنّ النّاس هم لا یسمعون بلی این فیوضات نازله غیر مقطوعه جمیع امکان و اکوان مستعد شده دیگر تا چه و قت و زمان به مقام قرب بین یدی الرّحمن که

ص ١٤٠\*\*\*

که منتهی رتبه عرش ظهور و بطون است حاضر شود خواه به قلب و خواه به اجساد و شاید که نسیم قدس لا یعرف از رضوان عزّ لا یدرک بوزد و انفس بعیده را که در ادنی رتبه حدود ساکن شده‌اند به این مقرّ اعلی و رفرف قصوی کشاند که شاید از این فیض بدیع و فضل منیع محروم نگردند و الله یرزق من یشاء و ما انا بمرزق الموتی و انّه لهو الرزّاق المعطی الکریم. و دیگر آنکه سؤال از تعدد مطالع احدیه و مظاهر قدسیه نموده بودی مشهود آن جناب بوده که امر الهی و مشیة سبحانی و اراده ربانی هرگز محدود به حدود نبوده و نیست در بعضی از اعصار نفوس واحده و در بعضی از زمان هیاکل متعدده از مشرق امر ظاهر شده‌اند چنانچه در جمیع کتب قبل و بعد مسطور و مبرهن و مشهود است که اگر این عبد بخواهد تفصیل اظهار نماید کتابی مبسوط باید تحریر شود و اگر در بعضی از بیانات مظاهر امریه و مطالع قدسیه تحدید به واحد ملاحظه می‌نمائی به آن محتجب نشده به اصل سدره امر و شجره مقدّسه ملاحظه نمائید که لم‌یزل و لایزال امر الله من غیر حدود ظاهر شده بلکه این تحدیدات مرایای مستحکیه مقصود حفظ و ستر امر الله است از انفس طاغوتیه و هیاکل فرعونیه که تجرّی ننمایند و حصن عصمت امر را

ص ١٤١\*\*\*

امر را به خیانت نظر و قلب خود نیالایند و مظاهر شیطانیه به مقعد قدس سلیمانیه قدم نگذارند چنانچه الیوم مشاهده می‌شود که هر نفسی را هوائی در سر و هر دیو نفس امّاره در ظنون نفس خود به وهم افتاده و از هر گوشه ندائی مرتفع شده و بسا جسد و قلب‌های مرده که به نعیق هوس خود قیام نموده‌اند و در ارض فرعونی قدم گذارده‌اند و لیکن نزد صاحبان افئده و بالغان مدینه احدیه حق از باطل ممتاز و مفصول بوده و خواهد بود چنانچه هرگز مشتبه نشده و نخواهد شد باری حق به جوهر مقدّس خود در هیچ امری از اوامر محدود به حدود قلمیه که از مداد ظاهر است و محتجب به حجبات کلامیه نشده الامر بیده یظهر کیف یشاء و انّه فعّال لما یشاء و کل ما سویه لن یذکر عنده و لن یصل الیه و انّه لن یعدّ بعدّ و لن یحدّ بحدّ و لن یشیر باشارة و لن یقترن بدلالة و لن یمنع بکلام و انّه لهو الفرد الصمد الّذی لم یزل کان مریداً بارادته و لایزال یکون مقتدراً بمشیّته و کل بامره یعملون و از عدم بلوغ اولو الکتاب به این مقام است که در هر یک از ظهورات مظاهر الهیه از مبدء و مبدع امر محتجب مانده و در ظلمات وهمیه مطروح بلکه معدوم و لاشیء مانده‌اند سبحان الله چگونه سبقت می‌گیرد بر اراده حضرتش ارادهء دون او و حال آنکه دون او به کلمهء او حیات یافته و به حشر وجود خود در امکنهء مقدره محشور شده چنانچه در لوح پارسی که چند سنهء قبل مرقوم شد اکثر از امور که از انظر عارفین مستور بوده ذکر یافته

ص ١٤٢\*\*\*

و اگر کسی به دیدهء قلب خود ملاحظه نماید جمیع معارف قدسیه و معانی کلمات بالغه را ادراک نماید بلکه مشهود مشاهده فرماید باری از اوهن بیوت که ظنون انفس فانیۀ مردوده است به مدینه مقدّسه طیبه مستحکمه وارد شو و اقوال هیچ ارض را که به ظلمت مفطور و مجعول شده به نفحات ورقاء عزّ احدیه مبادله مکن و از سلسبیل قدس سبحانی که از یمین عرش رحمانی جاری است به جرعهء فانیه کدره قانع مشو به دل شعله موسوی برافروز و به قلب نفحه روح القدس عیسوی بوز و چون خلیل عزّ تسلیم و تسکین در این نار قدمیّه و این شعله ملتهبه داخل شو دل و قلب و اراده خود را در دل و قلب و اراده محبوب فانی کن لیجعل الله لک نوراً و رحمة و انّه هو ولیّ المحسنین و به کمال توجّه مراقب بوده که از اسم اول که در دعای لیلة القدر نازل شده محتجب نمانی و اغراض مغرضین و انکار منکرین تو را از وصول و ورود در شاطی بحر اعظم منع ننماید چه که این اسم مبارک که مقدم اسماء است لم یزل به اشراق انوار شمس قدس مستشرق بوده و لایزال به ضیاء بوارق حضرت غیبی مستضیئ خواهد بود و دیدهء منیر باید تا ظهورات نار سینا را از مهبط طور قدسیه طیّبه ملاحظه نماید و نقطه و جمال ابهی در ذکر این اسم و تقدم آن بر جمیع اسماء مفصّل

ص ١٤٣\*\*\*

و مبسوط ذکر فرموده فارجعوا الی البیان ان انتم تریدون ان تعرفون اگر چه آیات منزله و بینات ظاهره اظهر از آن است که استدلال به دون آن شده و لیکن اهل وهم و ظنّ که جز به هوا تکلّم ننمایند به این گونه دلایل ناظر بوده‌اند و الیوم هم به مثل ما کان خواهند بود و اگر کسی الیوم دعوی نماید که عالم امریه به حدی محدود شده و یا به اشاره‌ای مستشیر چنین نفسی ابعد ناس است از صراط سویّ عدل چه که عالم اطلاق و امر ازلاً قِدماً مقدّس از تحدید و تقیید بوده اگر قلوب صافیه زکیة اقلّ من آن مقابله به شمس احدیه که الیوم در ظنون ناس محبوس و در اوهام عباد مسجون مانده کنند جمیع اسرار ما کان و ما یکون علی قدر تقابلهم و استعدادهم در آن قلوب منطبع خواهد شد و حال علاوه بر آنکه چنین فضل اکبر را مقبل نشده غلّ و بغضا از اکثر نفوس ظاهر و مع ذلک خود را از مؤمنین بیان دانسته و مسرورند و غافل از اینکه جمیع بیان به جمیع لسان بر معرضین این مقام لعن می‌نماید باری حال جمیع محتجبین در شرک بالله و نار نفی و بعد و سجّین عذاب و هاویه قهر مقر گرفته‌اند به قسمی که احدی از این غافلان گویا هرگز شاعر نبوده و نیستند و به قسمی میّت لاشیء گشته که از نسیم عنایت که از مکمن جود ربّ العزّة در کل حین به نفحات لایح مبین می‌وزد به حرکت نیامده‌اند چه جای آنکه خیمه بر شطر قدم زنند و یا خرگاه بر شاطی بحر اعظم مرتفع

ص ١٤٤\*\*\*

نمایند و جمیع این بیانات نظر به توقع و طلب عباد در الواح ذکر می‌شود و الّا شمس مشعشعۀ مشرقه لائحه مقدّس از آن است که به وصفی موصوف و یا به نعتی منعوت و یا به ذکری مذکور گردد جمیع اذکار و اوصاف به اشراقی از او مستشرق و ظاهرند بشنو ندای روح القدس منطق در این سدره منیره مرتفعه را که به نغمه‌ای از او اجساد فانیه معدومه به جبروت باقیه دائمه در آیند تا جمیع ارض و خلق آن را از اعالی و ادانی در ظلّ ظلّ مشاهده نمایی و از مؤتفکات ظنون و وهم به محکمات این کلمات دریّات و بیّنات واضحات به فردوس حقیقت که مقام استواء عرش سبحانی است در آیی و به ثمره جنیّه جنّت احدیه فائز گردی آیا در ربیع الهی که ایام ظهور شجرهء قصوی و اشراق طلوع طلعت اعلی بود مشاهده نشد که چه قدر از نفوس قدسیه و هیاکل عزیه که از آن شمس قدمیه مشرق و مستشرق شده و هر کدام مدعی مقامات عالیه و مراتب مالانهایة شده چنانچه جمیع این خلق موجود به عین رأس خود دیده‌اید مثل جناب قدوس که اعلی و ابهی ثمره سدره بودند به سلطنتی ظاهر و مشهود گشتند که گویا شجره نار از یک تجلّی او ندا نموده و کذلک طلعت طاء و من دونهما الّذی یکون موجوداً بینکم و مع ذلک که جمیع این مراتب را جمیع این بریّه به چشم خود و گوش خود شنیده و ادراک

ص ١٤٥\*\*\*

نموده‌اند مع ذلک تمسّک به بعضی از اقوال و کلمات جسته و از منزل و مرسل رحمت واسعه محروم مانده‌اند با اینکه ایامی از آنچه به چشم خود دیده‌اند نگذشته مع ذلک مشاهده بصر خود را چنان تشکیک و تردید نموده‌اند که مجدد سؤال می‌نمایند و به قسمی در ظنون مستغرقند که اگر نفسی به هوای خود دو دلیل اوهن از بیوت عنکبوت اقامه نماید و جمیع فیوضات نامتناهی الهی را منتهی و محدود نماید جمیع بالطّوع من دون کره اخذ نمایند و مسموع و مشهود خود را کأن لم یکن فرض نمایند صد هزار حیرت و حسرت بر چنین نفوس ضعیفه مضطربه غیر مستقیمه که به اندک ریحی از یمین علم و استقامة به شمال ظنّ و ذلّت میل نمایند به مثل امم ماضیه که جمیع فیوضات متتابعه و ظهورات غیر متناهیه الهیه را به ظنون وهمیه خود منتهی نموده‌اند و عبده هوای خود من دون الله بوده و خواهند بود و حال آنکه در جمیع کتب و الواح و زبر و اوراق و صحف و رقاع تصریحاً من دون تلویح ذکر عدم تعطیل فیض فیاض و عدم تاخیر و قطع فضل فضّال و عدم تناهی ظهورات مالانهایه مذکور و مبسوط است و مع ذلک حال جمیع من علی الارض را مشاهده می‌شود که به تحدید و انقطاع فیض و فضل مقر و معترف بلکه راضی و مسرورند چنانچه اهل فرقان به اسماء چند که مردّف و منظم ضبط نموده‌اند مشغول و مسرور گشته و از جوهر اسماء و موجد و مظهر آن که ابحر اسمیه و صفتیه به جذبه اسم

ص ١٤٦\*\*\*

مبارکش مواج و متلاطم گشته غافل و محروم مانده‌اند و الله یهدی من یشاء الی صراطه و انّه هو هادی السبیل و انّه لهو المبدء المعید و الله یصعد نداء العبید و انّه لهو العزیز الجمیل و از همه این بیانات منیره مستضیئه متقنه محکمه گذشته خود آن طلعت احدیه و شمس اولیه در جمیع بیانات و آیات و خطب که از آن سماء مشیّت و مصدر و مطلع علم و حکمت نازل و ظاهر شده از سلطان غیب و حقیقت لاریب که مقام خفیّه باطنیه غیبیه است طلب فرموده‌اند که در هر سنه مرآتی ظاهر فرمایند بلکه در هر شهری بلکه در هر ساعتی معذلک چگونه می‌شود که هر نفسی به خیال خود هوسی نماید و امر الله را محدود نماید فتعالی عمّا هم یعرفون و یقولون. سراب فانی را کأن لم یکن ملاحظه نما و به کوثر باقی سبحانی بشتاب و بنفسک و روحک و قلبک و رجلک الی الله الّذی الیه منقلبک و مثویک و لا تلتفت الی مثوی الظّالمین و المشرکین ثمّ اشکره فی کل حینک بما انزل علیک الآیات بالحق لعلّ النّاس کانوا بآیات الله ان یهتدون و اریاح قدس لقا را که از نفحه مشکیّه این کلمات مملئه محکمه در هبوب و مرور است التفات نموده و از جمیع بیانات شبحیّه ظلّیه و کلمه غیر مسموعه مردوده تغافل نما و این اریاح لم‌یزل در هبوب بوده و خواهد بود و لیکن

ص ١٤٧\*\*\*

احدی شاعر نشده و حیات کل من فی السّموات و الارض از او و لیکن کل محجوب از آن جوهر فطرة و ساذج طینت و اگر این عنایة مشرقه منیره لائحه از مرایای وجود موجودات منقطع شود کل را لاشیء محض خواهی دید بل معدوم صرف فتعالی از این هبوب روحانی که به اقبال و شعور و التفات یا دون آن محدود نشده لم‌یزل بر اجساد میّته و عظام رمیمه و هیاکل باقیه وزیده و خواهد وزید خواه احدی ملتفت بوده و یا غافل و محجوب مانده نسیم ربیع بر جمیع اشیا می‌وزد و بر کل من فی الارض مرور می‌نماید و انفسی که در نوم غفلت مدهوشند و یا از رحمت الهی بهوش به هر دو مرور می‌نماید و لیکن هنیئاً للشاعرین چه که غافلین لم‌یزل عند الله مردود و غیر مقبول بوده چنانچه مذکور شد و الیوم جمیع من دان فی البیان و دون آن از ملل مختلفه مامورند به دخول در ظل این سدره مرتفعه و شجره منطقه و کلمه جامعه و حجّة محکمه و دلیل واضحه و سبل مشهوده و مفر و مقر و مستقر برای نفسی نبوده و نیست و جمیع به نفس خود مکلفند به این امر بدیع منیع و دیگر آنکه اقرار بر این کلمه منوط و مشروط به تصدیق نفسی نبوده و نخواهد بود چنانچه بر هر ذی بصری مشهود و واضح است چه می‌شود که از مسئول عنه خود در غفلت باشد چنانچه امم فرقانیه به همین جهة ناظر بوده از محل وحی الهی

ص ١٤٨\*\*\*

و معدن و منبع فیض مطلق ربانی محروم مانده‌اند و جمیع چشم و گوش را به قول و فعل رؤسای خود معلق و منوط داشته و نقطه وجود و جمال مقصود روح من فی الملک فداه در مواضع عدیده از بیان در این مقام وعر خشن ذکر آن وصایای منیعه و تاکیدات بلیغه فرموده‌اند چنانچه در یک مقام می‌فرماید که از اهل بیان که ادراک یوم ظهور مشرقه شموس احدیه نمایند باید خود به نفس خود به آن سدره ربّانیه تقرّب جویند و مقام عرفان او که حقیقت جنّة بدیعه و رضوان احدیه است به عقل و فؤاد و سمع خود حاصل نمایند نه آنکه خود را معلق به رد و قبول رؤسای عهد گذارند و از این مقام ترقی داده‌اند و مخصوص ذکر فرموده‌اند که اگر از حروفات من در آن یوم موجود باشند و انکار نمایند به منع ایشان ممنوع نشده خود را از سماء عز محروم ننمائید چه می‌شود که ایشان نظر به اسباب فانیه در آیات ظاهره از قرب سدره محروم مانند و در مقام دیگر ذکر می‌نمایند که در آن یوم به شیئی محتجب نشده که شاید ادلّای نور من هم محتجب می‌مانند فاعتصموا یا قوم به حبل الله و عنایته و لا تکوننّ من السّائلین و لاتتوجّهوا فی عرفانه بغیره لانّ دلیله آیاته و وجوده اثباته ان انتم من الموقنین ایّاکم یا ملأ البیان انتم لا تحتجبوا بکتب و لو کان ملأ السّموات و الارض من الکتب المحکمة و لا بالآیات المنزلة لانّ دونه لن یسبق علیه فی

ص ١٤٩\*\*\*

شیء و کذلک فاعرفه ان انتم من العارفین لانّ کلما فی الکتب و الصحف و الزبر من الکلمات العالیة و الحکم البالغة کلها یثبت بقوله ان انتم من العارفین باری کمال حفظ را مرعی داشته و مراقب بوده که بحر اعظم ملتمه متموجه را به قطره‌ای میزان ننمائی چه که دون آن نزد او مذکور نه. فسبحان الله عمّا انتم تقولون مقصود از ذکر این کلمات آنکه مبادا تو را غفلة احاطه و اخذ نماید و در حین اشراق شموس مشرقه تمسّک به رد و قبول احدی نمائی باری تمسّک به احدی نجسته و خود به کینونته خود به اشراق آن شمس جود و فضل اقبال نما که همان اشراق اظهر از کل دلایل متقنه و اعظم از جمیع حجج محکمه بوده و خواهد بود و این مضمون در کتب منزله مذکور است حال ای اهل ظنون و هوی به شعور آمده در علوّ امر الله و سموّ کلمة الله تفکّر نمائید که شاید انفس محدوده و حجبات غلیظه مابین شما و عرفان ملیک اسماء حایل نشود و از همه این مقام گذشته انسان یا مجنون است و یا عاقل مجنون حکمی به او راجع نه و به امری مامور نه و عاقل که صاحب عقل مستقیم و فؤاد مستضیئه باصره و سمع سامعه شده البته استعداد عرفان آن شمس ایقان در او بوده چه اگر صاحب این مقام اعظم نمی‌بود مأمور به این امر معظم و عرفان کلمه اتمّ نمی شد کذلک یتمّ الله حجته و یظهر لکم

ص ١٥٠\*\*\*

سبل عرفانه لتکون الحجة بالغة علیکم لعلّ انتم فی آیات الله تعقلون باری ملخّص کلام و جوهر آن آنکه الیوم بر هر نفسی واجب و لازم است که تمسّک به فلک هدایة نوح امر جسته که شاید از غرق بحر نفس و هوی و وهم و ظنون اهل بغی و فحشا نجات یابد فهنیئاً للمتفرّسین بهذه السّدرة الالهیه و المستریحین بهذه الاریاح الاحدیّة و المستقبلین بهذا النّور القدمیّة و هر نفسی که در مغرب بعد مستعد شود برای فیوضات این سحاب مرتفعه و غمام منیعه البته از جمیع جهات افاضات روح القدس و نفحه آن اقرب من آن احاطه فرماید و جمیع مقامات متعالیه و کلمات جامعه و مراتب عالیه که در او مکنون و مستور بوده از نفس او به او ظاهر نماید و از قلب او القا فرماید مثلاً در حبّه مشاهده نما که چه مقدار جثّه و وزن دارد و لیکن چون در ارض طیّبه و مدینه مقدّسه مقر یابد به تربیت شمس و هبوب اریاح چگونه جلوه‌های مستوره در او را از اغصان و افنان و اوراق و اثمار از نفس او به نفس او مشهود و مرئی نماید حال ای محتجبان حجبات وهمیه مستعد این فضل اکبر و فیض اعظم شوید که رشحی از آن نعمت‌های مکنونه و لئالی مخزونه از صدور منیره ظاهر و مشهود گردد از رحمت بی‌زوال محروم مشو و از نفحه لایزال مأیوس مباش انّه لاییأس

ص ١٥١\*\*\*

لا ییأس من روح الله الّا الفاسقون و دیگر سؤال شده بود که شمس بهاء در چه مقام ظاهر فو الله تکاد السّموات ان تنفطر من قولک و تنشقّ ارض الارادة و تندکّ کل جبل شامخ عظیم تب الی الله الّذی خلقک و سوّاک ثمّ ارجع الیه عن قولک ثمّ استغفره عمّا ظننت فی نفسک و کن من التائبین ایّاک ان لا تذکر بمثل ما ذکرت لانّ بذلک یضطرب کل ذی علوّ و تزلّ اقدام العارفین و لمّا کان العبد لن یحبّ ان یخیّب آملیه او یردّ سائلیه او یحزن محبّیه او یکدّر مشتاقیه لذا یمطر علیک من هذا السحاب الطاهر المنیر علی ما اراد الله لک لا علی ما کان علیه لتکوننّ من الشاکرین تعهّد فی نفسک بان لا تسئل فی مثل ذلک عنّی و لا من غیری و لا یخطر مثله فی قلبک و لاتحصرک لسانک علیه و کن فی حصن عظیم اتّق الله و لاتسئل عن اشیاء ان تبد لک تسؤک فاقنع بما اظهرناه لکم فی سنة الثمّانین و من قبله فی التسع ان انتم من الموقنین فو الله لو لم یکن حبّی ایّاک لامسکت زمام القلم و ما اطلقته الی ابد الآبدین لئلّا یحرّک علی ما حرّک علیه قلمک فسبحان الله عمّا اردت فی نفسک فتعالی عمّا یتکلّم به هؤلاء القائلین ایّاک ایّاک یا عبد لا تذکر ما یرفع به ضجیج المغلین ثمّ صریخ الموحّدین ثمّ ضوضاء العارفین و لو کنت قابلاً فی نفسک لامرناک بان یستغفر الله ربّک سبعین الف قرن

ص ١٥٢\*\*\*

من قرون الاولین و ان کنت مستطیعاً فی الزخارف لامرناک بان تنفق قنطاراً من الذهب جزاء ما خرج عن فمک و ظهر من قلمک و انّا کنّا حاکمین و ان کنت ذات جسد قویّة لجلّدناک الف جلدة جزاء ما سئلت لتکون من المتنبّهین هل ینبغی للعلقة بان تسئل عن الّذی لن یبلغ الی عرفانه کل ذی فضل رفیع او للتراب بان یسئل عن ربّ الارباب فتعالی عن کل ما انتم علیه و عن کل ما انتم عنه لمن السّائلین هل للمفقود ذکر عند سلطان الوجود او للعدم تلقاء القدم او للفانی بان یرتقی الی جبروت البقاء مقرّ قدس منیع و انّ الاعمی لن یقدر یعرف الشّمس باسرها و لابدّ بان یکتفی بما یتجلّی علیه من حرارة الّتی کانت من اثرها کذلک فاعرف شأنک و شأن السّائلین و انّ العلقة حقّ له بان یسئل ربّه مقام المضغة و کذلک المضغة مقام العظام ثمّ العظام مقام اکتساء اللّحم الی ان یبلغ مقام الّذی قدّر له فی رتبته ان انتم من المدرکین و انّ المضغة لو یسئل عن الله بان یرفعه فی الحین الی مقام کل بالغ علیم هذا الطلب منه مردود الیه لانّه لن یستطیع ذلک من دون ان یتعارج الی المعارج الی ان یصل الی هذا المقام العالی المنیع فانظر فی البذر یبذر فی الارض ثمّ یمضی علیه شهور معلومة و یدبّره ایادی التدبیر بما قدّر الله فی نفس الارض الی

ص ١٥٣\*\*\*

الی عن یخرج منه کما انتم تشهدونه و تکوننّ من الشّاهدین و اذا اخرجه الارض لن یغنی به احد الّا بان یبلغ الی مقامه کذلک فاعرفوا حکمة الله ان انتم من الطالبین و کذلک فانظروا فی الشجرة اذا غرس لن یثمر فی الحین الّا بان یعرج الی مراتب الّتی قدّر الله لها اذاً یأتی بفواکه عزّ منیع و لو انّ ربّک یقدر بان یظهر کل ما کان و ما یکون فی کفّ من الطین لانّه هو القادر المقتدر العلیم الحکیم و لو یشاء ان یبعث من النطفة خلق الاولین و الآخرین فی اقلّ من الحین لیقدر و انّه لهو المقدّر المدبّر الحکیم العلیّ و لیکن لمّا قدّر لکل شیء مراتب و درایج و مقادیر یجب بلوغ کل شیء بما قدّر له من هذه المراتب لتکوننّ فی حکمة الله لمن المتفرّسین و انت فاجهد فی نفسک بان تری کل شیء فی مقامه علی ما هو علیه لتکون علی صراط عدل مستقیم و انّی لمّا اجد حبّی ایّاک اوصیک بان تحفظ نفسک فی تلک الایام الّتی اخذت کل نفس سکرها و کانوا علی غفلة مبین لانّ الله خلقهم و رزقهم و اماتهم و احیاهم ثمّ بعثهم لعرفان مظهر امره و اذاً کل محتجبون و تمسّکوا بما عندهم من الظّنون و الاوهام ثمّ اعترضوا بالّذی خلقوا له و لا یشعرون و منهم من یقرء کلمات الله فی کل حین ثمّ عن جماله معرضون و یتکلّمون بما نزل فی البیان ثمّ

ص ١٥٤\*\*\*

انفسهم لا یعلمون و یشهدون انفسهم فی اعلی الجنان و هم فی اسفل الجحیم لو کانوا یشعرون و یامرون النّاس بالبرّ ثمّ ینسون انفسهم کما انتم فی اعمالهم تشهدون و ینسبون انفسهم الی الله ثمّ علی جماله یستکبرون فانظر فی تلک الایام کلّما سمعت و رأیت فی ایام الله من قبل بحیث ما بدّل امر منه ان انتم تعرفون فلمّا جائهم علیّ بالحق بکتاب مشهود اعترضوا ثمّ استکبروا علیه علی ما کانوا علیه ان یستطیعون و اعرضوا عنه ثمّ استدلّوا بما عندهم من کتاب الله المهیمن القیّوم و فی کل یوم اتّخذوا من الفرقان ما به یستدلون لیدحضوا به الحق کما انتم هؤلاء تشهدون بحیث یحرّکون السنتهم بالباطل و یقولون هذا من عند الله و ما هو من عند الله بل من انفسهم لو انتم یفقهون و لو کان من عند الله لم یعترضوا علی الله الّذی خلقهم و سوّیهم و کذلک سوّلت لهم انفسهم ما کانوا یکسبون و فی کل یوم یتمسّکون بکلمة من الکتاب و یعترضون علی الّذی منه ظهرت صحائف الله العزیز المحبوب قل لن یکفیکم بعد ظهوره شیء ان انتم بکل شیء یتمسّکون قل کل الکتب یشهد بذلک و کل الصحف دلیل علیه ان انتم تقرؤن بحیث لن تجد فی الکتب حرفاً

ص ١٥٥\*\*\*

الّا و قد شهدت فی نفسها بانّ هذا لحق علی الحق من لدن عزیز قیّوم و من دون ذلک اسئلکم یا ملأ البیان کلمة بالصدق الخالص ان انتم تنصفون لو کان عندکم الف کتاب و هذا فی حد الاحصاء بل یکون علی قدر الّذی انتم لن تقدروا ان تحصون و فی ظاهر هذا الکتب انتم تشهدون و تستدلّون بما فیها علی امر عندکم کما انّ کل الملل بمثل ذلک یعملون و یأتیکم احد علی غیر ما عندکم عمّا عرفتم من حکم الکتاب اذاً یقولون اَتجاهدون بالّذی جائکم بآیات الله المهیمن القیّوم کما تشهدون حینئذ بالحق و بابصارکم انتم تنظرون او ترجعون الخطأ علی انفسکم بحیث قرأتم کتب الله و ما عرفتم المقصود فوا حسرة علیکم یا ملأ الغافلون کما انّ بعد محمد رسول الله کل من دان فی الفرقان استدلّوا من الکتاب الرسالة و النبوّة ختمت به و لن یأتی بعده احد بامر من الله و شرع من عنده و هذا ما شهدتم بابصارکم و بسمعکم عنهم تسمعون و انتم یا ملأ البیان کنتم منهم و بذلک استدللتم فی ایامکم و کنتم مستدلّون الی ان جاء علیّ بالحق اذاً رجع ظنونکم و عرفانکم الی انفسکم و اشرق امر الله بما اراد بقوله کن فیکون کذلک فاعرفوا الامر فی تلک الایام

ص ١٥٦\*\*\*

الی آخر الّذی لا آخر له ان انتم لاتشکّون فی ما رأیتم و تکوننّ من الّذین هم بما یشهدون لموقنون قل انّه قد ظهر بالحق و لن یحجبه کلّما عندکم و لن یصدّه شیء عمّا فی السّموات و الارض و ینطق بالحق باعلی صوته فی جبروت الامر و الخلق و لن یخاف من احد کما انتم تشهدون و انتم ان تقبلوا او تعرضوا فی حد سواء و انّه لغنیّ عمّا انتم تعقلون و انّا حینئذ نمثّل لکم مثلاً بالفضل لعلّ انتم بما تحبّون تصلون فانّ البحر علی ما هو علیه یکون علی مقامه و ان لم یتوجّه الله احد لیأخذ عنه الماء او یخرج منه لئالیه هل ینقص عنه شیء ان انتم تعلمون و کذلک الشّمس یضیئ علی ما کان و ان لن ینظر احد الیها هل ینقص عنها نورها و اشراقها اذاً تفکّروا فی حکمة الله ان انتم تتفکّرون بل کل من یتوجّه الیه هذا من فضل الله علیه لانّه ینفع منها ما لا ینتفع عن دونها و کذلک نضرب لکم الامثال لعلّ انتم تفقهون یا قوم دعوا ما عندکم و خذوا ما عند الله بقوة من عنده و ایّاکم ان لا تحتجبون ثمّ اصبغوا بصبغ الله فی تلک الایام ثمّ ادخلوا فی سرادق الّذی ارتفع بالحق و اتّکلوا علیه و کونوا من الّذین لایمنعهم لومة لائم و لا شماتة فاسق و لا اعراض کل معرض مردود قل انّا نشاهد الیوم بطرف القدس عباد الّذینهم یدّعون الایمان فی انفسهم بانّهم

ص ١٥٧\*\*\*

بانّهم احتجبوا عمّا عرفوه من قبل و بذلک ظهر کذبهم و انتم لا تشعرون اذاً فکّر فی نفسک ان احتجبوا الیوم کل ما فی السّموات و الارض عن بارئهم هل یرجع الله من نقص لا فو عزّة الله المهیمن القیّوم بل رجع کل دون خیر الی انفسهم لو هم یعرفون و انّا بذلک نجد نفسنا فی علوّ الّذی لن یقاس بعلوّ و سرور الّذی لو یطفح رشحاً منه علی الوجود و مظاهره کلهم ینصعقون قل سبحانک ربّ یا محبوبی ثبّتنی علی امرک ثمّ اجعلنی من الّذین ما نقضوا میثاقک و ما اتّبعوا اصنام ظنونهم ثمّ اجعل لی مقعد صدق عندک و هبنی من لدنک رحمة و الحقنی بعبادک الّذین لا خوف علیهم و لا هم یحزنون ای ربّ لاتدعنی بنفسی و لاتجعلنی محروماً عن عرفان مظهر نفسک و لاتکتبنی من الّذین هم غفلوا عن لقائک و اجعلنی یا الهی من الّذینهم الی جمالک ینظرون و منه یستلذّون بحیث لن یبدّلوا آناً منه بملکوت ملک السّموات و الارض و بکل ما کان و ما یکون ای ربّ فارحمنی فی تلک الایام الّتی اخذت الغفلة کل سکّان ارضک ثمّ ارزقنی یا الهی خیر ما عندک و انّک انت المقتدر العزیز الکریم الغفور و لاتجعلنی یا الهی من الّذینهم بالاذن صمّاء و بالعین عمیاء و باللسان بکماء و بالقلب هم لا یفقهون ای ربّ خلّصنی من نار الجهل و الهوی

ص ١٥٨\*\*\*

ثمّ ادخلنی فی جوار رحمتک الکبری ثمّ انزل علیّ ما قدّرته لاصفیائک و انّک انت المقتدر علی ما تشاء و انّک انت المهیمن القیّوم و انتم یا ملأ البیان خافوا عن الله و لاتتّبعوا اهوائکم فاتّبعوا حکم الله فی ما نزّل فی کل الالواح من سماء عزّ مرفوع قل عنده علم کل شیء یعلم غیب السّموات و الارض و علم ما کان و ما یکون و یعلم ما فی قلوبکم و نفوسکم ممّا تخفون او تجهرون لن یخفی عن الله ربّکم من شیء و لن یعزب عن علمه من شیء ان انتم تعرفون و ان ترید ان یحفظک الله من کل فتنة و عن هؤلاء اتّق الله حق تقاته ثمّ اعرض عنهم فتوکّل علی الله المهیمن القیّوم قل انّا آمنّا بالله و ملائکته و رسله و بکل ما جائوا به من کل صحائف و الواح و زبر مکنون و بما نزّل علی محمد رسول الله و بما نزّل علی علیّ و بما کان علیه و بما یکون و بما نزّل و ینزل حینئذ من آیات الله المهیمن القیّوم کذلک وصّیناک من قبل و حینئذ لتکون من الّذینهم موقنون قل هذا سبیلی ان انتم بسبیل الله تنطرون و انّ هذا دلیلی ان انتم بدلیل الله تعتنون قل هذا حجّتی ان انتم بحجّة الله توقنون قل هذا صراط الله فی السّموات و الارض ان انتم تریدون ان تمرّون قل ان یعذّب الله احد بما آمن بهذه الآیات المنزل المرسول فبایّ حجّة یعذّب الّذین هم ما آمنوا بنقطة البیان و من قبله بمحمد رسول الله و من

ص ١٥٩\*\*\*

و من قبله بابن مریم و من قبله بموسی النّبی الی ان یرجع الامر الی البدیع الاول ان انتم تنصفون ثمّ اعلم بانّ الیوم من یتوقّف فی هذا الامر الطّالع فقد توقّف فی کل امر ان انتم تعرفون و من لم یؤمن بهذا فقد کفر بکل رسل من قبل الی ان ینتهی الی الفطرة الاولی و هذا لحق معلوم فکّر فی نفسک انّک ان لا تؤمن بنقطة البیان هل یصدق علیک حکم الایمان باحد من رسل الله من قبله و کذلک ان لم تؤمن باحد من الرّسل الی آخر الّذی لا آخر له هل یصدق علیکم الایمان باحد منهم فسبحان الله عمّا انتم تظنّون و لا شکّ بان لن یصدق الایمان لاحد الّا بان یؤمن بکل ما نزّل من عند الله او ینزل و هذا ما رقم علی کل لوح مسطور کذلک فاعرف امر الله و سنّته فی کل الاعصار لعلّ لا یشتبه علیکم الامور فانظر فی المظاهر نسبتهم الی الله فی ما ینزل علیهم لایمانهم به مختلفون لا تشهد فی التجلّی الّا جمال المجلّی و لا فی تنزیل الّا منزله ان انتم تبصرون ثمّ اشهد جمال کل ظهور فی کلماته لیظهر لک الحق و تکون من العارفین لانّ الله قد جعل کلماتهم مرآت انفسهم و یلقی علی کل واحد علی قدر ما قابلوا الشّمس و کذلک انتم فاشهدون و بهذا المراتب یظهر مراتبهم و مقاماتهم و کل ما هم علیه ان انتم تفقهون کل ذلک مراتب فی مقامات ظهور المرایا عند تجلّی الشّمس ولیکن عن الشّمس فی هذه الایام انتم لا تسئلون ثمّ اشهد بانّها لم‌یزل کان واحداً

ص ١٦٠\*\*\*

فی ذاته و واحداً فی صفاته و واحداً فی افعاله و من دون ذلک لن یثبت علیه حکم التفرید و لن یصدق تنزیه ذاته عن المثلیة و التحدید ان انتم تفقهون و انّا نهیناک عن ذکر ذلک نهیاً عظیماً و امرناک بان تستغفر ربّک و ترجع بما اکتسبت اناملک فی ذکر هذا الامر المستور و هذا الکنز المخزون و لکن لمّا صعد هذا الطیر فی قطب هذا السّماء الی مقام الّذی یشهد کل شیء فی ذاتک و وجدک فی ارض الحیرة لذا یلقی علیک ما یجری الله من قلمی علی قدر ما کان النّاس یقدرون ان یعرفون فاعلم بانّ الله ربّک ما انقطع عن شیء فیضه و فضله من کل ما کان و ما یکون بل خلق کل شیء و قدّر فیه کل فضل معروف و ما لا اطّلع به احد ان انتم تفقهون و هذا مقام استعدادات الّتی قدّرت فی کل شیء تشهدون و انّک ان تقدر ان تنقطع عن کل ما سمعت و تصل الی هذا المقام العظیم المحمود فاشهد کل الاسماء شموس مشرقة کما لا انتهاء للاسماء و کذلک لاانتهاء للشموس مثلاً واحداً من اسم الله فهو کریم و انّه شمس فی مقامه و یتجلّی علی مرایا الممکنات و یظهر علی کل شیء انوار هذا التجلّی علی ما کان علیه کما انتم تشهدون و اثر هذا الشّمس اولاً فاشهد فی الانسان بحیث تجد فی کل انسان اثر تجلّی هذا الاسم و الفرق انّ فی بعض یظهر

ص ١٦١\*\*\*

یظهر علی الحدّ الکمال و یکرم علی نفسه فی کل ما رزقه الله و علی اقربائه و احبائه و علی الّذینهم الیه یتقرّبون و کذلک علی کل من دخل فی الایمان و من دونه علی کل عاقل و مجنون و فی البعض لن تجد علی هذا الکمال بحیث یکرم علی نفسه و الّذینهم کانوا اولی النسبة و القرابة و یمنع عن دون هؤلاء و فی البعض تجد الاکرام علی نفسه و المنع عمّا سواه کذلک فاعرف مراتب ظهور هذا الشّمس فی هذه الهیاکل علی ما هم یعملون فهنیئاً لمن لن ینظر الی نفسه و دونه و لا یلتفت الی جهة الّا الله المهیمن القیّوم و یکرم علی الّذینهم آمنوا ما اعطاه الله بجوده من اخلاق الحسنة و الصّفات المنیعة و الآداب الممدوحة و الاموال المجتمعة علی نفسه و دونه لیحکی عن هذا الشّمس بتمامها و یکون من الّذینهم انفقوا بکل ما عندهم فی سبل الله العزیز المقتدر المحبوب و انّک لو تنظر الی کل من فی السّموات و الارض لن تجد شیئاً الّا و قد تجد فیه انوار هذا الشّمس الّا من یقابلها و لکن انّا ما وجدنا مثل هذا ان انتم تجدون و کذلک فاشهد تجلّی هذا الشّمس فی دون الانسان فی کل ما خلق ثمّ فیه یتفکّرون مثلاً فی الشجر کیف یکرم کل نفس عمّا یظهر منه من فواکه ممنوع هذا اثر هذا التجلّی فیه ان انتم توقنون و کذلک الی الارض یکرم کلّما اخزنه الله فی بطنها من کل شیء و من السنبلات و انتم منها تاکلون و کذلک انت فاعرف کل شموس

ص ١٦٢\*\*\*

الاسماء کما علّمناک بالحق لتکون من الّذینهم یعملون و فی حکمة الله هم یتفکّرون ثمّ اشهد ظهور تجلّی الشّمس من اسمه المدبّر فی کل شیء عمّا کان و ما یکون و تشهد ظهور هذا الاسم و من دون ذلک من الاسماء فی الانسان اتمّها و اکملها کما انتم تعرفون و تنظرون بحیث یظهر منه کل التدابیر بامر من لدن عزیز قیّوم و لم یکن هذا التجلّی من هذا الاسم المبارک المشهود باحد دون احد کما انتم فی غیر الحق من الفرق المختلفة تسمعون و تشهدون و قد بلغوا فی التدبّر الی مقام الّذی ما سبقهم ایدی احد و هذا من فضل الله علیهم و هم لا یشعرون کذلک رحمته کل الموجودات و احاط فضله من اعلی الخلق الی ان ینتهی الی جماد محدود فلمّا جهدوا هؤلاء فی ظهور هذا التجلّی فی انفسهم و قابلوا هذا الشّمس ما منعهم ید الفضل من هذا المقام و هذا من فضله المبسوط الّذی احاط کل شیء و لکن اکثر النّاس هم لا یعقلون و لکن هؤلاء اشتغلوا بهذا الاسم فی هذا المقام و غفلوا عن دونه من اسماء الله الحسنی و مظاهرها کما انتم تشهدون و وفّقوا فی ذلک الشّأن ثمّ اعتکفوا علیه علی ما هم یریدون لا علی ما اراد الله لهم و لذا کتب اسمائهم من عبدة الاسماء بما کانوا علیها عاکفون لانّ الله اراد فی هذا الاسم تدبیرهم فی دینهم فی الحقیقة الاولیة و هم احتجبوا عن ذلک کما انتم تعلمون فلمّا ما آمنوا بمظاهر العدل یثبت بانّهم ما بلغوا الی حق التدبیر من هذا الاسم المبارک المحبوب ثمّ

ص ١٦٣\*\*\*

ثمّ انظر تجلّی هذا الاسم من التراب بحیث کلّما یودع فی جوّه لن یخان فیه و یدبّره فی ایام و شهور الی ان یبلغ مقامه اذاً یخرج عنه بطراز و لون محبوب کذلک فاشهد تجلّی هذا الشّمس من هذا الاسم فی کل شیء لتطّلع بشموس الاسماء و تکون من الّذینهم باسرار الامر یطّلعون و انّی لو اذکر شموس الاسماء و تجلّیاتها علی ما قدّر الله لها الی آخر الّذی لا آخر له لن ینتهی ان انتم تعلمون و اکتفینا بما بیّناه لک و انت فاکف بما قدّر لک من هذا القلم المکنون و فتحنا علی وجهک ابواب العلم و الحکمة فی ما القیناک بالحق لیخرج من هذا البحر ما ترید من لئالی علم مکتوم و لو ترید ان تخرج من کل باب مأة الف باب لتقدر ان تقابل هذا الاسم المستور المخزون الّذی ابتلی بین یدی الّذینهم ما آمنوا بالله طرفة عین و لو انّهم فی انفسهم جوهر الایمان یدّعون قل انّ العلم یظهر من عنده و انّه لهو الحق علّام العلوم ولو احد یأتی بعلوم الاولین و الآخرین و لن یدخل فی هذا الظلّ لن یقبل عنه شیء ان انتم توقنون کما انّ علماء الانجیل حین الّذی ظهر محمد بالحق ما قبل عنهم من شیء و کذلک فی بیان فانظرون اذا

ص ١٦٤\*\*\*

جاء علیّ بالحق ما نفع علماء الفرقان علمهم الّا لمن دخل فی ظلّه ان انتم تشعرون و کذلک فاعرف من اول الّذی لا اول له الی آخر الّذی لا آخر له و کن من الّذینهم ببصر الله فی کل شیء یتفرّسون و ان یاتی احد و لم یکن عنده حرف من العلم و یدخل فی هذا الظلّ انّه اعلم من کل عالم ذی فنون لانّ العلم الّذی لم‌یزل کان مذکوراً عند الله هو عرفانه و عرفان مظاهر امره ان انتم الی کتب الله تنظرون و تجدون کل ذلک فی بیان ان انتم تقرئون و لن یحرّک قلمی الّا ما حرّک علیه قلم الله المهیمن القیّوم قل یا ملأ البیان لا تاخذونی بما نزل علیّ الآیات فو الله هذا الذنب لم یکن منّی و لکنّ الرّوح یقومنّ فی کل حین ان انتم تسمعون و انّکم لو تقدّسون نفوسکم لتجدنّ اریاح الله تسطع من هذا المسک المحبوب و لکن لمّا منعتم انفسکم عن هذا الرضوان لن تجدوا من شیء کما لم یجدوا امم الفرقان رایحة الله المهیمن القیّوم و انّک انت یا ایّها السّائل تفکّر فی ما القیناک و خذ لنفسک ما ترید و انّک انت ان اردت من الشّمس هذه

ص ١٦٥\*\*\*

هذه الشّموس مشرقة فقد اظهرنا لک اسمائها و اسرارها و اریناک تجلّیاتها علی مرایا الموجودات و اشراقها علی ما کان و ما یکون و اردت شمس الشّموس و سلطان الوجود و ملیک المقصود الّذی یطوفنّ حوله هذه الشّموس و حقایقها قل سبحان الله ذی العظمة الّذی خضع له کل ذی عظمة و اقتدار فسبحان ذی العزّة الّذی ذلّ له کل ذی عزّة و امتناع فسبحان ذی قوة الّذی خفض له کل ذی قوة و ذی بهاء ثمّ اعلم بانّ دونه لن یبلغ علیه و ما سواه معدوم و انّه لهو المقتدر العزیز المحبوب و کل الاسماء یبعث بقوله و کل الصّفات تظهر بامره ان انتم تعلمون ایّاک ان لا تنسب هذا المقام باحد دونه و لا تذکّر عند ذکره احد و لا تقترن به اشارة و لا عبارة لانّه جلّ و عزّ لن یشیر باشارة غیره و لن یقترن بعرفان خلقه ان انتم تعرفون و انّ اعلی عرفان العارفین و بلوغ البالغین یرجع الی خلقه الّذی خلق بقوله کن فیکون و کل ما سواه مخلوق بامره و منجعل بارادته و ساجد لطلعته و خاضع لحضرته و کل عنده فی لوح محفوظ و انّه یظهر بالحق کما

ص ١٦٦\*\*\*

وعدکم الله فی الکتاب اتّق الله ثمّ فی امره لا تتکلّمون و انتظر یومه کما ینتظر ایامه کل من فی السّموات و الارض و ان کانوا فی انفسهم لا یشعرون ثمّ اعلم بانّی آمنت به قبل ظهوره و بعد ظهوره و حین ظهوره و انتظر ایامه بما رقم علی الواح الله المهیمن القیّوم ایّاک ان لا تذکر هذا الاسم و لا تظنّ ظنّ السّوء فی امره و کن من الّذین هم فی کل یوم یستغفرون و انّا نهیناک عن ذکر هذا الاسم لئلّا یتوهّم احد فی نفسه التقرّب الی هذه الشجرة المکنون و لئلّا تسئل عن احد مثل ما سئلت و لا تذکر احد بهذا الاسم لانّ هذا مخصوص به ان انتم تسمعون ما یعلّمکم هذه الحمامة بما القی الرّوح علیه من کلمات الله العزیز القیّوم یا قوم لا تفرّطوا فی الکتاب و لا تحرّفوا کلمة الله و لاتکوننّ من الّذینهم یتکلّمون فی ما لا یعرفون فو الله تراب قدمه لیکون اعلی عن کل ما خلق و یخلق و عن کل ما کان و ما یکون و ان عرفت بانّ النّفوس لن یضطرب لقلت انّه عرش الله فی الارض لانّ علیه یقع رجله العزیز المحبوب و انّک فاثبت فی ما القیناک بحیث لن یزلّ قدماک و لا تکوننّ من الّذینهم لا یعرفون و ینسبون هذا المقام الی الّذینهم یریدون فو الله هذا خطأ لم یکن فی الامکان

ص ١٦٧\*\*\*

کشبهه اتّقوا الله یا قوم و لا تتجاوزوا عمّا حدّد فی کتاب الله المهیمن القیّوم فسبحانک اللّهمّ یا الهی انت الّذی الهمتنی بدایع ذکرک ثمّ منعتنی عن اظهارها بین بریّتک و اخذتنی علی مقام الّذی صرت ممنوعاً عن اظهار جوامع اسرار حکمتک بما ظهرت آثار الغفلة فی خلقک لانّی یا الهی ان اکتم عن النّاس ما اعطیتنی بجودک لاکون فی تلک الحالة کافراً بنعمتک و ان احدث لهم ما اکرمتنی بفضلک اذاً یرفع ضجیج ارقّائک و صریخ عبادک و لم ار کل ذلک الّا منک لانّک بعثتنی و اظهرتنی فی ایام الّتی ما بعثت فی مثلها احد من صفوتک و لم ادر بذلک ما اردت من ظهورات قضائک و تقدیرک و شئونات امضائک و تدبیرک فو عزّتک یا محبوبی اشهد بانّ علمک ما احاط و ما اعظم و اشدّ من هذه الایام لانّ فیها یمحّص کل العباد من کل وضیع و شریف و لیکن انّی مع عجزی و فقری و ضرّی و مسکنی لاکون مستقیماً علی امرک بحولک و قوّتک و لو لم یقبل احد بهذا الوجه طلباً للقائک و اشکرک بما اعطیتنی و اکرمتنی من استقامة الّتی لم یقدر احد ان یردّها عن مقامها و لو یرفع علی رأسی سیوف المنکرین و اعراض المشرکین

ص ١٦٨\*\*\*

و اشهد بانّ ذرة من هذه الاستقامة لخیر من عبادة الثقلین و بذلک تستریح قلبی و تسکن نفسی و لن اشاهد کل من فی السّموات و الارضین الّا ککفّ من الطین بل احقر من ذلک الّا من دخل فی ظلّک فی هذا الاسم الاتمّ الاعظم الّذی به انقلبت کل الاسماء و تغیّرت کل الصّفات فی جبروت البداء لانّ الّذینهم لن یعرفوک لم یکن لهم شأن عندک و لا لهم ذکر بین یدیک اذاً اسئلک یا محبوبی بان لا تزلّ قدمی عن امرک الّذی لن یقوم معه من شیء ثمّ ثبّتنی بجودک و فضلک ثمّ انقطعنی عن دونک و انّک انت العزیز القادر العلیم الحکیم القیّوم. و انّا کنّا نکتب هذه الالواح بالفارسی و امسک الله القلم عنه و ارجعه الی لسان عربی مبین لذا قد القیناک من اسرار العلم و الحکمة بهذا اللسان ثمّ نرجع الی لسان الاعجمین لیتمّ علیکم حجة الله و برهانه و دلیله و آیاته لعلّ تکوننّ من المقبلین الی الّذی خلقنی و ایّاکم و نحن له و لمن العابدین و الحمد لله ربّ العالمین. و ازاین بیانات مشرقه از افق تبیان معلوم و مبرهن شده که اطلاق شمس

ص ١٦٩\*\*\*

بر هر یک از مظاهر این اسماء مشرقه مذکوره من اولی الحکمة شده و می‌شود پس اگر در بیانات مظاهر احدیه و مطالع قدس صمدیّة ذکر شمس ملحوظ و مذکور شود مقصود این شموس مشرقه و انوار منیره خواهند بود الّا من شاء ربّک و دیگر آنکه بر صاحبان علم و حکمت و فطرت سلیم و طینت منیر معلوم و مبرهن بوده که در هر عهد و عصری که کشف سبحات جلال از وجه جمال شد و طلعة مستوره مقنعه از حجب غیب ظاهر و مشهود گشت آن شجره حقیقت ربّانیه و ثمر جنیّه الهیه را به خود باید ادراک نمود چه که دون او در ظل او بوده و خواهد بود و مقامات مستوره آن کنز احدیه از بیانات مشرقه او ادراک می‌شود اگر چه بصر حدید مقدّس از مشاهده فطور و تحدید از جمیع ما یظهر منه آثار عظمة الله مشاهده می‌نماید که تجلّیات آن شمس مشرقه محیطه اظهر از آن است که از انظار عارفین مستور ماند و تموجات آن بحر اعظم ابین از آن است که از ابصار مقرّبین محجوب گردد و لیکن چون ناس متفاوتند در معارج علم و ایقان

ص ١٧٠\*\*\*

لهذا محض ظهور فضل و جود و بروز فیض و عنایت بر کل وجود آیات نازله از سماء مشیّت و بیّنات مشرقه از افق فضل را حجت خود قرار نموده‌اند که تا جمیع ناس از اعالی و ادانی از این حجت لائحه بالغه و آیات مشرقه دریّه آن ذات قدم و کلمه اتمّ را ادراک نمایند کل ذلک من فضله علی العباد من دون استحقاقهم بذلک بوده و خواهد بود که شاید از فیوضات ربّانیه و عنایات قدسیه الهیه محروم نمانند و الّا اعراض جمیع موجودات و اقبال جمیع ممکنات در آن ساحت اقدس یکسان خواهد بود و دیگر آنکه در یوم ظهور آن نیّر اعظم هیچ عذری از هیچ نفسی مسموع نخواهد بود مثلاً اگر جمیع من فی الارض از جمیع صحف سماویه و کتب منزله استدلال نمایند بر امری و آن جوهر وجود بر خلاف آن امر مسلمه محکمه ظاهر شوند احدی را نرسد که اعراض نماید چه که جمیع امر و نهی به اراده قبول او مشروط و منوط است و بیانات ظاهره از آن سماء احدیه مشروط و معلق به امری نبوده و نخواهد بود ای طالب با سینۀ منیر به این سینای در آی تا تجلّی شمس

ص ١٧١\*\*\*

شمس معانی را در طور دل مشاهده نمائی و اصنام وهم و ظن را به قوه خلیلی بشکنی و از تقلید و تقیید و تحدید خالص و مقدّس شده به معارج یقین و ثبوت و استقامت عروج نمائی و دیگر ملاحظه نما که اگر جمیع من فی البیان به جمیع ما فی البیان استدلال به امری نمایند در شرایط ظهور بعد و مسلم دارند که آن جمال موعود و شمس وجود به این علامت مذکوره باید ظاهر شود و آن جوهر اختیار بر خلاف آن ظاهر شود حال چه خواهی کرد آیا به آنچه ادراک نموده‌ای مستغنی خواهی بود از عرفان آن شمس معارف لا فو الّذی علّم هذا القلم من اسرار القدم هیچ چیز تو را کفایت نمی‌نماید مگر تشبّث به ذیل عطوفت او آیا ملاحظه نشد که امم سابقه به اعتکاف بر اصنام ظنون و هوی چگونه از فضل یوم الفصل محروم مانده‌اند باری در جمیع حال و احوال پناه به حق برده که به آنچه در سموات و ارض مشهود بینی چه از بیانات محققه و چه از امورات ظاهره از شجره مقصود و عرفان او که عین عرفان مظاهر لا اولیه و لا آخریه الهیه است باز نمانی جهد کن

ص ١٧٢\*\*\*

کنید تا از غیث هاطله سحاب مرتفعه الهیه محجوب نمانید اگر چه سحاب فضل در جمیع اوقات مرتفع است و او را انقطاع مدید نه و لیکن هر سحابی مظهر فیض کلیه نبوده و نخواهد بود در شمس و صعود و نزول او ملاحظه نما اگر چه او در ذات خود مقدّس از صعود و نزول است و لیکن تغییر منازل و بروج به مقادیر مختلفه ظاهر و مجلّی مثل آنکه در برج اسد به کمال ظهور و حرارت ظاهر است و در دون آن غیر آن مشهود و حال که به فضل الله سحاب رحمت جمیع ارض و ساکنین آن را احاطه نموده و شمس عنایت به کمال تجلّی و حرارت ظاهر و لائح است خود را به وساوس شیاطین نفسیه و هیاکل بغضیه جسدیه مشغول ننمائید و در جمیع حال و احوال حق را فاعل مختار و فعّال لما یشاء دانسته و به این کلمه جامعه که اعظم کلمات منزله است ثابت و راسخ بوده لعلّ در دین الله و امر او ثابت مانی و این است حق صرف و صدق خالص و ما بعد الحق الّا الضّلال و همچنانکه

ص ١٧٣\*\*\*

ذات مقدّس حق دلیل بر او بوده و دون او قاصر و عاجز از عرفان او کما هو حقه و مستحقه همچنین آیات منزله از سماء امر او مدل بر ظهور اوست و دون او مفقود صرف و لاشیء محض و غیر مذکور در آن ساحت بوده و کفی بالله شهیداً باید در این کلمات جامعه منزله کمال تعقل مبذول داشت تا از هر بابی از آن ابواب علوم لانهایه بر وجه قلوب طالبین و قاصدین مفتوح شود این مقامی است که احدی جز به جوهر و ساذج فطرت نتواند قدم گذاشت و اگر مرایای قلوب اقلّ من الشعر به غبار ما سوی بیالاید ابداً تجلّی این نور منیع و امر بدیع در آن مرایا منطبع و مرتسم و متجلّی نشود چقدر ارفع و امنع است این مقام که جز تقدیس صرف نپذیرد و چقدر عالی و متعالی است که دون تنزیه بحت قبول نفرماید فآه فوق کل آه فآه تحت کل آه فآه یملأ السّموات من حنین العاشقین فآه یملأ الارض من ضجیج المشتاقین فآه یجری عن عیون مدامع حمر منیر فآه آه ثمّ آه ثمّ آه من اول الّذی لا اول الی آخر الّذی لن یحصیه

ص ١٧٤\*\*\*

کل عالم علیم فآه الّذی یظهر فی الوجود ناره و یحدث فی الظّهور حسرته و یحزن کل الممکنات و عن ورائه اهل ملأ الصافین فآه احترقت به الاکباد و تزلزلت عنه البلاد لن یعرفه الّا الله عزیز الجمیل عمّا احتجبوا النّاس عن جمال الله و ظهوره و طلعة الله و طلوعه و وقع بین یدی هؤلاء بالذلّة الّتی لن تقاس بذلّة و بالحزن الّذی لن یقابله حزن لا فی الاولین و لا فی الآخرین و بذلک بدّل عیش کل ذی شعور و تزلزلت ارکان عرش عظیم و لیٰکنّ النّاس هم فی غفلة و سرور و فی فرح مبین کذلک یبطل الله عمل الّذینهم غفلوا عن ذکره و کفروا بما عندهم من آیات الله المقتدر العزیز القدیر و الرّوح علی اهل الرّوح من هذا البهاء المشرق القدیم در این ایام تمحیص کبری خودرا حفظ نموده که مبادا از صراط مستقیم بلغزی چه که عنقریب جمیع ناس را مضطرب و متزلزل بل معرض مشاهده خواهی نمود الّا[در حاشیه نوشته شده: جایی اهل ملکوت باقی نوشته شده بدون مقابله ] [کاتب ادامه لوح را مرقوم نکرده است.برای مطالعه ادامه لوح مبارک به کتاب سبز شماره 77 صفحه 97 به بعد مراجعه شود.]

ص ١٧٥\*\*\*

[قصیده عز ورقائیه. مطلع و حواشی استنساخ نشده است.]

اجذبتنی بوارق انوار طلعة لظهورها کل الشّموس تخفتی

کانّ بروق الشّمس من نور حسنها ظهرت فی العالمین و غرّتی

لبهجتها مسک العماء تهیّجت لرفعتها روح العلاء تعلّتی

بنفختها صور القیام تنفّخت بنفحتها ظل الغمام تمرّتی

بلمعتها طور البقاء تظهّرت لغرّتها نور البهاء تجلتی

عن مغربها شمس الظّهور تظهّرت عن مشرقها بدر الشهور تکرتی

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

بنور وجهها وجه الهدی قد اهتدی بنار طلعها نور السناء تبدّتی

لسهم شفرها صدر الصدور تقبّلت لوهق جعدها راس الوجود تمدّتی

و غایتی القصوی مواقع رجلها و عرش العماء ارض علیها تمشّتی

و فی کل عین قد بکیت لوصلها و فی کل نار قد حرقت بفرقتی

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

طلبت حضور الوصل فی کل وجهة رقمت حروف القرب فوق کل تربتی

و لو کنت سارعاً فی وصل نورها رمیت برمی البعد من بعد قربتی

و ان رفعت ایدای فی مدّ وصلها بالسیف جابتنی فذاک جزاء احبّتی

و همّی لم یک الّا لوثق عروة و قصده لم یک الّا لقطع نسبتی

قلت لها روحی فداک و ما لی لقاک ارحمی فلا تکشف عنّی فضیحتی

و منّی بفرط الحبّ عنک بوصلة ابقائه باقیاً فی زمان القدیمتی

ص ١٧٦\*\*\*

و سرّ ظهور لاح من ظهورها کل الوری و بالاصل قامت قیامتی

و حزن حسین قد احملت لحزنها کور الوجود فی کون قدوتی

لأنت رجاء قلبی و محبوب سرّتی و مالک روحی و نوری و مهجتی

و منّی بفوز الوصل من بعد هجرة و هبنی بروح الانس من بعد کربتی

و عن حرقتی نار الوقود توقّدت و من زفرتی نور الشّهود تذوّتی

بحر العماء من حرّ ظمأی یابس و نهر السناء لن یسقی بعض عطشتی

بکل تراب کل ثار شهدته ها انّها عن دم عینی تحکّتی

و عن دمعتی بحر المحیط کقطرة و من حرقتی نار الخلیل کجذوتی

و من حزنی بحر السرور تجمّدت و من همّی عین الهموم تجرّتی

سنائی اغمی ضیائی اغشی و نوری اطفی من غرّ مشمتی

عظامی ابری و جسمی ابلی و قلبی احری من حرّ حرقتی

هواک هبانی و حبّک حکّنی و هجرک ذابنی و وصلک منیتی

و عن سرّ حزنی کاد السّماء تفطّرت و من همّ قلبی ارض الفؤاد تشقّتی

و عن حرّ قلبی دمع عینی حاکیاً و من زفر سرّی صفر وجهی تدلّتی

احنّ بکل اللیل من شمت معزلی الحّ بکل الیوم من فقد نصرتی

وصلت الی غایة الذلّ رتبة عن ذکرها کلّ اللسان تکلّتی

حور القصور من حزن سری تقمّصت قمیص السود فی کل غرفتی

وردت بکل الحزن فی کل قلبة قبضت بکل القبض فی کل بسطتی

ص ١٧٧\*\*\*

و نادتنی من ورائی و قالت ان اصمت فخذ لسانک عن کل ما قد تحکّتی

فکم من حسین بمثلک قد ارادنی فکم من علیّ کشبهک من احبّتی

فکم من حبیب فوقک قد احبّنی فکم من صفیّ کفوک من اهل صفوتی

فقد ضجّ فی کل الاوان و لن یفز بنور الوصل لحظاً الیّ بنظرتی

و من مشرقی شمس الظّهور کنجمة و عن مظهری نور البسیط کلمعتی

و عن نور سری سرّ الوجود کنملة و من نار حبّی نار الوقود کقبستی

و عن فطرتی فطر الاله تزیّنت و من کفّتی کفّ السناء تضمّتی

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

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

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

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

و قد طاف نفس الامر فی حول بیتها و روح البیت قد قام من نور طلعتی

و ملک معالی العلم فی الباء سرّة و باء الجهر بالسرّ خرّت لنقطتی

کل الهدی من فجر امری قد بدی و کل العلی قد افدت من وفدتی

و عن نغمتی غنّ الطیور کلحنة و من غنّتی لحن النحول کرنّتی

شرعت بسوء الظن عنک شریعة شربت بحبّ الغیر من دون شرعتی

و جئت باوصاف اتیت بنسبة و رمت باسماء عن سواء مهجّتی

وصفت بنفس و نسبتها بنفسی ها هو حدّ فالحدّ اعظم خطئتی

ص ١٧٨\*\*\*

رجوت بظنّک وصلی هیهات لم یکن بذاک جری شرط ان وفیت توفّتی

فشرب بلا الدهر عن کل کأسة و سقی دماء القهر عن دم مهجتی

و قطع الرجاء عن مسّ کل راحة و قمع القضاء عن طمع کل حاجتی

سفک الدماء فی مذهب العشق واجب و حرق الحشا فی الحبّ من اول بیعتی

یقظ اللیالی من لذغ کل ملذغ و شتم التوالی فی کل یومتی

و عن سنّتی سم الرداء کشربة و عن ملّتی قهر القضاء کشفقتی

خلّ دعوی الحبّ او فرض بما جری کذاک جری الامر فی فرض سنّتی

و نادیتها سرّاً بان یا حبیبتی و غایة آمالی و مقصود سرّتی

فها انا حاضر بین یدی قدرتک فها انا آمل بما قد تعدّتی

فها انا طالب بکل ما انت تحبّ فها انا راکن بما قد تقضّتی

صدری هذا راجی لارماح سطوتک و جسمی هذا شایق لاسیاف قهرتی

نارک نوری و قهرک بغیتی و بطشک راحتی و حکمک منیتی

فانظر الی دمع عینی کیف تجرّیت فاشهد بسرّ قلبی کیف اضمحلّتی

رمیت رماح الکل فی کل یومة قتلت بسیف الردّ فی کل لیلتی

قرئت کتاب الکفر فی کل سطرة و فزت بسبّ الکل فی کل لحظتی

طعنت بطعن الشرک فی کل آنة رمحت برمح الطرد فی کل وقتتی

کانّ بلاء الدهر لنفسی قد نزل کأنّ سیوف القهر حدّت لجیدتی

حزنة یعقوب و سجنة یوسف و ضرّة ایوب و نار خلیلتی

ص ١٧٩\*\*\*

تأسف آدم و هجرة یونس و ضجّة داوود و نوحة نوحتی

و فرقة حوا و حرقة مریم و محنة شعیاء و کرب زکریّتی

من رشح حزنی قد قضی لکل ما قضی و عن طفح همّی قد بدا کل بلیّتی

فانظر بسیری فی البلاد بلا مونس فاشهد بانسی فی العراء بوحشتی

و عن فتح عینی عین السّماء تهمّرت و من فجر قلبی فجر الاراض تلقّتی

و من روح حزنی روح البقاء تقطّعت و عن نور همّی عرش العلاء تهدّتی

حمر الوجود من دم قلبی تحمّرت غصن الشّهود عن دمع عینی تنبّتی

مرّ البلاء فی سبیل حبّک حلوة و شهد البقاء من عند غیرک مرّتی

و عن عنقی رسم الحدید تعیّنت و من رجلی اثر الوثیق تبقّتی

ما مضی یوم الّا و قد حرقت فیه من تلویح نظم او تصریح نثرتی

روحی قد راح و قلبی قد ذاب و سرّی قد فار من شدّ شدّتی

بقیت بلا روح و قلب و مهجة و ابقاء نفسی کان من اعظم حیرتی

من علوّ سرّی قد قضا علیّ ما جری فیا لیت بالاصل ما علت فطرتی

کذاک احاطتنی البلاء عن کل شطرة بذاک ابادتنی القضاء فی کل حینتی

عرجت الی غایة الوحد وحدة وصلت الی عین اللقاء فی سریرتی

وصفک فی وصف عینی شهدته عن عینک فی کل طرف حدیدتی

ان کنت بالحدّ فالحدّ منک ظاهر و لو بالوصف فالوصف منک تبدّتی

ص ١٨٠\*\*\*

و عن کدرتی ظلم اللیالی تحقّقت و من سرّتی نور النهار تصفّتی

فلا بأس ان صرت مطروداً لأنّ فزت بالنّور العلی یوم بعثتنی

و آنست بالقدس من نور انسه و هاجرت بالطاء فی عهد غربتی

و آمنت بالنّور من نور باطنی و عارجت بالرّوح فی سرّ سرّتی

انادیک یا روح الحیات ارتحل من نفس ما بقی فیه من بقیّتی

فیا روح العماء من العرش انزلی فما لک قدر بمقدار ذلّتی

اصاحی یا فؤادی ان اخرجی فما لک من عزّ فی بلاد ذلیلتی

فیا صبری اصبر فی کل ما شهدته فی رضا حبیبک من شدّ و رخوتی

بالرّوح نادتنی و قالت ان اصبری فقد عرفت بکل ما انت استدلّتی

دع عنک ما عرفت و به قد عکفت فی الشرک عندی کوحدتی

ابهی بهاء الطّور عندی کحشوة و اسنی ضیاء النّور عندی کظلمة

آیات وصفک حق و لکن لفتیة آثار نعتک صدق و لکن لرعیتی

و انّی لم‌یزل قد کنت فی قدسة و انّی لن یحدّ قد کنت فی نزهتی

فکم من عادل قد کان عندی ظالماً فکم من عالم قد کان عندی کجهلتی

فکم من باقیاً قد کان عندی فانیاً فکم من عارف لن یعرف بحرفتی

فکم من عابد قد کان عندی طاغیاً فکم من ساجد لن یفز وقتاً بسجدتی

زبر السّماء فی کون نفسی ثابت صحف السناء قد انزلت من صحیفتی

و من ذرّتی شمس المحیط تکوّرت و عن قطرتی بحر الوجود تسبحتی

ص ١٨١\*\*\*

کل الغنا من اهل الوری ظهر عندی کغنّة نمل او کرنّة نحلتی

کل العقول من جذب سرّی تولّهت کل النّفوس عن غنّ روحی تحیّتی

کل الالوه من رشح امری تألّهت و کل الرّبوب من طفح حکمی تربّتی

ارض الرّوح بالامر بی قد مشی و عرش الطّور قد کان موضع وطئتی

لنوری نجم الظّهور تجلّیت لروحی شمس السّرور تجلّتی

جوامع آیات لوامع نزلة مواقع آثار مطالع قدستی

جواهر افکار سواذج فکرة طرائز انوار برائز حکمتی

من کاف امری قد قضی لکل حکمها و عن لطف سرّی قد بدا کل بدیعتی

اعرضت عن وجهی و بظنّک اقبلتها و اجریت ماء الزّعم فی شریعة وهمتی

ما استقمت بنور الغیب فی ما صنعته فی نفسک و کذا ضیّعت صنعتی

یعنی آیه تجلّی که از تجلّیات انوار صبح عما و تظهّرات اشراق شمس قدس و سنا که از شمس وجود و قمر مقصود و نقطه معبود مستشرق و مستظهر شد بر حقایق ممکنات و جواهر افئده مخلوقات و جمیع ذرات موجودات و مذکورات را از قطرات ماء وجود الهی و رشحات زلال سلسال صمدانی به حیات ازلی سرمدی مشرف و مطرز فرمود و به خلع باقیه و قمایص عالیه و اثواب دائمه ابدیه مخلع و ملبس فرمود و مع ذلک به چنین آیه کبری و موهبة عظمی و انوار لا یطفی و اعطاء لا یفنی مستقیم نگشتیم و به این صنعة محکمه و مکرمت متقنه و عزة قدیمه و لطیفه سرمدیه قائم نشدیم و از انفاس

ص ١٨٢\*\*\*

قدس روح القدس و اریاح طیب نور الانس محجوب ماندیم به حدی که اگر هزار داود وجود از نغمات زبور و ترنّیات سرور به الحان بدیع طری بر عظام رمیم عباد بخواند هرگز مهتزّ نشود و به حرکت نیاید زیرا که استعداد نزول رحمت از سماء قدرت از میان برخاست و کل به هوای نفس در قفس تن مسجون گشته‌اند و مدهوش شده‌اند در صقع غفلة چنان منصعق گشته‌اند که هرگز به هوش نیایند و به مقام وصل و قرب که مقصود اصلی است نرسند زهی حسرت و ندامت که به جوهر هدی مهتدی نشدیم و به ساذج قدم مقتدی نگشتیم نه به سینای طور قربش مقبل شدیم و نه از مظاهر نفیش معرض تأسّی به جذبات روح مقدّسش نکردیم و تقدّی به انوار بهجتش ننمودیم از جمله تأسّی انفاق ارواح است که به آن مفتخر نشدیم و پوشیدن قمیص استقامت است که به آن فائز نگشتیم بلی در قطب بحر هویّت جالسیم و انتظار شربه ماء می‌کشیم و در ظلال شمس صمدیّة ساکنیم و طلب سراج می‌نمائیم این است شأن این بنده و عباد و کل من فی البلاد و اگر هم ناری از سدره‌ای مشتعل شود به آن موقد نشده در اطفاء آن می‌کوشند هنیئاً لمن تردّی برداء الانصاف فی هذا المصاف اگر به این صفت کبری متصف شوید البته به عنایت ابهی فائز می‌گردید این است آن خیط صفر مکنون که به حرکت آن متحرّک است کل من فی الوجود و به سکون آن ساکن است کل من فی البلاد المعبود پس باید

ص ١٨٣\*\*\*

صدور را از ظنونات فاسده مجتثّۀ خبیثه منیر و منزه نمود تا وجه بدیع انصفات از خلف جبل قاف سر برآرد و بعد غلبات ذوق صمدانیه و جذبات شوق ربّانیه را از دفّات حمامهء بقا و کفّات ارواح سنا ادراک نمائیم و به رفرف حبّ مستریح و مستکین گردیم این است غایة قصوی و مقام او ادنی و دیگر آنکه باید از معرضین از حق در کل شئون اعراض نمائیم و در آنی مؤانست و مجالست را جایز ندانیم که قسم به خدا که انفس خبیثه انفس طیبه را می‌گدازد چنانکه نار حطب یابسه را و حرّ ثلج بارده را لا تکوننّ مع الّذین قاسین قلوبهم عن ذکر الله باری آنچه ذکر شد در تفسیر این بیت تلطّفاً لانظار المعرضین و ترحّماً لابصار المبغضین که به هوای خود معنی نکنند و تفسیر ننمایند این اشعار در زمان مهاجرت در دیار غربت در اراضی روم گفته شد و هیچکس از علما و فضلای آن ممالک ایرادی ننمودند و اعتراضی وارد نیاودند و لکن از سبع این قوم چنان گمان می‌کنم که بعد از تفسیر هم اعتراض نمایند و به خیال خود در سبیل وهم و خطا و ظن و عمی ساکن شوند قل الله قصد السبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً و امّا مقبلاً و امّا نفوراً ختم اناء مسک که مفتوح شد هر ذی شمّی ادراک می‌نماید و هر مزکومی محروم ماند و اگر کل به مرض زکام مبتلا شوند نقصی بر عطر بقا و وهنی بر مسک خطا وارد نیاید فسبحانک اللّهمّ یا الهی انادیک حینئذ حین الّذی نزلت علیّ من آثار حزنک الّتی لو یطفح علی الوجود لینعدم الغیب و الشّهود بحیث کاد

ص ١٨٤\*\*\*

ان یفارق الرّوح من اضطرابها فو عزّتک و غیب صمدیّتک لو اتنفّس به لتحرق الاکباد بجوهریّتها و تنفطر السّماء و ما فیها و تنهدم الارض و ما علیها فآه آه بذلک لن یطفح رایحة الوفاء عن حدیقة السناء و لن یهبّ طیب البقاء من مدینة البهاء و لن یغنّ ورقاء العماء علی اوراق العماء الحمراء و لن یرنّ دیک السناء فی ملکوت العلی فو عزة من عزّزته و جعلته مظهر الوهیّتک و منبع ربوبیّتک لنسیت کل الاذکار و کل ما علّمتنی من قبل من بدایع علمک و جوامع آیات حکمتک بل کنت نسیاً منسیّاً کانّی ما کنت فی ارض الملک مشهوداً لعمر علیّ و حیات محمدی و روح صفیّ و رحمة راحمی و جذبة محمود و ولهة احمدی و سرّة محبوب و بهجة فاطمی ما احبّ ان اکون فی الملک لحظة و کان الله من ورائی شاهدی.

تمسّک بحبل الامر فی ظاهر صورة تعرّف بوجه النور فی باطن غیبتی

فاخرق حجاب القرب عنک بلا رمزة فاشهد جمال القدس فیک بلا کشفتی

فاسکن فانّ قواة العرش اضطرب فاصبر فانّ عیون الغیب قد تبکّتی

و معنی وراء العلم فیک حجبته عاجز عن درکها کل عقل منیرتی

لذّذ و آنس بسرّ القدس سرّة فلا تفش عنها ان تکون امینتی

لو تکشف الغطاء عن وجه ما شهدت لیفنی الوجود فی طرف قریبتی

ص ١٨٥\*\*\*

کذاک جری الامر من عرش عزّة بذلک جری الحکم من سرّ قدرتی

فطوبی للفائزین عن حسن وفائهم فطوبی للواردین فی شرع بدیعتی

فطوبی للعاشقین فی سفک دمائهم فطوبی للواثقین عن حبل عطوفتی

فطوبی للمخلصین فی ما سرعوا عن کل الجهات فی ظلّ ربوبتی

ص ١٨٦\*\*\*

در جواب سؤال از حجر مکرّم راجع به قول ماریه

ص ١٨٧\*\*\*

کتاب مرسله در ساحت احدیه وارد و ما فیه مشاهده شد لله الحمد که در این فجر رحمن به اشراقات انوار شمس عرفان منور شدی و لیکن از حق جلّ شأنه بخواه که لازال به طراز حبّش مزیّن باشی و از دونش مقدّس که امر الهی در این ظهور عزّ صمدانی بسیار عظیم است بل فوق کل اعظم و عظیم و اکبر من کل قائم و قیّوم لایری فیه الّا سرّ الالوهیة و الاحدیّة الصرفة نسئل الله بان یفتح ابصار البریّة لیعرفنّه و یشهدنّ علی انّه لا اله الّا هو لم‌یزل کان فی احدیّة ذاته مقدّساً عن دونه و لایزال یکون فی قیّومیة نفسه متعالیاً عن ذکر ما سویه المتنزه بکینونته عن وصف الممکنات المتفرد بذاتیّته عن نعت الکائنات المقدس بانیّته عن ذکر اهل الارض و السّموات و الامر و الخلق فی البدایات و النهایات و انّه هو مالک الاسماء و الصّفات و مثبت الآیات و ماحی الاشارات و الصلوة و السلام علی من استوی علی عرش القدرة و الاجلال و به حرقت سبحات الجلال المتعالی عن الاشباه و الامثال مسقی زلال السلسلال و مطرّد اهل الضّلال فی المبدء و المآل و علی الّذین اقبلوا الیه و کسروا اصنام الاوهام و الآمال و وردوا فی سرادق العظمة و الافضال و ظهر فی وجوههم نضرة الله العزیز المتعال ان شاءالله از تریاق اکبر و اکسیر اعظم امراض باطنیه بریّة صحّت پذیرد و به اعتدال آید انّه علی ما یرید قدیر

ص ١٨٨\*\*\*

[مائده آسمانی، ج1، ص26] و اینکه سؤال از قول ماریه نمودید اصل عمل ماریه در صمغه بیضاء و حمرا است و صمغه حمراء را از صمغه بیضاء اخذ نموده و من ظفر به فقد ظفر بالغایة القصوی و اوست ذهب حکماء و کبریتهم و بیضة شقراء و هذا معنی قولنا لو لا القمر لم تکن الشّمس و لو لا الفضّة لم یکن الذّهب و اردنا من الفضّة الارض البیضاء و انّها هی الصمغة البیضاء و اخرجنا منها الذهب و سمّیناه بالصمغة الحمراء و له اسماء لایحصی مااطّلع علیه احد الّا من عنده علم الکتاب و عند ربّک علم کل شیء و فی قبضته مفاتیح خزائن الاشیاء یعطی لمن یشاء و یمنع عمّن یشاء انّه لهو العزیز الوهّاب و امّا ما ذکرت انّها قالت خذ من فرع الحجر لا من الحجر الی آخر قولها بدانکه اصل مقصود در این فن شریف معرفت حجر مکرّم است و اخذ فرع حجر منوط به عرفان اصل حجر است و هر نفس به اصل حجر عارف شد از امثال این اعمال مذکوره غنی و مستغنی خواهد بود چه که بر اعمال عظیمه قادر است. حکما اصل حجر را کتمان نموده‌اند غایة کتمان و آنچه هم از اعمال ذکر نموده‌اند یا محذوف الاول است یا محذوف الآخر یا محذوف الوسط هیچ عملی را به ترتیب ذکر ننموده‌اند و آنچه از اعمال برّانیه ذکر نموده‌اند لاجل انصراف انظار از اصل عمل جوّانیه بوده و از برای اعمال جوّانیه امثله در برّانیه یافته‌اند و ذکر نموده‌اند و همان ذکر اشیاء برّانیه رموز و اشارات و کنایات و استعارات و تشبیهات حکما است مثلاً ذهب ذکر نموده‌اند و مقصود از

ص ١٨٩\*\*\*

ذهبی است که در معدن مخصوص است و چون مناسبت و مشاکلة ما بین ذهب جوّانیه و ذهب برّانیه در لون و طبع بوده لذا ذهب گفته‌اند و چون ناس به مقصود پی نبرده‌اند لذا سال‌ها در توهمات خود عمر صرف نموده‌اند و مشغول شده‌اند و به حسرت زیسته‌اند و به حسرت رفته‌اند و به مقصود فائز نشده‌اند ذهبهم ذهب و لیس بذهب و قمرهم قمر و لیس بقمر لذا قالوا ذهبنا لا ذهب العامّة و کذلک الفضة مع ذلک اکثری از عباد در ظلمت اعمال برّانیه عمر تلف نموده‌اند و به فجر صادق فائز نشدند و اینکه جوّانیه ذکر نموده‌اند نظر به آن است که طبایع اربعه در شیء واحد که به حجر تعبیر نموده‌اند مستور است و بعد از تفصیل نزد متبصرین همان جوّانیه برّانیه می‌شود مادامی که طبایع اربعه در باطن معدن خود مستور و غیر مفصول لفظ جوّانیه بر او صادق و بعد از تمییز و تفصیل در ظاهر اسم برّانیه بر او صادق و در این مقام برّانیه عین جوّانیه بوده است و جوّانیه عین برّانیه و لیکن بعضی از حکماء از برای طبایع اربعه و اسطقسات العوالی القدیمه که در نفس حجر مستور و مخزون است اشیای قریب المناسبه و المشاکله در خارج یافته‌اند و ذکر نموده‌اند و برّانیه نامیده‌اند چنانچه

ص ١٩٠\*\*\*

مجملی از آن ذکر شد و مقصود از قدم قدم زمانی است نه ذاتی چه که مسبوق به علّة است تعالی من ان یقترن القدم بالحدوث نشهد بانّ نفس الّذی ادرکه المقرّبون و المخلصون هو حادث عنده و انّه لم یزل کان مقدّساً عن ذکر القدم و الحدوث و انّه المقدّس عن الذّکر و البیان و ما سمّی به نفسه من الاسماء و الصّفات هذا من فضله علی الاکوان تعالی الرحمن عمّا قدّر فی الامکان و انّه لهو العزیز المنّان. بدان ای سائل در اصل مقصود عرفان حجر است و تفصیل ما هو المکنون فیه و تطهیر و تزویج آن و باید نفس حجر به اعانة خود حجر تطهیر شود و تفصیل گردد چه اگر غیر حایل شود مزاج مشکل است پس بگیر حجر را و به عزرائیل عذاب روح و نفس را از او خارج نما و بعد به تطهیر آن جهد کن تا از اوساخ مانعه حائله به تدبیر عملیه پاک و طاهر شود و بعد آنچه خارج نموده برگردان به جسد تا به تأیید اسرافیل روح آن جسد مرده زنده شود و خلق بدیع ملاحظه کنی فتبارک الله احسن الخالقین گوئی چه که جسد روح غیر را قبول نکند و هم چنین روح به جسد غیر اقبال

ص ١٩١\*\*\*

ننماید هذا لهو الحق لاشکّ فیه و این روح و نفس بعد از تفصیل اگر چه دو شیء ملاحظه می‌شود اما در حقیقت و ذات متحدند و یک شیئند و آنچه از حجر خارج می‌شود به کل اسماء نامیده شده یعنی در هر مقام به مناسبت آن مقام به اسمی نامیده شده مثلاً قبل از خروج از معدن به اسمائی نامیده شده و همچنین بعد از خروج و قبل از تطهیر به اسمائی و بعد از تطهیر به اسماء اخری و هم چنین در مقامات ظهور اثر و فعل در هر مقامی هر یک از روح و نفس و جسد به اسمی نامیده شده مثلاً لفظ فرّار که در کتب حکما مسطور است مقصود ماء منحلّ مقطّر از حجر است و این ماء را ماء الکبریت و ماء الشّبّ و الخلّ و لعاب الافعی و الخمر و نار الهواء و امثال آن ذکر نموده‌اند و اینکه گفته شد ماء الهواء و نار الهواء است این تمام بیان است اگر به آن عارف شوی مستغنی شوی از عمل کل روی ارض. هوا صاحب دو رکن است نار و ماء یعنی رطوبت و حرارت و این ماء الهی قبل از کسب دهنیّت از ارض کبریتی ماء الهواء ذکر می‌شود چه که رطوبت در آن غالب و بعد از آنکه این مقطّر اول که ماء است و هوا است کسب ناریّت از مقطّر ثانی

ص ١٩٢\*\*\*

ثانی نمود عنصر نار مکنونه در او از او ظاهر در این وقت به نار الهی نامیده می‌شود و این رکنین اعظمین که فی الحقیقة فاعلین‌اند از هوا ظاهر فسبحان من علّق الالوان به و فیه کنز ما تحیّر عنه عقول العقلاء باری جمیع این اسماء مذکوره به ماء منحل از حجر راجع و به همین قسم از حجر و سایر ما یخرج منه را قیاس کن هر یک به اسماء بسیار نامیده شده‌اند حافظ این کنز احدیه اسماء مختلفه شده تا حقیقت آن از جاهلین مستور ماند و از انفس خائنه محفوظ گردد و بعضی به روح و نفس و جسد اختصار کرده‌اند و به آن نامیده‌اند و بعضی ارض را حجر گفته‌اند و ما یخرج منه را زیبق و کبریت نامیده‌اند و این زیبق و کبریت اگر چه در صورت مغایر و مختلفند و لیکن فی الحقیقة متحدند و یک ذات و یک نفس‌اند چه اگر مشابهت و مشاکلة باطنیه نباشد حلّ طبیعی که منتهی مراتب تشمیع اول رتبه اوست دست ندهد در این صورت مزاج ممتنع فاعلم انّ المزاج بعد الحلّ کما انّ العلم قبل العمل ای سائل جهد کن که به عنایت رحمن از کوثر حیوان حکمت و بیان که از قلم قدم و اسم اعظم جاری شده بیاشامی و به مقصود فائز گردی باری این زیبق و کبریت را که از معدن واحد ظاهر شده‌اند و اخ و اختند و به ذکر و انثی نامیده شده‌اند این دو را باید تطهیر نمود تا از او اوساخ مانعه زائل شود و قابل امتزاج گردند

ص ١٩٣\*\*\*

و مقصود از تطهیر آنکه تدبیر نمود تا آن مشاکلة باطنیه در صورت ظاهر شود تا قابل مزاج گردند مثلاً زیبق رطوبت ظاهریه او مانع از امتزاج با کبریت است ای عاقل آب و نار امتزاج نپذیرند چه که آب آتش را بیفسرد و مخمود نماید این دو ضدند و قابل امتزاج نه پس ماء الهی را که از عین حجر حکمت ربانی جاری شده و به فرّار نامیده‌اند باید تدبیر نمود تا رطوبت ظاهریه که مانع امتزاج با نار کبریتی است زایل و غایب شود و حرارت باطنیه که جهت مشاکلة با کبریت است ظاهر شود در این صورت مزاج سهل است چه که دهن با دهن زود امتزاج گیرد و لیکن آب و دهن هرگز امتزاج نگیرد پس جهد کن تا دهن باطنیه زیبقی که نظر به غلبه رطوبت افسرده مانده و محجوب گشته به تدبیر عملی ظاهر شود با نفس کبریتی که فی الحقیقة دهن است متحد شوند و سبب اعظم اتحاد و مزاج در این حکمت ربانی و صنع الهی مشاکلت است ای سائل بسیار فکر کن تا حقیقت و اسراری که از قلم مختار جاری شده ادراک نمائی و اگر معانی آن را ادراک کنی یقین می‌نمائی که آنچه ذکر شده حق است و نیست بعد از حق مگر ضلالت و خسران و شهادت می‌دهی که زمام کل علوم در قبضه قدرت سلطان غیب و شهود است و مفتاح این کنز اعظم و سرّ اکرم را بعضی نار دانسته‌اند و لیکن مفتاح المفاتیح عقل و درایت

ص ١٩٤\*\*\*

و درایت عاملین بوده و خواهد بود چه که مشاهده می‌شود اکثری از ناس اشیاء متضاده که در ظاهر و باطن مغایر و مخالفند گرفته و عمرها صرف نموده و می‌نمایند که این اشیاء متنافره حل شوند و امتزاج گیرند و این محال بوده و خواهد بود و حلّ طبیعی و امتزاج حقیقی حاصل نشود مگر به مشابهت و مشاکلت. ابکار اسرار مستوره که لازال در غرفات حفظیه عصمتیه الهیه مستور بود ظاهر و هویدا گشت لعلّ الله یحدث بذلک امراً ای سائل ظهور هر امری و احداث هر صنعتی به امر مسبب اسباب معلق و منوط شده یاقوت را از معدن او باید طلب نمود و همچنین جواهر حکمت را باید از معدن آن که حجر است طلب نمائی و از غیر آن نیابی اگر چه در تمام عمر تفحّص کنی ناظر شو به اسباب متوکّلاً علی الله مسبب الاسباب و انّه مفتّح الابواب و مربّی الارباب ای سائل معلوم شد که مقصود از ماء الهی نه هر آبی است بلکه ماء مقطّر از حجر مکرّم است و این ماء اگر چه در ظاهر به صورت ماء است و لکن در باطن نار است و اطلاق لفظ ماء بر او نظر به رطوبت و برودتی است که در ظاهر او مشهود است و اطلاق اسم نار نظر به دهنیت و کبریتیت که در باطن او مستور است پس این زیبق و کبریت اگر چه در صورت دواند در حقیقت و ذات

ص ١٩٥\*\*\*

یک شخص‌اند و اما نفس حجر اصلش از ماء است و مصنوع اوست فاعل است و حامل زیبقین است و صاحب نفسین و مطلع روحین و حرکت فعل اوست و از حرارت او احداث می‌شود سبحان الله اصل امر از یک شیء است و او در ذات خود واحد بوده مع ذلک به طبایع مختلفه و ظهورات متغایره و الوان متعدده و اسماء کثیره ظاهر گشته و نامیده شده ملاحظه کن مخزن و مبدء این امر واحد است و آن حجر است و بعد از تفصیل سه می‌شود چنانچه معلوم شد که از حجر روح و نفس خارج می‌شود معذلک در این الواح به چند اسم نامیده شده و در مقامی زیبق و کبریت و در مقامی روح و نفس و همچنین زیبقیَن و نفسیَن و روحین و فرّار و ماء الهی ذکر شده و مبدء جمیع این کثرات شیء واحد بوده و به اقتضای مقامات به تدبیر و اخراج الوان و اصباغ به اسمی موسوم گشته مثلاً در مقامی به زیبق نامیده شده لانّه یطیر من النّار وقتی به آب نامیده شده لرطوبته و برودته و در مقامی به کبریت مذکور شده نظر به کبریتی است که ماده اشتعال است و در او مستور است در مراتب تدبیر هر یک در مقامی به لون و اثری ظاهر می‌شود و به اقتضای آن به اسمی موسوم می‌گردند لذا نباید از اختلافات اسامی که در کتب مذکور است شبهه‌ای نمائی و یقین بدانی که اصل امر و مبدء آن شیء واحد است و

ص ١٩٦\*\*\*

و به اسماء لایحصی نامیده شده و به ظهورات متکثّره ظاهر گشته و همچنین حجر و مایخرج منه به معادن سبعه که در عرف حکماء متعلق به انجم سیّاره‌اند نامیده‌اند مثلاً در مقامی به نحاس نامیده‌اند للونها و بطئها فی الذوب و چون جسد به تدبیر سریع الذوب شد و از ظلمت خلاص و فارغ گشت به رصاص ابیض نامیده شد و چون صبغ حجر به قوّت زیبق محلول مصعّد شد به ذهب نامیده‌اند لاعتداله و ظهوره و لونه و اشراقه و اوست اکلیل الاکالیل و کبریت اصفر و ذهب حکماء و سرّ النّار و سرّ الاسرار و الّذی فاز به فقد فاز بما اراد و مابقی معادن را به همین قسم قیاس کن و به اخلاط اربعه صفراء و سوداء و بلغم و دم که ظهورات طبایع اربعه‌اند در شخص انسانی نامیده‌اند پس از خدا بخواه تا به معدن حکمت الهیه که در اشرف اجناس ثلاثه مکنون است به اعانت مظهر کلیه رحمانیه فائز شوی و راه یابی ای طالب اگر به مطلوب رسیدی جهد کن از متقیان و شاکران باشی چه که اوست کنز اعظم و حامل حجر مکرّم و به قدر حاجت از او اخذ کن و به نار یابسه تفصیل نما و بعد از تفصیل اخراج غیر مشاکل کن چون غیر مشاکلین خارج شدند و مشاکلین مهیا شدند این مقام تزویج اول حکما است پس این ماء الهی را که ذکر است و زوج است و فاعل است به ارض کبریتی

ص ١٩٧\*\*\*

که انثی و مفعول است تزویج کن چون چندی بر آید و بگذرد نطفه منعقد شود چه که گفتیم حجر مصنوع است و اوست کنز مکنون و سرّ مخزون پس این ولد نورانی که به قوه روحانی به وجود آمده و از عنصرَین متقاربین متشاکلین یعنی زیبق و کبریت موجود شده از بطن امّ خارج کن این زمان زمان تطهیر است و اگر گفته شود زمان تزویج است آن نیز صدق است و لیکن زمان تحلیل است بفهم ای سالک اشارات کلمات مالک اسماء و صفات را و به یقین بدان تا این حین کشف حجبات این علم اعظم و سرّ اقوم اقدم به این نحو نشده نه از برای اصفیا و نه از برای اولیاء قل سبحان ربّنا الاعلی الّذی ظهر باسمه الابهی مرّة اخری و اضطربت به من فی الارض و السّماء الّا من تمسّک بحبل المحکم الدرّی الّذی علّق بین ملکوت الانشاء بامر الله مالک الاسماء پس بگیر این ولد مکرّم را یعنی این ارض معقوده را که از نار کبریتی و ماء زیبقی به وجود آمده و به پاره‌ای از زیبق محلول که ماده و حقیقة اوست و از عنصر عالم اوست مخلوط نما و در آتش ملایم معتدل بگذار تا بعضی از آن ارض معقوده حل شود مجدّد آب اضافه کن تا آنچه از ذات کبریتی در این ارض طیبه مبارکه مکنون است به قوه مفتاح زیبقی حل شود و به این آب متحد گردد این عمل مکرر شود تا آنچه از صبغ که نار است و دهن است و حقیقة نفس است از ارض

ص ١٩٨\*\*\*

ارض خارج شود استغفر الله بیش از این اذن گفتن نیست و بعضی به زیبق وحده اکتفا نموده یعنی این محلول زیبقی که حامل صبغ شده و حقیقت کبریتی را به حکم جنسیت در خود پنهان نموده تفصیل نموده‌اند و صبغ مطهّر را از او اخذ کرده‌اند و عقد نموده‌اند و حل نموده‌اند و عمل را تمام کرده‌اند من بلغ الیه فقد بلغ الی الملک الاعظم این است زیبقی که در کتب مسطور است و اوست دم اطهر که به هوی نامیده شده و کبریت احمر و اگر چه این صبغ که خلاصه کبریت و زرنیخ است و فی الحقیقة مرکب از روح و نفس و جسد است و صاحب طبایع اربعه چه که به قوه روحانیه از هر رکنی اخذ نموده و با خود متّحد ساخته و احتیاج به رکن آخر نداشته و ندارد چه که حامل جوهر فاعل است و او بذاته صابغ است چه اگر بذاته صابغ نباشد محال است به تدبیر صبّاغ شود بلی تدبیر مخصوص آن است که این جوهر نفیس نورانی که از معدن الهی ظاهر شده و از وسخ و سواد و رطوبات خارجه مفسده غیر معتدله که مانع ظهور اثر و فعل اوست پاک گردد اوست آیه غلبه الهیه لذا به اکلیل غلبه نامیده شده چه که غالب است بر کل اجساد و لیکن اگر روح و نفس به ارض طاهریه نقیّه خود که به مغنیسیای بیضا و ارض عطشان نامیده‌اند تدبیر شود احبّ و اسلم است ولی به واسطه امتزاج نگیرند و اتحاد نپذیرند چه که این صبغ که به نفس رطبه و نوشادر جنسی معدنی نامیده شده و آب بوده و کسب دهنّیت از ارض خود نموده و هوا شده و بعد از نشف رطوبات به صورت نار که حقیقة کبریتی است ظاهر شده و به نفس یابسه

ص ١٩٩\*\*\*

موسوم گشت اگر او را به ارض یابسه بخورانی البته نار ارض را بگدازد در این صورت حلّ طبیعی و مزاج حقیقی مشکل است چه که ارض عطشان مستحق آب است اگر آتش دهی البته هلاک شود و هرگز زنده نشود پس باید این ارض یابسه را به آبی که از عنصر اوست و فی الحقیقة اصل و حقیقت و ماده اوست بنوشانی تا نبات حکمت ربانی از این ارض مبارکه انبات نماید مختصر آنکه ارض محتاج آب است و همچنین نار چه که غذای حرارة رطوبت است فکّر لتفهم ما هو المقصود و چون این دو رکن به تربیت آب معتدل شدند قابل امتزاج کلی خواهند بود و این آخر مقامات تزویج است و تزویج ثالث است و این ارض ثانی که غیر ارض اول است و فی الحقیقة بقیه ارض است و ارض باقیه است به رماد نامیده شده و انّها صابرة علی النّار لن یخرج و لن یهرب عنها پس این رضیع را که از لبن عذراء که از عنصر اوست و موافق است تربیت کن چنانچه از قبل ذکر شد که اگر غذای غیر موافق به او دهی در حین هلاک شود و ابداً به حدّ رشد و بلوغ که مقام تصرف و غلبه و تاثیر اوست نخواهد رسید و فی الحقیقة این ارض میّت است چه که روح او اخذ شده پس باید به اعانت روح مبعوث شود یعنی زنده و پاینده گردد و در عمل قمر احتیاج به صبغ نیست باید ارض را به روح وحده تشمیع نمود تا حل شود و تکرار نمود تا تمام و کامل گردد و اگر صبغ مطهّر به این ارض مشمّع بخورانی عمل شمس تمام است و دیگر مراتب تشمیع و حل و عقد منوط به عقل و درایت عامل و

ص ٢٠٠\*\*\*

و ظهور فعل است دخلی به تحدیدات وقتیه و عددیه ندارد چه که بسا شده بعد از مراتب تشمیع یک حل و عقد اثر ظاهر شده و بسا شده از سه بار تجاوز نموده و الامر بید الله یظهر کیف یشاء و یا آنکه اصل حجر را به ماء الهی و مفتاح زیبقی حل کن و آنچه از او اخذ شد مجدداً بر ارض باقیه مسلط کن و لکن به تدریج که یک مرتبه غرق نشود و چندان تکرار نما تا جمیع ارکان از روح و نفس و جسد آب شوند و این است که گفته شد للحجر طریق جوّانی و هو ماء فی منظره و نار فی طبیعته محرق بحرارته کلّ ما فی طباعه پس به آتش ملایم بگذار تا حرارت نار رطوبات را از این میاه جذب نماید و صورت ناری که در ذات این میاه مضمر و باطن است ظاهر شود و صورت مائی مضمر گردد و چون دهنیة باطنیه ظاهر شد ناچار عقد شود پس حل کن و عقد کن تا فاعل گردد و از این بیان که از قلم رحمن جاری شد میزان طبیعی مکنون مستور واضح و مبرهن گشت دیگر احتیاج به میزان خارجه ندارد و لو تعرف ما ذکر لتفرح و تجد نفسک ملک الارض کلها و توقن بانّ مفاتیح العلوم فی قبضة سلطان معلوم الّذی به شقّت حجبات الموهوم و انّه لهو الحق علّام الغیوب لا اله الّا هو المهیمن القیّوم و یا اگر خواهی جوهر فاعل را به شباک تدبیر صید کنی پس بگیر حجر را و به آب او سحق نما تا آنچه صبغ است و سریع الانحلال است به این آب مفتاحی که زیبق است حل شود اوست دهن اعظم و زیبق شرقی و هوای حقیقی و

ص ٢٠١\*\*\*

روح الهی و ذهب ذی الجناحین که به قوه جناحین یعنی آب مفتاحی و نار عنصری طیران نموده و متصاعد شده و لیکن فی الحقیقة جناحَین رکنین اعظمین فاعلین است که در نفس اوست و به این دو جناح سایر است در کل اجساد و اوست طبیب بحر که صحّت اجساد علیله مریضه از برّیه و بحریه و معدنیه به حذاقت او منوط است و اوست مظهر اسم الله الغالب و اسمه الغنی و اسمه القادر اشهد له و ملائکته و انبیائه بانّا بیّنّا فی هذه الالواح ما کان مستوراً فی ازل الآزال و بذلنا المتبصرین علم اللاهوتی المکنون المصون الّذی کان مستوراً فی سبحات الجلال و نوصی عباد الله بتقوی الله و اتّباع امره و الانقطاع عمّا سواه انّه ولیّ من والاه و انّه علی کل شیء قدیر ای سائل بشنو نصح قلم امر را و چون اراده این صنعت مکنونه نمودی اول تعقل و تفکّر نما که این صنع اکبر وجود دارد و یا آنکه مثل سیمرغ و عنقای عباد است که اسم بی‌مسمّایند و این اشیاء باید متشاکله و متقاربه باشند و یا مختلفه و متضادّه و چون مطلع شدی و یقین نمودی به وجود و معدن آن در تحصیل اگر جهد نمائی لا بأس علیک و الیوم حکمای ارض این سرّ ربّانیه و حکمت الهیه را انکار نموده‌اند و نزد خود به برهان ثابت کرده‌اند که چنین چیز محال است و اگر دلائل قوم ذکر شود به طول خواهد انجامید باری سبب انکار حفظ ید مختار است که این کنز را از ابصار خائنین و ایدی سارقین حفظ فرموده و لکن عنقریب بعضی تصدیق نمایند

ص ٢٠٢\*\*\*

و اذعان کنند و ظهور این کنز مستور بین هؤلاء علاست بلوغ دنیا است و بعد از بلوغ خطر عظیم و بلای عقیم عالم و اهل آن را از عقب مگر آنکه کل در رضوان الهی وارد شوند ای طالب نصح غلام مسجون را بشنو و قبل از علم عامل مشو و از غیر معدن عامل مباش قد قدّر لکل شیء سبب و لکل امر مخرج ان اردته لا تغفل منه ادخل کل بیت من بابه کذلک نزّل من قبل و اذاً فی هذا اللّوح المبین در معدن این صنع اعظم تفکّر کن تا یقین نمائی و عارف شوی. از قبل از قلم اعلی نازل که در اشرف اجناس ثلاثه موجود است درست تعقل نما در عالم اصغر است و عالم اصغر حاکی از عالم اکبر بل محیط بر آن و افلاک را عالم اکبر دانسته‌اند و اجناس ثلاثه حیوان و نبات و حجر که مقصود از آن معادن است گفته‌اند و همچنین در اشرف ارکان موجود و گفته‌اند در طور است یعنی طوری که مضاف و منسوب به عالم اصغر است و اگر نفسی به این تلویحات که ابلغ از تصریح است ملتفت نشود و حق را نیابد تعرّض او به این علم مصلحت نبوده نخواهد بود فو محبوبی الابهی ما قصرتُ و ما کتمت و لکنّ الله یرزق من یشاء و انّه لهو المعطی الوهّاب بدان در اصل حجر اختلاف بسیار است بعضی ذهب را دانسته‌اند و بعضی روح را و بعضی زاج را گفته‌اند و بعضی زیبق و کبریت را دانسته‌اند و بعضی شعر و ادبار و نحاس و امثال آن گفته‌اند و اکثری بیضه دانسته‌اند و کتب مشحون است به این اذکار

ص ٢٠٣\*\*\*

و تو به عقل و درایت در این الواح تفکّر نما تا به یقین صادق مبین معدن حجر را بشناسی و به هر کتابی مطمئن مشو چه که اکثری از ظالمین چون فی الجمله در کتب تتّبع نموده‌اند به تصنیف و تألیف مشغول شده‌اند اَتحسب انّ اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الّا کالانعام بل هم اضلّ سبیلاً ضلّوا و اضلّوا و عنده علم کل شیء و کل شیء فصّلناه تفصیلاً و هم چنین بعضی از حکماء نوشته‌اند آنچه را که ابداً ادراک ننموده‌اند باری صادق و کاذب در هر عصری بوده پس عقل را که ودیعه ربّانیه است سراج کن و به این سراج وهّاج در ظلمات کلمات وارد شو که شاید از فضل مالک اسماء و صفات به چشمه حیات برسی ابداً به روایات و اشارات احدی مطمئن مشو چه که مشاهده شد نفس مشرک بالله و شارب دماء اولیائه در سنین معدودات که تلقاء وجه حاضر بود و از هر علوم و فنون چیزی استماع نموده و همان را نوشته و به مردم داده و به این جهت اظهار فضل نموده از جمله نفسی مذکور نموده که مخصوص او اوراقی در این علم نوشته مع آنکه و الله الّذی لا اله الّا هو به حرفی از آن مطلع نیست و از جمله عمل مناصفه را برای ابلهی مثل خود نوشته و این قدر شاعر نیست که امثال این اعمال لم‌یزل مردود حق بوده چه که مناصفه از اصل خدعه و مکر است و عمل به آن حرام استغفر الله العظیم من عمل هؤلاء الزنیم و ای کاش عالمی در این فن قطع نظر از عمل

ص ٢٠٤\*\*\*

عمل علماً آن ملحد عنود را می‌آزمود فو الله العزیز المحمود و این غلام بل ما کان و ما یکون از امثال آن نفوس متحیّرند و لکن صاحب سمع صوت اصلی را از صوت عاریتی تمیز دهد چه که ما یظهر من الحق بنفسه یشهد بانّه من الحق و لیس له کفو و لا شبه فی الملک و لکن این در صورتی است که اهل سمع و بصر موجود باشند و فی کل الاحوال انّ الله غنی حمید از حق تعالی علمه توفیق بخواه و بعد در این الواح و بعضی الواح عربیه و فارسیه که در این علم از قلم قیّوم نازل شده نظر نما تا بر اصل و ماده امر مطلع شوی و بعد از اطلاع شروع در عمل نما انّه لیهدی من یشاء الی صراط مستقیم و الحمد لله ربّ العالمین محض فضل رشحات علم و معانی از سحاب بیان رحمانی ترشح نمود و الّا الیوم یوم سؤال و جواب نیست باید کل نفوس از کل اشیاء منقطع شوند و به تبلیغ امر الله و نصرته مشغول گردند من وجد لذّة هذا المقام لا یلتفت الی دونه و یفدی نفسه حبّاً لربّه العزیز الکریم نسئل الله بان یسمعنا ندائه من سمع لا یسکن و الّذی سکن انّه ما سمع و یستقیمنا علی امره و انّ هذا فضل قد کان اعظم من کل عظیم و یوفّقنا علی ما اراد و یرزقنا حلاوة حبّه و ذکره و انّه لهو المقتدر العزیز القدیر انّا زیّنّا سماء البیان بکواکب درّیات الّتی هی اربع کلمات محکمات الاولی فاعلم انّا سترنا المعادن کلها وجدنا معدن الحجر و العقل فی طور واحد سبحان من انفجر من الاحجار الانهار و اودع فیها جوهر المختار الّذی لا یغرقه المیاه و جعله مفتاح الاعظم لخزائنه الّتی سترها عن الابصار الّا

ص ٢٠٥\*\*\*

لمن شاء و اراد انّه لهو العزیز المختار. الثانیة فاعلم بانّا مرّة نذکر الحجر و نعنی به حامله لذا قیل و قلنا فی الواح شتّی انّه موجود فی کل مکان اعرف یا ایّها الانسان حکمة الرّحمن ثمّ اشکره فی کل الاحیان الثّالث قد بیّنّا میزان الطبیعی فی غیاهب الکلمات بالرموز و الاشارات ثمّ بیّن ما اراد الحکماء من المیزان فی اکثر الاعمال و هو فی الکیفیّة دون کمیّة و هی المشاکلة فاعرف قدر هذه النعمة الّتی نزّلت من السّماء کل شیء فصّلناه تفصیلاً رحمة من لدنّا لاهل البهاء الرّابعة فاعلم بانّ المقصود من الولد هو ما یولد من الزیبق و الکبریت و هو الجوهر المطلوب الّذی یصعد فی الارض بقوة الماء و لو نقول انّ المولود ارض لحق کما قلنا من قبل لانّه فیها کذلک بیّنّا بلسان الفارسی المبین و انّه لسید الجواهر و المعادن کلها و انّه لولد الّذی یطلب لبن العذراء ان ارضعه لیصیر بالغاً شابّاً کاملاً. لا تضطرب من اختلافات بیانات مالک الاسماء و الصّفات کلها یرجع الی نقطة واحدة کما انّ العلوم فصّلت من النقطة و کذلک الصنایع تفصّل من النقطة التکوینیة و هی الحجر و البهاء علی من توجّه الی المنظر الاکبر و اطّلع باسرار القدر.

ص ٢٠٦\*\*\*

**بسم الله البهیّ الابهی**

صلّ اللّهمّ یا الهی علی مشارق الانقطاع فی الابداع و مطالع التّقوی بین الوری الّذین سمعوا ندائک الاحلی و اقبلوا و قالوا انت ربّنا العرش و الثّری و مالک هذا الیوم الّذی بنوره اشرقت الارض و السّماء لا اله الّا انت العلیّ الابهی اذا فزت بلوحی و اخذک جذب آیاتی 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 الی موجدها و الخلق الی خالقهم انّک انت الّذی حملت الشدائد کلّها و البلایا باجمعها اشهد انّک قمت علی امر الله بسلطان ما منعته سطوة الملوک و لا ضوضاء المملوک اسئل الله بک بان یؤیّدنی علی هذا الامر علی شأن لا یمنعنی شیء من الاشیاء و یوفّقنی علی میقاته الکبری انّک انت المقتدر علی ما یشاء ای ربّ ترانی قائماً لدی باب فضلک و متشبّثاً باذیال رداء هدایتک اسئلک بالاسم الّذی به انقلبت الارض و صار عالیها سافلها بان تغفر لی و لمن اقرّ بوحدانیّتک و فردانیّتک ثمّ انطقنی بثنائک بین خلقک لاقوم بحولک علی ما فات عنّی فی ایامک ای ربّ قد مضت ایامی و سوف یمضی ما بقی منها اسئلک بان لا تطردنی عن سرادق رحمتک و لا تبعدنی عن ظلّ سدرة جودک ای ربّ اشهد بانّی انا الفقیر المسکین و انّک انت الغنی المقتدر الکریم ای ربّ لا تنظر الی عبادک و اعمالهم تلقاء مدین امرک فانظر الی سماء عطائک و بحر جودک و شمس فضلک انّک انت المهیمن الّذی نطق کل شیء بسلطنتک و اقتدارک لا اله الّا انت المتعالی العزیز الکریم.

ص ٢٠٧\*\*\*

[لوح حوریه، تکرار شده در اوایل همین کتاب]

**بسمی الّذی به نزّلت الآیات بالحق و ظهرت البیّنات بالعدل**

سبحانک اللّهمّ یا الهی اذکرک فی هذا الحین الّذی فیه اشرقت شمس الوهیّتک من افق سماء سناء سیناء لاهوت ازلیّتک و برقت انوار ربوبیّتک من صبح عماء لقاء بقاء جبروت صمدیّتک و استضائت ظلمات الملک من لمعان ضیاء بداء ملکوت احدیّتک بحیث ظهرت جنّة الفردوس فوق جنان عز هویّتک و غرست فیها الاشجار باسمک و اثمرت کلها باثمار علمک و تحرّکت فیها نسمات روحک و نفحات قدسک و قدّرت فیها جوهر نعمتک و ساذج رحمتک و کشفت فیها خزائن امرک و کنائز حکمتک و اجریت فی اطباقها انهار مجدک و شرائع عز بقائک و عیوناً من کوثر البقاء فضلاً من عنده فلمّا اردت اظهارها ارفعتها الی عرش الکبریاء و العظمة و زیّنتها بانوار القدره و القوة و تجلّیت علیها بانوارک السرمدیّة و اوقدت فیها السُّرج الابدیّة فی الزجاجات القدمیّة اذا جاء حکمک الاعلی بجوهر القضاء فی نقطة الامضاء بخروج طلعة منها لتظهر لجمال عز ازلیّتک و بدایع انوار صمدیّتک فطلعت الحوریة الّتی کانت فی ازل الآزال فی سرادق القدس و الحفظ و الجلال و کان مکتوباً علی جبینها من المداد الاحمر و القلم الاخفی تالله هذه حوریة ما اطلع علیها الّا الله العلیّ الاعلی و طهّر الله ذیل عصمتها عن عرفان ملأ الاسماء فی ملکوت البقاء و ترجوا لقائها قاصرات الطرف فی الغرفات النّوراء فلمّا طلعت من قصرها لاحظت بطرفها الی السّماء انصعق اهل السّموات من انوار وجهها و نفحات طیبها و التفتت بطرفها الآخر الی جهة الارض و انجذبت اهلها من بدایع جمالها و حسن بهائها و لک الحمد یا الهی علی ما اشهدتنی بدایع صنعک فیها و جوامع قدرتک فی وجهها عند ذلک علّقت و تعلّقت و سارت فی السّماء کانّها تمشی علی العروة

ص ٢٠٨\*\*\*

الحمراء فی قطب الهواء و کانّی وجدت بانّ سلسلة الوجود تحرّکت من حرکة شعرها حینئذ برزت و تقرّبت و جائت حتی وقفت تلقاء وجهی و کنت متحیّراً فی الطاف خلقها و ظهورات خلقها اذاً وجدت فی نفسی ولهاً من شوقها و جذبة من حبّها رفعت یدی الیها و کشفت النقاب من کتفها وجدت شعراتها معلّقة علی ظهرها حتی بلغت قرب رجلها اذا هبّت الریح علی مجعّدات شعرها من طرف الیمین من کتفها تعطّرت السّموات و الارض من نفحات طیبها و اذا مالت الی طرف الشمال من جانبها اشرقت الآفاق من تجلّیات وجهها کانّ بحرکة شعرها اهتزّ جوهر الحیوان فی سرائر الامکان و جری کوثر البرهان فی حقائق الاکوان سبحانک یا الهی و سیدی و لک الحمد یا منائی و رجائی فی ما اشهدتنی فیها من ظهورات عنایتک و تجلّیات شمس فضلک من جمالها و شئونات القوة من جلالها مرّة رأیتها کانّها ماء عذب رائق سیّال جری فی حقائق الموجودات و غیاهب الممکنات و ایقنت بانّ کل الوجود کان باقیاً ببقائها و دائماً بدوامها مرّة وجدتها ناراً توقد من شجرة الهیة و سدرة ربّانیة کانّ عنصر النّار خلق بجذوة من قبساتها و ذابت الاکباد من حرارة جذبها اذاً اهتزت حقائق الکائنات شوقاً للقائها و ذوقاً لوصالها قد تضوّع عرف الرّحمن من منافذ ثوبها سبحان الله موجدها و محدثها و خالقها و مرّة غنّت بلحن علی لحن الورقاء فی جبروت السناء و اخری علی اللحن البدیع من غیر کلمة و لا حرف و لا صوت کانّ الکتب ظهرت فی تفسیر تغنّی من تغنّیاتها بحیث وجدت و عرفت کل المعانی فی نقطة فمها فلمّا توجّهت بتمام ارادتی الی رنّاتها و غنّاتها سمعت مرّة ذکر الله العلیّ العظیم و اخری ذکر الحیّ القدیم من لحنات سرّها اذاً صرت منجذباً من نغماتها و مولّهاً سکراناً من

ص ٢٠٩\*\*\*

من ترنّماتها و رفعت یدی مرّة اخری و کشفت الحجاب عن ترائبها اشرقت السّموات من تلؤلؤ نورها و اضائت الممکنات من ضیائها و سطعت شموس مشرقات و اقمار لائحات کانهنّ خلقن من لمعان وجهها وجدت نفسی متحیّرة من قلم الصنع و ما رقم فی هیکلها کانّها ظهرت علی هیکل الرّوح فی هیئة النّور و تحرّکت علی ارض الهویّة بجوهر الظّهور و شاهدت بانّ الحوریات اخرجن رؤسهنّ من الغرفات و صرن معلّقات فی الهواء فوق رأسها لعمر الله اخذت الحیرة کل الوجود من جمالها و اعتدال ارکانها سبحان الله من کان موجدها و صانعها و مبدعها و مظهرها و کدت ان انصعق ممّا وجدت من روائح قدسها و نفائس انسها التفتت الیّ بتمامه و فتحت شفتیها اشرق النّور من ثغرها کانّ لئالی الامر ظهرت من کنوزها و قالت من انت قلت عبد الله و ابن امته قالت اجد منک آثار الحزن الّذی ما شاهدت فی احد دونک کانّی اری بانّ الامکان حزن بحزنک فی سرّه بحیث اجد سراج السرور فی مشکوة قلبک مخموداً و انوار البهجة من مصباح سرّک مقطوعة اقسمک بالله الّذی لا اله الّا هو لاتستر عنّی ما ورد علیک و اطّلعنی لاطّلع فی امرک علی الحق القیّم و لو کان اقلّ من الطفح قلت لها لا تسئلینی فی ذلک لانّک لن تستطیع ان تسمع منّی فی حزنی اقلّ من الذّرّ ذرّاً اقسمک بالله المقتدر المهیمن القیّوم ان ترفعی یدک عنّی و اترکینی وحدی ثمّ ارجعی الی محلک فی الفردوس و لا تسئلینی عمّا لا اقدر ان اذکر لک اقلّ من الحرف رمزاً فلمّا عرفت تزلزل سرّی و تفجّع قلبی و صریخ کینونتی و تبلبل ذاتیّتی و احتراق عظمی و ارتعاش جسمی و اضطراب نفسی نادتنی و قالت اَیکون

ص ٢١٠\*\*\*

لک من اخت لتبکی فی قضائک او من ناصر یعینک فی ضرّک و یرافقک فی وحدتک قلت لها و حزنی الّذی ما اتاه من سرور لاتسئلینی فی شیء انظری الی قلبی لیظهر لک ما تطلبین منّی اذاً مال رأسها الی جهة قلبی و کانت متفحّصة فی ارکانی و جوارحی و عظامی و حشائی کانّها فقدت شیئاً و تطلب فی مکان دون مکان و تفحّصت زماناً طویلاً و رفعت رأسها حتی بلغ صدری شاهدت بانّها انقلب حالها و حرکت رأسها مرّة الی الیمین و مرّة الی الیسار بحسرة و حزن و اخری شاهدت الارض بحیرة و همّ و رأیت حرکة شفتیها کانّها تنطق بحرف تحت لسانه توجّهت باذنی الیها سمعت حنیناً ضعیفاً خفیفاً خفیّاً کانّه یظهر من سرّ کینونتها فی مستسرّ قلبها فلمّا قربت رأسی الی فمها سمعت کلمات لا اقدر ان اذکرها و لو اذکر الله لا یبقی شیء فی الملک من حرقة کبدها و احتراق سرّها و بعد ذلک خاطبنی و قالت نفسی فداک یا فتی ما رأیت احداً مثلک و ما شاهدت نفساً شبهک قد طال فیک حیرتی زاد علی امرک اضطرابی یا لیت ما خلقت و ما ولدت من نفحة الله فی مدینة القدس فی الغرفة النّوراء و ما شربت لبن القرب من عیون البهاء فوا حسرة علی ما عرفت و شاهدت و وا اسفا علی ما ادرکت و علمت کلّما فحصّت ما وجدت فیک من قلب لا اطّلع علی امرک منه فلمّا سمعت رفعت رأسها وجدت عینیها فاضتا بالدم کانّ البحور ظهرت من قطرة من دموعها و جرت علی خدّیها کغیث هاطل بلا تعطیل و لا تعویق و لمّا وقعت عینها علی عینی اخذ البکاء زمام الصبر عنها اذاً ضجّت بضجیج لن اقدر اصفه

ص ٢١١\*\*\*

و اذکره حتی بکیت ببکائها و رفعت یدیها الی کتفی و وضعت یدی علی کتفیها و بکینا بما لا یحصی ببیان و لمّا سکنت عن بکائها قالت اقسمک بالّذی سخّر الاقلام بیدک و جری منها شاء و اراد بان تخبرنی بما ورد علیک لاکون مصاحبة لمصائبک فی الملأ الاعلی و الجبروت الاسنی قلت لها یا حبیبتی و عمری و عمرک لست اقدر ان افسّر لک ما مسّنی من المصیبات و لکن انظری الی کبدی لعلّ تجدین فیه ما یغنیک عمّا تطلبینه من سرائر امری الاخفی اذاً نکست رأسها مرّة اخری الی کبدی و تفحّصت اکثر من ان یذکر فی جبروت الجلال او یعدّ فی الملک بلسان اهل المقال و ما وجدت منه فی محلّه من اثر حینئذ شاهدت بانّ الارض زلزلت من تزلزل سرّها و ارتجفت القلوب من ارتجاف قلبها کانّها مکثت زماناً بعد زمان و قبل کل زمان و فوق کل زمان ثمّ رفعت رأسها فصرخت بصریخ صرخ من فی السّموات و انشقّت الارض و تزلزلت البلاد و نسفت الجبال ثمّ نادتنی و قالت یا فتی حیّرتنی فی امرک و اهلکتنی فی فعلک و ما وجدت احداً بلا قلب و لا کبد و لا نفس کیف باقیاً علی الارض و تکون فی الملک موجوداً و بعد ذلک ضجّت و اضطربت و نادت و سقطت بوجهها علی التراب و لمّا توجّهت الیها وجدتها مطروحة علی الارض کانّها ما خلقت فیها و فارق الرّوح منها اذاً صرخت الحوریات و رجعن کلهنّ الی قصورهنّ و سرادقهنّ و مساکنهنّ ترکن ما قدّر لانفسهنّ و خلق لذواتهنّ و کنت قائماً علی جسدها و بعد ذلک اخذتها و غسّلتها بمدامع عینی و طویتها فی ثیابی فلمّا وضعتها علی التراب

ص ٢١٢\*\*\*

تقرّبت بفمی الی اذنها الیمین و بشّرتها بما لا یقدر احد ان یسمع منّی فی حقّها اذاً اهتزّت من کلمة الله فی نفسها و بشّرتنی بما لا ینبغی ان اذکره و لا اتنفّس به و بعد ذلک اودعتها فی اوعیة القدس و ارجعتها الی المحل الّذی قدّر لها کذلک نلقی علیکم یا ملأ الفردوس من رؤیا البقاء عبّروا الیّ ان کنتم لرؤیا الرّوح تعبّرون.

**هو المشفق الکریم**

ان‌شاءالله به عنایت الهی فائز باشید و بما یهذّب به اخلاق متوجّه و ناطق یا طبیب ناس غافلند و مربی لازم دارند و به معلم محتاجند باید به عنایت الهی و حکمای عصر امراض خود را بیابند و در صدد معالجه بر آیند جهد نمائید که شاید ناس غافل ثمره اعمال حسنه و اخلاق مرضیه را ادراک نمایند اگر به این مقام فائز شوند هر یک خودرا مصلح و مهذّب و موصل غافلین مشاهده نمایند قلم مظلوم در اکثر احیان به محبّت و شفقت و اتحاد امر فرموده و نصرت مذکوره در الواح را به تصریح تمام ذکر نموده معذلک ملاحظه می‌شود بعضی فساد را اصلاح دانسته‌اند و از نصرت شمرده‌اند لا فو الّذی خلق العالم بکلمة من عنده نصرت امر الله به حکمت و بیان بوده و آن هم به کمال روح و ریحان معلّق گشته از حق می‌طلبیم جمیع را مؤیّد فرماید به آنچه الیوم سزاوار است بگو ای عباد از برای عمار عالم از عدم به عرصه وجود آمده‌اید فساد و جدال شأن انسان نبوده و نیست الیوم اگر نفسی سبب حزن شود من ایّ ملّة کان لدی المظلوم محبوب نبوده یشهد بذلک لسان ظاهری و لسان باطنی و عن ورائه کل عارف بصیر و کل عالم سمیع. اصل مذهب که از سماء امر الهی [ناتمام است. ادامه لوح مبارک در آیات الهی ج2 ص91، هفتم شهر النور]

ص ٢١٣\*\*\*

[رساله سؤال و جواب] **هو العلیّ العظیم**

سؤال: از عید اعظم

جواب: اوّل عید عصر 13 ماه دوّم از شهر بیان است. یوم اوّل و تاسع و دوازدهم عید اشتغال به امور حرام است.

سؤال: از عید مولود

جواب: مولود اقدس ابهى اوّل فجر یوم دوّم محرّم است و یوم اوّل مولود مبشّر است و این دو یک یوم محسوب شده عندالله.

سؤال: از آیتین

جواب: للرّجال اِنّا کلٌّ لِلّهِ راضیون. لِلنّساء اِنّا کلٌّ لِلّه راضیات.

سؤال: اگر نفسى سفر کند و میقات رجوع یعنى مدّت سفر را معّین ننماید و مفقود الخبر و الاثر شود تکلیف ضلع چیست

جواب: اگر امر کتاب اقدس را شنیده و ترک نموده، ضلع یک سال تمام تربّص نماید و بعد اختیار با اوست در معروف یا اتّخاذ زوج و اگر شخص امر کتاب را نشنیده ضلع صبر نماید تا امر زوج او را خداوند ظاهر فرماید و مقصد از معروف در این مقام اصطبار است

ص214\*\*\*

سؤال: از آیهء مبارکهء انّا لَمّا سمعنا ضجیج الذّرّیات فى الاصلاب زدنا ضعف ما لهم و نقصنا عَنِ الاُخرى

جواب: مواریث در کتاب الهى 2520 سهم شده که جامع کسور تسعه باشد و این عدد هفت قسمت می‌شود هر قسمتى به صنفى از ورّاث می‌رسد چنانچه در کتاب مذکور است از جمله کتاب طاء، نُه شصت که عدد مقت می‌شود مخصوص ذرّیه مقرّر شده و معنى قوله تعالى زدنا ضعف ما لهم یک مثل آن بر آن افزودند عدد دو طاء می‌شود و آنچه زیاد شد از سائرین کم می‌شود مثلاً نازل شده و للازواج مِن کتاب الحاء على عدد التّاء و الفاء یعنى هشت شصت که عدد تاء و فاء می‌شود از براى ازواج مقدّر شده حال شصت و نصف که عدد 90 می‌شود از ازواج کم شده و بر ذرّیه افزوده و همچنین الى آخر که عدد آنچه کم شده 9 شصت می‌شود که بر 9 شصت اوّل افزوده شده.

سؤال: از میراث اخ یعنى اگر برادر از طرف مادر و پدر هر دو باشد وارث است یا از یک طرف هم باشد وارث است

ص215\*\*\*

جواب: اگر برادر از طرف اب باشد حق او على ما ذکر فى الکتاب به او می‌رسد و اگر از طرف امّ باشد ثلث حق او به بیت العدل راجع است و دو ثلث به او و کذلک فى الاخت.

سؤال: در باب ارث مقرّر شده که اگر ذرّیه موجود نباشد حقوق ایشان به بیت العدل راجع است هر یک از سائر طبقات هم هر گاه موجود نباشد مثل اب و امّ و یا اخ و اخت و معلم حقوق آنها راجع به بیت العدل است و یا قسم دیگر است

جواب: آیهء مبارکه کافى است قوله تعالى من مات و لم یکن له ذرّیة ترجع حقوقهم الى بیت العدل الخ و الذّى له ذرّیة و لم یکن مادونها عمّا حدّد فى الکتاب یرجع الثّلثان ممّا ترکه الى الذرّیة و الثّلث الى بیت العدل الخ یعنى اگر کسى بمیرد و ذرّیه نداشته باشد حقوق ذرّیه به بیت العدل راجع است و اگر ذرّیه باشد و سائرین از ورّاث نباشند دو ثلث از میراث به ذرّیه می‌رسد و ثلث آخر به بیت العدل راجع این حکم در کلّ و بعض هر دو جارى است یعنى هر کدام از سائر ورّاث نباشند

ص216\*\*\*

نباشند دو ثلث به ذرّیه راجع و ثلث به بیت عدل.

سؤال: از نصاب حقوق الله

جواب: نصاب حقوق الله 19 مثقال از ذهب است یعنى بعد از بلوغ نقود به این مقدار حقوق تعلّق می‌گیرد و امّا سائر اموال بعد از بلوغ آن به این مقام قیمةً لا عدداً و حقوق الله یک مرتبه تعلّق می‌گیرد. مثلاً شخصى مالک شده هزار مثقال از ذهب را و حقوق آن را ادا نمود بر آن مال دیگر حقّ الله تعلّق نمی‌گیرد مگر بر آنچه تجارات و معاملات و غیرهما بر آن بیفزایند و به حدّ نصاب برسد یعنى منافع محصوله از آن. در این صورت بما حکم به الله باید عمل شود الّا اذا انتقل اصل المال الى ید اخرى اذاً یتعلّق به الحقوق کما تعلّق اوّل مرّةٍ در آن وقت حقوق الهى باید اخذ شود. نقطهء اولى می‌فرماید از بهاء کلّ شیء که مالکند باید حقوق الله را ادا نمایند ولکن در این ظهور اعظم اسباب بیت و بیت مسکون را عفو نمودیم یعنى اسبابى که مایحتاج به است.

سؤال: حقوق الله و دیون میّت و تجهیز اسباب کدام مقدّم است

ص217\*\*\*

جواب: تجهیز مقدّم است بعد اداء دیون بعد اخذ حقوق الله و اگر مال معادل دیون نباشد آنچه موجود است به مقتضاى دیون قلیلاً و کثیراً قسمت شود.

سؤال: در کتاب اقدس نهى از حلق رأس شده و در سورهء حجّ امر به آن

جواب: جمیع مأمورند به کتاب اقدس. آنچه در آن نازل آن است حکم الهی ما بین عباد و حلق رأس از قاصدین بیت عفو شده.

سؤال :اگر در ایام اصطبار اقتران واقع شود و بعد ندامت حاصل گردد آیا ایام قبل از اقتران از ایام اصطبار محسوب است و یا آنکه سال را از سر گیرد و آیا بعد از طلاق تربص لازم است یا نه

جواب: اگر در ایام اصطبار الفت به میان آید حکم زواج ثابت و باید به حکم کتاب عمل شود و اگر ایام تربص منتهى شود بما حکم به الله واقع گردد تربص لازم نه و اقتران مرء یا مرئه در ایام اصطبار حرام است و اگر کسى مرتکب شود باید استغفار کند و نوزده مثقال ذهب به بیت العدل جزای عمل برساند .

سؤال: بعد از قرائت آیتین و اعطاء مهر اگر کُره واقع شود طلاق بدون

ص218\*\*\*

بدون اصطبار جائز است یا نه

جواب: بعد از قرائت آیتین و اعطاء مهر قبل از قران اگر ارادهء طلاق نماید جائز است ایام اصطبار لازم نه ولکن اخذ مهر از مرئه جائز نه.

سؤال: معلّق بودن امر تزویج به رضایت ابوین از طرف مرد و زن هر دو لازم یا از یک طرف کافى است و در باکره و غیرها یکسان است یا نه

جواب: تزویج معلّق است به رضایت پدر و مادر مرء و مرئه و در باکره و دون آن فرقى نه.

سؤال: در صلوة امر به توّجه به سمت قبله نازل، در اذکار توجه به کدام سمت باید کرد

جواب: در صلوة حکم قبله ثابت و در اذکار حکم ما انزله الرّحمن فى الفرقان جارى اینما تولّوا فثمّ وجه الله.

سؤال: از ذکر در مشرق الاذکار فى الاسحار

جواب: اگر چه در کتاب الهى ذکر اسحار شده ولکن در اسحار و طلوع فجر و بعد از طلوع فجر الى طلوع آفتاب و دو ساعت هم بعد از آن لدى الله مقبول است.

سؤال: از حمل جنازه که می‌فرماید به قدر مسافت یک ساعت حمل شود آیا در برّ و بحر هر دو این حکم جارى است یا نه

جواب: در برّ و بحر هر دو این حکم جارى اگر چه ساعت کشتى بخار باشد

ص219\*\*\*

و یا ساعت سکهء حدید مقصد مدّت یک ساعت است دیگر به هر نحو باشد. ولکن هر چه زودتر دفن شود احبّ و اولى است.

سؤال: در باب گمشده که بعد از یافتن چگونه معمول شود

جواب: اگر در شهر یافت شود یک بار منادى ندا کند و اخبار دهد اگر صاحب آن یافت شد تسلیم نماید و الّا یک سنه صبر کند اگر صاحب آن یافت شد آنچه مصروف منادى نموده اخذ و مال را تسلیم کند و اگر یک سنه گذشت و صاحبش معلوم نشد در آن تصرّف نماید و اگر گمشده از مصروف منادى کمتر و یا مثل آن باشد پس از یافتن یک روز صبر کند اگر صاحبش یافت نشد تصرّف نماید و اگر در صحرا یافته سه روز صبر کند اگر صاحبش معلوم نشد تصرّف نماید.

سؤال: در باب وضو اگر شخصى مثلاً به حمّام رود و تمام بدن را بشوید باز وضو باید گرفت یا نه

جواب: در هر حال باید حکم وضو را مجرى دارد

سؤال: اگر شخصى در خیال جلاى وطن باشد بالفرض و اهل او راضى نشود و منجر به طلاق گردد و ایام تدارک سفر طول کشد تا یک سنه آیا از ایام اصطبار محسوب است و یا آنکه از یوم مفارقت

ص220\*\*\*

مفارقت باید حساب شود و یک سنه صبر نماید

جواب: اصل حساب از یوم مفارقت است ولکن اگر قبل از مسافرت به یک سال مفارقت نمایند و عرف محبّت متضوّع نگردد طلاق واقع و الّا از یوم مسافرت حساب نمایند تا انقضاى یک سنه به شروطى که در کتاب اقدس نازل شده .

سؤال: از بلوغ در تکالیف شرعیه

جواب: بلوغ در سال پانزده است. نساء و رجال در این مقام یکسان است.

سؤال: از آیهء مبارکهء فى الاسفار اذا نزلتم و استرحتم المقام الامن مکان کلّ صلوةٍ سجدة واحدة

جواب: این سجده قضاى نمازی است که در اثناى حرکت و مواقع ناامن فوت شده و اگر در وقت نمازى در جاى امن مستریح باشد باید همان نماز موقوت را به جاى آورد و این حکم که در قضا نازل در سفر و حضر هر دو یکسان است .

سؤال: از تعیین سفر

جواب: تعیین سفر نه ساعت از قرار ساعت مصنوع و اگر مسافر در جائى توقّف کند و معین باشد توقّف او تا یک شهر بیان، باید صائم شود و اگر اقلّ از یک شهر باشد صوم بر او نیست و اگر در بین شهر صوم وارد شود به جائی که یک شهر بیانى در آنجا توقف می‌نماید باید سه روز

ص221\*\*\*

افطار کند و بعد از آن مابقى ایام صائم شود و اگر به وطن خود رسد که دائم الاقامه در آنجا بوده است باید همان یوم اوّل ورود صائم شود.

سؤال: از جزاى زانى و زانیه

جواب: دفعهء اولى نه مثقال، ثانى هیجده مثقال، ثالث سى و شش مثقال الى آخر دو مقدار جزاى سابق. و مثقال نوزده نخود است چنانچه در بیان نازل شده.

سؤال: از صید

جواب: قوله تعالى اذا ارسلتم الجوارح الخ، اقسام دیگر هم در آن داخل است چون تفنگ و تیر و غیرهما از هر نوع آلات که به آن صید می‌کنند ولکن اگر با دام صید شود و تا وصول به آن مرده باشد حرام است.

سؤال: از حج

جواب : حج یکى از دو بیت واجب دیگر بسته به میل شخصى است که عزیمت حج نموده.

سؤال: از مهر

جواب: در مهر اقتناع به درجهء اولى، مقصود از آن نوزده مثقال نقره است.

سؤال: از آیهء مبارکهء و ان اتیٰها خبر الموت الخ

جواب: مراد از لبث اشهر معدودات نه ماه است.

ص222\*\*\*

سؤال: مجدّد از سهم میراث معلّم استفسار شده بود

جواب: اگر معلّم مرده باشد ثلث سهم او به بیت العدل راجع و دو ثلث دیگر به ذرّیه میّت نه معلّم.

سؤال: مجدد از حج شده بود

جواب: حج بیت که بر رجال است بیت اعظم در بغداد و بیت نقطه در شیراز مقصود است. هر یک را که حج نمایند کافى است هر کدام نزدیک‌تر به هر بلد است اهل آن بلد آن را حج نمایند.

سؤال: از آیهء مبارکهء من اتّخذ بکراً لخدمة لا بأس

جواب: محض از براى خدمت است چنانکه صغار و کبار دیگر را اجرت می‌دهند براى خدمت. و آن بِکر هر وقت که خواهد زوج اختیار کند، اختیار با نفس او است چه خریدن اماء حرام و زیاده بر دو زوجه هم حرام است.

سؤال: از آیهء مبارکهء قد نهاکم الله عمّا عملتم بعد طلقات ثلاث

جواب: مقصود حکم قبل است که باید دیگرى آن را تزویج نموده بعد بر او حلال شود، در کتاب اقدس نهى از این عمل نازل.

سؤال: از ارتفاع بیتین در مقامین و مقامات مستقر عرش

جواب: مقصود از بیتین بیت اعظم و بیت نقطه است و مقامات دیگر

ص223\*\*\*

به اختیار اهل آن بلد است هر بیتى را که محل استقرار شده مرتفع نمایند یا یک بیت را اختیار کنند.

سؤال: مجدد از ارث معلّم استفسار شده بود

جواب: اگر معلم از غیر اهل بهاء است ابداً ارث نمی‌برد و اگر معلم متعدّد باشد میانشان بالسّویه قسمت می‌شود و اگر معلم وفات نموده باشد به اولاد او ارث نمی‌رسد بلکه دو ثلث ارث به اولاد صاحب مال و یک ثلث به بیت العدل راجع.

سؤال: از بیت مسکون که مخصوص اولاد ذکور است

جواب: اگر بیت مسکون متعدد باشد اعلى و اشرف آن بیوت مقصود است و مابقى مثل سایر اموال است که باید بین کل قسمت شود و هر یک از طبقات ورّاث که که خارج از دین الهى است حکمش حکم معدوم است و ارث نمی‌برد.

سؤال: در باب نوروز

جواب: هر روز که شمس تحویل به حمل شود همان یوم عید است اگر چه یک دقیقه به غروب مانده باشد.

سؤال: اگر عید مولود و یا مبعث در صیام واقع شود حکمش چیست

جواب: اگر عید مولود و یا مبعث در ایام صیام واقع شود حکم صوم

ص224\*\*\*

صوم در آن یوم مرتفع است .

سؤال: در احکام الهیه در باب ارث دار مسکونه و البسهء مخصوصه را از براى ذُکران ذرّیه مقرّر فرموده‌اند بیان شود که این حکم در باب مال اب است و یا در مال امّ هم همین حکم جاری است.

جواب: البسهء مستعملهء امّ ما بین بنات بالسّویه قسمت شود و سایر اشیاء از ملک و حلى و البسهء غیر مستعمله کل از آن قسمت می‌برند به قسمی که در کتاب اقدس نازل شده و در صورت عدم وجود بنت جمیع مال کما نزّل فى الرّجال باید قسمت شود.

سؤال: در باب طلاق که باید صبر شود یک سنه، اگر رائحهء رضا و میل بوزد از یک طرف و طرف دیگر نوزد چگونه است حکم آن

جواب: حکم به رضایت طرفین در کتاب اقدس نازل اگر از هر دو طرف رضایت نباشد اتّفاق واقع نه.

سؤال: در مهر ورقات هرگاه نقد و دفعةً واحده نباشد به عنوان قبض مجلس رد شود و دست به دست شود و بعد از امکان به ضلع رد نماید چگونه است

جواب: اذن به این فقره از مصدر امر صادر.

سؤال: در مدّت اصطبار هرگاه متضوّع شود رائحهء حبّ و باز

ص225\*\*\*

کراهت حاصل شود و در ظرف یک سنه گاه کراهت و گاه میل و در حالت کراهت سنه به آخر رسد در این صورت افتراق حاصل است یا نه

جواب: در هر حال هر وقت کراهت واقع شود از یوم وقوع ابتداى سنهء اصطبار است و باید سنه به آخر رسد.

سؤال: دار مسکونه و البسهء مخصوصه مخصوص ذرّیهء ذکور است دون الاناث و الورّاث هرگاه ذرّیهء ذکور نباشد تکلیف چیست

جواب: قوله تعالى من مات و لم یکن له ذرّیةٌ ترجع حقوقهم الى بیت العدل. نظر به این آیهء مبارکه دار مسکونى و البسهء مخصوصه به بیت العدل راجع است.

سؤال: در کتاب اقدس حقوق الله نازل آیا بیت مسکون و متروکات آن و ما یحتاج جزو اموالى است که حقوق بر آن ثابت می‌شود یا نوع دیگر است

جواب: در احکام فارسیه می‌فرماید در این ظهور اعظم اسباب بیت و بیت مسکون را عفو نمودیم یعنى اسبابی که ما یحتاج به است.

سؤال: در باب نامزد کردن بنت قبل از بلوغ

جواب: حرمت آن از مصدر امر نازل و بیش از نود و پنج یوم قبل از

ص 226 \*\*\*

از نکاح ذکر وصلت حرام است.

سؤال: اگر بالفرض اموال شخصى صد تومان باشد و حقوق را ادا نموده بعد در تجارت نقصان واقع شود و نصف این مبلغ تلف شود، باز به تجارت به نصاب رسد حقوق باید داد یا نه

جواب: در این صورت حقوق بر آن تعلّق نمی‌گیرد .

سؤال: اگر مبلغ معهود به کلّى بعد از اداء حقوق تلف شود و دفعهء دیگر از کسب و تجارت همین مبلغ حاصل شود، حقوق ثانى باید داد یا نه

جواب: در این صورت هم حقوق ثابت نه .سؤال : از آیهء مبارکهء کتب علیکم النّکاح، این حکم واجب است یا نه

جواب: واجب نه .

سؤال: اگر شخصى باکره‌ای را نکاح نمود و مهریه را هم تسلیم کرد هنگام اقتران معلوم شد که باکره نیست آیا مصروف و مهریه بر می‌گردد یا نه و اگر به شرط باکره بودن نکاح شد آیا فساد شرط سبب فساد مشروط می‌شود یا نه

جواب: در این صورت مصروف و مهریه برمی‌گردد و فساد شرط علت فساد مشروط است، ولکن در این مقام ستر و عفو شامل شود عندالله سبب اجر عظیم است.

سؤال: رقم علیکم الضّیافة واجب است یا نه

جواب: واجب نه.

ص227\*\*\*

سؤال: از حدّ زنا و لواط و سارق و مقادیر آن

جواب: تعیین مقادیر حدّ به بیت العدل راجع است.

سؤال: از حلّیت و حرمت نکاح اقارب

جواب: این امور هم به امناى بیت العدل راجع است.

سؤال: در باب وضو من لم یجد الماء یذکر خمس مرّاتٍ بسم الله الاطهر الاطهر. در شدت سرما یا جراحت ید و وجه خواندن ذکر جایز است یا نه

جواب: در شدت سرما به آب گرم و در وجود جراحت ید و وجه و مانع آخر از قبیل اوجاع که استعمال آب مضرّ باشد ذکر معهود را بدَل وضو تلاوت نماید.

سؤال: ذکر که در عوض صلوة آیات نازل شده واجب است یا نه

جواب: واجب نه.

سؤال: در باب ارث مع وجود اخ و اخت ابى و امّى، اخ و اخت امّى هم سهم می‌برند یا نه

جواب: سهم نمی‌برند

سؤال: قوله تعالى انّ الّذین مات فى ایام والده و له ذرّیة اولئک یرثون ما لاَبیهم، اگر دختر در ایام پدر فوت شود حکمش چیست

جواب: میراث او به حکم کتاب به هفت سهم منقسم می‌شود.

سؤال: اگر میّت زن باشد سهم زوجه به که راجع

جواب: سهم زوجه به زوج راجع.

سؤال: در باب کفن میّت به پنج ثوب امر شده، آیا مقصود از این

ص228\*\*\*

این پنج پنج‌پارچه است که در قبل معمول می‌شد و یا آنکه مراد سرتاسر جوف هم است.

جواب: مقصود پنج‌پارچه است.

سؤال: آیات منزله بعضى با هم فرق دارد

جواب: بسیارى از الواح نازل شد و همان صورت اوّلیه من دون مطابقه و مقابله به اطراف رفته لذا حسب الامر به ملاحظهء آنکه معرضین را مجال اعتراض نماند مکرّر در ساحت اقدس قرائت شد و قواعد قوم در آن اجرا گشت و حکمت دیگر چون در قاعدهء جدیده به حسب بیان حضرت مبشّر روح ماسواه فداه قواعد بسیار وسیع ملاحظه شد لذا به جهة و اختصار نازل شد آنچه با اکثر مطابق است.

سؤال: از آیهء مبارکهء و فى الاسفار اذا نزلتم و استرحتم المقام الامن مکان کلّ صلوةٍ سجدة واحدة قضاى نمازى است که به علّت عدم امنیت فوت شده و یا به کلّى در سفر صلوة ساقط است و سجده به جاى آن است

جواب: اگر وقت صلوة برسد و امنیت نباشد بعد از وصول به مکان امن هر قدر فوت شده به جاى هر یک یکبار سجده نماید و بعد او سجدهء

ص229\*\*\*

اخیره بر هیکل توحید نشسته ذکر معهود را قرائت نماید. در سفر اگر موقع امن باشد صلوة ساقط نه.

سؤال: پس از نزول و استراحت هرگاه وقت صلوة باشد صلوة معیّن است و یا باید در عوض صلوة سجده نماید

جواب: جز در مواقع ناامن ترک صلوة جائز نه .

سؤال: هرگاه سجدهء صلوة فائته متعدّد باشد تعدّد ذکر بعد از سجده لازم است یا نه

جواب: بعد از سجدهء اخیره خواندن ذکر معهود کافى است، به تعدّد سجده تعدّد ذکر لازم نه.سؤال: در حضر اگر صلوة فوت شود عوض فائته سجده لازم است یا نه

جواب: در جواب سؤالات قبل مرقوم، این حکم که در قضا نازل در سفر و حضر هر دو یکسان است.

سؤال: هرگاه لاجل امر آخر وضو گرفته باشد و وقت صلوة مصادف شود همان وضو کافى است و یا تجدید لازم

جواب: همان وضو کافى است تجدید لازم نه.

سؤال: در کتاب اقدس صلوة نه رکعت نازل که در زوال و بکور و اصیل معمول رود و در این لوح صلوة مخالف آن به نظر آمده

ص230\*\*\*

جواب: آنچه در کتاب اقدس نازل صلوة دیگر است ولکن نظر به حکمت در سنین قبل بعض احکام کتاب اقدس که از جملهء آن صلوة است در ورقهء اخرى مرقوم و آن ورقه مع آثار مبارکه به جهت حفظ و ابقاى آن به جهتى از جهات ارسال شده بود و بعد این صلوة ثلٰث نازل.

سؤال: در تعیین وقت اتّکال به ساعت جایز است یا نه

جواب: اتّکال به ساعت جایز است.

سؤال: در ورقهء صلوة سه صلوة نازل، آیا هر سه واجب است یا نه

جواب: عمل یکى از این صلوة ثلٰث واجب. هر کدام معمول رود کافى است.

سؤال: وضوى بامداد در زوال مجرى است و کذا وضوى زوال از براى اصیل یا نه

جواب: وضو مربوط به نماز است، در هر صلوة باید تجدید شود.

سؤال: در صلوة مبسوط که فرمایش رفته بایستد مقبلاً الى الله چنین می‌نماید که قبله لازم نباشد چنین است یا نه

جواب: مقصود قبله است.

سؤال: از آیهء مبارکهء اتلوا آیات الله فى کلّ صباحٍ و مساء

ص231\*\*\*

جواب: مقصود جمیع ما نزّل من ملکوت البیان است. شرط اعظم میل و محبّت نفوس مقدّسه است به تلاوت آیات. اگر یک آیه و یا یک کلمه به روح و ریحان تلاوت شود بهتر است از قرائت کتب متعدّده.

سؤال: آیا شخص می‌تواند در کتاب وصیّت از اموال خود چیزى قرار بدهد که بعد از وفات او در امورات خیریه صرف شود به غیر اداء حقوق الله و حقوق ناس. یا آنکه جز مخارج دفن و کفن حمل نعش حقّى ندارد و ما بقى اموال کما فرض الله به ورّاث می‌رسد

جواب: انسان در مال خود مختار است. اگر بر اداى حقوق الهى موفق شود و هم چنین حق النّاس بر آن نباشد، آنچه در کتاب وصیّت بنویسد و اقرار و اعتراف نماید مقبول بوده و هست. قد اذن الله له بان یفعل فی ما ملّکه الله کیف یشاء.

سؤال: وضع خاتم که در کتاب اقدس نازل شده مخصوص کبار است یا صغار هم داخلند

جواب: مخصوص کبار است و همچنین صلوة میّت هم مخصوص کبار است.

سؤال: در غیر شهر علاء اگر نفسى خواسته باشد صائم شود جائز است یا نه

ص232\*\*\*

یا نه و اگر نذر و عهد کرده باشد که صائم شود مجرى و ممضى است یا نه

جواب: حکم صوم از همان قرار است که نازل شده ولکن اگر نفسى عهد نماید که لله صائم شود به جهت قضاء حاجات و دون آن بأسى نبوده و نیست ولکن حق جلّ جلاله دوست داشته که عهد و نذر در امورى که منفعت آن به عبادالله می‌رسد واقع شود.

سؤال: مجدّد سؤال شده دار مسکونه و البسهء مخصوصه در صورت عدم وجود ذکران از ذریه راجع به بیت العدل است یا مثل سائر اموال تقسیم می‌شود

جواب: دو ثلث خانه و البسهء مخصوصه به اناث از ذریه راجع و ثلث الى بیت العدل الّذى جعله الله مخزن الامّة.

سؤال: هرگاه زمان اصطبار منقضى شود زوج از طلاق دادن امتناع نماید تکلیف ضلع چیست

جواب: بعد از انقضاى مدّت طلاق حاصل ولکن در ابتداء و انتهاء شهود لازم که عندالحاجة گواهى دهند.

سؤال: از حدّ هرم

ص233\*\*\*

جواب: نزد اعراب اقصى الکبر و نزد اهل بهاء تجاوز از سبعین.

سؤال: از حدّ صوم مسافر پیاده

جواب: حدّ آن دو ساعت مقرر شده، اگر بیشتر شود افطار جائز.

سؤال: از صوم نفوسی که در شهر صیام به اشغال شاقّه مشغولند

جواب: صیام نفوس مذکوره عفو شده ولکن در آن ایام قناعت و ستر لاجل احترام حکم الله و مقام صوم اولى است.

سؤال: با وضوى صلوة تلاوت ذکر نود و پنج مرتبه اسم اعظم جایز است یا نه

جواب: تجدید وضو لازم نه.

سؤال: در باب البسه و حُلى که شخص از براى ضلع می‌گیرد هرگاه متوفى شود ما بین ورّاث قسمت می‌شود یا مخصوص است به ضلع

جواب: غیر از البسهء مستعمله هر چه باشد از حلى و غیره راجع به زوج است مگر آنچه به اثبات معلوم شود به زوجه بخشیده شده.

سؤال: از حدّ عدالت در مقامى که اثبات امر به شهادت عدلین می‌شود

جواب: حدّ عدالت نیکوئى صیت است بین عباد و شهادت عبادالله از هر حزبى لدى العرش مقبول.

ص 234\*\*\*

سؤال: هرگاه شخص متوفّى حقوق الله یا حق النّاس بر ذمّهء او باشد از بیت مسکون و البسهء مخصوصه و سایر اموال بالنّسبة باید ادا شود یا آنکه بیت و البسهء مخصوص ذکران است و دیون باید از سایر اموال داده شود و هرگاه سائر ترکه وفا نکند به دیون چگونه معمول شود

جواب: دیون و حقوق از سایر اموال داده شود و اگر اموال وفا نکند از بیت مسکون و البسهء مخصوصه ادا شود.

سؤال: صلوة ثالث را نشسته باید به جا آورد یا ایستاده

جواب: القیام مع الخضوع اولى و احبّ.

سؤال: صلوة اولى را که می‌فرماید هر هنگام و هر وقت که انسان در خود حالت اقبال و خضوع مشاهده نماید به عمل آورد در شب و روزى یکبار یا ازمنهء دیگر حکمش چگونه است

جواب: در شب و روزى یکبار کافى است هذا ما نطق به لسان الامر.

سؤال: از تعیین بکور و زوال و اصیل

جواب: حین اشراق الشّمس و الزّوال و الغروب و مهلت صلوة صبح الى زوال

ص235\*\*\*

و من الزّوال الى الغروب و من الغروب الى ساعتین. الامر بیدالله صاحب الاسمین .

سؤال: قران با مشرکین جایز است یا نه

جواب: اخذ و عطا هر دو جائز هذا ما حکم به الله اذ استوى على عرش الفضل و الکرم.

سؤال: از وقت نماز میّت ، قبل از دفن یا بعد از آن و توجه به قبله لازم است یا نه

جواب: اداى صلوة قبل از دفن و امّا القبلة اینما تولّوا فثمّ وجه الله.

سؤال: در زوال که وقت دو نماز است یکى شهادت حین زوال و یکى نماز دیگر که در زوال و بکور و آصال باید کرده شود و این هم دو وضو لازم دارد و یا آنکه در این مورد مخصوص یک وضو کافى است

جواب: تجدید لازم نه.

سؤال: در مهر اهل قرى که فضّه تعیین شده به اعتبار زوج است یا زوجه و یا هر دو و در صورت اختلاف که یکى شهرى و دیگرى از قرى باشد چه باید کرد

جواب: مهر به اعتبار زوج است اگر از اهل مدن است ذهب و اگر از اهل قرى

ص236\*\*\*

قری است فضّه.

سؤال: میزال شهرى و دهاتى به چه حد است. هرگاه شهرى هجرت به ده نماید و یا دهاتى هجرت به شهر کند و قصد توطّن نماید حکمش چگونه است و کذلک محل تولد میزان است یا نه

جواب: میزان توطّن است. هر جا وطن نماید مطابق حکم کتاب رفتار شود.

سؤال: در الواح الهیه نازل شده هرگاه کسى مالک شود معادل نوزده مثقال ذهب را باید حق الله را از آن ادا نماید. بیان شود از نوزده چه قدر داده شود

جواب: حکم الله در صد نوزده معین شده. از آن قرار حساب نمایند معلوم می‌شود بر نوزده چه مقدار تعلق می‌گیرد.

سؤال: هرگاه مال از نوزده تجاوز نماید باید به نوزده دیگر برسد یا بر زیاده هم تعلق می‌گیرد

جواب: هر چه بر نوزده بیفزاید حقوق تعلق نمی‌گیرد الّا به نوزده دیگر برسد.

سؤال: از ماء بکر و حدّ مستعمل آن

ص 237\*\*\*

جواب: آب قلیل مثل یک کأس یا دو مقابل یا سه مقابل آن دست و رو در آن شستن از مستعمل مذکور ولکن اگر به حد کر برسد از تغسیل یک وجه یا دو وجه تغییر نمی‌نماید و در استعمال آن بأسى نبوده و نیست و اگر یکى از اوصاف ثلٰثه در او ظاهر شود یعنى فى الجمله لون آب تغییر نماید از مستعمل محسوب است.

سؤال: حدّ بلوغ شرعى در رساله مسائل فارسیه 15 تعیین شده. آیا زواج نیز مشروط به بلوغ است یا قبل از آن جائز

جواب: چون در کتاب الهى رضایت طرفین نازل و قبل از بلوغ رضایت و عدم آن معلوم نه در این صورت زواج نیز به بلوغ مشروط و قبل از آن جایز نه.

سؤال: از صوم و صلوة مریض

جواب: به راستی می‌گویم از برای صوم و صلوة عند الله مقامی است عظیم و لکن در حین صحّت فضلش موجود و عند تکسّر عمل به آن جائز نه این است حکم حق جلّ جلاله از قبل و بعد طوبی للسامعین و السّامعات

ص ٢٣٨\*\*\*

السامعات و العاملین و العاملات الحمد لله منزل الآیات و مظهر البینات.

سؤال از مساجد و صوامع و هیاکل

جواب: آنچه از مساجد و صوامع و هیاکل که مخصوص ذکر حق بنا شده ذکر غیر او در آنها جائز نه این است از حدود الهی و الّذی تجاوز انّه من المعتدین بر بانی بأسی نبوده و نیست چه که عمل آن لله بوده و به اجر خود رسیده و خواهد رسید.

سوال: اسباب دکان که به جهة کسب و شغل لازم است باید حقوق الله از آنها داده شود یا آنکه حکم اسباب بیت را دارد

جواب: حکم اثاث بیت بر آن جاری.

سؤال: درباره تعویض و تبدیل امانات از جنس به نقد و غیره حفظاً عن التضییع

جواب: اینکه درباره امانات و تعویض آن حفظاً عن التضییع نوشتند در این صورت تعویض جائز تعویضی که معادل آن را برساند انّ ربّک هو المبیّن العلیم و الآمر القدیم.

ص ٢٣٩\*\*\*

سؤال: در تغسیل رجل شتا و صیف

جواب: یک حکم دارد در هر دو آب فاتر ارجح است و در استعمال آب بارد هم بأسی نه.

و دیگر: سؤال از طلاق نموده

چون حق جلّ جلاله طلاق را دوست نداشته در این باب کلمه‌ای نازل نشده و لکن از اول فصل الی انتهای سنهء واحده باید دو نفس مطلع باشند او ازید و هُم شهداء اگر در انتها رجوع نشد طلاق ثابت باید حاکم شرعی بلد که از جانب امنای بیت العدل است در دفتر ثبت نماید ملاحظه این فقره لازم است لئلّا یحزن به افئدة اولی الالباب.

سؤال: درباره مشورت

جواب: اگر در نفوس مجتمعهء اولی اختلاف حاصل نفوس جدیده ضمّ نمائید بعد به حکم قرعه به عدد اسم اعظم یا اکثر از آن انتخاب نمائید و مجدد مشورت ما ظهر منه هو المطاع و اگر هم اختلاف شد

ص ٢٤٠\*\*\*

شد زیّن الاثنین بالثّلاث و خذ اقوی انّه یهدی من یشاء الی سواء الصراط.

سؤال: از ارث

جواب: در باب ارث آنچه نقطهء اولی روح ما سواه فداه به آن امر فرموده‌اند همان محبوب است آنچه از اولو القسمة موجودند قسّموا بینهم اموالهم و ما دون آن به ساحت اقدس عرض شود الامر بیده یحکم کیف یشاء در این مقام در ارض سرّ حکمی نازل و قسمت نفوس مفقوده موقتاً به ورّاث موجوده راجع الی ان یحقق بیت العدل بعد از تحقق حکم آن ظاهر خواهد شد ولکنّ المهاجرین الّذین هاجروا فی سنة الّتی فیها هاجر جمال القدم میراثهم یرجع الی ورّاثهم هذا من فضل الله علیهم.

سؤال: از حکم دفینه

جواب: اگر دفینه یافت شود یک ثلث حق نفسی است که یافته و دو ثلث دیگر را رجال بیت عدل در مصالح عموم عباد صرف نمایند و این بعد از تحقق بیت عدل است و قبل از آن به نفوس امینه در هر بلد و دیار راجع انّه لهو الحاکم الآمر العلیم الخبیر.

در لوح ابا بدیع این آیه مبارکه نازل قوله تعالی

ص ٢٤١\*\*\*

انّا کتبنا لکل ابن خدمة ابیه کذلک قدّرنا الامر فی الکتاب.

در لوحی از الواح می‌فرمایند قوله تبارک و تعالی یا محمد وجه قدم به تو متوجّه و تو را ذکر می‌نماید و حزب الله را وصیت می‌فرماید به تربیت اولاد اگر والد در این امر اعظم که از قلم مالک قدم در کتاب اقدس نازل شده غفلت نماید حق پدری ساقط شود و لدی الله از مقصّرین محسوب طوبی از برای نفسی که وصایای الهی را در قلب ثبت نماید و به او متمسّک شود انّه یأمر العباد بما یؤیّدهم و ینفعهم و یقرّبهم الیه و هو الآمر القدیم.

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