**مجموعه آثار قلم اعلی**

**مجموع کتاب­های سبز - جلد 71**

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

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

**شهر** العلم 133 بدیع

**آثار قلم اعلی جلّ و علیٰ به خط حضرت زین المقرّبین**

**این مجموعه از نسخه متعلق به جناب موهبت الله هائی در شیراز استنساخ شده است.**

[این مجموعه شامل الواح و ادعیه نازله از قلم حضرت بهاءالله، عمدتاً به لسان عربی است و به نظر می‌رسد مربوط به دوران پس از خروج از بغداد و اوایل ایام ادرنه باشد. از جمله خطاب به نفوسی که در بغداد معاشر بودند، خطاب به مدینةالله بغداد، سوره ملوک و لوح احمد عربی، لوح القدس، الواح به اهل بیت مبارک و شعر ای بلبلان ای بلبلان... که همچون دیگر متون کتاب‌های سبز تفاوت‌هایی نسبت به نسخه‌های نشر شده دارد.]

\*\*\* ص 1 \*\*\*

رضا **هو العزیز القیّوم**

ان یا رضا قد جزاک الله عنّا خیر الجزاء و یبلّغک الی ما انت تحبّ و ترضی نشهد بانّک بلغت الی غایة الجهد و السّعی فی رضی الله مولاک و نحن نسئل الله بان یثبّتک علی حبّه و حبّ الّذین ما یری فیهم الّا حبّ الله الملک القدیم اذاً ینبغی لک بان تشکر الله بارئک و تذکره فی کل حینک بما ایّدک بامره و اودع فی قلبک حبّ احبّائه و جعلک خادماً لعبده و وصلک الی شریعة القرب و دخلک فی سرادق الّذی ماورد فیه الّا الّذینهم الی صرف الجمال ببصر العزّ ینظرون و علی ارائک القدس هم متّکئون و اذاً جنّب عن نفسک و هواک و تقرّب بجنب التّسلیم و الرضا حبّاً لمولاک لیتمّ نعمة الله علیک ثمّ امش علی الارض بالحکمة و تکلّم بالحکمة و لاتجادل الّا بالحکمة و لا تحزن عمّا فات عنک کلّ ذلک نصحی

علیک

\*\*\* ص 2 \*\*\*

علیک و علی الّذینهم عن سوی الله هم منقطعون فاجعله اَمام بصرک و لاتغفل عنه و کن من الّذینهم علی الحبّ مستقیمون ثمّ ذکّر من لدنّا ضلعک ثمّ الّتی کانت فی بیتک ثمّ الّذینهم علی ربّهم یتوکّلون و بشّر ضلعک بعنایة الله ثمّ کبّر الله فی وجهها و انّ هذا لَامر من لدن عزیز قیّوم قل لها ان رأیت امة الله الّتی شرّفت بلقاء العبد فی آخر سنة الهجرة ذکّریها من لدنّا ثمّ بشّریها برحمة الله العزیز المحبوب و قولی لها فاعرفی قدر النعمة فی نفسک فتوکّل علی الله فی امورک فانّه یحفظک و ابنک عن رمی الّذینهم بربّهم مشرکون فاستقیمی علی حبّ مولاک و لاتلتفتی الی الّذینهم بنعمة الله هم یکفرون ستفنی الدّنیا و ما فیها و الامر کلّه یرجع الی عزیز قیّوم ثمّ احفظی ابنک مهدی ثمّ بشّریه بنصر الله العالم الحاکم المحمود قولی له فاصبر علی ما یرد علیک و لا تضطرب من شیء فتوکّل علی الله و انّه وکیلی علیک بعدی و یصلک الی غایة المقصود و الرّوح و التّکبیر و البهاء علیک یا ضلع الرضا و علی بعلک و علی کل من فی بیتک من کل اناث و ذکور ثمّ اعرفی قدر بعلک و بما فاز فی رضی المحبوب 152.

جناب محمد **هو العزیز**

ان یا محمد لا تحزن عن کل ما نسبناک لانّ کلما یظهر من الحبیب محبوب ثمّ استقم علی حبّک و توکّل علی الله ربّک و انّه یوفی وعده و لا یخلف الله المیعاد 152.

علی اکبر **هو العزیز**

ان یا علی فاصبر فی امری و لا تحزن فی نفسک لانّ الفراق

\*\*\* ص 3 \*\*\*

و ان کان امرّ عن کل مرّ ولکن اتّباعی احلی عن کل حلو اذاً فابتغ لنفسک ما هو مقبول لدی المحبوب و مطبوع غیر مردود ثمّ اوصیک یا علیّ بالصّبر فی هذا الفزع الاکبر و بالاصطبار فی هذا الاضطرار ثمّ بالرّسوخ فی حبّ الله و احبّائه و انّ هذا لَامر لن یقاومه شیء فی السّموات و الارض لو انتم تعلمون ثمّ اقبل الی مولاک و اعرض عمّا سواه و کن فی الحبّ علی مقام الّذی لو یخالفک عینک فی ذلک لتقلعها لانّها ما ینفعک و ما ینفعک ربّک العزیز القیّوم ثمّ ذکّر من لدنّا عبدالله الّذی سمّی بالجواد ثمّ ذکّره بحبّی ایّاه و هذا خیر له عن کل ما ادرکته العیون قل له فاستقم علی حبّ مولاک ثمّ ذکّره فی ایامک و لا تخف من احدٍ فتوکّل علی الله العزیز المقتدر الحیّ الرّفیع ثمّ ذکّر من لدنّا زین العابدین و بشّره بمقام محمود فی جوار الله العزیز المحبوب ثمّ الق علی الرّحیم من لدنّا کلمة التّکبیر لیکون من الّذینهم کانوا بفرح الامر یفرحون ثمّ اوصیکم بان لا تختلفوا فی امرالله و لو یجتمع علیکم المشرکون و کونوا فی الارض کاعلام النّصر من لدن حکیم قیّوم ولو وجدتم من احدٍ روایح الغلّ لا تقربوه فی آن و هذا ما رقم من قلم القدس علی لوح عزّ محفوظ ثمّ تکلّموا بالحکمة و کونوا بین النّاس کمنقطع الّذی ما یتوجّه الّا الی یمین قرب محبوب ثمّ اسکن یا علی فی بیتک الی ان یصل الیک من امرنا او کتاب سرّ مکنون کذلک نلقی علیک کلمات الحبّ لتجد منها روایح العطر و تکون من الّذینهم الی الله یرجعون ثمّ ذکّر من لدنّا نساء

اللّواتی

\*\*\* ص 4 \*\*\*

اللّواتی کنّ فی بیتک ثمّ الق علی وجوههنّ حرر التّکبیر من هذا الفتی المحزون و الرّوح علیکم و علیهنّ الی یوم الّذی ینفح فی الصّور 152 .

جناب حاجی عباس و جناب کمال الدّین و اهل آن بیت از اناث و ذکور تلاوت نمایند

**هو العزیز**

فسبحان الّذی بیده ملکوت ملک البقا و جبروت عزّ العما یفعل ما یشاء بعبده الابهی و لایسئل عمّا شاء و هو المقتدر العزیز القدیر قل قد خرج العبد عن مدینة الله و هذا ما قبلنا لانفسنا قبل خلق السّموات و قبل بعث الارواح فی هیاکل ملأ العالین و کان ذلک فی حین الّذی ما ذکر فیه آدم الاولی و لا موسی الامر و لا الرّوح الامین و بذلک ایقن بانّ النّاس لن یقدروا و لن یستطیعوا بان ینزلوا علینا ما لا قبلناه قبل خلق الاولین و ذکر الآخرین فو ربّ العرش و البقا لم یکن کل من فی السّموات و الارض الّا ککفّ من الطّین و مع ذلک کیف یقدر احد ان یفعل بنا ما لا قدّر فی لوح عزّ حفیظ قل فوالله حین الّذی اراد الغلام ان یخرج عن الرّضوان بسلطان مبین اذاً خرجن الحوریات عن غرفات عزّ مکین و کشفت الحجبات و خرجت طلعات الغیب عن مقاعد قدس منیر و حضرت کل الارواح لمشاهدة الجمال من هذا المنظر الکریم و ما بقی خلف ستر اللاهوت و لا خلف سبحات الجبروت من نفس و لا من روح و لا من ظهور الّا و قد نزلت عن مقامها لتشهد جمال عزّ منیع و مشی الغلام و مشت معه ارواح المقرّبین ثمّ ملئکة العالین الی ان قام فی مقابل البراق اذاً تزلزلت ارکانُ

\*\*\* ص 5 \*\*\*

کلّ شیء و تبلبلت حقایق اهل الفردوس ثمّ انصعقت افئدة العارفین ثمّ استوی الجمال علی سرج النّور کاستواء الرّوح علی عرش عظیم حینئذٍ ناد المناد عن وسط الاجوا فی مرکز البداء ان یا مدینة الله کیف تصبرین علی هذا الفراق الّذی یحترق عنه العراق و یذوب الآفاق ثمّ اشتعلت قلوب الموحّدین ثمّ افئدة العاشقین ان یا ارض المدینة کیف تحملین شیئاً فی الملک بعد الّذی خرج عنک حمل الله العزیز القدیر و کیف یظهر منک الاَوراد او ینبت عنک نبات العزّ بعد الّذی غاب عنک ورد الله المتعالی المنیر و کیف تهبّ علیک اریاح الربیع بعد الّذی سافر عنک ربیع الله و ابتلیت بقهر الخریف ان یا هواء المدینة کیف تربّی ساکنها بعد الّذی انقطعت عنک نسایم الحبیب ان یا مدینة الله عمّن تجدین بعد ذلک روایح المسک و بمن تستأنسین بعد الّذی سدّت علی وجهک نفحات القمیص ان یا عندلیب المدینة کیف تغرّد علی الافنان بعد الّذی طارت عندلیب القدس عن فنون عزّ منیع ان یا حمامة المدینة اَتغنّ علی الاغصان بعد الّذی لن یرفع صوت الله ثمّ انقطع عن المدینة نغمات قدس بدیع کذلک نذکر مدینة الله بعد الفراق لیکون الاحباب فیها لمن المتذکّرین.

جمشید **هو العزیز**

ان یا جمشید فاصبر علی الفراق و لا تجزع فی نفسک و کن من الصّابرین ثمّ اسئل الله بان یجمع بیننا و بینکم و انّه قد کان علی کل شیء قدیر و الرّوح علیک و علی عبادالله الصّابرین.

محمود

هو العزیز

\*\*\* ص 6 \*\*\*

**هو العزیز**

قد جاء الامر من الله المقتدر العزیز العلیم بخروجی عن تلک الارض و نحن اذاً فی شکر عظیم و خرجنا بطراز الّذی ما رأت بمثله عیون المقرّبین اذاً بکت عیون اهل البقاء ثمّ انصعقت اهل السّموات و الارضین قل انّ فی ذلک لآیات للمتفرّسین و بیّنات للعارفین کذلک نلقی علیک ما جری علینا من قضاء الله و هذا ما رقم من قلم قدس منیر و انّک اذا سمعت فاشکر ربّک و لا تکن من المحزونین فسوف یرفع بذلک اعلام الهدایة رغماً لانف المشرکین و انّک ذکّر العباد و لا تخف من احدٍ و کن من المتوکّلین و الرّوح و التّکبیر علیک و علی اللّواتی هنّ آمنّ بالله ثمّ علی عباد المخلصین 152.

ملّا احمد **هو العزیز**

ان یا احمد قد قبل الله عنک اعمالک و رضی عنک فسوف یرفع اسمک بالحقّ و یعطیک خیر الدّنیا و الآخرة و انّه خیر وکیل و احسن معین ثمّ ذکّر من لدنّا عبدالله الّذی سئل عن نبأ الّذی کان بالحقّ عظیماً قل له اجبناک فی مدینة الصّبر بجواب الّذی یعجز عنه کل من فی الملک ان انت بشیء من الامر علیماً ثمّ ذکّر الغدیر الّذی آمن بالله ثمّ ضلعه الّتی کانت من القانتین فی الکتاب مکتوباً و الرّوح علیک و علی الّذینهم کانوا فی دین الله مستقیما 152.

رضا رحیم علی غلام باقر  **هو العزیز**

ان یا رضا قد رضینا عنک و رضی الله منک و بذلک فافتخر فی نفسک فتوکّل علی الله العزیز الجمیل ثمّ اسئل من الله ربّک ما ترید و انّه

\*\*\* ص 7 \*\*\*

یقضی لک ما تشاء و انّه لهو السّلطان العظیم لا تحزن عن شیء ثمّ استقم علی حبّک و انّه یکفیک عن کل العالمین. **هو العزیز** ان یا علی اسمع قولی و لا تحزن فی شیء فتوکّل علی الله العزیز القدیر ثمّ اعلم بانّا ما انساک و نذکرک بالحقّ فی ملأ العالین کذلک بشّرناک بالرّوح لتکون من المستریحین. **هو العزیز** ان یا رحیم فاذکر الله ربّک فی قلبک و لا تنساه و لا تکن من الغافلین و انّا اجبناک بالحقّ فی ابد الآبدین. **هو العزیز** ان یا غلام ذکّر ایامنا و انّا ذکرناک فی الحین حین الّذی لن اجد الفرصة علی عن اشرب قطرة من الماء و کان الله علی ما اقول شهید 152. **هو العزیز** ان یا باقر فاصبر علی ما قدّر الله لنا و لا تخف من احد و کن من الصّابرین فسوف یجمعکم الله فی مقعد قدس منیر.

تنبل‌باشی و شیخ الارواح  **هو العزیز**

ان یا تنبل‌باشی اسمع نداء من یحبّک و یذکرک فی هذا الحین ثمّ اعلم بانّا اذکرناک فی مواقع عزّ منیع ایاک ان لا تحزن عن موارد الملک و کن من الصّابرین فسوف یجزیک الله خیر الجزا و یوفی اجور الصّابرین. **هو العزیز** ان یا شیخ الارواح انّا ما انساک بذلک فاستبشر فی نفسک و کن من الصّابرین ثمّ اسئل عن الله کل ما ترید انّه یعطیک بالحقّ و انّه علی کل شیء قدیر ثمّ کبّر امّک من لدنّا لتسرّ فی نفسها و یکون من القانتین 152.

اسمعیل  **هو العزیز**

ذکر عبدالله فی لوح قدسٍ رفیعاً لیستأنس به فی ایامه

و یقرئه

\*\*\* ص 8 \*\*\*

و یقرئه فی کل صباح و عشیّاً لعلّ یسهّل الله علیه حرقة الفراق و یسکنه فی جوار اسم بدیعاً ان یا اسمعیل اسمع نداء هذه الطّیر المنصرفة عن مدینة الله الی مدینة قدس علیّاً ثمّ استنصح بما ینصحک بالحقّ لتکون علی الحبّ مستقیماً فاعلم بانّ الله قبل عنک طاعتک و بما عمّرت بیت الّتی رفع الله اسمها الی سماء عزّ رفیعاً فهنیئاً لک و بما فزت بهذا المقام الّذی مافاز به دونک و کان الله علی ذلک شهیداً ولکن نأمرک بالصّبر و الاصطبار و السّکون و الوقار ان انت لامرالله مطیعاً ایّاک ان لاتنس نصحی و لاتجادل مع احد فتوکّل علی الله فی کل الامور و انّه کان خیر معیناً عاشر مع النّاس بالحکمة ثمّ تکلّم بالحکمة لئلّا یمسّک ضرّ احداً کذلک نلقی علیک قول الحکمة لتسرّ فی نفسک و تکون فی الملک مستریحاً ثمّ ذکّر من لدنّا اختک و الّذینهم انقطعوا عن کل الجهات الی مقام قدس کریماً و الرّوح و التّکبیر علیکم جمیعاً 152.

علی اکبر نجار الاحدیّة و علی اشرف  **هو العزیز**

هذا کتاب من عبدالله الی الّذی اهتدی بانوار شمسٍ احدیّاً و هاجر عن وطنه ثمّ استجار الی مقام قدس ازلیّاً ان یا علی فاصبر فی ما قضی الله علینا و کن فی نفسک صبوراً و لاتحزن فی شیء فتوکّل علی الله فی کل الامور و کن علی الحبّ مستقیماً ثمّ اعلم بانّ الله قبل عنک طاعتک و رفع اسمک فی لوح عزّ حفیظاً کذلک نذکرک بالحقّ و نلقی علیک ما یقلّبک الی رفرف قرب علیّاً و

\*\*\* ص 9 \*\*\*

لتکون راضیاً عن نفسک و عن کل ما قضی من لدن حکیم علیماً ثمّ ذکّر من لدنّا ضلعک الّتی آمنت بربّها و کانت علی العهد وفیّاً ثمّ اخاک الّذی آمن بالله و کان علی الدّین القیّم مستقیماً و الرّوح علیک و علی المخلصین جمیعاً 152.

عبدالله من اهل صاد **هو العزیز**

ان یا عبدالله اسمع نداء هذا الطّیر حین الّذی انقطعت عن کل من فی السّموات و الارضین و ارادت اوکار الغربة بما اکتسبت ایدی الّذینهم اعرضوا عن الله و ما کانوا من المقبلین و انّک انت فاشکرالله بارئک بما هداک الی صراط عزّ مستقیم و ایّدک بالحقّ و انجاک عن حزب الشّیاطین و ایّاک ان لاتنس فضل الله علیک و لاتکن من الغافلین و لاتکلّم الّا بالحکمة و هذا نصحی علیک لو تکون من العاملین.

محمد من اهل الصّاد **هو العزیز**

ان یا محمد اسمع ندائی و لاتکن من الّذینهم کانوا عن نفحات القرب لَغافلین ثمّ اشکر الله علی ما هداک الی نفسه و رزقک عرفان آیاته و انّ هذا خیر لک عن کل ما انت تحبّ لنفسک او ترید و ایّاک ان لا تخفف من احدٍ ثمّ استقم علی امرالله المهیمن العزیز القدیر سیفنی الدّنیا و ما فیها و یبقی العزّ لمولاک القدیم فوالله انّ المؤمن لن یحزنه شیء لانّه انقطع عن العالمین و لن یمسّه کدورات الملک الّا مفارقة الحبیب فلمّا کان ذلک من امر الله یرضی به ولکن یذکره فی الشّهور و السّنین کذلک نلقیک قول الحق و نعلّمک تأویل الاحادیث

و الرّوح

\*\*\* ص 10 \*\*\*

و الرّوح علیک و علی الّذینهم کانوا فی الامر لَراسخین 152.

هادی **هو العزیز**

ان یا هادی فاصبر علی ما اصابک و اصابنا من القضاء المبرم المشهود فتوکّل علی الله و انّ علیه یتوکّلنّ المخلصون و لاتخف من احدٍ ثمّ استقم علی الحبّ و کن من الصّابرین ثمّ ذکّر من لدنّا ابنک لیکون من الرّاضین 152.

محمد فی السّوق **هو العزیز**

هذا کتاب من هذا العبد المسکین المستکین الی الّذی آمن بالله و کان من المهتدین و یلقی علیه ما یسکنه فی هذا الفزع العظیم الّذی فیه ضجّت حوریات الخلد ثمّ ملئکة المقرّبین ان یا عبد اسمع ما یعلّمک عندلیب القرب فی هذا الرّضوان البدیع لعلّ تنقطع عن اشارات الملک و تقدّس نفسک عن کل ما یحجبک عن جمال عزّ منیر ثمّ اعلم بانّا جعلنا هذا الکتاب ذکراً لکم لتذکرونی به بعدی و تکوننّ من المتذکرین کذلک نلقی علیک ما ینزل علی قلبک آیات عزّ منیع و لتشکر الله بارئک فی هذه الایّام الّتی مارأت بمثلها عیون الاولین ایّاک ان لاتنس فضل الله علیک و لاتکن من الغافلین ثمّ ذکر من لدنّا ضلعک ثمّ الّذی کان فی بیتک و بشّرهما بشاطی اسم عظیم ثمّ اخوک ثمّ الّذینهم آمنوا بالله و تمسّکوا بعروة قدس رفیع و الرّوح علیک و علی من صبر فی الله و کان فی الحبّ لمن الرّاسخین 152.

**هو العزیز**

ان یا محمود لاتنس فضل الله علیک و لاتخف من احدٍ انّه ینصر من یشاء بامره لارادّ لامره و لا مانع لحکمه و انّه لهو الحق علّام الغیوب

\*\*\* ص 11 \*\*

اوصیک بتقوی الله الّذی لا اله الّا هو ثمّ باتّباع امرالله العزیز القدیر ایّاک ان لا توجّه الی احد و لا تقرّب بوجوه الشّیاطین انّ الله یکفیک عن دونه و یبلّغک الی شاطی اسم عظیم و الرّوح علیک و علی عباد المخلصین

حکّاک الاحدیّة  **هو العزیز**

هذا کتاب من هذا المهاجر الّذی انقطع عن کل من فی السّموات و الارضین و توجّه الی الله بکلّه و کان من الّذینهم یستشهدون فی سبیل الله فی کل حین ولکن بسیوف اللّسان فوالله هذا احدّ من سیوف الحدید و نشهد لک بانّک وفیت میثاقک و توجّهت الی شاطی اسم عظیم و صنعتَ لله بایداک ما هو خیر لک عن زخارف الملک اجمعین فجزاک الله منّا احسن الجزاء و یعطیک ما یرضی به فؤادک و انّه لهو خیر المعطین و البهاء علیک و علی المخلصین 152.

باقر و احمد نجار الامر **هو العزیز**

ذکر الله فی حین الّذی تهبّ نسائم الفراق علی کل من فی السّموات و الارضین و انّه لتنزیل من الله ربّ العالمین ان یا باقر قد سمعنا ضجیج قلبک و صریخ فؤادک و کنّا من العالمین و بذلک حزنّا علی شأن الّذی لن یطلع به احد الّا الله العزیز العلیم و لذا فتحنا علی وجهک ابواب النّصح لتستنصح بنصح الله و تکون من الصّابرین اصبر یا عبد فی هذا القضاء المثبت العظیم فتوکّل علی الله ربّک ثمّ فوّض الامر علیه و انّه خیر ناصر و معین ولو انّ

فی هذا

\*\*\* ص 12 \*\*\*

فی هذا الفراق ینعدم ارکان الموحّدین ولکنّ الصّبر فیه اقرب الی التّقوی ان انتم من العارفین ولکن یا احبّائی ذکّروا غربتی ثمّ ابتلائی بعدی ثمّ هجرتی بما اکتسبت ایدی المنافقین ثمّ تفکّروا فی وصالی ثمّ فی نغماتی ثمّ فی جمالی ثمّ جلالی ان انتم من العارفین لانّ لایری فی کل ذلک الّا صفات الله العزیز الحیّ العلیم کذلک نعلّمکم سُبُل الحکمة لتکوننّ من الفائزین ثمّ ذکّر عبدالله احمد و بشّره بفوزٍ عظیم ان یا احمد فاشکر الله بما هداک الی نفسه و رزقک من ثمرات قدسٍ جنیّ و دخلک علی شاطی القرب و اسمعک نغمات قدس ملیح و قبلک و اخاک و ایّدکما علی خدمته فی ما صنعتم لعبده بایدیکم و هذا ما رقم فی لوح الّذی لن یغادر فیه عمل العاملین علی قدر نقیر و قطمیر فسوف یظهر فی الارض جزاء ما فعلتم و انّه یجزی عباده المخلصین ثمّ ذکّر من لدنّا الّذینهم فی بیتکما من کل صغیر و کبیر ثمّ علی اللّواتی کنّ بین یدی الله لمن القانتین 152.

میرزا مهدی **هو العزیز**

ان یا مهدی فاشهد بانّه لا اله الّا هو له الامر و الخلق یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید ثمّ اوصیک بان تمش علی قدمی و لا تکوننّ من النّاسین اذاً فاشکرالله ربّک بما اذکرناک فی لوح منیع ثمّ کبّر من لدنّا کل من آمن بالله العزیز المقتدر العلیم و الرّوح علیک و علی الّذینهم کانوا من الصّابرین.

میهمان  **هو العزیز**

ان یا میهمان ان اشهدی فی ذاتک بانّه هوالله وحده لا شریک له له العزّة و البقا و له العظمة و

\*\*\* ص 13 \*\*\*

البهاء و له السّلطنة و العماء یفعل بقدرته ما یشاء و انّه لهو السّلطان العالم الحاکم القیّوم ثمّ ذکّری المجید و الباقر و المحسن نساء البیت.

**هو العزیز**

ان یا امة الله ان اشهدی فی روحک بانّه هو الله المقتدر العزیز الجمیل.

**هو العزیز**

ان یا امة الله ان اشهدی فی نفسک بانّه لا اله الّا هو المهیمن القیّوم و ایّاک لاتنس وصایائی ان انت من القانتین فاصبری فی نفسک فتوکّل علی الله العزیز القدیر شما و میهمان در نهایت دوستی و مهربّانی حرکت نمائید و از قول من او را متذکر شوید ثمّ ذکّر من لدنّا اماءالله اللّواتی آمنّ بالله العزیز القدیر.

**هو العزیز**

ان یا بقیّة منّا فاصبر و لاتجزع فی نفسک و کن من الصّابرین قل فوالله بکت ببکائک عیون المحبّین فاصطبر فی هذه الهجرة الّتی احترقت عنها اکباد العارفین و انت فاسمع قولی ثمّ اصبر علی ما قدّر من لدن حکیم علیم فسوف یعلو امرک و یرفع اسمک بالحقّ و انّه یوفّی اجور المشتاقین ثمّ کبّر من لدنّا علی وجه الّتی کانت فی بیتک ثمّ ذکرها بمقام قدس کریم لعلّ یثبتین فی امرالله و یکونین من القانتین.

رضا **هوالله العزیز**

ذکر الله فی شجر الفراق ان یا ایّها الاحباب فاصبرون ایّاکم ان لاتغفلوا عن ذکرنا ثمّ ایامنا بالحبّ فاذکرون قل قد غاب جمال الرّوح و بکت بذلک کل العیون ثمّ احترقت کل القلوب و انّک انت یا رضا ذکّر ایامی ثمّ تغنّیاتی ثمّ تغرّدات عزّ محبوب ثمّ فکّر فی ایام الرّوح کیف ظهر بینکم و کان فیکم فی سنین معدودة فاحفظ نفسک

و الّذینهم

\*\*\* ص 14 \*\*\*

و الّذینهم کانوا فی بیتک من کل اناث و ذکور ثمّ اعلم بانّا جعلنا هذا اللّوح قمیصاً لنفسک لتستنشق منه روایح الله العزیز المحبوب و ارسلنا من هذا القمیص روایح الفضل علی کل من دخل فی خلع الوجود فهنیئاً لمن قابلها و یجد منها ما یقلّبه الی مصر عزّ مشهود و من یقرء هذا اللّوح و کان فی قلبه حبّ مولاه لیری فی المنام ما اراد من لقاء الله العزیز المحبوب کذلک مننّا علیک مرّة اخری لتکون راضیاً منّی و عن نفسک فی هذه الایّام الّتی ما ادرکها المقرّبون ثمّ ذکّر من لدنّا کل من فی بیتک لیحدث بینکم حبّ الله ثمّ علی الامر هم یجتمعون ثمّ ارفق الی الّتی انتسبها الله الی الّذی هاجر مع عبده و هذا ما وصیّناکم بالحقّ ان انتم تعرفون و الرّوح علیکم و علی الّذینهم علی ربّهم یتوکّلون 152.

حیدر  **هو العزیز**

ان یا حیدر اسمع نداء هذه الطّیر المغنّی علی کل الافنان و لاتکن من الصّابرین قل یا ملأ الارض تالله قد طارت طیر الاحدیّة و تعلّت فی هواء قدس لطیف و انتم لا تفرحوا بذلک فسوف یأخذکم عذاب یوم عظیم قل انّها لطیر یشتاق لقائها اهل الفردوس ثمّ ملأ العالین و انتم ما عرفتموها و ما ادرکتم لقائها و بذلک کنتم قوم سوء اخسرین قل فافّ لکم و بما اکتسبت ایدیکم فی ایام الّتی نزلت فیها مائدة قدسٍ قدیم من سماء عزّ رفیع قل فوالله لو تطّلعون بما فات عنکم لتغرقون انفسکم فی الماء او تقطعون رؤسکم بایدیکم ولکن احتجبتم و کنتم من الغافلین

\*\*\* ص 15 \*\*\*

و انّک انت فاتّبع نصحی ثمّ ذکّر ایام وصالی بعد هجرتی و فراقی و کن من الصّابرین ثمّ ارض بما رضی الله لنا ثمّ اصطبر فی هذا الفراق الّذی ما صبر فیه احد من العالمین لانّ الفراق صعب علی الّذین ذاقوا حلاوة المحبّة عن جمال قدس منیر ولکن لمّا ظهر من لدی الحبیب لذا محبوب عندنا و هذا لَحَق مستقیم کذلک نلقی علیک ما یذکرک بالحقّ و یقلّبک الی الله محبوب العارفین و لتستنشق من هذا اللّوح روایح الوصال ان اشتدّ علیک حرارة الفراق و تکون من السّاکنین ثمّ ذکّر من لدنّا ضلعک ثمّ کبّر فی وجهها و بشّرها بمقام خلد کریم ثمّ الّذینهم معک و کانوا من المخلصین و الرّوح علیک و علی الّذین هم اهتدوا بهذا الفجر المنیر 152 .

ابراهیم و شاطر حسین  **هو العزیز**

ان یا ابرهیم ان اشهد فی نفسک بانّه هو الله لا اله الّا هو قد ارسل الرّسل بالحقّ و انزل الکتب بالعدل فضلاً من عنده علی الخلایق اجمعین و من النّاس من اقبل و منهم من اعرض و کان عن شاطی القرب بعید و انّک انت لا تشرک بالله و توکّل علیه فی کل الامور و انّه یکفیک عن دونه و انّه لخیر ناصر و معین و اوصیک بان لا تحزن عن شیء و لا تلتفت الی احدٍ فتوجّه الی الله ربّک و کن من الشّاکرین فسوف یعطیک الله ما یسکن به فؤادک و انّ ذلک لحق یقین ثمّ ذکّر من لدنّا حسین الّذی کان معک فی المنام ثمّ بشّره بفضل الله العزیز الکریم انّه یغفر عباده و یکفّر عنهم سیّئاتهم و انّه لذو فضل

عظیم

\*\*\* ص 16 \*\*\*

عظیم قل له یا عبد فاستقم فی حبّک احبّاء الله و لا تخف من احدٍ ثمّ انصره علی ما استطعت و لاتکن من الغافلین سیفنی الدّنیا و زخرفها و یبقی الملک لله العزیز الجمیل ثمّ ذکّر ضلعک و اختک من لدی العبد و انّ هذا لذکرٌ بدیع.

سید حسین

ان یا حسین اسمع نداء هذا المسافر الغریب الّذی هاجر الی الله ثمّ انقطع عن الخلایق اجمعین و ما توجّه الی احدٍ الّا الله العزیز الکریم و ما خاف من نفسٍ فی ایامه و کان متوکّلاً علی الله فی کل حین و انّک انت ذکّر ایامه بعده و لاتکن من الغافلین ثمّ امش علی قدمه ثمّ ذکّر النّاس و کن من المتذکّرین ایّاک ان لا تجاوز عن الحکمة و انّ هذا لَامرالله العزیز القدیر و نسئل الله بان یجمع بیننا و بینکم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ثمّ ذکّر من لدنّا ضلعک ثمّ ارفق بها بالحبّ لیسکن فی نفسها و یکون من الصّابرین و الرّوح علیک و علی المخلصین.

خبّاز الله  **هو العزیز**

ان یا خبّاز الاحدیّة نشهد فی حقک بانّک وفیت بعهدک و ادّیت بما قبلت فی ذرّ البقا فجزاک الله عنّا جزاء الّذی ما سبقه احد فی الملک کانّ بوجودک خلق الله کل الخبّازین لانّ المقصود من هؤلاء و علّة وجودهم عرفانهم بارئهم و خدمتهم ایّاه و ما فاز بذلک احد منهم الّا انت اذاً فاشکرالله بارئک فی ذلک و کن من الشّاکرین ثمّ اعلم بانّا ما انساک و لا ابوک و لا الّذینهم اتّبعوا امرالله العزیز الحکیم

\*\*\* ص 17 \*\*\*

ولکن اوصیک بالصّبر و التّوکل علی الله انّه یکفیک عن کل مکّارٍ اثیم کذلک نلقی علیک ما یسکنک فی هذا الفزع العظیم انّ الفراق و لو یحترق منه الاکباد ولکنّ الصّبر بعد امری احلی عن کل ملیح ثمّ ذکّر من لدنّا عباد الّذی فی بیتک و بشّرهم برضوان قدس مبین و الرّوح علیک و علی من صبر ابتغاء لوجه الله العزیز الحکیم 152.

**هو العزیز**

تلک آیات الرّوح نزلت بالحقّ من عبد منیب لتسمع نغمات الامر و تکون من الّذینهم کانوا بانوار العزّ لمن المهتدین ایّاک ان لا تنس فضل الله علیک و لا تکن من الغافلین قدّس نفسک عن کل من فی السّموات و الارضین فاعلم بانّ الدّنیا و زخرفها یفنی و یبقی الملک لله الملک المتعالی العزیز القدیر قل انّ الطّیر قد طارت عن افنان العراق و ارادت فنون اخری بما اکتسبت ایدی الظّالمین و هذه من سنّة الله الّتی قد خلت علی عباده المقرّبین قل انّ فی هذا الخروج لَاعلاء لامرالله العلیم الحکیم و فیه ستر اسرار الحکمة و لا یطّلع بها الّا الله ربّ العالمین فسوف یظهر الامر بالحقّ و یرفع اسم الله العلیّ العظیم ذکّر العباد بما استطعت و لا تکن من الصّابرین فتوکّل علی الله و انّه یکفیک من دونه و انّ علیه فلیتوکّلنّ المخلصون قل یا ملأ البغضا موتوا بغیظکم لانّ شجرة القدس اثمرت باوراق عزّ لطیف و طالت افنانها الی مقام الّذی انقطعت عنها ایدی المغلّین و انّ الّذینهم یفرحون بخروج هذه الطّیر تالله انّهم علی غفلة مبین فسوف یبدّل

الله

\*\*\* ص 18 \*\*\*

الله سرورهم بالحزن و یأخذهم عذاب یوم عقیم قل انّ هذا العبد انفق روحه لله محبوب العارفین و لن یخاف من احدٍ و لو یجتمع علیه ملوک الارض و من ورائهم هؤلاء المبغضین لانّه اقبل الی الله و توکّل علیه و انّه یکفیه عن کل من فی الملک اجمعین و الرّوح علیک و علی من تمسّک بحبل الله العلیّ العظیم 152.

**هو العزیز**

ان‌شاءالله امیدوارم که برخلاف سابق و لاحق حرکت فرمائید و بالمرّه از نفس و شئونات او طاهر شده به فضای خوش روح قدم گذارید جز صدق تکلّم ننمائید و جز در سبل انصاف مشی نفرمائید قلب را مقدّس فرمائید و دل را منزه. دنیا عنقریب می‌گذرد و ظهورات آن را بقائی نباشد فی آخر القول اسمع ندائی و لاتکن من الغافلین و لن ینفعک شیء فی الملک الّا ما القیناک بالحقّ و لو یسجدک کل الخلایق اجمعین و الرّوح علیک لو تسمع نداء هذا المهاجر الغریب 152 .

جناب مجید  **هو العزیز**

ان یا مجید انّا ما انساک فی حین من الاحیان و احببناک بالحقّ فی کل حین اذاً اذکرک بتلک الکلمات لتکون بفرح الحبّ لمن السّاکنین فاستقم علی حبّک ثمّ عاشر النّاس بالحکمة و تکلّم معهم بالحکمة و انّ هذا لَحکم جمیل و لا تحزن عمّا ورد علینا ثمّ اصبر فی الله و کن من الصّابرین فسوف یرفع الله اسمک فی الواح عزّ حفیظ کذلک بشّرناک بالحقّ لتکون من المستبشرین ثمّ ذکّر من لدنّا عبدالله باقر ثمّ احفظه بالحقّ فسوف یعطیه الله ما یرضی به فؤاده و انّه لقادر

\*\*\* ص 19 \*\*\*

قدیر ثمّ ذکّر ضلعک باحسن الذّکر و کبّر علی وجهها ثمّ ضلع اخیک الّذی سمّی بالحسن ثمّ بشّرهما برضوان عظیم ثمّ الّتی جعلها الله اُختَک لِیکن مِنَ القانتین 152 .

سید قبل مهدی **هو العزیز**

فجزاک الله یا مهدی عنّا جزاء لا یأخذه البدء و نشهد بانّک ما آذیت هذا العبد حین خروجه عن دار السّلام و اتّبعت حکم الله فی نفسک بعد الّذی کل آذوه ثمّ اتّبعوا هواهم قل فوالله انّ الّذینهم ما سمعوا قولی اولئک فی نار انفسهم یحترقون و نحن بریئ منهم ان انتم تعلمون و الّذین هاجروا و سافروا من غیر اذننا فوالله هم فی حجبات انفسهم میّتون فسوف یأتیهم نبأهم ان انتم تصبرون قد ورد الینا الخبّاز الّذی احبّ الله فی سرّه و سمعنا منه ما اضطربت عنه قلوب الّذینهم آمنوا بالله المهیمن القیّوم قل فارحمونی یا ملأ الاحباب فاکتفوا بما مسّتنا المصائب و المحن قل فوالله لو یظهر منکم امثال تلک الامور لیرجع الضرّ الینا قل اَما تفکّرون فی انفسکم فی اثمار المرتّبة من شجرة ظنونکم بعدی او انتم بهواء انفسکم تعملون ما لا تعلمون قل اتّقوا الله و لا تنسوا نصایحی و هذا خیر لکم لو انتم تعرفون و لم یکن ثمر لهذه الشّجرة الّتی ارتفعت فی ارض انفسکم الّا اتلاف نفسی و من معی لو انتم ببصر الرّوح تنظرون فوالله ضرّ هذا الامر اعظم عن ضرّ الّذی مسّنا من اعدائنا اذاً یا ملأ البیان فارحمون. قسم به خدا که ضرّ این امر شنیع جمیع به این عبد راجع می‌شود

بگو

\*\*\* ص 20 \*\*\*

بگو به اهل بیان کسی نشنیده تا امروز که نفسی به لسان دوستی کمال دشمنی نماید آخر بعد از خروج این عبد دیگر این امر چه مصرف دارد و چه نفعی بر او مرتّب می‌شود فوالله باطل کلّما هم یعملون و این می‌شود که من یعنی بنده به صدهزار قسم عجز نمایم که این امور و امثال آن نهایت مضرّ است برای امرالله و باز متنبّه نشوند باید یا در حبّ کاذب باشند و یا این عبد را کاذب دانند انّما اشکو بثّی و حزنی الی الله انّا لله و انّا الیه راجعون خدا شاهد حال است که استماع این امر نهایت ضرّ را وارد نمود فکیف وقوعها باری به مجرد وصول این نوشته حاجی عبدالرّحیم را با حاجی عبدالمجید بخواهید و یا خود نزد ایشان بروید التماس نمائید ما را عفو کنند به این صغار که با این قافله هستند رحم نمایند سبب نشوند اذیتی وارد شود فوالله این امر سبب می‌شود که نصر الهی منقطع می‌شود باید جمیع منتظر خبر ورود این عبد باشند و مقصود معلوم شود که در این سفر چه مقصود دارند بگو والله نصر الهی احسن عمّا انتم تریدون.

جناب سیّاح و جناب آسید مهدی و ملا محمد و سایر احباب الله

**هو العزیز**

هذا کتاب من هذا العبد الی احبّاء الله الّذین ابتلاهم الله بفراق الّذی ما شهدت عیون احد بمثله و ما ظهر فی الامکان شبهه بحیث احترقت قلوبهم و ذابت نفوسهم و ضاقت صدورهم و بکت عیونهم و جرت دموعهم و بذلک ظهرت آثار الاضطراب فی ارکان عرش عظیم قل تالله خرج الرّوح عن کل شیء و انقلبت کل امر و تزلزلت کل من فی السّموات

\*\*\* ص 21 \*\*\*

والارضین و رفع السّرور عن کل شیء و تفرّقت کلمةالله المقتدر العزیز القدیر بما جری علی الله و احبّائه بما اکتسبت ایدی المشرکین قل انّ الشّمس کسفت عن مشرق العراق و القمر قد خسف بما فعلوا هؤلاء الظّالمین قل قد عمت عیون القاصرات و ضجّت اهل الغرفات و وقعت علی التّراب هیاکل قدس منیر و شقّت ثیاب اهل الملکوت و صاحت حقایق اهل الجبروت فی هذا الفزع العظیم و ما شهدت ابصر اهل الملک بمثل ما ورد فی تلک الایّام علی طلعات قدس منیع قل یا اهل الارض فوالله لو تشعرون فی انفسکم علی قدر خردل لتلقوا علی وجوهکم تراب السوداء و تخرّون علی الارض فی ابد الآبدین فوا حسرتا علیکم یا ملأ الاشقیاء بما اکتسبت ایدیکم و تکلّمت السنکم فوا حسرتا علیکم یا ملأ الاشقیاء بما اکتسبت ایدیکم و تکلّمت السنکم و ظنّت قلوبکم الی ان خرجتم عن الوطن هذا الطّیر الّتی سکنت فیه بامر من لدن حکیم علیم قل تالله انّ ورقة الفردوس اصفرّت بما فعلتم بعباد الّذین ما اشرکوا بالله فی طرفة من العین قل قد کسرت اغصان سدرة المنتهی بما اعرضتم عن جمال الله بعد الّذی اشرق علیکم کاشراق الرّوح عن افق قدس قدیم و انهدمت افنان شجرة القصوی بما ورد علی کلمة الله المتعالی العظیم و اذا تنادی عن خلف العماء اهل البقاء مخاطباً لمدینة الله ان یا مدینة الله کیف تصبرین علی هذا الفراق الّذی اشتعلت عنه الآفاق بما بدّل الوصل بفصل بعید اَیا مدینة الله کیف تقع علیک عیون المقرّبین بعد الّذی بقیت خالیاً عن جمال

قدسٍ

\*\*\* ص 22 \*\*\*

قدس مکین اَیا مدینة الله کیف یحرّک فیک رجل العارفین بعد الّذی انقطعت عن ارضک مشی الغلام بما قدّر فی الواح عزّ حفیظ ان یا مدینة الله کیف نشاهد ابوابک بعد الّذی سدّت ابواب اللقا فیک بما اکتسبت ایدی الظّالمین ان یا مدینة الله کیف نری فیک موطئ قدم الله فوا حزنا من هذا الحزن العظیم ان یا مدینة الله فوالله ما نقدر ان نری اسواقک و لا جدارک و لا اشجارک و لا شطّ الّذی جری فیک باسمه المجری و هذا لحقٌّ یقین ان یا مدینة الله فابکی بهذا الفراق الّذی احترقت عنه اکباد العاشقین ان یا مدینة الله صحّی فی نفسک من هذا الفصل الّذی انفصلت عنه قلوب المخلصین ان یا مدینة الله اضربی علی نفسک التّراب من هذا البعد الّذی تبعّدت عنه اهل العماء عن مقام قدس کریم ان یا مدینة الله تالله احترقت قلوب اهل الملکوت فی ما ورد علیک من هذا الظّلم المبین فوالله انعدمت نفوس اهل الجبروت بما نزل علیک من اعادی اسم الله العلیّ العلیم فوالله انّ الصّبر قد فرّ منّا کانّه ما خلق فی قلوب المشتاقین اَیا مدینة الله هل نقدر ان اشاهد کلّ شیء فیک بعد الّذی غاب عنک هذه الشّمس المشعشع المنیر لا فوالله ما نقدر و ما نستطیع اراک و ما نری جمال الّذی منه رزقنا من فواکه القرب فی کل بکور و اصیل فآه آه تشبّکت قلوب اهل البقا من سهام المشرکین فوالله یا مدینة ما نستأنس باورادک و لا بازهارک فی کل فصول

\*\*\* ص 23 \*\*\*

ربیع بعد الّذی ما نری فیک ورد العزّ عن جمال الحبیب اذاً اخبری یا مدینة الله اهلک بان طارت طیر الّتی مارضیتم الّا بخروجه او قتله و هذا ما قضی من قلم قدس حکیم انتم فاسکنوا فی محلّکم ثمّ استریحوا علی مقاعدکم فی ما فزتم بما شئتم و بلغتم بکل ما اردتم و کونوا من المستریحین فایقنوا بانّکم لن تسمعوا نغمات الله من بعد و لن تقربوا بلقاء قرب مبین و لن تشهدوا جمال الله فیکم و لن تلقی علیکم کلمات الله المقتدر العزیز الکریم قد وسعت مقاعدکم بخروج الطّیر اذاً فاطمئنّوا یا ملأ المغلّین ثمّ ینادی عن عرش الرّوح طلعة قدس بدیع بان هنیئاً لکم یا ملأ الاحباب و بما صبرتم فی هذا الفزع العظیم و سمعتم نصح مولیکم و اصطبرتم علی امر الّذی ذابت عنه اجساد ملأ العالین فسوف یجمعکم الله بذلک فی مقعد قدس منیر جزاء بما صبرتم فنعم اجر الصّابرین 152.

**بسم العزیز المنیر**

فسبحان الّذی خلق کل شیء بامره و قدّر مقادیر کل امر فی لوح عزّ مکنون و شرع فیه شرایع الامر علی لسان المرسلین من قبل و هذا لَحق معلوم و امرهم فی الکتاب بما یقرّبهم الی ساحة قدس محمود و منعهم عن کل ما یحجبهم عن جمال الله العزیز المهیمن القیّوم و اذًا انتم یا ملأ البیان فاترکوا کل ما نهیتم عنه ثمّ اعملوا بما امرتم فی کتاب عزّ مکتوم من قلم عزّ محبوب و هذا لخیر لکم عن کل ما انتم تسمعون و الرّوح علیک و علی الّذینهم الی جمال القدس هم یقصدون.

**هو العزیز**

ذکرالله فی شجرة الرّوح ان یا ملأ الارض فاسمعون

قل انّ

\*\*\* ص 24 \*\*\*

قل انّ فی تغنّی الرّوح و اشراق شمس العزّ و تغرّد الورقاء لآیات لقوم یفقهون قل انّ فی خروج هذا العبد لآیات لکم لو انتم تعلمون و فیه حکمة بالغة لا یعلمها الّا الّذینهم صبروا فی الله و کانوا الی شاطی القرب هم یسرعون ان یا عبد فاشکر الله بارئک ثمّ اصطبر فی موارد القضا و انّ بمثل ذلک فلیعمل العاملون قل انّ طیر القرب قد سافرت بنفسها الی الله المقتدر العزیز القیّوم و انتم ما عرفتموها فی ایامها و غفلتم عن لقائها و کان الله یشهد بذلک ان انتم لا تشهدون قل یا قوم افٍّ لکم و بما اکتسبت ایدیکم فی هذه الایّام الّتی احترقت فیها القلوب و فزعت هیاکل القدس ان انتم تشعرون کذلک تعظکم الورقاء و تذکّرکم بآیات عزّ محبوب قل انّها تنصح الاحباب فی حین الّذی تطیر عن غصن العراق لعلّ النّاس عن مراقد الغفلة هم یقومون قل ایّاکم یا ملأ البیان لا تفسدوا فی الامر و لا تختلفوا فی دین الله و هذا خیر لکم عمّا انتم تعملون و خافوا عن الله و لا تقولوا ما لا تعلمون انّما الدّنیا سیفنی و انتم الی التّراب ترجعون کذلک انصحناکم فی اللّوح ان انتم تعرفون و الرّوح علیک و علی الّذینهم الی الله یرجعون.

**هو العلیم الحکیم**

ان یا حرف الباء اسمع نداء من ینادیک حین الّذی اجتمعت علیه کلاب الارض عن کل الاشطار بمخالیب بغضٍ عجیب و هو توکّل علی الله ربّه فی کل حین و ما خاف من احد و لن یخاف من نفسٍ ولو ینکره اهل السّموات و الارضین لانّ الدّنیا و ما فیها لم یکن

\*\*\* ص 25 \*\*\*

عنده الّا ککفّ تراب خفیف قل انّ فی هذه الخروج لآیات للمتذکرین و فی هذه الحرکة لَبیّنات للمتفرّسین قل فیها ستر حکمة الله ان انتم من العارفین و سیظهر بالحقّ رغماً للمستکبرین کذلک نلقی علیک من آیات الرّوح لتکون من المهتدین و تستقیم علی الامر و تکون من الرّاسخین و تطمئنّ فی نفسک بحیث لایزلّک جنود الشّیاطین ایّاک ان لا تنس هذا النّصح من هذا الامین العلیم فسوف یتنعّر البعل و ینادی السّامری عن کل طرف قرین و انتم فاسکنوا فی ظل الله المقتدر العزیز الحبیب و انّه ینصر احبّائه بجنود لن تروها و کان ذلک علی الله یسیر و انّک یا باقر لاتحزن عمّا ورد علینا و لا تکن من الّذینهم یجزعون فی البلاء و لا یکوننّ من الرّاضین فارض بما قضی الله علینا ثمّ اصطبر فی امر ربّک و کن من الصّابرین ایّاک ان لا تفزع فی هذا الفزع الاکبر الّذی تحیّرت فیه عقول العارفین فسوف یبدّل الله جزعک بالسّکون و حزنک بالسّرور و انّه لا اله الّا هو العزیز المقتدر القدیر قل یا قوم اسمعوا ندائی و لا تختلفوا فی امرالله و لا توجّهوا الی الّذین تجدون فی صدورهم غلّاً من الله العزیز المتعالی الکریم و یظهر منهم روایح الاختلاف و لو یتکلّم لسانهم بکلمات عزّ منیع فوالله هؤلاء اشدّ ضراراً عن کلّ السّموم اتّقوا الله و لا تقربوهم و لا تکوننّ من المقبلین کذلک انصحناک فی هذا اللّوح ما یکفیک عن کل شئ ان تکون من العاملین و الرّوح ثمّ التکببر علیک و علی

عباد

\*\*\* ص 26 \*\*\*

عباد المنقطعین.

**هو العزیز**

ان یا عبد اسمع ندائی و لا تکن من الّذینهم اضطربوا فی الامر و کانوا من الخاسرین اوصیک بتقوی الله الّذی خلقک بامره و جعلک من المهتدین کن صابراً فی کل ما ورد علینا و لا تجزع فی شیء فاصطبر فی نفسک و کن من الصّابرین قل انّ فی خروج هذه الطّیر لَعلامات للمتفرّسین قل انّها طارت عن غصن العراق و انتم فی طیراننا فاشهدوا آیات السّکون ان انتم من العارفین قل یا ملأ البغضاء موتوا بغیظکم و لا تفرحوا بما ورد علینا و لا تکوننّ من المسرورین لانّ ما ورد علینا هذه من سنّة الله قد قضت من قبل علی عباده المقرّبین قل انّ الله سیبدّل فرحکم بالحزن و هذا ما کتب علی نفسه الرّحمن الرّحیم کذلک نلقی علیک ما یغنیک عن کل من فی الملک اجمعین ثمّ اعلم بانّ السّامری یتنعّر بعدی اذاً انتم لا توجّهوا الیه و لا تکوننّ من المقبلین و سیحرّک البعل فی نفسها و یقوم بالمکر بینکم اذاً انتم فاعرضوا عنه و لا تکوننّ من الذّاکرین ذکّروا الله فی انفسکم فتوکّلوا علیه و انّ علیه فلیتوکّلنّ عباده المخلصین قل انّا کنّا معکم و تکون بینکم ان انتم من العارفین و تشهدون جمال الامر لو تقدّسوا عیونکم عن حجبات کبر غلیظ و انتم یا ملأ البیان اسمعوا ندائی فی حین الفراق عن شطر العراق و لاتکوننّ من الغافلین فاسکنوا فی نفوسکم ثمّ اطمئنّوا برحمة الله العزیز الرّحیم فسوف یصل الیکم کتاب کریم من لدن حکیم خبیر کذلک علّمناک

\*\*\* ص 27 \*\*\*

سبل العلم و الهمناک ما یحفظک عن رمی الشّیاطین و الرّوح علیک و علی عباد الله الصّابرین.

**هو الامنع الاقدس**

هذا کتاب من عبد منیب الی الّذی فاز بانوار الهدی فی یوم الّذی اشرقت الشّمس عن افق قدس منیر و انقطع عن نفسه و هاجر الی الله حتی دخل فی بقعة الرّوح فی شاطی قدسٍ عظیم و سمع نداء الله من شجرة الفردوس و شرب من کئوس البقا من غلام کریم اذاً فاعرف مقامک و ما قدّر الله لک بحیث اخرجک عن سجن الهوی و شرّفک بلقائه فی یوم الّذی انصعقت فیه اهل السّموات و الارضین قل یا قوم ان کنتم آمنتم بالله من قبل فکیف لاتؤمنون بالّذی یطوف فی حوله ملئکة العالین قل اَما کنتم ترجونه فی اللّیالی و الاسحار فلمّا جائکم بآیات بیّنات اذاً انتم عن جماله معرضین اذاً خافوا عن الله و مظاهر عدله ثمّ اسلکوا فی صراط القدس و انّه لصراط علیّ علیم و کذلک نرشّ علی الممکنات من طماطم یمّ الحکمة لعلّ یدخلون فی صراط عزّ امین فمن شاء فلیؤمن بآیات الله و من شاء فلیعرض انّ ربّی لغنی حمیدٌ و الرّوح علیک و علی الّذینهم اتّبعوا احکام الله فی ایامه و کانوا فی جوار رحمة الله لَساکنین.

**هو الغالب علی امره و هو العلیم الکبیر**

تلک آیات القدس نزلت بالحقّ و فیه یذکر کل امر حکیم و فیه ما یقرّب الّذینهم آمنوا الی مقاعد الفردوس فی رضوان قرب منیر

ان یاعبد

\*\*\* ص 28 \*\*\*

ان یا عبد فاعلم بانّ الله قدّر لک فی الکتاب مقام عزّ کریم فی ما هاجرت بنفسک الی الله و مسّتک الحرّ و البرد فی سبیله و دخلت فی شاطی قدس عظیم کل ذلک فضل من الله و رحمته علیک و علی الّذینهم کانوا الی میادین العظمة لَساکنین ثمّ لَسارعین اذاً بشّر فی نفسک ثمّ اشکر الله بارئک فی ایامه فی ما اتاک من بدایع فضله و عرّفک نفسه فی مظاهر قدسه و جعلک من المهتدین فاقبل بکلّک الی محبوبک ثمّ انقطع عمّا سواه و انّ هذا خیر لک عن السّموات و الارض و عن کل ما تطلع الشّمس علیه ان کنت من الموقنین کذلک تعلّمک الورقاء من اسرار البقا و تقرّبک الی الله المهیمن العزیز الکریم و الرّوح علیک و علی الّذینهم توجّهوا الی الله قبل حین او بعد حین او حین حین 152.

**هو العزیز الحکیم**

تلک آیات البقا و فیها من اسرار الله المهیمن العزیز العلیم و یذکر فیه ما یبشّر النّاس الی لقاء ربّهم فی یوم الّذی یحشر فیه کل من الملک اجمعین اذاً ینادی منادی الرّوح من عرش البقا و تغنّ حمامة القدس فی مکانٍ قریب و تدلع دیک العرش و تظهر طاوس الاحدیّة بطراز عزّ عجیب اذاً تنصعق کل من فی السّموات من خشیة الامر و تضطرب کل من فی الارضین الّا الّذینهم انقطعوا الی الله و کانوا فی امره لمن الموقنین اولئک هم الّذین یستضیئون بانوار وجوههم سکّان ملأ القدس ثمّ ملئکة المقرّبین کذلک نذکرک باسرار الّتی سترت خلف حجبات القضا

\*\*\* ص 29 \*\*\*

لتکوننّ من المتذکّرین و لئلّا یحزنک مصائب الملک و تکون فی ارض الفردوس لمن المحبرین کذلک نمنّ علیک فی ما اذکرناک بالحقّ فی لوح قدس حفیظ لتشکر الله بارئک فی قلبک و تذکره فی کل حین و نقول ان الحمد لله ربّ العالمین 152.

**بسم ربّنا العلیّ الاعلی**

فسبحان الّذی نزّل الآیات بالحقّ علی لسان عربیّ مبین و انّها لآیات فصّلت فیه کل امر حکیم و نزلت علی لحن البقا الّتی تعجز عن ادراکها کل الخلایق اجمعین و فیها حکمة بالغة لن یعقلها الّا المخلصین کذلک نلقی علیک من نغمات الرّوح و نرشدک سبل الهدایة من لدی الله المهیمن القدیر ثمّ اعلم بانّ الله قبل عنکم اعمالکم فی ما سلکتم سبل القدس و دخلتم فی ارض الّتی تخلع فیها نعلینهم هیاکل المقرّبین و دخلتم فی معارج القرب و فزتم بلقاء الرّوح فی مقعد الّذی تشرق فیه شموس عزّ منیر کذلک یهب من یشاء من عباده و یغفر عنهم خطیئاتهم و یدخلهم فی رضوان القرب و یرزقهم من ثمرات النعیم اذاً فاشکر الله فی ما ایّدک بامره و دخلک فی مصر الایقان و اخرجک من الظّلمات الی النّور فی ایام الّذی تزلزلت فیها ارکان الموحّدین کذلک القیناک نغمات القدس و آویناک فی فردوس القرب و جعلناک من الّذینهم کانوا فی مواقف الحبّ لواقفین فاجهد فی نفسک بان تصل الی مقعد القرب و تکون فی دین الله لمن الرّاسخین و الرّوح علیک

و علی

\*\*\* ص 30 \*\*\*

و علی الّذینهم استضائوا بانوار عرش عظیم 152.

**هو العلیّ العظیم**

هذه بقعة القدس فاستمع لما یوحی الیک من نار الله العزیز القیّوم فانس نفسک ثمّ آنس بنفسی و انّ هذا لحکم بدع محبوب ثمّ انقطع عن هواک و تمسّک بعروة الله القائم القادر المقتدر العزیز القدّوس و انّ هذا ما ینجیک من نار البعد و یقرّبک الی جنّة القرب و یبلّغک الی سدرة عزّ مرفوع و کذلک نلهمک من اسرار الرّوح لتذکّر النّاس فی ایام ربّک لعلّ یدخلون فی شاطی الاحدیّة ثمّ فی جوار رحمة ربّهم یدخلون قل یا قوم قوموا عن مراقد الغفلة ثمّ امشوا فی مناکب القدس و لا تکوننّ من الّذینهم بآیات الله لا یهتدون و اترکوا حیوة الباطلة و زخرفها و زینتها ثمّ اطلبوا ما قدّر لکم فی الواح قدس محفوظ سیفنی الملک و ما تظنّون و یبقی الامر لله المقتدر المهیمن المحمود و یا قوم هذا سراج الله لا تخمدوه بهواکم و لا تمسّوه بسوء انفسکم لعلّ یکفّر عنکم سیّئاتکم فی یوم الّذی یخسر فیه المبطلون و یا قوم هذا امرالله لا تدعوه من ورائکم ان انتم تشعرون و یا قوم هذا صراط الله فی السّموات و الارض توکّلوا علیه ثمّ علیه تمرّون کل ذلک نصحی علیک و علی الّذینهم آمنوا بالله المهیمن القیّوم اذاً فاستنصح بما انصحناک بالحقّ لتکون من الّذینهم کانوا فی هواء القدس یطیرون و الرّوح علیک و علی الّذینهم من نغمات القدس یسمعون 152.

**هو العزیز القیّوم**

\*\*\* ص 31 \*\*\*

فسبحانّک اللّهمّ یا الهی انادیک حین الّذی تغنّ حمامة الفراق عن شطر العراق و یرنّ عندلیب الاشتیاق عن جهة الآفاق بانّک انت الله الملک العزیز الجمیل لم تزل یا الهی کنت فی علوّ القدرة و القوّة و الجلال و لاتزال تکوننّ فی سموّ الرّفعة و العزّة و الاجلال کل الانبیاء خائفة من ظهورات قهرک و کل الاصفیا مضطربة من بروزات خشیتک لا اله الّا انت القادر المقتدر القدیر و اشکرک یا الهی فی هذه الایّام الّتی اجتمعوا علینا طغاة خلقک و عصاة بریّتک و یفرحون بما نزلت علینا من اسرار قضائک و جواهر تقدیرک بعد الّذی کان ذلک من سنّتک علی احبّتک و عادتک مع صفوتک فو عزّتک یا محبوبی لو انّ دونی یفرّ عن البلایا فی سبیلک انا الّذی اشتاق کلها فی محبّتک و اسئلک باسمک الّذی منه تموّجت بحور الاسما عند ظهورات عزّ فردانیّتک و به تعلّیت علی الممکنات بسلطان قدس ربّانیّتک بان تنزل کل البلایا الّتی قدّرتها لاحبّائک علی عبدک هذا لئلّا ینزل علیهم ما یجمدهم عن ذوبان حبّک او یخمدهم عن حرارة ودّک و انا الّذی یا الهی اشتری بروحی و نفسی کل ما یظهر من عندک و یحدث من لدنک و اکون صادقاً فی کل ذلک بحولک و قوّتک لا اله الّا انت الکریم اللّطیف العلیم الحکیم ثمّ اسئلک یا الهی بانوار قدس احدیّتک و اسرار غیب صمدیّتک بان تحفظ اصفیائک بعدی لئلّا تزلّ اقدامهم علی صراطک ثمّ اجتمعهم علی شاطی جودک و فضلک ثمّ انقطعهم عن دونک

بحیث

\*\*\* ص 32 \*\*\*

بحیث لا یخافون من احد و لا یضطربون من نفس ثمّ افتح یا الهی ابصارهم ببدایع قدرتک و سلطان قوّتک حتی یشهدوا کلّ شیء فی قبضتک و کل امرٍ فی کفّ اقتدارک فَوَ جمالِک یا أملی لو تصعّدهم الی هذا المقام الاعلی و هذه المنزلة القصوی لیحکینّ عنک و یرجعنّ علیک بکلهم بحیث لن یضطربهم شیء و لو یجتمع علیهم کل من فی السّموات و الارضین ثمّ اسئلک یا الهی بنورک الّذی به اضائت الممکنات و ببهائک الّذی به نوّرت الکائنات بان تذکر عبدک الّذی سمّی بالجیم فی رفارف بقائک و قباب عظمتک ثمّ اسمعه یا الهی نغمات قدس رحمانیّتک لتجذبه عن نفسه و عن دونک الی بدایع اشراق انوار عشقک و حبّک و انّک انت علی ذلک لمهیمن قدیر 152.

**هو المهیمن القیّوم**

هذا کتاب ینطق بالحقّ و فیه ما یجری الدموع عن عیون المقرّبین و انّه لتنزیل نزلت بالفضل من لدی الله العزیز العلیم و فیه فصّلت نقطة الحزن الّتی بها احترقت اکباد العاشقین و بذلک انقطعت الاوراق عن الاشجار ثمّ اصفرّت وجوه العارفین و منعت نسایم الرّوح عن رضوان البقا ثمّ انقطعت نفحات القدس عن افئدة المرسلین لانّ فیه یذکر ما تهبّ به روایح الفراق علی هیاکل العالمین و فیه غنّت عندلیب الهجر فی شطر العراق بنغمة الّتی منها تفرّقت ارکان الکلمة و یفصل حقایق ملأ العالین قل انّ طیر الاحدیّة قد طارت من غصن الی غصن آخر و بذلک تنعدم ارواح

\*\*\* ص 33 \*\*\*

المحبین قل انّ بلبل القدس قد قصد الی رضوان عزّ مبین فوالله قد لبست هیاکل اهل البقا لبس الفراق بما عرج حمامة الوثاق عن شطر العراق و هذا لحزنٌ بدیع قل انتم یا ملأ الارض قد کنتم غفلاء عمّا انعمکم الله بفضله و بذلک کنتم علی ضلال مبین قل اذاً قد رجعت مائدة السّماء عن بینکم و هذا لَذلّ علی الخلایق اجمعین حینئذٍ فاستشعروا فی انفسکم و خافوا عن الله بارئکم ثمّ ارحموا علی ارواحکم و لا تکوننّ من الغافلین و قوموا علی مافات عنکم و تدارکوا فی ما غفلتم عنه و توبوا الی الله العزیز الکریم ثمّ اصبروا و لا تجزعوا فی الفراق ثمّ ارضوا بما قدّر لکم من حکیم علیم لانّه هو اعلم بالامور و یقدّر مقادیر الامر و هذا ما قدّر فی الواح عزّ حفیظ ثمّ اجتمعوا علی الامر و کونوا کالجبال فی امر الله بحیث لن تزلّ اقدامکم علی الصّراط و لو یجتمع علیکم کل من فی ملکوت الخلق اجمعین 159.

**هو العلیّ العزیز الجمیل**

قل یا ملأ البیان اسمعوا ندائی حین الّذی قد صعد طیر الاحدیّة الی هواء قدسٍ منیر ثمّ انقطع عن کل من فی السّموات و الارضین قل تالله انتم ما عرفتم هذا الطّیر الالهیّ الازلیّ الصّمدیّ الی ان طار فی فضاء عزّ رفیع و بذلک انقطعت ایدی المشرکین و الموحّدین عن هذا الذّیل المقدّس العزیز و لو کنتم عرفاء بالحقّ ماغاب عنکم وجه الله العلیّ العظیم اذاً ینبغی لکم بان لا تختلفوا فی امر الله ثمّ ادعوه فی سرّکم لعلّ یرجع الیکم ما خرج عن بینکم

و انّه

\*\*\* ص 34 \*\*\*

و انّه لذو فضلٍ علیم و هذا ما ینصحکم لسان الحکمة فی حین الّذی تهبّ نسیم الفراق عن کل الجهات من لدن مقتدر قدیر قل انّ فی طیران هذا الطّیر لآیات للعارفین و یهدی الکل بهذا الانقطاع الی رفارف قرب منیع و الرّوح و البهاء علی من استقام فی امرالله المقتدر الرّحیم 152 .

**هو العلیّ فی افق الاعلی**

ان یا حرف المیم اسمع ندائی و لا تکن من الصّابرین ثمّ اشهد فی نفسک بانّه هو الله لا اله الّا هو العزیز القدیر یفعل ما یشاء بامره و یحکم ما یرید لا یسئل عمّا یفعل و انّه لهو القوی الخبیر ثمّ اعلم بان حضر بین یدینا کتابک و اطّلعنا بما فیه و کنّا من الشّاهدین و نسئل الله بان یثبّتک علی امره و انّ هذا لَخیر لک عن ملکوت ملک السّموات و الارضین ثمّ اوصیک حینئذٍ حین الّذی طارت طیر البقا عن غصن العراق و ارادت غصن اخری بما اکتسبت ایدی الظّالمین قل تالله الحق انّ هذا الفتی انفق روحه لله ربّک و ربّ العالمین و لو لم یکن ناظراً الی حکم الکتاب لیقبّل ایدی من یقتله فی سبل الله المهیمن العزیز القدیر قل انّ الّذینهم اطّلعوا بمواقع الامر من لدن سلطان عزٍّ مکین لن یخافوا من احدٍ و لو یجتمع علیهم کل المنافقین و فی کل حین ینتظرون البلایا حبّاً لمولاهم القدیر و یشتاقون الرّزایا کاشتیاق الرّضیع الی ثدی امّه و کفی بالله علی ما اقول شهید و انتم یا ملأ البیان لا تخافوا من احدٍ لانّ الله هو

\*\*\* ص 35 \*\*\*

قادر علیکم و یجری علیکم ما یرید و من دونه لن یقدر علی شیء و انّ هذا لَحق یقین فوالله لو یعرفون احبّاءالله ما قدّر لهم فی رضوان قربٍ منیع لیفدون انفسهم و اموالهم فی کلّ آنٍ و حین ولکن احتجبوا عن ذلک بما التفتوا الی زخارف الملک و لذا یصعب علیهم البلایا فی سبل بارئهم و انّ هذا لغفلة مبین اذاً یا الهی فارزقهم من خمر فضلک و افضالک حتی لا یشتغلوا بغیرک و لا یرغبوا الی دونک و انّ هذا لفضل عظیم ثمّ ثبّتهم علی حبّک بحیث لا یلتفتون الی الّذینهم یتحرّکون فی هواء الغفلة و یدّعون فی انفسهم ما لا قدّر لهم من لدن حکیم خبیر و الرّوح علیک و علی الّذینهم کانوا علی الامر و الحبّ لَمستقیم 152.

**هو العزیز**

فسبحان الّذی قدّر لعبده من البلایا ما لا قدّر لاحدٍ من العالمین بحیث قضی علینا ما لا قضی حکمه فی جبروت العالین و قضت عشرین من السّنین و ما وجدنا موطن الامن فی حین و فی کلّ یوم جدّدت علینا البلایا و کفی بنفسک علی ما اقول شهید و کلما رفعت رأسی عن الفراش فی الاصباح شهدت بلاء بدیع کانّه کان منتظراً فی اللّیل حتی اقوم عن الفراش و هذا ما قدّر فی الواح قدس حفیظ و اشکرک یا الهی بکل ذلک بکل لسان صدق منیع فلک الحمد یا الهی علی ما جعلتنا مواقع قضائک و انّک انت المحبوب فی کل ما ترید و الرّوح علیک و علی من ذکر هذا الفرید فی غربة بعید 152.

هو العزیز القیّوم

\*\*\* ص 36 \*\*\*

**هو العزیز القیّوم**

اذکری ربّک فی کل صباح و عشیّ و انّه هو الله الّذی لا اله الّا هو العزیز العلیّ قولی انّه لَحجّة من الله علی کل من فی السّموات و الارضین فسوف یظهر امره بالحقّ و یحمرّ بذلک وجوه المقرّبین و یخضع له کل الاعناق و هذا لحق مبین و انّک انت فاشکری ربّک بما نسبک بعبده و هذا لخیر لک عن کل ما ترید فتوکّل علی الله فی کل الامور و کونی من القانتین و کذلک یذکرک حمامة الفراق حین الّذی یطیر عن العراق و هذا لحزن عظیم.

**هو العزیز القیّوم**

ان اشهد فی نفسک بانّه هو الله لا اله الّا هو قد خلق کل شیء بکلمة الّتی خلقها من ارادته الّتی ظهر و لاح من سلطان المشیّة فی ما کان و یکون و بعث علیّاً بالحقّ ثمّ ارسله بالعدل و قدّسه عن حکم الکاف و النّون و جعله طراز جماله فی ملکوت الامر و الخلق ان انتم تعلمون و منه جدّدت الحروفات فی قمص قدس محبوب کذلک نلقی علیکم جواهر العلم و الحکمة لعلّ انتم فی الامر تتفکّرون 152.

ابوالحسن فی شین **هو العزیز**

هذا کتاب فیه تنطق الورقاء بنغمات عزّ محبوب و یتلو علی الممکنات آیات الفراق و هذا تقدیر من لدن ملیک قیّوم و انّک انت لا تحزن من حزن الیوم و لا تجزع من هذا الجزع الاکبر و هذا الفزع الاعظم و توکّل علی الله العزیز المحمود لا تخف من احد و لا تحزن فی شیء و قد قضی بالحقّ ما القیناک فی الواح القبل و هذا ما رقم فی کتاب

\*\*\* ص 37 \*\*\*

عزّ محفوظ الّذی قدّر فیه مقادیر کل شیء ان انتم تعلمون و ذکّر العباد فی کل حینک و لا تضطرب من امرٍ ثمّ امش علی قدم الحقّ و هذا خیر لک عمّا کان و یکون فسوف یرفع الله امره بالحقّ و یحقق کلماته و یظهر برهانه و انّه لهو الملک السّلطان المهیمن القیّوم و الرّوح علیک و علی الّذینهم فی سبیل الله لایضطربون 152.

حسین فی الکاف **هو العزیز الحیّ القیّوم**

تلک آیات اللّوح نزلت بالحقّ لقوم یفقهون و فیه ما یشفی به صدور الّذینهم آمنوا بالله و کانوا علی ربّهم یتوکّلون و انّه لتذکرة من لدنّا و هدی و ذکری لقوم یتّقون ان یا حرف الحبّ فاشهد فی نفسک بانّه لا اله الّا هو العزیز المحبوب قد خلق کلّ شیء لعرفان نفسه و مظاهر امره و هذا ما قدّر بالحقّ فی ما کان و یکون و ارسل فی کل زمن رسولاً بالفضل لیذکّر النّاس بایام الله و یهدیهم الی صراط عزّ محبوب ثمّ انزل البلایا و المحن و الرّزایا فی السّرّ و العلن لیفصّل بذلک بین النّور و الظّلمة و هذه من سنّة الّتی جرت من لدی الله المهیمن العزیز القیّوم فوالله لو لم یکن ناظراً بهذا المقام لیسخّر کل من فی السّموات و الارض بحرف من عنده و هذا لحق معلوم و کذلک فاعرف الامر ثمّ اطمئن فی نفسک و کن من الّذینهم کانوا فی الشّداید یصبرون ثمّ اعلم بانّک ذکرت فی الکتاب من قلم الله المقتدر العزیز المحبوب فسوف یرفع اسمک بالحقّ فی ملأ الاعلی و یکفّ حمامة الشّوق فی صدرک بانّه هوالله الملک العزیز المحمود فینبغی لک بان تشکرالله

ربّک

\*\*\* ص 38 \*\*\*

ربّک فی قلبک و تذکره فی نفسک و روحک و تکون من الّذینهم بفرح الله یفرحون و اذا سمعت طیر البقا طارت الی جبروت العماء لاتحزن فی نفسک فتوکّل علی الله و انّ علیه فلیتوکّلنّ المنقطعون لانّ فی ذلک لحکمة لایعلمها الّا الله و ستعلمون حین الّذی تکشف فیه الاسرار و تدلع دیک العرش و هذا ما رقم من قلم الصّنع علی لوح قدس محفوظ و کذلک القیناک قول الحق و انزلنا الیک هذا اللّوح الّذی تحیّر عن ادراکه البالغون و الرّوح علیک و علی الّذینهم فی سماء الحبّ یطیرون 152.

کریم  **هو العزیز السّبحان**

اسمع نداء من ینادیک حین الّذی یهبّ روایح الفراق عن شطر العراق و تغنّ دیک الاشتیاق و الموحّدون فی حزن عظیم و انّک انت لا تحزن فی شیء فتوکّل علی الله الملک العزیز القدیر ثمّ ذکّر العباد باحسن الذّکر ثمّ اجتمعهم علی امر ربّک و کن من الشّاکرین قل یا ملأ البیان اسمعوا ندائی فتوکّلوا علی الله المقتدر المهیمن العزیز سیرفع الله امره بالحقّ و ینصر عباده المستضعفین و یظهر النّور عن مطلع القرب و بذلک تنهدم ارکان المشرکین و انّک انت فاطمئن بفضل ربّک و لا تخف من احدٍ و لو یجتمعوا علیک المنافقین لانّ الله یکفیک عن دونه و عن کل من فی السّموات و الارضین 152.

سیّد فی الکاف **هو العزیز**

تلک آیات الرّوح نزلت بالحقّ لعلّ النّاس یستشعرون فی انفسهم

\*\*\* ص 39 \*\*\*

ثمّ بآیاته فی ایام الرّوح یهتدون قل یا قوم قد اَتَت السّاعة بالحقّ و غنّت الورقاء و دلع دیک العرش و اتی الله بمظهر نفسه فی ظلل من الغمام و المؤمنون هم بفرح القرب یفرحون و انتم ما استشعرتم بشیء من ذلک و اتّخذتم لانفسکم ارباباً من دون الله و اعرضتم عن جمالٍ عزّ محبوب اذاً فاسمعوا قولی و توجّهوا الی حرم الجمال ثمّ بنعمة الله فی ذکره الاکبر لا تکفرون و هذا خیر لکم عن کل ما انتم فی الملک تشهدون و تعرفون سیفنی الدّنیا و ما فیها و انتم ترجعون الی مقرّ سلطان عزّ قیّوم و تسئلون عمّا اکتسبتم فی ایامکم الباطلة و تجزون بما کسبتم او تکسبون و لن ینفعکم شیء و لن یرحمکم نفس و لن یخلّصکم احد و کل من سطوة الامر مضطربون ارحموا علی انفسکم و تدارکوا ما فرّطتم فی جنب الله ثمّ فی امره تتفکّرون و انّک انت فاشهد فی نفسک بانّه لا اله الّا هو الملک المقتدر القیّوم و ان سمعت خروجی عن تلک الارض لا تحزن و لا تضطرب لانّ فیه اسرار لایعقلها الّا الّذینهم کانوا ببصر الله فی امره یتفرّسون ثمّ اعلم بانّا انفقنا کل ما لنا و علینا فی سبل الله العزیز المحمود و لن اخاف من احدٍ و نوفی بما عهدنا فی ذرّ البقا ان انتم تعلمون و انّک فاجهد فی روحک لتکون بمثل ما کنّا بحیث لا یزلّک وساوس الشّیطان عن امر ربّک و تکون بانوار العزّ الی میادین التّوحید لمن الرّاجعین و انّا نشکرالله بما ورد علینا من قبل و بما یرد علینا من بعد و انّا کل عباد له و کل الیه لراجعین و الرّوح

علیک

\*\*\* ص 40 \*\*\*

علیک و علی عبادالله المخلصین 152. قل سبحانک اللّهمّ یا الهی اسئلک باسمک الّذی به تغنّیت علی افنان سدرة ربّانیّتک بان تنزل علیّ من کل خیر اتمّه و کل فضل اقدمه و کل ذکر اکبره ثمّ اصلح یا الهی اموری فی الدّنیا و الآخرة و انّک انت علی کل شیء قدیر.

حسین فی الصّاد  **هو العلیّ الکبیر المتعال**

اذاً تنادی طیر الوثاق عن شطر العراق و ترنّم بآیات الفراق و بذلک تضطرب قلوب المقرّبین و انّکم انتم لا تضطربوا فی امر و لا تفزعوا من هذا الفزع الّذی تجری به دموع العارفین و هذا ما اخبرناکم به من قبل فی الواح قدس حفیظ فتوکّل علی الله فی کل الامور و انّ علیه فلیتوکّلنّ عباده المخلصین فسوف یأتی الله بامره و یظهر امره و یثبت برهانه لا اله الّا هو کل خلقوا بکلمة من عنده و کل من خشیته لخائفین ثمّ اعلم بانّ لک عندالله قدر عظیم و سیرفع اسمک بالفضل فی ملأ العالین و هذا ما رقم من اصبع قدس منیر ایّاک ایّاک لا تنس فضل الله علیک و لا تحزن عن الدّنیا و ضیقها ثمّ افرح بفرح الله العلیّ العظیم و اذا سمعت بانّ طیر القدس طارت عن غصن الی غصن آخر لاتحزن فی نفسک و لا تکن من المضطربین فارض بما قضی الله علینا ثمّ اصطبر و کن من الصّابرین و ذکّر الّذینهم کانوا فی حولک و انّ هذا لَاِذن جمیل و الرّوح علیک و علی الّذینهم اجتذبوا من نغمة الله الملک المتعالی العزیز القدیر 152.

حرف الکاف فی الصّاد  **هو العزیز**

قد حضر بین یدینا کتابک و قرأناه فی سرادق القدس فی ملأ

\*\*\* ص 41 \*\*\*

العالین و بذلک غفر الله کل ما اکتسبت ایداک ان تکون من الرّاسخین و اجبناک بهذا اللّوح المقدّس المتعالی المنیر لتکون راضیاً عن الله ربّک و تذکره بقلب لطیف و اذا سمعت بانّ نسیم القدس قد رجع الی رضوان القرب لا تحزن ثمّ اصطبر فی نفسک فانّ العاقبة للصابرین و سیظهر امرالله بالحقّ و اذاً یضطرب قلوب المنافقین قل یا ملأ البغضاء لا تفرحوا عمّا ورد علی الطّیر سیبدّل الله فرحکم بالحزن و سرورکم بالغمّ و هذا ما رقم علی الواح قدس حفیظ و الرّوح علیک و علی الّذینهم استراحوا فی مقعد اسم عظیم 152.

قانته **هوالله**

در این مدت سبب تأخیر بعضی از امور ظهور این امر بود چنان که در الواح قبل ذکر شد قضی ما قضی و هذا من بدایع حکمته الاخفی ولکن اصحاب الهی و احبای او باید در هر حال به سکون حق ساکن باشند و در نهایت اطمینان در میان ظهور و خفی مشی نمایند و همین بلایا و رزایا که از سنه ستّین الی حال که ثمانین است بر این عبد نازل شد جمیع نفوس را برای تذکر کافی است و الله هر وجود که اراده ارتقای به رفیق اعلی و عروج به رفارف بقا نماید البته باید به قدم این عباد مشی نماید تا در جمیع عوالم با طیور عرشی هم‌سیر و هم‌حرکت باشند و من عرف الله لن یعرف دونه و ینسی سواه باری با کمال سرور و بهجت و انبساط به بدایع اذکار الهی متذکر باشند و الرّوح علیک و علی الصّابرین فی هذا الفزع العظیم 152.

آقا

\*\*\* ص 42 \*\*\*

آقا فی الشّین **هو العزیز**

اسمع ما تلقیک حمامة الفراق حین الّذی یسافر عن شطر العراق و هذا من سنّة الله الّتی قضت علی المرسلین و انّک انت لا تحزن بذلک و توکّل علی الله ربّک و ربّ آبائک الاولین سیفنی الملک و ما انت تشهد و یبقی الامر لله ربّ العالمین و انّ الّذین اوتوا بصائر الرّوح لن یعتنوا بشیء عمّا خلق و یخلق و یشهدون اسرار الامر عن خلف حجبات عظیم قل یا احبّاء الله لا تخافوا من احدٍ و لا یحزنکم شیء و کونوا علی الامر لراسخین فوالله انّ الّذینهم شربوا حبّ الله العزیز المنیر لن یخافوا من نفس و یصبرون فی البلایا کاصطبار المحبّ فی رضاء الحبیب و یکون البأساء عندهم احلی عن لقاء المعشوق فی مذاق العاشقین قل یا ملأ الاشقیا فسوف یرفع امرالله بالحقّ و تنعدم رایات المشرکین و یدخلون النّاس فی دین الله الملک المتعالی القدیم فهنیئاً للّذینهم سبقوا فی حبّ الله و کانوا من نفحات القدس لمن المستبشرین و البهاء علیکم یا ملأ الموحّدین 152. ثمّ اعلم بان حضر بین یدینا کتابک و اجبناک بهذا الجواب لتحدث فی قلبک حرارة الشّوق و تقلّبک الی رضوان اسم مبین و ینقطعک عن کل الجهات و یحرّکک فی هواء الّذی ما طار فیه اجنحة العارفین الّذین ما دخلوا فی ظلّ الوجه و کانوا من المضطربین.

**هو العزیز**

هذا لوح فیه یذکر آیات الفراق من هذا العبد البائس

\*\*\* ص 43 \*\*\*

الفقیر حین الّذی یخرج عن شطر العراق بما اکتسبت ایدی الظّالمین قل تالله هذا الحسین بالحقّ و ظهر بینکم بامرالله العزیز القدیر و کان بینکم فی ایام معدودة و انتم غفلتم عن جماله و کنتم من الغافلین و اخرجتموه عن الارض و ما عرفتم قدره و کان الله علی ذلک شهید و اجریتم علیه مثل ما جری من قبل و اذاً یصح اهل ملأ العالین قل یا ملأ البغضاء لا تفرحوا بما فعلتم فسوف یأخذکم الله بقهرٍ قد کان علی العدل شدید قل اَتقتلون الحسین و تقبّلون تراب ارض الّتی نسبت الیه فوا حسرتا علیکم یا ملأ المفسدین قل انّه لن یخاف عنکم و لا عن ملوککم و لا عن کل من فی السّموات و الارضین قل من عرف الله لن یعرف دونه و انّ الیه یتوجّه قلوب العارفین قل انّا انفقنا ارواحنا لله ربّ العالمین و نسئله فی کل آن بان یقبل منّا هذا الهدیة الحقیر و نشکره فی ذلک و فی کل ما قضی علینا و انّه لهو المعطی القاضی الکریم 152.

ج فی صاد **هو العزیز**

هذا کتاب ینطق بالحقّ و یذکر النّاس فی هذا الیوم الّذی فیه ینادی عندلیب العراق بنداء حزن عجیب و ینصح احبّائه بذکر الله المهیمن العزیز القدیر اذاً انتم یا ملأ الانوار لاتحزنوا عن شیء و عن کل ما مسّنا من ملأ المشرکین لانّا انفقنا روحنا فی ایام الله قبل خلق السّموات و الارضین و انتم فاسعوا فی انفسکم و ارواحکم لتتّبعوا امر الله و تکونوا من المجاهدین لیظهر لکم

انوار

\*\*\* ص 44 \*\*\*

انوار الهدایة من فجر قدس منیر 152.

محمد علی **هو العزیز المحبوب**

اذاً غنّت حمامة الهجر عن مدینة البقا و نادی روح القدس بین الارض و السّماء بان ارکبوا یا حزب الله و هذا ما قدّر لکم فی الواح قدس حفیظ ثمّ اخرجت حوریة الفراق رأسها عن غرفات البقا و نادت بان القوا الرّماد علی وجوهکم یا ملأ الارضین لانّ طیر الهویّة قد اراد الصّعود عن بینکم و یرجع الی رضوان قدس منیع و بذلک یرفع السّرور عن بینکم و اذاً تسرّون بشیء تالله انّکم اذاً فی حجاب عظیم لانّ اهل الارض لو یستشعرون فی انفسهم فی اقلّ من آن لیاکلون التّراث من هذا الحزن الّذی قد کان عند الله عظیم قل انّ الطّیر قد کان بینکم فی سنین متوالیات و انتم ما استشعرتم به و کنتم من الغافلین الی ان طار عن الاغصان و سافر من سیناء الرّوح الی سباء القدس و بذلک احترقت اکباد العارفین قل یا ملأ الارض انتم لمّا غفلتم عن ذلک اذاً قوموا بارواحکم ثمّ اسمعوا ما ینصحکم حین الفراق و لا تکوننّ علی الفراش لَراقدین و لا تختلفوا فی امرالله و لا تخافوا من احد و لا تتوجّهوا الی وجوه الشّیاطین ثمّ اطمئنّوا برحمة الله و فضله و توکّلوا علیه و انّ هذا ما یغنیکم عن کل العالمین ایّاکم ان لا تضطربوا بشیء و لا تحزنوا عن امر و ان یأخذکم مخالیب المبغضین لانّ الله ینصرکم فی کل شأن و لن یغفل عنکم فی اقلّ من الحین و یرفعکم بالحقّ ان تستنصحوا بما انصحناکم فی هذا اللّوح و هذا

\*\*\* ص 45 \*\*\*

ما وعد بالحقّ عباده المخلصین ثمّ اجتمعوا علی الحق و لا تتّبعوا الّذینهم غفلوا عن ذکرالله المهیمن العزیز القدیر و ایّاکم ان لا تغتب بعضکم بعضاً و لا تفعلوا ما نهیتم عنه فی الواح عزّ منیر ثمّ اشکروا الله بارئکم فی کل صباح و عشیّ و کذلک امرناکم بالحقّ و شهدنا علیکم کل من فی الملأ الرّوح ثمّ ملائکة المقرّبین قل انّ الّذینهم تمسّکوا بعروة الله المهیمن الحکیم لن یغفلوا عنه و لن یقبلوا الی احد و لن یتمسّکوا الّا بعروة الله و هذا ما نذکرکم به فی هذا اللّوح لعلّ انتم لا تضطربون فی شیء و لا یمسّکم ضرّ هؤلاء المغلّین و الرّوح علیک و علی الّذینهم اتّبعوا حکم الله فی حین و قبل حین و بعد حین 152.

حسن فی الصّاد  **هو العلیم الخبیر**

هذا کتاب ینطق بالحقّ و فیه ما یهدی النّاس الی معین بدیع و فیه فصّل جواهر العلم من لدن مقتدر قدیر و فیه یذکر آیات الفراق فی یوم الّذی تطیر حمامة الامر عن غصن العراق الی رضوان قدس مبین و بذلک تنقطع نسایم الرّوح عن شطر الآفاق و تزلزل ارکان ملأ العالین ولکن انتم یا ملا الرّوح لا تحزنوا فی ذلک و توکّلوا علی الله الملک الحق الیقین لانّ فی ذلک ستر حکمة الله العزیز المقتدر الحکیم قل یا ملأ البیان انتم توکّلوا علی الله فی کل شأن ثمّ امشوا علی اقدامنا بحیث لاتزلّ اقدامکم علی الامر و لا یخافنّکم اعلام المشرکین فسوف یرفع الله اعلام النّصر و ینصر

عباده

\*\*\* ص 46 \*\*\*

عباده الموحّدین و امّا ما سئلت عمّا ذکر فی الالواح من الجنّ بلی انّه لحق و انّا به لموقنین ولکن یطلق علی هذا الاسم مسمّیات شتّی ان انتم من العارفین و منها یطلق علی رجال الّذینهم کانوا کالبرق فی الایّام الله بحیث یمرّون عن کل من فی السّموات و الارض فی اقلّ من الحین و بذلک تطلق علیهم هذا الاسم ان انتم من العالمین و کذلک فاعرف فی کل عوالم الله هذا الاسم و المسمّی علی قدر ما یلیق لها و هذا ما قدّر من الله العلیّ العظیم و اذاً لمّا کنّا مسافراً الی الله اکتفینا بما القیناک بالحقّ لتکون من الموقنین و انّ ما یتکلّمون به النّاس کذب صرف و ما فصّل من عندالله لحق و انّما کنّا لشاهدین و الرّوح و التّکبیر علیکم یا ملأ المخلصین 152.

**هو العزیز الجمیل**

فسبحان الّذی قدّر لعباده الاصفیا کل البلایا و هذه من سنّته علی المقرّبین قل انّ فی نزول البأساء علی الابرار و احتراق قلوب الاخیار و اخراج الاولیا عن الاوطان لآیات للمتذکرین قل فوالله اشتیاق الاحبّاء الی البلایا کاشتیاق الحبیب الی المحبوب ان انتم من العارفین لانّهم مرایا احدیّة و یحکینّ عن القضا بین السّموات و الارضین قل موتوا بغیضکم یا ملأ البغضاء انّ الله قد ارفعنا الی مقام الّذی انقطعت عنه ایدیکم و ارواحکم اذاً فارجعوا الی مقرّکم فی النّار یا ملأ المغلّین قل کل الامور فی قبضة الله المهیمن القدیر قل اذا تشهدون اصفیاءالله علی تراب الذلّة

\*\*\* ص 47 \*\*\*

ایقنوا بانّهم علی اعراش العزّ لراقدین فوالله لو یرفع رؤسهم علی القناة اذاً تسمعون عن لسانهم ذکرالله المهیمن العزیز القدیم و تجدون منها روایح المسک و هذا من فضل الله علیهم و علی عباده المنقطعین قل انّهم لو انفقوا فی سبل الله رأساً فسوف یعطیهم الله الف رأسٍ و هذا ما قدّر من لدی الله العزیز الکریم قل انّ الله هو القادر الغالب الّذی لن یعزب عن علمه من شیء و لن یعجزه من شیء و انّه کان علی کل شیء محیط فسوف یرفع الله امره بالحقّ و یهبّ روایح العزّ علی المستضعفین و تغنّ دیک الاحدیّة فی وسط السّماء بانّ هذا یوم الّذی فیه ینصر الله امره اذاً موتوا بغیظکم یا ملأ المنافقین کذلک منّ الله علی من یشاء من فضله و ینصر عباده الموحّدین و اختم القول بانّه هو الله لا اله الّا هو العزیز الرّحیم 152.

**هو العزیز**

ان یا حرف المیم اسمع ندائی و لا تکن من الغافلین قل انّ طیر البقا قد طار بالحقّ و بذلک احترقت اکباد المقرّبین قل انّ عندلیب الرّوح قد طارت عن غصن العراق و ارادت غصن اخری بما قضت اسرار القضا فی الواح قدس حفیظ قل یا ملأ الارض تالله الحق انّ هذا الحمامة تنادی فی کل حین و ما تخاف من احدٍ سوی الله ربّ العالمین و انّها ما توجّه الی نفسٍ و لا تلتفت الی کلّ من فی السّموات و الارضین لانّ من توجّه الی الله لن یتوجّه الی غیره و هذا من سجیّة المخلصین فوا حسرتا علیکم یا اهل الارض بما غفلتم عن تلک الایّام

و کنتم

\*\*\* ص 48 \*\*\*

و کنتم من الغافلین و ما سمعتم نغمات الرّوح و انّ هذا لَغفلة عظیم قل انّ الّذینهم ما حضروا فی تلک الارض قد کانوا علی غبن مبین ثمّ اعلم بانّ الله قدّر فی هذه الهجرة لحکمة لا یعلمها الّا الله العزیز الحکیم انتم یا ملأ البیان لا تحزنوا عن ذلک فتوکّلوا علی الله و انّ علیه فلیتوکّلنّ الموحّدون ثمّ ذکّر من لدنّا عباد الّذینهم صبروا فی الله و کانوا من الصّابرین و الرّوح علیکم یا احبّاء الله و علی الّذینهم کانوا فی الامر لراسخین 152. و دیگر احبای الهی را ذاکریم و طیر معهود که در الواح محمدعلی ارسال داشت حال به طیران آمد و قصد معارج قرب نموده تا وقت باقی بود احدی شاعر نه و کل غافل انّا لله و انّا الیه راجعون حال وصیّت می‌نمایم جمیع را که ان‌شاءالله بعدها در کمال اتحاد حرکت نمایند و در امر ثابت باشند و به بصیرت حق را از دون او فرق گذارند زیرا که حق از دون او معلوم است چون صبح منیر از لیل مظلم به ظنون خود تمسّک نجویند اگر چه الحق مرٌّ ولکن ان‌شاءالله امیدوارم که در کام ایشان از شهد شیرین‌تر آید ذلک من فضل الله علی من یشاء همین بلایای وارده برای تذکر جمیع را کافی است و الله هو الهادی و انّه لیهدی السبیل و دیگر در فقره معهود هیچ خبری از شما نرسید باری اگر آ مرتضی قلی و ورثه مرحوم به وصیّت عاملند و از وجه چیزی می‌فرستند نزد آ سید مهدی یزدی بفرستند در بغداد چون دیون در این ملک همرسید لهذا سید را گذاشتیم و

\*\*\* ص 49 \*\*\*

امین نمودیم بر امورات و ادای دیون و اگر این نبود هرگز اظهار نمیشد چنانچه تا حال نشد 152.

**هو العزیز**

تلک آیات الرّوح نزلت علی قلم البقا من لدی الله العلیّ الحکیم و فیها ما تطیر به افئدة الّذینهم کانوا فی حول العرش لَطائفین و انّک انت یا محمد فاستمع لما یوحی الیک من هذا الشّطر المقدّس المنیر بانّه لا اله الّا هو العلیّ المقتدر العلیم تقضی علی المقرّبین ما یضطرب عنه افئدة المخلصین و انّک فاطمئن بما القینا علیک الرّوح و لا تخف من احدٍ فتوکّل علی الله العزیز القدیر و انّهُ یحرسک بامره و یحفظک بجوده عن هؤلاء الظّالمین ثمّ اعلم و ایقن بانّ کلّ من فی السّموات و الارض لم یکن عند الله الّا ککفّ من الطّین یفعل بامره ما یشاء کما فعل بالحقّ و کنتم من النّاظرین و سیفعل ما یرید بحکمه و یأخذ بقهره هؤلاء المشرکین و ما تأخّر فی ذلک الّا بما سبق به العلم فی کتاب حفیظ الّذی ما اطّلع علیه احد الّا الله الفرد المتعالی العزیز الجمیل و اذا سمعت بانّ سراج الحجاز ترک مشکاة العراق لا تحزن لانّ فیه اسرار عظیم فسیوقد فی بلّور اخری و هذا تقدیر من عزیز قدیم و فیه اعلاء الامر فی کلمة الله و یرفع بذلک امرالله العزیز الرّفیع قل انّ هذا العبد لن یخاف من احد ولو یقومنّ علیه ملوک الارض و من ورائهم اهل الارض اجمعین لانّا ما اردنا لانفسنا الّا ما اراد الله لنا قبل خلق السّموات و الارضین

و من اراد

\*\*\* ص 50 \*\*\*

و من اراد الله لن یرید دونه و لن یخاف عن غیره و یشهد بذلک افعالنا و من ورائها هذه الآیات الّتی تذهل عن عرفانها عقول العارفین فسوف تجدون هذا الفتی الالهی راکباً علی براق النّصر اذاً یتزلزل قلوب المغلّین 152.

**هوالعلیم الحلیم**

هذا لوح یحکی عن جبروت البقا و هذا لفضل من الله علی الخلایق جمیعاً قل انّ فی اخراج الرّوح عن جسد العراق لآیات بدیعاً لن فی السّموات و الارض و هذا تنزیل من لدن حکیم خبیراً قل یا ملأ الارض لا تفرحوا بخروجی لانّ هذا لم یکن من عندکم بل من مقتدر قدیراً و هذا ما قدّر الله لنا قبل خلق السّموات و الارض و کان الله علی ذلک شهیداً و اذا رفعت نعمة السّماء عن بینکم یأخذکم العذاب من شطر قریباً و یأخذکم ملئکة القهر اذاً لن تجدوا لا نفسکم معیناً و لا نصیراً فویل لکم یا ملأ الارض بما اعرضتم عن جمال الّذی کان عن افق القدس مشهوداً قل لن یترک عن اعمالکم و افعالکم علی قدر نقیر و قطمیراً الّا و هو فی کتاب انفسکم و هذا ما رقم من اصبع الرّوح علی الواح عزّ خفیّاً و انتم یا احبّاء الله لا تحزنوا عن ذلک و عمّا ورد علیکم فی تلک الایّام ثمّ اصبروا فی الله و کونوا مستقیماً فسوف تجدون الظّالمین فی اسفل درکات النّار و کذلک کان الامر فی امّ الکتاب مقضیّاً و البهاء علیکم و علی الّذینهم توجّهوا الی جهة روح شرقیّاً 152.

**هو العزیز العلیم**

\*\*\* ص 51 \*\*\*

تلک آیات الکتاب نزلت بالحقّ علی لسان بدع مبین و فیه قضت من سنن الاولین لانّ فیه یذکر ما یبدّل القرب الی بحر بعید و بذلک تنوح اهل الفردوس و تبکی عیون الغیب و تصح دیک العرش و تضجّ حمامة الامر فی رضوان قدس منیع. قل انّ فی ذلک لآیات للمتذکّرین و فیه حکمة لا یعلمها احد الّا الله ربّ العالمین فسوف یظهر الله امره بالحقّ و یعلو برهانه و ینصر عباده الّذینهم کانوا من المهاجرین قل فاصبروا یا ملأ الاشقیاء فسوف یحقّق الله امره و یثبت کلمته و ینطق بالحقّ بانّی انّا الله لا اله الّا انا الرّحمن الرّحیم و کذلک نعلّکم سبل العلم و نلقی علیکم آیات الرّوح و نهدیکم مناهج الیقین و انّک انت یا امة الله فاشکری ربّک و توکّلی فی الامور و لا تکُنی من القانطین ثمّ اعلمی بانّ الله هو القادر علی کل شیء یفعل ما یشاء و انّه کان علی کلّ شیء قدیراً و سیعلم الّذینهم کفروا کلّ ما افرطوا فی جنب الله العلیّ العظیم و الرّوح علیک و علی اللّواتی یذکرن الله فی کل صباح و عشیّ.

**هو**

و بعد هر جمعی را تفریقی و هر وصلی را فصلی و هر قربی را بعدی در عقب و از پی است ذلک تقدیر من لدن حکیم علیم ولکن این مراتب اگر در سبیل رضای الهی واقع شود مطلوب و محمود و محبّ صادق راضی است در جمیع احوال و شاکر است در موارد قضایا و هذا لهو المقصود در این صورت صبر باید اختیار نمود و از رضای

خود

\*\*\* ص 52 \*\*\*

خود به رضای دوست پیوست و الله هو الکافی و انّه خیر معین و رقیب.

حسین فی الصّاد **هو العزیز المحبوب فی السّموات والارضین**

هذا کتاب نزّلناه بالحقّ لقوم یفقهون و انّه ما من اله الّا هو العزیز القیّوم له الامر و الخلق یفعل ما یشاء بقوله کن فیکون لا رادّ لامره یفعل بسلطان مشیّته ما قدّر من عنده و انّه لهو العزیز المحبوب و یرفع امره من تدابیره الازلیّة و هذا ما رقم فی کتاب محفوظ و منها خروج هذا العبد عن هذه الارض ان انتم تعلمون و قل فی هذا الخروج لآیات لن یطّلع علیها الّا الله العزیز المقتدر المحمود فسوف یظهر الله ما کان مستوراً عن اعین الّذینهم لمحتجبون و ینادی منادی الرّوح فی وسط السّماء بانّ هذا الیوم فیه یستوی الله علی عرش النّصر و یأخذ الّذینهم بغوا علی الارض و کان ذلک لحق معلوم و انتم یا ملأ البیان لا تحزنوا فی ذلک فتوکّلوا علی الله ان انتم تعرفون قل سیهبّ نسایم العزّ و یظهر امرالله بالحقّ و کل الیه یسرعون کذلک نلقی علیکم ما یطمئنّ به قلوبکم و تکوننّ من الّذینهم موقنون و الرّوح و النّور و البهاء علیکم یا ملأ البیان و هو العلیّ فسبحانک اللّهمّ یا الهی اسئلک باسمک الّذی به فتح ابواب رحمتک علی وجه الممکنات و بهذه الاسراء الّتی تفرّقوا عن اوطانهم فی سبیل رضائک بان تجتمع احبّائک علی شاطی فضلک و رحمتک ثمّ ایّدهم باحسانک و انّک انت علی کلّ شیء قدیر 152.

\*\*\* ص 53 \*\*\*

علی **هو العزیز**

فسبحان الّذی نزل الآیات بالحقّ لقوم یفقهون و انّها لتنزیلٌ من لدی الله المهیمن القیّوم قل قد رکبوا جنود الامر بطراز الّذی تحیّرت عنه افئدة الّذینهم حملوا عرش الله العزیز المتعالی الرؤوف و بذلک صاحت دیک الاحدیّة فی جبروت البقا تالله مارأت عیون اهل سرادق السّماء مثل هؤلاء الّذینهم انقطعوا الی الله و هاجروا عن کل الجهات الی وجه الله العزیز المحبوب ثمّ اخرجت عن قصرها حوریّة الامر و نادت حوریات الخلد بنداء الحزن ان انتم تعلمون و قالت تالله ینزل البلاء بعد هؤلاء الّذینهم خرجوا عن دیارهم عمّا اکتسبت ایدی الّذینهم ظلموا من قبل و کانوا حینئذ ان یظلمون قل یا ملأ المشرکین موتوا بغیظکم انّ الله یرفع امره بالحقّ و ینصر عباده الّذینهم استضعفوا فی الارض و کانوا علی ربّهم یتوکّلون فارتقب یوم یأتی السّماء بنور حمراء و تطلع حوریة العصمة عن افق البقا و المؤمنون حینئذٍ بفرح الله یفرحون کذلک نعطو علی اهل العماء مائدة السّماء و نلقی علیکم ما یغنیکم عن الّذینهم بآیات الله لا یهتدون و الرّوح علیکم و علی الّذینهم اذا یسمعوا آیات الله هم من الشّوق ینصعقون 152.

**هو العزیز**

قل انّ طیر البقا قد طار الی جبروت العالین قل انّ نسیم الرّضوان قد رجع الی مدینة القرب بین یدی الله ربّ العالمین

قل ان

\*\*\* ص 54 \*\*\*

قل انّ عندلیب القدس قد صعد عن غصن العراق الی غصن عزٍ منیع قل انّ سراج الاحدیّة قد بدّل المشکاة بما اکتسبت ایدی الظّالمین و انتم یا ملأ البیان لا تضطربوا عن ذلک فتوکّلوا علی الله ربّ العالمین قل انّ هذا الطّیر لن یخاف من احدٍ و لن یضطرب من نفسٍ و لو یجتمع علیه کل من فی الملک اجمعین لانّه انقطع الی الله بتمامه و توجّه بکلّه الی وجه الله العزیز الجمیل و انتم یا ملأ البیان فاتّبعونی فی کل ذلک و انّ هذا لَخیر لکم عن کل من فی السّموات و الارضین و انّک انت ذکّر العباد فی ایام الرّوح و لا تحزن عمّا ورد علینا و کن من الشّاکرین لانّ فی هذا الخروج لآیات ثمّ علامات ثمّ بیّنات للمتذکرین و فیه ستر اسرار الحکمة ما اطّلع به احد الّا من اتی الله بقلب سلیم فسوف ینصر الله امره بالحقّ و یرفع عباده المستضعفین و الرّوح علیک و علی من ادرک لقاء الطّیر فی ایامه تالله انّه علی فوز عظیم.

جناب موسی **هو العزیز**

البشاره ثمّ البشارة بما جاء القضا مرّة اخری و هذا ما رقم علی الالواح من قلم قدس منیر و اخرجونا عن تلک الارض کما اخرجونا اول مرّة و نحن اذاً فی شکر عظیم و بذلک نستبشر فی انفسنا و نشکر الله بارئنا بلسان صدق مبین قل انّ طیر الهویّة قد تعلّا فی هذا الهوا و اراد فضاء القدس فی دیار اخری بما اکتسبت ایدی الظّالمین و انّ عنقاء الاشتیاق طارت الی قاف الفردوس و بذلک

\*\*\* ص 55 \*\*\*

هبّت نسیم الفراق علی کل من فی السّموات و الارضین و ینادی فی حین الصّعود احبّاء الله بنداء جذب منیع و ینصحهم بنصح الّذی یبلغ کل الوجود الی الله ربّ العالمین ان لا تختلفوا فی امرالله و لا تخافوا من احدٍ فتوکّلوا علی الله العزیز الحکیم لانّ فی ذلک لحکمة لا یصلها الّا الّذینهم انقطعوا عن کل من فی الملک اجمعین فسوف یظهر بالحقّ کالشّمس فی وسط السّماء ان انتم من العارفین قل هذا حسین بالحقّ قد جائکم بکل بیّنة من لدی الله القادر العلیم الّتی تعجز عن ادراکها عقول العقلاء ثمّ افئدة العارقین و کان بینکم فی سنین متوالیات و یضیئ وجهه کانوار الفجر عن افق صبح لمیع و انتم یا معشر العقلاء ما عرفتموه الی ان ارجعت سنة الله فی نفسه و هاجر من ارضکم الی دیار بعید اذاً بکت عیون البقا ثمّ احترقت اکباد العارفین ثمّ قلوب العاشقین قل قد اخرج الرّوح عن جسد العراق بما غابت شمس الآفاق و بذلک عمت عیون الباکین قل هذه حمامة لن یخاف من احد و لن یضطرب من نفس ولو یجتمع علیه ملوک الارض و من ورائهم ملأ المنافقین بل تقرّ عیوننا حین نزول البلاء لانّها یظهر من لدی المحبوب و بذلک یکون احلی عن کل شکر لطیف و الرّوح و التّکبیر و البهاء علیکم و علی الّذینهم کانوا من الصّابرین 152 و اذا لقیت جناب الجواد ذکّره من لدنّا و کن من الذّاکرین.

هو الفاعل

\*\*\* ص 56 \*\*\*

**هو الفاعل بالحقّ لا اله الّا هو العزیز الجمیل**

تلک آیات القدس قد نزلت من شطر البقا بقعة الّتی فیها ینادی الله باحسن صوت بدیع و من سمع هذا النّداء انقلب من نفسه و اقبل الی وجه الّذی یسجده اهل السّموات و الارضین و انّک فاستمع لما یوحی الیک عن خلف حجبات الکبریا علی شاطی قلزم الحمراء انّه لا اله الّا هو العزیز الکریم بیده جبروت الامر و فی قبضة ملکوت الخلق و کل بامره عاملین. احاطت اسمه کل من فی السّموات و الارض و ملئت رحمته کل العالمین لو انت تسمع هذا النّداء بسمع فؤادک لتنصعق فی الحین و یأخذک جذبات الشّوق بحیث لن تشهد فی الملک الّا انوار الله المقدّس العزیز فیا طوبی لک لو تصل الی هذا المقام الّذی انقطعت عنه ایدی البالغین اذاً تسرّ بکل ما قضینا لک و لا تحزن فی شیء و تکون بفرح الله لمن المفرحین قل سبحانک اللّهمّ یا الهی فارضنی بما قسمتَ لی لئلّا اکون شاکیاً عنک و انّک انت اقدر الاقدرین و ثمّ اثبتنی یا الهی علی امرک بحیث لن یزلّ قدمای علی صراطک بعد خروج عبدک و انّک انت السّلطان العزیز الخبیر و انّک انت تعلم یا الهی بانّ الّذینهم یعبدون هواهم اکثر عن الّذینهم یسجدون جمالک المنیر فلمّا نزلت علینا هذا القضاء الّذی تنعدم عنه ارکان الموحّدین و یجری به الدموع عن عیون المقرّبین اذاً فاجعلنا ثابتاً علی امرک بحیث لن اسمع نعرات الکاذبین الّذین ارادوا

\*\*\* ص 57 \*\*\*

ان یفسدوا فی ارضک بعد الّذی نهیتهم عن ذلک و انّک اعرف بهم منّا و انّک انت اعلم الاعلمین ثمّ اسئلک یا الهی بجودک الّذی احاط الممکنات و بفضلک الّذی سبق الکائنات بان لا تقطع عنّا نفحات قدس ایامک لانّ هذا خیر لنا عن کل ما خلق و یخلق و انّک انت علی کل شیء لمقتدر قدیر 152 و بعد انّا نشهد حینئذٍ بانّک ادّیتَ امرالله فی نفسک و وفیت بما رأیت فی المنام ان تکون ثابتاً فی امرک و لا تکون من المضطربین 152.

رضا **هو العزیز العالی**

ان یا حرف الرّا اسمع نداء الله فی قدس البقا بقعة الّتی قدّسها الله عن عرفان المقرّبین و جعلها موطأ قدمه الاعلی فی یوم الّذی ما ذکر فیه احد سوی الله ربّ العالمین ثمّ اعلم بانّ الرّوح یروح عن شطر العراق و هذا ما قدّر من مقتدر قدیر و قد ارجعت الحدیث فی نفس الحسین بما اخذته مخالیب الظّالمین و خرج عن دارالسّلام بما اکتسبت ایدی المسلمین الّذین یدّعون الاسلام بلسانهم و یکذّبهم اعمالهم فی کل حین و انّک انت اذا سمعت لا تحزن فتوکّل علی الله العزیز الحکیم و لا تجزع من فزع ذلک الیوم و لا تفزع عن هذا الفزع الّذی بکت عنه عیون اهل السّموات و الارضین لانّ فی ذلک لامر ما احاط به احد من العارفین و یظهر بالحقّ من لدی الله المقتدر المتعالی الجلیل و انّکم بعد خروجی لا تخافوا عن شیء و لا تکوننّ من المضطربین و انّک ذکّر

عبادالله

\*\*\* ص 58 \*\*\*

عبادالله فی کل یوم علی سبل الحکمة و لا تکن من الصّابرین لانّ الّذینهم عرفوا ربّهم یغمضون عیناهم عن دونه و لو یردّهم کل الخلایق اجمعین قل انّ الطّیر قد صعد من رضوان و اراد رضوان اخری ان انتم من العالمین و ما خاف من احدٍ و لن یخاف من نفسٍ بحول الله العزیز الجمیل ایّاک ان لا تنس فضل الله علی نفسک ثمّ امش علی قدمی و لا تکن الخائفین ثمّ انصح احبّاء الله بما استطعت و کن من المتذکّرین لانّا جعلناک ذکراً لعبادنا المخلصین لتذکرهم بامر من لدنّا و انّا کنّا ذاکرین و الرّوح علیک و علی الّذینهم یتّبعون قولک بامر من لدن حکیم علیم 152.

**هوالله**

حمد خدا را که احبای خود را محل ظهورات قضا فرموده و این عبد در این حین که جمیع بلایا از سحاب قضا در جریان است به کل لسان و به جمیع بیان او را شاکر بوده و خواهیم بود زیرا که هر چه منسوب به محبوب است البته حبیب به همان طالب است باری این عبد در این ایام اراده ارض دیگر نموده و تفصیل آن مسموع خواهد شد و احبای خدا باید به قدم این عبد مشی نمایند و من بعد در امر راسخ‌تر و ثابت‌تر باشند تا به فضل ربّانی در عوالم باقی با این عباد پرواز نمایند و جناب آسید مهدی را در این ارض برای بعضی امور گذاشتیم و مراسلات به او می‌فرستیم.

**هو الله**

جمیع اجناب را تکبیر و ذکر و بهاء می‌رسانیم پس فایز شدند آنهائی که در ایام الهی به شرف قرب و لقا فایز شدند فهینئاً لهم بما فازوا بنعمة الّتی ما قدّر الله لدونهم فیها نصیب.

\*\*\* ص 59 \*\*\*

**فسبحان الّذی نزل الآیات بالحقّ لقوم یعلمون**

و ما من اله الّا هو له الخلق و الامر و کل بامر یخلقون قل انّ الّذینهم فازوا بلقاء العبد اولئک هم الی الله ربّهم یرجعون و انّ الّذینهم ما فازوا اولئک کانوا هم المبعدون قل یا قوم قد تطیر حمامة البقا عن شطر العراق ان انتم تعرفون و اذاً تهبّ نسایم الفراق علی کل العباد ان انتم تعقلون و انتم یا ملأ الارض کنتم غفلاء عن هذا الوصل الّذی قدّر الله لکم و کنتم عنه معرضون فلمّا طارت الطّیر عن الغصن اذاً انتم تعرفون فی ما فرّطتم فی هذا العبد الّذی آمن بالله الملک الحیّ القیّوم و ما توجّه الی احد فی الملک و کان مقبلاً الی الله العزیز المحبوب و کذلک فات عنکم ما انتم حینئذ لا تعرفون و ستعرفون من بعد لو شاءالله و اراد لا اله الّا هو القادر الغالب العزیز القیّوم و انتم یا ملأ البیان اسمعوا ندائی حینئذ ثمّ اعرفونِ فاستنصحوا بنصحی و ایّاکم ان لا تجاوزون اذا سمعتم بانّ العبد قد هاجر الی الله اذاً انتم لا تضطربون و لا تحزنوا فی شیء ثمّ اصبروا و لا تکوننّ من الّذینهم لا یصبرون قل انّا احببناکم بالحقّ و نحبّ ان اکون معکم ولکن هذا ما قضی الله علینا فی لوح محفوظ و ما اراد بان یکون معی الّا انفس معدودة و انتم فاسترضوا برضی الله ثمّ عن امره لا تتجاوزون و هذا خیر لکم عن کل ما انتم تریدون ان تحبّون ثمّ اذکرکم بان لا تغفلوا عن ذکرالله فی شأن ثمّ رضائه فاسلکون

و لا تطلبوا

\*\*\* ص 60 \*\*\*

و لا تطلبوا عنه الّا ما قدّر لکم لانّه اعلم بکم من انفسکم و انّ هذا لحق معلوم فاستریحوا فی اماکنکم و توکّلوا علیه ان انتم تعرفون.

**هو العزیز**

فسبحان الّذی نزل الآیات بلسان قدس علیم و یحکم علی الممکنات ما یشاء بامره لا اله الّا هو العزیز الحکیم له الجود و الفضل یحبّ لمن یشاء ما شاء و انّه علی کل شیء قدیر و انّه لیحکم کیف یشاء لخلقه و هو العزیز الجمیل له الخلق و الامر و انّ الیه یرجع اعمال الخلایق اجمعین قل انّ فی تنزیل الآیات لَبیّنات للّذینهم کانوا بانوار الرّوح لمن المستنورین قل هو الّذی ارسل الرّسل من اول الّذی لااول له و هذا ما قدّر فی الواح عزّ حفیظ و سیرسل الی آخر الّذی لا آخر له لا اله الّا هو المعطی العلیم و انزل معهم حجج قاطعات و براهین واضحات لیامروا النّاس فی ایام الله بما یهدیهم الی سبل قدس منیر و لمّا جائهم رسلهم بالبیّنات و من النّاس من اعرض و کفر بآیات الله المهیمن العزیز الخبیر و منهم من تذکّر بذکر الله و کان من الّذینهم کانوا علی سبل الهدایة لسارعین الی ان بلغ الامر الی مقام الّذی تحیّرت عنه عقول العاقلین و زلّت اقدام العارفین و جاء علیّ بالحقّ و معه آیات واضحات الّتی یکفی حرف منها کل من فی السّموات و الارضین قال یا قوم انا ابن محمد بالحقّ و قد جئتکم من سبأ القدس عن شطر البقا بنبأ قد کان علی الحق عظیم و قال یا قوم هذه برهان الله و هذا وجه الّذی یبقی بالحقّ بدوام الله الملک العزیز الکریم و یا قوم سیفنی الارض و

\*\*\* ص 61 \*\*\*

ما علیها و انتم ترجعون الی ساحة عزّ مبین و تسئلون عمّا فعلتم برسل الله و تجزون بما کسبتم او تکسبون قال یا قوم فوالله ما خلقتم الّا لعرفان نفس الله المهیمن العزیز و هذا لهو المقصود من خلقکم ان انتم من العارفین و هذا ما اراد الله لعباده و بذلک اخذ عنهم العهد فی ذرّ البقا ان انتم من العالمین فوالله انّکم ان لن تفوزوا بذلک لن ینفعکم شیء فی الملک و هذا لَحق قد کان عند الله عظیم و هذا ما رقم فی کل الالواح فی زمان کل نبیّ و کذلک یشهد قلم الامر و کان الله علی ذلک شهید و انّکم انتم ما عرفتم قدر تلک الایّام و ما عرفتم الله بارئکم فی ایامه و کنتم قوم سوء اخسرین و ما رضیتم باغفالکم عن جماله و استکبرتم علیه و ما اکتفیتم بذلک الی ان جمعتم علیه بمخالیب البغضاء و علّقتموه فی الهواء و ضربتم علی جسده من رصاص کفر عظیم و بذلک لعنتم فی الدّنیا و الآخرة و کنتم من اصحاب الجحیم الا لعنة الله علی الّذین ظلموا علیه من دون بیّنة و لا کتاب منیر الی ان بلغ الامر الی تلک الایّام الّتی فیها اخرجونا هؤلاء العباد عن تلک الارض الّتی کانت مأوی الظّالمین و بذلک فرحوا بعضهم و کانوا بذلک من المسرورین قل یا اهل الارض لا تفرحوا بذلک فسوف یاتیکم عذاب یوم عقیم و یأخذکم آثار القهر عن کل الجهات و کان ذلک علی الکافرین عسیر و تسمعون نغمات الورقا حین الّذی تطیر فوقکم من عند الله العزیز الجمیل اذاً لن ینفعکم شیئاً و لن یرافقکم امر سوی الله العزیز الکریم

و الرّوح

\*\*\* ص 62 \*\*\*

و الرّوح علیکم و علی عباد المخلصین 152.

**هو العزیز**

قد قرأنا الکتاب و عرفنا بما فیه فاعلم بانّا ما اردنا للعباد شیئاً الّا و هو خیر لهم عمّا تطلع الشّمس علیها و بیّنّا لهم ما یقرّبهم الی الله و ینقطعهم عن دونه و مع ذلک لن یحتاج احد بشیء ایّاکم ان لا تتفرّقوا دین الله و کلمته و کونوا مستقیماً فی کل ما امرتم به من جواهر العلم و الحکمة ثمّ انقطعوا عن دونه و اقبلوا بکلّکم الی جماله فوالله کنّا احببناکم من قبل و نحبّکم حینئذٍ و اوصیکم بتقوی الله الّذی خلقکم و رزقکم من طیّبات رزقه و عرّفکم مظهر نفسه و انزل علیکم ما اغناکم عن کل من فی السّموات و الارض اذاً فاشکروه بقلوبکم ثمّ اذکروه بلسانکم و ایّاکم ان لا تضلّوا بعد الله و آیاته و لا تتّبعوا کل همج رعاع و لا تعقّبوا الّذین اتّخذوا هواهم لانفسهم ارباباً من دون الله و کونوا خالصاً لوجه الله بحیث لاتزلّ اقدامکم و لا یضطرب نفوسکم فوالله من اتّخذ العهد من مولاه لن یقبل العهد عن دونه و من توجّه الیه لن یتوجّه الی سواه ثمّ اوصیکم یا احبّاء الله بالصّبر فی هذا الفزع الاکبر و بالاصطبار فی هذا الاضطرار و کونوا کالنّار بین الاشرار و کالنّور بین الاخیار ثمّ اوصیکم بان لا تفسدوا فی الارض و کونوا امناء الله بین عباده بحیث تظهر آیات التّقدیس عن وجوهکم و انوار التّنزیه عن هیاکلکم فوالله سیفنی الدّنیا و زینتها و زخرفها و لن ینفعکم شیء منها و من لم یکن متّصفاً بصفات الله لن یحسب منه و هذا لًحق لا ریب

\*\*\* ص 63 \*\*\*

فیه و من یذکر دونه لن یوفّق بذکره و من شرب حبّ سواه لن یفوز بحبّ مولاه اذاً فاجهدوا فی انفسکم بان تصلوا فی حبّکم الی مقام الّذی لن تحرّکوا الّا بعد اذنه و لن توجّهوا الّا الی سبل رضائه و لن تتکلّموا الّا بما أمرتم به فی کتابه و کذلک انصحناکم من قبل و ننصحکم حین الفراق عن شطر العراق و اشهد الله و اولیائه بانّی ما ترکت لکم من نصح و بیّنت لکم بکل ما امرت من لدی الله العلیم 152.

**هو العزیز**

در این وقت که سنّت الهی جدید و تازه گشت و حسین بقا از ارض باء با جمعی صغیر و کبیر حرکت نموده هذه من سنّة الّتی قضت من قبل علی عبادالله المقرّبین ولکن اهل ارض بسیار غفلت نموده‌اند و چنان گمان کرده‌اند که می‌توانند امرالله را معدوم نمایند و یا انوار الله را اطفاء کنند و یا چراغ‌های قدسی را خاموش نمایند فباطل ما هم یظنّون قسم به خدا که هر چه در اطفائش سعی نمایند روشن‌تر می‌شود و آنچه در اخمادش بکوشند مشتعل‌تر خواهد شد مشیت الهی محیط بر همه مشیت‌ها است و اراده او فوق اراده‌ها است چه که جمیع من فی السّموات و الارض به نفحه‌ای از نفحات مقدّسش که به کلمه امریه اطلاق شده موجود شده‌اند و به حرفی فانی خواهند شد لم‌یزل و لایزال در علوّ سلطنت خود بوده و در سموّ رفعت خود خواهد بود کل عاجزند نزد ظهورات قدرت او و کل معدومند عند بروزات سطوت او و همیشه ایام چشم دوستان او گریان بود و دشمنان او

از غفلت

\*\*\* ص 64 \*\*\*

از غفلت خندان ولکن آن گریه را صدهزار رحمت از عقب و این خنده را هزاران نقمت از پی و عنقریب ثمر هر دو از شجره قضا می‌روید زهی مفاخرت برای چشمی که قابل گریستن شود و زهی توفیق که گردنی قابل کمند دوست گردد ان‌شاءالله به آنچه در ذرّ بقا عهد نمودیم ثابت و جازمیم اگر چه مردود عباد و مطرود بلاد شویم چنانچه شده‌ایم و عنقریب دنیا و اهلش فانی شوند و اهل الله بر رفارف باقی در آیند انّا لله و انّا الیه راجعون و امیدواریم که آن جناب از این چشمه لطیف مشروب شوند تا جمیع این معدومان موجودنما را مفقود شمرند و سلطان احدیه را موجود و مشهود و ظاهر و باهر ملاحظه فرمایند باری ان‌شاءالله مسرور باشید و بر سریر عزّ مستریح و دیگر آنکه ناصر را روانه خدمت نمودیم و به او گفته‌ایم که از خدمت شما تغافل ننماید هو الباقی جناب آسید مهدی را در اینجا گذاشتیم برای توجّه بعضی امور ناصر لساناً ذکر می‌نماید باقی.

جناب رحیم **هو العزیز العلیم**

ان یا حرف التّسلیم اسمع ندائی و لاتکن من الصّابرین ان لا تحزن فی شیء فتوکّل علی الله العزیز العلیم ثمّ اعلم بانّا احببناک من قبل کما نحبّک حینئذٍ و اذکرناک فی لوح جمیل لتطمئنّ فی نفسک و تکون فی الحبّ لمن الرّاسخین ثمّ اعلم بانّ بعد خروجی تحرّک صنم الغلّ و یتنعّر بعل البغضاء و یصح عجل الکاذبین انت فاستبصر فی نفسک ثمّ احفظ امر ربّک العزیز الکریم ثمّ ذکّر العباد و لا تخف من احدٍ

\*\*\* ص 65 \*\*\*

و کن من الذّاکرین و انّا قد امرناک بذلک لعلّ النّاس لن یختلفوا فی امرالله العزیز المنیر ثمّ احفظ نفسک تکلّم بالحکمة و هذا لَخیرٌ لک و لامر الله المقتدر القدیر و الرّوح علیک و علی عباده الصّابرین.

**هو العزیز**

تبارک الّذی قدّر للمقرّبین عن کأوس بلاء عظیم ثمّ اشتری عزّ المومنین انفسهم بلقاء اسم مبین و کذلک کان سنّته علی عباده المخلصین و انتم یا حزب الله لا تحزنوا علی ما جری علینا من هذه الرزّیة الکبیرة فسوف یجزی الله عباده بالحقّ و یرفع امره علی کل من فی ملکوت الامر و الخلق و هذا ما کتب علی نفسه المنّان القدیر قل یا قوم اَتخرجون رجلاً ان یقول ربّی الله و قد جائکم ببرهان مبین الّذی یعجز عنه کل من فی السّموات و الارضین و مع ذلک انتم ما اجبتموه فی امره و کنتم غفلاء عنه الی ان خرج عن دیارکم بحزن بدیع بذلک احترقت اکباد القاصرات فی غرفات عزّ رفیع و بکت عنه عیون اهل الفردوس فی بکور و اصیل ولکن انّا نشکر الله محبوبنا بکل ما جری علینا من مصائب بدع منیع و البهاء علیکم یا امناء الله بما صبرتم فی جنب الله المعطی الکریم 152.

**هو العزیز**

قل ان یا اهل الارض افّ لکم و بما اکتسبت ایدیکم فی هذه الایّام الّتی کان الرّوح عن افق القدس لمیعاً و کنتم فی الف من السّنین بکیتم علی الحسین بما ورد علیه من هیاکل کفر شقیّاً و فی کل یوم لعنتم

علی من

\*\*\* ص 66 \*\*\*

علی من ظلمه و هذا ما فعلتم به فی شهور و سنیناً فلمّا ظهر الحسین بالحقّ قتلتموه باسیاف لسانکم فی کل بکور و اصیلاً الی ان اخرجتموه عن دیارکم کما قضی ذلک علیه فی اول مرّة و هذا فی صحف قدس حفیظاً قل یا ملأ البغضاء لا تفرحوا بذلک لانّا نشتاق بما قدّر لنا من لدن عزیز حبیباً قل انّا رضینا بما کتب الله لنا و قبلنا بانفسنا فی سبیله کل بلاء عسیراً قل کذلک فصّل الله بین الصّادق و الکاذب و النّور و الظّلمة لتکون انوار الصدق عن مشرق هذا الصبح لمیعاً و مضیئاً و تظهر آثار الکذب علی العالمین مبیناً فوالله انّا توکّلنا علی الله ربّنا و من یتوکّل علیه بکلّه لن یخاف من احدٍ و لن یلتفت بنفس و کان الله علی ذلک شهیداً و انتم یا اصحاب الله لو تصدّقون فی حبّکم بارئکم ینبغی لکم بان تنقطعوا عن کل من فی السّموات و الارض بحیث لم یکن الملک عندکم الّا ککفّ تراب حقیراً کذلک یعظ الورقا عباد الّذین یریدون ان یتّخذوا الی ذی العرش سبیلاً و الرّوح علیکم و علی المحبّین جمیعا 152.

**هوالله**

ان یا رضا اسمع ندائی بالحقّ و لا تکن من الممترین ان اشهد فی نفسک بانّه لا اله الّا هو و انّ نقطة الاولی امره و جماله و انّ مرایاه اول خلق الله کل عباد له و کل بامر لساجدین ثمّ اعلم بانّ هذا الطّیر طارت عن افنان العراق و هذا ما قدّر من لدن حکیم علیم و انتم لا تختلفوا بعدی ثمّ اجتمعوا علی الامر و انّ هذا ما اراد الله لکم فی ذرّ الامر

\*\*\* ص 67 \*\*\*

قبل خلق السّموات و الارضین ثمّ اعلم بان تهبّ بعدی روایح الاختلاف فهنیئاً لمن یستقیم فی الله الملک العزیز العلیم و یصبر فی نفسه و یکتفی بربّه عن کل من فی العالمین کذلک نلقیک من آیات الرّوح لتستقیم فی امر ربّک و تکون فیه من الثابتین و البهاء علیک و علی من اتّبع امر ربّه الرّحمن الرّحیم 152.

جناب باقر فی الکاف **هو العزیز**

هذا کتاب من الله المهیمن القیّوم الی الّذینهم آمنوا بالله العزیز المحبوب و فیه یذکر کلمتان اللّتان بهما یتمّ نعمةالله علی الّذینهم کانوا علی مناکب الارض یمشون و بهما تبلغ الحجّة و النّصح الی الغایة و یکمل الکلمة فی نفسها و یشرّف کل الوجود بلقاءالله المقدّس العزیز المحمود اوّلهما فانسوا انفسکم و آنِسوا بالله المقتدر الحیّ المشهود و ثانیهما فاعرضوا عن کل ما یشغلکم عن بارئکم ثمّ اقبلوا الی شاطی قدس مرفوع کذلک تعلّمکم الورقاء حین الّذی طارت عن العراق بما اکتسبت ایدی الّذینهم ظلموا من قبل و حینئذ کانوا ان یظلمون قل انّ شجرة الحزن قد غرست فی نفس الحسین مرّة اخری و بذلک تزلزلت ارکان الوجود قل قد ارجعت الحدیث و جدّدت سنّة الله فی نفس الحق ان انتم تعرفون قل یا اهل الارض لا تسرّوا بما ورد علینا و لا تفرحوا بما قضی الله لنا فسوف یاتیکم عذاب یوم موعود قل فوالله لو تستشعرون فی انفسکم اقلّ من آن لتصیحون ثمّ فی الحین تخرّون علی اذقانکم بما اکتسبتم فی ایام الرّوح و کنتم عنه معرضون قل انّ هذا لَحسین بالحقّ و کان

انسه

\*\*\* ص 68 \*\*\*

انسه الی البلایا کأنس العاشق الی المعشوق و لن یخاف من احد و لو یجتمع علیه کل ذی شوکة و اقتدار و هذا لحق معلوم قل من خاف الله لن یخاف من احد و من عرف الله لن یعرف سواه و یکتفی بنفسه عن دونه و یشهد بذلک ملئکة الامر و من ورائهم هذا القلم المقدّس المشهود الّذی فیه قدّر اسرار العلم و الحکمة و فیه علم ما کان و یکون قل فوالله لو یرید هذا القلم لیحرّککم او یقلّبکم بحرف لیقدر فی اقرب من لمح البصر ان انتم تعلمون ولکن ما یشاء الّا بما قد شاء الله الملک العزیز المحبوب لیفصّل بذلک الّذینهم سرعوا الی شاطی القدس عن الّذینهم الی وادی النّفس یسرعون قل انّ الّذی انقطع الی الله اذا یمسّه البلایا فی الحین او کل حین انّه یزداد فی الشّوق لانّه ذاق حبّ الله العزیز القیّوم و کذلک فصّلنا لکم فی هذا اللّوح ما یغلی به صدورکم من حرارات الحبّ و یقلّبکم الی یمین عزّ محمود لیطمئنّ به قلوبکم و تستریح فؤادکم بحیث لن یضطربکم شیء علی الامر و کونوا کجبال مرسوخ و البهاء علیکم یا ملأ الاحباب من لدی الله السّلطان المستعان المقتدر العزیز المحبوب 152.

**هو العزیز الغالب المعطی**

ذکر ورقة الفردوس فی شجر الفراق الله لا اله الّا هو قد قدّر للاصفیا فی تلک الایّام ما اصفرّت به وجوه اهل الخلد جمیعاً ان یا اصفیاء الله لا یحزنکم الظّلم من هؤلاء الاشقیا فتوکّلوا علی الله انّه کان علیکم وکیلاً و انّه یکفیکم عن کل من فی السّموات

\*\*\* ص 69 \*\*\*

و الارض و یرفع اسمائکم بالحقّ الی ساحة قدس رفیعاً فسوف یستضیئ وجوهکم کالشّمس فی قطب الزّوال و تغنّ ورقاء الامر بان اسجدوا یا اهل الارض لهذه الوجوه الّتی کانت فی ازل الآزال لله ربّهم خضیعاً کذلک یمنّ الله علی من یشاء من خلقه و ینصر الّذینهم کانوا الیه خاشعاً و منیباً انّ الّذین یفرحون بخروج هؤلاء العباد عن تلک الارض اولئک لیس لهم فی انفسهم شعوراً قل سیبدّل الله فرحکم بالحزن و یأخذکم شرّ یوم کان بالحقّ عقیماً فوالله لو تشعرون فی انفسکم تنوحون کنوح الثّکلی بما غاب عنکم هذا الشّمس الّتی کانت بنور الله مضیئاً کذلک نظهر لکم اسرار الامر و نلقی علیکم ما یغنیکم عن العالمین جمیعاً من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر انّ الله کان عن العالمین غنیّاً و التّکبیر و البهاء علیکم و علی المهاجرین فی کل صباح و عشیّاً 152.

**هو العزیز القیّوم**

فسبحانک اللّهمّ یا الهی و محبوبی تشهد و تری کیف اجتمعوا علینا کلاب خلقک و خنازیر بریّتک بعد الّذی ما امرناهم الاّ بالورود علی شاطی بحر احدیّتک و الدخول الی باب مدینة علمک و فضلک و کلما بشّرناهم یا الهی بهبوب نسمات عزّ ازلیّتک انکرونا بما القی الشّیطان فی صدورهم و اعرضوا عن نفسک و کلّما ایّدناهم بجواهر حبّک قاموا علینا بالمحاربه بین یدیک الی متی لا تخرج ایادی القدرة عن جیب سلطنتک و الی متی لا تظهر علیهم

باقتدارک

\*\*\* ص 70 \*\*\*

باقتدارک و حکومتک و قد بغوا علیک الی مقام الّذی اخرجوا خیر خلقک عن دیارک فو عزّتک یا سیّدی لن اشکو عمّا ورد علیّ فی سبل رضائک لانّی اشتاق کل البلایا فی محبّتک ولکن یا محبوبی و مقصودی لمّا اسمع منهم ما قالت الیهود فی حقّک اذاً یتزلزل سرّی و یرجف قلبی حیث یقولون ید الله مغلولة و هذا من بغیهم علیک و علی امنائک بعد الّذی کانت ایادی قدرتک مبسوطة علی الممکنات و مفتوحة علی الکائنات و بلغوا فی اقوالهم الکذبة الی مقام الّذی صاروا مأیوساً عن نفحات قدس مکرمتک و محروماً عن جواهر فضلک و رحمتک و لو قیل لهم هبّت نسمات الجود و الفضل عن رضوان البقا و طلعت وجهة الامر عن جبروت الاسنی ینکرون و یضجّون و یقولون بانّ الله ختم الولایة بآل محمد و لن یقدر ان یبعث من دونهم احد کانّهم اطّلعوا بما فی علمک فسبحانک سبحانک یا الهی عن طغیانهم علیک و عن بدایع صبرک فی حقّهم اذاً یا الهی فاقطع عنهم ما یشغلهم عنک لعلّ یرجعون الیک و ینقطعون عمّا سواک و انّک انت القادر العالم العزیز المعطی الکریم 152.

**هو العزیز المحبوب**

هذا کتاب نزّلت بالحقّ علی لسان قدس خفیفاً و من یقرئها یصیر خفیفاً عن ثقل الارض و ما علیها و یطیر الی سماء عزّ علیّاً بحیث لن یمنعه شیء عن الصّعود الی جهة عرش عزّیّاً و بها تجذب ارواح المقرّبین الی مقعد اسم بدعیّاً و تنقطع قلوب

\*\*\* ص 71 \*\*\*

المخلصین عن کل حدود ضدّیاً قل تالله هذه لآیات تعطی الممکنات عن مائدة قرب ازلیّاً و تنفق علی الکائنات من نعمة وصل احدیّاً قل انّ هذا لَحسین بالحقّ الّذی تعلّقت به ارواح العالمین جمیعاً و اذا اراد الرّوح ان یخرج عن الاحبّاء یهتزّ هیاکل الوجود و اذاً فاسمعوا صریخ اهل الارض و هذا من فزع یوم قد کان علی الامر حتمیّاً قل انّ الرّوح حینئذ یروح عن العراق و توجّه الی جهة غربیّاً و بذلک یبکی السّموات و الارض فی کل بکور و عشیّاً و یجری دموع العارفین علی خدود منیر حمریّاً و یضربن الحوریات فی الغرفات علی رؤسهنّ من ایادی بیض خضیباً و من النّاس من غفل عن ذلک و منهم من کان دموعه فی الفراق جریّاً و منهم من یفرح بذلک و منهم من کان بهذه النّار حرقیّاً قل یا ملأ الارض لاتفرحوا بذلک ثمّ ابکوا بما فات عنکم من نفحات وصل قدسیّاً قل انّ الارض قد حملت من هذا الفزع العظمی فسوف تضع حملها و اذاً انتم تفرّون الی الیمین و لن تجدوا لانفسکم حبیباً و ترکضون الی الیسار و لن تلقوا لذواتکم حسیباً کذلک نلقی علیک من کلمات قدس ملیحاً و آیات عزّ خفیّاً و بیّنات جذب جلیّاً لتذکّر النّاس فی ایام الّتی ینطق روح القدس علی افنان سدرة عزّ علیّاً و الرّوح علیکم یا ملأ الاحباب فی کل بکور و اصیلاً 152.

**هو العزیز**

ان یا علی اسمع نداء حبیبک فی هذا الحین الّذی یبکی

السّموات

\*\*\* ص 72 \*\*\*

السّموات و الارضین بما ورد علیه من هؤلاء الظّالمین و انّک انت لاتحزن عن خروجی لانّ ذلک من سنّة الله الّتی قضت علی الاوّلین و فیه حکمة بالغة و امر ازلیّة لا یعلمها الّا الله الملک الحق المبین و انّک انت لاتحزن فی ذلک و کن بین العباد فی زمان قلیل او ایام عدید و هذا ما قدّر لک من لدن حکیم خبیر و لمّا سمعت الاخبار من هؤلاء الاخیار ان شئت سافر الی الّذی سافرت الیه ارواح المقرّبین.

**هو العزیز**

هذا کتاب ینطق بالحقّ و یذکر النّاس فی ایام الّتی فیها ارتفعت سحاب غمّ محزوناً و امطرت علی الکائنات من امطار همّ غلیظاً و بذلک جرت عن عیون المقرّبین مدامع الحزن و کان ذلک علینا عسیراً ان یا اصحاب الله تالله انّی ما اردت لکم امراً الّا و هو خیر لکم عن کل من فی الملک جمیعاً قل ان یا ملأ الاحباب اسمعوا نداء هذا الطّیر المدفّ فی قلب الوجود و لا تحزنوه فی یوم الّذی احاطته الاحزان من کل الجهات و کان الله علی ما اقول شهیداً و انتم تعلمون ما ورد علیّ من هیاکل ظلم شقیّاً فوالله حینئذ یبکی عیون اهل البقا عمّا ورد علی هذا العبد الّذی کان بکلّه الی الله متوجّهاً و ما التفت الی احد و ما سمع قول نفس و کان بکلّه عن الکل منقطعاً اَما تشهدون کیف اجتمعوا علینا طغاة العباد و جرّوا علینا سیوف البغضا فی کل صباح و عشیّاً و قاموا علینا بالمحاربة و یفرحون بما تنزل علینا من هذا الامر

\*\*\* ص 73 \*\*\*

الّذی احترقت منه اکباد العارفین جمیعاً و یبکون هیاکل الوجود فی غرفات حمر یاقوتاً و یصرخون اهل الملک و الملکوت ثمّ الحرم العزّ و الجبروت فی مکامن قدس علیاً اذاً یا احبّائی لاترضون بانّ بعد ذلک ینزل منکم علینا ما یحترق به اکبادنا و یحزن قلوبنا و یجری الدموع علی خدود قدس منیراً تالله انّا نحبّنّکم ازید عمّا تحبّوننا و یشهد بذلک کل من سکن فی رفارف اسم عظیماً فاسکنوا فی قلوبکم و لا تجزعوا عمّا قدّر الله لنا فی کتاب عزّ حفیظاً ثمّ ارضوا بما رضی الله لنا و قضی علینا و کونوا فی کل حین لامرالله بالتّسلیم الصّرف مسلّماً کذلک امرناکم بالحقّ فاتّبعوا امری لحبّ الّذی کان بینی و بینکم موجوداً و لا تمسّونی بسوء احزانکم لانّی ما احبّ حزن احد منکم و کان عندی اعظم عن کل عظیماً و انّک انت یا محمد ذکّرنی بعدی و لا تفزع فی هذا الفزع الّذی احاط العالمین مجموعاً فاصبر بامر ربّک و لا تضطرب فی نفسک و توکّل علی الله فی هذا اللّیل المظلم الّذی احاط کل الوجود من کل صغیر و کبیراً اتّق الله و لا تکن سبباً لحرقتی بعد الّذی تعلم بانّی اکون جالساً فی قطب البلایا و المحن و کفی الله بذلک بینی و بینکم شهیداً و علیماً فارحمونی یا احبّائی ثمّ اسمعوا قولی فی حین الّذی التفت الی الیمین اسمع ضجیج العارفین بصوت حزن جلیّاً و اذا اتوجّه الی الیسار ادرک تغلغل قلوب المحبّین کماء الّذی یغلی فی قدر حدیداً فوالله نسیت کل الامور لانّ المحبوب لن یقدر ان یسمع

صریخ

\*\*\* ص 74 \*\*\*

صریخ المحبّین فی کل بکور و عشیّاً و کذلک انصحناک لتسمع قولی و تکون راسخاً فی حبّی لعلّ استریح من هذا الحزن الّذی احاطنی من ضجیجکم و اکون منکم مستریحاً 152.

**هو العزیز**

فسبحانک اللّهمّ یا الهی اسئلک بهذا المهاجر الّذی اخرجوه عن وطنه عبادک الاشقیاء و باحتراق قلوب المقرّبین فی هجره و فراقه و بصریخ افئدة الموحّدین فی اشتیاقک بان تستقیم رجل هذا العبد علی صراط حبّک ثمّ احفظه یا محبوبی عن کل بلاء و مکروه الّذی یحول بینه و بین جمالک و انّک انت المقتدر علی کل شیء و انّک انت العزیز القیّوم 152.

**بلبل الفراق علی غصن الآفاق ینادی** هذا الفراق یا ملأ الاشتیاق و طیر الوفا یتغنّ علی دوحة البقا بانّ هذا الفراق یا ملأ الاشتیاق و ورقاء الهجر یرنّ علی افنان سدرة الفراق بان جاء الفراق یا ملأ الاشتیاق قل تمّ زمان الوصل و جاء الفصل عن خلف القضا و هذا الفراق یا ملأ الاشتیاق قد جرت الدموع عن عیون اهل البقا فی ملأ الاعلی بهذا الفراق یا ملأ الاشتیاق و قد انقطعت نسایم السّرور عن رضوان السّنا بهذا الفراق یا ملأ الاشتیاق تالله قد اصفرّت وجوه اهل الغرفات بهذا الفراق یا ملأ الاشتیاق و تبدّلت عیش کل شیء بین الارض و السّماء بهذا الفراق یا ملأ الاشتیاق و یکحلن الحوریات من دم الحمراء بما سمعن نداء الفراق یا ملأ الاشتیاق و لن یزیّنن

\*\*\* ص 75 \*\*\*

هیاکلهنّ من حرر البقا بما سمعن نداء الفراق یا ملأ الاشتیاق و هذا لَحزن لن یقاس بحزن فی جبروت العماء بما هبّت نسیم الفراق یا ملأ الاشتیاق. در این وقت که طیر بقا از ارض عراق و اهل شوق و اشتیاق به نار فراق در احتراق این نامه از این نمله فانیه به سوی احبای خدا ارسال می‌شود که ای دوستان تا چشم دارید بگریید و تا نفس موجود بنالید زیرا که بساط وصل و اتّصال و قرب و لقا در هم پیچیده شد و سلطان قضا به اقتضای تقدیر مقدّره فراش فصل و انفصال و هجر و فراق گسترده و اریاح هجر و فراق چنان وزیده که جمیع شاخسار وجود از غیب و شهود همه قمیص فنا پوشیدند و به خزان باقی پیوستند پس ای چشم گریه کن و ای گوش ناله بشنو و ای لسان ندبه و نوحه کن و ای جسد در تراب وطن گیر و مع کل ذلک نحمد الله علی ما اختصّنا بهذه البلایا المتواترة و هذه الرّزایا المتوالیة و نشکره فی کلّ حین علی کل الاحوال و انّه کان بنفسه الحق علی ما نقول شهید. در جمیع الواح قبل ذکر یافت که وقتی آید و هنگامی شود که طیر عراقی آهنگ حجاز نماید پس بشتابید به سوی او ای عاشقان جمال سبحانی و ای والهان حرم ربّانی حال آن وقت رسید و آن نسیم وزید و آن طیر پرید و شما ندیدید و فائز نشدید و به مقصود نرسیدید باری آنچه مرقوم شد و هر چه مذکور آمد اقبال ننمودید و گوش ندادید حال آن وقت گذشت

و آن یوم

\*\*\* ص 75 \*\*\*

و آن یوم از دست رفت دیگر آن نسیم در این ارض نوزد و آن گل رخ نگشاید و آن باب مفتوح نشود هرگز شنیدید که بلبل باغ الهی جز به گلزار روحانی راحت جوید و یا مقرّ گزیند و یا آنکه هدهد سبای عشق جز در سینای روح وطن گیرد و یا قلوب عاشقان جز جمال معشوق منظوری طلبد و شما ای عاشقان به خیال خود مشغول شدید و هرگز عزم دیار معشوق ننمودید زهی غفلت که امکان را فرو گرفته که شمس در وسط زوال منیر و درّی و روشن و جمیع به طیور لیل همراز و هم‌آواز گشتند و اختم القول بما غنّت عندلیب الفراق فی ارض العراق و ینادی کل من سکن فی شطر الآفاق بانّ طیر البقا قد طارت الی مدینة العماء و حمامة الرّوح قد صعدت من غصن و ارادت غصن اخری اذاً فابکون یا ملأ العاشقین و یا اهل ملأ العالین و کذلک نلقی علیکم آیات الفراق لعلّ تقومون عن مراقد الغفلة و تکون من الّذینهم کانوا لمن المتذکرین.

**هو العزیز العلیم**

هذا کتاب من هذا المفتقر الّذی یدعو الکل الی الله العزیز الحمید الی الّذی آمن بالله ثمّ اهتدی بنور الّذی منه استضاء کل من فی السّموات و الارضین ان یا عبد قد حضر بین یدینا کتابک و قبل ان نقرئه اجبناک و اطّلعنا بما مسّک من البأساء و الضّرّاء و بما اخذک الفقر و الافقتار فاعلم بانّ کل ذلک فضل من الله علیک ان تکون من الصّابرین لانّ کلّما نزل من المحبوب

\*\*\* ص 77 \*\*\*

فهو محبوب بالحقّ و لن ینزل علی احد من امر الّا بعد اذنه و انّ هذا لهو الحق الیقین و کلّما یجری علی الاحبّاء من القضایا و السّنن و الرّزایا النّازلة فی السرّ و العلن لخیر لهم عن کل ما تشهد و تری فی ملکوت العالین لانّ الله ارحم بکل شیء من انفسهم و ما ینزل علی احد الّا و هو خیر له عن ملک الاولین و الآخرین سبقت فضله کل شیء و احاطت رحمته کل من فی السّموات و الارض و ما من اله الّا هو الرّحمن الرّحیم بشّر فی نفسک فی ما نزل علیک من لدی الله العزیز الجمیل و لا تجزع فی نفسک و لا تفزع فی سرّک و اصطبر فی امر مولاک ثمّ اصبر انّ العاقبة للصابرین لانّ الدّنیا و کل ما انت تحزن منه ستفنی و انت تبقی فی ملأ المقرّبین و ترتقی الی هواء القدس و تستظلّ فی ظلّ وجه الله المقدّس المنیر ان تتّبع هداه و تسمع ما القیناک و تنقطع عن الّذینهم یمشون فی الظّلمات و یعقّبون انفسهم و یحرّکون تحت هواهم کتحرّک الظلّ تحت الشّجرة و هذا ما نلقی علیک بالحقّ لتکوننّ من المستبشرین بحیث لا یأخذک من حزن و لو یجری علیک کل الاحزان من الله المقتدر العزیز القدیر قل یا قوم فوالله هذا کتاب یکف النّاس لو یتّبعوه و یقرّبهم الی شاطی الهویّة و یبلّغهم الی سرادق العزّة مقام الّذی تجلّی علیه انوار العظمة من علیّ عظیم الّذی تمّ میقات الاسما فی اسمه بمحمد و انّ هذا لهو النّور الّذی منه استنار قلوب الموحّدین قل یا قوم فاتّبعوا هدی الله و لا تتّبعوا

هواکم

\*\*\* ص 78 \*\*\*

هواکم و انّ هذا لهدی و ذکراً للعالمین و لو یقرء کل من فی الارض هذا اللّوح المنیر او یتلی احد علی اهل المشرق و المغرب فوالله کلّهم یقبلنّ الی الله و یرکضنّ الی رضوان القدس فی جوار رحمة الله المهیمن العزیز القدیم اذاً من شاء فلیقبل بما القیناه بالحقّ فمن شاء فلیعرض انّ ربّی غنیّاً عن العالمین و یذهب بهم و یاتی بخلق اخری ثمّ یلقی علیهم ما احتجبتم عنه و انّ هذا من اسرار القضا یوقد و یعلی خلف حجبات الامضا ان انت من المستشعرین و الرّوح علیک و علی الّذینهم اشتعلوا بنار الحبّ فی کل حین و الحمد لله ربّ العالمین.

**باسم ربّنا العلیّ الاعلی**

ت ر ذکر رحمة ربّک من فی العالمین جمیعاً یلبس کل الوجود قمیص الفضل لیکون الرّحمة من عنده علی العالمین مسبوقاً انّ الّذینهم ما اجابوا داعی الله و تولّوا عن جمال علیّ محبوباً اولئک کفروا بالله و خسروا انفسهم فی الدّنیا و الآخرة و یکفهم حسرتهم فی ما جعلوا ارواحهم عن هذا الفضل محروماً قل یا قوم هذا من فضل الّذی یطلبه کل من فی السّموات و الارض و مافاز به الّا انفس قدس معدوداً کذلک نقدّر کل شیء فی الواح القدس من لدی الله العلیّ علی قدر مقدوراً قل یا قوم اتّقوا ربّکم القهّار و خافوا عن الّذی کان بطشه علی العالمین شدیداً و ان یأخذکم لن یقدر احد ان ینجیکم و لو اجتمعوا علی نصره کل من فی الارض لا تجدون انفسکم منصوراً ثمّ اعلم یا ایّها العبد

\*\*\* ص 79 \*\*\*

بان حضر بین یدی العبد کتابک و عرفنا کل ما فیه و اطّلعنا بما رقم فیه من امورات النّازلة علیک و بکل ما کان فی سرادق قلبک مستوراً اذاً اجبناک بهذا الجواب لتقرئه فی کل حینک و تجعله علی عیناک لیرتدّ الیک بصر السّرور و هذا من وعد الّذی کان فی امّ الکتاب موعوداً و قضاه الله علی من یشاء من خلقه و کان وعده فی کل حین علی الحق مفعولاً و انّک انت لا تحزن فی شیء و لا تجزع عن الفقر لانّ عندک ما لا یعادله شیء فی السّموات و الارض و هذا من امر الّذی کان علیک و علی الخلایق مشهوداً لانّ فی قلبک حبّ الله و اولیائه و هذا من کنز الّذی یحتاج به کل من فی الملک مجموعاً و لن یقابله شیء و لن یعادله امر و لن یباع بخزاین السّموات و الارض و کذلک نطّلعک بما عندک لتشهد نفسک غنیاً بغناء مولاک و لئلّا تکون فی الملک من فقدان الذّهب محزوناً و تستبشر فی روحک و تسرّ فی ذاتک بحیث یأخذک الانجذاب من کل الاشطار و یبلّغک الی مقام قدس محموداً قل یا قوم فاعرفوا ما اعطاکم الله من فضله فی ما اودع فی اصداف قلوبکم لئالی حبّه و شرّفکم بامر الّذی کان بین یدیه اعزّ من کبریت الاحمر و هذا ما رقم علی الواح عزّ محفوظاً قل یا قوم هذا من غناء الّذی لن یعادله شیء عمّا خلق فی الارض و هذا من حق الّذی کان علی العالمین معلوماً لانّ من الذّهب یذهب مذهب النّاس و یجعل صاحبه افقر العباد فی ما

یسلّط

\*\*\* ص 80 \*\*\*

یسلّط الله علیه من حرص الّذی لم یکن له حدّ موقوفاً ثمّ یفتقره هذا الغنا عن کلّ ما له شأن عندالله لانّه یشتغله فی الدّنیا علی قدر الّذی لم تکن اذکار الحبیب فی قلبه مذکوراً و من دون ذلک لن یبقی فی الارض و سیفنی اقل من آن و هذا قد کان علی العالمین مشهوداً اذاً ینبغی بان تترک کل ذلک و توکّل علی الله ربّک لتکون فی ظلّه عن کل ما یشغلک عنه محروماً ثمّ اطلب منه ما یغنیک عن الذّهب و ما فوقها لتکون فی ملأ الاعلی بجناحین الیاقوت مطیوراً لانّ کلّما انت تشهد لا یبقی و ما عندالله لیبقی و هذا من امر الّذی کان فی الالواح مرموزاً اسمع قولی و نصحی و لا تحزن عمّا فات عنک من زخارف الملک ثمّ اسرر بکنوز الّتی جعله الله فی قلبک مکنوناً ثمّ ادعو الله بان اثبّتک علی حبّه و حبّ الّذین یدعونک الی الله فی عشیّ الایّام و بکوراً و ان یحصل لک ذلک فاعلم بانّ کل شیء خلق لک و کل ما انت تعرفه او لا تعرفه لک و فیک و کان لنفسک مخلوقاً کذلک القیناک اسرار الهدی لتتّبع هدی الله و لا تکوننّ علی عقبیک منکوصاً و الرّوح علیک و علی الّذینهم صعدوا الی الله و کانوا فی هواء العزّ مرفوعاً و النّار علی الّذینهم کفروا و اعرضوا و کانوا کظل فیئ معدوماً 152.

**هو العزیز المحبوب العلیّ الاعلی**

فسبحان الّذی نزل الکتاب بالحقّ و فیه تفصیل کل شیء لقوم یعرفون الله بکل ما خلقوا به و یجدون اریاح القدس عن رضوان الّذی کان

\*\*\* ص 81 \*\*\*

خلف سرادق العز مخلوقاً و لن یلتفتوا الی شیء و لن یعتنوا بامر و فی کل حین یطیرون بجناحین الانقطاع فی هواء الّذی کان باسم الله مرفوعاً و یرزقون فی کل آن من فواکه الاصفی من سدرة الرّوح و بذلک تنبت ریاحین العلم عن صدورهم المنیرة و هذا من فضل الّذی احاطهم من کل الاشطار و کان الوعد حینئذ بالحقّ مفعولاً و انّک انت یا ایّها المذکور فی اللّوح فاعلم بانّا شهدنا کتابک و عرفنا بما فیه و اذاً اجیبک باذن الله بجواب یعجز عنه ادراک العارفین مجموعاً لتسرّ فی نفسک و تهبّ علیک نسمات الّتی لو یهبّ علیک نسیم منها لینقطعک عن کل من فی السّموات و الارض و یجعلک غنیاً بغناء مولاک لتکون بنصرالله منصوراً قل یا قوم الی متی تتّبعون الشّهوات فی انفسکم و لاتتّبعوا الّذی یدعوکم الی الله و یقلّبکم الی مقام الّذی کان فی رفرف القدس مشهوداً قل سیفنی الدّنیا و ما انت تشهد فیها و ترجعون الی الّذی کان علی ارواحکم و اجسادکم بالحقّ قیّوماً اذاً لن تجدوا لانفسکم من معین و لا من نصیر و تحسبون بما فعلتم فی الملک و هذا من امر الّذی کان فی اللّوح محفوظاً قل فوالله لن ینفعکم شیء فی الارض و ستمضی الایّام کظلّ فیئ معدوماً کذلک نلقی علیک من کلمات القدس و نبشّرک برضوان عزّ مبسوطاً لتنقطع عن دون الله ربّک و توجّه الی شاطی قرب محبوباً و الرّوح علیک و علی الّذینهم دخلوا فی ظلّ رحمة الله و کانوا عن ید الملاطفة من خمر الاحدیّة

بالحقّ

\*\*\* ص 82 \*\*\*

بالحقّ مشروباً. تمّت

**هو**

الحمد لله الّذی کان باقیاً ببقاء ذاته و قیّوماً بقیّومیّة کینونته و متعالیاً بارتفاع قدس ازلیّته الّذی ظهر الممکنات بحرف من کتابه و البسهم قمیص الوجود بامره و ارادته و اصلّی و اسلّم علی اول سدرة اثمرت بثمرات العلم و الحکمة و اول نور اشرق من فجر الاحدیّة و اول مرآة حکت عن کل الاسماء و الصّفات فی عوالم القدسیّة الّذی کان محمداً فی الاسم و محموداً فی الفعل و آله و سلّم تسلیماً کثیراً دائماً ابدیّاً و بعد یا اخی قد بلغ الینا کتابک و عرفنا کل ما ستر فیه من اشاراتک و کلماتک و سمعت ضجیج قلبک و صریخ فؤادک بما احاطک الفقر و الافتقار و الضرّ و الاضطرار و نسئل الله بان یبلّغک الی ما تحبّ و ترضی انّه جواد کریم، فی اول القول فاعلم بانّی لست مستأهلاً لمعاشرة العباد فی البلاد بعد الّذی ظهر الفساد فی البرّ و البحر بما اکتسبت ایدی النّاس اَما تشهد و تری کیف اجتمعوا علیّ کلاب الارض من کل الاشطار و ینسبون الیّ ما لا یذکر بالمقال و لا یجری من المداد مع ذلک کیف تقدر ان تکون معی او تجالسنی او تعاشرنی و انّی من یوم الّذی عرّفنی الله نفسه و علّمنی بدایع علمه و جواهر حکمته انفقت روحی و نفسی و جسدی فی سبیله و فی کل یوم انتظر ما قدّر الله لی من تقدیراته المحتومة و من قضایاه المثبتة اَما سمعت کیف اخذونا و اخذوا اموالنا و اخرجونا من دیارنا و بعد ذلک اخرجوا علینا سیف البغضا

\*\*\* ص 83 \*\*\*

عن غمد الفحشا و رمونا بسهام الغلّ هؤلاء الفسقا بعد الّذی ما دعوتهم الّا الی الله و ما اردت لهم الّا ما یقلّبهم من شمال النّفس و لهوی الی الیمین العزّ و البقا و ما امرتهم الّا بما امرهم الله فی الکتاب اذاً کلّهم قاموا علیّ بالنفاق و قتلونی باسیاف الشّقاق کانّی اکون محبوساً فی قصر الحدید و لا یرفع ضجیجی و صریخی بحیث لن اقدر ان اذکر حرفاً عمّا اعطانی الله بجوده و اکرمنی باحسانه و انّک انت فوالله لو تطّلع علی سرّی لبتکی علی ما مسّنی من البأساء و الضّرّاء و لو کشف الغطاء عن بصر فؤادک لتفرّ الی قلل الجبال من حزنی و عمّا ورد علیّ و فی تلک الاحوال النّازلة و البلایا الواردة تشبّثت بذیل الصّبر و الاصطبار و تمسّکت بحبل التّوکل و الانقطاع و اقول فی کل حین لا حول و لا قوة الّا بالله اذاً ذکّر فی نفسک هل یقدر احد ان یکون مع هذا العبد المفتقر و هذا الذّلیل القاصر لا فو ربّی الّا بان یمش علی قدمه ای یقبل بکلّه الی مولاه و یعرض عن کل ماسواه و یرکض الی مواقع الجلال فی سبیل ربّه کما یسرع الی محافل الجلال فی ما یشتهی به هواه و یکون مستقیماً علی امرالله بحیث لا یزلّ قدمه و لو یعترض علیه کل الخلایق و لا یفتخر علی احد فی شیء و لا یرضی لغیره ما لا یرضی لنفسه و یکون فی القناعة الی مقام ان وجد انفق و ان فقد شکر و فی کل یوم یزداد فی حبّه مولاه و تسلیمه بارئه و یکون فی الرضا علی شأن الّذی لو یمطر علیه امطار الفقر و الذلّة لن یحزن فی نفسه و لن یتغیّر فی ذاته و فی هذه الایّام لن یقدر احد ان یدخل فی شاطی هذا

البحر

\*\*\* ص 84 \*\*\*

البحر و کیف الدخول فی غمراته اذاً ینبغی لجنابک بان ترجع الی محلّک و مقامک و ان تجد فی نفسک حبّی فاسئل الله ربّک بان یحفظ هذا السّراج عن هذه الاریاح المختلفة و هذه الحمامة عن مخالیب هؤلاء الفسقة و انّه قریب مجیب و انّک او تتّصف بهذه الصّفات اذاً ینبغی لک بان تقرء هذه الدّعاء فی کل صباح و مساء **فسبحانک اللّهمّ یا الهی** اسئلک باسمک الّذی به اجریت انهار قدس احدیّتک و انزلت من غمام رحمتک فیوضات عزّ ازلیّتک بان ترحم هذا المسکین الفقیر الّذی دخل فی شاطی غنائک و هذا الذلیل الّذی ورد علی شریعة عزّک و هذا الضّعیف الّذی تمسّک بخیط قدرتک و هذا الجاهل الّذی سرع عن کل الجهات حتی دخل فی مدینة علمک اذ بیدک جبروت الامر و ملکوت الخلق و انّک انت علی کل شیء قدیر.

**هو العزیز المحبوب**

هذا کتاب ینطق بالحقّ و فیه کل امر حکیم قل یا قوم آمنوا بالله و بالّذی ارسله بآیات یعجز عنها العالمین قل هذه من بیّنات الّتی نزلت بالحقّ و لا یفوز بها الّا الّذینهم طاروا فی هواء القرب و کانوا من المهتدین اولئک الّذینهم کانوا من رجال الاعراف و یصلّینّ علیهم ملئکة المقرّبین قل یا قوم سیفنی الدّنیا و ما علیها و انتم ترجعون الی مقرّ القدس بین یدی الله الملک الحق المبین و تسئلون عمّا فعلتم فی الحیوة الباطلة و تجزون بما اکتسبت ایداکم و هذا ما وعدتم به فی الواح قدس منیر قل فوالله لو تفکّرون

\*\*\* ص 85 \*\*\*

فی انفسکم اقلّ من ساعة لترجعون الی ما اطرفتم و تبکون علی اعمالکم کبکاء الفاقدین و تسکنون فی ظلّ الجبال و تفرّون الی الله العزیز الجمیل و انّک انت یا ایّها المؤمن بآیات الله و المقبل الی جماله فاعلم بانّا وجدنا حبّک فی ربّک و اقبالک الی مولاک و انزلنا الیک هذا اللّوح لیقرّبک الی شاطی القرب و یبشّرک برضوان قدس مبین و لتحدث فی قلبک حرارة المحبّة و یبلّغک الی مقام الّذی انقطع عنه ایدی العارفین و یصلک الی مواقع النّصر بحیث تقوم عن مقعدک و تامر النّاس بما ذکرناه فی اللّوح لتکون النعمة بالغة علیک و علی الخلق اجمعین و کذلک القیناک قول الحق و بشّرناک بآیات البدع و اذکرناک فی اللّوح لتکون من الموقنین و الرّوح علیک و علی الّذینهم کانوا فی مهد الرّوح لراقدین 152 .

ح سین  **هو العلیّ الاعلی**

ذکرالله فی شجرة الخلد ان یا ملأ الفردوس فاسمعون لیتذکّر به کل من فی السّموات و الارض و یهدیهم الی مقاعد القدس فی مقام کل النّاس عنه یتحیّرون قل یا قوم هذا کتاب الله المهیمن القیّوم و فیه یذکر کل امر علی لحن الّذی تنصعق عنها الارواح ان انتم بسمع الله تسمعون و ینفق علی اهل الفردوس ما قدّر لهم من امر الله العزیز المحبوب و یعطی المقرّبین ما یجذبهم فی الملک و ینقطعهم عن کل من فی السّموات و الارض و یهب علی اهل الارض ما یبلّغهم الی جهة العرش و یقرّبهم الی مقام قدس محمود کذلک نلقی علیک من

آیات

\*\*\* ص 86 \*\*\*

آیات العدل و نبشّرک برضوان الاحدیّة لتکون متحصّناً فی حصن الله العزیز المحبوب قل یا قوم خافوا عن الله و لا تتّبعوا اهوائکم و لا تکوننّ من الّذینهم بانوار الله لا یستنورون کذلک تغنّ علیک الورقاء فی قطب البقاء بالحان الّتی ما ظهرت بمثلها فی الملک و لن یفوز بها الّا المخلصون لتشکرالله ربّک فی کل حین و تتّبعوا المرسلین و الرّوح علیک و علی الّذینهم الی الله یتوکّلون 152.

**هوالله العزیز الکریم**

هذا کتاب ینطق بالحقّ و فیه ما یبلّغ النّاس الی شاطی الاحدیّة و یرزقهم من ثمرات العلم و الحکمة و یدخلهم فی رضوان قدس منیر و فیه ما یهدی النّاس الی ساحة العزّ و الفضل و ینقطعهم عن کل من فی السّموات و الارضین قل یا قوم فاسمعوا قولی و لا تکفروا بآیات الله و لاتکوننّ من المعرضین اتّبعوا الحق فی ایامه و هذا خیر لکم عن کل من فی الملک اجمعین قل یا قوم اجیبوا داعی الله بینکم و لا تغفلوا عنه بعد الّذی خلقتم لذلک و یشهد بذلک ملئکة المقرّبین قل تالله قد فتحت ابواب الفردوس و جاء امرالله المقتدر العزیز العلیم و غنّت الورقاء علی افنان سدرة البقاء و هذا ما قدّر من لدن حکیم خبیر و قد هبّت نسمات الجود و الفضل و زیّنت بساتین الامر ان انتم من الشّاعرین اتّقوا الله و لا تعقّبوا انفسکم و لا توجّهوا الی وجوه الشّیاطین لانّهم یامرکم بالبغی و الفحشاء و الله یامرکم بالبرّ و الفلاح ان انتم من السّامعین قل اما سمعتم

\*\*\* ص 87 \*\*\*

فی ما نزل من قبل علی محمد رسول الله من آیات قدس منیع قال و قوله الحق یوم یاتی ربّک او بعض آیات ربّک هذه ما نزلت بالحقّ و ملئت منها کل السّموات و الارضین و اَما سمعتم یوم تشقّق السّماء بالغمام و هذه من غمام الّتی انفطرت عنها سموات الوجود ان انتم فی آیات الله لمن المتفرّسین و اَما نزّل یوم یأتی السّماء بدخان مبین و هذا من دخان الّذی عمت عنه عیونکم بحیث ما عرفتم ربّکم و اعرضتم عن جمال قدس منیر بعد الّذی وعدتم بذلک فی صحایف عزّ حفیظ و هذا ما رقم علی اللّوح المحفوظ و یشهد بذلک اهل ملأ العالین قل یا قوم ارحموا علی انفسکم ثمّ خافوا من یوم الّذی ترجعون الی مقعد قدس عظیم و تسئلون عمّا اکتسبتم فی الحیوة الباطلة و تجزون بما عملتم و کذلک رقم من قلم الامر علی لوح عزّ مبین و انّک انت یا نسیم العزّ لو تمرّ علی ارض الّتی فیها دفن اسم الله ذکّر اهلها بنداء هذا المهاجر الّذی انقطع عن کلّ شیء و هاجر الی الله ربّ العالمین قل یا اهل تلک الارض اسمعوا ما تغرّد حمامة الفراق حین الّذی تطیر عن شطر العراق بما اکتسبت ایدی المنافقین و یذکرکم بما فات عنکم لعلّ تدارکوا بعض ما خرج عن ایدیکم و تکون به من المقبلین ثمّ ذکّر من لدنّا الّذی کان اسمه مشتهراً بین الخلائق اجمعین قل ان یا ایّها العبد اسمع نداء من منادیک و لاتکن من الغافلین ثمّ امحو عن قلبک اشارات التّحدید لیثبت آیات التّوحید من مولاک القدیم و قد مضی ایامک و تکون حینئذٍ فی ارذل

العمر

\*\*\* ص 88 \*\*\*

العمر اذاً فارحم علی نفسک و توجّه الی شاطی القرب و لاتکن من الصّابرین فوالله لو تطّلع بما فات عنک لتبکی و تضجّ فی کل حین و تفرّ الی الله بتمامک و تنوح کنوح الفاقدین و قد کان بینکم هذا الطّیر فی سنین متوالیات و انت ما استدرکت لقائها بعد الّذی کان لقائها خیر لک عمّا عملت فی ایامک و کفی بالله علی ما اقول شهید و کنت غافلاً عنها و اشتغلت فی ایامک بکلمات الّتی ما تکلّم بحرف منها احد من المرسلین اذاً اسمع نصحی و هاجر من نفسک الی الله ثمّ انقطع عمّا یمنعک عن عرفانه و لاتکن من النّائمین فاکف بما اکتسبت ایداک و خف عن الله الّذی خلقک و سوّاک و کن من المستغفرین کانّک کنت راقداً علی بساط الغفلة و اخذک النّوم علی حدّ الّذی ما سمعت نداء المجاهدین بعد الّذی احاط النّداء کل من فی الارض و السّماء و انصعقت عنه هؤلاء المنکرین و کم من رؤس رفعت علی القناة فی سبل الله المهیمن العزیز القدیر و کم من دماء سفکت علی الارض و انت ما تذکّرت بها و ما کنت من المتذکّرین و کم من ابدان طرحت علی التّراب و انت ما سئلت عنها کانّک ما سمعت بعد الّذی خلقت لذلک ان تکون من المنصفین و کنت قاعداً فی البیت و ما نصرت ربّک و ما کنت المستنصرین اَفمن کان معرضاً عن الله ربّه کمن کان مقبلاً الیه فسبحانه عمّا یظنّون هؤلاء المشرکین اَما سمعت ما نزّل من قبل علی محمد رسول الله و خاتم

\*\*\* ص 89 \*\*\*

النّبیّین ویل لکل افّاک اثیم یسمع آیات الله تتلی علیه ثمّ یصرّ مستکبراً کأن لم یسمعها فبشّره بعذاب الیم و انّک سمعت آیات الله ثمّ استکبرت علیها و ما استشعرت فی نفسک اقلّ من الحین فوالله یبکی علیک عیون سرّک بما کنت معرضاً عن الله المقتدر العزیز العلیم و ما اجبت داعی الله و نبذت آیات الله عن ورائک و کنت فی بحر الغفلة لمن المستغرقین اذاً اسمع قول هذا العبد و هذا لَخیر لک عن ملک السّموات و الارضین و قم عن مقامک بقوّة عن الله ثمّ انقطع عمّا سواه و لا تخف من احد فتوکّل علیه و انّ الیه یرجع امور المتوکّلین ستمضی ایامک و ترجع الی التّراب و انّک اذاً فی حسرة مبین فوالله ما اردت من هذا الکتاب الّا تخلیص نفسک عن سجن الملک و تقدیسک عن کل ما یمنعک عن الورود فی مقعد عزّ کریم ثمّ اعلم بانّ هذه الحمامة انفق روحها فی سبیل الله و ما یزیدها مدح مادح و لا ینقصها قدح قادح لانّ امره بکلّه یرجع الی الله ربّ العالمین و لن یخاف من احد و لو یتجمع علیه کل من فی الملک اجمعین قل انّها طارت الی الله و انّ الیه منقلبها و مثویها ان انتم من العارفین ان الحمد لله ربّ العالمین.

**باسم ربّنا العلیّ الاعلی**

هذا شاطی البقا فاستمع لما یوحی عن مکمن الاعلی انّه لا اله الّا هو قد خلق الممکنات بما سبق علمه الازلی علی ما کان و علی ما یکون و علّمهم سبل التّقوی بما ارسل الیهم رسل

الامر

\*\*\* ص 90 \*\*\*

الامر بکتاب عزّ منزول و شرع فیه شرایع القدس و قدّر فیه مقادیر اهل السّموات و الارض علی قدر مقدور و منهم موسی قد ارسله بالحقّ بتسع آیات بیّنات لیبشّر النّاس الی مقام عزّ محمود و رجع باهله حتی دخل بریّة السّینا سمع النّداء عن مکمن الاعلی ان یا موسی فاخلع نعلین الهوی ثمّ امش فی رفرف قدس محبوب هذه ارض البقا وادی الفردوس شطر العراق الّذی بورک فیه ما اشتعل من سدرة الله المهیمن العزیز القیّوم و یدعو النّاس الی الله العلیّ و یقرّبهم الی شاطی الّذی فیه ذابت افئدة الّذینهم کانوا فی سرادق الخلد و فی بقعة المبارکة باذن الله یدخلون فلمّا خلع موسی نعلین الاشارات و انقطع الی الله اذاً ناداه الله فی سدرة القدس من لهب النّار ان یا موسی انّی انا الله ربّک و ربّ آبائک ابراهیم و اسحق و یعقوب فالق عصاک فالقی فاذا هی ثعبان بامر الله و ارادت ان تلقف کل من فی السّموات و الارض و کذلک قضی علیه فی فاران القدس لعلّ النّاس کانوا فی ایام ربّهم متذکّرون ثمّ خرج ید القدره عن جیب المعرفة اذاً اشرق النّور و استضاء منه کل من فی جبروت الامر و الخلق ان انتم تفقهون اذهب یا موسی ببرهانی الی الفرعون و ملأه و ذکّرهم بانوار الاحدیّة و بشّرهم برضوان البقا لعلّهم الی جهة العرش یمیلون قل هذا صراطی مرّوا علیه یا ایّها الواقفون فلمّا دخل الی فرعون قال انّی رسول الله قد جئتکم من مداین البقا

\*\*\* ص 91 \*\*\*

بنبأ الرّوح ان انتم تشعرون قال یا موسی من ربّک قال الّذی خلق السّموات و الارض و انشأکم من کفّ طین مسنون و التفت الفرعون الی ملأه و قال انّ رسول الّذی ارسل الیکم لمجنون و ما اراد الّا ان یفسد فی الارض و یجعلکم اشتاتاً و یفرق بینکم ان انتم تعلمون و کفروا بآیات الله و اعرضوا عنها حتی اخذهم الغرق و هم مغرقون و منهم عیسی ایّده الله بالرّوح و ارسله بالحقّ قال یا قوم اتّقوا الله و لا تتّبعوا سبل الّذین بغوا علی الله و لا تسلکوا سبل الّذینهم یظلمون و یا قوم اتّبعوا الّذی یدعوکم الی الله و لا یرید منکم جزاء و لا شکور و یا قوم آمنوا بالله و لا تشرکوا به و انّ هذا خیر لکم ان انتم تعلمون قالوا ما نتّبع الّذی لن یعرف الله و هذا ما خرجت من افواههم الکذبة ان انتم تفقهون و کذّبوه بغیر حق و ارادوا ان یقتلوه اذاً خرج عنهم و هاجر الی الله کما انتم فی الکتاب یقرئون و قضی نحبه و مضی الایّام الی ان جاء محمد رسول الله بآیات عزّ محبوب قال یا قوم خافوا عن الله و لا تعقّبوا الّذینهم کفروا و اشرکوا و اتّخذوا الاصنام لانفسهم ولیّاً من دون الله ان انتم تعلمون و یا قوم ما انا الّا مبشّرکم برضوان الله لاقرّبکم الیه ان یا ملأ الارض فاتّقون و یا قومِ فاعرفوا قدر تلک الایّام و اجیبوا داعی الله فیکم و لا تفرّقوا الآیات ثمّ فی ظلّ الوجه فادخلون و لقد کذبوا به قومه و ما آمنوا به و قالوا ما انت الّا رجل مجنون و کذلک القیناک من قصص الحق

لتکون

\*\*\* ص 92 \*\*\*

لتکون راسخاً فی حبّک مولاک و ثابتاً فی دین الله المهیمن القیّوم و قضی نحبه الی ان جاء علیّ قبل محمد اذاً قاموا کل من فی الارض و جادلوه بغیر حق و حاربوا معه بحیث وردوا علیه و باصحابه ما لایقدرون ان یسمعون کذلک فاعرف الّذینهم کانوا من قبل و یکونون الیوم الا لعنة الله علی لعنة الله علی الّذین ظلموا و علی الّذینهم یومئذ یظلمون و الرّوح و النّور و التّکبیر علیک و علی الّذینهم علی ربّهم فی کل حین یتوکّلون ثمّ کبّر علی وجوه اللّواتی هنّ معک و بلّغهنّ من بشارة الله العزیز القدّوس.

**باسم ربّنا العلیّ الاعلی**

هذا کتاب ینطق بالحقّ و فیه ما یکفی الّذینهم آمنوا بالله المهیمن القیّوم ان یا امة الله قد حضر بین یدینا کتابک و فیه سطر ما یدلّ علی حبّک و کذلک فاشهدی بانّ کل شیء یشهد یوم القیمة لصاحبه لیطمئنّ بذلک قلبک و قلوب الّذینهم فی شاطئ القرب یوطنون و یسمعون نغمات الفردوس ثمّ عنها فی کل حین یستجذبون انّ الّذینهم استبشروا ببشارة الرّوح فی ایام الله اولئک هم الّذین فی طماطم ذکر الله یسبحون و یذکرون الله بقلوبهم و یعبدون الله بارکانهم و یوحّدون الله بسرّهم بحیث جواهر التّوحید یظهر من اعمالهم و اولئک من جند الله الا انّ جند الله هم الغالبون و ینصرون الله فی کل حین باعمالهم و افعالهم و بکل ما یظهر منهم لو انتم فی اسرار النّصر بعین الله تنظرون و انّک انت یا امة الله فاشکری

\*\*\* ص 93 \*\*\*

بارئک فی ما اعطاک بالحقّ و البسک من قمیص قدس الّذی به یعرفنّک اهل سرادق البقا و یشیرنّ الیک باناملهنّ فی غرفات عزّ مکنون و یجدنّ منک روایح الایمان کما انّ النّاس روایح العطر یجدون اذاً فاجهدی لتکونی مستقرّاً فی حبّک مولاک ثمّ احفظی نفسک لئلّا ینزع الشّیطان قمیص القدس عن هیکلک و تبقی عریّاً فی ملأ الفردوس حین الّذی کل العیون الیک یوجّهون کونی مستقیماً علی امرالله و لا تلتفتی الی احد و لو یمنعک کل من فی الارض قولی سبحان الله عمّا انتم تقولون فوالله لو تکشف عن وجه قلبک حجبات العرضیة لتنصعقین فی الحین عمّا تأخذک جذبات الشّوق عن کل الجهات بحیث تجد نفسک فی مقام تنقطع عنه افئدة الّذینهم فی خیام العزّ یسکنون اذاً قولی سبحانک اللّهمّ یا الهی انت الّذی اکرمتنی بفضلک الّذی ما سبقه احد من الممکنات و اعطیتنی بجودک ما لایعرفه نفس من الموجودات بحیث عرّفتنی نفسک الاعلی و مظهر اسمائک الحسنی فی اسمک العلیّ الاعلی و اقمتنی علی صراط الّذی زلّت عنه اقدام الّذینهم کانوا فی ایام عمرهم یرکعون اذاً یا الهی احشرتنی باسمک القیّوم و بعثتنی عن تراث القبور و اقمتنی علی اقامة حبّک و مذّقتنی حلاوة ودّک اسئلک باسمک الّذی به کشفت الاسرار عن وجه الابرار بان تثبّتنی علی محبّتک و ترزقنی لقائک و تشرّفنی بزیارة جمالک و انّک انت المقتدر علی ما تشاء و انّک انت العزیز المحبوب ثمّ اقمنی یا الهی فی

مشهد

\*\*\* ص 94 \*\*\*

مشهد المقرّبین فی قیامة الاخری حین الّذی تشرق فیه شمس الاحدیّة عن جمال بدع محمود لانّ هذا املی بک و رجائی منک و انّک انت المعطی المتعالی القدّوس.

**هو العلیّ** حمد خدا را که به شرافت کبری فائز شدی و به عطیه عظمی مفتخر گشتی پس تا وقت باقی است و بلبل قدسی بر سدرة معنوی در تغنّی است جهدی باید تا ان‌شاءالله از خمر صافیه و فواکه طیبه مرزوق و مشروب شوید هرگز حزن به خود راه مدهید که دنیا دار فانی است و برای شیء فانی حزن و همّ و غم جایز نه دل به جمال باقی بند تا در اقلیم بقا در آئی این لوح را درست تعلیم گرفته تلاوت نمائید خصوص از اول مناجات 152.

**هو العلیّ العالی الاعلی**

شاربان سلسبیل محبت و سالکان بادیه مودّت را متذکریم به کلماتی که قلوب صافیه را به بحر احدیه رساند و نفوس مطمئنه را به جنّت باقیه کشاند و فقیران مجازی را به فنای حقیقی فائز گرداند و ذلیلان معنوی را تاج عزت جاودانی کرم فرماید و علم لدنّی و حکمت قدسی بر جمیع ممکنات مبذول دارد لو کان النّاس الی بدایع انوار الجمال یقبلون و بر هر صاحب بصری واضح و مبرهن بوده که مقصود از آفرینش موجودات معرفت حق بوده و خواهد بود و بسی لایح و محقق است که این معرفت به وهم تمام نشود و به ظن و لفظ اتمام نپذیرد زیرا که در عالم الفاظ جمیع فرق مختلفه شریکند چنانچه ملاحظه می‌شود که ساکنین ارض کلّاً و طرّاً خود را مخلوق و مرزوق می‌دانند و در ظلّ اسما و صفات الهی

\*\*\* ص 95 \*\*\*

خود را ساکن می‌دانند چنانچه هر ملت و مذهبی اسامی چندی در میان ایشان هست که آن اسما را وسایط فیض الهیه و وسایل رحمت ربّانیه می‌دانند پس در این مقام جمیع من فی الارض شریک و شبیهند منتهی این است که در اسامی مختلفند چنانچه السن جمیع ساکنین ارض مختلف است همان قسم اسامی اولیا و اصفیای ایشان هم مختلف است و در این صورت اهل حق را برهانی محقق باید و دلیل و مقامی محکم شاید تا ممتاز باشند از جمیع ممکنات و قناعت به آنچه ناس به او متمسّکند ننماید چه که جمیع الیوم به هوای نفس خود ماشیند و نسبت او را به حق جل ذکره می‌دهند و کل در ضلالت مستغرقند و اسم آن را هدایت گذاشته‌اند این است که سلطان علیّ اعلی از برای خود میزان و محکی قرار فرموده تا معلوم شود که کدام نفس به معرفت حق فائز شده و که محروم مانده و آن یومی که این محک الهی ظاهر شود آن یوم را یوم الفصل می‌نامند زیرا که صادق از کاذب و محبّ از مغلّ تفصیل داده می‌شود و آن محک ظهور معنی الهیه است در هیکل جدید و لباس بدیع چنانچه هر نفسی که به آن معنی مطلقه در این لباس جدیده منیعه مقرّ و مذعن شد او صادق است در امر خود و الّا عبده الفاظ و وهم بوده و خواهد بود زیرا که مقصود از ذکر عرفان و الفاظ عرفان حق بوده و عارف به اصل که در ظهور او نشده دیگر فرع را چه منزلت و اثری خواهد بود و فعل حق بنفسه دلیل بر صدق او است چنانچه ملاحظه شد

و می‌شود

\*\*\* ص 96 \*\*\*

و می‌شود که چه امورات عظیمه و بلایای کبیره که وارد شده و می‌شود که احدی را قدرت تحمل رشحی از آن نبوده و نخواهد بود و جمیع را او بنفسه حمل فرموده هیچ شاهدی از این امور محکم‌تر نبوده و نیست و علاوه از این مقامات حق بنفسه از جمیع عالم و عالمیان ممتاز است به جمیع حرکات و سکنات چنانچه هر چشمی که از غبار حسد پاک باشد به مجرد ملاقات و مشاهده عارف شود و بشناسد و هر قلبی که مقدّس شود از حجبات البته فی الحین به معرفت او فائز گردد و حق را از دون او فرق گذارد و تمیز دهد و الیوم جمیع عرفا که مدعی عرفان بوده و هستند جمیع از عرفان طلعت غیب به وهمی قانع شده‌اند و از عوالم معنی به لفظی قناعت نموده‌اند و هنوز این قدر تعقل ننموده‌اند که هر غیبی را ظهوری باید و هر لفظی را معنیی شاید لفظ بی‌معنی هرگز ثمری نبخشد و غیب وهمی هرگز غنا عطا نفرماید لهذا اصحاب حقیقت که متشبث به حق هستند باید جانان را در لباس‌های جدید عارف شوند و به دل و جان به محبت او بشتابند تا از نار حب او بر افروزند و به منبع وصال او که مرجع قلوب باقیه و مطلع آفتاب منیره است راجع گردند این است ظهور بیان در جبروت لسان پس ای دوستان بشنوید ندای دوست حقیقی خود را و به اسباب دنیا و آنچه در او هست مشغول نشوید و خود را از زیارت جمال محبوب جان ممنوع نفرمائید و نمی‌خواهد برای شما مگر دولت باقی و ملک دائمی را و هرگز برای خود چیزی نخواسته

\*\*\* ص 97 \*\*\*

و مقصودی جز ظهور عدل و وصول احباب به محافل قدس باقیه نداشته و کفی بالله شهیداً و من عنده علم الکتاب حال قدری همت باید که تا یار را اغیار نبینند و گل را خار نیندیشند گل را بوی او شاهدی است کافی و یار را نفس او برهانی است وافی ان‌شاءالله امیدوارم که نفسی از اهل حق در آن ارض به محبّت الهی قیام نماید و بنفَسی جمیع اهل الارض را در شاطی بحر توحید مجتمع نماید تا تمام اهل آن دیار کنفس واحده شوند و بالمرّه برودت بعد و هجر به حرارت قرب و وصل تمام و زایل شود کلّ ذلک من فضل الله العلیّ الاعلی و السّلام علی من اتّبع الهدی.

**هو العزیز**

فاتّخذ الله لنفسک حسیباً ثمّ وکیلاً ثمّ کفیلاً و انّ الله یکفیک عن دونه و من انس به لن یأنس بغیره و الّذی عرفه یکتفی به عمّن سواه و من دخل فی ظلّه استغنی عن کل ظلّ محدود و انّه معک فی ایّ مکان تکون فاصبر و لا تجزع ثمّ ارض بما قدّر من لدنه و هذا خیر لک عن کل ما انت عرفته او تعرف لانّ الامر قد قضی و امضی و انّا کنّا بذلک لشاهدین.

**هو العزیز**

ان یا محمد جزاک الله منّا خیر الجزاء و بلّغک الی مقام الّذی تنقطع عن کل الخلایق اجمعین اذاً بشّر فی نفسک ثمّ اثبت علی الامر و لا تکن من الغافلین و لا تحزن عمّا فات عنک و لا تخف من احد توکّل علی الله العزیز الجمیل قل یا قوم افٍّ لکم و بما اکتسبت ایدیکم فی ایام

الّتی

\*\*\* ص 98 \*\*\*

الّتی فیها ظهر الوجه عن خلف حجاب منیر و انتم ماعرفتموه الی ان غاب الجمال اذاً وا حسرتا علیکم و علی هؤلاء الغافلین و انّک فاشکرالله بارئک بما هداک الی صراطه العزیز المستقیم کذلک مننّا علیک بالحقّ و اذکرناک فی لوح قدس حفیظ و الرّوح علیک و علی عباد الله الصّابرین.

**هوالله**

ان یا ایّها المسافر فی الله و المهاجر فی سبیله و المجاهد فی امره اشهد بانّک وفیت بما عاهدت و ادّیت کلّما ینبغی لک و یلیق بک و انقطعت عن کل من فی الملک و سلکت فی مسالک الحبّ و التّقی حتی وصلت الی رفرف البقی و قطب البیوت بیت الاعلی فی عرش اللقا و عرجت الی معارج الرّوح حتّی سمعت تغنّی النّور عن سدرة الظّهور کانّک هلکت کل شیء فی نفسک لابقاء وجهتک و استبقاء ذاتک فبشری لک ثمّ هینئاً لک فی ورودک فی مقعد الوجه و الجمال و الدّخول من مکمن الجلال فی عرش عزّ لایزال و ملیک قدس لامثال و التّکبیر علیک و علی الّذین آمنوا بالله و آیاته و علی اسم الجیم فی ارض یا. المنزول من الحا قبل سین.

م قبل ها **هو الحق و باسم ربّنا العلیّ الاعلی**

ان یا مهدی قد سمعنا نغمات سرّک و جذبات صدرک فی حبّک الی الله و استغراقک فیه و شغفک فی احبّائه کانّک وصلت الی معارج القرب و بلغت الی مخازن القدس و ایقن بانّا ما انساک و انّک لتکون بین یدینا لموجود و اراک فی کل حین ولکن اوصیک بتقوی

\*\*\* ص 99 \*\*\*

الاحدیّة و هدی الصّمدیّة لئلّا یأخذک الغفلة و لا یشغلک شئون العرضیّة قدّس نفسک عن کل ما یحجبک عن جمال الهویّة بحیث لا تسکن الّا بذکره و لا تمش الّا باسمه و لا تنم الّا باذنه و لا تقم الّا بامره و لا یشرب الّا بحبّه و لا تنظر الّا جماله و لا تطلب الّا وصاله و لا ترد الّا لقائه لتدخل فی مدینة البقا فی فردوس الاعلی و لتصل الی کل خیر و تجد کل نور و لتکون مهدیّاً فی الرّسم کما سمّیت فی الاسم کل ذلک نصح لک فاعمل به ثمّ اجعله امام عینیک لتکون من اهل الرّوح فی علی الفردوس محشوراً 152. اذاً یا الهی ادعوک بلسانی و اذکرک بقلبی و اقسمک بمظاهر قدس سلطان ازلیّتک و مطالع عزّ ملیک احدیّتک بان تلبس علی هیکل احبّائک قمیص برد عطوفتک و ثوب عطف عنایتک ثمّ احضرنا یا محبوبی عند قبسات نار سدرة ربّانیّتک فی یوم الّذی فیه تستوی علی عرش رحمانیّتک و تقوم علی امرک باقتدار مشیّتک اذاً یا الهی لا تطردنا عن محضر قدسک و لا تبعدنا عن فضلک و رحمتک و لا تحرمنا عن حرم لقائک و کعبة جمالک اذ بیدک ملکوت کل شیء و انّک انت علی کل شیء قدیر ثمّ اسئلک یا الهی و محبوبی باسمائک الحسنی و بصفاتک العلیا و بمظهر اسمک الاعلی و بجمالک المشعشع فی جبروت البقا بان تغفر لی و لوالدیّ و لاخوانی و اقربائی و بان تکفّر عنهم سیّئاتهم و لا تحجبهم یا الهی عن اشراق انوار وجهتک و لا تمنعهم عن امطار سحاب فضلک و جودک ثمّ ادخلهم یا الهی فی جوار رحمتک الکبری و انّک انت فعّال

لما تشاء

\*\*\* ص 100 \*\*\*

لما تشاء و انّک انت العزیز الکریم و اسئلک یا الهی بجودک الّذی به خلقت الوجود و باحسانک الّذی به خلقت هیاکل الحسنی فی جبروت الاسما و بروحک الّذی به احییت عظام النّخرة عن قبور الغفلة و الهوی بان تجدّد ثوب ظاهری و باطنی فی هذا الرّبیع الّذی جدّدت فیه قمیص کل الاشیا عمّا خلق فی عوالم البقا الی منتهی نقطة الثّری و لا تحرمنی یا محبوبی عن خلع هدایتک و لا تعرّنی عن جمیل ردائک فی ایامک ثمّ اشربنی ما یبرد به نار الغفلة و الضّلالة و یطهّر به بصری و یزکّی به قلبی و لیستقیم به رجلی و یسکن به فؤادی و انّک انت العزیز المعطی المنّان ثمّ علّمنی یا الهی من بدایع علمک ما یغنینی عن علم دونک ثمّ انزل علی قلبی من غمام رحمتک ما ینبت به سنبلات حکمتک و اثمار قدس معرفتک لاکون غنیاً عن کل من فی السّموات و الارض ببدایع غنائک و جواهر فضلک و اعطائک و انّک انت المقتدر العزیز الفرد السّبحان المستعان.

اسم الله با **بسم ربّنا العلیّ الاعلی**

ان یا حبیب قد عرفت ما جری علیک و قضی علی وجهک و سمعت لحنات سرّک و جزعات روحک فی خلف سرداقات قلبک و اطّلعت بما نزل علیک و ورد بک و احصیت صبرک فی الله و سکونک به و اصطبارک فیه فاعلم بانّ کل ما قضی علیک لم یکن الّا لاتّباعک اولیاءالله فی ما قضی علیهم من سنّة الله الّتی لا تبدیل لها فی ما مسّتهم من الشداید و المکروهات و ورد علیهم ما لا یحصیه

\*\*\* ص 101 \*\*\*

احد الّا الله و کل ذلک ما ورد علیهم الّا لعدم اقبالهم بالدّنیا و زینتها و زخرفها ثمّ اعلم بانّ الدّنیا لو تکون لها شأن عندالله ما یترک لاهلها و ما یلقون الاصفیا انفسهم بین ایدی الاشقیاء لیفعلوا بهم ما یشاؤن و یجری علیهم ما یریدون کذلک فاعرف قدر البلاء فی سبیل مولاک فوالله لو اکشف الغطاء عن وجه الامر لتشهد سهم القضاء و رمح الامضاء لاحبّ عندالله عن تلک الآخرة و الاولی لانّ بذلک یظهر جوهر الانقطاع و انوار الاختراع و عروج الارواح الی رفرف البقا و سدرة المنتهی فی ملأ الاعلی و انّک انت فاعرف قدر ما اکرمک الله بجوده و اعطاک باحسانه فی ما اشرق علیک من انوار فجر الاحدیّة و بدایع ظهورات الصّبح عن افق الالهیة و ارفعک حتی مشیت علی الهوا و وصلت الی مقام الّذی شربت عن کأوس الایقان و استدرکت جوهر المعانی فی حدیقة البیان قطب الجنان و عرجت بجناحین الحبّ الی اقصی مراتب القرب و سمعت بشارات الوصل من مکمن العزّ و القدس کانّک ادرکت لحنات الهویّة عن حمامة السّرمدیّة بحیث استغرقت فی انوار الجمال و استفرغت عن سبحات الجلال و وردت فی مقاعد الرّوح و الجذب و الوصال فو عمرک انّک لو تلبس من هذا القمیص الّذی نسج من حدید الکلمات و زبر الاشارات لتکون غنیّاً عن کل من فی السّموات و الارض و عن کل ما یظهر من افئدة المخلوقات و عقول المجرّدات و یحفظک عن رمی الشّبهات و سهم الظّنونات و

عن کل

\*\*\* ص 102 \*\*\*

عن کل بلاء و مکروه و عن کل ما یظهر فی ملکوت الانشاء و جبروت الادنی و کذلک یحفظ من یشاء بقدرته و انّه کان علی کل شیء مقتدراً فالبس من حرر التّکبیر علی هیکل من تشاء ثمّ اجمعهم علی الامر ثمّ استنشق من هذا القمیص رایحة الانجذاب لیجذبک الی ساحة القدس من ربّ الارباب و لتکن من اهل الرّوح فی ملأ الظّهور بالعزّ مذکوراه من الهاء بعد الباء.

**هو العلیّ الاعلی**

ان یا رضا قل احصی الله نومک فیک قبل ان تخلق فی بطن امّک و عبّر الملأ الرّوحانیین قبل ان تنفخ فی جسد المقرّبین و لا ینبغی الاظهار للابرار و کیف بین هؤلاء الفجّار الّذین یدّعون المحبّة و لا یظهر منهم الّا بما یحدث البغی و البغضاء من دون بیّنة من الله و لا امر من لدنه فو ربّ العماء قد حزنت علی شأن لن یقدر القلم ان یجری و لا المداد ان یحصیه و لا الارواح ان تحمله و عزلت نفسی عن هؤلاء المفسدین و انت تری کیف وقع الخلاف بینهم بعد الّذی انهیهم الله عن ذلک بحیث بعضهم یکفرون بعضاً و یغتبون احبّائهم من ورائهم بحیث رفع رائحة الحبّ ببینهم و وقع البغضاء فی صدورهم کانّهم اعرضوا عن الله بارئهم و التفتوا الی ما تطلب انفسهم و یشتهی به هواهم قل افّ لکم و باعمالکم و بما لکم و علیکم و انّی ما احبّهم و ما احبّ ان اجالس معهم او اواجه ایّاهم الّا ان یتوبوا و یرجعوا الی الله مولیهم فو الّذی نفسی بیده ما ارید الّا الفرار

\*\*\* ص 103 \*\*\*

عنهم و اسکن فی ارض کانت خالیة عن وجوههم کما فررت من قبل ولکن لما قضی الامر علیّ ما قضی رجعت الیهم و شهدت منهم ما لا شهد احد من اعدائه و کیف احبّائه اذاً اسکن فی البیت و اصبر علی امری و اتّکل علی الله ربّی حتی ارجع الیه و اطیر الی سماء قدسه و سیختلف بینهم و یتفرّقون من هذه الارض بعد غیبتی او خروجی بالظّلم و یفتنون کما یفتنون ولکن انتم لا تجزعون من فزع ذلک الیوم و کونوا کالجبال الرّواسخ لا تتحرکون و توکّلوا علی الله مولیکم و اقبلوا الیه بجوهر فؤادکم لیحدث لکم امراً تنجون به و تقربون به الیه لتکونوا من الّذینهم اطمئنّت قلوبهم بنور الله و کانوا من الّذینهم بآیات الله یهتدون.

**هو**

در کمال سرور و اطمینان به سماء حبّ طیران نمائید ان‌شاءالله در شهر تسلیم وارد شوید و از خمر رضا مرزوق گردید و از سلسبیل احدیّه مشروب آئید تا وسعت رحمت الهی را مشاهده کنی و بر انوار جمال ذو الجلال آگاه شوی تا مست خمر وصال گردی و به صحرای قرب و لقا قدم گذاری و چشم از امکان در پوشی و بر رخ دوست بگشائی و از همه بگسلی و به او دربندی بعد از عروج از مراتب فنا و وصول به مطالع بقا ساقی بساط تقدیس شوی و ساغر باده توحید در نوشی بعد از وصول به این وطن آب زلال معانی را به یاد جمال بی‌مثال الهی در کاسه دل حاضر آری و از دست مرحمت گرفته شود و مقبول گردد چه بلند است این رتبه اگر به آن فائز شوی بر احباب و اخیار از روح

القدس

\*\*\* ص 104 \*\*\*

القدس قسمتی بخشید.

جناب اسم الله سین **هوالله الحیّ المقتدر القیّوم**

ان یا کلمة الحبّ قد احببتک من قبل الّذی لا قبل له و ما خلقت السّموات و ما سکنت الارض و ما رفعت الجبال و ما جرت الانهار و ما غرست الاشجار و ما ظهرت الاثمار و کان الآدم فی طین الحبّ بین الماء و النّور و کانت الارواح ماشیات فی الهوا و هیاکل القدس سایرات علی السّماء و النفوس متحیّرات فی العماء و هذا الفتی الالهی کان راکباً علی سحاب البیضاء فی ظلل من الجمال فی مکمن الجلال و کان بیده عمود النّور علی هیکل الرّوح و مضی علیک کالبرق المتظهّر من الغمام بل اسرع من ذلک و انّک انت کنت واقفاً فی ارض الاشارات حوریب الامر جبل الفاران طور الحدود ساعیر الوجود فلمّا مررت عنک کشفت القناع عن وجهی اذاً اشرقت السّموات و الارض و عرّفتنی بعد ما عرفتک و اشهدتنی بعد ما اشهدتک فنادیتنی فی سرّ قلبک ثمّ استهدیت منّی اذاً اخذت یدک و ارفعتک الی مقام الّذی سمعت لحنات الطّیور المتحرک فی غیب العماء خلف سرادقات البقا فی قطب بحر العظمة قلزم الکبریاء و وردتک فی حصن الله الملک الحیّ القدیم بعد الّذی آمنت بالله العلیّ العظیم و لولاه ما عرفنا سبل الهدایة و لولاه ما وصلنا الی هذه المدینة الطیبة الالهیة اذاً نشکر الله فی ما اعطانا بجوده و اکرمنا باحسانه و انّه لهو الملک العزیز الوهّاب و بعد قد قرئت ما نزل من عندک و عرفتُ

\*\*\* ص 105 \*\*\*

ما اشرت فیه من کلماتک و اجبتک حینئذ باحسن ما یمکن فی الانشاء لیتحرّک طیور الحبّ فی صدرک و یهتزّ دیک الهویّة فی قلبک و یصلک الی مقام الّذی لن تقدر علی السّکون فی حبّک و الاصطبار فی مقامک و تکون مسافراً الی الله فی سرّک و مهاجراً علیه فی ذاتک لتبلغ الی غایة القصوی فی جبروت الثّنا و تکون فیه من السّاکنین و امّا ما کتبت و ذکرت فی ذکر الاحباب الّذینهم آمنوا بالله و آیاته قد سمعنا ذکرهم و ندائهم و عرفنا ما کانوا علیه فالبس علیهم و علیهنّ من قمایص الحریر من ساذج التّکبیر و بشّرهم بنورالله الازل الحیّ القدیم و انّه یجزیهم باحسن الجزا و یؤیّدهم علی النّور کیف یشاء و انّه بالحقّ علی کل شیء قدیر و امّا ما کتبت فی بغی العباد و طغیانهم فی حدود الله و اعراضهم عمّا حدّد فی الکتاب فاکتب علیهم جزوة الاحکام ثمّ ارسل الیهم لعلّ یتذکرون و عن حدود الله لا یتجاوزون و النّور علیک و بک و لک و منک و علی من یتّبعک فی امر ربّک المنزول من الهاء بعد الباء.

**هو العزیز القیّوم**

هذا کتاب من هذا المفتقر الحقیر المنیب حین الّذی سافر عن نفسه الی الله العزیز الحمید الی الّذینهم آمنوا بالله فی یوم الّذی فیه خلقت السّموات و الارضین و یدعو الکل الی الله و یامرهم بما نزل فی الکتاب من لدن حکیم خبیر ان یا عبد اسمع ندائی بالحقّ و لا تکن من الغافلین ذکّر ربّک فی کل حین ثمّ سبّحه فی البکور و الاصیل ان لا تحزن فی شیء فتوکّل علی الله العزیز الرّفیع و انّه

یحرسک

\*\*\* ص 106 \*\*\*

یحرسک بالحقّ و عن الّذینهم کفروا و اشرکوا بالله المقتدر العزیز الکریم و الرّوح علیک و علی المخلصین.

**هو العزیز**

اختلافات روزگار که از قضایای مبرم الهی ظاهر شده یاران هم‌آشیان را از هم فصل و جدا نمود و چه حبیبان را که از محبوب جدا ساخت و چه عاشقان را که از فراق معشوق بسوخت آتش حبّ لیلی برافروخت و انفس مجانین شیدا را از هستی برانداخت باری قضای آسمانی این قدر فرصت نداد که یا در محفلی جمع شویم و یا در منزلی مجتمع گردیم از هجر به هجر تازه مبتلی شدیم و از فراق به فراق بی‌اندازه گرفتار آمدیم باری ما شاکریم شما هم شاکر باشید و السّلام.

**هوالله تعالی**

ان یا رحیم اسمع ما یغنّ علیک هذا الطّیر المحزون من کلمات المکنون لتصعد الی مقام الّذی خلقه الله لک و قدّره لنفسک بحیث لا یمنعک لومة لائم و لا اعراض منکر و لا اغفال مستکبر فاستمع قولی ثمّ اکتبه علی لوح فؤادک لئلّا تنس حکم الوداد عن هذا العبد الّذی ابتلی بین العباد و یرید ان یخرج عن البلاد فی ما ورد علیه من همسات المذنبین و اشارات الغافلین کانّی صرت محبوساً فی بیت الحدید و لا اجد لنفسی ناصراً و لا شفیقاً قل یا ایّها النّاس ارحموا هذا الّذی شرب عن کأس القضا و ورد علیه حکم البدا و جری علیه من البحر البلاء فوالله ابکی بعیون قلبی و اصح بلسان سرّی و اضجّ بلحن کینونتی فانّک یا اخی لو تکشف غطاء الحدیّة عن سمعک و تطهّره بماء

\*\*\* ص 107 \*\*\*

حبّک لتجد آثار حزنی فی جبروت الممکنات و تسمع بکاء المقدّسین فی ملأ الاعلی و تشهد جریان الدّم عن عیون سکّان البقا فی لاهوت العما و لا تستقرّ فی مکانک لمظلومیتی و لا تستریح علی مقعدک لمحرومیتی و لا تشرب الماء لحرقة کبدی و لا تستأنس باحد لوحدتی و کثرة اعدائی فوالله لو اطلق زمام القلم لیتزلزل ارکان القدم و لا یرفع خیام الوجود عن حجاب العدم ولکن سترت فی سرّی و اشرب عن قلبی انهار الدّم لئلّا یلتفت احد فی ما نزل علیّ و ورد بی و انّک انت فاعلم بانّا احببناک من قبل و احبّنّک حینئذ و ارید ان تکون منقطعاً الی الله و متوسلاً علیه لیشتعل نار الحبّ فی صدرک بحیث لا تقدر علی السّکون فی محبةالله و لا الاصطبار فی مرضاته لتمشی علی الارض بسکون و وقار کانّک تمشی بین یدی الجبّار و تنس کل الاذکار ممّا یمنعک عن الدخول فی مسالک الابرار لتکون معیناً للنّور فی هذا الظّلمات الدیجور الّتی احاطت کل من فی السّموات و الارض بحیث اخاف بان تحیط کل العباد و تفرق فیه کل من کان من اهل الایجاد اذاً بلّغ سلامی و تکبیری علی احبّائی و الّذین یدّعون حبّی و ذکّرهم فی هذه الایّام الّتی ما شهدت العیون بمثلها و ما ادرکت العقول شبهها و قل لهم یا عباد لِمَ اعرضتم عن الله بارئکم و بِم اشرکتم به و بایّ جهة تفسدون فی الارض من دون اذنه و تقتلون النّاس من دون بیّنة و لا کتاب قل اَما تستحیون عن الّذی خلقکم و منه مبدئکم و الیه منتهاکم

و بایّ

\*\*\* ص 108 \*\*\*

و بایّ جهة تؤذون هذا الغلام الّذی آمن بالله ربّه و اعرض عن دونه و اقبل الی حرم جماله و کعبة ذاته و خفی فی اعین النّاس بحیث انتم تشهدوه و لا تعرفوه کانّه صار کالخیط المتحرک فی الفؤاد من دقّة عظمه و رقّة جلده فی ما مسّه من الاحزان و نار الحرمان و انت لو تسمع منّی و تقبل نصیحتی تجد رائحة البقا عن قمیص الاعلی و تصل الی احسن المقام و اقصی المکان سافر فی الارض و هاجر من هذه المدینة الی ارض الّتی انت تحبّها و ذکّر العباد بان لا تبتغوا الفساد و ان ترید ان ترجع الینا من بعد لتکون مأذوناً من عند العبد هذا ولکن لا تحزن عن شیء و لا تکدّر فی امر سیرفع الله عنک الحزن و یلبسک قمیص السّرور و انّه ما من اله الّا هو ینفق کیف یشاء و انّه هو العزیز الحیّ القیّوم و سیرفع اعلام البلاء فی هذه الارض و تظهر شمس الابتلا فی هذا السّماء و النّاس حینئذ یفتنون و نحن نقول انّا لله و انّا الیه راجعون. المنزول من الهاء بعدالباء.

**هو العزیز**

ان یا محمد جزاک الله عنّا خیر الجزا و بلغک الی ما یحبّ لک و یرضی اوصیک بالانقطاع التّام و تقوی الخالص و تشدّ ظهرک من هذه الارض لوجه الله ربّک و تغمض عیناک عن دونه بحیث لا ترفع قدمک الّا باذنه و لا ترتدّ طرفک الّا برضاه و تنصر ربّک بجمیع اعمالک و اقوالک و لا تغفل عنه فی حینک و حانک فانس نفسک و لا تنس ربّک و جز عن روحک و لا تجاوز عن ذکر بارئک و اذا وردت فی ارض الّتی کتب الله

\*\*\* ص 109 \*\*\*

لک زیّن هامتک بعصب بیض لتکون علماً بین الموحّدین و المشرکین و لا تضع قدمک الّا علی اثر قدمی و کن لسانی کما تکون لسانک ثمّ ذکّر العباد فی کل ما رأیت فی سفرک هذا من غیر زاید و نقصان علی الخطّ القیّم المستقیم ثمّ ذکّر الاحباب بغربتی ثمّ اضطراری ثمّ فقری و افتقاری ثمّ ورودی فی ارض الّتی لن یرفع عنّا الصّوت و لن یصل الی احد ضجیجی و لا صریخی و هذا ما اردت من الله ربّی من شدّة البلایا الّتی ورد علینا بما اکتسبت ایدی المحبّین و المبغضین و کان الله یعلم ما لا یعلم احد دونه فوالله لو یظهر لک کبدی و قلبی لتجدها مشبّکاً من سهام الّتی وردت علیها و نزلت بها ولکن انّا نشکر الله فی کل ذلک و عن کل ما ورد او یرد و نسئل الله بان یوفّقک فی امر ربّک و یجعلک من المهتدین 152.

مهدی و مهدی **هو العزیز الفرد القیّوم**

بسم الله الرّحمن الرّحیم. سبحان الّذی یذکر من یشاء بامر من عنده و یلقی من یشاء ما یرید عن علمه لا اله الّا هو العلیّ العظیم بیده ملکوت کل شیء و یعطی عباده ما یغنیه عن العالمین یحیی و یمیت ثمّ یمیت و یحیی و انّه لهو الفرد المتعالی العزیز الجمیل قل انّ فی تنزیل البلایا و المحن لآیات للمومنین و فی جریان الدموع علی الخدّ و سفک الدماء لظهورات للعاشقین ثمّ اعلم بانّا قطعنا السبیل حتی وردنا فی شاطی بحر عظیم و هذا ما ذکرناه فی سنة القبل ان

انتم

\*\*\* ص 110 \*\*\*

انتم من العالمین ثمّ استوینا علی الفلک و هذا ما قدّر من لدی الله المقتدر الحکیم و سکن البحر عن الامواج حتی وصلوا امانات الله فی ساحل البحر و خرجنا عنها باذن من حمید علیم و وردنا فی شهر الّذی کان مذکوراً عندکم و مکثنا فیه عدّة من الشّهور بما قدّر فی الواح قدس حفیظ الی ان قضی الوعد فیه و تمّت میقاته خرجنا الی ارض اخری خلف جبال متین و هذا ما سئلنا الله فی مذ الایّام بان یخرجنا عن بین هؤلاء و یجعل بینی و بین المنافقین ما ینقطع عنّی ایدی المبغضین و لذا اسکنّا خلف الجبال فی مقرّ الّذی لن یرفع عنّا الضجیج و لو یرفع لن یسمعه آذان المشرکین و رفعت النعمة عن بینهم و رجعت الی کنز الله المتعالی القدیر ولکنّ المؤمنون یسمعون ندائنا و یصل الیهم نفحات الامر فی کل حین قل یا قوم لا تفرحوا بما غابت الشّمس خلف سحاب امر غلیظ و لا تطمئنّوا بالدّنیا و زخرفها فسوف یأخذ الله عنکم کلّما تفتخرون به الیوم و تکوننّ به لمن المستکبرین قل فوالله لا یعطیکم بدخشان القدرة ما فقد عنکم من هذا اللّعل الدرّی المنیر و لا یهبکم سحاب العزّة ما منع عنکم فی غیبتی ان انتم من العارفین و لن تجدوا فی صدف البحر و الامکان ما فقد عنکم من هذا اللؤلؤ الحفیظ و لا تبدّل علیکم اشجار الدهر بمثل ما غاب عنکم من هذا الثّمر الرّطب الجنیّ اللّطیف قل هل تقدرون بان تسدّوا نسمات الله او تحبسوا روایح العزّة او تمنعوا النّاس عن صراط

\*\*\* ص 111 \*\*\*

الله الحکم العدل المحیط لا فو ربّ العزّة لن تقدروا و لن تستطیعوا ولو یؤیّدکم کل من فی السّموات و الارضین قل انّ الفرعون و ملأه اجتمعوا بان یسدّوا ابواب الفضل و یمنعوا النّاس عن رحمة الله و مکروا فی ذلک بکل ما کانوا مستطیعاً علیه فی زمان بعید فلمّا جاء الوعد فتح الله باب العنایة فی بیته و جری فیها بحر الرّحمة و منع الفرعون عن قطرة منه رغماً لانفه و کذلک کان الامر من قبل من لدن سلطان آمر حکیم و کان الفرعون یتفحّص عن موسی فی اطراف الارض و هو فی بیته و ما کان من الشّاعرین کذلک نقصّ علیک من قصص الحق لتقرّ بها عیناک و تفرح بها و تکون من الموقنین و تعلم بانّ الامر بیده و الحکم فی قبضة اقتداره و السّلطان فی کفّ ارادته یفعل ما یشاء و لا یمنعه مکر ماکر و لا تدبیر مدبّر و لا اعراض معرض و لا انکار کل شیطان مرید فاطمئن فی نفسک ثمّ امش علی اثری و لا تجاوز عنه و لو یجتمع علیک کل معرض شقیّ فامش علی قدمی و لو یخالفک فی ذلک عینک فاقلعها و لا تلتفت الیها ان کنت من السّامعین فاحبب من احبّ الله و یطابق فعله قوله و یصدقه ارکانه ثمّ اعرض عن کل مکّار لئیم و ثمّ وصّ العباد بان لا یفسدوا فی ارض الله و لا یختلفوا فی امره و لا یعقّبوا کل مرید اثیم ایّاک ان لا تمش فی الارض الّا بالحکمة و لا تکلّم الّا بالحکمة و کن من المتفرّسین لاتفکّ فمک ما لن تجد اذن سمیع و ان وجدت اذن واعیة فالق علیها ما القاک الله بجوده ان کنت

من الذّاکرین

\*\*\* ص 112 \*\*\*

من الذّاکرین و لا تفتح عیناک الّا الی وجه جمیل و ان وجدت بصر حدید فاشهده ما ستر فیک من جمال العلم لتکون من المبشّرین و لا تضیّع بذر الحکمة فی اراضی الجرزة و لاتکن من المسرفین و ان وجدت ارض طیبة اودع فیها حبّ الحکمة و العرفان لینبت نبات حسن بدیع و لا تمطر علی هیاکل الفانیة امطار الباقیة فامطر علی اجساد الّتی لو تسقی قطرة منه لتحیی باذن الله الملک العزیز الکریم فاجهد یا اخی فی کلمة الله و لا تضیّعها و لا تنشرها بین یدی الغافلین لانّ النّاس فی علق غیر مخلّقة لن یقدرنّ ان یصلنّ الی هواء القدس و یدخلنّ فی رفرف عزّ مکین لانّهم قطعوا جناحهم بایدیهم و بذلک منعوا عن سرادق [ناخوانا] و وقعوا فی ارض الذلّة مع حسرة عظیم و منعوا عن آذانهم نفحات الله و عن عیونهم جمال الله الفرد العلیم الحکیم ثمّ ذکّر من لدنّا کل صغیر و کبیر من الّذین تجد منهم روایح الصدق و من سیماهم نضرة النعیم ثمّ استر الامر عن الّذین وجوههم الیک و قلوبهم الی اعدائک و یمکرون فی کل حین فاعرض عن هؤلاء و لا تأنس معهم و لا تجلس فی غرفهم و لا تکن فی مقاعدهم و کن فی ستر عظیم تجنّب عن مثل هؤلاء و لا تفرط فی جنب الله و لا تجاوز عمّا امرت به و لاتکن من المتجاوزین ثمّ ذکّر من لدنّا احباب الله الّذین تفرّقوا فی اقمار العالم من کل شطر بعید ثمّ فی ارض الالف حرف الفا و فی ارض الیاء حرف الراء و الضّاد و بلّغهم ما ارسلناه الیک لتکوننّ

\*\*\* ص 113 \*\*\*

من الذّاکرین لیفرح بذلک قلوبهم و یجدّد ارکانهم و یجدوا روایح القمیص عن هذا اللّوح المنیع ثمّ الّذین کانوا فی ارض الشّین و الصّاد و من دونهما مداین الله العزیز الغالب القدیر لعلّ یشدّون ظهرهم لنصرالله و یبلّغوا النّاس ما بلّغهم الله و انّه لجواد کریم و کذلک القیک من کل حکمة ما قدّر الله لک لتستأنس بها و تکون من الشّاکرین ثمّ ذکّر الّذینهم کانوا فی حولک و بشّرهم بذکرنا ایّاهم لیسرّوا فی انفسهم و یکوننّ من المنقطعین ثمّ ذکّر من لدنّا حرف الجیم و کبّر علیه و علی ابنه و علی الّذینهم کانوا فی حول البیت لطائفین ثمّ ارع البیت و ساکنیها بکل ما ینبغی لک الی ان یظهر الله ما اراد بامره و انّه لهو العزیز القادر الرّفیع و انّ ما وعدناک حین الحضور بان نرسل الیک ما هو المکنون فی اصداف القدرة من لئالی قدس ثمین ما ارسلنا الی حینئذ و سارسل من بعد اذا شاءالله و انّه یوفّی اجور المحسنین و کذلک القیناک قول الحق و انزلنا الیک هذا اللّوح حین الّذی غطّی الوجه من ماء بیض منیر و السّلام علیک و علی من معک و علی من سمع نصح هذا العبد من هذا القلم البدیع 152.

البیت و ساکنیها  **هو العزیز**

هذا کتاب من هذا العبد الی الّتی نسبها الله بعبده لیعلم بانّا ما انسیناها و کلّما یجری علینا و علیها لم یکن الّا من عندالله و لذا ینبغی لنا بان نشکرالله فی کل حین و نرضی عمّا قدّر لنا من قضایاه المثبتة و لا نجزع عمّا نزل من عنده و لا نفزع فی ما قضی بامره اوصیک

یا امة

\*\*\* ص 114 \*\*\*

یا امةالله بالصّبر و الاصطبار و السّکون و الوقار انّما یوفّی الصّابرون اجرهم بغیر حساب 152.

میهمان **هو العزیز**

قد وردنا فی ارض الّتی کتب الله و کنّا راضیاً بما رضی الله لنا و مسلّماً بما قدّر من عنده و شاکراً بما قضی من لدنه ولکن انّک انت ذکّری ایامی ثمّ ایام لقائی ثمّ غربتی ثمّ ابتلائی ثمّ مقرّی خلف الف قاف و بحور عظیم بحیث لن یسمع ضجیجی آذان احد و لن یرفع صوتی الیکم ولکن ما نشکو فی شیء بل نشکر الله فی ذلک و بکل ما قدّر لنا من عنده و انّه لهو العزیز العلیم و السّلام علی کل موقن حکیم.

**هو العزیز**

اسمعی نداء الحبیب حین الّذی توجّه الی دیار هجر بعیداً و ظلموه خنازیر الظّلم الی ان اخرجوه عن وطن قدس قریباً قولی یا ملأ الاحباب لا تختلفوا فی امر الّذی کان بالحقّ رفیعاً ان لا تفسدوا فی الارض و لا تتّبعوا السّامری فی انفسکم و لا تعقّبوا کل عجل لعیناً کذلک نلقی علیکم ما یحفظکم عن المغلّین جمیعاً و انّک انت ذکّری الحسین فی نفسک فی کل بکور و اصیلاً ثمّ اذکری هذا الغریب الّذی امطرت علیه من کل الجهات امطار البلایا و هذا ما قدّر فی صحایف عزّ منیعاً قولی تالله هذا حسین قد ظهر بینکم بالحقّ بجمال قدس بدیعاً و آیات جذب عزیزاً و نغمات روح لطیفاً و لحنات حبّ ملیحاً و انتم ما عرفتم قدره و ما سمعتم نغماته و ما ادرکتم جماله و ما فزتم بجمال

\*\*\* ص 115 \*\*\*

نور لمیعاً اذاً لمّا کفرتم بنعمةالله رفعت عن بینکم و هذا من عذاب الله الّذی کان بکل شیء علیماً فوالله ستضجّون فی انفسکم و تصرخون فی ذواتکم و تقولون وا حسرتا علینا فی ما غفلنا عن جمال عزّ درّیاً الّذی زارت نعله اهل الجبروت و فاز بلقائه اهل الفردوس جمیعاً ولکن لن ینفعهم شیء بعد ذلک و کان الله علی کل شیء خبیراً انّک انت لا تحزنی فی شیء و لا تضطربی فی امر انّ الله یحسبک بالحقّ و انّه علیکم کفیلاً و سنخبرک بما جری علینا لتسرّی فی قلبک و تکونی عن کل شیء امیناً 152.

هادی **هوالله تعالی**

ذکر کتاب من العبد الی الّذی آمن بالهدی و کان بالعروة الوثقی فی تلک الایّام متشبّثاً ان یا عبد فاشکرالله فی صراط الّذی کان بالحقّ مرفوعاً و لا تظنّ بالله ظنّ السوء و لا تعقّب الّذین تجد فی قلوبهم بغضاء من عبد الله هذا و توکّل علیه و کن به معتصماً انّه یحفظ عباده و ینصر من یشاء من خلقه و یرفع الّذینهم انقطعوا الیه و کذلک کان الامر من سماء الحکم من لدی الله محتوماً قل یا قوم اتّقوا الله و لا تتّبعوا انفسکم و لا تفعلوا ما یامرکم هواکم فاتّبعوا ما یلقی الرّوح علیکم ثمّ ما نزل الله فی الکتاب الّذی کان عن المشرکین مستوراً ذلک سبل الحق علّمناک بالصّدق لتسلک مناهج الّتی کانت فی علی البقاء ممدوداً و کذلک القی الرّوح علیک من نغمات الفردوس لتکون من افق العلم فی سماء هذا الحکمة باذن الله مشهوداً 152.

هو العزیز المحبوب

\*\*\* ص 116 \*\*\*

**هو العزیز المحبوب**

فسبحانک اللّهمّ اسئلک بالّذی به ارفعت اعلام هدایتک و به اقمت رایات فردانیّتک بان تنصر من یستنصر منک و تحفظ من یستحفظ منک و انّک علی ذلک لمقتدر قدیراً.

**هو**

فسبحانک اللّهمّ یا الهی هذا عبدک الّذی غفل عن بدایع ذکرک و احجبته الخطایا علی مقام اشتغل بما سواک و اعرض عن جمالک و فعل برجلاه ما کنت مکرهه و ارتکب بایداه ما کنت معرضاً عنه و انطق بلسانه ما لا ینبغی لاحبّائک و بقلبه ما لا یلیق لارقّائک و بعد کل ذلک لمّا کان من قبل من الّذینهم آمنوا بک و بآیاتک الکبری هبّت علیه نسمات الرّحمة بحیث ایقظته عن النوم و اخرجته عن الغفلة حتی عرف ما فعل و علم ما به اشتغل و رجع الیک کما هرب منک فی اوسط امره و دخل فی حصن عنایتک کما خرج عنه فی بعض ایامه اذاً یا الهی ینبغی لبدایع رحمتک و جواهر عنایتک بان لا تحرمه عن امطار جودک و غمام رأفتک و مکرمتک ان تجده باقیاً علی عهد الّذی عهد مع احبّائک ثمّ اغفر یا الهی جریراته العظمی و خطیئاته الکبری ثمّ اغسله یا محبوبی فی ابحر جودک و غفرک و طماطم یمایم فضلک و احسانک و قلّبه عن کل الجهات الی یمین عزّ قدسک حتی لا یسکن فی الارض الّا باسمک و لا یحرّک الّا برضائک و لا یمشی الّا باذنک و لایاکل و لایشرب الّا بذکرک اذ بیدک ملکوت کل شیء و انّک انت علی کل شیء قدیر و صلّ اللّهمّ یا الهی علی الّذینهم انقطعوا الیک و لاذوا بجنابک و

\*\*\* ص 117 \*\*\*

عاذوا بحضرتک و سکنوا فی ظل عطوفتک بکل ما یمکن فی ملأ الاعلی و فی اراضی الفردوس اذ انّک انت القائم القدّوس.

**هو**

ان یا ایّها المسافر الی رفرف البیان و المتصاعد الی ملکوت الایقان و السّاکن فی فردوس الرّضوان و الموسوم باسم السّلطان فاشهد بانّا ما اردنا لک و لمن فی حولک الّا بان تنقطعوا الی الله و تعارجوا الیه و توکّلوا علیه بحیث لا یمنعکم حجبات الحدیّة عن مشاهده انوار الصّبح من فجر الصّمدیّة و لا یشغلکم الامورات عن الدخول فی حرم الذّات و لا یحجبکم الاشارات عن الورود فی قلزم الاسماء و الصّفات و مع ذلک قد مضی ایّاماً و ما سمعنا من الاحباء العروج الی عرش البقا و ما وجدت مهم رایحة الوفا من نسایم الّتی هاجت من قمیص الکبریاء لذا اخذت القلم لاذکر لهم ما یقلّبهم الی یمین القدم و یقدّسهم عمّا احاطتهم من شئونات العدم اسمع قولی ثمّ اذکرهم عمّا جری حکم البداء علی هذا اللّوح البیضاء ثمّ اقرء علیهم ما غنّت هذا البلبل العماء فی جوّ هذا السّماء لیتصاعدوا بحبّهم و ینقطعوا عن انفسهم و یتوجّهوا الی مقاعدهم و معارجهم فی ما قدّر الله لهم و علیهم لعلّ یستجذبون بهذا النغمة الّتی بها استجذبت ارواح المقرّبین من سکّان فردوس العالین و یسافرون من عوالم الافکیة الی مکامن القدسیة و یهاجرون عن منازل الحدیّة الی مخازن القدمیّة لیصلوا الی شریعة القرب و الوصال و ینزلوا فی شاطی بحر الجذب و الجمال و انّک انت

ذکرهم

\*\*\* ص 118 \*\*\*

ذکّرهم فی ما القینا علیک ثمّ البس علیهم حرر التّکبیر من لدنّا و ذکّرهم بایام الله فی ایامنا ثمّ اعلم بانّا نامرهم حینئذ بان یتّبعوک فی قولک من امر البستان و غیرها و لا یخالفوا بک فی شیء ثمّ ارفعوا الاختلاف بینهم و اجتمعوا علی امر واحد بحیث تطیرون فی سماء واحد و تمشون فی ارض واحدة و تجلسون علی بساط واحد و تاکلون من نعماء واحدة حتی تصیر روحهم و نورهم و جسدهم و جسمهم روحاً واحدة و شیئاً واحد و لا یظهر الافتراق بینهم الّا فی ما حدّد الله فی الکتاب ذلک حکم الله فی ما نزل من عنده و ما لنا ان نبدّل حرفاً منه و انّه ما من اله الّا هو انّا کل عباد له و کل من خشیته مشفقون و السّلام.

**هو العلیّ**

ان یا علی انّا قد احببناک قبل ذلک و یشهد بذلک قلبک و نفسک و روحک و من وراء ذلک یشهد ملئکة الفردوس و من وراء ذلک یشهد اهل سرادق القدس و من دونها یشهد جمال القدم قبل ان یظهر علی اللّوح من اسرار القلم و من قبل ان یلبس لباس الوجود کینونة العدم و کل الاشیاء بکل اللّسان فی هذا البیان یشهدون کذلک فاعرف قدرک و مقامک و کن فی امر مولاک کالنّار المشتعلة لیحترق بک اکباد الّذینهم الی الله فی انفسهم لایقبلون بحیث لو تشهد عیناک مخالفاً لامر الله فاقلعها عن محلّها و لا تبالی فی ذلک لتکون من الّذینهم بکلّهم الی الله یقبلون فاحفظ نفسک و انفس الّذین اودعناهم فی بیتک و جعلنا زمامهم فی قبضتک ثمّ اللّواتی هنّ فی حولک لساکنین

\*\*\* ص 119 \*\*\*

ثمّ امرهنّ من لدنّا بان یسترن وجوههنّ من الّذین تجدون فی انفسهم غفلة من الله المهیمن العزیز القیّوم ترون بانّهم یشتعلون من نار النّفس کذلک امرتم بالحقّ فاعملوا بما تؤمرون قل انّ الّذین یولّون عن جمال القدس و یقبلون الی دونه اولئک خسر الدّنیا و الآخرة و باطل کلّما هم یعملون الّا الّذینهم تابوا و رجعوا اولئک اصحاب الفردوس و فی رحمة الله هم یدخلون قل یا قوم اَرضیتم بالحیوة الباطلة و عن جبروت البقا فی مقابلة الجمال تعرضون قل لا یغرّنّکم اعمالکم و لا تطمئنّوا بافعالکم فاطمئنّوا بالّذی احیاکم بفضله من ماء الّذی جری من قلم قدس مکنون و لا تطمئنّوا بانفسکم فاطمئنّوا الی الله العزیز المحبوب قل یا قوم انّ الله مبتلیکم بنهر من تقرّب الیه فلیس من الحق و من اعرض عنه فقد کان من اهل البقا و هذا من وعدٍ کان بالحقّ مفعول سیظهر فی هذه الارض مظهر الدّال و یدعو النّاس الی الشّیطان و هذا من امر الّذی قد کان فی امّ الکتاب محتوم و لیبلوکم الله به لیظهر من کان علی الحق لمردود ثمّ ذکّر من لدنک و لدنّا ضلعک و اختیها و امّهاتهم و احفظ هنّ بستر جمیل.

**هو المعطی الغافر**

بعضی به میقات معین باید از بلده مبارکه خارج شوند ح شهری ع اطول و بعضی هم باید ابد الآباد خارج شوند الّا بان یتوبوا الی الله المهیمن القیّوم.

ضلع م ح م د ع ل ی **هو العزیز المحبوب**

فسبحان الّذی ینزل الآیات بالحقّ و یعطی من یشاء

ما یقربه

\*\*\* ص 120 \*\*\*

ما یقرّبه الی ساحة الّذی انقطعت عنها عقول العارفین قل یا قوم اتّقوا الله و آمنوا بالّذی خلقکم و رزقکم ثمّ اماتکم و احیاکم فی یوم الّذی انصعقت فیه افئدة المقرّبین و انّک انت یا امةالله اشکری ربّک فی کل حینک بما عرّفک نفسه و جعلک من اللّواتی هنّ انقطعن الی الله العزیز الجمیل و هذا مقام الّذی ماسبق الیه احد و ماتوا بحسرته کل العالمین اذاً فاعرفی بانّ الله غفر لک کلما ظهر منک و کفّر عنک سیّئاتک و جعلک من القانتین بما دخلت فی ارض الّتی تطوف فی حولها ملأ العالین و هذا من فخر الّذی یفتخر به سکّان العرش و یسرع الیه نفوس المقدّسین و الرّوح علیک و علی اللّواتی هنّ سرعن الی کل الجهات حتی دخلن فی جوار رحمة منیع رفیع.

اخت حیدر  **هو العزیز**

هذا کتاب ینطق بالحقّ و یبشّر اللّواتی هنّ آمنّ بالله و هنّ کنّ فی یوم القیام لمن القائمات و ذکرن ربّهنّ فی الغداة و العشیّ و کنّ فی سرادق القدس لمن الخالدات ان یا امةالله فاشکر الله بارئکنّ فی ما انعم علیکنّ من نعمة الّتی ماسبقت الیها احد من القانتات بحیث عرفکنّ مظهر نفسه فی یوم الّذی انصعقت فیه کل الطلعات و بلغتنّ الی مقام الّذی سافرتنّ من اوطانهنّ و هاجرتنّ الی الله فی عرش القربات و وصلن الی مقام الّذی انقطعت عنه کل الاشارات و الدّلالات اذاً شهدتنّ بعیونکنّ ما لارأت عیون الاوّلیات و الآخریات و سمعتنّ نغمات الفردوس فی مقرّ الّذی جعله الله مقدّساً عن عرفان الکائنات

\*\*\* ص 121 \*\*\*

کذلک یجزی الله امائه اللّواتی یسبقن فی حبّهنّ ربّهنّ و سرعن بانفسهنّ فی رفرف الغرفات و الرّوح علیکنّ و علی اللّواتی هنّ کنّ فی حبّ الله لمن الجاذبات 152.

**بسم الله العزیز المحبوب**

و هذه لورقة یحرک کما طور ورقة الرّوح علی اغصان شجرة مبین و اذا تهبّ علیها اریاح العزّة یظهر عنها الصّوت بانّه لا اله الّا هو العزیز العلیم و یهدی النّاس الی رفرف القرب بین یدی العزیز الوحید و یذکرهم فی یوم الّذی تغنّ حمامة الامر بالحان جذب بدیع و یبشّر الخلایق فی ساحة عزّ مکین و هذا ما رقم من لدن حکیم خبیر لیکون تذکرة منه علی کل من فی السّموات و الارضین.

**بسم القائم القدّوس الحیّ الرّفیع**

فیا الهی و محبوبی لم ادر بایّ لسان ارفع اعلام ذکرک و ارتفع رایات عزّک بعد الّذی اشاهد وجودی و ما قدّر فیه و خلق به معدوم عند آیة من آیات عزّ سلطنتک و مفقود لدی جذوة من انوار نار ازلیّتک و ان اسدّ ابواب الذّکر علی قلبی فو عزّتک اشتعل فی الحین بما اودعت فی سرّی من نار محبّتک و ان افتح ابواب الثّناء علی فؤادی اخاف بان یأخذ القلم زمام الحفظ عن یدی و یجری بما لاتطیقه احبّائک و لا تحمله اصفیائک و یقع الاختلاف بینهم و تظهر البغضا فیهم بحیث یتفضّون عن حولک و یعترضون علی عبدک فلک الحمد یا الهی علی ما رشحت عن قلبی من شئونات عبودیّتک و ظهورات الجذب

علی

\*\*\* ص 122 \*\*\*

علی خدمتک بحیث لو تظهر علیّ من مظاهر قدس ربوبیّتک و مطالع عز الوهیّتک ما تلذّ بذلک کینونتی و ما تستقرّ نفسانیتی و ما تطمئنّ انیّتی الّا بان ادخل فی ظلّک و استریح فی جوارک و اعبدک فی حبّی ایّاک و اقصدک بما انت تستحقّ به حین غفلتی عمّا سواک لانّ المحبوب من یحبّک و المقصود من یقصدک و المعبود من یعبدک و المحمود من اقبل الیک و المحروم من اعرض عنک و المردود من اشتغل بغیرک و المطرود من خرج عن ظلّک و ما سکن فی جوارک فسبحانک سبحانک اسئلک بسرّک المستور و باسمک المشهود ان تجعلنا من الّذین انقطعوا الیک و توسّلوا بک و هربوا عن دونک و وردوا الیک و آنسوا بجمالک و اقبلوا الی میادین وصالک و سرعوا الی وصلک و لقائک ثمّ الهم یا الهی علی قلوب احبّائک من آیات حبّک و حبّ عبادک ثمّ ارفع البغضاء بینهم لیجمعوا علی کلمة تفریدک فی هیکل توحیدک بحیث لایسکنون الّا بذکرک و لا یتوجّهون الّا بوجهک و لا یتقرّبون الّا برضائک و لا ینطقون الّا باذنک لیجعلوا فی الارض کنفس واحدة و اسم واحد و رسم واحد و انّک انت الّذی تظهر ما تشاء بمشیّتک و تثبت ما ترید بارادتک و تقضی ما شئت بقضائک و سلطان امضائک و انّک انت المهیمن العزیز المحبوب.

\*\*\* ص 123 \*\*\*

[سورة الملوک] **هو العزیز**

هذا کتاب من هذا العبد الّذی سمّی بالحسین فی ملکوت الاسماء الی ملوک الارض کلهم اجمعین لعلّ ینظرون الیه بنظرة الشفقة و یطّلعون عمّا فیه من اسرار القضاء و یکوننّ من العارفین و لعلّ ینقطعون عمّا عندهم و یتوجّهون الی مواطن القدس و یقربون الی الله العزیز الجمیل ان یا ملوک الارض اسمعوا نداء الله من هذه الشّجرة المثمرة المرفوعة الّتی نبتت علی ارض کثیب الحمراء بریّة القدس و تغنّ بانّه لا اله الّا هو العزیز المقتدر الحکیم هذه بقعة الّتی بارکها الله لواردیها و فیها یسمع نداءالله من سدرة قدس رفیع اتّقوا الله یا معشر الملوک و لاتحرموا انفسکم عن هذا الفضل الاکبر فالقوا ما فی ایدیکم فتمسّکوا بعروة الله العلیّ العظیم و توجّهوا بقلوبکم الی وجه الله ثمّ اترکوا

ما امرکم

\*\*\* ص 124 \*\*\*

ما امرکم به هواکم و لاتکوننّ من الخاسرین ان یا عبد فاذکر لهم نبأ علیّ اذ جائهم بالحقّ و معه کتاب عزّ حکیم و فی یدیه حجّة من الله و برهانه و دلایل قدس کریم و انتم یا ایّها الملوک ما تذکّرتم بذکرالله فی ایامه و ما اهتدیتم بانوار الّتی ظهرت و لاحت عن افق سماء منیر و ما تجسّستم فی امره بعد الّذی کان هذا خیر لکم عمّا تطلع الشّمس علیها ان انتم من العالمین و کنتم فی غفلة عن ذلک الی ان افتوا علیه علماء العجم و قتلوه بالظّلم هؤلاء الظّالمین و استرقی روحه الی الله و بکت من هذا الظّلم عیون اهل الفردوس ثمّ ملئکة المقرّبین ایّاکم ان لا تغفلوا من بعد کما غفلتم من قبل فارجعوا الی الله بارئکم و لا تکوننّ من الغافلین قل قد اشرقت شمس الولایة و فصّلت نقطة العلم و الحکمة و ظهرت حجة الله العزیز الحکیم قل قد لاح قمر البقاء فی قطب السّماء و استضائت منه اهل ملأ العالین و قد ظهر الوجه عن خلف الحجبات و استنار منه کل من فی السّموات و الارضین و انتم ما توجّهتم الیه بعد الّذی خلقتم له یا معشر السلاطین اذاً اتّبعوا قولی ثمّ اسمعوه بقلوبکم و لا تکوننّ من المعرضین لانّ افتخارکم لم یکن فی سلطنتکم بل بقربکم الی الله و اتّباعکم امره فی ما نزل علی الواح قدس حفیظ و لو انّ واحد منکم یحکم علی الارض کلها و کلما فیها و علیها من بحرها و برّها و جبلها و سهلها و لن یذکر عندالله ما ینفعه شیء من ذلک ان انتم العارفین و اعلموا بانّ شرافة العبد فی قربه الی الله و من دون

\*\*\* ص 125 \*\*\*

ذلک لن ینفعه ابداً و لو یحکم علی الخلایق اجمعین قل قد هبّت علیکم نسایم الله عن شطر الفردوس و انتم فی غفلة عنها و کنتم من الغافلین و قد جائکم الهدایة من الله و انتم ما استهدیتم بها و کنتم من المعرضین و قد اضاء سراج الله فی مشکوة الامر و انتم ما استنورتم به و ما تقرّبتم الیه و کنتم علی فراش الغفلة لمن الرّاقدین اذاً قوموا برجل الاستقامة و تدارکوا مافات عنکم ثمّ اقبلوا الی ساحة القدس فی شاطی بحر عظیم لیظهر لکم لئالی العلم و الحکمة الّتی کنزها الله فی صدف صدر منیر هذا خیر النّصح لکم فاجعلوه بضاعة لانفسکم لتکوننّ من المهتدین ایّاکم ان لا تمنعوا عن قلوبکم نسمة الله الّتی بها تحیی قلوب المقبلین فاسمعوا ما انصحناکم به فی هذا اللّوح لیسمع الله عنکم و یفتح علی وجوهکم ابواب الرّحمة و انّه لهو الرّحمن الرّحیم اتّقوا الله یا ایّها الملوک و لاتتجاوزوا عن حدود الله ثمّ اتّبعوا بما امرتم به فی الکتاب و لا تکوننّ من المتجاوزین ایّاکم ان لا تظلموا علی احد قدر خردل و اسلکوا سبیل العدل و انّه لسبیل مستقیم ثمّ اصلحوا ذات بینکم و قلّلوا فی العساکر لیقلّ مصارفکم و تکوننّ من المستریحین و ان ترتفعوا الاختلاف بینکم لن تحتاجوا الی کثرة الجیوش الّا علی قدر الّذی تحرسون بها بلدانکم و ممالککم اتّقوا الله و لا تسرفوا فی شیء و لاتکوننّ من المسرفین و علمنا بانّکم تزدادون مصارفکم فی کل یوم و تحملونها علی الرعیة و هذا فوق طاقتهم و انّ هذا لظّلم عظیم اعدلوا یا ایّها الملوک بین النّاس

و کونوا

\*\*\* ص 126 \*\*\*

و کونوا مظاهر العدل فی الارض و هذا ینبغی لکم و یلیق لشأنکم لو انتم من المنصفین ایّاکم ان لا تظلموا علی الّذینهم هاجروا الیکم و دخلوا فی ظلّکم اتّقوا الله و کونوا من المتّقین لا تطمئنّوا بقدرتکم و عساکرکم و خزائنکم فاطمئنّوا بالله بارئکم ثمّ استنصروا به فی امورکم و ما النّصر الّا من عنده ینصر من یشاء بجنود السّموات و الارضین ثمّ اعلموا بانّ الفقراء امانات الله بینکم ایاکم ان لا تخونوا فی اماناته و لا تظلموهم و لا تکوننّ من الخائنین ستسئلون عن امانته فی یوم الّذی تنصب فیه میزان العدل و یؤتی کل ذی حق حقّه و یوزن فیه کل الاعمال من کل غنیّ و فقیر و ان لن تستنصحوا بما انصحناکم فی هذا الکتاب بلسان بدع مبین یأخذکم العذاب من کل الجهات و یاتیکم الله بعدله اذاً لا تقدرون ان تقوموا معه و تکوننّ من العاجزین فارحموا علی انفسکم و انفس العباد ثمّ احکموا بینهم بما حکم الله فی لوح قدس منیع الّذی قدّر فیه مقادیر کل شیء و فصّل فیه من کل شیء تفصیلاً و ذکری لعباده الموقنین ثمّ استبصروا فی امرنا و تبیّنوا فی ما ورد علینا ثمّ احکموا بیننا و بین اعدائنا بالعدل و کونوا من العادلین و ان لن تمنعوا الظّالم عن ظلمه و لن تأخذ حق المظلوم فبایّ شیء تفتخرون بین العباد و تکوننّ من المفتخرین اَیکون افتخارکم بان تاکلوا و تشربوا و تجتمعوا الزخارف فی خزائنکم او التزیّن باحجار الحمر و الصفرا و لؤلؤ بیض ثمین و لو کان الافتخار بهذه الاشیاء الفانیة فینبغی للتّراب بان یفتخر علیکم لانّه یبذل و ینفق علیکم

\*\*\* ص 127 \*\*\*

کل ذلک من مقدّر قدیر و قدّر الله کل ذلک فی بطنه و یخرج لکم من فضله اذاً فانظروا فی شأنکم و ما تفتخرون به ان انتم من النّاظرین لا فو الّذی فی قبضته جبروت الممکنات لم یکن الفخر لکم الّا بان تتّبعوا سنن الله فی انفسکم و لا تدعوا احکام الله بینکم مهجوراً و تکوننّ من الرّاشدین ان یا ملوک المسیحیّة اما سمعتم ما نطق به الرّوح بانّی ذاهب و آت فلمّا اتی فی ظلل من الغمام لِم ما تقرّبتم به لتفوزوا بلقائه و تکوننّ من الفائزین و فی مقام آخر یقول فاذا جاء روح الحق الآتی فهو یرشدکم و اذا جائکم بالحقّ ما توجّهتم الیه و کنتم بلعب انفسکم لمن اللاعبین و ما استقبلتم الیه و ما حضرتم بین یدیه لتسمعوا آیات الله عن لسانه و تطّلعوا بحکمة الله العزیز الحکیم و بذلک منعت نسمات الله عن قلوبکم و نفحات الله عن فؤادکم و کنتم فی وادی الشّهوات لمن المحبرین فوالله انتم و ما عندکم ستفنی و ترجعون الی الله و تسئلون عمّا اکتسبتم فی ایامکم فی مقرّ الّذی تحشر فیه الخلایق اجمعین اَما سمعتم ما ذکر فی الانجیل انّ الّذین لیسوا بدم و لا بارادة لحم و لا بمشیّة رجل ولکن ولدوا من الله ای ظهروا من قدرة الله و بذلک یثبت بان یمکن فی الابداع ان یظهر من یکون علی حق من عندالله المقتدر العلیم الحکیم فکیف اذا سمعتم امرنا ما استفسرتم منّا لیظهر لکم الحق عن الباطل و تطّلعوا بما کنّا علیه و تعرفوا ما ورد علینا من قوم سوء اخسرین ان یا سفیر ملک الباریس اَنسیت حکم الکلمة و مظاهرها الّتی سطر

فی الانجیل

\*\*\* ص 128 \*\*\*

فی الانجیل الّذی ینسب بیوحنّا و غفلت عمّا وصّاک به الرّوح فی مظاهر الکلمة و کنت من الغافلین و ان لم تکن کذلک کیف اتّفقت مع سفیر العجم فی امرنا الی ان ورد علینا ما احترقت عنه اکباد العارفین و جرت الدموع علی خدود اهل البقاء و ضجت افئدة المقرّبین و فعلت ذلک من غیر ان تستفسر فی امرنا و تکون من المستبصرین بعد الّذی ینبغی لک بان تفحّص فی هذا الامر و تطّلع بما ورد علینا و تحکم بالعدل و تکون من العادلین ستمضی ایامک و یفنی سفارتک و یقضی کل ما عندک و تسئل عمّا اکتسبت ایداک فی محضر سلطان عظیم و کم من سفراء سبقوک فی الارض و کانوا اعظم منک شأناً و اکبر منک مقاماً و اکثر منک مالاً و رجعوا الی التّراب و مابقی منهم علی وجه الارض لا من اسم و لا من رسم و هم حینئذ علی حسرة عظیم و منهم من افرط فی جنب الله و اتّبع الشّهوات فی نفسه و کان فی سبل البغی و الفحشاء لمن السّالکین و منهم من اتّبع آیات الله فی نفسه و حکم بالعدل لما سبقته الهدایة من الله و کان من الّذینهم کانوا فی رحمة ربّهم لمن الداخلین اوصیک و الّذینهم کانوا امثالک ایّاکم ان لا تفعلوا باحد کما فعلتم بنا و لا تتّبعوا خطوات الشّیطان فی انفسکم و لا تکوننّ من الظّالمین خذوا من الدّنیا علی قدر الکفایة و دعوا ما زاد علیکم ثمّ انصفوا فی الامور و لا تعدلوا عن حکم العدل و لا تکوننّ من العادلین ان یا ایّها الملوک قد قضت عشرین من السّنین

\*\*\* ص 129 \*\*\*

و کنّا فی کل یوم منها فی بلاء جدید و ورد علینا ما لا ورد علی احد قبلنا ان انتم من السّامعین بحیث قتلونا و سفکوا دمائنا و اخذوا اموالنا و هتکوا حرمتنا و انتم سمعتم اکثرها و ما کنتم من المانعین بعد الّذی ینبغی لکم بان تمنعوا الظّالم عن ظلمه و تحکموا بین النّاس بالعدل لیظهر عدالتکم بین الخلایق اجمعین انّ الله قد اودع زمام الخلق بایدیکم لتحکموا بینهم بالحقّ و تأخذوا حق المظلوم عن هؤلاء الظّالمین و ان لن تفعلوا بما امرتم فی کتاب الله لن یذکر اسمائکم عنده بالعدل و انّ هذا لغبن عظیم اَتأخذون حکم انفسکم و تدَعون حکم الله العلیّ المتعالی القادر القدیر دعوا ما عندکم و خذوا ما امرکم الله به ثمّ ابتغوا الفضل من عنده و انّ هذا لسبیل مستقیم ثمّ التفتوا الینا و بما مسّتنا البأساء و الضّرّاء و لا تغفلوا عنّا فی اقلّ من آن ثمّ احکموا بیننا و بین اعدائنا بالعدل و انّ هذا لخیر مبین کذلک نقصّ علیکم من قصصنا و بما قضی علینا لتکشفوا عنّا السّوء فمن شاء فلیکشف و من لم یشأ انّ ربّی لخیر ناصر و معین ان یا عبد ذکّر العباد بما القیناک و لا تخف من احد و لا تکن من الممترین فسوف یرفع الله امره و یعلو برهانه بین السّموات و الارضین فتوکّل فی کل الامور علی ربّک و توجّه الیه ثمّ اعرض عن المنکرین فاکف بالله ربّک ناصراً و معین انّا کتبنا علی نفسنا نصرک فی الملک و ارتفاع امره و لو لن یتوجّه الیک احد من السلاطین ثمّ ذکّر حین الّذی وردت

فی المدینة

\*\*\* ص 130 \*\*\*

فی المدینة و ظنّوا وکلاء السّلطان بانّک لن تعرف اصولهم و تکون من الجاهلین قل ای و ربّی لا اعلم حرفاً الّا ما علّمنی الله بجوده و انّا نقرّ بذلک و نکون من المقرّین قل ان کان اصولکم من عند انفسکم لن نتّبعها ابداً و بذلک امرت من لدن حکیم خبیر و کذلک کنت من قبل و نکون من بعد بحول الله و قوّته و انّ هذا لصراط حق مستقیم و ان کان من عندالله فأتوا برهانکم ان کنتم الصّادقین قل انّا اثبتنا کل ما ظنّوا فیک و عملوا بک فی کتاب الّذی لن یغادر فیه حرف من عمل العاملین قل یا ایّها الوکلاء ینبغی لکم بان تتّبعوا اصول الله فی انفسکم و تدعوا اصولکم و تکوننّ من المهتدین و هذا خیر لکم عمّا عندکم ان انتم من العارفین و ان لن تتّبعوا الله فی امره لن یقبل اعمالکم علی قدر نقیر و قطمیر فسوف تجدون ما اکتسبتم فی الحیوة الباطلة و تجزون بما عملتم فیها و انّ هذا لصدق یقین فکم من عباد عملوا کما عملتم و کانوا اعظم بینکم و رجعوا کلهم الی التّراب و قضی علیهم بما قضی ان انتم فی امرالله لمن المتفکّرین و ستلحقون بهم و تدخلون بیت الّتی لن تجدوا فیها لانفسکم لا من نصیر و لا من حمیم و تسئلون عمّا فعلتم فی ایامکم و فرّطتم فی امرالله و استکبرتم علی اولیائه بعد الّذی وردوا علیکم بصدق مبین و انتم شاورتم فی امرهم و اخذتم حکم انفسکم و ترکتم حکم الله المهیمن القدیر قل اَتأخذون اصولکم و تضعون اصول الله وراء ظهورکم و انّ هذا لظلم علی انفسکم و انفس العباد لو تکوننّ من العارفین

\*\*\* ص 131 \*\*\*

قل ان کان اصولکم علی العدل فکیف تأخذون منها ما تهوی به هواکم و تدعون ما کان مخالفاً لانفسکم ما لکم کیف تکوننّ من الحاکمین اکان من اصولکم بان تعذّبوا الّذی جائکم بامرکم و تخذلوه و تؤذوه فی کل یوم بعد الّذی ما عصاکم فی اقلّ من آن و یشهد بذلک کل من سکن فی العراق و من ورائه کل ذی علم علیم فانصفوا فی انفسکم یا ایّها الوکلاء بایّ ذنب اطردتمونا و بایّ جرم اخرجتمونا بعد الّذی استأجرناکم و ما اجرتمونا فوالله هذا لظلم عظیم الّذی لن یقاس بظلم فی الارض و کان الله علی ما اقول شهید هل خالفتکم فی امرکم او بالوزراء الّذی کانوا ان یحکموا فی العراق فاسئلوا عنهم لتکوننّ علی بصیرة فینا و تکوننّ من العالمین هل دخل علیهم احد بشکایة منّا او سمع منّا احد منهم غیر ما انزل الله فی الکتاب فأتوا به لنصدّقکم فی افعالکم و نکوننّ من المذعنین و ان کنتم ان تعملوا بنا باصولکم فینبغی لکم بان توقّرونا و تعزّزوا الّذی سمع امرکم و اتّبع ما ظهر من عندکم ثمّ تؤدّوا دیون الّتی تدّینا بها فی العراق و صرفناها فی هذا السبیل ثمّ استمعوا منا مطالبنا و کل ما ورد علینا و تحکمون بالعدل کما تحکمون علی انفسکم و لن ترضوا لنا ما لا ترضونه لکم و تکوننّ من المحسنین فوالله ما عاملتم بنا لا باصولکم و لا باصول احدٍ من النّاس بل بما سوّلت لکم انفسکم و هواکم یا ملأ المعرضین و المستکبرین ان یا طیر القدس طیّر فی فضاء الانس ثمّ ذکّر العباد بما اریناک فی لحج البقاء وراء جبل العزّ و لاتخف من احد فتوکّل علی الله

العزیز

\*\*\* ص 132 \*\*\*

العزیز الجمیل انّا نحرسک عن الّذینهم ظلموک من دون بیّنة من الله و لا کتاب منیر قل تالله یا ملأ الغفلاء ماجئناکم لنفسد فی ارضکم و نکون فیها لمن المفسدین بل جئناکم لنتّبع امر السّلطان و نرفع امرکم و نعلّمکم الحکمة و نذکّرکم فی ما نسیتم بقوله الحق فذکّر انّ الذّکریٰ تنفع المؤمنین و انتم ما سمعتم نغمات الرّوح و سمعتم غیر مسمع عن اعدائنا الّذین لایتکلّمون الّا بما یؤیّدهم هواهم و زیّن الشّیطان لهم اعمالهم و کانوا من المفترین اما سمعتم ما نزل فی کتاب عزّ مبین فان جائکم فاسق بنبأ فتبیّنوا فلم نبذتم حکم الله ورائکم و اتّبعتم سبل المفسدین و سمعنا بانّ من المفترین من قال بانّ هذا العبد کان ان یاکل الربوا فی العراق و یجتمع الزخارف لنفسه قل ما لکم کیف تحکمون فی ما لیس لکم به من علم و تفترون علی العباد و تظنّون ظنّ الشّیاطین و کیف یکون ذلک بعد الّذی انهی الله عنه عباده فی کتاب قدس حفیظ الّذی نزّل علی محمد رسول الله و خاتم النّبیّین و جعله حجة باقیة من عنده و هدی و ذکری للعالمین و هذه واحدة من المسائل الّتی خالفنا فیها علماء العجم و نهینا العباد عن ذلک بحکم الکتاب و کان الله علی ما اقول شهید و ما ابرّئ نفسی انّ النّفس لامّارة بالسّوء ولکن نلقی علیکم الحق لتطّلعوا به و تکوننّ فیها لمن المتّقین ایاکم ان لاتسمعوا اقوال الّذین تجدون منهم روایح الغلّ و النفاق و لا تلتفتوا الی هؤلاء و کونوا من الزاهدین فاعلموا بانّ الدّنیا و زینتها

\*\*\* ص 133 \*\*\*

و زخرفها سیفنی و یبقی الملک لله الملک المهیمن العزیز القدیر ستمضی ایامکم و کل ما انتم تشتغلون به و به تفتخرون علی النّاس و یحضرکم ملئکة الامر علی مقرّ الّذی ترجف فیه ارکان الخلایق و تقشعرّ فیه جلود الظّالمین و تسئلون عمّا اکتسبتم فی الحیوة الباطلة و تجزون بما فعلتم و هذا من یوم الّذی یأتیکم و السّاعة الّتی لا مردّ لها و شهد بذلک لسان صدق علیم ان یا ملأ المدینة اتّقوا الله و لا تفسدوا فی الارض و لا تتّبعوا الشّیطان ثمّ اتّبعوا الحق فی هذه الایّام القلیل ستمضی ایامکم کما مضت علی الّذینهم کانوا قبلکم و ترجعون علی التّراب کما رجعوا الیه آبائکم و کانوا من الرّاجعین ثمّ اعلموا بانّا ما نخاف من احدٍ الّا الله وحده و ما توکّلی الّا علیه و ما اعتصامی الّا به و ما نرید الّا ما اراد لنا و انّ هذا لهو المراد لو انتم من العارفین انّی انفقت روحی و جسدی لله ربّ العالمین من عرف الله لن یعرف دونه و من خاف الله لن یخاف سواه و لو یجتمع علیه کل من فی الارض اجمعین و مانقول الّا بما امرت و ما نتّبع الّا الحق بحول الله و قوتّه و انّه یجزی الصّادقین ثمّ اذکر یا عبد ما رأیت فی المدینة حین ورودک لیبقی ذکرها فی الارض و یکون ذکریً للمومنین فلمّا وردنا المدینة وجدنا رؤسائها کالاطفال الّذین یجتمعون علی الطّین لیلعبوا به و ما وجدنا منهم من بالغ لنعلّمه ما علّمنی الله و نلقی علیه من کلمات حکمة منیع و لذا بکینا علیهم بعیون السّرّ لارتکابهم بما

نهوا

\*\*\* ص 134 \*\*\*

نهوا عنه و اغفالهم عمّا خلقوا له و هذا ما اشهدناه فی المدینة و اثبتناه فی الکتاب لیکون تذکرة لهم و ذکری للآخرین قل ان کنتم تریدون الدّنیا و زخرفها ینبغی لکم بان تطلبوها فی الایّام الّتی کنتم فی بطون امّهاتکم لانّ فی تلک الایّام فی کل آن تقرّبتم الی الدّنیا و تبعّدتم عنها لن کنتم من العاقلین فلمّا ولدتم و بلغ اشدّکم اذاً تبعّدتم عن الدّنیا و تقرّبتم الی التّراب فکیف تحرصون فی جمع الزخارف علی انفسکم بعد الّذی فات الوقت عنکم و مضت الفرصة فتنبّهوا یا ملأ الغافلین اسمعو ما ینصحکم به هذا العبد لوجه الله و ما یرید منکم من شیء و یرضی بما قضی الله له و یکون من الرّاضین یا قوم قد مضت من ایامکم اکثرها و مابقت الّا ایام معدودة اذاً دعوا ما اخذتم من عند انفسکم ثمّ خذوا احکام الله بقوّة لعلّ تصلون الی ما اراد الله لکم و تکوننّ من الراشدین ولا تفرحوا بما اوتیتم من زینة الارض و لا تعتمدوا علیها فاعتمدوا بذکر الله العلیّ العظیم فسوف یفنی الله ما عندکم اتّقوا الله و لا تنسوا عهد الله فی انفسکم و لا تکوننّ من المحتجبین ایاکم ان لا تستکبروا علی الله و احبّائه ثمّ اخفضوا جناحکم للمومنین الّذین آمنوا بالله و آیاته و تشهد قلوبهم بوحدانیّته و السنتهم بفردانیّته و لا یتکلّمون الّا بعد اذنه کذلک ننصحکم بالعدل و نذکّرکم بالحقّ لعلّ تکوننّ من المتذکرین و لا تحملوا علی النّاس ما لاتحملوه علی انفسکم و لن ترضوا لاحد ما لاترضونه لکم و هذا خیر النّصح

\*\*\* ص 135 \*\*\*

لو انتم من السّامعین ثمّ احترموا العلماء بینکم الّذین یفعلون ما علموا و یتّبعون حدود الله و یحکمون بما حکم الله فی الکتاب فاعلموا بانّهم سرج الهدایة بین السّموات و الارضین انّ الّذین لن تجدوا للعلماء بینهم من شأن و لا من قدر اولئک غیّروا نعمة الله علی انفسهم قل فارتقبوا حتی یغیّر الله علیکم انّه لا یعزب عن علمه من شیء یعلم غیب السّموات و الارض و انّه بکل شیء علیم و لا تفرحوا بما فعلتم او تفعلون و لا بما وردتم علینا لانّ بذلک لن یزداد شأنکم لو انتم تنظرون فی اعمالکم بعین الیقین و کذلک لن ینقص عنّا من شیء بل یزید الله اجرنا بما صبرنا فی البلایا و انّه یزید اجر الصّابرین فاعلموا بانّ البلایا و المحن لم‌یزل کانت موکلة لاصفیاء الله و احبّائه ثمّ لعباده المنقطعین الّذین لا تلهیهم التجارة و لا بیع عن ذکر الله و لا یسبقونه بالقول و هم بامره لمن العاملین کذلک جرت سنّة الله من قبل و یجری من بعد فطوبی للصّابرین الّذین یصبرون فی البأساء و الضّرّاء و لن یجزعوا من شیء و کانوا علی مناهج الصّبر لمن السّالکین و لیس ما ورد علینا اول قارورة کسرت فی الاسلام و لیس هذا اول ما مکروا به علی احبّاءالله هؤلاء الماکرین و ورد علینا بمثل ما ورد علی الحسین من قبل اذ جائه المرسلون من لدی الماکرین الّذین کان فی قلوبهم الغلّ و البغضاء و طلبوه عن المدینة فلمّا جائهم باهله قاموا علیه بما فی انفسهم الی ان قتلوه و قتلوا اولاده و اخوته و اساروا

اهله

\*\*\* ص 136 \*\*\*

اهله و کذلک قضی من قبل و الله علی ما اقول شهید و ما بقت من ذریّته لا من صغیر و لا من کبیر الّا الّذی سمّی بعلیّ الاوسط و لقب بزین العابدین فانظروا یا ملأ الغفلاء کیف اشتعلت نار محبة الله فی صدر الحسین من قبل ان انتم من المتفرّسین و زادت هذه النّار الی ان اخذ الشّوق و الاشتیاق عنه زمام الاصطبار و اخذه جذب الجبّار و بلغه الی مقام الّذی انفق روحه و نفسه و کلما له و معه لله ربّ العالمین فوالله هذا المقام عنده لاحلی عن ملک السّموات و الارضین لانّ العاشق لن یرید الّا معشوقه و کذلک الطالب مطلوبه و الحبیب محبوبه و اشتیاقهم الی اللقاء کاشتیاق الجسد الی الرّوح بل ازید من ذلک ان انتم من العارفین قل حینئذ اشتعلت النّار فی صدری و یرید ان یفدی هذا الحسین نفسه کما فدی الحسین نفسه رجاء لهذا المقام المتعالی العظیم و هذا مقام فناء العبد عن نفسه و بقائه بالله المقتدر العلیّ الکبیر و انّی لو القی علیکم من اسرار الّتی اودعها الله فی هذا المقام لتفدون انفسکم فی سبیل الله و تنقطعون عن اموالکم و کل ما عندکم لتصلوا الی هذا المقام الاعزّ الکریم ولکن ضرب الله علی قلوبکم اکنّة و علی ابصارکم غشاوة لئلّا تعرفون اسرار الله و لا تکوننّ بها لمن المطّلعین قل انّ اشتیاق المخلصین الی جوار الله کاشتیاق الرضیع الی ثدی امّه بل ازید ان انتم من العارفین او کاشتیاق الظّمآن الی فرات العنایة او العاصی الی الغفران کذلک نبیّن لکم اسرار الامر و نلقی علیکم

\*\*\* ص 137 \*\*\*

ما یغنیکم عمّا اشتغلتم به لعلّ انتم الی شطر القدس فی هذا الرّضوان لتکوننّ من الداخلین فوالله من دخل فیه لن یخرج عنه و من التفت الیه لن یحول الوجه عن تلقائه ولو یضرب بسیوف المنکرین و المشرکین کذلک القینا علیکم ما قضی علی الحسین و نسئل الله بان یقضی علینا کما قضی علیه و انّه لجواد کریم تالله هبّت من فعله روایح القدس علی العالمین و تمّت حجةالله و ظهر برهانه علی الخلایق اجمعین و بعث الله بعده قوماً اخذوا ثاره و قتلوا اعدائه و بکوا علیه فی کل بکور و اصیل قل انّ الله قدّر فی الکتاب بان یأخذ الظّالمین بظلمهم و یقطع دابر المفسدین قالوا بانّ لمثل هذه الافعال بنفسها اثر فی الملک و لن یعرفه احد الّا من فتح الله عینه و کشف السّبحات عن قلبه و جعله من المهتدین فسوف یظهر الله قوماً یذکرون ایامنا و کل ما ورد علینا و یطلبون حقّنا عن الّذینهم ظلمونا بغیر جرم و لا ذنب مبین و من ورائهم کان الله قائماً علیهم و یشهد ما فعلوا و یأخذهم بذنبهم و انّه اشدّ المنتقمین و کذلک قصصنا لکم من قصص الحق و القیناکم ما قضی الله من قبل لعلّ تتوبون الیه فی انفسکم و ترجعون الیه و تکوننّ من الرّاجعین و تتنبّهون فی افعالکم و تستیقظون عن نومکم و غفلتکم و تدارکوا مافات عنکم و تکوننّ من المحسنین فمن شاء فلیقبل قولی و من شاء فلیعرض و ما علیّ الّا بان اذکرکم فی ما فرّطتم فی امرالله لعلّ تکوننّ من المتذکرین اذاً فاسمعوا قولی ثمّ ارجعوا الی الله و توبوا الیه لیرحمکم الله بفضله و یغفر خطایاکم و یعفو

جریراتکم

\*\*\* ص 138 \*\*\*

جریراتکم و انّه سبقت رحمته غضبه و احاط فضله کل من دخل فی قمص الوجود من الاولین و الآخرین یا ملأ الوکلاء اَظَننتم فی انفسکم بانّا جئناکم لنأخذ ما عندکم من زخارف الدّنیا و متاعها لا فو الّذی نفسی بیده بل لتعلموا بانّا ما نخالف السّلطان فی امره و ما نکون من العاصین فاعلموا و ایقنوا بانّ کل خزاین الارض من الذّهب و الفضّة و ما کان علیها من جواهر عزّ ثمین لم یکن عند الله و اولیائه و احبّائه الّا ککفّ من الطّین لانّ کل ما علیها سیفنی و یبقی الملک لله المقتدر الجمیل و ما یفنی لن ینفعنا و لا ایاکم ان انتم من المتفکّرین فوالله ما نکذب فی القول و ما نتکلّم الّا بما امرت و یشهد بذلک هذا الکتاب بنفسه ان انتم بما ذکر فیه لمن المتذکّرین و انتم لا تتّبعوا هواکم و لا بما القی الشّیطان فی انفسکم فاتّبعوا امرالله فی ظاهرکم و باطنکم و لا تکوننّ من الغافلین هذا خیر لکم عن کل ما اجتمعتموه فی بیوتکم و تطلبونه فی کل بکور و عشیّ ستفنی الدّنیا و ما انتم به تسرّون فی قلوبکم و تفتخرون به بین الخلایق اجمعین طهّروا مرآت قلوبکم عن الدّنیا و ما فیها لتنطبع فیها انوار تجلّی الله و هذا ما یغنیکم عمّا سوی الله و یدخلکم فی رضی الله الکریم العالم الحکیم و قد القیناکم ما ینفعکم فی الدّین و الدّنیا و یهدیکم سبل النجاة ان انتم من المقبلین ان یا ایّها السّلطان اسمع قول من ینطق بالحقّ و لا یرید منک جزاء عمّا اعطاک الله و کان علی قسطاس حق مستقیم و یدعوک الی الله ربّک و یهدیک سبل الرّشد

\*\*\* ص 139 \*\*\*

و الفلاح لتکون من المفلحین ایّاک یا ایّها الملک لا تجمع فی حولک من هؤلاء الوکلاء الّذین لایتّبعون الّا هواهم و نبذوا اماناتهم وراء ظهورهم و کانوا علی خیانة مبین فاحسن علی العباد کما احسن الله لک و لاتدع النّاس و امورهم بین یدی هؤلاء اتّقوا الله و کن من المتّقین فاجتمع من الوکلاء الّذین تجد منهم روایح الایمان و العدل ثمّ شاورهم فی الامور و خذ احسنها و کن من المحسنین فاعلم و ایقن بانّ الّذی لن تجد عنده الدّیانة لم تکن عنده الامانة و الصّدق و انّ هذا لحق یقین و من خان الله یخان السّلطان و لن یحترز عن شیء و لن یتقّ فی امور النّاس و ما کان من المتقین ایاک ان لا تدع زمام الامور عن کفّک و لا تطمئن بهم و لا تکن من الغافلین و انّ الّذین تجد قلوبهم الی غیرک فاحترز عنهم و لا تأمنهم علی امرک و امور المسلمین و لا تجعل الذئب راعی اغنام الله و لا تدع محبیّه تحت ایدی المبغضین انّ الّذین یخانون الله فی امره لن تطمع منهم الامانة و لا الدیانة و تجنّب عنهم و کن فی حفظ عظیم لئلّا یرد علیک مکرهم و ضرّهم فاعرض عنهم ثمّ اقبل الی الله ربّک العزیز الکریم من کان لله کان الله له و من یتوکّل علیه انّه هو یحرسه عن کل ما یضرّه و عن شرّ کل مکّار لئیم و انّک لو تسمع قولی و تستنصح بنصحی یرفعک الله الی مقام الّذی ینقطع عنک ایدی کل من علی الارض اجمعین ان یا ملک اتّبع سنن الله فی نفسک و بارکانک و لا تتّبع سنن الظّالمین خذ زمام امرک فی کفّک و قبضة

اقتدارک

\*\*\* ص 140 \*\*\*

اقتدارک ثمّ استفسر عن کل الامور بنفسک و لا تغفل عن شیء و انّ فی ذلک لخیر عظیم ان اشکر الله ربّک بما اصطفاک بین بریّته و جعلک سلطاناً للمسلمین و ینبغی لک بان تعرف قدر ما وهبک الله من بدایع جوده و احسانه و تشکره فی کل حین و شکرک ربّک هو حبّک احبّائه و حفظک عباده و صیانتهم عن هؤلاء الغافلین لئلّا یظلمهم احد ثمّ اجراء حکم الله بینهم لتکون فی شرع الله لمن الرّاسخین و انّک لو تجری انهار العدل بین رعیتک لینصرک الله بجنود الغیب و الشهادة و یؤیّدک علی امرک و انّه ما من اله الّا هو له الامر و الخلق و انّ الیه یرجع عمل المخلصین و لا تطمئن بخزائنک فاطمئن بفضل الله ربّک ثمّ توکّل علیه فی امورک و کن من المتوکّلین فاستعن بالله ثمّ استغن من غنائه و عنده خزائن السّموات و الارض یعطی من یشاء و یمنع عمّن یشاء لا اله الّا هو الغنی الحمید کل فقراء لدی باب رحمته و ضعفاء لدی ظهور سلطانه و کل من جوده لمن السّائلین و لا تفرط فی الامور فاعمل بین خدّامک بالعدل ثمّ انفق علیهم الی قدر ما یحتاجون به لا علی قدر الّذی یکنزونه و یجعلونه زینة لانفسهم و بیوتهم و یصرفونه فی امور الّتی لن یحتاجوا بها و یکوننّ من المسرفین فاعدل بینهم علی الخطّ الاستواء بحیث لن یحتاج بعضهم و لن یکنز بعضهم و انّ هذا لعدل مبین و لا تجعل الاعزّة تحت ایدی الاذلّة و لا تسلّط الادنی علی الاعلی کما شهدنا فی المدینة و کنّا من الشّاهدین و انّا لمّا وردنا المدینة وجدنا بعضهم فی سعة

\*\*\* ص 141 \*\*\*

و غناء عظیم و بعضهم فی ذلّة و فقر مبین و هذا لاینبغی لسلطنتک و لا یلیق لشأنک اسمع نصحی ثمّ اعدل بین الخلق لیرفع الله اسمک بالعدل بین العالمین ایاک ان لا تعمر هؤلاء الوکلاء و لا تخرّب الرعیة اتّق من ضجیج الفقراء و الابرار فی الاسحار و کن لهم کسلطان شفیق لانّهم کنزک فی الارض فینبغی لحضرتک بان تحفظ کنزک من ایدی هؤلاء السّارقین ثمّ تجسّس من امورهم و احوالهم فی کل حول بل فی کل شهر و لاتکن عنهم لمن الغافلین ثمّ انصب میزان الله فی مقابلة عینیک ثمّ اجعل نفسک فی مقام الّذی کانّک تراه ثمّ وزّن اعمالک به فی کل یوم بل فی کل حین و حاسب نفسک قبل ان تحاسب فی یوم الّذی لن یستقرّ فیه رجل احد من خشیة الله و تضطرب فیه افئدة الغافلین و ینبغی للسلطان بان یکون فیضه کالشّمس یربّی کل شیء و یعطی کل ذی حق حقّه و هذا لم یکن منها بل بما قدّر من لدن مقتدر قدیر و یکون رحمته کالسحاب ینفق علی العباد کما ینفق السحاب امطار الرّحمة علی کل ارض بامر من مدبّر علیم ایاک ان لاتطمئن من احد فی امرک و لم یکن لک احد کمثلک علی نفسک کذلک نبیّن لک کلمات الحکمة و نلقی علیک ما یقلّبک عن شمال الظّلم الی یمین العدل و یهدیک الی شاطی قرب منیر کل ذلک من سیرة الملوک الّذین سبقوک فی الملک و کانوا ان یعدلوا بین النّاس و یسلکوا علی مناهج عدل قویم انّک ظلّ الله فی الارض فافعل ما یلیق لهذا الشأن المتعال

العظیم

\*\*\* ص 142 \*\*\*

العظیم و انّک ان تخرج عمّا القیناک و علّمناک لتخرج عن هذا الشأن الاعزّ الرّفیع فارجع الی الله بقلبک ثمّ طهّره عن الدّنیا و زخرفها و لاتدخل فیه حبّ المغایرین لانّک لو تدخل فیه حبّ الغیر لن یستشرق علیه انوار تجلّی الله لانّ الله ما جعل لاحد من قلبین و هذا ما نزل فی کتاب قدیم و لمّا جعله الله واحداً ینبغی لحضرتک بان لا تدخل فیه حبَّین اذاً تمسّک بحبّ الله و اعرض عن حبّ ما سواه لیدخلک الله فی لجّة بحر احدیّته و یجعلک من الموحّدین فوالله لم یکن مقصودی فی ما القیناک الّا تنزیهک عن الاشیاء الفانیة و ورودک فی جبروت الباقیة و تکون فیه باذن الله لمن الحاکمین اَسمعت یا ایّها الملک ما ورد علینا من وکلائک و ما عملوا بنا ام کنت من الغافلین و ان سمعت و علمت لِم ما انهیتهم عن فعلهم و رضیت لمن اجاب امرک و اطاعک ما لا یرضی لاهل مملکته احد من السّلاطین و ان لم تکن مطّلعاً هذا اعظم من الاولی ان انت من المتقین اذاً اذکر لحضرتک لتطّلع بما ورد علینا من هؤلاء الظّالمین فاعلم بانّا جئناک بامرک و دخلنا مدینتک بعزّ مبین و اخرجونا عنها بذلّة الّتی لن تقاس به ذلّة فی الارض ان انت من المطّلعین و اذهبونا الی ان ادخلونا فی مدینة الّتی لن یدخل فیها احد الّا الّذینهم عصوا امرک و کانوا من العاصین و کان ذلک بعد الّذی ما عصیناک فی اقلّ من آن فلمّا سمعنا امرک اطعناه و کنّا من المطیعین و ماراعوا

\*\*\* ص 143 \*\*\*

فینا حق الله و حکمه و لا فی ما نزل علی الانبیاء و المرسلین و ما رحموا علینا و فعلوا بنا ما لا فعل مسلم علی مسلم و لا مؤمن علی کافر و کان الله علی ما اقول شهید و علیم و حین اخراجنا عن مدینتک حملونا علی خدور الّتی تحمل علیها العباد اثقالم و اوزارهم کذلک فعلوا بنا ان کان حضرتک لمن المستخبرین و اذهبونا الی ان اوردونا فی بلدة العصاة علی زعمهم فلمّا وردنا ما وجدنا فیها من بیت لنسکن فیها لذا نزلنا فی محل الّذی لن یدخل فیه الّا کل ذی اضطرار غریب و کنّا فیه ایاما معدودة و اشتدّ علینا الامر لضیق المکان لذا استأجرنا بیوت الّتی ترکوها اهلها من شدّة بردها و کانوا من التارکین و لن یسکن فیها احد الّا فی الصیف و انّا فی الشّتاء کنّا فیها لمن النّازلین و لم یکن لاهلی و للّذینهم کانوا معی من کسوة لتقیهم عن البرد فی هذا الزمهریر فیا لیت عاملوا بنا هؤلاء الوکلاء بالاصول الّتی کانت بینهم فوالله ما عاملوا بنا لا بحکم الله و لا بالاصول الّتی یدّعون بها و لا بالقواعد الّتی کانت بین النّاس و لا بقواعد ارامل الارض حین الّذی یدخل علیهنّ احد من عابر السبیل کذلک ورد علینا من هؤلاء و قد اذکرناه لک بلسان صدق منیع کل ذلک ورد علیّ بعد الّذی قد جئتهم بامرهم و ما تخلّفت عن حکمهم لانّ حکمهم یرجع الی حضرتک لذا اجبناهم فی ما امروا و کنّا من المجیبین کانّهم نسوا حکم الله فی انفسهم قال و قوله الحق فاخفض جناحک للمؤمنین کانّهم

ما اردوا

\*\*\* ص 144 \*\*\*

ما ارادوا شیئاً الّا راحة انفسهم و لن یسمعوا ضجیج الفقراء و لن یدخل فی آذانهم صریخ المظلومین کانّهم ظنّوا فی انفسهم بانّهم خلقوا من النّور و دونهم من التّراب فبأسوا ما ظنّوا کلّنا خلقنا من ماء مهین یا ایّها الملک فوالله ما ارید ان اشکو منهم فی حضرتک انّما اشکو بثّی و حزنی الی الله الّذی خلقنا و ایاهم و کان علینا و علیهم لشاهد و وکیل بل ارید ان اذکّرهم باعمالهم لعلّ لا یفعلوا باحد کما فعلوا بنا و لعلّ یکوننّ من المتذکرین ستمضی بلایانا و اضطرارنا و الشدّة الّتی احاطتنا من کل الجهات و کذلک تمضی راحتهم و الرخاء الّذی کانوا فیه و هذا من حق الّذی لن ینکره احد من العالمین و سیقضی سکوننا علی التّراب بهذه الذلّة و جلوسهم علی السّریر العزّة و یحکم الله بیننا و بینهم و هو خیر الحاکمین و نشکر الله فی کل ما ورد علینا و نصبر فی ما قضی و یقضی و علیه توکّلت و الیه فوّضت امری و انّه یوفّی اجور الصّابرین و المتوکّلین له الامر و الخلق یعزّ من یشاء و یذلّ من یشاء و لایسئل عمّا شاء و انّه لهو العزیز القدیر اسمع یا سلطان ما القینا علی حضرتک ثمّ امنع الظّالمین عن ظلهم ثمّ اقطع ایدیهم عن رؤس المسلمین فوالله ورد علینا ما لا یجری القلم علی ذکره الّا بان یحزن راقمه و لن یقدر ان تسمعه آذان الموحّدین و بلغ امرنا الی مقام الّذی بکت علیها عیون اعدائنا و من ورائهم کل ذی بصر بصیر بعد الّذی توجّهنا الی حضرتک و امرنا النّاس بان یدخلوا فی ظلّک لتکون حصناً للموحّدین

\*\*\* ص 145 \*\*\*

اَخالفتک یا سلطان فی شیء او عصیتک فی امر او مع وزرائک الّذین کانوا ان یحکموا فی العراق باذنک لا فو ربّ العالمین ما عصیناک و لا ایّاهم فی اقل من لمح البصر و لا اعصیک من بعد ان‌شاءالله و اراد ولو یرد علینا اعظم عمّا ورد و ندعو الله باللّیل و النّهار فی کل بکور و اصیل لیوفّقک الله علی طاعته و اجراء حکمه و یحفظک من جنود الشّیاطین اذاً فافعل ما شئت و ما ینبغی لحضرتک و یلیق لسلطنتک و لا تنس حکم الله فی کل ما اردت او ترید و قل الحمد لله ربّ العالمین ان یا سفیر العجم فی المدینة اَزعمت بانّ الامر کان بیدی او یبدّل امر الله بسجنی و ذلّی او بافقادی و افنائی فبئس ما ظننت فی نفسک و کنت من الظّانّین انّه ما من اله الّا هو یظهر امره و یعلو برهانه و یثبت ما اراد و یرفعه الی مقام الّذی ینقطع عنه ایدیک و ایدی المعرضین هل تظنّ بانّک تعجزه فی شیء او تمنعه عن حکمه و سلطانه او یقدر ان یقوم مع امره کل من فی السّموات و الارضین لا فو نفسه الحق لا یعجزه شیء عمّا خلق اذاً فارجع عن ظنّک انّ الظنّ لا یغنی من الحق شیئاً و کن من الرّاجعین الی الله الّذی خلقک و رزقک و جعلک سفیر المسلمین ثمّ اعلم بانّه خلق کل من فی السّموات و الارض بکلمة امره و ما خلق بحکمه کیف یقوم معه فسبحان الله عمّا انتم تظنّون یا ملأ المبغضین ان کان هذا الامر حق من عندالله لن یقدر احد ان یمنعه و ان لم یکن من عنده یکفیه علمائکم و الّذینهم اتّبعوا هواهم و

کانوا

\*\*\* ص 146 \*\*\*

کانوا من المعرضین اَما سمعت ما قال مؤمن آل فرعون من قبل و حکی الله عنه لنبیّه الّذی اصطفیه بین خلقه و ارسله علیهم و جعله رحمة للعالمین قال و قوله الحق اتقتلون رجلاً ان یقول ربّی الله و قد جائکم بالبیّنات و ان یک کاذباً فعلیه کذبه و ان یک صادقاً یصبکم بعد الّذی یعدکم و هذا ما نزل الله علی حبیبه فی کتابه الحکیم و انتم ما سمعتم امرالله و حکمه و ما استنصحتم بنصح الّذی نزل فی الکتاب و کنتم من الغافلین و کم من عباد قتلتموهم فی کلّ شهور و سنین و کم من ظلم ارتکبتموه فی ایامکم و لم یر شبهها عین الابداع و لن یخبره مثلها احد من المورّخین و کم من رضیع بقی من غیر امّ و والد و کم من أب قتل ابنه من ظلمکم یا ملأ الظّالمین و کم من اخت ضجّت فی فراق اخیها و کم من امراة بقت بغیر زوج و معین و ارتقیتم فی الظّلم الی مقام الّذی قتلتم الّذی ما تحرّف وجهه عن وجه الله العلیّ العظیم فیا لیت قتلتموه کما یقتل النّاس بعضهم بعضاً بل قتلتموه بقسم الّذی ما رأت بمثله عیون النّاس و بکت علیه السّماء و ضجّت افئدة المقرّبین اَما کان ابن نبیّکم و اما کان نسبته الی النبیّ مشتهراً بینکم فکیف فعلتم به ما لافعل احد من الاولین فوالله ما شهد عین الوجود بمثلکم تقتلون ابن نبیکم ثمّ تفرحون علی مقاعدکم و تکوننّ من الفرحین و تلعنون الّذینهم کانوا من قبل و فعلوا بمثل ما فعلتم ثمّ عن انفسکم لمن الغافلین اذاً فانصف فی نفسک انّ الّذین تسبّونهم و تلعنونهم هل فعلوا بغیر ما

\*\*\* ص 147 \*\*\*

فعلتم اولئک قتلوا ابن نبیّهم کما قتلتم ابن نبیّکم و جری منکم ما جری منهم فما الفرق بینکم یا ملأ المفسدین فلمّا قتلتموه قام احد من احبائه علی القصاص و لن یعرفه احد و اختفی امره عن کل ذی روح و قضی منه ما امضی اذاً ینبغی بان لا تلوموا احداً فی ذلک بل لوموا انفسکم فی ما فعلتم ان انتم من المنصفین هل فعل احد من اهل الارض بمثل ما فعلتم لا فو ربّ العالمین کل الملوک و السلاطین یوقرّون ذریّة نبیّهم و رسولهم ان انتم من الشّاهدین و انتم فعلتم ما لا فعل احد و ارتکبتم ما احترقت عنه اکباد العارفین و مع ذلک ما تنبّهتم فی انفسکم و ما استشعرتم من فعلکم الی ان قمتم علینا من دون ذنب و لا جرم مبین اما تخافون عن الله الّذی خلقکم و سوّاکم و بلّغ اشدّکم و جعلکم من المسلمین الی متی لا تتنبّهون فی انفسکم و لا تتعقلون فی ذواتکم و لا تقومون عن نومکم و غفلتکم و ما تکوننّ من المتنبّهین و انت فکّر فی نفسک مع کل ما فعلتم و عملتم هل استطعتم ان تخمدوا نارالله او تطفئوا انوار تجلّیه الّتی استضائت منها اهل لجج البقا و استجذبت عنها افئدة الموحّدین اما سمعتم یدالله فوق ایدیکم و تقدیره فوق تدبیرکم و انّه لهو القاهر فوق عباده و الغالب علی امره یفعل ما یشاء و لایسئل عمّا شاء و یحکم ما یرید و هو المقتدر القدیر و ان توقنوا بذلک لم لا تنتهون اعمالکم و لا تکوننّ من السّاکنین و فی کل یوم تجدّدون ظلمکم کما قمتم علیّ فی تلک الایّام بعد الّذی ما دخلت نفسی فی هذه الامور و ما کنت

مخالفاً

\*\*\* ص 148 \*\*\*

مخالفاً لکم و لا معرضاً لامرکم الی ان جعلتمونی مسجوناً فی هذه الارض البعید ولکن فاعلم ثمّ ایقن بانّ ذلک لن یبدّل امرالله و سننه کما لم یبدّل من قبل عن کل ما اکتسبت ایدیکم و ایدی المشرکین ثمّ اعلموا یا ملأ الاعجام بانّکم لو تقتلوننی یقوم الله احد مقامی و هذه من سنّة الله الّتی قد خلت من قبل و لن تجدوا لسنّته لا من تبدیل و لامن تحویل اَتریدون ان تطفئوا نور الله فی ارضه ابی الله الّا ان یتمّ نوره ولو انتم تکرهوه فی انفسکم و تکوننّ من الکارهین و انت یا سفیر تفکّر فی نفسک اقلّ من آن ثمّ انصف فی ذاتک بایّ جرم افتریت علینا عند هؤلاء الوکلاء و اتّبعت هواک و اعرضت عن الصدق و کنت من المفترین بعد الّذی ما عاشرتنی و ما عاشرتک و ما رأیتنی الّا فی بیت ابیک ایام الّتی فیها یذکر مصائب الحسین ع و فی تلک المجالس لم یجد الفرصة احد لیفتح اللّسان و یشتغل بالبیان حتی یعرف مطالبه او عقایده و انت تصدّقنی فی ذلک لو تکون من الصّادقین و فی غیر تلک المجالس ما دخلت لترانی انت او یرانی غیرک مع ذلک کیف افتیت علیّ ما لا سمعت منّی اما سمعت ما قال عزّ و جلّ لاتقولوا لمن القی الیکم السّلام لست مؤمناً و لا تطرد الّذین یدعون ربّهم بالغداة و العشیّ یریدون وجهه و انت خالفت حکم الکتاب بعد الّذی حسبت نفسک من المؤمنین و مع ذلک فوالله لم یکن فی قلبی بغضک و لا بغض احد من النّاس ولو وردتم علینا ما لا یطیقه

\*\*\* ص 149 \*\*\*

احد من الموحّدین و ما امری الّا بالله و ما توکّلی الّا علیه فسوف یمضی ایامکم و ایام الّذینهم کانوا الیوم علی غرور مبین و تجتمعون فی محضر الله و تسئلون عمّا اکتسبتم بایدیکم و تجزون بها فبئس مثوی الظّالمین فوالله لو تطّلع بما فعلت لتبکی علی نفسک و تفرّ الی الله و تضجّ فی ایامک الی ان یغفر الله لک و انّه لجواد کریم ولکن انت لن توفّق بذلک لما اشتغلت بذاتک و نفسک و جسمک الی زخارف الدّنیا الی ان یفارق الرّوح عنک اذاً تعرف ما القیناک و تجد اعمالک فی کتاب الّذی ما ترک فیه ذرّة من اعمال الخلایق اجمعین اذاً فاستنصح بنصحی ثمّ اسمع قولی بسمع فؤادک و لا تغفل عن کلماتی و لاتکن من المعرضین و لا تفتخر بما اوتیت فانظر الی ما نزل فی کتاب الله المهیمن العزیز فلمّا نسوا عمّا ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء کما فتح علیک و علی امثالک ابواب الدّنیا و زخرفها اذاً فانتظر ما نزل فی آخر هذه الآیة المبارکة و هذا وعد غیر مکذوب من مقتدر حکیم و لم ادر بایّ صراط انتم تقیمون و علیه تمشون یا ملأ المبغضین انّا ندعوکم الی الله و نذکرکم بایامه و نبشّرکم بلقائه و نقرّبکم الیه و نلقیکم من بدایع حکمته و انتم تطردوننا و تکفّروننا بما صفت لکم السنتکم الکذبة و تکوننّ من المدبرین و اذا اظهرنا بینکم ما اعطانا الله بجوده تقولون ان هذا الّا سحر مبین کما قالوا امم امثالکم من قبل ان انتم من الشّاعرین و لذا منعتم انفسکم عن فیض الله و فضله

و لن تجدوه

\*\*\* ص 150 \*\*\*

و لن تجدوه من بعد الی ان یحکم الله بیننا و بینکم و هو احکم الحاکمین و منکم من قال انّ هذا هو الّذی ادّعی فی نفسه ما ادّعی فوالله هذا لبهتان عظیم و ما انا الّا عبد آمنت بالله و آیاته و رسله و ملئکته و یشهد حینئذ لسانی و قلبی و ظاهری و باطنی بانّه هو الله لا اله الّا هو و ما سواه مخلوق بامره و منجعل بارادته لا اله الّا هو الخالق الباعث المحیی الممیت ولکن انّی حدّثت نعمة الّتی انعمنی الله بجوده و ان کان هذا جرمی فانا اول المجرمین و اکون بین ایدیکم مع اهلی فافعلوا ما شئتم و لا تکوننّ من الصّابرین لعلّ ارجع الی الله ربّی فی مقام الّذی یخلو فیه عن وجوهکم و هذا منتهی املی و بغیتی و کفی بالله علی نفسی لعلیم و خبیر ان یا سفیر فاجعل محضرک بین یدی الله انّک ان لن تراه انّه یراک ثمّ انصف فی امرنا بایّ جرم قمت علینا و افتریتنا بین النّاس ان تکون من المنصفین قد خرجت من الطهران بامر الملک و توجّهنا الی العراق باذنه الی ان وردنا فیه و کنّا من الواردین ان کنت مقصّراً لم اطلقنا و ان لم اکن مقصّراً لم اوردتم علینا ما لا ورد احد الی احد من المسلمین و بعد ورودی فی العراق هل ظهر منّی ما یفسد به امر الدولة هل شهد احد منّا مغایراً فاسئل اهلها لتکون من المستبصرین و کنّا فیه احدی عشر سنین الی ان جاء سفیرکم الّذی لن یحبّ القلم ان یجری علی اسمه و کان ان یشرب الخمر و یرتکب البغی و الفحشاء و فسد فی نفسه و افسد العراق و یشهد بذلک اکثر اهل الزوراء لو تسئل عنهم و تکون

\*\*\* ص 151 \*\*\*

من السّائلین و کان ان یأخذ اموال النّاس بالباطل و ترک کل ما امره الله به و ارتکب کل ما نهاه عنه الی ان قام علینا بما اتّبع نفسه و هواه و سلک منهج الظّالمین و کتب الیک ما کتب فی حقّنا و انت قبلت منه و اتّبعته هواه من دون بیّنة و لا برهان مبین و ما تبیّنت و ما تفحّصت و ما تجسّست لیظهر لک الصّدق عن الکذب و الحق عن الباطل و تکون علی بصیرة منیر فاسئل عنه عن السفراء الّذین کانوا فی العراق و عن ورائهم عن والی البلدة و مشیرها لیحصحص لک الحق و تکون من المطلعین فوالله ما خالفناه فی شیء و لا غیره و اتّبعنا احکام الله فی کل شأن و ما کنّا من المفسدین و هو بنفسه یشهد بذلک ولکن یرید ان یأخذنا و یرجعنا الی العجم لارتفاع اسمه کما انت ارتکبت هذا الذنب لاجل ذلک و انت و هو فی حد سواء عندالله الملک العلیم و لم یکن هذا الذّکر منّی الیک لتکشف عنّی ضرّی او توسّط لی عند احد لا فو ربّ العالمین ولکن فصّلنا لک الامور لعلّ تتنبّه فی فعلک و لا ترد علی احد مثل ما وردت علینا و تکون من التّائبین الی الله الّذی خلقک و کل شیء و تکون علی بصیرة من بعد و هذا خیر لک عمّا عندک و عن سفارتک فی هذه الایّام القلیل ایاک لن لا تغمض عیناک فی مواقع الانصاف و توجّه الی شطر العدل بقلبک و لاتبدّل امرالله و کن بما نزل فی الکتاب لمن النّاظرین ان لا تتّبع هواک فی امر و اتّبع حکم الله ربّک المنّان القدیم سترجع الی التّراب و لن یبقی نفسک و لا

ما تسرّ

\*\*\* ص 152 \*\*\*

ما تسرّ به فی ایامک و هذا ما ظهر من لسان صدق منیع اما تذکّرت بذکر الله من قبل لتکون من المتذکّرین قال و قوله الحق منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخری و هذا ما قدّره الله لمن علی الارض من کل عزیز و ذلیل و من خلق من التّراب و یعید فیها و یخرج منها لاینبغی له بان یستکبر علی الله و اولیائه و یفتخر علیهم و یکون علی غرور عظیم بل ینبغی لک و لامثالک بان تنجعوا لمظاهر التّوحید و تخفضوا جناح الذلّ للمؤمنین الّذینهم افتقروا فی الله و انقطعوا عن کل ما تشتغل به انفس العباد و یبعدهم عن صراط الله العزیز الحمید و کذلک نلقی علیکم ما ینفعکم و ینفع الّذین هم کانوا علی ربّهم لمن المتوکّلین ان یا مشایخ المدینة قد جئناکم بالحقّ و کنتم فی غفلة عن ذلک کانّکم فی غشوات انفسکم میّتون و ما حضرتم بین یدینا بعد الّذی کان هذا خیر لکم عن کل ما انتم به تعملون فاعلموا بانّ شمس الولایة قد اشرقت بالحقّ و انتم عنها معرضون و انّ قمر الهدایة قد ارتفع فی قطب السّماء و انتم عنه محتجبون و نجم العنایة قد بزغ عن افق القدس و انتم عنه مبعدون فاعلموا بانّ مشایخکم الّذین انتم تنسبون انفسکم الیهم ثمّ بهم تفتخرون و تذکرونهم باللّیل و النّهار ثمّ بآثارهم تهتدون لو کانوا فی تلک الایّام لیطوفنّ حولی و لن یفارقونی فی کل عشیّ و بکور و انتم ما توجّهتم بوجهی فی اقلّ من آن و استکبرتم او غفلتم عن هذا المظلوم الّذی ابتلی بین یدی النّاس

\*\*\* ص 153 \*\*\*

بحیث یفعلون به ما یشاؤن و ما تفحّصتم عن حالی و ما استفسرتم عمّا ورد علیّ و بذلک منعتم انفسکم عن اریاح القدس و نسمات الفضل عن هذا الشّطر المنیر المشهود کانّکم تمسّکتم بالظاهر و نسیتم حکم الباطن و تقولون بالقول ما لا تفعلون و تحبّون الاسماء کانّکم اعتکفتم علیها و لذا تذکرون اسماء مشایخکم ولو یأتیکم احد مثلهم او فوقهم اذاً انتم عنه تفرّون و جعلتم باسمائهم لانفسکم افتخاراً و مناصباً ثمّ بها تعیشون و تتنعّمون و لو تأتیکم مشایخکم باجمعهم لا تخلّون ایدیکم عن ریاساتکم و الیهم لا تقبلون و لا تتوجّهون و انّا وجدناکم کما وجدنا اکثر النّاس عبدة الاسماء یذکرونها فی ایامهم و بها یشتغلون و اذا ظهر مسمّیاتها اذاً هم یعرضون و علی اعقابهم ینقلبون کذلک عرفناکم و احصینا اعمالکم و اشهدنا کلما انتم الیوم به تعملون فاعلموا بانّ الله لن یقبل الیوم منکم فکرکم و لا ذکرکم و لا توجّهکم و لا ختمکم و لا مراقبتکم الّا بان تجدّدوا عند هذا العبد ان انتم تشعرون تالله قد غرست شجرة الولایة و فصّلت نقطة العلمیة و ظهرت ولایةالله المهیمن القیّوم اتّقوا الله و لا تتّبعوا هواکم و اتّبعوا حکم الله فی ایامکم و جدّدوا ما انتم علیه من آداب الطریق لتهتدوا بانوار الهدایة و تکوننّ من الّذینهم الی منابع الحق یسرعون ان یا حکماء المدینة و فلاسفة الارض لا تغرّنّکم الحکمة بالله المهیمن القیّوم فاعلموا بانّ الحکمة هی خشیة الله و عرفانه و عرفان مظاهر نفسه و هذه لحکمة الّتی

لن ینالها

\*\*\* ص 154 \*\*\*

لن ینالها الّا الّذینهم انقطعوا عن الدّنیا و کانوا فی رضی الله هم یسلکون ءانتم اعظم حکمة ام الّذی صنع القمر و کان ان یطلع من بئر و یغرب فی جبّ اخری و یستضیئ منه ثلاثة فراسخ من الارض و محی الله آثاره و ارجعه الی التّراب و انتم سمعتم نبأه او حینئذ تسمعون و کم من حکماء کانوا مثله او فوقه و مثلکم او فوقکم و منهم آمنوا و منهم اعرضوا و اشرکوا و الّذین اشرکوا هم فی النّار کانوا ان یدخلون و الّذین آمنوا هم الی رحمة الله کانوا ان یرجعون انّ الله لا یسئلکم عن صنایعکم بل عن ایمانکم تسئلون ءَانتم اعظم حکمة ام الّذی خلقکم و خلق السّموات و ما فیها و الارض و من علیها سبحان الله ما من حکیم الّا هو له الخلق و الامر یعطی الحکمة علی من یشاء من خلقه و یمنع الحکمة عمّن یشاء من بریّته و انّه لهو المعطی المانع الکریم الحکیم و انتم یا معشر الحکماء ما حضرتم عندنا لتسمعوا نغمات الروح و تعرفوا ما اعطانی الله بفضله و انّ هذا فات عنکم ان انتم تعلمون و لو حضرتم بین یدینا لعلّمناکم من حکمة الّتی تغنون بها عن دونها و ما حضرتم و قضی الامر و نهیت عن اظهارها من بعد لِما نسبونا بالسّحر ان انتم تسمعون و کذلک قالوا من قبل و قضی نحبهم و هم حینئذ فی النّار یصرخون و یقضی نحب هؤلاء و هذا حتم من لدن عزیز قیّوم اوصیکم فی آخر القول بان لا تتجاوزوا عن حدود الله و لا تلتفتوا الی قواعد النّاس و عاداتهم لانّها لایسمن و لایغنیکم بل بسنن الله انتم فانظرون و من شاء فلیتخذ هذا النّصح لنفسه سبیلاً الی

\*\*\* ص 155 \*\*\*

الله فمن شاء فلیرجع الی هواه انّ ربّی لغنیّ عن کل من فی السّموات و الارض و عن کل ما هم یقولون او یعملون و اختم القول بما قال الله جلّ و عزّ لا تقولوا لمن القی الیکم السّلام لست مؤمناً و السّلام علیکم یا ملأ المسلمین و الحمد لله ربّ العالمین 152.

[نیز در کتاب جلدسبز، ش 36 ص1] **هو الممتنع السّلطان الفرد الغالب المقتدر القدیر**

سبحان الّذی خلق الخلق بامره و ابدع خلق کل شیء اقرب من ان یحصی ان انتم تعلمون و سیخلق کیف یشاء بقدرته و لن یقدر احد ان یمنعه عن ارادته و هو الحیّ المهیمن القیّوم و انزل کل شیء فی الکتاب و اتقن خلق کل شیء بمقدار لعلّ النّاس بآیاته یوقنون و سینزل امر کل شیء فی الکتاب ان انتم تشعرون لا ینقطع آیاته و لا ینفد برهانه و لا یغرب حجّته ولا یبید سلطانه و انّه لهو القوی العالم العزیز المحبوب هو الّذی انزل الکتاب و فیه فصّل کل ما انتم لاتعلمون و سیفصّل بالحقّ و ینزل الامر کیف یشاء ان انتم تعرفون و علّم کل شیء مقادیر العلم علی ما هم علیه ان انتم تعلمون و سیعلّم من بدایع العلم علی عباده و انّه لسلطان الرؤوف قل هو الّذی اضاء لکم سراج القدس لتستضیئوا به فی ظلمات انفسکم و لعلّکم لاتضلّون و سیضیئ سراج الرّوح فی مصباح الامر ان انتم تشهدون هو الّذی اوقد نار الامر فی بقعة البقاء وادی قدس مبروک و سیوقد بفضله فی فاران البدع لعلّ انتم بهدی الله تهتدون و اشرق علیکم شمس الحکمة و البیان ان انتم

ببصرالله

\*\*\* ص 156 \*\*\*

ببصرالله تنظرون و یستشرق اذا شاء و اراد لا اله هو المهیمن القدّوس لن یقدر احد ان یمنعه من سلطانه یحکم کیف یشاء بامره ان انتم تؤمنون و یتمّ امره بقدرته ولو یعترض علیه کل من فی السّموات و انّ هذا لحق معلوم و یمدّ عباده باسباب السّموات و الارض الی ان یثبت امره و یعلو سلطنته و یظهر اقتداره ذلک کل کتب علی نفسه فی الواح عزّ محفوظ قل مثل قدرة الله کمثل البحر هل ینقص باخذ الاقداح قل ما لکم کیف تحکمون قل مثل علم الله کمثل الاریاح هل تقطع بهبوبٍ ما لکم یا ملأ الغفلاء کیف تظنّون قل انّ امره مقدّس عن الامثال کما انّ ذاته مقدّس عن کل ما انتم تعقلون ولکن یذکر بالامثال لعرفانکم امرالله و لعلّ انتم تجدون روایح القدس عن الرّضوان و عن شطر قدس مکنون و لعلّ تستقرّ بذلک نفوسکم و لا تضطربون و لا تنکرون فضل الله و لا تنسون عهده و لاتکوننّ من الّذینهم بهدی الله لا یهتدون و لعلّ تمیّزون بین الحق و الباطل ثمّ الی الله ترجعون قل انّ الّذینهم ینکرون فضل الله فسوف یأتیهم جزائهم و انتم اذاً تشهدون ان لا تنکروا آیات الله اذا نزلت علیکم و لا تنقلبوا علی ادبارکم و لاتکوننّ من الّذینهم علی اعقابهم منقلبون و انّ اثر الله یستضیئ کالشّمس بین الکواکب لو انتم تشعرون و لن یشتبه علی احد برهان الله و امره الّا الّذینهم یشتبهون علی انفسهم و کانوا بنعمة الله ان یکفرون قل یا قوم فارحموا علی انفسکم و لا تفرّطوا فی جنب الله ثمّ بآیات الله لاتجحدون

\*\*\* ص 157 \*\*\*

سیفنی الملک و ما انتم اشتغلتم به بذواتکم ثمّ الی الله ربّکم تحشرون فانظروا الی امم القبل ثمّ فی امرهم تتفکّرون هل بقی فی الارض اعراضهم او انکارهم و کل ما کانوا ان یفعلون او یقولون ماجائهم من رسل الله الّا و قد اعترضوا علیهم الی ان حبسوهم و قتلوهم کما انتم تعلمون و مع ذلک ارفع الله امرهم و اثبت برهانهم و قطع دابر الّذینهم اعترضوا علی الله و کانوا بآیات الله ان یجحدون فسوف تجدون هؤلاء الّذینهم استکبروا علی الله بمثل امم القبل و یأخذهم الله بکفرهم و یرجعهم الی مقرّهم فی نار انفسهم و کانوا فیها بدوام الله هم معذّبون قل یا قوم خافوا عن الله و لا تتّبعوا هواکم فاتّبعوا امر الله المهیمن القیّوم و لا تتجاوزوا عمّا فصّل فی الکتاب و لا تتعدّوا عن حدوده ثمّ عن ذکره لا تغفلون ایاکم ان لاتنسوا احکام الله و عن کل ما امرتم به فی الکتاب و هذا خیر لکم ان انتم تعلمون و لا تتّکلوا علی اموالکم و اولادکم فتوکّلوا علی الله العزیز المحبوب فاتّبعوا حکم الله فی انفسکم ثمّ الی وجهه تتوجّهون کذلک نلقی علیکم من آیات الامر و نعلّمکم سبل القدس لعلّ انتم تفقهون قل انّکم ان لن تعملوا بما قضی بالحقّ من لدن حکیم قیّوم فسوف یخلق الله خلقاً اخری کل بامره یعملون ثمّ بین یدیه یسجدون قل انّه لغنیّ عن کل من فی السّموات و الارض و عن کل ما انتم تعلمون او تعرفون قل هذا سبل الحق قد اظهرناها بالحقّ ان انتم تریدون ان تسلکون اذاً فاسلکوا فیها باذن الله و لا توقّفوا اقلّ من آن ان انتم تؤمنون و لا تتّبعوا الّذینهم ظلموا علی

انفسهم

\*\*\* ص 158 \*\*\*

انفسهم و اظلموا العباد و کانوا من الّذینهم کانوا فی ارض القدس ان یفسدون یقولون انّا آمنّا بعلیّ من قبل ثمّ بآیاته حینئذ یجحدون و یظنّون بانّهم آمنوا بالله فی مظاهر القبل ثمّ بسلطانه الیوم یکفرون کذلک یظهر الله اعمال الّذین کان فی صدورهم غلّ من الامر ولو کانوا بانفسهم یسترون کذلک یبطل الله الباطل باعماله و یثبت الحق بکلماته ان انتم تعرفون قل انّا ما نرید الّا بما اراد الله لنا و هذا مرادی فی الآخرة و الاولی و یشهد بذلک ملئکة الّتی هنّ فی حول العرش یطوفون و ما شئنا الّا ما شاءالله لنا و تفرح بذلک فی کل حین ان انتم تعلمون قل قد قضت علینا ایام لن یعرف احد کیف مضت الّا الله المقتدر العزیز المحبوب و یقضی علینا ایام فی هذه الایّام و لن یدری احد کیف تمضی الّا الله الفرد السّلطان المقتدر القیّوم و انّا کنّا شاکراً بکل ما ورد علینا و راضیاً بما قضی لنا و نصبر فی بلایاه و ما نشکو فی شیء الّا به و نتّبع فی کل الامور اصفیائه الّذینهم فی البلاء کانوا ان یصبرون و نصبر کما صبروا عباد مکرمون الّذینهم کانوا من قبل و بعثهم الله بالحقّ علی کل من فی السّموات و الارض و دعوا النّاس الی ان قتلوا فی سبیل الله العزیز المحبوب و کلما زادوا فی الذّکریٰ زادوا النّاس فی شقوتهم و ما اجابوا داعی الله بینهم و کانوا بلقاءالله ان یکفرون کذلک نذکر لکم من سنن الله الّتی قضت علی عباده لتعلموا بما ورد علی اصفیائه فی هذا الزمان لعلّ انتم فی انفسکم تتفکّرون و لا تجحدوا آیات الله

\*\*\* ص 159 \*\*\*

فی ایامکم و لا تتّبعوا الشّیطان فی انفسکم ثمّ اهتدوا بانوار الله الملک العزیز القدّوس هو الّذی نزل البیان بالحقّ و انّا به مؤمنون قد ابدع خلق السّموات و الارض بامره و اتقن خلق کل شیء و هذا ما قدّر من قلم الصّنع علی الواح قدس محفوظ و ما من اله الّا هو له الخلق و الامر و کلّ الیه یرجعون و قدّر مقادیر کل شیء و انتم فی الکتاب تشهدون و فتح فیه ابواب الرّضوان و فی کل باب خلق یعیشون و غرس فی کل رضوان اشجار عزّ مرفوع ثمّ اثمرت کلها باثمار القدس و الابرار منها یتنعّمون و حدّد فی کل واحد منها قصور من لؤلؤ عزّ مکنون و فی کل قصور حوریات کانّهنّ خلقن من نورالله العزیز المتعالی محبوب و کلهنّ یذکرن الله بارئهنّ بالحان جذب مرفوع و یتلذّذون من نغماتهنّ اهل سرادق الخلد ثمّ بالحانهنّ هم یجتذبون و جرت فی کلّ رضوان سبعة انهار لعلّ انتم منها تشربون و منها خمر البقاء یجری عن یمین الرّضوان کانّها یاقوت قدس مسیول و منها لبن الثناء الّذی لن یتغیر لونه بدوام الملک ان انتم توقنون و منها عسل مصفّی الّذی لن یتغیّر طعمه و لن یرزق منه الّا الّذینهم توکّلوا علی الله المهیمن القیّوم و منها ماء غیر آسن الّذی یجد الانسان منه کل اللّذّات و هذا ما قدّر فیه من فضل الله العزیز المقتدر القدّوس و منها نهر یجری علی اسم الحبیب و اهل الجنّة فی کل حین عن الله ربّهم یسئلون بان یسقون بشربة منه و هذا ما یطلبون عن الله فی کل عشیّ و بکور و منها نهر یجری علی هیئة

التثلیث

\*\*\* ص 160 \*\*\*

التّثلیث فی کلمة التّربیع و یذکر الله فی سیلانه ان انتم تفقهون و یجتمعون فی حوله اهل الفردوس لیسمعوا ما یذکر من ذکر الله الغالب القدور و من یشرب قطرة منه لیصل الی ما اراد و یبلغ الی مقام الّذی لن یصل الیه احد الّا ماشاءالله و اراد و کذلک نلقی علیکم بدایع صنع الله لعلّ انتم الیه تسرعون و منها نهر الّذی جعله الله مقدّساً عن کل لون و منزّها عن کل طعم لانّه خلق من ساذج فطرة الله ان انتم تعلمون و فیه قدّر ما لا یجری علی البیان وصفه و ما لایتمّ بالقلم امره ان انتم بذلک توقنون و من شرب منه شربة یظهر علیه سرّ ما کان و ما یکون و یعرف کل شیء فی اماکنه و یطّلع بکنوز الحکمة و یطیر بجناحین الیاقوت فی عوالم قرب محبوب یا ملأ البیان لاتتّبعوا هواکم و لا تجعلوا انفسکم محروماً عن هذه النفحات الّتی تهبّ عن شطر البقا یمین الفردوس و توجّهوا بقلوبکم الی هذا الشّطر المقدّس المحبوب لا تتّخذوا الهکم هواکم و لاتکوننّ من الّذینهم کانوا علی اصنام انفسهم لعاکفون کسّروا الاصنام باسم الله و هذا من اسمه الاعظم لو انتم بالمنظر الاکبر تنظرون قل قد هبّت نسایم الجود و رفعت غمام الفضل و انبسطت کل شیء بما استوی هیکل النّور علی سحاب قدس ممنوع فاعرفوا قدر هذا الفضل المتعالی العزیز المرفوع اذاً ینادی منادی البقا کل من فی السّموات و الارض و یبشّر کل شیء بلقاءالله ان انتم تسمعون ان یا سموات القدس زیّن نفسک بکواکب العزّة ثمّ ارتفع کیف تشاء

\*\*\* ص 161 \*\*\*

بما فزت بهذا الایّام الّتی ما فاز بها المقرّبون الّا الّذین سبقتهم الحسنی و احاطتهم نفحات قرب مخزون ان یا غمام الامر فامطر من لئالی القدس کیف تشاء و لاتلتفت الی احد لیأخذ فضلک کل شیء بما استوی علیک جمال الله الملک المهیمن القیّوم ان یا ارض الفردوس فابسطی فی نفسک ثمّ بشّری فی ذاتک بما مشی علیک قدم الرّوح و هذا لَفضل مشهود ثمّ اظهری اسرار الّتی کنزت فیک و هذا من یوم یحشر فیه عباد مقرّبون لانّ لدون هؤلاء لیس نصیب من هذا الحشر الّذی یظهر فیه کلمات الله باتمّها و هذه من کلماته لو انتم تقرئون و هذا من حشر الرّوح یحشر فیه ارواح القدسیة و دونهم لن یستطیعوا علی قدر انملة ان یقربون هذا مقام الّذی لن یحرّک فیه البراق و لن یصعد فیه رفرف الخلد ان انتم تعلمون ان یا حدائق الارض زیّنوا انفسکم باوراد قدس محبوب ثمّ اظهروا کل ما کنز فیکم من لطایف القدس و روایح عزّ ملطوف ان یا اشجار الارض ارتفعوا باذن الله ثمّ اظهروا من اثمار القدس فی ما قدّر فیکم من امر الله المقدّس المتعالی القیّوم بما هبّت علیکم اریاح البقاء عن هذا الشّطر الّذی فیه یظهر کل امر محبوب ان یا طیور الفردوس غنّوا و تغنّوا علی احسن النغمات ثمّ طیروا فی هذا الفضاء بما خلقناکم باسم من الاسماء لتجتذب من هذه النغمات افئدة الّذینهم انقطعوا عن کل الجهات و توجّهوا الی مقام قرب محمود کل ذلک من فضل الّذی احاط کل من فی السّموات و الارض و یستبشر به اهل

ملا

\*\*\* ص 162 \*\*\*

ملأ الاعلی و من ورائهم اهل سرادق الخلد و انتم یا ملأ الارض حینئذ فاستبشرون و انّک انت یا شطر العراق انت فابک بقلبک ثمّ بعینک بما خرج عنک جمال الله ثمّ استقرّ فی مقرّ السّجن خلف قلل من جبال صخر مرفوع فانزع عن هیکلک قمیص السّرور بما انقطعت نسایم العزّ عن هذا اللؤلؤ المکنون تالله تبکی علیک عیون البقاء ثمّ استدمّت اکباد اهل الفردوس بما ورد علینا من هیاکل ظلم مبغوض ان یا هذا الشّطر کیف تستقرّ فی مقامک بعد الّذی تشهد مقام الله علی حزن مشهود اَتشهد مدینة الله بعد الّذی خرجت عنها جواهر الامر و کانوا فی ارض البعد خلف القاف لمسجون ان یا مدینة کیف تستقرّین علی مقامک و تحملین اجساد الّذینهم کفروا و اشرکوا بعد الّذی خرج عنک هیکل الله مع اصحاب معدود اذاً تکاد السّموات ان تتفطّرن و تنشقّ ارض القدس بما جرت مدامع الغلام علی هذا الخدّ الّذی ما توجّه الّا الی الله العزیز المهیمن القیّوم و تبکی ببکائه ذرات الممکنات و تضجّ طلعات الله فی غرفات حمر یاقوت اذاً اسمع ضجیج اهل السّموات ان انتم تسمعون اذاً بقینا فی مقام انقطعت عن ذیلنا ایدی الممکنات و لن یرفع الینا ضجیج احد و لا صریخ الّذینهم بلقاء الله لا یوقنون ولکن نصبر فی کل شأن و ما صبری الّا بالله و انّ علیه فلیتوکّلنّ المنقطعون قل یا ملأ البیان انّا لانرید منکم شیئاً الّا الانصاف فانصفوا فی کل امر و لا تجادلوا فی آیات الله بعد الّذی نزلت بالحقّ و لاتکوننّ من الّذینهم الی

\*\*\* ص 163 \*\*\*

جمال القدس لاینظرون و یغمضون عیناهم عن الحق و یتّبعون اهوائهم و یستکبرون علی الله و هم لا یشعرون و اذا نزّلت علیهم آیات الله یصرّون مستکبراً ثمّ علی اعقابهم ینکصون و یعترضون علی الله فی کل حین و هم لا یفقهون قل اما خلقکم الله بما نفخ من القلم ارواح القدم و هذا من قلم الله ان انتم فی انفسکم تنصفون یا قوم فارحموا علی انفسکم و لا تفتروا علی الله کما افتریتم من قبل و لا تتّخذوا اللّهو لانفسکم ولیّاً من غیرالله ثمّ بآیاته فی محضرکم لا تلعبون و لا تقاسوا نفس الله بانفسکم و لا آیات الله بکلماتکم ان انتم بعین الله فی امره تتفرّسون و لا تقولوا فی امرالله ما لا یلیق لشأنکم و لا تتجاوزوا عن حدّکم و هذا خیر النّصح ان انتم فی انفسکم تنصفون صفوا انفسکم و ارواحکم و لا تحملوا اثقال الارض علی اجسادکم و قلوبکم لعلّ تقدرون ان تطیرنّ فی هواء القرب ثمّ فی فضاء القدس انتم تدخلون ایاکم ان لا تنظروا الی الدّنیا ثمّ الّذین تجدون منهم اریاح النفاق لعلّ تقع عیونکم الی صرف الجمال ثمّ فی خیام العزّ تدخلون قل انّ الله احصی بینکم عباد الّذین یقرّون بفضل الله و یقرئون کلمات البیان و یأمرون النّاس بالعدل و هم فی کل حین بآیات الله ینطقون و من اوتی بصر العلم من الله یشهد قلوبهم بغیر ما ینطق به لسانهم و یجد منهم روایح الغلّ و النفاق و هذا ما نزّل حینئذ من قلم الله العزیز المحبوب ولکن سترنا فی الکتاب اسمائهم لعلّ فی انفسهم یتنبّهون و انتم یا ملأ

البیان

\*\*\* ص 164 \*\*\*

البیان لا تقربوا الیهم و لا تقبلوا عنهم اقوالهم ان تریدون ان تسمعوا حکم الله فی انفسکم ثمّ الیه ترجعون قل انّ الشّیطان لمّا اراد ان یضلّ احد من عبادالله ظهر علی صورته و عمل بمثل ما یعمله و یذکر کل ما یذکره من ذکرالله العلیّ العالی المتعالی المهیمن القیّوم و کان فی تلک الحالة الی ان اشتغل قلبه و الهمه عمّا اراد اذاً فرّ عنه و برئ منه و کذلک نمثّل لکم من کل مثل لئلّا تضلّون ایاکم ان لا تنسوا فضل الله علیکم و حین الّذی کان بینکم و یلقی علیکم فی کل یوم من جواهر العلم و الحکمة و یستشرق علی قلوبکم و ارواحکم من انوار عزّ مکنون و لا تنسوا حین الّذی یمشی بینکم طلعة الله و یستنیر من جماله قلوب الّذینهم کانوا الی جماله یتوجّهون فاذکروا فی کل آنکم ایام الّتی تطیر بینکم عندلیب البقا و تغنّ علیکم من نغمات القدس و انتم کنتم فی کل حین ان یسمعون اتشتغلون بانفسکم و تدعون ذکرالله عن ورائکم و هذا لغبن فی انفسکم ان انتم تعرفون اَتشتغلون بالخریف فی ایامکم و تنسون ربیع الله بینکم فما لکم کیف لا تتنبّهون تالله مابقی من نصح الّا و قد فصّلناه لکم بالحقّ بلسان قدس محبوب لتستنصحوا بنصح الله و لا تنقضوا ما عهدتم به فی ذرّ العماء فی محضر الّذی اجتمعوا فیه المقرّبون و ما من اله الّا هو له الامر و الحق و کل الیه یقلبون و له یسبّح من فی السّموات و الارض و کل الیه یرجعون هو الّذی قدّر لکل نفس مقادیر الامر و کل ذلک فی الکتاب ان انتم تعقلون.

**هذا کتاب من جمال قدس منیر الی الله العزیز المقتدر القدیر** و هذا لوح من الله العزیز القدیر الی جمال قدس منیر

\*\*\* ص 165 \*\*\*

الّذی یظهر من بعد کیف یشاء و اراد و هذا ما سطر من قلم الامر علی الواح عزّ حفیظ و لامردّ لذلک و لا مانع لهذا الحکم المتعالی المشرق الکریم هل یقدر احد ان یردّه من سلطانه او یمنعه عن امره لا فو ربّی و لو یقوم علیه کل العالمین سیظهر بالحقّ و ینطق بکلمة الله و یستضیئ وجهه بین السّموات و الارضین ان یا ساذج الرّوح فاظهر بسلطانک و لاتلتفت الی احد من الشّیاطین ان یا کلمة الاعظم فالق علی العباد ما القی الله فی قلبک و لاتخف من احد انّ ربّک یحرسک عن ضرّ المشرکین ان یا سماء القدس فارفع فی نفسک الی مقام الّذی انقطعت عنه ایدی الکافرین ان یا شمس الاحدیّة فاطلع علی الممکنات باشراق انوار قدسک ثمّ ابذل علی الکائنات ما اعطاک الله بجوده و لا تمنع احد عن فضلک لانّک انت الفضّال المعطی الکریم الرّحیم ثمّ اسق العباد من خمر الّتی جرت عن یمینک لانّهم عطشان فی السّرّ و ظمآن من الامر و انّک انت الغفور الرّحیم ان یا بحر الاعظم تموّج فی ذاتک من امواج قدس منیر بما تموّجت ابحر الرّوح فی قلبک الطاهر البدیع المنیع ان یا شجرة الله فانفق علی المقرّبین من اهل البقا من اثمار الجنیّة البدیعة المنیعة القدسیة الطاهرة الّتی وهبک الله قبل خلق السّموات و الارضین لانّ منک مبدأ الممکنات و الیک منتهی الموجودات و منک ظهر الفضل قبل خلق الاولین و الآخرین ولو ینقطع فضلک فی اقلّ من الآن لن یبقی شیء لا فی السّموات و لا فی الارض و انّا نشهد بذلک

بلسان

\*\*\* ص 166 \*\*\*

بلسان صدق مبین ان یا کنز الله فاظهر من کنوز الدائمة الباقیة الازلیّة الاحدیّة لتظهر لئالی العلم و الحکمة و هذا کل الفضل من عندک علی الخلایق اجمعین لا تمنع یدک عن الجود و لا ترتدّ البصر عن النّظر الی العالمین لانّک انت بنفسک تکون کتاب مبین و حجة علی من فی السّموات و الارض و هدی و ذکری لمن فی ملکوت الامر و الخلق اجمعین و انّک انت برهان الله فی خلقه و حجته لعباده و دلیله لبریّته و کلمته بین السّموات و الارضین و بیدک الامر کلّه تفعل بقدرتک ما تشاء و تحکم بسلطانک ما ترید من شرّف بلقائک فقد شرّف بلقاء الله العزیز العلیم و من یمشی بین یدیک فقد یمشی علی صراط عزّ قویم فمن نظر الی وجهک فقد نظر الی وجه الله فمن اعرض فقد اعرض عن الله فی ابد الآبدین فطوبی ثمّ طوبی لمن حضر بین یدیک و یلتقی منک کلمات عزّ عزیز و ینظر جمالک و یسمع نغمات الله عن شفتاک و تهبّ علیه نسمات جعدک المسلسل اللّطیف المنیر فطوبی لارض الّتی جعلها الله موطأ قدمیک و للمقام الّذی یستقرّ علیه عرش جمالک و تستوی علیه بسلطان مبین فطوبی للبیت الّتی تدخل فیها و فیها یرفع ذکرک الرّحمن الرّحیم و فیها یضیئ نورک و منها یعلو برهانک القویم فطوبی للحدائق الّتی تمرّ علیها و تلتفت الیها بلحظات الطافک و تنظر الی ازهارها و اورادها و اشجارها ببصرک الحدید فوالله ینبغی لتراب الّذی یقع رجلک علیه بان یفتخر علی عرش عظیم فطوبی للّذین

\*\*\* ص 167 \*\*\*

یطوفون فی حولک و یستبقون فی خدمتک و لا یمنعهم الشماتة و البلاء عن الدخول فی لجّة بحر امرک المقتدر القدیر ان یا اهل السّموات الارضین ثمّ یا ملأ البیان لا تضیّعوا اعمالکم فی ذلک الیوم و لاتجزعوا فی هذا الفزع الاکبر العظیم فادخلوا فی هذا الباب و لو تنزل علیکم الاحجار من کل الجهات و انّ هذا لخیر لکم ان انتم من العارفین لا تحرموا انفسکم عن هذا الفضل و لا تفعلوا بمثل ما فعلتم فی تلک الایّام خافوا عن الله الّذی خلقکم و لاتکوننّ من المعرضین اتّقوا الله یا ملأ البیان و لا تتّبعوا الیوم احداً ثمّ اتّبعوا امر الله فی انفسکم ثمّ الی منظر الله بعیونکم فاسرعون و لا تمسّکوا بعذر و لا توقّفوا بشیء من الزّخارف و الی هذه البقعة المبارکة فی وادی القدس برجل الانقطاع فارکضون و لا تحتجبوا عن جمال الله و تمسّکوا بعروة الله المهیمن القیّوم و ان کان فی سبیل برد الشّتا اذاً بهذه النّار فی انفسکم فاصطلون و ان تجدوا حرّ الصیف اذاً عن کأس الحیوان فاستبردون فاعلموا بانّ الله یؤیّد الّذینهم توجّهوا الیه و یحرسهم بجنود السّموات و الارض ان انتم من العارفین تالله توجّهکم الی هذا الشّطر فی هذا الیوم لخیر عن عبادة الثقلین و هذا یوم فیه تهبّ نسایم الحیوان علی عظام رمیم و فیه یبرأ کل مریض عن دائه و یشفی کل علیل و سقیم و فیه یصل العاشقین الی جمال المحبوب و یرد کل الظمآنین علی ساحل سلسبیل عظیم و فیه یکسو کل العریان من رداء قدس کریم فوالله حینئذ تبکی

عیون

\*\*\* ص 168 \*\*\*

عیون سرّی فی بعدی عن لقائه و بما یرد علیه من جنود الشّیاطین فیا لیت کنت حاضراً بین یدیه و نذکر له کلما ورد علینا من هؤلاء الظالمین و انّه یعلم بالحقّ ما یرد علیه و عنده غیب السّموات و الارض و انّه لهو العلّام المتعالی العلیم لو یرید ان یفصّل من النقطة علم ما کان و ما یکون لیقدر و هذا عنده اسهل من کل شیء لو انتم من العالمین ان یا ساذج البقاء لا تحزن فی ذلک الیوم عن شیء و لو لن یستهدی بهدی الله احد من العالمین و انّ ذکرک نفسک خیر عن ملک الاولین و الآخرین و انّ لحظاتک الی جمالک لَاعلی عمّا قّدر فی ملأ العالین ان یسجدک خلق السّموات و الارض هذا خیر لانفسهم و ان یعترضوا علیک فانّک بنفسک الحق لغنی عن العالمین و فی قبضک ملکوت ملک السّموات و الارض و عن یمینک جبروت کل من فی العمائات و الخلق و انّک انت العزیز المقتدر القدیر اذاً فاعف عن جریراتی و خطیئاتی بما اکتسبت بین یدیک فی هذه الکلمات لانّ هذا لم یکن الّا لحبّی نفسک و ذکری بین یدیک و انّک انت علی ذلک لعلیم خبیر قد جئتک ببضاعة احقر من ان یذکر بمزجاة ان تقبلها انّک انت خیر الراحمین و ان تردّها و تطردها فانّک انت خیر العادلین و الامر بیدک و السّلطان فی قبضتک لا تسئل فی ما تؤمر و کل لدی باب فضلک لمن السّائلین ان یا اسم الله ان اشهد فی نفسک بانّه لا اله الّا هو قد خلق الممکنات بحرف من کلمته و انّه لهو السّلطان الفرد العزیز الحمید.

\*\*\* ص 169 \*\*\*

ان یا اسمی ان اشهد فی ذاتک بانّه لا اله الّا هو یخلق الموجودات بکلمة من امره و انّه لهو الغالب المقتدر العزیز ان یا حرف البقا ان اشهد فی ذاتک بانّه هوالله لا اله الّا هو قد بعث النّبیّین بالحقّ و ارسلهم علی خلق السّموات و الارض و انّه لهو العلیّ العظیم ان یا نسیم العزّ فاشهد فی کینونتک بانّه لا اله الّا هو قد بعث النّبیّین بالحقّ کیف یشاء و انّه لهو المُبدع الحیّ الرّفیع ان یا رضوان الحبّ فاشهد فی سرّک بانّه لا اله الّا هو قد اظهر القیمة بامره و حشر کل من فی السّموات و الارض اقرب من ان یرتدّ الی نفسه بصر البصیر ان یا نغمة العما فاشهد فی قلبک بانّه هوالله لا اله الّا هو سیظهر القیمة کیف یشاء و یحشر الخلایق کیف یرید فی یوم الّذی یأتی بالحقّ و هذا ما رقم فی الواح قدس حفیظ لا یمنعه شیء و لا یردّه امر و لو یعترض علیه کل من فی الملک اجمعین ثمّ اعلم بانّا وردنا فی سجن عظیم بما قدّر من قلم قدس منیر و اشتدّ علینا الامر من کل الجهات و هذه من سنّة الله المهیمن العزیز الحمید و فی ذلک لحکمة لن یبلغها افئدة احد الّا من شاء ربّک و سیظهر اذا شاء بین العالمین لن یظهر فی الارض من شیء الّا و قد قدّر فیه مقادیر القدر من حکیم علیم و لن یحرک من ذرّة الّا و قد قدّر فیها حکمة بالغة و کیف هذا النّبأ الاعظم القویم و ورد علینا ما ورد علی علیّ فی الارض اذاً فاعرفوا سرّ الامر یا ملأ الظّالمین و قد جری علینا کل ما جری علیه و هذا تقدیر من ربّ العالمین قل انّه حبس فی مقام الّذی ما سمع اسمه احد من المحبین

کما

\*\*\* ص 170 \*\*\*

کما حبسونا فی تلک الایّام فی مقام الّذی ما ذکر اسمه من قبل ان انتم من العالمین کذلک جری بمثل ما جری و قدّر بمثل ما قدّر و فی ذلک لآیات للعارفین قل قد ظهر جمال الاولی فی هیکل الاخری فتبارک الله ابدع الابدعین و یظهر جمال الاخری فی هیکل الاولی فتعالی الله اقدر الاقدرین کذلک نذکر لک اشارات قدس خفیّ لتکون من الموقنین و نفصّل ممّا کنز فی خزاین علم الله فی ابد الآبدین قل انّه قد بعثنی بالحقّ و انطقنی بآیات بدع مبین الّتی تعجز عن عرفانها کل من فی السّموات و الارضین لاهدیکم صراط السّوی و القی علیکم ما سطر فی البیان من لدی الله الغالب القاهر المهیمن القدیر قل یا ملأ البیان خافوا عن الله ثمّ افتحوا عیونکم الی منظر الله المقدّس الکریم و لا تفسدوا فی امرالله و لا تتّبعوا ظنون المفسدین اتّبعوا حکم الله فی البیان و اجیبوا داعی الله فی انفسکم و لا تسلکوا سبل الّذینهم اشرکوا بالله و کانوا من المشرکین قل ما اردنا الّا ما اراد الله فی الکتاب و یشهد بذلک لسان صدق علیم و ما نشاء الّا ما انزله الله فی کتاب العزّ بلسان عربیّ مبین قل هذه لآیات نزلت بالحقّ و منها یجدّد ارواح الخلایق اجمعین و منها یفصّل احکام الله فی ما نزل فی الواح قدس حفیظ و منها یرتقی هیکل الاسماء الی سرادق البقا و یقدّر مقادیر الامر من لدن عزیز حکیم قل انّ المشرکین ارادوا ان ینقطعوا فیض الله و یبدّلوا کلمته و یتمّوا امره و ینقلبوا حکمه فبئس ما ظنّوا فی انفسهم ان

\*\*\* ص 171 \*\*\*

انتم من المتفرّسین و کذلک ارادوا بان ینقطعوا نغمات الله عن شطر الامر و ممالک اخری و هذا ما شاوروا فی انفسهم و انّا کنّا لشاهدین و لذا یظهر الله فی اراضی القدس من یذکر الله باعلی صوته لیظهر اثبات برهان الله رغماً لانفهم و هذا ما قدّرنا حینئذ من هذا القلم الدرّی المنیر لتعلموا بانّ الله یرفع امره بقدرته و لن یعجزه شیء فی السّموات و الارض ولن یمنعه منع هؤلاء المغلّین قل انّ نفحات القدس تهبّ من هذا الشّطر علی کل الجهات و هذا من فضل الله العزیز القدیر و لن ینقطع فی اقلّ من آن و یجده کل من فی السّموات و من له فطرة سلیم قل یا قوم اَتمکرون فی امرالله و تخادعون به فی انفسکم فانّ الله اشدّ مکراً لو انتم من العارفین فسوف یأخذکم بمکرکم و یرفع امره کیف یشاء و یعلن برهانه و یثبت آیاته ولو یکرهونها هؤلاء المعرضین ان یا طیر البقا فاخرج عن الرّضوان باذن الله ثمّ غنّ علی افنان الامکان بالحان قدس منیع ان یا غلام الفردوس فاظهر عن الغرفات و غنّ باعلی صوتک فی عوالم الاسماء و الصّفات و لا تصبر فی اقلّ من آن و لاتکن من الخائبین ثمّ استضئ من هذا الوجه الّذی یوقد لیضیئ بین الارض و السّماء و استضاء منه اهل ملأ الاعلی ثمّ هیاکل الصافین و الکروبین ثمّ امر النّاس بما امرناک و بما حدّد فی البیان من لدی الله العلیّ العظیم و کن علی حفظ فی نفسک و علی حکمة من لدن عزیز جمیل و لا تلتفت الی المغلّین الّذین ینسبون انفسهم الی الله و کانوا علی

تزویر

\*\*\* ص 172 \*\*\*

تزویر و مکرٍ مبین و اذا لقوکم یقولون انّا آمنّا بالله و بما کنتم علیه و اذا یقعدون مع احد مثلهم یظهر منهم الغلّ و البغضاء و کذلک احصینا کل شیء فی کتاب مبین قل یا اهل لبیان لا تتقرّبوا الیهم و لا بمثلهم و لا تسمعوا منهم و لو ینطقون بالحقّ لانّ الشّیطان یتکلّم بالحقّ لیکون علی مکر فی نفسه و انّ هذا لحق لو انتم من المتفرّسین قل من اعرض عن هذا النّور المشرق عن هذا الشّطر المقدّس المنیر قد اعرض عن الله و برهانه و حجّته و آیاته و دلیله و عن کل النّبیّین و المرسلین قل یا ملأ الارض اتّقوا الله و لا تتّبعوا کل بعل و حمیر قل انّ هذه لشمس اشرقت لذاته بذاته و انّ هذه لنارالله الّتی اوقدت لنفسه بنفسه و انّ هذه لهدایة الله قد ابرز لکینونته بکینونته ان انتم من العالمین فمن اعرض عنه لن یذکر علیه اسم الانسان و یکون محروماً عمّا قدّر فی رضوان الله المهیمن المتعالی العزیز الکریم قل انّ حرفاً من ذلک الکتاب لخیر لانفسکم عن ملک الاولین و الآخرین کل ذلک جود من لدنّا علیک و علی عباد المخلصین قل یا ملأ البیان خافوا الله و لا تختلفوا فی امرالله و لا تجاوزوا عمّا رقم فی البیان من اصبع الله الحیّ المتعالی القدیر ایاکم ان لا تغفلوا فی انفسکم و لا تشتغلوا بما یؤیدکم هواکم ثمّ اشتغلوا بذکرالله فی کل حان و حین فوالله ذکر منه عندالله اعزّ عن خلق السّموات و الارضین و لا تنسوا مصایب الّتی جرت علینا ثمّ اذکروا ایامنا بینکم و لاتکوننّ من الغافلین

\*\*\* ص 173 \*\*\*

و لا تبدّلوا کلمات الله بکلمات غیره ثمّ استقیموا علی حبّه ولو یعرض علیکم کل مکّار لئیم کذلک نفصّل لکم من کل شیء تفصیلاً و نلقی علیکم کلمات القدس و نذکرکم باحسن ذکر بدیع و ان یمسّکم من البلایا فی سبل بارئکم لا تحزنوا و تفکّروا فی ما ورد علینا من جنود الشّیاطین فوالله لو کان الدّنیا و ما فیها قدر عندالله علی قدر بعوضة لن یصل الذلّة فیها علی احد من المؤمنین فارفعوا انظارکم عن الدّنیا و اهلها ثمّ انظروا الی وجه الّذی اشرق کالشّمس عن افق قدس لمیع ثمّ اجتمعوا علی نصرالله و ارتفاع کلمته و لا تصبروا فی ذلک اقل من آن و هذا نصحی علیکم ان انتم من المقبلین انّ الله قد کتب علی نفسه بان ینصر الّذینهم نصروا امره و کانوا من الناصرین و الحمد لله ربّ العالمین.

**هو العزیز الباقی القیّوم**

هذا لوح قد انزله الله حینئذ بالحقّ و جعله حجّة للعالمین و انّه بنفسه لکتاب مبین تنزیل من الله العزیز المقتدر الجمیل و فیه احصی الله علوم الاولین و الآخرین و قدّر فیه حکم البلاغة الّتی لن یطّلع بحرف منها کل من فی السّموات و الارضین الّا من شاءالله و هذا من فضل الله علی الخلق اجمعین قل انّه لامّ الکتاب لانّ فیه لایری الّا الله و امره ان انتم من العارفین و انّه لامّ الالواح لانّ منه فصّلت الواح الله المهیمن العزیز القدیر قل لو شاءالله لیفصّل من نقطة منه کلّما مضت فی قرون الاولی و کلما یقضی

بدوام

\*\*\* ص 174 \*\*\*

بدوام الله القادر المقتدر المتعالی العلیم و انتم یا ملأ الارض قدّسوا انفسکم و طهّروا قلوبکم لتعرفوا بها ما ستر فی کنائز العصمة من لدن مقتدر قدیر قل مثل قلوبکم کمثل الماء ان انتم من العارفین و انّ الماء یکون صافیاً ما لم یخلط به الطّین و اذا اختلط به الطّین یذهب صفائه و یبطل لطافته بحیث لایری ما فیه من صفاء الّذی اودعه الله فی ظاهره و باطنه ان انتم من النّاظرین و انتم یا ملأ البیان فاجهدوا فی انفسکم لئلّا یختلط بماء وجودکم طین الشّهوات اتّقوا الله و کونوا من المتّقین قدّسوا انفسکم عن طین النّفس و الهوی لیظهر منکم ما اودع الله فیکم من لئالی عزّ کریم کذلک نمثّل لکم من کل مثل لتفکّروا فی آیات الله فی آفاق الحکمة و انفسکم و تکوننّ من المستبصرین یا ملأ البیان فاشهدوا صنع الله بعیونکم و لا تکتفوا بالسّمع و هذا احسن البیان و ابلغ الذّکر منّی علیکم ان انتم من السّامعین و انتم ان کنتم سمعتم هذا الامر من قبل لعرفتم جمال القدم حین الّذی یمشی بینکم بقدم عزّ منیع و ما جعلتم محروماً عنه و عن عرفانه و ما منعت انفسکم عن هذا الفضل البدیع الّذی ما احاطه علم احد و ما اخبرت بظهوره افئدة ملأ العالین اذاً لا تحزنوا عمّا فات عنکم ثمّ ارتقبوا یوم الّذی فیه یاتیکم الفتنة من کل شطر قریب حینئذ فاستقیموا علی حبّی و امری بحیث لاتزلّ اقدامکم فی اقل من الحین و انّ هذا خیر لکم عن کل ما عملتم به فی ایامکم و عن ملک السّموات و الارضین و قولوا فی کل ما ورد ان الحمد لله ربّ العالمین.

\*\*\* ص 175 \*\*\*

[نیز در کتاب جلدسبز ش 36 ص 18]

جناب ج ع ف ر فی الکاظم **هو العزیز العلیم الباقی الکریم**

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

المبغضین

\*\*\* ص 176 \*\*\*

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

\*\*\* ص 177 \*\*\*

الغلام بوقار کریم فوالله هذا ما ینتفع به انفسکم من کل ما انتم به لعاملین و ان تجاوزوا انّ الله لغنی عمّا مضی و عمّا سیأتی و عمّا یظهر فی هذه الایّام القلیل و الرّوح و التّکبیر و البهاء علیکم یا ملأ البیان ان تتّبعوا ما غرّد الورقاء فی هذا لاصیل 152.

جناب ملا رضا یزدی **هوالله العالی القیّوم**

ذلک الکتاب لاریب فیه تنزیل بالحقّ من لدن حکیم خبیراً و یهدی النّاس الی جوار رحمة منیعاً و یدخل المنقطعین فی شاطی بحر الّذی منه انشعبت بحور الاسماء و هذا من فضل الّذی کان علی العالمین محیطاً و سقی الموحّدین من فرات عنایة الله و یرفع المستضعفین الی ساحة اسم علیّاً قل یا قوم انّا ترکنا الامر حین الّذی دخلنا فی هذا المقام الّذی لن یرفع منّا الی احد ضجیجاً و کنّا ساکناً فی السّجن و صامتاً عن کل ذکر بدیعاً و اغلقنا ابواب البیان علی اللّسان و کذلک کنّا فی ایام عدیداً و کنّا نذکر الله فی سرّ السّرّ بلسان سرّ خفیّاً الی ان مضت الایّام و قضت اللّیال و کنّا فی هذا الشّأن الّذی ما احاط به انفس النّاس جمیعاً اذاً نادی المناد عن کل شطر قربیاً قم یا عبد عن رقدک ثمّ ذکّر العباد بما علّمک الله و لا تکن فی الامر عصیّاً اَحزنت عمّا ورد علیک من هؤلاء الظّالمین و هذا من سنّتی و لم یکن لسنّتی تبدیلاً و لا تغییراً اَنسیت عهد الله حین الّذی عهدت به قبل خلق الممکنات فی ذر البقاء بان تستشهد فی سبیله و انّ هذا حتم قد کان فی امّ الکتاب مقضیّاً

فارفع

\*\*\* ص 178 \*\*\*

فارفع رأسک عن فراش السّکون و لا تصبر فی نصر ربّک ولو کان الله عن نصر مثلک غنیّاً و لا تحزن ممّا ورد علیک و لا تبتأس عمّا افتروا علیک المغلّین و کفی بالله لک ناصراً و مبیناً فسبحانک اللّهمّ فو عزّتک احبّ ان استشهد فی سبیلک فی کل بکور و اصیلاً فو عزّتک یا الهی لو یقتلوننی اعدائک فی کل حین ماتسکن نار شوقی فی حبّک بل یزداد فی کل آن و انت علی ذلک علیماً و اشکر فی ذلک و ما اشتکی منهم الیک لانّهم کفروا بک و بآیاتک و ما عرفوا امرک الّذی کان عن افق الحکم طلیعاً و کل ذلک یفعلون جهراً من غیر ستر و لا حجاب غلیظ و لا رقیقاً ولکنّ الّذین یدّعون حبّک و یعرضون عن احبائک هذا صعب علیّ و علی المقرّبین جمیعاً و یفعلون کل ذلک بعد الّذی وصّیت فی کل الالواح بل فی کل سطر جمیلاً بانّهم لن یعرضوا عن آیاتک اذا نزّلت بالحقّ و لا یغمضون عیناهم عن جمال عزّ بهیّاً کانّک ما نزلت البیان الّا لنصحهم فی ادلّائک و انّهم اعرضوا عنک و اقبلوا الی انفسهم و انت بکل ذلک خبیراً فیا لیت یکتفون بذلک بل قالوا فی حقی ما لا یقول مؤمن لفاسق شقیّاً و صبرت فی کل ذلک فی سبیل محبتک اذاً قد جعلتنی یا الهی محلاً لسیف هذین الفئتین و لم ادر ما افعل بعد ذلک و انّک انت علی افعالهم شهیداً و مع کل ذلک فو حضرتک ما احزن من انفسی بل علی الّذی وعدت العباد بظهوره فی قیٰمة الاخری اذاً وا حُزناهُ علیّ فی هذا الیوم و عمّا یرد علیه من هؤلاء الّذین یدّعون الایمان

\*\*\* ص 179 \*\*\*

فی انفسهم و کانوا بزعمهم فی الایمان فریداً و یردون علیه کما وردوا علیّ و هذا علی ذلک دلیلاً و سبیلاً فو عزّتک یا محبوبی ما وجدنا لاحد من بصر لیشهد آیاتک بعینه بل یشهدون بعین رؤسائهم و یصدقون بتصدیقهم و یکذبون بتکذیبهم بعد الّذی نهیتهم عن ذلک نهیاً عظیماً فو عزّتک یا الهی ما وجدت من هؤلاء کلمة صدق و لا حرکة روح یسلکون فی وادی الشّهوات و یرتکبون کل الفواحش و السیّئات و هذا ما یعملون به فی السرّ ولکن فی الجهر یتکلّمون بذکرک و یشتغلون بوصفک فی کل طلوع و غروباً و اذا یظهر احد بآیات بیّنات یجرّون علیه اسیاف نفوسهم و قلوبهم و السنهم و یضربون علیه من دون تعطیل و لا تاخیراً و نسوا کلما امرتهم فی الکتاب مع الّذی ما مضت من ایامک الّا قلیلاً و بلغوا فی الغرور و الغفلة الی مقام الّذی یعرفون نعمة الله و آیاته و برهانه ثمّ ینکرونها و کذلک کانوا علی حضرتک بغیّاً و مع ذلک یحسبون انفسهم من الّذینهم کانوا فی رسالات الله امینا فو عزّتک یا الهی و سیدی ما بقی فی جسدی علی قدر نقیر الّا و قد ورد علیه سیوفهم فی کل آن و حیناً اًما تسمع ضجیج المضطرّین یا من بیدک زمام العالمین جمیعاً انّما تجیب دعوة الدّاع اذا دعاک اما تکشف السوء عن هذا المسکین البائس الّذی اودعته تحت ایدی کل صغیر و کبیراً اما تقطع ایدی الظّالمین عن رأسی بعد الّذی ایقنت بانّک کنت علی کل شیء مقتدراً قدیراً و لمّا کانت فی ملکک مثل هؤلاء

لم اظهرتنی

\*\*\* ص 180 \*\*\*

لِم اظهرتنی بینهم و الهمتنی یا الهی بهذه الکلمات الّتی بها ظهرت البغضا فی قلوب هؤلاء بحیث تکاد ان تمیّز قلوبهم و ارکانهم و انت بکلّ ذلک محیطاً کانّهم ما ارادوا الّا حفظ ریاساتهم و اخذوها بایدیهم و کانوا بها فی انفسهم مسروراً و بلغوا الّذین اتّبعوهم فی الغفلة الی مقام الّذی لو ینظرون بوارق النّور یسئلون عن الظّلمة هل النّور منیراً و لو تستشرق علیهم شمس البقا یتفحّصون عن الجُعل هل الشّمس مضیئاً فافتحوا عیونکم یا ملأ الغفلاء هذه انوار الشّمس الّتی احاطت ظهورکم و یمینکم و یسارکم و فوقکم و تحتکم و جنوبکم و شمیلاً اذاً یا الهی ما افعل بهم و ما ثمر ظهوری بین هؤلاء بعد الّذی جعلتَهم واقفاً فی ارض التّحدید و ارتقیتنی الی مقام الّذی جُعِل ایدی التّوحید عنه قصیراً و مع ذلک کیف یجتمع امری مع ما کانوا علیه اذاً طهّر یا الهی ذیل ردائی عن تشبّثهم ثمّ اشتغلهم بما کانوا بهم متمسّکاً و رضیّاً اذاً بقیت یا الهی وحیداً فی ارضک و فریداً فی مملکتک و ما یمشی احد علی هذا الطّیر الّذی کان بالحقّ سویّاً فکم فی العشیّ یا الهی کان طرفی متوجّهاً الی شطر فضلک و فجر فرجک و افضالک و ما وجدت من صبح مواهبک طلوعاً فکم فی الاصباح یا الهی کانت عینی مترصّداً الی طرف عنایتک و الطافک و ما شهدت من شمس جودک و احسانک من ظهوراً الی متی یا الهی لن ترحم عبدک الّذی لن یرحمه احد من خلقک و کان فی عمره بین یدیهم مسجوناً فلک الحمد یا الهی فی کل ذلک و اسئلک الصّبر فی ما قضی و یقضی من عندک

\*\*\* ص 181 \*\*\*

لعلّ اکون من الصّابرین فی الالواح مسطوراً ثمّ اسئلک یا الهی باسمک الّذی به یقلّب الحزن بالسّرور و الشدّة بالرّخا و الظّلمة بالنّور ان تنزل یا الهی حینئذ ما تذهب عنّا الاحزان و ینقطعنا عن دونک یا من بیدک الجود و الاحسان و جبروت العز و الغفران و انّک انت المقتدر المتعالی و انّک انت علی کل شیء حکیماً 152.

**هو العزیز**

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

**هو العزیز الجمیل**

سبحان الّذی بیده ملکوت ملک السّموات و الارض و انّه کان بکل شیء علیماً له الجود و الفضل یعطی لمن یشاء ما یشاء و انّه کان عن العالمین غنیّاً قل یا قوم اسمعوا نداءالله عن هذه الشّجرة المرتفعة المبارکة الّتی نبتت فی ارض القدس مقام قرب محموداً بانّه لا اله الّا هو و انّ نقطة البیان نفسه و جماله و ما هو المستور ظهوره و سلطانه بین السّموات و الارض و کذلک کان الامر من شجرة النّار فی بقعة النّور

مشهوداً

\*\*\* ص 182 \*\*\*

مشهوداً قل هذا لوح تجلّی الله علیه بانوار قدس محبوباً قل انّ الجبل لمّا تجلّی الله علیه اندکّ فی الحین فصار هباء متروکاً و هذا اللّوح جعله الله محل تجلّیه فی هذا الآن و یتجلّی علیه من جمال القدم بما یظهر من هذا القلم الّذی کان باصبع الله حینئذ مأنوساً ان یا اهل الارض اتّقوا الله و لا تتّبعوا خطوات انفسکم فاتّبعوا امر الّذی کان من فجر الله مشروقاً قل لن ینفعکم الیوم شیء فی الارض و لو تأخذون کل العالمین لانفسکم ظهیراً و لن یمدّکم اسباب السّموات و الارض ولو تجعلوها لانفسکم معیناً الّا بان تدخلوا فی ظلّ هذا الوجه الّذی استوی علی السّجن بما کان فی الالواح مکتوباً فادخلوا فی دین الله ثمّ اتّبعوا بما حدّد فی البیان و کان من سماء القدس منزولاً ان لا تحرموا انفسکم عن بیت الله الحرام و لا تختلفوا فی امرالله و لا تدعوا صحایف الله وراء ظهورکم و هذا من امری علیکم و علی العالمین جمیعاً یا قوم کنّا بینکم فی سنین متوالیات و کنّا معکم کاحد منکم و کان الله علی ما اقول شهیداً و وردتم علیّ فی کل حین ما لاورد احد علی احد کانّی کنت فی سجن انفسکم مسجوناً و دعونا الله فی صباح القدس و عشیّ القرب الی ان نجّانا عن الّذینهم کفروا الی ان وردنا فی هذا السّجن الّذی کان خلف جبال مرفوعاً و نشکرالله فی ذلک و نحمده علی ما جری و نصبر بحوله و قوّته و نذکره فی کل طلوع و افولاً و الرّوح علیکم یا ملأ البیان ان تسلکوا سبل عزّ محموداً و صراط قدس ممدوداً.

جناب متولّی باشی

\*\*\* ص 183 \*\*\*

**هو العزیز الباقی**

هذا کتاب یهدی الی الحق و یذکر النّاس بایّام الرّوح و یبشّرهم برضوان الله المهیمن القیّوم و ینزل علی المخلصین فی کل حین من ثمرات قدس منیع و ینفق علی اهل الجبروت ما یقلّبهم الی الله العزیز المحبوب و علی اهل الملکوت ما یدخلهم فی جوار عزّ محمود قل انّ هذا اللّوح بنفسه لکتاب مکنون لم‌یزل کان مخزوناً فی خزائن عصمة الله و سطرت آیاته باصبع القدرة ان انتم تعلمون و ظهر حینئذ بالفضل لیحیی به افئدة الّذینهم فی حول الامر یطوفون و لن ینظرون الّا بشجرة الامر و نفسها و ما یظهر منها من انوار الله العلیّ المعبود و لن تمنعهم السّبحات و لن تحجبهم الاشارات و هم ببصرالله فی نفس الامر ینظرون و لا یسدّهم شیء عن ملاحظة الجمال و هم فی آیات الله فی انفس القدس یتفرّسون و فی بدع الامر هم یتفکّرون قل یا قوم اتّقوا الله فی امره و لا تتّبعوا الّذینهم علی صراط الله فی هذا السبیل لا یسلکون و یا قوم لا تکونوا بمثل الّذین یقرئون کتاب الله ثمّ بآیاته هم یکفرون و یتّبعون احکام الله فی ایامهم ثمّ عن جماله هم یعرضون قل قد کان جمال الله بینکم و یضیئ وجهه بین السّموات و الارض کاللّؤلؤ الدّرّی المصقول و انتم کنتم محتجب عنه بحیث ما عرفه احد منکم ان انتم تعقلون و ما کان نقاب وجهه الّا الظّهور ان انتم تفقهون و کنتم حضرتم بین یدینا فی کل عشیّ و بکور و کنتم معی فی کل صباح و مساء و شهدتم کلما ظهر منّی و من قیامی و قعود کانّکم ما سمعتم نغمات الله بعد الّذی

سمعتموها

\*\*\* ص 184 \*\*\*

سمعتموها فی کل حین و ما فزتم بلقائه بعد الّذی فی کل آن کنتم ان تشهدون کذلک نذکر فی اللّوح مافات عنکم لعلّ حینئذ تقومون عن مراقد الغفلة ثمّ فی انفسکم تستشعرون و انّک انت یا اسمی اسمع ما یلقی علیک الرّوح من اسرار الله المهیمن القیّوم و قم بتمامک علی خدمة الله و لا تجاوز عمّا امرت به و لاتکن من الّذینهم الی شطر القدس لا یتوجّهون و انّک کنت معی فی اکثر الایّام و سمعت منّی ما لا سمعت من احد و رأیت ما لارأیته من نفس و مع ذلک ما عرفتنی فی اقلّ من آن و هذا لحق معلوم کذلک کنّا مقتدراً علی کل شیء و غطّینا عیونک و عیون النّاس بعد الّذی کنّا مشرقاً بینهم کالشّمس المشرق المنیر المشهود فو عمری لو عرفتنی فی اقلّ من لمح البصر و سئلتنی عن علم ما کان و ما یکون لعلّمناک بالحقّ اقرب من ان یسمع الحبیب نداء المحبوب و انت سمعت منّی فی بعض الاحیان ما یکفیک عن غیر الله ولکن ما التفتتَ به لمّا احجبتک الظّنون و الاوهام عن عرفان الله المهیمن القیّوم اذاً لمّا تمّت میقات الله و ادخلونا المشرکون فی السّجن کشفنا القناع عن وجه الامر و اظهرنا نفسنا بالحقّ رغماً للّذینهم کانوا بربّهم ان یشرکون قل یا ملأ المشرکین هل زعمتم بانّ امرالله یضیّع بسجنی او یبدّل بذلّی فبئس ما ظننتم فی انفسکم و فی کل ما انتم تتخیّلون بل بذلک یرفع امره بالحقّ کما رفع من قبل ان انتم تشعرون و انّک انت لا تحزن عمّا فات عنک فی ایامنا فاتّبع فضلَ

\*\*\* ص 185 \*\*\*

ربّک العزیز المحبوب ثمّ اشکر الله ربّک بما احبّک و ارسل الیک هذا اللّوح الّذی منه تهبّ نسمات الله ان انتم تجدون قل یا قوم هذا اللّوح بنفسه حجّة علیکم و علی اهل السّموات و الارض ان انتم ببصر الله فیه تشهدون قل یا ملأ الارض ان کان عندکم حجّة اعظم من هذا او برهان اکبر منه او دلیل اعلی عنه فأتوا بها ان انتم صادقون و ان لم تکن عندکم من حجّة او برهان فبایّ شیء منعتم انفسکم عن هذا الصّراط المرتفع المدود اذاً فاعرف سرّ الثّمانین و ما وعدتم به فی التّسع لتوقن بانّ الله یوفی وعده و یقدّر مقادیر کل شیء فی کتاب محفوظ کذلک تمّت نعمة الله و ظهر جماله و نزلت آیاته و بلغت کلماته و لاح وجهه ان انتم تشهدون و تسمعون ثمّ استمع نصحی فی آخر اللّوح و کن من الّذینهم بنصح الله یستنصحون اوّلاً تجنّب عن الّذین تجد منهم روایح الغلّ و النفاق و لا تجمع معهم فی مقعد و هذا من امر الله علیک و علی الّذین الی معارج الرّوح هم یعرجون و انّک جلست معهم فی عدة من الاوقات و علمناه من علم الّذی علّمنی الله لذا نهیناک و الّذینهم کانوا الی سماء القرب ان یطیرون ایاک ان لا تلتفت بما یتکلّم به السنهم بل توجّه بقلوبهم لتجد الغلّ و البغضاء و یظهر لک ما فی صدورهم و هذا ما یعظک به الحق فی هذه الایّام الّتی فیها تذهل العقول فاحترز عن مثل هؤلاء کاحتراز النّور عن الظّلمة و المؤمن عن المشرک فاعرض عنهم ثمّ اقبل الی الله العزیز القیّوم اولئک ان یقرئوا من آیات الله لن یقرئوها الّا لمکر الّذی

کان فی سرّهم

\*\*\* ص 186 \*\*\*

کان فی سرّهم و لو یذکرون احکام الله هم ما یتذکرون قل یا ملأ المبغضین فاعلموا بانّ الله قد جعلنی فتنة لکم بحیث لن یتمّ ایمانکم الّا بحبّی ولو فی ابد الابد انتم تعبدون او تسجدون و فی آخر النّصح لا تحزن عمّا کنت فیه من الشداید و العسر فاعلم بانّ الدّنیا و ما فیها سیفنی و ما قدّر لک عند الله تالله خیر لک عمّا تشهده فی الارض او یعرفه العارفون لو تصبر فی الامور و توقن بالله ربّک و لن تجزع فی الامور فاصبر یا اخی فی ما یرد علیک ثمّ ذکّر ایامی فی کل عشیّ و بکور ثمّ هجرتی و فراقی ثمّ ضرّی و اضطراری ثمّ نغماتی و بیانی ثمّ ترنّماتی و جمالی ثمّ عن بلائی و ابتلائی ثمّ عن سجنی و غربتی فی هذه الارض الممنوع 152.

جناب اسمعیل خان فی الصّاد **هو العزیز الباقی الغالب القدیر**

تبارک الّذی له ما فی السّموات و ما فی الارض و کل له عابدون و له ما خلق و یخلق و قدّر خلق کل شیء بمقدار و کل له ساجدون له الامر و الخلق یحیی من یشاء بامره و یمیت من یشاء بسلطانه الا له العزّة و السناء و له العظمة و البهاء و له القدرة و البقاء و له الرّفعة و الضیاء و کل الیه یرجعون ان یا عبد ذکّر العباد بما الهمناک قبل خلق السّموات و الارض و قبل ان یخلق اهل ملأ الاعلی و قبل ان یظهر عباد مکرمون و لا تخف من احد فتوکّل علی الله المهیمن القیّوم و انّا نحفظلک عن الّذینهم کفروا و اعرضوا کما حفظناک عن فم الثّعبان و ارفعناک الی مقام قدس محمود ایّاک ان لاتستر جمالک کما سترتَ

\*\*\* ص 187 \*\*\*

من قبل فاظهر بما امرت و لا تأخّر امر ربّک العزیز السّلطان المقتدر العلیّ المحبوب فادع النّاس الی البحر الاعظم الّذی تموّج باسمک العلیّ المحمود ثمّ بلّغ النّاس ما نزّل فی البیان و لا تصبر اقلّ من آن ثمّ امر بالعرف و اعرض عن الّذینهم الی وجهک لا یتوجّهون قل انا جمال الله فی الارض و حجّته بین عباده و برهانه فی خلقه و دلیله فی مملکته و سبیله بین بریّته ان انتم تعلمون قل من اعرض عنّی فقد اعرض عن الله فی ازل الآزال و من نظر الیّ فقد نظر الی الله الکریم الغفور قل لن یتمّ ایمان احد الّا بالدخول فی ظلّی و هذا ظلّی قد احاط السّموات و الارض و دخل فیه المقدّسون الّذینهم سکنوا فی رفارف الخلد و ما اطّلع بهم احد الّا الله العزیز المحمود قل یا قوم خافوا عن الله ثمّ ارحموا علی انفسکم و لا تبعدون عن مقام الّذی یرفع فیه اسم الله فی کل حین و آن و فی کل عشیّ و بکور قل لن یقبل الیوم من احد من شیء الّا بعد اذنی ان انتم تفقهون اذاً موتوا بغیظکم یا ملأ البغضاء بما جائکم عذاب الله و قهره و انتم فی انفسکم به معذّبون ثمّ استبشروا یا ملأ الاحباب بلقاء الله و ایامه ثمّ بجماله و آیاته انتم فاستبشرون کذلک الهمناکم یا ملأ البیان بما امرتُ من لدی الله ربّی و ربّکم ان انتم تسمعون فمن شاء فلیقبل و من شاء فلیعرض انّ الله غنّی عنهم و عن کل من فی الملک و عن کل ما هم به یعملون او یعرفون و الرّوح علی الّذینهم سجدوا لوجه الله المهیمن القیّوم 152.

هوالباقی

\*\*\* ص 188 \*\*\*

**هو الباقی الفرد الرّفیع**

سبحان الّذی یسجد له کل من فی السّموات و الارض و کل الیه یرجعون سبّح لله کل من فی الوجود من الغیب و الشّهود و کل الیه یقلبون بیده الامر و الخلق یخلق ما یشاء بامره لا اله الّا هو العزیز القیّوم ینصر من یشاء باسباب السّموات و الارض و یمنع النّصر عمّن یشاء و هو الغالب القادر العزیز المحبوب قل انّ فی تنزیل الآیات لظهورات للّذینهم فی سبل الایقان یسلکون قل ان یا ملأ الارض لا تقاسوا خلق الآیات بخلق شیء و لاظهورها بظهور شیء ان انتم تعرفون قل انّ الآیات بنفسها مرآت الله لانّ فیها انطبعت صفات الله ان انتم تشعرون و انّها هی اول خلق حکت عن الله فی ظهور اسمائه و صفاته ان انتم تفقهون و بها خلق الله خلق ما کان و ما یکون ان انتم تشهدون قل انّها لصور الامر ینفخ روح الحیّ الحیوان فی هیاکل الّذینهم الی وجه القدس یتوجّهون و انّها لحجّة الّتی بها ثبت امر الله من قبل القبل و یثبت الی آخر الّذی لا آخر له ان انتم فیها تتفکّرون انّ الّذینهم یکفرون بآیات الله و یلعبون بها اولئک کفروا بالله فی ازل الآزال و اولئک هم الّذین بنار الله لایصطلون قل یا قوم قد شرعنا لکم شرایع الامر و صرّفنا الآیات لعلّ انتم بها تهتدون قل انّ الله یمتحن الّذینهم یدّعون الایمان فی انفسهم و هذا ما رقم فی الواح عزّ مکنون ان یا ملأ البیان فاستقیموا علی الامر حین الّذی یأتیکم الفتنة من کل جهات محدود

\*\*\* ص 189 \*\*\*

ثمّ اعلموا بانّا کنّا بینکم فی سنین معدودة و فی کل یوم منها کنّا نتلو علیکم من آیات الله العزیز القیّوم و کنّا نمشی بینکم بقدم الّذی ما سبقه هیاکل القدم و کان یظهر منه وقار الله المتعالی القدّوس و انتم کنتم فی غفلة بعد الّذی تشهدون آثار الله فی کل حین و فی کل وقت معلوم فانصفوا فی انفسکم یا ملأ الغفلاء ان تعرضوا عن هذا الوجه فبایّ وجه تریدون کذلک طوینا عرفاکم فی معرفة نفسِنا و منعنا عیونکم عن هذا الجمال المنیر المستور اذاً لمّا جاء الامر کشفنا الحجبات عن وجهی و احرقنا السّبحات عن قلوبکم لتقیموا علی حبّی بحیث لن تزلّ اقدامکم عن صراط الله العزیز الودود و انتم یا ملأ الاحباب فامحوا عن قلوبکم الظّنون و الاوهام ثمّ تمسّکوا بعروة الله العلیّ المحمود و الرّوح و البهاء علیکم ان تسمعوا وصایا الله ثمّ الیه بقلوبکم ترجعون.

[نیز در کتاب جلدسبز ش 36 ص 31]

جناب میرزا مهدی فی البیت **هو المقدّس المنزّه العلیّ العالی القیّوم**

تلک آیات الله الملک المتعالی القادر المقتدر العزیز المحبوب و یذکر النّاس فی کل ما افرطوا فی جنب الله لعلّ یرجعون بانفسهم و قلوبهم الی مقعد القدس مقام عزّ محمود و لعلّ یعرفون مولیهم و یشهدون هذا الفضل المرتفع الممنوع اسمعوا یا قوم نداءالله عن هذا الغصن المبارک الّذی غرس فی جنة الخلد بید الله السّلطان الغایب الظاهر المستور المشهود بانّه لا اله الّا انا المهیمن القیّوم قد خلقت الممکنات جوداً من عندی و الموجودات فضلاً منّی و انا المقتدر علی ما اشاء

و انا الملک

\*\*\* ص 190 \*\*\*

و انا الملک المعبود و قد ارسلت علیهم رسلاً بالحقّ لیبلّغهم رسالات الله و یهدیهم الی ساحة قدس مبروک و من النّاس من غفل و اعرض عن نغمات الله و کفر بآیاته و فرّ عن لقائه کحمر مفرور عن قسورة الله العلیّ العالی الکریم المقصود و منهم من اقبل الی الله و انقطع عمّا سواه و بلغ فی القرب الی مقام بدع مرفوع و شرب کوثر الفضل عن ساقی الرّوح و دخل باسم الله فی لجة بحر مسجور کذلک مضت القرون و الاعصار الی ان بلغ الزّمان الی ایام الّتی فیها فلق فجر البقا و طلعت شمس القدم من غیر اسم و لا رسم و من دون کل وصف موصوف و فلمّا شهد الخلق عمیاء اتّخذ لنفسه اسم من الاسماء لیعرفوه به هذه الفئة المحدود و الّا انّه تعالی مقدّس من ان یعرف باسم او یوصف بوصف منعوت کل الاسماء خلق فی مملکته و کل الاوصاف سمة مخلوق قد ظهر باسم علیّ بین السّموات و الارض و قال یا قوم قد جئتکم من سیناء الرّوح بنبأ الله المهیمن القیّوم و یا قوم اتّقوا الله و لا تکفروا بآیات الله الملک العزیز المرهوب و ما سمع ندائه احد و ما اجابوه من علی الارض الّا انفس معدودة فلمّا رجع الی الله نشهد بانّ بعض النّاس یدّعون حبّه بلسان کذب مشهود قل یا قوم ان آمنتم به و بآیاته فکیف تکفرون بهذه الآیات المنزول فلمّا کفرتم بهذه یثبت بانّکم ما آمنتم باختها و لا بکتاب الله فی عصر و لا بامره فی عهد و لا برسل الله العزیز المحبوب کذلک نلقیکم من آیات الامر و ننصحکم باحسن النّصح و نذکرکم بابدع الذّکر

\*\*\* ص 191 \*\*\*

لعلّ انتم لا تضلّون فی ایامکم و لن یقدر ان یقطع احد سبیلکم الی الله و تکونوا کالجبال المرتفع المصعود [یا: مطوّد؟] و لئلّا یضلّکم کل همج رعاع فی غیبتی و هذا لفضل قد کان بایدی القدرة لمسطور و الرّوح و النّور و البهاء علی الّذینهم یتوجّهون الی هذا الشّطر المحبوب و لن یسدّهم منع مانع و لا کفر کافر و لا اعراض معرض و لو یمنعهم الّذین یدّعون الولایة فی انفسهم و کانوا علی کبر و غرور.

**هو العزیز**

اگر چه ایام ایام حیرت است به قسمی که جمیع من علی الارض را احاطه نموده و خواهد نمود ولکن آن جناب باید در نهایت حفظ و حکمت حرکت نمایند که از آن بیت و ساکنین آن مغایر و مخالفی احداث نشود که ضرّ آن به شجره راجع خواهد شد. عزلت در این ایام از آنچه تصور شود محبوب‌تر است اجماع و اجتماع با این مردم ابداً ثمری برای خود و غیر نداشته و ندارد فوّض الامر الی الله ثمّ الّف به عمّا سواه فعل ناس شاهدی است صادق چنانچه دیده‌اید دیگر بعد از کسر احترام بیت دیگر چه توقع از احدی اگر آن باب مسدود شود احسن است نزد این عبد چه که شاید امر دیگر احداث شود باری سکون در آن محل شرایط دارد نمی‌دانم معمول می‌شود یا نه تا حال که نشد باری در با مستور باشید بگذرید از این مردم بی‌وفا و السّلام علی من اتّبع الهدی.

جناب علی محمد فی المدینة **هو الباقی العزیز القیّوم**

ان یا علی فاشهد فی نفسک و ذاتک و روحک بانّه هو الله لا اله الّا انا العزیز القیّوم قل یا قوم هذا جمال الله قد ظهر بالحقّ و هذه حجّة

الّتی

\*\*\* ص 192 \*\*\*

الّتی نزّلت بالفضل لقوم یهتدون انّه ما من اله الّا هو له الخلق و الامر یحیی من یشاء باذنه و یمیت من اراد بقدرته و کل الیه یرجعون قل یا قوم آمنوا بالله و بما نزّل فی البیان ثمّ عن حدوده لا تتجاوزون خافوا عن الله و لا تنقضوا عهودکم الّتی عاهدتم بها فی مقام قرب محمود و لاتنسوا فضل الله حین الّذی یتلو علیکم فی کل آن من آیات الله العزیز المحبوب و یلقی علیکم من جواهر العلم و الحکمة و یبیّن لکم اسرار علم مکتوم قل انّ الفضل و العلم و الحکمة کلها قد ظهرت فی هیکل اسم مستور الّذی کان ظهوره حجباً لجماله بحیث ما عرفه احد من الخلق ان انتم تعلمون مع الّذی کان بین ایدیهم فی کل الایّام و یحرّک بینهم کاحد منهم کانّهم فی حجبات انفسهم لمحجوبون و کانّهم عمیاء و صمّاء و بکماء بحیث ما شهدوا جمال الله و ماسمعوا نغمات الله بعد الّذی کان کل ذلک فی مقابلة عیونهم فی کل عشیّ و بکور کذلک یقبض الله ما یشاء بامره و یبسط الرّحمة لمن یشاء و انّه لهو السّلطان الفرد المتعالی القدور قل انّ المشرکین لمّا عادوا علینا انّا عدنا علیهم و اظهرنا نفسنا رغماً للّذینهم کانوا بآیات الله ان یکفرون ان یا علی فاعلم بانّ کل امر حکیم قد ظهر من هذا الامر المبرم العزیز المشهود و کل حکم به حکم الله فی کل عهد و عصر قد طلع من هذا الحکم العظیم المکنون و من انکر هذا الامر فقد انکر امر الله فی کل عهود و عصور و من اعرض عنه فقد اعرض عن مظاهر الله العزیز القائم القیّوم انّ الّذین تجدونهم فی ظلمات انفسهم یسلکون

\*\*\* ص 193 \*\*\*

لاتجتمعوا ایّاهم ثمّ اجتنبوا عنهم و اقبلوا الی الله ربّکم ثمّ توکّلوا علیه و انّ علیه فلیتوکّلنّ المتوکّلون فسوف یظهر الله من یأخذ حقی عنهم و یجعلهم کهباء مشتوت کذلک نلقی علیک من آیات الّتی تذهل عنها عقول الّذینهم فی آیات الله یتفکّرون و انصحک بان لاتلتفت الی احد و لاتمسّک الّا بعروة الله و انّ هذا خیر لک و للّذینهم الی هذا الوجه هم یقصدون و لاتنس ما وصّیناک من قبل ثمّ استقم فی حبّک مولاک و لاتکن من الّذینهم نسوا عهد الله فی غیبتی فی هذه الایّام معدودة فاخرق الحجبات عن وجه قلبک و لاتخف من احد فی سبیل ربّک ثمّ احترق سبحات الموهوم و کن سیف الله و قهره لاعدائه و للّذین تجد منهم البغضاء من هذا النّور اللّائح المرتفع المتعالی العزیز المرفوع ثمّ کبّر من لدنّا علی الّذینهم معک من کل اناث و ذکور و علی ضلعک الّتی آمنت بربّها و کانت علی صراط عزّ ممدود 152.

**هو العزیز**

ان یا کمال الدّین ان اشهد فی نفسک بانّه لا اله الّا هو المبدع البدیع قل انّه لعلیّ فی کتاب الله الملک المتعالی العزیز الجمیل و بیده مقالید السّموات الّتی ارتفعت فی البیان و فی یمینه جبروت الامر و الخلق و انّه لعلی کل شیء قدیر قل انّ العلم ما ظهر من عنده فی کتاب قدس حفیظ ثمّ اعلم بانّه ظهر بالحقّ بسلطان مبین و فصّل منه کتاب الله المقتدر الکریم و وصّی العباد فی کل سطر من الالواح بهذا الجمال المقدّس المنیر

الّذی ما

\*\*\* ص 194 \*\*\*

الّذی ما احاطه ادراک احد و ما بلغت بذیل عرفانه ایادی اهل السّموات و الارضین قل انّ الحق بنفسه لحجّة الله علی الخلق اجمعین و لن یحتاج بغیره لاظهار امره ان انتم من العارفین قل یا ملأ البیان اَتحسبون بانّه یحتاج بشیء فی اثبات امره لا فو ربّ العالمین قل کلّ الحجّة یثبت بامره و البرهان یظهر باذنه ان انتم من الموقنین و انّ ما یظهر منه البیّنات و ینزل من عنده الآیات هذا جودٌ من لدنه علی الموحّدین قل یا قوم خافوا عن الله و لا تجعلوا امره محدوداً بحدود انفسکم اتّقوا الله و لا تکوننّ من المعتدین قل انّه لن یحدّ بحدّ و لن یحجب بحجاب یظهر کیف یشاء و انّه لهو المختار القادر الحکیم لن یمنعه شیء عن امره و سلطانه و لن یعجزه مکر الماکرین و اقتدار السلاطین انّ الّذین یحدّدون ظهورالله بامر او بعلامة او بما عندهم من ظنون الشّیاطین اولئک اعرضوا عن الحق و کفروا بآیات الرّحمن و کانوا علی ضلال مبین قل انّا کنّا بینکم فی شهور و سنین الّتی فی آن منها احصی الله قرون الاولین و الآخرین و کنّا فی کل حین منها نتلو علیکم من آیات الله الفرد المتعالی العلیم الخبیر و کنّا نظهر فی کل آن بجمال عزّ مبین و وقار قدس بدیع و جلال عزّ منیع و لن یعرفنی منکم من احد بما کنتم ان تمشوا فی مسالک وهم غلیظ کذلک اخذنا ابصار الّذینهم ما شهدوا جمال الله بعیونهم و کانوا من الغافلین قل تالله هذا جمال فیه یوقد و یضیئی نور الله العزیز المنیر و منه ظهر کل امر بدیع و منه فصّلت الواح الله و منه

\*\*\* ص 195 \*\*\*

ظهر طراز هذا النّبأ العظیم قل انّ جمال القدم قد اشرق عن جیبه فتبارک الله سلطان العالمین و انّک انت ذکّر النّاس فی ایامک و لا تخف من احد ولو یعترض علیک هؤلاء المعرضین انّ ربّک یحرسک عن الّذین کفروا و عن هؤلاء المشرکین قل تالله انّا ما اردنا ان نکشف امرنا لاحد و کذلک کنّا فی ستر عظیم فلمّا حبسونا المشرکون فی هذا السّجن لذا اظهرنا وجهنا رغماً لانفهم و انف الّذینهم کفروا بهذه الآیات المنزل البدیع قل الّذینهم اعرضوا عن هذا الوجه اولئک هم فی عذاب السّعیر و لن یقبل ایمانهم و لا اعمالهم و لو یسجدون الله فی ایامهم او ینفقون ملأ السّموات و الارض من لئالی عزّ ثمین قل یا اصحاب الله اتّقوا الله و کونوا مستقیماً علی حبّکم بحیث لا تزلّ اقدامکم عن نفحات المقدّس فاعلموا بانّ المیزان الیوم حبّی و اذا اردتم ان توزنوا احداً فاقرئوا عنده من آیات الّتی نزلت من عندی اذا فاضت عینتاه من الدمع فاعلموا بانّه علی حق من الله و کان علی یقین مبین و الّذی اسودّ وجهه انّه علی کفر عظیم و ایّاک ان لاتدخل علی الّذی کان غلّ صدره کالشّمس فی وسط السّماء بحیث لا یشتبه علی احد من الخلق ان انتم من الشّاهدین قل یا ملأ الاحباب ما استنصرتمونا فی ذلک ولکنّ الله ینصرنی بالحقّ و یبعث بالحقّ من یضرب علی فمه من قدرة الله العلیّ القادر الحکیم قل انّ الله لهو القادر علی خلقه یأخذ من یشاء بسلطان من عنده و اقتدار من لدنه و انّه لهو القادر المقتدر القدیر کذلک نلقی علیک

من آیات

\*\*\* ص 196 \*\*\*

من آیات الرّوح لتکون من المستقیمین.

**هو العزیز القیّوم**

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

**هو العزیز العالی القیّوم**

هذا لوح ینطق بالحقّ و فیه ما یهدی النّاس الی الله العزیز الحمید الّذی قدّر لنا ما لا قدّره لاحد من خلقه و انّا اذاً فی شکر عظیم قل یا قوم قد قضت سنین متوالیات و شهور متتابعات و کان الوجه بینکم کالشّمس المشرق المنیر و انتم ماتوجّهتم الیه فی حین و ما عرفتموه فی آن بعد الّذی کان یمشی بینکم فی کل بکور و اصیل کذلک قضت الایّام و اللّیالی و کان النّاس فی غفلة و سکر عظیم و کلما زدنا لهم البرهان زادوا فی شقوتهم و کانوا علی خسران مبین قل یا ملأ الفرقان و من فی السّموات و الارضین اَتدعون ما یامرکم هواکم و تذرون الّذی خلقکم و رزقکم فویل لکم یا معشر المسلمین خافوا عن الله و لا تدعوا کتاب الله وراء ظهورکم و لا تمنعوا انفسکم عن هذا الفضل البدیع ان کان عندکم حجة اعظم من هذا او برهان اکبر منه فأتوا بها و لاتکوننّ من الصّابرین و ان لم یکن عندکم برهان الله و حجته فبایّ دلیل اعرضتم عن الحق و کنتم من المعرضین و ازعمتم فی انفسکم بانّ

\*\*\* ص 197 \*\*\*

امرالله یبدّل بسجنی لا فو ربّ العالمین بل یرفع امره و یعلو حکمه و لو یعترض علیه کل الخلایق اجمعین هو الغالب علی امره و القائم علی نصره ینصر امره بجنود غیبه العالین کذلک صرّفنا الآیات بالحقّ لیهدی بها الّذینهم اهتدوا بالله بارئهم و اذا تتلی علیهم آیات الله یفدون انفسهم و یکوننّ من المقبلین الی وطن القرب بین یدی الله العزیز الحمید و انّک انت یا نبیل فاعلم بانّ الّذین خرجوا عن اماکنهم و دیارهم مهاجراً الی الله فقد وقع اجرهم علی الله و انّ هذا بشارة لک و للّذینهم کانوا الی یمین القدس لمن القاصدین ثمّ اعلم بانّ الّذینهم یدّعون الایمان فی تلک الایّام لن یتمّ ایمانهم الّا باقبالهم الی الله و اعراضهم عن کل من فی السّموات و الارضین و لا تکونوا بمثل ما کانوا من قبل و لا تقضی ما لیس لهم من امر و لاتکوننّ من الغافلین قل ان یا قوم لا تتّبعوا الّذین ما جعل الله لهم من امر و لا من سلطان فاتّبعوا الّذی یتلو علیکم آیات الله و هذه من آیاته لو انتم من السّامعین قل قد کانت النعمة بینکم و انتم اعرضتم منها بعد الّذی وصّاکم الله بها فی کل الالواح بل فی کل سطر لو انتم من النّاظرین فلمّا اعرضوا عن حکم الله و کفروا بنعمة الله قد اخرجها الله عن بینهم و ترکهم فی ظلمة مبین و اسکنها فی محل الّذی انقطعت عن ذیله ایدی المقبلین و المعرضین و انّا نحمد الله بما اسکننا فی هذا السّجن البعید و انت فاطمئن بفضل ربّک و لا تحزن فی شیء انّ الله ینصرک بامره و یقدّر لک خیراً کثیراً و یرفع

اسمک

\*\*\* ص 198 \*\*\*

اسمک بالحقّ فی ملأ المقرّبین ثمّ اعلم بانّا ما کتبنا الی احد من کتاب و ما نکتب الّا ان یشاء الله و انّه یقدّر کل شیء کیف یشاء و انّه لهو المقتدر القدیر و انّک لو ترید فارسل نفحات الّتی تهبّ من هذا اللّوح الی الّذینهم آمنوا بالله و آیاته و کانوا لمن الموقنین لعلّ یقومنّ النّاس عن مراقد الغفلة و یتوجّهن بقلوبهم الی شطر الله المهیمن العلیّ العظیم و الرّوح علیک و علی الّذینهم کانوا علی ربّهم لمن المتوکّلین.

**هو العزیز الباقی الحمید**

تلک آیات القدس نزّلت بالحقّ من لدی الله العزیز الجمیل و فیها ما یغنی النّاس عن کل من فی السّموات و الارضین و یبلّغهم رسالات الله و یبشّرهم بلقائهم نفس الله القائمة علی الخلق اجمعین و ینذرهم من یوم الّذی کل یرجع الی الله فی مقر قدس کریم یا قوم انظروا الی کتاب الله و بما نزّل فیه من سلطان عزّ عظیم و لا تنسوا عهد الله فی انفسکم و لا تغفلوا عنه و لا تکوننّ من المعرضین ایّاکم ان لاتسدّوا ابواب الرّضوان علی وجوهکم و لا تکفروا بآیات الله حین الّتی نزلت علیکم اتّقوا الله و لا تجحدوا بآیات الله و لاتکوننّ من المحتجبین قل یا قوم فاعلموا بانّ الله خلق ما فی البیان لاظهار صنعه و ابراز فضله و اعلاء کلمته ان انتم من العارفین و وصّاهم بان لایطردوا الّذی یاتیهم بالحقّ فی یوم الّذی یاتی بالحقّ و لامردّ له و هذا تقدیر من عزیز علیم و لایفعلوا به کما فعلوا بعبده هذا و هذا ما سطر فی الواح قدس منیر

\*\*\* ص 199 \*\*\*

و انتم یا ملأ البیان فوالله تفعلون به ما لم یفعل احد باحد و انّ هذا لحق یقین کما فعلتم بعبده بعد الّذی جائکم بسلطان مبین الّذی یعجز عن الاتیان بمثله اهل السّموات و الارضین و تظنّون فی انفسکم کما ظنّوا الّذینهم کانوا قبلکم فویل لکم یا معشر المفسدین فاعلموا بانّ هذا اللّوح بنفسه یکون حجة الله علیکم و برهانه علی کل الخلایق اجمعین فمن اعرض عنه فقد اعرض عن الله فی مظاهر النّبیّین و المرسلین و لن یقبل الله من احد شیئاً الّا بان یوقننّ بهذا اللّوح و لو یعبده الی ابد الآبدین کذلک نلقی علیکم یا معشر البیان ما امرت به من لدی الله الغالب القدیر فمن شاء فلیعرض فمن شاء فلیتّخذ الی الله ربّه لسبیل و انّک انت یا حرف المیم فاشکر الله بارئک بما انزلت لک هذا اللّوح العظیم و ذکر اسمک فی هذا اللّیل المبارک الّذی یفتخر علی فجر منیر ثمّ اعلم بانّا امرناک بان تسکن فی مدینة الّتی اشتهر اسمها بین الخلق اجمعین و تحفظ عباد الّذین یدخلون فیها من احبّاء الله المتعالی العظیم کذلک مننّا علیک فی هذا اللّوح لتشکر الله ربّک فی کل حین و الرّوح علیک و علی الّذینهم هاجروا فی سبل الله الحیّ الرّفیع.

**هو السّلطان العلیم الحکیم**

هذه ورقة الفردوس تغنّ علی افنان سدرة البقا بالحان قدس ملیح و تبشّر المخلصین الی جوار الله و الموحّدین الی ساحة قرب کریم و تخبر المنقطعین بهذا النّبأ الّذی

فصّل

\*\*\* ص 200 \*\*\*

فصّل من نبأ الله الملک العزیز الفرید و تهدی المحبّین الی مقعد القدس ثمّ الی هذا المنظر المنیر قل انّ هذا لمنظر الاکبر الّذی سطر فی الواح المرسلین و به یفصل الحق عن الباطل و یفرق کل امر حکیم قل انّه لشجر الرّوح الّذی اثمر بفواکه الله العلیّ المقتدر العظیم ان یا احمد فاشهد بانّه هو الله لا اله الّا هو السّلطان المهیمن العزیز القدیر و الّذی ارسله باسم علیّ هو حق من عندالله و انّا کل بامره لمن العاملین قل یا قوم فاتّبعوا حدود الله الّتی فرضت فی البیان من لدن عزیز حکیم قل انّه لسلطان الرّسل و کتابه لامّ الکتاب ان انتم من العارفین کذلک یذکّرکم الورقاء فی هذا السّجن و ما علیه الّا البلاغ المبین فمن شاء فلیعرض عن هذا النّصح فمن شاء فلیتّخذ الی ربّه سبیلاً قل یا قوم ان تکفروا بهذه الآیات فبایّ حجة آمنتم بالله من قبل هاتوا بها یا ملأ الکاذبین لا فو الّذی نفسی بیده لن یقدروا و لن یستطیعوا و لو یکون بعضهم لبعض ظهیراً ان یا احمد لا تنس فضلی فی غیبتی ثمّ ذکّر ایامی فی ایامک ثمّ کربتی و غربتی فی هذا السّجن البعید و کن مستقیماً فی حبّی بحیث لن یحوّل قلبک ولو تضرب بسیوف الاعدا و یمنعک کل من فی السّموات و الارضین و کن کشعلة النّار لاعدائی و کوثر البقا لاحبّائی و لاتکن من الممترین و ان یمسّک الحزن فی سبیلی او الذلّة لاجل اسمی لا تضطرب فتوکّل علی الله ربّک و ربّ آبائک الاولین لانّ النّاس یمشون فی سبل الوهم و لیس لهم من بصر لیعرفوا الله بعیونهم

\*\*\* ص 201 \*\*\*

او یسمعوا نغماته بآذانهم و کذلک اشهدناهم ان انت من الشّاهدین کذلک حالت الظّنون بینهم و قلوبهم و تمنعهم عن سبل الله العلیّ العظیم و انّک انت ایقن فی ذاتک بانّ الّذی اعرض عن هذا الجمال فقد اعرض عن الرّسل من قبل ثمّ استکبر علی الله فی ازل الآزال الی ابد الآبدین فاحفظ یا احمد هذا اللّوح ثمّ اقرأه فی ایامک و لا تکن من الصّابرین فانّ الله قد قدّر لقاریها اجر مأة شهید ثمّ عبادة الثقلین کذلک مننّا علیک بفضل من عندنا و رحمة من لدنّا لتکون من الشّاکرین فوالله من کان فی شدة او حزن و یقرء هذا اللّوح بصدق مبین یرفع الله حزنه و یکشف ضرّه و یفرّج کربه و انّه لهو الرّحمن الرّحیم و الحمدلله ربّ العالمین ثمّ ذکّر من لدنّا کل من سکن فی مدینة الله الملک الجمیل من الّذینهم آمنوا بالله و بالّذی یبعثه الله فی یوم القیمة و کانوا علی مناهج الحق لمن السّالکین.

**هو العزیز القیّوم العالی العلیم**

هذا ذکر من الله الی الّذینهم کسروا اصنام انفسهم بتقوی الله و حفظوا امانات الله فی صدورهم و کانوا بالعدل امینا فسوف ینصرهم الله بجنود من الملئکة و یرفعهم الی مقام قرب علیّاً ان یا جمال القدم ذکّر العباد بما نزل علیک فی الحین لعلّ یتوجّهون الی رفرف قدس کریماً قل یا قوم اتّقوا الله و لا تفسدوا فی الارض و لا یجادل احد احداً و کونوا فی دین الله وحیداً ایّاکم ان لا تجعلوا الدّنیا وطناً لانفسکم فاسفروا الی وطن عزّ قدیماً طهّروا قلوبکم عن الحسد و البغضاء لتلاقوا ربّکم

الرّحمن

\*\*\* ص 202 \*\*\*

الرّحمن بقلب طاهر زکیّاً ثمّ قدّسوا السنتکم عن السبّ و لا تغتبوا الّذینهم سرعوا بارجلهم و قلوبهم الی رضوان اسم بهیّاً قل انّ الّذین تموّجت فی قلوبهم ابحر الحبّ اولئک لن یشتغلوا بذکر الممکنات و کانوا فی ابحر الانقطاع غریقاً و اذا تتلی علیهم آیات الله خشّعت ابصارهم و تستضیئ وجوههم کاللّؤلؤ قدس منیراً اولئک هم الّذین نصروا الله بارئهم بما کانوا مقتدراً علیه فسوف ینصرهم الله بکل نصر بدیعاً قل یا قوم اتّقوا الله ثمّ امشوا علی اثر اقدام هؤلاء و لا تعقّبوا هواکم و لا تتّخذوا لله فی انفسکم شریکاً و لا تتّبعوا کل همج رعاع فتوجّهوا الی وجه قدس جمیلاً ثمّ اجهدوا فی دین الله لتعرفوا امر الله بقلوبکم و عیونکم و لا تسلکوا سبل وهم تقلیداً یا قوم فاستحیوا عن الله و لا تکونوا کالّذینهم اعرضوا عن وجهه ثمّ اتّبعوا کل شیطان مریداً فاسلکوا فی سبل الله الّتی کانت بالعدل مستقیماً ایّاکم ان لاتشرکوا بالله و لا تختلفوا فی احکام الله و لا تکوننّ فی الارض جبّاراً شقیّاً فاصلحوا ما وقع بینکم من الاختلاف و کونوا اخواناً علی سرر التّوحید مکیناً ثمّ اوصیکم حینئذ و اَتّخذ الله فی ذلک بینی و بینکم شهیداً ایّاکم ان لا تختلفوا فی الّذی وعدتم به فی الکتاب و کان فی اللّوح حتماً مقضیّاً ثمّ اعلموا بانّ الّذی سمّی فی البیان بمن یظهر انّه سیّئاتی بالحقّ فی قیامة الاخری و کان الله علی ذلک کفیلاً و انّه یوفی وعده و یاتی به فی یوم الّذی فیه ترتفع سدرة البیان الی غایة عزّ رفیعاً اذاً

\*\*\* ص 203 \*\*\*

تغنّ ورقاء البدع و ترنّ حمامة القدس و یاتی الله فی ظلل ظلیلاً کذلک نلقیکم الحق و نذکرکم باحسن ذکر منیعاً لئلّا تظنّوا فی قلوبکم ظنون الجهلاء و لا تضلّوا عن الصّراط و لاتکوننّ عن کوثر الله بعیداً اتّقوا الله یا ملأ البیان و لا تتوهّموا فی نفوسکم و لا تتّخذوا احد مقامه لانّ ذلک خطأ کبیراً و اذا جاء الوعد انّه یظهر بالحقّ کیف یشاء و یبدع کل من فی السّموات و الارض بکلمة امر بدیعاً و ینصر من یشاء من عباده و کان نصره علی المؤمنین قریباً و الّذین هم یاتون من قبل ان یرتفع شجرة البیان اولئک ادلّاء علی انّه لا اله الّا هو و کذلک کان الامر قضیّاً و فی تلک الایّام ما ظهر حکم من الاحکام و ما اثمرت شجرة الّتی غرست فی البیان من لدن علیم حکیماً بل ما تورّقت الشّجرة فکیف ثمراتها ان انتم بحکم الله خبیراً فاعلموا بانّ الزّرع من قبل ان ینبت و یصیر سنبلات لم یکن وقت الحصاد ان انتم فی حکمة الصنع بصیراً و اذا اخرج شطأه فاستغلظ و بلغ الی الغایة اذاً یحصدوه العباد و یعیشون به فی ایام عدیداً و کذلک فاعرفوا حکم شجرة الامر اذا ارتفعت الی غایة القصوی و اثمرت بثمرات البدیع اذاً یاتی من یأخذ ثمراتها و من دون ذلک لم یکن ابداً و کان الله و انبیائه و رسله علی ذلک شهیداً فسبحانک اللّهمّ یا الهی استغفرک حینئذ عمّا اکتسبت ایدای بین یدیک و عمّا جری علیه قلمی و انّک انت بعبادک رحیماً لانّی یا الهی حدّدت امرک الّذی لن ینبغی لاحد ان یتنفّس فیه فکیف

حدود

\*\*\* ص 204 \*\*\*

حدود الّتی تحدث عن هیاکل جهل بعیداً و اشهد حینئذ بانّک انت القادر علی ما تشاء و لم یکن اختیارک بید احد بل انّک انت المختار فی ما تشاء و انّک بکل شیء حکیماً فو عزّتک یا الهی لو ترید ان تأتی فی الحین بمظهر نفسک لتکون مقتدراً فی ذلک و انّی لاکون فی ذلک علی یقین مبیناً و اعترف بین یدیک فانّک انت القادر فی فعلک تظهر ما تشاء و تستر ما تشاء و انّک علی کل ما ترید قدیراً لاتسئل عمّا تفعل و لن یمنعک شیء عن ارادتک و انّک علی کل شیء محیطاً و انّی فو عزّتک القیت لعبادک ما وجدته من سننک لئلّا یفسدوا امرک الّذی ارفعته الی مقام عزّ حمیداً اذاً فاعف عنّی بجودک ثمّ اغفر لی و لا تجعلنی فی امرک مریباً ثمّ وفّقنی و عبادک بان لایردوا علیه فی ایامه ما وردوا علی جمالک العلیّ من قبل و علی عبده هذا و انّک انت بذلک علیماً فو عزّتک یا محبوبی انّی اصالح مع خلقک من قبلک بانّهم ان لن یؤمنوا بک فی یوم قیامک بمظهر نفسک لن یعترضوا علیه و لا یؤذونه بایدیهم و قلوبهم و بما فی انفسهم من الحسد و البغضاء کما اجد الیوم من کل صغیر و کبیراً ان یا رؤساء البیان خافوا عن الله و لا تمنعکم الریاسة عن هذا الفضل فی هذا الیوم و لا تستکبروا علی الله بما عندکم ثمّ اسرعوا الی شاطی اسم بدیعاً و لا تطمئنّوا فی ذلک الیوم لا باعمالکم و لا بافعالکم فاطمئنّوا بفضل الّذی یستشرق عن افق قدس لمیعاً و لو انّی اشاهد حینئذ بانّ بعض منکم یأخذون التّسابیح

\*\*\* ص 205 \*\*\*

بایادیهم و یذکرون بها الله ثمّ یفتون علی الله الّذی خلقهم فی کل صباح و عشیّاً ان یا رؤساء البیان انصفوا بالله فی انفسکم فی ذلک الیوم و لاتکونوا مکّاراً اثیماً فوالله ان لن تؤمنوا به فی یومه و بهذا العبد الّذی ینطق عنه بالحقّ فی هذه الایّام لن ینفعکم شیء لا من قلیل و لا من کثیراً هل تعرضون عن الحق و تقنعون فی انفسکم بان یتّبعوکم النّاس فبئس بما تتجرون به و ما تربحون فی ذلک علی قدر نقیر و قطمیراً فوالله انا ارضی بان تقتلونی فی هذه الایّام و لا اسئلکم عن دمی ان لن تعترضوا علی الله فی یوم الّذی کان بالحقّ مأتیّاً اذاً تبکی عینی و یرجف قلبی و تضطرب نفسی و ترتعش یدی عمّا یرد علیه من هؤلاء الظّالمین جمیعاً فینبغی ان اتمّ القول لانّ لم یکون فی الملک اذن سمیعاً الّا الّذینهم یسمعون هذه الآیات و تفیض عیونهم من الدمع فی حبّ الله و اولئک اقلّ من کبریت الاحمر فی هذه الایّام الّتی کان اسم الله بین النّاس حزیناً.

**هو العزیز الباقی القیّوم**

ذلک الکتاب یهدی الی الرّشد و جعله الله حجّة و ذکری لمن فی السّموات و الارضین لاریب فیه نزّل بالحقّ من لدن حکیم خبیر و فیه ما یهدی النّاس الی رضوان البقا و یقرّبهم الی الله ربّ العالمین و فیه فصّلت نقطة العلم و ظهرت کلمات الله بلسان عربی مبین کذلک نصرّف لکم الآیات و نلقی علیکم ما یهدیکم الی الله العزیز الحمید و فیه یامر الله عباده بالعدل الخالص و انّ هذا فضله علی الخلایق اجمعین یا قوم فاهتدوا

بهدی

\*\*\* ص 206 \*\*\*

بهدی الله و لا تتّبعوا هواکم و لا تکوننّ من المعرضین قل انّ الصّبح تنفّس من لدن علیّ عظیم قل انّ الشّمس اشرقت من لدن سلطان عزّ مکین ایّاکم ان لا تحزنوا فی شیء ثمّ افرحوا بفرح الله ثمّ ادخلوا فی جنّة القدس مقعد عزّ کریم ایّاکم ان لا تظنّوا بالله ظنّ السّوء و لا تشتروا یوسف الایمان بثمن قلیل و ادخلوا مصر الایقان بین یدی الله العزیز الجمیل ثمّ اعلموا بانّ لله کان عباد قبلکم و هاجروا مع صفوته و اجتمعوا علیهم المشرکین و وصل الامر الی مقام جاهدوا معهم حتی قتلوا کلهم و استشهدوا فی سبیل الله المقتدر العلیّ العلیم و منهم نبأ حسین بالحقّ حین الّذی خرج عن دیاره مع اهله و اصحابه کما سمعتم فی کل یوم و حین و احاطتهم جنود الکفر عن کل الجهات و منعوهم عن الرجوع الی حرم الله العزیز القدیر و قاموا علیهم عساکر الکفر و انقطعوا عنهم سبل الدخول و الخروج و انتم سمعتم کل ذلک عن هؤلاء المشرکین الّذین یعظون النّاس و لا یتّعظون فی انفسهم و یذکرون الله و اولیائه علی المنابر ثمّ فی انفسهم ما کانوا من المتذکّرین فلمّا اشتدّ الامر علی اصحاب الله جاهدوا باموالهم و انفسهم علی قدر الّذی توجّهت الیهم اعین ملأ الاعلی و تحیّرت ملئکة المقرّبین الی ان فدوا انفسهم و ارواحهم فی سبل ربّهم و ماسدّهم زخرف الملک و ما منعهم حبّ شیء فاسبقوا الی رضوان الله و رضائه بفرح عظیم و ارتقت ارواحهم بالرفیق الاعلی و قرّت عیونهم من مشاهدة الانوار فی مقرّ قدس کریم و انتم یا ملأ

\*\*\* ص 207 \*\*\*

المهاجرین هاجرتم فی سبل بارئکم و ما مسّتکم البأساء و لا الضّرّاء و ما نزل علیکم الضرّ علی قدر نقیر و قطمیر و سلکتم مناهج العزّ فی سفرکم هذا و استقبلوکم العباد فی کل بلد و شایعوکم من کل مدینة الی ان وردتم فی بقعة عزّ منیر ایّاکم ان لا تضیق صدورکم و لا تضیعوا حقکم و لا تمنّوا علی الله فی ایمانکم بل الله یمنّ علیکم فی ما هداکم الی نفسه و رزقکم لقائه و اصطفاکم بین الخلق اجمعین ثمّ اعلموا بانّ الله ماقدّر لاحد من شأن الّا فی اتّباع امره و انّ هذا لَشأن قد کان بین یدی الله عظیم و من دون ذلک لن یذکر عندالله ولو یحکم احد علی ما یطلع الشّمس علیها و انّ هذا لحق یقین ولو یامرالله احداً من الملوک بان یکنس فناء الّذی فیه یرفع اسمه هذا خیر له من ملک الاولین و الآخرین و انّ امره علی العباد هذا فضله علیهم من دون ان یحتاج الیه و انّه لغنی عن العالمین قل یا قوم لاتحرقوا ثمرات اعمالکم بنار ظنونکم و لا تکوننّ من المحتجبین قل انّ الله احصی ظنون انفسکم و ما کان فی صدورکم و عنده غیب السّموات و الارض ان انتم من الموقنین یا ایّها المهاجرین فاشکروا الله بارئکم و لا تغفلوا عمّا فضّلکم الله بین عباده و هداکم الی صراط عزّ مستقیم قدّسوا انفسکم و لا تتّبعوا هواکم و لا تعقّبوا الّذین ما جعل الله لهم من نور ثمّ اتّبعوا من جائکم بسلطان مبین و یتلو علیکم الآیات بلسان بدع ملیح ثمّ اعلموا بانّ الله قدّر لکم ما لا قدّر لاحد قبلکم بحیث یذکر

اسمائکم

\*\*\* ص 208 \*\*\*

اسمائکم فی ملأ العالین و هل یمکن فی الابداع مقام اعظم من ذلک لا فو ربّ العالمین اذاً فاستبشروا فی انفسکم ثمّ اصبروا فی امرالله و بما ورد علیکم فی سبیله و لاتکوننّ من المضطربین ستجدون اعمالکم عندالله فی کتاب الّذی لن یغادر فیه عمل العاملین اذاً تمّ اللّوح و ما تمّ اسرار القلم و بذلک نقول رضینا ربّنا بما قضیت و تقضی و نقول الحمد لله ربّ العالمین.

**هو العزیز الباقی العلیّ البهیّ الابهی**

ذکرالله فی شجرة القدس بقعة الّتی بارکها الله علی بقاع الارض الله لا اله الّا هو المهیمن القیّوم قد خلق الخلق لامن شیء بقدرته و قدّر لهم بعلمه ما شاء و اراد و هذا جود من عنده و فضل من لدنه ان انتم تعلمون و ارسل علیهم رسلاً و انزل معهم الکتاب لئلّا یضلّون عباده فی الارض ثمّ بهم یهتدون و فصّل فی الکتاب تفصیل کل شیء هدی و رحمة لقوم یؤمنون قل یا قوم اتّقوا الله و لا تفسدوا فی الارض و لا تکوننّ من الّذینهم بهدی الله لایهتدون و لاتکوننّ بمثل الّذینهم یذکرون الله بلسانهم ثمّ عن جمال المذکور هم محتجبون و یعبدون الله فی الصوامع و المساجد ثمّ عن طلعة المعبود فی ایامه هم یفرّون و اذا قیل لهم مَن الهکم یقولون الله ثمّ عن لقائه و آیاته هم معرضون کانّهم یعبدون الاسماء الّتی ما جعل الله لهم من سلطان و کذلک یعکفون علی الاصنام فی انفسهم و لا یشعرون و یذکرون الله ما لم یظهر علیهم بسلطانه و

\*\*\* ص 209 \*\*\*

اذا ظهر حینئذ علی اعقابهم ینقلبون و کذلک فاعرفوا هؤلاء یا هؤلاء ثمّ عن هؤلاء فاعرضون ثمّ اقبلوا الی الله بکلّکم ثمّ اشکروا بما اصطفاکم بین خلقه و ایّدکم علی امره و عرّفکم مظهر نفسه و علّمکم سبل العزّ و التّقی و آویکم فی شاطی المقدّس وراء قلزم الرّوح علی بقعة قدس محبوب و خرق عنکم الحجبات و طهّرکم عن الاشارات و ارتقیکم الی مقام الّذی سمعتم نغمات القدس عن لسان الله المهیمن القیّوم و ارسل علیکم نفحات ایامه الّتی قد ماتوا علی حسرتها عباد مکرمون فوالله لو کان لنا الف روح و الف جسد و نفدی فی سبیله لیکون قلیلاً عند عطایاه ان انتم تعرفون و کذلک قصصنا علیکم قصص الرّوح لتعرفوا فضل الله علیکم و لا تعزلوا انفسکم عن هذا الشأن المفتخر المحبوب و تستقیموا فی حبّ الله و مظاهر نفسه بحیث لا تزلّکم وساوس انفسکم و لا تحجبکم لومة اللّائمین عن هذا الصّراط الدّرّیّ الممدود الّذی نصبت علی جنّة القدس باسم الله العلیّ المتعالی المشهود ان یا ملأ البیان تذکّروا فی انفسکم بما اذکرناکم بالحقّ عن هذا القلم الدرّی المکنون و لا تحزنوا فی شیء و لا تلتفتوا الی الدّنیا و زخرفها و کلما لها و بها و علیها و التفتوا بما عندالله و انّه هو خیر لکم ان انتم الی شاطی هذا النّصح برجل الانقطاع تقصدون و کذلک صرّفنا لکم الآیات بالحقّ و انزلنا علیکم ما یبلّغکم الی رضوان القدس و تدخلون فیه باذن الله و انتم فیه تحبرون لا تحتجبوا یا ملأ البیان عن هذه النعمة الّتی

نزلت

\*\*\* ص 210 \*\*\*

نزلت من سماء القدس و انتم بعیونکم تشهدون ایاکم ان لا تکفروا بها بمثل امم القبل الّذینهم کانوا بآیات الله ان یجحدون و الرّوح علیکم و علی الّذینهم باحکام الله هم متّبعون.

[نیز در کتاب جلدسبز، ش36، ص50] **هو العزیز المحبوب**

فسبحان الّذی نزل الآیات بالحقّ لقوم یعقلون و انّها لتنزیل من لدی الله المهیمن القیّوم و منها تمّت حجّة الله و ظهر برهانه و لاح جماله و اتقنت کلماته لقوم یفقهون ان یا عبد فانذر الّذینهم احتجبوا عن لقائه فی ایامه ثمّ بآیاته هم یکفرون قل ویل لکم یا ملأ الغرور اَتصدّون النّاس عن سبل الله و انتم مسلمون و هل تقرّون بالله فی انفسکم ثمّ بآیاته انتم تلعبون اَ کان عندکم حجة اعظم من هذه فأتوا بها ان انتم صادقون هل یکون کتاب الّذی کان بین ایدیکم اعظم من هذا فسبحان الله فی ما انتم تظنّون قل کل الآیات نزلت من مهیمن قیّوم و کل العلامات ظهرت من لدنه و لا فرق بینهما ان انتم ببصر التّوحید تنظرون قل ان کان لدیکم برهان او حجّة او دلیل غیر هذا فاظهروهما و لا تصبرون قل انّ جمال العلم قد ظهر عن خلف حجبات مکنون قل انّ شمس الجمال قد اشرقت فی وسط الزّوال و انتم عنها معرضون یا قوم ارحموا علی انفسکم و لا تحتجبوا عن الّذی خلقتم للقائه ان انتم تعلمون اتنکرون فضل الله و انتم تشهدون اتفرّون عن الحق و انتم تنظرون و ان تنکروا انوار هذا الوجه فبایّ وجه تتوجّهون و ان تسدّوا هذا الباب علی وجوهکم فبایّ باب انتم تریدون خافوا

\*\*\* ص 211 \*\*\*

عن الله و لا تحرموا انفسکم عن هذه النفحات المرسل المحبوب و انتم ان تقبلوا او تعرضوا فی حدّ سواء عند الله العزیز القیّوم لن ینفعه ایمانکم و لا یضرّه اعراضکم ان انتم تشعرون ولکن یفوت عنکم ما لن تجدوه من بعد و لو انتم فی ازل الآزال تطلبون فی غیبته تتضرّعون و تبکون ثمّ تنوحون قوموا عن مراقد الغفلة و استضاؤا من هذا السّراج الّذی اوقد فی مصباح القدس و استضاء منه اهل السّموات و الارض ثمّ رجال الّذینهم فی حول العرش یطوفون اتّقوا الله و لا تدعوا کتاب الله وراء ظهورکم و کلمة الله وراء نفوسکم ان انتم تفقهون کذلک یجری الله سلسبیل القدس من یمین هذا القلم المحدود و یثبت به الحق و یبطل عنه الباطل ان انتم فی ظهوره تتفکّرون ولو یشاء یظهر منه اسرار لما کان و ما یکون و یظهر منه ما یفرض عنه الواح عزّ محفوظ کل ذلک لم یکن الّا بعد اذنه و هذا اللّوح یشهد باذنه لو انتم توقنون و الرّوح علیکم یا احبّاء الله بما اعرضتم عن الدّنیا و اقبلتم الی الله المهیمن القیّوم.

**باسمی البهیّ الابهی**

ان یا علی فاشهد بانّی ظهورالله فی جبروت البقاء و بطونه فی غیب السّماء و جمال القدم فی ملکوت البهاء و ساذج الرّوح فی قصر الاعلی و کل خلقوا بامری و یطوفنّ فی حولی و کل بامری لمن العاملین و کل سجدوا لوجهی و تمسّکوا بذیل عنایتی و لو لن یستشعروا بذلک فی انفسهم فی هذا الهیکل البدیع قل انّ هذه لنقطة الّتی منها فصّلت کلمات الله

و ظهرت

\*\*\* ص 212 \*\*\*

و ظهرت صحایف قدس تجرید و الواح عزّ حفیظ قل انّه لکلمة الله الّتی منها ظهرت النّقاط و الیها اعادت ثمّ بها تحدث فی الحین قل انّ منها ظهر البرهان فی کل الاعصار و تمّت کلمة الله و حجّته علی العالمین قل انّه لو یظهر بحرف لیکون ابدع عن کل ما ذکر فی الملک فی ازل الآزال و عن کل ما جری من القلم علی الواح عزّ مبین قل تالله انّها الاعلی عن کل ما تکلّمت بها السن القدس و تنطّقت بها اهل ملأ الاعلی و تفوّهت بها خلف سرادق العصمة اهل لحج المسبّحین قل تالله بنغمة منها تغرّدت الورقاء عن الافنان و لاح برهان الرّحمن بسلطان عظیم قل یا ملأ المغلّین قد جائکم عذاب الله و قهره اذًا موتوا من نار الّتی احدثها الله فی نفوسکم ثمّ اجعلوا اصابع الاعراض فی آذانکم ثمّ ارجعوا الی اسفل النّار فی قعر الجحیم قل انّها لصاعقة الله قد ظهرت من غمام القدرة و معها شهاب مبین لیمنع الشّیاطین عن استماع هذه الاسرار الّتی کانت تحت حجاب القدرة و یبعدهم عن التقرّب الی الله العزیز الحمید قل تالله لیس لاحد مفرّ فی هذا الیوم الّا بان یؤمن بهذا البرهان اللّایح الکریم و هذه الحجّة الکافی الاتمّ البدیع المنیع او یکفر بحجج الله من قبل و آیاته و رسله و صفوته ان انتم من العارفین قل لن یقبل الله الیوم من احد شیئاً ولو یسجده فی ابد الآبدین او یذکره بکل ما نزل من سماء العزّ فی زمن المرسلین الّا بان یدخل فی هذا السرادق الّذی ارتفع بالحقّ و دخل فی ظلّه اهل ملأ العالین و من لن یدخل فی ظلّ

\*\*\* ص 213 \*\*\*

هذا الوجه فقد خرج عن ظل الله و لن یستثن عن هذا الحکم احد من العالمین قل انّا کنّا بینکم فی سنین من الدهر و استرنا وجهنا عن کل بصر بصیر لئلّا یعرفنا من احد من اهل الارض و کان الله علی ذلک شهید و علیم فلمّا عادوا المشرکون ارفعنا برقع السّتر عن وجه الجمال و اظهرناه کالشّمس فی قطب الزوال فتبارک الله موجد الخلایق اجمعین قل قد جائت الفتنة من شطر الله المقتدر المتعالی العظیم و قد ظهر المیزان بالعدل و به یوزن کل الاعمال ان انتم من الشّاهدین قل یا ملأ الارض ان تریدوا ان تسمعوا نغمات الله فاسمعوا هذه النغمات البدیع الملیح و ان تریدوا ان تشهدوا جمال الله فاشهدوا هذا الجمال العزیز المنیر قل تالله لن یقدر الیوم احد ان یسمع ندائه الله الّا بان یطهّر اذناه عن کل ما سمع من النّاس و یحرق الحجبات باسرها و یدَع الدّنیا و من علیها فی ظلّه اذاً یقدر ان یقرب بسدرة العزّ و یسمع نداءالله عن نار المشتعلة من هذا الشّجر المرتفع المنیع ان یا علی قل تالله انّ الرّوح قد رجع بالحقّ فی هذا الجمال الازلی الابدی السرمدی الصّمدی الاحدی القدمی و یدعوکم الی الله العلیّ و بما نزل فی البیان من لدن سلطان عزّ عظیم و یبشّرکم برضوان الله و یهدیکم الی شاطی قدس کریم فاستبقوا یا قوم بهدایة الله و لقائه و لا تفعلوا به کما فعلتم برسل الله من قبل اتّقوا الله یا قوم و لا تکوننّ من المفسدین و یا قوم لا تمنعوا غمام الله عن فیضه و لا نسمة الله

عن هبوبها

\*\*\* ص 214 \*\*\*

عن هبوبها و لا جماله عن هذا الطراز المنیر اذاً فانصفوا فی انفسکم یا ملأ البیان ان لن تؤمنوا بهذه الآیات فبای شیء آمنتم من قبل ان انتم من المنصفین هل تؤمنون فی انفسکم بان تفعلوا بمثل ما فعلوا امم الفرقان فوا حسرة علیکم یا ملأ الغافلین اَنسیتم حین الّذی جائکم سلطان الرّسل باسم علیّ بالحقّ و معه بیضاء منیر و کتاب مبین و لوح عظیم اذاً قاموا علیه المشرکون باعراض الّذی لن یقاس بشیء عمّا خلق بین السّموات و الارضین و فعلوا به ما لا اقدر علی ذکره و لن یقدر ان یسمعه اذن الموحّدین کذلک نلقی علیک عمّا قضی من قبل لعلّ النّاس یستشعرون فی انفسهم و لن یفعلوا بعبده ازید عمّا فعلوا و یکوننّ من الرّاجعین الی الله الّذی الیه منقلبهم و مثویهم فی یوم الّذی فیه تحشر الخلایق اجمعین ان یا فارس الجلال ذکّر للعباد ما اشهدناک فی سفرک حین الّذی سافرت عن مشرق العماء الی مطلع البقا فی رفرف الاعلی و کنت بحبل القدس فی هواء الرّوح متحرّکاً قل انّا سافرنا الی ان بلغنا وراء جبل المسک فی بقعة السّنا شهدنا قوماً من المقدّسین حول هذه البقعة علی اسم من الاسماء موقوفاً و کانوا ان یقدّسوا الله عمّا ظهر فی عوالم الاسماء و الصّفات و عن کل ما یعرفه اعلی حقایق الممکنات مجموعاً اذاً قمنا فی مقابلة عیونهم و مکنّا بینهم و تجلّینا علیهم بطراز الله و کذلک کان الامر فی وادی العزّ بالحقّ مقضیّاً و کنّا فی تلک الحالة فی المدة الّتی لن یحدّ بالقلم بما سبقت رحمتنا

\*\*\* ص 215 \*\*\*

بالفضل علی العالمین جمیعاً لعلّهم یلتفتون بالّذی کانوا ان یقدّموه فی ایامهم و یعرفون بارئهم و مولیهم بعد الّذی کانوا ان یدعوه فی کل زمن قدیماً فلمّا وجدناهم متمسکاً بحبل الاسماء و غافلاً عن سلطان المسمّی سترنا الوجه عنهم و عرجنا عن بینهم و امضینا عنهم الی ان وردونا فی فاران القدس وراء جبل الیاقوت فی بقعة قدس محبوباً اذاً وجدنا قوماً کانوا ان یعبدوا الله بقیامهم و قعودهم و رکوعهم و سجودهم و توجّهنا الیهم بجمال قدس مشهوداً لعلّ یعرفون مولیهم القدیم و یشربون بلقائه و یدخلون فی ظلّ کان الوجه فیه کالشّمس عن افق العزّ مشروقاً فلمّا وجدناهم متمسکاً بحبل العبادات و غافلاً عن سلطان الممکنات الّذی بحرف منه شرعت شرایع الامر فی انهار الحکم اذاً ترکناهم فی هواهم و عرجنا الی مقاصد قدس مستوراً و سیّرنا فی هواء القرب الی ان وصلنا الی منتهی المقام فی الامکان وادی عزّ مبروکاً وجدنا قوماً من الموحّدین و کانوا ان یوحّدوا الله فی السّر و الجهر و یشهدوا صنع الله فی آفاق الممکنات و انفسهم و کذلک کان الامر بالحقّ مشهوداً کانّهم بلغوا فی التّوحید الی غایة القصوی مقام الّذی لن یطیر فوقه اجنحة اولی النّهی الّا ان یشاء الله ربّک و ربّ العالمین جمیعاً و کانّهم ما شهدوا من شیء الّا و قد شهدوا الله علیه مستویاً و قیّوماً و استقرّوا علی اعراش المشاهدة و المکاشفة و اکراس عزٍّ تفریداً و کانوا فی ذلک المقام الی ان جائهم الامتحان و الافتتان بما قدّر فی الالواح و کان من قلم القضا علی لوح

الامر

\*\*\* ص 216 \*\*\*

الامر مرقوماً اذاً هبنا علیهم بانفاس الرّحمن و ارسلنا الیهم رایحة القمیص من هذا الغلام لعلّ یجدون هذه النفحات الّتی کانت عن رضوان الله مرسولاً و وجدناهم فی صقع الغفلة عن هذه المرسلات الّتی بنفحة منها تقلّبت الموجودات الی ساحة قرب محموداً و بعد ذلک وردنا بنفسنا الحق بینهم بجمال قدس محبوباً لعلّ بوارق الوجه تذکرهم و تهدیهم الی الّذی کانوا ان یوحّدوه فی ایامهم و تدخلهم فی لجة الوصال مقام الّذی کانت اعین المقرّبین عن فراقه مدموعاً و مکنّا فوق رؤسهم شهوراً غیر معدوداً و سنیناً غیر محدوداً و ما وجدناهم فی اقلّ من الذّرة علی شعور کذلک احصینا اعمالهم فی هذا اللّوح الّذی کان علی فخذ الله حینئذ منصوباً فلمّا سبقت رحمتنا العالمین ما ترکناهم و حرکنا بعد اولی عن فوق رؤسهم و توجّهنا الی مقابلة عیونهم و صبرنا و مکثنا فی ذلک المقام فی مدّة الّتی کانت عن تحدید العالمین مرفوعاً لعلّ لایحرموا عمّا خلقوا له و کانوا ان یوحّدوه فی ایامهم و فی سنین معدوداً اذاً وجدناهم فی سکر من الامر و غفلة عن الّذی کانوا بحرف منه فی عوالم الاسماء مخلوقاً فلمّا وجدناهم فی تلک الحالة بکینا علیهم و علی وحدتی و غربتی و مضینا عنهم کمضی الصبا عن رضوان قدس معموراً الی ان وردنا فی وادی النبیل هذا المَعین الّذی منه یجری السّلسبیل علی هذا الاسم الّذی منه ظهرت ملکوت الاسماء و کان عن وصف العالمین منزوهاً و وجدنا قوماً استقبلونا

\*\*\* ص 217 \*\*\*

بوجوه عزّ درّیّاً و بهیاکل قدس احدیّاً و کان بایدیهم اعلام النّصر و کان مکتوب علیها من قلم یاقوت حمریّاً تالله هذه لاعلام نصرالله الّتی کانت بدوام الله فی ظل هذا الاسم مرفوعاً و اولئک کانوا ان یحبّوا الله فی سرّهم و جهرهم کانّهم ما اطّلعوا بغیر ذلک و ما کان دونه عندهم مسموعاً و کانوا ان یعبدوا الله فی سرّ السّرّ علی هذا السرّ المجلّل بالسّتر علی الرمز الخفی مرموزاً و کذلک اشهدناهم و احطنا امرهم الّذی کان فی کلمات الله ممدوحاً و کان اعمالهم و انفسهم صارت نفس امرالله من دون فرق و فصل مفصولاً و کانوا ان یذکروا الله فی هذه الکلمة الاتمّ الاکبر الاعلی الابهی فی هذا المقام الّذی کان عن الجهات مقطوعاً اذاً ناد المناد فسوف یبعث الله من یدخل النّاس فی ظل هذه الاعلام بسلطنة من عنده و قدرة من لدنه لیکون الفضل فی هذا الفصل عن رضوان الکلمة علی العالمین منزولاً کذلک نلقی علیک ما شهدنا فی سفرنا هذا لتطّلع بذلک علی الاسرار الّتی کانت فی سرادق الامر خلف حجاب النّور بالحکمة مستوراً قل یا قوم اتّقوا الله ثمّ اعرفوا الّذی جائکم من قبل فی قمیصه الاخری ثمّ اسمعوا نغماته من هذه النغمات الّتی کانت علی لحن الله بین العالمین مرفوعاً قل تالله ان لن تعرفوه فی هذا الجمال و لن تسمعوا آیاته من هذه الآیات لن یصدق علیکم عرفان نفسه فی یوم الّذی جائکم بالحقّ و یاتیکم بما وعدتم به فی الواح قدس محفوظاً قل یا قوم هذا غلام الله و عبده

و خادمه

\*\*\* ص 218 \*\*\*

و خادمه و حجّته و سلطانه و جماله و عزّه و کبریائه و برهانه و دلیله و فضله علی اهل السّموات و الارض و کذلک کان الامر حینئذ من سماء الامر علی هذا اللّوح بالحقّ مسطوراً فمن شاء فلیسرع الی محضر الله بقلبه او برجله فمن شاء فلیرجع الی قهر کان من نار الکفر بامر الله موقوداً هل یقدر احد بان یعترض بهذه الآیات و یدّعی الایمان فی نفسه لا فو الّذی نفسی بیده بل یکون مشرکاً بالله و آیاته و رسله و صفوته و بذلک یشهد هذا اللّوح الّذی ینطق بالحقّ و من ورائه لسان قدس مشهوداً و ان یمسّک الذّلّ لاسمی فاصبر و لا تحزن و توکّل علی الله ربّک و انّه یکفیک عن العالمین جمیعاً و ان رأیت اسم الله جواد فانشر کتابک بین یدیه لیقرّ به بقلبه و لسانه ثمّ ذکّره من لدنّا بذکر جمیلاً ثمّ ذکّر الّذی کان معه لیکون ذکر الله علیها و علی النّاس بالحقّ مسبوقاً ثمّ ذکّر الّذینهم کانوا فی ارضک من الّذینهم آمنوا بالله و کانوا علی الحبّ مستقیماً و الرّوح و النّور و البهاء علیک و علی من معک من کل صغیر و کبیراً.

ملّا زین العابدین فی النّون و الجیم **هو السّلطان المقتدر العزیز المنّان**

ذکرالله فی شجره الفردوس الله لا اله الّا هو العزیز المقتدر العلیم الّذی قدّر مقادیر الامر فی الواح عزّ حفیظ و بیده ملکوت کل شیء و انّه علی کل شیء قدیر له الجود و الفضل و له القدرة و العدل یختصّ من یشاء بامره و انّه کان بکل شیء محیط ان یا جمال القدس فی

\*\*\* ص 219 \*\*\*

کلمة الاکبر فاخرق الحجبات و لا تخف من احد فتوکّل علی الله العزیز المتعالی الحکیم فالق علی النّاس ما القیناک عن وراء قلزم القضا و لاتأخّر فی اقل من آن و لا تکن من الصّابرین فاخرج عن حجبات النّور بطراز الله ثمّ اطلع عن افق القدس بانوار عزّ مبین و ان مسّتک البأساء و الضّرّاء فی حبّی لاتحزن و انّ هذا من سنّتی علی المرسلین فاذکر للعباد ما یقلّبهم الی شطر قدس مکین ثمّ حدّث النّاس نعمة ربّک و ان یعترض علیک هؤلاء المشرکین قل تالله انّ روح القدس قد ظهر فی رداء قدس بدیع و انّ الحصاة تسبّح حینئذ فی هذا الکفّ المقدّس المنیر و قد رجع النّداء فی هذه الشّجرة المبارکة الّتی رفعت علی جبل المسک و انّ هذا لفتنة عظیم قل هذا لکهف الّذی فیه آووا فتیة البقا اذ قالوا ربّنا آتنا من لدنک رشداً و انّک انت الغفور الرّحیم و سمعنا ندائهم و آویناهم فیه و جعلناهم تذکرة للعالمین قل هذا لغار الّذی به حفظ محمد رسول الله عن ایدی المبغضین و انّ هذا لفلک الّذی الیه صعد ابن مریم بالحقّ ان انتم من العارفین قل انّا آمنّا بالله و بما نزل علینا و بما نزل علی رسل الله من قبل و بما نزل علی علیّ قبل نبیل قل انّه لسلطان الرّسل و خلق الله بحرف منه کل من فی السّموات و الارض ان انتم من الموقنین قل انّا کنّا فی خلف سبعین الف حجاب و سترنا الوجه لئلّا یطّلع علیه احد من العالمین فلمّا حبسونا المشرکون کشفنا الوجه و اظهرناه کالشّمس

عن خلف

\*\*\* ص 220 \*\*\*

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

**هو العزیز**

حمد محبوب لن یعرفی را لایق و سزا است که جمیع من فی السّموات و الارض را به حرفی از ظهورات متظهّره من القلم خلق فرموده و کذلک الی آخر لاآخر خلق خواهد فرمود فتعالی ذکره عن کل ذکر شامخ عالی منیع

\*\*\* ص 221 \*\*\*

فتباها من کل وصف بالغ بدیع و بعد آنکه مکتوب آن جناب مشعر بر احتراق از فراق بود فوالله حق لکل حبیب بان یبکی و یضجّ فی فراق المحبوب الصّبر ممدوح الّا علی المحبوب و الصیحة مذموم الّا علی المقصود ولکن جذب و شوق و اشتیاق در هجر و فراق بیشتر ظاهر است چه که عذب وصل محتمل آن است که نار طلب را مخمود نماید چنانچه در بعضی که در این سفر قرب و لقا تقرّب جسته‌اند بالمرّه محتجب مانده‌اند بلی آنکه لم‌یزل و لایزل از خمر بی‌زوال وصال مرزوق شود و نیفسرد چنین وجود اقل از کبریت احمر بوده و خواهد بود ولکن امیدواریم که آن جناب در نهایت بعد به منتهی رتبه قرب فائز شوید و از کأس اسرار امرالله که تا حین از جمیع نفوس مستور بوده مشروب و محظوظ شوید و بر بساط قدس تمکین مستقر و مستقیم شوید کل ذلک من فضل ربّک الواحی در این ایام نازل و ذکر آن جناب منزول ولکن چون کاتب موجود نبود که سواد نماید لهذا ارسال نشد تا بعد قضای الهی چه اقتضا نماید و السّلام و الرّوح علیک و علی من معک 152.

[نیز در کتاب جلدسبز، ش36، ص62]

جناب سید جعفر فی ایّ ارض کان  **هو العزیز الغالب القادر**

هذا لوح نزل بالحقّ من لدن عزیز قدیراً و قدّر فیه مقادیر الامر من قلم قدسٍ منیعاً و ینطق بالحقّ فی جبروت البقا و لو یعترض علیه کل من فی الارض جمیعاً قل انّ الّذینهم آمنوا بالله و بما نزّل من عنده اولئک علی هدی من ربّهم و ذکر عظیماً و تتلقّهم ملئکة الامر و تبشّرهم

برضوان

\*\*\* ص 222 \*\*\*

برضوان کان فی علی الفردوس مفتوحاً قل یا ملأ الارض اسمعوا ندائی و لا تکفروا بآیات الله بعد الّذی نزلت بالحقّ و لاتکوننّ جباراً شقیّاً هو الّذی ینصر من یشاء بجنود السّموات و الارض و یدبّر الامر کیف یشاء و من اولی من الله سلطاناً و اصدق قولاً و انّه یقلّب اللّیل بالنهار و ینزل مقادیر کل شیء و انّه کان علی کل شیء قدیراً ثمّ اعلم بان حضر بین یدینا فی هذا السّجن کتابک و اطّلعنا بما فیه و اجبناک بهذه الآیات الّتی جعلها الله حجّة لمن فی الارض جمیعاً و انّ ما ذکرت بحدث ما اخبرناک من قبل ذلک حق من لدن حکیم خبیراً ولکن انّک انت لا تلتفت بذلک و بما عند النّاس فتوجّه الی وجه عزّ جمیلاً ثمّ اعلم بانّ کلّما اخبرناک حق من عندالله ظهر و یظهر و انّا کنّا علی کل شیء علیماً و سیظهر من ورائه فتنة تنفطر عنها کل من فی السّموات و الارض الّا الّذینهم صعدوا بکلهمم الی جمال عزّ بهیّاً و انّک انت لا تضطرب بذلک ثمّ اطمئن بهذا اللّوح الّذی نزّل بالحقّ من سماء عزّ علیّاً قل انّا آمنّا بما نزل علینا فی هذا اللّوح و بما نزل علی موسی و عیسی و بما نزل علی محمد رسول الله و بما نزل علی علیّ قبل نبیل من آیات قدس منیعاً و لا نفرّق بین احد منهم و انّا کنّا علی صراط مستقیماً و لو یأخذک الذلّة لاسمی لا تحزن ثمّ اصبر فی نفسک و توکّل علی الله و کن علی الامر بصیراً قل انّا کنّا بینکم فی سنین عدیداً و ما عرفنا احد منکم حتی جاء الوعد و قضی الامر من مقتدر حکیماً فلمّا دخلنا فی السّجن اظهرنا الوجه و کشفنا الحجاب بسلطان مبیناً

\*\*\* ص 223 \*\*\*

و کذلک اذکرنا لک ما نزل حینئذ بالحقّ و اظهرنا ما هو المستور فی قناع قدس رقیقاً ثمّ اعلم بانّ المشرکین قد کفروا بنعمة الله و اعرضوا عن صراط عزّ رفیعاً قل یا ملأ البیان اَحسبتم فی انفسکم بان تترکوا ان تقولوا آمنّا و لن یاتکم الفتنة من طرف عزّ قریباً تالله انّ هذه لفتنة الّتی بها یفرّ الموحّدون فکیف هؤلاء و کان الله بکل شیء حسیباً و لن یخرج عنها الّا من تمسّک بهذا الخیط الدّرّی و کان الله علی ذلک شهیداً بلّغ النّاس بما استطعت و لا تلتفت الی یمینک و شمالک و توصّل بهذا الرکن الّذی قد کان علی الامر شدیداً و لقد ارسلنا الیک ما نزّل فی السّجن و انّ حرفاً منه لاعظم عن خلق السّموات و الارض و بها تمّت حجة الله و برهانه و دلیله و آیاته علی کل صغیر و کبیرا 152.

جناب احمد فی الصّاد  **هو الفرد العزیز العالی المنیع الرّفیع**

تبارک الّذی بیده ملکوت ملک السّموات و الارض و انّه کان بکل شیء علیماً له الجود و العظمة و له الاقتدار و السّلطنة و له العزّة و الرّفعة و له القوة و القدرة یؤتی الملک لمن یشاء و ینزع الملک عمّن یشاء و یهب لمن یشاء ما یشاء انّه کان بکل شیء علیماً قد خلق کل من فی السّموات و الارض بمشیته و یخلق کیف یشاء بارادته و انّه کان علی کل شیء محیطاً قل انّه سیظهر کما ظهر بالحقّ و لن یحدّ بحدّ و لن یشیر باشارة و لن یحجب بحجاب یظهر کیف یشاء لمن یشاء و نحن علی ذلک شهیداً ان یا ایّها المؤمن بالله قد حضر بین یدینا ما وجدنا عنه روایح الله عن

شطر

\*\*\* ص 224 \*\*\*

شطر قدس کریماً الّذی اظهره الله من قلم اسمه الحسین فی مقعد القدس و القی الیه من کلمات عزّ منیعاً فاعلم بانّ حرفاً منه لاعزّ عن خلق السّموات و الارض و هذا لمن کان علی الحق بصیراً و فیه سطر اسرار الامر من قلم قدس خفیّاً و لن یبلغها الّا الّذینهم انقطعوا الی الله و کانوا علی فطرة قد کان علی الحق مستقیماً و فی حرف منه کنز اسرار العلم و الحکمة من لدن عزیز حکیماً و انّا لو نرید ان نفسّر حرفاً منه لن تکفیه الالواح و لن یتمّه الاقلام و لن یحمله کل رقّ منشوراً لانّ لکل حرف منه تأویل و لکل تأویل بطن و لکل بطن ابطن و رموز و اشارات الی ماشاءالله کذلک کان الامر عن یمین العرش حینئذ مقضیّاً و انّا منعنا عن ذکرها لما بدت البغضاء فی صدور الّذینهم یدّعون الایمان فی انفسهم و کانوا علی طغیان کبیراً و انّک انت فاخرق الحجبات ثمّ اخرج عن خلف السّبحات بیقین قویّاً لئلّا یحجبک الاشارات کما احتجبوا بها ملأ الفرقان بذکر الختم فی کتاب عزّ حفیظاً الّذی نزل علی محمد رسول الله من لدن سلطان عزّ مبیناً فاعلم بانّ الحق کان بنفسه حجة لمن فی السّموات و الارض و لن یحتاج بدلیل و لا برهان ان انت بذلک خبیراً و اذا اراد ان یعرّف نفسه للعباد یظهر بحجة یعجز عنها کل من فی السّموات و الارض لیکون الفضل من عنده علی العالمین مشهوداً و من دون ذلک لن یعرفه احد و لن یتمّ الحجة علی احد و کذلک قدّر مقادیر الامر من قلم الّذی کان بالحقّ علیماً و لذلک نزلنا علیک

\*\*\* ص 225 \*\*\*

من حکمة القدس و صرّفنا لک الآیات لتجذبک من نغمة کانت فی هذا الرّضوان مرفوعاً و ان ترید ان تعرف رشحاً من اسرار الّتی کانت فی هذا البحر مستوراً فاعرف بانّ هذا الحسین الّذی وعدتم به بعد القائم و کان فی کل الالواح مذکوراً و ظهر بین الاعدا بطراز الّذی خضعت له کل الاعناق من کل ذی شوکة عظیماً و احبّ اثر الله علی شأن الّذی ظهر منه و هذا من برهانه عن الخلایق جمیعاً قل تالله انّه لشابّ فی حبّ الله و رضیع بما یشرب من لبن الّذی کان عن سماء القدس منزولاً و انّه لشابّ فی العلم و الحکمة بما علّمه الله من اسرار علم مکنوناً و به یمتحن الله عباده الّذین یدّعون الایمان من کل صغیر و کبیراً و لن یقبل من احد ایمانه الّا بان یدخل فی هذا المقام الّذی کان فی ازل الآزال محموداً فمن اقبل الیه فقد اقبل الی رسل الله من قبل فمن اعرض عنه فقد اعرض عن جمال اسم علیّاً فسوف تجد اعراض العباد عن هذا النّور الّذی اشرق عن افق قدس بهیّاً بعد الّذی ظهر بآیات الّتی ینصعق عنها کل من فی السّموات و الارض الّا من شاء ربّک و هذا ما قضی بالحقّ فی صحایف عزّ کریماً فطوبی لمن لایزلّ عن هذا الصّراط و لن یصدّه وساوس الشّیطان و لو یعترض علیه کل مذنب اثیماً کذلک فاعرف کلما ذکر فی لوحک ثمّ استر هذه اللئالی فی صدرک و لا تنشرها بین یدی کل مغلّ عصیّاً و ان وجدت قلباً طاهراً فالهمه

ما الهمناک

\*\*\* ص 226 \*\*\*

ما الهمناک من هذه الاسرار الّتی کانت فی حجب الامر مقنوعاً و الّا فاسترها غایة السّتر و لا تفش بین یدی الّذین اتّبعوا الشّیطان فی انفسهم و کانوا علی البغض شدیداً اذاً فاشکر الله بما ارسلنا الیک من روایح القدس و القیناک قول الحق و الهمناک ما کان النّاس عنه محجوباً قل انّا کنّا بین یدی العباد فی شهور و سنیناً و ماعرفنا من احد و کذلک کان الکل فی حجبات غلیظاً و لمّا عادوا علینا المشرکین و جعلونا مسجوناً فی تلک الارض لذا اظهرنا نفسنا الحق رغماً لانفهم و لکل منکر شقیّاً و الرّوح و التّکبیر و البهاء من لدنّا علیک و علی روحک و قلبک و علی الذینهم کانوا فی رضی الله سریعاً 152.

[نیز در کتاب جلدسبز، ش36، ص66]

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

ذلک الکتاب نزل بالحقّ من لدن سلطان عزّ مبیناً انّه لاریب فیه هدی للعالمین جمیعاً قل یا قوم آمنوا بالله و بما انزل علی العلیّ بالحقّ و بالّذی یاتی فی ظللٍ منیعاً و یا قوم لاتفتروا علی الله و لا تفرطوا فی امره ثمّ اسلکوا علی صراط قدس سویّاً ان یا اهل السّموات و الارض اسمعوا نداء الله عن هذه الشّجرة المنبتة المرتفعة المبارکة الازلیّة الاحدیّة الّتی کانت علی طور العزّ باذن الله مرفوعاً قل انّ شجرة الامر تنطق فی صدری ان انتم بسمع الله سمیعاً قل تالله انّ روح الامر قد اخذ زمام السّتر عنّی و اظهرنی بالحقّ و هذا ما قدّر من لدن مقتدر قدیراً قل انّ روح الامین ینطق فی هذا الرّضوان و یدعو الکل

\*\*\* ص 227 \*\*\*

الی جمال قدس عزیزاً و یبشّر النّاس بلقاء الله فی هذا الرّوح الّذی کان عن افق الفضل لمیعاً فاستمعوا یوم ینادی المناد من شطر اسم علیّاً اذاً تجدون الصیحة بالحقّ بین السّماء و الارض و یأتی الله علی غمام القدس و فی حوله من الملئکة قبیلاً ان یا ملأ البیان اذا ادرکتم لقاء الیوم فاسرعوا الیه و لا تسئلوا عنه عن کل مکّار اثیماً و ذی علم علیماً قل ایاکم ان لا تفعلوا به کما فعلتم بالنقطة حین الّذی ظهرت بکتاب مبیناً خافوا عن الله و لا تفسدوا فی امره و لا تردوا علیه ما وردتم علی عبده هذا و انّ ذلک خطأ قد کان فی امّ الکتاب کبیراً قل یا ملأ البیان اَتفعلون بمثل ما فعلوا امم الفرقان من قبل فویل لکم بما اتّخذتم البغی لانفسکم سبیلاً قل انّ ملأ الفرقان قالوا انّا آمنّا بالله و بما نزل علی محمد رسول الله الی ان جائتهم الفتنة عن شطر عزّ قریباً و ظهر علیّ بالحقّ بکتاب قدس حفیظاً اذاً کفروا بالله و اشرکوا بنفسه و اعرضوا عن نعمة الّتی نزلت بالفضل من سماء قدس بدیعاً کما فعلوا هؤلاء فی هذا الزمان بهذا العبد بعد الّذی جائهم ببرهان من الله و الواح عزّ منیراً قل فوالله لن ینفع الیوم احد ایمانه الّا بان یدخل فی هذا الشّاطی الّذی یسمع فیه نداء الله عن وراء الحجبات و تغنّ فیه الورقاء بکل لحن بدیعاً ثمّ اعلم بان حضر بین یدینا کتابک و اخذناه بانامل الفضل و بذلک مننّا علیک لتکون بالله ربّک شاکراً و رضیّاً ذکّر النّاس بما اذکرناک به بالحقّ لتکون

فی دین الله

\*\*\* ص 228 \*\*\*

فی دین الله قویماً قل تالله انّ هذا لجبل القدس لن یحرّکه عواصف الغلّ و لا قواصف البغضا و تنطق علیه الشّجر بانّی انا الله لا اله الّا هو و انّه کان بکل شیء شهیداً فاخرج عن حجبات الوهم و الهوی و توجّه الی شطر البقا فی هذا القضا و توکّل علی الله ربّک و انّه یکفیک عن کلّ العالمین جمیعاً و ان یمسّک الحزن لاجلی لا تحزن ثمّ استقم علی حبّک و کن فی نفسک علی الحق مستقیماً قل تالله تنشقّ سموات الظّنون من فتنة الّتی تأخذ کل صغیر و کبیراً و یندکّ جبال الاوهام من هذا الفتی الّذی طلع عن افق الله ببرهان عظیماً و انّک انت فاستر هذا اللّؤلؤ فی صدف صدرک ولو امرناک بالذّکر و انّ فی ذلک لحکمة منیعاً فاذکر لمن تجد رائحة الرّوح عنه ثمّ استر عن الّذین اتّخذوا الههم هواهم و کانوا عن البصر عمیّاً کذلک امرناک ثمّ نهیناک ثمّ القیناک لتکون علی صراط عزّ سویّاً قل تالله انّ هذا لصراط الله لمن فی السّموات و الارض و ضیائه لمن فی جبروت الامر و الخلق و برهانه للعالمین جمیعاً قل انّ المشرکین لمّا تجاوزوا عن حدّهم لذا اظهرنا نفسنا الحق لتکون الحجة علیهم بلیغاً و الرّوح علیک و علی الّذینهم توجّهوا الی الله بانفسهم و اموالهم و کانوا علی الامر قویا 152.

جناب احمد قلی فی الصّاد  **هو العزیز**

شهدالله انّه لا اله الّا هو و انّ نقطة البیان عبده و بهائه و هذا ما نزل من لدی الله فی یوم الّذی فیه استوی جمال الهویّة علی عرش عظیم قل تالله لو یقرّون اهل البیان بهذه الکلمة الّتی نزلت

\*\*\* ص 229 \*\*\*

بالحقّ من لدن عزیز حکیم لتکفیهم عن کل ما یشهد و یری و کان الله علی ما اقول شهید لانّ فیها سترت اسرار الله ان انتم من العارفین و لن یطّلع بها احد الّا من شاء ربّک الرّحمن الرّحیم فسوف تجد المشرکین ینکثون عهدالله فی هذا البهاء الّذی ظهر بالحقّ بآیات قدس قدیم الّتی بحرف منه تنفطر سماء الغلّ و تنشقّ ارض البغضا و تندکّ جبال انفس المشرکین قل تالله الحق انّه لمحک الله به یفرق کل امر حکیم و به یوزن کل شیء بقسطاس عز مستقیم و به یبرء الاکمه و الابرص و کل مریض و سقیم قل یا قوم خافوا عن الله ثمّ ارحموا علی انفسکم و لا تکوننّ من المعرضین عن الّذی جائکم بآیات بیّنات و یدعوکم الی الله مولیکم و یمنعکم عن هواکم و یرزقکم فی کل حین من هذه الثّمرة الجنیّة الاحدیّة الّتی ظهرت من سدرة قرب منیع و بعد قد رأینا ما ظهر منک فی کتابک و اطّلعنا بما فیه کانّک اشتکیت عن الفراق و هذا ما تتدمّع منه اعین المقرّبین ولکن انّک انت لا تحزن عن ذلک ثمّ ارض بما قضی الله لنا و لک و کن فی صبر منیع و لو شاءالله لیکشف جماله لک و یرزقک لقائه فی نومک و یقظک و انّه علی کل شیء قدیر و انّک انت فاصبر فی کل الامور فتوکّل علی الله ربّک و انّه هو ینصرک بالحقّ و یرفعک الی مقعد عزّ مکین و الرّوح و العزّ و البها علیک و علی الّذینهم توکّلوا علیه و کانوا من المتوکّلین و الحمد لله ربّ العالمین 152.

جناب ملّا علی فی الصّاد  **هو العزیز**

ان یا علی

\*\*\* ص 230 \*\*\*

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

\*\*\* ص 231 \*\*\*

فاعرف فی نفسک بان لاینبغی لاحد بان یؤخّر سبل الخیر بعد استطاعته و انّ هذا لَحق مسطور فی هذا الرقّ المنشور قل تالله انّه لبیت المعمور قد ارتفع بالحقّ من لدی الله العزیز المشکور و یطوف فی حولها اهل ملأ الاعلی ثمّ الّذینهم سمعوا نداء الله فی هذا الطّور لانّه هو اصل الظّهور و تجلّی الجود من الله العزیز السّلطان الرّحیم الکریم الغفور کذلک اذکرناک فی هذا اللّوح لیقرّ به عینک و توقن بانّا ما نسینا الّذینهم آمنوا بالله و آیاته ثمّ بحجّته و برهانه ثمّ بعزّة و سلطانه ثمّ بجماله و اجلاله و کانوا الی مقاصد العزّ هم قاصدون و الرّوح علیک و علی الّذینهم اتّبعوا حکم الله فی کل امر و حدود 152.

جناب رضا فی الصّاد  **هو الغالب العلیم**

ان یا رضا قد حضر بین یدینا کتابک و انّا کنّا آخذین و عرفنا بما فیه من کلماتک و انّا کنّا عالمین فاشهد بانّه لا اله الّا هو العزیز القیّوم و بانّ علیّاً قبل نبیل لسلطان الرّسل و کتابه امّ الکتاب و لوحاً منه یکفی فی الحجیّة کل من فی السّموات و الارض ان انتم تعلمون ان یا رضا فاصبر فی نفسک اذا اتاک امر محتوم و لا تضطرب فیه و لا تسئل عنه من احد ثمّ افتح عیونک لتعرف ما ارادالله فی هذه الایّام الّتی فیها تتغیّر الوجوه و یرفع فیها ضجیج المغلّین و یظهر کل امر مکنون من لدی الله المقتدر القادر العزیز المحبوب و انّک انت کنت بین یدینا فی سنین معدودة و سمعت نغمات الله عن هذا اللحن المبارک

العلی

\*\*\* ص 232 \*\*\*

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

جناب حسین فی الصّاد **هو العزیز الباقی**

ان یا حسین ان اشهد بنفسک ثمّ بلسانک ثمّ بقلبک ثمّ بذاتک بانّه

\*\*\* ص 233 \*\*\*

لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل محمد مظهر جماله و مطلع اجلاله و معدن وحیه و منبع علمه لمن فی السّموات و الارضین و به ثبت التّوحید و ظهر جمال التفرید و غنّت الورقاء علی افنان سدرة البقا بانّه لا اله الّا هو الرّحمن الرّحیم ثمّ اعلم بان حضر بین یدینا کتابک و اطّلعنا بما فیه و انّا کنّا عالمین و اجبناک بهذه الآیات الّتی یعجز عنها العالمین قل یا قوم خافوا عن الله و لا تفسدوا فی الارض و لاتکوننّ من المفسدین و اذا نزلت علیکم آیات الله لا تتّخذوها هزؤاً و لا تکوننّ من الظّالمین ثمّ اعلم بانّا ما اردنا ان نظهر وجهنا لاحد کما کنّا بین العباد و ما عرفنا من احد و کنّا فی ستر عظیم ولکنّ المشرکین لمّا حبسونا فی هذا السّجن البعید لذا کشفنا حجبات السّتر و اظهرنا الوجه کالشّمس المشرق المنیع لیحترق بذلک اکباد المغلّین و یزداد ایمان الموحّدین قل تالله من سلطان القدم قد نزل علی هذا القلم کلمة تنفطر عنها السّموات و الارض الّا من شاء ربّک العزیز الباقی المنیع کذلک غنّت الورقاء علیک لتطّلع بما هو المستور عن کل ذی بصر بصیر و تکون ثابتاً فی امر ربّک و امیناً فی رسالته و تسرّ فی ذاتک و نفسک و تکون علی الصّراط بیقین مبین ثمّ اعلم بانّا ما نسیناک من قبل و ما انسیناک فی هذا السّجن الّذی کان خلف جبال عظیم و نسئل الله بان یوفّقک علی الامر و یرفعک الی مقعد القدس مقر امین بحیث لن یزلّ قدمک عن امر الّذی لن یقوم معها شیء و کان اعظم من کل عظیم و الرّوح و النّور و العزّ و السّنا علیک و علی من معک من یومئذ

الی یوم

\*\*\* ص 234 \*\*\*

الی یوم الدّین 152.

**هو العزیز**

معلوم آن جناب بوده که لم‌یزل مقصود از آفرینش معرفت حق بوده و خواهد بود و این معرفت منوط به عرفان انفس عباد بوده که به بصر و قلب و فطرت خود حق را ادراک نمایند چه که تقلید کفایت ننماید چه در اقبال و چه در اعراض اگر به این رتبه بلند ابهی فائز شوی به منظر اکبر که مقام استقامت بعد از مجاهده فی الله است واصل خواهید شد این است دستور العملی که خواسته بودید و به این دو کلمه که از جواهر حکم بالغه الهیه است اکتفا شد ولو یلتفت بها احد لیستغنی عن کل من فی الوجود و کفی بالله شهید.

جناب محمد حسین فی الصّاد  **هو العزیز**

ان یا عبد فاشکر الله بما تجلّی الله لک مرّة اخری لیظهر لک الاسرار فی قمص الدّرّی فی هیکل الابهی قل تالله انّه قد کان شدید الامر فی جبروت الاعلی ثمّ استوی علی العرش فی لاهوت البقا قل یا ملأ الارض اًفتمارونه فی ما شهد و رأی من آیات ربّه فی ملکوت الاسنی قل تالله لن یزلّ قدم القدس ولو یعترض علیه کل من فی السّموات او علی الارض الادنی قل انّه صعد مرّة فوق سدرة المنتهی عند شجرة القصوی و مرّة الی مقام القرب خلف سرادق القدس فی غیب العماء مقام الّذی انقطع عنه عرفان اولی النّهی کذلک غنّت الورقاء فی ما ظهر و اخفی لیهتدی به اهل الهدی و یزید الغلّ لمن کفر و اشقی ثمّ اعلم بان حضر فی مقعد القدس کتابک و اطّلعنا

\*\*\* ص 235 \*\*\*

بما فیه و اجبناک بهذا الجواب لتعلم بانّ ربّک ما نساک فی حیوتک الاولی و کذلک لن ینساک فی قیامة الاخری و نزل علیک من آیاته الکبری من هذا المنظر الاحلی و قدّر لک من قلم الرّوح ما لا یعرفه احد فسبحان ربّک الاعلی و ارسل علیک الرّوح و علی من معک من اهل التّقی قل فسبحان ربّی الاعلی 152.

حسن فی الصّاد  **هو العزیز**

هذا کتاب نزّل بالحقّ من لدن عزیز حکیم لاریب فیه انّه نزل بالحقّ من لدی الله العزیز الفرید و جعله الله من عنده حجّة بالغة و کلمة باقیة بین السّموات و الارضین و انّه لهدی و ذکری من عنده علی العالمین ان یا عبد فاشهد بما شهد الله فی ذاته بذاته بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل محمد لسراجه و ضیائه و ذکره و بهائه لمن فی الارض اجمعین و به یبصر کل بصیر و یعرف کل عارف و ینطق کل ناطق و یوقن کل موقن علیم و من اوتی بصر الرّوح من الله یشهد بانّ کل ذلک حق لاریب فیه و انّا کنّا علی یقین مبین و کذلک شهد الله و ملئکته و رسله و صفوته ان انتم من السّامعین ان یا عبد فاشکر الله بارئک بما نزل علیک فی هذا اللّیل من کلمات عزّ منیع الّتی بحرف منها خلق کل من فی السّموات و الارض ان انت من العارفین و انّک انت فافتح عیناک ثمّ تفرّس فی آیات الله وحدها بقوة و لاتکن من الممترین کذلک وعظک الله فی لوحه و قضی بالحقّ لتکن من الموقنین

فافرح

\*\*\* ص 236 \*\*\*

فافرح یا عبد بما انزل علیک کتاب کریم من لدن عزیز خبیر و کذلک یمنّ الله علی من یشاء من عباده و یختصّ من یشاء برحمته و انّه لذو فضل عظیم و الرّوح و البهاء علیک و علی عباد الله الموحّدین 152.

**هو العزیز**

شهدالله انّه لا اله الّا هو العزیز القیّوم و شهد بانّا اجبنا محمداً عبدنا من قبل و من بعد و انّ ذلک ما نزل علی لوح قدس محفوظ ولکن انت ما رضیت بما قدّرناه لک و احتجبت عن الله ربّک بحیث ما عرفته بعد الّذی کنت معه فی سنین و شهور اذاً فاخرق حجبات الوهم و تمسک بهذه العروة الدرّی المحبوب بشّر فی نفسک و لا تحزن عن شیء و کن بقلب مبسوط بحیث لن یقبض ابداً ثمّ عاشر مع احبّاء الله بفرح و سرور کذلک یعظک الله و کل عبد محمود 152.

**هو السّلطان العزیز القیّوم**

سبحان الّذی نزل الآیات علی لحن بدیعاً و ظهر حجته و لاح برهانه علی شأن الّذی یعجز عنها کل ذی علم علیماً و ینطق بالحقّ فی جبروت الامر و الخلق و یدعو النّاس الی مقام قدس کریماً فاتّبعوا حکم الله فی انفسکم و اجیبوا داعی الله ان تریدوا ان تتّخذوا الی ذی العرش سبیلاً قل انّ هذا لحسین بالحقّ و قد وقع بین یدی الظّالمین مظلوماً قل خافوا عن الله یا ملأ البیان و لا تمسّوه بسوء انفسکم و هواکم و لا تقتلوه باسیاف لسانکم و لا تکونوا جبّاراً شقیّاً قل تالله لن ینفعکم الایمان الّا بحبّی

\*\*\* ص 237 \*\*\*

و هذا ما قدّر من مقتدر قدیراً و انّک انت یا عبد فاشکرالله بما حضر بین یدینا کتابک و اذکرناک فی هذا اللّیل و هذا السّجن الّذی کان خلف جبال مرفوعاً و انقطع عن ذیلنا ایدی العباد و هذا ما قضی بالحقّ من لدن عزیز حکیماً کذلک مننّا علیک و انزلنا الیک ما یسکن به قلبک و ینقطعک عن العالمین جمیعاً و البهاء علیک و علی کل مؤمن وفیّاً.

**هو العزیز القیّوم**

ذکر رحمة ربّک عبده شفیعاً و ناداه عن وراء طور القدس فی بقعة الامر عن الشّجرة المنبتة المرتفعة المبارکة بانّی انا الله قد کنت علی العالمین شهیداً و بعث الرّسل مبشّرین و منذرین لیبشّروا النّاس الی رفرف قدس بهیّاً قل تالله انّ الرّوح قد ظهر بانوار عزّ مبیناً و النّور قد طلع بسلطان عظیماً و قد جاء جمال الغیب برداء منیعاً قل تالله من ادّعی الایمان قد امتحن بایمانی و من ادّعی الحبّ قد افتتن بحبّی هذا ما رقم من قلم الاعلی علی الواح عزّ حفیظاً فسوف تظهر فی وجوه المجرمین غبرة النّار و تأخذهم الفتنة عن کل شطر قریباً الّا الّذینهم توجّهوا الی الله بقلوبهم و اذا سمعوا آیات الله خرّوا سجّداً و بکیّاً کذلک صرّفنا لک الآیات و القینا علیک قول الحق و القیناک ما یقرّبک الی ساحة اسم علیّاً و النّور علیک و علی من کان فی الله رضیّاً.

**هو العزیز الباقی**

قد شهدالله کتابک و اطّلع بما فی سرّک من حبّه و ارسل الیک من هذا

الرّضوان

\*\*\* ص 238 \*\*\*

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

جناب کریم فی الصّاد **هو العزیز الباقی**

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

**هو العزیز**

\*\*\* ص 239 \*\*\*

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

جناب غلام قبل حسین  **هو العزیز القیّوم**

شهدالله بذاته لذاته فی عزّ سلطانه بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً لظهوره و بطونه و غیبه و شهوده و عزّه و جلاله و سلطنته و بهائه لمن فی السّموات و الارضین و به اشرقت الشّمس عن افق العزّ و لاح قمر الامر عن هذا السّماء المقدّس المنیر و به تمّت میقات الله و کملت حجّته و ظهر برهانه و طلع وجهه عن خلف الحجاب بسلطان مبین قل تالله انّ الحق یستضیئ به کما انّ الیوم یستضیئ من الشّمس ان انتم من العارفین و انّ روح القدس طاف فی حوله و نادت الشّجرة فی صدره بانّه هو الله لا اله الّا هو العزیز الغالب القدیر و به ظهرت الجنّة و النّار للمقبلین و المعرضین قل تالله بحرف منه وضع المیزان و نصب الصّراط و طلع جمال القدم عن مدینة الله العلیّ العلیم و به اهتدی البعید الی کوثر القرب و طاب کل علیل و سقیم قل انّه لسلطان الملوک و راحم المملوک یعیطی الملک علی من یشاء و ینزع الملک عمّن یشاء و انّه لهو العزیز الکریم قل انّا آمنّا بالله و بما نزل علینا

و بما نزل

\*\*\* ص 240 \*\*\*

و بما نزل علی رسله و صفوته ان انتم من الشّاهدین و بما نزل علی علیّ من قبل من آیات عزّ بدیع و یشهد بکل ذلک قلمی و لسانی و ظاهری و باطنی بین یدی الله ربّ العالمین قل یا قوم اتّقوا الله و لا تنظروا الی الدّنیا و زخرفها فانظروا الی هذا المنظر المشرق الکریم فاعلموا بانّ الدّنیا و ما فیها ستفنی و یبقی الملک لله العزیز الفرد الجمیل فانّک انت یا مصاحبی فاشهد بما شهد الله لنفسه و لاتکن من الممترین فتمسّک بحبل الله و حبّه ثمّ انقطع عن الّذینهم کفروا و اعرضوا بعد ما جائهم البیّنات عن کل شطر قریب ثمّ اعلم بانّ المشرکین ارادوا بان یبدّلوا امرالله بسجنی فی هذا الارض البعید قل تالله بئس ما ظننتم فی انفسکم سیرفع الله بذلک امره و یظهر سلطانه و یعلو قدرته بین السّموات و الارضین قل و قد ظنّوا من قبل کما ظننتم امم امثالکم و قطع الله دابرهم بالعدل و رفع امره بالحقّ علی مقام الّذی انقطعت عنه ایدی المشرکین تالله انّ المشرکین لو یقتلوننا فی کل حین بعذاب الّذی لم یکن له فی الابداع شبه و لا نظیر اذاً تجدنا علی صبر و شکر بحول الله و قوّته و انّه یلقی الصّبر علی من یشاء من عباده المؤمنین و انّ النّاس لو یتفکّروا فی ما مضت من سنن الله علی عباده المقرّبین لیعرفوا اسرار الامر فی تلک الایّام ولکن احتجبوا عن ذلک بما غلبت علیهم شقوتهم فی هذه الایّام القلیل قل یا قوم خافوا عن الله الّذی خلقکم بامره و لا تنکروا آیات الله اذا نزلت علیکم بالحقّ و لاتکوننّ

\*\*\* ص 241 \*\*\*

من المشرکین قل ان تکفروا بها فبایّ شیء ثبت ایمانکم بمحمد رسول الله من قبل ان انتم من المنصفین اَفمن کان علی بیّنة من الله کمن اعرض و کفر فما لکم یا ملأ المبعدین اذاً فاسمعوا یا قوم ما یذکرکم به هذا العبد و لا تحتجبوا عن الله بارئکم و لا تمنعوا انفسکم عن فضله و رحمته و لا تکوننّ من الخاسرین قل الله خالق کل شیء و انّه بکل شیء قدیر قل الله رازق کل شیء و کل الیه لراجعین قل الله ناصر کل شیء و کل الیه لقاصدین قل الله منزل کل شیء و کل الیه لناظرین قل بیده ملکوت کل شیء و جبروت الامر و الخلق و انّه بکل شیء حکیم و بیده مقادیر کل شیء یدبّر الامر کیف یشاء و ینزل الرّحمة علی من یشاء من خلقه و انّه لفضّال بکل ما یرید کذلک القیناک بالحقّ من آیات الله العزیز الفرید و ارسلنا الیک هذا القمیص الدرّی المنیر لتجد عنه رایحة الحبّ و تقرّ عینک و یسرّ قلبک و تطمئنّ بنفسک و تکون علی حبّ مبین و الرّوح و النّور و التّکبیر و البهاء علیک و علی الّذینهم سمعوا نداء الله عن هذا الشّجر المرتفع النّاطق العلیم.

**هو العزیز**

لم‌یزل نفحات قدسی از رضوان عنایت الهی در وزیدن بوده و لایزال روایح عزّ معنوی از یمین عرش ربّانی در هبوب خواهد بود سحاب جود و کرم آنی از ابلاغ فیوضات منیعه ساکن نگشت و غمام فضل و رحمت آنی از انزال امطار فضلیّه نیاسود بحمد الله شمس عنایت مشرق است و بدر مکرمت از افق عزت طالع ولکن نفوس مشغوله و نقوش محدوده

از این

\*\*\* ص 242 \*\*\*

از این رحمت اصلیه و نعمت سرمدیه ممنوع بوده و به حجبات وهمیه و سبحات ظنّیه محتجب و محروم خواهند بود معلوم آن جناب بوده که مقصود از آفرینش عرفان حق و لقای او بوده و خواهد بود چنانچه در جمیع کتب الهیه و صحف متقنه ربّانیه من غیر حجاب این مطلب احلی و مقصود اعلی مذکور و واضح است و هر نفسی که به آن صبح هدایت و فجر احدیّت فایز شد به مقام قرب و وصل که اصل جنت و اعلی الجنان است فایز گردید و به مقام قاب و قوسین که ورای سدره منتهی است وارد شد و الّا در امکنه بعد که اصل نار و حقیقت نفی است ساکن بوده و خواهد بود. اگر چه در ظاهر بر اکراس رفیعه و اعراش منیعه جالس باشد بلی آن سماء حقیقت قادر و مقتدر است که جمیع ناس را از شمال بعد و هوی به یمین قرب و لقا رساند لو شاء الله لیکون النّاس امّة واحدة ولکن مقصود صعود انفس طیّبه و جواهر مجرّده است که به فطرت اصلیّه خود به شاطی بحر اعظم وارد شوند تا طالبان جمال ذی الجلال از عاکفان امکنه ضلال و اضلال از یکدیگر مفصول و ممتاز شوند کذلک قدّر الامر من قلم عزّ منیر ان‌شاءالله امیدواریم که آن جناب خود را از صهبای رحمت الهی منع نفرمایند و نظر پاک را به اسباب فانیه نیالایند تا از سراب فانی به بحر باقی واصل شوند و هم چنین سبب عدم ظهور مظاهر عدل و مطالع فضل به اسباب قدرت ظاهریه و غلبه ملکیه همین شئونات فصل و تمیز بوده چه اگر آن جوهر قدم علی ما کان علیه ظاهر شود و تجلّی

\*\*\* ص 243 \*\*\*

فرماید احدی را مجال انکار و اعراض نماند بلکه جمیع موجودات از مشاهده انوار او منصعق بلکه فانی محض شوند دیگر در این مقام مقبل الی الله از معرض بالله منفصل نگردد چنانچه در جمیع مظاهر قبل این مطلب وضوح یافته و به سمع عالی رسیده این است که مشرکین در هر ظهور بدیع و تجلّی منیع چون آن جمال لایزال و طلعت بی‌مثال را در لباس ظاهر ملکیّه مثل سایر ناس مشاهده می‌نمودند بدین جهت محتجب گشتند و غفلت نموده به آن سدره قرب تقرب نمی‌جستند بلکه در صدد رفع و قلع و قمع مقبلین الی الله بر آمده چنانچه در این کور ملاحظه شد که این همج رعاع گمان نموده‌اند که به قتل و غارت و نفی احبای الهی از بلاد توانند سراج قدرت ربّانی را بیفسرند و شمس صمدانی را از نور باز دارند غافل از اینکه جمیع این بلایا به منزله دهن است برای اشتعال این مصباح کذلک یبدّل الله ما یشاء انّه علی کل شیء قدیر چنانچه از هجرت این مهاجران به این سمت اشتهار و علوّ این امر جمیع امکنه ارض را احاطه نموده چنانچه جمیع اهل این اطراف مطلع شده‌اند و این نصرت را سلطان احدیه به ید خود اعداء فرموده من دون آنکه احدی مطلع شود و یا شاعر باشد این است معنی آن شعر پارسی که می‌گوید تو گرو بردی اگر جفت و اگر طاق آید. در هر حال سلطنت و قدرت و غلبه سلطان حقیقی را ملاحظه فرما و گوش را از کلمات مظاهر نفی و مطالع قهر پاک و مقدّس فرمائید که عنقریب که حق را محیط بر جمیع و غالب بر کل خواهید دید و دون آن را مفقود

و لا شیء

\*\*\* ص 244 \*\*\*

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

\*\*\* ص 245 \*\*\*

برسانید و آنچه از شما بر آید در امور ایشان تعلّل نفرمائید که عند الله ضایع نخواهد شد. 152.

قانته فی الصّاد **هو العزیز الغالب القدیر**

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

جذب

\*\*\* ص 246 \*\*\*

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

\*\*\* ص 247 \*\*\*

الی الله الّذی خلقه و سوّاه و جعله من المهتدین 152.

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

شهدالله انّه لا اله الّا هو و انّ جمال القدم الّذی جاء باسم علیّ لحق من الحق علی الحق و انّا کل له عابدون و له یسجد کل من فی السّموات و الارض و کل له ساجدون قل یا قوم هذا عبد الله و غلامه ثمّ حجّته و بهائه اتّقوا الله و لا تشرکون کذلک یعظکم الله ان انتم تسمعون 152.

**هو العزیز**

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

**هو العزیز**

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

**هو العزیز القیّوم**

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

ق **هو العزیز**

فسبحانک اللّهمّ یا الهی انت الّذی لن یعرفک من احد لانّ

عرفانک

\*\*\* ص 248 \*\*\*

عرفانک لن یقترن بعرفان خلقک و لن توصف بوصف دونک لانّ وصف ماسواک مخلوق بامرک و منجعل بارادتک و اشهد حینئذ بانّ منتهی وصف البالغین و اعلی عرفان العارفین یرجع الی خلقک الّذی خلق بامرک و حدث بارادتک فسبحانک سبحانک من ان یصل الیک افئدة عبادک او ان یبلغ الی مقرّ عزّک عقول بریّتک و انّی فو عزّتک صرتُ متحیّراً فی امرک و فی ما الهمتنی بجودک و فضلک لانّی لو ابیّن ما اکرمتنی بعنایتک و احسانک لیرفع بذلک ضجیج المغلّین و لو لن اذکر ما اعطیتنی باکرامک لاکون کافراً بنعمتک یا من بیدک ملکوت ملک العالین اذاً یا الهی اسئلک باسمک الاعظم و کلمتک الاقدم الاتمّ بان تطهّر قلوب احبّائک عن سبحات الوهم و التقلید لیعرفوک بعیونهم و ینظرون جمالک بابصارهم لعلّ یقدرون ان یتقرّبوا بسدرة قربک الّتی ما عرفها احد دونک و انّک انت المقتدر العزیز الکریم ثمّ اسئلک یا الهی بالّذی اظهرته و بمن تظهرنّه بان تنزل علینا من کل خیر اتمّة و من کل فضل اکبره و بان لا تحرمنا عن کل ما عندک و انّک انت السّلطان القادر القدیر 152.

[نیز در کتاب جلدسبز، ش36، ص 86]

نور الله  **هو العزیز**

قل سبحانک اللّهمّ انّک انت سلطان السّموات و الارض و خالقهم و ملیک جبروت الامر و الخلق و جاعلهم و بیدک زمام الموجودات و فی یمینک حقایق الممکنات تعطی من تشاء ما تشاء و تمنع عمّن تشاء و تنزل من سماء التّقدیر تدابیر عزّ احدیّتک و من غمام التفضیل لئالی

\*\*\* ص 249 \*\*\*

قدس مکرمتک و انّک لم تزل کنت قادراً مقتدراً و لاتزال تکوننّ سلطاناً مشتهراً لن یمنعک شیء و لن یصدّک امر و انّک انت العالی المتعالی القادر المقتدر النّازل الحاکم العلیم الحکیم و قد حضر بین یدینا کتابک و اجبناک بهذا الجواب لتقرّ به عیناک و تفرح بما قدّر لک فی الواح قدس حفیظ فاشکرالله بارئک فتوسّل بحبله و کن مستقیماً علی حبّ الله و رحمته و انّ هذا خیر لک عن کل من فی السّموات و الارضین و الرّوح علیک و علی امّک و علی الّذینهم آمنوا بالله العزیز العلیم 152.

علی نور فی الصّاد  **هو العزیز الباقی**

شهد الله انّه لا اله الّا هو العزیز المحبوب له الجود و الفضل یعطی من یشاء ما یشاء و انّه لهو القادر المقتدر المهیمن القیّوم قل انّا آمنّا بالّذی ظهر باسم علیّ من لدن سلطان حق محمود و بالّذی یأتی فی المستغاث و بالّذی یأتی بعده الی آخر الّذی لاآخر له و ما نشهد فی ظهورهم الّا ظهورالله و فی بطونهم الّا بطونه ان انتم تعرفون و کلهم مرایا الله بحیث لایری فیهم الّا نفس الله و جماله و عزّ الله و بهائه لو انتم تعقلون و ما سواهم مرایاهم و هم مرایا الاولیّة ان انتم تفقهون ما سبقهم احد فی شیء و هم یسبقون قل لن ینتهی مرایا القدم و کذلک مرایا جمالهم لانّ فیض الله لن ینقطع و هذا صدق غیر مکذوب و الّذی یقول انتهت الظّهورات فی ارضک لن تلتفت الیه و کن من الّذینهم ببصر الله فی امره ینظرون

قل ان

\*\*\* ص 250 \*\*\*

قل انّ الیهود قالت یدالله مغلولة و کذلک امم البعد قالوا بمثل ما قالوا قل فویل لکم فی ما تقولون انّه سبقت رحمته کل شیء و احاط فضله کل من فی السّموات و الارض ان انتم تعلمون ما انقطع فیضه و لن ینقطع بدوام الله المهیمن القیّوم یظهر فی الملک من یشاء و انّه ما من اله الّا هو و کل عن امره فی هذه الایّام لغافلون الّا الّذین یشهدون و یری الفردوس بعیونهم و نغمة الله بآذانهم یسمعون و لن یمنعهم منع مانع و لو کل النّاس هم یمنعون ولکن حق للمؤمن بان یفصل بین الحق و الباطل کما یفصّل بین النّور و الظّلمة بحیث لن یتّبع الّذین یدّعون ما لا قدّر الله لهم و هم فی وادی انفسهم یسلکون کذلک دلع دیک القدس و غنّت ورقة العزّ و نطق هذه اللّسان النّاطق ان انتم بها تتوجّهون و الرّوح علیک و علی من توجّه الی شطر الله فی هذا الوجه المنیر المحبوب 152 .

[نیز در کتاب جلدسبز ش 36 ص 288]

اخت جناب حاجی سید محمد امة الله العزیز المهیمن القیّوم

**هو العزیز**

اسمعی ما یغنّ جمال الظّهور فی هذا الطّور علی هذه البقعة المبارکة الّتی ارتفعت عن یمین العرش بانّه لا اله الّا هو و انّ نقطة الاولیّة الّتی فصّلت فی السّتّین انّها لکلمة الله و سلطانه و حکمة الله و برهانه و امر الله و بهائه و فیها اتّحد الحبیب و المحبوب و انّها لکلمة منها فصّلت الحروفات بقوله کن فیکون و انّها لنقطة الّتی منها ظهرت الحروفات و الکلمات و بها ظهر کل علم مکنون و بها الّف الکاف بالنّون و طلع کل امر مبرم محتوم و انّها لکتاب الله الّذی رقم فیه

\*\*\* ص 251 \*\*\*

علم ما کان ان انتم تعرفون و انّها لمیزان الله و حکمه و صراط الله و امره و به فصّل کل موحّد عن کل مشرک مردود و بقربه ظهر حکم الجنّة و من بعده حکم النّار ان انتم تعقلون و بها غنّت الورقاء علی الافنان و ظهرت صوت الرّحمن عن وراء حجبات السّتر و الکتمان بانّه لا اله الّا هو العزیز المقتدر المهیمن القیّوم و بها بعث الممکنات و حشر کل من فی السّموات و الارض و اخرجت الارض من لئالی عزّ مخزون و انّه قد ظهر علی نظر المحبّین باسم علیّ بالحقّ و جاء بسلطان مشهود و علی نظر الموحّدین بکل الاسماء ان انتم تفقهون و علی نظر المقرّبین قد ظهرت الاسماء و الصّفات بامر من عنده و انّه لهو الفرد المتعالی العزیز المحمود و علی نظری کل ذلک فی خلقه و انّ هذا لَخلقه ان انتم ببصر الله فیه تنظرون فوالله انّ الورقاء تغنّ علی غصن من الاغصان بالحان لن یشابه لحن بلحنی ان انتم تسمعون بلحن منها یهدی الضّالین الی صراط عزّ ممدود و بلحن اخری یهدی المؤمنین الی رضوان القدس ثمّ العاشقین الی جمال المحبوب و بلحن ینصعق کل من فی السّموات و الارض بحیث لن یبقی فی الملک احد من ذی حدود و شعور اذاً ینادی لمن الملک و لن یجبه من احد و انّه یجیب بنفسه لنفسه لله الملک المقتدر العزیز السّلطان الفرد الواحد الغالب القیّوم کذلک تغنّ الورقا علی لحن الامکان علی قدر مقدور تالله انّ لنا لحن بعد لحن و تغنّی بعد تغنّی و لو یظهر لحن منها علی ما قدّر الله لها لتضطرب الافئدة و ترتعش الابدان و تتغیّر الوجوه و انّک

انت یا امة

\*\*\* ص 252 \*\*\*

انت یا امة الله ثمّ یا امّی فافرحی فی نفسک ثمّ ابشری فی ذاتک بما نزل علیک کتاب مرقوم الّذی سطر فیه اسرار العلم و الحکمة من قلم الّذی منه ظهر حکم الکاف و النّون ثمّ اعلمی بان حضر بین یدینا کتابک و اطّلعنا بما فیه و نسئل الله بان یوفّقک فی امره و یقرّبک الی لقائه و یرزقک خیر الدّنیا و الآخرة و بکل ما انت تحبّینه و ترضینه و انّه لهو الکریم المعطی الغفور ایّاک یا امة الله ان لا تحزنی فی الدّنیا بشیء و توکّلی فی کل الامور الی الله ربّک و انّ علیه فلیتوکّلنّ المنقطعون ثمّ اعلمی بانّا وردنا فی السّجن خلف بحر و بوادی و مدن و جبال مرفوع و بذلک نشکر الله و نحمده و نسبّحه و نذکره و نقدّسه علی ما نزل علینا من محکم قضائه و مبرم تقدیره و نصبر بحوله و قوّته و انّه یوفّی اجور الّذینهم صبروا و توکّلوا و کانوا الیه یرجعون و الرّوح و النّور و التّکبیر و البهاء علیک و علی من یستأنس بک لحبّ الله العزیز المحبوب 152.

[نیز در کتاب جلدسبز ش 36 ص 89]

آقا سید علی فی الصّاد **هو العزیز**

فسبحان الّذی نزل الآیات بالحقّ لیکون حجّته علی العالمین مبیناً و لیظهر بها امره و سلطانه و هذا ما کان فی ازل الآزال و انّا کنّا بذلک شهیداً و الّذینهم اوتوا بصائر العلم من الله یوقنون بانّها نزلت من لدن حکیم خبیراً و بها فصّل الحق عن الباطل و النّور عن الظّلمة فی زمنٍ قدیماً قل تالله انّه بنفسه لیکون سلطان الممکنات و موجدهم و خالق الموجودات و جاعلهم و لن یحتاج فی اثبات ذلک بشیء دونه ان انتم

\*\*\* ص 253 \*\*\*

بسرّ الامر بصیراً لانّ امره اظهر من ان یقنع بشیء او یحجب بحجب و هذا عند کل عارف علیماً بل الحجة لو یکون غیره لیکون الغیر حجاباً علیه و لایعلم کیف ذلک الّا کل موقن حکیماً ولکن لمّا کان النّاس ضعفاء فی انفسهم و مختلفاً فی ادراکهم و عرفانهم لذا یظهر بامر یعجز عنه کل من فی السّموات و الارض لیکون الحجّة من عنده علی العالمین بلیغاً و ذلک لم یکن الّا لاظهار جوده علی الممکنات و ابراز فضله علی کل فقیر و غنیّاً و الّا انّه تعالی لن یحتاج بشیء فی اظهار امره و ابراز سلطنته و یشهد بذلک کل فطرة سلیماً قل یا ملأ الارض اَما تشهدون کیف ظهر بالحقّ و استعلی علی الممکنات بسلطان عزّ منیعاً قل مع انّ الاعدا احاطته عن کل الجهات و الظّلمة اخذته عن کل الاشطار مع ذلک یستضیئ بینها کلؤلؤ قدس منیراً قل تالله انّ بیانه لحجّة علی اهل السّموات و الارض ان کانت اذن النّاس سمیعاً قل انّ الحجّیّة تظهر من کل اعماله و افعاله و هذا لحق الّذی یعرفه کل منصف امیناً هل یشبه النّور بالظّلمة و الظلّ بالحرور او الرّوح بغیره فسبحان الله ان هذا الّا غفلة عظیماً قل یا ملأ الارض فافتحوا عیونکم و دقّوا انظارکم و طهّروا آذانکم لتشهدوا بما شهد الله لکم فی لوح الّذی کان عن النّظر خفیّاً ان یا علی فاشهد علی انّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً لمظهر نفسه و مظهر اسمه و کذلک تدلع دیک العرش بصوت حزیناً ثمّ اعلم بانّا وردنا فی السّجن بما اکتسبت ایدی کل جبّار عتیّاً و انّا نشکرالله

بذلک

\*\*\* ص 254 \*\*\*

بذلک و نحمده و لن نخاف من احد ولو ینزل علینا البلایا اعظم من کل عظیماً و انّک انت یا عبد فاحفظ هذا اللّوح ثمّ اقرئه بصوتٍ ملیحاً لتحدث فی قلبک من هذه النّار المشتعلة الّتی کانت بالسّرّ منیراً ثمّ اشکر الله ثمّ افرح بفرح الله ثمّ استقم فی حبّک و کن فی النّظر دقیقاً و لا تؤدّ زمام بصرک و قلبک بید احدٍ فانظر فی کل ما یرد علیک ببصر الّذی خلق الله فیک و انّ هذا لخیر النّصح و کان الله بذلک علیماً لانّ الامر کان مستوراً عن الانظار و ما اطّلع به احد و لو کان بالحقّ قریباً و انّک انت فاخرق حجبات الوهم و التقلید و کن ببصر الرّوح بصیراً و لا تلتفت الی النّاس لانّهم فی علقة من الخلق و کانوا بالعنصر ضعیفاً من لن یرد علی هذا المقام لم یکن علی شیء ولو یدّعی فی نفسه کل امر بدیعاً کذلک نلقی علیک الآیات و نذکرک بالحبّ و نؤیّدک علی الامر لتکون فی نفسک موقناً و بالله رضیّاً و الرّوح و البهاء علیک و علی کل قلب رفیعاً 152.

[نیز در کتاب جلدسبز، ش36، ص 91]

جناب باقر مصاحبی فی سفر الخا **هو العزیز الباقی**

ان یا باقر اسمع نداءالله عن اطوار هذه الورقة المبارکه ثمّ اتّبع بما فیه و لاتکن من السّاکنین ان اتّق الله ثمّ ابتغ الفضل من عنده انّه یهدیکم الحق و الهدی بهذا الرّضوان الابهی ادخلوها بسلام و رحمة عظیم قل یا قوم اتّبعوا ما القی الرّوح الیکم و لا تجعلوا کتاب الله مهجوراً بینکم و لاتکوننّ من الغافلین قل قد غاب جمال الله عنکم و حال بینکم و بینه حجبات غلیظ و لذا یختلفون النّاس

\*\*\* ص 255 \*\*\*

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

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

ان یا ایّها المؤمن بالله ان اشهد فی نفسک بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل نبیل مظهر ذاته و مظهر امره علی العالمین جمیعاً و به ظهر برهانه و تمّت حجّته و بلغت کلمته و لاح وجهه و ثبت دلیله لمن فی السّموات و الارض و کان الله علی ذلک شهیداً و به قامت القیمة و جائت السّاعة و وضع المیزان و ارتفع الصّراط علی امر قد کان فی امّ الکتاب علیّاً و به بعث کل شیء و حشر کل من علی الارض من کل غنیّ و فقیراً قل تالله انّه لسلطان الرّسل و لوحه لامّ الالواح و بحرف منه خلق کل شیء بطراز عزّ منیراً و انّک انت خذ هذا الکتاب بقوّة و تمسّک بما فیه و لا تخف من احد فتوکّل علی الله ربّک الرّحمن الرّحیم و انّه کان علیک حسیباً

فافتح

\*\*\* ص 256 \*\*\*

فافتح بصراک و تفکّر فی ما نزل علیک و خذها بقوّة قد کان علی الحق شدیداً ثمّ اخرج عن خلف الحجبات ثمّ اطلع باسم الله عن افق قدس بهیّاً ثمّ انصر ربّک بما استطعت و کن علی فطرة سلیماً ثمّ اعلم بانّا وردنا فی السّجن بما اکتسبت ایدی الظّالمین و هذا ما قضی بالحقّ علی الواح قدس حفیظاً و نشکر الله علی ما ورد علینا و نذکره فی کل الایّام بل فی کل آن و حیناً 152.

السیّد م ح م د کاظم فی الصّاد **هو العزیز القیّوم**

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

\*\*\* ص 257 \*\*\*

امین و الحمد لله ربّ العالمین 152.

جناب محمدرضا خمین

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

جناب باقر  **هوالله الابهی**

ذکرالله فی شجرة النّار علی بقعة الفردوس الله لا اله الّا هو و انّه کان بکل شیء علیماً الّذی اظهر علیّاً قبل محمد و انطقه بآیات عزّ منیعاً و جعله حجّة من عنده علی کل مؤمن فریداً و کل عارف بصیراً فاستمع یا عبد ما ینادیک الرّوح فی هذه الشّجرة المنبتة المرتفعة المبارکة الازلیّة الابدیّة الصّمدیة السرمدیّة و تقرّب بها بیقین مبیناً فتوکّل علی الله و لا تخف من احد و لا تمنع نفسک عن هذه السّدرة الّتی تنطق فی کل حین و تدعوک برضوان قدس بدیعاً فاقبل الیها بتمامک و لا تعقّب الّذینهم اتّبعوا کل کفّار لئیماً فاستقم علی الامر ثمّ انصر ربّک بما استطعت و لا تنقلب علی عقبیک فتوکّل علی الله ربّک و کفی الله بنفسه علیک حسیباً فانقطع عمّا عندک فتوسّل بحبل الّذی یستضیئ بین السّموات و الارض و استضاء منه کل وجه منیراً کذلک یعظک الله فی هذا اللّیل و ینصحک

بنصح

\*\*\* ص 258 \*\*\*

بنصحٍ جمیلاً ایاک ان لا تحزن عمّا ورد علیک و لا تلتفت الی الدّنیا و زخرفها وکن علی فطرة منیعاً و ان تصاعدک الدّنیا فی زخرفها لا تفرح بها و ان لن تصاعدک لا تحزن لانّک لن تجد روایح البقا منهما و یشهد بذلک کل افئدة سلیماً و الرّوح و البهاء علیک و علی الّذینهم کانوا معک فی دین الله مستقیماً 152.

جناب سید مهدی خمین **هو العزیز**

الهی ترانی فی فم الثّعبان و تشهد کیف یلدغنی فی کل حین و حانٍ اما تنصرنی یا الهی بعد الّذی تمسّکت بذیل عطایاک اما ترحمنی یا محبوبی بعد الّذی تشبّثت برداء عزّ افضالک و قضایاک اذاً یا الهی فانصرنی بسلطان نصرک ثمّ احفظنی عن هذا البلاء یا من بیدک ملکوت الانشاء و انت بکل شیء علیم 152.

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

شهد الله انّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً لسلطان المشیّة من عنده ثمّ ارادته ثمّ ذکره و جلاله ثمّ ظهوره و اجلاله ثمّ بطونه و اسراره و کل بُعثوا بامره و کل به یخلقون قل تالله انّه لشمس الاحدیّة و طراز الازلیّة و ساذج القدمیّة والنقطة الاولیّة و نفس الله القائمة علی کل من فی السّموات و الارض و نحن نشهد بذلک ان انتم تشهدون و به حرکت الافلاک و دوّرت الادوار و ظهر سرّ المکنون و به تقمّص جمال الهویّة رداء العزّة و طلع سلطنة الله بقیّومیّة مشهود کذلک ینطق الورقا و یدلع دیک العرش و یغنّ هذه الشّجرة المرتفعة

\*\*\* ص 259 \*\*\*

المحمود ان یا قلم العزّ ذکر عبد الّذی آمن بالله و مظهر نفسه و ورد علیه البلایا فی سبیل الله المهیمن القیّوم لیذکر فی نفسه ثمّ یذکر عباد الله الّذینهم صعدوا الی الله العزیز المحبوب ان یا عبد فاشکرالله بارئک بما رزقک ما لارزق به اکثر العباد من کل عالم معلوم و کل عارف معروف ثمّ اخرج عن حجبات السّتر بحکمة مشهود ثمّ انصر ربّک بما استعطعت و انّ هذا لخیر لک عن کل شیء و عن کل مقام محبوب فاعلم بانّ هذا اللّوح لنار الله و سراجه قد ارسلنا الیک بشعلة ممدودة و انّک لو تقرئه علی لحن الورقاء لتظهر فیک نار الله المشتعلة الموقودة و تحدث منها الحرارة فی قلوب الّذین اخذتهم البرودة بما وردت علیهم الاحزان من الّذینهم کانوا بربّهم ان یشرکون ان یا عبد قم فی نفسک من هذه المرسلات الّتی هبّت علیک عن هذا الشّطر العزیز المرفوع و بشّر فی نفسک ثمّ استبشر فی ذاتک بما جعلک الله عارفاً بنفسه و اظهر لک ما ستر فی الواح عزّ مکنون و لا تحزن عمّا ورد علیک و علی اصفیاء الله فسوف تجد نفسک علی مقام الّذی تتحیّر عنه افئدة النّاس و انّ هذا لحق رقم بالحقّ علی لوح عزّ مخزون و کذلک اذکرناک فی هذا اللّیل و انزلنا علیک ما یقرّبک الی الله العزیز الودود و الرّوح علیک و علی الّذینهم سمعوا نغمات الله عن هذه الشّجرة المرتفعة الّتی رفعت بالحقّ و تنطق بانّه لا اله الّا هو العزیز المحبوب 152.

هو العزیز

\*\*\* ص 260 \*\*\*

محمد کاظم فی الصّاد **هو العزیز**

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

میر محمد علی فی الصّاد  **هو العزیز**

تلک ورقة القدس فصّلت آیاتها بالفطرة الخالص و یلقی الذّکر و الهدی الا بذکر الله تطمئنّ القلوب انّه لن یعزب عن علمه من شیء و لا یخفی عن الله ربّک من شیء و ما من اله الّا هو له الامر و الخلق و کل الیه یرجعون ءَاله مع الله قل سبحان الله ما من اله الّا هو و کلّ من فضله یسئلون و له ملکوت ملک السّموات و الارض یخلق ما یشاء بقوله کن فیکون قل یا قوم اتّقوا الله حق تقاته و لا تشرکوا به و لا تدعوا مع الله اله آخر و لا تأخذوا الهوی لانفسکم ربّاً من عندکم ان انتم تشعرون انّه یکفیکم عن کل شیء و لا یکفی عن الله ربّکم من شیء و انّ الیه کل یرجعون و عنده علم کل شیء و علم السّموات و الارض و یعلم منقلبکم و مثواکم و ما کان النّاس فی انفسهم یتعقّلون قل اتّقوا الله یا قوم و لا تحوّلوا وجوهکم عن شطر القدس ثمّ اتّبعوا ما یلقی الرّوح علیکم لعلّ انتم تقربون بقلوبکم الی شاطی القرب ثمّ بهذا الجمال انتم توقنون

\*\*\* ص 261 \*\*\*

کذلک یعظکم الورقا حق الوعظ و یذکرکم احسن الذّکر ان انتم تسمعون و ان یا عبد ذکّر نفسک ثمّ انفس النّاس بما علّمک الله من فضله ثمّ اجعل قلبک مرآتا لیتجلّی علیه هذا الجمال المشرق المکنون و لا تحزن فی شیء عمّا یرد علیک فتوکّل علی الله ثمّ اسع فی مرضاته و لاتکن من الّذینهم فی ایام الرّوح یحزنون و الرّوح و النّور علیک و علی من توجّه الی الله المهیمن القیّوم 152.

کرند

ای بلبلان ای بلبلان فصل گل و گلزار شد ای عارفان ای عارفان آن غیب در اظهار شد

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

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

آن دلبر پرده‌نشین وان خسرو چرخ برین چون یوسف مصری کنون در کوچه و بازار شد

آن غیب در قاف بقا پوشیده بد صد دهرها اینک چه خورشید سما بر دشت از کهسار شد

بازار جمله عاشقان از زلف مشک تر فشان وز شکر لعلش عیان چون دکه عطار شد

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

تسبیح

\*\*\* ص 262 \*\*\*

تسبیح زنّار آمده تزویر بر باد آمده زاهد ز عشق روی او در کوچه خمّار شد

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

کنز خفی ظاهر شده سیمرغ جان طایر شده کشف همه اسرار شد خرق همه اسناد شد

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

ای بلبلان گلزار احدیه و ای طایران گلستان صمدیه صبح بشارت الهی از افق جان طالع شد و نار هدایت موسوی از سدره عزّ ربّانی لامع گشت و رضوان الهی به بدایع ریاحین معنوی تزیین گردید و شجره حیات قدمی در اعلی الجنان روئید و نخل قامت جانان در ریاض جان چون سرو بوستان قامت کشید و بلبلان گلستان حقیقی از تابش جمال گل و جوشش خم‌های مل در خروشند و عاشقان روی دوست از پرتو طلعتش و نغمات عندلیب گلزار منصعق و مدهوشند و صلای سروش حق را در آن فضای جانفزای سینای احدیه به گوش هوش نیوشید پس ای طالبان جمال ذو الجلال و ای سالکان طریق سلطان بی‌مثال کمر همت بربندید که از این فیض کلیه و رحمت منبسطه قسمتی برید و از این دریای بی‌پایان فضل

\*\*\* ص 263 \*\*\*

عمیم سلطان احدیه نصیبی بردارید و بهره‌ای از این خوان نعمت جاوید برید که جمیع آفاق را احاطه نموده و بر کل ذرات وجود به مقتضای عدالت حضرت معبود افاضه گردیده جهدی باید که ان‌شاءالله به عنایت حق در این گلشن قدسی چون اطیار عرشی بر پرید و بر این شاطی بحر اعظم وارد گردید و از این عین صافی و کوثر باقی بنوشید کل ذلک من فضل الّذی کان فی ایام الله مشهوداً و من سماء القدس منزولاً.

حرم سلمان  **هو العزیز**

شهدالله انّه لا اله الّا هو له القدرة و البقا و له العظمة و السنا و له السّلطنة و العلی یحیی و یمیت ثمّ یمیت و یحیی و انّه هو العلیم الحکیم و انّه لهو السّلطان القادر القدیر یفعل فی الملک ما اراد بقدرته و یحکم ما شاء بامره و انّه لهو الحاکم القادر العزیز الکریم قل اللّهمّ انّک انت سلطان البقاء و ملک البهاء و النّور فی افق الابهی و الظّهور فی جبروت العماء تخلق ما تشاء بقدرتک و تحکم ما ترید بارادتک و انّک انت الملک المتعالی العزیز الفرد الغالب القادر البالغ العالم العلیم 152.

امّ حرم سلمان **هو العزیز القیّوم**

ان اشهدی یا امة الله کما یشهد لسانی بانّه لا اله الّا هو العزیز المحبوب ثمّ اشهدی بما شهد قلبی بانّه لا اله الّا هو المهیمن القیّوم ثمّ اشهدی بما شهد روحی بانّه لا اله الّا هو العزیز القدّوس ثمّ اشهدی بما شهد الله فی قطب البقا بانّ هذه لشّجرة الهیة و انّ هذا امر احدیّة و انّ هذا روح صمدیّة و انّ هذا سرّ ربّانیّة و جوهر ربّانیّة و صرف

کافوریة

\*\*\* ص 264 \*\*\*

کافوریّة و سراج لاهوتیّة کذلک شهد الله لنا کما شهدنا له و کذلک اذکرناه بالحبّ کما ذکرنا بالودّ و انت یا امة الله فاشکر ربّک بما نزل علیک هذه الورقة المبارکه لتسرّی فی نفسک و تکونی من القانتین و الرّوح علیک و علی نساء المؤمنین 152.

جناب خال **هو القیّوم الباقی**

فسبحان الّذی له ملک السّموات و الارض و انّه کان کل شیء علیماً و له یسجد کل من فی السّموات و العرش و انّه کان علّاماً حکیماً له الجود و الفضل یحیی من یشاء بسلطانه و انّه لمقتدر قدیراً له السّلطنة و البقا و العظمة و السناء و الرّفعة و البهاء و الصدق و الضیاء و العزّة و البداء یغفر من یشاء و یعذّب من یشاء و انّه بکل شیء حکیماً قل الله خالق کل شیء و انّا کنّا بذلک شهیداً قل الله رازق کل شیء و انّا کنّا بذلک خبیراً قل الله محیی کل شیء و جاعله و سلطان کل شیء و خالقه و انّه کان علی کل شیء محیطاً قل یا قوم اتّقوا الله و آمنوا بالّذی جائکم بسلطان قد کان علی الحق مبیناً ایاکم ان لا تستنکفوا عن عبادة ربّکم و لا تستکبروا بعد الّذی جائکم البرهان عن کل طرف قریباً و لا تتّبعوا ما یامرکم به هواکم ثمّ اسرعوا الی شطر عزّ رفیعاً قل قد جائتکم الفتنة عن کل الجهات و اخذتکم صواعق الامر عن کل طرف بدیعاً اتّقوا الله ثمّ اثبتوا علی الامر ثمّ استقیموا علی الصّراط و لاتکوننّ فی الملک جبّاراً شقیّاً خافوا عن الله و لا تطردوا الّذی جائکم بآیات بیّنات و ما یدعوکم الّا بسلطان عظیماً

\*\*\* ص 265 \*\*\*

و یذکرکم احسن الذّکر فی کلمة الّتی کانت عن افق الله لمیعاً و یامرکم بالبرّ و التّقوی و یمنعکم عن البغی و الفحشاء و یسمعکم آیات عزّ بدیعاً یا قوم ان نسیتم حکم الله و قبل القبل فما فئة الفرقان عنکم ببعیداً الم یاتکم نبأ الّذینهم کانوا من قبل و کفروا بآیات الله و استهزئوا برسله و اخذهم نکال قهر مبیناً اتّقوا الله ثمّ تفکّروا فی ما مضی من قبل لعلّ تسترشدون فی هذه الایّام الّتی کانت الآیات عن کل الجهات منزولاً قل ان یمعکم کل من فی السّموات و الارض ذلک لا تلتفتوا الیه ثمّ اعرضوا عنه و اقبلوا الی جمال قدس جمیلاً ثمّ اعلم بان حضر بین یدینا ما سطر من عندک و وجدنا منه روایح حبّ منیعاً و اجبناک بهذه الآیات الّتی نزلت بالحقّ من سماء قدس رفیعاً ثمّ اعلم بانّا کنّا احببناک من قبل و نحبّک حینئذ و اردنا لک فی الفردوس مقام عزّ کریماً و هذا مقام الّذی ماسبقه مقام الّا ان شاء الله ربّک و ربّ العالمین جمیعاً و انّک انت یا حبیبی فاسع فی نفسک لتکون ثابتاً فی حبّک و راسخاً فی دینک و متمسّکاً بعروة الّتی کانت علی الحق قویاً کذلک القیناک ما هو خیر لک عن کل ما فی السّموات و الارض ان انت ببصر الرّوح بصیراً ثمّ ذکّر من لدنّا کل من آمن بالله و الیوم الآخر و کان علی الحبّ مقیماً و علی الامر مستقیما 152.

فی الحرم **هو العلیّ البهیّ الابهی**

ان یا ورقة الفردوس ان اشهدی فی نفسک بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل محمد جماله و سرّه و امره و فضله

و رحمته

\*\*\* ص 266 \*\*\*

رحمته و ذکره و ظهوره و بطونه علی من فی السّموات و الارض جمیعاً و به رفعت السّموات و ظهرت من الارض کنائز عزّ درّیاً و به رفعت الغمام و اشرقت الشّمس و لاح قمر الامر عن مشرق قدس منیراً و به جرت الانهار و تموّجت البحار و ظهرت النّار عن سدرة عزّ مبیناً فانّک انت فاشکری الله بما استوی علیک الرّحمن علی هیکل اسم علیّاً و انّک کنت عرش الله من دون ان یطلع بذلک احد من کل مؤمن فریداً و انّک انت عاشرت مع الله ربّک و دخلت فی لجّی الوصال فی زمن قدیماً و اتّصل نفسک بنفس الرّحمن و اشرقک انوار فجر لقائه و هذا مقام الّذی ما فاز به احد من کل صغیر و کبیراً و ادرکت القیمة و دخلت علی الجنان بین یدیه و شرّفت بلقاء الله قبل خلق السّموات و الارض و هذا ما نزل من قلم اسم بهیّاً و وقعت عیناک علی عین الّذی بحرکة منها فدت الممکنات ارواحهم و یشهد بذلک لوح عزّ مبیناً و سمعت لحنات الله بسمعک و کنت فی علی الفردوس مکیناً و کنت مرآت الله بما اشرق علیک شمس الحبّ علی هیکل عزّ سویّاً و کنت ممسوحاً بربّک فی کل بکور و عشیّاً فهنیئاً لک یا ورقة البقا ثمّ یا ارض الوفا ثمّ یا مدینة الاعلی فی رفرف قرب امیناً و انّک انت اول عرش ظهر فی الابداع بما قدّر فی کتاب عزّ حفیظاً و اول ارض نزل علیها میاه الشّوق و سقت من فرات عذب معیناً و اول رضوان غنّت فیه عندلیب القدس بآیات الّتی کانت علی العالمین محیطاً و انّک

\*\*\* ص 267 \*\*\*

انت اول مقام الّذی تجلّت علیه شمس القدم و انّک ما کنت به علیماً کذلک سبقتک رحمة ربّک و احاطک الفضل من لدن عزیز حمیداً کل ذلک ورد علیک حین غفلتک عنه و اذاً لمّا استشعرت فی نفسک و استقبلت الی الله نلقی علیک ما کان مستوراً عنک و عن کل ذی بصر بصیراً کذلک نخرج کنائز الارض و لئالیها لمن نشاء و انّا کنّا علی کلّ شیء قدیراً و لو نشاء لنخرج من کل الارض لئالیها و اسرارها و ما کنز فیها ولکن یقضی ما قضی و کان الحکم مقضیّاً ثمّ اعلمی بان حضر بین یدینا ما کان مدلّاً لحبّک ربّک و اجبناک بآیات الّتی تذهل عنها عقول العقلا ثمّ عرفان کل عارف علیماً لیطمئنّ بها قلبک و تسکن بها نفسک و تفرحی بفرح عظیماً و انّک فاحفظی هذا اللّوح ثمّ اقرئی فی کل یومک و لا تلتفتی الی احد و ان یمنعک کل من فی الارض جمیعاً و انّک انت خیر نساء العالمین کنت علی الحبّ مستقیماً فاقرئی هذا اللّوح علی لحن البدیع بصوت ملیح مبیناً لترفع بذلک نغماتک الی سدرة القدس و تجذبک نفحاتک الی مطلع قدس وفیّاً و الرّوح و البهاء و التّکبیر منک علیک لتکون عصمتک علی العالمین محیطاً 152.

السیّد جناب میرزا آقا **هو العزیز المحبوب**

قد حضر بین یدینا کتابک و قرأناه و انّا کنّا قارئین فاشهد فی سرّک بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل محمد مظهر نفسه و مطلع جماله لمن فی الملک اجمعین و به غرّدت الورقا علی

غصن

\*\*\* ص 268 \*\*\*

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

\*\*\* ص 269 \*\*\*

یسبقه امر ان انت من النّاظرین و لن یقوم معه شیء عمّا خلق بین السّموات و الارضین و انّا نسئل الله بان یوفّقک علی ذلک و یرفعک الی مقام الّذی تعرف آیاته عن دونه و تکون فیها لمن الرّاسخین و الحمد لله ربّ العالمین ثمّ اعلم بان وصل الینا ورقة الّتی کانت من اثر الله و انّ هذه احبّ عندی عن کل من فی السّموات و الارض و عن کل ما کان و ما یکون و نسئل الله بان یجزیک احسن الجزا من عنده و یرفعک الی مقام عزّ محمود و یرزقک خیر الدّنیا و الآخرة و یبلّغک الی مقام الّذی ینقطع عنه کل ایدی محدود و یشرّفک بلقائه فی ظهور بعد و انّ هذا لاحسن الخیر و افضل الامور و ایّاک لا تحزن عمّا حال الله بیننا و بینک سبل البرّ و البحر و جبال شامخ مرفوع و انّ کل ذلک یحول بین قلوب الّذینهم غفلوا عن ذکر الله و اعرضوا عنه و کفروا بآیاته و کانوا من الّذینهم بربّهم ان یشرکون و الّذین صفَت قلوبهم بحبّ الله لن یحول بینهم و بین بارئهم من شیء ولکن الله یحول بین المرء و قلبه اذا شاء و اراد و انّه لهو المقتدر العزیز القیّوم 152.

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

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

او ینسب

\*\*\* ص 270 \*\*\*

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

\*\*\* ص 271 \*\*\*

ذلک بحیث لن یبقی منهم احد الّا بان یدخل فی رضوان الله المهیمن القیّوم و بذلک سئلنا الله فی سنین القبل و نسئله حینئذ و انّه لهو المجیب المعطی الباذل الغفور 152.

میرزا آقا فی الشّین **هو السّلطان العلیم**

شهدالله انّه لا اله الّا هو له العزّة و العظمة و له القدرة و السّلطنة و له الرّفعة و الهیمنة و له الکبریاء و الغلبة ینصر من یشاء و یمنع عمّن یشاء و یعزّ من یشاء و یذلّ من یشاء و یعطی کیف یشاء و انّه هو فرد لایعدّ و عالم لایعلم و عارف لایعرف و قادر لایقدر و بالغ لایبلغ بعرفانه احد لا فی السّموات و لا فی الارض و لا ما بینهما و لا ما دونهما و انّه لهو الفرد العزیز السّلطان الرؤف و له یسجد کل من فی السّموات و الارض و کلّ الیه یقلبون و له القدره و الاقتدار و له العزّة و الاختیار و له الرّفعة و الاشتهار یرفع من یشاء بفضله و انّه لهو الرّفیع الحکیم ان یا عبد فاستمع ما غنّت ورقة القدس علی الشّجرة بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل محمد لسلطان الوجود من الغیب و الشّهود و کل خلقوا بامره و کل بامره یعملون قل یا قوم اتّقوا الله و لا تحرّفوا کلمات الله و لا تبدّلوها بظنونکم و لاتکوننّ من الّذینهم بانوار الله لا یهتدون و فی دین الله هم مختلفون ثمّ ارحموا یا قوم بعضکم علی بعض و لایفتخر احد علی احد فی شیء کل ذلک حکم الله قد قضی بالحقّ فی الواح عزّ محفوظ و انّک انت فاسع فی سبیل ربّک ثمّ انصر امر مولاک بما استطعت و هذا امری علیک و علی الّذینهم

الی الله

\*\*\* ص 272 \*\*\*

الی الله یسرعون قل یا قوم لا تنسوا عهد الله و لا تعتدوا عن حدود الله و لا تجاوزوا عمّا امرتم به فی کتاب قدس مکنون الّذی نزّل علی علیّ بالحقّ فی یوم الّذی اضطربت فیه انفس الخلایق ثمّ افئدة کل عارف معروف ثمّ اعلم بانّا وردنا فی السّجن خلف جبال مرفوع و اشتدّ علینا الامر من کل الجهات و انّا نکون بذلک فی شکر محمود و نشکرالله علی ما حتم علینا من قضایاه المبرم المحتوم و کلما یظهر من الحبیب تالله انّه لهو المحبوب کذلک نزلنا علیک الآیات و حدثنا لک ما ورد علینا لتکون من الّذینهم باثر الله هم یفرحون و الرّوح و التّکبیر و البهاء علیک و علی صبّار شکور 152.

جناب کریم فی الشّین **هو العلیّ الابهی**

شهد الله لذاته بذاته فی عرش عزّه و سلطانه بانّه لا اله الّا هو العزیز الغالب المقتدر الحکیم و انّ نقطة البیان سرّه و شهوده و امره و خطابه و کلمته علی کل من فی السّموات و الارضین قل انّه ظهر بالحقّ عن مشرق الله العزیز القدیر و انطق بالحقّ فی جبروت البقا و ملکوت الانشا بانّی انا الله لا اله الّا انا العزیز الحمید و به ثبت برهان الله و طلع جماله و اتقن کلمته و استعلی امره علی الاولین و الآخرین کذلک تغنّ الورقا من آیات جذب منیع لیتمّ حجّة الله علی کل شیء و دلیله للخلایق اجمعین ان یا عبد قد حضر بین یدینا کتب عدیدة و ما کان فیها کتابک و بذلک حزنّا بما وجدناک من النّاسئین فاعلم بانّک لو نسیتنا انّا ما نسیناک و کنّا من الذّاکرین و ارسلنا

\*\*\* ص 273 \*\*\*

الیک هذا اللّوح الّذی منه تهبّ روایح الله علی کل یوسف جمیل ثمّ اعلم بانّا کنّا بین العباد کاحد منهم و انت تشهد بذلک و کان الله من ورائک شهید و ما عرفنا احد لانّهم کانوا فی حجب و وهم عظیم کان النّاس لیس لاحد منهم من بصر لیعرفوا جمالی القدیم بعد الّذی ظهر بالحقّ بامر الّذی ذلّت عنده اعناق المتکبرین و کنّا فی هذا السّتر الی ان تمّ میقات الله علی ما قضت من قلمه علی لوح عزّ حفیظ و ادخلونا المشرکون فی هذا السّجن الّذی لن یرفع الینا ضجیج العارفین فلمّا وردنا فیه اذاً کشفنا الحجبات و اخرقنا السّتر بقوّة و سلطان مبین رغماً لهم و للّذینهم کفروا و اشرکوا بالله العزیز الفرید و لیتمّ حجّة الله علی خلقه و دلیله علی بریّته و برهانه علی الخلایق اجمعین و انّک انت فاشدد ظهرک لارتفاع اسم الله و امره و لا تخف من احد فتوکّل علیه فانّ علیه فلیتوکّلنّ عباده المؤمنین فان وجدت قلباً طاهراً و صدراً منیراً فالق علیه ما القی الله علیک فی هذا اللّوح المبارک البدیع و الّا فاستره فی قلبک و کن فی ستر منیع و الرّوح و العزّ و البهاء علیک و علی اللّواتی من فی بیتک ثمّ بشّرهنّ ببشارات ربّک و لاتکن من الصّابرین و الحمد لله ربّ العالمین 152.

جناب ح ابوالحسن فی الشّین  **هو السّلطان**

سبحان الّذی ینزل فی کل حین ما یطهّر عنه افئدة العارفین و ینطق فی کل آن بآیات الّتی تعجز عنها العالمین و بلغ الظّهور فی هذا الطّور علی مقام الّذی لو اجتمع کل من فی السّموات

و الارض

\*\*\* ص 274 \*\*\*

و الارض علی احصاء ما نزل منه تالله اذاً تشهدهم علی عجز مبین قل یا عبد ویل لکل منکر اثیم الّذی اذا یسمع آیات الرّوح یسودّ وجهه من الغلّ و یتولّ عنها و یستکبر علی الله المهیمن العزیز القدیر قل فوالله انّ الفضل قد ظهر بطراز الّذی لن یقدر ان یستره احد ان انتم من البالغین و من النّاس من یقول انّی آمنت بالله و ایامه و اذا تتلی علیه آیات الرّوح یصرّ مستکبراً کأن لم یسمعها و یحرّک رأسه مستهزء الی الله العلیم الحکیم و منهم اذا یسمعون آیات الله تفیض عیونهم من الدّمع حبّاً لله الفرد المتعالی العزیز العلیم قل یا قوم خافوا عن الله و لا تختلفوا بینکم لیفرح بذلک قلوب المنکرین کونوا کنفس واحدة فی اعلاء الامر ثمّ انصروا ربّکم الرّحمن الرّحیم و لو انّه لغنی عن نصر السّموات و الارض ان انتم من المستبصرین و یامر عباده بالنّصر لینقطعوا بذلک عن دونه و یتوجّهوا الی شطر قدس منیر و انّک انت یا ایّها المؤمن بالله ذکّر العباد بما ذکرناک به و توکّل علی الله ربّک و کن من المتوکّلین و لا تخف من احد و لا تضطرب من شیء ولو تشهد کل من فی السّموات و الارض علی اعراض مبین فاعلم بانّ الله کتب علی نفسه الرّحمة بان ینصر الّذینهم صبروا ابتغاء لرحمته و یقطع دابر الّذینهم کفروا و کانوا من المشرکین فسوف تشهد نصر ربّک بحیث یرفع امره الی مقام الّذی یذلّ عنده اعناق المتکبرین کذلک نذکرک بالحقّ و نلقی علیک ما یطهّر به روحک و یبسط صدرک و تقرّ عینک لتشکر الله ربّک بهذه النّعمة الّتی ما قدّر

\*\*\* ص 275 \*\*\*

لها من نفاد الی الابد الآبدین ثمّ ذکّر العباد بان لایتّبعوا کل همج رعاع و کل مذنب بعید عن هذا الکوثر الّذی جرت عن یمین عرش عظیم ثمّ اعلم بانّا وردنا فی سجن الّذی لن یصل الیه الّا کل ذی جهد مستقیم و بذلک انقطعت عن ذیلنا ایدی المقبلین و المعرضین الّا من شاء ربّک الغالب القادر العزیز الرّحیم و الرّوح علیک و علی من شکر و صَبَر و انّا فی شکر مبین 152.

ابوالقاسم فی الشّین **هو العزیز القیّوم**

فاشهد یا عبد بما شهد الله قبل خلق السّموات و الارض و قبل ان یخلق ملئکة المسبّحین بانّه اله احداً فرداً صمداً الّذی لن ینفعه نصرة المقبلین و لن یضرّه اعراض المعرضین و بانّ علیّاً لبهائه و نوره علی الخلق اجمعین ایّاک ان لاتنقض میثاق الله و کن علی عهد قویم ثمّ اشکر الله بارئک بما اذکرک فی هذا السّجن البعید و عرّفک نفسه و انزل علیک کتاب کریم انّه نزل بالحقّ من لدی الله ربّ العالمین و الرّوح و التّکبیر و البهاء علیک و علی المخلصین 152.

عبدالکریم  **هو العزیز**

هذا کتاب ینطق بالحقّ و یبشّر النّاس الی رضوان قدس علیّاً و یقرّب المقرّبین الی ساحة القدس و یبلّغهم الی سماء عزّ بهیّاً ثمّ یذکر الّذین هم آمنوا بالله و آیاته و ورد علیهم من المصائب ما یجری عنها دموع کل مومن امیناً قل انّ الّذی مات منکم انّه رفع الی الله و کان الله علی ذلک شهیداً تالله انّه رجع الی بقعة الاولی فی مقام عزّ مبیناً انتم یا احبّاء الله لا تحزنوا عن ذلک بل فافرحوا بفرح الله ثمّ توکّلو علیه

ثمّ ارضوا

\*\*\* ص 276 \*\*\*

ثمّ ارضوا بقضائه ثمّ اصبروا فی البلایا و المحن و کونوا فی الامر رضیّاً کل نفس ذائقة الموت و هذا ما رقم من قلم الله علی لوح عزّ حفیظاً نسئل الله بان یرفعکم الی مقام الّذی لن یأخذکم الحزن من طرف قریب و بعیداً و الرّوح و التّکبیر علیکم جمیعاً 152.

فی الشّین عبدالحمید  **هو العزیز**

فسبحانک اللّهمّ یا الهی اسئلک باسمک الّذی به ظهر جمالک و طلع برهانک و لاح اسمائک و غنّت ورقائک ثمّ استرفع اسمک الاعظم و جمالک الاقدم بان ترفع امرک و تنصر احبّائک و ترزقهم من اثمار سدرة وحدانیّتک و فواکه قدس شجرة فردانیّتک و انّک انت القادر العزیز القیّوم ثمّ اجز یا الهی هذا الّذی آمن بک و بآیاتک الکبری ثمّ انصره یا الهی ببدایع نصرک ثمّ انزل علیهم الصّبر فی الّذی ارفعته الی سماء تفریدک و افق تجریدک و انّک انت العزیز المحبوب 152.

[نیز در کتاب جلدسبز، ش92، ص131]

جناب محمد قبل علی **هو العزیز القیّوم**

فسبحانک اللّهمّ یا الهی تسمع ضجیجی و صریخی فی هذا السّجن الّذی کان فی اقصی ممالکک و ابعد ارضک بحیث لن یقدر احد ان یقرب بسدرة قربک و شجرة وصلک ولکن فو عزّتک یا الهی لو تعذّبنی اشدّ من ذلک بحیث تقطع ارکانی بایدی المشرکین من خلقک و عصاة بریّتک لیزداد حبّی ایّاک و ولهی فیک و شوقی الیک لانّ الّذی ذاق حلاوة حبّک لن تمنعه البلایا عن باب مدین رحمتک و لا الرّزایا عن جوار عزّ مکرمتک فسبحانک اللّهمّ یا الهی اذاً لمّا فتح ابواب فیض فضلک علی

\*\*\* ص 277 \*\*\*

عبادک اسئلک باسمک الّذی به ظهر الفضل عن مشرق الطافک بان تحفظ هذا العبد الّذی حضر فی کل طلوع عند مطلع سلطان احدیّتک ثمّ انصره یا الهی بنصرک ثمّ ارزقه ما هو خیر له عن ملکوت ملک السّموات و الارض ثمّ اثبته علی حبّک ثمّ استقمه علی صراطک لئلّا یزلّ قدماه عن صراطک و انّک انت المقتدر العزیز الکریم.

جناب محمد قبل جعفر  **هو العزیز**

شهد الله فی ذاته لذاته قبل ظهور صفاته و اسمائه فی جبروت انشائه بانّه لا اله الّا هو الفرد العزیز القیّوم و له العزّة و السّلطان و له العظمة و الامتنان و له القدرة و الامتحان یمتحن من یشاء من خلقه و هو العزیز المحبوب هو الّذی بعث الرّسل بالحقّ علی انّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً مظهر نفسه لما کان و یکون قل انّه لَملک الملوک و راحم المملوک یختصّ من یشاء برحمته و انّه لهو الغفور الرؤف و انّک انت یا عبد فاشکر الله بما نزل علیک کتاب مرقوم انّه نزل بالحقّ لقوم یفقهون ثمّ ذکّر بما فیه لانّه یکفیک عن کل من فی السّموات و الارض و یهدیک الی طور الایمن فی هذه بقعة المبارکة المحمود قل تالله انّه لکتاب مفصول فصّل من لدی الله العزیز القیّوم قل انّ روح القدس ینطق فی هذا الصّدر الممرّد المصقول و یدعو احبّاءالله بما حدّد فی البیان و انّ هذا لَحَتم محتوم قد رقم من اصبع القدرة علی لوح عزّ محفوظ کذلک انزلنا علیک هذا اللّوح لتفرح به و تکون من الّذینهم بنار الله یصطلون و الرّوح علیک و علی کل

عبد

\*\*\* ص 278 \*\*\*

عبدٍ صبور 152.

جناب ابراهیم **هو الصّمد العلیم**

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

**شهد الله لا اله الّا هو العزیز الکریم**

شهدالله لا اله الّا هو الغالب القدیر له الجود و الفضل و له الرّحمة و العدل و انّه بکل شیء محیط قل هو الّذی یحیی و یمیت ثمّ یمیت و یحیی و انّه هو باقی لا یفنی و ظاهر لا یخفی و انّه علی کل شیء محیط و حکیم علیم و خبیر حکیم و قدیر و لله خلق السّموات و الارض یبدع ما یشاء بامره اقرب من ان یرجع النّور الی المنیر هذا کتاب من الله

\*\*\* ص 279 \*\*\*

العزیز الفرد المتعالی المقدّس المتکبّر السّلطان القادر المقتدر العلیم الی الّذینهم آمنوا بالله و آیاته و رسله و کتبه و کانوا من المهتدین ان یا قوم استقیموا علی حبّ الله و امره و اذا نزل علیکم الآیات لا تکوننّ من المستکبرین 152.

**هو البهیّ الابهی**

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

**هو العزیز القیّوم**

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

**هو السّلطان**

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

**هو العزیز القیّوم**

تبارک الّذی بیده ملکوت ملک السّموات و الارض و انّه علی کل شیء حکیماً یرفع من یشاء و ینزل ما یشاء و یعطی بمن یشاء و یمنع عمّن

یشاء

\*\*\* ص 280 \*\*\*

یشاء و ینصر من یشاء و یخذل من یشاء و انّه علی کل شیء عزیزاً قیّوماً 152.

**هو الباقی**

شهدالله انّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل محمد لَظهوره و بطونه و اسمه و جماله و سرّه و ضیائه و امره و بلاغه و نطقه و کلامه و حکمته و برهانه و حجته و اظهاره و کلمته و سلطانه و نعمته و احسانه له الامر و الخلق و انّه لهو المقتدر القدیر152.

امّ ابرهیم الّذی هاجر الی الله

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

**هو العزیز**

فاسمع ما یوحی الیک من هذه الشّجرة علی هذه البقعة المبارکة من هذه النّار الاحدیّة بانّه لا اله الّا هو العزیز العلیم و قد ظهر النّور فی مشکوة اسم علیّ بالحقّ و انّ هذا لَعلیّ مشهود قل تالله قد کان جمال الهویّة بینکم و انتم له منکرون الی ان خرج عن بینکم اذاً وا حسرتا علیکم یا ملأ الغافلین فسوف تجد اعراض المنکرین علی هذا النّور المحمود مع الّذی جائهم بسلطان الله و حجته و برهان الله و عزّته و قدرة الله و عظمته و مع علم ما کان و ما یکون قل تالله هذا شأن احبّائه ان انتم تعرفون و انّک تمسّک بهذه العروة الدّرّیّ المکنون.

**هو العزیز**

در جمیع امور متوسل به حق

\*\*\* ص 281 \*\*\*

بوده و آنی غفلت ننمائید در نهایت حفظ و حکمت در کل امور ملحوظ فرمائید و در کمال روح و ریحان بوده و جز به حق ناظر نباشید که اریاح اختلاف از تمام جهات در هبوب باید آن جناب در هر حال مستقل و ثابت و راسخ باشند و انّه یکفیک عن کل من فی السّموات و الارض. از موقنین از احباب هر کدام که طایف آن حولند تکبیر رسانید و اهل حرم را از ذکر الله متذکر فرمائید.

[نیز در کتاب جلدسبز، ش36، ص115] **هو العزیز الباقی الحمید**

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

من الّذینهم

\*\*\* ص 282 \*\*\*

من الّذینهم بانوار الله مهتدون 152.

**هو العزیز**

ان اشهد فی نفسک بانّه لا اله الّا هو العزیز المحبوب و بالّذی ارسله لعبده و بهائه و کل خلقوا بامره و کل بامره یعملون ان یا عبد اسمع نداء الله عن هذه الورقة المحرّکة علی هذا الغصن المبارکة و لاتکن من الّذینهم لا یفقهون و لاتکن من الّذین نقضوا میثاق الله و ظلموا و اظلموا و ما استشعروا فی انفسهم بل اتّخذوا الله سخریّاً فی ظنونهم و کانوا من الّذینهم بآیات الله یلعبون قل ویل لکم و بما اکتسبت ایدیکم ستدعون الی عذاب الهون و اذاً انتم لا ترحمون و ستمضی هذه الایّام و ما کان النّاس به یشتغلون قل انّه یعلم غیب السّموات و الارض و کل ما انتم تسرّون او تکتمون لن یخفی عن الله ربّک من شیء یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها ان انتم تعقلون و لمّا سبقت رحمته غضبه یستر لمن یشاء و یجهر لمن یشاء و انّه لهو العزیز المحبوب قل یا قوم فارجعوا الی الله ثمّ استغفروا الیه و لا تتّبعوا الشّیطان فی انفسکم ان انتم تریدون ان تتّقون و لاتکونوا من الّذین ما وجد الله منهم من شیء بحیث لن یجد عندهم لا الصدق و لا الوفاء و لا الثّبوت علی امر فسوف یرجعون الی التّراب و هم نادمون و لن یرحمهم الله و لن یغفرهم ابداً و لو انّهم فی النّار یضجّون و انّک انت یا عبد اتّق الله و لاتعاشر مع الّذین تجد اریاح النفاق من قلوبهم و نفوسهم و تجنّب عنهم و کن فی عصمة محفوظ هذا من نصحی علیک و علی الّذینهم بما یدّعون

\*\*\* ص 283 \*\*\*

یعملون و الرّوح علیک و علی صاحبک و علی کل من فی بیتک و علی امة الله المهیمن القیّوم 152.

جناب محمد فی المدینة

هذا کتاب رقم من قلم امر حکیم لاریب انّه نزل من لدن عزیز علیم و قدّر منه مقادیر کل شیء فی الواح عزّ حفیظ قل یا قوم ان اشهدوا علی انّه لا اله الّا هو العزیز الکریم و انّ علیّاً قبل نبیل مظهر جماله و مظهر اجلاله و مخزن علمه و معدن وحیه و مکمن امره و کبریائه و منبع عزّه و سلطانه و انّه ما من اله الّا هو العزیز الغالب الحکیم 152.

[نیز در کتاب جلدسبز ش 36 ص 117]

جناب آ سید مهدی **هو العزیز القیّوم**

هذا کتاب ینطق بالحقّ و یلقی فی القلوب من اسرار الله المهیمن العزیز القدیر و فیه ینادی الرّوح بکلمة الّتی ما سمعها اذن احد و تنفطر عنها السّموات و الارض الّا من شاء ربّک العزیز السّلطان الباقی الفرد العلیم قل انّه لینطق بالحقّ فی جوّ البقا فی هذا المقام الّذی انقطعت عنه ایادی اهل السّموات و الارضین الّا الّذینهم خرجوا عن حجب الاوهام و تمسّکوا بهذا الامر الدّرّی المنیر قل تالله انّ کتاب المکنون قد ظهر فی هذا الهیکل القدیم قل قد جائتکم الفتنة یا ملأ الارض عن کل شطر قریب و قد طلع برهان الله علی مقام الّذی انقطعت عنه ایدی ایدی العارفین قل انّ الّذینهم اتخذوا لانفسهم ولیّاً من دون الله اولئک غلبت علیهم شقوتهم و ماکانوا من المهتدین و قل تالله انّ الحق یحرّک معی کما یحرّک الظّلّ مع الشّمس ان انتم من العارفین قل انّ الرّوح ینادی

فوق

\*\*\* ص 284 \*\*\*

فوق رأسی بانّ هذا لهو المقصود قد ظهر برداء قدس کریم و لن یبقی بینکم الّا ایاماً و هذا ما قدّر علی الواح عزّ حفیظ قل انّ المشرکین لمّا سترونا فی هذا السّجن لذا اظهرنا الوجه بالحقّ لیشهدوا بانّه هو المقتدر علی ما یشاء و انّه علی کل شیء قدیر و انّک انت لا تحزن عن شیء و عمّا ورد علیک بعدی فاصبر ثمّ اصطبر و لاتکن من المضطربین کل ما سرقوا منک ما کان الّا من زخارف الملک و ینبغی لمن سرقها و انّک انت کن فی طهر عظیم قدّس نفسک ثمّ طهّر ذاتک ثمّ نوّر قلبک عن کل ما سوی الله ربّک ربّ الخلایق اجمعین فاسئل الله بان یرزقک ما ینقطع عنه ایدی السارقین و لن یتغیّر بدوام الله و لن یعقّبه الفنا و لن یمسّه ایدی المشرکین کما اعطاک بالحقّ و هو حبّه و ذکره و بهائه ان انت من العارفین و لقد حضر بین یدینا کتابک و فیه دعوت الله ربّک بربوات المقدّسین فوالله انّه عندی لاحلی عمّا ظهر علی الارض من لئالی عزّ ثمین و الّذی رزقه الله من ذلک لن یحزن عن شیء ولو یرد علیه ضرّ الظّالمین و انّک انت فاغمض عیناک عمّا ورد علیک فتوکّل علی الله العزیز المنیع طهّر النّظر عن حدودات البشر و لا ترتدّ البصر عن هذا المنظر المنیر و هذا ما نزل فی سنة القبل من قلمی ان انت من الشّاهدین و لو انّ ما فی بیتی هو بمنزلة نفسی و الّذینهم فعلوا ذلک کانّهم خانوا مع نفسی و کان الله علی ذلک شهید ولکن انّا عفونا عن الّذینهم فعلوا ذلک ان لن یرجعوا علی مثل ما فعلوا

\*\*\* ص 285 \*\*\*

و یکوننّ من التّائبین الی الله الّذی عنده علم السّموات و الارض و علم کل شیء لا اله الّا هو الغفور الکریم و لو انّ هذا الفعل بنفسه اعظم خطأ اکبر عن خلق السّموات و الارض ولکن ربّک هو الرّحمن الرّحیم یغفر لمن یشاء من خلقه ان یرجعوا الیه و یتوبوا علیه و الّا یأخذهم بقهره و انّه لهو القهّار الشدید ثمّ اعلم بانّ کلّما اذکرناه لک هذا مقام رفرفک الاعلی حین صعودک الی الله الملک العزیز الحکیم ولکن فی مقام الخلق کن فی منتهی الدّقة و الفطانة بحیث لن یقدر احد ان یذهب منک شیئاً کذلک تعظک الورقاء و تعلّمک بالعدل لتکون من العالمین و لا تفش سرّک علی احد و لا تنشر امرک بین العباد لئلّا یطّلع علی ما عندک احد من المذنبین و هذا من حکم الّذی الهمناه علی قلب محمد رسول الله من قبل و انطقه بلسان عربی مبین استر ذهبک و ذهابک و مذهبک عن الّذینهم اتّخذوا الههم هواهم و کانوا من الخائنین ثمّ اعلم بانّ المکر مع الماکرین حسنة و کذلک الخدعة مع الخادعین و انّک انت فاخدع مع کل خدّاع اثیم ثمّ امکر مع کل مکّار لئیم کل ذلک من سجیة المومنین قد القیناک لتکون علی ذکاوة عظیم ان یا مهدی فاعلم فاعلم بانّ ما ورد علیک عند ما ورد علیّ لن یذکر بشیء اذاً تبکی عیون اهل الفردوس ثمّ اضطربت افئدة المقرّبین فوالله لو یطّلع احد علی ما ورد علیّ لیسکن فی العراء و یفرّ عن المعاشرین و لن یستأنس باحد و لن یأکل

من شیء

\*\*\* ص 286 \*\*\*

من شیء الی ان یفدی نفسه فی حبّه هذا الجمال المنیر و کلما ورد علیّ فی الظاهر لیس عندی شیء حتی اذکره لکم یا معشر المحبّین بل بما ورد علیّ فی الباطن و هذا ما لا یقوم معه اهل السّموات و لن یحمله کل من فی الملک اجمعین تالله لن اقدر ان اذکر حرفاً منه و لو اذکر حرفاً منه لتفطر عنه السّموات و الارضین اذاً فی هذا السّجن انادی ربّی بانّ اَین عنایتک یا ولیّ المظلومین و اَین بدایع رحمتک یا من بیدک ملکوت ملک العالمین فوالله قد وقعت فی بئر نفوس الظّالمین و اصبر فی ذلک کما صبرت من قبل بحول الله و قوّته و انّه یوفی اجر الصّابرین و اقول الحمد لله اذ هو ربّ العالمین و معین المظلومین و راحم المضطرّین ثمّ اعلم بانّ لیس هذا اول وهن نزل علی بیتی و قد نزل من قبل بما اکتسبت ایدی الظّالمین و سینزل علیها من الذلّ ما یجری عنه الدموع عن کل بصر بصیر کذلک القیناک بما هو المستور فی حجب الغیب و ما اطّلع علیه احد الّا الله العزیز الحمید و ثمّ یمضی ایام و یرفعها الله بالحقّ و یجعلها عَلماً فی الملک بحیث یطوف فی حولها ملأ العارفین 152.

**هو العزیز**

حق این است که به آن جناب ضرّ لانهایه رسیده است فاصبر کما صبرنا و در جمیع امور فارغ باشید یعنی فراغت قلب را ملحوظ فرمائید از هر چه این امر دست دهد عندالله احبّ بوده و خواهد بود اگر از حرکت آن ارض فراغتی دست دهد مختارید ولکن به کمال حفظ بعضی توقیعات نوشته شده بود و سواد بعضی از آن در رساله مخصوص نوشته و ارسال

\*\*\* ص 287 \*\*\*

شد اگر بتوانید به جمیع ارض برسانید الیوم امری اعظم از این امر نبوده و نیست ولکن در کمال ستر سواد شود و ارسال گردد که مباد در مدینه اشتهار یابد و رؤسای مدینه از حکام و غیره مطلع شوند باری در هر حال ستر محبوب است الّا عن الّذینهم بانوارالله هم مهتدون و توقیعات بعد از ورود سلمان نوشته شد و ارسال شد به هر نحو که مصلحت دانند معمول دارند و اگر خود آن جناب به سمتی تشریف می‌برید سواد رساله با آن جناب باشد که شاید نفسی از نوم برخیزد و رایحة الله را استشمام نماید و الّا الامر بید الله یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید از قرار معلوم احدی با شما به صدق حرکت نکرده و کل به هوای خود سالک بوده‌اند الّا من کان علی فطرة سلیم باری جمیع عندالله مشهود بوده و خواهند بود به هیچ وجه محزون نباشید بسیار حیرت دارم که چه ذکر نمایم در هر حال توکّل به حق از همه محبوب‌تر است اَلا الی الله تصیر الامور به جناب رضا در یزد و هم چنین در ارض ها و غیره اگر رسد محبوب است البته خود را از معاشرت بعضی ناس حفظ نمائید اصلح است و عندالله احبّ در نهایت حکمت رفتار نمائید آنچه مقدر شده امضا خواهد یافت سواد توقیع حاجی کمال در اجزاء مذکوره هست به او برسانید ایّاک ان لا تحزن عن شیء فتوکّل علی الله المهیمن القیّوم آنچه از قبل ارسال شد و این لوح درست ملاحظه نمایید معمول دارید این عبد کمال تحیّر را از جمیع

امور محدثه حاصل نموده و در این سجن ساکن شده لعلّ الله یحدث

بذلک

\*\*\* ص 288 \*\*\*

بذلک امراً. فرستادن رساله را موقوف داشتم نظر به امر محدث در این ساعت و برای حاجی کمال توقیع علیحده ارسال شد مخصوص متولّی‌باشی هم توقیعی ارسال شد اگر مطمئن بشوید که نزد احدی ذکر نمی‌کند بدهید یا بر او بخوانید و اصل را داشته باشید اگر در آن ارض ذکر شود نزد حکام که نوشته‌ای از این ارض ارسال می‌شود کمال ضرّ به این عبد مسجون راجع می‌شود سلمان تفصیل این محل را ذکر می‌نماید در جمیع احوال ستر کبری الیوم محبوب است و توقیعی به ملّا زین العابدین و بعضی از اهل صاد نوشته شد و خود سلمان می‌رساند و هم چنین به کلمه فتح ولکن توقیعی به ملا رضا نوشته شد در بستۀ شما است به ید هر کس مصلحت دانید برسانید مناجاتی مخصوص آن جناب ارسال شد ولکن چون ذکر بعضی احباب که در فراق صعود الی الله نموده‌اند شده لهذا سواد آن مع یک دائره به زوجه آ محمدرضا برسانید جمیع احباب را ذکر منیع برسانید و از برای جمیع مخصوصاً ذکری نازل ولی بعضی سواد شد فرستادیم و بعضی سواد آن تمام نشد لهذا بعد ارسال می‌شود میرزا آقاجان تنها است از عهده بر نیامد سلمان تفصیل آن را ذکر می‌نماید.

جناب سید مهدی فی المدینة  **هو العزیز**

فسبحانک اللّهمّ یا الهی اشهد حینئذ بوحدانیّتک و سلطان فردانیّتک و بانّک انت الّذی لم تزل کنت بلا ذکر شیء معک و لاتزال تکون کما کنت فی عزّ جلالک و اجلالک لا اله الّا انت العزیز الغالب

\*\*\* ص 289 \*\*\*

العلیم الحکیم فسبحانک یا الهی کیف اذکر بین یدیک ما ورد علیّ فی تلک الایّام بحیث ما ورد علی احد من قبلی انّک علی ذلک لعلیم خبیر انت الّذی یا الهی القیت حبّی فی صدور اولیائک و احبّائک من قبل ان یعرفونی او یطّلعوا بامرک فی نفسی ثمّ بعد ذلک ابتلیتهم بالفراق بما اشرق حکم الفصل بعد الوصل عن افق الطلاق و بذلک احترق قلبی و قلوبهم علی مقام الّذی خرجوا عن دیارهم شوقاً للقائک و طلباً لوصالک و بعضهم ماتوا فی الغربة و ما وصلوا الی معین وصلک و کوثر فضلک و منهم تشتّتوا فی البلاد و لن یعرف احد بما ورد علیهم و جری بهم و ما هبّت علیهم اریاح الوصل عن شطر لقائک و ما اشرقت لهم شمس الفضل عن افق جمالک فآه آه یا الهی عن ضجیجهم فی فراقک و صریخهم عن بعدهم من وصالک ولو انّهم یا محبوبی خالفوا فی امرک بخروجهم عن مدینتک ولکن فو عزّتک ما اخرجتهم الّا جذبة شوقک و وله حبّک الّذی برشح منه تنجذب الممکنات الی مقعد قدس سلطان وحدانیّتک و تقلّب الموجودات الی ذروة عزّ ملیک فردانیّتک فو عزّتک یا سیدی و رجائی لو تجری عن عیون کل من فی السّموات و الارض عیون الدّمع من اول الّذی لا اول له الی آخر الّذی لا آخر له لحسرتهم فی بعدک و اضطرابهم من هجرک فو عزّتک لقلیل قلیل و انّک قد کنت بذلک لشهید و خبیر و منهم یا الهی ماخرجوا عن مدینتک من مبرم امرک و اخذتهم

نار

\*\*\* ص 290 \*\*\*

نار الفراق الی مقام الّذی فدوا انفسهم لاسمک و رجعت ارواحم الیک فی الافق الاعلی و الرفیق الابهی اذاً یا الهی فابتعث بسلطانک ارواحهم بطراز الّذی یظهر منهم انوار عزّ احدیّتک و ظهورات قدس فردانیّتک ثمّ انشر یا الهی آثارهم فی ممالک عزّ صمدانیّتک و عوالم قدس فردانیّتک ثمّ اجعلهم یالهی باقیاً ببقائک و ناظراً الی جمالک و واقفاً باسرارک و مهیمناً علی خلقک و بریّتک ثمّ اجعلهم یا الهی متّصلاً بسلطان وصلک و ملیک لقائک بحیث لن یحوّل وجوههم عن وجهک فی ازل الآزال و انّک انت ذو الجلال و الاجلال و انّک انت العزیز الکریم فسبحانک یا الهی فو عزّتک قد بلغ بلایائی الی مقام الّذی انقطع عنه الاحاطة و الاذکار بحیث لن اقدر ان احصیها فی مملکتک او اذکرها فی ساحة عزّ احدیّتک ءَ اذکر یا الهی هجرتی و غربتی او ضرّی و اضطراری او ابتلائی بین یدی الاعدا او افتقاری بین یدی الاشقیا او ورودی فی هذا السّجن الکبری او اذکر ما ورد علی احبتک فی سبیلک و علی بریّتک فی سبل مرضاتک لو اذکر یا الهی ما ورد علیّ بعد خروجی عن مدینتک و علی بیتی الّتی فیها رفع ذکرک و اعلام هدایتک و انوار عزّ احدیّتک و جعلتها عَلما فی مملکتک لاهل محبّتک و ذخراً لبریّتک من اهل صفوتک و اختصصتها بین بقاع الارض لارتفاع ذکرک و اعلاء امرک بحیث دخلوا فیها عصاة خلقک و طغاة عبادک و غاروا فیها ما فیها و بذلک استکبروا علیک و کسّروا حرمتک و هتکوا بین الاعدا عزّتک فو عزّتک

\*\*\* ص 291 \*\*\*

یا الهی قد بلغوا فی الطغیان الی ذروة العصیان و اخذتهم الغفلة بشأن الّذی ظنّوا بانّک کنت غافلاً عنهم و عن افعالهم بعد الّذی کنت عالماً بهم و بافعالهم فو عزّتک یا الهی ما اغفلهم عن علمک الّا شئونات عزّ ستّاریتک و بروزات قدس وهابیّتک اذاً یا الهی فاغفر جریراتهم و خطیئاتهم ان یرجعوا الیک و یتوبوا علیک لانّهم لا یعلمون و لا یشعرون ولو انّ عصیانهم یا الهی اعظم عن خلق السّموات و الارض ولکن عفوک اعظم عن کل شیء ثمّ انزل علیهم یا الهی ما یطهّر به قلوبهم و نفوسهم ثمّ ذکّرهم یا الهی ایام لقائک ثمّ الهمهم ما یمنعهم عن کل ما یلیق لحضرتک و لا ینبغی لسلطانک و انّک انت المقتدر العزیز السّلطان الحاکم العالم القادر العزیز الرّفیع المدرک المهیمن الغالب الطالب السمیع العلیم الخبیر ثمّ اسئلک یا الهی بالّذی اظهرته من قبل و تظهرنّه یوم القیمة بان تقلب هذا اللّیل بانوار صبح لقائک و هذه الظّلمة بضیاء فجر جمالک ثمّ انصر یا الهی من ینصرک بنفسه و یتّبعک فی امرک و لو یخالفه کل من فی السّموات و الارضین و الحمد لله ربّ العالمین 152.

میرزا هادی فی المدینة **هو العزیز**

ان یا اسم الهاء فاستمع ما ینادی النّار فی الشّجرة بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل محمد مظهر اسمائه فی ملکوت البقا و مطلع صفاته فی جبروت العما و کل خلقوا بامره و کل بامره یعملون له الجود و الفضل یختصّ من یشاء برحمته و ینزل الرّحمة کیف یشاء لقوم یعلمون قل انّه

لسلطان

\*\*\* ص 292 \*\*\*

لسلطان الممکنات و کتابه لسلطان الکتب و کل دخلوا فی ظلّه و کل له ساجدون و من دخل فی ظلّه فقد بلغ الی غایة القصوی و انّ هذا لَفضله علی الخلایق ان انتم تفقهون قل انّه لمیزان الله بین خلقه و به ظهر کل قسطاس موزون و انّه لَحجّة الله و برهانه و دلیله و سلطانه بین بریّته ان انتم تعرفون و به ظهرت اسرار ما کان و ما یکون و به اخرجت الارض اثقالها و بعث کل شیء بقوله کن فیکون و به قدّر مقادیر کل شیء و مدّد تفصیل القضا علی لوح عزّ محفوظ کذلک القیناک و الهمناک و علّمناک و انزلنا علیک ما نزل من لدی الله المهیمن القیّوم لتشکر الله ربّک فی قلبک و تذکره فی کل الاحیان و تکون علی مقام محمود ثمّ اعلم بانّ البقرین قد اعتدا علی الله فی هذین الاسمین و هذین الطرازین الاقدمین فی الکلمتین الاعلیین و خانتا فی انفسهما فی حین غفلتهما عن هذین السرّین فی هذا النّور المشرق عن هذین الافقین تالله هذا الجمال الظاهر فی هذین الرّمزین السّترین المجلّلین فی العالمین و هذا السّرّ المقنّع فی النّقابین و اتّبعا المعزین بالنّفسین بعد الّذی حرّمنا تقرّبهما الی البعلین فی الهیکلین اذاً فانظر الی السّتر من هذا العفو الطالع الظاهر عن المشرقین و الناطق فی الطّورین علی هیئت النّارین و ینطق بالکلمتین الاکملین فی قطب السّمائین قل تالله انّه لهو النّور الظاهر فی الشّمسین البازغتین فی الرکنین بعد طیّ المقامین لیظهر بذلک تغنیات الرّوح علی الغصنین لتعرف حکم الخباثة فی النّفسین الابعدین

\*\*\* ص 293 \*\*\*

و کذلک حرکنا حجبات السّتر اقلّ من ان یلتفت به احد الّا الّذینهم ببصرالله ینظرون قل تالله هذه لحمامة تنطق علی اللّحنین فی رضوان القدس علی السّرّین من هذین القمصین و تشهد بانّه لا اله الّا هو المقتدر العزیز المهیمن المتعالی المحبوب و الرّوح و البهاء علیک و علی الّذین الی معارج العزّ هم یعرجون 152.

سلمان  **هو العلیم**

ان یا سلمان ان رأیت الجواد فانشر هذا اللّوح بین یدیه لیجد منه رایحة الله المهیمن القیّوم فی تلک الایّام الّتی اخذت النفوس زکام الغفلة و رجعوا علی ما هم علیه و هم حینئذ میّتون و ان وجدته فی هیکل الاوّل قل انّ حرف القاف و الفاء بزیادة الالف علیه قد کان فی ستر ان تکون مستطیعاً فاخرجه عنه بقدرة من لدنّا و سلطان من عنده و انا العزیز المحبوب و ان ماوجدته فی هیکله الاولی تفحّص لعلّ تجده فی قمیصه الاخری ان رأیت و عرفته فافعل ما امرناک به و الّا فاحفظ هذا اللّوح لیخرج الله لعباده ما کنز فیه و انّه لهو الکریم الغفور.

**هو العزیز**

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

هذا لوح نزل لاوّل من قصد الی حرم الله جلّ جلاله **هو العزیز**

ان یا سلمان

\*\*\* ص 294 \*\*\*

ان یا سلمان عظّم الله اجرک و قبل طاعتک بما سافرت الی الله مرّة بعد مرّة و هاجرت الی الله و اتعبتَ فی السبیل بحیث اخذک حرّ السیف و برد الشّتا حتی دخلت فی هذا السّجن البعید و ما منعک طول السبیل و لا فقدان الدلیل فهنیئاً لک بما سبقک الفضل و احاطتک الرّحمة و دخلت بقعة القبول و مقام الوصول اذاً فاشکر الله بارئک بما ایّدک علی ذلک و رزقک من حبّه و حبّ اولیائه و بلغک الی مقام الّذی انقطع عنه ایدی الّذینهم اعرضوا و کفروا و اشرکوا فوالله قد ذکر اسمک فی الملأ الاعلی و الرفرف القصوی عند شجرة البقا و انّ اهل الجبروت و سکّان الملک و الملکوت یعرفونک بمثل ما یعرفونک اهل الارض بل ازید من ذلک اذاً فاجهد فی نفسک بان تکون مستقیماً فی حبّک مولاک لئلّا تنقطع عنک هذه الدولة الباقبة الاحدیّة الابدیّة السرمدیّة تجنّب یا عبد عن جنبک و تقرّب بجنب الله ربّک و لا تحزن عمّا ورد علیک فی سبل بارئک و عمّا یرد علیک فی حبّ مولاک و انّ الیه منقلبک و مثواک و لا یضییع عنده عمل عامل و لا اجر آجر و لا صدق صادق و لا هجرة مهاجر و لا سلوک سالک و لا یقین موقن و الیه یصعد الکلم الطیّب و العمل الخالص کذلک القیناک من حکمة الله الّذی اتقن کل شیء بسلطانه و قدّر فیه من حِکم بالغة لتشکره فی ایامک و تکون من الّذینهم شکروا و فازوا و صبروا و لاقوا و طلبوا و بلغوا و قصدوا و وجدوا و اما ما سئلت فی آیة الغلبة

\*\*\* ص 295 \*\*\*

فاعلم بانّ الله ربّک لم تزل کان غالباً قائماً مقتدراً و لاتزال یکون قادراً مهیمناً محیطاً لن یعجزه شیء و لم یمنعه امر و لن یعدّ کان و یکون فی علوّ الغلبة و القدرة و الجلال و فی سموّ العزّة و العظمة و الاستقلال و انّک کلما سمعت و عرفت فی ذکر الغلبة هذا شأن یرجع لعبادی فسوف تریٰهم یغلبون کما هم الیوم یغلبون اما رأیت و سمعت کیف سافر هذا العبد فی سفره و هجرته بقدرة عظیم و سلطان مبین بحیث خضعت له الاعناق من کل ذی شوکة عظیم و ذلّت له الرّقاب من کل متکبّر کبیر مع الّذی کان الکل اعدائنا بحیث اعرضوا و اعترضوا علینا و استکبروا علی الله فینا کذلک فاعرف قدرة الله و غلبته و سلطنته و بهائه قل فوالله من هذا السّفر استعلی امرالله فسوف تجد المعرضین تحت اقدام المؤمنین کذلک القیناک لتکون من الموقنین و مع کل ذلک فوالله یا سلمان انّا نصالح مع اهل البیان بانّهم ان لن یحبّونی لن یبغضونی فوالله ستجد اعراضهم عن هذا النّور الّذی اشرق عن الآفاق بوجه منیر و برهان قویم و حجة عظیم و الرّوح و النّور و البهاء علیک و علی الّذینهم عرفوا اسرار الامر عن هذا الشّطر المنیع 152.

**هو العزّ**

اللّهمّ یا الهی و سیدی تری ما تری و تشهد ما تشهد و تنظر یا محبوبی کیف ابتلیت بین ایادی خلقک بحیث وقعت فی هذا البئر الّذی لم یکن له من اول و لا من آخر و کان قدّامی ثعبان القهر

و فتح

\*\*\* ص 296 \*\*\*

و فتح فمها لیبلعنی و عن ورائی غضنفر الغضب و یرید ان یشقّنی و عن فوقی یا محبوبی سحاب القضا و یمطر علیّ امطار البلاء و عن تحتی نصبت رماح الشقا لیجرح اعضائی و بدنی اذاً یا الهی مع هذه البلایا الّتی ما ورد علی احد من عبادک اشکرک بلسان سرّی و جهری و ظاهری و باطنی و اقول اَین عنایتک الخفیة و این الطافک المنیعة یا معبودی و مقدّری فسبحانک یا مقصودی ان لن تدفع منّی هذه البلایا الواردة لا تقطع عن قلبی لذائذ وحیک البدیعة و ان لن ترفع عنّی هذه الرّزایا النّازلة لا تسدد عن وجهی نفحات قدسک المنیعة فسبحانک یا الهی فو عزّتک لن ترفع عن فمی نغمات عزّ وحدانیّتک من احزان الّتی احاطتنی عن مظاهر نفیک و مطالع قهرک و لن تحرک شفتائی من هموم الّتی امذقنی عن شطر تقدیرک و بلغت یا الهی فی الهمّ الی مقام الّذی یبکی السّراج عمّا ورد علیّ من طغاة خلقک و عصاة بریّتک فسبحانک یا محبوبی فاسمع ضجیج هذا المضطرّ فی هذا السّجن الکبری یا من بید الملکوت العزّ و البقا و فی یمینک سلطان الامر و القضا تفعل بقدرتک ما تشاء و تحکم بمشیّتک ما ترید فو جمالک یا اوّلی و آخری قد مضت ایام عدیدة و لیالی معلومة و انّی ما اخرجت عن بیت الحزن لملاقات احبّتک بعد الّذی کنت مشتاق للقائهم لانظر عن وجوههم انوار عز احدیّتک و استأنس بلقائهم بما تهبّ من قلوبهم اریاح عز حبّک و محبّتک اذاً یا الهی لاتأخذنی بهذا الخطأ العظمی و لا تدعنی فی هذه الحالة یا من بیدک جبروت العزّ فی رفرف

\*\*\* ص 297 \*\*\*

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

و الحمد

\*\*\* ص 298 \*\*\*

و الحمد لله ربّ العالمین.

جناب جواد فی المدینة  **هو العزیز**

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

**هو العزیز**

ان‌شاء الله در کمال فرح و سرور و بهجت بوده و از ذکر دوست مشهود مستور غیر معروف غفلت مفرمائید و احباب را متذکر شوید چیز ناقابلی به سلمان تاکید رفت که خدمت شما بدهد والله معطی ما یشاء و انّه لهو المکرم من حبّه و انّه لهو الکریم.

جناب میرزا آقا فی المدینة **هو العزیز المقتدر المنیع الرّفیع**

فسبحان الّذی ینزل الآیات بدعاً علی لحن تجذب عنه المقرّبین جمیعاً و قدّر فیها مقادیر کل شیء

\*\*\* ص 299 \*\*\*

علی امر یعجز عنه کل من فی السّموات و الارض کذلک کان الامر حینئذ من قلم السنا علی لوح البقا بالعزّ مسطوراً انّ الّذینهم صعدوا الی الله و اعرضوا عن الملک و شربوا عن بحر الحیوان اولئک یعرفون نغمات الفردوس و یشهدون بانّ کل ذلک تنزیلاً من لدن مقتدر قیّوماً اولئک الّذین تجد الانوار من وجوههم و تسمع ذکر الله من قلوبهم و هم کانوا فی هواء الرّوح من نغمات الله مجذوباً و یکرعون من کأس الجمال و یحرکون علی اسم الله و یشربون عن خمر کان عن غمام العلم منزولاً کذلک نقصّ علیک من قصص الحق و نلقی علیک من نغمات الفردوس لیجذبک فی نفسک و یقلّبک الی شاطی البقا فی سرادق الاعلی و یرفعک الی مقام کان عن العرفان مرفوعاً ان یا حبیب فاسمع ما یقولون المکذّبون بانّا ما نجد من تلک النغمات من روح قل ویل لکم و بما زیّن الشّیطان اعمالکم فی انفسکم فانّ روح الحیوان من هذا الرّضوان قد کانت علی العالمین مرسولاً قل انّا لمّا ماوجدنا فی الملک احداً استرنا جمال الهویّة فی وبر من الابل لئلّا تعرفوننی فلمّا اعرضتم باغلال صدورکم اظهرنا الوجه عن خلف سرادق النّور و قدّرنا الامر فی لوح کان عن الانظار محفوظاً قل اذاً فالقوا حبال سحرکم و عصی ظنونکم لتلقف هذا الثّعبان باذن الرّحمن لیکون قدرة الله علی العالمین بمثل هذا الشّمس فی وسط السّماء مشهوداً قل انّا امسکنا قلم القدرة لئلّا یحرک علی اللّوح فلمّا وجدنا روایح النّفاق عنکم حرّکناه اقلاً عمّا

یحرک

\*\*\* ص 300 \*\*\*

یحرّک البعوضة جناحها لتشهدون تموّجات هذا البحر و لعلّ یحدث فی قلوبکم مشاعل الحبّ و تکوننّ کطیر النّار فی حول السّراج باذن الله مطیوراً قل یا قوم خافوا عن الله و لا تفتروا بعبده ثمّ ارحموا علی انفسکم و لا تحرموا ارواحکم عن نسمات الّتی کانت عن یمین القدس مهبوباً ستفنی الدّنیا و ما ینبت علیها و غرست فیها و ترجعون الی مقرّ الّذی فیه کان میزان الله بایدی القدرة منصوباً و به یوزن کل الاعمال من کل نفس فی یوم الّذی فیه تستشرق شمس العدل عن شطر القضا و یأتی الله بامر کان عن الادراک مقطوعاً اسمعوا یا ملأ الارض قولی و لا تشتغلوا بما لا ینفعکم فی الحیوة الباطلة و لا تحزنوا عمّا فات عنکم من الزخارف و کونوا فی هواء الانقطاع بجناحین التّسلیم مطیوراً و انّک ذکّر النّاس بما القیناک و لا تنس عهدالله فی نفسک فتمسّک بعصمته و انّ هذا خیر لک عمّا فی الملک مجموعاً کذلک نعلّمک بالفضل و نلقی علیک ما هو احبّ عندالله عن کل حکمة مذکوراً و الرّوح علیک و علی کل ثابت فی حبّه مولاه و علی کل عبید شکورا 152. اگر چه خطی از شما ملاحظه نشد ولکن اینجانب جواب ارسال نمود باری در کمال جد در حفظ امرالله ساعی بوده که مباد احداثی جدید که سبب اخماد امر شود مشهود گردد از سمت ایران دو کلمه مختصری شخصی از شما و میرزا مهدی مرقوم داشت میرزا آقاجان صورت آن را ارسال می‌دارد و مقصود معلوم نشد و تحیّر دست داد

لساکن البیت

\*\*\* ص 301 \*\*\*

**هو العزیز**

ان یا امتی ان اشهدی بانّه لا اله الّا هو العزیز السّبوح و له یسجد کل من فی السّموات و الارض و انّه هو الفرد القدّوس له العزّة و الاقتدار یعزّ من یشاء و یذلّ من یشاء و یهب ما اراد لمن اراد و یمنع عمّن یشاء نسایم الفردوس و انّک انت یا امة الله فاشکری ربّک فی کل حینک ثمّ اذکریه بما یذکره هذا الطاوس الّذی زیّنت جناحه من لئالی قدس محمود ثمّ اعلمی بانّا وردنا فی هذا السّجن الّذی کان عن کل بعید مبعود و انتم لا تحزنوا بذلک ثمّ ارضوا بما قضی من عنده و انّ هذا لغایة المقصود و اکون متحیراً فی امری و امرکم الی ان یظهر امر المثبت من عزیز مقصود تالله قد نزل علیّ من البلایا ما لایجری علیه حکم الحدود و انت فاذکری ایامی ثمّ جمالی ثمّ قیامی و قعود ثمّ جلوسی ثمّ استوائی ثمّ نغماتی ثمّ رکوعی و سجود ان لا تحزنی فی شیء فتوکّلی علی الله ربّک العزیز المشهود ایّاک یا امة الله فاحفظی نفسک فی غایة الحفظ بحیث لن تظهر منک ما یکرهه مولاک العالی المتعالی العلیّ الودود فاستری نفسک عن کل اعین ثمّ اعتصمی بحبل الله عن شرّ کل آثم مردود کذلک غنّت عندلیب القدس و القت علیک من نصح الله لتستقیمین علی هذا الصّراط المرتفع الممدود و الرّوح و العزّ و البقاء علیک و علی اللّواتی کنّ فی مدینة الله العزیز الغالب الظاهر الموجود.

**هو العزیز**

در جمیع امور تحیر مالانهایه دست داده تا بعد چه تقدیر شود در هر حال

شما

\*\*\* ص 302 \*\*\*

شما در کمال حبّ سلوک نمائید با میهمان در نهایت الفت باشید بر خلاف رجال حرکت نمائید چه از ایشان رایحه اتحاد استشمام نشد جمیع نساء را از عرب و عجم ذاکر شوید ضلع عابد و سایرین همه را ذکر نمائید و انّه یذکر من یشاء و انّه هو خیر الذّاکرین و الحمدلله رب العالمین 152.

میهمان فی البیت **هو العزیز**

ان یا امة الله ان اشهدی فی نفسک بانّه لا اله الّا هو العزیز الغالب المنیع و انّ سلطان البیان لذکره و بهائه ثمّ نوره و ضیائه ثمّ عزّه و سنائه ثمّ امره و کبریائه لمن فی السّموات و الارضین ثمّ اعلمی بانّا وردنا فی سجن المشرکین بما اکتسبت ایدی الّذینهم کفروا و اشرکوا و فسدوا و کانوا من المفسدین ان یا امتی ذکّری ایامی فی کل بکور و اصیل ثمّ ابکی علی فراقی ثمّ غربتی فی هذه الارض البعید ثمّ اذکری جلوسی بینکم ثمّ قیامی فی محضر المحبّین ثمّ نغماتی ثمّ لحناتی الّتی منها تدمّعت عیون المقرّبین لاتنسین حرکتی بینکم و لا مشیی قدّامکم و لا نفحاتی فی کل حین قولی فوالله ما شهدت عیون الامکان بمثل ما شهدتم و لا اعین العارفین و لا تسمع اذن الابداع بمثل ما سمعتم و لا اذن الموحّدین ان یا امتی کیف ترفعین رأسک عن فراشک و لن تجدنی فی البیت و کیف تمسین و لن تشهدین شمس جمالی مشرقة عن البیت اَتقدرین ان تنظرین مقامی خالیاً عنّی فآه آه عمّا ورد علی المدینة و اهلها ان یعرفون ثمّ اعلمی بانّ البلایا

\*\*\* ص 303 \*\*\*

احاطتنی فی السرّ و سرّ السرّ و کذلک فی الجهر و جهر الجهر و لن یطّلع بها الّا الله العزیز الحمید.

میهمانی عهدالله را در دل و قلب حفظ نما و بسیار در حفظ امرالله سعی و جدّ و جهد مبذول دارید در کمال اتحاد به ذکر محبوب مشغول بوده و در رفرف قرب و جنت عدن ساکن باشید اگر چه رایحه اتحاد از رجال ساکن بیت استشمام نشد و مدتی است که روایح اختلاف از قلوب عاکفین وزیده و به این جهت کمال حزن روی نمود کل امور عندالله واضح و مبرهن است انّه یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور و الیه ترجع عاقبة الامور لم‌یزل و لایزال مقصود اتحاد احباب بوده چه اگر این فقره حاصل نشود هیچ حاصل نشده ان‌شاءالله امیدواریم که بعدها بر خلاف قبل حرکت نمایند و الامر بیدالله 152. همشیره علویه را ذکر منیع برسانید یک دائره ارسال شد به او برسانید و جمیع نساء احباب را ذاکر شوید.

جناب محمدرضا الّذی استجار بالبیت **هو العزیز**

ان یا رضا ان اشهد فی نفسک بانّه لا اله الّا هو و انّه کان بکل شیء حکیماً و عنده غیب السّموات و الارض و علم کل شیء و انّه بکل امر علیماً یعلم خائنة الاعین و ما تخفی المغلّین فی صدورهم ولو کان علی قدر نقیر و قطمیراً هو الّذی یولج اللّیل فی النّار و یولج النّهار فی اللّیل و یدبّر الامر فی نفسه و مَن اعظم من الله حکماً و اصدق حدیثاً ان یارضا فارض عن نفسک ثمّ عمّا ورد علیک و علینا ثمّ اصبر فی البأساء

و الضّرّا

\*\*\* ص 304 \*\*\*

و الضرّاء و لا تحزن عن شیء فتوکّل علی الله و انّه کان علیک حسیباً ینصر عباده الّذینهم تمسّکوا به و سلکوا سبل الهدایة و کانوا علی الامر قویاً قل انّ الّذینهم اتّخذوا لانفسهم ولیّاً من دون الله اولئک خسروا عمّا فعلوا و ضعف الطالب و المطلوب و کان الله بکل شیء خبیراً قل یا قوم آمنوا بالله و آیاته و لا تجاوزوا عن حدود الله و لا تفسدوا فی الارض کل ذلک امری علیکم و ذکری ایّاکم فاتّخذوا به الی الله ربّکم سبیلاً و الرّوح و البهاء علیک و علی من معک و علی الّذین یدعون الله فی بکور القرب و اصیلاً 152.

جناب مجید فی المدینة  **هو العزیز القیّوم**

ان یا صفی اسمع نداءالله عن هذه الشّجرة الّتی ارتفعت بین السّموات و الارضین و ینادی الکل بانّی انا الله العزیز المقتدر الکریم و بهذا تنشقّ اراضی الوجود و تنفطر سموات العلم و یفرّ کلّ ذی علم علیم و انّک انت فاسئل الله بان لا یدعک بنفسک لعلّ تسلم فی حبّک و تکون من الرّاجعین الی الله الّذی خلقک و هداک و جعلک من المهتدین ثمّ اعلم بان حضر بین یدینا الواح عدیدة و ما وجدنا بینها اثراً منک کانّک نسیتنا فی نفسک و کنت من الغافلین ولکن انّا ما نسیناک و اذکرناک فی هذا اللّوح الّذی یسطع عنه النّور و یستضیئ منه اهل ملأ العالین کذلک الهمناک قول الحقّ لتسرّ فی نفسک و تفرح بفرح الله العزیز القیّوم و الرّوح علیک و علی الّذینهم الی الله یرجون 152.

جناب محسن فی المدینة

\*\*\* ص 305 \*\*\*

**هو العزیز**

ان یا محسن ان اشهد بلسانک و قلبک بما شهدت الورقاء علی افنان قدس منیعاً بانّه هو الله لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل نبیل مطلع امره و نوره و ضیائه و بهائه علی کل من فی السّموات و الارض و انّه کان بکل شیء علیماً و به قامت القیمة و ظهرت السّاعة و وضع الصّراط علی میزان اسم علیّاً و به اشرقت الشّمس و ظهرت کنایز الارض من جواهر عزّ ثمیناً و به لاح الوجه و ظهر الجمال عن مشرق اسم بهیّاً و انّک انت یا محسن فاحسن علی نفسک ثمّ علی امة الله الّتی کانت معک ثمّ علی الّذینهم اتّبعوا حکم الله فی ذر البقا و کانوا علی یقین مبیناً و اجابوا داعی الله فی انفسهم و کانوا علی صراط سویّاً کذلک القیناک قول الحق و الهمناک ما یفرح به روحک و اذکرناک بلسان قدس بدیعاً ثمّ کبّر من لدنّا علی امة الله و ذکرها و بشّرها بحبّی ایّاها لتکن علی رفرف السّرور مکیناً 152.

جناب باقر فی المجید **هو العزیز**

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

و کبیر

\*\*\* ص 306 \*\*\*

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

جناب حاجی عبدالرّحیم **هو العزیز**

تلک آیات القدس نزلت بالحقّ من لدنّا علی العالمین جمیعاً لیتّبعوا النّاس سبل ربّهم و یدخلون فی جنّة الّتی کانت باسم الله مشهوداً قل یا قوم فاسمعوا ما یلقی الرّوح علیکم و لا تعقّبوا الّذین ما جعل الله لهم من سلطان و کانوا من المعرضین فی امّ الالواح مکتوباً فاتّبعوا صراط الله الّذی له ملک السّموات و الارض و لا تتّبعوا کل سفیه مجنوناً کذلک القیناک قول الحق و انزلنا علیک ما یفرح به قلبک و یخرجک عن حجبات الوهم بهذا الاسم الّذی کان عن اعین العارفین مستوراً قل تالله هذا لَجمال الغیب قد ظهر بالحقّ رغماً للّذینهم کفروا بالله و کانوا عن هذا الغلام محجوباً ان یا رحیم بشّر فی نفسک ثمّ بشّر النّاس و لا تخف من احد فتوکّل علی الله ربّک و انّه یحرسک عن کل مشرک مردوداً و

\*\*\* ص 307 \*\*\*

ایّاک ان لا تجاوز عن الحکمة اقلّ من ذرّ لئلّا تحدث الفتنة و یرجع الشّرّ الی ساحة عزّ محبوباً و الرّوح علیک و علی کل مؤمن کان بنظر الله منظوراً 152.

ابراهیم الّذی یصنع النّحاس

یا احبّاء الله کونوا رحمة الله و نوره لاحبّائی و سیف الله و قهره لاعدائی و هذا تنزیل من لدی الله الغالب القدیر **هو العزیز**

ان یا ابراهیم اسمع ندائی و لاتکن من الغافلین اذکر ربّک فی قیامک و قعودک و فی کل بکور و اصیل ایّاک ان لا تغفل عن ذکری و لاتدع حبّ الله عن ورائک و لاتکن من المحتجبین ثمّ ذکّر عبادالله بان لا یغفلوا عن شأن من شئون ربّهم و لا یتّبعوا هواهم و لا یکوننّ من المعرضین ثمّ کبّر من لدنّا علی وجه اخوانک و ذکّرهم من لدنّا بذکر جمیل و الرّوح و البهاء علیکم یا ملأ المحبّین.

عبدالکریماز اهل صاد **هو العزیز**

ان یا عبدالکریم اسمع ما یلهمک الورقاء من کلمات قدس علیّاً و تذکرک بذکر الله و تقرّبک الی رفرف عزّ منیعاً ثمّ اعلم بانّا ما خالفنا فی القول ولکن المشرکین خالفوا و کانوا علی خیانة مبیناً و ناقضوا عهدالله بعد توکیده و دعوا میثاق الله وراء ظهورهم و کانوا فی خدعة و مکر کبیراً و انّک انت فاصبر فی نفسک ثمّ اصطبر علی ما ورد علیک ثمّ ارض بما قضی من قلم عزّ بهیّاً ثمّ اسئل الله بان یثبت اقدامک علی هذا الصّراط و یبعثک علی هیکل بشر سویّاً و البهاء علیک و علی الّذینهم کانوا علی الامر بصیراً 152.

باقر

\*\*\* ص 308 \*\*\*

باقر نجار فی المدینة **هو العزیز**

ان یا باقر ان اشهد فی نفسک بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً عبده و جماله ثمّ ضیائه لمن فی الارض جمیعاً و قد جعله الله عرش ظهوره و کرسیّ بطونه لیشهدنّ الکل فی انفسهم بانّه کان علی کل شیء قدیراً ان یا عبد فاشکرالله بما عرّفک نفسه و رزقک عرفان امره و جعلک من المهتدین فی امّ الکتاب مسطوراً ایّاک ان لا تغیّر اذا تهب الرّیح عن طرف قریب و بعیداً فاستقم علی حبّک مولاک و توجّه بقلبک الی جمال قدس بهیّاً کذلک تنصحک الورقا و تلهمک ما تسرّ به نفسک ان کنت بصیراً ثمّ ذکّر من لدنّا کل من آمن بالله و آیاته و کانوا فی دین الله رضیّاً 152.

جناب باقر نجار **هو العزیز**

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

استاد احمد نجار **هو العزیز الباقی**

ان یا احمد اسمع نداء من ینادیک فی هذا السّجن الّذی کان خلف الف جبل مرفوعاً و لن یصل الیه ایدی المشرکین و لا الموحّدین و جعله الله عن

\*\*\* ص 309 \*\*\*

هذین الفئتین ممنوعاً و انّک انت فاستأنس بذکر الله ثمّ اکتف به عمّن سواه و لا تجتمع مع کل شیطان مریداً ثمّ ذکّر ایامی ثمّ هجرتی و کربتی ثمّ غربتی و بلائی ثمّ حزنی و ابتلائی فی کل بکور و عشیّاً ثمّ استقم علی حبّک حین الّذی تمرّ علیک روایح البغضا عن کل مشرک اثیماً بحیث لن یزلّ قدماک و لو یجتمع علیک کل صغیر و کبیراً و الرّوح علیک و علی الّذینهم کانوا معک علی صراط سویّاً 152.

آ سید حسین قناد  **هو العزیز القیّوم**

ان یا حسین فاعلم بانّا ما نسیناک فی وقت و لا فی کل حین بل اذکرناک بلسان صدق علیم قل انّا وردنا فی سجن عظیم بما اکتسبت ایدی الظّالمین و رضینا بما قدّر لنا فی الواح القضا من قلم الله العزیز العلیم و انّک انت ذکّر الاحباب بان لایردوا علینا الضرّ بعد هذا الضّرّ العظیم و لن یضیّعوا امرالله بینهم و لن یختلفوا فی حکم الله المهیمن العزیز القدیر فوالله ستجد اعراضهم عن هذا العبد الّذی ما کان لهم الّا کأخ شفیق او کمصاحب کریم بعد الّذی جائهم ببرهان الله و حجّة قویم ثمّ کبّر من لدنّا علی ضلعک ثمّ بشّرها برحمة من الله و رضوان قدس بهیّ و البهاء علی اهل البهاء من هذا البهاء اللائح المنیر 152.

علی فی المدینة  **هو العزیز**

ذکر ورقة القدس عبده علیّاً لیشکر الله بارئه و یرتقب یوم الّذی یأتی الله فی ظلل مشهود قل یا قوم اتّقوا فی هذا الیوم و لا توقّفوا اقلّ من آن ثمّ اسرعوا الی مقعد قدس محمود و لا تتّخذوا

من الکتاب

\*\*\* ص 310 \*\*\*

من الکتاب ما تشابه منه فاتّخذوا ما جعله الله محکم غیر متجانف عن الحق و کان علی امر معهود و یا قوم لا تفسّروا کلمات الله بظنونکم و هواکم اتّقوا الله ثمّ استقیموا علی هذا الصرط العلیّ الّذی جعله الله هدی و رحمة للّذینهم اتّبعوا امر ربّهم و کانوا علی حبّ مشهود بحیث یظهر انوار الحبّ من وجوههم و اذکار الله عن قلوبهم و کانوا من جواهر الوجود 152.

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

تلک آیات الرّوح نزلت بالحقّ من لدن عزیز قدیراً و تنطق بالحقّ فی ملکوت الامر و الخلق و تذکر النّاس الی رضوان قدس علیّاً ان یا عبد لاتحزن فی شیء و لاتخف من احد و لا تلتفت الی کل مکّار اثیماً ثمّ التفت الی الله ربّک ثمّ انقطع عن الّذین تجد منهم روایح الموت و تجنّب عنهم و تقرّب الی مقعد قدس منیراً ثمّ اعلم بانّا ما نسیناک و اذکرناک حینئذ لتسرّ فی ذاتک و تکن علی فرح عظیماً و الرّوح علیک و علی من اقبل الی ساحة رفیعاً ثمّ ذکّر من لدنّا اخاک و بشّره بمقام عزّ عزیزاً 152.

فی المدینه جناب ش سلطان **هو العزیز**

ان اشهد بانّ شجرة الطّور فی هذا الظّهور ینطق بالحقّ بانّه لا اله الّا هو و انّ نقطة البیان عبده و بهائه لمن فی الملک جمیعاً له الجود و الفضل و له الکبریاء و العدل ینصر من یشاء بسلطان نصر قریباً ثمّ اعلم یا سلطان بانّا کنّا بین النّاس کاحد منهم بحیث نقعد معهم و نمشی قدّامهم فی کل بکور و اصیلاً و ما عرفنا منهم من احد بما اخذتهم

\*\*\* ص 311 \*\*\*

الاوهام و کانوا فی ابحر الوهم غریقاً فلمّا قضت الایّام و جاء الوعد طلعنا عن خلف الحجبات بقوّة مبیناً و اخرقنا حجب الوهم و اظهرنا الوجه عن هذا الفجر الّذی کان عن افق الله لمیعاً کذلک القینا علیک الآیات و اظهرنا لک الامر لتطّلع بما جعله الله عن نظر العالمین خفیّاً ثمّ اعلم بان حضر بین یدینا رقاع و الواح و ما وجدنا بینها اثراً منک و صرنا فی السرّ حزیناً بدّل عادتک ثمّ الق علی اللّوح ما یلقی الرّوح فی صدرک ثمّ احضره بین یدینا برسول امیناً کذلک نعلّمک سبل الامر لتعمل به و تکون علی الحق بصیراً و الرّوح و العزّ و البهاء علیک و علی الّذینهم کانوا معک و علی الّذینهم کانوا فی الله رضیّاً ثمّ ذکّر من لدنّا ابنک ثمّ الّذی سمّی بمصطفی و علی اسم الجواد و علی الاحباب من کل صغیر و کبیراً و غنی و فقیراً 152.

مصطفی فی المدینة **هو العزیز**

ان یا مصطفی ان اشهد فی نفسک بانّه هوالله لا اله الّا هو السّلطان المقتدر العزیز القیّوم قل تالله قد ارجعت النّار فی الشّجرة و تنطق بانّی انا الله العزیز المتعالی المحبوب و انّک انت فاستقم فی حبّک و لا تکن من الّذینهم فی عهد الله لا یستقیمون قل تالله انّه یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور.

جناب استاد اسمعیل فی المدینه  **هو الباقی**

هو الّذی یذکر فی اللّوح کل ذکر جمیل لیقرّب به النّاس الی الله العزیز الحمید ان یا اسمعیل ما حضر بین یدینا کتابک کانّک نسیتنا ولکن سبقناک فی الذّکر لیسبق الذّکر من لدنّا علی کل قلب

طاهر

\*\*\* ص 312 \*\*\*

طاهر منیر ثمّ اعلم بانّ البلایا احاطنا من کل الاشطار الی ان وردنا فی سجن مبین و مضت علینا الایّام بعسر لم یکن له مثل و لا شبه و لا نظیر و نشکر الله و نحمده علی ما ورد علینا و نتقرّب به فی مرضاته و انّه بالمحسنین قریب و انت انت ذکّر ایامی و لا تنس عهد الله فی نفسک ثمّ ادعوه فی ایامک و انّه لَسمیع مجیب یجیب دعوة الداع اذا دعاه و انّه بکل شیء علیم فاطمئن فی قلبک و نفسک بفضل الله و رحمته و کن فی فرح و رجاء عظیم و ان یمسّک الضرّ لا تحزن ثمّ ذکّر حزنی فتوکّل علی الله ربّک المنّان القدیم فسوف یفنی الفرح و السّرور من کل کافر و سعید لانّ کل ذلک یذکر فی حد الامکان و لیس له ثبات و بقا و یشهد بذلک کل نفس سلیم و انّک انت فاجهد فی نفسک لتکون متمسّکاً بالعروة الدرّی القویم لیرفعک الی مقام الّذی لن یأخذک الضّرّ من هؤلاء المشرکین اذاً فارفع رجلک عن التّراب ثمّ اصعد علی مقام الّذی لن یأخذه الفنا بدوام الله الملک المقتدر العزیز الکریم و تستریح فیه عن کل ضدّ و ندّ و عن کل علّة و سقم و عن کل بلاء جدید کذلک یعلّمک الرّوح فی هذا اللّیل و یذکرک باحسن الذّکر لتکون من العارفین و الرّوح علیک و علی من معک و علی کل موقن علیم 152.

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

ان یا امة الله ان اشهدی فی نفسک بانّه لا اله الّا هو و انّ جمال الاحدیّة و صرف الازلیّة الّذی سمّی بعلیّ قبل نبیل روح الله و صفیّه و عزّ الله

\*\*\* ص 313 \*\*\*

و حبیبه و کل بعثوا بامره و کل الیه یحشرون ان اشکری ربّک فی نومک و یقظک و فی قیامک و قعودک و فی رکوعک و سجودک و فی کل طلوع و افول لا تحزنی فی نفسک و لا تجزعی فی سرّک لو شاءالله لیزیّن فراشک باسمه المحمد المحمود و یجدّد عهدک معه و یرزقک لقائه و یقرّبک الیه کتقرّب النّفس مع الرّوح و الحبیب الی المحبوب اذاً فارفعی یدک الی الله لینزل الیک هذه المائدة الموعود و البهاء علیک بما صبرت فی جنب الله المهیمن القیّوم.

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

تبارک الّذی ینزل الامر کیف یشاء و یقدّر ما یشاء بنفسه و یدبّر فی الملک ما یرید له الخلق و الامر یبدع کل شیء بامره و انّه لفعّال لما یرید و ینصر من یشاء بفضله و یظهر النّصر کیف اراد و انّه لهو العلیم الخبیر قل انّه یؤلّف بین القلوب و یفرق کل امر حکیم یعزّ من یشاء و یذلّ من یشاء و انّه لهو المقتدر القدیر یسقی من یشاء من کوثر القرب و یهلک من یشاء بعطش عظیم کذلک یعطی من یشاء و یمنع عمّن یشاء و انّه لهو العزیز الحکیم قل یا قوم فافتحوا عیونکم لتعرفوا اسرار القدم عن هذا السرّ القدیم قل یا قوم اَفمن کان علی بیّنة من الله کمن کان علی ضلال مبین اَفمن یمشی علی صراط الحق کمن یمشی فی ظلمة مبین قل یا قوم اَفمن یطیر فی هواء الرّوح کمن مات علی ارض بعید قل یا اولی البصر فانصفوا فی انفسکم اَفمن یسعی النّور قدّامه و خلفه کمن هو فی ظلمات نفسه و لن یقدر علی الخروج فما لکم کیف تکوننّ

من الحاکمین

\*\*\* ص 314 \*\*\*

من الحاکمین قل اَفمن تموّج فی قلبه بحور الاسماء کمن سکن علی سرابٍ بقیعة لم یجد فیه الماء و کان من المضطرّین قل یا قوم سبحان الله عمّا انتم ظننتم فی انفسکم و کنتم من الموحّدین. ان یا صغیر السّن و کبیر الایمان فاشکر الله بما هداک و جعلک من المحسنین ثمّ اعلم بانّا سمعنا بانّ ابیک قد اخرجک من البیت بما آمنت بالله المقتدر العزیز الکریم ان لا تحزن عن ذلک ثمّ استبشر فی نفسک و کن من الفرحین فاعلم بانّ السیف قد ظهر بالحقّ و یفصل بین المشرکین و الموحّدین قل انّ الکلمة بدّلت بسیف الله و یقطع بین العالمین ثمّ اعلم بانّه لو انقطع نسبتک عنه بذلک استحکم نسبتک الی الله العزیز الجمیل و انّه لو استبعد عنک فسوف یقرّبک الله الی نفسه و عنده سلطنة السّموات و الارض و انّه علی کل شیء قدیر کذلک القیناک قول الحق لتتّبع رضوان الله فی نفسک اَلا برضوان الله یفرحنّ عباد المقرّبین و الرّوح علیک و علی الّذینهم اهتدوا و کانوا من المهتدین 152.

**هو العزیز هو المبدأ و المعید و الیه یصعد نداء العبید**

ان یا احبّاءالله من الاعراب ان وهبکم الله من ولد لقّبوه بعبدالبهاء و سمّوه بالحسین او بالعلیّ و هذا ما امرناکم به ان انتم من العاملین و ان کانت من اناث لقّبوها بامة البهاء و سمّوها بالذّکریّه لتذکروا بها یوم الّذی فیه یاتیکم ذکرالله الاعظم بسلطان مبین او سمّوها بالنّوریّه او ساذجیّه او عزیّة کل ذلک ما قدّرناه لکم فی الواح قدس منیر 152.

\*\*\* ص 315 \*\*\*

محمد فی النیریز **هو** **العزیز**

هذا کتاب القدس فی هذا الفردوس قد کان باذن الله منزولاً و جعله الله من عنده دلیلاً و من لدنه برهاناً علی الخلق مجموعاً ان یا محمد فاشهد فی نفسک بما یشهد قلم الاعلی فی رضوان الابهی بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً لنوره و بهائه بین السّموات و الارض و بذلک قضی الوعد و کان الامر مرقوماً من هذا الید الّذی خرج عن جیب النّور و قبض الممکنات بسلطان القوّة بقبض مغبوضاً ثمّ یبسط لمن یشاء بفضله و کذلک کان الامر فی اللّوح مسطوراً فاشکر الله ربّک بما نزل علیک الآیات بالفطرة لیجعل العالمین بفطرة الله مفطوراً و الرّوح علیک و علی من معک علی مقام عزّ مرفوعاً 152.

آعبد الرسول فی اول القول نشکر الله و نحمده علی ما خلّصک و نجّاک عن القوم الظّالمین

**هو العزیز الکافی**

ان یا صاحبی فی السّجن لانّا حبسنا فی السّجن کما انت حُبستَ فی السّجن و هذا من تقدیر الله العلیّ العظیم و انّک انت فاشکر الله بما ورد علیک کما نشکر الله بما ورد علینا و انّا فی شکر مبین قل فوالله ورد علینا ما لا ورد علی احد من الاولین و الآخرین ولو اذکر حرفاً منه لتنفطر عنه السّموات و الارض الّا من شاء ربّک المنّان القدیر و انّک انت لاتحزن من شیء ثمّ اصبر فاصطبر فانّ العاقبة للصابرین و ان مسّتک من الشّداید لا تضطرب فتوکّل علی الله الباقی العزیز فطوبی لک بما اتّبعتنا فی المصائب و البلیّات ثمّ عباد الله المقرّبین

و علیک

\*\*\* ص 316 \*\*\*

و علیک بالثبوت علی هذا الصّراط الّذی ارتفع بالحقّ من لدن عزیز قدیر و عش فی ایامک بفرح من الله بحیث لا یقلّبک ضرّ الشّیاطین و ان وجدت فی قلبٍ حبّی فاجتمع معه و الّا تجنّب عنه و کن من المعرضین و ان یخالفک فی حبّی عیناک فاقلعهما و لا تلتفت الیهما و انّ هذا امری علیک و علی کل مؤمن امین ثمّ کبّر من لدنّا کل من فی بیتک من کل صغیر و کبیر و الرّوح علیک و علی عباد الله الموحّدین 152.

جناب مهدی فی الکاظمین **هو العزیز العلیم**

ان یا ایّها المؤمن بالله ان اشهد فی نفسک بانّه لا اله الّا هو و انّ علیّاً قبل نبیل مظهر ذاته و مظهر امره علی العالمین جمیعاً و به ظهر برهانه و تمّت حجّته و بلغت کلمته و لاح وجهه و ثبت دلیله لمن فی السّموات و الارض و کان الله علی ذلک شهیداً و به قامت القیمة و جائت السّاعة و وضع المیزان و ارتفع الصّراط علی امر قد کان فی امّ الکتاب علیّاً و به بعث کل شیء و حشر کل من علی الارض من کل غنیّ و فقیراً قل تالله انّه لسلطان الرّسل و لوحه امّ الالواح و بحرف منه خلق کل شیء بطراز عزّ منیراً و انّک انت خذ هذا الکتاب بقوّة و تمسّک بما فیه و لا تخف من احد فتوکّل علی الله ربّک و انّه یکفیک عن العالمین و انّه کان علیک حسیباً فافتح بصراک و تفکّر فی ما نزل علیک و خذها بقوه قد کان علی الحق شدیداً ثمّ اخرج عن خلف الحجبات ثمّ اطلع باسم الله عن افق قدس بهیّاً ثمّ انصر ربّک بما استطعت و کن علی

\*\*\* ص 317 \*\*\*

فطرة سلیماً ثمّ اعلم بانّا وردنا فی السّجن بما اکتسبت ایدی الظّالمین و هذا ما قضی بالحقّ علی الواح قدس حفیظاً و نشکر الله علی ما ورد علینا و نذکره فی کل الایّام بل فی کل آن و حیناً و الرّوح و التّکبیر و البهاء علیک و علی الّذینهم کانوا علی الامر بصیراً ثمّ کبّر من لدنّا من کان تقیّاً فی الاسم و علی الّذینهم کانوا معک و جعلهم الله علی العهد وفیّاً 152.

آسیّد حسین‌علی فی المدینة **هو العلیم الحکیم**

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

العبد

\*\*\* ص 318 \*\*\*

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

میرزا علی اکبر از اهل ن **هو العزیز**

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

جناب حیدر فی المدینة **هو العزیز الهادی**

شهدالله انّه لا اله الّا هو و انّ شجرة الاولیّة قد نطقت علی غصن الله بالحقّ و انّه قد کان بالاسم علیّاً و به ظهر سرّ المکنون و الّف الکاف بالنّون و طلع سرّ ما کان و ما یکون عن مطلع قدس منیراً قل انّه لحجّة الله و امره و کنز الله و سرّه لمن فی الملک جمیعاً و به ثبت کل حقٍ

\*\*\* ص 319 \*\*\*

و بطل کل باطل و اضاء السّراج فی مصباح عزّ قدیماً کذلک تدلع حمامة الامر فی قطب البقا و تنطق علی افنان قدس بدیعاً و تذکّر احباء الله لئلّا تشغلهم الدّنیا و زینتها و زخرفها عن جمال الّذی اشرق عن افق الله بکأس منیعاً و یسقی الموحّدین من خمر الّذی یوقد و یضیئ و کان فی اللّون لمیعاً و منها حدثت الحرارة فی الامکان و ظهرت نار الجذب فی سدرة عزّ رفیعاً قل انّکم لا تقاسوها بما عند النّاس لانّها تجری عن جهة العرش بصوت بدع ملیحاً و من لن یشربها لن یعرفها و لو یسمع وصفها من کل عارف علیماً قل تالله انّها لَنار فی ظاهرها و نور فی باطنها و روح فی اثرها و رحمة للمجرمین من لدن عزیز قدیراً فهنیئاً لمن شرب منها و وجد عرفها و ذاق طعمها علی اسم عزّ بهیّاً و کذلک انطقنی الله الّذی انطق کل شیء بالحقّ لیکون الفضل من عنده علی العالمین محیطاً ان یا اسمی قد قضت الایّام و مضت اللّیالی و فنت الساعات و ما حضر بین یدینا اثر منک کانّک نقضت میثاقک و ما کنت علی العهد مستقیماً ولکن انّا ما غفلنا عنک و لن نغفل ان‌شاءالله و اراد و نذکرک بذکر منیعاً لتعلم بانّا کنّا علی رفرف الوفاء بالعزّ مکیناً ثمّ اعلم بانّا طوینا سبیل البرّ و البحر الی ان دخلنا فی سجن الّذی کان خلف جبال عظیماً و بذلک نشکر الله ربّنا و نحمده بما جعلنا مرآتا لقضایاه فی کل بکور و اصیلاً و انّک انت لا تنس ایامی و لقائی ثمّ ذکر العباد بان لا یفسدوا فی الارض و لایکوننّ عن جمال القرب بعیداً قل یا قوم اذکرونی لاذکرکم

فی بقعة

\*\*\* ص 320 \*\*\*

فی بقعة الّتی کانت علی جبل المسک رفیعاً و الرّوح و البهاء و التّکبیر علیک و علی کل من فی بیتک من کل صغیر و کبیراً 152.

هذا لوح القدس قد نزل للاعراب الّذین سکنوا فی المدینة و آمنوا بالله العزیز

**هو العزیز المقتدر القدیر**

یا اعرابی ثمّ یا احبّائی ثمّ یا اصفیائی ثمّ یا جنودی ثمّ یا ظهوری اسمعوا ندائی ان انتم من السّامعین اَنَسیتم حمامة الامر الّتی طارت عن بینکم و صعدت الی الله العزیز الجمیل اَنَسیتم ورقاء الّتی کانت معکم و تلقی علیکم من آیات الله العالم العلیم ءَ احتجبتم عن هذه العندلیب الّتی وقعت تحت مخالیب المشرکین فوالله قد ورد علیّ ما لا یذکر بالبیان و جرت عنه الدّموع عن اعین المقرّبین و بذلک انقطعت هدهد الامر عن ذکر السبأ و احمرّت من الدّم وجوه المقدّسین تالله انّ بلبل الرّضوان قد اغمض عیناه عن جمال الورد بما ورد الاحزان علی هذا الجمال العزیز المنیع و انقطعت الانهار عن وصال البحر بما انقطع الفرح عن هذه الشّمس المشرق المنیر انتم یا احبّائی لا تنسوا لقائی فی ایامی و لا تنکروا شفقتی بکم و لا فضلی علیکم و لا تکوننّ من الغافلین فوالله قد ارجعت سنة الله فی نفس الحسین بل سنن المرسلین الی ان ورد فی هذا السّجن الابعد البعید و انتم اذا جمعتم فی بیوتکم فی ایام فرحکم اذاً فاذکروا مصائبنا و بما ورد علینا من جنود الشّیاطین و اذا دخلتم فی الربیع فی بساتینکم اذاً

\*\*\* ص 321 \*\*\*

تفکّروا فی رزایائی و کربتی و کونوا من المتذکرین ثمّ اعلموا بانّا کنّا بینکم فی ایام من الدّهر و سنین من الزّمان و انتم ما عرفتمونی بما استرنا وجهنا عنکم و عن کل الخلایق اجمعین و بذلک منعتم عن عرفان الله و جماله ثمّ حجّته و بهائه ثمّ دلیله و آیاته ثمّ عبده و غلامه ان انتم من العارفین قل قد کان جمال القدم بینکم بطراز الله العزیز العالی الحکیم و سلطان الممکنات قد ظهر فی قمیص الرّعیّة و انتم ما استشعرتم به و ما کنتم من المستشعرین فلمّا قضی الحکم و جاء الوعد قد ظهر عن مشرق الهویّة بسلطان عظیم و انتم یا احبّاء الله و جنوده فاسعوا الی الله و جماله و اذا سمعتم آیاته فاشکروا الله بارئکم بما عرّفکم نفسه بعد الّذی کنتم عنه لَغافلین ثمّ اسجدوا الله بوجوهکم و قلوبکم ثمّ احمدوه من هذه النّعمة المنزل القدیم و ایّاکم ان لا تختلفوا فی امرالله و لا تترکوا احکام الله الّتی نزلت فی البیان من لدن عزیز کریم ثمّ اجتمعوا علی الحبّ ثمّ اصلحوا ما وقع بینکم من الکدورات لتکونوا کنفس واحدة علی مقعد صدق منیع ایّاکم ان لاتجاوزوا عن حدود الله و لا تتعدّوا عنها و لا تکوننّ من المفسدین و ان یکون بینکم ذات فقر فانفقوا علیه ما وهبکم الله و لا تکوننّ من المانعین و ان وجدتم ذات ضرّ فارحموا علیه ثمّ استأنسوا به برفق منیع و ان وجدتم ذات ضعف فی الایمان لا تعترضوا علیه ثمّ ذکّروه برفق و بلسان لیّن ملیح لیعرف امر الله فی نفسه و یطّلع بما امر به من لدن عالم علیم ایّاکم ان لا یختلف اَحَدٌ

احداً

\*\*\* ص 322 \*\*\*

احداً و لا یضرّ نفس نفساً و لا یخان بعض بعضاً و لا یغتب مصاحب مصاحباً و لا ینکر اخ اخیه المؤمن اتّقوا الله فی کل ما القیناکم به و کونوا من المتّقین و ایّاکم ان لا تمنعوا فضول اموالکم عن ذوی القرباء منکم و لا عن الفقراء و المساکین کل ذلک نصحی علیکم و امر الله بکم و لکم ان انتم من العارفین و کذلک نلقی علیکم من آیات التّوحید و ما امرتم به لتوحدّوا بارئکم بلسان سرّکم و جهرکم علی شأن الّذی یظهر آثاره عن کل جوارحکم و تکوننّ من الموحّدین الله الّذی الیه ترجع نفوسکم و قلوبکم و ارواحکم و ابدانکم و کل ما لکم و علیکم و انّه هو مرجع کل من فی السّموات و الارض ان انتم من العارفین و الرّوح علیکم یا ملأ الاحباب من کل صغیر و کبیر ثمّ کبّروا من لدنّا علی وجوه اضلاعکم و اولادکم و هذا من امری علیکم فاتّبعوه لتکوننّ من المهتدین 152.

رضاء الّذی صنع النّحاس **هو العزیز القیّوم**

هذا کتاب یهدی العالمین جمیعاً و یسطع النّور عنه عند ذی بصر بصیراً لئلّا یضلّ احد بعد الّذی اضاء النّور فی مشکاة عزّ بدیعاً و یستضیئ منه کل الجهات ان انتم بذلک خبیراً قل یا قوم تالله قد اشرقت الشّمس عن افق منیعاً انتم لا تحرموا انفسکم عمّا ظهر بالحقّ و کان النّور عنه لمیعاً قدّسوا انفسکم ثمّ ابدانکم لتسترفعوا الی منظر اسم علیّاً ثمّ اعلم یا عبد انّا ما خالفنا فی الوعد ولکنّ المشرکین خالفوا و عصوا امر ربّهم و کانوا علی الظّلم حریصاً و لولا ظلمهُم لنُوفی

\*\*\* ص 323 \*\*\*

وعدنا و کنّا علی العهد مستقیماً و لذلک منعناکم و اکثر النّاس و ما سمعوا و کان الامر قضیّاً ان لا تحزن عن شیء ثمّ اصبر فی نفسک فتوکّل علی الله ربّک و لا تکن فی الملک حزیناً فاجهد فی نفسک بان لا تغیّر وجهک عن الحبّ ولو یرد علیک کل عذاب الیماً و الرّوح علیک و علی من کان علی العهد وفیّاً 152.

جناب میر محمد  **هو العزیز**

ان یا محمد بشّر فی نفسک بما نزل علیک کتاب قدس کریم و فیه ما ینقطعک عن ملک السّموات و الارض و یبلّغک الی ساحة عزّ مبین قل سبحانک اللّهمّ یا الهی تری ضعفی و عجزی و ضرّی و افتقاری فارسل علیّ من نفحات قدسک الّتی لو یهبّ منها علی قدر سواد نملة علی الاولین و الآخرین لیقلّبهم الی سلطان جمالک المنیر و یشرّفهم بانوار وجهک المبین فیا الهی انا الّذی تمسّکت بحبل عروتک الوثقی فی الکلمة الاتمّ العظیم و تشبّثت بذیل عنایتک فی اسمک العلیّ المتعالی العلیم اذاً یا الهی لمّا شرّفتی بلقائک و عرّفتنی مظهر نفسک لا تحرمنی عن هذا الکوثر الّذی اجریته عن یمین عرش کریم و لا تمنعنی یا الهی من فضلک المنیع و افضالک القدیم الّتی نزلت من سحاب رحمتک المنیع قل یا قوم تالله الحق انّ نقطة الاولیّة قد فصّلت فی هذه الکلمة ان انتم من العارفین و ظهرت نار الاحدیّة فی هذه الشّجرة المرتفعة الّتی احاطت کل العالمین قل انّ روح القدس قد ظهر فی قمیص جدید قل انّ الحصاة تسبّح فی هذا الکفِّ

البیضاء

\*\*\* ص 324 \*\*\*

البیضاء المنیر قل انّ جمال الله قد اخرج عن حجب النّور فتبارک الله سلطان السّلاطین قل قد انشقّت سبحات السّتر و طلع الغلام عن مشرق اسمه الرّحمن الرّحیم و هذا هو الّذی ما سبقه ادراک احد و لا عرفان نفس و لا حکمة البالغین و ینطق حینئذ فی جوّ هذا الهواء و ینادوا کل من فی السّموات و الارض و یبشّر الکل برضوان الله و یدعوهم الی مقام قدس حمید قل من لن یطهّر قلبه عن حجبات التقلید لن یقدر ان یقبل الی هذا الوجه النّدیّ الرّفیع ان یا محمد طیّر فی هذا الهوا بجناحین الانقطاع و لا تخف من احد فتوکّل علی الله ربّک المنّان المقتدر القدیر و لا تلتفت الی احد ولو یرد علیک اذی الخلایق اجمعین ثمّ ادعوا النّاس بالله و بما نزل فی البیان و لاتکن من الخائفین قل یا قوم اتّقوا الله ثمّ اتّبعوا سنن الله بانفسکم و ابدانکم و لا تکوننّ من الغافلین لئلّا یأخذکم الغفلة عن کل شطر قریب و قل **سبحانک اللّهمّ** یا الهی اسئلک باسمک الّذی به تمحو العصیان بالغفران و تبدّل النقمة بالنّعمة و تدخل المذنبان فی سرادق عفوک الجمیل بان لا تدعنی بنفسی فی اقلّ من آن و لا تقطع منّی حبل عنایتک و لا تمنعنی عن عرفان جمالک فی قیٰمة الاخری و لا تبعدنی عن لقائه فی یوم الّذی فیه تشخص الابصار و تذهل عقول العقلاء و تزلّ اقدام العارفین فیا الهی انت الّذی کنت سلطان الممکنات و موجدهم و ملیک الموجودات و جاعلهم و انّک انت الّذی سبقت رحمتک کل شیء و عنایتک کل

\*\*\* ص 325 \*\*\*

من فی السّموات و الارض و انّک انت القادر المقتدر السّلطان العزیز الحکیم اذاً قد لذت یا الهی بسلطنتک و اقتدارک و عذت بفضلک و افضالک لا تحرمنی عن رحمتک و اکرامک و لا تبعدنی عن رضوان حبّک و ذکرک و انّک انت المقتدر العزیز و علی عبادک غفور رحیم 152.

اهل الصّاد عبدالله فی المدینة **هو العزیز**

سبحان الّذی یهدی من یشاء و انّه لهو الفرد العزیز القیّوم یظهر لمن یشاء ما یشاء و یقدّر الامر فی لوح عزّ محفوظ یعطی العلم علی من یشاء و یمنع عمّن یشاء و انّه لهو الفرد العلیّ المحبوب و له اسلم من فی السّموات و الارض و ابدع خلق کل شیء بقوله کن فیکون له العزّة و البهاء و له القدرة و السّناء و له العظمة و البقاء و کل خلقوا بامره و کل من فضله یسئلون قل عنده علم السّموات و الارض و علم کل شیء فی کتاب مکنون ولکن سبقت رحمته کل شیء لذا یستر لمن یشاء ما یشاء و انّه لهو الحق علّام الغیوب و انّک انت یا عبد فاشکر الله بارئک بما هداک بنفسه و انزل علیک هذا اللّوح المرسول لتشکر الله بارئک فی کل ایامک و فی کل عشیّ و بکور ان اثبت علی الصّراط و لا تغفل عن الله ربّک ثمّ اعتصم بحبله لتکون من الّذینهم بعصمة الله هم معتصمون و الرّوح علیک و علی الّذینهم معک و علی عباد مکرمون 152.

جناب حاجی عباس **هو العزیز**

شهدالله انّه لا اله الّا هو له العزّة و الجلال و له العظمة و الاجلال

و له الرّفعة

\*\*\* ص 326 \*\*\*

و له الرّفعة و الاستقلال و کل خلقوا بامره و کل بامره یعملون و عنده غیب السّموات و الارض و علم ما کان و ما یکون و انّک انت یا حرف العین لا تنس حبّی علیک و لا محبّتی ایّاک و لاتکن من الّذینهم نقضوا عهدالله و میثاقه و کانوا فی دین الله ان یفرطون ذکّر عبادالله بتقوی الخالص بحیث لایشغلهم شیء عن ذکر الله المهیمن القیّوم ثمّ ذکّر من لدنّا اخوانک بان لایسدّهم امر عن سبل الله العزیز المحبوب و التّکبیر علیک و علیهم و علی الّتی کانت فی بیتک و علی کل اناث و ذکور 152.

سلمان عرب **هو الباقی**

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

حرم محمدرضا الّذی استشهد فی الهجر و الفراق حبّاً لله المهیمن القیّوم

**هو الغالب القدیر**

یسبّح لله ما فی السّموات و الارض و انّه کان علی کل شیء قدیراً یسجد له کل من فی البقائات و العرش و انّه کان علی

\*\*\* ص 327 \*\*\*

العالمین محیطاً یعزّ من یشاء و یذلّ من یشاء و یهب من یشاء من انوار قدس کریم و له سلطنة السّموات و الارض و حکومته الامر و الحق و انّه لسلطان عزّ عظیم و له یسبّح کل شیء و یذکره کل شیء و یقدّسه کل شیء و یدعوه کل شیء و انّه علی کل شیء محیط ینزل الرّحمة علی من یشاء و یمنع الرّحمة عمّن یشاء و یرسل علی من یشاء من نفحات قدس منیع سبقت رحمته کل شیء و احاطت فضله کل شیء و اقام امره بالعدل علی العالمین 152.

علویّه فی الکاظم

تلک آیات الرّوح نزلت بالحقّ من لدن قادر مقتدر قدیراً و تبشّر النّاس بیوم الجمع و هذا یوم الّذی فیه یاتی الله بامره علی سحاب اسم قد کان علی الحق بهیّاً یومئذ یفرح المؤمنون بفرح الله و کان النّصر عن افق العز طلیعاً و فیه ینصب المیزان و یوزن الاعمال من کل صغیر و کبیراً یا قوم اذا جائکم النّور و ظهر الظّهور لا تفعلوا به کما فعلتم بنفسی مع الّذی جائکم بسلطان کان فی ازل الآزال بالعدل مبیناً و علی العزّ منیعاً قل الله اقدر فوق کل ذی قدرة قویّة و اعظم فوق کل ذی عظمة عظیمة و اکبر فوق ذی کبریاء کبیرة و اعزّ فوق کل ذی عزّة عزیزة و اغلب فوق کل ذی غلبة غالبة و اجمل فوق کل ذی جمال جمیلة لن یمنعه شیء عن ارادته و انّه ذا بهاء منیعاً 152.

جناب حاجی محمد تقی فی الکاظم

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

بین

\*\*\* ص 328 \*\*\*

بین السّموات و الارض و انّه کان ذا سلطنة قویّاً و له الامر و الخلق یحیی من یشاء و یمیت من یشاء و یظهر من یشاء بسلطان عزّ رفیعاً و ملیک قدس ازلیّ کریماً فسبحان الّذی ینزل الآیات بالحقّ کما نزل من قبل و قبل القبل و انّه کان علی العالمین محیطاً و سیظهر الامر کیف یشاء بفضل کما ظهر من قبل و قبل القبل و انّه کان علی سلطان اسم قویّاً و ملیک عزّ بدیعاً کذلک نلقی علی الممکنات آیات قدس احدیّاً 152.

**هو الغنیّ**

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

\*\*\* ص 329 \*\*\*

و دونهما من ارواحکم و اجسادکم لن یبشّرکم بهذا الامر فی هذا الاسم لیکون احقر عن کل شیء لو انتم من العالمین قل یا ملأ البیان تالله الحق قد اخذتکم الغفلة و السکر اشدّ عن امم القبل و یشهد بذلک هذا القلم الصّادق الامین قل انّا حبسنا فی هذا السّجن خلف رواسی شامخات و ما نطلب منکم لا ناصراً و لا معین الّا الله الّذی خلقنا و ایاکم و ما النّصر الّا من عنده و هو النصّار المقتدر القدیر قل الیوم لن ینفعکم شیء ولو تنفقون کل ما خلق بین الارض و السّماء الّا بان تؤمنوا بهذا الذّکر الحکیم ولن یقبل من احد من شیء ولو یصوم و یصلّوا بدوام الله الّابان یقرب بهذا الصّلوة المرتفع الرّفیع قل تالله الحق لن یحلّ الیوم لاحدٍ ان یتنفّس الّا بعد اذنی و کیف دونه ان انتم من المتّقین و بذلک تحدث نار البغضا فی صدور الّذینهم کفروا و اشرکوا و سکینة فی قلوب الموحّدین قل ان تنکروا بهذه الآیات فبایّ حجّة آمنتم بکل النّبیّین و المرسلین فأتوا بها ان کنتم صادقین قل انتم فاسکنوا فی بیوتکم و مقاعدکم ثمّ اشتغلوا بما یأمرکم هواکم و لا تتعرّضوا بهذه الاسراء فی هذه الارض البعید خافوا عن الله و لا تجادلوا بالّذی ظهر بسلطان مبین الّذی ما ظهر بمثله لا من قبل و لن یظهر الی ابد الآبدین و کان فی ستر السّتر لمّا وجدکم فی سبحات الغفلة و فی حجبات غلیظ و انّک انت فاقرأ هذا اللّوح ثمّ انشره بین یدی حرف المیم لعلّ یطّلع بغناء الله و یکون من الموقنین و یرسل سوادها الی ارضه لعلّ یقلّب اهلها من شمال الوهم الی یمین الیقین ثمّ ذکّر من لدنّا

حرف

\*\*\* ص 330 \*\*\*

حرف الزّا و دونه من احبّاء الله الرّاسخین الّذین لن یزلّ اقدامهم عن هذا الصّراط الّذی یزلّ عنه اقدام العارفین قل لهم فاخرجوا عن ظلمات الغفلة و بلّغوا انفسکم ثمّ انفس العباد و لا تکوننّ من الخائفین انّ الله یحرسکم عن الّذینهم کفروا و ظلموا و عن جنود المشرکین.

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

**هو العزیز الباقی القدّوس**

شهدالله انّه لا اله الّا هو و انّ نقطة البیان لعبده و بهائه و عزّه و سلطانه و علوّه و کبریائه و کل خلقوا بامره و کل بامره یعملون قل انّه لصراط الله فی السّموات و الارض و ضیائه لمن فی جبروت الامر و الخلق و کل الیه یرجعون و به استهدی الضالّین الی هدایة الله و وصل المقرّبون الی مقام عزّ محمود ان یا نبیل فاعلم بان ورد علینا من الاحباء ما لاورد من الاعدا لانّا حین الخروج عن العراق امرناهم بان لا یتحرّکوا عن العراق الّا بعد اذننا و هم خالفوا ما امروا به و اتّبعوا هواهم و کانوا من الّذینهم فی سبل انفسهم یسلکون و بذلک ورد علینا ما ورد و اخرجونا المشرکون عن دیارهم مرّة بعد مرّة و مسّنا الضرّ علی شأنٍ

\*\*\* ص 331 \*\*\*

لن یحصوه المحصون قل یا قوم استغفروا الله ربّکم ثمّ توبوا الیه و لا تتّبعوا هواکم فاتّبعوا حکم الله فی کل شأن و لا تکوننّ مریباً فی ما امرتم به ثمّ اثبتوا علی الصّراط ثمّ اتّقوا الله حق تقاقه و لا تکوننّ من الّذینهم لا یفقهون قل انتم ان تسمعوا او لا تسمعوا لن تضرّوا الله بشیء و انّه یقدّر کل شیء فی الکتاب و بیده ملکوت ملک السّموات و الارض یفعل ما یشاء بسلطانه و یحکم ما یرید بقوله کن فیکون انّ الّذین اوتوا بصائر الرّوح من الله اولئک لن یتّبعوا بما تهوی به هواهم و یتمسّکون بما امروا و یعتصمون بحبل الله و امره و هم عن کأس التّسلیم فی کل حین یشربون و ما ورد علینا من ضرّ الّا بما اکتسبت ایدی هؤلاء ان انتم تشهدون و کل ذلک فعلوا بعد الّذی اخذنا عنهم العهد و اکّدنا باسم الله المهیمن القیّوم بان لایتوجّهوا الی شطر القدس و لا یتفرّقوا عن دار السّلام الی ان یصل الیهم الامر من قلم الّذی منه قدّر کل شیء فی لوح محفوظ و هم ما سمعوا امر الله و ما توقّفوا فی یوم و خرجوا عن المدینة و بذلک فسدوا و افسدوا حکمة الله فی امره و هم لایشعرون و فی کل یوم خرجت عن العراق شرذمة منهم و بذلک اضطرب الّذینهم کفروا و اعرضوا و کانوا ان یشرکون ثمّ اعلم یا نبیل بانّهم لو لم یتخلّفوا عن امرالله ما مسّتنا البأساء و الضّرّاء ولکن قضی الامر و امضی و انّا نصبر و نتوکّل علی الله و انّ علیه فلیتوکّلنّ الموحّدون و مع ذلک ما تنبّهوا فی انفسهم اقلّ من الذّرّ کانّهم اتّخذوا حکم الله سخریّاً و استهزئوا بما امروا

و هذا البغی

\*\*\* ص 332 \*\*\*

و هذا البغی منهم علی الله العزیز المحبوب قل یا ایّها المؤمنون اتّقوا الله و لا تتعدّوا عن حدوده و لا تتجاوزوا عن امر الله فاستغفروا ثمّ توبوا الیه و انّه لهو التّوّاب الکریم الغفور قولوا سبحانک اللّهمّ یا الهی لا تأخذنا بما اکتسبت ایدینا ثمّ اغفر عنّا جریراتنا ثمّ اعف عنّا و ارحمنا و انّک انت اهل الجود و الجبروت و اهل الفضل و الملکوت تعلم خائنة کل نفس و انّک انت الحق علّام الغیوب و لا تحرمنا یا الهنا عن نفحات قدسک ثمّ ثبّتنا علی امرک ثمّ اجعل لنا قدم صدق عندک و هب لنا من لدنک رحمة و الحقنا بعبادک الّذینهم بجناحین العزّ فی هواء القدس یطیرون ای ربّ لا تحرمنا عن امرک و لا تیأسنا عن روحک ثمّ وفّقنا یا الهی علی عرفانک فی هذه الکلمة المستورة و انّک انت یا ایّها العبد المؤمن بالله فاحفظ نفسک کمال الحفظ ایّاک ان لا تغفل عن ذلک و هذا امرالله علیک و لا تعاشر مع الّذین تحدث بوجودهم الفتنة و کانوا من الّذینهم یفتنون فاکف بالله ربّک و توجّه الیه بقلبک و انّه یکفیک عن دونه و ینزل علیک من فضله کما انزل من قبل ما من اله الّا هو له الخلق و الامر و کل عنده فی لوح مکنون.

**هو العزیز**

فسبحانک اللّهمّ یا الهی تشهد مقرّی فی سجن الاعدا و مقعدی فی حبس الاشقیا بحیث صرت بعیداً عن قرب احبّائک و ممنوعاً عن لقاء اصفیائک و بذلک تکدّر عیش الّذین انقطعت ایدیهم عن ذیل ردائک و بعدت اجسادهم عن التقرّب الی انوار جمالک فسبحانک

\*\*\* ص 333 \*\*\*

یا الهی لمّا منعتهم عن الدخول فی حرم قربک و لقائک لاتقطع عن قلوبهم نفحات عزّ احدیّتک و اریاح قدس مکرمتک و انّک انت علی کل شیء قدیر.

میرزا آقا **هو العزیز الباقی**

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

بآیات الله

\*\*\* ص 334 \*\*\*

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

**هو العزیز**

\*\*\* ص 335 \*\*\*

فسبحانک اللّهمّ یا الهی هذا عبدک الّذی خیّط رداء عزّ سلطنتک و اثواب قدس هیکلک و هاجر مع جمالک الاعلی الی ان دخل معه فی هذا السّجن الکبری اذاً اسئلک یا الهی بان لا تقطع خیط الّذی جعلته سبباً بینه و بین انوار جمالک و معرفة نفسک ثمّ استقمه علی حبّک ثمّ ارزقه خیر ما عندک ثمّ اجعل له مقعد ثبوت من فضلک و هَیّأ له من امرک فی هذا الامر رشداً.

**هو الغالب العزیز القیّوم**

ان یا حسن ان اشهد فی نفسک انّه هوالله العزیز الحکیم و الّذی ارسله باسم علیّ لحجّته علی خلقه و برهانه لبریّته و سببه بین السّموات و الارضین فمن تمسّک به فقد اهتدی بانوار الله فمن اعرض فقد ضلّ عن سواء السبیل قل یا قوم آمنوا به و بما نزل علیه و بهذا العبد الّذی ینطق عنه بین السّموات و الارضین قل انّا کنّا فی سرّ قد کان علی الحق جمیل لئلّا یعرفنا من احد و لئلّا یقع علینا ابصار الخائنین فلمّا تجاوزوا المشرکون عن حدّهم کشفنا القناع و اظهرنا الوجه بانوار قدس منیر کذلک انزلنا الیک من قصص الحق لتطّلع بامر الله و تکون فی حبّه لمن الرّاسخین.

**الله اکبر هو العلیّ العالی الاعلی**

ان یا حسین ان اشهد فی نفسک ثمّ فی روحک ثمّ فی ذاتک بانّ شجرة الطّور علی غصن هذا الظّهور تنطق بالحقّ بانّی انا الله لا اله الّا هو و هوالله کان علی کل شیء قدیراً و انّ علیّ قبل نبیل مظهر ذاته و منبع علمه و مشرق امره لمن فی السّموات و

الارض

\*\*\* ص 336 \*\*\*

الارض و هذا ما نزل من قلم قدس منیراً قل یا قوم آمنوا بالله و آیاته و لا تکفروا بهذه الرّحمة الّتی کانت بالحقّ وفیّاً کذلک نزّلنا علیک فی هذا اللّیل ما تقرّ به عیناک و تفرح بفرح الّذی کان فی اللّوح عظیماً ثمّ ذکّر من لدنّا کل من کان فی ارضک من الّذینهم آمنوا بالله و بهذا الامر الّذی کان بالحقّ علیّاً و البهاء علیک و علی کل من شرب حبّ الله من کأس اسم بهیّاً.

**الله اکبر کبیراً**

ان یا هاشم اسمع نداء من هاجر الی الله بنفسه و احبّائه الی ان وقع تحت مخالیب المشرکین و ورد علیه من البلایا ما لایقدر ان یحصیها احد الّا الله العزیز الحکیم تالله انّ الرّوح قد اضطرب بما اکتسبت ایدی الظّالمین و النّور قد اظلم من هذه اللّیلة العظیم و انّا نشکر الله فی کل ذلک و نکون علی تسلیم و صبر جمیل و انتم یا ملأ الاحباب لا تنسوا عهد الله و لا تنقضوا میثاقه و لا تَدَعوا امرالله ورائکم و لا تکوننّ من الغافلین ثمّ اصبروا علی ما ورد علینا و علیکم و انّه یوفی اجور الصّابرین و الرّوح و النّور و البهاء علیک و علی المخلصین.

**هو العزیز**

شهدالله انّه لا اله الّا هو العزیز القیّوم له الجود و الفضل یحیی من یشاء بسلطانه و انّه لهو الفرد المتعالی العزیز المحبوب قل یا قوم اتّقوا الله و لا تعترضوا بالّذی یتلو علیکم من آیات الله خافوا عن الله ثمّ فی امره فاتّقون و ان لن تؤمنوا لاتجاحدوا و انّ هذا خطأ فی اللّوح ان انتم تعلمون قل یا قوم انتم ان تکفروا بهذه الآیات فبایّ آیات انتم

\*\*\* ص 337 \*\*\*

توقنون لا فو الّذی نفسی بیده من لن یؤمن بهذه الآیات فقد کفر بکل الآیات و کل نبیّ و رسول و انّک انت یا عبد لا تخف من احد فتوکّل علی الله و کن من الّذینهم بآیات الله یتوجّهون ثمّ استقم علی امرالله و حبّه و توجّه بقلبک الی هذا الشّطر المقدّس المحمود ثمّ اکف بربّک عن دونه و لا تتّبع اهواء الّذین هم فی کل حین بآیات الله ان یکفرون و اذا قیل لهم آمنوا بالله و بما نزل علیکم بالحقّ یقولون انّا اکتفینا بما عندنا من آیات الله قل فبایّ شیء انتم تعرضون علی الّذینهم ما آمنوا بالله فی ظهوره باسم علیّ بالحقّ اذاً یا معشر البیان فانصفون لانّهم قالوا بمثل ما انتم الیوم تقولون اَتامرون النّاس بالبرّ و ینسون انفسکم نغمات الله ثمّ بها تکفرون لانّهم اکتفوا کما انتم اکتفیتم بما عندکم و بذلک اعترضوا علی الله و آیاته کما انتم تعترضون ثمّ تستهزئون قل فوالله لن یکفیکم الیوم من شیء لا فی السّموات و لا ما فی الارض و لا مادونهما الّا بان تأخذوا هذا الکتاب بقوّة و تأخذوا ما قدّر فیه و انّ هذا لَحق محتوم فی هذا اللّوح الدرّی المکنون کذلک غنّت الورقا فی هذا اللّیل و تمّت حجة الله علی کل من فی السّموات و الارض ان انتم تشعرون و الرّوح علیک و علی من تمسّک بسلطان الاسماء فی هذا الاسم الاعظم المستور المشهود المکنون المکتوم.

اسم الله زین المقرّبین  **هو العزیز الباقی**

الیوم اعظم امور ثبوت بر امرالله بوده و هست چه که شیاطین از جمیع اشطار ظاهر و به تمام مکر در تخریب حصن امر مشغول بر هر نفسی از نفوس مطمئنه لازم که در کل احیان پناه به خداوند متعال

برند

\*\*\* ص 338 \*\*\*

برند که شاید محفوظ مانند بر آن جناب لازم است که به قدر قوه در حفظ امر سعی نمایند که مبادا فراعنه بر جنود الهیه غلبه نمایند این قول نظر به تکلیف آن جناب ذکر می‌شود و الّا جندالله غالب بوده و خواهد بود فاستقم علی الامر و لاتلتفت الی احدٍ فتوکّل علی الله المهیمن القیّوم ان یا ورقة الاحدیّة تمسّک بهذه الشّجرة لئلّا تسقط حین الّذی تهبّ اریاح النفاق عن کل ماکر لعین باری در این ایام شیطان به اسم رحمان دعوت می‌نماید و سامری به ذکر ازلی ندا می‌کند و ابلیس به نهایت تلبیس مشغول گشته ففرّوا عنه یا ملأ الارض لعلّ انتم بلقاء الله ترزقون ان‌شاء الله امیدواریم که از بدایع الطاف لایزالی و عنایات ابهائی از صراط امر نلغری و در کف عصمة الله مستریح شوی و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل باری این چند کلمه با قلم شکسته مرقوم شد و الرّوح علیک و علی من معک و علی الّذی سمّی بالکریم من لدن عزیز حکیم.

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

فرغ من کتابته کاتبه المسکین حرف الزا فی یوم العدال من یوم القول من شهر الکلمات من سنة الجیم من الواحد الثانی من ظهور نفس الله الواحد الاحد الصّمد الباقی و الحمدلله اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً

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