**مطلب دویست و هفدهم \_ مراتب سبعه**

قوله تعالی : " لا یکون شیء فی السمآء و الارض الا بمشیة و ارادة و قدر و قضاء و اذن و اجل و کتاب هر نفسی بدنیا میآید اسباب لا تحصی با او میآید اگر چه ببصر ظاهر دیده نمیشود و لکن فی الحقیقه این مقام محقق است آنچه از محتومات محسوب تغییر نپذیرد و دون آن بسبب اسباب و اعمال تغییر مینماید اول میلی که در انسان احداث میشود قبل از ظهور اسباب این مقام مشیة اول تصور اسباب مقام اراده و قدر مقام هندسه و اندازه است یعنی ظهور اسباب بمقدار امضاء تالیف ما قدر مقام قدر را بسیار عظیم ذکر نموده‌اند چنانکه فرموده‌اند القدر سر من اسرار الله و سر من امر الله و حرز من حرز الله و مختوم بختام الله الی ان قال بحر زخار لا تلجه و لیل دامس لا تسلکه کثیر الحیتان سعته ما بین السمآء و الارض و عرضه ما بین المشرق و المغرب و فی قعره شمس تضئی و این مقامات را انسان در مقامات خود مشاهده مینماید یعنی مراتب سبعه که ذکر شد و بعد از ظهور قضا امضاء مشهود و همان معنی اذن است از برای هر شیء اجل بوده و هست یعنی مدت کون آن و بعد کتاب که مقام تمامیت شیء است ظاهر و هویدا " انتهی