مجموعه آثار قلم اعلی

جلد 36

**اين كتاب متعلق بجناب جلال نبيلي ساكن مشهد ميباشد.**

**در تاريخ 1/6/54 بعنوان امانت موقت در اختيار لجنه محفظه قرار گرفت و پس از فتوكپي اعاده شد.**

ص 1

هو السمیع السّلطان الفرد الغالب المقتدر القدیر

آثار اولیه تکرار مصطلحات آثار نقطه اولی

سبحان الذی خلق الخلق بامره و ابدع خلق کلشئ اقرب من عن یحصی ان انتم تعلمون و سیخلق کیف یشاء بقدرته و لن یقدر احدان یمنعه عن ارادته و هو الحی المهیمن القیوم o و انزل کلشیء فی الکتاب و اتقن خلق کلشیء بمقدار لقای الناس بآیاتته یوقنون o و سینزل امر کلشیء فی الکتاب ان انتم تشعرون o لا ینقطع آیاته و لا ینفذ برهانه و لا یغرب صحبته و لا یبید سلطانه و انه لهو القوی العالم العزیز المحبوب o هو الذی انزل الکتاب و فیه فصل کل ما انتم لا تعلمون و سیفعل بالحق و ینزل الامر کیف یشآء ان انتم تعرفون o و علم کلشیء مقادیر العلم علی ما هم علیه ان انتم یعقلون o و سیعلم من بدایع العلم ؟؟؟ و انه لسلطان الرؤف o قل هو الذی آفهماء الکم سراج القدس لتستفیئوا به فی ظلمات انفسکم و لعلکم لا تضلون و سیضیيء سراج فی مصباح الامر ان انتم تشهدون o هو الذی اوقدنا و الامر فی بقته البقاء ادی قدس مبرءک o و سیوقد بفضله فی نار ان البدع لعل انتم هباله تهتدون و اشرق علیکم شمس الحکمة و البیان ان انتم ببصر الله تنظرون o و سیشرق اذا شآء و اراد لااله الا هو المهیمن القدوس o لن یقدر احد ان یمنعه من سلطانه یحکم کیف یشآء بامره ان انتم تؤمنون o و یتم امره بقدرته و لو یعترض علیه کل من فی السموات و ان هذاالحق معلوم o و ؟؟؟ باسباب السموات و الارض الی ان یثبت امره و یعلو سلطنته

و یظهر

ص 2

و یظهر اقتداره ذلک کل کتب علی نفسه فی الواح عزّ محفوظ o قل مثل قدرة الله کمثل الحجر هل ینقص باخذ الاقداع قل ما لکم کیف تحکمون o قل مثل ؟؟؟ الله کمثل الاریاح هل تقطع بهبوب ما لکم باملأ الغفلاء کیف تظنون o قل ان امره مقدس عن الامثال لکما ان ذاته مقدس عن کل ما انتم تعقلون هو لکن یذکر بالامثال لعرفانکم امر الله و لعل انتم ستجدون روایح القدس من الرضوان و من شطر و قدس مکنون o و لعل تستقر بذلک نفوسکم و لا تضطربون و لا تنکرون فضل الله و لا تنسون عهده و لا تکونن من ؟؟؟ عبدی الله لا یهتدون o و لعل بمیزان بین الحق و الباطل ثم الی الله ترجعون o قل ان الذینهم ینکرون فضل الله فسوف یأتیهم بفرمانهم و انتم اذا تشهدون o ان لا تنکروا آیات الله اذ انزل علیکم و لا تنقلبوا علی ادبارکم و لا نکونن من الذینهم کانوا علی ؟؟؟ منقلبون o ؟؟؟ اثر الله سینعیئی ؟؟؟ الشمس ؟؟؟ الکواکب لو انتم نشعرون o و لن یشتبه علی احد برهان الله و اعزه الا الذینهم یستبقون علی انفسهم و کانوا نعمة الله ان یکفرون قل یا قوم فارهموا لا انفسکم و لا ؟؟؟ فی ؟؟؟ بآیات الله لا ستجحدون o سیفنی الملک و بانتم اشتغلتم ؟؟؟ ربکم تحشرون o لا نظروا الی ؟؟؟ القبل ثم ی امرهم تتفکرون o هل ؟؟؟ فی الارض یفرضیهم اذ انکار ؟؟؟ کلمة کانوا ان یعنلون o او یقولون ما ابائهم من رسل الله الا و قد اعتروموا علیهم الی ان ؟؟؟ هم و قتلوهم کما انتم تعلمون o و مع ذلک ارفع الله امرهم و اثبت برهانهم و قطع و امر الذینهم اعترضوا علی الله و کانوا بایات الله ان یحجدون o فسوف تجدون هؤلآء الذینهم استکبروا علی ؟؟؟ هم ؟؟؟ o قل یا قوم خافوا عن الله و لا تتبعوا هدیکم فاتبعوا امر الله المهیمن القیوم o و لا

ص 3

و لا تتجاوزوا عما فصل فی الکتاب و لا تنعدوا عن عدوه ثم من ذکره لا تغفلون o ایاکم ان لا تنسوا احکام الله و عن کل ما امرتم به فی الکتاب و هذا خیر لکم ان انتم تعلمون o و لا تتکلوا علی اموالکم و اولادکم فتوکلوا علی الله العزیز المحبوب o فاتبعوا حکم الله فی انفسکم ثم الی وجهه تتوجهون o کذلک نلقی علیکم من ایات الامر و نقلمکم سبل القدس لعل انتم تفقهون o قل انکم ان لن تعملوا بما قضی بالحق من لدن حکیم قیوم o فسوف یخلق الله خلقا اخری کل بامره یعملون o ثم بین یدیه یسجدون قل انه لغنی عن کل من فی السموات و الارض و عنکل ما انتم تعلمون او تعرفون o قل هذا سبل الحق قد اظهرناها بالحق ان انتم تریدون ان تسلکون o اذا فاسکلوا فیها باذن الله و لا توقفوا اقل من آن ان انتم تؤمنون o و لا تتبعوا الذینهم ظلموا علی انفسهم و اظلموا العباد و کانوا من الذینهم کانوا فی ارض القدس ان یفسدون o یقولون انا آمنا بعلی من قبل ثم بآیاته حینئذ یجحدون o و یظنون بانهم آمنوا بالله فی مظاهر القبل ثم بسلطانه الیوم یکفرون o کذلک یظهر الله اعمال الذین کان فی صدورهم قل من الامر و لو کانوا بانفسهم یسترون o کذلک یبطل الله الباطل باعماله و یثبت الحق بکلماته ان انتم تعرفون o قل انا ما نرید الا بما اراد الله نساء هذا مرادی فی الآخرة و الاولی و یشهد بذلک ملئکه التی هن فی ؟؟؟ العرش یطوفون و ما شئنا الا ما شآء یسلنا و نفرح بذلک فی کل عین ان انتم تعلمون o قل قد قضت علینا ایّام لن یعرف احد کیف معنت الا الله المقتدر العزیز المحبوب o و یقضی علینا ایّامی فی هذه الایّام و لن یدری احد کیف تمضی الا الله الفرد السلطان المقتدر القیوم o و انا لمن شاکرا بکل ما ورد علینا و راضیا بما قضی لم یصبر فی بلایاء و بانشکوا فی شیء الا به و منتبع فی کل الامور اصفیائه الذینهم فی البلآء کانوا ان یصبرون

ص 4

و نصبر

و نصبر کما صبروا عباد مکرهون o ؟؟؟ کانوا من قبل و ؟؟؟ الله بالحق علی کل من فی السموات و الارض و دعوا الناس الی ان قتلوا فی سبیل الله العزیز المحبوب o و کلمه ؟؟؟ فی الذکری زادوا الناس فی شقوتهم ؟؟؟ داعی الله عنهم و کانوا بلقاء الله ان یکفرون o کذلک نذکر لکم من سنن الله التی قضت علی عباد لتعلموا بما ورد علی اصفیائه فی هذا الزمان لعل انتم فی انفسکم تتفکرون o و لا تححدوا آیات الله فی ایّامکم و لا تتبعوا الشیطان فی انفسکم ثم اعتدوا بانوار الله الملک العزیز القدوس o هو الذی نزل البیان بالحق و انا به مؤمنون o قدا بدیع خلق السموات و الارض بامره و اتقن خلق کلشیء و هذا ما قدر من قلم الصنیع لعلی الواح قدس محفوظ o ؟؟؟ الا هو له الخلق و الام و کل الیه یرجعون o و قدر مقادیر کلشیء او انتم فی الکتاب تشهدون o و فتح فیه ابواب الرضوان و فی کل باب خلق یعیشون o و غرس فی کل رضوان اشجار فی مرفوع ثم اثمرت کلها بثمار القدس و الا یزار منها یتنعمون o و ؟؟؟ فی کل واحد منها قصور من لؤلؤ عزّ مکنون o و فی کل قصور حوریات کانهن خلقن بین نور الله العزیز المتعالی المحبوب o و کلهن یذکرن الله باوئهن بالحان جذب مرفوع o و یتلذذون من نغماتهن اسمه سرادق الخلد ثم بالحاتهن هم سیجذبرن o و جرت فیکل رضوان سبعة انهار لعل انتم منها تشربون o و منها عنهم البقا یجری عن یمین الرضوان کأنها یاقوت قدس مسیول o و منها لبن السنا الذی لن یتغیر لونه بدوام الملک ان انتم توقنون o و منها علی مصغی الدی ان یتغیر طعمۀ لن یرزق منه الا الذینهم توکلوا علی الله المهیمن القیوم o و منها باء غیر آسن الذی یسجده الانسان منه کل اللذات و هذا ما قدر فیه من فضل الله العزیز المقتدر القدوس o و منها نهر یجری علی ؟؟؟ الحب ؟؟؟ الجنة فی کل فین عن ؟؟؟ یسئلون بان یسقون بشریة منه و هذا ما یطلبون عن الله فی کل عن ؟؟؟ o

تکرار تصاویر قرآنی بهشت در قیامت ظهور جدید

ص5

و منها نهر یجری علی میئته التثلیث فی کلمه الربیع و یذکر الله فی سیلانه ان انتم تفقهون o و یجتمعون فی حوله اهل الفردوس لیسمعوا ما یذکر من ذکر الله الغالب القدرور و من یشرب فطرة منه لیصل الی ما اراه و یبلغ الی مقام الذی لن یصل الیه احد الا ا شاءالله اراد و کذلک نلقی علیکم بدایع صنع الله لعل انتم الیه تسرعون o و منه اخبر الذی جمله الله مقدسا عنکل لون و سرنا عنکل طعم لانه خلق من سازدج نطرة الله ان انتم تعلمون o و فیه قدر ما لا یجری علی البیان و صفه و ما لا یثم بالقلم امره ان انتم بذلک توقنون o و من شرب منه شربة یظهر علیه سراکان و ما یکون و یعرف کلشیء فی اماکنه و یطلع بکنوز الحکمة و یطیر بجناحین الیاقوت فی عوالرقرب محبوب o یا ملأ البیان لا تتبعوا هو بکم و لا تجعلوا انفسکم محرد ما عن هذا النفحات التی تهب من شطر البقایمین الفردوس و توبتهوا بقلوبکم الی هذا الشطر المقدس المحبوب o لا تتخذوا الهکم هو بکم و لا تکون من النهیم کانوا اعلی اصنام انفسهم لعاکفون o کسروا الاصنام باسم الله و هذا من اسمه الاعظم لو انتم بالمنظر الاکبر بتظزون قل قد هبت نسایم الجود و رفعت تمام الفضل و انبسطت کلشیء بما استوی میکال النور علی سحاب قدس ممنوع o فاعرفوا قدر هذا الفضل المتعالی العزیز المرفوع اذا ینادی منادی البقا کل من فی السموات و الارض و یبشر کلشیء بلقاء الله ان انتم تسمعون o ان یا سموات القدس زین نفسک بکواکب السزة ثم ارتفع کیف تشاء بما فزت بهذه الایّام التی ما فاز بها المقربون o الا الذین سبقتهم لحسنی و احاطتهم نفحات قرب متهزون o ان یا غمام الامر فامطر من لئالی القدس کیف تشاء و لا تلتفت الی احد لیأخذ فضلک کلشیء بما استوی

علیک

آیا اشاره بمسیح است؟

ص6

علیک جمال الله الملک المهیمن القیوم o ان یا ارض الفردوس فابسطی فی نفسک ثم بشری فی ذاتک بما مشی علیک قدم الرّوح و هذالفضل مشهوره ثم اظهری اسرار التی کنزت فیک و هذا ممن یوم یحشر فیه عباد مقربون o لان لدوم هؤلاء لیس نصب من هذا الحشر الذی یظهر فیه کلمات الله باتمها و هذه من کلماته لو انتم تقرؤن o و هذا من حشر الروح یحشر فیه ارواح القدسیه و ؟؟؟ لن یستطیعوا علی قدار نملة ان یقربون هذا مقام الذی ان یحرکن فیه البراق و لن تصیعد فیه رفرف الخلدان انتم یعلمون o ان یا حدائق الارض زینوا انفسکم باوراد قدس محبوب o ثم اظهر و اکل ما کنز فیکم من لطایف القدس و روایح عر ملطوف o ان یا اشجار الارض ارتفعوا باذن الله ثم اظهروا من اثمار القدس فیما قدر فیکم من امر الله المقدس المتعالی القیوم o بما هبت علیکم اریاح البقا عن هذا الشطر الذی فیه یظهر کل امر محبوب o ان یا طیور الفردوس غنوا و تغنوا علی احسن النغمات ثم طیروا فی هذا الفضاء بما خلقناکم باسم من الاسماء لتجتذب من هذه النغمات افئدة الذینهم انقطعوا عن کل الجهات و توجهوا الی مقام قرب محمود o کل ذلک من فضل الذی احاط کل من فی السموات و الارض و یستبشر به اهل ملأ الاعلی و من ورائهم اهل سرادق الخلد و انتم یا ملأ الارض حنیئذ فاستبشرون هو انک انتما شطر السرادق انت فابک بقلبک و ثم بعینک بما خرج عنک جمال الله ثم استقر فی مقر السجن خلف قلل من حباب صخر مرفوع عن نزع عن هیکلک قمیص السرور

ص7

بما انقطعت نسایم العز عن هذا اللؤلؤ المکنون o تالله تبکی علیک عیون البقا ثم استدست الکباد اهل الفردوس بما در و علینا من هیا کل ظلم مبغوض o ان یا هذا الشطر کیف تستقر فی مقامک بعد الذی تشهد مقام الله علی معزن مشهود o اتشهد مدینة الله بعد الذی خرجت عنها جواهر الامر و کانوا فی ارض البعد خلف القاف المسجون o ان یاعونه کیف تستقرین علی مقامک و تحملین اجساد الذینهم کفروا او اشرکوا بعد الذی خرج عنک هیکل السامع اصحاب معدود o اذا تکاد السموات ان تتقطرن و تنشق ارض القدس بماجرت مدامع الغلام علی هذا الخد الذی ما توجه الا الی الله العزیز المهیمن القیوم o و تبکی ببکائه ذرات الممکنات و تضج طلعات الیه فی غرفات حمیر یاقوت اذا اسمع ضجیج اهل السموات ان انتم تسمعون o اذا بقینامی مقام انقطعت عن وطنا ایدی الممکنات و لن یرفع الینا ضجیج احد و لا صریخ الذینهم بلقاء الله لا یوقنون o و لکن تصبر فیکل شان و ما صبری الا بالله و ان علیه فلیتوکل المنقطعون o قل یا ملأ البیان انا لا نرید منکم شیئا الا الانصاف فانصفوا فیکل امر و لا تجادلوا فی آیات الله بعد الذی نزلت بالحق و لا تکوین من الذینهم الی جمال القدس لا ینظرون o و یغمنون علیناهم عن الحق و یتبعون اهوائهم و یستکبرون علی الله و هم لا یشعرون o و اذا نزلت علیهم آیات الله یصرون مستکبرا ثم علی اعقابهم نیکصون o و یعترضون علی الله فیکل عین و هم لا یفقهون o قال اما خلقکم الله بما نفخ من القلم ارواح القدم و هذا من قلم الله

ان انتم

ص8

ان انتم فی انفسکم تنصفون o یا قوم فارهموا علی انفسکم و لا تفتبروا علی الله کما افرتیثهم من قبل و لا تتحن فما اللّهو النفسکم و لیأمن غیر الله ثم بایاته فی محضرکم لا تلعبون o و لا تقاس نفس ؟؟؟ انفسکم لا آیات الله بکما تکمران انتم بعین الله فی امره تتفرسون o و لا تقولوا فی امر الله ما لا یلین یشأنکم و لا تتجاوزوا من حدّکم و هذا خیر النصح ان انتم فی انفسکم تنصفون o سفوا انفسکم ؟؟؟ حکمی و لا تحملوا اثقال الارض علی اجسادکم و قلوبکم لعل تقدرون o ان تطیرنّ فی ؟؟؟ القرب ثم فی نضآء القدس انتم تدخلون o ایاکم ان لا تنطزوا الی الدّنیا ثم الذین تجدون منهم اریاح النفاق لعل تقع عیونکم الی صرف الجمال ثم فی خیام العز تدخلون o قل انّ الله احصی بینکم عباد الذین یقرون بفضل الله و یقرؤن کلمات البیان و یأمرون الناس بالعدل و هم فیکل بین بآیات الله ینطقون o و من اولی بصر العلم من الله یشهد قلوبهم بغیر ما ینطق به لسانهم و یجدنهم روایح الغل و النّفاق و هذا ما نزل حینئذ من قلم الله العزیز المحبوب o و لکن سرّنا فی الکتاب اسمائهم لعل فی انفسهم یتبنّهون o و انتم یاملأ البیان لا تقربوا الیهم و لا تقبلو عنهم اقوالهم ان تریدون ان تسمعوا حکم الله فی انفسکم ثم الیه ترجعون o قل ان الشیطان ؟؟؟ اراد ان یفعل احد من عباد الله ظهر علی صورته و عمل بمثل ما یعمل و یذکر کلها یذکره من ذکر الله العلی العالی المتعال المهیمن القیوم o و کان فی تلک الحالة الی ان اشتغل قلبه والهمه عما اراد اذا فرّ عنه و برومنه و کذلک تمثّل لکم من کل مثل لئلا تضلون o ایاکم ان لا تنسوا فضل الله علیکم و حین الذی کان بیکم و یلقی علیکم فی کلّ یوم من جواهر العلم و الحکمة و یستشرق علی قلوبکم و اردا حکم من انوار عزّ مکنون o و لا تنسوا حین الذی یمشی بینکم طلعة الیه و تسنیر من جماله قلوب الذینهم کانوا الی جماله یتوجهٓون o فاذکروا

ص9

فی کلّ آنکم ایّام التی نظیر بینکم عندلیب البقا و تغن علیکم من نغمات القدس و انتم کنتم فی کل حین بان تسمعون o اتشتغلون آبالخریف فی ایّامکم و تنسون ربیع الله بینکم فما لکم کیف لا تتّبهون تالله مابقی من نصح الاوقد فصلناه لکم بالحق بلسان قدس محبوب o لتستنصحوا بنصح الله و لا تنقضوا ما ما عهدهم ید فی ذرّ الغماء فی محضر الذی اجتمعوا فیه المقربون o و ما من اله الا هو له الامر و الحق و کلّ الیه یقسبون و له یسبح من فی السموات و الارض و کل الیه یرجعون o هو الذی قدر لکل نفس مقادیر الامر و کل ذلک فی الکتاب ان انتم تعقلون o

انفسکم و تدعون ذکر الله ما وراءکم و ؟؟؟ لغبن فی انفسکم ان انتم تعرفون اتشتغلون

.

هذا کتاب من جمال قدس منیر o الی الله العزیز المقتدر القدیر o و هذا لوح من الله العزیز القدیر الی جمال قدس منیر o الذی یظهر من بعد کیف یشاء و اراد و هذا ما سطر من قلم الامر علی الواح عز حفیظ o و لا ترد لذلک و لا مانع لهذا الحکم المتعالی المشرق الکریم o هل یقدر احدان یرده من سلطانه او یمنعه عن امره لافور بی و لو یقوم علیه کل العالمین o سیظهر بالحق و ینطق بکلمة الله و یستضیٓئ وجهه بین السموات و الرضین o ان یا سازج الروح فاظهر بسلطانک و لا تلتفت الی احد من الشیاطین o ان یا کلمة الاعظم فالق علی العباد ما القی الله فی قلبک و لا ستخف من احد ان ربک بجرسک عن ضرالمشرکین o ان باسمآء القدس فارفع فی نفسک الی مقام الذی انقطعت عنه ایدی الکافرین o ان یا شمس الاهدیه فاطلع علی المکنات ما شراق انوار و قد سک ثم ابذل علی الکائنات

ما اعطاک

ص10

ما اعطاک الله بجوده و لا تمنع احد عن فضلک النک انت الفضال المعطی الکریم الرّحیم o ثم اسق العباد من خمر التّی جرت عن یمینک لأنّهم عطشان فی السرّ و ظمأٓن من الامر و انک انت الغفور الرّحیم o ان یا بحر الاعظم تموج فی ذاتک من امواج قدس منیر o بما تموجت الجر الروح فی قلبک الطّاهر البدیع المنیع o ان یا شجرة الله فانطق علی المقربین من اهل البقا من اثمار شجرة الجنّیه البدیعة المنیعة القدسیة الطّاهرة التَی وهبک الله قبل خلق السّموات و الرضین o لانّ منک مبدٔ الممکنات و الیک منتهی الموجودات و منک ظهر الفضل قبل خلق الاولین و الآخرین o و لو ینقطع فضلک فی اقل من الآن لن یبقی شیئ الی فی السموات و لا فی الارض و انا نشهد بذلک بلسان صدق مبین o ان یا کنز الله فاظهر من کنوز الدائمة الباقیة الازلیة الاحدیه لتظهر لئآلی العلم و الحکمة و هذا کتاب الفضل من عندک علی الخلایق اجمعین o لا تمنع یدک عن الجود لولا ترتّد البصر عن النظر الی العالمین o لانک انت بنفسک تکون کتاب مبین o و حجة علی من ی السّموات و الارض و هذی و ذکری لمن فی ملکوت الامر و الخلق اجمعین o و انک انت برهان الله فی خلقه و ضجة لعباله و لیله لبریته و کلمة بین السّموات و الارضین و بیدک الامر کله تفعل بقدرتک ما تشاء و تحکم بسلطانک ما ترید o من شرف بلقائک فقد شرف بلقآء الله العزیز العلیم o و من یمشی بین یدیک فقد یمشی علی صراط عزّ قویم o فمن نظر الی وجهک فقد نظرالی وجه الله فمن اعرض فقد اعرض عین الله فی ابدالآبدین o فطوبی ثم طوبی لمن حضر بین یدیک و یلتقی منک کلمات ؟؟؟ عزیز o

ص 11

؟؟؟ یسمع نعمات الله ؟؟؟ سماک جعدک ؟؟؟ النیّر o خطو الارض التی جغله الله موطأ قدمیک و للمقام الذی یستقر علیه عرش جمالک و تستوی علیه بسلطان مبین o فطوبی للبیت التی تدخل فیها و فیها یرفع ذکرک الرحمن الرحیم o و فیها یضیٓئ نورک و منها یعلو برهانک القویم o فطوبی للحدائق التی تمر علیها بلحظات الطانک و تنظر الی ازهارها و اورادها و شجارها ببصرک الحدید o فو الیه ینبغی لتراب الذی بقع رحلک ؟؟؟ بان یفتخر علی عرش عظیم o فطوبی للّذین یطوفون فی حولک و یستبقون فی خدمتک و لا عینهم الشماتت و البلآء عن الدّخول فی ؟؟؟ بحر امرک المقتدر القدیر o المنایا اهل السموات و الارضین ثم باملأ البیان لا تضیقوا اعمالکم فی ذلک الیوم و لا تجزعوا منی هذا الفزع الاکبر العظیم o فادخلوا فی هذا الباب و لو تنزل علیکم الاحجار من کل الجهات و انّ هذالخیر لکم ان انتم من العارفین o لا تحرموا انفسکم من هذا الفضل و لا تفعلوا بمثل ما فعلتم فی ملک الایام منافوا عن الیه الذی خلقکم و لا تکون من المعرضین o اتّقوا الیه املأ البیان و لا تتّبعوا الیوم افدا ثم اتّبعوا امر الله فی انفسکم ثم الی متنظر الیه بعیونکم فاسرعون o و لا تمسکو بعذر و لا توقفوا بشیء من الزخارف و الی هذه البقعة المبارکة فی وادی القدس بجمال الانقطاع فارکضون o و لا تحجبوا عن جمال الله و تمسّکوا بعروة الله الهیمن القیوم o و ان کان فی السّبیل بردا شتآء اذا بهذه النار فی انفسکم فاصطلون o و ان تجدوا ؟؟؟ السیف اذا عن کأس الحیوان فاستبرون o فاعلموا بان الله یؤید الّذینهم توجّهوا الیه و یحرسنهم ؟؟؟ بسموات و الارض ان انتم من العارفین o تالله توجهکم الی هذا الحیوان علی عظام رمیم o و فیه یبرء کل مریض عن دائه و یشفی کل علیك و سقیم o و فیه بصل العاشقین الی جمال المحبوب ؟؟؟ کل

الشّطر فیهذا الیوم لخیر عن عبادة الثقلین و هذا یوم فیه تهب نمایم

الطمأنین

ص 12

الظمأنین علی مثال سلسبیل مقیم o و فیه کید کل ؟؟؟ یان ؟؟؟ کریم o فوالله حینئذ تبکی عیون سرّی فی بعدی عن لقائه و بما یرد علیه من جنود الشیاطین o فیالیت کنت حاضرا بین یدیه و بذکر له کل ما ورد علینا من هؤلاء الظالمین o و انه یعلمی بالحق لما یرد علیه و عنده غیب السّموات و الارض و انّه لهو العلّام المتعالی العلیم o لو یرید ان یفصل من النقطه علم ما کان و ما یکون لیقدر و هذا عنده اسهل من کلشیء لو انتم من العالمین o ان یا سازج البقا لا تحزن فی ذلک الیوم عن شیئ و لو لن یستهدی مبداک لحد من العالمین o و انّ ذکرک نفسک خیر عن ؟؟؟ الاولین و الآخرین o و انّ لحظاتک الی جمالک لا علی عما قدّر فی ملأ العالمین o ان یسجدک خلق السموات و الارض هذا خیر لانفسهم و ان یعترضوا علیک فانک بنفسک الحق لعنی عن العالمین o و فی قبضک ملکوت ملک السموات و الارض و عن یمینک جبروت کل من فی العماءات و الخلق انک انت العزیز المقتدر القدیر o اذا فاعف عن ؟؟؟ الی ؟؟؟ بما اکتسبت بین یدیک فی هذه الکلمات لانّ هذا لم یکن الّا لجیّ نفسک و ذکري بان یدیک و انک انت علی ذلک لعلیم خبیر o قد جئتک ببضاعة احقر من ان یذکر بمرحبات ان تقبلها انک انت خیر الراحمین o و ان تردّها و نظروها فانک انت خیر العادلین o الامر بیدک و السلطان فی قبضتک لا تسئل فیما تؤمر و کل لدی باب فضلک لمن اسألین o ان یا اسم الله ان اشهد فی نفسک بانه لا اله الا هو قد خلق الممکنات بحرف من کلمة و انه لهو السلطان الفرد العزیز الجمیل o ان یا اسمی ان اشهد فی ذاتک بانه لا اله الا هو یخلق

ص 13

الموجودات بکلمة من امره و انه لهو الغالب المقتدر العزیز o ان یا حرف البقا ان اشهد فی روحک بانه هو الله لا اله الا هو قد بعث النبیین بالحق و ارسلهم علی خلق السموات و الارض و انه لهو العلی العظیم o ان یا نسیم العز فاشهد فی کیتونتک بأنه لا اله الا هو قد بعث النبیین بالحق کیف یشآء و انه لهو المبدع الحیّ الرفیع o ان یا رضوان الحب فاشهد فی سرّک بانه لا اله الا هو ق اظهر القیامة بامره و حشر کل من فی السّموات و الارض اقرب من ان یرتد الی نفسه بصر البصیر o ان یا نغمة لعباد فاشهد فی قلبک بانه هو الله لا اله الا هو سیظهر القیامة کیف یشاء و یحشر الخلایق کیف یرید فی یوم الذی یأتی بالحق و هذا ما رقم فی الواح قدس حفیظ o لا یمنعه شیئ و لا یردّه امرو لو یعترض علیه کل من فی الملک اجمعین o ثم اعلم بانا و ما فی سجن عظیم o بما قدر من قلم قدس منیر o و اشتد علینا الامر من کل الجهات و هذه من سنة الله المهیمن العزیز الحمید o و فی ذلک لحکمة لن یبلغها افئدة احد الا من شاء ربک و سیظهر اذا شاء بین العالمین o لن یظهر فی الارض من شیئ الا و قد قدر فیه مقادیر القدر من ~~لدن~~ حکیم علیم o و لن یتحرک من ذرّة الا و قد قدر فیها حکمة بالغة و کیف هذا النّبأ الاعظم القویم o و ورد علینا ما ورد علی علیّ فی الارض اذا فاعرفوا سر الامر یا ملأ العالمین o و قد جزی علینا کلّ اجری علیه و هذا التقدیر من ربّ العالمین o قل انه حبس فی مقام الذی ما سمع سمه احد من المحبین o کما جلسونا فی تلک الأیام فی مقام الذی ما ذکر اسمه من قبل ان انتم من العالمین o کذلک جری بمثل ما جری و قدّر

بمثل ما قدر

ص 14

بمثل ما قدر و فی ذلک لایات للعارفین o قل قد ظهر جمال الاولی فی هیکل الاخری فتبارک الله ابدع الابدعین o و یظهر جمال الاخری فی هیکل الاولی فتعالی الله اقدر الاقدرین o کذلک نذکر لک اشارات قدس خفی لتکون من الموقنین o و نفصّل لک ممّا کنز فی خرائن علم الله فی ابد الآبدین o قل انه قد بعثنی بالحق و انطقنی بایات بدع مبین o التی تعجز عن عرفانها کل من فی السّموات و الارضین o لاهدیکم صراط السوی و القی علیکم ما سطر فی البیان من لدی الله الغالب القاهر المهیمن القدیر o قل یا ملأ البیان خافوا عن الله ثم افتحو عیونکم الی منظر الله المقدس الکریم o و لا تفسدوا فی امر الله و لا تتبعٓوا ظنون المفسدین o اتبعٓوا حکم الله فی البیان و اجیبوا داعی الله فی انفسکم و لا تسلکو سبل الذینهم اشرکوا بالله و کانوا من المشرکین o قل ما اردنا الا ما اراد الله فی الکتاب و یشهد بذلک لسان صدق علیم o و ما نشاء الا ما انزله الله فی کتاب العز بلسان عربّی مبین o قل هذه الایات نزّلت بالحق و منها یتجد دار داع الخلایق اجمعین o منها یفصّل الکافر فی الله فیما انزل فی الواح قدس حفیظ o و منها یرتقی هیکل الاسمآء الی سرادق البقا و یقدر مقادیر الامر من لدن عزیز حکیم o قل ان المشرکین ارادوا ان ینفقطعوا فیض الله و یذکر الکلمة و یتمّوا امره و ینقلبوا کلمه فبأس ما ظنّوا فی انفسهم ان انتم من المتفرسین o و کذلک ارادوا بان ینقطعوا نغمات الله عن شطر الامر و ممالک اخری و هذا ما شاوردا فی انفسهم و انا کنا لشاهدین o و لذا یظهر الله فی اراضی القدس من یذکر الله باعلی صبوته لیظهر بذلک برهان الله رغما لانفسهم و هذا ما قدرناه حینئذ من هذا القلم الدری المنیر o لتعلموا بان الله یرفع امره بقدرته و لن یعجزه شیئ فی السموات و الارض و لن یمنعه منع هؤلاء المغلین o

ص 15

قل ان نفحات القدس تهب من هذا الشطر علی کل الجهات هذا من فضل الله العزیز القدیر o و لن ینقطع فی اقل من آن و یجده کل من فی السموات و من له فطرة سلیم o قل یا قوم اتمکرون فی امر الله و تخاوعون به فی انفسکم فان الله اشدّ مکرا لو انتم من العارفین o فسوف یأخذکم بمکرکم و یرفع امره کیف یشاء بعلن برهانه و یثبت آیاته و لو یکرهونها هؤلاء المبغضین o ان یا طیر البقا فاضریح عن الرضوان باذن الله ثم فنّ علی افنان الامکان بالحان قدس منیع o ان یا غلام الفردوس فاظهر عن العزفات و فنّ باعلی ؟؟؟ فی عوالم الاسماء و الصفات و لا تعبر فی اقل من آن و لا تکن من الخائبین o ثم استضئی من هذا الوجه الذی یوقد و یضیئ بین الارض و السمآء استضآء منه اهل ملأ الا هلی ثم ؟؟؟ الصافین و لکروبین o ثم امرنا الناس بما امرناک و بما قده فی البیان من لدی الله العلی العظیم o و کن علی حفظ فی نفسک و علی حکمة من لدن عزیز جمیل o و لا تلتفت الی المغلّین الذین ینسبون انفسهم الی الله و کانوا علی تزویرٍ و مکرٍ مبین o و اذ القولم یقولون انّا آمنّا بالله و بما کنتم علیه و اذا یقعدون مع احد مثلهم یظهر منهم الغل و البغضآء و کذلک احصینا کل شیئ فی کتاب مبین o قل یا اهل البیان لا تتقربوا الیهم و لا بمثلهم و لا تسمعوا منهم و لو ینطقون بالحق لان الشیطان لو یتکلم بالحق لیکون علی مکر فی نفسه و ان هذا لحقّ لو انتم من المتفرسین o قل من اعرض عن هذا النّور المشرق عن هذا الشطر المقدس المنیر o قل اعرض عن الله و برهانه و حجته و آیاته و دلیله و عنکای النبیین و المرسلین o قل یا ملأ الارض اتقوا الله و لا تتّبعوا کل بعل و حمیر o قل ان هذه الشمس اشرقت لداته هذائه و ان هذه لنار الله التی او قدت لنفسه بنفسه و انّ هذه لهدایة الله تصابر زلکینونته یکینونته

ان انتم

؟ فقد

ص 16

ان انتم العالمین o فمن اعرض عنه لن یذکر علیه اسم الانسان و یکون مَحروماً علما قدّر فی رضوان الله المهیمن المتعالی العزیز الکریم o قل ان حرفاً من ذلک الکتاب لخبیر لانفسکم عن ملک الاولین و الآخرین o کل ذلک جود من لدنّا علیک و علی عباد المخلصین o قل یا ملأ البیان خافوا عن الله و لا تختلفو فی امر الله و لا تتجاوزوا عمّا رقم فی البیان من اصبع الله الحی المتعالی القدیر o ایّاکم ان لا تغفلو فی انفسکم و لا تشتغلوا بما یلویدکم هو یکم ثم اشتغلوا بذکر الله فی کل حان و حین o فوالله ذکر منه عند الله اعزّ عن خلق السّموات و الارضین و لا تنسوا مصائب التی جرت علینا ثم اذکروا ایّامنا بینکم و لا تکوننّ من الغافلین و لا تبدلوا کلمات الله بکلمات غیره ثم استقیموا علی جنّه و لو یعترض علیکم کل مکّار لئیم o کذلک نفصّل لکم من کل شیئ تفصیلا و تلقی علیکم کلمات القدس و نذکّرکم باحسن ذکر بدیع o و ان یمسّکم من البلایا فی سبل باؤکم لاتحزنوا و تفکروا فیما ورد علینا من جنود الشیاطین o فوالله لو کان للدنیا و افیها قدر عندالله علی قدر بعوضة لن یصل الذلّة فیها غلی احد من المؤمنین o فارفعوا انظارکم عن الدنیا و اهلها ثم النظروا الی وجه الذی اشرق کالشمس عن افق قدس لمبیع o ثم اجتمعوا علی نصرالله و ارتفاع کلمة و لا تصبروا فی ذلک اقلّ من آن و هذا نصحی علیکم ان انتم من المقبلین o انّ ؟؟؟ o و الحمدلله رب العالمین o

هو العزیز الحی القیوم

هذا لوح قد انزل الله حینئذ بالحق و جعله حجة للعالمین o و انه بنفسه لکتاب مبین o تنزیل من الله العزیز المقتدر الجمیل o و فیه احصی الله علون الاولین و الآخرین o و قدر فیه حکم

ص 17

البالغه التی لن یطّلع بحرف منها کل من فی السّموات و الارضین o الامن شاءالله و هذا من فضل الله علی الخلق اجمعین o قل انه لامر الکتاب لان فیه لا یری الا الله و امره ان انتم من العارفین o و انه الامر الالواح لانّ منه خصلت الواح الله المهیمن العزیز القدیر o قل لو شأء اله لیفصّل من نقطة منه کلّما منعت فی قرون الاولی و کلما یقضی بدد امرالله القادر المقتدر المتعالی العلیم o و انتم یا ملأ الارض قدسوا انفسکم و طهروا قلوبکم لتعرفوا بها ماستر فی کنائز العصمة من لدن مقتدر قدیر o قل مثل قلوبکم کمثل المآء ان انتم من العارفین o و انّ المآء یکون صافیا ما لم یخلط به الطّین و اذا اختلط بالطین یذهب صفائه و یبطل لطافة بحیث لا یری ما فیه من صفاء الذی اودعته الله فی ظاهره و باطنه ان انتم من الناظرین o و انتم یا ملأ البیان فاجهدوا فی انفسکم لئلّا یختلط بماء وجودکم طین الشهوات اتقوا الله و کونه امن المتقین o قدسوا انفسکم من طین النفس و الهوی لیظهر منکم ما اودع الله فیکم من لئالی عزّ کریم o کذلک بمثل لکم من کل مثل لتفکروا فی آیات الله فی آفاق الحکمة و انفسکم و تکونن من المستبصرین o یا ملأ البیان فاشهدوا صنع الله بعیونکم و لا تکتفوا بالسّمع و هذا احسن البیان و ابلغ الذکر منّی علیکم ان انتم من السامعین o و انتم ان کنتم سمعتم هذا الامر من قبل اعرفتم جمال القدم حین الذی یمشی بینکم بقدم عز منیع o و ما جعلتم محروما عنه و عن عرفانه و ما منعت انفسکم عن هذا الفضل البدیع o الذی ما احاطه علم احد و ما اخْبَرَتْ بظهوره افئدة ملأ العالمین o اذا لا تحزنوا عمّا

فات

ص 18

فات عنکم ثم ارتقبوا یوم الّذی فیه یأتیکم الفتنة من کلّ شطر قریب o حینئذ فاستقیموا علی ؟؟؟ و امری بحیث لا تزّل اقدامکم فی اقل من الحین o و ان هذا خیر لکم عن کل ما عملتم به فی ایّامکم و عن ملک السموات و الارضین o و قولوا فیکل ما ورد ان الحمدلله رب العالمین o جناب ج ع ف ؟؟؟ العلیم الباقی الکریم فی الکاظم

هذا کتاب الله العلی المقتدر الکریم o الی الله العزیز السلطان الممتنع المنیع o و یذکر فیه ما ورد علینا من ملأ البیان لیکون تذکرة للذینهم کانوا الیوم هدی و رحمة لقوم آخرین o و لیذکر بلایالی بین یدی الله فی یوم الذی فیه یحشر خلق الاولین و الآخرین o یا ملأ البیان اما بشرکم الله فی الکتاب بهذا الظهور بلسان اصدق مبین o ؟؟؟ و هذا آخر ما نزل فی هذا الامر المبرم العزیز المتعالی القدیر o ؟؟؟ الواح الله من ذکره هذا الغلام ان انتم من الشاهدین o و من ؟؟؟ ذلک هذه الحجة التی بها ثبت معزل السلطان و ما ظهر مِن عنده و یشهد بذلک انتم و کل من فی السموات و الارضین o و مع هذا کیف اعرضتم عن هذه الایات التی ملئت شرق الارض و غربها ان انتم من العارفین o قل یا قوم ان لن تؤمنوا بهذه الآیات فبای برهان آمنتم الله من قبل فأتوا به و لا تکوننّ من الصّابرین o قل یا قوم الست ابن علی بالحق اما شبّیت بالحسین فی جبروت الله المهیمن العزیز الکریم o و اما قرئت علیکم فی کل یوم من آیات التی معجزة الافئدة من احصائها بل عقول المقربین o و انتم یا ملأ البیان انکرتمونی و افتریتمونی و کذبتمونی من دون بیّنة و لا کتاب منیر o و کلما زدنا فی البرهان زدتم فی الاعراض بحیث

اشاره بنام حسین ؟؟؟ موعود بیان در پاسخ شیخعلی عظیم !

ص 19

اشتعلت نار الحسد فی صدورکم یا ملأ المبغضین o اتریدون ان تشدوا هذا النیّم عن ؟؟؟ او ان تمنعوا الرّوح عن الصعود الی الله الملک السلطان العزیز القدیم o لافو ربّی لن تقدروا بذلک کما ما اقتدروا بذلک امم امثالکم یا ملأ الغافلین o قل فو الله الذی لا اله الا هو لن یتمّ الیوم ایمان احد الا بان یعترف بهذا الامر و هذا من قهر الله علی المشرکین o و رحمة الله علی الموحّدین o ان یا ملأ البیان اتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون بکتاب الله المنزل الکریم الامین o یا قوم خافوا عن الله و لا تتّبعوا هویکم فاتّبعوا تقی الله و لا تفرّوا عن هذا النّبأ الکبیر o هل ینفعکم الفرار لا فو ربّ العالمین o و هل یغسیکم الاعراض لافو عزة الله الملک العظیم o و ان نسیتم ما فعلوا امم القبل و لیس فئته الفرقان عنکم ببعید o فاذکر لهم اذجائهم العلی بسلطان مبین o و کان بیده حجة بالغة من ربّه المنان المکرم الکریم o و ارسل الی رؤساء القوم ملئکة الامر بکتاب منیر o و دخلوا علیهم بلوح عز منیع o و منهم من اعرض و ما اخذ اللّوح و منهم من اخذ و نظر الیه نظر المنشی و قال هذا اساطیر الاوّلین o و منهم من اخذ اللّوح باحدیٰ یدیه و التفت الیه اقل من ان یحضی ثم ترکه علی الارض و کان من المستکبرین o علی الله الذی خلقه و سواه کذلک نلقی علیکم من نبأ المغلّین o و انتم یا ملأ البیان فاجهدوا فی انفسکم بان لا تفعلوا کما فعلوا هؤلاء المشرکین o و اذا دخل علیکم غلام الرّوح بکتاب الله قوموا عن مقاعدکم آنفاً ثم خذوا کتاب القدس بایدیکم ثم قبلوُه

ثم و قرده

ص 20

ثم وقروا الغلام بوقار کریم o فو الله هذا ما ینتفع به انفسکم من کل ما انتم به لعالمین o و ان تتجاوزوا ان الله لغنّی عما مضیی و عما سیئاتی و ؟؟؟ یظهر فی هذه الایام ال؟؟؟ o و الروح و التکبیر و البهآء علیکم یا ملاء البیان ان تتبعوا ما عزّو الورق فی هذا الاصیل o

جناب هوالله العالی القیوم ملارضا یزدی

ذلک الکتاب لا زیب فیه تنزیل بالحق من لدن حکیم خبیرا o و یهدی الناس الی جوار رحمة منیعا o و یدخل المقطعین فی شاطی بحر الذی منه انشعبت بحور الاسمآء و هذا من فضل الذی کان علی¬العالمین محیطا o و یسقی الموحدین من فرات عنایة الله و یرفع المستضعفین الی سلمّه اسم علیا o قل یا قوم انا ترکنا الامر حین الذی دخلنا فی هذا المقام الذی لن یرفع متا الی احد ضجیجا o و کنا ساکنا فی السجن و صامت عنکل ذکر بدیعا o و اغلقنا ابواب البیان علی اللسان و کذلک کنا فی ایام عدیدا o و کنا نذکر الله فی سراسر بلسان سرّ خفیا o الی ان هفت الایام و نضت اللّیالی و کنا فی هذا الشأن الذی ما احاطه به انفس الناس مبیعا o اذاً ناد المناد عن کل شطر قریبا o قمر یا عبد عن رقدک ثم ذکر العباد بما علمک الله و لا تکن فی الامر عصیّا o احزنت عمّا ورد علیک من هؤلآء الظالمین و هذا من سنّتی و لم یکن لسنتی تبدیلا و لا تغییرا o انسیت عهد الله عین الذی عهدت به قبل خلق الممکنات فی ذرّ ؟؟؟ بان تستشهد فی سبیله و انّ هذا ختم قد کان فی امّ الکتاب مفضیا o فارفع راسک غن فرش السکون و لا تصبر فی نصر ربک و لو کان الله عن نصر مثلک غنیّا o

ص 21

و لا تحزن عمّا ورد علیک و لا تبتئس عمّا افتروا علیک المغلّین o و کفی بالله لک ناصرا و معیناه فسبحانک اللهم فو عزّتک احسب ان استشهد فی سبیلک فیکل بکور و اصیلا o فو عزتک یا الهی لو یقتلوتی اعدائک فیکل حین ما تسکن نار شوقی فی حبّک بل یزداد فیکل آن و هنت علی ذلک علیما o و اشکر فی ذلک و ما اشتکی منهم الیک لانّهم کفروا بک و بایاتک و ما عرفوا امرک الذی کان عن افق الحکم طلیعا o و کل ذلک یفعلون جهزا من غیر ستر و لا حجاب غلیظ و لا رقیقا o و لکن الذّین یدعون حبّک و یعرضون عن حمالک هذا صعب علیّ و علی المقربین جمیعا o و یفعلون کلّ دلک بعد الذی وصیت فیکل الالواح بل فیکل سطر جمیلا o بانّهم لن یعرضوا عن آیاتک اذا نزّلت بالحق و لا یغمضعون عیناهم عن جمال عزّ بهیّا o کانک ما نزلت البیان الالنصحهم فی ادلانکم و انهم امعرضوا عنک و اقلوا الی انفسهم و انت بکل ذلک خبیرا o فیامیت یکتفون بذلک بل قالوا فی حقی ما لا یقول مؤمن لفاسق شقیّاه و صبرت فیکل ذلک فی سبیل محبّتک اذا قد جعلتنی یا الهی محلّاً لسیف هذین الفئتین و لم ادرما افعل بعد ذلک و انک انت علی افعالهم شهیدا o و مع کل ذلک فوحضرتک ما احزن من نفسی بل علی الذی دعوت العباد بظهوره فی قیمة الاخری اذا و احزناه علی فی هذا الیوم و عمّا یرد علیه من هؤلآء الذین یدّعون الایمان فی انفسهم و کانوا برعمهم فی الایمان فریدا o و یرون علیه کما ورد و اعلیّ و هذا علی ذلک دلیلا و سبیلا ّ o فوعزتک یا محبوبی ما وجدنا لافد من بصر لیشهد آیاتک بعینیه بل یشهدون و بعین رؤسائهم و یصدقون بتصدیقهم و یکذبون بتکذیبهم بعد الذی نهیتهم عن ذلک نهیا عظیما o فو عزّتک

یا الهی

ص 22

یا الهی ما وجدت من هؤلآء کلمة صدق و لا حرکة روح یسنکون فی وادی الشهوات و برتکبون کلّ الفواحش و السیئآت و هذا ما یعملون به فی السرّ و لکن فی الجهر یتکلمون بذکرک و یشتغلون بوصفک فیکل طلوع و غروبا o و اذ یظهر احد بآیات بینات یجرّون علیه اسیاف نفوسهم و قلوبهم و انسنهم و یضربون علیه من دون تعطیل و لا تأخیرا o و نسوا کلّما امرتهم فی الکتاب مع الذی ما هضت من ایاتک الا قلیلا o و بلغوا فی الغرور و الغفلة الی مقام الذی یعرفون نعمة الله و آیاته و برهانه ثم نیکرونها و کذلک کانوا علی حضرتک بغیا o و مع ذلک یحسبون انفسهم من الذینهم کانوا فی رسالات الله امیناه فو عزتک یا الهی و سیدی مابقی فی حبدی علّی قدر نقیر الا و قد ورد علیه سیوفهم فیکل آن وحینا o اما تسمع ضجیج المضطرین یا من بیدک زمام العالمین جمیعا o اما تجیب دعوة الدّاع اذا دعاک اما تکشف السوٓء عن هذا المسکین البائس الذی او دعته تحت ایدی کل صغیر و کبیرا o اما تقطع ایدی الظالمین عن راسی بعد الذی ایقنت بانک کنت علی کلشیئ مقتدرا قدریرا o و لما کانت فی ملکک مثل هؤلآء لم اظهرتنی بینهم و الهتنی یا الهی بهذه الکلمات التی بها ظهرت البغضآء فی قلوب هؤلآء بحیث تکاد ان تمیز قلوبهم و ارکانهم و انت بکل محیطا o کأنّهم ما ارادوا الاحفظ و یاسیتهم و اخذوها ما یدیهم و کانوا بها فی انفسهم مسرورا o و بلغوا الذین اتبعوهم فی الغفلة الی مقام الذی لو ینظرون بوارق النور نسیئلون

ص 23

عن الظلمة هل النّور منیرا o و لو تستشرق علیهم شمس البقاتیفحصّون عن الجعل هل الشمس مضیئا o فافتحوا عیونکم یا ملأ الغفلاء هذه انوار الشمس التی احاطت ظهورکم و یمینکم و یسارکم و فوقکم و تحتکم و جنوبکم و شمیلا o اذاً یا الهی ما افعل بهم و ما ثم ظهوری بین هؤلآء بعد الذی جعلتهم واقفاً فی ارض التخدید و ارتقیتنی الی مقام الذی جهل ایدی التوحید عنه قصیرا o و مع ذلک کیف یجتمع امری مع ما کانوا علیه اذ اطهر یا الهی ذیل روائی عن تشبتهم ثم اشتغلهم بما کانوا بهم متمسکا و رضیّا o اذا بقیت یا الهی وحیدا فی ارضک و فریدا فی مملکتک بدماً یمشی احد علی هذا الصّراط الذی کان بالحق سوّیا o فکم فی العشی یا الهی کان طرفی متوجّهاً الی شطر فضلک و فجر فرجک و افضالک و ما وجدت من صبح موهبک طلوعا o فکم فی الاصباع یا الهی کانت عینی مترصدا الی طرف عنایتک الطافک و ما شهدت من شمس جودک و احسانک من ظهورا الی متی یا الهی لن ترحم عبدک الذی لن یرحمه احد من خلقک و کان فی عمره بین یدیهم مسجونا o فلک الحمد یا الهی فی کلّ ذلک و اسئلک الصبر فیما قضی و یقضی من عندک لعل اکون من الصابرین فی الواح مسطورا o ثمّ اسئلک یا الهی باسمک الذی به یقلّب الحزن بالسّرور و الشدة بالرّخاء و الظلمة بالنّور بان تنزیل یا الهی حینئذ ما تذهب عنا الاخران و ینقطعنا عن دونک یا من بیدک الجود و الاحسان و جبروت العز و الغفران و انک انت المقتدر المتعالی و انک انت علی کلشئ حکیماً o ؟؟؟

هو

ص 24

هو العزیز لم یزال و لا یزال اسرار الله در حجت غیب بود و خواهد بود خصوص

این امر که اصل آن مستور و متضرع بود و احدی احاطه ننمود سوای الله ربّک و باین سبب بر این سدره سبّانیِه و سرّ مشهود مستور از احبّا و اعداء ؟؟؟ انچه بقلم و مداد احصا نکردد چنانچه بر بعضی انجناب مطلع شد و انجناب ؟؟؟ باید بتمام حد در ترویج امر الله سعی نمایند و لو ان ربک لغنی عن العالمین باری در جمیع ؟؟؟ ناظر باصل امر و ما یظهر من عنده بود و جمیع ؟؟؟ ذاکر بود چه از مهاجر و چه از قاعد کلّ معتد المشهود

هو العزیز الجمیل سبحان الذی بیده ملکوت ملک السموات و الارض و انه کان بکلشیئ علیما o له الجود و الفضل یعطی لمن یشاء ما یشاء و انّه کان عن العالمین غنیا o قل یا قوم اسمعموا نداء الله عن هذه الشجرة المرتفعة المبارکة التی نبتت فی ارض القدس مقام قرب محمودا o بانه لااله الّا هو و انّ نقطة البیان نفسه و جمال و ما هو المستور ظهوره و سلطانه بین السموات و الارض و کذلک کان الامر من شجرة النار فی بقعة النور مشهودا o قل هذا نوح تجلی الله علیه بانوار قدس محبوبا o قل ان الجبل لما تجلی الله علیه اندک فی الحین فصارهبآء متروکا o و هذا الّلوح جعله الله محلّ تخلیه فی هذا الآن و یتجلّی علیه من جمال القدم بما یظهر من هذا القلم و الذی کان باصبع الله حینئذ مأنوسا o ان یا اهل الارض اتقول الله و لا تتّبعوا خطوات انفسکم فاتبعوا امر الذی کان من فجر الله مشروقا o قل لن ینفعکم الیوم شیئ فی الارض و لو تأخذون کلّ العالمین

ص 25

لانفسکم ظهیرا o و لن یذکر اسباب السّموات و الارض و لو تجعلوها لانفسکم معینا الّا بان تدخلوا فی ضلّ هذا الوجه الذی استوی علی السجن بما کان فی الالواح مکتوبا o فادخلوا فی دین الله ثمّ اتّبعوا ماخذو فی البیان و کان من سمآء القدس منزولا o ان لا تحرمُوا انفسکم عن بیت الله الحرام و لا تختلفوا فی امر الله و لا تدعو صحائف الله وراءً ظهورکم و هذا من امری علیکم و علی العالمین جمیعا o یا قوم کنّا بینکم فی سنین متوالیات و کنا معکم کآحد منکم و کان الله علی ما اقل شهیدا o و ورتم علی فیکل حین ما لا ورد احد علی احد کأنی کنت فی سجن انفسکم مسجونا o و دعونا الله فی صباح القدس و حتی القرب الی ان سجّانا من الذینهم کفروا الی ان وردنا فی هذا السجن الذی کان خلف جبال مرفوعا o و نشکر الله فی ذلک و نحمده علی اجری و نصبر بحوله و قوّته و ندکره فیکل طلوع و افولا و الرّوح علیکم یا ملأ البیان ان تسلکُو ؟؟؟ عزّ محمودا و صراط قدس محدودا o

اشاره بکدام سجن است؟ آیا ممکن است اشاره ؟؟؟ باشد؟ ؟؟؟ 72 نام مخاطب لوح شکرشکن در صفحه 351 همین مجموعه نیز «جناب متولی باشی» است.

جناب هو العزیز الباقی متولی باشی

هذا کتاب یهدی الی الحق و یذکر الناس باّامر الرّوح و یبشّرهم رضوان الله المهیمن القیّوم o و ینزل علی المخلصین فیکلّ حین من ثمرات قدس منیع o و ینفق علی اری الجبروت ما یقلّبهم الی الله العزیز المحبوب o و علی اهل الملکوت ما یدخلهم فی جوار عزّ محمود o قل انّ هذا اللوح بنفسه لکتاب مکنون o لم یزال کان مخزوماً فی خزائن عصمة الله و سطرت آیاته باصبع القدرة ان انتم تعلمون o و ظهر حینئذ بالفضل لیحیی به افئدة الذینهم فی حول الامر یطوفون o و لن ینظرون الاشجرة الامر و نفسها و ما یظهر منها من انوار الله العلی المعبوده و لن تمنعهم السبحات و لن تحبهم و الاشارات و هم ببصر الله فی نفس الامر ینظرون o

ولا یسدهم

ص 26

و لا یسّدهم ثم شیئ ممن ملاحظة الجمال و هم فی آیات الله فی انفس القدس بتفرسون o و فی بدع الامرهم یتفکرون o قل یا قوم اتقوا الله فی امره و لا تتّبعوا الذینهم علی صراط الله فی هذا السّبیل لا یسلکون o و یا قوم لا تکونوا بمثل الذین یقرؤن کتاب الله ثم بآیاته هم یکفرون o و یتّبعون احکام الله فی ایّامهم ثم عن فبمالهم یعرضون o قل قد کان جمال الله بینکم و یضیٓئ وجهه بین السّموات و الارض کاللؤلؤ الدّری المصقول o و انتم کنتم محتجب عنه بحیث ما عرفه احد منکم ان انتم تعقلون o و ما کان نقاب وجهه الا الظُّهور ان انتم تفقهون o و کنتم حضرتم بین یدینا فیکل عشّی و بکور o و کنتم معرفی کل صباح و مسآء و شهدتم کل ما ظهر منی و من قیام و قُعُود o کأنّکم ما سمعتم نغمات الله بعد الذی سمعتموها فیکل حین و ما فزتم بلقائه بعد الذی فیکل آنِ کنتم ان تشهدون o کذلک یذکر فی اللوح ما فات عنکم لعل حینئذ تقومون عن مراقد الغفلة ثمّ فی انفسکم تستشعرون o و انک انت یا اسمی اسمع ما یلقی علیک الروح من اسرار الله مهیمن القیوم o و قم بتمامک علی حدسة الله و لا تجاوز عمّا امرت به و لا تکن من الذینهم الی شطر القدس لا یتوحهون o و انک کنت معی فی اکثر الایّام و سمعت منّی ما لا سمعت من احد و رایت ما لا رایته من نفس و معذلک ما عرفتنی فی اقلّ من آنِ و هذا لحقُ معلوم o کذلک کنا مقدّر اعلی کلشیئ و عنطّینا عیونک و عیون الناس بعد الذی کنا مشرقا بینهم کالشمس المشرق المنیر المشهود o فَوَعَمري لو عرفتنی فی اقل من لمح البصر و سئلتنی عن علم ما کان و یأکلون o لعلمناک بالحق اقرب من ان یسمع الحبیب نداء المحبوب o و انت سمعت منی فی بعض الاحیان

شاید نام مخاطب حسین بوده است.

ص 27

ما یکفیک عن غیر الله و لکن ما النفتت به لما احجبتک الظنون و الادهاهم عن عرفان الله المهیمن القیُّوم o اذْ الماتّت میقات الله و ادخلونا المشرکون فی السجن کشفنا القناع عن وجه الامر و اظهرنا نفسنا بالحق رغماً للذینهم کانو بربهم ان یشرکون o قل یا ملأ المشرکین هل زعمتم بانّ امر الله یضیّع بسجنی او یبدّل بذّلی فبأس ما ظننتم فی انفسکم و فیکل ما انتم تتخیّلون o بل بذلک یرفع امره بالحق کما رفع من قبل ان انتم تشعرون o و انک انت لا تحزن عما فات عنک فی ایامنا فاتبع فضل ربّک العزیز المحبوب o ثم اشکر الله ربّک بما احبّک و ارسل الیک هذا اللوح الذی منه تهب نسمات الله ان انتم تجدون o قل یا قوم هذا اللوح بنفسه حجة علیکم و علی اری السّموات و الارض ان انتم ببصر الله فیه تشهدون o قل یا ملأ الارض ان کان عندکم حجة اعظم من هذا او برهان اکبر منها و دلیل اعلی عز فأتوا بها ان انتم صادقون o و ان لم تکن عندکم حین حجة او برهان قبأی شیء منعتم انفسکم عن هذا الصراط المرتفع الممدود o اذاً فاعرف سر الثمانین و ما وعدتم فی التبع لتوقن بانّ الله یوفّی وعده و یقدّر مقادیر کلشیئ فی کتاب محفوظ o کذلک تمت نعمة الله و ظهر جماله و نُزلت آیاتهُ و بلغت کلماتهُ و لاح وجهه ان انتم تشهدون و تسمعون o ثم استمع نصحی فی آخر اللوح و کن من الدینهم بنصح الله یستنصحون o اوّلاً تجنّب عن الذین تجد منهم روایح الغل و النفاق و لا تجمع معهم فی مقعد و هذا من امر الله علیک و علی الذین تجد منهم روایح الغل و النفاق و لا تجمه منهم فی مقعد

شاید سیاهچال منظور باشد نخیر منظور سجن ؟؟؟ است و در صفحات بعد همین مجموعه این مضمون مکرر آمده است.

و هذا

ص 28

و هذا من امر الله علیک و علی الذین الی معارج الرُّوح هم یعرجون o و انک جلسّت معهم فی عدّة من الاوقات و علّمنا o من علم الذی علمنی الله لذا نهیناک ؟؟؟ کانوا الی سمآء القُرب ان یطیرون o ایّاک ان لا تلتفت بما یتکلم السنهم بل توجه بقلوبهم لتجد الغل و البغضآء و یظهر لک ما فی صدورهم و هذا ما یعظک به الحق فی هذه الایّام التّی فیها تذهل العقول فاحترز عن مثل هؤلاء کاحتراز النور عن الظلمة و المؤمن عن المشرک فاعرض عنهم ثم اقبل الی الله العزیز القیّوم o اولئک ان یقرؤا من آیات الله لن یقرؤها الا لمکر الذی کان فی سرّهم و لو یذکرون احکام الله هم ما یتذکرون o قل یا ملأ المبغضین فاعلموا بانّ الله قد جعلنی فتنة لکم بحیث لن یتم ایمانکم الابحی o لو فی ابد الابد انتم تعبدون او نسجدون o و فی آخر النّصح لا تحزن عمّا کنت فیه من الشدائد و العرفا علم بان الدنیا و ما فیها سیفنی و ما قدّر ؟؟؟ عند الله تالله خیر لک عما تشهده فی الارض او یعرفه العارفون o لو تصبر فی الامور و توقن بالله ربک و لن تجزع فی الامور o فاصبر یا اخی فیما یرد علیک ثم ذکر ایّامی فیکل عشّی و بکور o ثمّ هجرتی و فراقی ثم نصری و اضطراری ثم نغماتی و بیانی ثم ترنماتی و جمالی ثمّ عن بلائی و امتلائی ثمّ عن سجن و عزبتی فی ؟؟؟ الارض الممنوع o ؟؟؟ جناب هو العزیز الباقی الغالب القدیر اسمعیل فان فی النّماد تبارک الذی له ما فی السموات و ما فی الارض و کلّ له عابدون o و له ما خلق و یخلق و قدّر خلق کلشئ بمقدار و کلّ له ساجدون o له لامرو الخلق یحیی من یشآء باصر o و یمیت من یشآء بسلطانه الا له العزة و السنآء و له العظمة و البخاء و له القدرة

؟

ص 29

و البقاء له الرّفعة و الضیاء و کلّ الیه یرجعون و 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 o و لا تخف من احدٍ فتوکل علی الله المهیمنِ القیّوم o و انا نحفظک عن الذینهم کفروا و اعرضوا کما حفظناک عن فم الثعبان و ارفعناک الی مقام قدس محمود o ایّاک ان لاتستر جمالک کما سرّت من قبل فاظهر بما امرت و لا تأخر امر ربک العزیز السلطان المقتدر العلی المحبوب o فادع الناس الی بحر الاعظم الذی تموج باسمک العلی المحمود o ثمّ بلّغ الناس ما نزل فی البیان و لا تصبر اقل من آن ثم بالعرف oو اعرض عن الذینهم الی وجهک لا یتوجهون o قل انا جمال الله فی الارض و حجّتَه بین عباد و برهانَه فی خلقه و دلیله فی مملکته و سبیله بین برتیه ان انتم تعلمون o قل من اعرض عنّی فقد اعرض عن الله فی ازل الآزال و من نظر الی فقد نظر الی الله الکریم الغفور o قل لن یتمّ ایمان احد الّا بالدخول فی ظلی و هذا ظلّی قد احاط السموات و الارض و دخل فیه المقدسون o الذینهم سکنوا فی زفارف الخلد و ما احتماع بهم احد الا الله العزیز المحمود o قل یا قوم خافوا عن الله ثم ارحموا علی انفسکم و لا تبعدون عن مقام الذی یرفع فیه اسم الله فیکلّ حینٍ و آنٍ و فیکل عشّي و بکور o قل لن یقبل الیوم من احد من شئی الابعد اذنی ان انتم یفقهون o اذا موتوا بغیظکم یا ملأ البَغضآء بما جائکم عذاب الله و قهر o و انتم فی انفسکم به معذبون o ثم استبشروا یا ملأ الحباب بلقآء الله و ایّامه ثم بجماله و آیاته انتم فاستبشرون o

کدلک

o بالمعروف؟

ص30

کذلک الهمناکم یل ملأ البیان بما امرت من لدی الله ربّی و ربّکم ان انتم تسمعون o فمن شآء فلیقبل و من شآء فلیغرض انّ الله غنّی عنهم و عنکل من فی الملک و عنکل هم به یعملون او یعرفون o و الرّوح علی الذینهم سجدوا لوحه الله المهیمن القیّوم o 152

هو الباقی الفرد الرّفیع

سبحان الذی یسجد له کل من فی السموات و الارض و کل الیه یرجعون o سبّح لله کل من فی الوجود من الغیب و الشّهود و کلّ الیه یغلبون o بیده الامر و الخلق یخلق ما یشآء بامره لا اله الا هو العزیز القیّوم o ینصر من یشاء باسباب السّموات و الارض و یمنع النّصر عمن یشآء و هو الغالب القادر العزیز المحبوب o قل انّ فی تنزیل الآیات لظهورات للذینهم فی سبل الایقان یسلکون o قل ان یا ملأ الارض لاتقاسوا خلق الآیات بخلق شیئ و لا ظهورها بظهور شیئ ان انتم تعرفون o قل ان الآیات ینفسها مرآت الله لانّ فیها انطبعت صفّات الله ان انتم تشعرون o و انّها هی اول خلق حکمت عن الله فی ظهور اسمائه و صفاته ان انتم تفقهون o و بها خلق الله خلق ما کان و ما یکون ان انتم تشهدون o قل انّها لصور الامر ینفع روح الحیّ الحیوان فی هیاکل الذینهم الی دحبه القدس یتوجهون o و انّها بحجة التی بها ثبت امر الله من قبل القبل و یثبت الی اخر الذی لا آخر له ان انتم فیها نتفکر o ان الذینهم یکفرون بآیات الله و یلعبون بها اولئک کفروا بالله فی ازل الآزال و اولئک هم الذین بناء الله لا یصطلون o قل یا قوم

ص 31

قد شرعنا لکم شرایع الامر و صرفنا الایات لعلّ انتم بها تهتدون o قل ان الله یمتحن الذینهم یدّعون الایمان فی انفسهم و هذا ما رقم فی الواح عزّ مکنون o ان یا ملأ البیان فاستقیموا علی الامر حین الذی یأتیکم الفتنة من کل جهات محدود o ثم اعلموا بانّا کنّا بینکم فی سنین معمدوه و فیکلّ یوم منها کنّا نتلو علیکم من آیات الله العزیز القیّوم o و کنا نمشی بینکم بقدم الذی ما سبقه هیاکل القدم و کان یظهر منه وقار الله المتعالی القدوس o و انتم کنتم فی غفلة بعد الذی تشهدون و آثار الله فیکل حین و فیکل وقت معلوم o فانضفوا فی انفسکم یا ملأ الغفلاء ان تعرضوا عن هذا الوجه فبای وجه تریدون o کذلک طونیا عرفاکم عن معرفة نفسنا و منعنا عیونکم عن هذا الجمال المنیر المستور o اذَا لما جآء الامر کشفنا الحجبات عن وجهی و احرقنا السّبحات عن قلوبکم لتقیموا علی حبّی بحیث لن تزل اقدامکم عن صراط الله العزیز الودود o و انتم یا ملأ الاحباب فامحوا عن قلوبکم الظنون دالا وهام ثم تمسکوا بعروة الله العلی المحمود o و الرّوح و البهاء علیکم ان تسمعوا وصایاء الله ثم الیه بقلوبکم ترجعون

جناب میرزا هو المقدس المنزه العلی العالی القیُّوم مهدی فی البیت

تلک آیات الله بالملک المتعالی القادر المقتدر العزیز المحبوب o و یذکر الناس فیکل ما فرطوا فی جنب الله لعل یرجغون o بانفسهم و قلوبهم الی مقعد القدس مقام عز محمود o و لعل یعرفون مولیهم و یشهدون هذا الفضل المرتفع الممنوع o

اسمعوا

ص 32

اسمعوا یا قوم نداء الله عن هذا الغصن المبارک الذی غرض فی جنّة الخلد بید الله السّلطان الغایب الظّاهر المستور المشهود o بانّه لا اله الا انا المهیمن القیوم o قد خلقت الممکنات جودًا من جندی و الموجودات فضلاً منّی و انا المقتدر علی ما اشاء و انا الملک المعبود o و قد ارسلت علیهم رسُلاً بالحق لیبلغهم رسالات الله و یهدیهم الی ساحته قدس مبروک o و من الناس من غفل و اعرض من نغمات الله و کفر بآیاته و فرّ عن لقآئه کحمر مغرّور o عن قدرة الله العلی العالی الکریم المقصود o و منهم من اقبل الی الله و انقطع عمّا سواه و بلغ فی القرب الی مقام بدیع مرفوع o و شرب کوثر الفضل عن ساقی الرَّوح و مدخل باسم الله فی الحجة بحر مسجود o کذلک هضت القرون و الاعضار الی ان بلغ الزّمان الی ایّام التی فیها فلق فجر البقآء و طلعت شمس القدم من غیر اسم و لا رسم و مّن دون کل وصف موصوف o فلمّا شهد الخلق عمیآء اتخذ لنفسه اسم مِن الاسمآء لیعرفوه به هذه الفئته المحدود o و الا انّه تعالی مقدس من ان یعرف باسم او یوصف بوصف منعوت o کل الاسمآء خلق فی ممکته و کل الاوصاف سمة مخلوق o و لذا ظهر باسم علّی بین السموات و الارض و قال یا قوم قد بئتکم من سیناء الرَوح بنبأ الله المهیمن القیّوم o و یا قوم اتقوا الله و لا تکفروا بایات الله الملک العزیز المرهوب o و ما سمع ندائه اعد و ما اجابوه من علی الارض الا انفس معدود o فلمّا رجع الی الله نشهد

ص 33

بانّ بعض یدّعون حَبّة بلسان کذب مشهود o قل یا قوم ان آمنتم به و بآیاته فکیف تکفرون بهذه الآیات المنزل المرسول o فلمّا کفرتم بهذه یثبت بانکم ما آمنتتم باختها و لا بکتاب الله فی عصرٍ و لا بامره فی عهد o و لا برسل الله العزیز المحبوب o کذلک نلقیکم من آیات الامرو ننصحکم باحسن النصح و نذکّرکم بابدع الذکر لعل انتم لا تضلون فی ایّامکم و لن یقدر ان یقطع احد سبیلکم الی الله و تکونوا کالجبال المرتفع المصخور o و لئلّا یضلکم کل همج رعاع فی غیبتی و هذالفضل قد کان بایدی القدرة لمسطور o و الروحُ النور و البهاء علی الّذینهم یتوجهون الی هذا الشطر المحبوب o و لن بسدّهم منع ما منع و لا کفر کافرٍ و لا اعراض معرضٍ و لو یمنعهم الذین یدّعون الولایة فی انفسهم و بکانوا علی کبرٍ و غرور o

جناب علی محمد هو الباقی العزیز القیّوم فی المدینه

ان یا علی فاشهد فی نفسک و ذاتک و روحک بانه هو الله لا اله الا انا العزیز القیوم o قل یا قوم هذا جمال الله قد ظهر بالحق و هذه حجّة التی نزلت بالفضل لقوم یهتدون o انّه ما من اله الّا هو له الخلق و الامر یحیی من یشآء باذنه و یمیت من اراد بقدرته و کل الیه یرجعون o قل یا قوم آمنوا بالله و بما نزل فی البیان ثم عن حدود o لا تتجاوزون o خافوا عن الله و لا تنقضوا عَهَودکم التی عاهدتم بها فی مقام قرب محمود o و لا تنسوا فضل الله حین الذی یتلو علیکم فی کل النآسٍ من آیات الله العزیز المحبوب o و یلقی علیکم من جواهر العلم و الحکمة و یبیّن لکم اسرار علم مکتوم o قل ان الفضل و العلم و الحکمة کلّها

قد ظهرت

ص 34

قد ظهرت فی مِیکال اسم مستور o الذی کان ظهوره حجباً لجمال بحیث ما عرفه احد من الخلق ان انتم تعلمون o مع الذی کان بین ایدیهم فیکل الایّام و یحرک بینهم کأحد منهم کأنّهم فی مجبات انفسهم لحجوبون o و کأنّهم عمیآء و صمآء و بکمآء بحیث ما شهدوا جمال الله و ما سمعوا نعمات الله بعد الذی کان کل ذلک فی مقابلة عیونهم فیکل عشّی و بکور o کذلک بقبض الله ما یشآء بامره و یبسط الرّحمة لمن یشآء و انّه لهو السلطان الفرد المتعالی القدُّور o قل ان المشرکین لما عادوا علینا انا عدنا علیهم و اظهرنا نفسنا رغماً للذینهم کانوا بآیات الله ان یکفرون o ان علی فاعلم بانّ کلّ امر حکیم قد ظهر من هذا الامر المبرم العزیز المشهود o و کلّ حکم به حکم الله فیکل عهد و عصر قد طلع من هذا الحکم العظیم المکنون o و من انکر هذا الامر فقد انکر امر الله فیکل عهود و عصور o و من اعرض عنه فقد اعرض عن مظاهر الله العزیز القائم القیُّوم o انّ الّذین تجدونهم فی ظلمات انفسهم یسلکون o لا تجتمعوا ایّاهم ثم اجتنبوا عنهم و اقبلوا الی الله ربّکم ثم توکّلو علیه و انّ علیه فلیتوکّلن المتوکّلون o فسوف یظهر الله من یأخذ حقی عنهم و یجعلهم کهبآء مسّتوت o کذلک نلقی علیک من آیات الّتی تذهل عنها عقول الّذینهم فی آیات الله یتفکرون o و الضحک بان لا تلتفت الی احدٍ و لا تمسک الا بعروة الله و ان هذا خیرلک و للذینهم الی هذا الوجه هم یقصدون o و لا تنس ما وصیناک من قبل ثم استقم فی حَبّك مولاک و لا تکن من الّذینهم نسوا عهد الله فی غیبتی فی هذه الایام

ص 35

المعدود o فاخرق الحجبات عن وجه قلبک و لا تخف من احد فی سبیل ربّک ثمّ احترق سُبُحات الموهوم o و کن سیف الله و قهر o لاعدائه و للذین تجد منهم البغضآء من هذا النُّور اللّائح المرتفع المتعالی العزیز المرفوع o ثُمّ کبّر من لدنّا علی الذینهم معک منکل اناث و ذکور و علی ضلعک الّتی آمنتْ بربها و کانت علی صراط عزّ ممدود 152

هو العزیز

ان یاکمل الّذین ان اشهد فی نفسک بانّه لا اله الا هو المبدع البدیع o قل انّه لعلی فی کتاب الله الملک المتعالی العزیز الجمیل ؟؟؟ o مقالید السموات التی ارتفعت فی البیان و فی یمینه جبروت الامر و الخلق و انّه لعلی کلّشیئ قدیر o قل انّ العلم ماظهر من عنده فی کتاب قدس حفیظ o ثم اعلم بانّه ظهر بالحق بسلطان مبین o و فصّل منه کتاب الله المقتدر الکریم o و وضی العباد فیکل سطر من الالواح بهذا الجمال المقدس المنیر o الذی ما احاطه ادراک احد و ما بلغت بذیل عرفانه ایادی اهل السموات و الارضین o قل انّ الحق لحجّة الله علی الخلق اجمعین o و لن یحتاج بغیره لاظهار امره ان انتم من العارفین o قل یا ملأ البیان اتحبون بانّه یحتاج بشیئ فی اثبات امره لافو رب العالمین o قل کلّ الحجة یثبت بامره و البرهان یظهر باذنه ان انتم من الموقنین o و ان ما یظهر منه البیّنات و ینزل ممن عنده الآیات هذا جود من لدنه علی الموعدین o قل یا قوم خافوا عن الله و لا تجعلوا امر o محدود اسجدوا و انفسکم اتقوا الله و لا

تکوننّ

مقالید: کلیدها

جمع مِقلاد

ص 36

تکوننّ من المعتدین o قل انه لن یجد تجدٍ و لن یحجب بحجاب یظهر کیف یشاء و انّه لهو المختار القادر الحکیم o لن یمنعه شیئ عن امره و سلطانه و لن یعجزه مکر الماکرین و اقتدار السلاطین o انّ الذین ییحددّون ظهور الله بامر او بعلامة او بما عندهم من ظنون الشیاطین o اولئک اعرضوا عن الحق و کفروا بآیات الرحمن و کانوا علی ضلال مبین o قل انا کنا بینکم فی شهور و سنین o الّتی فی آنٍ منها حصي الله قرون الاولین و الآخرین o و کنّا فی کلّ حین منها نتلو علیکم من آیات الله الفرد المتعالی العلیم الخبیر o و کنا نظهر فیکل آن بجمال عزّ مبین o و وقار قدّس بدیع o و جلال عز منیع o و لن یعرفنی منکم من احد بما کنتم ان تمشوا فی مسالک و هم غلیظه کذلک اخذنا ابصار الذینهم باشهد اجمال الله بعیونهم و کانوا من الغافلین o قل تالله هذا جمال فیه یوقد و یضیٓئ نور الله العزیز المنیر o و منه ظهر کلّ امر بدیع o و منه فصلت الواح الله و منه ظهر طراز هذا النّبأ العظیم o قل انّ جوال القدم قد اشرق عن حبیبه فتبارک الله سلطان ؟؟؟ o و انک انت ذکر الناس فی ایّامک و لا تخف من احد و لو یعترض علیک هؤلآء المعرضین o انّ ربّک یحرسک عن الّذین کفروا و عن هؤلاء المشرکین o قل تالله انا ما ارادنا ان نکشف امرنا لاحد و کذلک کنا فی سترٍ عظیم o فلمّا جلسونا المشرکون فی هذا السّجن لذا اظهرنا وجهنا و غمأ لانفهم و انف الذینهم کفروا بهذه الآیات المنزل البدیع o قل الذینهم اعرضوا عن هذا الوجه اولئک هم فی عذاب السّعیر o و لن یقبل ایمانهم و لا اعمالهم و لو یسجدون الله

؟

ص 37

فی ایامهم او ینفقون ملأ السموات و الارض من لئالی عزّ ثمین o قل یا اصحاب الله اتقوا لله و کونو مستقیما علی حبکم بحیث لا تزلّ اقدامکم عن نفحات المتعدین o فاعلموا بانّ المیزان الیوم حبّی و اذا اردتم ان توزنوا احدا فاقرؤا عنده من آیات الّتی نزلت من عندی اذا فاضت عینتاه من الدّمع فاعلموا بانّه علی حق من الله و کان علی یقین مبین o و الذی اسوّد وجهه انّه علی کفر عظیم o و ایاک ان لا تدخل علی الذی کان غلّ صدر o کالشمس فی وسط السمآء بحیث لا یشتبه علی احد من الخلق ان انتم من الشاهدین o قل یا ملأ الاحباب ما استنصرتمونا فی ذلک و لکن الله ینصرلی بالحق و یبعث بالحق من بضرب علی خمسه من قدرة الله العلی القادر الحکیم o قل ان الله لهو القادر علی خلقه یأخذ من یشاء سلطان من عنده و اقتدار امن لدنه و انه لهو القادر المقتدر القدیر o کذلک نلقی علیک من آیات الرّوح لتکون من المستقیمین o

هو العزیز القیوم

ان یا امته الله ان اشکری فی نفسک بما یذکرک الله حینئذ بلسان قدس محبوب o و یرفع بذلک اسمک فی ریاضٍ مرغوب o ایاک ان لا تنسین لقاء الله عین الذی کنت بین یدیه فی طلوع و افول o ثم اذکری امتی من عندی و بشّریه بذکری ایّاها لتسر فی نفسها و تکون علی حَب محمود o

هو العزیز العالی القیّوم

هذا لن ینطق بالحق و فیه یهدی الناس الی الله العزیز الحمید o الذی قدّر لنا ما لا

قدره

ص 38

قدره لاحد من خلقه و انا اذًا فی شکر عظیم o قل یا قوم قد قضت سنین متوالیات و شَهور متتابعات و کان الوجه بینکم کالشمس المشرق المنیر o و انتم و انه ما توجّهتم الله فی حینٍ و ما عرفتموه فی آنٍ بعد الذی کان یمشی بینکم فیکل بکور و اصیل o کذلک قضت الایّام و اللّیالی و کان الناس فی غفلة و سکر عظیم o و کلما زدنا لهم البرهان زادوا فی شقوتهم و کانوا علی خسران مبین o قل یا ملأ الفرقان و من فی السموات و الارضین لتدعون ما یأمرکم به هویکم ءتذرون الذی خلقکم و رزقکم فویل لکم یا معشر المسلمین o خافوا عن الله و لا تَدَّعُو کتاب الله وراء ظهورکم و لا تمنعوا انفسکم عن هذا الفضل البدیع o ان کان عندکم حجة اعظم من هذا او برهان اکبر منه فآتوا بها و لا تکوننّ من الصابرین o و ان لم یکن عندکم برهان الله و حجّته فبایّ دلیل اعرضتم عن الحق و کنتم من المعرضین o ازعمتم فی انفسکم بان امر الله یبدّل بسجنی لافو ربّ العالمین o بل یرفع امره و یعلو حکمه و لو بعترض علیه کل الخلایق اجمعین o هو الغالب علی امره و القائم علی نصره ینصر امره بجنود غیبه العالمین o کذلک صرفنا الآیات بالحق لیهدی بها الذینهم اهتدوا بالله بارئهم و اذا تتلی علیهم آیات الله یفدون انفسهم و یکونن من المقبلین الی وطن القرب بین یدی الله العزیز الحمید o و انک انت یا ؟؟؟ فاعلم بانّ الذین خرجوا عن اماکنهم و دیارهم مهاجرا الی الله فقد وقع اجرهم علی الله و ان هذا بشارة لک للذینهم کانوا الی یمین القدس لمن القاصدین o ثمّ اعلم بان الذینهم

ص 39

یدعون الایمان فی تلک الایّام لن یتمّ ایمانهم الّا باقبالهم الی الله و اعرضهم عن کل من فی السّموات و الارضین o و لا یکونوا بمثل ما کانوا من قبل و لا یقفوا ما لیس لهم من امر و لا یکوننّ من الغافلین o قل ان یا قوم لا تتبعوا الذین ما جعل الله لهم من امر و لا من سلطان فاتبعوا الذی یتلوا علیکم ایات الله هذه من آیاته لو انتم من السّامعین o قل قد کانت النّعمة بینکم و انتم اعرضتم عنها بعد الذی وصیکم الله بها فیکل الالواح بل فیکل سطر لو انتم من الناظرین o فلمّا اعرضوا عن حکم الله و کفروا بنعمة الله قد اخرجها الله عن بینهم و ترکهم فی ظلمة مبین o و اسکنها فی محل الذی انقطعت عن ذیله ایدی المقبلین و المعرضین o و انا نحمد الله بما اسکننا فی هذا السّجن البعید o و انت فاطمئن بفضل ربک و لا تحزن فی شئ ان الله ینصرک بامره و یقدّر لک خیر الکثیرا o و یرفع اسمک بالحق فی ملأ المقربین o ثم اعلم بانّا ما کتبنا الی احد من کتاب و ما نکتب الا ان یشاء الله و انه یقدر کلشیئ کیف یشاء و انه لهو المقتدر القدیر o و انک لو ترید o رسل نفحات الّتی تهب من هذا اللّوح الی الذینهم آمنوا بالله و آیاته و کانوا لمن الموقنین o لعل یقومن الناس عن مراقد الغفلة و یتوجّهن بقلوبهم الی شطر الله المهیمن العلی العظیم o و الرّوح علیک و علی الذینهم کانوا علی ربّهم لمن المتوکلین o

ایام ادرِنه

هو العزیز الباقی الحمید

تلک آیات القدس نزلت بالحق من لذی الله العزیز الجمیل o و فیها ما یغنی الناس عنکلّ من فی السّموات و الارضین o و یبلّغهم رسالات الله و یبشّرهم بلقائهم

نفس الله

ص 40

نفس الله القائمة علی الخلق اجمعین o و ینذرهم من یوم الذی کل یرجع الی الله فی مقرّ قدس کریم o یا قوم انظروا الی کتاب الله و بما نزل فیه من سلطان عزّ عظیم o و لا تنسوا عهد الله فی انفسکم و لا تغفلوا عنه و لا تکوننّ من المعرضین o ایّاکم ان لا تسدوا ابواب الرضوان علی وجوهکم و لا تکفروا بایات الله حین الّتی نزّلت علیکم اتقوا لله و لا تجحدوا بآیات الله و لا تکوننّ هن المحتجبین o قل یا قوم فاعلموا بان الله حلق ما فی البیان لاظهار صنعهُ ابرار فضله و اعلآء کلمة ان انتم من العارفین o و وصیّهم بان لا یطردوا الذی یأتیهم بالحق فی یوم الذی یأتی بالحق و لا مرد له و هذا تقدیر من عزیز علیم o و لا یفعلوا به کما فعلوا بعبده هذا و هذا ما سطر فی الواح قدس منیر o و انتم یا ملأ البیان فواله تفعلون به ما لم یفعل احذ باحد و انّ هذالحق یقین o کما فعلتم بعبده بعد الذی جائکم بسلطان مبین o الذی یعجز عن الاتیان بمثله اهل السموات و الارضین o و تظنون فی انفسکم کما ظنوا الذینهم کانوا قبلکم فویل لکم یا معشر المفسدین o قاعلموا بان هذا اللّوح بنفسه یکون حجّة الله علیکم و برهانهُ علی کل الخلایق اجمعین o فمن اعرض عنه فقد اعرض عن الله فی مظاهر النبیین و المرسلین o و لن یقبل الله من احد شیئا الا بان یوقنن بهذا اللوح و لو یعبده الی ابد الآبدین o کذلک نلقی علیکم یا معشر البیان ما امرت به من لدی الله الغلب القدیر o فمن شاء فلیعرض فمن شاء فلیتخذ الی الله و به سبیل o و انک انت یا حرف الیم فاشکر الله بارئک بما انزلتُ لک هذا اللوح العظیم o و ذکر اسمک فی هذا

ص41

اسلامبول

اللّیل المبارک الذی یفتخر علی فجر منیرo ثم اعلم بانّا امرناک بان تسکن فی مدینة التی اشتهر اسها بین الخلق اجمعینo و تحفظ عبادالذین یدخلون فیها من احبآء الله المتعالی العظیمo کذلک مننا علیک فی هذا اللّوح لتشکرانه ربک فیکل میینo و الرّوح علیک علی الذینهم هاجروا فی سبل الله الحی الرّفیعo

لوح احمد چند اختلاف جزئی به صورت چاپ شده آن دارد.

جناب احمد السلطان العظیم الحکیم فی المدینة

هذه ورقه الفروس تغن علی افنان سدرة البقا بالحان قدي ملیحo و تبّشر المخلصین الی جوار الله و الموحدین الی ساحة قرب کریمo و تخبر المنقطعین بهذا النبأ الذی فصل من نبأ الله الملك العزیز الفریدo و تهدی المحبّین الی مقعد القدس شرع الی هذا المنظر المنیرo قل ان هذا المنظر الاکبر الذی سطر فی الواقع المرسلینo و به یفصل الحق عن الباطل و یفرق کل امر حکیمo قل انه لشجر الردفع الذی اشربفوا که الله العلی المقتدر العظیمo ان یا اسما- فاشهد بانه هو الله لااله الا هو السلطان المهیمن العزیز القدیرo و الذی ارسله باسم علی هو حق من عندالله و انا کل بامره لمن العاملینo قل یا قومی فاتبعوا حدود الله التی فرضت فی البیان من لدن عزیز حکیمo قل انه لسلطان الرسل و کتابه لأمّر الکتاب ان انتم من العارفینo کذلک یذکر کمر الوقآء فی هذا السجن و ماعملیه الا البلاغ المبینo فمن شآء فلیعرض عن هذا النصح فمن شآء فلیتخذا لربه سبیلo قل یا قوم ان تکفروا بهذه الآیات فبایّ حجة آمنتم ما بابة من قبل اتوابه بها یا ملأ الکاذبینo لافو الذی نفس بیده لن یقدروا

لن یقدروا

ص 42

لن یقدروا و لن یستطیعو و لو یکون بعضهم لبعض طهیرا فان یا احمد لارئیس فضل فی غیبتی ثم ذکر ایّامی فی ایّامك ثم کربتی و غربتی فی هذا السجن البعیدo و کن مستقیما فرجی بحیث لن یحول قلبک و لو تضرب بسیوف الاعداء و یمنعک کل من فی السموات و الارضینo و کن کشعلة النّار لاعدالی و کوثر البقا لاجالی و لا تکن من الممترینo و ان یمسک الحزن فی سبیلی او الذلة لاجل اسمی لا تضطرب فتوکل علی الله ربک و ربّ آبائک الاولینo لانّ الناس یمشون فی سبل الوهم و لیس لهم من بصر لیرفوا الله بعیونهم او یسمعوا نغماته بآذانهم و کذلک اشهدنا اسمی ان انت↓ ایقن فی ذاتک بان الذی اعرض عن هدال اجمال فقد اعرض عن الرّسل من قبل ثم استکبر علی الله فی ازل الآزال الی ابدالآبدینo فاحفظ یا احمد هذا اللوح ثم اقرئه فی ایّامک و لا تکن من الصابرینo فان الله قد قدر لقاء بها اله اجر مأته شهید ثم عباد الثقلینo کذلک منّنا علیک بفضل من عندنا و رحمة من لدنا لتکون من الشاکرینo فو الله من کان فی شدة او حزن و یقرء هذا الّلوح بصدق مبینo یرفع الله حزنه و یکشف بضره و یفرج کریه و انه لهو الرّحمن الرحیمo و الحمدلله ربّ العالمینo ثم ذکر من لدنّا کل من سکن فی مدینة الله الملک الجمیلo من الذینهم آمنو بالله و بالذی یبغئه­الله في یوم القیمة و کانوا علی مشاهیج الحق لمن السالکینo 152

↓ من الشاهدینo کذلک حالت الظنّون بینهم و قلوبهم و تمنعهم من سبیل الله العلی العظیمo انک انت مع

لقارئه

هو العزیز لقوم العالی العلیم

هذا ذکر من الله الی الذینهم کسروا اصنام انفسهم بتقوی الله و حفظوا امانات الله

ص43

فی صدورهم و کانوا بالعدل انبیاo فسوف ینصرهم الله بجنود من الملائکة و یرفعهم الی مقام قرب علیناo ان یا جمال القدم ذکرّ العباد بما نزّل علیك فی الحین القل یتوقبهون الی رفرف قدس کریماه قل یا قوم اتقوالله و لا تفسدوا فی الارض و لا یجادل اخذ احدًا و کونوا فی دین الله وحیداo ایّاکم ان لا تجعل الدنیا وطنا لا نفسکم فاقصدوا الی وطن عزّ قدیماه طهرّوا قلوبکم عن الحسد و البغضآء لتلاقوا ربکم الرحمنن بقلب طاهرٍ زکیّاo ثم قدسوا السنتکم عن السب و لا تغتبوا الذینهم سرعوا باوصلهم و قلوبهم الی رضوان اسم بهیّاo قل ان الذّین تموجّت فی قلوبهم اسحر الحب اولئك لن یشتقلو بذکر المکنات و کانوا فی ابحرالانقطاع غریقاo و اذا تتلی علیهم آیات اله خشعت ابصارهم و تستضیئ وجوبهم کاللؤلؤ قدس منیراo اولئك هم الذین نصرو انه بارئهم بما کانوا مقتدر علیه فسوف ینصرهم الله بکل یفربد یساo قل یا قوم اتقوا الله فی ایشوا علی اتر اقدامی هؤلآء و لا تعقبوا هو یکم و لا تتخذوا الیه فی انفسکم شریکاo و لا تتبعّوا کل همج و عاع فتوجبهوا الی وجه قدس بعمیلاo شراجهد و افی این الله لتعرفوا امر الله بقلوبکم و عیونکم و لا تسلکوا سبل و هم تقلیداo یا قوم فاستحیوا عن الله و لا تکونوا کلذینهم اعرضو اعن وجهه ثم اتبعو کل شیطان مریدا فاسلکوا فی سبل الله التی کانت بالعدل مستقیماo ایاکم ان لا تشرکوا بالله و لا تختلفوا فی احکام الله و لا تکونّن فی الارض جبّار اشقیاo فاصلحوا ما وقع بینکم من الختلاف و کونوا اخوانا علی سررالتوحید مکیناo

ثم اوصیکم

ص44

ثم اوفیکم جینئذ و اتخذ الله فی ذلک بینی و بینکم شهیداo ایّاکم ان لا تختلفوا فی الذی و عدتمر به فی الکتاب و کان فی اللّوح حتما مقضیاo ثم اعلموا بان الذی ستمی فی البیان بمن یظهر نه سیاتی بالحق فی قیامة الاخری و کان الله علی ذلک کفیلاo و انه یوّفی وعده و یأتی به فی یوم الذّی فیه ترفع سدرة البیان الی غایة غز رفیعاo اذاً تغن و رقاء البدع و ترن حمامة القدس یأتی الله فی ظلٍ ضلیلاo کذلک لمقیکم الحق و نذبکر کم باحسن ذکر منیعاo لئلا تظنّوا فی قلوبکم ظنون الجهلآء و لا تضلوا عن الصراط و لا تکونن عن کوثرالله بعیداo اتقواالله یا ملأ البیان و لا تتوهموا فی نفوسکم و لا تتخذوا احد و مقامه لانّ ذلک خطاً کبیراo و اذا جآء الوعد انه یظهر بالحق کیف یشآء و یبلوع کل من فی السموات و الارض بکلمة امر به یعاo و ینصر من یشاء من عبادء کان نصره علی المؤمنین قریباo و الذینهم یأتون من قبل ان یرتفع شجرة البیان اولئک اولاء مع انه لااله الاهو و کذلک کان الامر قضیاo فی تلک الایّام ما ظهر حکم من الاحکام و ما اثرت شجرة الةّ عزت فی البیان من لدن علیما حکیماo بل ماتو رقت الشجرة فکیف ثمرتهان انتم بحکم الله خبیراo فاعلموا بانّ الزرع من قبل ان ینبست و بصیر سنبلات لم یکن وقت الحصادان انتم فی حکمة الصنع بصیراo و اذا خرج شطأo فاستغلظ و بلغ ابد الالغایة اذ ایحسدوه العباد یعیشون بی فی ایام عدیدان و کذلک فاعرفوا حکم شجرة الامر اذار تفعت الی غایة القصوی و اثمرت بثمرات البدیعo اذا یأتی من یأخذ ثمراتها و منن نون ذلکت لم یکن ابداo و کان الله و انبیائه و سلمه علی ذلک شهیداo

ص45

فسبحانک اللهم یا الهی استغفرک حینئذ عمّا اکتسبت ایدای بین یدیک و غما هجری علی هقلمی و انک انت بعبادک رحیماo لانی یا الهی حدوت امرک الذی لن ینبعی لاحدان یتنفس فیه فکیف حدود التی تحدث عن هیاکل فهبل بعیداo و اشهد حینئذ بانک انت القادر علی ما تشآء و لم یکن اختیارک بید احد هل انک انت المختار فیما تشاء و انک بکلشئ حکیماo فوعرتک یا الهی لتریدان تألی فی الحین بمظهر نفسک لتکون مقتدر افی ذلک و انی لاکون فی ذلک علی یقین مبیناo و اعترف بین یدیک بانک انت القادر فی فعلک تظهر ما تشأء و تستر ما تشآء و انک علی کل ما ترید قدیراo لا تسئل عما تفعل و لن یمنعک شئ من ارادتک و انک علی کلشئ محیطاo و انی فوعزتک القیت لعبادک ما وجدته من سننک لئلایفسدوا امرک الذی ارفعته الی مقام عز عمیداo اذا فاعف حتی بسجودک ثم اغفرلی و لا مستجعلنی فی امرک مریباo ثم وفقنی و عبادک بان لا یردوا علیه فی ایامة و ردو اعلی جمالک العلی من قبل و علی عبده هذا و انک انت بذلک علیماo فوعزتک یا محبوبی انی اصالح مع خلقک من قبلک بانهم ان لن یؤمنوا بک فی یوم قیامک بمنظهر نفسک لن یعرضّوا علیه و لا یؤدونه بایدهم و قلوبهم و بما فی انفسهم الحسد و البغضأ کم اجد الیومی منکل صغیر و کبیرo ان یا رؤساء البیان خافوا عن الله و لا تمنعکم الریاسة عن هذا الفضل فی هذا الیوم و لا تستکبروا علی الله بما عندکم ثم سرعو لی شاطر اسم بدیعاo و لا تطمئنّوا فی ذلک الیوم لاباعمالکم ولا

بافعالکم

بیان چه کنم­ها و شک و تردیدها!!

می­کشندم از دو جانب

این بسوئی آن بسوئی

ص46

بافعالکم فاطمئنّوا بفضل الذی یستشرق عن افق قدس لمیعاo ولو انّی اشاهد جینئذبان بغض منکم یأخدون التسابیح بایادیهم و یذکرون بها الله ثم یفتون علی الله الذی خلقهم فیکل صباح و عشیاo ان یا رؤسآء البیان انصفوا بالله فی اننفسکم فی ذلک الیوم و لا تکونوا مکتار الئیماo فوالله ان لن تؤمنوا به فی یومه و بهذا العبد الذي ینطق عنه بالحق فیهذه الایّام لن ینفعکم شئ لامن قلیل و لامن کثیراo بل تعرضون عن الحق و تقغون فی انفسکم بان یتبعوکم الناس فبأس ما تتبحرون به و ما تربحون فی ذلک علی قدر نقیر و قطمیرا فوالله انّا ارضی بان تقتلوبی فیهذه الایّام ولا اسئلکم عن و من ان لن تعترضوا علی الله فی یوم الذی کان بالحق ماتیاo اذا اتیکی علینی و یرجف مکتبی و تظطرب نفسی و ترتعش یدی عما یرد علیه من هولآء الظّالمین جمیعاo فلیبغی ان اتم القول لان لم یکون فی الملک اَذَن سمیعاo الا الذینهم یسمعون هذه الآیات و تفیض عیونهم من الدّمع فی حب الله و اولئک اقل من کبریت الاحمر فیهذ و الایام التّی کان اسرالله بین الناس حزیناo

هو العزیز الباقی لقیّوم

ذلک الکتاب یهدی الی الرشد و جمعلمه الله حجة و ذکری لمن فی السموات و الارضین فلا ریب فیه نزّل بالحق من لن منکم منیرo و فیه ما یهدی الناس الی رضوان البقا و یقربّهم الی الله رب العالمینo و فیه ما یهدی الناس الی رضوان البقا و یقربّهم الی الله رب العالمینo و فیه فصلت یفظة العلم و ظهرت کلمات اله باب ان عرّبی مبینo کذلک ینصرف لکم الآیات

ص47

و نلقی علیکم ما یهدیکم الی الله العزیز الحمیدo و فیه بامرالله عباد بالعدل الخالص و انّ هذا فضله علی الخلایق اجمعینo یا قوم فاهتدوا بهدالله و لا تتبعوا هو یکم و لا تکونن من المعرضینo قل ان الصنبح تنفس من لدن علی عظیمo قل ان الشمس اشرفت من لدن سلطان عزّ کمینo ایاکم ان لا تحزنوا فی شئ ثم افرحوا بفرح الله ثم ادخلوا فی جنة القد مقعد عز کریمo ایاکم ان لا تظنوا بالله ظن السوء و لا تشتروا یوسف الایمان بثمن قلیل و ادخلوا مصر الایقان بین یدی الله العزیز الجمیلo ثم اعلموا بان لله کان عباد قبلکم هاجروا مع صفوئه و اجتمعوا علیهم المشرکینo و وصل الامر الی مقام جاهدوا معهم حتی قتلوا کلّهم و استشهدوا فی سبل الله المقتدر العّلی العلیمo و منهم نبأ حسین بالحق حین الذی خرج عن دیارo مع اهله و اصحابه کما ستعتم فیکل یوم و حین و اصاطتهم جنود الکفر عن کل الجهات و منعوهم عن الرجوع الی حرمی الله العزیز القدیرo و قاموا علیهم عساکر الکفر و انقطعوا عنهم سبل الدخول و الخروج انتم سقم کل و لک عن هؤلآء المشرکینo الذین یعظون الناس و لا یتعظون فی انفسهم و یذکرون الله و اولیائه علی النار ثم فی انفسهم ما کانوا من المتذکرینo فلما اشتهد الامر علی اصحاب الله جاهدوا باموالهم و انفسهم علی قدر الذی توجهت الیهم اعین لأ الاعلی و تحیرت ملائکة المقربین­ها الی ان فهدوا انفسهم و اروامهم فی سبل ربهم و ما سد همی ز مغرف الملک و ما منعهم حسب شئ فاستبقوا الی رضوان الله و رضائه بفرح عظیمo و در تقت اروامهم بالرفیق الاعلی و قرت عیونهم من مشاهدة الانوار فی مقر قدس کریمo و انتم یا ملأاطهامبرین هاجرتم فی سبل بارئکم فاستکم البأساء و لا الضّراء و ما

نزل

ص48

نزل علیکم الضری قدر نقرو قطیرo و سلکتم مناهج العز فی سفرکم خذا واستقبلوکم العباد فیکل بلدو شایعوکم نتکل مدینة الی ان وردتم فی بقعة عزیزo ایاکم ان لا تضیی حدودکم و لا تضیعوا قتکم و لا تمنوا علی الله فی ایمانکم بین الله یمن علیکم فیما هدیکم الی تفسة زرقکم لقائه و اصطغیکم بین الخلق اجمعینo ثم اعلموا بان الله مادذرلاحدمن شأن الافی اتبات امره و ان هذالشأن قد کان بین یدی الله عظیمo و من دون ذلک لن یذکر عندالله و لو یحکم احد علی ما یطیع الشمس علیها و ان هذااحق یقینo ولو یأمر الله احدا من الملوک بان یکنس فناء الذی فیه یرفع اسمه هذا خیر له عن ملکت الولین و الآخرینo و ان امره علی العباد هذا فضله علیهم من دون ان یحتاج الیه و انه لغنی من العالمینo قل یا فوم لا تحرقوا ثمرات اعمالکم نارظنونکم و لا تکونن من­التحجبینo قل ان الله حصی ظنون انفسکم و ما کان فی صدورکم و عنده غیب السموات و الارض ان انتم من الموقنینo یا ایها المهاجرین فاشکروالله بارئکم و لا تغفلوا عما فضلکم الله بین عباده و هدیکم الی صراطه عز مستقیمo قدسوا انفسکم و لا تتبعوا هویکم و لا تعقبوا الذین ما جعل الله لهم من نور ثم اتبعتوا من جائکم بسلطان مبینo و تیلوا علیکم الآیات بلسان بدع ملیحo ثم اعلموا بان الله قدر لکم بالاقدر لاحد قبلکم بحیث یذکر اسمائکم فی ملأ العالمینo اهل یمکن فی الابداع مقام عظیم من ذلکت لافو رب العالمینo اذا فاستبشروا فی انفسکم ثم اصبروا فی امر الله و بما ورد علیکم فی سبیله و لا تکونن من المضطربینo ستجدون اعمالکم عندالله فی کتاب الذی لن یغادر فیه عمل العاملینo اذا ثم اللوح ماتم اسرار القلم و بذلک نقول رضینا ربنا بما قضیت و تقضی و نقول الحمد الله رب العالمینo

ص49

هو العزیز الباقی العلی البهی الابهی

ذکر اله فی شجرة القدس بقعة التی بارکها الله علی بقاع الارض الله لا اله الا هو المهیمن القیومo قد خلق الخلق لا من شئ بقدرته قدر لهم بعلمه ماشاء و اراد و هذا جود من عنده و فضل من لدنه ان انتم تعلمونo و ارسل علیهم رسلا و انزل معهم الکتاب لئلا یضلون عباده فی الارض ثم بهم یهتدونo و فصل فی الکتاب بقضیل کلشئ هدی و رحمة لقوم یؤمنونo قل یا قوم اتقواالله و لا تفسدوا فی الارض و لا تکونن من الذینهم بهدی الله لا یهتدونo و لا تکونن بمثل الذینهم یذکرون الله تاب انهم ثم من جمال المذکورهم محتجبونo و یعبدون الله فی الصومع و المساجد ثم عن طلعة المعبود فی ایامه هم یفرونo و اذا قیل لهم من الهکم سیقولون لله ثم بین لقائه و آیاته هم معرضونo کأنهم یعبدون الاسماء التی ما جعل الله لهم من سلطانo و کذلک یعکفون علی الاصنامای فی انفسهم و لا یشعرونo و یذکرون الله مالم یظهر علیهم بسلطانه و اذا فلهر حینئانه علی اعقابهم ینقلبونo کذلک فاعرفوا هؤلاء یا هؤلاء ثم عن هؤلا افاعرضونo ثم اقبلوا الی الله بکلکم ثم اشکروه بما اصطفیکم بین خلقه و ایّدکم علی امره و عرفکم مظهر نفسه و علمکم سبل العز و التقی و آوئکم فی شاطی المقد وراء قلزم الرفع علی بقعة قدس محبوبo و حرق عنکم الحجبات و طهرکم عن الاشارت و ارفعکم الی مقام الذی سمعتم نغمات القایی عن لسان الله المهیمن القیومo و ارسل علیکم نفحات ایامه التی قدماتوا

علی حسرتها

ص50

علی حسرتها عباد مکرمونo فوالله لو کان لناالف روح و الف جسد و نفدی فی سبیله لیکون قلیلا عند عطایاo ان انتم تعرفونo کذلک قصصنا علیکم قصص الروح لتعرفوا افضل الله علیکم و لا تعزلوا انفسکم عن هذا الشأن المفتخر المحبوبo و تستقیموا فی حب الله و مظاهر نفسه جیث لا تزلکم و ساوس انفسکم و لا تحجبکم لومة اللائمین عن هذا الصراط الدری الممدودo الذی نصبت علی جنة القدس باسم الله العلی المتعالی المشهودo ان یا ملأالبیان تذکروا فی انفسکم بما اذکرناکم بالحق من هذاالقلم الدری المکنونo و لا تحزنوا فی شئ ولا تلتقتوا الی الدنیا و زخرفها و کلما لها و بها و علیها و التفتوا بما عندالله و انه هو قیم غیر لکم ان انتم الی شاطر هذا النصح برجل الانقطاع تقصدون و هو کذلک صرفنا لکم الایات بالحق و انزلنا علیکم ما بیانکم الی رضوان القدس و تدخلون فیه باذن الله و انتم فیه تجرون فیه تجرونo لا تحتجبوا یا ملأ البیان عن هذه النعمة التی نزلت من سمآء القدس و انتم بعیونکم تشهدونo ایاکم ان لا تکفروا بها بمثل احمر القبل الذینهم کانوا بآیات الله ان یجحدونo و الروح علیکم و علی الذینهم ما حکمامی الله هم متّبعونo

و هو العزیز المحبوب

فسبحان الّذی نزل الآیات بالحق لقوم یعقلونo و لانّها لتزیل من لدی البمالله المهیمن القیومo و منها تمّت حجة الله و ظهر برهانه و لاع جماله

ص51

و اتقنت کلماته لقوم یفقهونo ان یا عبد فائذر الذینهم احتجبوا عن لقائه فی ایّامه ثمّ بآیاته هم یکفرونo قل ویل لکم یا ملا الغرور اتصدون النّاس عن سبیل الله و انتم مسلمونo و هل تقرون بالله فی انفسکم ثم بآیاته انتم تلعبونo اکان عندکم حجة اعظم من هذه فأتو ابها ان انتم صادقونo هل یکون کتاب الذی کان بین ایدیکم اعظم من هذا فسبحان الله فیما انتم تظنونo قل کل الآیات نزلّت من مهیمن قیومo و کل العلامات ظهرت من لدنه و لا فرق بینها ان انتم ببصر التوحیدتنظرونo قل ان کان لدیکم برهان او حجة او و لیل غیرند افا ظهره­ها و لا تصبرونo قل ان جمال العلم قد ظهر عن خلف محبات مکنونo قل ان شمس الجمال قد اشرقت فی وسط الزوال و انتم عنها معرضونo یا قوم ارجموا علی انفسکم و لا تحتحبوا عن الذی خلقتم للقائه ان انتم تعلمونo اتنکرون فضل الله و انتم تشهدونo اتفرون عن الحق و انتم تظرونo و ان تنکروا انوار هذا الوجه فباتی وجه تتوجهونo و ان تسدوا هذا الباب علی وجوهکم فبای باب انتم تریدونo خافوا عن الله و لا تحرموا انفسکم عن هذه النفحات المرسل المحبوبo و انتم ان تقبلوا او تغرضوا فی حدّ سواء عند الله العزیز القیومo و لن نفعیه ایمانکم و لا یضره اعراضکی ان انتم تشعرونo و لکن یفوت عنکم ما لن تجدوه من بعد و انتم فی ازل الآ زال تطلبونo و فی غیبته تتضّرعون و تبکون ثم تنووحونo قوم اعن مراقد الغفله و استضاؤا من هذا السّراج الذی اوقد فی مصباح القدس و استضآئ منه اهل السموات و الارض ثم رجال الذینهم فی حول العرش یطیفونo اتقواالله ولا تدعوا یطوفونo اتقوا الله و لا تدعوا

کتاب الله

ص52

کتاب الله ورآء ظهور کرد کلمة­الله وراء نفوسکم ان انتم تفقهونo کذلک یجری الله سلسبیل القدس عن هذا القلم المحدودo و یثبت به الحق و یبطل عنه الباطل ان انتم فی ظهورo تتفکرونo و لو یشآء یظهر منه اسرار ما کان و ما یکونo و یظهر منه ما یفرض عنه الواقع عن محفوظo کل ذلک لم یکن الا بعد اذنه و هذا اللوح یشهد باذنه لو انتم توقنونo و الرّوح علیکم یا احباء اللهo اعرضتم ممن الدنیا و اقبلتم الی­الله المهیمن القیّومo

جناب میرزا باسم الهی الابهی علی سیّاح

ان یا علی فاشهد بالتی. ظهور الله فی جبروت البقاء بطونه فی غیب العماء وصال القدم فی ملکوت البهار و سازج الرّوح قمص الاهلی و کل خلقوا بامری و یطوفن فی حولی و کل بامری لمن العاملینo و کل سجدء الوبهی و تمسکو ایذیل عنایتی و لولن یستشعروا بذلک فی انفسهمی فی هذا الهیکای البدیعo قل ان هذه لنقطة التی منها فصلّت کلمات الله و ظهرت صحایف قدس تجرید و الماح عزّ حفیظo قل انّه لکلمة الله التی منها ظهرت النقاط و الیها اغادت ثم بها تحدث فی الحین قل ان منها ظهر البرهان فیکل الاعصار و تمت کلمة الله و حجته علی العالمینo قل انّه لو یظهر بحرف لیکون ابدع عنکل ما ذکر فی الملک فی ازل الازال و عنکل ماجعری من القلم علی الراع غزبینo قل تالله انها لاعلی من کل ما تکلمت بها السن لقدس و تقلتت بهاء هل لأالا علی و تقوامت بها خلف سرادق المعصمته

ص53

اهل الحجج المستجینo هل تالله بنعمة منها تغروت الورقآء علی الافنان و لامع برهان الرحمن بسلطان عظیمo قل یا ملأ المغلین قد جائکم عذاب­الله و قهره اذً ابوتو من نار التی احدثها الله فی نفوسکم ثم اجعلوا اصابع الاعراض فی آذانکم ثم ارجعوا الی اسفلی النافی قعرالحجیمo قل انها الصاعقة­ الله قد ظهرت من غماص القدرة و معهاشهاب مبینo لیمنع الشیاطین عن استماع هذه الاسرار التی کانت تحت حجاب القدرة و یبعدهم عن التقرب الی­الله العزیز الحمیدo قل تالله لیس لامد مفرّفهذا الیوم الابان یومی بهذا البرهان اللاسخ الکریمo هذه الحجة الکافی الا تمّ لبدایع المنیعo و یکفر لحجج الله من خبل و آیاته و رساله و صفوته ان انتم من العارفینo قل لن یقبل الله الیوم من اورشیئا ولو یسجده فی ابدالآبدینo او یذکره بکل ما نزل من سماء العز فی زمن المرسلینo الا بان یدخل فهذا السّراوق الذی ورتفع بالحق و دخل فلئی ظله اهل ملأ العالمینo و من لن یدخل فز ظل هذا الوجه فقد خرج عن ظلّ الله و لن یستئن عن هذا الحکم احد من العالمینo قل انا کنا بینکم فی سنین من الدهر و استرنا وجهنا عن کل بصبر بصیرo لئلا یعرفنا من احدٍ من اهل الارض و کان الله علی ذلک شهید و علیمo فلمّا بالله المشرکون ارفعنا برقع السترا عن وجه الجمال و اظهرناه کالشمس فی قطب الزوال فتبارک الله همه جدالخلایق

اجمعین

ص54

اجمعینo قل قد جائت الفتنة من شطر الله المقتدر المتعالی العظیمo و قد ظهر المیزان بالعدل و به یوزن کل الاعمال ان انتم من الشاهدینo قل یا ملأ الارض ان ترید و ان تسمعوا نغمات الله فاسمعوا هذه النغمات البدیع الملیحo و ان ترید و ان تشهد و اجمال­الله فاشهدوا هذا الجمال العزیز المنیرo قل تالله لن یقدر الیوم­الله ان یسمع نداء الله الابان یطهّر اذناه من کل ما سمع من الناس و یحرق الحجبات با سرع و یدع الدنیا و من علیها فی ظلة اذا یقدر ان یقرب بسدرة العز و یسمع نداء الله من نار المشتعانه من هذا الشجر المرتفع المنیعo النا یا علی قل تالله ان الرومع قد رجع بالحق فی هذا الجمال الازلی الا بدی الترمدی الصمدی الاحدی القدمی و یدعوکم الی الله العلی و بما نزّل فی البیان من لدن سلطان عز عظیمo و یبشرکم رضوان الله و یهدینکم الی شاطی قدس کریمo فاستبعتوا یا قومی بهدایة الله و لقائه و لا تفعلوا به کلما فعلتم برسل­الله من قبل اتقوا الله یا قومی و لا کونن من المفسدینo و یا قومی لا تمنعوا غمام الله عن فیضه و لانسته الله عن حبوبها و لا جماله عن هذا الطّراز المنیرo اذا فانصفوا فی انفسکم بان تفعلوا بمثل ما فعلوا امم الفرقان نوا حسرة علیکم یا ملأ

مطیاس و اجزاء جملات کاملاً شبیه لوح احمد و همه مربوط بیک داده است

یا ملأ البیان انی لق تؤمنوا بهذه الآیات بناتی شئ آمنتم من قبل ان انتم من المنافقین هل ترلنون فی انفسکم

ص 55

الغافلینo انستیم حین الذی بمائکم سلطان الرّسل باسم علی بالحق و مو بیضاء منیر و کتاب مبین فلوح عظیمo اذ اقاموا علیه المشرکون باعرا من الذی لن یقاس شئ عما فلق بین السّموات و الارضینo و فعلوا به مالا اقدر علی ذکره و لن یقدران سیعه اذن الموحدینo کذلک فلقی علیک عما قضی من قبل لعل الناس یستشعرون فی انفسهم و لن یفعلوا بعبده از ید عمّا فعلوا و یکونن من الراجعینo الی الله الذی الیه منقلبهمیی شویهم فی مویی الذی فیه تحشر الخلایق الجمعینo النا یا نوامیس الملال ذکر للعباد ما اشهدناک فی سفرک عین الذی سافرت عن مشرق العما الی مطلبع البقاء فی و عارف الامع و کنت بحبل المسکب فی بقعة ان فاشهدنا قوما من المقدسین حول هذه البقعة علی اسمی من الاسماء موقوفا o و کانوا ان یقدرالله عما ظهر فی عوالم الاسماء الصفات و عن کل ما یعرفه اعلی حقایق الممکنات مجموعا o اذا قمنا فی مقابلةی عیونهم و مکثنا بینهم و تجلینا علیهم بطراز الله و کذلک کان الامر فی وادی العز بالحق مقضیاo و کنا فی تلک الحالة فی المدة التی لن یسجد بالقلم بما سبقت و ممتنا بالفعنل علی العالمین جمیعا o لعلهم یلتفتون

بالذی

ص56

بالذی کانوا ان یقدی سده فی ایّامهم و یعرفون بارئهم و مولیهم بعد الذی کانوا ان یدعوه فی کل ز من قدیما o فلما وجدنا اهم متمشکاً بحبل الاسمآء و غافلاً من سلطان التی سرّنا الوجه عنهم و جنا من بیننهم و ابیضنا عنهم الی ان و دونا فی ان القدس وراء جبل الیاقوت فی بقعة قدس محبوبا o اذا وجدنا قوما کانوا ان یعبدوا الله بقیامهم و قعودهم در کوعهسر و سجودهم و توجهنا الیهم کل قدس شهورا o لعلّ یعرفون مولاهم القدیم و یشرفون بلقائه و یدخلون فی ظل کان الوجه فیه کالشمس عن افق العز شروقا o فلما وجدناهم متمسکنا بحبل العبادات و غافلا عن سلطان الممکنات الذی یحرف منه شرعمت شرایع الامر فی انهار الحکم اذً اترکناهمی فی هویهم و عرجنا الی مقاصد قدس ستوده و سیّرنا فی هواء القرب الی ان وصلنا الی منتهی المقامی فی الامکان وادی عزّ بردکان وجدنا قوما من الموحدین و کانوا ان یوعدوا الله فی السّر و الجهره یشهدوا صنع الله فی آفاق الممکنات و انفسهم و کذلک کان الامر بالحق یشهودا o کانهم بلغوا فی التوحید الی غایة القصوی مقام الذی لن یطیرنوقه الحنجة اولی النهی الا ان یشاء الله ربّک و ربی و رب­العالمین جمیعا o و کانهم ما یشهدوا من شیئ الاوقد شهدوالله علیه هستویا و قیوما o استقروا علی اعراش المشاهدة

ص57

والمکاشفة و اکراس عزّ تفرید o و کانوا فی ذلک المقام الی ان جائهم الامتحان و الافتتان بما قدر فی الالواح و کان من القلم القضآء علی لوح الامر مرقوما o اذا هبنا علیهلم بانفاس الرحمن و ارسلنا علیهم رائحة القمیص من هذا الغلام لعل یجدون هذه النفحات التی کانت من رضوان الله مرسولا o و وجدناهم فی صقع الغفلة عن هذه المرسلات التی نبفحة منها تقلبت الموجودات الی ساعة قرب محموداo و بعد ذلک و رونا بنفسه الحق بینهم لحبل قدس محبوباo لعل بوارق الوجه تذکرهم و تهدیهمی الی الذی کانوا ان یوحدوه فی ایّامهم و قد ظهر فی لجة الوصال مقام الذی کانت اعین المقربین عن فراحة دموعا o و مکثنا فوق رؤسهم مشهورا نیز معدودا و سنینا غیر مجدودا o و ما و حبلهنا همی فی اقل من الذّرة علی شعور کذلک احصینا اعمالهم فی هذا اللوح الذی کان علی فخذ اله حنیئذ منصوباo فلما سبقت رحمتنا العالمین ما ترکنا همی و ترکّنا بعد اولی عن فوق روسهم و توجهنّا الی مقابلة عیونهم و بصرنا و مکشنا فی ذلک المقام فی مدّت التی کانت عن تحدید العالمین مرفوعا o لعل لایکرمُوا اعما خلقوا له و کانوا ان یوحدؤه فی ایامهم و فی سنین معدودا o اذًا وجدنا همی فی مسکر من الامر و غفلة من الذی کانوا بحرف

فخذ: ران

منه

ص58

منه فی عوالم الاسماء مخلوقا o فلما وجدنا هی فی تلک الحالة بکینا علیهم و علی وحدتی و غربتی و مضیا عنهم کمضی القیا من رضوان قدس معمورا o الی ان وردنا فی وادی النبیّل هذا المعین الذی منه یجری السلسبیل علی هذا الاسم الذی منه ظهرت ملکوت الاسماء و کان عن وصف العالمین تردها o و وجدنا قوماً استقبلو نا بوجوه عز و ریّا و بهیا کل قدس احدیا o و کمان بایدیهم اعلام النصر و کان مکتوب علیها من قلم یا قوة همی تا o تالله هذه الاعلام نصرالله التی کانت و امر الله فی ظل هذا الاسر مرفوعا o و اولئک کانوا ان حیب الله فی سرّ همی و جهر همی کأنهم ما اطلعتوا بغیر ذلک و ما کان دونه عندهم مسموعا o و کانوا ان یعید و اله فی ستر اتسر جمیع هذا الستر المجلل با تسر علی الرمز الخفی مرموزاo کذلک اشهدناهم و احطنا امرهمی الذی کان فی کلمات الله ممدوماo و کأنب اعمالهم و انفسهم همارت نفس امرالله من دوق فرق و نصی مفصولاo و کانوا ان یذکروا الله فی هذه الکلمة الاتم الاکبر الاعلی الابهی فهیذا المقامی الذی کان عن الجهات مقطوعاo اذاً نادالمناد فسوف یبعث الله من یدخل الناس فظل هذه الاعلام بسلطته من عنده و قدرة بین لدنه لیکون الفضل فهیذا الفصل عن رضوان الکلمة علی العالمین منزولاo کذلک نلقی علیک ما شهدناه فی سفرنا هذا التطّلع بذلک علی الاسرار التی کان فی سرادق الامر خلف حجاب النّور بالحکمة مستوراo

ص59

قل یا قوم اتقوا الله ثم اعرفوا الذی جائکم من قبل فی قمیصه الاخری ثم اسمعوا نغماته من هذه النعمات التی کانت علی لحن الله ب ین العالمین رفوعاo قل تالله ان لن تعرفوo فی هذا الجمل و لن تسمعوا آیاته فی هذه الآیات لن یصدق علیکم عرفان نفسه فی یوم الذی جائکم بالحق یأتیکم بما و عدتم فی الواح قدس محفوظاo قل یا قوم هذا غلام الله و عبده و نعمادمه و حجته و سلطانه و جماله و مفرّه و کبریائه و برهانه و لیله او فضله علی اهل السّموات و الارض و کذلک کان الامر حنیئذ من سماء الامر علی هذا اللوح بالحق مسطوراo فمن شاء فلیرع الی محضرالله بقلبه او برجله فمن شاء علیرجع الی قهرکان من نارالکفر بامرالله موقوداo هل یقدر احدً بان نعترض بهذه الآیات و یدعی الایمان فی نفسه لافو الذی نفس بیده هل یکون مشرکا بالله و آیاته و رسله و صفوته و بذلک یشهد هذا اللّوح الذی ینطق بالحق و من ورائه لسان قدس مشهوداo و ان یمسک الذل لاسمی فاصبرو لا تحزن و توکل علی الله ربک دانه یکفیک عن العالمین جمیعاo و ان رایت اسم الله جوادای نشر کتابک یمن یدیه لیفرئه بقلبه و تسانه ثم ذکره من الذنابذکر جمیلاo ثم ذکر الذی کان معه لیکون ذکرالله علیهما و علی الناس بالحق مسبوقاo ثم ذکرالذینهم کانوا فی ارضک من الذینهم امنوا بالله و کانوا علی الحبّ مستقیماo و الروح و النور و البهاء علیک و علی من معک

کتا محمدجواد قزوینی که بعد از صعود الی بنالضین پیوست

منکلب

ص60

مکل صغیر و کبیراo 152

بعداً به زین المقربین ملقب و معروف شد.

ملّا زین السلطان التقدر العزیز المنان العاهدین فی النون و الجیمی ذکر الله فی شجرة الفردوس الله لااله الا هو العزیز المقتدر العلیمo الذی قدر مقادیر الامر فی الواح غرحفیظo و بیده ملکوت کلشئ و انه علی کلشئ قدیرo لا الجود و الفضل له القدرة و العدل یختص من یشأ بامره و انه کان بکلشئ محیط o ان یا جمل القدس فی کلمة الاکبر فامفرق الحجبات و لا تحف من احد فتوکل علی الله العزیز المتعالی الحکیمo خالق علی الناس ما القیناک عن و رآدقلزم القضاء لا تأخر فی اقل من آن و لا تسمن من الصابرینo فاخرج عن حجبات النور بطراز الله ثم اطلع عن افق القدس بانوار عزبینo و ان امستک الهاسآء و الضرآء فی حتی لاتحزن و ان هذا من سنتی علی المرسلین o فاذکر العباد ما یقلبهم الی شطر قدس مکینo ثمر حدث الناس بنعمة ربک و ان یعترض عینک هولآء المشرکینo قل تالله انّ روح القدس قد ظهر فی رداء قدس بدیعo و ان الحیاة تسبح حین من فی هذا الکف المقدس المنیرo و قد رجع ندافی هذه الشجرةالمبارکه التی رفعت علی جبل المسکت و ان هذا لفتنته عظیمo قل هذا الکهف الذی فیه آو وقعیته التعآء اذ قالوا ربنا آتنا من لدنک رشدا و انک انت الغفور الرحیمo و سمعنا ندائهم و آوینا هم فیه و جعلناهم تذکرة للعالمینo قل هذا لفار الذی به حفظ محمد رسول­الله عن ایدی البغضینo قل ان هذا لفلکت الذی الیه صعد ابن مریم بالحق ان انتم من العارفین قل انا امنا بالله و بما نزل علینا و بما نزل علی رسل الله من قبل و بما نزّل علی قبل بنبی قل انه السلطان الرسل و خلق الله بحرف منه کل من فی السموات و الارض ان انتم من الموقنین قل انا کنا فی منف سبعین الف حجاب و سترنا الوج لئلا یطلع محلیه اعد من العالمینo فلما

ص 61

جاسونا المشرکون کشفنا الوجه و اظهرناه کالشمس عن خلف سحاب غلیظه فلما ممادوا عمدنا علیهم رغما لا نفهم و انف الذینهم استکبروا علی الله و کانو من المعرضینo ثم اعلمو بانا وجدنا روایح الحب عن کتابک و ارسلنا الیک هذا اللوح لتقریه عینک و عیون الذینهم و بیدا الی الله و کانوا من الراجعینo و لکن فاسئل الله بان لا نقطع هذه الروایح المرسل العزیز الکریمo لان طیر الفتنة قد طارت عن شطرالقضآء و کذلک قضی الامر من قلم الله المقتدر العزیز السلطان الغالب العلیم الخبیرo و انک انت فاحفظ هذا اللوح ثم اقرئه لمجن البدع فیکل یوم لعلی یحفظک الله بجوده انه هو خیر حافظ و معینo و ان وجدت قلوب مصافیة فالق علیهم ما القیناک من جواهر الامر لیفرح بذلک قلوب المقدینo و لقد ارسلنا الیک ما نزل فی هذا السجن لتطلع بالاسراز فی محبب الانوار و تکون من العارفینo ثم اکتبه باحسن خطکی یثم ارسله الی شط قریب و بعیدo ثم انشره بین یدی عبدنا جعفر الیشرالناس بآیات ربه و یکون من المبشرینo و الریح علیک و علی الذینهم انقطعوا الی الله بکلهم و کانوا من المحسنینo ثم کم من لدنا کل من کان فی ارضک هناک منکل اناث و ذکور لیتم الفضل علیهم من لدنا و ان هذا الفضل عظیمo ؟؟؟ تحبوب فتعمد تحبوب لن یصر فی رالایق و سزاست که جمیع من فی السموات و الارض و ابهر فی از ظهورت استطهرo من القلم خلقه فرمود و کذلک الی انصر ؟؟؟ خلق ؟؟؟ فرمود فتعالی ذکره عنکل ذکر شامخ عالی منیع قبتاها من کل وصف تالغ بدیع و بعد انکه مکتوب انجناب شعر ر احتراق از فراق بود در الله حق لکل حبیب بان یبکی ویصبح من فراق المحبوب البصر ممدوح الا علی محبوب و الصیحه مذموم الا علی المقصود o و لکن جذب و شوق و اشتیاق در هجر و فراق بیشتر ظاهر است چه که تندب و عملی محتمل انست که نار طلب را محمود نماید چنانچه در بعضی در انسفر قرب و لقا

تقرب

دستوری که زین المقربین سالها و سالها با دقت و حوصله بآن مشغول بود

فارسی ↓

ص 62

تقرب جسته­اند بالم o محتحب مانده­اند ؟؟؟ ولکن امیدواریم در انجناب در نهایت بَعد منتهی رتبه قرب فایر نشوید و از کأس اسرار امر الله که ناحین از جمیع نفوس مستور بود مشروب و محظوظ شوید و بر بساط قدس نمکین مستقر و مستقیم شوید کل ذلک من فضل ربک الواحی در این ایّام نازل و ذکر انجناب منزول و لکن چون کاتب موجود نبود که سواد نماید لهذا ارسال نشد تا بعد قضای الهی چه اقتضا نماید والسلام و الروح علیک علی من معک 151

↑

جناب سیدجعفر هو العزیز الغالب القادر القیوم فی ای ارض کان هذا لوح نزل بالحق من لدن عزیز قدیرا o و قدر فیه مقادیر الامر من قلم قدس منیعا o ینطق بالحق فی جبروت البقاء لو یعترض علیه کل من فی الارض جمیعا o قل ان الذینهم آمنوا بالله و بما نزل من عنده اولئک علی هدی من ربهم و ذکر عظیما o و تتلقیهم ملائکة الامر و تبشّرهمبرضوان کان فی علی o قل یا ملأ الارض اسمعوا نار الی و لاتکفروا بایات الله بعد الذی نزکت بالحق و لا تکونن جبّار اشقیاء هو الذی ینصر من یشآء بجنود السموات و الارض و یدبّر الامر کیف یشآء و من اقدر من الله سلطانا و اصدق قیلا o انّه یقلب اللیل بالنهار و ینزل مقادیر کلشئ انه کان علی کلشئ قدیرا o ثم اعلم بان حضر بین یدینا فی هذا السجن کتابک و اطنغا بما فیه الیه و اخببناک بهذه الایات التی جعلها الله حجة لمن فی الارض جمیعا o و ان ما ذکرت سجدت و ما اخبرناک من قبل ذلک حق من لدن حکیم خبیرا o و لکن انک انت لا تلتفت بذلک و بما عند الناس فتوجه الی وجه عز جمیلا o ثم اعلم بانّ کلما اخبرناک حق من الله ظهر و یظهر و انا کنا علی

ص 63

کلشی علیما o و سیظهر من درآئه فتنة تتفعل غما کل من فی السموات و الارض الا الذینهم صعدوا بکلهم الی جمال عز بهیا o و انک انت لا تعنظرب بذلک ثم اطمئن بهذا اللوح الذی نزّل بالحق من سمآء عز علیّا o قل انا آمنا بما نزّل علینا فی هذا اللوح و بما نزّل علی موسی و عیسی و بما نزل علی محمد رسول الله و بما نزّل علی علی قبل بین من آیات قدس منیعا o و لا نفرق بین احد منهم و انا کنا علی صراط مستقیما o و لو یاخذک الذلة لا سمی لا تحزن ثم الله فی نفسک و توکل علی الله و کن علی الامر بصیرا o قل انا کنا بینکم فی سنین حدیدا و ما عرفنا احد منکم حتی بآء الوعد و قضی الامر من مقتدر حکیما o فلما دخلنا فی السجن اظهرنا الوجه و کشفنا بحجاب بسلطان مبینا o و کذلک اذکرنا لک ما نزّل حینئذ بالحق و اظهرنا ما هو ؟؟؟ فی قناع قدس رقیقا o ثم اعلم بانّ المشرکین قد کفروا بنعمة الله و اعرضوا عن صراط عزّ رفیعا o قل یا ملا البیان ااحبتم فی انفسکم بان تترکوا ان تقولوا آمنا و لن یأتکم الفتنه من طرف عزٍ قریبا o تامه انّ هذه لفتنه التی بها یفرالموحدون فکیف هؤلآء و کان الله بکلشی احسیبا o و لکن یخرج عنها الا من تمسک هذا الخیط الدّری و کان الله علی ذلک شهیدا o بلغ الناس بما استطلت و لا تلتفت الی یمینک و شمالک و توصّل بهذا الرکن الذی قد کان علی الامر شدیدا o و لقد ارسلنا الیک نزل فی السجن و ان حرفاً منه لا عظم عن خلق السموات و الارض و بها تمت حجة الله و برهانه و دلیله و آیاته علی کل صغیر و کبیرا 152

چند جا در این متون قتنه به معنای امتحان آمده است

جناب هو الفرد العزیز العالی المنیع الرفیع احمد فی الصّاد تبارک الذی بیده ملکوت ملک السّموات و الارض و انه کان بکلشیء علیما o له الاجود و العظمة و له الاقتدار و السلطنة و له العزّة و الرفعة و له القوة و القدرة یؤتی الملک لمن یشآء و ینزع

الملک

ص 64

الملک عمن یشآء و هب لن یشآء ما یشآء و انه کان بکلشیء علیما o قد خلق کل من فی السموات و الارض بمشیته و یخلق کیف یشاء بارادته و انه کان علی کلشیء محیطا o قل انه سیظهر کما ظهر بالحق و لن تجد تجدو لن یشیر باشارة و لن یحجب بحجاب یظهر کیف یشاء لمن یشاء و نحن علی ذلک شهیدا o یا ایها المؤمن بالله قد حضر بین عینا ما وجدنا عنه روایح الله عن شطر قدس کریما o الذی اظهره الله من قلم اسمه الحسین فی مقعد القدس و القی ؟؟؟ من کلمات عزّ رفیعا o فاعلم بانّ حرفا منه لا عزّ عن خلق السموات و الارض و هذا لمن کان علی الحق بصیرا o و فیه سطر اسرار الامر من قلم قدس حنیفا o و عن یبلغها الا الذینهم انقطعوا الی الله و کانوا علی فطرة قد کان علی الحق مستقیما o فی معرف منه کنز اسرار العلم و الحکمة من لدن عزیز حکیما o و انا لو زید ان نفسر حرفا منه لن تکفیه الالواح و لن تیمه الاقلام و لن لیحله کلّ دق نشورا o لان لکل حرف منه تأویل و لکل تأویل بطن و لکل بطن ابطن و رموز و اشارات الی ماشاء الله کذلک کان الامر عن یمین العرش حنیئذ مقضیاه و انا منفناض ذکرها لما بدت البغضآء فی صدور الذنبهم دعون الایمان فی انفسهم و کانوا علی طغیان کبیرا o و انک انت فاخرق الجبات ثم اخرج عن خلف الشجات بیقین قویا o لئلا یحببک الاشارات کلما احتجبوا جائلا الفرقان بذکر الختم فی کتاب عز حفیظا o الذی نزل علی محمد رسول الله من لدن سلطان عز مبینا o فاعلم بان الحق کان بنفسه حجة لن فی السموات و الارض o لن یحتاج بدلیل و لا برهان ان انت بذلک خبیرا o و اذا اراد ان یعرف نفسه للعباد یظهر بحجة یعجز عنها کل من فی السموات و الارض لیکون الفضل من عند o علی العالمین مشهودا o و من دون ذلک لن یعرفه احد و لن یتمّ الحجة علی احد و کذلک قدّر مقادیر الامر

ص65

من قلم الذی کان بالحق علیما o لذالک نزلنا علیک من حکمة القدس و صرفتا لک الآیات لتجذبک من نغمة کانت فی هذا الرضوان مرفوعا o و ان ترید ان تعرف رشحا من اسرار التی کانت فی هذا البحر مستورا o فاعرف بانّ هذا لحسین الذی وعدتم به بعد القائم و کان فی کل الالواح مذکورا o و ظهر بین الاعدا بطراز الذی خضعت له کل الاعناق منکل ذی شوکة عظیما o و احتسب اثر الله علی شأن الذی ظهر منه و هذا من برهانه علی الخلایق جمیعا o قل تالله انه لشآب فی حسب الله و رضیع بما یشرب من لبن الذی کان عن سمآء القدس منزولا o و انه لشایب فی العلم و الحکمة بما علمه الله من اسرار علم مکنونا o ذبه یمتحن الله عباده الذین یدعون الایمان منکل صغیر و کبیر احد لن یقبل من الله ایمانه الایاذ معنی فی هذا المقام الذی کان فی ازل الازال محمودا o فمن اقبل الله فقد اقبل الی رسل الله من قبل فمن اعرض عنه فقد اعرض من جمال اسم علیا o فسوف تجد اعراض العباد من هذا النور الذی اشرق عن افق قدس بهیاه بعد الذی ظهر بآیات التی ؟؟؟ عنها کل من فی السموات و الارض الا من شاء ربک و هذا افضی بالحق فی صحایف عنه کریما o فطربی لمن لا یزل عن هذا الصراط و لن بعبده وساوس الشیطان و لو یقر عن علیه کل مذنب ایثما o کذلک فاعرف کلما ذکر فی لوحک ثم استر هذه التالی فی صدرک و لا تنشرها بین یدی کل سفل عصیا o و ان وجدت قلباً طاهراً فالهم ما الهمناک من هذه الاسرار التی کانت فی حجب الامر مقنوعا o و الا فاسزها غایة الستر و لا تفش بین یدی الذین اتبعوا الشیطان فی انفسهم و کانوا علی البغض شدید o اذا فاشکر الله بما ارسلنا الیک من رویج القدس القیناک قول الحق و الهناک ما کان الناس عنه محجوبا o قل اما کنا بین یدی العباد فی شهود و سیننا o و ما عرفنا من الله و کذلک

کان

ص 66

فان الکل فی جبات غلیظا o و لما عاجد اعلینا المشرکون و جعلونا مسجونی فی لک الارض لذا اظهرنا نفسنا الحق رغما لا نفهم و لکل منکر شقیاه و بالروح و التکبیر و البهآء من لدنا علیک و علی روحک و قلبک علی الذینهم کانوا فی رضی الله سریعا o

جناب سید هو العزیز المنیع حسن فی الصاد

ذلک الکتاب نزل بالحق من لدن سلطان عز مبینا o انه لا ریب فیه هدی للعالمین جمیعا o قل یا قوم آمنوا بالله و بما نزل علی علیّ بالحق و بالذی یأتی فی ظلل منیعا o و یا قوم لا تفتروا علی الله و لا تفرطوا فی امره ثم اسلکوا علی صراط قدس سویا o ان یا اهل السموات و الارض اسمعوا ندآء الله من هذه الشجرة المنبتته المرتفعة المبارکة الازلیة الایتدا التی کانت علی طور العز باذن الله مرفوعاo قل ان شجرة الامر ینطق فی صدری ان انتم لسبع الله سمیعا o قل تالله ان روح الامر قد اخذ زمام الستر عنی و اظهرنی بالحق و هذا ما قدر من لدن مقتدر قدیرا o قل ان روح الامین ینطق فی هذا الرضوان و یدعوا الظل اجمال قدس عزیزا o و یبشر الناس بلقآء الله فی هذا الرّوح الذی کان من افق الفصل لمیعاه فاستمعوا یوم یناد المناد من شطر اسم عملبیا o اذا تجدون الصیحة بالحق ان السمآء و الارض و یأنی الله علی غمام القدس و فی حول علی الملائکة قبیلا ممان یا ملأ البیان اذا ادرکتم لقآء الیوم فاسرعوا الیه و لا تسئلو فیه عنکل مکار اثمیا ذوی عل حلمیا قول ایاکم ان لا تفعلوا به کما فعلتم بالنقظه حین الذی ظهرت بکتاب مبیناo خافوا عن الله و لا تفددا فی مره و لا تردوا علیه ما وردتم علی عبده هذا و ان ذلک خطأ قد کان فی امر الکتابت کبیرا o قل یا یا ملأ البیان و تفعلون بمثل ما فعلوا احمر الفرقان من قبل فویل لکم بما اتخذتم البغی لا نفسکم سبیلا o قل ان ملأ الفرقان قالوا انا امنا بالله و بما نزل علی محمد رسول الله الی ان جائتهم

؟

من الملائکه

ص67

الفتنة عن شطر عز قریبا o و ظهر علی بالحق بکتاب قدس حفیظا o اذا کفروا بالله و اشرکوا بنفسه و اعرضوا عن نعمة التی نزلت بالفضل من سماء قد من بدیعا o کما فعلوا هولآ فی هذا الزمان بهذا العبد بعد الذی جائتهم ببرهان من الله و الواح عز منیرا o قل فو الله لن ینفع الیوم احد ایمانه الا بان یدخل فی هذا الشاطی الذی یسمع فیه نداء الله عن دراء الحجبات و تغن فیه الورقا بکل لحن بدیعا o ثم اعلم بان حضر بین یدینا کتابک و اخذناه بانامل الفضل و بذلک مننا علیک لتکون بالله ربک شاکرا و رضیا o ذکر الناس بما اذکرناک به بالحق لتکون فی دین الله قویما o قل تالله ان هذا جبل القدس ان یحرکه عواصف العنی و لا قواصف لبغضا و تنطق علیه الشجره بانی انا الله لا اله الا هو و انه کان بکلشئ شهید o افاخرج عن حجبات الوهم و الهوی و توجه الی شطر البقافی هذا القضا و توکل علی الله ربک و انه یکفیک عنکل العالمین جمیعا o و ان یمسک الحزن لاجلی لا تحزن ثم استقم علی حبک و کن فی نفسک علی الحق مستقیما o قل تالله تنشق سموات الظنون من فتنته التی تأخذ کل صغیر و کبیرا o و نیدک جبال الاوهامر من هذا الفتی الذی طلع عن افق الله ببرهان عظیما o و انک انت فاستر هذا اللؤلؤ فی صدف صدرک و لو امرناک بالذکرو ان فی ذلک الحکمة منیعا o فاذکر لمن تجد رایحة الروح عنه ثم استر عن الذین اتخذوا الیهم هویهم و کانوا عن البصر عمیا o کذلک امرناک ثم نهیناک ثم القیناک لتکون علی صراط عز سویا o قل تالله ان هذا لصراط الله لمن فی السموات و الارض و ضیائه لمن فی جبروت الامر

والخلق

ص68

و الخلق و برهانه للعالمین جمیعا o قل ان المشرکین لما تجاوزوا عن صدقهم لذا اظهرنا نفسنا الحق لتکون الحجة علیهم بلیغا o و الروح علیک و علی الذینهم توجهوا الی الله بانفسهم و اموالهم و کانوا علی الامر قویا 152

جناب هو العزیز احمد قلی فی الصاد

شهد الله انه لا اله الا هو و ان نقطة البیان عبده و بهائه و هذا ما نزل من لدی الله فی یوم الذی فیه استوی جمال الهویه علی عرش عظیم o قل تالله لو یقرون اهل البیان بهذه الکلمة التی نزلت بالحق من لدن عزیز حکیم o لتکفیهم عن کل ما یشهد و یری و کان الله علی ما اقول شهید o لان فیها سترت اسرار الله ان انتم من العارفین o و لن یطلع بها احدا لا من شآء ربک الرحمن الرحیم o فسوف تجدا لمشرکین نیکثون عهد الله فی هذا البهآء الذی ظهر بالحق بایات قدس قدیم o التی بحرف منه تنفطر سمآء الغل و تنشق ارض البغضآ و تندک جبال انفس المشرکین o قل تالله الحق انه لمحکت الله به یفرق کل امر حکیمo و به یوزن کلشئ القبطاس عز مستقیم o و به یبرء الاکمه و الابرص و کل مریض و سقیم o قل یا قوم خافوا عن الله ثم ارحموا علی انفسکم و لاتکونن من المعرضینo عن الذی جائکم بآیات بینات و یدعوکم الی الله موفیکم و یمنعکم عن هویکم و یرزقکم فیکل حین من هذه الثمره الجنیة الاحدیة التی ظهرت من سدرة قرب منیع o و بعد قدر اینا ما ظهر منک فی کتابک و اطعنا بما فیه کانک اشتکیت عن الفراق و هذا ما تتدمع منه اعین المقربین o و لکن انک انت لا تحزن عن ذلک ثم ارض بما قضی الله لنادلک و کن فی صبر منیع o و لو شاء الله لبکشف جماله لک و یرزقک لقائه فی نومک و یقظک و انه علی کلشئ قدیر o

ص69

و انک انت فاصبر فی کل الامور فتوکل علی الله ربک و انه هو ینصرک بالحق و یرفعک الی مقعد عز مکین o و الروح و العز و البهآء علیک و علی الذینهم توکلوا علیه و کانوا من المتوکلین والحمدلله رب العالمین 152

جناب هو العزیز ملا علی فی الصاد

ان یا علی فاستمع لما یوحی الیک من هذه النار التی تستضیئ فی هذه الشجره التی تنطق بالحق بانه لا اله الا هو و ان علیا قبل نبیل لعینه و بصره و نفسه و لسانه بین عباده ان انتم تعلمون o و به ظهرت کلمة الاولیّه و النقطة و الجمال الغنیبیه و الالف القآئمة و الهآر المنزلة و البآء المنبسطه ان انتم تعقلون o و به ظهر الوجود طلع جمال المعبود و قدو بصرف الاحدیه بطراز اسم معلوم o لیکون الناس مقتدرا بالتقرب به و ان هذا لفضل مشهود o لانّه لو یظهر بما کان علیه لن یقدر احد ان یتقرب به او ینظر الیه الیستعلم منه علم ما کان و ما یکون o و بذلک فاعرف اسرار الحکمة بما القیناک ثم فکر فیها لیفتح الله بذلک علی قلبک ابواب علم مکنون o ان یا علی فاشکر الله با ربک بما حضرت بین یدی العبد فی آخر ایامه و بذلک کنت من الذینهم کانوا بهدی الوجدهم مهتدون o فطوبی العینک فیما رأیت و لا ذتک فیما سمعت و سجدک بما حضر فی مقام قرب محمود o فهنیالک یا عبد بما هاجرت عن و یارک و سافرست الی الله المهیمن القیوم o الی ان وردت مدینة التی سمئیت بدا و السلام من قبل لانها اسلمت فی هذا الظهور المقدس المشهور o کذلک یمحو الله ما یشآء و یثیت عنده للوح محفوظ o و انک لو تأخرت فی ذلک ما فزت بهذا الفوز الذی یشتاقه ملأ الفردوس ان انتم توقنون o

و یفوت

ص70

و یفوت عنک کما فات عن اکثر الناس و هم حئنیذ فی حسرة و ندبة مشهود o اذا فاعرف فی نفسک بان لا ینبغی لاحد بان یئخر سبلی الخیر بعد استطاعة و ان هذا الحق مسطور فی هذا الرق المنشور o قل تالله انه لبیت المعمور o قد ارنفع بالحق من لدی الله العزیز المشکور o و بطوف فی حولها اهل ملأ الاعلی ثم الذینهم سمعوا نداء الله فی هذا الطور o لانّه هو اصل الظهور و تجلی الجود من الله العزیز السلطان الرحیم الکریم الغفور o کذلک اذکرناک فی هذا اللوح لیقربه عینک و توقن بانا بانسینا الذینهم آمنوا بالله و آیاته ثم بحجته و برهانه ثم بعزه و سلطانه ثم بجماله و اجلالی و کانوا الی مقاصد الفرهم قاصدون o و الروح علیک و علی الذینهم اتبعو احکم الله فی کل امر و حدود 152

جناب مقامات العظیم رضا فی الصاد

ان یا رضا قد حضین یدینا کتابک و انا کنا آخذین o و عرفنا بما فیه من کلماتک و انا کنا عالمین o فی شهد بانه لا اله الا هو العزیز القیوم o و بان قلیا قبل بنیل لسلطان المرسل و کتابه ام الکتاب و لوقا منه یکفی فی الحجیته کل من السموات و الارض ان انتم تعلمونo ان یا رضا فاصبر فی نفسک اذا اتاک امر محتوم o و لا تضطرب فیه و لاتسئل عنه من احد ثم افتح عیونک لتعرف ما اراد الله فی هذه الایام التی فیها تتغیر الوجوه o و یرفع فیها ضجیج المغلین یظهر کل امر مکنون o من لدی الله المقتدر القادر العزیز المحبوب o و انک انت کنت بین یدینا فی سنین معدود o و سمعت نغمات الله عن هذا اللحن المبارک الغلی المحمود o و مع ذلک ما عرفتنا فی حین من الاحیان و ما توجهت بوجهی بما احجبتک الاوهام و منعتک عن الدخول فی حرم المقصود o اذا قم عن مقامک

ص 71

ثم اشهد صنع الله ببصرک و لا تتبع الذینهم بهذا الفضل هم یکفرون o قل تالله من انکر هذا الامر نقد انکر کل المرسلین من قبل و ان هذا لحتم مرقوم o من قلم الله العزیز المتعالی القیوم o و لقد ارسلنا الیک هذا الکتاب لتقربه عیناک و تفرح فی نفسک و تکون من الذینهم بکلمات الله یفرحون o فاعلم بان حرفا منه لخیر عن ملک الآخرة و الاولی ان انتم ببصرالله فی آیاته تنظرون o اذا فاجهد فی نفسک لئلا نزل قدماک عن هذا الصراط المرتفع الممدود o قل تالله قد انشقت السمآء من غمام الامر و جاء الله بوجه موعود o الذی وعدتم به فی التسع ان انتم یعرفون o و لوعا من اثره لحجة الله علی خلقه و برهانه علی بریته و سلطانه لمن فی السموات و الارض ان انتم تشعرون o و کذلک الهمناک لتحرق سبحات الوهم و تکون من الذینهم لا یصدتم منع مانع و لا یحجبهم عباد الذینهم اعترضوا علی الله فیکل عصر کانوا بآیات الله ان یحجدون o و الروح علیک و علی من فی بیتک منکل اناث و ذکور o و انک انت ان وجدت قلبا طاهرا خالق علیه ما القیناک و الآفاسترها غایة الستر و ان هذا نصحی علیک و علی کل صبار شکور 152

جناب ؟؟؟ حسین فی الصاد

ان یا حسین ان اشهد بنفسک ثم بلسانک ثم بقلبک ثم بذاتک بانه لا اله الا هو و ان علیا قبل محمد یظهر جماله و مطلع اجلاله و معدن وحیه و منبع علمه لمن فی السموات و الارضین o و به ثبت التوحید و اظهر جمال التفرید و غنت الورقآء علی افنان سدرة البقآء

بانّه لا اله

ص72

بانه لا اله الا هو الرحمن الرحیم o ثم اعلم بان حضر بین یدیناک نبکی و اطلعنا بما فیه انا کنا بمالمین o به اجبناک بهذه الایات التی یعجز عنها العالمین o قل یا قومی خافوا عن الله و لا تفسدوا فی الارض و لا تکونن من المفسدین o و اذا نزلت علیکم ایات الله لا تتخذوها هزوا و لا تکونن من الغافلین o ثم اعلم بانا ما اردنا ان نظهر وجهنا لا قد کلما کنا بی العباد و ما عرفنا من احد و کنا فی ستر عظیم o و لکن المشرکین لما خبسونا فی هذا السجن البعید o لذا کشفنا حجبات الستر و اظهرنا الوجه کاالشمس المشرق المنیع o لیحترق بذلک اکباد المغلین o و یزداد ایمان الموحدین o قل تالله من سلطان القدم قد نزل علی هذا القلم کلمة تنفطر عنها السموات و الارض الا من شاء ربک العزیز الباقی المنیع o کذلک غنت الورقاء علیک لتطلع بما هو المستور عنکل ذی بصر بصیر o و تکون ثابتا فی امر ربک و امینا فی رسالاته و تسر فی ذاتک و نفسک و تکون علی الصراط بیقین مبین o ثم اعلم بانا ما بسیناک من قبل و ما انسیناک فی هذا السجن الذی کان خلقت جبال عظیم o و الروح و النور و العز و انسنا علیک و علی مکاتب من یومئذ الی یوم الذین 152 هو العزیز معلوم آنجناب بود کهه لم یزل مقصود از افرینش معرفت حق بود و خواهد بود و این معرفت منوط بعرفان انفس مباد بود که ببصر و قلب و فطرت خود حق را ادراک نمایند چه که تقلید کفایت ننماید چه در اقبال و چه در اعراض

آیا ادرنه پس کوه­های عظیم است؟

ص 73

اکر باین رتبۀ بلند ابهی فائز شوی بمنظر اکر که مقام استقامت بعد از مجاهده فی الله است واصل خواهید شد اینست دستورالعملی که خاسته بودید و باین دو کلمه که از جواهر حکم بالغه الرمیه است اکتفا شد و لو یلتف بها احد لیستغنی عن کل من فی الوجود و کفر بالله شهید o

خواسته این اشتباه املائی مکرر در خط اصل ابهی دیده شده است.

جناب ؟؟؟ محمد حسین فی الصاد

ان یا عبد فاشکر الله بما تجلی الله لک مرة اخری لیظهر لک الامر ارفی قمص الدری فی هیکل الابهی قول تالله انه قد کان شدید الامر فی جبروت الاعلی o ثم استوی علی العرش فی لاهوت البقا o قل یا ملأ الارض افتما رونه فیما شهد و رعنی o من ایات ربه فی ملکوت الاسنی o قل تالله لن یزل قدم القدس و لو یعترض علیه کل من فی السموات او علی الارض الادنی o قل انه صعد مرة فوق سندرة المنتهی o عند شجرة القصوی و مرة الی مقام القرب خلف سرادق القدس فی غیب العما o مقام الذی انقطع عنه عرفان اولی النهی o کذلک غنت الورقا فیها ظهر و اخفی o لیهتدی به اهل الهدی o و یزید العل لمن کفروا شقی o ثم اعلم بان حضر فی مقعد القدس کتابک و اطلعنا بما فیه و اجبناک بهذا الجواب لقلم بان ربک ما نساک فی حیواتک الاولی o و کذلک لن ینساک فی قیامة الاخری o و نزل علیک من ایاته الکبری o امن هذا المنظر الاجلی o و قدر لک من قلم الروح ما لا یعرفه احد فسبحان ربک الاعلی o و ارسل علیک الروح و علی من معک من اهل التقیo قل فسبحان ربی الا علی o 152

حسن فی هو العزیز الصاد

ص74

هذا کتاب نزل بالحق من لدن عزیز حکیم o لا ریب فیه انه نزل بالحق من لدی الله العزیز الفریده و جعله الله من عنده حجة بالغة و کلمة باقیة بین السموات و الارضین o و انه لهدی و ذکری من عنده علی العالمین o ان یا عبد فاشهد بما شهدالله فی ذاته بذاته بانه لا اله الا هو و ان علیا قبل محمد لسراجه و ضیائه و ذکره و بهائه لمن فی الارض اجمعین o و به بصیر کل بصیر و یعرف کل عارف و ینطق قل ناطق و یوفق کل موقن علیم o و هن اولی بصر الروح من الله یشهد بان کل ذلک حق لاریب فیه و انا کنا علی یقین مبین o و کذلک شهد الله و الملکته و رسله و سموته ان انتم من السامعین o ان یا عبدنا شکر الله بارئک بما نزل علیک فی هذا الیل من کلمات عز منیع o التی بحرف منها خلق کل من فی السموات و الارض ان انت من العارفین o و انک انت فافتح عیناک ثم تفرس فی ایات منه و خذها بقوة و لا تکن من المترین o کذلک وعظک الله فی لوحه و قضی بالحق لتکن من الموقنین o فافرح یا عبد بما نزل علیک کتاب کریم من لدن عزیز خبیرo و کذلک یمن الله علی من یشاء من عباد و یختص من یشآء برهمته و انه لذوفضل عظیمo و الروح و البهآء علیک و علی عبادالله الموحدین o 152

شهدالله انه لا اله الا هو العزیز القیوم o و شهد بانا اجبنا محمد اعبدنا من قبل و من بعد و ان ذلک ما نزل علی لوح قدس محفوظ o و لکن انت ما رضیت بما قدرناه لک و اختجببت عن الله ربک بحیث ما عرفة بعد الذی کنت معه فی سنین و شهود o از فاخرق محجبات الوهم تمسک بهذه العروة الدری المحبوب o بشر فی نفسک و لا تحزن عن شئ و کن

ص75

بقلب مبسوط o بحیث لن یقبض ابد انتم عاشر منع احباه الله بفرح و سرور o کذلک یعظک الله و کل عبد محمود 152

؟؟؟ لعزیز القیوم

سبحان الذی نزل الایات علی لحن بدیعا o و ظهر حجته و لاح برهانه علی شأن الذی یعجز عنها کل ذی علم علمیا o و ینطق بالحق فی جبروت الامر و الخلق و یدعو الناس الی مقام قدس کریما o قل یا قوم آمنوا بالله و بما نزل فی البیان و لا تتبعوا کل شیطان o فتبعوا حکم الله فی انفسکم و اجیبوا داعی الله ان تریدوا ان تتخذوا الی ذی العرش سبیلا o قل ان هذا الحسین بالحق و قد ولع بین یدی الظالمین مظلوما o قل خافوا عن الله یا ملأ البیان و لاتمسّو ه بسوء انفسکم و هویکم و لا تقتلوه باسیاف لسانکم و لا تکونوا جبار اشقیا o قل تالله لن ینفعکم الإیمان الا بحبی و هذا ما قدر من مقتدر قدیرا o انک انت یا عبد فاشکرو الله بما حضر بین یدینا کتابک و اذکرناک فی هذا اللیّل فی هذا السجن الذی کان خلف جبال مرفوعا o و انقطع عن ذیلنا ایدی العباد هذا ما قضی بالحق من لدن عزیز حکیما o کذلک مننا علیک و انزلنا الیک ما یسکن به قلبک و ینقطعکت عن العالمین جمیعا o و البهاء علیک و علی کل مؤمن و فیا o

؟

مریبا

هو العزیز القیوم

ذکر رحمة ربک عبده شفیعا o و ناداه عن ورآء طور القدس فی بقعة الامر من الشجرة المنبتة المرتفعة المبارکة بانی انا الله قد کنت علی العالمین شهیدا o و بعث الرسل مبشّرین و منذرین لیبشروا الناس الی رفرف قدس بهیا o قل تالله ان الرفع قد ظهر بانوار عز بیننا o

والنور

ص76

والنّور قد طلع بسلطان عظیما o و قد جاء جمال الغیب برداء منیعا o قل تالله من ادعی الایمان قد امتحن بایمانی و من ادعی الحب قد افتتن بحبی و هذا ما رقم من قلم الاعلی علی الواح عز حفیظا فسوف تظهر فی وجوه المجرمین غبرت النار و تأخذهم الفتنة عن کل شطر قریبا o الا الذینهم توجهوا الی الله بقلوبهم و اذا سمعوا آیات الله خرو اسنجد او بکیا o کذلک صرفنا لک الآیات و القینا علیک قول الحق و القیناک ما یقربک الی سامته اهم علیا o و النور علیک و علی من کان فی الله رضیا o

هو العزیز الباقی

قد شهد الله کتابک و اطلع بما فی سرک من جسد ارسل الیک من هذا الرضوان نسایم قدس محبوب o لحیی بها و تنطق بالحق و تکون من الذینهم بآیات الله ینطقون o و لا یأخذهم لومة لائم و لا یمنعهم منع الذینهم بجمال الله لا یهتدون o قل یا قوم هذالحسین بالحق قد جائکم بایات التی لا یعادل بحرف منها کل من فی السموات و الارض ان انتم تعلمون o قل هذا الذی وعدتم ببعد القائم ان انتم تشعرون o و قد ظهر بطراز الله المهیمن القیوم o قل قد اظهره الله بین الاعداء بسلطان الذی کل حضعوا له ان انتم تسمعون o کذلک فاعرف قدرة ربک ثم ذکره فی کل صباح و ساء و کل عشی و بکور o و انک انت لا تحزن من شئ فتوکل علی الله ربک العزیز المتعالی المحبوب o و ان جائک الفتنه لا تضطرب ثم استقم فی حبّک و انه ینصرک بالحق و یحفظک بالعدل و ان هذا لحق معلوم o و الروح علیک و علی الذینهم معک و علی الذینهم کانوا بهذا الحبل ان یتوسلون o

ص77

جناب هو العزیز الباقی کریم فی الصّاد

شهد الله انه لا اله الا هو العزیز الکریم o له الجود و الفضل و له الرحمة و العدل ینصر من یشآء بجنود السموات و الارضین o ان یا عبد فاشکرالله ربک بما نزل علیک من ایات قدس بدیع o التی نزلت بالحق من لدن عزیز حکیم o و فضل فیه ما یظهر به جمال الحب عن سحاب قدس منیر o لتوقن بان رحمته سبقت الممکنات و فضل کل العالمین o و الروح علیک و علی کل موقن بصیر 152

هو العزیز

شهد الله انه لا اله الا هو العزیز الجمیل o و ان نقطة البیان بعبده و بهائه لمن السموات و الارضین o و انک انت یا عبد فاشکر الله بارئک بما اختصک بحبة و ارسل الیک هذا اللوح المنیر o فاشکر ثم اشکر من قلبک و ذانک فیکل بکونه و اصیل o ایاک ان لا تحزن فی شئ ثم اسرر بسرور الله العزیز القدیر o کذلک عز و الورقاء فی هذا السجن البعید o لتکون من الشاکرین o

جناب غلام هو العزیز القیوم قبل حسین

شهد الله بذاته لذاته فی عز سلطانه بانه لا اله الا هو و ان علیا لظهوره و بطونه و غیبه و شهوده و عزه و مبلاله و سلطنته و بهائه لمن فی السموات و الارضین o و به اشرقت الشمس عن افق العز و لاح قمر الامر عن هذا السمٓاء المقدس المنیر o و به تمت میقات الله و کملت حجة و ظهر برهانه و مطلع وجهه عن خلف الحجاب بسلطان مبین o قل تالله ان الحق یستضیٓئی به کما ان الیوم یستضیٓئی من الشمس ان انتم من العارفین o

و ان روح

ص78

و ان روح القدس طاف فی حوله و ناوت الشجرة فی صدره بانه هو الله لا اله الا هو العزیز الغالب اقدیر o و به ظهرت الجنة و النار للمقبلین و المعرضین o قل تالله بحرف منه وضع المیزان و نصب الصراط و طلع جمال القدم عن مدینة الله العلی العلیم o و به اهتدی البعید الی کوثر القرب و طاب کل محلیل و مستقیم قل انه لسلطان الملوک و راحم الملوک یعطی الملک علی من یشآء و ینزع الملک عمن یشآء و انه لهو العزیز الکریم o قل انا آمنا بالله و بما نزل علینا و بما نزل علی رسله و صفوته ان انتم من الشاهدین o و بما نزّل علی علی من قبل من آیات عز بدیع o و یشهد لکل ذلک قلمی و لسانی و ظاهری و باطنی بین یدی الله رب العالمین o قل یا قوم اتقوا الله و لا تنظروا الی الدنیا و زخرفت فانظروا الی هذا المنظر المشرق الکریم o فاعلموا بان الدنیا و ما فیها ستفنی و یبقی الملک لله الملک العزیز الفرد الجمیل o فانک انت یا مصاحبی فاشهد بما شهد الله لنفسه و لا تکن من الممترین o فتمسک بحبل الله و حبّه ثم انقطع عن الذینهم کفروا و اعرضوا بعد ما جآئتهم البینات عن کل شطر قریب o ثم اعلم بان المشرکین ارادوا بان یبدلوا امر الله لسجنی فی هذه الارض العبید o قل تالله بئس باطننتم فی انفسکم سیرفع الله بذلک امره و یظهر سلطانه و یعلو قدرته بین السموات و الارضین o قل و قد ظنّوا من قبل کما ظننتم امم امثالکم و قطع الله دابرهم بالعدل و رفع امر بالحق علی مقام الذی انقطعت عنه ایدی المشرکین o تالله ان المشرکین لو نقیتلو ننافی کل فین لعذاب الذی لم یکن له فی الابداع شبه و لا ینظر o اذا تجدنا علی صبر و شکر

ص 79

بحول الله و قوته و انه یلقی الصبر علی من یشاء من عباده المؤمنین o و ان الناس لو یتفکروا فیما مضت من سنن الله علی عباد المقربین o لیعرفوا اسرار الامر فی تلک الایام و لکن احتجبوا عن ذالک بما غلبت علیهم شقوتهم فی هذه الایام القلیل o قل یا قوم خافوا عن الله الذی خلقکم بامره و لا شکروا آیات الله اذا نزلت علیکم بالحق و لا تکونن من المشرکین o قل ان تکفروا بها فبایّ شئ ثبت ایمانکم بمحمد رسول الله من قبل ان انتم من المنصفین o فمن کان علی بینة من الله کمن اعرض و کفر فما لکم یا ملأ المبعدین o اذا فاسمعوا یا قوم ما یذکرکم به هذا العبد و لا تحتجبوا عن الله بارئکم و لا تمسعوا انفسکم عن فضله و رحمته و لا تکونن من الخاسرین o قل الله خالق کلشئ و انه بکلشئ قدیر o قل الله رازق کلشئ و کل الیه الراجعین o قل الله ناصر کلشئ و کل الیه القاصدین o قل الله منزل کلشئ و کل الیه الناظرین o قل بیده ملکوت کلشئ و جبروت الامر و الخلق و انه بکلشئ حکیم o و بیده مقادیر کلشئ یدبر الامر لیف یشاء و ینزل الرحمَة علی من یشآء من خلقه و ان لفعال بکل ما یرید o کذلک القیناک بالحق من ایات الله العزیز الفرید o و ارسلنا الیک هذا القمیص الدری المنیر o لتجد عنه رائحة الحب و تقر عینک و یسر قلبک و تطمئن نفسک تکون علی حب مبین o والروح و النور و التکبیروا لبهاء علیک و علی الذینهم سمعوا ندآء الله عن هذا الشجر المرتفع اناطق العلیم o

هو العزیز

ص80

لوح فارسی

هو العزیز لم یزل نفحات قدس از رضوان عنایت الهی در وزیدن بود و لا یزال روایح عز معنوی از یمین عرش ربانی در هبوب خواهد بود. سحاب جود و کرم آنی از ابلاغ فیوضات منیعه ساکن نکشت و غمام فضل و رحمت آنی از انزال امطار فضلیه نیا شود o بحمدالله شمس عنایت شرق است و بدر مکرمت از افق عزت طالع و لکن نفوس مشغوله و نقوش محدوده ازین رحمت اصلیه و نعمت سرمدیه ممنوع بوده و بحجبات وهمیه و سبحات نلنیه محتجب و محروم خواهند بود معلوم آنجناب بود و خواهد بود چنانچه در جمیع کتب الهیه و صحف متقنه و بانیه من غیر حجاب اینمطلب احلی و مقصود اعلی مذکور و واضح است و هر نفس که بان صبح هدایت و فجر احدیت فائز نشد بمقام قرب و وصل که اصل جنت و اعلی الجنان است فائز کردید و بمقام قاب و قوسین که ورای سدره منتهی است وارد شد و الا در امکنه بعد که اصل نار و حقیقت نفی است ساکن بود و خواهد بود اکر چه در ظاهر بر اکراس رفیعه و اعراش منیعه جالس باشد بلی ان سمآء حقیقت قادر و مقتدر است که جمیع ناس را از شمال بعد و هوی جیین قرب و لقا رساند لو شاء الله لیکون الناس امة واحدة و لکن مقصود صعود انفس طیبه و جواهر مجرده است که بفطرت اصلیه خود بشاطی بحر اعظم وارد شوند تا طالبان جمال ذوالجلال از عاکفان امکنه ضلال و اضلال از یکدیگر مفصول و ممتاز شوند کذلک قدر الامر من قلم عز میر انشاء الله میداریم

بود هر مقصود از افرینش عرفان حق و لقای او بود

ص81

که آنجناب خود را از صهبای رحمت الهی منع نفرمایند و تفکر پاک را باسباب فانیه نیالایند تا از سراب فانی بهجر باقی واصل شوند و همچنین سبب عدم ظهور مظاهر عدل و مطالع فضل باسباب قدرت ظاهریه و غلبه ملکیه همین شئونات فصیل و تمیز بود چه اکر ان جوهر قدم علی ما کان علیه ظاهر شود و تجلی فرماید احدی را مجال انکار و اعراض نماند بلکه جمیع موجودات از مشاهده انوار او منصعق بلکه فانی محض شوند دیکر در اینمقام مقبل الی الله از معرض بالله منفصل نکردد چنانچه در جمیه مظاهر قبل ایمنمطلب وضوح یافته و بسمع عالی رسیده اینست که مشرکین در هر ظهور بدیع و تجلی منیع چون انجمن الایراک و طلعت بیمثال را در لباس ظاهر بلکه مثل سایر ناس مشاهده می­نمودند بدینجهت محتجب کشتند و غفلت نمودند بآن سدره قرب تقرب نمیجستند بلکه درصدد دفع و قلع و قمع مقبلین الی الله برامد چنانچه در این کور ملاحظه شد که این هیج رعاخ کلمان نموده­اند که بقتل و غارت و نفی احبای الهی از بلا و توانند سراج قدرت ربانیرا بیفزد و شمس صمد اینرا ز نور باز دارند غافل از اینکه جمیع این بلاها بمنزله دهن است برای اشتعال این مصباح کذلک بیدل الله ما یشاء و انه علی کلشئ قدیر چنانچه از هجرت این مهاجران باین سست اشتهار و علو این امر جمیع آنکه ارض را احاطه نمود چنانچه جمیع اهل این اطراف مطلع شده­اند و این نصرت را سلطان ادریة بید خود عدا فرمود من دون انکه احدی مطلع شود یا شاعر باشد این امت یعنی این شعر پارسی که میکوید تو کرد بروی اکر جفت و اکر طاق ایده در هر سال سلطنته و قدرت و غلبه سلطان حقیقی را ملاحظه فرماد کوش را از کلمات مظاهر نفی و مطالع قهر پاک و مقدس فرمائید

در عنقریب

ص82

که عنقریب که حق را محیط بر جمیع و غالب بر کل خواهید دید و درون آنرا مفقود و لا شئ محض ملاحظه خواهید فرمود اکرچه بحمدالله حق و مظاهر او همیشه در علو ارتفاع و مستمر امتناع خود بود بلکه علو و مستمر بقول او خلق شد o لو انتم بصبر هذا الغلام تنظرون و دیکر انکه این عبد همیشه در ذکر ان دوست بود و سبقت دوستی انجناب از نظر نرفته و انشاء الله نخواهد رفت بشرطها و شروطها و انا من شروطها و امیدواریم که این ذکر را نسیان مقطوع ننماید و این اثباترا محو از پی نیاید و امید از رب العزة چنان است که در نهایت بعد صوری بمنتهی قرب معنوی فائز باشی چنانچه کل من علی الارض میان انجناب و حضرت مقصود حجاب نشود زیرا که درون این قرب و بعد مذکوره قربی عندالله مذکور است که او را شبهی و ضدی و مثلی در عالم ملکیه که انکه حدود است متصور نه جهدی باید که بالطاف سلطان احدیه باینمقام درائی تا از شجره بعد و اثمار و اوراق او بالمره پاک و مقدس کردی و این قربیست که به بعد تبدیل نشود و بدوام الله باقی خواهد بود و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم مطلبی که این عبدالله وحی الله و بالله از انجناب دارد این است که جناب حاجی میرزا احمد ادخله الله فی ظل عنایة با این عبد هجرت نمود باین سفر کربی همراه بود و منتهای زحمت بر او وارد شده باید انجناب در امور ایشان کمال سعی و اهتمام فرمایند و دولت جناب حاجی آنچه از بقیه تاراج مشرکین مانده همین است که در خدمت انجناب مانده باید انشاء الله بایشان برسانید و انچه از شما

ص 83

براید در امور ایشان تعلل نفرمائید که عندالله ضایع نخواهد شد 152

قانة هو العزیز الغالب القدیر فی الصاد

ذکر الله من ورقة القدس علی شجرة الفردوس فی هذه البقعة المقدسة المنیر o الله لا اله الا هو و ان شجرة البیان اقل شجرة ارتفعت بالحق و نطقت بانی انا الله العزیز الکریم o و بها اشتعلت النار فی الوجود و ظهر جمال المعبود لکل عین بصیره و بها ستر وجه الشرک و طلع جمال التوحید عن مشرق اسم علیم o و بها کسرت الاصنام و استوئ الله علی عرش عز مبین o و بها ظهرت الاسرار و اشرقت الانوار و بذلت الظلمة بهذا الفجر الطالع المنیر o کذلک شهد لسانی و قلبی و عظمی و جسمی و جسدی و هذا القلم الدری الحکیمo قل تالله الحق لن افتح شفتائی بما ظهرت البغضآء فی قلوب المشرکین o و لن یحرک لسانی بما علمنی الله ربی قبل خلق السموات و الارضین o قل انا ما نرید ان نتکلم بکلمة و لکن الروح ینطق فی صدری و یجری من قلمی ما اراد و انه هو فعال لما یرید o اذا انتم یا ملأ الارض لا تنتقموا منی بهذا ثم انصفو فی امری و لا تکونن من الظالمین o و ان کان هذا جرمی و ذنبی و لقد حقت علی کلمة المجرمین o فارحموا یا قومی علی و علی غربتی وضری و ابتلائی بین یدی المنکرین o اتقوا الله و لا تعتدوا عن حدود الله التی امرتم بها فی کتاب الله الملک العزیز العلیم o کذلک نطقت الورقآء من قبل تنطق حنیئذ بایات بندب منیع o لتکمل اممة الله علی الذینهم آمنوا و تتم حجة علی المعرضین o ان یا ورقة الجنة قد حضر بین یدنیا

کتابک

ص84

کتابک و اطلعنا بما فیه و کنا من الشاهدین o و سمعنا ضیجک فی الفراق و بعد الذی اشتعلت نار الاشتیاق فی صدرک و اطلعنا بما فیه منکل آه و حنین o و انک کنت تبکی فی مواقع السرور فکیف فی هذا البلآء الذی اشرق عن افق الله بقضآء عظیم o و انک لو تبکی فی هذا الحزن بدوام الملک و تشقی قمیص الصبر لتکونی علی حق مبین o لان بذلک انشقت ردآء المعظة اندکت جبال الامر و ضجت حورالعین فی غرفات قدس منیر o و لکن ان ترتد البصر الی شطر الصبر هذا خیر لک عندالله ربک الصابر المقتدر القدیرo و ان تریدی ان تطلعی ما ورد علینا بعد هجرتنا عن مدینة الله العزیز الکریم o فاعلمی بانا سافرنا فی اربعة اشهر معلومات الی ان وردنا فی هذا السجن الذی انقطعت عنه ارجل ان صدین o لانه وقع خلف جبال مرفوعة و مداین منیر معدودة و بحر سجوده و خج عمیقo و کنا فیه یکزن و حیرة الی ان یشاء الله و انه هو خیر القاضین و احکم الی آمین o و انک انت ذکری ایا منا ثم حزننا ثم هجرتنا و ما ورد علینا من مؤلاء الظالمین o کذلک القینا علیک ما قضی علینا فی هذا السفر و الهمناک ما هو المستور عن اعین العارفین o ثم ذکری من لدنا کل من کان فی ارضک من الذینهم امنو بالله و اعرضوا فیکل شیطان مرید o و الروح و النور و التکبر و البهآء علیک و علی کل عبد منیب o الی الله الذی خلقه و سوا o و جعله من المهتدین قانة نباء ارض هو العزیز صاد برساند

شهد الله انه لا اله الا هو و ان جمال القدم الذی جاء باسم علی لحق من الحق

ص85

علی الحق و انا کل له عابدون o و له یسجد کل من فی السموات و الارض و کل له ساجدون o قل یا قوم هذا عبدالله و غلامه ثم حجة و بهآئه اتقوا الله ولا تشرکون o کذلک یعظکم الله ان انتم تسمعون 152 هو العزیز حمد خدا را که نسایم قدسی از رضوان قدس معنوی بر جمیع ممکنات مبذول فرمود تا جمیع بصبر سَر و سِر انوار جمال سبحان مشاهده نمایند و لکل من علی الارض از ذکر معبود حقیقی مشغول و ممنوع نشوند. کذلک ینزل بالحق ان انتم تعرفون هو العزیز جمال حقیقی ظاهر ای احباب چشمی نعمت معنوی از سماء قدس الهی نازل کشته ای اصحاب شعوری و ابواب رضوان بدیع مفتوح ای دوستان هوش که شاید از یمن سلطان دو چشم و کوش و قلب از فیوضات روح القدس ممنوع و محروم نمانند کذلک قدر بالفضل لقوم یفقهون 152 هو العزیز القیوم ای دوستان از بوستان نفس و هوی برائید و برضوان حب بهائی بخرامید o از وهم بیرون امده بعرصه یقین قدم کذارید اکرچه عنقریب کل از این ظهور روحانی و طلوع عز سلطان محروم خواهند ماند الا من شاء ربک العزیز العلیم 152

3

3

3 لوح فارسی 1

ق هو العزیز

فسبحانک اللهم یا الهی انت الذی لن یعرفک من احد لان عرفاتک لن یقترن بعرفان ضلتمک و لن توصف بوصف دونک لان وصف ما سواکت مخلوق بامرک و سیجعل بارادتک و اشهد حنیئذ بان منتهی وصف البالغین

و اعلی

ص86

و اعلی عرفان العارفین یرجع الی خلقک الذی خلق بامرک و حدث بارادتک فسبحانک سبحات من ان یصل الیک افئدة عبادک او ان یبلغ الی مقر عزک عقول بریتک و انی فومرنک صبرت متحیرا فی امرک و فیما الممتنی بجودک و فضلک لانی لوابین ما اکرمتنی نعباتیک و احسانک یرفع بذلک ضجیج المغلین و لو لن اذکر ما اعطیتنی باکرامک لاکون کافرا بنعمتک یا من بیدک ملوک ملک العالمین اذا یا الهی سئلک باسمک الاعظم و کلمتک الاقدم الاتربان تطهر قلوب احبائک و عن سبحات الورممی و التقلید لیعرفوک بعیونهم و تیظرون جمالک بابصارهم لعل بقدرون ان تتقهیوا بسدرة قربک التی ما عرفها احد دونک و انک انت المقتدر العزیز الکریم o ثم اسئلک یا الهی بالذی اظهرته و بمن تظهرنه بان تنزل علینا من کل خیر اتمه و من کل فضل اکبرo بان لا تحرمنا عن کل ما عندک و انک انت السلطان القادر القدیر 152 نور الله هو العزیز قل سبحانک اللهم انک اینست سلطان السموات و الارض و خالقهم و علیک جبروت الامر و الخلق و جاعلهم و یدک زمام الموجودات و فی یمینک حقایق الممکنات تعطی من تشآء ما تشآء و تمنیع عن نشآء و تنزیل من سماء التقدیر تدابیر عز احدتیک و من غمام التفضیل لئالی قدس مکرمتک و انک لم تزل کنت قادر المقتدر2 النازل الحاکم العلیم الحکیم o و قد حضر بین یدینا کتابک و اجبناک بهذا الجواب لتقربه عیناک و تفرح بما قدر لک فی الواح قدس حفیظ فاشکر الله بارئک فتوسل بحبله و کن مستقیما علی حب الله و رحمته و ان هذا غیر لک عنکل من فی السموات و الارضین o و الروح علیک و علی انک و علی الذینهم امنوا بالله العزیز العلیم o 152

و لا تزال تکونن سلطانا مبشتهرا لن یمنعکت شئ و لن یهد ک لیزد انک انت العالی المتعالی القادر المقتدر

ص87

علی نور فی الصاد

هو العزیز الباقی شهد الله انه لااله الا هو العزیز المحبوب o له الجود الفضل یعطی من یشاء ما یشاء و انه لهو القادر المقتدر المهیمن القیوم o قل انا آمنا بالذی ظهر اسم علی من لذن سلطان حق محمود o و بالذی یاتی فی المشفات و بالذی یأتی بعده الی آخر الذی لا آمفی له و ما نشهد فی ظهور فی الاظهور الله و فی بطونهم الا بعلونه ان انتم تعرفولناo و کلهم مرایاء الله بحیث لایری فیهم الانفس الله و جمال و عز الله و بهائه لو انتم تعقلون o و ما سوایهم مرایائهم و هم مرایاء و الاولیة ان انتم تفقهون o ما سبقهم امد فی شئ هم یسبقون o قل لن تنتهی مرایاء انقدم و کذلک مرایاء جمالهم لان فیض الله لن ینقطع و هذا صدق غیر مکذوب o و الذی یقول انتهت الظهورات فی ارضک لن تلتفت الیه و کن من الذینهم بصبر الله فی امره ینظرون o قل ان الیه و قالت یدالله مغلولة و کذلک امم العبد قالوا بمثل ما قالوا قل فویل لکم فیما نقولون o انه سبقت رحمه کل شئ و احاط فضله کل من فی السموات و الارض ان انتم تعلمون o ما انقطع فیضه و لن ینقطع بدوام الله المهیمن القیوم o یظهر فی الملک من یشاء و انه ما من اله الا هو و کل عن امره فی هذه الایام لغافلون o الا الذین یشهدون ورقة الفردوس بعیونهم و نغمة الله باذانهم یسمعون o و لن یمنعهم منع مانع و لو کل الناس هم یمنعون و لکن حق للمؤمن بان یفصل بین الحق و الباطل کلما یفصل بین النوره الظلمة بحیث لن یتبع الذین یدعون مالا قدر الله لهم و هم فی هوی انفسهم یسلکون o کذلک ولع دیک القدس و عننت ورقاء العز و نطق هذه اللسان الناطق ان انتم بها تتوجهون o و الروح علیک و علی من توجه الی شطرالله فی هذا الوجه المنیر المحبوب 152

لحن و عیات احوال ازلیها

اخت جناب حاجی سید هو العزیز سرالله العزیز المهیمن القیوم

اسمی

ص88

اسمعی ما یفن جمال الظهور فی هذا الطور علی هذه البقعة المبارکة التی ارتفعت عن عین العرش بانه لا اله الا هو و ان نقطة الاولیة التی فصلت فی الستین انها لکمة الله و سلطانه و حکمة الله و برهانه و امر الله و بهائه و فیها اتحدا لحبیب و المحبوب o و انها لکلمة منها فصلّت الحروفات بقوله کن فیکون o و انتها لنقطة التی منها ظهرت بالحروفات و الکلمات و بها ظهر کل علمی مکنون o و بها الف الکاف بالنون و طلع کل امر صبر من یحتوم و انها لکتاب الله الذی رقم فیه علم ما کان ان انتم تعرفون o و انها لمیزان الله و منکمه و صراط الله امره و به فصل کل موحد عن کل مشرک مرقود o و بقربه ظهر حکم الجنة و من بعده حکم النار ان انتم تعقلون o و بها غنّت الورقاء علی الافنان و ظهرت صوت الرحمن من وراء حجبات الستر و الکتمان بانه لا اله الا هو العزیز المقتدر المهیمن القیوم o و بها بعثت الممکنات و حشر کل من فی السموات و الارض و اخرجت الارض من لئالی غیر مخزون o و انه قدم ظهر علی نطز المجین باسم علی بالحق و جآء بسلطان مشهود o و علی نظر الموحدین بکل الاسمآء ان انتم تفقهون o و علی نظر المقربین قد ظهرت الاسماء و الصفات بامر بین عنده و انه لهو الفرد المتعالی العزیز المحمود o و علی نظری کل و ملک فی خلقه و ان هذا الحلقه ان انتم بصبر الله فیه تنظرون o فو الله ان الورقآء تغن علی غصن من الاغصان بالحان لن یشابه لحن بلحن ان انتم تسمعون o لجن منها یهدی المضلین الی صراط عز ممدود o و یلحن اخری یهدی المؤمنین الی رضوان القدس ثم العاشقین الی جمال المحبوب o و بلحن بنصعق کل من فی السموات

ص89

و الارض بحیث لن یبقی فی الملک احد من ذی حدود و شعور o اذا ینادی لمن الملک و لن یحبه من احد و انه یحبیب بنفسه لنفسه لله الملک المقتدر العزیز السلطان الفرد الواحد الغالب القیوم o کذلک تغن الورقآء علی لحن الامکان علی قدر مقدوره ؟؟؟ o و انک امنت یا امة الله ثم یا امتی فاخرحعی فی نفسک عزا بشری فی ذاتک بما نزل علیک کتاب مرقوم o الذی سطر فیه سرار العلم و الحکمة من قلم الذی منه ظهر حکم الکاف و النون o ثم اعلم بان حضر بین یدینا کتابک و اطلعنا بما فیه و نسئل الله بان یوفقک فی امره و یقربک الی لقائه دیکر رقک خیر الدنیا و الی اخرة و بکل ما انت تحبینه و ترضینه و انه لهو الکریم المعطی الغفور o ایاک یا امة الله ان لا تحزنی فی الدنیا بشئ و توکل فی کل الامور الی الله ربک و ان علیه فلیتوکل المنقطعون o ثم اعلم بانا وردنا فی السجن خلف بحره بوادی و مدن و جبال مرفوع o و بذلک شکرالله و بحمد o و نسجعه و نذکره و نقدسه علی ما نزل علینا من محکم قضائه و سبر جر تقدیر o و بضمه بحوله و قوته و انه یوفی اجور الذینهم صبروا و توکلوا و کانوا الیه یرجعون o و الروح و النور و التکبیر و البهآء علیک و علی من یستأنس بک لحب الله العزیز المحبوب o 152

بسیارتر از بسیار جالب توجه است و جود زنان صاحب رأی و سوال در بین مومنین یابی و ازلی!!

اقا سید علی هو العزیز فی الصّاد

فسبحان الذی نزل الایات بالحق لیکون حجته علی العالمین بینا o و لیظهر بها امر o و سلطانه و هذا ما کان فی ازل الازال و انا کنا بذلک شهیدا o و الذینهم اوتوا بصائر العلم من الله یوقنون بانها نزلت من لدن حکیم خبیرا o و بها فقل الحق

عن الباطل

ص90

عن الباطل و النور عن الظلمة فی زمن قدیما o قل تالله انه بنف لیکون سلطان الممکنات و موجدهم و خالق الموجودات و جاعلهم و لن یحتاج فی اثبات ذلک بشئ دونه ان انتم ستر الامر بصیرا o لانّ امره اظهر من ان یقنع بشئ او یحجب بحجب و هذا؟ عند کل عارف علیما o بل ؟؟؟ و لکن لما کان الناس ضعفآء فی انفسهم و مختلفا فی ادرالهم و عرفانهم لذا یظهر بامر یعجز عنه کل من فی السموات و الارض لیکون الحجة من عنده علی العالمین بلیغا o و ذلک لم یکن الا لاظهار جود علی الممکنات و ابراز فضله علی کل فقیر و غنیا o الا انه تعالن یحتاج بشئ فی اظهار امره و ابراز سلطنة و یشهد بذلک کل فطرة سلیما o قل یا ملأ الارض اما نشهدون کیف ظهر بالحق و استعلی علی الممکنات بسلطان عز منیعا o قل بیع ان لآعداء حباطة عن کل الجهات و الظلمة اخذته عن کل الاشطار مع ذلک یستضیئی بینها کلؤلؤ قدس غیرا o قل تالله ان بیانه لحجة علی اهل السموات و الارض ان کانت اذن الناس سمعیا o قل ان الحجیة تظهر من کل اعماله و افعاله و هذا لحق الذی یعرفه کل منصف امینا o هل یشبه النور بالظلمة او الضل بالحرور او الروح بغیر o فسبحان الله ان هذا الاغفلة عظیما o قل یا ملأ الارض فافتحوا عیونکم و دقوا انظارکم و ظهروا اذانکم لتشهدوا بما شهد الله لکم فی لوح الذی کان عن النظر خفیا o ان یا علی فاشهد علی انه لا اله الا هو و ان معیا لمظهر نفسه و مظهر اسمه و کذلک تدلع دیک العرش بصوت حزنیا o و علم بانا وردنا فی السجن بما اکتسبت ایدی کل خباز تملیاo و انا نشکر الله

کلمه­ای افتاده

ص91

بذلک و نحمده و لن نخاف من احد و لو ینزل علینا البلایا اعظم من کل عظیما o و انک انت یا عبد فاحفظ هذا اللوح ثم اقرئه بصوت ملیحا o لتحدث فی قلبک من هذه النار المشتعلة التی کانت بالسر منیرا o ثم اشکر الله ثم افرح بفرج الله ثم استقم فی حبک رکن فی النظر دقیقا o لا تؤذرنام بصرک و قلبک بید احد فانظر فی کل ما یرد علیک ببصر الذی خلق الله فیک و ان هذا الخیر النصح و کان الله بذلک علیما o لان الا مر کان مستورا من الانظار و ما اطلع به احد و لو کان بالحق قریبا o و انک انت فاخرق حجبات الوهم و التقلید و کن ببصر الروح بصیرا o و لا تلتفت الی الناس لانهم فی علقة من الخلق و کانوا بالعنصر ضعیفا o من لن یرد علی هذا المقام لم یکن علی شئ و لو یدعی فی نفسه کل امر بدیعا o کذلک نلقی علیک الآیات و نذکرک بالحبت و انه یدک علی الامر لتکون فی نفسک موقنا و بالله رضیا o و الروح و البهآء علیک و علی کل قلب رفیعا o 152

جناب باقر هو العزیز الباقی مصباحی فی سفر الخـآء

ان یا باقر اسمع نداء الله عن اولور هذه الورقة المبارکة ثم اتبع بما فیه و لا تکن من تساکنین ان اتق الله ثم بابتغ الفضل من عنده انه یهدیکم الحق و الهدی بهذا الرضوان الابهی ادخلوها بسلام و رحمة عظیم o قل یا قول اتبعوا ما الق الروح الیکم و لا تجعلوا کتاب الله مهجورا بینکم و لا تکونن من الغافلین o قل قدخاب جمال الله عنکم و حال بینکم و بینه حجبات غلیظ o و لذا یختلیفون الناس فی امر الله و یخرجون الشیاطین عن اماکنهم و یفسدون فی امر الله بما استطاعها و یکونن من المفسدین o و انک انت افانصر ربک

بما استطعت

ص92

بما استطعت و لا تتبع سبل هؤلآء و تمسک بعروة ربک و کن من الناصرین o کذلک علمناک سبل القدس و هدیناک مناهج العدل لتشکر الله ربک بلسان طاهر منیع o ان لا تنس فضلی علیک و منبی ایاک ثم توکل فی الامور الی الله العزیز الجمیل o و قد طبع الینا ما مستک الشداید و الصبر فاصبر فی نفسک ولا تجزع فسوف ینصرک الله بنصر قریب o کن مبلغا امر ربک بالحکمة ثم استر من الذینهم کفروا و اعرضوا عن الله العزیز القدیر o ان اشکر یا عبد بما القی الروح علیک من هذه الکلمات الممتنع المنیع 152

جناب محمد جعفر هو العزیز العلیم فی الصّاد

ان یا ایها المومن بالله ان اشهد فی نفسک بانه لا اله الا هو و ان علیا قبل نبیل مظهر ذاته و مظهر امره علی العالمین جمیعا o و به ظهر برهانه و تمت حجته و بلغت کلمة و لاح وجههه و ثبت دلیله لمن فی السموات و الارض و کان الله علی ذلک شهیدا o و به قامت القیامة و جائت الساعة و وضع المیزان ولد تنع الصراط علی امر قد کان فی امر الکتاب علیا o و به بعث کلشئ و حشر کل من علی الارض من کل غنی و فقیرا o قل تالله انه لسلطان الرسل لوحه لامّ الالواح و بحرف منه خلق کلشئ بطراز عز منیرا o و انک انت فند هذا الکتاب بقوة و تمسک بما فیه و لا تخف من احد فتوکل علی الله ربک الرحمن الرحیم o و انه کان علیک سبها o فافتح بصراک و تفکر فیما نزل علیک و فندها بقوة قد کان علی الحق شدیدا o ثم اخرج عن خلف الحجباب ثم اطلع باسم الله عن افق قدس بهیا o ثم انصر ربک بما استطعت و کن علی فطرة سلیما o ثم اعلم ما ناوردما فی السجن بما اکتسبت ایدی الظالمین o ؟؟؟ قضی بالحق علی الواح قدس حفیظ و نشکر الله علی ماورد علینا و نذکره فی کل الایام

ص93

بل فی کل آن دنیا 152

السیّد محمد کاظم هو العزیز القیوم فی الصّاد

ذکر ورقة الفردوس عبد لیکون من الذاکرین o الله الذی خلقه و خلق کل شئ و کل الیه الراجعین o ان یا عبد فاشهد فی ذاتک بما شهد الله لنفسه بنفسه من قبل ان یذکر الاذکار او یجدد الاسما بطراز هیکل بدیع o بانه لا اله الا هو و ان شجرة البیان اول شجرة ظهرت فیه النار و نعلقت بانی انا الله رب العالمین o و انه لسلطان الرسل و ما کان ذکر الآدم والطّین کذلک نلقی علیک من آیات الله الملک العزیز الکریم o لیطمئن بها نفسک بحیث لن یزل قدماک عنکل بعل و حمیر o قل تالله ان البعل یقوم بنفسه و السامری بظهرا طراز عظیم o والعجل ینادی من کل شطر قریب o اذا یا احباء الله فاستفیموا علی الامر و لا تلتفتوا علیهم و لا تکونن من الصاغرین o فاکرعوا من ید الغلام کأوس العذب ثم کادب من هذا السلسبیل الذی بطفح منه خلق کوثر الخلد ثم میاه القدس و التنیمo ثم اقنعو به عمن سواه لانه یکفیکم عنکل العالمین o و الروح و العز و البهآء علیک و علی کل موقن امین o والحمد لله رب العالمین o 152

جناب محمدرضاخان خمین

هذا دائرة الامر یدور به فلک السمآء و هذا حق قد کان فی امر الکتاب من قلم الله مقضیا o و به تحرک افلاک الوجود و یعطی کل ذی حق حقه و کل دنی قدر قدره و کل ذی فضل فضله و انه قد کان علی کل شئ قدیرا o و یقدر مقادیر العز لمن یشآء و یلبس قمیص الحب علی من یشآء و ینزع عمن یشاء و انه بنفسه الحق قد کان علی العالمین محیطا 152

هو الله

ص94

جناب هو الله الابهی باقر

ذکر الله فی شجرة الناد علی بقعة الله لا اله الا هو و انه کان بکل شئ علیما o الذی اظهر علیا قبل محمد و انطقه بایات عز منیعا o و جعله حجة من عنده علی کل مؤمن مزیدا و کل عارف بصیرا o فاستمع یا عبد ما ینادیک الروح فی هذه الشجرة المنبتة المرتفعة المبارکه الازلیة الا بدیة الصمدیة السرمدیة و تقرب بها بیقین بینا o فتوکل علی الله و لا تخف من احد و لا تمنع نفسک عن هذه السدرة التی ینطق فی کل حین و تدعوک برضوان قدس بدیعا o فاقبل البها بتمامک و لا تعقب الذینهم ابتعو کل کفار لئیما o فاستقم علی الامر ثم انصر ربک بما استطعت و لا تنقلب علی عقبیک فتوکل علی الله ربک و کفی الله بنفسه علیک حبیبا o فانقطع عما عندک فتوسل بحبل الذی یستظیئ بین السموات و الارض و استضآء منه کل وجه منیرا o کذلک یعظک الله فی هذا اللیل و ینصحک ینصر حملا o ایاک ان لا تحزن عما ورد علیک و لا تلتفت الی الدنیا و زخر فیها و کن علی فطرة منیعا o و ان تصاعدک الدنیا فی زخرفها لا تفرج بها و ان لن تصاعدک لاتحزن لأنک لن تجد روایح البقا منهما و یشهد بذلک کل افئدة سلیما o و الروح و البهآء علیک و علی الذینهم کانوا منعک فی دین الله جناب سید مهدی خمین مستقیما o 152

هو العزیز الهی تو انی فی فم الثعبان و تشهد کیف یلذ عنی فی کل حین و حان o اما تنصرنی یا الهی بعد الذی تمسکت بذیل عطایاک اما ترحمنی یا محبوبی بعد الذی تشبثت برداء عز افضالک و قضایاک اذا یا الهی فانصرنی بسلطان نصرک ثم احفظنی

ص95

عن هذا البلا یا من بیدک ملکوت الانشا و انت بکلشئ علیم 152

جناب محمد باقر هو العزیز ؟؟؟ فی الصّاد

شهد الله انه لا اله الا هو و ان علیا بسلطان المشیته من عنده ثم ارادته ثم ذکره و جلاله ثم ظهوره و اجلاله ثم بطونه و اسراره و کل بعثوا بامره کلشئ به یخلقون o قل تالله انه لشمس الاحدیة و طراز الازلیة و سازج القدسیه و النقطة الادلیه و نفس الله القائمة علی کل من فی السموات و الارض و سخن نشهد بذلک ان انتم تشهدون o و به معرکت الافلاک و دورت لاادوارد ظهر سرالمکنون o و به تقمص جمل الهویة ردارالغزة و طلع سلطنة الله بقیومیة مشهود o کذلک ینطق الورقآء و یدلع دیک العرش دیغن هذه الشجرة الم تفعة المحمود o ان یا قلم العز ذکر عبد الذی عبد الذی آمن بالله و مظهر نفسه ورد علیه البلایا فی سبیل الله المهیمن القیوم o لیذکر فی نفسه ثم یذکر عبادالله الذینهم صعددا الی الله العزیز المحبوب o ان یا عبد فاشکر الله بارئک بما رزقک الارزق به اکثر العباد من کل عالم معلوم و کل عارف معروف o ثم امزح عن مجبات الستر بحکمة مشهود o ثم انصر ربک بما استطعت و ان هذا الخیر لک عنکل شئ و عن کل مقام ؟؟؟ o فاعلم بان هذا اللوح لنارالله و سراجه قدر ارسلناة انک بشعلة محدود و انک لو تقرئه علی لحن الورقا لتظهر خیک نارالله المشتعلة الموقود o و تحدث منها الحرارة فی قلوب الذین اخذتهم البرودة بما وردت علیهم الاحزان من الذینهم کانوا بربهم ان یشرکون o ان یا عبد تم فی نفسک من هذه المرسلات التی هبت علیک عن هذا الشطر العزیز المرفوع o و بشّر فی نفسک ثم استبشر فی ذاتک بما

مقام المحبوب الموقدة؟

جعلک الله

ص96

جعلک الله عار فابنفشه اظهر لک یا سطر فی الواح عزیکنون o و لا تحزن حما ورد علیک و علی اصفیاء الله فسوف تجد نفسک علی مقام الذی تتحیر عنه افئدة الناس و ان هذا لحق رقم بالحق علی لوح عز مخزون o و کذلک اذکرناک فی هذا اللیل و انزلنا علیک ما یقربک الی الله العزیز الودود o و الروح علیک و علی الذینهم سمعا نفحات الله عن هذه الشجرة الم تفقه التی رفعت بالحق و ینطق بانه لا اله الا هو العزیز المحبوب o 152

محمدکاظم هو العزیز فی الصّاد

فسبحانک یا اللهیفوعرتک ان کبدی تقطعت من هجرک و فراتک و قلبی تشبکت من بعدی عن وصلک و لقائک و اذا یا الهی اسئلک بهذا الاسم الذی اخاطته البلایا بما قضت فی الواح قضائک بان ترسل علی عبادک یا بفتح به عیونهم لیعرفوک عن غیرک و یطّلعون بامرک الخفی الاخفی فی هذا الهیکل الهی الابهی و انک انت المقتدر علی ما تشاء و نکی میر محمد علی فی الصّاد علی کل شیئ قدیر o 152 هو العزیز تلک ورقة القدس فصلت آیاتها بالفطرة الخالص و یلقی الذی اردالهای الا بذکر الله تطمئن القلوبo انه لن یغرب عن بما من شئ و لا نحیفی عن الله ربک من شئ و ما من اله الا هو لله الا مرو الخلق و کلش الیه یرجعونo

ازءله مع¬الله قل سبحان الله امن الله ؟؟؟ هو فکل من فضله یسئلون o و له ملکوت مالک السموات و الارض لا خلق سمات بقوله کن فیکون o قل یا قوم اتقوالله حق تقاته و لا تشرکوا به ولاتم علیکم الله اله آخر و لا تافنذه الهوی لا نفسکم یا من عندها ان انتم تشعرون o انه یکفیکم عن کلشئ و لا یکفی عن الله ربکم من شئ و ان الله یکل یرجعون o و عنده علم کلشئ و علم السموات و الارض

ص97

و یعلم منقلبکم و مثویکم و ما کان الناس فی انفسهم یتخیلون o قل التقوا الله یا قو؟د لا تخولوا وجوکم عن شطر القدس ثم اتبعوا ما یلقی الروح علیکم لعل انتم تقربون بقلوبکم الی شاطی القرب ثم بهذا الجمل انتم توقنون o کذلک یعظکم الورقآء حق الوعظ و یذکرکم احسن الذکران انتم تسمعون o ان یا عبد ذکر نفسک ثم النفس الناس بما علمک الله من فضل ثم اجعل قلبک جرأ تا لیتجع علیه هذا الجمل المشرق المکنون o و لا تحزن فی شئ عما یرد علیک فتوکل علی الله ثم اسع فی مرضاته و لا تکن من الذینهم فی ایام الروح یحزنون o و الرّوح و النور علیک و علی من توجه الی الله المهیمن القیوم 152

قوم؟

کرند

ای بلبلان، ای بلبلان، فصل کل و کلــــزار شد ای عارفان، ای عارفان، نغیب در اظهـــــار شد

ای عاشقان، ای عاشقان، معشوق رخ نمود عیان ای طالبان، ای طالبان، مطلوب در دیدار شد

صبح جمال بر حق رمید، انوار مطلق شد پــدید از جنس تن باید رهید، تار تا در هوا سیار شد

ان دلبر پرده¬نشین، وان خسرو چــــــرخ بــــرین چون یوسف مصری کنون در کوچه و بازار شد

ان غیب در قاف بقا، پوشید بد صــــــد دهرها اینک چو خورشید سما بر دشت و کهسار شد

بازار جمله عاشقان از زلف مشکت تر فـــــــشان وز شکر لعلش عیان، چون دکه عـــــطار شــــد

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

تسبیح زُنّار آمــــــده، تـــــــــــزویر بر باد آمــــــده زاهد ز عشـــق روی او، در کوچــــــه خَمّار شد

تقوی بیک سو شد نهان، سالوس آمد لب گزان تا سرو قدش در جهان چون کبک در رفتار شد

کنز خفی ظاهر شده، سیمرغ جان طایــــر شده کشف همه اسرار شد، خرق همــــــه استار شد

بلبل

ص98

بلبل به شاخ گل پرید، عاشق ببحر دل رسید؛ طوطی بهندستان دوید، اغیار جمله یار شد

ای بلبلان کلزار احدیه، و ای طایران کلستان صمدیه صبح بشارت الهی از افق جان طالع شد و نار هدایت موسوی از سرده عز ربانی لامع کشت و رضوان الهی ببایع اریاحین معنوی تزیین کردیده و شجره حیات قدمی در اعلی الجنان روئیده و نخل قات جانان در ریاضجان چون سرو بوستان قامت کشیده و بلبلان کلستان حقیقی از تابش جمال کل و جوشش خمهای مل در خروشند و عاشقان روی دوست از پرتو طلعتش و نغمات عندلیب کلزار منصعق مدهوشند و صلای سروش حق را در آن فضای جانفزای سینای احدیّه بکوش هوش نیوشند، پس ای طالبان جمال ذوالجلال و ای سالکان طریق سلطان بیمثال کمر همت بربندید که از این فیض کلیه و رحمت منبسطه قسمتی برید و ازین دریای بی¬پایان فضل عمیم سلطان احدیه نصیبی بردارید و بهره ازین خوان نعمت جاوید برید که جمیع آفاق را احاطه نموده و بر کل ذرات وجود بمقتضای عدالت حضرت معبود افاضه کردیده جهدی باید که انشاءالله بعنایت حق در این گلشن قدسی چون اطیار عرشی بر پرید و بر این شاطی بحر اعظم وارد کردید و ازین عین صافی و کوثر باقی بنوشید کل ذلک من فضل الذی کان فی ایام الله مشهودا حرم سلمان و من سماء القدس منزولا o هو العزیز شهدالله انه لااله الا هو له القدرة و البقادله العظمة و البنا وله السلطنة و العی یحیی و یمیت ثم یمیت و یحیی و انه هو العلیم الحکیم o و انه لهو السلطان القادر القدیر o یفعل فی الملک ما اراد بقدرته و یحکم ماشآء بامره و انه لهو الحاکم القادر

ص99

العزیز الکریم o قل اللهم انک انت سلطان البقا و ملک البها و النور فی افق الابهی و الظهور فی جبروت العما تخلق ما تشاء بقدرتک و تحکم ما ترید بارادتک و انک انت الملک المتعالی العزیز الفرد الغالب القادر البالغ العالم العلیم o 152

امّ حرم هو العزیز القیوم سلمان

ان اشهدی یا امة الله کما یشهد لسانی بانه لا اله الا هو العزیز المحبوب o ثم اشهدی بما شهد قلبی بانه لا اله الا هو المهیمن القیوم o ثم اشهدی بما شهد روحی بانه لا اله الا هو العزیز القدوس o ثم اشهدی بما شهد الیه فی قطب البقا بان هذه الشجرة الآلهیه و ان هذا امر الهیته و ان هذا روح صمدیة و ان هذا اسر ربانیته و جوهر ربانیته و صرف کافوریة و سراج لا هوتیة کذلک شهدالله لنا کم شهد ناله و کذلک اذکرنا o بالحسب کما ذکرنا بالوده و انت یا امة الله فاشکر ربک بما نزل علیک هذه الورقة المبارکة لتسری فی نفسک و تکونی من القانتین و الرّوح علیک و علی نساء المؤمنین 152

جناب ؟؟؟ خال

فسبحان الذی له ملک السموات و الارض و انه کان بکشئ علیما و له یسجد کل من فی السموات و العرش و انه کان علاما حکیما o له الجود و الفضل یحیی من یشاء بسلطانه و انه اقتدر قدیرا o له السلطنة و البقاء و العظمة و اسناد الرفعة و البهاء القدرة و الضیاد العزه و البدا یغفر من یشاء و یعذب من یشاء و انه بکلشئ حکیما o قل الله خالق کلشئ و انا کنا بذلک شهیدا o قل الله رازق کلشئ و انا کنا بذلک خبیرا o قل الله محیی کلشئ و جاعله و سلطان کلشئ و خالقه و انه کان علی کشئ محیطا و فیل یا قوم اتقوا الله و آمنو بالذی جائکم بسلطان قد کان علی الحق مبینا o

ایّاکم

ص100

ایّاکم ان لما تستنکفوا عن عبادة ربکم و لا تستکبر و بعد الذی جائکم البرهان عن کل طرف قریبا o و لا تتبعوا ما یأمرکم به هویکم ثم اسرعوا الی شطر عز رفیعا o قل قد مبائتکم الفتنة عنکل الجهات و اخذتکم صواعق الامر عنکل طرف باریعا o اتقوا الله ثم اثبتوا علی الامر ثم استقیموا علی الصراط و لا تکونن فی الملک جبار اشقیا خافوا عن الله و لا تطردوا الذی جائکم بآیات بینات و ما یدعوکم الا بسلطان عظیمه و یذکر کم احسن الذکر کلمة التی کانت عن افق الله لمیعا o و یأمرکم بالبرّ و التقوی و یمنعکم عن البغی و الفحشا و سمیعکم آیات عز بدیعا o یا قوم ان نسیتم معکم الله فی قبل القبل فما فئة الفرقان عنکم ببعیدا o الم یأتکم نبأ الذینهم کانوا من قبل و کفروا بآیات الله و استهزؤ برسله و اخذهم نکال قهر بینا o اتقوا الله ثم تفکروا فیما مفی من قبل لعل تستر شدن و فی هذه الایام التی کانت آیات عن کل الجهات منزولا o قل ان یمنعکم کل من فی السموات و الارض عن ذلک لا تلتفتوا الله ثم اعرضوا عنه و اقبلوا الی جمل قدس جمیلا o ثم اعلم بان حضر بین یدینا، سطر من عندک و بعدنا منه روایج حب منیعا و احبناک هذه الایات التی نزلت بالحق من سماء قدس رفیعا o ثم اعلم باناکنا جبناک من قبل و بخک جنیئذ واردنا لک فی الفردوس مقام عز کریما o و هذا مقام الذی ما سبقه مقام الا ان یشاء الله ربک و رب العالمین جمیعا o و انک انت یا حبیبی فاسمع فی نفسک لتکون ثابتا فی حبک راسخا فی دینک امتمکا بعروه التی کانت علی الحق قویا o کذلک القیناک ماهو

ص101

خیر لک عنکل فی السّموات و الارض ان انت بصبرا لرفع بصیرا o ثم ذکر من لدنا کل من آمن بالله و الیوم الاخر و کان علی الحسب مستقیما و علی الامر مستقیما o ؟؟؟

فی ؟؟؟ الحرم

ان ینا ورقة الفردوس ان اشهدی فی نفسک بانه لااله الاهکو و ان علیاقبل محمد جماله و ستره امره و فضله و رهمته و ذکره و ظهوره و بطونه علی من فی السموات و الارض جمیعا و به رفعت السموات ز دریا و به و ظهرت من الارض کنائز عز دریا و به رفعت الغمام و اشرقت الشمس و لاح قمر الامر عن شرق قدس منیرا o و به جرت الانهار و تموجت البحار و ظهرت النار عن سدرة عز مبینا فانک انت فاشکری الله بما استوی علیک الرّحمن علی سبیل اسمٍ علیا o و انک کنت عرش الله من دون ان یطلع بذلک احد من کل مؤمن فریدا o انک انت عاشرت مع الله ربک و دخلت فیی تکبر الوصال فی ز من قدیما o و اتصل نفسک بنفس الرحمن و اخذتک انوار فجر لقائه و هذا مقام الذی ما فاز به اصد من کای صغیر و کبیرا o و ادرکت القیمه و دخلت علی الجنان بین یدیه و شرفتت بلقاء الله قبل خلق السموات و الارض و هذا ما نزّل من قلم اسم بهیتا o و وقعت عینا کنت علی عین الذی بحرکةٍ منها فدت الممکنات اروامهم و یشهد بانک لوح غز بینا o سمعت لجنات الله بسمعک و کنت فی علی الفردوس مکینا o و کنت مرآت الله بما اشرق علیک شمس الحب علی هیکل عز سوبا o و کنت ممسوماً بربک فی کل بکار و عشیا o مهنیئا لک

یا ورقة

ص102

یا ورقة القا ثم یا ارض الوفا ثم یا مدینة الاعلی فی رفرف قرب اینا o و انک انت اول عرش ظهر فی الابداع بما قدر فی کتابٍ عز حفیظا o و اول ارض نزل علیها سیاه الشوق و سقت من فرات عذب سعینا o و اول رضوان غنت فی عندلیب القدس بآملت التی کانت علی العالمین محیطا o و انک انت اول مقام الذی تجلت علیه شمس القدم و انک ما کنت به علیما o کذلک سبقتک فقد ربک و احاطکت الفضل من لدن عزیز حمید o اکل ذلک ورد علیک عین غفلتک عنه و اذاً لمّا استشعرت فی نفسک و استقبلت الی الله نلقی علیک ما کان مستورا عنک و عنکل ذی بصر بصیرا o کذلک سنخرج کنائز الارض دلئالیها لمن نشادو اما کنا علی کلشئ قدیرا o و لو نشآء النخرج من کل الارض لئالیها و اسرارها و ما کنز فیها و لکن قضی باقضی و کان الحکم بتعضیاء ثم اعلمی بان حضر بین یدینا ما کان و لا لحبک ربک و اجنباک بآیات التّی تذهل صحفوا عقول العقلا ثم عرفان کل عارف علیما o لیطمئن بها قلبک و تسکن بها نفسک و تفرح بفرج عظیما o و انک فاحفظی هذا اللوح ثم اقری رفی کل یومک و لا تلتفتی الی احدو ان یمنعک کل من فی الارض جمیعا o و انک انت خیر نساءِ العالمین ان کنت علی الحب مستقیما o فاقرلی و هذا اللوح علی الحن البدیع بصوت ملیح مبینا o لترفع بذلک اغماتک الی سدرة القدس و تحذبک نفحات الی مطلع قدسٍ و قیا o و الروح و البهآء و التکبیر منک علیک لتکون عضمک علی العالمین الجیلا o السیّد هو العزیز الجرب جناب میرزا آقا 152

ص 103

قد حضر بین یدینا کتابک و قرمناه و انا کنا قارئین o فاشهد فی سرک بانه لا اله الا هو و ان علیا قبل محمد مظهر نفسه و مطلع جماله لمن فی الملک اجمعین o و عزدت الورقا علی نحصن البقا و انار النور فی مصباح قدس منیر o و به ظهرت النار من هذه السدرة المرتفعة المبارکة الا بدیة الاحدیة الکریم o قل تالله لو نزل صرف من البیان علی کل حبل شامخ منیع o و کل رواسی باذهن رفیع لرایته منا شعاخاصفا من سلطنة الله و تلک الامثال نلقیها علیک لتکون من الموقنین o قل عنده علمی الغیب و علم السموات و الارض و علم ما کان و ما یکون ان انتم من العارفین o و له الاسمآء الحسنی و الکلمة العلیا و السلطنة الابهی یسبح له کل من فی السموات و الارضین o اذا فاسع نداء الله عن هذه الشجرة الاحدیة فی هذه البقعة المبارکة من هذا الحمل الاولیه بانه لااله الا هو العزیز العلیم o ثم اقرء ما نزل علیک فی هذا اللوح لان حرفا منه لکان عندالله اعز عن عبادة الثقلین o فسوف تجد اعراض المعرضین عن هذا النور الذی به اشرقت شمس العز عن افق فجر مبین o و لکن انک انت فاصبر فی نفسک و لا تلتفت الی اید و لا تکن من المضطربین o فاستقم کلما امرت بالحق من لدن عزیز قدیر o الی ان تهب روایح العز عن رضوان الله العزیز الحکیم o کذلک القیناک قول الحق و ارسلنا الیک نفحات المسک عن هذا القمیص لتکبر الله ربک فی ایامک و تکون من ارضین o و الروح علیک و علی عباد المخلصین o 152 ثم اعلم بانا سمعنا ما دعوت الله ربک بان بینعک الی الذی لن تنکر آیات الله حین نزولها و تکون لمن الموقنینo فغم ما اردت فی نفسک لان هذا امر اکبر

و اعز

ص104

و اعزّ عندالله ربک لجیث لن یسبقه امر ان انت من الناظرین o و لن یقوم بهه شئ عما خلق بین السموات و الارضین o و انا نسئل الله بان یوفقک علی ذلک یرفعک الی مقام الذی تقرن آیاته عن دونه و یکون فیها لمن الراسخین o و الحمدلله رب العالمین o ثم اعلم بان وصل الینا ورقة التی کانت من اثرالله و ان هذه احب عندی عنکل من فی السموات و الارض و عنکل اکان و ما یکون و نسئل الله بان یجزیک احسن الجزا من عنده و یرفعک الی مقام عز محمود o و یرزقک خیر الدنیا و الاخرة و یبلغک الی مقام الذی ینقطع عنه کل ایدی ممدود o و انک لا تجزن عما مال الله بینا و بینک به سبیل الله و البحر و جبال شامخ مرفوع o و ان کل ذلک یحول بین قلوب الذینهم غفلوا عن ذکر الله و اعرضوا عنه و کفروا بآیاته و کانوا من الذینهم ربهم این یشرکون o و الذین سفت قلوبهم محبب الله لن یحول بینهم و بین بارئهم من شئ و لکن الله یحول بین المرء و قبله اذا شآء و اراد و انه لهو المقتدر

جناب اقا هو العزیز البهاعی اسم و رضا فی الشین ان یا سنان شهد فی نفسک و ذاتک بلسان الذی اودعه الله فیک بانه لااله الاهو و الذی ارسله بآمر علی انه لهو الحق من عند o و لکن الناس اکثرهم لا یشعرون o و منه ظهر ملکوت الاسمآء و الصفات و به ؟؟؟ کل امرٍ محتوم من الله العزیز القیوم o و کل ما یرجع الی الله او نسب الله

ص105

و قد یرجع الی هذ الامی المکنون و به ثبت امرالله و ظهوره و حجة الله و برهانه لمن فی ملکوت الامر و الخلق و هذلک یشهد نفس و قلمی ثم کان ذی علم معلوم o ثم اعلم با الله لریزل کان ظاهراً بین عباکه و مشهودا بین بریته و لکن الناس هم لا یعرفون o لان الناس فی کل ظهور یحتجبون باشارات علامات محدود o التی یمنعهم عن النظر الی دجه الله فی ملهوز اخری ان انتم توقنون o و ذلک حق لا ریب فیه ان انتم بهذا النظ شعلزون o و لا بدلمن اراد معرفة الله و نفسه بان یطهر اذنه عن کل بیان و ذکر و عبارةٍ و عنکل کلمة مذکور o و ینظر الی الله بصبر ناظر و قلب طاهر و اذن سامع و نفس مجذوب o لیعرف به تمبا یظهر من عنده لا بما عن الناس و ان هذا الحق محبوب o لان دونه لم یکن ولیلا علیه یحتجب عنه کل انفس محدود o ثم اعلم بان الله یکن لن یظهر بما عندالناس و لا بکل ما تمسکوا به من الاشارات و العلامات هل یظهر کیف یشاء بامره و انه لهو المختار فی نفسه و کل من جوده یسئلون o کذلک فاعرفاسرار الامر لئلایزل قد ماک عنکل ذکر مردود o و ان ملأ الفرقان لما تمسکوا بما عند هم من الاشارات و الدلالات و العالامات لذا اعترضوا علی الله المهیمن المشهود o و انک انت ذکر نوری القربی بینکم بما اذکر ناک لعل کلهم یتوجهون الی وجه الله الذی ظهر بینهم و یعرفون ما انعمهم الله به و یکونن من الذینهم بنعمة الله ان یشکرون صوانا نسئل الله بان یوفقهم علی ذلک بحبیث لن یبقی منهم الله الا بان یدفعل فی رضوان الله المهیمن القیوم o و بذلک سئلنا الله فی سنین القبل و نسئله

حنیئذٍ

ص 106

حنیئذ و انه لهو المجیب میرزاآقا فی الشین المعطر الباذل الغفور (152) و السلطان العلیم شهدا الله انه لااله الا هو العزة و العظمة و له القدرة و السلطنة و له الرفعة و الهیمنته و له الکبریآء و الغلبة ینصر من یشاء و یمنع ممن یشاء و یعز من یشاء و یذّل من یشاء و یعطی کیف یشاء و انه هو فرد لایعد و عالم لا یعلم و عارف لایعرف و قادر لا یقدر و بالغ لا بیلغ بعرفانه احد لا فی السموات لا فی الارض و لا ما بینهما و لا مادونهما و انه لهو الفرد العزیز السلطان الرؤف o و له یسجد کل من فی السموات و الارض و کل الیه یقلبون o و له القدرة و الاقتدار و له العزه و الاختیار و له الرفعة و الاشتهار یرفع من یشاء بفضله و انه لهو الرفیع الحکیم o ان یا عبد فاستمع ما غنت ورقة القدس علی اشجرة بانه لااله الا هو و ان علیا قبل محمد لسلطان الوجود من الغیب الشهود کل ؟؟؟ بامره و کل بامره یعملون o قل یل قومی اتقوالله و لا تحرفوا کلمات الله و لا تبدلوها بظنوکم و لا تکونن من الذینهم بانوار الله لا یهتدون و فی دین الله هم مختاخون o ثم ارجمعوا یا قومی بعضکم لعلی بعض و لا یفتخر احد علی احد فی شئ کل ذلک حکیم الله قد قضی بالحق فی الواح عز محفوظه و انک انت فاسع فی سبیل ربک ثم النصر امر هولاک بما استطعت و هذا امری علیک و علی الذینهم الی الله یسرعون o قل یا قومی لا تنوا عهدالله و لا تعتدوا عن حدودالله و لا تجاوز اعما مرتمی به فی کتاب قدس مکنون o الذی نزل علی ؟؟؟ بالحق فی یوم الذی اضطربت فیه انفس الخلایق

ص 107

ثم افعدة کل عارف معروف o ثم اعلم ناورد ناثی السجن خلف جبال مرفوساد o و اشتد علینا الامر من کل الجهات و انا نکون بذلک فی شکر محمود o و لشکرالله علی اختم علینا من قضایاء المرم المحتوم o و کلما یظهر من الجیب تالله انه لهو المحبوب کذلک نزلنا علیک الآیات و وحد ثنالک ما ورد علینا لتکون من الذینهم باثرالله هم یفرحون o و الرقع والتکبیر و البهآء علیک و علی کل مسبار شکور (52)

جناب کریم ؟؟؟ فی الشین

شهدالله لذاته بذاته فی عرش عزه و سلطانه بانه لااله الا هوالعزیز الغالب المقتدر الحکیم o و ان نقطة البیان سرّه و شهوده و امره و خطابه و کلمة علی کل من فی السموات و الارضین o قل انه ظهیر بالحق عن مشرق الله العزیز القدیر o و انطق بالحق فی جبروت البقاء ملکوت الانشا بانی انااله لااله انا العزیز الحمید o و به ثبت برهان الله و طلع جمال واتقن کلمة و استعلی امره علی الاولین و الاخرین o کذلک تغن الورقا من آیات جذب منیع o لیثم حجة الله علی کلشئ و لیلة الخلایق اجمعین o ان یا عبد قد حنربیمن بدنیا کتب حدید و دما کان فیها کتابک و بذلک حزنا بما عبدناک من الناسین o فاعلم بانک الشستنا انا ما نسیناک و کنا من الذاکرین o و ارسلنا الیک هذاالوح الذی منه تهب روایح الله علی کل یوسف جمیل o ثم اعلم باناکنا بین العباد کأصد منهم و انت تشهد بذلک و کان الله من در انک شهید o و ما عرفنا احد لانهم کانوا فی محبب و هم عظیم o کان الناس لیس لاحد منهم من بصر لیعرفوا ؟؟؟ القدیم o بعد الذی ظهر بالحق بامر الذی ذلت عنده احناق المتکبرین o و کنا فی هذا التستر الی ان ثم میقات الله علی ما تفعت

من قلمه

ص108

من فلمه و اللوح عز حفیظ o و ادخلونا المشرکون فی هذا السجن الذی لن یرفع الینا خجیج العارفین o فلما ورد نا فیه او اکشفنا الحجبات و اخرق السر بقوة و سلطان مبین o و عماً لهوم و اللذینهم کفروا و اشرکوا بالله العزیز الفرید o ولیتم حجة الله علی خلقه و ولیلة علی برتیه و برهانه علی الخلایق اجمعین o و انک انت فاشد و ظهرک لارتفاع اسم الله و امردو لا تخفف من الله فتوکل علیه فان علیه فلیتوکلن عباده المؤمنین o فان وجدت قلبتا ظاهراً و یصدراً غیراً فالق علیه ما القی الله علیک فی هذا اللوح المبارک البدیع o و الا فاستره من قلبک و کن فی سرّ منیع o و الروح و العز و البها علیک و علی الله الی من فی اتیک ثم بشر من ببشارات ربک و لا تکن من الصابرینo و الحمدلله رب العالمین o 152

جناب ح ابوالحسن ؟؟؟ فی الشّین

سبحان الذی ینزل فی کل مبین ما یطّهر عنه افئدة العارفین o و ینطق فی کل ان بآیات الترتعجز عنها الالمین o و یمنع الطهور فی هذا الطّور علی مقام الذی او اجتمع کل من فی السموات و الارض علی احصار ما نزۀ منه تالله اذا تشهدهم علی عجز مبین o قل یا عبدویلی لکل نسکر اثیم o الذی یسنغ آیات اروفع یسودّ وجعلهه من العل ءیتول عنها و یستکبر علی الله المهیمن العزیز القدیر o قل فو الله ان الفضل قد یظهر بطراز الذی لن یقدر ان یسرء اصلة ان ثم من البالغین o و من الناس من یقول الی آمنت بالله و اباته و اذا تتلی علیه آیات الروح یصر مستکبر أکان لم یسمعها و یحرک اهل مستهزء اولی الله العلی الحکیم o و منهم اذا یسمعون آیات الله تفیض عیونهم من الدمع حبتاً الله الفرد المتعالی العزیز العلیم o قل قوم خافوا عن الله و لا تختلفوا بینکم لهفیرح باذنک قلوب المشکرینo کونوا کنفن و اصلة

ص 109

فی اعلاء الامر ثم یضروا ربکم الرحمن الرحیم o و لو انه لغنی من بضرالسموات و الارض ان انتم من المستبصرین o و یأمر عباد بالنصر لنقطعوا بذلک عن دونه و تیوتبهو الی شعار قدس غیرo و انک انت یا ایهالمومن باللا ذکر العباد بما ذکرتاک به و توکل علی الله کل و کن من المتوکلین o و لا تخف من احد و لا تضطرب من شئ و لو تشهد کل من فی السموات و الارض علی اعراض مبینo فاعلمو بان الله کتب علی نفسه ادیمة بان ینصرالذینهم فسروا ابتغاء لوجهد یقطع دابه الذینهم کفروا و کانوا من المشرکین o فسوف تشهد بغیر ربک بحیث یرفع امره الی مقام الذی یذل عنده اعناق متکبرین o کذلک نذکرک بالحق و نلقی علیک ما یطهر به روحک و یبسط صدرک و تقر منیک لتشکر الله ربک بهذه النعمة التی ما قدرلها من اغناد الی ابدالآبدین o ثم ذکر العباد بان لا یتبعو کاصبحت جاع و کل انت بعید o عن هذا الکوثر الذی ؟؟؟ عن یمین عرش عظیم ثم اعلم ما نادردنا فی یسجن الذی لن یصل الیه الاکل ذی مهبد مستقیم o و بذلک انقطعت عن المیاایدی المقلبین o والمعرضین الآ من شاء ربک القالب القادر العزیز الرحیم o الروح علیک و علی من شکر و مبر دانا ابوالقاسم فی اتشین فی شکر مبین 154

هو العزیز القیوم فاشهید ما عبد بما شهد الله قبل خلق السموات و الارض و قبل ان یخلق ملئکة المسبحین o بانه اله احداً فردا ممحدا الذی یرفعه نصرة المضلبین o و لن بضیره اعراض المعرفین o و بان علیا لبهائه و نوره علی الخلق اجمعین o ایاک ان لا تقعن میثاق الله و کن علی عهد قویم o ثم اشکرالله بارئک بما اذکرک فی هذا السجن البعید o و عرفک نفسه و انزل علیک کتاب کریم o انه نزل بالحق من لدی الله رب العالمین o و الروح و التکبیر و البهاء

علیک

ص 110

علیک عبدالکریمo و علی المخلصین 152

هذا کتاب ینطق بالمنّ و یبشر الناس لی رضوان قدس علیّا o و یقرب المقربین الی ساحة القدس و یبلغهم الی سمآء مفرٍ بهیّا o ثم یذکر الذینهم امنوا بالله و آیاته دوره علیهم من المصایب باستخری عنها و موع کل مؤمن انبیا o قل ان الذی مات منکم امة رفع الی الله و کان الله علی ذلک شهیداo تالله انه رجع الی نقطه الاولی فی مقام عز مکینا o ثم یا احباء الله لا تحزنوا عن ذلک بل فافرحوا بفرح الله ثم توکلوا علیه ثم ارضوا بقضائه اصبروا فی البلآیاء و المحن و کونوا فی الامر رضیّاء کل نفس ذائقة الموت و هذا ما رقم من قلم الله علی لوح عز حفیظا o نسئل الله بان یرفعکم الی مقام الذی لن یأخذکم الحزن من ولرف قریب و بعیدا o و الروح والتکبیر علیکم جمیعاo 52

فی الشین هو العزیز عبد الحمید

فسبحانک اللهم یا الهی سئلک اسمک الذی به ظهر جمالک و طلع برهانک و لاح اسمائک غیبت و رقائک ثم و استرفع اسمک الاعظم و جمالک به الاقدم بان ترفع امرک و تنصر احبائک و تغر احبائک اترزقهمی من اثماء سدرة و عمدانتیک و فواکه قدس شجرة اردانتک و انک انت القادر العزیز القیوم o ثم اخبریا الهی هذا الذی آمن ربک و بایاتک الکبری ثم انصر یا الهی ببدایع نصرک ثم انزل علیهم الصبر فی الذی رفعته الی سمآء تفریدک و افق تجریدک و انک انت العزیز المحبوب

حباب محمّد ؟؟؟ قبل علی

فسبحان اللهم یا الهی تسع ضحجیبی و صریخی فی هذا السّجن الذی کان فی اقصی مملکتک الله

ص111

ارضک بحیث لن یقدر امر ان یقرب سدرة قربک و شجرة و صلک و لکن فوغرتک یا الهی لو تعذبی اشد من ذلک بحبیث تقطع ارکانی بایدی المشرکین من خلقک و عصاة برتیک لیزداد حبتی اباک و ولهی فیک و شوقی الیک لان الذی ذاق حلاوة حبک لن تمنعه البلایا عن باب بدین رحمتک و لا الرزایا عن جوار عز مکرمتک فسبحانک اللهم یا الهی اذالمافتح ابواب فیض فضلک علی عبادک اسئلک باسمک الذی به ظهر الفضل عن مشرق الطافک بان تحفظ هذا العبد الذی حضر فی کل طلوع منه مطلع سلطان (حدیتک ثم انصره یا الهی نبطوت ثم ارزقه ما هو خیر له عن ملکوت ملک السموات و الارض ثم ابثته علی حبک ثم انکشتة امه علی صرا ملک لئلایزل فد ما o عن صراطک لئلا یزل قدمان عن نرخک و انک انت المقتدر العزیز جناب محمد قبلی معجفر الکریمo 52

هو العزیز شهداله فی ذاته لذاته قبل ظهور صفاته و اسمائه فی جبروت نشائه بانه لااله الا هوالفرد العزیز القیوم o و له العزة والسلطان دله العظمة و لا متنان وله القدرة و الامتحان یمتحن من یشاء من خلقه و هوالعزیز المحبوب o هو الذی بغث للرسل بالحق علی نه لااله الا هو و ان علیّا مظهر نفسه لما کان و یکون قل انه الملک و الملوک وراهم المملوک یختص من یشاء برحمة انه لهو الغفور الرؤف و انک انت یا عبد فاشکرالله بما نزل علیک کتاب مرقوم انه نزل بالحق لقوم یفقهونo ثمم ذکر بما فیه لانه یکفیک عندکمی من فی السموات و الارض و یهدیک الی طور الایمن فی هذه بفعة المبارکة المحمود o قل تالله انه لکتال مفصول o فصل

من لدی به

ص112

من لدی الله العزیز القیوم قل ان روح القدس ینطق فی هذا العبدر الهمرد المقتول و یدعوا حبآء الله بما حد و فی البیان و ان هذا لحتم محتوم o قد رقم من اصبع ازغدة علی لوح عز محفوظ o کذلک انزلنا علیک هذااللوح لتضرح به و تکون من الذینهم بنار الله یصطلونo والروح علیک و علی کل عبدٍ صبور 152

مطلع یکسانی است

هو الصمد

جناب ؟؟؟ ابراهیم

ان یا عبد فاشهد فی نفسک ثم فی ذاتک ثم فی روحک بانه لا اله الا هوالفرد الصمد العزیز القیوم o و ان علیّا عبده و بهائه لمن فی السموات و الارض ان انتم تعلمون o قل تالله قد اشرقت الشمس عن هذا الفجر المکنون o و قد مطلع الغلام عن خلفو قد مطلع الغلام عن خلف الحجبات عن هذا الاسم المستور المخزون o کذلک و لع دیکت العرش و غنت الورقا و صاحب عندلیب الفردوس ان انتم تسمعون o و انک انت فاشارالله ربک انزل الیک الآیات بلسان عربی محبوب o لتسر فی نفسک و تفرح فی قلبک و تستبشر بشارت الروح و تکون من الذینهم بآیات الله تددور عیونهم فی احداقها من المشرق خباءالله المهیمن السلطان المقتدر العزیز القدوس کذلک یذکرک ربک فی هذا اللیل لتکون من الذینهم بافوارالله یهتدون o و الروح و النور البها علیک و علی الذینهم علی صراط العز یمترون 152

یستبشرون و اذا انزلت مهیمی آیات الله

شهد الله لا اله الا هو العزیز الکریم o شهد الله لااله الا هوالغالب القدیر o له الجود و الفضل و له الرحمة و العدل و انه بکل شئ محیط o قل هو الذی یحیی

ص113

و یمیت ثم یمیت و یحیی و انه هو باقی لا نفی و ظاهراً لا یخفی و انه علی کلشئ محیط و حکیم o علیم و خبیر o حکیم و قدیر o و لیه خلق السموات و الارض بیبع ما یشاء بامره اقرب من ان یرجع النّور الی المنیر o هذا کتاب من الله العزیز الفرد المتعالی المقدس المتکبر السلطان القادر المقتدر العلیم o الی الذینهم آمنوا بالله و آیاته و رسله و ملئکته و کانوا من المهتدین o ان یا قومی استقیموا علی حب الله و امره و اذا نزل علیک الآیات لا تکونن من المستکبرین 152

هو البهی الابهی فلک الحمد یا الهی علی ما جعلتنی موارد بلائک و مواقع قضات دوردت علی ما وردته علی احد من خلقک بحیث حبلتی تحت ایدی احقر خلقک و اظلم برتیک و ادلی عبادک الذین لن اقدر بذکره اذا یا الهی فاخرجنی بجودکت و فضلت ثم اخلصنی یا الهی عن خمالیئه انک انت علی کلشئ قدیر 52

هوالعزیز القیوم فسبحانک اللهم یا الهی یا الهی و یا سیدی و سیلته ی و یا محبوبی و محبوبه لک المک و الملکوت و لکن اقدرة و العزة و القدر و تستحطی و تمنع لااله الا انت العزیز الغالب القادر العلیمo 152

هو بسلطان شهد الله انه لااله الا هو و ان نقطة البیان عبدوه بهائه ثم عزه و سنائه ثم عظمة و اجلاله ثم رفعته و لقائه ثم رحمته و احسانه ثم کرمه و اعطائه یعطی من یشاء و یمنع عمن یشاء و یعز من یشاء و یذل من یشاء و یغنی من یشاء و یفقر من یشاء دانه لهو العزیز القدیر152

هو العزیز و القیوم تبارک الذی بیده ملکوت ملک السموات و الارض

و انه

ص114

و انه علی کلشئ حکیما o یرفع من یشاء و ینزل ما یشاء و یعطی بمن یشاء و یمنع عن یشاء و ینصر من یشاء و یخذل من یشاء و انه علی کلشئ عزیزاً قیوماً o 152

هو الباقی شهدالله انه لااله الا هو و الن علی قیل محمد لظهوره و بطونه و اسمه و جماله و سره و ضیائه و امره و بلاغه و لعظمة کلامه و حکمة و برهانه و حجة و اظهاره و لکمة و سلطانه و نعمة و احسانه له الامر و الخلق و انه لهو المقتدر القدیر 152

امر ابراهیم الذی هاجر الی الله فسبحانک اللهم یا الهی اسئلک باسمک الذی به رفع کل ظلمة و طلع کل نورو و انا و الوجه فی جبروت الممکنات و اضآء الجمال فی ملکوت الموجودات بان تحفظ و هل ندا اللوح بسلطانک و اقتدارک و انک انت علی کل شئ قادر قدیر 152

فاسمع ما یوحی الیک من هذه الشجرة علی هذه البقعة المبارکة من هذه النار الایدته بانه لااله الا هوالعزیز العلیم o و قد ظهر النوری فی مشکوة اسر علی بالحق و ان هذا لعلی مشهود o قل تالله قد کان مجال الهویة بینکم و انتم له منکرون o الی ان خرج عن بینکم اذا و احسرتا علیکم یا ملأ الغافلین o فسوف تجد اعراض المنکرین o علی هذا النور المحمود o مع الذی جائهم بسلطان الله و حجته و برهان الله و عزته و قدرة الله و عظمة و مع علم ما کان و ما یکون o قل تالله هذا شأن احبائه ان انتم تعرفون o و انک تمسکت بهذه العروة الذری المکنون o ؟؟؟ در جمیع امور متوسل بحق بود و انی غفلت ننمانید در نهایت حفظ و حکمت در کل امور ملحوظ فرمائید و در کمال روح در سبحان بود و جز بحق ناظ نباشید

ص115

که اریاح اختلاف از تمام جهات و در حبوب باید انجناب در هر حال مستقل و ثابت و راسخ باشند و انه یکفیک عن کل من فی السموات و الارض از موقنین از جباب هر کدام که طایف ان حولند تکبیر رسانیده و اهل حرم را از ذکر الله متذکر فرمائید

هو العزیز الباقی الحمید o شهدالله فی نفسه ثم فی ذاته ثم فی مملو o و کبریائه بانی انا القوم لا اله الا انا الهیمن القیوم o و شهدت فی نفسی ثم فی ذاتی ثم فی علوی کبریائه بانه و هو الله لااله الا هوالمهیمن القیوم o کذلک غینت لسان الغیب کلما ثنت لسان الجهر و لکن الناس کلهم لا یعرفون o قل یا قومی تالله ماء راد جمال الله بان یکون بینکم ان انتم تعرفون o قل قد کان سلطان القدیم بینکم و انتم ما عرف قل قد کان سلطان القدیم بینکم و انتم ما عرفتموه ان انتم تقتلون o فسوف یرفع عن بینکم و تبقی الحسرة فی نفوسکم ان انتم تشعرون o و انک انت یا حبیب فاستقر علی حبک بحیث لن یزل قدمک و لو یعترضوا علیک کل عالم معلوم o دع الدنیا و ما فیها فی ظلک و کن فی عصمة محفوظ o ایاک ان لا تحزنک شئ فی الارض فتوکل علی الله العزیز المحبوب o و انه یکفیک بالحق عنکل ما کان و یکون o و قدر لک فی جبروت القرب ما لا یجری علی القلم و هذا من فضل علیک انتم عنایتی لک و انا الفضال العزیز القدوس o و بذلک مننا علیک لتشکرو بک و تکون من الذینهم بانوار الله مهتدون o 152 لکمال الاکمل بکمال الله هو العزیز امکامل العلیم الحکیم ان اشهد فی نفسک بانه لااله الا هوالعزیز المحبوب o و بالذی ارسله لعبده و حبائه

و کل

خطاب کم نظیر و کمیابی است

ص116

و کل خلقوا بامره و کل باسزه یعملون o ان یا عبد اسمع نداء الله عن هذه الورقة المحرکَ علی هذا الغص المبارکة و لا تکن من الذینهم یفقهون o و لا تکن من الذین نقضوا میثاق الله و ظلموا و اظلموا و ما استشعروا فی انفسهم بل اتخذو الله سخر یا فی ظنونهم و کانوا من الذینهم بآیات الله یلعبون o قل ویل لکم و بما اکتبت ایدیکم ستدعون الی عذاب الهون و اذاً انتم لا ترحمون o و ستمضی هذه الا یامر و ما کان الناس به یشتغلون o قل انه لعلیم غیب السموات و الارض ما انتم تسرون او تکتمون o لن یخفی عن الله ربک من شئ یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها ان انتم تعقلون o و لما سبقت رحمة غضبه یسترلمن یشاء و یجهر لمن یشاء و انه لهو العزیز المحبوب o قل یا قوم فارجعوا الی الله ثم استغفروا الیه و لا تتقوا الشیطان فی انفسکم ان انتم تریدون ان تتقون o و لا تکونوا من الذین ما نجد الله منهم من شئ الحبیث لن یجد عند هم لا التصدق و لا الوفاء و لا الثبوت علی احرفسوف یرجعون الی ؟؟؟ نادمون o و لن ؟؟؟ الله و لن یغفرهم ابدا و لو انهم فی النار یضجون o و انک انت یا عبد اتق الله و لا تما شریع الذب تجدا ریاح النفاق من قلوبهم و نفوسهمء تحنب عنهم کن فی عصمة محفوظ o هذا من نصحی علیک و علی الذینهم بما یدعون یعملون o و الریح علیک و علی ضلعک و علی کل جناب محمد فی المدینة من فی بینک علی امة الله المهیمن القیوم 152 هذالکتاب قمر من قلم ایر حکیم o لا ریب انه نزل من لدن عزیز علیم o و قدر منه متقایر فی شئ فی الواقع عز حفیظ o قل یا قوم ان اشهدوا علی انه لااله الا هوالعزیز الکریم o

توانستم خط را بخوانم

ص117

و ان علیا قبل هذه من مظهر چماله و مظهر اجلاله و مخزن علمه و معدن وحیه و مکن امره و کبریائه و نبغ و سلطانه و انه ما من اله الا هو العزیز الغالب الحکیم o 152

حباب هو العزیز القیوم اسید مهدی

اذا کتاب ینطق بالحق و یقی فی القلوب من اسرار الله المهیمن العزیز القدیر o و فیه ینادی الروح بکلمة التی ما سمعها اذن احد و تنفطر عنها السمواتی و الارض الا من شاء ربک العزیز السلطان الباقی الفرد العلیم o قل انّه لینطق بالحق فی جوّ البقا فی هذا المقام الذی نقنلعت عنه ایادی هل السموات و الارضین o الا الذینهم خرجوا عن معجب الاوهامر و تمسکوا بهذا الاامر و الدرن المنیر o

قل تالله ان کتاب المکنون قد ظهر فی هذا الهیکل القدیم o قل قد جائنکم الفتنة یا ملأ الارض عنکل شطر قریب o و قد طلع برهان الله علی مقام الذی انقطعت عنه ایدی العارفین o قل ان الذغبر اتحذوا لانفسهام ولیاً من دون الله اولئک غلبت علیهم شقرتهم و ما کانوا من الهتدین o قل تالله ان الحق تحقیرک سمی کلایحرک الظل سع الشمس و انتم من العارفین o قل ان الروح ینادی فوق راسی هان هذا لهو المقصود قد ظهر برواء قدس کریم o و لن یبقی بینکم الا ایاماً و هذا ما قدر علی الوادع عز حفیظ o قل ان المشرکین لما سرونا فی هذا السجن لذا اظهرنا الوجه بالحق لیشهدوا بانه هو المقتدر علی ما یشاء و انه علی کلشئ قلیلا o و انک انت لا تحزن عن شئ و عمادر و علیک بعدی فاصبر ثم اصطبرد لا تکن من المضعلر بین o کل فاستو انک با کان الامن زفارف الملک و ینبغی لمن سرقها و انک انت کن فی طهر عظیم o قدس نفسک ثم طهر ذاتک ثم نور قلبک عنکلبای ما سوی الله ربک رب الخلایق اجمعین o فاسئل الله بان یرزقک ما ینقطع عنه ایدی السارقین o و لن یتغیر یدو امر الله و لن تقیبه الفنا

و لن عمیه

ص 118

ولن عمیه ایدی المشرکین حکما اعطاک بالحق و امر حبة و ذکره و بهائه ان انت من العارفین o و لقد حضر بین ید نیا کتابک و فیه دعوت الله ربک بربوات المقدسین o فو الله انه عندی لامع عما ظهر علی الارض من لنا القراثمین o و الذی رزقه الله من ذلک لن یحزن عن ؟؟؟ علیه خیر العالمین o و انک انت فاغمض عیناک عما ورد علیک فیوکل علی الله العزیز المنیع o طهر النظر عن سماوات البشر و لا ترتد البصر عن هذا المنظر المنیر o و هذا ما نزل فی سئة القبل من قل القبل من قل ان انت من الشاهدین حاو لوان ما فی بیتی امر بمنزلة نفسی و الذینهم فعلو اذلک کانهم فانوا اسع نفسی و کان الله علی ذلک شمعیه o و لکن انا عفونا عن الذینهم فعلوا ذلک ان لن یرجعوا علی شکی بافعلو و یکونن من التائبین o الی الله الذی عنده حلم السموات و الارض و علم کلشئ لا اله الا هو الغفور الکریم o و لو انّ هذا الفعل بنفسه اعظم خضه اکبر عن خلق السموات و الارض، و لکن انک هو الرحمن الرحیم o یغفر لمن یشا امن فلقه ان یرجعوا الیه و یتوبوا علیه و الا یاخذهم مقرب و انه لهو القهار الشدید o ثم اعلم بان کلما اذکرناه لک هذا مقام ورفرفک الا علی عین بسعموک الی الله الملک العزیز الحکیم o و لکن فی سقام الخلق کن فی نتهی الذمة ؟؟؟ لن یقدر امد ان یذهب منک شیئا کذلک تعظک الووقاء و تعلکت بالعدل لتکون من العالمین o و لا تفش سترک علی اعد و لا تنشر امرک بین الجماد لئلا یطلع علی فاعندک احذ من المذنبین o و هذا من حکم الذی الهمنا o علی قلب محمد رسول الله من قبل و انطفه بلسان عربی مبین o استروبیک وزها بک و مذبرکت عن الذینهم اتخدوا لهم آتهیم و کانوا من الخائنین o ثم اعلم بان المکر مع الماکرین حسنة و کذلک الجندمه

ص 119

مع الخادعین o و انک انت فلخدع مع کل خداع اثیم o فی امکر مع کل المکار لئیم o کل ذلک من شجیته المؤمنین قد القیناک لتکون علی ذکاوه عظیم o ان یا مهدی فاعلم فاعلم بان ما ورد علیک عند ما ورد علی لن یذکر بشئ اذا نبکی عیون اهل الفردوس ثم اضطربت افئدة المقربین صوالله لو یطلع احد علی ما درو علی لیمکن فی العراء و یفّر عن المعاشرین o و لن یستأنس باحد و لن یأکل من شئ الی ان یفدی نفسه فی حبه مذا الجمال المنیر o و کلما ورد علی فی الظاهر لیس عندی شئ حتی اذکره لکم یا معشر المحبین o هل بما ورد علی فی الباطن و هذا مالا یقوم معه اهل السموات و لن بجمیله کارهین فی الملک اجمعان o تالله لن اقدر ان اذکر صرفاً منه و لو اذکر صرفاً منه لتستقول منه السموات و الارضین o اذا فی هذا السجن انادی ربی بان این عناتیک یا ولی المظلومین o و این بدایع رضک یا من بیدک ملکوت مالک العالمین o فوالله قد وقعت فی بئر نفوس الظالمین هو اصبر فی ذلک حکما صبرت من قبل بحول الله و قوته و انه یوفی اجر الصابرین o و اقول الحمد لله اذ هو ربّ العالمین o و مصلین مظلومین o و رحم المضطرین o ثم اعلم بان لیس هذا اول و من نزل علی بیتی و قد نزل من قبل بما اکتسبت ایدی الظالمین o و سینزل علیها من الذّل ما یجری عنه الدموع عن کل بصیر بصبر o کذلک القیناک بما هو المستور فی ربک الغیب و یا اطلع علیه احد الا الله العزیز الحمید o ثم بمعنی ایام و یرفعها امة بالحق و یجعلها علماً فی الملک بجیث یطوف فی هو لمائلا العارفین 152

هو العزیز

در مورد امر حکم باید مقدمات و مقار ناشی نظر داشت الا کافر باش و اکر مباش با این احکام عملی جور نبود.

ص120

از نظر بعضی مضامین تاریخی از احوال ادای این ادرنه بسیار جالتر و خواندنیست.

هو العزیز حق اینست که با؟؟؟ ضر لا نهایه رسیده است فاصبر کما صبرنا در جمیع امور فارغ باشید بعنی ؟؟؟ قلب را ملحوظ فرمائید لا برعه این امر رب دما عند الله احب العظمه و ؟؟؟ اکر از حرکت آن ارض فراغتی دست دهد مختارید و لکن بکمل حفظ بعضی توقیعات نوشته شده بود و سواد بعضی از آن در رساله مخصوص نوشته و ارسال شد اکر بتوانید بجمیع ارض برسانید الیوم امری اعظم ازین امر نبود و نیست و لکن در کمال ستر سوار شود و ارسال کردد که مبادا او در مدینه یشتهار یابد درو آی مدینه از حکام و غیره مطلع شوند با رمی در هر حال مستر محبوبست الاّ عن الذینهم بانوار و الله هم مهتدون و توفیقات بعد از ورود مسلمان نوشته شد و ارسال شد بهر نحو که مصلحت دانند معمول دارند و اکر خود انجناب بستر تشریف میبرید سواد رساله با آنجناب باشد که شاید ؟؟؟ برخیزد و رایحه السرا استشمام نماید و الا الا فریدالله تفصیل ما یشاء بحکم بایزید از قرار معلوم احدی با شما بصدق حرکت نکرده و بهی لهو ای خود سالک بوده­اند از امن کان عن خلوة مستلقمی باری جمیع عندالله مشهود بود و خواهد بود همچو پیغمبران نباشید بسیار حیرت دارم که به ذکر نمایم در همه حال تو کل مستحق از همه محبوبتر است الا الی الله تصسیر الامور بجناب و جناء ریزد را همچنین در ارض­ها و غیره اکر برسد محبوبست البته خود را از معاشرت بعضی ناس معذول نمائید اصلح است

ص121

و عندالله احب در نهایت حکمت رفتار نمائید آنچه مقدر شده امضا خواهد یافت سواد توفیغ عاجی کمال در اجزاء مذکوره هست باد برسانید ایک ان لا تحزن عن شئ فتوکل علی الله المهیمن القیومی. آنچه از قبل ارسال شد و این لوح درست ملاحظه نمایید و معمول دارید این عبد کمال تحیر را از جمیع امور محدثه وصال نمود و در این سجن ساکن شده لعل الله یحدث بذلک امرا فرستادن رساله را موقوف داشتم نظر بامر محدث در این ساعت و برای حاجی کمال توقیع علیحده ارسال شد مخصوص متولی باشی هم توقیعی ارسال شد اکر مطمئن بشوید که نزد احدی ذکر نمیکند یا بر او بخوانید و اصل را داشته باشید اکر در آن ارض ذکر شود نزد حکام که نوشته ازین ارض ارسال میشود کمال ضر باین عبد همجون راجع می¬شود سلمان تفصیل این محل را ذکر می­نماید در جمیع احوال ستر کبری الیوم محبوبست و توقیعی ملا زین¬العابدین و بعضی از اهل صاد نوشته شد و خود سلمان میرساند در همچنان بکلمه فتح و لکن توقیعی بملارضا نوشته شده در بسته شما است بید هر کس مصلحت دانند برسانید مناجاتی مخصوص انجناب ارسال شد و لکن چون ذکر بعضی احباب در فراق صعود الی الله نموده­اند شده لهذا اسوار آن منع یکدایزه ؟؟؟ محمدرضا برسانید جمیع احبابرا ذکر منیع برسانید و از برای جمیع مخصوص ذکری نازل ولی بعضی سواد شد فرستادیم و بعضی سوادان تمام نشد لهذا بعد ارسال میشود میرزا اقاجان شها است از عهده برنیامد سلمان

اولوا له واترچانی!

تفصیل انرا

ص122

تفصیل انرا ذکر جناب سید مهدی فی المدینة مینماید هو العزیز فسبحانک اللهم یا الهی اشهد حنیشذ بوحدانیتک و سلطان فردانیتک و بانک انت الذی لم تزل کنت بلا ذکر شئ سعک لا تزال تکون کما کنت فی عز جلالک و اجلالک لا اله الا انت العزیز الغالب العلیم الحکیم فسبحانک یا الهی کیف اذکر بین یدیک ما ورد علی فی تلک الایام بحیث ما ورد علی احدٍ من قبل و انک علی انک بعلیم خبیر o انت الذی یا الهی افیت حبی فی صدور اولئک و احبائی من قبل ان یعرفونی او یفطلعوا بامرک فی نفسی ثم بعد ذلک ابتلیتهم بالفراق بما اشرق حکم الفصل بعد الوصل عن افق العلاق و بذلک امترق قلبی و قلوبهم علی مقام الذی خرجوا عن دیارهم شوق للقائک و طلبتا لوصالک و بعضهم ماتوا فی الغربة و ما وصلوا الی معین وصلک و کوثر فضلک و منهم نشتنوا فی البلاد و لن معرف احد بما ورد علیهم و جعری بهم و ما هب علیهم اریافع لواسل عن شطر لقاوک و ما اشرقت لهم شمس الفضل من افق ممالک فیاo آ o یا الهی عن ضجیجهم فی فراتک ؟؟؟ من بعدهم من وصالک و لو انهم یا محبوبی منالفوا فی امرک یخبره بهم عن مدنیتک و لکن فو عزتک ما اخرجهم الا بند به شوقک و وله جنک الذی برشح منه بتخذب المکنات الی مقعد قدس سلطان وحدانیتک و تقلب الموهبات الی و زوة عز علیک فردانیتک فو عزتک یا سیدی در قبال لو تجری عن عیون کل من فی السموات و الارض عیون الدمع من دول الذی لا اول له الی آخر الذی لا آهز له لحسرتهم فی ئنبدک و اضطرار بهم من هجرک فو عزتک لقلیل قلیل و انک قار کنت بانه انک لشهید و خبیر o و منهم یا الهی ما خرجوا فقهن فتک بما نهیتم من مبرم امرک و لغذتهم ما را الفراق الی مقام الذی ندو انفسهم لآنک و رجعت

ص123

ارواحهم الیک فی افق الاعلی و الرفیق الابهی اذاً یا الهی فاتبعت بسلطانک ارواحهم بطراز الذی یظهر منهم انوار عز احدتیک و ظهورات قدس فردانتیک ثم النشیر یا الهی آثارهم فی محالک عز صمدانتیک و عوالم قدس فردانیتک ثم اجعلهم یا الهی باقیا ببقائک و ناظرا الی جمالک و واقفا باسرارک و مهیمن علی خلقک و برتیک ثم اجعلهم یا الهی متصلاً بسلطان وصلک و ملیک لقائک بحیث لن تحول وجوههم عن وجهک فی ازل الازال و انک انت ذو الجلال و الاجلال o و انک انت العزیز الکریم o فسبحانک یا الهی فوعزتک قد بمغ بلایائی الی مقام الذی انقطع عنه الاوطة و الاذکار بحیث لن اقدر ان احصیها فی مملکتک او اذکرنا فی ساعة عز احدتیک ءاذکر یا الهی هجری و غربتی او حزّی و امنطر باری او ابتلا الی بین یدی الاعداء و التقاری بین یدی الا شقیلا و ورودی فی هذا السجن الکبری او اذکر ما ورد علی احبتک فی سبیلک و علی برتیک فی سبیل رفصاتک او اذکر یا الهی ما ورد علی بعد خروجی لمن مدنیتک و علی بیتی التی فیها رفع ذکرک و اعلام هداتیک و انوار عز احدتیک و جعلتها قلما فی مملکتک الاهل محتک و ذخرا البریتک من اهل صفوتک اختصصتها بین بقاع الارض لارتفاع ذکرک و اعلاء امرک بحیث دخلوا فیها عصا o خلقک و طغاة عبادک و فازوا؟ فیها ما فیها و بذلک استکبروا علیک و کسروا حرمتک و هتکوا بین الاعدا عزتک فو عزتک یا الهی قد بمغوا فی الطغیان الی ذروة العصیان و افذتهم الغفلة بشان الذی ظنوابانک کنت غافلاً عنهم عن افعالهم بعد الذی کنت علمابهم و بافعالهم فو عزتک یا الهی ما اغفلهم عن مملکت الاشنئونات عز ستارتیک و برحذات قدس

مصدر مجهول غار را در هیچ لغتنامه­ای نیافتم

صنعت مونث برای سجن؟

وها عینک

ص124

و ها بیتک اذّایا الهی فاغفر جریراتهم خطیئاتهم ان یرجعوا الیک و تیوبوا علیک لایعلن خلق المون و لا یشعرون o و لو ان عصیانهم یا الهی اعظم عن خلق السموات و الارض و لکن عفوک اعظم من کل شئ ثم انزل علیهم یا الهی یا یعطهر به قلوبهم و نفوسهم ثم ذکرهم یا الهی ایّامی لقابک ثم اللهم ما منعیهم عتکل ما لا بلیق لحشرتک و لا ینبغی بسلطان و انک انت المقتدر العزیز السلطان الحاکم القادر العزیز الرفیع المدک المهیمن الغالب الطالب سمیع العلیم الخبیر o ثم اسئلک یا الهی بارلهی اظهرته من قبل و تظهر نه یوم القیامة بان نقلب هذا الیل بانوار صبح لقائک و هذا الظلمة بضیاء فجر ممالک ثم انصر یا الهی من ینصرک بنفسه و یتبعک فی امرک لویحالفه کل من فی السموات و الارضین والحمدلله رب العالمین 152

میرزا هادی ؟؟؟ فی المدینة

ان یا اسم الها فاستمع، نیادی المناد فی الشجرة بانه لااله الا هو و ان علینا قبل و مظهر سمائه و فی ملکوت البقاء مطلع صفاته فی جبروت العما و کل نلقوا باصر فیکل بامره یعلمون o له الجود الغفار یختص من یشاء برحمة و ینزل الرحمة کیف بشاء لقوم یعلمون o قل انه لسلطان الممکنات و تالله لسلطان انکتب و کل دخلوا فی ظله و کل له ساجدون o و من دخل فی ظله فقد بلغ اله فی یقوالتصدی و ان هذا الفضل علی الخلایق ان انتم تفقهون o قل انه لمیزان الله بین نطقه و به ظهر کل قسمطاس موزون o و انه لحجة الله برهانه و دلیله و سلطانه بین بریته ان انتم تعرفون o و به ظهرت اسرار ماکان و مایکون و به اخرجت الاونس لئالیها و بعث کلشئ بقوله کن فیکونo و به قدر مقادیر کل شئ و حد و تفصیل القضا علی لوح عز محفوظ o کذلک القیناک و الهمناک

ص 125

و علمناک و انزلنا علیک انزل من لدی الله المهیمن القیوم o لتشکرالله ربک فی قلبک و تذکره فی کل الاحیان و تکون علی مقام محمود o ثم اعلم بان البقرین قد اعتدا علی الله فی زین الاسیان و هذین الطرازین القدمین فی الکلمتین الاعینین و خاشانی انفسها فی می غفلتهما عن یدستنین السرین فی هذا النور المشرق عن هذین الافقین o تالله هذا الجمال الظاهر فز هذین الرمزین المسترین المجللین فی العالمین o و هذا السرّ المقنع فی النقابین و اتبعا المغرین بالنفین o بعد الذی حرمنا تقربهما الی البعلین فی الهکلین اذا فانظر الی السرّ من هذا العضف المطالع. الظاهر عن المشرقین o و الناطق فی الطورین علی بینته النارین o و ینطق بالکلمتین الاکملین من قطب السائین o قل تالله انه لهو النور لظاهر فی الشمسین البارغتین فی الرکنین o بعد طی المقایان لیظهر بذلک تغنیات الروح علی العمنینo لتعرف حکم الخباثة فی النفسین الابعدین o و کذلک رکنا مجبات السترا قل من ان یلتنبت اهدالا الذینهم بصبرانیه ینظرونo قل تالله هذه الحمامة تنعلق علی اللخین o فی رضوان القدس علی السرین من اذین المتصین o و نشهد بانه لااله الا هو المقتدر العزیز المهیمن المستالی المحبوب o و الروح و البهاء علیک علی الذین الی معارج الفرهم یعرجون o 152

معنی این تثنیه­ها چیست؟ ادامه دارد همه را علامت نگذاشتم

سلمان ؟؟؟

ان یا سلمان ان رایت الجواد ف

انشر هذا اللوح بین یدیه لیخد منه رایحة الله المهیمن القیوم o تلک الایام التی اخذت النفوس زکام الخفلة وجعوا علی ما هم علیه و هم فیئذیتون o و ان وجدته فی هیکله الا ولی قل ان حرف القاف و الفاء بزیادة الالف علیه قدکان فی ستران تکون مستقیما فاجز و عنه بقدرة من لدنا و سلطان من عندنا و انا لعزیز المحبوب o

و ان ما وجدته

ص 126

و ان ما وجدته فی هیکله الاولی تفحص تعلی تجده فی قمیصه الاخصری o ان راسته و عرفة فافعل ما امرناک به والا فاحفظ هذا اللوح لیخرج الله لعباد ما کنز فیه و انه لهو الکریم الغفور o هو العزیز از تاخیر امور دلتنک مباش لکل امر قدر و عن من لدن مقدر قدیر انشاءالله دلرا از ریب طاهر مفجه بتوکل تمام عازم شوید و الله حیر حافظ و رمو ارحم الراحمین و بعد اکر جنات میرزا جواد را ملاقات نمودی آنوجه مذکور را باو برسان و الاحرم برسان جناب سیدمهدی و غیره را از کلیه و جزیه امور مطلع نمائید هذا الوح نزل لاول من قصد الی حرم الله جل مبلاله ان یا سلمان عظم الله امرک و قبل طاعتک بماسافرت الی الله مرة اجب مرة و هاجر الی الله و انعبت فی السبیل بحیث اخذک تعراتسیف؟ و برداشتاحتی و خصلت فی هذا السجن البعید o و ما منعک طول الستیل و لا فقدان الدین فهنسئا لک بما سبقک الفضل و احاطتکی الرحمة و دخلت بقعة القبول و مقام الوصول اذا فاشکرالله با ربک بما ایدک علی ذلک و مذقک من حبّه و حبّب اولیائه و بلغک الی مقام الذی اضقلع عنه ایدی الذینهم اعرضو و کفرو او اشرکو افوالله قد ذکر اسمک فی المبلأ الاعلی و ارفرف القصوی عند شجرة القادان اهل الجبروت و سکان الملک و الملکوت یعرفونک بمثل بالیرفونک و هل الارض هل از ید من ذلک اذاً فاجهد فی نفسک بان تکون مستقیما فی حبک مولاک و لئلا تنقطع عنک هذه الدولة الباقیة الاحدیة الا بدیة السر مدیة تخبت یا عبد عن جنیک و تقرب بحسب الله بک و لا تحزن عماورد علیک فی سبل بارئک و غمایر و علیک فی حب مولاک و ان الله منقلبک و مشواک ولا

الصیف؟

ص127

یضیع عنده عمل عامل و لاءجعر آجر و لا صدق صادق و لا هجو مها جردلا سلوک سالک و لایقین موقن و الیه یصیعدا الکلم الطیب و العمل الخالص کذلک لقیناک من حکمة الله الذی اتقن کلشئ بسلطانه و قدر فیه من حکم بالغة لتشکر o فی ایامک و تکونن منن الذینهم شکروا فازو اوصبروا و لا قود طلبؤ بلغوا و قصدوا و وجدوا و اما ما سئلت فی آیة الغلبة فاعلم بان الله ربک لم تزل کان غالباً قائماً مقتدرا و لا تزال یکون قادر امهیمناً محیطا لن یعجزه شئ و لم یمیغه امرً و لن یُعد کان و یکون فی علو الغلبة و القدرة و الجلال و فی سموا العزة و العظمة و الاستقلال و انک کلما سبعت و عرفت فی ذکرا الغلبة هذاشان یرجع لعبادی فسوف تریهم یغلبون کماهم الیوم یغلبون o اما رایت و سمعت کیف سافر هذا العبد فی سفره و هجرته بقدرة عظیم و سلطان بین o بجیث خضعت له الاعناق من کل ذی شوکة عظیم o و ذلت له الرقاب من کل متکبر کبیر o مع الذی کان الکل اعدائنا بجیث اعرضوا و اعترضوا علینا و استکبروا علی الله فینا کذلک فاعرف قدرة الله و غلبته و سلطنة و بهائه قل ذوالله من ندا السفر استعلی امر الله فسوف تجدالمعرضین o تحت اقدام المؤمنین o کذلک القیناک لتکون من الموقنین و مع کل ذلک فوالله یا سلمان انا نصالح مع اهل البیان بانّهم ان لن یحبوّنی لن یبغضونی فوالله ستجد عراضهم عن هذا النور الذی اشرق عن الآفاق بوجه منیر و برهان قعیر و حجة عظیم o و الرّوح و النور و البهاء علیک و علی الذینهم عرفوا اسرار الامر عن هذا الشطر المنیع 152

در مجموع افت و خیز و اوج و حصیض­ها شنیدنی است

هو العز

ص128

نمیدان هوالعز یا "هو العزیز" یا "هو المعز"

هو العز اللهم یا الهی و سیدی تری ما تری و تشهد ما تشهد و تنظر یا محبوبی کیف ابتلیت بین ایادی خاقک بحبب وقعت فی هذا البرء الذی لم یکن له من اول و لامن اخرو کان قدامی ثعبان القهر و فتح فمهیبلعی و عن ورانی غضنفر الخضبت ویریدون شقنی و عن فوقی یا محبوبی سحاب المقضجا و یمیطر علی المطار البلا و عن تحتی نصبت ریاح الشقا لیجرح اعضائی و بدنی اذا یا الهی مع هذه البلایاء اشکرک بلسان تری وجهری و ظاهری و باطنی و اقول این عنابتک الخفیته و این الطاقک المنیعة یا متصوری و مقدری فسبحانک یا مقصودی و مقدری فسبحان یا مقصودی ان لن تدفع سر هذه البلآیاء الواردة لا تقطع عن قلبی لذایذ و حین البدیعة و ان لن ترفع2 عن فمر نغمات عز و جل انتیک من اخران التی حاطتنی عن مظاهر نفیک و مطالع قهرک و لن یحرک بشفتائی من همومر التی اخذتنی عن شطر تقدیرک و بلغت یا الهی فی الهم الی مقام الذی بیکی اسرّاح عماد دو تجاهن طغاة خلقک و عصاة بربک فسبحانک یا محبوبی فاسمع ضحیح هذا المضطر فی هذا السجن الکبری یا من بیدک ملکوت العز و البقا و فی یمینک سلطان الامر و القضا تفعل بقدرتک ما تشاء و تححمی بمشیتک با تریده ذو جمالک یا اولی و اخری قد مضت ایام عدیدة و لیالی معلومة و انی ما اخرجت عن بیت الحزن لملاقات اجتک بعد الذی کنت مشتاقا لا قائهم لا نظر عن وجوههم انوار عز احدتیک و استأنس بلقائهم بما تهب من قلوبهم اریاح عز حبک و محبتک اذاً یا الهی لاتأخذنی بهذا الخطأ العظم و لا تدعنی فی هذه الی التیامن بیدک جبروت العز فی خیرف الابهی و انت تعلم یا الهی لم یکن

2 من هذه الرزایاد النازلة لا تسدوعن وجهی نفحات فیه سکت المنیعه فسبحانک یا الهی فو عزنک لن ترفع

ص129

هذا الاستکباری علیهم و لا لاستغناله عنهم و لکن یا محبوبی اخاف بان یحزنوا من حزنی و یکدرو ابکدورتی لذا حفظت نفس عن لقائهم و سترت وجهی عن انطارهم و اسئلک یا الهی باسمک الذی به ظهرت شمس ممالک و قمر اجلالک و به ارتفعت سموات عز قدس فرد انتیک من هذه الکلمة الذی بها ظهرت نغمات سلطان عز و هابیتک و به دخلت کل الوجود فی سراوق وحدانیتک و به اقتردا و اعترفوا العباد بما انت نادیتهم فی عرض عظمتک بان ستجعل الذینهم تمسکوبک و بذیل رداء اعطوفتک من الذین تیشرفون فی کل مبین بلقائک و یسمعون نغماتک و یستخدمون بخدمتک و قائمون علی امرک اینظرون بوجهک و انک انت المقتدر العالم العلیم o ثم اسئلک یا الهی بهذا الاسم المحزون و بهذه الکلمة المکنون بان نعبل عن عیدک الذی هاجر الیک و ورد علیک طواف جومر قدسک مرة بعد مرة لیقضی عنه ما کفله من احبائک و انک انت القاضی المعطی الحکیم o ثم ؟؟؟ الی مقام الذی فیه یرفع صلوتک من ازل لاآزال و لن ینقطع فی ابدآلاباد لا سترفاع هذه الصلوة التی ما اطفع به احد من خلقک ثم اقبل یا الهی عن هولآء جرحنین العاشقین فی بعدک و فراقک داجرالواصلین فی قربک لقائک ثم انزل یا الهی علی مقرب احبائک ما یحبوابه عبدک الذی ستمی بالسلمان و یکرموه باکرامک و یتوقهوا الیه بفضلک بجیث لن یمنعوا عنه باعطیتهم بحببک علی ما استطاعوا به و انک انت المقتدر علی نشاء و انک انت العزیز العالی الکریم o و الحمد لله ربّ العالمین

جناب جواد هو العزیز فی المدینة

ان یا جواد

ص130

ان یا جواد فاسمع ما ینادیک الله من هذا المقام الاعلم o قل بالله ان الروح قد ظهر من هذا المنظر الاکبر o و انشقت السماء و جاء الله بسلطان مشتهر o و بذلک کسفت الشمس و انشق القمر o و کل فی فتنته مستمر o و انک انت ذکر الناس هذا الطراز الاظهر o بان لا یتبعو الشیطان فی انفسهم فتبعوا هذا الامر المسطر المستتر o قل تالله ان الا مرقدا شرق من هذا الفجر اقرب من لمح البصر o و لا الحدیناص و لا مفر o الا بان یدخلو فی هذا الرضوان الاطهر الانواره و ان شجرة الطور تنطق بالحق فی هذا المقرo و یدعوا الفنل این المستتر کلم یا اولی البصر o و انا منعناک من قبل بالذکر- فی هذه الکل الاکبر o اذا اوناک لتذکر الناس بما یتبرن و ان هذه الفضل الله لکل ذی نظر o و قهر الله لمن اعرض و کفر o قل ان هذا الامر الذی کان اوای و اخر o و یفرمنه کل هجج و حمر o و الروح تمیک و علی من اقرته انشاء الله در کمل فرح و سرور و بهجت بود و از ذکر درک مشهود مستور غیر معروف غفلت میفرمائید و اهبابرا متذکر شوید چیز ناقبلی بسلمان تاکید رفت که خدمت شما بدهد و الله معطی ما یشاء و انه لهو المکرمی من حبه و از لهو الکریم جناب میرزا آقا ؟؟؟ فی المدینة

ظاهرا دنباله لوح بالای صفحه است و مخاطب میان جواد

فسبحان الذی ینزل الآیات بدئی علی لحن تجذب جنبه المقربین جمیعا o قدر فیها مقاومة کلشئ علی امر یعجر عنه کل من فی السموات و الارض کذلک کان الامر حنیئذ من قلم السنا علی لومع البقا بالعز سطورا o ان الذینهم صعدوا الی الله و اعرضوا عن الملک و شربوا عن بحرالحیوان اولئک یعرفون نغمات الفردوس و یشهدون بان کل ذلک تنزیلا من لدن مقتدر قیوما o اولئک الذین تجد الانوار و من وجوههم و تسمع ذکرالله

ص 131

من قلوبهم و هم کانوا فی هولآء الرّوح من نغمات الله مجذوبا o و یکرعون من کاس الممال و یحرکون علی اسم الله و یشربن عن خمر کان من غمام العلم منزولاد کذلک نقص علیک من قصص الحق و نلقی علیک من نغمات الفردوس یحذبک فی نفسک یقلبک الی شاطی البقا فرسرادق الا علی و یرفعک الی سقام کان عن العرفان مرفوعا o ان یا حبیب فاسمع ما یقولون المکذبون باناما بخدمن تلک النغمات من روح قل ویل لکم و بما زین الشیطان اعمالکم فی انفسکم فان روح الحیوان من هذا الرضوان قد کانت علی العالمین مرسولا o قل انا لماتا وجدنا فی الملک احدنا استر نا جمال الهویة فی و بز من الابک لئلا تعرفونی فلما اعرضتم باخلال صدورکم اظهر نا الوجه عن خلف سراوق النور و قدرنا الامر فی لوح کان عن الانطاز محفوظا o قل اذاً فالقوا حبل سحرکم و عدنی ظنونکم لتسلقف هذا الثّعبان باذن الرّحمن لیکون قدرة الله علی العالمین بمثل هذا الشمس فی وسط السماء مشهودا o قل انا امسکنا قلم القدرة لئلا یحرک علی اللوح فلما و عبدنا روایح النفاق عنکم حرکنا o اقلا عما یحزک البعوفته جنامها لتشهدون و تمومبات هذا البحر و لعل یحدث فی قلوبکم مشائل الحب و تکونن کملیر النّار حول السراج باذن الله مطیورا o قل یا قوی خافوا عن الله و لا تفتروا بعبد o ثم ارحموا علی انفسکم و لا تحرموا ارواحکم عن نسمات التی کانت عن یمین القدس تفهمبوبا o ستغنی الدنیا و ماینلبت علیها و معزست فیها و ترجعون الی مقر الذی فیه کان میزان الله با یدی القدرة منصوبا o و به یوزن کل الاعمال من کل نفسٍ فی یوم الذی فیه تستشرق شمس العدل من شطرالقضا و یأتی الله بامر کان علی الادراک مقطعوعاo اسمعوا یا ملأ الارض قولی و لا تشتغلوا

بمالاینفعکم

ص132

بما لا ینفعکم فی الحیوة الباطلة و لا تحزنوا عمافات عنکم من الزخارف و کونوا فی هوآء الا نقطع بجناحین التسلیم مطیورا o و انک ذکر الناس بما القیناک و لا تنس عهدالله فی نفسک فتمسک بعصمة و ان هذا اخیرلک عما فی الملک مجموعا o کذلک تعلمک بالفضل و نلقی علیک مارمو احبّ عندالله عنکل حکمة مذکورا o والرّوح علیک و علی کل ثابت فی عنه مولاه و علی کل مجید شکورا 152

اگر چه خردلی از شما ملاحظه نشد و لکن اینجانب بوارب ارسال نمود باری در کمال بعد در حفظ امرالله ساعی بود که مباد احداثی جدید که سبب اخماد امر شود مشهور کردد از سمت ایران من کلمه مختصری شخصی از شما و میرزا مهدی مرخوبی داشت میرزا اقاجان صورت آنرا ارسال میدارد و مقصود معلوم نشد و تحیر لساکن البیت دل داد

هوالعیز ان یا امتی ان اشهدی بانه لااله الا هو العزیز السبوح o تله سببی کل من فی السموات و الارض و انه لهو الفرد القدوس o له العزة و الاقتدار یعز من یشاء و یذل من یشاء و بهب ما اراد لمن اراد و یمنع عمن یشاء نسایم الفردوس و انک انت یا امة الله فاشکری ربک فی کل حسینکف ثم اذ کریه بما یذکره هذا الطاووس الذی رغیت منافهم من لئالی قدس محمود o ثم اعلم بانا وردنا فی هذا السجن الذی کان عن کل بعید مقهود o و انتم لاتحزنوا بذلک ثم ارضو بما قضی من عنده و ان هذاالغایة المقصود o و اکون متحیرا فی اسری و یحرکم الی ان یطهر امر المثصبت من عزیز مقصود o تالله قد نزل علی من البلایا

ص133

مالا یجری حکم المحدود o و انت فاذ کرمی ایامی ثم¬ مباشر قیامی و قعود o ثم جلوسی ثم ادمستواوه ثم نغماتی ثم رکوعی و سجود o ان لا تحزنی فی شئ فتوکلی علی الله ربک العزیز المشهود o ایاک یا امة الله فاحفظی نفسک غایة الحفظ جیث لن تطهر منک مایکرهه سولاک العالی المتعالی العلی الودود o فاستری نفسک عن کل امین ثم اعتصمی بحبل­الله عن شر کل انتم مردود o کذلک غنّت عندلیب القدس و القت علیک من نصح­الله لتستقمین علی هذا الصراط المرتفع الممدود o و الرّوح و الغزء البقاء علیک و علی اللوتی کن فی مدینة الله العزیز الغالب الظاهر الموجود هو العزیز در جمیع امور تحیرتا لا نهایه دست داده تا بعد چه تقدیر شود در هر حال شما در کمال حسب سلوک نمائید با میهمان در نهایت الفت باشید برخلاف رجال حرکت نمائید چه از ایشان رایحه اکناد استشمام نشد جمیع نسا را از عرب و عجم ذاکر شوید ضلع عابد و سایرین همه را ذکر نمائید و انه یذکر من یشاء و انه هو خیرالذاکرین o

میهمان والحمدلله رب العالمین o فی البیت

؟؟؟ ان یا امة الله ان اشهدی فی نفسک بانه لا اله الا هو العزیز الغالب المنیع o و ان سلطان البیان لذکره و بهائه ثم نوره و ضیائه ثم فره و سنائه ثم امره و کبریائه لمن فی السموات و الارضین o ثم اعلم باناوردنا فی سجن المشرکین o بما اکتبت ایدی الذینهم کفرو او اشرکوا و فسدو او کانوا من المفسدین o ان یا امتی ذکری ایامی فی کل بکور و اصیل o ثم ابکی علی فراقی ثم مازبتی فی هذه الارض البعیده ثم الذکری جلوس بینکم ثم قیامی فی محضر المجین o ثم نغمالی ثم لجنالتی التی منها تدمعت

عیون

ص 134

عیون المقربین o لا تنسین حرکتی بینکم و لا یمشی قد انکم و لا نفحاتی فی کل عین o قولی فوالله ما شهدت عیون الامکان بمثل ما شهدتم و لا اعین العارفین o و لا تسمع اذن الا بداع بمثل ما سعتم و لا اذن الموحدین o انی یا انی کیف ترفعین زواسک من فراشک و لن تجدنی فی البیت و کیف تمسین و لن تشهدین شمس جمالی شرقة من البیت o اتقدرین ان تنظرین مقامی خالیاً عنی فآه آه قمادر و علی المدینة و اهلها ان یعرفون o ثم اعلی بان البلایا احاطتنی فی السّر و سرّ السرّ و کذلک فی الجهر و مبهرا الجهر و لن تطلع بها الاالله العزیز الحمید o سیهمانی عهد الله در دل و قلب حفظ نما و بسیار در حفظ امرالله سعی وجد و جهد مبذول دارید در کمال استناد بذکر محبوب مشخص بود در رفرف قرب و جنت عدن ساکن باشید اگرچه رایحه استحال از رجال ساکن بیست استشمام نشد و مدتیت که روایح اختلاف از قلوب بما کفین وزیده و باینجهت کمال حزن روی نمود کل امور عندالله واضح و مبرهن است انه یعلم خاسة الاعین و ماستخفی الصد و رذالیه برجع عاقبت الامور o لم یزال و لا یزال مقصود استحال احباب بوجه چه اکر اینفقره حاصل نشود هیج حاصل نشده انشاءالله امیدواریم که بعدها بر خلاف قبل حرکت نمائید و الامر بید الله 152 اعشیره علویه ذکر منیع برسانید بکدایره ارسال شد باو برسانید و جمیع نساء احبابرا ذاکر شوید جناب محمدرضا هو ؟؟؟ الذی سبحان البیت

ان یا رضا ان اشهد فی نفسک بانه لا اله الا هو و انه کان بکلشئ حکیما o و عنده غیب السموات و الارض و علمی کلشئ و انه بکل امر علیما o یعلم غائنة الاعین و ما تخفی

ص 135

المغلین فی صدورهم و لو کان مع قدر نقیر و قطمیرا o هو الذی یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و یدبر الامر فی نفسه من اعظم من الله حکما و صدق حدیثا o ان یا رضا فارض عن نفسک ثم عماورد علیک و علینا ثم اصبر فی البأسآء و الصرّآء و لا تحزن عن شئ فتوکل علی الله و انه کان علیک حسیبا o ینصر عباده الذینهم تمسکو به و سلکو اسبل الهدایتة و کانوا علی الامر قویا o قل ان الذینهم اتخذوا االا نفسهم ولیا من دون الله اولئک خسروا عما فعلوا و ضعف الطالب و المطلوب و کان الله بکلشئ خبیرا o قل یا قوم آمنوا بالله و آیاته و لا تتجاوزوا عن حدودالله و لا تفسدوا فی الارض کل ذلک امری علیکم و ذکری ایّاکمم فاتحذوا به الی الله ربکم سبیلا o و الروح و البهاء علیک و علی من معک و علی الدین یدعون الله فی بکور القرب و اصیلا 152

جناب مجید هو العزیز ؟؟؟ فی المدینة

مجید یا صفی؟

ان یا صفی اسمع ندآء الله عن هذه الشجرة التی ارتفعت بین السموات و الارضین و ینادی الکل بانی انا لله العزیز المقتدر الکریم o و بهذا تنشق ارضی الوجود و تنفظر سموات العلیم و یفر کل ذی علم علیم o و انک انت فاسئل الله بان لا یدعک بنفسک لعل تسلم فی حبک و تکون من الراجعین o الی الله الذی خلقک و هداک و جعلک من المهتدین o ثم اعلم بان حضر بین یدینا الذأخ عدیدة و ما وجدنا بینی اثرا منک کانک نسینا فی نفسک و کنت من الغافلین o و لکن انا ما نسناک و اذکر فی هذا اللّوح الذی یطع عنه النوری و یستضیئ منه اهل ملأ العالمین o کذلک

الهمناک

ص 136

الهمناک قول الحق لتسر فی نفسک و تفرح بفرح الله العزیز القیوم و الروح علیک و علی الذینهم الی الله یرجون 152

؟؟؟ ان یا محسن ان اشهد بلسانک و قلبک بما شهدت الورقا علی افنان قدس معیعا o بانه هوالله لا اله الا هو و ان علیا قبل بینی مطلع امره و نوره و ضیاء و بهائه علی کل من فی السموات و الارض و انه کان بکلشئ علیما o به قامت القیمة و ظهرت الساعة و وضع الصراط علی میزان اسر علیا o و به اشرقت الشمس و ظهرت کنایز الارض من جواهر عرشیناه o و به لاح الوجه و ظهر الجمال عن مشرق اسیر بهیا o انک انت یا محسن فاحسن علی نفسک ثم علی امة الله التی کانت معک ثم علی الذینهم اتبعوا معکم الله فی ذر البقاء کانوا علی یقین بینا o و اجابوا داعی الله فی انفسهم و کانوا علی صراط سویا o کذلک القیناک قبل الحق و الهمناک ما یفرح به روحک و اذکرناک بلسان قدس بدیعا o ثم کبر من لدنا علی امة الله و ذکرها و بشرها بحبی ایاها لتکن علی رفرف السرّور جناب باقر فی المجید ؟ مکینا o 152

فی المدینه؟

هو العزیز ان یا باقر فاشهد فی نفسک و ذاتک و روحک بان شجرة الطرعة ارتفعت بالحن فی سنة الستین و نطق با عل الصّوت بانه لا اله الا هو السلطان القادر المقتدر العزیز العلیم o و ان علیا قبل بلیل نوره و عزه و سلطانه علی اهل السموات و الارضین o و جآء بالحق علی ندام النور و فی حلاله سکان ملأ الاعلی ثم ملائکة المقربین o و اظهر جماله بحجة عجزت عنها کل الخلایق اجمعین صعوبهاتم برهانه و مملت حجة و لامع دلیله علی کل من فی الملک من کل اثاث و ذکور و من کل صغیر و کبیر o فاشهد فی انفسک بان عنده

ص137

علم السموات و الارض و علم کلشئ فی کتاب عز منیر o کن موقنا بذلک ثم اثبت علیه و لاتجاوز عنه ان انت من العارفین o و بعد قد حضر بین یدینا الواح و ما وجدنا بینها لوحک کانک نسیتنا فی نفسک و ان هذالغبن منک علیک و ان هذا لحوه عظیم o فاعلم بانامانسیناک و اذکر باک فی هذا اللوح الجمیل o لتفرح فی قلبک و تذکر مولاک بحث فرج مبین o و الروح و البهاء و العزة السنا علیک وعلی من معک و علی الذینهم یمرون علی هذا الصراط العلی القادر القدیر o 152

جناب حاجی هو العزیز عبدالرحیم

تلک ایات القدس نزلت بالحق من لدنا علی العالمین جمیعا o لیتبعواالناس سبل ربهم و یدخلون فی جنة التی کانت باسمی الله مشهوداo قل یا قوم فاسمعوا یلقی الروح علیکم لا تعقبوا الذین ما جعل الله لهم من سلطان و کانوا من المعرضین o فی امر الالواح مکتوبا o فاتبعوا صراط الله الذی لملک السموات و الارض و لا تتبعو کل سفیه مجنوبا o کذلک ابقیناک قول الحق و انزلنا علیک یا یفرع به فلبک و یخرجک من مجبات الوهم بهذا الاسم الذی کان عن اعین العارفین مستورا o قل تالله هذاالجمال الغیب قد ظهر بالحق زعماً للذینهم کفرو بالله و کانوا عن هذا غلام محبوبا o ان یا رحیم بشر فی نفسک ثم بشر الناس و لا تخف من احد فتوکل علی الله ربک و انه بحر سک عنکل یشرک مردودا o و ایاک ان لا تجاوز عن الحکمة اقل من ذرلئلا تحدث الفتنة و یرجع الضّر الی ساحة عز محبوبا o و الروح علیک و علی کل مومن ابراهیم الذی کان بنظر الله منظورا 152 یمنع النحاس

یا احبآء

ص 138

معلوم نیست سطر اول صفحه دنباله لوح قبل است یا مطلع لوح ابراهیم مگر

یا احباء الله کونوا رحمة الله و نوره لاحبالی و سیف الله و قهر o لاعدالی و هذا تنزیل من لدی الله الغالب القدیر o ؟؟؟ ان یا ابراهیم اسمع ندائی و لا تکن من الغافلین o اذکر ربک فی قیامک و قعودک و فی کل بکورد اصیل o ایاک ان لا تغفل عن ذکری و لا تدع حب الله عن ورائک و لا تکونن من المتجهبین o ثم ذکر عبادالله بان لا یغفلوا عن شأن من شئون ربهم و لا یکونن من المعرضین o ثم کبر من لدنا علی وجه اخوانک ذکرهم من لدنا بذکر جمیل o و الروح و البها علیکم یا ملأ عبد الکریم از اهل صاد المحبین

هو العزیز ان یا عبدالکریم اسمع ما یمهمک الورقا من کلمات قدس علیا o و تذکرک بذکر الله و تقربک الی رفرف عز منیعا o ثم اعلم بانا ما خالفنا فی القول و لکن المشرکین خالفوا و کانوا علی خیانة مبینا o و ناقضوا عهدالله بعد توکیده و دعوا میثاق¬الله وراء ظهورهم و کانوا فی خدتجه و مکر کبیرا o و انک انت فصبر فی نفسک ثم اصطبر علی ماورد علیک ثم ارض بما قضی من قلم عز بهیّا o ثم اسئل الله بان یثبت اقدامک علی هذا الصراط و یبقک علی میکل بشر سویا o البها علیک و علی الذینهم کانوا علی الامر باقر نجار فی المدینة بصیرا 152

هو العزیز ان یا باقر ان اشهد فی نفسک بانه لا اله الا هو و ان علیا عبیده و جماله ثم ضیائه لمن فی الارض جمیعا o قد جعله الله عرض ظهوره و کرسی بطونه لیشهدن الکل فی انفسهم بانه کان علی کشئ قدیرا o ان یا عبد فاشکر الله بما فکت نفسه و رزقک عرفان امره و جعلک من المهتدین فی امر الکتاب مسطورا o ایاک ان لا تغیراه و اتهب الریح

ص139

من طرف قریب و بعیدا o فاستقم علی حبک مولاک و توجه بقلبک الی جمال قدس بهیا o کذلک تضحک الورقا و تلهمک بما تسر به نفسک ان کنت بصیرا o ثم ذکر من لدنا کل من آمن بالله و آیاته و کانوا فی دین الله و ضیا o 152

جناب باقر هو العزیز نجّار

اشاره برابطه خصوصی و کاری مخاطب

فسبحانک اللهم یا الهی هذا عبدک الذی صنع لک بایداه نل صتغ ثم ابتلی بعد ذلک بهجرک و فراقک الذی به ذهب الصبر عنکل ذی بصر o و به ارتفعت ضج المقربین ثم فجیهم و صرخ الموحدین شرحه یجهم اذاً یا الهی لما انقطعت ایدیه عن رواء قربک و وصلک لا تنقطع عن قلبه حبل عنایتک و عروة الطافک و انک انت المقتدر علی ما تشاء و انک انت المهیمن القیوم o ثم اثبت قد ماه علی الصراط و انک انت العزیزا استاد محمد نجّار الجوسب o 152

هو العزیز الباقی ان یا احمد اسمع هذاء من نیادیک فی هذا السجن الذی کان خلف الف جبل مرفوعا o و لن یصل الیه ایدی المشرکین و لا الموحدین و جعله الله عن اندین الفئتین ممنوعا o انک انت فاستأنس بذکر الله ثم اکمقب به همن سواه و لا تجتمع مع کل شیطان مریدا o ثم ذکر ایامی ثم هجر لی ذکربتی ثم غربتی و بلالی و ثم هزنی و ابتلالی و فی کل بکور و عشیا o ثم استقم علی خبک عین الذی ثم علیک روایج البغضا عنکل مشرک اثیما o بحیث ان یزل قدماک و لو یجتمع علیک کل صغیر و کبیرا o و الروح علیک و علی الذینهم آسید حسین تنار کانوا معک علی صراط سویا o 152

هو العزیز القیوم ان یا حسین فاعلم بانالی نسیناک فی وقت و لا فی کل عین o بل

اذکرناک

ص140

اینهم صفت کمیابی برای ادرنه است. ظاهراً مینوز سخن بعید معروف و علم نشده است

اذکرناک بلسان صدق علیم o قل اناورد نا فی سجن عظیم بما اکتسبت ایدی الظالمین o و رضینا بما قدرن فی الواح القضا من قلم الله العزیز العلیم o و انک انت ذکر الاحباب بان لا یروا علینا انصر بعد هذا الضر العظیم o و لن یضیعیوا امر الله هذا هم و لن یختلفوا فی منکم الله الهین العزیز القدیر o فو الله ستجد اعراضهم من هذا العبد الذی مکمان لهم الا کایخ شفین او کمصاحب کریم o بعد الذی جائهم برهان الله و حجة قویم o ثم کبر من لدنا علی ضلعک ثم بشرها رحمة من الله و رضوان قدس بهی o و البها علی اهل البها من هذا البهار علی فی اللایج المنیر o 152 المدینة

هو العزیز تلک آیات الروح نزلت بالحق من لدن عزیز قدیرا o و ینطق بالحق فی ملکوت الامر و الخلق و تذکر الناس الی رضوان قدس علیا o ان یا عبد لا تحزن فی شئ و لا تخف من امید و لا تقنت الی کل مکار اثیما o ثم التفت الی الله ربک ثم انقطع عن الذین تجد منهم روایح الموت و تجنب عنهم و تقرب الی مقعد قدس منیرا o ثم اعلم

ص141

با نا مانسیاک و اذکرناک حنیئذ لتسر فی ذاتک تکن علی فرح عظیما o و الروح علیک و علی من اقبل الی ساحة عز رفیعا o ثم اکر من لدنا اخاک و بشر o بمقام عز عزیزا o هو العزیز فی المدینه ش سلطان ان اشهد بان شجره الطور فی هذا الظهور ینطق بالحق بانه لا اله الا هو و ان نقطة البیان عبده و بهائه لمن فی الملک جمیعا o له الجود و الفضل و له الکبریآء و العدل نیصر من یشاء بسلطان نصر قریبا o ثم اعلم یا سلطان بانا کنا بین الناس کاحد منهم بحیث نقعد سعهم و نمشی قد امهم فی کل بکور و اصیلا o ما عرفنا منهم من امدٍ بما اخذتهم الوهام و کانوا فی البحر الوهمی عزیقا o فلما قضت الایام و جآء الوعد طلعنا عن اخلف الحجبات بقوة مبینا o افرقنا جحجب الوهم و اظهرنا الوجه عن هذا الفجر الذی کان عن افق الله لمیعا o کذلک ابقینا علیک علیک الآیات و اظهرناک الامر لتطلع بما جعله الله عن نظر العالمین فینا o ثم اعلم بان حضر بین یدینا رقاع و الراح و ما وجدنا بینها اثرا منک و صرنافی السر مزینا o بدل عادتک ثم الق علی اللوح ما یلقی الروح فی صدرک ثم احضر o بین یدینا برسول انیاo کذلک نعلک سمبل الامر لتعجل به و تکون علی الحق بعیرا o الروح و الفرد البها علیک و علی الذینهم کانوا معک و علی الذینهم کانو الیه رضیا o ثم ذکر من لدنا ابنیک ثم الذی تمی بمصطفی و علی اسمر الجواد و علی الاحباب منکل صغیر و کبیرا و غنی و فقیرا o 152

یعنی شیخ سلطان ؟

مصطفی هو العزیز فی المدینة

ان یا مصطفی ان اشهد فی نفسک بانه هو الله لا اله اله هو السلطان المقتدر العزیز القیوم o قل تالله قد ارجحت النار فی الشجرة و تنطق بانّی انا الله العزیز المتعالی المحبوب o و انک انت

فاستقم

ص142

فاستقم فی حبّک و لا تکن من الذینهم فی عهد الله لا یستقیمون o قل تالله انه یعلم فانه الامین و ما تخفی الصدور 152

جناب استاد ؟؟؟ اسمعیل فی المدینة

هو الذی یذکر فی اللوح کل ذکر جمیل o لیقرب به الناس الی الله العزیز الحمید o ان یا اسمعیل ما حضر بین یدینا کتابک کأنک نسیتنا و لکن سبقناک فی الذکر لیبق الذکر من لدنا علی کل قلب طاهر منیر o ثم اعلم بان البلایا احاطن من کل الاشطار الی ان وردنا فی سجن سبین o و مضت علینا الایام بعسر لم یکن له شئ و لا شبۀ و لا نظیر o و نشکر الله و بحمده علی ما ورد علینا و نتقرب به فی مرضاته و انه بالحسین قریب o و انسک انت ذکر ایامی و لاتنس عبدالله فی نفسک ثم ادعوo فی ایامک و انه لسیثع مجیب o یجیب دعوة الداع اذا و بما o و انه بکل شئ علمه o فاطمین فی قلبک و نفسک بفضل الله و رحمة و کن فی فرج و رجانه عظیم o و ا عنک البصر لا تحزن ثم ذکر حزنی فتوکل علی الله بک المنان القدیم o فسوف یفنی الفرج و السرور من کل کافر و سعید o لان کل ذلک یذکر فی حدالامکان و لبس له شات و بقا و یشهد بذلک کل نفس علیم o و انک انت فاجعله بما فی انفسک لتکون متمسکا بالعروة الدری القدیم o لیرفعکت الی مقام الذی لن یأخذک الضر من هولآء المشرکین o اذا فارفع ربک عن الترأب ثم صقد علی مقام الذی لن یأخذه الفنا بدد امر الله الملک المقتدر العزیز الکریم o تستریج فیه عن کل فیه و ند و عن کل حلة و سقم و عنکل بلآء جدید o کذلک یعملک الروح فی هذا اللیل و یذکرک

ص143

باحسن الذکر لتکون من العارفین o و الروح علیک و علی من معک و علی کل موقف علیم 152

حرم آنجناب هو العزیز القیوم احت علی محمد

ان یا امة الله ان اشهدی فی نفسک بانه لااله الا هو و ان جمل الاهدیّه و صرف الازلیة الذی ؟؟؟ بعلی قبل نبیل روح الله و ضغیه و عز الله و حسیبه و کل بعثوا بامره و کل الیه یحشرون o ان اشکری بک فی نومک و تعظک و فی قیامک و قعودک و فی ؟؟؟ سجودک و فی کل طلوع و افول o لا تحزنی فی نفسک و لا تجزعی فی ترک لو شاء الله لیزمن فی ؟؟؟ باسمه الحمد المحمود o و یجد و عهدک معه و یرزقک لقائه و یقربک الیه کتقرب النفس مع الروح و الحبیب الی المحبوب o اذا فارفعی یدک الی الله لینزل الیک هذه المائدة الموعود o و البهاء علیک بما صبرت فی جنب الله المهیمن القیومo

حسین ابن اخ هو العزیز القیوم علی قبل محمد

تبارک الذی ینزل الامر کیف یشاء و یقدر ما یشاء بنفسه و یدبر فی الملک ما یرد o له الخلق و الامر بیدع کلشئ بامره و انه لفعال لما یرید o و ینصر من یشاء بفله یظهر التضر کیف اراد و انه لهوا العلیم الخبیر o قل انه یؤلف بین القلوب و یفرق کل امر حکیم o یعز من یشاء و یذل من یشاء و انه لهو المقتدر القدیر o یسقر من یشاء من کوثر القرب و یهلک من یشاء بعطشٍ عظیم o کذلک یعطی من یشاء و منیع عن یشاء و انه لهو العزیز الحکیم o قل یا قوم فافتحوا عیونکم لتعرفوا اسرار القدم عن هذا السر القدیم o قل یا قوم افمن کان علی بیته من الله کن کان علی ضلال مبین o افمن یمشی علی صراط الحق کن یمشی فی ظلمة مبین o قل یا قوم

افمن بطیر

ص144

اقمن یطیر فی هواء ارفع کن مات علی ارض بعید o قل یا ازلی البصر فانصفوا فی انفسکم افمن یسعی النور قدامه و خلفه کن هو فی ظلمات نفسه و لن یقدر علی الخروج فی لکم کیف تکونن من الحاکمین o قل افمن تموج فی قلبه بجور الاساکن سکن علی سراب بقیعة لم یجد فینال و کان من المضطرین o قل یا قوم سبحان الله عما انتم ظنتم فی انفسکم و کنتم من الموحدین o ان یا صغیر السن و کبیر الایمان فاشکرالله بما هدیک و جعلک من المحسنی o ثم اعلم بانا سمعنا بان ابیک قد اخرجک من البیت بما آمنت بالله المقتدر العزیز الکریم o ان لا تحزن عن ذلک ثم اشتبشر فی نفسک و کن من الفرحین o فاعلم بان السیف قد ظهر بالحق و یفصل بین المشرکین و الموحدین o قل ان الکلمة بدلت یسبین الله و یقطع بین العالمین o ثم اعلم بانه لوا نقطع نسبتک عنه بذلک استحکم نسبتک الی الله العزیز الجمیل o و انه استبعد عنک فسوف یقربک الله الی نفسه و عنده سلطنته السموات و الارض و انه علی کلشئ قدیر o کذلک العتیناک قول الحق یتتبع رضوان الله فی نفسک الا برضوان الله یفر عن عبادا لمقربین o و الروح علیک و علی الذینهم اهتدوم کانوا من المهتدین 152

در اولین مراحل صدور احکام نمایشی و نمادی که نفی و ضرری هم برای کسی ندارد قابل تأمل است.

هو العزیز هو المبدء و المعید و الله یصعد ندآء العبید ان یا احباء امته من الاعراب ان و ربکم الله من ولدٍ لقوة بعد البهاء و ؟؟؟ o بالحسین او بالعلی و هذا ما اعرناکر به ان انتم من العالمین o و ان کانت من اناث لقبوها

حساب اعراب از اعجم جداست

جعلک الله

ص 145

بامة البها و ستموها بالذکریه لتذکر و ابها یوم الذی فیه یاتیکم ذکر الله الاعظم بسلطان مبین o او سمّوها بالنوریَ او سازجیه او عزیه کل ذلک محمد قدرناه لکم فی الواح قدس منیر o 152 فی التیریز هذا کتاب القدس فی هذا الفردوس قد کان باذن الله منزولا و جعله¬الله من عنده دلیلا و من لدنه برهانا علی الخلق مجموعا o ان یا محمد فاشهد فی نفسک بما یشهد قلم الاعلی فی رضوان الابهی بانه لا اله الا هو و ان علیا لنوره. و بهائه بین السموات و الارض و بذلک قضی الوعد و کان الامر مرقوماo من هذا الید الذی خرج عن حجب النور و قبض الممکنات بسلطان القوة یقبضٍ مقبوضا o ثم یبسط لمن یشاء بفضله و کذلک کان الامر فی اللوح مسطورا o فاشکر الله ربک بما نزل علیک الایات بالفطرة لیجعل العالمین بفطرة الله مفطورا o و الروح علیک و علی من معک علی مقام عز مرفوعا o 152 آعبد فی اول القول نشکرالله و بحمده علی ما خلقک الرّسول و سبحانک علی القوم الظالمین o ؟؟؟ ان یا صاحبی فی السجن لمانا جینا فی السجن و هذا من تقدیر الله العلی العظیم o و انک انت فاشکرالله بما ورد علیک کما نشکرالله بما ورد علینا و انا فی شکر مبین o قل فوالله ورد علینا مالا ورد علی احد من الاولین و الآخرین o و لو اذکر حرفا منه لتنظر عنه السموات و الارض الا من شاء ربک المنان القدیم o و انک انت لا تحزن من شئ و ثم اصبر فاصطبر فان العاقبة للصابرین o و ان مستک

کما انت حبت فی السجن

من انه

ص146

من الشدائد لا تضطرب فتوکل علی الله الباقی العزیز o فطوبی لک بما اثعتبنا فی المصائب و البلیات ثمر عبادالله المقربین o و علیک بالثبوت علی هذا الصراط الذی ارتفع بالحق من لدن عزیز قدیر o و عش فی ایامک بفرح من الله بحیث لا یقلبک ضرالشیاطین o و ان وجئدت فی قلب ؟؟؟ معه و الا تجنب عنه و کن من المعرضین o و ان یخالفک فی حی عنیاک فاقلعهما و لا تلتفت الیها و ان هذا امری تلیک و علی کل مؤمن امین o ثمرکبر من لدنا کل من فی بیتک من کل صغیر و کبیر o و الروح علیک و علی عبادالله جناب مهدی فی الکاظمین الموحدین o 152 هو العزیز العلیم ان یا ایها المؤمن بالله ان اشهد فی نفسک بانه لااله الا هو و ان علیّا قبل بینی مظهر ذاته و مظهر امر o علی العالمین جمیعا o و به ظهر برهانه و تمت حجته و بلت ؟؟؟ و لاح وجهه و نبت دلیله لمن فی السموات و الارض و کان الله علی ذلک شهیدا o و به قامت القیمة جائت الساعة و وضع المیزان و ارتفع الصراط علی امر قد کان فی امر الکتاب علیا o و به بحث کشئ وحشر کل من علی الارض من کل غنی و فقیرا o قل تالله انه لسلطان الرسل و لوحه امر الالواح و بحرف منه خلق کشئ بطراز عز منیرا o و انک انت خذ هذا الکتاب بقوة و بمسک به فیه و لا تکفت من احد فتوکل علی الله ربک و انه یلفیک عن الله عن و انه کان علیک حسیبا o فافتح بصراک و اخار فیما نزل علیک و خذها بقوةٍ فانه کان علی الحق شدیدا o ثم اخرج عن حلت

احکام فصل و تفریق در اوایل ایام فصل دراتدنه

در همه این سلسله الواح همزمان مضامین و حتی الفاظ مشابه لوح احمد عربی مکرر بچشم می­خورد.

ص147

الحجبات ثم اطلع باسم الله عن افق قدس بهیّا o ثم الضر ربک بما استطعت و کن علی فطرة سلیما o ثم اعلم با ناوردنا فی السجن بما اکتسبت ؟؟؟ لظالمین o و ندا ما قضی بالحق علی الواح قدس حفیظا o و نشکرالله علی ما ورد علینا و نذکره فی کل الایام بل فی کل آنٍ و حینا o و الروح والتسکبیر و البها علیک و علی الذینهم کانوا علی الامر بصیرا o ثم کبر من لدنا من کان تقیا فی الاسم و علی الذینهم کانوا معک و جعلهم الله علی آسید حسینعلی فی المدینة العهد و فیاه 152

هنوز اخبار بلا و معتبر آنطرفها شنیده نشده بوده است !!

؟؟؟ فسبحانک اللهم یا آلهی و سیدی تری عجزی و افتقاری ثم ضری و اضطراری و تشهد یا اله سکونی و جلوسی فی هذا السجن الذی وقع فی منتهی البلاد من مملکت و آخر الدیار من ارضک فلک الحمید یا الهی علی ما قدرت لنا من بدایع تقدیرک و لک المشکر یا محبوبی علی ما نزلت علینا من مبرمی قضائک و انی فوعزتک یا الهی لاکون راضیا بکل ذلک و لکن اعدائک یفرجون بذلک و یستهزئون باخبائک و بذلک تتدمع علینی و استایم قلبی و تشبک کبدی فسبحانک سبحانک یا الهی فارفع عبادک الی مقام الذی یذوقون حلاوة بلایاک فی سبیلک و لطافة تضایاک فی متبک او تبدل و لهم بسلطان عزک و فقرهم نعنائک و نصرهم بعافیتک لئلا یشهدو اما لا یحبوة فی مملکتک و انک انت القادر الملک العزیز المحبوب o ثم اسئلک یا الهی باسمک الذی به رفع امرک و تملا اسمک و تمت حجتک و لاح و قهبک و ظهر برهانک و بالذی و عدته بان تظهر نه فی یوم القیمة بان تجعل هذا العبد

هنوز خیلی سخن در پرده سر و خفاست

موقنا

ص148

موقنا فی امرک و ثابتاً فی حبک و ناظراً الیک و ناطقا عنک ثم انزل علیه یا الهی ما یفرح به قلبه و یطمئن به نفسه و انک انت المقتدر علی ما تشاء و انک انت العزیز لغالب القدیر میرزا علی اکبر از اهل ن و بالعباد غفورً رحیم o 152

ان یا علی ان اشهد علی انه لااله الا هو العزیز الغالب القدیرo و ان علیا قبل بنیل مظهر نفسه لمن فی السموات و الارضین o و ارسله بحجة تعجز عنها عقول العقلا ثم افئدة المقربین o و انک انت یا علی لا تنش حبی علیک و لا هجرتی عن بینکم و لا غربتی فی هذه الارض البعید o و لا کربتی بین یدی الاحباء و الاشقیاء و لا سجنی فی هذه البئر الحمیق o فاجع بکلک الی الله ثم انقطع عن نفسک و هواک و توکل فی کل الا هو و علی الله العزیز الرفیع o لان الذنیا و خرفها ستفنی قبل ان یرتد الی الاشیا بصر البصیر o و الروح علیک و علی الذینهم کانوا من المتوکلین o علی الله الذی خلقهم بقدرته و جعلهم من المؤمنین ثم کبر من لدنا علی وجه ضلعت و بشرها برضوان کریم و الحمدلله رب العالمین o 152

جناب ؟؟؟ حیدر فی المدینة

شهد الله انه لااله الا هو و ان شجرة الا مدنیته قد نطقت علی غصن الله بالحق و انه قد کان بالاسم علیا o و به ظهر سرّ المکنون و الف الکاف بالنون و طلع سرّ ما کان و ما یکون عن مطلع قدس منیرا o قل انه لحجة الله و امره و کنز الله و سرّه لمن فی الملک جمیعا o و به ثبت کای حق و بطل کل باطل و اضاء آسراج منی مصباح عز قدیما o کذلک تدلع معمامة الامر فی قطب البقا و شطق علی افنان قدس بدیعا o و تذکر

ص149

احباء الله لئلا تشغلهم الدنیا و زینتها و زخرفها عن جمال الذی اشرق عن افق الله بکأس منیعا o و یسقی الموحدین من خمر الذی یوقد و یضیئی و کان فی اللون لمیعا o و منها حدثت الحرارة فی الامکان و ظهرت نار الجذب فی سدرة عز رفیعا o قل انکم لا تقاسوها بما عند الناس لانها تجری عن حجة العرش بصوت بدع ملیحا o و من لن یشربها لن یعرفی و لو یسمع و صفها من کل عارف علیما o قل تالله انها لنارّ فی ظاهرها و نور فی باطنها و روح فی اثرها و رحمة للمجرمین من لدن عزیز قدیرا و فهنیئالمن شرب منها و وجد عرفها و ذاق طهمها علی اسم عز بهبا o و کذلک انطقنی الله الذی انطق کلشئ بالحق لیکون الفضل من عنده علی العالمین محیطا o ان یا اسمی قد قضت الایام و مغت اللیالی رفنت الساعات و ما حضر بین یدینا اثر منک کانک نقعنت میثاقک ما کنت علی العهد مستقیما o ولکن اناما غفلنا عنک و لن نخفل انشاءالله و اراد و نذکرک بذکر منیعا و لمتعلم باناکنا علی رفرف الوفا بالغر مکینا o ثم اعلم با ناطونیا اسمبلیل البر و البحر الی ان دخلنا فی سجن الذی کان خلف جبال عظیما o و بذلک نشکرالله ربنا و بحمده بما جعلنا مراتاً لقضایاo فی کل بکوردا سمیلا o و انک انت لا تنس ایامی و لقائی ثم ذکر العباد بان لا یفده فی الارض و لا یکونن عن جمال القرب بعیدا o قل یا قومی اذکرونی لا ذکرکم فی بقعة التی کانت علی جبل المک رفیعا o و الردیع و البها و التسکبیر علیک و علی کل من فرتیک من کل صغیر و کبیرا o 152

در آثار ؟؟؟ اعلی حله 4 سال 125 ساله صص منتشر شده است مخاطب این اعراب شود در ایام تعداد ؟؟؟ ولی در تاریخ خبری از احتمال آنها پس از این دعوت ندیده­ام.

حداکثر صراحت در آثار این دوره که باز هم با استعاره و رمز همراه است.

و آمنوا بالله العزیز المقتدر القدما هو العزیز یا اعرابی ثمر یا احبالی ثم یا اصفیا لی ثم یا جنودی ثم یا ظهوری اسمعو اند الی ان انتم

من السامعین

ص150

من السامعین o انستیم حماسة الامر التی طارت عن بینکم و صعدت الی الله العزیز الجمیل o انستیم در قآر التی کانت معکم و تلقی علیکم من آیات الله العالم العلیم o ءاجتجتم من هذه العندلیب التی وقعت تحت مخالیب المشرکین o فوالله قد ورد علی ما لا یذکر بالبیان و جرت عنه دموع عن علیه المقربین o و ذلک انقطعت هد هد الامر عن ذکر السباد احمرت من الدمر وجوه المقدسین o تانته ان بلبل الرضوان قد اقمص؟ عینا o عن جبل الورد بما ورد الاحزان علی هذا الجمال العزیز المنیع o و انقطعت الانهار عن وصال البحر بما انقطع الفرح عن هذه بشمس المشرق المنیرo انتم یا احباتی لا تنسوا لقائی فی ایّام و لا شکروا شفقتی بکم و لا فضل علیکم و لا تکونن من الغافلین o فو الله قد ارجحت سته الله فی نفس الحسین هل سنن المرسلین o الان ورد فی هذا السجن الا بعد البعید o انتم اذا جمعتم فی بیوتکم فی ایام فرحکم اذا فاذکرا مصایبنا و بما ورد علینا؟ من جنود الشیاطین o و اذا دفیلتم فی الربیع فی بسا تنیکم اذا تفکروا فی رزایائی و کربتی و کونوا من المتذکرین o ثم اعلموا باناکنا بینکم فی ایام من الدهر و سنین من الزمان و انتم ما عرفتمولی بما استرنا و جهنا عنکم و عن کل الخلایق اجمعین و بذلک منعتم عن عرفان الله و جماله ثم حجته و بهائه ثم دلیلۀ ایاته ثم عبد o و غلامه ان انتم من العارفین o قل قد کان جمال القدم بینکم بطراز الله العزیز العالی الحکیم o و سلطان الممکنات قد ظهر فی قمیص الرعیة و انتم ما استشعرتم به و ما کنتم من المستشعرین o فلما قضی الحکم و جآء الوعد قد ظهر عن شرق

؟ و ما ورد

اغمض ؟

ص 151

الهویة بسلطان عظیم و انتم یا احبآء الله و جنود o فاسعوا الی الله و جماله و اذا سمعتم آیاته فاشکرو الله بارئکم بما عرفکم نفسه بعد الذی کنتم عنه لغافلین o ثم اسجدوا الله بوجوهکم و قلوبکم ثم احمد و o من هذه النعمة المنزل القدیم o و ایاکم ان لا تختلفوا فی امر الله و لا تترکوا احکام الله التی نزلت فی البیان من لدن عزیز کریمo ثم اجتمعوا علی الحسب ثم اصلحوا ما وقع بینکم من الکدورات لتکونوا کنفس موحدة علی مقعد صدق منیع o ایاکم ان لا تجاوز و اعن حدود الله و لا تقد و اعنها و لا تکونن من المفسدین o و ان یکون بینکم ذات فقیر فانفقوا علیه ماوهبکم الله و لا تکونن من المافعین o و ان وجدتم ذات ضرّ فارحموا علیه ثم استأندا به برفق بنیع و ان وجدتم ذات ضعیف نحی الایمان لا نعترضوا علیه ثم اکراه برفق و بلسان لین ملیحo لیعرف امر الله فی نفسه و یطلع بما امر به من لارن عالم علیم o ایاکم ان لا یختلف احدً احدً و لا یضر نفس نفسا و لا یخان بعهئ بعضاً و لا یغتب مصاحب مصاحباً و لاینکراح اخیه المؤمن اتقوالله فی کل ما القیامی به و کونوا من المتقین o و ایاکم ان لا تمنعوا فضول هوالکم عن نوری القربا؟ منکم و لا عن الفقرآء و المسکین o کل ذلک بضحی علیکم و امرالله بکم و لکم ان انتم من العارفین o و کذلک نلقی علیکم من آیات التوحید دما امر تجربه لتوحدوا بارئکم بلسان بسرکم وجهرکم علی شأن الذی یظهر آثاره عن کل جوارحکم و تکونن من الموحدین و الله الذی الیه ترجع نفوسکم و قلوبکم و ارواحکم و ابّدانکم و کل مالکم و علیکم و انه هو مرجع کل من فی السموات و الارض ان انتم

من العارفین

القربی ؟

به لطافت احکام در این دوره توجه شود.

ص152

من العارفین هو الروح علیکم یا ملأ الاحباب من کل صغیر و کبیر o ثم کروا من لدنا علی وجوه اضلاعکم و اولادکم و هذا من امری علیکم فاتبّعو o لتکونن من المهتدین 152

رضا الذی هو العزیز القیوم صنع النخاس

هذا کتاب خیدی الغالمین جمیعا o و یسطع النور عنه عند ذی بصبر بصیرا o لئلآ یضل احدُ بعد الذی اضآء النّور فی مشکوة عزّ بدیعا o و یستضیئ منه کل الجهات ان انتم ذلک خیرا o قل یا قوم تالله اشرقت الشمس عن افق ینعا o انتم لا تحرموا انفسکم بما ظهر بالحق و کان النّور عنه لمیعا o قد تسوا انفسکم ثم ابدانکم لتسترفعوا الی منظر اسم علیا o ثم اعلم انا ما خالفنا فی الوعد و لکن المشرکین خالفوا و عصو امر ربهم و کانوا علی الظلم حریصا o و لولا ظلمهم لنوفی و عدنا و کنا علی العهد مستقیما o و لذالک منعناکم و اکر الناس و ما سمعوا ادکان لا متنیاo ان لا تحزن عن شئ ثم اصبر فی نفسک فتوکل علی الله ربک و لا تکن فی الملک حزینا o فاجهد فی نفسک بان لا تغیر وجهک عن الحب و لویرو علیک کل عذاب الیما o و الروح علیک و علی من کل علی العهد

اشاره به نکته­ی تاریخی نمیدانم شاید قضیه مباهله باشد.

جناب دفیا o 152 میر محمد

هو العزیز ان یا محمد بشّر فی نفسک بما نزل علیک کتاب قدس کریم o و فیه اینقطعک عن ملک السموات و الارض و یبلغک الی ساخه عز مبین o قل سبحانک اللهم یا الهی تری ضعفی و عجزی و ضری و افتقاری فاسل علی من نفحات قدسک التی لو یهب منها علی قدر سواد نملة علی الاولین و الاخرین o لیقلبهم

ص 153

انی سلطان جمالک المنیر o و یشر فهم بانوار وجهک المبین o فیا الهی انا الذی تمسک بحبل عروتک الوثقی فی الکلمة الاتم العظیم o و تشبثت بذیل عنایتک فی اسمک العلی المتعالی العلیم o اذا یا الهی لما شرفتنی بلقائک و عرفتنی مظهر نفسک لا تحرمنی عن هذا الکوثر الذی احرتیه عن یمین عرش کریم o و لا تمنعنی یا الهی من فضلک المنیع و افضالک القدیم o التی نزلت من سحاب رحمتک المنیع o قل یا قوم تالله الحق ان نقطه الاولیه قد فصلت فی هذه الکلمة ان انتم من العارفین o و ل نار الاحدیة فی هذه الشجرة الم تفعة التی احاطت کل العالمین o قل ان روح القدس قد ظهر فی قمیص حدید o قل ان الحصاة تسبح فی هذا الکف البیضآء المنیر o قل ان جمال الله قد اخرج عن حجب النور فلتبارک الله سلطان السلاطین o قل قد الغنشقت سبحات الستر و طلع الغلام عن مشرق اسمه الرحمن الرحیم o و هذا هو الذی ما سبقه ادراک احدٍ و لا عرفان نفس و لا حکمة البالغین o و ینطق حینئذ فی جو هذا الهوی و نیادی کل من فی السموات و الارض و یبشر الکل برضوان الله و یدعوهم الی مقام قدس حمید o قل من لن یطهر قلبه عن حجبات التقلید لن یقدر ان یقبل الی هذا الوجه الذری الرفیع o ان یا محمد طیرّ فی هذا الهوا بخاصین الا نقطاع و لا تخف من اید فتوکل علی الله ربک المنان المقتدر القدره و لا تلتفت التفت الی احدٍ و لو یرد علیک اذی الخلایق اجمعین o ثم ادعوا الناس بالله و بما نزل فی البیان و لا تکن من الخائفین o قل یا قوم اتقوا الله ثم اتبعوا سنن الله بانفسکم و ابداکم و لا تکونن من الغالمین o لئلا یأخذکم الغفلة عنکل

شطر قرب

اظهار امر صریح و روشن

ص154

شطر قریب o و قل سبحانک اللهم یا الهی اسئلک باسمک الذی تیحوا العصیان بالغفران و تبدل النغمه بالرحمة و تدخل المذنبین فی سراوق معضوک الجمیل o بان الی تدفی ننبغی فی اقل من آن و لا تقطع فی قبل عنایتک و لا تمنغی عن عرفان جمالک فی قمته الاخری و لا تبعدنی عن لقائه؟ فی ؟؟؟ الذی فیه تشخص الابصار و تذهل عقول العقلا و تزل اقدامی الاعارفین o فیا الهی انت الذی کنت بسلطان المکنات و موجدهم ویلک الموجودات دجا علم و انک انت الذی سبقت رحمتک کلشئ و عنایتک کل من فی السموات و الارض و انک انت القادر المقتدر السلطان العزیز الحکیم o اذا قد لذت یا الهی بسلطنتک و اقتدارک و عذب بعضلک و افضالک لآتحرمنی من رحمتک داکر انک و لا نبعدنی عن رضوان خبک و ذکرک و انک انت المقتدر العزیز o و علی عبادک غفور اهل تصاد عبدالله فی المدینة رحیم o 152

لقائک؟

هو العزیز سبحان الذی یهدی من یشاء و انه لهو الفرد العزیز القیوم o یظهر لمن یشاء ما یشاء و یقدر الام فی لوح عن محفوظ o یعطی العلم علی من یشاء و یمنع عن یشاء انه لهو الفرد العلی المحبوب o و له اسلم من فی السموات و الارض و ابدع خلق کلشئ بقوله کن فیکون o له العزة و البها و له القدر قد اسناد له العظمة و البقاء کل خلقوا بامره و کل من فضله یسئلون o قل عنده علی السموات و الارض و علی کلشئ فی کتاب مکنون o و لکن سبقت رحمته کلشئ لذا یستر لمن یشاء ما یشاء و انه لهو الحق غلام الغیوب o و انک انت یا عبد فاشکر الله بازئک بما هذاک بنفسه انزل علیک هذا اللوح المرسول o لتشکرالله بارئک فی کل ایامک و فی کل عی و بکور o ان اثبت علی الصراط و لا تغفل عن الله

لذت: خوابیدم؟ غدت : صبح کردم ؟ بیدار شدم.

ص155

ربک ثم اعتصم بحبله لتکون من الذینهم بعصمة الله هم یعتصمون o و الروح علیک و علی الذینهم معک و علی جناب حاجی عباس عیاد مکرهون 152

هو العزیز شهد الله انه لا اله الا هو له العزة و الجلال و له العظمة و الاجلال و له الرفعة و الاستقلال و کل خلقوا بامره و کل بامره یعملون o و عنده غیب السموات و الارض و علم ما کان و ما یکون و انک انت یا حرف العین لا تنس حبی علیک و لا مجستی ایاک و لاکن من الذینهم نقضوا عهدالله و یشاقه و کانوا فی دین السان یفرطون o ذکر عباد الله بتقوی الخالص بحیث لا یشعلهم بشئ من ذکرالله المهیمن القیوم o ثم ذکر من لدنا احزانک بان لاسیدهم امر من سبل الله العزیز المحبوب o و التکبیر علیک و علیهم و علی التی کانت فی تبک علی سلان معرب کل اثاث و ذکور o 152

فسبحانک اللهم یا آلهی و سیدی و رجائی و کهفی و لهفی و مسکنی و مأء الی و عزی و ذلی ثم یسری و شدتی ثم غنائی و فقری اسئلک باسمک الذی به رفع سلطنتک و علا عظمتک و استمع قدرتک علی کل من السموات و الارض بان تضر الذین ما عرفوا سواک و ما توجهوا بغیرک و ما تمسکو بدونک و انک انت مجیب المضطرین o بعین المساکین o ثم اسئلک یا الهی بیدع اسمائک و جمیل صفاتک بان تجعل هذا العبد من الذینهم ما یسلکون الاسبیل رضائک و ما یمشون الآ علی اثر مرمناک و انک انت قاضی حوائج الطالبین o انک انت بکشئ قدیر o 152

حرم محمد رضا الذی استشهد فی الهجر و الفراق حبائه الهیمن القیوم

یسبح

هو العزیز القدیر

ص156

یسبح لله ما فی السموات و الارض و انه کان علی کلشئ قدیرا o یسجد له کل من فی البقاءات و العرش و انه کان علی العالمین محیطا o یعز من یشاء و یذل من یشاء و یهب من یشاء من انوار قدس کریم o و له سلطنته السموات و الارض و حکومته الامر و الحق و انه لسلطان عیر عظیم o و له یسبح کلشئ و یذکره کلشئ و یقدر کلشئ و یدعوه کلشئ و انه علی کلشئ محیط o ینزل الرحمة عل من یشاء و یمنع الرحمة عن یشاء و یرسل علی من یشاء من نفحات قدس منیع o سبقت رحمة کلشئ و حالات فضله کلشئ و اقام امره بالعدل علی العالمین o 152

علویة فی الکاظم

تلک ایات الروح نزلت بالحق من لدن قادر مقتدر قدیرا o و تبشر الناس بیرم الجمع و هذا یوم الذی فیه یأتی الله بامره علی سحاب اسم قد کان علی الحق بهیتا o یومئذ یفرح المؤمنون بفرح الله و کان النصر عن افق العز طلیعا o و فیه ینصب المیزان و یوزن الاعمال من کل صغیر و کبیرا o یا قوم اذا جائکم النّور و ظهر الظهور لا تفعلو به کما فعلتم بنفسی مع الذی جائکم بسلطان کان فی ازل الازال بالعدل مبینا و علی الفر منیعا o قل الله اقدر فوق کل ذی قدرة قویة و اعظم فوق محل ذی عظمة عظیمه و اکبر فوق کل ذی کبیریآء کبیرة و ؟؟؟ فوق کل ذی عزة عزیزه o و اغلب فوق کل ذی غلبة غالبة و اجمل فوق کل ذی جمال بیلة لن یمنعه شئ عن ارادته و انه و ابهاء منیعا o 152

ایای اظهار امر عننی

جناب حاجی محمد تقی فی الکاظم

ترکیباتی بانور و بهاء و ضیاء و...

قل قد ظهر کتاب الله و جاء برهانه و طلع جماله و شرق نورo و تمت حجته و استقامی بین انه و استباه وجهه و استلاح بهائه و استضاء ملائکته بین السموات و الارض و انه کان

ص157

ذا سلطنته قویا o و له الامر و الخلق یحیی من یشاء و یمیت من یشاء و یظهر من یشاء بسلطان عز رفیعا o ویلک قدس ازلی کریماo فسبحان الذی ینزل الایات بالحق لهما نزل من قبل و قبل القبل و انه کان علی العالمین محیطا o و سیظهر الامر کیف یشاء بفضله کما ظهر من قبل و قبل القبل و انه کان علی سلطان اسیر قویا و یلک عز بدیعا o کذلک نلقی علی الممکنات آیات قدس احدیا o 152

هو الغنی

هذا لوح یلقی الذکر علی العالمین o یهدی الغافلین الی رضوان الله العلی العظیم o و فیه شفاء لصدور الذین هم توجهوا الی شطر الله بقلوبهم و للمشرکین عذاب الیم o ان یا عبد فاستقم علی الامر الذی لن یقوم علیه احد الا الذینهم انقطعوا عن کل من فی السموات و الارضین o ثم تمسک بهذه العروة التی بها تمسکت افئدة المقربین o قل یا قوم فاعلموا بان الله بعضنا غنیا عنکم و مما عندکم و عن العالمینo و لن نحتاج بکم و لا بما عندکم بل کل ئ یحتاج بفضل من عندی و انا الجواد الکریم o قل انه لغنی احباء بنفسه و دونه بغنائه لو انتم من الشاعرین o و انا لو قبلنا من احد من شئ ذلک من فضلنا علیه ان انتم من العارفین o قل تالله کل من فی السموات و الارض لن یعادل بحرف التی یخرج من قلمی و انا المعطی الفضال القدیم o قل ما عندکم من الذائب الفضه و دونهما من ارواحکم و اجسادکم لمن یبشرکم بهذا الامر فی هذا الاسم لیکون احق عن کل شئ لو انتم من العالمین قول با ملأ البیان تالله الحق قد اخذتکم الغفلة و السکر اشد

عن امر

ص158

روؤس ؟ قلل

عن امم القبل و یشهد بذلک هذا القلم الصادق الامین o قل ؟؟؟ فی هذا السجن خلف رواسی؟ شافحات و ما نطلب منکم الا ناصراء لا معین o الا الله الذی خلقنا و ایاکم و ما النصرالا من عنده و هو النصار المقتدر القدیر o قل الیوم لن ینفعکم شئ و لو تنفقون کل ما خلق بین الارض و السماء الا بان تؤمنوا بهذا الذکر الحکیم o ولن یقبل من احد من شئ ولو یصومی و یصلی بدد امر الله الا بان یقرب بهذا الصلوة امرتفع الرفیع o قل تالله الحق لن یحل الیوم لاحد ان یتنفس الابعد اذنی و کیف دونه ان انتم من المتقین o و بذلک تحدث النار البغضا فی صدور الذینهم کفروا و اشرکوا و سکینته فی قلوب الموحدین o قل ان تنکروا بهذه الایات فبای حجة آمنتم بکل النبیین و المرسلین o فأتو ابها ان کنتم صادقین o قل انتم فاسکنوا فی بیوتکم و مقاعدکم ثم استغلولبا یأمرکم هویکم و لا تقرضوا بهذه الاسراء فی هذه الارض البعید مفافرا عن الله و الی تجادلوا بالذی ظهر بسلطان مبین o الذی ما ظهر بمثله لا من قبل و لن یظهر الی ابدالآبدین o و کان فی ستر السنرلما و بعدکم فی سبحات الغفلة و فی حجبات غلیظ o و انک انت فاقرء هذا اللوح ثم انشره بین یدی حرف بعلیم لعل یطلع بغناء الله و یکونن الموقنین o و یرسل سواءها الی ارضه لعل یقلب الها من شمال الوهم الی یمین الیقین o ثم ذکر من لدنا حرف الزّا و دونه من احباء الله الراسخین o الذین لن یزل اقدمهم عن هذا الصراط الذی یزل عنه اقدام العارفین و قل بهم فاخرجوا عن ظلمات الفضلة و بلغوا انفسکم ثم انفس العباد و لا تکونن من الخانعین o قل الله یحرمکم عن الذینهم کفروا و ظلموا و عن جنود المشرکین همجناب فهم فی ارباب حری قاف

مظهر امر را صلوة مرتفع رفیع، وصف می­کنند.

ص159

انچه بکویند غیر صحیح لازال محبت باو مشهود بود و خواهد بود مقصود از ان عبارت تحقیق احوال کاتب بود که از اراض ظاهر مرقوم داشت نه شماء ایشان باری اقوال قاصدین و رافعین را اعتنا نمود که اکثری عاری از صدق است انچه در الواح ذکر شد مقصود ظهور استماد شما مهدیین در قصین بود لا درون ان اهل حرم را ذاکریم و کذلک مجید و رضا دونهما من الموقنین

جناب هو العزیز الباقی میرزا آقا

ان یا نسیم الفردوس هب علی الممکنات بما امت علیک نسیم القدس من هذا الشطر المستعالی العزیز المنیر o و لا تخفف من اصدفی امر ربک فتوکل علی اللا المقتدر السلطان العزیز الحکیم o ذکر الذینهم آمنو بما اذکرناک عن وراء جبل الروح بقعة الله العزیز الکریم o و لا تلتف الی الناس و ما عندهم لانهم ما تمسکوا الا بعروة و هم غلیظ کذلک نلقی علیک من ایات البدع علی فطرة الله المهیمن الغالب القادر العزیز المنیع o و انک انت فاغمض عیناک عن کل من فی السموات و الارض الا عن الذین تجدهم علی خط الاستوی فی هذا الخیط الحمرا و من دون ذلک لا تلتفبت الی احد و کن فی تقدیس عظیم o و ان و بدت قلباً ساغیا طاهرا منیرا o فالق علیه ما القی الله علی فؤادک و نبته فی سر السر من هذا لنبأ الا قوم العظیم o الذی یختلفون فیه اکثر العباد بذلک یرجعون الی اسفل النار فی اسفل الحجیم o و ان ؟؟؟ لا تقرض باحد لان الله غنی عن عرفان هؤلاء ثمر من العالمین o قل یا قوم لا تکفروا بآیات الله بعد الذی نزلت بالحق و لا تکونن من المعرضین o قل اما اخذنا عنکم العهد فی ذر الفرقان ثم من قبله فی الانجیل ثم من قبله فی التوریة ثم فی ذر البیان

بان لا

ص160

بان لا تبه لو نعمة الله و لا تقرضوا بآیات الله و لا تستکبروا علیها ان انتم من العالمین o و انتم نقضتم میثاقکم و نبذتم عبدالله و راه ظهورکم و کنتم من الذینهم امنوا و کفروا و کانوا قوم سوء اخسرین o نو الذی نزل الایات بالحق لو اتکلم الیوم یحرف من الحق لتنفطر عنها السموات و الارضین o و لکن انا میرنا من قبل و نصر من بعد لیتم ما نزل فی صحائف عز رفیع o و قدرنا لک من الخیر الذی لا یحفییه احد الا اله ربک لخرج الناس من ظلمات الوهم و تدخلهم فی سراوق عز یقین o و کذلک بشرماک بالحق لتسر فی نفسک و سیر به کل من فی الملک اجمعین o ثم ذکر عرف الجیم منالدنا ثم بشره بلوح قدس حفیظ o الذی نزلنا o له و لن یهاول بحرف منه ما خلق فی علی الاهوت ثم فی عامر الجبروت ثم فی عالم الملکوت ثم فی السموات و الارضین o سوف یفعل الیک اذا شاء الله و اراد و انه ؟؟؟ المقدس المعطی الباعث الفرد المتعالی الغفور الکریم o ثم کبر من لدنا کل من تجد فی قلبه روایح الرهمن و تشهد فی ؟؟؟ انزة النعیم o و الذین لن یهب منهم نسایم الحبّ عرض عنهم و لا توجه الیهم فتوجه بوجه الله ربک و انه معک انیما کنت و کفی فغی علی ذلک شهیده به الروح و الفر و البهاء علیک و علی الذین کانو اسمک کل بکور و اصیل o این توقیع؟ را از درون اهلش اکر مستور شود احسنت زیرا اعمی حقیقی قابل ملاحظه انشاب معنوی نبود و صمیم حقیقی لایق استماع کلمات الهی نه

صمیم بمعنای اصم بهکار رفته ولی در هیچ جا نیامده این معنا از این کلمه نشده است

«را» زائد است؟

آمحمدجواد قزوینی

ص161

هو العزیز هذا کتاب کریم o تنزیل من لدی الله العلی العظیم o و انه من سلطان و انه بسم الله الامنع الاقدس العلیم الحکیم o ان لا تضطرب اذا اتاک امر تندک عنه کل جبل شامخ رفیع و نتفطر عنه السموات و الارضین o قل تالله انه قد ظهر بالحق بسلطان مبینo و ینطق بالحق بانه لا اله الا هو العزیز المتعالی الممتنع المنیع o ثم اعلم بانا احبباک من قبل و اذکرناک فی الواح قدس حفیظ o لتسرّ فی ذاتک و تنقطع عن العالمین o بحیث لن یمنعک شئ عن الدخول فی هذا یحرم؟ الذی یطوف فی ؟؟؟ افئدة المقربین o و ارسلنا الیک ما تقربه عینک و عیون الموحدین o الحمدلله الملک السلطان العزیز الحمید o قمیص ارسال شد لتستنشق منه رایحة الله المهیمن القیومo

هذا الحرم الذی؟

هو العزیز هذا کتاب الله المهمی القیوم o قد نزل بالحق من لدن عزیز محبوب o و ینطق بالحق فی ملکوت البقیاء ثم فی جبروت العمیاء بانه لا اله الا هو یحی من یشاء بفضل فی عنده و ان الیه کل یرجعون o له الخلق و الامر و کل عنده فی کتاب محفوظ o ان یا ما قبل سین اسمع ناراء من ینادیک فی جبروت الامر و لا تکن فی النذینهم بایات الیه لا یهتدون o قل تالله الحق قد شقت سر ثیاب القدس و مطلع غلام الروح بجمل الله العزیز المحبوب o ایاک ان لآتباس مع الذین لن تجدمنهم رایحة الی من هذا المک المرسل المشهودo و عهم لا نفسهم لانهم عمیاء فی الامر و صماء فی القول و اولئک هم لا یشعرون o قل تالله قد کنتم فی حجبات الوهم فی ایاکم بحبث ما معرفتم مراد الله فی الواربئه المکنون،کذلک بینالک الایاری لئلا یحرفک من صراط ربک اعراض الذینهم کفروا و اشرکوا و کانوا علی اعقابهم منقلبون o و انک انت فاستعذ بالله ربک ثم

اکف

ص162

اکف به عن ورنه و انه یکفیک عن کل من فی السموات و الارض عنکل ما کان و ما یکون و یحفضک کما حقطک من قبل و یرزقک ما لا رزق به احد الا الذینهم یتوجهون الی میادین القدس هم یقصدون o کذلک یرفع الله من یشاء و ینصر من یشاء بفضل من عنده و انه لهو الحق علام الغیوب o و اذا رایت الذبیح الذی خرج عن السجن کبر من لنا علی وجهه ثم بشرّه بذکر من عند نالیکون من الذینهم کانوا بشاراة الله قلیمی بستشرون قل یا عبدنا شکر الله با رئک بما نجاک من السجن ثم اسمع بان لا تدخل فی سجن اخری و تکون من الذینهم کانوا فی سجن انفسهم خالدون o قل انارایناک من قبل فی وهم عظیم o بحیث حضرت بین یدی الله ربک و ما استشمرت بذلک و کنت من الغافلین o و لذا استرنا الوجه عنک و عطینا o تحت الف حجاب لئلا تطلع علیه و کذلک مغنا علیک و عیون المستضعفین و قل یا عبد فاخرق سبحات الله هم ثم اخرج عن فبف الحجاب بسلطان مبین o و ان لن تقدر بنفسک علی ذلک فاستعن باسمی العزیز المقتدر القدیر o ثم عن فی اول الامر نفسک ثم عبادالله کن و باذن الله بین بریته و ذکرهم ما علی صوتک و لا تخف من الله فتوکل علی الله العزیز المنیع o قل یا قوم فانصفوا بالله فی انفسکم و لا تکونن من المومنین o ثم اتل علیهم ما نزل علی محمد رسول¬الله بلسان عربی مبین o لا یجادل فی آیات الله الا الذینهم کفروا کذلک نزل بالحق من لدن عزیز جمیل ان یا قوم خافوا عن الله و لا تجادلوا فی آیاته اذا نزلت بالفضل و لا تکونن من المسرفین o کذلک یعلمکم عمامة القدس و یضحکم بالحق لئلا تکونن من الغافلین o

القدس و کانوا الی شطر

ص 163

هو العزیز هذا کتاب یذکر فیه کل نیر؟ فصل من لدی الله العلی العظیم o و لعیل کل نفس رزقها علی ما حط علیه ان انتم من العارفینo فطر بالمن لم یمنع عن نفسه ما قدر له و یکون من الزاهدینo و نسئل الله فیکل حین بان لا سیّد ابواب الرحمة علی وجهه و لا ینقطع عنه ما ینزل من سماء عز سرّ کذلک امرنا العباد من اهل الذی لا اوّل له و نامهم حینئذ بالحق ان انتم من العارفین o ثم اعلم بان حضر بین یدینا کتابک و عرفنا بما فیه و کنامی المشاهدین o و قدرنا لک ؟؟؟ فی سماء القدس خیرا کثیرا الذی لا یحمیه احدی العالمین o کذلک مننا علیک کما مننا علی عبادنا المقربین o لتسر فی ذاتک و تکون ثابتاً فی حب مولاک و انه ما من اله الا هو و انه ولی المحسین o و اطلعنا فی کتابک بما حسنت لنافر اشامن ؟؟؟ و اردت ان ترسها عندنا و تکون من المرسلین o فاقلم با نا قبلنا منک و نسئل الله بان یجزنک منا بفراءً حسنا و یرزقک عرفان نفسه و ان هذا خیر عما فی السموات و الارضین معه لکن بعد القبول ؟؟؟ ها لک لانا اجبنا بان نقعد علی التراب فی هذا السجن البعید o و لا ینبغی للسجون بساط الحریر ان انتم من العارفین o و ان لن ترخص بانه لک فارسله الی اسماء المنیب o لیفعل هو المقصود کذلک امرناک فیهذا اللوح لتکون من العاملین o ذکر نفسک ثم ایاک بان لا یغفل عما القی الروح علیه حاان الذی کان جالساً بین یدی الله المهمن العزیز القدیر o و لا یکن فی ریب فیما نزلنا o علیه و یکون من التی اسخین o قل تالله فزت ما لا فاز به احد من العالمین o لان الناس ان دخلوا بین یدی الله ما عرفو o و لذا ما فازوا بما فزت به علی ما کنت علیه و کذلک یسبقک احد ان انت

الی اسمنا المننیب – و هو المقصود

نیز؟

من الموقنین

ص164

من الموقنین o ان استقم علی حبک بحیث لو یجرون علیک الاسیان کل می فی العالمین o وینادیک السامری بکل ما علی الارض و بکل مکر مبین o ربک تقوم فی مقابلهم بقدرة الله و سلطنته و قوة الله اعزیته بحیث لن تضطرب فی نفسک و لن ترتد البصر عن اذا الوجه المیاسک المنیر o و انک اذا اتصفت بما القیناک من جوامع الکلم لتقدران تطیر معی فی ممالک البقا مقام الذی لن یطیر الیه طیور الافئدة و لا عقوب الموحدین o کذلک الهمناک علمناک و القیناک ما یحفظک عن رمی الشیاطین o فاحفظ هذا اللوح ثم اقرءo فی اکثر الایّام لئلا تغفل عماد راد الله کل فیه و تکون من الزاهدین o و الروث و التکبیر علیک و علی ابیک و علی کل من آمن بالله و آیاته من کل اناث و ذکور و صغیر و کبیر o

جناب ؟؟؟ میرزا نصرالله فی العما

ان یا کلمة النصر فاشهد بما شهدالله فی جبروت البقا بانه لااله الا هو و ان علیا مظهر امره للخلایق بیعاد و انه ظهر بالحق بآیات بینات التی و عجزت عن ارداکها کل ذی فضل عظیما o و انه بلغ رسالات ربه و بین للعباد ما امر به من لدن حکیم علیما o و به ظهری سنن الله و دینه و حجته علی بریته و نفسة علی کل صغیر و کبیرا o ان یا اسمی اسمع نداء الروح عن هذه المعارقة المبارک الا مهاری الا بدیة التی حرکت و هذا الفردوس و یحرک معهما ارواح مقربین جمیعا o و اذا تحرک ترتفع منها نغمة الروح التی تستچذب منهما افئدة الذینهم امنوا بالله و ایاته و کانوا من انوار الوجه مفائیا و کذلک مرکرک الورنجامی هذا اللیل یشرک برقنون اقدس منیراo ثم اعلم بانا سمعنا و عرفنا

ص165

ماستک من البأساء و الضرّاء و عمادر و علیک ما قضی من فسلم ربک علی لرفع عن حفیظا o و انا کنا شرکاء فی مضابک و خرما بشأن ان اصبر ثم اصطبر و انه یوتز اجر کل صبار شکورا o فهنینا لهما مماشر با کاس الکافور ایادی النور و کانا فی رضوان القدس محبوباo و استراعاً فی ؟؟؟ مهما فی ؟؟؟ التی کانت عینهما کعرض السموات و الارض و کان کلبائی عن افقد صوا کذلک احتینا علیک ما تسکن به دوحک و تسر به ذاتک و تکون علی صراط الحسب مستقیما o ثم ذکر من لدنا اخیک الذینهم کانوا معک لیکون الفضل من هذا العبد علیهم و علی العالمین ؟؟؟ انا نسئل الله حنیئذ ان یجمع بنینا و بینک و انه کان علی کلشئ قدیرا o و الروح و العز و البها علیک و علی کل من آمن بالله ربک و رب العالمین جمیعا o

مصائبک

مخاطب آیا نبیل زرندی است؟

جناب هو الله الهی الابهی ملا محمد زرندی

ان استمع مایلهمک لسان الله عن جبروته المقدس العزیز المنیع o لعل تسع تذاء ربک و تخرق الحجبات و ؟؟؟ عن به سمآء استر باسمع العزیز الممتنع المنیع و لعل تکون باین الناس کانشمس التی تستضیه آبها الممکنات و الشجرة التی تثم فیکل مبین o او تکون ملکا و تصح بین السموات و الارض بان هذا الجمل الاولی تد ظهر فی ردآء الکبریآء مرة اخری و اعترضوا علیه اولی النهی ثم هؤلآء المشرکین o الذینهم کفروا بالله جهرة و اعرضوا عن آیاته بعد الذی نزلت بالحق و کذلک ینزل احنیئیذ من لدن حکیم خبیر o قل تالله قد ارتفعت سحاب الجود و ظهرت غمام الفضل و تمسطر فیکل حین بایات بینات التی تذمای عنها عقوی الموحدین o قل تالله لو ما یقر حرفاً منها علی قبور الممکنات لتحرجن عن الاجدات خشعاً له المقتدر العزیز المنیع o

و لو یقمی

ص166

و لو یلقی فها الاخری اذا یرجعون الی ما کانوا و کذلک قدرنا الکلمة سیف الله و نفصل بها بین الموحدین و المشرکین o و الذینهم استحیوا بکلمة الله اولئک اصحاب البقا و یطیرن فی هوآء الرّوح با جنحة المنقطعین و یصلون علیهم ملائکة الامر ثم الذینهم کانوا نوحی ابقمة اللاهو منتاخصی فی ستر ثیاب الملکوت ثم بنی هوآء الجبروت ثم فی الارض الناسوت ان انتم من العارفینo و الذینهم فردَ اعن کلمة الله و خرجوا عن اظهار ماتوا من نغمات القدس اولئک مثلهم کالرّما و ان انتم من الشاهدین o کما ان الرّماد لن یحرک من شئ اولئک لن یحرکن من کلمة الله و صور o ثم من نفحات الله و عزه کذلک نلقی علیک اسرار ما کان لتکونن من العالمین o و انک انت یا اسمی فاخرج عن سبحات الارض ثم غشوات الملک ثم اطلع عن مطلع الاسمآء باسمی الغنی المقتدر البدیع o ثم بلغ امر هولاک الی الشرق و الغرب لا تصبر فیه و لا تکن من السکنین کن کتملة النار او کحمود من النور یخبث لو تفلهم من جهتو یظهر اشراقک فلن جهة اخری کذلک یحکم علیک قلم القدس من لدن عزیز مکتبهی و انا لما نرید ان تعزل نفسنا عن باین هؤلآء لذا نزلنا علیک ما یحبلک به منقطعا عن العالمین o و التفینا بهذه الایات لعل تکون متذکرا فی نفسک و تذکر الناس بایامی التی هاروت بمثلها عیون الا رباب فکیف عیون المتحجبین o و لقد نزلنا علیک من قبل لوحاً و قد کنز فیکل حرف منه رایحة التی لوهیب علی الممکنات لیقومن عن تراب الغفلة و یتوجهن بوجوهمی الی وجه الله الهیمن المقتدر العزیز القدیر o و لکن ما ارسلناo الیک الی ان یاتی

اجمة : بیشه پر درخت جنگل- کنام شیر

ص168

و تمته لأن کل الامور معلقة بامضاء الذی یرجع الی قضاء الذی یرجع الی القدر الذی یرجع الی الارادة التی یرجع المشیته التی یخلق بامری المقتدر العالی المتعالی العزیز المنیع o کذلک بشرناک به لتکون مستبشرا فی نفسک الی ان یتجلی علیک بسلطان الحروفات و الکلمات و ان هذا فضلی علیک و علی العالمین o و ان الذین ذکرت اسمآئهمی فی کتابک بفهم من لدنا سلاماً و رحمة و تحی و عنایة و تکبیرا و روحا و ریحا نالبستبشرن فی انفسهم و یکونن من الراجعین o الی الله الذی یرجع الیه کل الامور فی یوم الذی نزل فیه اقدام المخلصین o قل تالله ان لیوم قد ظهر بالحق فی هیکل الغلامی فتبارک الله ابدع الابدعین o و مظهر کنائز الغیب کیف یشآء و انه لهو الفرد العزیز المقتدر الکریم o

الی؟

؟؟؟

هو الباقی فی عز بقائه ان استمع لما یوحی الیک عن شطر القدس بریته العرفان مقر الذی فیه قد و یضئی o و الرحمن عن سدرة الانسان و ینطق فی قطب الامکان باسمی انا الله لا اله الا انا المقتدر المهیمن القیوم و انک یا عبد ذکرحین الذی دخلت فاران انک من میزان تلقنت الیه و شربت کوثر العرفان عن ید المنان من قبل ان تعرفه کذلک یمن الله علی من یشاء من عباده و یجزی الذینهم امنوا و یلقی التقی فی صدور الذینهم یفقهون فهنیئالک بما عرفت ربک قبل عرفان الموجودات اذا فاسع فی نفسک لتزداد فی عرفانک و تکون ثابتا علیه لان هذا اعظم من خلق السموات

و الارض

ص168

و الارض و لا یثبت علیه الاالمخلصون اذا فاشکرالله بما اختصک لحبة و ارسل الیک ما یقلبک الی بین البقاء یقربک الی مقام عن محمود خذ شجرة الامر ثم ذق من اثمارها و لا نلتفت الی ال بنیاد ما علیها و عما یقولون المشرکون ثم اعلم بان الدنیا حسب اعدائی و الاعراض عن بمالی المقدس المنیر المحبوب کذلک الهمک الورقا من ایات بک العزیر المشهود

هو الباقی الابهی

تلک ایات الامر قد نزلت بالحق من هذا الفضاء المقدس القدیم و یخبر الناس برضوان الله المقتدر العزیز البدیع لعل علیهم قلوبت الناس من هذا الی والطاهر الذی ینزل من مفاهم الفضل علی افئدة العالمین انک انت طهر نفسک عن کل من بین السموات و الارض لتقدر ان تستقر علی حبی و تکون من الراسخین ایاک ان فی تلتفت الی الذین تجد فی قلوبهم بغض الغلام و لا تعاشر بهم و لا تجانس بهم ثم اعرض عن مثل هؤلآء فتقرب الی الله ربک و رب العالمین فم علی الامر باسمی ربک ثم النصر الغلام بما استطعت والا تسلک الا ع سمعی الواضح المستقیم o فسوف تسمع عن المعرضین ینقطع عنه افئدة المقربین اذا انت و استقر و کن من الثابتن کذلک قصصعنا لک من انباء الغیب لتعرف ربک عن دونه و تکون فی حبه لمن المستقیمین و لقد قدرنا لک فی اللوح مقام عز کریم ان تکون ثابتا علی الامر و لن تضطرب مبین الذی فیه اضطرب ؟؟؟ من فی السموات و الارضین منع الدنیا عن ورائک لا نها لن یکفیک ما یلغیک ؟؟؟ العزیز المتعالی المنیع ثم ذکر من لدنا الذینهم فی مولک و سعک من احباء الله

ص 169

ان تجد فی قلوبهم حب الغلام و الادعهم بانفسهم رکن فی حفظ جمیل

ص170

هولله علی الاعلی

اصل کل الخیر

اصل تجرانی لمن

مصب تامه و ما عرف نفسه

؟؟؟ الخیر هو الغمام صلی الله و لا نقیاد لامره اصل یخکم فی بخشیة عن الله فم ذکره

اصل کل العلوم هو عرفان الله

جبل ؟؟؟ و هذا التسیر یحق ابد تعرفان ؟؟؟ نفسه

و الرضاء لمرضاته و المخافه عن سطوته و سبیله و الوجهی من

راس الدین هو الاقرار بما نزل من عندالله مطاهر عدل و قضائه

و الاتباع لا شرع فی محکم کتابه اصل العزة اتی قناعة العبد ین رزق به و ان کتیفاء بما قدر له

اصل الحب هو اقبل العبد الی المحبوب و مقاله مراض همی الذکر هو القیاب علی المذکور

عما سواه و لم یکن مرادة الا ما اراد و النسیان من ورائه

راس الکفر هو الشرک بالله و الاعتماد

علی ما سواه و الفرار عن قضایاه

راس الانقطاع هوالتوجه الی شطرالله والوردو راس الله کل هو اقتراف العبد و اکتبابه فی الدنیا

علیه و النظر الیه و الشهادة بین بدیه و اعتصامه بالله و انحصار النظر الی فصل مولاo اذا لیب

یرجع امور العبد فی منقلبه و سواه

راسی الذینهی الخروج من ظل الرحمن

والدخول فی متی الشیطان

راس الفطره هی الاقرار با افتی ارو الخصبع راس القدرة و الشجاعة هی املا کلمة الله

بالاختیار بین یدی الله الملک الفزر المختار و الاستقامته علی حبه

راس التجارة هی حبی یستغسی کل شئ نفسه راس الاحسان هو اظهار العبد بما انعمه الله و شکره

کلشئ و بدونه نفیقر کل شی عن کلشی و هذا فی کل الاحوال و فی جمیع الاحیان

ما بر قسم من اصبح عزیز

اصل النار ؟؟؟ الجماد فی ایات الله و المجادله تمتع

؟؟؟ من عنده و الانصار بوالد ستکبار علیه

راس الهمة هی انفاق المرء علی نفسه و علی اهله راس الایمان هو التقلای فی القول و الکثر فی العمل

و الفقراء من اخوته فی دینه و من کان اقواله ارید من اعماله فاعلموا عدم

هل العافیة هی الهست و النظر الی العاقبة خیر من وجوده و فنائه احسن من

و الامروام عن الریة اصل کل اشّرموا فقل بقائه العبد عن مولاه و اقباله

الی ما سواه

ص171

راس اصل کل ما ذکرنا o لک هو الانصاف و هو خروج العبد عن الوهم و التقلید و التفرس فی مظاهر الصنع بنظر التوحید و المشاهدة فی سهی الامور ببصر یحدید کذلک علمناک و متر فنالک کلمات الحکمة لیشکر الله ربک فی نفسک و تفتخر بها بین العالمین 152

و عالی است شاید از آثار نقطه ادلی که بخط کی غیر از کاتب مجموعه در این صفحه سفید اضافه شده است.

هر روز صبح هفت دفعه بخواند

بسم الله الا حفظ الا حفظ الحمدلله لا اله الا هو الا حفظ الا حفظ قل الله احفظ فوق کل ذی احفاظ لن یقدر ان یمتنع عن علیک سلطان احفاظه من احد لا فی السموات و لا فی الارض و لا ما بینهما یخلق ما یشاء بامره و انه کان حفاظا حافظا حفیظا

ص173

تحت عنوان لوح مدینه الصبر درآمده آسمانی جلد4 منتشر شده است.

بسم الله العلی الاعلی

ذکر الله فی مدینة الصبر عبده ایوبا o اذا ویناه فی ظل شجرة القدس فی فؤاده و اشهدناه ناز التی توقد و یتعضیئ فی سرّه و تحلبینا له بنفسه لنفسه و نادیناه فی بقعة الله التی بورک حملها بانه هو الله ربک و رب کلشئ و کذلک کان علی کلشئ المقتدر اقیّوما o علمّا اضآء وجهه من النار المشتعلة فیه اقمضاه قمیس النبوة و امرناه بان یأمرالناس الی عین الجود و الفضل و یدخلهم الی شاطی قدس محبوبا o و مکناه فی الارض و اسطرنا علیه امطار الجود و جعلنا غنیّا لعلی من علی الارض مجموعا o و آتیناه سعة من المال و جعلنا فی الملک عنیا o و رزقناه من کلشئ قسته و اشدانا جعلنا o بعجته من القدرة ذومناه ابناء من صلبه و مکیّناه فی الارض مقاما رفیعا o و کان فی قوسه سنین متوالیات، یعطیتهم بما علمناه من جواهر علم مکنونا o و یذکرهم بایام کان بالحق مأتیا o قال یا قوم قد تموحبت امکر العلم فی نفس¬الله القائمة بالعدل فاسرعوا الیها لعل تجدون الیها سبیلا o و قد اشرقت شمس العنایة بالحق و کانت حنیئذ فی قطب الزوال موقوفا o و قد لامع جمال الوجه عن خلف سر اوقات القدس فاحضروا بین یدیه لعل یستشرق علیکم من انوار قدس محبوباo و قد ارتفعت سموات العظمة و زنین انجمه

والحکمة

ص174

و الحکمة و کذلک کان الامر عن افق القدس مطلوعا o و یا قوم قد جائتکم من باقی رسل برسالات الله و یلفوکم ما یتلبکم الی شاطی عز مرفوعا o و اثت الساعات بالحق و اشرقت الانوار بالعدل و تفنت دیک البقا و رنّت حمامة الامر و ارتفعت سحاب النّور و فافت ابحر الفضل و انتم یا بلأ الارض قد کنتم عن کل ذلک محروما o اتقو الله لا تفسدوا فی ارض حکمة الله ثم اصفر کلمة التی کانت من سمآء القرب منزولا o و کذلک کنا ناصح العباد بلسان الرّسل من اوّل الذی لا اول له الی آخر الذی آخر له و کل رضوا عن نصیح الله و کانوا اعقابهم شکوها o الا الذینهم سبقتهم العنایة من لدنا اسمعوا نداء الله عن ورآء محبات عز مکنونا o اجابوا داعی الله بسرّهم و علانیتهم و استجذ مواهن نغمات جذب محبوبا o اولئک یلغوا الی مواقع الهدایة و علیهم صلوة الله و رحمته و اعطاهم الله ما لا یعرفه الله و بلغهم الی مقام الذی کان من اعین الخلایق مستورا o فسوف یظهرالله بامره و یفصل بان الحق و الباطل و یرفع اعلام الهدایة و نیهدم آثار المشرکین مجموعا o و یرث الارض عباده الذین هم انقطعوا الی الله و ناشر بواحبّ العجل فی قلوبهم و اعرضوا عن الذینهم کفروا و اشرکوا بعد ما جائتهم البینات من کل الجهبات و کذلک کان الحکم من اصبع العزّ علی الواح النّور مرقوما o بنا ذکر عبدنا ابوب بین الذی ظهر باعلام الغنا فی الملک حسروا علیه قومه و کانوا یغتبوه فی بمالهم و کذلک کان اعمالهم فی صحایف السرّ محفوظا o و ظنّوا بانه

ص175

یدعو الله بما اتاه من زخارف الدنیا بعد الذی کان مقرت من ظنونهم و ایتانهم و عنکل من فی الملک مجموعا o فلما اردنا ان نظهر اثار الحق فی انقطاعه و توکله صلی الله انزلنا علیه النبلایا من کل الجهات و فتناه فتونا o و اخذنا عنه بنائه و قطعنا عنه عطیة التی اعطیناه بالحق و اخذنا عنه فیکل بومی شیئا معروفا o و ما قضی من یوم الا و قد نزل علیه من شطر القضا اسطر من قلم الا مضا و اخذته البأساء و الضرّآء بما قدر من لدن مقتدر فیوما o ثماحترقنا ما حصد مزارعه ایدی ملائکه الامر و جعلنا کلها هبآء معدوما o فلما قدسناه عن زخارف الملک و نزلنا عن اوساخ الارض و طهرناه عن کل شئونات الملکیة نفخنا فی مبلده من ملائکة القهر ریحاسموما o و ضعف بذلک جسده و تبلبل حسبه و تزلزلت ازکانه بحیث ما بقی من حسبه اقل من و وهم الاو قد جعل مجروماo و هو فیکل یوم یزداد فی شکره و کان بصبر فی کل مبین و ناجزع فیما ورد علیه و کذلک احصیناه متوکلا و شاکر او صبورا o و اخرجو و قومه من قومه عن فریة التی کان فیها و با استمیوا عن الله بارئهم و آذوه بما کانوا مقتدر علیه وجدناه فی الارض مظلوما o و نسرّ علی وجهه ابواب الغناء و فتح ابواب الفقر الی ان مضی علیه ایاما و ما وجد شیئا لیسد به جوحه و کذلک کان الامر علیه مقضّیا o ما بقی له من انیس و لا من مونس و لا من مصاحب و جعل فی الملک مزیدا o الا زوجته التی آمنت بربّها و کانت تخدمه فی بلائه و جعدل¬ها له فی الامور سبیلا o فلما وجدته مصاحبة علی تلک الحالة الشدیدة وهبت الی قومه و طلبت منهم رغیفا o و ما کانوا ان یؤتوها هیاکل الظلم و کذلک حسینا

کلشئ

ص 176

کلشیئ فی کتاب مبینا o فلما اضطرّت فی امرها دخلت الی التی کانت اشر نسآء الارض و ابت ان تعطیها رغیفا o الی ان اخذت منها ما ارادت فوالیه ؟؟؟ لقلم من ذکره و کان الله علی اعمالهم شهیدا o و جآئت الی العبد برغیف و لما التفت الیها وجد شعر اتهما مقطوعة اذا خرح فی سرّه و بذلک اصرخت السموات و الارض و قال یا امة الله قد اجد منک اجدا کان علی الحن ممنوعا o لم قسطت شعر انک التی جعلها الله مدینة جمالک قالت یا ایقرب کلها طلبت من قومک و غنعیا لا جلک فابو اکلهم الی ان دخلت فی بیت امة من اماء الله و سئلتها برغیف مبنی عنی الی ان اخذت شعر الی و اخطتنی هذا الرغیف الذی مضرته بین یدیک و بذلک بفت علی الله و استکبرت علیه و کذلک کان الامر بینی و بینها مقضیّا o یا ایوب فاعف عنی و لا تأخذنی بذنبی لانی کنت معضطّراً فی امرک فارحم لی و تب علی و انک کنت عطوفا غفورا o و قضی بیهم یا قضی و حزن بشأن کادت السموات ان یتفطرن و تنشق ارفوا لحلم و یدک جبل النصبر اذا وضع وجهه علی التّراب و قال رب قدس انضر من کل الجهات و انک انت الذی سبقت رحمتک کلشئ فارهنی بجودک وجد علی بفضلک و انک کنت بعبادک رحیما o فلما سمعنا ندآئه اجرینا تحت رجل الیمنی عین عذب سایق مفروتا o امرناه بان یفمس فیها و یشرب منها فلما شرب جلاب عنکل الامر اخر و کان علی احسن الخلق مشهودا o و رجعنا الیه کلما اخذنا عنه و فوق ذلک بحیث اهطزا علیه من جبروت الغنا ما اغناه فیکل من علی الارض جمیعا o و قررنا عبیناه باهله و فیناله ما وعدنا

الفروته: گود را شدن آب

بیچارگی زن را بین که باید مندرت هم بخواهد و توبه کند و بخشایش نطبیه

ص 177

الصابرین فی الواح قدس محفوظا o اصلحنا له الا هور کلها و ایدناه بعضد الامر الذی کان بالحق قویا o و ارفعنا به الخاضعین و اهلکنا الذینهم استکبروا علی الله و کانوا فی الارض شقیّا o و کذلک نفعل ما نشآء بامرنا و نوفی اجور الصابرین و یفطیهم من خزائن القدس جزآء هوفورا o ان یا ملأ الارض فاصبروا فی الله و لا تحزنوا عما یرد علیکم فی ایام الروح فسوف تشهدون و جزآء الصابرین فی رضوان قدس ممنوعا o و قد خلق الله جنته فی رفارحت البقا دستاها بالصبر الی یومئذ کانت اسمها فی کنائز العصمة مخزونا o و فیه قدر ما لا قدر فیکل الجنان و قد کشفنا حینئذ قناعها و اذکرناها لکم رحمة من لدنا علی العالمین جمیعا o و فیه انهار من ظلم غسایة الله و حرمها الله الا الذینهم صبروا فظلم غسایة الله و حرمها الله الا علی الذینهم صبروا فی الشّداید ابتغآء لوجه الله الذی کان بالحق محمودا o و لن یدخل فیها الا الذینهم ما غیّروا نعمة الله علی انفسهم و دخلوا فی ظل شجرة الروح و ما خافوا من احد و کانوا بجنامین العز فی هوآء الصبر مطیورا o و صبروا فی البلایا و کلما از از داد الضرآء علی انفسهم زادوا فی حبّهم موکیهم و اقبلوا ابکلهم الی جهة قدس علیا o و اشتدّت غلبات الشوق فی صدورهم و زادت نفحات الذوق فی انفسهم الی ان فدوا انفسهم و بذلوا اموالهم و انفقوا کل ما اعطیهم آ بفضله و جود و فی جمیع تلک الحالات الشّدیده کانوا شاکرا ربّهم و ما توسلوا الی احد و کتب الله اسمائهم من الصابرین فی الواح قدس محتویا o فهنیئاً لمن تردی برد التصبر و الاصطبار و ما تغیر من الئاسآء و با ذلت قد ماه عند رمبوب اریاح القهر و کان من ربه فی کل عین راضیا و فی کل آن متوکلا o فوالله سوف یظهره الله فی قباب العظمته

ما زلت : تعرد

الظّلم: برف

بقمیص

ص 178

بقمیص ورّی الذی تیلئلا کتلئلأ النّور عن افق الروح بحیث یخطف الابصار عن ملاحظته و علی فوق روسه ینادی منادی الله هذا لهو الذی صبر فی الله فی الحیوة الباطلة عن کل ما فعلوا به المشرکین و یتبرک به اهل ملأ الاعلی دیشتاق لقائه اهل الغرفات و اعین القاصرات فی سراوق قدس جمیلا o و انتم یا ملأ البیان فاصبروا فی ایام الفانیة و لا تجزحوا عمّافت عنکر من زخارف الدینة و لا نفزعوا عن شداید الاهور التی کانت فی صحایف القدرة مقدورا o ثم اعلموا بان قدّر لکل الحسنات فی الکتاب جزآء محدود الاالصبّؤ و هذا ما قضی محکمه علی محمّد رسول الله من قبل و انها یوفی الصابرین اجرهم اخیر حساب و کذلک نزل روح الامین علی قلب محمد عربیا o و کذلک نزل فی کل الالواح ما قدر للصابرین فی کتب عز بدیعا o ثم اعلموا بان الله جعل الصبر نسیی المرسلین بحیث ما بعث من تبی و لا من رسول الاوقد زین الله میکله برد آء الصبّر لیصبر فی امر الله و بذلک اخذ الله العهد عنکل فی مرسولا o و ینبغی للصّابر فی اول الامر بان یصبر فی نفسه بحیث نمیسک نفسه من البغی و الفحشاء و الشهواست و عنکل ما انهاه الله فی الکتاب لیکونن فی الالواح باسم الصابرین مکتوبا o ثم بصیر فی البلایا فیما نزل علیه فی سبیل بارئه و لا یضطرب عند حبوب؟ اریاح القضاء و تموج البحر القدر فی جبروت الامضآء و یکون فی دین الله مستقیما o و یصبر علی ما یرد علیه من احبائه و یکون مصطبرا فی الذینهم آمنوا ابتغآءً لوجه الله لیکون فی دین الله رفیّا o فارتضبو یوحی یرتفع فیه

هبوب؟

ص179

غما مرالبصّبر و یغن فیه ولیر البقا و یظهر طاوس القدس بطراز الامر فی ملکوت الابقآء و تطلق السن الکلیلة بالحان الورقآء و یکف صمانه العردوس بین الارض و السمآء و ینفع الصور و یجّدد میاکل الوجود و تشقل النار و یأتی الله فی ظلاله بین الروح بحبل عز بلیغا o اذا فاسرعوا الیه یا ملأ الارض و لا تلتفتوا بشیئ فی الملک و لا یمنعکم منع مانع و لا تججبکم شئونات العلمیه و لا بشرکم و لالات الحکمیّه فاسرعوا الی من قدس مرفوعا o لانکبم لو تبصرون فی ازل الازال و توقفون فی ذلک الیوم اقل من آن لن یصدق علیکم حکم الصبر و کذلک نزل الحکم من فلم عز علیما o قل یا ملأ الارض اتقوالله فی اهل فی الایّامی و لا تفتروا علی امنآئه و لا تقولوا مالا یکن لکم فیه شعورا o لانکم عجزآء فی الارض و فقرآء فی البلاد و لا تستکبروا فی انفسکم ثم اسرعوا الی ارض التی کانت بالحق مقبولا o فوالله سمیضر کذلک الدنیا و کلما انتم تفرحون بها و یجمعکم ملائکة القهر فی مضر سلطان عز قویّا o و نسئلون عما فعلتم فی ایّاکم و لا تیرک شیئا عما فی السموات و الارض الا و هو کان فی لوح العلم مکتوبا o اذا لن یغنیکم احد و لن یرافقکم نفس و ان ینفعکم الاخرثتم فی مزارع اعمالکم فتنبهوا یا ملأ الاشقیاء ثم اسمعوا نصح هذا الشفّیق الذی ینصحکم لوجه الله و ما یرید منکم بفراء و لا شکورا o انّما بفرائه علی الذی ارسله بالحق و انزل علیه الآیات لیکون الحجة من لدنه بالغة علی العالمین جمیعا o الی متی ترقدون علی بساط الغفلة o الی متی تتبعون الذینهم لم یکونوا فی الارض الا کهج محروکا o قل فو الله الذین اتخذتموهمی لانفسکم اربابا من دون الله لم یکن اسمائهم و فواتهم

عندالله

ص180

عندالله مذکورا o فارحموا علی انفسکم و خافوا عن الله بائکهم ثم ارجعوا الیه لعل یکفر عنکم سیئاتکم و انّه کان بعاده غفورا o قل فوالله ان الذین تنبون ولیهم العلم و اتخذتموم o لانفسکم علمآء اولئک عند الله اشر الناس بل جوهر الشّریفر منهم و کذلک کان الامر فی صحف لعلم مرقوما o و نشهد بانهم ما شربوا من عیون العلم و ما فازو ابحرف من الحکمة و ما اطلفوا اسراد الامر و کانوا من ارض السموات فی انفسهم مسکوینا o و ما نزل علی نبی و لا علی و حیّ و لا علی ولیّ شیئا من الاعراض و الانکا و لا بعد اذنهم و کذلک کان الحکم من عندهم علی طلعات القدس مقضیا o قل یا ملأ الجهال اما نزلنا من قبل یوم یأتی الله فی ظلل من الغمامی فاذا جاء فی غمام الامر علی میکل علی بالحق اعرضتم و استکرتم و کنتم قویا نورا o و اما نزل یوم یأتی ربک او بعض آیات ربک و اذا جآأ بآیات بیّنات بهم اعرفتهم عنا و کنتم فی حجبات انفسکم محجوبا o قل ان الله کان مقدسا عن الجهی و النزول و هو الفرد الصمد الذی احاط علمه کل من فی السموات و الارض و لن یأتی بذاته و لن یری بکینونته و لن یعرف بانیته و لن یدرک الصفاته و الذی یأتی هو مظهر نفسه کما التی بالحق باسم علی و جمعتم علیه بخالیب البغضآء افتسیتم علیه یا معشر العلمآء و ما استحییتم عن الذی خلقکم و سواکم و کذلک احصینا امرکم فی الواح عز محفوظا o ان یاسبع البقا اسمع ما یقولون هؤلآ المشرکون بان الله ختم النبوة بجیبه محمد رسول الله و لن یحیث من بعده احد و جعلتءه عن الفضل معذولا o و لن یظهر بعده هیاکل القدس و لن یستشرق انوار

ص181

الفضل و انقطع و ثم القدرة و انتهی العنایة و سدت ابوار الهیی و بعد الذی کانت نسبات الجوء و لم یزل عن رضوان السز مهبوبا o قل غلّت ایدیکم و لعنتم بما قلتم بل احاطت یده کل من فی السموات و الارض یبعث ما یشاء بقدرته و لا یسئل عما شاء و انه کان علی کل شیئ قدیرا o قل یا ملأ الفرقان تفکروا فی کتاب الذی نزل علی محمّد بالحق تکبیث ختم فیه النبوة بجلیبه الی یوم القیمة و هذه لقیمة التی فیها قام الله بمظهر نفسه و انتم اجتبتم عنا کلما احتجبوا کل الارض عن قیمته محمد من قبل و کنتم فی بخور الجهل و الاعراض مفروقا o قل اما و عدتم بلقاء الله ایامه فلما جآء الوعد و اشرق الجمال عن افق الجلال اغمضنم عیونکم و حشرتم فی ارض الحشر قمیاه قل اما نزل فی الفرقان بقوله الحق کذلک جعلناکم انته وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا o و فسّرتم هذه الآیة باهوآء انفسکم و کنتم موقنا معترفا بما نزل بالحق لا یعلم تأویله الّاالله و الراسخون فی العلم و مع بقائکم بذلک اولتم کلمات الله و فسرتم بعد الذی کنتم من ذلک ممنوعا o و قمتم بالاعراض و الانکار للراسخین فی العلم بل تقتلون هرکما قتلوتم من قبل و کنتم باعمالکم سرورا o فافّ لکم و بما اکتسبت ابدیکم و بما تظنون فی امرالله فی یوم الذی کانت انوار الهدایة عن فجر العلم شهودا o اذا فاسئل عنهم کیف یفسرون ما نزل من سبرجت العزّة علی محمد عربیا o و ما یقولون فی معنی الوسط لو ختم النبوة به فکیف ذکرت فی الکتاب امته وسط الامم اذا فاعرف مقدارهم کأنهم ما سعود نغمات الورقآء و لو سمعوا ما عرفوا و کذلک کانت الحجة من کتابهم

علیهم

ص182

علیهم بلیغا o و هذا من قول الذی تکلم به کل الامم فی عهد کل نبی فکلمّا جآئهم رسول من رسل الله قاوا لت ات بمرسل و ختم النبوّة بالذّی جآء من قبل و کذلک زیّن الشیطان لهم اعمالهم و اقوالهم و کانوا عن شاطی الصّدق بعیدا o فاذکر لهم نبأ محمّد من قبل اذ جآء لسلطان مبینا قال یا قوم هل و من آیات الله قد نزلت بالحق الاتختلفوا فی امرالله ثم اجتمعوا علی شاطی عز منیعا o و یا قوم فانظروا الی بنظرة الله و لا تتبعوا سوآئکم و لا تکونوا بمثل الذینهم دعو الله فی ایّامهم و لیالیهم و لما جآئهم اعرضوا عنه دانکرا o و کانوا علی اصنام انفسهم معکوفا o و قالت الیهود تالله هذا الذی افتری علی الله ام به جنة او کان مسحورا o و قالوا ان الله ختمی النبوّة بموسی و هذا حکم الله قد کان فی التوریة مقضیّا o و لن نسیخ شریعة التوریة بدو امر الله و الذی یأتی من بعد یبعشئا شریعتها لینتشر احکامها علی کل من علی الارض و کذلک کان الامر من سمآء الحکم علی موسی الامر منزولا o والذین اوتوا الانجیل قالوا بمثل قولهم و کانوا من یومئذ الی حینئذ و اطردهم الله بما نزل علی محمد العربی فی سورة الجن و انهم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث الله من بعده احدا فوالله یکفی کل من علی الارض امنه الآیة النازلة و ما کنز فیها من اسرار الله ان یسلکو فی سبل عز معروفا o قل قد بعث الله رسلأ بعد موسی و عیسی و سیرسل من بعد الی آخر الذی لا آخر له بحیث لن ینقطع الفضل عن سمآء العنایة یفعل ما یشآء و لا یسئل عما بفعل و کل عنکل شیئ فی محضر العدل مسئولا o اذا

ص183

فاسمع ما یقولون هؤلآء المعرضون و ظنوا فی الله کما ظنّوا عباد الذینهم کانوا من قبل قل فوالله اشتبه علیکم الامر قضت القیآمة بالحق و قامت القیٓمة رغماً لا نفسکم و انف الذینهم کانوا من نغمات الله مصموما o قل انتم تقولون بمثل ما قالوا امم القبل من زمن رسل الله و ینتظرون بمثل ما همی انتظروا و زلّت اقدامکم علی هذا الصراط الذی کان بالحق ممدودا o اذا تفکروا فی تلویح هذه الآیة لعل ترزقون من مائدة العلم التی ینزل من سماء القدس علی قدر مقدورا o یا قرة البقا فشهد ما یشهدون المشرکون فیهذه الشجر المورقة المبارکة المنسبتة التی کانت علی انفسک مرفوعا o و حلالت اغصانها الی ان بلغت مقام الذی کان خلف برادق القدس مکنونا o و یریدون هؤلآء المشرکون ان یقطعوا افنانها قل انها الستحضت فی حصن الله و استحفظت یحفظه و جعل الله ایدی المنافقین و الکافرین عنها مقصورا o بحیث لن یصل البها ایدی الذینهم کفروا او اعرضوا فسوف یجتمع الله فی فلله کل من فی الملک و هذا ما کتب علی نفسه الحق و کان ذلک فی اللواح الفرمن قلم العلم محتوما o یا قرة الجمل ذکر العباد باذکار الرّوح فی ملک الایام ثم اسعمهم نغمة من نغمات البقا لعل یستشعرون فی انفسهم اقل من الذرشیئا o و لعل لا یظنون بمثل ما ظنوا شرکائهم من قبل و یوقنون بان الله یکون قادر اعلی ان یبعث فیکل حین رسولا o قل یا ملأ البغضآء موتوا بغیظکم هذا ما تضی بالحق من قلم عز دریاo اذا فالق علیهم ما عزدت به حمامة الروح فی رضوان قدس محبوبا o لقای تبعون

ما فرّ

ص184

ما فرّ فی الختم عن لسان الذی کان راسخا فی العلم فی زیادة اسمر الله علیّا o قال و قوله الحق الخاتم لما سبق و الفاسخ لما استقبل و کذلک ذکر مفنی الختم من لسان قدس منیعا o کذلک جعل الله حبیبه خاتما لما سبقه من لنبیّین و فاتحا لما یأتی المرسلین من بعد اذا تفکر و ایا ملأ الارض فیما القیناکم بالحق لعل تجدون الی مکمن الامر فی شاطی القدس سبیلا o و لا تحتجبوا عمّا سعتم من علمائکم ثم اسئلوا امور دینکم عن الذی جعله الله اسنحا فی علمه و کانت الانوار من نور وجهه متلئلئأ و مضیئا o یا ایها الناس التقطع الله و لا تتخذوا العلم من العیون المکدرة التی کانت عن جهة لینفس و الجهل جزیا o فاتخذو o من العیون السّایلة السائقة لصافیة الجاریة العذاب التی جرت عن یمین الصراس و جعل الله للابرار فیها نصیبا o ان یا طلعة القدس هب علی الممکنات ما وهبک الله بجوده لیقومنّ عن قبور اجسادهم و یستشعرون علی الامر الذی کان بالحق تأتیا o ثم ارسل علیهم من سمات المیکته المعطّرة التی اعطاک الله فی ذو البقا لعل یحرک بها عظایم الرّمیمة و لئلا یحرم الناس انفسهم عن هذا الروح الذی نفح من هذا القلم القد فی الازلی الابدی و یکون فیهذه الادیق العلیبته المبارکة بین یدی الله علی احسن الحال محشورا o ان یا قلم الامر انت تشهد و تری بان المکنات فی لجج اللانهایات ما یستقبئون بهذه الرحمة المنبطة الجاریة التی احاطت کل من فی السموات و الارض و ما تیؤجهون الی وجه الذی منه اشرقت انوار الروح و بها اضآئت کل

ص185

من فی ملکوت الامر و الخلق و انک کنت علی ذلک شهیدا o و یرکضون فی وادی النفس و الهوی و سیخوضون مع الذین ما فاز و ابلقآئک فی یومک بعد الذی بشرتهم من قبل من قلم عزّ جلیّا o و قلت و قولک الحلو فی جبروت البقا و الامر یومئذلله و کذلک کتب حکم الیوم علی الواح العز من اصع روح قدمیّا o فلما قبآء الیوم و انت الساعة و قضی الامر و استوت انوار الجهل فی قطب الزوال اذ اقاموا الکل بالنفاق لهازا النّور المشرق من شطر الآفاق ثم احتجبوا بحجبات کفر غلیظا o و کذلک فاحرفوا کل الملل فی کل الازمان بعد الذی کل انتظروا بما وعدوا فی ایّامی الله فلما قضی الوعد انکروه بما القی الشیطان فی انفسهم و کانوا عن شاطی القدس بعیدا o کلما تشهدون الیوم هؤلآء المشرکین بحیث انتطزوا فی ایامهم بما وعد و امن لسان محمد رسول الله و کلما سمعوا اسر قاموا و تصاحوا بعجل الله فرجه فلما ظهر بالحق انکروه فی انفسهم و اعترضوا علیه و حباد لوه بالباطل و سجنوه فی وسط الجبال و ما اطفی علی صدورهم و نار انفسهم الی ان فعلوا به ما احترقت به اکباد الوجود فی همیا کل الشود و بذلک تزلزلت ارکان مداین البقا فی جبروت العما و ناحت جمال الغیب علی مکمن قدس خفیا o ان یا طلعة العزّ فاذکر للمومنین من اهل البقا ما قال المشرکون من قبل فی ایام الذی قتل فیها الحسین من هیاکل ظلم شقیا o و کانوا ان یزورده فی کل یوم و یلعنوا الذینهم ظلموا علیه و کانوا ان یقرؤا فی کل صباح مأته مرّة اللهم العن اوّل ظالم ظلم حق محمد و آل محمّد

فلما

ص186

فلمّا بعت الحسین فی ارض القدس ظلموه و قتلوه و فعلوا به ما لا فعلوا به حد من قبل و کذلک یفصل الله بین الصادق و الکاذب و النّور و الظلمة و یلقی علیکم ما یظهر به افعال الظالمین جمیعا o اذا فاذکر فی الکتاب عبدالله تقیّا o الذی آمن بالله فی یوم الذی کان الامر عن مطلع الروح لمیعا o و الحان ربّه بما کان مقتدرا علیه حین الذی دخل الوحید فی ارض حسب شرقیا o قال یا قوم قد جاء برهان الله بالحق و لاح الوجه ان یا ملأ الفرقان فاسرعوا بالله و لا تکونوا علی اعقاب انفسکم منکوصا o و یا قوم قد اشرق الحال عن افق القدس و جآء الوعد بالحق فاسعوا الی رضوان الذی کان الوجه فیه مضیئا o اباکم الاتحرموا انفسکم و عیونکم عن لقآء الله و هذا یوم الله قد کان علی الکافرین عسیرا o و یا قوم قد وضع الکتاب بالحق و لن یغاد و فیه اعمال العالمین علی قدر بفتر و فطمیرا o و یا قوم لا تحتجبو عن جمال الله بعد الذی جآء فی ظلل من الغمام و فی حوله ملائکة القدس و کذلک کان الامر من جهة العرش مقضیاo

یفصل الله

و اذ قال الوحید یا قوم قد جئتکم بلوح من الروح من لدن علی قیوما o الا تتفرقوا فی امرالله و العیبوداعی الذی یدعوکم بالحق الخالص و یلقی علیکم ایقربکم الی یمین عز محبوبا o و یا قومی قد و عدتهم فی کل الالواح بلقآء الله و هذا یوم فیه کشف الجمل و ظهر النور و نادالمناد و شقت السماء بالغمام اتقواالله و لا تخمنوا عیونکم عن جمل قدس و ریا o و هذا ما وعدتم بلسان الرسل من قبل و بذلک اخذالله عنکم العهد فی ذرّ العما اذا اوفوا بعهوه کم و لا تکونوا فی ارض الاشارات موقوفا o و من الناس من وفی بعهدالله و احباب داعی الحق و منهم من اعرض و کان علی الله بغیا o و منهم الذی مس باسم التقی

ص187

فی الکتاب و آمن بالله ربّه و کان بوعده علی الحق و فیا o و حضر بین یدی الوحید و تمسک بالعروة الوثقی و ما تفرق کلمة الله و کان علی الذین القیّم مستقیما و نصر و نصر ربه فیکل الاحوال و بکل ما کان مقتدرا علیه و بذلک جعل الله اسمه فی اسطر البقا من قمل العز مسطورا o و سته الباسآء و الضرّاء و احتمل فی نفسه الشداید کلها و فیکل تلک الاحوال کان شاکرا و صبورا o و ان الذینهم ینصرون الله باموالهم و انفسهم و یصبرون فی الشداید ابتقآء لوجه الله اولئک کانوا فی ازل الاآزال بنصر الله منصورا o و لو بفتلون و یحرقون فی الارض لانهم فلقوا من الارواح کانوا فی هولآء الروح باذن الله مطیورا o و لا یلتفتون الی اجسادهم فی الملک و یشتاقون البلایا فی سبل بارئهم کاشتیاق المجرم الی الغفران و الرضیع الی ثدی رحمة الله و کذلک یذکرکم الورقآء باذکار الروح لعل الناس ینقطعون عن انفسهم و اموالهم و یرجعون الی مقرّ قدس مشهودا o و قضی الا یامر الی ان احتمعت فی حوی الوحید بشر ذمة من قریَ التی بارکها الله بین القری و رفع اسمها فی اللوح الذی کان ام الکتاب عنه مفصولا o و اتبعوا مکر الله و طافوا جعل الامر و انفقوا اموالهم و بذلوا کلما لامر من زخارف الملک و ماضافوا من احدا الا الله و کان الله علی کلشیئ علیما o و کان قلوبهم زبر الحدید فی نصرالله و ما اخذتهم لومة لائم و ما منعهم اعراض معرض و کانوا فی مداین الارض کا علامی القدس باسم الله مرفوعا o بلغ الامر الی مقام الذی سمع رئیس الظلم الذی کفر بالله و اشرک بجهاله و اعرض ببرهانه و کان اشقی الناس فی الارض و یشهد بذلک رجال الذینهم کانوا فی سراذق

الخلد

ص188

الخلد مستورا o ان یا اهل القریة فاشکرو الله بارئکم بما انسمکم بالحق و فضلکم علی الذینهم کانوا علی الارض بحیث اشرفکم بلقآئه و خرفکم نفسه و رزقکم من اثمار سدرة الفردوس بعد الذی کان الکل منها محروما o و فاذکر بایّامه و ارسل علیکم نسات القدس و قلبکم الی یمنین الاحدّیة و قربکم الی بقعة عزّ مبروکا o کذلک یمنّ علی من یشآء و نحتصّ برحمته عباد الذینهم کانوا عنکل من علی الارض مقطوعا o اذا فابشروا التی انفسکم ثم افتحزوا علی من فی الملک مجموعا o فاعلموا بان الله کتب اسمآئکم فی صحایف القدس و قدّر لکم فی الفردوس مقاما محمودا o فو الله لو یظهر مقام احد منکم علی من علی الارض لیفدان انفسهم ابتغآء لهذا المقام الذی کان بید الله محفوظا o و لکن امتجب عن عیون الناس لیمیر الخبیث من الطیب و کذلک یبلوهم الله فی الملک لیظهر ما فی قلوبهم کما ظهر و کنتم علیهم شهیدا o و کم من عبدال عبدوالله فی ایامهم و امروا الناس بالبّر و التقوی و بکوا فی مصائب آل الله و غمضوا اعیناهم فی مین الصلوة و قرآئت الزیادات لافلها و توجهممهم الی مبدء قدس مسجودا o فلما جائهم الحق اعرضوا عنه و کفروا به الی ان قتلوه بایدیهم و کانوا بافعالهم مسرورا o کذلک یبطل الله اعمال الذینهم استکبروا علیه و یتجهل اعمال الذینهم اقبلوا الی الله و خضغوا الطلعة و کانوا فی سبل الرضآء مسلوکا o فاذکروا یا اهل القریة نعمة الله التی انعمکم بالحق و علمکم ما لا علمه کل علمآء الارض الذینهم من کبر عمایمهم و ثقلها ما یقدرون ان یمشوا علی الارض و اذا یحرکون کأنها یحرک علی الارض جبل غل منعوضا o فو الیه ینبغی لکم یا اولیآء الله بان تقدسوا انفسکم عن کل ما نهیتم

و یقبل

ص 189

عنه و تشکروا الله فیکل الایّام و اللیالی بما اختصکم بفضل الذی لم یکن لدونکم فیه نصیبا o و تحکوا عن الله بارئکم بحیث تهب منکم رایحة الله و تکونوا بذلک ممتاز اعن الذینهم کفروا و اشرکوا و کذلک یعظکم الورقآء و یعلّمکم سبل العلم لتکونوا فی دین الله راسخاً و علی الحسب مستقیما o اتقوا الله و لا تبلطوا اعمالکم بالغفلة و لا تمنوا علی الله فی ایمانکم بمظهر نفسه بل الله یمن علیکم فیما ایدیکم علی الامر و عرفکم سبل العزّ و التقوی و الهکم بدایع علم مخزونا o فهنیئا لکم یا اهل القریة و بما صبرتم فی زمن الله علی الباسآء و الضرآء و بما سمعتم بآذانکم و شهدتم بعیونکم فسوف یجزنکم الله احسن الجزاء یعطیکم ما ترضی به انفسکم و ثبت اسمآئکم فی کتاب قدس کمنونا o فاجهدوا ان لا تبطلوا اصططبارکم بالشکوی و کونوا راضیا بما قضی الله علیکم و بکل ما یقضی من بعد لان الدنیا و زینتها و زخرفها سمیضی اقل من آن و لا بقآء لها و تحضرون فی مقعد عزّ محبوبا o فطوبا لکم و للذینهم فدوا انفسهم فی ایام الله و کانوا من الذینهم طار و افر هوآء الحسب و وردوا علی مقر الذی کان عن غیرهم ممنوعا o فاذکر یا قلمو ؟؟؟ ما کضی علی الوحید من اعادی نفس الله لیکون امره فی الملأ الاعلی بالحق مذکورا o فلما سمع الذی کفر و شقی ثم استکبر و بغی ارسل جنودا لکفر و امرهم بان یقتلوا الذین ما حمل الارض بمثلهمی فی ایمانهم بالله و یسفکر و یمآء التی کانت بها کلشیئ مطهورا o و امر الخبیث فی الملأ بغیر ما نزل الله فی الکتاب و کذلک کان الحکم من عنده مقضیا o و فرّر للجنود رئیین الذین مما کفر ابا لله و آیاته دبای دینهم مدنباهم

و اشتروا

ص190

و اشتروا لا نفسهم عذاب الباقیه الدّائمة و کانا بظلمهم الی قهر الله مستقبلا و اتبا مع جود الکفر و عساکر الشّرک الی ان فصبروا جنود الله و احبائه و کانوا من اشر الناس فی امر الکتاب من قلم الامر مکتوبا o و حاربوا امع o اخاب الله و جاء لو امعهم و ناز عوانهم و نمارکوا بما کانوا مقتدرا علیه لیغلبوا علی جنود الحق و لکن جعلهم الله فی حربهمی بایدی المؤمنین مغلوبا o فلما عجزوا عن حزب الله و اولیائه و برّوا فی الامر و مکروا فی انفسهم و شاور ویلنهم الی ان ارسلوا الی الوحید رسولا بلسان کذب مکریا o و دخل رسول الشیطان الی الوحید و قال امنت ابن محمد و انا کنا مقر بفضلک علینا و ما جئنا لنعارک معک بل یزید الاصلاح فی امرک و نسع منک تأمرنا و نتبع قولک و ما نخالفک فی الحکم من اقل من الذر ذرّا o اذا فتح خمر الروح و نطق روح القدس بلسان الوحید و قال یا قومی ازناتقروا بفضلی و تعرفونی انا ابن محمدا رسول الله لم جئتم علینا بجنود الکفرو صعیّونا و کنتم عن امر الله عرفنا و علیه لغیا o و یا قوم اتقوا الله و لا تفسدوا فی الارض و لا تدعوا امر الله عن ورآئکم و خافوا عن الله الذی خلقکم و رزقکم و انزل علیکم آیات عزّ بدیعا o و یا قوم سیفی الملک و جنودکم ثم الذی ارسلکم بالظلم فانظروا الی ما قضت الی امم القبل و تنبهوا فی امور التی کانت من قبل مقضیّا o و یا قوم ما انل الاعبد آمنت بالله و آیاته النازلة علی لسان علیّ بالحق و ان لن ترضوا بنفس بینکم اسافر الی الله و ما ارید منکم شیئا o اتقواالله و لا تفکواد مآء احبائه و لا تأفذوا اموال الناس بالباطل و لا تکفروا بامه بعد الذی ادعیتم

ص191

الامیان فی انفسکم و کذلک انصحکم بالعدل فاتبعوا نصحی و لا تبعدوا من امر الذی کان عن افق الروح مشروة o و یا قوم اتفتلون رجلا ان یقول ربی الله و قد جائکم بآیات التی تعجز من ادراکها عقول الخلایق مجموعا o فارحموا علی انفسکم و لا تتبعوا هویکم ستخرجون من هذه الدنیا الفانیة و تحضرون بین یدی مقتدرا قویا o و تسئلون عما فعلتم فی الارض و تجزون لکل ماعملتم فی الدّولة الباطلة و هذا ما قضی حکمه فی الواح عز محتوما o و کرّر بینهم الرسل و الرسایل الی ان وضعوا کتاب الله بینهم و اقسموا به و خنموه و ارسلو o الی جمل عز وحیدا o و کذلک کانوا ان کذعوا فی امر الله و عاهد و بلسانهم مالم یکن فی قلوبهم و کان الغل فی صدورهم کالنا و التی کانت فی ظلال المکر مستورا o و استرجوا من الوحید بان یشرّف بقدومه اماکنهم و محافلهم و اکذوا فی العهد و المیثاق و کانوا علی مهد لنفس و الهوی مرقدوا o فلما حضر بین یدی الوحید بکتاب الله قام و قال لا ملأ فی حوله یا قوم قد جآء الوعد و اتت القضایا بالحق و انا ذهب الیهم یظهر ما قدر لی خلف سرادق القضآء و کذلک کان علی ربه فی کل حین متوکلا o و دخل الوحید علی عساکر الظلم و جنود الشیطان مع انفس معدودا o اذا قاموا و استقبلوه و تذکر o علی انفسهم فی المشی و الجلوس و کان بینهم ایاما معدودا o و کتر جمیع لسانه الی اهل القربه بان اقزقوا و لابأس علیکم الی ان جعلوهم اشتاتا و دخلوا جنود الکفر فی محلهمی و مکروا علیهم مکراً کباّرا o فلما املنت و قلوبهم و نفو سکم کسروا میثاقهم لا نقضبوا عهدهم و خالقوا حکم الله بینهم و نکثوا عهد

الکتاب

ص 192

الکتاب بهوایهم و بذلک کتب اسمآئهم فی الالواح الله من قلم الله معلونا o الی ان اخذوا الوحید و متکواهم مته و عز واجده و فعلوا به ما یجری من عیون اهل الفردوس بدامع حمر مخروجا o الالغته الله علی الذین ظلموا علیه و علی الذینهم یظلمون فی هذه الایامر التی کانت الشمس فی عمام القدس مستورا o و ما رضوا بما فعلوا و قتلوا من اهل القریة فی سنین متوالیات و اسارو انسائهم و نهبوا اموالهم و ما خافوا عن الله الذی خلقهم و ربّاهم و کانوا ان یستسبقوا بعضی علی بعض فی الظلم و بما القی الشیطان فی صدورهم و کان الله باعمالهم شهیدا o الی ان ارتفعوا الرؤس علی الاسنان و الرماخ و دخلوا فی ارض التی شرفها الله علی جمیع بقاع الارض و فیها استوی الرحمن علی عرش اسیر عظیما o و ما وردهم فی المدینة اجتمعوا علیهم الخلایق و منهم آذوهم بلسائهم و منهم رجموهم بایدیهم و کان اهل السموات یعضون انا هل الحیرة عما فعلوا هؤلاء المشرکین البلافات عز منیرا o و دخلوهم فی المدینة و کان الله یعلم ما ورد علیهم بعد الدخول و هو محصی کلشیئ فی کتاب عز کریما o ان یا جمال القدس لیس هذا اول ما فعلوا المشرکون فی الارض و قد قتلوا الحسین و اصحابه ثم اساروا اهله و اذا یبکون علیه و تیضرعون فتکل صباح عشیّا o قل یا ملأ البهام اما استدللتم بحقیقة الحسین و اصحابه بما فدوا انفسهم و بذلوا اموالهم و کنتم بذلک متذکرا فکیف تنسیون هوءلآء الشهدآء بالکفر بعد الذی بذلوا اموالهم و نسائهم فی سبیل الله و جاهدوا فیه الی ان قتلوا الطرق شئی بحیث ما سمعت اذن

ص193

ولارات اعین الخلایق مجموعا o و اذا قیل لهم لم قتلتم الذینهم آمنوا بالله و آیاته یقولون وجدناهم کفرآء فی الارض قل فو الله هذا ما خرج من افوانکم من قبل علی النبیّین و المرسلین الی ان قتلوهم باسیاف عنی مشخوذا و کان الله علی کلشیئ محیطا o و ویل لکم بما کفرتم برسل الله و قمتمی علیهم بالمحاربة الی ان سفکتم و مائهم بغیر حق و یشهد بافعالکم ما رقم علی الواح حفظ مسطورا o قل اماقرر الله فی الکتاب ما یفصل به بین الصادق و الکاذب بقوله الحق فتمنوا الموت ان کنتم صادقین o فلم کذبتم الذین شهدالله بصدقهم فی کتاب الذی لا یأتیه البائل و کان من اللوح منزولا o و انتم ما استشعرتم و بنذتم کتاب الله عن ورآئکم و قتلتمی الذین هم تمنوا الموت فی سبیل الله و تشهد بذلک اعینکم و السئکم و قلوبکم و من ورائکم کان الله شهیدا o فاف لکم بما سفکتم و ماء الذین ماردت عین الوجود بمثلهم و کذبتموهم بعد صدقهم بنص الکتاب و اتبعتم الذین ما یرضون فی سبیل الله بان ینقص زرقا من اعتبارهم و مائهم فی الملک الا مان یا علوا اموال الناس و یقعد و اعلی رؤس المجالس و بذلک یفتخرون فی انفسهم علی من علی الارض جمیعا o فو الله ینبغی لکم بان تتخذوا هؤلآء و الفتلآء لانفسکم ولیّا من دون الله و نتّبعوهم الی ان تدخلوا معهم نارالتی کانت للمشرکین مخلوقا o قل فوالله لو تستبشعرون فی انفسکم اقل من آنٍ لتمحوا کتبکم التی کتبتم بغر اذن امه و تضربون علی رءوسکم و یفرّون من بیوتکم و لنسکنون فی الجبال و ما تأکلون الا حماء مسنونا o قل قد قضی نحسب الذینهم استشهدوا فی الارض و حنیئذ

یطیرن

ص194

یطیرن فی هوآء القرب و یطوفن فی حل عرش عظیما o و فیکل حین تنزل علیهم ملائکة الفضل و تبشرهم بمقام عز محمودا o و فیکل یوم یتحلی الله علیهم بطراز الذی لو یظهر علی اهل السموات و الارض یحزن تنصعقاد قل یا ملأ الاشقیالا تفرحوا باعمالکم فسوف ترجعون الی الله و تحزون فی شهد العز فی یوم الذی نزلزل فیه ارکان الخلایق مجموعا o و یخاصکم الله بعد بما فعلتم باحبائه فی ایام البازطلة و لن بفادر من اعمالکم شیئا الا و هو علیکم مسروضا o و تجزون بما اکتسبت ایداکم و لن یغرب عن علم الله من شیئ و هوالله کان علی لشیئ احبطا o فسوف یقولون الظالمون فی اسفل درکات النار فیالیت ما اتخذنا هذه العلمآء لا نفسنا فعلیلا o ان یا اهل القریه فاذکروا نعمة الله علیکم اذ کنتم شفا عزة من الکفر و انقذکم بالفضل و هدیکم الی ساحته اسم وعیدا o و اذ کنتم اعدآء و الف بین قلوبکم و جمعکم بالحق و رفع اسمکم و انزل علیکم الآیات من لسان عز محبوبا o ثم اذکروا حین الذی مرزنا علیکم بجنود الملائکة و فتحنا علیکم ابواب الفردوس کنتم مجتمعاتیم القنقه و سوس الشیطان بعضکم و القی فی قلوبکم الروح اذا و مبدنا بعضکم مضطر باثم متزلزلاً و لکن عفونا من الذینهم اضطرا و ارحمة من لدنا علیکم و علی من علی الارض جمیعا o قل ان الذینهم کفروا من اهل القریة اولئک اشر الناس کما انتم خیر العباد و کذلک احصینا الامر فی لوح الذی کان نجاتم العز مختوما o و ان الذینهم ما حضروا بین یدی الوحید و حاربوا معه و جاد لوه بالباطل اولئک لعنوا فی الدنیا و الآخرة و حقت علیهم کلمة العذاب

ص195

من مقتدر حکما o یا احبآء الله من الملک القریة اعتصموا بحبل الله ثم اشکرو بما فضلکم بالحق و اصبحتم برحمة من الله و کنتم علی منهج القدس مستقیما o ان یا اشجار القریة فاسجدوا الله بارئکم مبماسبت علیکم نسآیم الربیع من فضل عزّ احدیّا o و ان یا ارض تلک القریة فانشکری ربک بما بذلک الله یوم القیمة و اشرق علیک انوار الروح عن افق نور عزیا o و ان یا هوآء القریة فاذکر الله فیه صنعک عن غبار النفس و الهوی و بعثک بالحق و جعلک علی نفسه معروضا o فهیئا لک یا یحیی بما وفتت بعهدک فی یوم الذی فیه خلقت السموات و الارض و اخذت کتاب الله بقوّت ایمانک و صربت من نفحات ایّامه الی هرم الجمل مقلوبا o اذا بشّر فی ملأ الاعلی بما ذکرت فی لوح الذی تعلقت به ارواح الکتب و من ورائهآ امّر الکتاب التی کانت فی حص العصمة محفوظا o کذلک یحزی الله عبادالذینهم آمنوا و بآیاته و یأخذ الذینهم ظلموا فی الارض الا لعنته الله علی الظالمین جمیعا o ان یا قرة البقا و لیرلحنک و ن علی نغمات الورقات المغنیات عن ورآء سرادقات الاسمآء فی جبروت الصفات لعلّ املیار العرشیّع ینقطعون عن تراب انفسهم یقصدون اوطانهم فی مقام الذی کان عن التنزیه منزوها o ان یاجوهر الحقیقة غنّ درنّ علی احسن النعمات لأن حوریات الغرفات قد اخرجن عن محافلهّن و عن سرادقات عصمة الله لینصتن نعمتک التی کانت علی قصص الحق فی قیوم الاسمآء مغرورا o و لا تحرمهن عمادرون من بدایع احسانک و انکنت انت الکریم فی رفارف البقا

و ذی الفضل عظیم

مفک

ص196

و ذی الفضل العظیم فی جبروت العماء و کان اسمک فی ملأ الا علی بالفضل معروفا o ان یا جمال القدس ان المشرکین لن یهلوا بان یخرج الهمس من هذا النفس و اذا یرید الصوت ان یخرج من فی یضعون ایادی البفضآء علیه و انت مع علمک بهذا تامرنی بالندآء فی هوآء هذا السنآء و انک انت الفاعل بالحق و الحاکم بالعدل تفعل ما تشآء و تکون علی کلشیئ حکیما o و لو تسمع ندآء عبدک و تقضی حاجته بالفضل فاعذر هنّ باحسن القول و التف البیان یرجعن الی رفاء فهن و مقاعد من فی عرفات هم یاقونا o انت تعلم بانی اتبلیت بین المشرکین من الحزبین و انت الحاکم بالامرین و الناظر علی الحکمین و یظاهر فی القمصین و المشرق بالشمسین و المذکورا لا سمین و صاحب المسیرقین و الآمر السّرین فی هذا لسطّرین و کان الله من ورآئک علی ما اقول علیما o تعلم بانی ما اخاف من نفس بل بذلت نفسی و روحی فی یوم الذی شر فلتنی بلقآئک و عرفتنی بدیع ممالک و الهمتنی جواهر آیاتک علی کل من دخل فی تلک امرک مجموعا o و لکن اخاف بان تیفرق ارکان الامر فی کلمة الاکبر o ما تفرقوها هؤلآء المغلین فی یوم الذی استویت علی اعراش الوجود برحمتک التی وسعت کل من فی العالمین مجموعا o و کذلک فصلنا لهذا الامر تفصیلا و فی لوح الذی کان حینئذ من سمآء الروح منزولا o ان یا قمیص الرشوشته بالدم لا تلتفت الی الات رات ثم احرق الحجبات ثم اظهر بطراز الله بین الارض و السماء ثم ممن علی نغمات الکمکنونة المخزونته

ص197

فی روحک فی انت الایام التی ورد علی مظهر نفس الله ما لارءات عیون الخلایق جمیعا o ان یاجمل القدس الامر بیدک و ما انا الا عبدک المتذلل بین یدیک المحکوم بامرک اذا لا تأمرنی بالذکر فی ذکر الله الاکبر و کنز الله الاعظم ینبغی بان تأمر ملائکة الفردوس بان نحقظن سرادقات العظمة لئلایشق ستر مجبات اللاهوت من هذا الندآء الذی کان فی صدر العز مستورا o ان یا بهآء الروح لا تستر نفسک تبلک الحجبات فاظهر بقوة الله ثم فک الختم عن لاء الروح الذی کان فی ازل الازال بخاتم الحفظ مختوما o اتهب روایح لمعطریة من هذا لا اناء القدسیه علی الخلایق مجموعا o یحیی الاکوان من نفس الرحمن و قوت علی الامر یومی الذی فیه ارکان الروح من جهة الفجر شهودا o قل هذا اللوح یأمرکم بالصبر فی هذا الفزع الاکبر و یحکم علیکم بالاصطبار فی هذا ؟؟؟ العظم حین الذی تطیر حماسة الحجاز عن شطرا احراق و یهبب علی الممکنات روایح الفراق و یظهر فی ربه الستآءلون الحمرآء و کذلک کان الامر فی ام الکتاب مقضیا o قل ان طیر البقا قد طارت عن افق الحمآء و ارادت سباء الروح فی سیناء القدس لینطبع فی مرآت الفدر احکام القضاء و هذا من اسرار غیب مستورا o قل قد طارب طیر الغز من غصن و ارادت غصن القدس الذی کان فی ارض الهجر مفروسا o قل ان نسیم الاحدیة قد طلع عن مدینة السلام و اراد الهبوب علی مدینة الفراق التی کانت فی صحف الامر مذکورا o قل یا ملأ السموات و الارض اذا فالقوا ارمّا و علی وجوهکم و رؤسکم بما غاب الجبل عن مداین القرب و اراد الطلوع عن افق سمآء بعیدا کل ذلک ما قضی بالحق و نشکرالله بذلک و بما انزل علینا البلامرة بعد مرة و ابطر حینئذ علینا من غمام القضآء امطار

ارکان العرش علی ملائکة العالمین بان قطن

حزن معروفا

ص198

حزن معروفا o ان یا جوهر الحزن فانتم القول فی هذا الذکر لان بذلک حزناء حزنت اهل ملآ الا علی ثم اذکر عبدالله الذی سئل عن نبآ قد کان بالحق عظیما o قل تالله الحن ان النبا قد فضل فی قالب علی مبینا o ثم اختلفوا فیه العباد و اعترضوا علیه علماء العصر الذینهم کانوا فی مجبات النفس محجوبا o و انتم عرفتم قال الله فی قمص علیّ قیوما و سیعرفه کل من فی السموات و الارض و هذا ما رقم بالحق و کان علی الله محتوما o و یستعلمون بنأ o فی ز من الذی کان علی الحتم مأتبا o و لکن انتم یا ملأ البیان فاجهدوا فی انفسکم لئلا تختلفوا فی امرالله و کونوا علی الا مر کالجبل الذی کان بالحق مرسوخا o بحیث الیزلکم و ساوس الشیطان و لا یقلبکم ثم و فی الارض و هذا ما ینصحکم حمامة الامر حین الغراق من از من العراق بما اکتسبت ایدی المشرکین جمیعا o ثم اعلموا یا ملأ ان صفیآء بان الشمس از اغامت تخرک طیور اللیل فی الظلمة اذا انتم لا تلتفتوا الیهم و توجهوا الی جهته قدس محبوبا o ایاکم لا تتبقوا بسامری فی انفسکم و لا تعقبوا العجل بین الذی ینتقر بینکم و هذا غیر النصحح من قبلی علیکم و علی الخلایق مجموعا o ستمعون اندآئ التسامری من بعدی و یدعوکم الی الشیطان اذا لا تقبلوا الیه ثم اقبلوا الی جمل عز خفیّا o اذانخاطب کل من فی السموات و الارض فی هذه المدینة لعل یستقر کلشیئ بما قدر له من لدن حکیم علیما o و انک انت حین لا تغفل عن هذا الحین الذی حان بالحق و فیه یهب نسمته الله عن جهة قدس غریبا o و انک انت یا ایتها الساعة بشّری هذه الساعة التی کانت عن غمام القدس و ظل النور من سمآء العز علی اسم الله

ص199

منزولا o ان یا ایهال الیوم الله الممکنات هذا الیم الدرّی المشر فی الالهی الابهی الذی کان من افق العراق فی تسطرا الافاق مشهوداo کذلک نفصل لکم الایات و نفی علیکم کلمات الروح و ثغطی علی کلشیئ ما قدر فی کتاب و مستورا o یعلم کلشیئ موین الاحدیة فی هذا الرضوان الذی کان بالحق مسکوبا o و الروح علیکم و علی الذینهم طافوا فی حول الامر و کانوا الی جهة الحب مسلوکا o هذا مدیته التوحید فادخلوا فیها یا ملأ الموحدین لتکونوا ببشارة الروح من المستبشرین

در مائده آسمانی جلد 4 منتشر شده است

؟؟؟

تلک آیات الکتاب فصلت آیاته بدعیا غیروی عوج علی آیات الله و هدی و نورا و ذکری لمن فی السموات و الارضین o و فیه ما یقرب الناس الی ساحة قد من مبین o و انه الکتاب فیه یذکر کل امر علیکم o و نزل بالحق فی لدن عزیز حکیم علیم o و فیه ما یغنی الناس عنکل شیئ و بهب منه روایح القدس علی العالمین o و یغن بانه لااله الا هو یفعل ما یشآء بامره و یحکم ما یرید o قل ان فیه ما یضیٓئ الصدور و فیه تفصیل کل شیئ فی لدی الله العزیز القدیر o و ما من آله الا هو له الخلق و الامر یحیی و یمیت ثم ممیت و یحیی و انه هو حقی فی جبروت البقآء یحکم ما یشاء و لا یسئل عمّا شآء و فی قبضته ملکوت الا نشآء لا اله الا هو العزیز الجمیل o و انه لهو الحق لااله الا هو لم یزل کان مقدسا عن دونه و متعالیا عن وصف ما سوا o و لا یسبقه احد فی العلم و انه علی کلشئ محیطاo لا یزال ما اقترن بعرفان کنیونته احد فی خلقه و لن یصل الله ایقان موقن و لا عرفان نفس و انه لهو الغنی الحکیم o و کان احدا فی ذاته و واحد فی صفاته و واحدا فی افعاله لم یزال کان متوحدا

؟؟؟ فی عرش الجلال

ص 200

فی عرش الجلال و لا یزال یکون متفرد اعلی کرسی الاجلال و انه هو الصّمد الذی لن یخرج عنه شیئ و لن یقترن به شیئ و هو العلی المقتدر العظیم o وحده أحد دون ذاته و ما عرفه نفس دون کیذرنته و کل ما خلق فی الابداع و ظهر فی الاختراع خلق بکلمة من امره لا اله الا هو العزیز الکریم o و انّ ما یعرفه العارفون فی اعلی مقاماتهم و ان ما یبلغه البالغون فی اقصی مراتبهم هو عرفان آیة تجلیه بنفسها لنفسها و هذا غایة العرفان ان انتم الی معارج العلم لمن القاصدین o فلما سدّت ابواب الرضوان عن ذاته الازلیّه و انقطعت جناحین العرفان عن الطّیران الی ملکوت امره ارسل الرسل من عنده و انزل علیهم یکتب من لدنه اجعل عرفانهم عن عرفان نفسۀ هذا ما قبل عن الممکنات جودًا من عنده و فضلا من لدنه علی فی الملک اجمعین o و من اقربهم کأنّه اقرّ علی الله و توقد ذاته و من تقرب الیهم کأنه تقرّب الی ساحته قدس مبین o و من اطاعهم اطاع الله و من اعرض عنهم اعرض عن الله ؟؟؟ العزیز المقتدر الحیّ الرّفیع o و قدر الله عرفان نفسه فی عرفان انفسهم و هذا ما قدر فی الواح الامر من لدن مقتدرُ قدیر o و هذا مبلغ العارفین فی منتهی معارجهم ان انتم من العالمین o و ما قدّر الله فوق ذلک لاحد نصیب و لا بنفس سبیل الله و هذا ما کتب فی نفسه الحق ان انتم من العارفین o هل یقدر الضعیف ان یصعد الی قویّ قدیم قل سبحان الله کلّ فقرآء الیه و کل عن عرفانه لقابرین o و هل ینبغی ؟؟؟ ان یطیر فی جبروت الباقی قل سبحان الله کلّ جزآء عنده و کل فی مظاهر امره لحایرین o و انک انت یا سلمان فاشهد فی نفسک و روحک لسانک و جمیع جوارحک بانّه لا اله الا هو کل عباد له و کل له عابدین o ثم سلمان سلم فی نفسک لامر الله و بما امرت فی الکتاب و لا تکن من الغافلین o ثم

ص 201

اعرف قدر تلک الایام و لا تنس الفضل فی نفسک و کن من الشاکرین o ثمّ انقطع عن نفسک و هواک لیلهمک الله بفضله یا یخلصّک عن العالمین o و ایّاک ان لا تحرم نفسک عن نسمات هذا الروح و ان هذالغبن مبین o ثم قرب بتمامک الی اله الملک الحی المقتدر القدیم o قل هذا فصل من فصول الله قد ظهر بالفضل و لن یغیره شیئ علمنا فی السموات و الارضین o قل تالله هذا لربیع الذی زین بطرازه الفردوس و لن یعقبه الخریف فی ابد الابدین o و انّ هذا فصل ما سبقه فصل فی الارض لانّه استظل فی ظلّ علی عظیم o یا ملأ الفردوس خذوا نصیبکم حق هذا النسیم o الذی به حدّ درمیا کل العالمین o و فیه نفخ روح الحیّ الحیوان علی عظام رمیم و ان یا اهل لجة الاحدیّه فانقطعوا عن عرفانکم و عنکل ما وحدّتم به بارئکم و وجدوا الله فیهذه الایّام بما فصّل لکم بالحق و لا تکونن من الغافلین o ثم خذوا عظکم فیهذا الفصل الذی فیه یصبع کلشیئ ؟؟؟ الله العزیز الحمید o و ان یاملأ البقا فانقطوا عنکل ما اخذتم لانفسکم ثم اقبلوا الی رضوان الذی فتح باسم الله العلیّ فی سرّ قدس بدیع حدان یا اهل السموات سبحوا الله باسم الذی منه اقترن الکاف برکنه الرّآء و المیم o ثم اسمعوا نغمات الرّوح من هذا الطیر الّذی تفن بکل الالحان فیکل حین o قل ان یا اهل الارض تا الله هذه لحا منه یذکّرکم احسن الذکر لتکونن من الذاکرین o و ما اراد منکم شیئا و لن یرید منکم جزآء و ما جزائه الا بان یستشهد لحب الله العزیز العلیم o قل فوالله من لن یطلب لنفسه ما ذکرت حینئذ بالحق انه علی خسران مبین o قل ان الذین

یفرّون

ص 202

یفرون من الموت فی سبیل بارئهم اولئٓک فی ریب من لقآء الله و اولئٓک هم الغافلین o و اولئٓک ما وجدوا روایح القدس من هذا القمیص المنیر o و ناموا علی فراش الغفلة و اعرضوا عمّا هو خیر لهم عن ملکوت ملک العالمین o قل سوف یطوی الله الارض و من علیها و یحشرکم بالحق فی مکمن قدس مکین o اذا تشهدون اسرار الامر و تطلعون بما قدر من لدی الله العلیم الحکیم o و تقولون فی انفسکم یا حسرة علینا فیما غفلنا عن ذکر الله و کنا علی ضلال مبین o فوالله لو یکشف الغطآء عن وجه العباد و یطلعون بما اکتسبت ایدیهم فی ایّام الله لینقطع الروح من اجسادهم و هذالحق یقین o و انک انت یا سلمان فاستنصح بما انصحناک بالفضل و امرناک بالعدل و لا تکن من الراقدین o ثم ذکّر نفسک و انفس العباد فیما نزلناه علیک بالحق لعل الناس ینقلبون بقلوبهم الی مقعد عزّ کریم o و اما ما سئلت فی ایة التّوحید و کلمة التجرید فاعلم بانّ هذا فوق شأنی و ما انا الا عبدٌ ذلیل o هو الذی بیده ملکوت العلم و فی قبضته جبروت الحکمة یعلّم هی یشآء فیما شأء لا اله الا هو العزیز الجمیل o و له الامر فیکل من فی السموات و الارض یفعل کیف یشآء و هو الملک السلطان العزیز القدیر o لن یعزب عن علمه شیئ و لن یعجزه شیئ لا یسئل عما یفعل و انه لهو الغالب القاهر العزیز o الرفیع و لکن الی مع عجزی و ضری و فقری و اقتقاری لما احبّ فی نفسی اظهار ما اعطانی الله بفضله لئلا اکون من الذینهم قال الله فی وصفهم فی کتاب عز حفیظ o قال و قوله الحق الذین ینجلون و یأمرون الناس النجل و یکتمون ما ؟؟؟

ص 203

من فضله لذا القی علیک ما یجری الله علی قلم لتفتخر بما اختصصناک به بین الناس و لعلّ تکونن من المنقطعین o و لتشکر الله فیما اعطاک بفضله و انزل علیک آیات التی تتحیّر عنها العارفین o فاعلم ثم اعرف بانّ للتوحید مراتب و عوالم و مقامات شتّی لا یعلم احد و ما احصاه نفس الا الله الملک المقتدر العزیز الجمیل o و انّی لو ارید ان افضل لک فیهذا المقام ما علمنی الله بفضله لا یحمله الالواح و لن تکفیه البُحُور لو یجعل مداد الهذه الکلمات المقدس المتعالی العزیز الکریم o لانّ الله لم یکن لفیضه من تعطیل و لا لامره من تعویق o و هو الذی فقل من نقطة علوم التی ما سمعها اُذُن احد و لن یعرفها احد من العالمین o قل انه لو یرید ان یطوی کل العلوم عمّا فضل فی الملک من اول الّذی لا اول له لیقدر و یکون ذلک اقرب من لمح البصر لا اله الا هو السلطان المقتدر القدیر o هو الّذی فی قبضته ملکوت علم السموات و الارض یمحو ما یشآء بامره و یثبت ما اراد بقدرته و عنده للوح قدس حفیظ o قل انه هو الذی لم یزل کام مقدسًا عنکل ما علمتم و یأتی فیکل شأن بعلم بدیع o قل انّ جواهر التوحید و التّحدید عنده فی حد سواء و لکنّ الناس اکثر بهم علی فراش الجهل لرافدین o قل ؟؟؟ یمحوا آیات التوحید و یحکم بالتحدید هذالحق بیان o و لیس لاحد ان یقول لِمَ او بِمَ لانّ الامر ما یظهر من عنده و الحکم ما یحکم علیه من لدنه و هو القویّ القدیر o فاشهد یا سلمان فی نفسک بان فی خزاین علم الله لعلوم لن یذکر عند حرف

منها

ص 204

منها علم احد و لا توحید الذی به یوحدون الله عباده و لا اعلی جواهر التفریده و لکن لما سبقت رحمته کل العباد یقبل منهم بما یأمرهم فی زمن کل رسول و عهد کل نبیّ فضارا من لدنه علی الحلایق اجمعین o فاشهد بانّه لا اله الا هو لن یعرفه احد و لن یصل الی بدایع علمه نفس و لا یدرکه کلّ من فی الملک ان انتم فی اسرار الامر لمن المتفرسین o فیا لیت لیوجد حمامات قدسیّة و افئدة مجرّدة لیطیرنّ مع هذا العبد فی هوآء هذا العلم الذی احترقت من تقربّها اجنحة المقرّبان o فسوف یظهر الله فی الارض عبدا اماعیکهم منع المغلّین o و یطیرنّ بجناح القدس و یسیرنّ فی ممالک البقا و یدخلنّ فی سرادق عر منیر o و لا یشغلهم شأن فی الملک و لا یلهیهم زخارف الارض عن ذکر الله العلیّ المقتدر العزیز o و اذا یسمعون نغمات الروح تفیض عیونهم من الدمع و یستبشرون بروح الله و یعلبون الی جمال قدس بدیع o و لن یبدلوا آیات الله بشیئ و لو ینفقون بکل من فی السموات و الارضین o و کلما یسمعون نغمات الله یمیلون الی وطن القرب و یفدون انفسهم فیکل حین o حینئذ ینبغی بان ابتدا فی ذکر ما اردت من قبل و اختم هذا الذکر الذی لن یبلغه اعلی افئدة البالغین o فاعلم یا سلمان بانا نشهد فی مقام توحید الذّات بانه واحدٌ فی ذاته و لم یزل کان مستویّا علی عرش التوحید و کرسی التفرید و لم یکن معه من شیئ و لن یذکر عنده من الله و هو الباقی القائم العزیز الکریم o و لم یزل کان فی قیّومیّة ذاته و لم یکن معه و لم یکن معه لا ذکر شیئ و لا عرفان نفس و لا توحید احد

ص 205

و الآن یکون بمثل قد کان فی ازل الازال لا اله الا هو الفرد الحکیم o و انقطعت عن هذا المقام عرفان العرفآء و بلوغ البلغآء لانّ دونه معدوم عنده و مفقود لدیه و موجود بامره الا له الامروا لخلق و انه کان علی کلشیئ خبیر o انّه هو الله لا اله الا هو الذی ما اتخذ لنفسه ولیّا و لا نصیرا و لا شریکا و لا شبیه و لا وزیرا لا اله الا هو العزیز القادر المحیط o ثم نشهد بانه کان و احدا فی صفاته و انقطعت کل الصفات عن ساحة قدسه و هذا ما قدّر لنفسه ان انتم من العارفین o ثم اعلم بانّ کثرات عوالم الصفات و الاسمآء لن یقترن بذاته لانّ صفاته تعالی عین ذاته و لن یعرف احد کیف ذلک الّا هو لا اله الّا هو العزیز المتعالی الغفور الرحیم o و یرجع کل ذلک الاسماء و الصّفات الی انبیآئه و رسله و صفوته لأنهم مرایاء الصّفات و مطالع الاسمآء و الّا انّه تعالی غیب فی ذاته و صفاته و یظهر کل ذلک فی انبیائه من الاسمآء الحسنی و الصفات العلیا لئلّا یحرم نفس عن عرفان الصفات فی جبروت الاسماء و انّ هذا لفضل من عنده علی العالمین o و للموحّد فی ذلک المقام حق بان یوقن فی نفسه بان ظهورک تلک الصفات فی رسل الله لم یکن الاصفاته تعالی بحیث لن یشهد الفرق بینه و بینهم الّا ان صفاتهم ظهرت بامره و خلقت بمشیّته و هذا حق التّوحید فیهذا المقام قد القیناکم بالفضل لتکونن من الرّاسخین o و لن یشهد العارف شیئا لا فی السموات و لا فی الارض الا و قدیری الله قائما علیه و یشهد کلشیئ

بلسان

ص 206

بلسان سرّه بانه لا اله الا هو العزیز العظیم o و یرتقی العارف الی مقام یشهد آثار تجلی الله فیکل شیئ بحیث لو یأخذ انوار هذا التجلی عن الممکنات لن یبقی فی الملک شیئ و بذلک ثبت علی نفسه بانه کان و لم یکن معه من شیئ السبحانه و تعالی عمّا یقولون هؤلاء المشرکین o و للموحّد حق بان لا یفرق کلمات الله و یشهد بذاته و نفسه بانّ کل الآیات نزّلت من عنده و کلّها نزلت علی المرسلین حق لا ریب فیها و فصّلت من لدی الله المهیمن القدیر o و کل الشّرایع خصلت من نقطة واحدة و شرع من لدی الله و ترجع الیه و لا فرق بینها ان انتم من الموقنین o وسع اختلافها فیکل اعها و اعصمار لا اختلاف فیها لانّ کلها ظهرت من امر الله و الامرو احد فی ازل الآزال و هذا ما رقم حینئذ من قلم قدس منیر o و ایّاکم یا ملأ التوحید لا تفرقوا فی مظاهر امر الله و لا فیما نزل علیهم من الایات و هذا حق التوحید ان انتم لمن الموقنین o و کذلک فی افعالهم و اعمالهم و کل ما ظهر من عندهم و یظهر من لدنهم کل من عندالله و کل بامره عاملین o و من فرق بینهم و بین کلماتهم و ما نزل علیهم او فی هو الهیم و افعالهم فی اقل ممّا یحصی لقد اشرک بالله و آیاته و برسله و کان من المشرکین o و کذلک نعلمکم سبل العلم و الحکمة لعل انتم فی سرادق لتکونن من الداخلین o و کلّما ذکرنا الامر بینهم من جواهر التّوحید و حقایق التفرید هذا لم یکن الا فی مقام التنریل لانّ کلهم بدءوا من عندالله و یعیدوا الهی و حکموا بامره و نطقوا باذنه لذا یثبت

ص 207

حکم التّوحید علیهم فی هذا المقام و کذلک نصرّف لکم الآیات لتکونن من الموقنین o و لکن فیمقام الفرق فضلّ الله بعضهم علی بعض کفضل المولی علی العبید o و فیهذا المقام ناشهد مقام بعضهم کالنقطة فی صدر الحروفات و کما ان الحروف یفصلّن عن النقطه و یدورن حولها کذلک فاعرف مراتب النّبینین و نشهد بانّ الذی جآئکم باسم علی هو النقطة و تدوری فی حولها ارواح المرسلین o اذا قل فی نفسک فتبارک الله احسن الخالقین و نشهد فیمقام الافعال بانّ کلها ظهری بامره و خلقت بقوله و بعثت بقضآئه و یرجع الی مقام الذی قدر لها من عنده ذالکم الله ربّی و ربّ آبائکم الاوّلین o هل یمکن الی حد ان یحرک فی الملک بغیر ما قضی الله له فی الکتاب قل سبحان الله کل الاشیآء محرکة بامره و کل الیه لراجعین oما من اله الا هو یقبض ما یشآء لمن یشآء و یقدرَ لکل شیئ ما یرید و هو المقتدر العلیم o او ما من شیئ الا و قد امباط علمه قبل ظهوره و بعد ظهوره و قدّر له ما هو غیر له عنکل ما فی السّموات و الارض و هذا ما رقم من قلم حکم قدیر o ایّاکم یا ملأ البیان لا تشتبه علیکم بانّ الافعال لو یظهر من عنده کیف یعذب عباده العصاة فی طبقات الجحیم o فاعلموا بانّه تعالی ارسل الرسل بالحق لیأمروا الناس بالبروا و التقوی و ینهوهم عن البغی و الفحشآء و یبشّرهم بلقآء الله فی یوم الذی فیه تشرق الانوار من مقعد عزّ منیر o و هذا ما قبضی علیّ الحق من عنده علی العالمین و بهم عرفهم الله سنبل الهدایة و الضلالة و بیّن لهم بلسان رسله کل ما اراد لهم بحیث ما ترک من خیر الا و هو فی کتاب مبین o فلمّا بین لهم الحق و اوضح لهم سبل القدس و اظهر لهم مناهج الفردوس امرهم بکلّ ما یبلغهم الی هذه المقامات القدسیة و یقمرهم الی الله

العزیز

ص 208

عزیز الحمید o و اینهم عنکل ما بضرهم و لذا یرفع المطیعین الی رفرف القرب و یضع المستکبرین o ثم اختارهم فی هذین السبیلین بعد ظلمهم و عرفا منهم سبل الهدایة و الضّلالة و یمّدهم فیکل ما یختارونه لانفسهم و هذا عدل من عنده علی کل من فی الملک اجمعین o اذا ؟؟؟ فی نفسک بان الله ما ظلم نفس علی قدر منزل و لن یظلهم و انّه لهو المعطیّ الواهب الکریم o فلما ظهر للعباد سبل الحق عن الباطل و مناهج الهدایة عن الضلالة لیبعدنکم فیما یریدون و یجری علیهم القضآء بعد اراداتهم و کذلک نصرف لکم الآیات و نلقی علیکم کلمات الحکمة لتستبشر بما قلوبکم و قلوب المقربین o و انه تعالی لو یمسک عباده عن لعل و یجبرهم علی لعل آخر لیکون ظلما من عنده سبحانه و تعالی من ان یظلم نفس علی قدر یتقی و قطمیر o و انّه بعد قدرته علی کلشیئ و جریان قضائه فی کلشیئ یمدّ کل الممکنات فی افعالهم بعد عرفانهم بالنور و الظلّمة و هذا الفضل من عنده لو انتم ببصر الحکمة فی اسرار الامر لمن الناظرین o و من قال بغیر ما ؟؟؟ او یقول بغیر ما القیناک فهو مجرمی بنصّ الکتاب و کان الله بریئ منه الابان یتوب و یرجع الی الله و یکون من المستغفرین o انّه یغفر من یشآء و یعذّب من یشآء و یعطی لمن یشآء و یمنع عمن یشآء و الی یسئل عمّا شآء و بیده ملکوت الامر و الخلق و فی قبضة جبروت السموات و الارض بحیی و یمیت ثم یمیت و یحیی و انه هو حیّ لا یموت و لا یفوت عن علمه شیئ و احاط فضله کل الممکنات و سبقت رحمته کل الکائنات و یعلم فیهذا القلوب و باظهر منها لا اله الا هو العالم الغالب الحاکم اللّطیف

ص 209

الخبیر o ثم اعلموا یا ملأ البیان بان الله اراد لعباد الّا ما یقلّبهم الی رفارف القصوی فی جبروت البقا و ما قدر لهم الا ما یخلصهم عن النفس والهوی لیبقی الملک لنفسه الحق و یطهّر الارض و من علیها من دنس هؤلآء المشرکین o و نشهد فیمقام توحید العباد بانّ کلها یرجع الی الله العزیز المتعالی العلیم o و کلّها عرفات من امرو احد من لدن حکیم قدیر o و برئت من الله و سیعود الیه و کل الیه لراجعین o و الیه و الله یصعد الکلم الطیّب و کل لوجهه لساجدین o و یعبده کل من فی السموات و الارض و ما من شیئ الا وقد یسبح بحمده و یخاف من خشیته لا اله الا هو العزیز القیوم o کل الاعناق منقادة لسلطنته و کل القلوب خاشعة لامره و ذاکرة بذکره و هو الذی عبده کلشیئ و یعبده کل من فی السموات و الارضین o ان الّذینهم استقرّوا علی کرسی التوحید و مقاعد التفرید یشهدون فی انفسهم بانّ کل ما یعبد به العباد بارئهم فی صوامعهم و مساجدهم نزل من عندالله و یرجع لان المعبود و احد سبحانه و تعالی انّا کل له عابدین o و لو انّ العباد یغفلون فی عباداتهم و ینسون بارئهم و خالقهم و کل الیه لسارعین o و کلما انتم تشهدون فی تلک الارض و عباداتهم و اذکارهم کلما فصّلت من لدی الله فی عهد رسله و سفرآئه و کل بامره لعابدین o و لکن لما اجتنبوا عن المقصود ؟؟؟ ما قدر الله لهم لذا احتجبوا عما اختار الله لهم فی تلک الایّام التی فیه بغتت لسان الاحدیّة بکل الحان جذب بدیع o فلما اعرضوا عن الله بعد انتظارهم و اختاروا لانفسهم هذا جری علیهم حکم القضاء کان ذلک فی صحائف

قدس

و لکن نفس العبادات و الاذکار یسرعون الی بارئهم

ص 210

کلّما

قدس حفیظ o و نشهد حینئذ بانّ مقامات التّوحید و مراتب التفرید کلّها ظهرت فی ممال عزّ بدیع o الذی ظهر فی السّتین بامر الله المقتدر الحکیم العلیم و انه هو الذی کان واحد فی ذاته و صفاته و افعاله و لم یکن له شبه و لا ندّ و لا ضدّ و کل خلقوا بامره و کل بامره لقائمین o و لن یقدر احد ان یشارکه فی امره و لا یعارضه فی حکمه لا یسئل عما فعل و کل فی محضره لراجعین o فاستمع یوم یناد المناد فی قطب البقآء و یغّن حمامة الحجاز فی شطر العراق و یدعوا لکل ال الوثاق o و فیه یفتح ابواب الفردوس علی وجه الخلایق اجمعین و هذا یوم لن یعقّبه ظلمة اللیل و کانت الشّمس یستضیٓی منه لانه استنار من انوار وجه منیر o فو الله حینئذ یبسط بساط قدس بدیع من لدی الله العزیز المقتدر المنیع o قل فو الله انّه لیوم لن یحمل فیه عرش ربّک الا نفسه الحق و انا کنا بذلک لشاهدین o و فیه یکشف مقامات لن یذکر فیها التوحید و لن یصل الیها حقایق التفرید و لن یطیر فی هوائها علی معارف العارفین o الا من شآء ربّک فهنیئا لمن قرّت عیناه فی هذا الیوم بلقآء الله الملک المتعالی العزیز o قل یا ملأ المشرق و المغرب ان هذه لنغمات یذکر من الحآء حین الذی مرّت علی وادی السّنا فی سیناء الروح بقعة التی لن یذکر فیها الا الله العزیز اللطیف o و اذا وردت فیها اخذت حرف السّین من وادی الاولی لجب الذی اتصل بینهما فی ذوالبقا اذا ظهرت حروفات المجتمعات فی عوالم الاسماء بامر من لدی الله العزیز الجمیل o قل هذه لمدینة لرید قل فیها المریض لیشفی و یطیب اقرب من ان یحری علی اللسان اسم الحسین و لم یمرّ علیها ملکوت الاسمآء لتصبر کلها اعظما و تحکی کلها عن الله بحیث منها ینقلب

ص 211

کل من فی السموات و الارضین o و انک انت یا سلمان فاجهد فی انفسک لتدخل فیهذه المدینة و ان لن نفدر علی الدخول فاسمع بروحک لعل ثم فی حولها و یهب علیک من نسایم التی یخرج منها فو الله هذا خیر لک ممن ملک الاولین و الآخرین o و هذا امری علیک و علی الذینهم صعدوا الی مقرّ سلطان مبین o و اذا دخلت ارض العباد ذکّر حرف الزّاء باذکار قدس منیع o قل فاستمع ما تغنّ علیک تامة القدس حین الذی تطیر من هوآء الی هوآء عز رفیع o و لا تضطرب عن ذلک لانّ فیه ستر اسرار الامر ان انت من المستبصرین o فتوکل علی الله فی امرک و لا تخف من احد و لا تکن من الخائفین o هذا ما اخبرناک به من قبل فی الواح قدس حفیظ قلب بوجهک و قلبک الی الله الملک العزیز الکریم o فو الله لن ینقطع نداء الله فی وقت و ینادی باعلی الصّوت فیکل حین o و من طهر اذناه عن کلمات الخلق یسمع الندآء عن جبروت العزّة و لن یلتفت الی احد فی الملک و یستجذب من ندآء الله و یقلب الی مکمن قدس مکین o و کذلک ذکر المیم من لدنا باذکار عزّ بدیع o و اذا وردت ارض الشّین فانشر تلک الالواح بین یدی الذینهم آمنوا بها لیتذکرنّ بها و یکونن من المتذکرین o فمن یتذکر بها لیکون خیرا له عنکل ما خلق من ایدی القدرة فی جبروت عزّ مبین o لأنّ فیها لن یشهد الا الله وحده و ما دونه خلق بحرف منها ان انتم من العارفین o و کذلک امننا علیک یا سلمان بما القیناک قول الحق و بیّنا لک اسرار التّوحید و هدیناک الی هذا السّبیل الذی فیه جری السلسبیل من هذا المعین o و لا

ینفد

ص 212

ینفد بدو امر الله و لا یبید فی ابد الآبدین o ثم احکم یا سلمان بان الذینهم ما اتصفوا بصفات التوحید لن یصدق علیهم اسم الموحدان انتم من یشاعرین o و لن یتم لاحد حکم التوحید بالقول و انتم یا ملأ البیان فاجهدوا فی انفسکم لتکونوا بصفات الله لمن المتصفین o و من لن یهب منه نسمات الله و صفاته لن یفور بهذا المقام و لن یعدّ من الموحدین o اذا نختم القول بانّه لا اله الا هو انّا کل عباد له و کل الیه لراجعین o و الحمدلله رب العالمین o

لا اله الا هو العلی الاعلی

الحمد لله الذی خلق الحروفات فی عوالم العما خلف سرادقات القدس فی رفارف الالتی ثم اسقبهن من کئوس البقا فیما قدر فی الواح القضاء لتحیی بهن افئدة المرة هن فی جبروت الامضآء ثم اقمصی قمیص السودآء لما قدّر بتقدیرة الازلیة فی مکمن القدّر علی قباب الحمرآء o فیما سبق العلم بان یسرّ مآء الحیوان فی ظلمات عوالم الاسمآء o عند سدرة المنتهی ثم انزلهنّ لا ملکوت الانشآء o فی هواء القضآ اذا ظهر الصّوت عن مکمن الاعلی مخاطبا للقلم الاولی بان یا قلم فاکتب من اسرار القدم علی اللوح المنیر البیضا أذا انصعق القلم شوقا لهذا الندآء سبعین الف o سنة عما تحصوه اولوالاحصا o فلما افاق فیما رجع علیه حکم القضا o مرة اخری اذا بکی سبعین الف سنه من بدامع الحمراء ثمّ وقف بین یدی الله فی زمان ما سبقه حکم الاولیّه فی الابتدآء و لا یسبقه

ص 213

حکم الآخریه فی الانتها فما احترق بنار الفراق لما انقطع عنه ندآء الاعلی ظهر فی دموعه لون السّود فی جبروت الوفا و رشح قطرة من هذا لدموع السودا o علی اللوح اذا ظهرت النقطه فی عالم للبدا و تجلت هذه النقطه بطراز الاولیه علی مرایای الحروفات فی کینونات الاسمآء o اذا استقبلها الالف قبل کل الحروفات فی ذر الاشیا o و فصّل هذا النقطة الالهیه فی بطراز هذا الالف الازلیه فیما هبت علیه نسمات الرحمانیّه عن مصدر الاحدیّه اذا کشف وجه الواحدیّه عن خلف حجبات و لخضرآء و ظهری هیکل النقطیه علی هیئته الالف و قام فی اللوح لقیامه علی امرالله العلی الاعلی فی عالم الصفات و الاسمآء o و هذا مقام الذی بقمصت کینونة المشیة قمیص الاسمیه و تخلف یخلع الصفیّه فی مدینة الکبریاء o فلما استقر هذا الالف القائمة علی اللوح النّوری تجلی بتجلی بدع اخری اذا لاعت حروفات المقطعات فی اول بظهورت لید لنّ علی عوالم التفرید و الامر فی قصبات الانشآء o ثم ظهرت من هذه الحروفات التی لاحت و اشرقت من الف الاولیة فی اقل ؟؟؟ عوالم التّحدید و الکثرات o فلمّا فصّلت و تفرق و نقطعت ثم اجتمعت و أملفت و تمرجّت و تزوّجت اذا ظهرت کلمات الجامعات o و الحروفات المرکّبات فی عوالم الخلق فی هیاکل الاسمآء و الصفات ماذا ثمّ خلق عوالم الملکیه و طراز القدریّه فی مظاهر الموجودات لیستدلنّ الکل بلسان الکیزنات بانّه هو الباقی الدائم الخالق المقتدر العزیز السلطان و انّ علیّا قبل محمّد مظهر الذّات و مظهر الصّفات o الذی منه بدء الممکنات o و الیه ترجع الکائنات و هو الذی ظهر من نفسه المنّان نفس الرحمن و بها خلق

حقایق

ص 214

حقایق الجواهریاة و القا بلیّات فی عوالم الامکان و ظهورات الموجودات فی عوالم الاکوان و المرآیا o المستحکیه عنه و الحروفات الناطقة منه اقل خلق الله و مبدء الظهورات و مرجع العباد فی یوم التّناده و هذا ما فضّلهم الله علی سایر الخلق فی عالم القدم و بهم اشرقت الانوار و لاحت الاقمار و یضائت الشموس و اماحت النجوم و کلهم بحکیّن عنه و بدلنّ علیه بحیث لافرق بینه و بینهم الا بانهم خلقوا بامره و بعثوا بارادته و حشروا بقدرته هم الذین بهم تدوّر الادوار و تکوّر الاکوار و تغرس اشجار التوحید و تظهر اثمار التفرید و تنزل العلاء التجرید الی ان ترجع النقطه الی مقامها الاولی بعد وردها فی حول نفسها و بلوغها الی محلّها اذا یرجع الانتها الی الابتدا o و حینئذ یظهر نداء الاولی عن شجرة القصوی عند اشرق الشمس مرة اخری و هذا ما عنت الورقاء فی قطب البقا فیهذه اللّیلة الاحدیّة التی توقد فیها نار الاحدیّة عن سدرة السینا o فی ظل السم الاقدمیه و السرّ الازلیّه الذی سمی بالتی القدیم فی قیوم الاسما لیشهدن کل الظهورات فی سرائر القلب بالخفیّات بانه هو العزیز المقتدر المهیمن المنّان هذا کتاب من الباقبل o الی الذینهم آمنوا بالله و فازوا بانوار الهدی لیبلفهم الی سرادق القدس و یقرّبهم الی مقعد الذی ما وصل الیه احد من الذین کفروا بالله و یشهد بذلک هیاکل الاسما فی مدین الصفات و من درآئهم ملائکة القدس یشهدون o قل ان فی تغنی الورقآء علی الافنان و اطوار ورقات الفردوس و تموج بحر الاحدیه و ترفع غمام الحکمۀ تنزل الامطار و تجرّی الانهار من الاحجار و استرآء هیکل الازلیّه علی عرش الانوار لآیات للذینهم کانوا فی حقایق الاشیآء یبصر الله ینظرون o اذا تفکّروا یا ملأ الاحباب فی خلق السموات و الارض ثم فی انفسکم ان انتم فی مظاهر القدرة بانوار

ص 215

الهدایه فی ایّام الوجه تهتدون o قد حضر بین یدینا کتاب من حرف القاف الذی سافر من نفسه و هاجر الی الله المهیمن القیّوم o و بلغ الی مواقع القدس و فصل مصر الایقان فی مقام الذی تصطع فیه نار الله خلف حجبات النّور و یشتعل فی سراج الاحدیه فی مصباح عزّ مستوره و بذلک سبقوا الذینهم هاجروا عن دیارهم حبّا لله عن الذینهم ما توجّهوا الی شاطی القدس فی مدینة التی تطوفها المقرّبون o و سئل فی کتابه من اسرار التی ما سبقها احد فی الملک و ما کشف قناعها من وجه احد من الخلق و ما ادرکها العارفون اذا فاستمع ما ینادیک منادی الروح فی هذه البقعة المبارکة عن ورآء قلزم الرّوح فی طمطام سحر مسجور o ثم اعلم اعلم بان ما سئلت من آیة النّور التی نزل علی محمد رسول الله من قبل هذه لآیة یعجز عن ادراکها العالمون o و لو ان ما فی علم الله من اقلام و کلما فی القدرة لا بحر من المداد و تکتبه احصابع القوّة عما کان و یکون o ما ینفد معانی التی نزلت بلسان العزّة فی هذه الایة المنزلة المبارکة و لکن اترشّح علیک رشحا من قمقام یمر العلم و الحکمة لتکونن من الذینهم کانوا الی میادین العلم یسرعون o و من کأوس العنایة عن یدا لو لدن اعلی سرر الخلد یشربون o فلما قضی لموسی اجل الا مضا فی مدین الانشأء رجع بارله و دخل بریة السیفآء فی وادی القدس عن یمین بقعة الفردوس علی شاطی البقا اذا سبع النداء عن مکمن الاعلی من شطر الهویة ان یا موسی فانظر اذا تری انی انا الله ربک و ربّ آبائک اسمعیل و اسحق و یعقوب اذا عنکلّ الموسی وجهه من خشیة الله العزیز المقتدر القیّوم o و نودی مرّة جزی عند شاحی بحر ؟؟؟ فی ؟؟؟ فارفع ؟؟؟

؟؟؟

ص 216

نار التوقد و یضیئ من شجر القصوی فی وادی الخضرآء اذا ارمتدی بهدایة الکبری من نار الموقدة من سدرة البقائم ضاع نعلمین الهوی و انقطع عن ملک الاخرة و الاولی کل ذلک ما قضی الله له کما انتم فی الالواح تقرؤن o و بذلک رفیع امره و علا ذکره و کان من الذینهم کانوا بانوار الننّار الی مناهج العدل یتوجّهون o و هذا ما قضی علی موسی ابن عمران فی قبّة الرّفان ان انتم تعلمون o و کذلک شهد فاران الحبّ عند فورن النّار فی حوریب القدس و سینآء القرب ان انتم فی صحایف العدل بعین الله تشهدون o فلما کشف حجبات الواحدیّة و اشرق انوار الاحدیّة فی طلعة المحمّدیه او قدت نار الهویة لنفسه فی نفسه بنفسه و اشتعلت نار بسدره فی صدرة اذا اخذته شغفات الحب و جذبات الشوق عنکل الحجمات و سمع ندآء الله عن شجرة الانسان فی سرّه بانه انت الله الملک المهیمن العزیز القدوس o و هذا ماضی فی بریّة الرّوح علی محمد فی مقام الذی ما یقرّب الیه افئدة الذینهم کانوا من قبل و کذلک نذکر علیک من اسرار العلم و جواهر الحکمة لعل الناس هم کانوا بنار الله فی سدرة الذکر توقدون و تشتعلون o فلما اراد محمّد رسول الله ان یذکر هذا المقام الاعلی لیعرفهم اسرار الاحدیّه فی شجرة نفسه و یبلغهم استغنائه عن النار التی تجلت فی سینآ o الحکم علی موسی الامر اوحی الله الیه هذه الآیة النور لیکون و لیلا للذینهم اوتوا لتودیة لیکون ؟؟؟ للّذینهم اوتو التوریة و هدایة للذینهم کانوا بانوار الهدایة فی سدرة المحمدیة یهتدون و امر الله موسی بان تبشر القوم بهذا السینا فی هذا البقعة الاحمدیّة و یشهد بذلک انزل فی الکتاب و لقد ارسل موسی آیاتنا ان خرج القوم

ص 217

من الظّلمات الی النّور فبشّرهم بایّام الله و هذا ما سطر فی الالواح ان انتم تعلمون o و انّ الذی یبشّرهم بایّامه کیف یصل الی مقامه ان انتم تشعرون o ثم اعلم بان موسی لما آنس بنار الشجره فی شاطی o ادی الایمن اذا ؟؟؟ و کان من الذینهم کانوا فی بقعة المبارکة باذن الله یدخلون o و انّ محمّد امن قبل ان یستأنس بشیئ او یمسسه من نار جعله الله نور المن فی السّموات و الارض و هدی بهذا النّور من شآء من حلقه و هذا ما رقم فی الکتاب و انتم فی الفرقان تقرؤن o اذا فاعرف بانّ مقام المشکوة فیهذه الآیة نفسه و المصباح قلبه المنیر oو الزّجاج هیکله القدسیّة الذی فیه اضآء السّراج الاحدیه و یوفد و یضیٓئ منه النّور و به امننآء کل من فی السموات و الارض کذلک بذکر لکم ان انتم بهذا النّور فی ایام الروح استضیئون o و بعد ما اضآء هذا النّور فی مصباح المحمدیّه و اوقد علی مشکوة الاحمدیة و ثم خلق الاحدیة فی هیکل القدمیه امره الله بان یذکر الناس بلقآئه فی قیمة الاخری و یبشرهم بمقام قدس محمود o فی مقرّ الذی یستجمع فیه ملأ العالمین و ارواح المقربین و یرفع فیه غمام الفضل و المؤمنون حینئذ بفرح الله یفرحون o و هذا ما هو الموعود فی الواح عز محفوظ فی قوله عز سلطانه یوم یأتی ربک او بعض آیات ربک و هذا ما وعدوا به کل من فی السموات و الارض لیشهدن الکل فی انفسهم بانّ هذا لهو الحق لا اله الا هو و انه لهو الحق علّام الغیُوب اذا فاعرف مقام الذی الیّ بقمیض علی علی غمام من النّور و کان محمّد رسول الله مبسّرا بلقآئه فی یوم الذی یستبشر فیه المخلصون o ثم اعرف بعد ما جآئهم بآیات بینات ما قالوا للمفترون o

و ما فعلوا

ص 218

و ما فعلوا به بحیث یستحی القلم ان یجری علیه و کان ان یشهد بذلک ان انتم لا تشهدون o و کذّبوه و انکروه و منهم من قال افتری علی الله ام به سحر یسحر الناس و بذلک احتجبوا عن لقآء الله و ما اجابوه فی امره و ما توجّهوا الی وجه الذی یتوجه المقرّبون o و انتم یا ملأ البیان فاشکروا الله فیما اعطیکم بجود بحیث عرفکم نفسه و شرفکم بلقآئه و بعثکم بالحق و انزل علیکم ما یغنیکم عن الذینهم کفروا و اشرکوا بعد الذی کل انتظروا ایّامه و کل کانوا به یوعدون o کذلک فاعرف ما القیناک بالحق و اکرمناک بالفضل حیث آوینام فی شاطی العلم و علمناک سبل العرفان و قربناک بنار التی بها اشتعلت قلوب الذینهم آمنوا و کانوا علی الله ربهم فیکل حین یتوکّلون o ثم اعلم بان المقصود من الآیة لم تکن الا ما علمناک بالحق و لکن لا یعرفه الّا الذینهم بصبروا فی الله و لا یدرکه الا المخلصون o و هذا من فضل الذی ما سبقه الاوّلون و لن یسبقه الآخرون o و لکن انک انت یا ایّها السّاهل الآمل فی تلک الایّام التی فیها اشرقت شمس العنایة عن مشرق الاحدیه و اضائت سراج الهوّیة فی مشکوة القدمیه لن تشهد هذه الآیه الّا فی هیکل الذی اسرّه الله خلف سرادق العزّة فی رفرف قرب محبوب o اما تشهد کیف او قده الله لنفسه بنار نفسه فی مشکوة البقا وحفظه بمصباح القدر o بین الارض و السمآء لئلّا یهب علیه نسمات الشرمیه و فلهم منه النور عن خلف سبعین الف حجاب علی قدر سرّ الابره و استضآء منه رجاجات وجود الممکنات بحیث کلهنّ یحکیّن عن الله بارئهن فیما نجلت علیهنّ هذه النار الالهیّة

ص 219

و هذا ما نلقی علیک من بدایع علم مکنون لتشکر الله ربّک فیکل ثم کل المؤمنون o و لتکمون راضیا عن نفسک فیما قلبتک الی شاطی الذی ما وقع علیه رجل احد من الخلق الا الذینهم بنار الحبّ فیکل حین یحترقون o و لن یقرّبه الا الذینهم انقطعوا عنکل من فی جبروت الامر و الخلق و هم فی مناهج التسلیم باذن الله یسلکون o اذا استکفینا بما قمرناه لک فیهذه الآیة المقدسه و اختصرنا فی بیان معانیها لا ها فرناها من قبل بعبارات شتّی و اشارات التی تذهل عنها عقول العارفون o و انک فاکف بما نزّل علیک فیهذا اللیل المبارک الذی جعله الله من لیالی الذی فیه قدر کل امر محتوم من لدن عزیز قیّوم o و ان لن تستکف بما و قمر قلم القدرة علی تلک الالواح المنیر o فارجع الی ما سطر من قبل من اصبع عز شهوده لانّ فی سدرة الکلمات او قدت نار الاحدیة و لن یقتبس عنها الا الموقدون o و علی افنانها کلمات کلهنّ خلقن من النار الهویّة و لن یسمع نغماتها الّا المتقطعون o فو الله لو تدّق بصراک لتعرف کل العلوم عما سطر فیهذه الالواح و تستغتی عن دونه و انّ هذالحق معلوم o و امّا ما سئلت عن حروفات المقطعات فی الصحائف و الزبرات فاعلم بان لکل واحد من هذه الحروفات لآیات للذینهم یعرفون o و فیها رموزات و اشارات و معانی و ولالات لا یعقل حرفاء منها الا الذینهم کانوا فی رضی الله یسلکون و فی رضوان العلم یجرون o و لم یزل کانت اسرارها مکنونة فی کنائز العصمة و مختوما بختام القدرة و مقنوعا بقناع العزّة و لکن حینئذ افکّ ختامه علی شأنک و قدرک و علی ما کان الناس یقدرون ان یعرفون o لیشهدنّ الذین سبقتهم الهدایة من الله بانّ کل ذلک خلق فی هیکل الذی ینطق بالحق

و یطوف

ص 220

و یطوف فی حوله کل الحرفات العالیه و الکلمات الجامعه لو لنتم تفقهون o فاعلم بانّ لک الحروفات فی مقام اسمآء تدلنّ علی الکینونات الازلیّه و الحقایق الاحدیّه و السّوازج الهویّة کما انتم فی الفرقان تقرؤن قال عزّ نوره فی اول الکتاب الٓم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتّقین ؟؟؟ و فی هذا المقام سمّی الله حبیبه بهذه الحروفات المنبسطة المنقطعة لیوقنّن بذلک الذینهم کانوا فی هوآء الروح بجناحین الانقطاع یطرون o ای یا محمّد هذا الکتاب ای کتاب نفسک و ذا من کتاب غیب محفوظ o الذی لن یحیط بعلمه احد الّا الله و منه یفصل کل الکتب لو انتم توقنون o و هذا من کتاب الّذی فصّل فیه علم ما کان و یکون و یهتدی به المهتدون o و کل ما نزل من قبل الذی لا قبل له من الکتب و الزّبر حرفا من ذلک الکتاب و لا یعرف ذلک الا الذینهم کانوا الی هوأء القرب ببراق العز یصعدون o و کل ذلک یذکر فیمقام الوصف الا لهذا الکتاب المکینونی مقام ینقطع عنه کل ما یذکر و کلما یصفه الواصفون و یخلق کل ما کان و یکون بقوله کن فیکون o اذا فاعرف کتاب نفس محمد الذی رقم فیه کل الاسرار من قلم الله المهیمن القیّوم o لتشهد انّه لا اله الا هو الملک المهیمن العزیز المحبوب o و بذلک نزل من قبل بان اقرأ الکتاب نفسک و هذا الکتاب الذی یکفی الذینهم آمنوا و یبلفهم الی شاطی اسم مخزون o و فی مقام اخری یطلق علی کتاب الذی نزل علیه بالحق و جعله الله فرقانا بین الذینهم آمنوا عن الذینهم کفروا و علی ربّهم یعدلون o و فیمقام اخری فاعرف بان الله لمّا سمّی حبیبه بالحروفات المرکبة و الکلمات الحامعة کما انتم فی اسمآئه بمحمّد و احمد و محمود فی ملکوت الاسمآء منطقون o و کذلک سمّاه بالحروفات المنبسطة و الرقومات المتقطعة لیعلم

ص 221

کل من له هدایة من الله بان کل الحروفات الابهی و الاسمآء الحسنی خلق له لأنّ لا یظهر فی المحبوب شیئا الا و قد اراد به ببصر الروح تنظرون o و یثبت القول فیما نطقت به و رقآء الازلیّة ایّاما تدعوا فله الاسمآء الحسنی و هذا ما نزل من قبل و انتم قراتم فی ایّامه و اذا اکثر الناس هم یقرئون o ثم اعلم بان الله خلق بهذه الحروفات المنبسطة المقطعة فی اسم حبیبه جواهریات المنبسطة و اسار حیات الرفیعه الطیفة کما انتم فی مرایای المنطبعه عن شمس المحمدیه تشهدون o و کذلک خلق من کلمات المرکبة فی اسمه هیاکل المحدودة المرکبة من عناصر الواحد به و کل علی قدر مراتبهم عن هذا الشمس منطبعون o اذا فکّر فی خلق السموات و الارض لتعرف کل اسم فی ظل اسمه و کل صفة فی ظل وصفه و توقن بان کلشیئ فی قبضة قدرته و یخلق من حروفات اسمه و لتکون من الذینهم کانوا فی مظاهر الصنع بعین الله تتفرسون o و فی مقام اخر الالف یدل علی الالوهیة المطلقه و الّام عن الولایة المنطلقه التی ترجع الی نفسه القائمه بقوله انما ولیّکم الله و هذا من ولایة الله العزیز المحموده و المیم عن کینونة المحمدیّة و السطر الاحمدیّه و خاطبه الله الله بهذه الحروفات لیوقنن الکل بان کل ما یعتبر بالعباده و یذکر بالالسن الخلقیّه او یدرک فی ارض الا نشائیه کل ذلک ظهر فی قمیص المحمدیّه و کذلک یغن علیکم الورقآء من کل مقام تغنیات الروح لعل انتم بشیی مما یلقی علیکم تسمعون فو الله لو ارید ان افصّل هذه المقامات الثلاثه فی هذه الحروفات الثلاثه ما تکفیها الالواح و لا ینتهیها المداد و لکن نختصر فیکل المقام ام انتم تعلمون o

لأنّ

ص 222

لأن زمام المقام لم یکن فی قبضتی خوفا من الذینهم کفروا و اشرکوا و کان فی صدورهم فلّ من هذا الغلام الذی سکن فی شطر العراق و یدعوا الکل الی المساق و استشرق فمن افق الاحدیّة باشراق الذی احاط الآفاق و کذلک نذکر لام من اسرار الامر لعل انتم لم تطّلعون o و الافو الذی نفس حسین سیده لو لن یمنعنی خطرات اهل النفاق لأذکر فی اللّوح ما ینقطعکم عنکل من فی السموات و الارض و یبلّغکم الی مقام الذی ما سمعه الاسماع و ما ادرکه العیون o و لن ینتهی هذا الفضل الجاریه و لو یجری من اوّل الّذی لا اول له الی اخر الذی لن یراه الآخرون لانّ منبع هذا المعین الالٓهیة و هذا البحر الاحدیّه ام کن الا حقیقة فضل الرّبانیّة و کیتونة علم الصّمدانیّه و مع ذلک ما استد للنابه و من ورآء ذلک سکّان ملأ الاعلی یشهدون o هل ینقطع الفیض من عنده لافو رب السموات و الارض بل سبقت رحمته کل شیئ و احاطت فضله کل الوجود قل یا قوم هذا من فضله الذی ینزل علیکم من غمام العلم امطار الحکمة و یخب علی الممکنات ما یدخلهم فی رضوان القدس و یلبسهم قمیص البقا ان انتم فی اسرار هذه الفضل تتفکرون o قل یا قوم کیف رقدتم علی الفراش و لا تقومون عن مقاعد الغفلة بعد الذی طلعت شمس الحب و کل الاجساد الرمیمه عن حرارتها متحرکون o و انتم کالجبل البرد ما تذوبون من اشراق هذه النار بعد الذی کل من سکن فی رفارف الخلد عنها

ص 223

مشتعلون صقل یا قوم ان لن تسمعوا من هذا العبد الموقن بالله اذا فی مراتب الحبّ عن هذا السراج تتعلمون o کیف یوقد بنار الحبّ و یحترق بنار نفسه فیکل حین اذا انتم فی احتراقه بدایع الذکر فاستمعون o و یدعوالله فی سرّه بلسان المودّعة فیه فیا الهی و سیّدی اسئلک بسراجک الذی جعلته مقدسا عن المصباح بان تبعثی فی محضر البشّاق فی مقام الذی یذکر فیه اسم الله العزیز المهیمن الموعوده الذی یأتی بالحق علی ظلل من النار و فی حوله ملائکة الامر یطوفون o اذا یرفع غمام القدس و تغن الورقآء بلحن تجتذب عنه افئدة المقربون قل یا قوم اسمعوا قولی ثم اعرفوا قدر تلک الایّام و تمسّکوا بالخیط الدّرمی المکنون و لا تلتقتوا الی الدّنیا و زخرفها و لا یجزنکم الضّرآء و لا یقلبکم ما یمسّکم من الذینهم کفروا و اشرکوا بالله العزیز المحبوب o و کونوا من خیرة الخلق الذینهم لا یسدهم منع مانع و لا یحجبهم لومة لائم و لا یمنعهم اعراض معرض و لو یقومن علیهم کل من فی الارض ان انتم تعرفون o اولٓئک الذین لا یقبلون الی وجه و لا یعتسنون بشیئ فی الملک و لو یمرّون علی مداین الذّهب کالبرق فیها یمرّون و لا یمتفتون علیها و هم فی غمرات الانقطاع یسبحون o اولٓئک هم الذین اذا تتلی علیهم ایات ربک تحدث فی قلوبهم نار الاحدیه و ترجف ارکانهم من الشوق ثم علی وجوههم یخبرون خضعّائته الملک المهیمن العزیز القدّوس o کل ذلک من بحیثة المنقطعین القیناکم بالحق لعل انتم الی شافعی الفضل باعینکم تسرعون o ثم اعلم فی مقام اخری اراد الله بهذه الحروفات اسرار اللّانهیایات و منها اشارة الی مدّت اخفاء الجمل خلف سرادقات الجلال کلما انتم

فی ؟؟؟

ص 224

فی اثار الئمّة الفرقان تشهدون o بعد انقضآء الٓمص بالٓم یقوم الهدی و کذلک انتم فیکل الحروفات هذه الاسرار فاعرفون o الی حین الذی یستشرق فیه الانوار من فجر قدس محبوب o قل انتم یا ملأ البیان کل ذلک فی مراتب الخلق و الابداع و مظاهر الایجاد و الاختراع فانشهدون o و الّا فیمقام الذی جعلهنّ الله محلا لیتجلیّاته القدسیه لن یشیرنّ باشارة و لن یحکینّ بحکایة و لا تدلنّ بدلالة و کلهن فی مقرّ القدس لواقفون o قل یا ملأ الفرقان قد صعدت الحروفات الی مواقعهنّ و الکلمات الی مقاعدهنّ و انتم الی حینئذ ما تستشعرون o اما سمعتم یوم یناد المنادوا ما سمعتم الصّیحة بالحق کیف انتم الی حینئذ فی حجبات انفسکم متوّن o قوموا عن مراقد الغفلة ثم الجهل و البغضآء ثم استغوا الی ذکر الله ذلک خیر لکم لو انتم تریدون الی اوطان القرب ترجعون o و اما تتفکّرون فی قرون الماضیة و فیما قضی علیهم حیث اعترضوا برسل الله و کانوا عن آیاته معرضون o بعد الذی ما ارسل الله من رسول الا و قد انزل معه من حجّة تعجز عنها البالغون o و بشّر کل رسول برسول الّذی یأتی بعده و کلّ کانوا به یوعدون o اذا فانظر الی الذین اوتوا التّوریة من قبل ان یبعث علیهم موسی بشّروا من عند الله المهیمن القیوم بنبیّ الّذی یأتی من بعد فلما جآئهم موسی بعصآء الامر و فاران الحبّ اعرضوا عنه و قالوا ما هذا الا ساحر مجنون oو انکروه و حاججومعه و جادلوا به الی ان قضی سنین معدودات اذا ارفعه الله بامره و بلغه الی مقام الذی قدّر له حیث اجری به حکموا یثبت برهانه و ابر الذینهم کفروا و اشرکوا و ظلموا بغیر حق

ص 225

کما امتم الیوم تضلون علی موسی و الذینهم آمنوا و تلعنون الفرعون و جنوده کذلک نقصّ علیکم من قصص الحق لعل انتم فی ایام الله تتذکّرون o ثم موسی بشّر القوم الی الّذی یأتی من بعده فلمّا جائهم عیسی ببیّنات قدس مشهوده اذا استکبروا علیه و قالوا انت لست بذلک و ما انت الا رجل مسحور o و کذلک عیسی بشّرهم بنبیّ الذی یأتی بعده باشارات عز محموده فلمّا جآئهم محمّد رسول الله اعرضوا عنه و انکروه و قالون هذا الا رجل افتری علی الله المهیمن القیّوم o فلما رفع الی الله اذا اجتمعوا علی امره کما تری الیوم و کل علی ما جری علیه یبکون و یتضرعون o ثم علی من ظلمه یلعنون و حین ارتفاعه الی رفیق الاعلی و صعوده الی رفارف القصوی وعد القوم الی الذی یأتیهم من بعد و ملأ الفرقان کلّهم بذلک مقرون o و قضی الامر و مضی المدة الی ان جآء علیّ قبل محمّد بایآت واضحات و حجج ما ببرات و دلایل محکمات و براهین لائحات اذا کل استکبروا علی الله فی امره بعد الذی کل کانوا بلقآئه یوعدون و شهد بذلک کل ما رقم فی الواح المحفوظ o کلما انتم تقرؤن فی الکتاب بان الله لما ختم النبوّة بحبیبه بشر العباد بلقآئه و کان ذلک حتم محتوم فلما اتی الله فی ظلل الغمام و نفخ فی صور الامر و انشقت السّمآء و اندکت الجبال اذا کلّهم علی اعقابهم نیکصون o و ینتظرون لقآئه کما ینتظرون الیهود و النّصاری بما وعدوا من قبل و من یومئذ الی حینئذ اذا استشعروا بذلک الیهود و فیکل سنین یقولون o یأتی فی سنة اخری کذلک فاعرف مقدارهم و مقدار الذینهم فی ظل انفسهم مستظلون o اذا فانظر الی هؤلآء المشرکین فیما فعلوا من قبل

و فیما هم

کلّهم ینتظرون و کم من رسل ارسلهم الله بالحق بعد موسی الی حینئذ

ص 226

و فیما هم الیوم کانوا ان یعملون o کذلک فضلنا لکم من کل نبأ تفصیلا o و القیناکم ما قضی علی رسل الله التطّلعنّ باسرار الامر و تکونن من الذینهم کانوا الیوم فی ظلّ الوجه داخلون o و عرّجهم الله الی مقام الذی عرّ فهم نفسه بعد الذی کل کانوا عنه معرضون o و رجع حینئذ علی ما کنا فی ذکره و نجدد قمیص المعانی علی هیاکل الکلمات بحر ربارع منسوج o لتوقن بان زمام الامر فی قبضة مقتدر مرهوب o و ینقلب کیف یشآء و اذا جآء امره علی کل من فی الملک فانقلب اذا کلهم منقلبون o فاعلم بانی لو اذکر معانی الالف الذی نزل فی اوّل الکتاب علی ما قدر فیه من لؤلؤ علم مکنون o ینصعق کلّ من فی السموات و الارض ان الذینهم فی طمطامریم القدرة فی مقابلة الوبه یسبحون و یتغمون o و یجتمعون علی کلاب الارض و یأخذونی بمخالب البغضآء و نیکرون فصل الذی نزل من غمام ارتفعت باسم الله و لیکن به فلمّا الّذینهم فی فاران الفراق عند فوران النار یحرقون o و بعضهم یموتون علی شأن الذی لو ینفع فیهم روح الحیوان لن یحیون و قلیلا منهم یشربون من هذا المعین و الحیوان التی جرت فی ظلمات تلک الکلمات و یحمدون الله بارئهم فیما اشرق علیهم من شطر العراق نیّر الافاق بعد الذی انصعقت الارواح ثم افاق و کذلک فاعرف تشتت الناس فیما هم یختلفون o و بذلک نزل من قبل علی محمد رسول الله بان قلیلا من عبادی الشکور o و لکن مع کل ذلک لما ما احبّ ان احبّ الذی انقطع الی الله و سافر الیه و هاجر به لذا القی علی قدر الذی تحمله العباد و تطیقه النفوس و تعرفه العقول لیکون تذکرة و بشارة من لذی العبد للذینهم یسرعون الی دارالسلام و فی اهل شجرة الوصال هم یدخلون o اذا فاستمع لما یوحی علیک فیهذه البقعه المبارکة

ص 227

عن هذه الشّجرة السّرمدیة التی ما قبل عنها النار و ما یقرّبها احد الّا الذینهم فی حولها یطوفون و یفدون انفسهم فی سبیله بعد اذنه ثم بذلک یشکرون o فاعلم بان الالف و فیمنام o یشیر علی اسمه الاعظم فهو الله و الامر عن علمه المکنونه و المیم عن اسمه المعظی ای اتا الله الاعلم المعطی و هذه الاسمآه ما اختصه الله بنفسه فی اول کتابه و بذلک اراد ما اراه و لن یعرف احد کیف اراد لانه لا یسبقه احد بعلمه و انا کل بذلک موقنون ومعترفون o ثم فی مقام اراد الله سبحانه من الالف احدیة ذاته و من اللّامر ولایة ولیّه لانّ اللامر جوف الولایة لو انتم تعلمون o و من المیم نبوة حبیبه لأنّ حرف النّبوة کما ظهر فی اقل اسم رسولة کما انتم تشهدون o و قدّم معرف الولایة علی حرف النّبوة لیشهدن اولوالافئدة بان هذا بشارة من الله علی کل من فی السموات و الارض بان الذی یأتی بعد محمّد یقدّم فی اسمه العظیم اسم الولایة علی اسم النّبوة کما انتم فی علی قبل محمد تعرفون o و یدل علی ذلک آیة الثانیّة من الفرقان کما نزل بالحق ذلک الکتاب لا ریب فیه الهدی للمتقّقین و الذین یؤمنون بالغیب و الغیب لم یکن فی عصر محمد الا علیّ قبل نبیی لو انتم بهذا الغیب تومنون o و بهذا الغیب اخذ الله العهد فی ذرّ الفرقان عنکل من فی السموات و الارض و لکن اکثر الناس لا یفقهون o اذا فاعرف کیف ولع و یک العرش و یغن فی رفرف البقاء یعلّمکم ما تطمئن به عقولکم و تسریح به نفوسکم و تستبشر به قلوبکم و تستفرح عنه الموحّدون o ثم اعرف عظمة هذا الامر بحیث بحیث ذکّره الله فی اهل کتابه و ادل قوله و ادل خطابه مع حبیبه و مع ذلک هؤلاء الفجّار ناقضوا عهد الله ذانکثوا میثاقه و انکروا برهانه و ما وضوا بکلّ ذلک و فعلوا به ما ینقطع عنه

صبر

ص 228

صبر الصّابرون o کذلک نلقی علیک من اسرار الامر لو انتم باذان القدس تسمعون o فو الله لو تفکرون فی الامر الذی نزل بین الحرفین لتصلّن الی کل ما انتم تریدون o لان الامر فی هیئته ثلاثه کما ان اهل الحساب فی استنطاقه یحسبون o و یصیر بنفسه ثلاثة الامر و الالف و المیم اذا اجتمع فی کلّ ما کنّا به مسئلون o لأنّ المیم قد ظهر عن نفسه و هذا یدلّ علی استغنائه لو انتم فی هوآء التجرید و فضاء التّوحید تطیرون و بهذا یستدلن المستدلون o علی انه لا اله الا هو کان واحدا فی ذاته و واحدا فی صفاته و واحدا فی اسمه و واحدا فی صنعه بل من الیه خبیر o قل سبحان الله امن اله الا هو و انا کل عباد له و کل فی صنعه متحیّرون o و بذلک یحترق حجبات الشرکیة و تضمحلّ اشارات الحدیّه و ترافیع اعلام الموحدون o ثم تفکّر فی الف الذی جعله الله واسطة بین الامر و المیم و هذا ما لا یعرف بالادراک و لا یفهم بالعلم و لو کل من فی السموات فی ازل الآزال تتفکّرون o اذا سدّت ابواب المعانی فی هذه الحرف الصّمدانی و افتح ابواب الالفاظ علی ما انتم تستطیعون ان تسمعون o ثم اعلم بانک لو تدور هذا الالف الالهی حول نفسة یظهر الالفین القائمین و بعد ذلک اذا ترّفعهما الی العثرات یظهر عدد العشرین اذا ظهر کاف الامر الذی به خلق هیاکل التّوحید و مظاهر التفرید و مواقع التجرید و ذلک یکون قریب اقترانه برکن النّون ان انتم تعلمون o و قعد اقترانه خلقت الاشارات فی عوالم التحدید و الدلالات الملکیّه فی عوالم التّرکیب و بذلک یشهدون اولو العلم اسرار الحکمة عما جری من قلم عزّ مشهود o ثم اعلم بان کل الحروفات و الکلمات یرجعن الی هذا الایمن

ص 229

الصمدانی و هذا الرّقم الربّانی ان انتم ببصر القلب تشهدون o و انّه لمظهر الحروفات من خیر اشارة الیه و کذلک نزل العلم من عنده بالحق ان انتم تقدرون ان تفقهون o و الّا فاسئل الله ربّک بان یعلمک بعلمه و یلقیک ما یغنیک عن الّذینهم بایآت الله لا یهتدون o و یمشون فی ظلمات لجّی تغشیهم امواج النّار من کل الجهات و هم فیه مغرقون و لکن لا یشعرون o ثم انظر اسرار المودعه فی هذا الالف بحیث فیکل الحروفات تجلیّات هذا الالف فانظرون o مثلا فاشهد فیهذا الالف حرف البآء لخضوعه بارئه کانّه اکبّ علی التّراب بتمامه خشّعا الله کما انتم علی هیئته تشهدون o ثم ظهر علی هیاکل الدّال لرکوحه بین یدی الله المهیمن المحبوب o و اذ اسجد الله ظهرت عین الصّاد و جرت منها المآء الذی به امر لله کل من فی السموات و الارض فی مراتب الخلق لو انتم فی اثار الخلق یتفرّسون o و کذلک فاعرف کلّ الحروفات و کلهنّ بما تجلت علیهنّ من تجلیّات هذا الالف ظهرن علی هیاکل المختلفة کما انتم فی حروفات الهجائیة تنظرون o و اذ اراد الله ان یظهر تجلیّات هذا الالف اشرق علیهنّ تجلیّا من مثاله اذا کلهنّ بما کنّ علیه فی قمایص هذه الحروفات تظهرون o و لو یخلصنّ انفسهن عن هذه الاشارات المحدوده اذا کلهنّ فی هیاکل هذ الالف و علی هیئته یبعثون o و ان ترید ان تشهد تجلی هذالالف القائمة فی الحروفات علی هیئته و قیامه لتکون فی نفسک موقنا بانه کان قائما فوق کلشیئ فانظر فی الرّقولات کما انتم فی اعداد الهندیه تشهدون o مثلا هذه الالف لو تغمسه فی البحر العشرات

یظهر الالف

ص 230

یظهر الالف بهیئته بزیادة النقطه و یظهر منه البآء لأن عدده عشره کما انتم فی الحساب تعذون o و کذلک لو تصعده الی سمآء المآت یظهر الالف بعینه بزیادة النقطتین و انتم حرف القاف حینئذ فانظرون o و کذلک یترقّی الی ان ینتهی الی اخر الاعداد اذا یظهر حر الالف فی رتبه الرابع بزیادة النقاط و یظهر عدد الالف و بذلک انتم حرف الغین فاشهدون o اذا فاشهد کیف جرت اثار التوحید فی جبروت الحروفات لتشهدن بذلک فی آفاق الممکنات و النفس المعقولات بانه لا اله الا هو و کل الیه یرجعون o فلما شهد هذ الالف نفسه فی اول الحروفات و آخرها شهد فی ذاته بلسان سرّه بانه هو الاوّل و الآخر و الظاهر و الباطن و کل بذلک یرحدون o بارئهم ثم بین یدیه یسجدون و فی ذلک المقام یصدق علی هذالالف کل الحروفات و کذلک یصدّق علی الحروفات تجلی هذاالالف بنفسه لو انتم فی فیوان التّوحید تجرون o و فی حین الّذی یکون القا یصدّق علیه حرفا الباء و کذلک انتم بالعکس فاشهدون o ثم اعرف النقاط التی یزدن علیه فیکل مقاماته و مراتبه هذا یدلّ علی الاشارات التی یأخذه فی تنزّلات و تجلیّاته لیقدرن الناس ان یحصوما علی مقدارهم و علی ما هم علیه مقتدرون o و الا لو کان فی مقامه و لن یلبسه قمیص الحدود لن یدرکه افئدة اولوالابصار و لا یعقله العاقلون اذا فاشهد تجلّی هذالالف فی نفسک بانک انت فی حین الذی تسمع و کذلک تبصر و فی حین الذی تسمع و تبصر تنطق بما ترید بحیث لا یمنعک امر عن امر و لا یسدّک فعل عن فعل کما انتم کل ذلک فی انفسکم تشهدون o و کذالک فاشهد فی الاسمآء فی حین الذی یصدق علیک اسم السمیع کذالک یصدق علیک

ص 231

اسم البصیر و کذالک اسماء اخری لو انتم بعیون الصّافیه فی انفسکم تنظرون o و کل ذلک من صفات التی کل الناس الی حینئذ یرجعونها الی خالقهم من حیث لا یشعرون o اذا فاشهد فی نفسک بانّ کل ذلک خلق فی ملکه و یهب علی من یشآء من عباده و انّه لا اله الا هو لا یدرک بکل ما انتم تدرکون و لا یعرف ؟؟؟ بما انتم تعرفون o بل خلق هذه المقامات فی انفس عباد لیستدلن الکل بذلک بانّه خلق الاسمآء و کان مقدسا فیها و جعل الصّفات و کان منزها منه و انه ما من مبدع الا هو له الامر و الخلق و کل بامره یخلقون o اذا قل فتعالی الله الملک المهیمن القیّوم فتعالی الله القادر الخالق المقتدر العزیز المحبوب o و لکن یا ملأ البیان فاجهدوا بارواحکم و انفسکم لتدخلنّ فی هذا المقام و لا تکونن من الذین لن یصدق علیهم لا اسم من الاسمآئ و لا بهذا الصفات هم متصفون o و لا تکونن من الذین لهم اعین و لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بهاء لهم قلوب و لکن لا یفقهون o ثم اشهد فی نفسک بانک تحرّک و تقوم و تنوم و تمشی بشیئ و احد و هذا حق معلوم و مع ذلک یظهر منک الاسمآء و الصّفات کلما انتم لکل ذلک فی انفسکم تبصرون و تدغنون o و یظهر هذه الاسماء المخلتفه و الصفات العدیدة باختلاف ما قدّر فی نفوسکم و خلق فی ابدانکم لعل انتم الی معارج العرفان فی انفسکم تعرجون o مثلا ما یقوم انت به فهو واحد لو انتم بکل الاسمآء تستمونه او تذکرون و هو فی ذاته مجرد عنکل ما انتم به تتکلمون o او فی انفسکم الیه تشیرون و لکن یتوجّهه الی محل السّمع و اسبابه یظهر اثر وصفة و اسم لن یظهر من غیره و کذلک بتوجّهه الی محل البصر و اسباب المقدرة فیه یظهر اثر وصفة افری

و هذا ما انتم

ص 232

و هذا ما انتم فی انفسکم تجدون o و کذلک فی اللّسان اذا تتوجّه الیه یظهر النطق کما انتم تنعلقون o و هذا من توجّهه الی اسباب الظاهریّه فی هیکل البشریّه و کذلک فی الباطن ببصر الباطن فاشهدون o مثلا تعلقّه الی القلب و الکبد و الطحال و الرؤس و غیره یظهر باختلاف هذه المقامات اسمآء مخلتفه کما انتم بالعقل و النفس و الفؤاد تسترون o اذا فاعرف تجلی هذالالف فی نفسک مع انه واحد کیف ظهر الله منه الاسمآء المتغایره و الاثار المختلفه لتبلغ بذلک الی مواقع العرفان و تشهد بانّ الاختلاف یظهر باختلاف المحل و الاسباب و الّا مجلی واحد و التجلّی واحد و کل ذلک فی انفسکم افلا تبصرون o و لتوقنّن بانّه لا اله الا هو قد صنع الخلق جامعه­ الجمیع اسمآئه و صفاته ان انتم بدایع الصنع فی انفسکم لا تتضیعون o و کلّ ذلک خلق فی ملکه و یظهر فی مقام الخلق و انتم یا ملأ البیان عن حدودکم لا تتجاوزون o خافوا عن الله و لا تنسبوا الی انفسکم ما لا قدّر لکم ثم عن مقامکم لا تسترفعون o و قد بیننا لکم ما حارت فیه افئدة العرفآء و الحکمآء و العلمآء فی تلویح هذه الملمات لتطلعنّ بما فیها تشربن کل من فی السّموات و الارض من هذا المعین الجاریه علی مقدارهم و مراتبهم و علی ما هم علیه مقتدرون o اذا فاعرف هذالالف الرّدحانی و هذا الطّراز الصمدانی و هذا الخیط المستقیم الاحدانی کیف قام بنفسه لنفسه فی مقابلة اهل السّموات و الارض و مرة یرفع راسه الی السّمآء اذا یستجذب منه افئدة ملأ الاعلی ثمّ مرّة یلتفت الی الارض اذا یقوم اجساد المقرّبین عن قبور الفنا و کذلک

ص 233

نلقی علیکم عما رقم من اصبع القدرة علی الواح قدس محفوظ o ثم اعلم بان لهذا الالف المستقیم الراسخیة مثال فیکلّ العوالم و کل من خیط عنایته یستمدون o و کل ما انت تشهد فیکلّ ما خلق و یخلق من استقامة او من قیام او من استقرار او قوة او قدرة فاعلم بان کل ذلک ظهر من استقامة هذا الالف الالهی و کل فیظل هذا الالف مستظلون و من استقامته مستقیمون o فو الله قد بلغ القول الی مقام انقطعت عنه اشارات العلم و دلالات الحکمة لتشکروا الله ربّکم فی ایامکم و تکونن من الّذینهم اعرضوا عنکل من علی الارض ثم الی جمال الاحدیه فی قمیص النّور عن خلف الحجبات مقبلون o و یشربون خمر المعانی و الحیوان من ایادی الروح و فیکل حین هم یشکرون o و لو یقبلن علیهم کل الطّلعات و یظهرن انفسهنّ لهم بکل زینة و حلّی اذا هم لا یعتسنون o و لم یدخلن علیهم باسادر الذّهب و جلابیب العزّة من السندس و الاستبرق و یرون ان یذهبن احد منهم او یدخلن فی قلب احد فو الله لا یقدرون o و لا یلتفتون الیهنّ و لو بکل فی الابداع یزیننّ انفسهن و لو بکل الاکحال هنّ یکتحون o و لو یستقبلهم احد بکلّ ما یمکن فی الارض من الذهب و الفتنة و بجمیع الزخارف الملک لا یعتنون به ولا الیه هم یقبلون o اولئک اولیاء الله الّذین لا خوف علیهم و لا هم یحزنون o و لا یخافون من احد و لو یقوم علیهم کل من فی السموات و الارض و هم لا یستوحشون o لأنّ قلوبهم و نفوسهم و افئدتهم ملئت من ؟؟؟ رحمة الله و محبته و لم یکن من فرجة فی قلوبهم حتّی یدخل فیه محبّة غیره و کذلک ؟؟؟

المخلصین

ص 234

المخلصین لعل انتم ایاهم تعرفون o و تتّبعون امرهم علی ما کانوا علیه بحیث لا یحرّککم عواصف الملک و لا یزلّ اقدامکم قواصف الدهر و لتکونن من الّذینهم فی حبّ الله هم راسخون o ثم اعلم بانّ لهذا الالف اسرار من کلّ العلوم بما اعطاه الله من بدایع فضله و فیه قدر علم ما کان و ما یکون مثلا انک لو تستخرج حروفات التی کانت فی سرائر هذا الالف کما القیناک من قبل من مقاماته الاربعة فیه و تکتب استنطاقها و بعد ذلک تقسّمها علی تقسیمات اربعة و تجر علی کلّ تقسیمها باقتضائها من الّتی فی و التنزّل و الترّفع و التّساوی لیظهر لک من اسرار الّتی تتحبّر فیها العقول و تطلع بما سمعت من الجفر الجامع و تصل الی مبدء العلوم فیالیت وجدنا من احد علی ما نرید لنلقی علیه ما علمنا الله من فضله و لکن لما ما وجدنا o القیناک علی قدر مقدور و اکتفینا بذلک لئلّا یطلع علیه کل جبار مردود o ثم اعلم بان هذه الحروفات المقطعات فی مقام یکونن الرّمز بین العاشق و المعشوق و الحبیب و المحبوب و لا یطّلع بذلک احد الّا الّذین جعل الله قلوبهم کنائز علمه و خزائن حکمة و هذا ما سبق به علم الله المهیمن المحبوب o ثم اعلم بان هذا الالف فیمقام یشیر به الی الارض البیضآء و النّور الدّرمی الاخضی ان انتم فی اسرار الصّنعة الطّبیعیة تریدون ان تتفرّسون o و هذه الارض اصلها و کونها من المآء ان انتم تعقلون o و یجمد فی الماء فسبحان الله موجودها و تعالی عمّا انتم تصفون o و اذا جمد و نعقد هذالمآء الدّری فی هذا المآء النّاری و اخذ لحرارة من هذا المآء الّذهبی النّاری یجتمع فیها الثّلاثه الروح و النفس و الجسد و هذا ؟؟؟ راسبقه علم احد من النّاس و کلّ فیه متحیّرون o فلما انعقدت هذه الارض المتکونة

ص 235

من المآء فی هذا الماء الحمرآء اذا ان خرجها فلمّا اخرجتها تجد فی وجهها عزة النّارای یسود اذا انتم لا تحزنون o لانّها لو اسودت لا بأس علیها لانّ الله یبدّل هذه الظلمة بالنّور بحیث یوقد و یضیٓئ باذن الله المهیمن المحمود o و هذه ثمرة القدس التی ظهرت من شجرة الّتی نبتت فی سمآء الافلاک و ارض العقول و هذه حجر الحکماء فضّتهم و ارض العطشان و زیبقهم و لکل ما هم یسمّون o و اذا اخرجتها عن معدن الالهی تسلّط علیها من روح الذی کان منها و فی قرابتها لانّ الجسد لا یقبل روح غیره لو انتم فیما تلقی علیکم تحفظون o و ما یمضی من ایام الاوتبیّض باذن الله اذا فاحهد فی طهارتها بحیث لا یبقی فیها شیی من الظّلمة التی فیها الف و علی غایة ما انتم تقدرون ان تجحدون o ثم بعد ذلک جفّفها بنار صالحة و سلط علیها من هذا الروح مرّة اخری ثم اضرم علیها النّار القصب الی ان یرفع فوق هذا المآء من دهن خمیر مخزون فو الله هذه من ذهب الحکمآء الذی تاهت فیه النفوس و تحیرت فیه عقول الحکمآء و الی حینئذ ما وصل الیه الا عباد الّذین لا تلهیهم زخارف الدنیا عن ذکر الله المهیمن القیّوم o و هذه هی النفس و الدّم و الصّمغة الحمرآء و یحیی بها اجساد الرّمیمه لو تنفخ فیها من هذا الروح اذا انتم یا ملأ الصنعه فاطلبون و لکن فالتفت علی النّار و لا تسلطها علیها علی قدر الذی یضرّها لانّ النّار یفسد و یصلح لو انتم تشعرون o و هذه من النّار و الذّهب و النفس و مآء الکبریت و مآء الالٓهی و مآء الهوآء و تطلق علیها کل الاسمآء و الصّفات فی و رایجها و مراتبها بمناسبات ما یظهر فیها من الالوان و الافعال و کذلک نعلمکم لیوقنن الکل بان لهذا الفتی و لامّی العراقی لعلوم ما سبقها الاوّلون و لن یعرفها الاخرون لعل بذلک یستشعرون

فی انفسهم

ص 236

فی انفسهم و لا یظنون بما هم الیوم یظنون o و اذا ظهر یا اخی لک هذا الولد النّورانی و هذا الطّفل الرّوحانی علی وجه المآء فاکشطه قلیلا قلیلا الی ان یتم لک امرک فو لله اذا لو یصبه حمی النار یخسطف لیصبر فتعالی الصّانع الخالق القادر المدبّر العزیز المرهوب o و هذا من اصل الرّوح و حقیقته و لو ینطلق علی غیره یطلق مجاز او به یحیی اجساد المیّته و یقومون عن قبورهم و فی ارض التدبیرهم یحشرون o اذا یظهر لک قیامة الاجساد لتوقنّن بذلک حشر الارواح فی الاجساد فی یوم الذی ینفخ فی الصّور و یجدّد فیه قمیص الخلایق و کل فی محضر القدس باعمالهم یحضرون o و یجزون بما عملوا فی الحیوه البافلة و یوفون بکل ما هم یوعدون o اذا یجدّد الحان الورقآء و یبدّل کل من فی السموات و الارض و یبسط ارض المعرفة و یدلع ربک الاحدیّه و المؤمنون حینئذ علی براق النور یرکبون o لو نذکر لکم کل ما یظهر فی هذا الیوم لا تحمله الالواح و تضطرب منه النفوس لذا نطوی ذکرها و نرجع الی ما ذکرنا من قبل الفضل من لدی الله علی الذینهم فی قمیص الوجود یدخلون o ثمّ اعلم بانک لو تزوج هذا الذهن الذی القیناک بالحق بیع هذه الارض لتصل الی ما ترید اقرب من ان یرتدّ الیک بعمرک ان انتم هذا العمل توفقون o اذا فاعرف الذهب و الفضّه ثمّ الشّمس و القمر ثم الصّمغة البیضآء و الحمرآئ لعل انتم تعرفون o و بذلک قالو العمل لم یکن الامن النیّرین الاعظمین کما انتم فی کتب القوم تشهدون o و کذلک فاعرف ما یقولون بان ذهبنا لا ذهب العامه و کذالک الفضّة ان انتم تفقهون o و هذا الذهب شیّ ذو الجناحین و کان طایر فی الاجساد کلّها و یطلق علیه کلّ الاسمآء مثلاً یطلق علیه المآء لسیلانه

ص 237

و جریانه و یطلق علیه النّار لأنّه حار فی طبیعته و کذالک الارض لیبوسته الباطنة فیه و کذالک هوآء الاجتماع ما اجتمع فیه و یشهد کل ذلک من تفرّس فی اسرار الطّبیعة و کان من الذینهم مانقطاعهم عما سوی الله و اقبالهم الیه الی ذلک المقام الاعلی یبلغون o ثم اعلم بانّ هذا الدّهن المشعشع النّاری لاکلیل الاکالیل و اکلیل الالهی و الکلیل الغلبه لأنّ به کل الاجساد ینقلبون o ای یه یبراء کل الاجساد عن الرّطوبات اللزجة المفسدة و الیبوسات المظلمة الرویّه و به کل ما خلق فی الارض عنکل الامر اخص یبرؤن o و انّه لجوهر الفاعل الذی منه قوام العالم و انه لحرّ اللذی لولاه لم یکن الحرکة و الحرکه ربی الفعل الذی بحدث منه و کذالک فاعلم کل العلم من الحرارة لو انتم فی جواهر علم الخلیقه تتفکرون o و انه لرجل الشجعان و الذکر انشاب و الزیبق الشّرق و الرّوح الذی لو ینفخ منه علی العظام الرّمیمه لیحیی و یقوم باذن الله الملک المقتدر القیوم o ثم اعلم بانّ الرّوح لم یکن الّا المآء المنجمده علی وجه الارض البیضآء و هذا من امر الذی فظهر منها بغتة کالوحی السریع و جعله الله غالبا علی کلشیئ لان هذا لهو الذی استظل قبل کل الاشیاء فی ظل اسم الله الغالب القدیر و تشهدن و عنه اثار القدرة ان انتم الی هذا المقام تصلون o و هذه الارض البیضا الحجر الذی تتفجر منه الانهار و هی و الله فی جنبها و کذلک تدبیرها واحدة لو انتم فی هذا الواحد تکثّرات الاربعة تشهدون o مثاله الف الذی کنا فی ذکره و هذا الالف واحد فی نفسه و انه لیس بعدد و لکن یعدّ منه الاعداد و یستخرج عنه الکثرات و اکمی خمر فی کثرات عوالم الاعداد طلعة الواحد تبصرون o و هذا لحجر فیه اجتمعت ؟؟؟

الثلاثه

ص 238

الثلاثه و انتم تشهدون ؟؟؟ بعیونکم لو انتم بعلم الله فیه تدبّرون و انه لیحکی عن لیلة القدر لأن فیه قدّر علم مکنون o و اخفاه الله عن افئدة عباد کلما اخفی لیلة القدر عن الذینهم ببصر الله فی حقایق الاشیاء لا ینظرون o و شبهّناه بالّیلة لأنّه بعد تدبیر الاول یظهر فیه السواد و الظلمة و هذه من ظلمات التی فیها قدر مآء الحیوان و هذا هن حق الذی ما سمعتم من قبل و اذا انتم ما ملأ البیان فاسمعون o اذا فکر فیما نزّل من قبل فی الفرقان فی حکم ظلمات الثلاث لتقرّبها عیناک و تصل الی غایة ما کان الناس فی طلبه یجحدون o و انک انت یا ایها العبد فاعلم بانّ خضر الیها لمّا وصل الی مشرق البقا عند معین هذا المآء ما التفت الیه و ما شرب منه لما قلّبه الرّوح من نفسه الی یمین عز محبوب o لانّ هذا الفتی ما اراد بقآء نفسه فی الملک و انفق روحه و کل ماله علی کل من فی السّموات و الارض و هذا ما اختار لنفسه حبّا لله الملک المهیمن المقتدر المحمود o قل یا قوم تالله ان هذا العبد ما اراد لنفسه من شیئ و یا استنصر من احد فی الملک الا الله وحده و هذا ما یشهد به لسان الاحدیّه فی سرادق غیب مستور o قل ان هذا السراج ما طلب المشکوة من احد و لا تؤثر فیه النّار و ما یستضیٓئ من شیئ الا الله الفرد العزیز المتعالی القیوم o ثم اشکروا الله بارئکم فیما کشف لکم الاسرار من هذا القلم الدّری المحدوده و ان کان محدود اسجدوده و لکن الله جری منه مالا قید و لا غایة له اذا اسرار التفرید فیهذا التحدید ما شهدون o و هذا من علم الّذی علّم الله قلمی هذا لیوقنن الکل بانّ السّموات العلم مطویّات فی یمینه و ارض الحکمة منجعلة باذنه و کل من بدایع علمه یستعلمون o ثم اعلم بانّ ؟؟؟ ما حدث من محدث القدیم فی عوالم الخلق فی العن فی الاربعة التی فی النّار هوآء و المآء و الارض کما انتم سمعتم من قبل و حینئذ تسمعون o اذا ظهرت

ص 239

اسطقسات الاربعة التی هی الحرارة و الرطوبته و الرودة و الیبوسته کما انتم تعدون و تعلمون o فلمّا تمرّحت و تزوّجت ظهرت لکل واحدة منها رکنین المنّار الحرارة و الیبوسته و کذلک فی ثلاثه الباقیة انتم بهذه القواعد فاعرفون o و بها خلق الله کل ما فی عوالم الخلق من العلویات و السفلیات و کل ما اعتدلست طبایعة یفنی عن قریب کما انتم فی خلق عوالم السّفلی تنظرون o اذا فاجهد حتی تعرف اشیآء المعتدله من المعاون و انّها اسهل تدبیرا فی العمل ان انتم بها توفّقون o لأنّ الامر لم یکن الامن تفصیل و تطهیر و تزویج و هذا من حق الذی کلّ انبیآء به ینطقون o و انک اذا عرفت اسّس الطبیعة من معدن الالهیّة نبذ منها علی قدر حاجتک ثم قطّرها بماء الحی الذی یکون فی طبعها و یکون اقرب الاشیا بها و لها حیّ بصیر هذا الاسّس بیضآء النقیّه ثم سلطه علیها المآء و یفقها فی النّدی حتی یحل من هذا الاسّس علی قدر مقدوره و ان تحلّ هذه الارض بهذا الروح ثم بعد و لک تجعله فی العمیآء حتی یمزج و یصیر شیئا واحدا ثم تعقده علی ان الخفیفه و ان تفعل ذلک مرّتین او ازید ای فی العقد و الحل ذلک اقرب بالحق لو انتم تفعلون o و ان لن تقدر سلّط هذا المآء علی هذه الارض ثم اجعلها فی الحلّ حتی یصیر هذا الماء بیضاء نقیة ثم شمع بهذا الماء هذه الارض لتصلوا الی غایة ما انتم تریدون o ثم حلّلها بعد التشمیع لأن لأن منتهی التشّیع کان اول مقام الحل ثم بعد و لحل انتم تعقدون o اذا یتمّ لکم عمل القمر و تشهدون قدرة الله برای العین ان انتم بما قدرنا فی هذا اللوح تعلمون o ثم بعد ذلک تعملون لأن العلم قبل العلم و ایّاکم ثم ایّاکم یا ملأ البیان قبل علمکم بمل ما علمیه لم

لا تباشرون

ص 240

لا تباشرون o و هذا نصحی علیکم فاسمعو o ان انتم فی مناهج الحق تریدون ان تسلکون ثم اعلم بان الاسّس قد یطلق علی هذا المآء لأنّ الماء هو الاصل فی الاعمال و منه یکون الدهن الصافی الذی من تدهّن به لن یحترق ابدا و هذا من ماء الذی به یحی الله الارض بعد موتها و یظهر حکم النشّور و من الانبیآء و الحکمآء بغضهم التفوا هذا المآء فیهذا العمل و اخرجوا به ما اراد و امن غایة القصوی و هذا من علم حق مکنوم o و یعرف ذلک من امتحن الله قلبه با الایمان و علمه العلم فی الزیبق وحده و هذا لکنز کان بختام الله المختوم و ان تریدوا عمل الشمس فی الّذین فارجعوا الی هذا الجسد من الدّهن الصّافی الذی علمناکم من قبل و سمّیناه ذهب القوم و کبریت الحق اذا انتم فی فعله تتحیّرون o فو الله ذکرنا لک کل الاعمال و القیناک ما لن توفق بعلمه احد من قبل و انتم تشهدون بارواحکم و انفسکم بذلک ان تعرفون o و ذکرنا لکم فی تلویح الاشارات میزان الطّبیعی الذی من ظفر به فقد ظفر بالغایة القصوی فیهذه الحکمة الربانیّه و هذه الموهبة الالهیّة ان انتم تفقهون o ثم نلقی علیک حینئذ ما یغنیک عن الذینهم فی الارض بهذه الصنعة یشتغلون o فاعلم بانک اذا عرفت بان الامر لم یکن الامن الزیبق و الکبریت ثم عرفتها فی الشمس و القمر الذّان هما الذّهب و الفصة فاعرف بانّ الملح ملیح فی تحلیل الاجساد بحیث لن تجدوا احسن منه للذّهب لو انتم فیکل الاشیآء تفحصون o لأنّ فی نفس طبعها مناسبة کلیّة التی لا یتمّ بالقلم لو انتم بدوام عمرکم تکتبون o و لک لو تجد هذا الملح من معدنه و تقطره و تحلّل به کلشئی الّذی کان منه

ص 241

و یتولد عنه حتی یکون نفسا واحدة و دهنا ثابتة فو الله لتصل الی ذروة العلم و المعلوم لانّ فی الاملاح ستر اسرار الخفیّة المستورة کالعلوم الّا نهایة التی کانت فی قلوب الصافیة افلا تشهدون o و هذا من حق الیقین الذی کل النّاس من فقد انه فی وادی الجهل لیهیمون o کذلک یغنّ ورقاء العلم علی افنان الحکمة بالحان جذب محبوب o و اکتفینا بذلک و اخاف فیما کسفنا لکم الامر باشارات قدس مشهود o و لکن لن یصل احد بذلک الّا بحب الله و اولیآئه و هذا ما یعظکم هذا القلم الاعلی فی هذه الالواح المعدود و لکن انکم لو تسمعونمنی فاطلبوا من الله ما یغنیکم عن الذهب الفضّه فو الله هذه لغایة الامر لو انتم تسمعون لأنّ من الذهب و الفضّه لن یغنی احد بل یزداد فی الفقر کما انتم تشهدون o و لکن بما دعوناکم به یغنیکم عنکل من فی السموات و الارض لو انتم بخیط الامر فی هذا الفعل تتمسکون o ثم اعلم انّ هذا الالف الذی نزّل فی اقل الفرقان و انا فرّناه لک باشارات التی تذهل عنها العقوای قد خلق من الف الذی نزل فی البیان من لذی الله المهیمن العلی القیّوم o بل معدوم عنده لو انتم فی اسراره تتفکرون o و فی مقام کان نفسه و ذاته لو انتم فی سرادق التوحید تدخلون o و بذلک فاعرف مقام الالف القآئمة المستقیمة فی یوم الذی یبعث فیه جواهر العلم فی نقطة قدس موعود o و یأتی فی یظهره الله علی سحاب العلم و القدرة و عن یمینه محاکمة المراد کل من فی الارض من صاعقة الیوم ینصعقون o و ؟؟؟

ارکان

ص 242

ارکان الخلایق و کل من سطوة امر الله مضطربون o فهیّئا للّذینهم یفوزون بحباله ثم فی حبّة القدس بین یدیه یدخلون o و حینئذ اذا حکموا بشیئ لن یقولوا لم لدبم ثمّ بما امروا فی الحین یسرعون o و لن یخافوا من ملأ البیان و هم کا الرّضیع الی ثدی رحمة الله یرکضون o و لن یلتفتو بشیئ و لا یخافون من احد و لو یمنعهم کل من فی البیان او ملک اخری اذا هم لا یمنعون o و لا یمتفتون بشیئ و لا یفتحون عیناهم علی احد لأنّهم الی صرف الجبال ینظرون o اذا نسئل الله بان یجعلنا و ایاکم من الطّائفین فی حوله و الحاضرین فی بساطه و المستشهدین بین یدیه اذ انّه لهو القادر المعطی العزیز المحبوب o هذه ؟؟؟ المصح لمن اراد ان یستضح ما له المقتدر المهیمن القیوم

بسم الله النعظیم المقتدر العزیز المحبوب

فسبحان الذی نزّل الآیات بالحق علی النّبیّین و المرسلین و ینزل حینئذ علی ما کان الناس فی دین الله یعملون o و فیها ما یلبنّهم الصراط الله و فصیّل فیها کلشئی و هدی و ذکری للذینهم فی جنة الفردوس باذن الله یدخلون o و یهدیهم سبل النّجاة و یبلغهم الی شاطی القدس فی جوار الله المهیمن القیوم o انّ یا حرف الجیم اسمع ما یلقیک سمامة الامر فی ایام الذی اجتمعوا علیه اهل القلم و البغضآء بغیر اذن و لا کتاب من الله العزیز المحبوب o و یریدون ان یخرجوه من الارض کما اجر جوه اوّل مرّة و کذلک نلقیک من اسرار الامر ان انتم فی ایّام الله بشیئ من الاسرار مطیعون o ثم اعلم بانّا اذکرناک من قبل و نذکرک حینئذ بآیات الّتی تنقطع عنها ارواح الذینهم کفروا ثم تحیی به الموحّدون o الذین یطیرون فی هوآء القرب و یذکرون الله بلسان مقرّبهم وجههم من اثمار شجره الرّوح و کل حین یرزقون ما لا یظنّون بالله ظنّ السّوء و یتعلّمون بغیر اذن من الله

ص 243

المهیمن القدوس o و اذا یسئلون عن شیئ لا بتکلمون الا بعد اذنه و هذا ما نعلمک سبل التقوی لعل الناس کانوا فی ایام ربّهم یتذکّرون o و ما بعثنا من اهل الّا و قد ارسلناهم بایات بیّنات و کل کانوا بهم مستهزؤن و منهم آدم ارسلناه بالحق و اسکنّاه فی قطب الجنّة فی وادی الذی ما بلغ الیها المقرّبون o و علمناه من الاسمآء کلّها و اشهدناه اسرار الامر ثم آدیناه فیظلّ شجرة الفردوس ان انتم تعلمون o و امرناه بان یأکل منکل شیئ مما یشتهی به نفسه ثم منعناه عن شجرة الروح و هذ؟ من سرّ غیب مکنون هذه الشجره نبتت من معرف؟ الرّوح و لا ینبغی لا میدان یقربها الا الله المهیمن العزیز المشهود o فلمّا وجدناه علی هواه اقل من الشّعر اذا اهبطناه عن الجنة و جعلناه فی الارض من الّذینهم کانوا علی مناکبها یرکبون o ثم نبّئناه فی امر و بنهنّاه فیما عمل اذ اصاع فی نفسه سبعین الف سنة ثم اکبّ علی التّراب سبعین الف سنة اذا رفع روسه و نادا سبحانک ان لا اله الا انت فارحمنی و لا تأخذنی بما اکتسبت ایدای و انک انت غافر کلشیئ و راحمه و انک انت العزیز المرهوب o فاغفرلی یا محبوبی عمّا فعلت بین یدیک لانک اسکنتنی فیمقام کان مقدسا عن غیرک و انا الذی اشتغلت فیه بهوی نفسی و غفلت عن ذکرک تب علیّ بفضلک و رحمتک و انک انت الحق علّام الغیوب o اذا انزلنا علیه من امطار الرّحمة ثم غسلناه عن رموع عینا و طهرناه عنکل و نسئ جعلناه من الذینهم کانوا فی هوآء القدس یطیرون o ثم بعد ذلک اصطفیناه بالحق و جعلناه نبیّا و ارسلناه علی الذینهم سکنوا فی الارض لیأمرهم یا ملعدل دینههم عن الظّلم و هذا ما رقم من قلم العزّ علی الواح عزّ مکنون o قال یا قوم

انا عبد الله

مِنْکَبْ: زمین بلند یا کرانه هر چیز

مَرْهُوب: ترس­آور

؟ من الامر

ص244

انا عبدالله قد اصطفانی الله لأمره و جعلنی ایة من عنده علیکم ان انتم تعرفون o اتقّوا الله یا ملأ الارض و لا تفسدوا فیها و ابتغوا الفضل من لدی الله المهیمن المحبوب o و لا تتخد و اولیّا لا نفسکم الاهو و لا ترتکبوا فی ارض انفسکم عما منیعکم الله بلسان صفوته لعل انتم فی یوم القیمنه بین یدی الله تحشرون o اذًا اعرضوا عنه و کفروا بآیاته و قالوا ما نتبتعک الّا بان تأتینا بآیة اخری و کذلک اعرضوا عنه و کانوا من الذینهم فی غشوات انفسهم مستون o ثم بعد ذلک اصطففینا ابنه بعده و جعلتاه آیة من لدنا و ارسلناه الی قومه لعل الناس کانوا بوجه الله یتوقهون o فلما جائهم بآیات بیّنات اذاً اعرضوا عنه و کانوا من الذینهم فی ازل الازال عن وجه الجمل معرضون o الی ان قضی الایّام و سخت اللیّالی ارسلنا النوّح بالحق و اقمصناo قمیص الرّوح و جعلناه آیة للذینهم یریدون ان یهتدون فلما جائهم بخاران من النور و انوار من الروح اذا اعرضوا عنه و اشرکوا بالله المهین المحبوب و قالو لمست بمرسل و ما اهتدیت بانوار الله بل تکون من الذینهم فی الارض یکذبون o و ما انت الا منقر o کذاب و اراد و اقتله اذاً حفظناه من الذینهم کانوا ان یشرکون فلما اشتدالامر علیه توضآبمیاه القدس و جلس بین یدی الله بخضوع محبوب o و ازادان ایدعوا علیهم لینزل علیهم البلآء اذا ارسلنا علیه ملائکة السمآء لیکونن من الذینهم یششفعون o و نزلوا علیه و قالوا یا نوح لا تفعل بهؤلآء کما فعلوا بک فارحم علیهم ولا تأخذهم عصیانهم لأنهم ضعفآء فی الارض و ارقاء فی الملک و لا یملکون لانفسهم

ص245

موتا و لا حیاة و لا نشور. ان اصظر فی امرالله انه یوفی اجور الذینهم صبروا و کانوا علی ربهم یتوکلون و هذا اول لا ینزل علی الارض فاصبر علی ینعیهم و اذا هم سیجرنک الله جزآء الذینهم کانوا فی مرضاته ان یصبرون o و قام النّوح عن مقامه و رجع عمّا اراد ثم بعد ذلک و عاهم الی الله المهیمن المحبوب o کذلک سبقت رحمتنا کلشیئ و احاطت فضل کل من فی السموات والارض ان انتم فی اسرار الامر تتفکرون و قضی سیکن موالیات و ما اهتدوا فو ربها الله و کانوا من الذینهم کانوا فی ازل الا زآل لا یهتدون o و ما تأثر فیهم نغمات الله و مازادتهم الا طغیانا و کفرا حتی استیأس النوح عنهم و اراد ان یدعوا علیهم یجعلهم کهشیم مطروح اذا ارسلنا ملائکة من سماء افتری قالوا یا نوح لا تکن اول سبب لبلآء الارض فارهم عبادالله و تجاوز عنهم و عن سیئآتهم لئلهم اهتدوا بانوار الله ثم بآیاته یهتدون o فاصبر فی الامر ثم استقمر و کن کالجبل الحدید فی امرالله المهیمن المحبوب o و اصبر بعد ذلک الی ان قمضی عهد اذهناً لا یعلمه الا الله و یشهد بذلک عباد کمرهون o و ما امنوا به فی شیئ و ما قاموا عن قبور هویهم و احشر و بعدالذی نفخ الصّور و کذلک کانوا فی عشوات انفسهم محتجبون o اذانا ؟؟؟ لله عن فلف ؟؟؟ انه لن یؤم من قوتک الامن قد آمن من قبل و لا تحزن عما کانو ایفعلون فلما سمع ندآء الله ؟؟؟ نفسه من الشوق و رفع ایداه و قال یا رب لا تذر هؤلآء علی الارض فاستجبنا له و امرناه بان یضع الفلک ظماشر سفینة الرّوح فی کلمة الاکبر ظنا یا نوح فادخل فیها من اهلک الذین مسبقت علیهم القول و کانوا فی دین الله ان یسبقون o اذا انزلنا من غمام القهر امطار الغفلة و اغرقنا کل من فی الارض

محتجبون

الاالذینهم

ص246

الا الذینهم کانوا علی سفینة الرّوح اکبون o ثم ارسلنا بعده هوداً و جعلناه نبیّاً علی المشرق و المغرب و ایدناه بامر من لدنا و جعلناه من الذینهم کانوا فی مصر الرّوح ان یدخلون قحال یا قوم اتقواالله و لا تفعلوا بمثل ما فعلوا من قبلی و انی اخاف علیکم عذاب یوم محنوم و کفروا به و اعرضوا عمّا آتیهم من عندالله المهیمن القیوم o الی ان اخذناهم بذنبهم و جعلناهم تذکرة للذینهم یریدون ان تیذکرون o ثم بعد ذلک ارسلنا صالحا و اصلی امره و امرناه بان یأمر العب و بالعدل الخالص و یذکرهم بایام الله العزیز المحبوب o قال یا قوم آمنوا بالذی خلقکم و رزقکم ثم اماتکم و احیاکم ان انتم تشعرون o و لاتلتفتوا الی الدنیا و زخرفها و حافوا عن الله ثم عن حدوده لا نتجاوزون و ارحموا علی انفسکم و لا تعتدوا عن امرالله المهیمن المحبوب o قالوا یا صالح ما نعبد الهک و ما نتبقک فی القول فانیة عما تقعل و الالز علمنک و فتلنک و بذلک کانوا من الذینهم کانوا فی دین­الله یعتدون o قال صالح یا قوم هذه ناقة الله ترعی فی ارض القدس و نسفیکم من لبن الحکمة و لا تضرکم فی شئ اتقوا الله و لا تمسّوها بسوٓء انفسکم و لاتتبعوا هویکم ان انتم تعرفون تفوسوس الشیطان فیصدورهم و بغوا علی الله المهیمن العزیز القیوم و اشتدوا فی ابلغیانهم ال ان عقروا الناقة من غیر جرم و لا ذنب اذا اخذناهم بکفرهم و بماهم فانوا ان یکسبون o آیة للذینهم کانوا الی مشاهد العز ان یسلکون o قال

ص247

یا قوم اتقوا الله و آمنوا به ولا تشرکوا فی الارض و لا تکونن من الذینهم کانوا عن آیات اله معرضون o و لاتغفلوا فی انفسکم و توجهوا الی میادین الرّوح ان انتم تشعرون o لعل یهب علیکم نسمات القدس و تقلبکم الی شاطی الاحدیّة و یصفیکم من حکمة الله المقتدر العزیز المحبوب o قالوا ما نتبعک یا ابراهیم فی امرک و ما نذر الهتنا فاسئل الهک بان ینزل علینا ما وعدتنا و کذلک کانوا ان یقعلون و یستهزؤن به فیکل یوم و فیکل عین ارادوا ان یقتلون کأنهم اتخذوا آیات الله سخریّاً و اعترضوا اتحجج الله و ادلآئه و کانوا عن شاطی هذا الفصل یبعدون o حتی بلغ الامر الی من عبد من عبادنا الذی اشقلت فی صدره نار الکفر و کان من الذینهم کانوا فی غشوات انفسهم یتون و اجتمع القوم و قال ارید ان اقتل ابراهیم و احرقه بعذاب النار و کذلک کانوا ان یتدبرون الی ان اوقدوا نار الکفر و اخذوا ابراهیم و دعوه فی النار و کانوا علی اصنام انفسهم عاکفون o اذا جعلنا النار علیه بردا و سلاما و روحا و رحمة و کذلک حفظناه و نحفظ الذینهم فی البلآء یصبرون o ثم بعد ذلک ارسلا موسی بایات عزّ محبوب و بینات امر محتوم o و بلغناه الی شاطی القدس فی بقعة الفردوس و آویناه فی سینآء الامر و حو هیب الرّوح اذاً نادیناه عن خلف سعبن الف حجاب عن سدرة البقآء غیر قلزم الکبریا ان یا موسی انی انا الله ربّک و ربّ آثارها اسمعیل و اسحق و یعقوب هذا جمالی قد کشفناه علیک فانظر ماذا تری بعد لک منّنا علیک و اتممنا النعمة علیک اذا فاقتبس بهذا النّار لعل الناس ؟؟؟

بنار الحب

ص248

بنار الحب فی ایام الله یشتعلون o ثم ایذناه بعصآئ من الامر و جعلنا یده یدی و اشرقنا بالحق ثم جعلناه درّی بیضآء للذینهم کانوا بنظرة الله ینظرون ثم امرناه بان یذکرهم بایّامی من بعد عین الذی تخرق فی الحجباب بقوة من لدنا و یأتی طلعة الرّوح فی خلاص من النّور باسم علی ان انتم تشعرون o اذهب الی فرعون و ملأه ثم ایدیهم باوار القدس ذئبهم بایام الذی کل فی محضر القدس یحضرون o لعل یتبعونن امر ربهم یهتدون بنار الله و یقبلون الی شاطی االفضل فی جوار الله المهیمن المحبوب و دخل علی فرعون و قال اتق الله و لا تتبع هویک و لا مکمن من الذینهم بانوار الله لا یهتدون o انی قد جئتک من مشرق الروح بسیناء من الامر فاتبع امر ربک و لا تکن من الذینهم بناءالله لا یشتعلون o و یا قوم لا تمسکو بعضم بالکوا فی فتمسکو بحبل الله ان انتم فی انفسکم تشعرون و قوموا عن مرارتد الغفلة ثم اشکروا الله فی ایّامه و هذا ما نبشّترکم بالحق ان انتم تقلون قال فرعون من ربک یا موسی قال الذی خلقنی و ارسلنی بسلطان من عنده ان انتم توقنون الذی خلقک و رزقک اعطاک من زخارف الملک ؟؟؟ سلطاناً لتتبع امره و تکون من الذینهم کانوا فی رضی الروح یسلکون o و ما تذکر فرعون بشئ من الذکر و ما آمن بالله طرفة عین اذا اغرقناه و ملأه فی بحر الکبر و جعلناهم عبرت الذینهم یعتبوهم فی الارض و کانوا فی ایات الله یتدبرون o فلما قضی ایامه ارسلنا الروح باالروح و سیّنا ؟؟؟ فی ملکوت الارض ان انتم تعلمون و نزمناه عن کل مکروه و اسنفاه نغمات الورقاء اجذ بناه نعمة من الغیب و طهرناه بمآء قدس محبوب o و نخنا فیه من سازج الرّوح البناه فلج نبوة و الصفیاه عن بین العباد و جعلناه آیة لمن خلق کلمة الله من قبل من بعد

ص249

کانوا ان یخلقون و اجبناه فی ملأ الاعلی من قبل ان یخلق کل من علی الارض من عین مسنون o و امرنا کل من فی السموات و الارض بامره و اخذنا له العهد عنکل شیئ ؟؟؟ ما رقم فی الواقع الرّوح من مداومسک معطور بعثناه من نفحات القدس و جعلناه آیة للذینهم کانوا من فردوس العزّ یحبرون و امرناه بان یبذل علی المکنات شیئ من حلمة حلم الیّم المسجور o الذی اکرمناه بالحق و ما یطلع ذلک الانفسنا الحق و کان ذلک فی ازل الازآل فی معجبات القدرة محفوظ o فلما ثم هیکل الکلمة فی سرّه قال یا قوم اتقوا الله و لا تتبعوا الشیاطین فی انفسکم و اتقوا من یوم کلکم الی الله ربکم ترجعون o و از بادعوکم الا الی الله ابشرکم بایّامه الذی فیها یغترو الورقآئ علی افنان سدره العز ان انتم تستطیعون ان تسمعون o یوم الذی یظهرالله بامر و یکلمکّم یوم الذی یظهر الله بامر ویکلمکم علی لسان علی محبوب o هذا یوم الذی یرجوه و میاکل القدس و ما فاز به احد الا الذینهم کانوا عنکل ما سوی الله منقطعون o و یا قوم فاستقدو اللقآئ الله فی ایّامه و هذا ما ینفعکم عما تطلع الشمس علیه ان انتم توقنون o و یا قوم هذا کتاب الله امنوا به و لا تحرفوه فیما امرتم فیه بالحق ان انتم تعلمون o و لیس بالنعمة ان یحیی الانسان بل بکل کلمة تخرج من قم الله القادر المقتدر المهیمن القدوس o و یا قوم فاسمعوا ما نلقی علیکم من کلمات الحکمة و لا تدعوا کتاب الله ورآئ ظهورکم و اجیبوا داعی الرّوح ثم بهذا النار فی مصباح لحق توقدون o و یا قوم ما نسئلکم من اجرو لا جزآء و لاشکوه انّما و جری علی الذی قطرنی و ارسلنی بالحق و جعلنی علیکم سلطانا لا قربکم الی ساحة القدس و اباریکم الی میادین العزّ ان انتم تحبون ان تدخلون و ما آمن منهم الله ما

اقبلوا

ص250

اقبلوا الی هذا الوجود الدّری المکنونo و من الناس من کفره و من الناس من اعرض عنه و مننهم من مبادله بالباطل و منهم کانوا به ان یستهزؤن الی ان ضاقت الارض علیه بحیث ما بقی له من مجل من لیکون فیه و کذلک اجعلنا امره و انزلناه علیک من قلم قدس محکوم حتی مبآء الضرنا بالحق و نصرناه بجنود لن تروها و ارفعنا الی سماء القدس نقطعنا ایادی الکفر عن ذیل ردآئه کذلک نفعل بالذینهم کانوا فی مرضاتنا یصبرون و کذلک نلقی علیک من اسرار الامر فیما اکتسبت ایدی الناس من قل کما کانوا الیوم مکتبون بذلک فاعرف فی سنن القبل مما قضی علی النبیّین و المرسلین لتکون مستبصرا فی امرذیک و تکون من الذینهم کانوا فی دار السلام ان یدخلون o و دارت الایّام و اللیالی الی ان بعث محمد بالحق و اشرقناه عن شرق النطمآء کأشراق شمس المقا علی مدینة بلوّر بیوضo و اضآء و استضآء منه یثرب القدس بطحآء الفزان انتم تعلمون o اذا ارفعنا غام الجود و امطرنا علی مداین الطّهر من امطار فضل محبوب o لینبت فی قلوب المقدسین من نبات علم مخزون o و اجرینا بوجود o همایم الفضل وجدونا به الادیان و اظهرنا کلشیئ بطرار الرفیع فی فصول قدس ممنوع قال یا قوم آمنوا بالله الذی خلقکم و رزقکم ثم اشکروه بما اتیکم من نعمائه و لا تکونن من الذینهم کانوا بنعمة الله ان یکفرون o و یا قوم ما انا الا بشیر و نذیرالبشرکم برضوان الله و انذرکم من یوم الذی انتم عن بشرب تبشون o و تسئلون عما اکسبتم فی الحیوة الباطلة و تجزون بما کنتم ان تعملون o و یا قومی ما انطق عن الهوی یوم الی انه لااله الاهو العزیز المقتدر المشکورo و یا قوم هذا سبیلی فاتبعوه و لا تتبعوا الذین یرتکبون بفحشآء

ص251

فی انفسهم و یفعلون ما انهیهم الله عنه و کانوا فی هوآء انفسهم مفرقون o و یا قوم ما نرید لکم من شیئ و ما جزائی الا علی الذی ارسلنی بالحق الا تختلفوا فی دین­الله و لا تعقبوا علمآء الباطل و لا تکونن من الذینهم لا یرجون لقاءالله العزیز المهیمن القیوم o و یا قوم لا تکرموا انفسکم و ارواحکم فاسرعوا الی منابیح القدس فی هذاالشاطی الذی ما دخل فیه من احد الا الذینهم کانوا فی الراوح یسلکونo و یا قوم فاعرفوا قدر تلک الایّام و ان عیون البقا اشهدت بمثلها و ما وقعت علیها اتقواالله ثم رسل الله لا تعتدون o قالو ما انت الاکاحد مثلنا و انبتعک فی امرک و ما نراک من فضل و ما انت الا رجل مسحور o و اعرضوا عنه قومه و منهم قالوا ما هذا الا رجل افتری علی الله و منهم قالو ما هذا الارجل محنون o و منهم من قال فانزل علینا کسفا من السماء او تاتینا بقبیل من الملآئکه او تفجر لنا ینبوعا فی الارض او تظهرلنا کنوزا من دنب هم مسکوک قال یا قوم ما انا الّا بشر مثلکم ابلغکم رسالات الله و یا اقول عرفا تلقآء نفسی و کان الله شهیدا بینی وبینکم اتقوا الله ولا تعزنکم الدّنیا برمنتیها و زخرفها فاعتصموا بحبل الله ثم عن امره لا تتجاوزون o و بانأمرکم الّا بما امرت من عندالله و یشهد بذلک ذرات الممکنات ان انتم بسمع الروح تسمعون o و یا قوم هذه آیات الله نزلت علیکم فبای حجة بعدها انتم تومنون o و ما قدرالله حجته فی الملک اکبر عن الآیات و هذه من آیاته خافوا عن الله ثم برهانه لا تستکبرون o و هذا ما لا یقاومه شی فی الارض و لایعاد له کل من فی السموات ان انتم بصبرالله

فی ایّامه

ص252

فی ایّامه تتفرسون قالوا لن نؤمن بک و لا بالذی ارسلک و ما انت الا الذی ترید ان تنهینا عما یعبد آبائنا و کذلک عرفناک و ما زاک الامنّ الذینهم کانوا علی الله نعترون و کلما انصعناهم بنصح الحق ما اقبلوا الله الی ان زادت نار الشّقوة فی انفسهم و اجتمعوا علی قتله و شاورو مع علمآء الغضر o کذلک کانوا فی دین الله یمکرون و نجینا o بالحق و ارفعنا امره و اثبنا آلایات رغما للذینهم کانوا فی الارض یسترفعون o نبّئ عبادی بالذی جآئهم بالحق باسم علی و اشرق عن افق القدس بانوار کذلک عن محبوب و جری عن یمینه انهار الرّوح فی بدایع علم مکتوم o قال یا قوم قد ارتفعت غیام الحکمة و جآء الله بامره و هذا ما وعدتم به فیکل الالولره اتقواالله ثم الیّ فاسرعون o و یا قوم انار بن هبیکم قد جئتکم بایات التّی عنها الحارفون زرنمساه من حجة الله و برهانه لائدحضوها بظنونکم ثم فی انفسکم فانصفون مذهب لا من شریعة الله قاشرع لکم بالحق ان انتم توقنون o و یا قوم فوالله ما ارید الا الصلاح ادیانکم فی مستقیما انتم الیوم فیه مختلفون o و یا قوم نمساه من من نمسات الروح مهیب علیکم و یقلبکم من دلموت الفانیته الی الحیوة الباقیه ان انتم الیها تتوجهون o و یا قوم قد اثمرت شجرة العلم فی نمساه السدرة الازلیتو فصلت یقطة الا دلیّه و تمت کلشئ الله المهین القیوم o و یا قوم قد کشف الحمال و رفعت الحجبات و غنّت الورقاء و استنار جودی القدس و استضآء کل من فی السموات و الارض ان انتم بعین الروح نشهدون o قالوا ما نراک علی حق و ما وجدنا فی ایّامک ما وعدنا به فی کتب آبائنا و ما نتبعک و لو اتینا بکل آیة قال یا ایها الملأ النقون o فانظروا الی ما جعله الله حجة باقیّة و برهانا ثابتة

ص253

لمن فی السموات و الارض ان انتم تعرفون o و یا قوم کلما انتم منتطر هذه وسعتم من آبائکم و علمآئکم یثبت بالآیات و هذه من آیات القدس التّی تلئت کل من فی السّموات و الارض کما انتم نشهدون o ان لن توقنوا بالآیات فبایّ شیئ انتم بالیوم فی دینکم تطئمنّون و لدونکم تستدتون o سیفی الدنیا و ما فیها و علیها و انتم فی محضر القدس بین یدی الله تحضرون o و یا قوم لا یمنعکم زمنارف القول عما سعتم عن علمآئکم و لا تشتبهو الامر علی انفسکم و استضحوا نئصحی ثم بنصح الله لا تکفرون o کلما زاد الذکر فی ذکرالله مانه ادوا الا ملغیانا الی ان افتوا علیه العلمآء کلهم الا الذینهم فلعوا السنن الله العزیز المحبوب o و بمنع الامر الی ان احتمعوا علی قتله حتی علقوة فی الهوآء و ضربوا علیه افاج الکفر رصاص ققهر سبغونوه و شبّکوا بعد الذّی یخدمه روح القدس و زاروا تراب قدسیه اهل ملأ الاعلی و سکان الفردوس بنعاله یتبرکون o و بذلک بکت عیون الغیب فی سراوق البقاء تزلزلت ارکان العرش و هتزی جواهر الوجود تمت سقایّه الشجره فی نفسه من هذا الذم المنیر المسفوک فسوف یظهرالله سرّ هذه الشجرة فی نفسه من هذا الذم المنیر المسفوک و یرفعها بالحق و یفن بانه انا الله لا اله الا هو و کل عبادی خلقناهم لامری و کل بامری عالمون o و هذا ما کتبنا نفسنا الحق بان ترفع الذینهم استضعفوا فی الارض و نضع الذینهم یستکبرون و ما ارسلنا من رسول و لا من نبی و لامن ولی الاوقد اعترضوا علیهم هؤلآء الفقة کما تشهدون الیوم هؤلآء الفجرة و کانوا ان یعترضون و اعرض الناس فیهذا الا بعد الذی اعرضوا علمآئهم و استکبروا

علی الله

ص254

علی الله و کانوا بایات الله ان یجحدون فکلما اعرضوا اعرض الذینهم اتبعوهم فی هویهم و ما آمنوا منهم احدء الا الذین اوتوا مصائر القدس امتحن الله قلوبهم للایمان و سقیهم من کأوس قدس مختوم o ختامها من مسک الرّوح و هم عن هم الایقان من هذا الکاس مسکرون o اولئٓک هم الذین یصلون علیهم ملائکه الفردوس فی جنة البقاؤهم فیکل آن بفرح الله یستفرحون o و ما بعثنا من هبیّ الاوقد اخروا لعلمآء فرحوا بما عندتم من العلم کما کانوا الیوم بعلومهم کانوا ان یفرحون o قل یا معشر العلمآء اتدعون بعلآ فی انفسکم و تذرون الذی خلقکم و علمکم ما لا تعلمون o و انتم یا ملاء الارض تفکروا فی امر هؤلآء الف بقآء و بما اکتسبوا من قبل و بکل ما کانوا الیوم کانوا ان کمیتسبون و به یشتغلون o قل ان لم یکن هذا الذی جآئکم بآیات بیّنات علی سق من الله کما انتم الیوم فی مقاعدکم تقولون فباتی بنیّته تستدلّون بالحق الذی ارسلنا o باسم محمد من قبل اذا یا ملآ البغضآء فی انفسکم فانصخون قل هل تستدلّون بغیر ما نزلنا علی محمدی قبل من آیات عز مشهود o قل یا ملأ الجهال ان تستدلون بغیر ما نزل علیه من لدی الله المهیمن القیوم o فأتوا بها ان انتم متفقون فی انفسکم او تکونوا فی اقوائکم لصادقون، و ان لم یکن بینکم من بعجة و لا برهان الّا بما نزل من الایات من سمآء عزّ محبوب o فلم لا تؤمنون بالذی بعائکم بایات بیّنات التی ؟؟؟ شرق الارض و غربها و ان صعقت منها کل من فی السموات و الارض الا الذینهم کانوا بایات الله مجتذبون o لافو الذی نفسی بیده هؤلآء الفقآءهم الذین ما آمنوا بالله فی مظاهر

ص255

و کفروا بما بعد ما استیقنتها انفسهم و کانوا عن لقاء الله معرضون o بعد الذی کل وعده ابذلک فیکل الالواح و یرجو o فی ایامهم ولیالهم فلمّا جائهم الوعد اذا اعرضوا و استکبروا و کانوا مریباقی لقآء بارئهم و کانوا علی اعقابهم منقلبون o الی ان افتوا علی الله وحکموا علی مظاهر امره بماهم کانوا علیه مقتدرون o و ما قتل احد من الرّسل الا بعد اذنهم و بغوا علی الله فی ایّامه و افرطوا فی جنب الله و ما کانوا ان یشعرون o اذا فانظر الذینهم کانوا علی الارض و یدعون الایمان لانفسهم کأنهم اقبلوا الی التّراب و اعرضوا عن رب الارباب و کانوا علی اصنام انفسهم و هوایهم لعاکعون o و یستفحربون بالذینهم ما ادّعوا فی الارض الّا العبوریة لله الحق ثم علی الله ربهم یفترون o و یقطعون البوادی الی ان تصلوا فی بهمعة التی و من اسم من الاسمآء ثم عن هوجدها فی ارضه یمرون و لا یشعرون o و منهم الذی ستی بالعبد لهذا الاسم الذی انشعبت عنه بکور الاسمآء و یشهد بذلک اهل سرادق البقاء من ورائهم هذا القلم الذی المکنون o و هذا هو الذی یفرّ الشیطان عن کفره و احترق من ناره الاکباء الذینهم انقطعوا الی الله و کانوا علی ربهم متوکلون o و ما آمن بالله طرفة عین و هذا هو الّذی وسوس الشیطان فی نفسه حتی غفله عن ذکر ربّه و اخرجه عن جوار قدس محبوب o و هذا هو الذی علم القابیل ان یقتل اخیه و کان من الذی استکبر فی اول الامر علی الله مهیمن القیّوم o و ما من کفرو لامن ظلم و لا من فسق الا و قدیده من هذ الشقی و سیعود کل ذلک الیه ان انتم بفراسة الله تتفرسون o اذا تشیرون الیه ملائکة الفردوس فی ملأ الاعلی یا ناماهم و یکبرون بعضهم بعضابان هذا

هو الذی

ص256

هو الذی استکبر علی الله فی ازل الازوال و اعترض بالنبیّین و المرسلین o فاعرفوه ثم العنوه ان انتم تفرفون o و لذا جعله الله خادما لحروفات نفسه رغماً لانفه بحیث بعی جدار الذی کان منوبا الیهم و افی علیهم و بذلک یفتحر و لایشعر کذلک یاخذ الله الذینهم کانوا بجنامین الهوی فبهذا الهوآء یطیرون و قل افّ لک یاخز یرد بما اکتسبت ایداک بحیث جرئت سیف نفسک علی وجه الله و استکبرت علی الله المهیمن العزیز القدّوس o و فی ظنک انک انت من الذینهم یخدمون آل الله بتمامهم و ما تدری من زنبک الذی ارتکبت فی الحیوة الباطلة و لایعاد له شیئ فی السموات و الارض و لا کل ما کان و کل ما یکون o و تحسب بانک تعمر عماراتهم و تبنی اساسها لا فو الذی نفسی بیده ما عمّرت بل ضربت اسامن الیت و انهدت ارکانها و انعدمت اثارها و یشهد بذلک لسان الغیب فی جبروت العز و لکن الناس هم لا یشهدون o و انت الذی افتیت علی صاحب البیت و اصلها و ما استحبیت عن الله ربک و رب کلشئ و ستحسب بانک تعمرها و هذا بغی من نفسک الخبیثه علی الله العزیز المحبوب o فاسئلوا منه یا ملأ الارض اما تقولون بان الله انهی فی کتابه الحق بان لا تاخذوا اموال الناس بالباطل عن الذی بغی علی الله و کان فلله اظهر من الشمس فی وسط السمآء ثم بها هذه البیوت یعمرون o و نشهد حینئذ بان صاحب البیت بریٓئ منکم و من اعمالکم و یلفکم بما اکتسبت ایدیکم لو انتم فی اسرار الامر تتفکرون o و سمعنا بان هذا الملعون یفتخر فی المجالس باستکبار o علی الله قل قد افتخر و ارجال من قبلک

ثم عن اوامرo لا تستنکون و یکف یأخذهم الا الناس بالباطل

ص257

و کل جینئذ فی النّار یستصرخون o و لن یسحدون لانفسهم من معین و لا من ناصر و کلمّا یستعیثوا بمآء العذاب لا یغاثون الا بنقمة الله التی بعذب منها الذین کفروا و انک انت سترجع الی مقرک فی النّار التی بعذب فیها المسترکون o قل فو الله یا ایها المشرک بالله و المعرض بایآته و الکافر بنعماته اهل الدرکات السفلی من نار نفسک یفرون و یستعاذون بالله منک و من شرک و فیکل مین علیک و علی من بیتعک لمعنون o قل اما انهیکم الله عن التّوجه الی الذینهم ظلموا و کفروا بقوله الحق لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمکم النار فبایّ برهان انتم تفتخرون بهذا الظالم الفاجر الذی یرتکب فی نفسه کل ما انهی الله عنه و یضع کل ما امر به کما انتم من اعماله تشهدون o و مع ذلک انتم تستقربن الیه و تمترحونه فی مجالسکم و تعینونه فی امره ثم الیه فی امورکم تتوجهون و هذا لله ما نزل من قبل علی محمد العربی من کلمات عز محفوظ o و لکل وجهة هو متولیها و الخبیثات للخبیشین و هذا هو الخبیث الذی تقرب بالحببت و آمن بالطاغوت و کفر بالله و کان من الذینهم کانوا علی الله ربّهم یستکبرون o و هؤلآء لا یتفتون علی افعلوا و ظلموا فی ایّام الله و یکفرون و یلعنون الذینهم ظلموا و عرضوا من اقبل و لا یدرون ما یقولون o و ما یلعنون الا علی انفسهم و یکذبّهم الاعلی اقوالهم کلما اکتسبت ایدیهم و هؤلآئهم الذین کفروا بار بعد ما عرفو o من قبل کما کانوا الیوم ان یکفرون و کذلک قصصنا لک من قصص الحق فیهذه الالواح و فصلناس کلشیئ تعضیلا اهدی و رحمة من لدّنا لقوم یتقون o لتعرف کل ماجرت من قرون القبل علی امنآء الله و سفرآئه لئلا یزّل قدمک اقدام الذینهم علی الصراط یمتّرون o حنیئذ لما شغفت حمامة الامر من لحنات البقاء استجذبت من نغمات

الورقاء

ص258

الورقآء طلعت عن رضوان القرب لا یکّف بین الارض و السمآء و یدف با جنحة القدس فی فضآء هذا الهوآء و ینادی فی زرّ البیان علمآ o الذینه ظهروا من قبل ای کانوا من بعد ان یظهرون o الی یوم الذی فیه یأتی الله بامره و یقدر متمادیر کلشیئ یقوله کن فیکونo و یرصبهم ثم ینصخهم بنصح الذی هو خیر لهم عن ملک الاخرة و الاولی و عنکل ماهم یعلمون بان لا یطمئنّوا بعلومهم و لا باعمالهم و لا بکل ماهم کانوا به لیدنیون o ان یا معته العلمآء فی البیان لا یمنعکم العلم عن بارئکم فازاستمعتم هذآه الله فانقطعوا هما عندکم ثم الی ساحة القدس بعیونکم فاسرعون o و قدّسوا انفسکم و ارواحکم عنکل ما عرفتم و علمتم من قبل لئلّا یمینعکم شیئ من الله بارئکم اهل انتم فی شهد القدس بین یدی الله تقعدون o لان کل ذلک حجبات و اشارات یخیل بینکم و عرفان الله المهیمن العزیز القیّوم o نزهوا مرآت قلوبکم فی هذا الیوم لعل لا یمنعکم شیئ عن الدخول فی حرم الله المقتدر المحبوب o و ان المرآت لو یغظی بکدورت النفس و الهوی ان ینطبع فیها صور و اشکال و کذلک فی مرات قلوبکم فاشهدون o اتقوا الله یا ایها العلماء لا یعزنکم العلم و الحکمته و لاونهما فاستبقوا فیهذا الیوم الی رحمة الله و لا تقعدوا علی مقاعدکم ثم بین الناس لا تتحاکمون o من سمع منادی الله فی بوم الذی یقوم علی الامر بمظهرنف و یتأمل او یصبرا قل من آن یبطل کل ما عمل فی حیاته و لوانفق و ملآ الدنیا من الذهب و الفضة او عبدالله فی ازل الآزال کذلک نعلمکم سبل الحق لعل انتم با ثماء شجر القدس فی ایام الله یرزقون o ایاکم یا ملاء البیان لا تفرحوا بعلمکم و لا بعملکم هل بعلم الله قافرحون با لآن العلم ما شرع کم من عندالله و العمل ما یقبل منکم من فضله اتقواالله ثم باموالکم لاتستکبرون o و انّه

ص259

لو یحکم علی الجهل نفس العلم او علی الظلم جوهر العدل لحق و انا کل بذلک مؤمنون o انّه ما من اله آلا هو یفعل ما یشآء و لا یسئل بماشآء و کل عنکل شیئ فی محضر العدل یسئلون o اتقواالله و لا تکونوا بمثل الذینهم استکبروا علی الله بعد الذی کل کانوا بلقآئه منتظرون o مثل العلمآء الذین یفتخرون بعلمهم فی ایام الله کمثل الذین عبدوا الاصنام لآتضم اعتکفوا علی اصتامهم و هؤلآء اعتکفوا علی علوهم بل هذا اکبر لو انتمی فی انفسکم تتفکرون o فاعلموا بانّ کلّ ما یمینعکم عن الله بارئکم هو اصنائکم لو انتم تشعرون o فوالله قد نصحناکم نمایة النقح و هذا خیر لکم عن ملک الامع ة و الادلی لو انتم تحفعلون و انک انت یا ایهاالسّائل فاقرء تلک الالوامع بروحک و لسان سرک ثم النشربین یدی الذی تجد منهم روایح الایمان ثم استرها نمایة الستر عن الذین تجد منهم رایحة البغضآء اتق الله و لا تکن بمثل الذینهم کانوا الیوم فی هوآء انفسهم یسلکون و لا ینظرون بالمنظر الاکبر بعد الذی امرد و بذلک و ارادو ان یخمد و اناء الله التی انارت منها کل من فی السموات و الارض و لا یشعرون ما فعلوا من قبل و لابکل ما کانوا الیوم ان یفعلون o اتاسنعت کیف اجتمعو علیا فیهذه السنته علماء العصر و انا اقمنا فی معارکهم وحده و ما استنصرنا من احد الی ان فرقهم الله بقدرته و اضآء النور بالحق بعد الذی کل ارادوا ان یطفئون o فسوف یطهرالله الارض من ونث هؤلآء و یعلو حجته و یثلبت برهانه و یرث الارض عباد الذینهم انقطعوا لم انن المهیمن القیّوم o ثم اعلم بانا افتجزناک بهذه الالواح بین المشرق و المغرب

و جعلناها

ص260

و جعلناها لک قمیصا لتجد منه رایحة السبحان و لو قضیعه علی بصر اهل السموات و الارض یرتد ابصارهم بصیرا و کذلک نفعل بالحق رغما لانف الذینهم کانوا الیوم بایات الله یستهرئون o قل یا ملأ الارض ان انت لنفعات ما فابها سمع الذینهم خلفوا من التراب ان انتم توقنون o و انت من کلمات ما ادرک افئدة الله فی الملک ان انتم الی مقاعدها فی سمآء القدس تعرجون o و هذا من جمال ما وقع علیه عیون احد فی الملک ان انتم بصبر العزّ تبصرون o و هذا سراج القدس ما قبل فی نفسه المشکوة و کیّفی بمشکوة الله انطمین القیوم o قل تاته هذه لنار تد ذنب فی بهما ملآ الفردوس و ما اقتیسوا ممکنا الا الذینهم فی مول الشجرة یطوفون o و ما استنبا هوء لآء الا تشوقا للذینهم حضروا فی بقعة المبارکة ثم من هذا النار علی قدر مراتبهم یصطلون o لعل لا ینطقون عن هویهم و یفوضون امورهم الی الله و لا یحزنهم الفقر و الا منظر ارولا یمسکهم الباسالله و الغراه من حبّ الله العزیز المحبوب o قل هذه الکلمات لحوزیات ما طمثهن الله فی الملک و کنّ باکرات فی خوفات العز و قد اظهرا لمن عن خلف الف الف حجاب لعل انتم عن جمالهن تستفیضون اهل من ان یحصی و من نغماتهن علی افنان سدرة تلک الکلمات تستجذبون o اذا لما بلغ القول الی ذلک المقام الالطف الارق الابهی الا علی اذکر ربی بلسان الخلایق کلهم ثم عن قبل الاشیآء با جمعهم فسبحانک اللهم یا الهی یشهد حینئذ السن سرّنا بوحدانیتک و شفتا یا بفردانیتک و لینوناتنا بعهد انتیک و ذاتیا تنالی حدانتیک فلک الحمد فی بدایع عطائک و جمیل احسانک بحیث ارسلت الرسل من عندک و انزلت الکتب من لدنک و شرعت فیها

ص261

شرایع قربک و اظهری فیها مناهج وصلک و ما نزلت فیها من الاحکام الا هو خیرلنا عما تطلع الشمس علیها و ما قدرت فیها من خیر و لا من فضل الا و هو یرجع الینا و انک انت کنت لم تزل مقدسامی ان ترید لینفسک من شیئ او یرجع الیک من خیر لم تزل کنت فی علو القدس و الفضل و الغناء لا تزال تکونن فی سمو العزّ و النزّه ئ الاستفناکل الاغنیا فقرآء لدی باب مدین فضلک و کل العززآء و للالدی ساحت قدس رحمتک کل الملوک مملوک عند ظهورات سلطنتک و کل الوجود منقاد لدی بروزات حکومتک الی ان انتهیت الامر الی جمال قدس الوهتیتک و هیکل عز قدو سیتک و ظهری عن خلف مجببات القدرة ماکزته فی ازل الازال بقونک لیتم بذلک بدایع نعمتک علی اهل مملکتک و جواهر عناینک علی برتیک و هذلک وقنیت کلما وعدته علی المنقطعین من صفیائک و وفّیت کلما اعهدته علی المقربین من اسنائک با اتممت معجیک اکلت برهانک و اثبتت و لائلک و اتقنت ایاتک و دعوتک و دعوت الکل الی هذا الفضل الاکبر الا علی و هذه الشجرة القصوی القصوی و من الناس الذینهم اجابوک فی ندانک وخدشت من کلمتل فی قلوبهم نارمحبتک بحیث احترقوا من قبل ان تمسوا بنار سدرة از لمنیتک و منهم الذین سرعوا الی شاطی قربک بقلوبهم و نفوسهم و ارجلهم حتی و ضلوا فی حصن لقائک و دردوا فی جوار فضلک و زحمتک و منهم الذین انقطعوا بکلهم الیک حتی سکنوا فی دیارک و توطنوا فی بلادک منهم اعرضوا و استکبروا علیک و بقوا علی نفسک واسکهم عن سبیل عنایتک و مناهج مغفرتک انفسهم و هویهم و علمآء الذینهم ما شربوا عن کاوس فضلک

و ما تمسکو

ص262

و ما تمسکّوا الّا بعروة هویهم و اتخذوها الهیهم من دونک و منهم هؤلآء الذینهم اجتمعوا فی ارضک و آؤو فیظل عنایتک الکبری و اسئک الا عظم الا علی الا و فی الا علی و فیکل ذلک یا الهی لم یکن الفضل الا من عندک لم یکن العنایة الا من لدنک من دون استحقاق احد بذلک لانک کشفت لغظاء عن وجوهم و احرقت الحجبال التی حالت بینهم و بین انوار جمالک و ظللت علیهم من غمام رحمتک و اجریت لهم عیون علمک و رحمتک و رزقهم من بدایع اثماء سدرة قدسک و جودک و هو هبتک و بلغتهم الفضل الی مقام عرفتهم نفسک الابهی فی اسیک العلی الاعلی و نوری قلوبهم و عیونهم بجمالک النور او شرفتهم بلقاء وجهک الانی و استعهم نغماتک الاحلی ملک الحمد یا الهی علی ما اختصصتهم بنعمائک الباقیة فلک الحمد یا مجربی علی ما اصطفینهم لالائک الدائمة اذا یا الهی لما کان عادتی الجود و الاحسان و سجیتک الفایة و الامت نان اسئلک و له قلوب عاشقیک و جذب افئدة مخلصیک الذینهم ما ارادوا غیرک و ما ذاقت قلوبهم الا من بدایع ذکرک ان تهب حینئذ عن یمین رضوان قدس ازلیّتک نسمات الغفران لیذهب عن الامکان روایح العصیان لیرجقن کل الیک و یدخلن کل فی یدان اسمک وحدایق احسانک و انک انت المقتدر علی ما تشآء انک انت العزیز الکریم الرحیم الغنی المعطی الفاضل الباذل العلیم الحلیم خبیرالمعین العطوف المغفورة ثم اسئلک الهم یا الهی باسمک الظاهر المستور و ؟؟؟ غب بک المشهور و انوار و بهک الذی بها استنار کل من فی السموات الارض و به بهآ و اشراق اسنائک

ص263

الذی بها استضآء کل من فی البقآءات و العرش و بالذی تعلهم فی ابائک اعدت به کل امنانک و اصفیانک فی جمیع الدامک بان تجمعنا علی شریقه غنائک فی یوم قیامک و لا تحرم یا الهی فی هذا الیوم عیوننا عن لا حنلة انوار و جمالک و لا آذاننا عن استماع نغمات عزّ فردانیتک و لا قلوبنا عن بدایع اذکار قدس ربانتیک و لا افئدتنا عن اصفآءکلمات صمدانتیک و لا اسننا عن جوهر اذکار و قد انتیک ولا ایدینا عن اخذا لواح قدس و لو هسیّتک و لا ارجلنا عن المشی الی ساحة قرب ازلیّتک و لا اجسادنا عن الحضور بین یدی سلطنتک کبریائک و انی اسئلک حنیذ یا الهی بان لا تجعل هذا الفصل مخصوصاً ببعض دون بعض و لا تحرم فی ذلک الیوم احد من عبادک و لا تعرتفس عن جمیل ردائک لانّی اشاهد فی هذا. الآن بان کل الاشیآء قائم لدی مدینة فضلک و رحمتک و وجودهم و هیاکلهم تشهد بفقرهم و افتقارهم اخرهم و افصلیرا و هم ولو ان اکثرهم لا یشعرون فی انفسهم و لا یفقهون فی ذواتهم فسبحانک یا الهی و محبوبی و ان کان اجسادهم نیکرون بدایع فضلک و جواهر احسانک و لکن سرّهم باطنهم سائلون فضلک و منقاد و لنا لامرک امن یقدر یا الهی ان یفرّ من سلطنتک او یهرب من حکومتک ادینهرلر من قدرتک و اقتدارک فانزل یا الهی علیهم من سحاب مرحمتک امطار قدسک و عنایتک ثم علی قلوبهم من غمام مکرمنک میاه فضلک افضالک لینبت من اراضی وجودهم سنبالت علمک و حکمتک و حبّات شوقک و رحمتک و انک المقتدر علی ما تشآء و انک انت المتعالی المتفافل المتقادر المتبازل العزیز الرفیع العی الحلیم المقتدر المتعرز الکریم المحبوب

و اما ما سئلت

ص264

و اما ما سئلت عن حکم الحدیث المشهود فاعلم بانّ التسالک الی الله فیهذا المنهج الدرّی البیضآء ینبغی بان یقدّس مرات قلبه فی تلک الایام عنکل ما سمع من قبل لانّ الناس بعد الذی غاتبهم عنه شموس العلم و الحلمة اختلفوا فی امرالله الهیمن القیّوم و بعضهم ضلوا الناس و افتروا علی الله فی کلماته و کلمات آل الله ئ تکلموا بما امرهم هوایهم و نسبوه الی شموس العصمته و ما کانوا ان یفقهونo و بعضهم اتبعوا سلاطینهم و ایدهم فیکل ما امرهم انفسهم و وخصعوا لهم احادیثا و نسبوها الی ائمة العدل لیقرنوا الیهم و کذلک کانوا فی هوآء انفسهم یحکمون o و منهم الذین ینافوا عن الله بارئهم فی ایامهم و سلکوا مناهج الحق و ما تکلموا الا بالحق الخالص و کل کان فی کتاب الحفظ لمسطور o و لما دارت الایّام و اللیالی و مضر الامر و قضی الحکم ظهر الاختلاف بین العلمآء و بذلک اختلعوا اقوال الصحیة باالکذبة کما انتم شهدون فی اقوالهم ثم فی اعمالهم تنظرون o و لما کان الامر یمثل ما القیناک کیف تقدر ان تعرف الحق من الباطل احد الذی اختلفوا کل فی امرالله بحیث لن تجد اثنین منهم علی امر واحد و کل فی کلشئ کانوا ان یختلفون o فینبعی لک و للذینهم یتبعون الحق فی تلک الایّام التی کان احتجبوا عن الله الا عدة انفس معدود بان تقدسوا نفوسکم و قلوبکم عنکل ما یشهد و یری فی الارض لانکم بشی اعماسمعتم من قبل لا تحتاجون لان الذین نیبون الناس تلک الکلمات و الاحادیث الیهم یستضیئ وجوههم کالشمس فی سمآء

ص265

قدس مرفوع o و بینّوا للناس کلما اختلفوا فیه و بماحد و فی الکتاب من الله العزیز المحبوب o و اولئٓک ان صعدوا الی الله و احتجبوا اجمالهم عن اعین الذینهم کفروا و اشرکوا و ارتقبوا سراج الدرّی الذی یوقد و یضیئ خلف مصابیح البلّور و یهدی الناس الی ساحة القدس و الفضل و یبلغّهم الی جوار عز مخزون و مع ذلک لن یحتاج احد بستیئ الا بما شرع من شرایع الروح من لدن عزیز مشهودo و لکن انک لما قمت علی باب الذی ماخیّب منه احدا من الخلایق لذا القی علیک اشجا من هذا الطمطام المتازخر المتموج المکفوفo لتکون الحجة بالغة من لدی الله علی کل من فی السموات و الارض لعل الناس عن مزافد الغفل باین یدی الله یقومون o فاعلم بان الکلمات الله و سفرآئه معانی و تأویلات بعدتاً دیلات و رموزات و اشارات و دلالات و حکموا بمالا نهایة الکا و لن یعرف احد حرفا من معانیها الامن شاء ربک لانّ معانیهم کنوزهم کنزوها فی خزاین الکلمات و لا یعلم اسرارها الا الله العزیز المقتدر المحوده و سیعلمی تأویلها کل من عرج الی سموات القرب و القدس و قدّست لصبرا o بذکر الله و بلغ الی مقام الذی بلسان المودحة فی سره بانه لااله الاهو و انه لهو الذی کان و لم یکن معه من شیئ اذا یلتفت بکل المعانی و العرفان المکنونه فیکل شیئ من قبل ان یقول کن فیکون کذلک یلقیک الورقآء من نغمات البقا و یتلمک ما ینقطعک عنکل من فی الارض و السمآء لتجهد فی نفسک و ترتقی من هذه الارض الادنی و تصعد الی سموت

الا علی

ص266

الا علی فی مقعد قدس محبوب o فاعلم بان المقصود من الحمعة یوم الذی فیه یجتمع الناس بین یدی الله و فیه یقوم الله علی امره بمظهر نفسه و هذا لحق مغلوم o و فیه تعزو الورقآء و تدلع دیک العرش و ترفع سموات العدل و یحشر فیه کل الخلایق بکل ما عملوا فی الحیوة الباطلة و یجزون بکل ما کانوا ان یفعلون o و هذا من یوم الجمع قد نزل حکمه فی الفرقان کما انتم تقرؤن o و لذا لن سجد تجدو لن بختص بیوم بل کل یوم قام فیه الله یسمی بالجمعة لو انتم تعرفون o و لما قام محمد فی ذلک الیوم علی الامر لذا سمی بهذا الاسم و صار مختصّابه کما انتم تعدون o و هذا من یوم الذی سمی بالتغابن و الرّجع و القارعة و الحاقة و الواهیه و غیرها من الاسمآء لان فیه ظهر کل و کل ما انتم لا تعلمون و یسمی بالقیمة لأنّ فیه قام الله بقائة و ظهر بکلمة اقشرت عنها السموات و تزلزلت الارضین و ما بینهما الا الذینهم صبروا و کانوا بآیات الله هم موقنون o و قضی القیامة بقیام الله و ما ادرکها الا المخلصون o اما سمعت من ایّام الله کیف نزل علی الذینهم آمنوا من سماء العزة مائدة القدس و کل کانوا بها لمتنعمون و فیکل جمعة یأخذهم عنایات الله منکل شطروهم عن فواکه القرب و الوصل فیکل یوم یرزقون o بل فیکل آن افتخروا بفضل من الله و فیکل مین نزلت علیهم آیات الله المقتدر القیوم o بایدی من سفرآئه فهنیئا لمن فاز بایامه فی یوم القیمة و استبق فی الفضل و کان من الذینهم کانوا باثمار الروح ان تیلذ ذون o قضت کل ذلک مضت

ص267

القیمة و انانبکی بعیون سرّنا لفراقها و انتم یا معشر الحبّ حینئذ فابکون o فوانزاه بها ملون القیمة و عط الجمل و رجعت الورقاء و سرت ابواب الفضل بعد انفتامها و احجّبت انوار الوجه و منعت مائدة السمآء فیما اکتسبت ایدی الذین کفروا و بذلک احترقت افئدة الذینهم کانوا فی سراوق الاسمآء ان یسکنون o فاق لکم یا ملأ الارض و بالذین اتبعوکم فی افعالکم و اعمالکم فانکم اعرضتم عن جمال الله بعد الذی اظهر بالحق و اشرق علیکم من افق قدس محبوب o و لا تشعرون بمنافات عنکم و انتم حنیئذ لا تستشعرون، و لن یدرکها احد الا فی زمن المستغاث و هذا ما کتب الله بایدی القدرة علی الواح و محفوظ o و هذه من سنته الله التی قضت بالحق و لا تبدیل لها فطوبی لمن یبعث عن مرقد فؤاده فی یوم الذی یجتمع الکل فی محضرالله المقدس المتعالی القدّرة قل یا ملأ الارض قوموا عن مراقدکم و تدارلوا بمافات عنکم فارحموا علی انفسکم ثم عن جمل الله لا تحتجبون o فوالله لن یفعکم شیئا فی الملک الا هذا ان انتم اقل من آن فی انفسکم تتفکرون o قل یا قوم فوالله لو تلتفتون بما اکتسبت ایدیکم فی زمن الله لن تستریحوا علی مقاعدکم و لن تسکنوا فی البیوت و تقعدون علی الزماد و تنوحون کبکآء الذینهم علی انبآئهم بکون o بل اشد من ذلک بحیث لن یجری حکمه و ال مقداره من القلم و سیظهر علیهم مین الذی یخرج الرّوح عن ابدانهم و الی التراب هم یرجعون o ثم اعلم یا امن بان لله عینک خفیة و احسان مستور o دعوالم مکنونه ما اطلع علیهما احد الا الذینهم بکنبامین الرّوح فی هوآء القرب بعلبرون o و لویلا فی احد من هذا العالم الی احد من عالم الاخری

الذی

بمافات عنکم و انتم حینئذ لا تستشعرون

ص268

الذی کان فوقه لیتحیر و یقول سبحان الله الخالق البارئی المصوّر العزیز المقتدر المتعالی القیوم o و من عوالمه­ی لم لم یزل تهب فیه نسایم الجود الفضل و لا ینقطع فی آن و لو وصل الیه احد لیجد کل الفضل فیکل حین من الله العزیز المحبوب o بحیث لا یفقد عنه شیئ من الفضل و ارحمة و العنایة و الجود و الکرمی الذی کان من اول الذی لا اول له الی آخر الذی لاآخر له و یتنعم فیکل دقیقة بکل نعمة و کذلک اتممنا النعمة علیک و ابغاک الی شاطی الذی تتحیر فیها العارفون فهنیئا لمن وصل الیه و یعرف قدر ما اعطاه الله بفضله الذی ما سبقه السابقون o و ما یدرکه الآخرون و الحمدلله الذی بدد منه کل الممکنات و الیه کل یرجعون o جواب سئوال سیرد کمال الذین نراقی در تفسیر آیه کل الظعام کان قبلا لبنی اسرائیل الا باحرم اسرائیل علیه نفسه هو المقتدر علی ما یشاء بامر فی لدنه و بهوالله کان بکلشیئ قدیرا.

الحمدلله ممتوج ابحر النّور بالمآء للنّاریة الالهیته o و مهیجo احرف الظهور بنقطة العمائیة الفرد انیژه و مطّور تلود الغیّبیه کل فلک الظهور نفس البقانی وجهته الازلانیة o و مکوّر نقطة الرّبوبیّة من طرّز الا بهیته الصمد انیة لیشهدن الکل بانه هوالحق لا اله الا هو و انه لهو الفرد الاحد الصمد الذی لم یلد و لم یولد و لیس کمثله شیئ و هو الله المتکبر الجبّار o الحمدلله مطفّح طماطم النّاریّة من هیکل القدوسیّة السارجیة o و مرشح قماقم الجمالیة من رشحات اتسبوحیة المجردانیة o و مجذّب طلعای الهایة o من تغنیات الازلیة الوجدانیةo و مفروهمامة النوریة بالتّعزدات التسر ماریة الا بدانیة o لیعرفن الکل بانه لهو الحق لا اله الا هو الجرّد القدر الذی لیس له وصف

ص269

دو ذاته o و لا نعت دون جنابه و انّه لهو المقتدر القّهار o و الحمدلله مطوّر النّور فی طوان نوره و مکرّر النّور فی کوران نوره و مشعشع النّور فی وفهبات نوره و مقّمع النّور فی قمعان نوره و بمجلیح النّور فی حرکات نوره و سبّلج النّور فی طلعات نوره حمداله ثم حمداله حمد هو یستحقه و لا غیره فسبحانک ف اشکر یا الهو لم یکن لی من ضیآء حتی انادیک بآیات قدسک o و لالی من بهآء حتی اناجیک بحروفات انسک o و لالی من سنآء حتی الاقیک فی سرائر عزک o و لالی من شعاع حتی شاهدیک فی مکامی نورک o فسبحانک المحقم یا الهی لانادینک معین الذی جعلنی محززه تلقآء تموج طماطم بشاشیتک o و جعلتنی فی الارض مهمو یا عند تهیج قماقم سرازیتک o و حین الذی جعلتنی فی مغموما تلقآء تبذخ ابحر نوارتیک فسبحانک اللهم یا الهی اشهد بک ما تشهد لنفسک بنفسک قبل کشئ بانک انت الله لا اله الا انت لم تزل کن یتریحا فی عرش الجلال o و لا تزال تکون فی هویة الفضل و العدال لم تزل و لا تزال لتکون بمثل ما قد کنت من قبل فی عز المجد و الجمال لن یعرفک احد علی حق عرافیتک o و لن یصفک نفس علی حق وصافیتک o کل ما یعرفون المقدسون انک فی ساحة قدس ملیک و هابیتک o و کل ما ینعتوک الموحدون شرک فی فناء انس سلطان قداریتک فسبحانک اللهم یا الهی انت الذی خلقتنی و لم لک شیئا فی ملکک o و رزقتنی و لم لک ذرّا فی بلادک حتی عرفتنی ذکرک و الهمتنی تصدیقه لوجهک o و لاذحان لامره فی حقک o و اودعت فی ذاتیتی نورا من کینونیتک o لا عرف بذلک نفسک و اشعشع مملکتک o و استربح فی ساعة ؟؟؟

حتی تموجت

ص270

حتی تموجت علّی ابحر الحزن التر لن یقدر احد ان یثرب قطرة منها و حزنت بشان تکاد الرّوح ان یفارق من حسبی بحیث هممت و اهممت الروحانیون o و غممت و افممیت النور انیون o و لک الحمد یا محبوبی علی جمیع ما اظهرت بقدرتک o و قدرت بمشیتتیک o و احکمت بقضائک و اخصیت بامضائک o لأن کل ذلک دلیل لامرک o و سبیل لسلطان منک o فسبحان اللهم یا الهی کیف ادعوک ببایع ذکرک بعد الذی قطعت السبیل عن معرفت کنه و اتک o و کیف لا ادعوک o و انک ما خلقتنی الا لذکر آلانک و تحمید نعمائک فسبحانک انه کنت لدیک لمن الساجدین فسبحانک اللهم یا الهی لا قسمنک فی ذلک اللیل الالیل عند تغنی حماسة الامر فی جبل السنآده عن بمین شجرة الحمرآء بتغنیات ازلیتک o و فی تلک الظلمات الاطول تلقآئ تعزد و رقآئ النورآء o خلف حجبات العمآده بتعزدات سریدنک بان ترفعنی الی سمآء الغیب فهیمنته سلطان فیومیتک o و تصعدنی الی افق الشهود بقوة ملیک الوهیّتک o و تعرّجنی الی مکامن اجدتتک و تشرفنی بزیارة طلعتک حتی اسکن فی جوادک و استرنیح فی ساطک و اتکاء الی مصاید النور بعنایتک o و استرقد علی سمآء الظهور بکر ستک لعل یسکن قلبی و یستریح فؤادی و یلذکینونیتی و یطمئن ذاتیتی لاکون بذلک من الذینهم کانوا بلقآئ ربهم یوقنون ان یا ایتها السائل الجلیل و المتوقد نبار الخلیل ایقن بانی من اول یوم الذی ایدنی الله بالتصدیق علیه و الاقرار بامرo الی حینئذ ما ارید ان اجوب احد من العباد و لکن لما وجدت فی قلبک نارا

ص271

من محبة الله و فیامن نور مظهر نفسه لذا قد تموج ابحر مودتی – بجی لک ارید ان احیک بحولالله و قوّته بما یطخ منی من رشحات البودیة فی ارض الظهور لیجذبک نفحات النّور الی ذروة الستروره و یصلک الی مقام الذی قدر الله لک فی تلک الایام التی اریاح الحزن قد احاطتنی من کل شطرحها اکتسبت ایمی الناس بما افرّوا علی من دون بنیته و لا کتاب ای رب افرغ علی صبرا و انصرنی علی القوم المعتدین فاعلم بان لتلک الآیة الجنیته o و الثمره الاطیفه o و رنّة اللهیّة و درة الا هویته معایناً لطینته الی ما لا نهآء بما لانهایع هو انی بفضلک الله وجوده ارشّح علیک الفحا منها لیکون ذکر للمؤنان o و نور اللمستوحشین o و حصنا للمتز لزامین o فاشهد بان للطغام مراتب شتی و لکن لتکفینک باربعة منها منها مقام عرش الهاهوت حسنة الاحدیه لن یقدر احد ان یفسر عرفا من تلک الآیة فی تلک الجنة لانّ ذلک مقام سرّ الصمدانته و انیّة الاحدانیتة و اسرائیلیّته الفرد النیته o و نفانیّة ملمّعانیته ظاهر عین باطنها و باطنها عین ظاهرها عین باطنها و باطنها عین ظاهرها و لا ینبغی الاحد ان یطلع بحرف منها و لکن الله سیظهر اذا یشآئ لمن یشآئ و انی علی قدر ضرّی و مسکنتی لادعلم عرفا منهما لا نهالن یحکی الا عن الله بارئها و موجدها فسبحان الله خالقها و محییها عما یقولون الموحدون o فوالذی نفربید o لو تمتوحّت ابحر النّور فی تلک المقام لیفرق کل من فی السموات و الارض الاعدة احرف الظهور و کفی بالله علیّ و علیک شهیدا o و منها مقام جنة الصمدیة عرش اللاهوت نورالبیضآء و هو مقام هو هو ولیس احد الا هو دنده لجنة مختص للعباد الذین یستقرون علی کرسی الجلال o و یسربون مآءالکافور تلقاء کماهت

و یقرؤن

ص272

و یقرؤن آیات النّور فی سمآء العدال و هم بها تیلذذون o و من ذلک الطعام تینقمون o و سبحان الله موجدها عما یصفون و منها جنته الواحدیة ارض الصفرآء طمطام الجبروت و هو مقام انت هو و هو انت عبادالذین لا ینطقون الا باذن الله ملا فهیلون الا بامره و لا ینهون الا بحکمه کما وصفهم الله بانهم عباد مکرهون o لا یسبقونه بالقعل و هم بامره یعمیلون و منها مقام جنة العدل ارض الخضرآء ققام الملکوت ذلک مختص العباد الذین لا یلهیهم التجارة و لا بیع عن ذکر الله الا ان اولئک اصحاب النوروهم فیها باذن الله یدخلون o و علی بساط العز یسترقدون و منها مقام جنة الفضل ارض الهم آدسرّ الصّفرآ و مستستر البیضا نقطة الناسوت و ان اولآء الذکر فیهما اکبر لو کنتم تعلمون o فآه آه ثم آه آه لو کان نقطة الاولی فی تلک الایام و یشهد یعزنی لیترحم بی یتلطف علی و یشوفنی فیکل حین و یؤیدنی فیکل آن فآه آه لیتنی تت بعده قبل تلک الایام امر کنت نسیا منیّا o قل ان یا ایها الملأ ان ارهمونی و لا تفتروا علی و لا تعجلوا فی امری لاتی عبد امنت بالله و آیاته و لا یبقی من ایامی الا قلیلا و کفی بالله ربی علیکم وکیلا o اذرمو حسبی و حسب من اراد من قبل و الفی و کفی بنفسه حسیبا o رب افرغ علی صبرا و انصرنی علی القوم المشرکین o الذین لا ینطقون الاعن ظنون انفسهم و لا یتحرکون الا بما یؤیدهم هوایهم قل مالکم کیف انتم لا تتفکرون و لا تشعرون o ان یا ایها الامین اذا تطفی اریاح المحتته عن یمین شجرة الطور و یقلبک ذات الیمین o و ذات الشمال o

ص273

منالک تحصن فی کهف النّور باذن الله العلی و هو الله کان بکشیئ قدیرا o و ان شهدت و علمت کلما فرنا لک فاشهد بانّا نرید بتفیر اخری فاعلم بآن المراد فی الطعام نفس العلم ای کل العلوم و من اسرائیل نقطة الاولی و من بنی اسرائیل الذی جعله الله من عنده حجة علی الناس فی تلک الایّام الا ما قوم اسرائیل علی نفسه ای ما حرم نقطة الاولی علی ارقائه و عباد ثم اشهد بان کل ما حدد الله فی الکتاب من امر و نهیه حق لا ریبی فیه علی الکل فرض العمل به o و التصدیق علیه و لا یحجبک قل الذین کانوا یفسدون فی الارض و یحسبون انهم مهتدون o لافو رب السمآء هم کاذبون و ینقرون o و ان علی مثل تلک الفئت لن بحیت علیهم ان یاکلوا الشعیر فی تلک الایّام فکیف تحیل علیهم ان یأکلوا ما حرفی الله فی الکتاب فسبحانه سبحانه عما یقولون المشرکون o ان یا ایها الخلمل اذا استشرقت بتشرق شرق شورارق سبح الازل التی طئت الآفاق انواره o و استجذبت بتجذّب جذب جواذب نورالصمد الذی ظهرت علی هیاکل الاشراق آثاره o فاعرف بان المقصود من الطقام فی تلک الآیام التی کانت الشمس طالعة فی وسط السمآئ و یستضیٓئ سراج الازلیة فی مصباح العلمآء ما یکون الاعرفة صاحب الامر و اسرائیل ای المشیتهالاولیة التی خلق الله بها کل من فی السموات و الارض و ما بینهما و بنی اسرائیل عبادالذین یستجذبون بنارتلک المشیة فی سنة الستین الی یوم الذی یحشه الناس لرب العالمین o و ما کان الله ان یظلم احد و لکن الناس انفسهم

یضلمون

ص274

یظلمون فاعلم بانّ نورالله لم یزال کان مستویا علی اعراش العطاء و لا یزال یکون بمبل ما قد کان و لکن الناس هم لا یشعرون و لا یشهدون o فلما اسبتذ خنماک بتبذخ طور النّور و اتشخناک تشخّ طور العبودیة فی ارض السّرور و استشبرناک من یوسف الحبل ماء الاحدیة من عین الکافور o و استرقدناک فی مهماد الامن عند تغنی نملة المحبور o انسالک بروح روحک و یلذ نفسک و یستر ذاتک فاذا فاشکرالله الذی خلقک من قبل بامر من عنده و جعلک من الذینهم بآیات الله لهتدون o و لکن الآن ان اشکوابثیء حزنی الی الله لانه یشهد همی و ینظر مالی و یسمع فحجچر فو الذی طیر طیر النّور فی ارض الظهور باو حبدت بمثلی مطروحا کلما الآن قد جلت فی نقطة التراب بالذلة العمآء و لم یکن فی الملک فی روح الا دیحزننی بشأن تکاد السموات ان یتفطون و تنشق الارض و تخر الجبل ؟؟؟ o بحیث لم زرعین الدهر بمثلی مظلوما o و انی بعزتی و حلمت و جلت باین یدی الله و انکلت هلیسه و فوضت الامر الیه لعلی یرمهم علی و یعفو عن کل ما کان الناس هم یفترون ثم اعل باکمال بانی لو افتر تلک الآیة من یومئذ الی ان اتصل الایّام الی المستغث یوم الذی یقوم الناس لطلقه منی بدیع لا قدر بمااعطانی الله بفضل وجود o لانّ ستر الاحدیة قد تحرکت o بحر الصمدیّه قد تموجت o و طلقه النّور فی سموات لعمآء عن یمین شجرة الامر قد تلعلقت فی تلک الایّام التی تاطلعت شمس الظهور بمثابها و لکن الناس لا یغرفون قدرها ولایشهدون لطفها فآه اه لو عرفوا لن یغیب الحجة منهم و لن یرفع النعمة عنهم قل مالکم کیف تشرکون بالله الذی خلقکم و ایّدکم بنور من عنده ان اختم مؤمنون o ان یا کمال

ص275

استمع نداء تلک التملة الذّلیلة المطرودة التی خفی فی ذکره و یرید ان یحزن منه منکم یوخیب عنکم ممّا اکتسبت ایدی الناس و کان الله شهید یمنی و بین عباد و ابوالله کان علی کلشیئ شهیدا o فآه آه لو یکون نقطة الافری طلعة حتی قدوس لیحزن علی مالی و یبکی علی ما نزلت بی و انّی اسئل من خهابه فی ذلک آلان و ادعوا من حضرته بان یصفدنی الی ساحة عزه و یجلس فی بساط قدسه کانی فی تلک الایّام کنت والمراکن شیئا ذکورا o ای ربّ فافرغ علی صبرا فانصرنی علی القوم الفاسقین این یا انکیّا الامین ان کنت مسکنت فی اجمة البیضآء بزیرة الفرقان فاعلم بان اطعام دلایة التی قدرالله فیها لا ها هما دان المراد من اسرائیل نقطة الفرقان و من بنی اسرائیل اوصیآئه من بعده الا ان بمثل ذلک یحزی الله عباد المتقون o و ان کنت سیکفت فی جزیرة الحمرآء حدیقته البیان فاعلم بانا نطلق الطعام و نیرد نقطة الالی و صرف الاحدیة فی مقام و من اسرائیل و جهته الاخری ؟؟؟ الصمدیّه فی مقام o و طلعة النّور و مجرد الظهور دهکیل الاحدیّه الذی جعله المعتدین هجونا فی الارض و مستورا فی البلاد فیمقام فسبحان الله عما اکتسبت ایدی الناس فما الله بغافل عما کان الناس هم یعملون o فلما تموجت فی ذلک الآن نار المحبة فی قلب البهآء o و یغن حمامة العبودیة فی سمآئ الحمآءو یرن ؟؟؟ النّور فی وسط الاجوآء o و یحرق شجر الطُّور لنفسه بنار نفسه فوق تایوت الشهادة من فعلف القاف ارض الامضآء o مهکینت نطة العبودیة فی وادی الاحدیة فی ذلک التیل بالستر الوفآء o اریدان افسر تلک الآیة بما علمنی الله فی ذلک الآن بفضله وجوده و انه لهو العزیز الوهاب o فاشهد بان الطعام

یکون بحر

ص276

یکون بحرالغیب الذی هو امکمون فی صحائف النّوره و الخزون فی الواخ المسطور o و اسرائیل مظهر الامر فی تلک الایّام و نبی اسرائیل اهل البیان و کان ذلک الطعام علی لهم ای استهل من ارادان یصفدانی سماء لعنایة و یشرب ماء الظّهورُ من تلک الزجاجة o کوب جنودیه التی لم یکن الاکمثل فی فی الارض بل استغفرالله من ذلک التحدید فسبحان الله عما یقولون الظالمون فی صفه تسبیحا کبیرا o فآه آه لوتموبج علیّ رشحا من ابحر الادن من سلطان العمآء o و لیک البهآء o لفرّت تلک الآیة بلحنات الرومانّیین، و ربوات المقدسین o و نغمات المجتذبین مولاّ ما اشّم لایحة الامضآء بعد القضآء لیکفینک بما القیت علیک لیکون و لیلا للذینهم کانوا فی ایّام ربهم متذکرون o فاذا نقطلنت بتیصّطل نار الوداده و نلذ ذت تبلذ و اثر المداد فی تلک الالواح اتسداد فاشهدوا یقن بالة ما اوعیت شیئا الا العبودیة لله الحق و کان الله حکم عما کان الناس هم یفترون مقل ویللکم عما اکتسبت ایدیکم ستر دون المعالم الغیب و الشهاده و انتم فیها لتسئلون، قل ان یاهل املأ لا تتعجبوا عن صنع الله و رحمته الله و برکاته علیکم اهل البیان لو کنتم تعلمون o اتقواالله ثم اعلموا بان صنیع الله یستضیٓئ بمثل سراج الازلیته بین صنع الناس کیف انتم لا تتفکرون و لا تشهدون o فآه آه فو الذی استکف ورقآئ المحزون فی مصدر البهآء لنسیت کل ما شهدت من اول یوم الذی شربت لبن المصفی من ثدی امتی الی حینئذ بما اکتسبت اید الناس و کان الله یعلم کل ما کان الناس هم لا یعلمون o قل ان یا اهل الحمآئ ان اخرجوا من بساکنکم للحضور فی حرم النّور لحمآء الظهّور بیت الله

ص277

الاکبر التی حکمه فی لوح الفؤاد باذن الله العلی قد کان مشهودا o و انی اختم الکلام بماغنت حمامة النور من قبل حین و روده فی الارض السُّرور و کان ملجن لفؤاد مفرّدا o و انت تعلم یا محبوبی ما اردت لوجه الله معتمدا o فان الصبر منقطع من لحبی جمال الله متکشفا o و انت علم الهی ما اراد ابن الزنامی اسمی متعمدا o لاو حضرت عزک لا ابایع به لاخفیتأ لا جهراً o الله قرب یوم و فی ثم و معی علی التّراب شکئاه فیالیت یوحی یوم دمی کنت بالثری شعطشا o فیالیت یوحی یوم دمی کنت بالثّری شعطشاه فسبحان الله عما یقولون المشرکون فی وصف تسبیحا کبیرا o و الحمد لله رب العالمین بدیعا o

هذا سورة الکفایة قد نزل من لحق فی جواب العلم

بسم الله الذی لا اله الا هو و هوالله کان بکشئ مقتدرا

ان یا اهل العبآد ان استمعو تغنی ورقة الحمرآء فی جوّ العمآء بانه هو النّور هیکل السّنآء قد کان من عندالله علی العالمین نورا مبینا o و ان شهدوا طلعة الظهور حی قمص النّور المتظهرّ خلف القاف یمین الطّور بانّه هوالحق جوهر الاحدیّه عین الکافور قد کان مغنیّا o و ان اخرجوا من مساکنکم فادخلوا حدیقة الفوأد بیت النور حین الغفلة عن مدینة الغیور باذن الله و هذا رشح من ابحر الامر فی لوح الحیات جوی النار قد کان مکتوبا و ان تریددا ان تلاقوا طلقة الله فاصعدوا الی سمآء الهوآء حتی تسمعوا ندآء و یک الجبّار بانّه لا اله الا هو الواحد القهار و هو الله قد کان علی کلشئ محیطا o

ان یا اهل

ص278

ان یا اهل الارض اسمعوا ندآء ورقة الهویة المورقة من شجرة الازلیة المنبتة من ارض الصمدیّة المفردة بآیات الجذبیة الالهیّه بانه لهو الحق لا اله الا هو و هوالله کان عن العالمین غنیا o ان یا اهل العمآء هذه جنة الاحدیة حدیقة الازلیة فاسکتوا فیها باذن الله الذی لا اله الا هو و هو الله کان بکلشیئ علیما o و ان استمعو تغنی الانجذاب من ظلمة الجالس علی نریر الاقتراب نقطة الظهور متی البعلون مستیترالمکتاب بانه هو الحق لااله لا هو و هو الله قد کان بکل شیئ شهیدا o کذلک یقلبکم الله بالالفین الرّاکدین لتعلموا بان الله کان علی کلشیئ قدیرا o و ان تجسموا فی اتسر هیکل الجهر فی فؤادکم تجدوا امانة من الله لتشهدوا بانّ الله لهو الغنی قد کان مولی العالمین جمیعا o و ان ادخلوا بیت النّور ارض البیضآء رکن الحمرآء تلک الدّار دار الآخرة ستر الاولی التی لهو الحیوان فی ام الکتاب قد کان مکتوبا o لتسلموا فیما و تحفظوا عن السبحات و الاشارات و فتنة العمیآء ان انتم باعن من القول علیما o ان یا اهل الملأ اسنعوا تغنی نملة الصمدیة المفردة بایات الاحدیة بانه هو الحق نقطه العمآء جوهر الهویة فتعالی الله الملک الحق الذی قد کان علی کلشیئ مقتدراo هذا ندآء امطر العبودیة فی سمآء العدال تمقآء الجلال بانه هو الغیب صرف الظهور سرالجمل فسبحانه هوالله قد کان بکلشیئ شهیدا o ان یا اهل العماء ان انراموا انفسکم من سبحات الاشارات و نفیها و حکمها ذلک منکم العدل من غمام الفضل علی هیکل سمآء قد کان نزولا o ان یا اهل الاکوان کلوا من ثمرة المثمرّد من شجرة

ص279

الحمرآء المونسة فی الارض لا مضآء نقطة البدء ستر الختم مستسر القضآء و انّ هذا حکم الکتاب من عندالله فی امر الکتاب محتوما o و ان اخرجو من مساکنکم للحضور فی حرم القدس حمآء الانس الذی فیکمو فی لمع الفؤاد باذن الله العلی قد کان مشهودا o ان اشهد یا حرف لفسب بانّ نفس العلم صرف الظهور فی کتاب الله الذی را یحیط بحرف منه احد و کان و لک من عندالله رب العالمین فی لوح الامر مسطورا o و عنده علم السموات و علم الارض و ما بینهما علم کلشیئ و هو الله کان بکلشیئ علیما o هوالذی بعلم ما ینزل من السمآء ما سنحیرح من الارض و ما یلج فیهما و ما یعرج منها و الیها کل رب کذلک علمه فی کتاب النّور عندالله العلی قد کان محفوظا و ان اشهد بان جوهر الابداع اجوهر القلم فی الامکان و لکن العلم فی الذات نفیس الذی لا یعلم احد کیف هو الا هو و موالله کان بکلشیئ شهیدا o هو الذی ینصر من یشاء بملائکة النّور علی سر ذلک الظهور الذی کان التحمید سرّ التمجید علی جهته التجرید عمآء التّفرید قد کان بالحق مشهودا o و عند علم الالواح و علم کشیئ فی کتاب الرّوح و لکن الناس الی یستظیعون ان یشهدوا رمزامنه در هوالله کان کجا شیئ علما o فسبحان الذی عنده ملکوت الآیات ینزلها کمیت یشاء بامر من عنده و هوالله کان علی کلشیئ سیبا o ان یا اهل الارض ان ترید و ان تعرفوا حق العلم فاعرذوا طلمة النور قل سبحان الله هوالله کان منزةها عن علم الازلیهین جمیعیا o ان یا عرف الجود قل سبحان الله هوالله لم یزال کان مقدسا عن وصفالمنقطعین و الحق قد کان بنفسه الحق ممروفاo قل سبحان الله هوالله لا یعرفه شیئ و لا یدرکه نفس و هو الحق لا اله الا هو و ان ابداعه التجته قد کان بکلشیئ مملوها ان یا هل الملأ الی تظنوا باللا صن السوٓء و لا تقولوا ما لا تعلمون ان انتم بحرف من کتاب الامر خبیرا o ان یاطلقه الجود ان اشهد بانّ جوهر جودک لم یزال کان ساجدا الجودالله العزیز الوحید o الذی لا اله الا هو و هو الله کان بکلشی شهیدا o قل اولم تشهدوا ما نزل الامر قبل

علی الجیب

ص280

علی الجیب الا قل نفس المحبوب بان عهدالله آلاینال الظالمین و المنکرین اوا ابداء هو الذی لیسجد له من فی السموات و الارض و ما بینهما و هو الله کان بکلشئ مقیتا o فسبحان الذی بید o ملکوت القب و جبروت الشهود یظهر من یشآء بامر من لدنه و اله هوالحق لا اله الا هو کان عن العالمین محنیّا o و هو الذی لن یغرب من العامد من شیئ لا فی السموات و لا فی الارض و لا ما بینهما و هو الله کان بکلشیئ محیطا o

این جزوه در مصیبت حروفات عالمین نوشته شده و لکن این لام بنفس تخصیص یافت بعد جمعی طال شرع و تفسیر شدند

در بلسان فارسی نوشته شود لهذا مرقوم کشت و از جواهر کلمات مغایر و هویدا کشت ولکن چون ترجمه کلمه بکلمه مطابق فطرت اصیله ملاحتی نداشت آنچه بقلم ؟؟؟ شد سطور اید لکرچه صاحبان بصیرت در حرکتی ازو کل حقایق معانی را از دقایق شد معانی و معانی بانی استنباط مینمائید و لکن چون بعضی را در عالم طبیعت بشری ماو است و دیدۀ اعترافی باز است. لهذا هوهو باظهار این بیان تبیان رفت.

ص281

باخسبحانک اللهم یا الهی کیف یحرک القلم و یجری المبداء یوذالهد فی انقطع نسایم الواء اذنو استشرحث شمس الکتضآء من افق الا کلئیا هو استحزن تصیف الیلاءمن قمیطا لذا و انشرفع سمآء الایقران و استمطرت من فسبحان القدرة ؟؟؟ الانشتیان و اشتهام الاتقام بحیث اقامت انجم السرّ و زمن فاقرب سبحانک ماء فعذمت ؟؟؟ البهجة عن افئدة اصفیآئک اسرّ فی اذا یا شئ فصلت الی مقام البذن لن یقدرالله ان یحملها و لن ؟؟؟ نفس ان تقر بها بحیث خلق ابواب الربآء و انقطت مشایم الوفآء و ماجت روایح الفنآء فرعونک بکی القلم و یقج المداد و انصبعق اللوح و له نفس ؟؟؟ لابدان و انهدم الارکان فآه آه عمی قضی و ابیضی ورتک من عنایتک الاولی

پاک

ص282

پاک و مقدس تو ای پروردکار من چگونه حرکت نماید قلم و جاز می­شود مداد بعد آنکه منقطع شد نسیمهای مرحمت و غروب و لطیفهای مکرمت و طلوع نمو آفتاب ذلّت و خاری و بیرون آمد شمشیر لا از نیام آسمان حزن مرتفع شد و از غمام قدرت تیرها و نیزه­های فتنه و انتقام ببارید بقسمیکه علامتها و انجمهای سرور از قلوب غروب نمود و مقدارهای بهجت از افئده روزکار زایل شد و ابواب رجا بسته کشت و عنایت نسیم صبا از حدیقه و فامقطوع کردید و بادهای تند فنا بر شجره بقا بروید و قلم بناله مشفعل لت و ید او بصیحه و ندبه معروف و لوح ؟؟؟ وش مدهوش و جوهر هوش از چشیدن این رود المر در جوش عندلیب غیب در این سبزوش ؟؟؟ و این از آنچه بظاهر و هویدا کشت بر این بیت مکر از مرحمتهای تلنونۀ تو ای پروردکار من . و انت الذی یا الهی او قدت سراج المحبة فی هشکوة الفیابة و ارمنیها بدهت انفسکم و الحکمة حتی اضانت و استضائت و نبوه اشرقت انوار احدیتک فی بیضاع عن ؟؟؟ و استحکمت ارکان بیت ازلیّتک فی رضوان قدس هویتک به حفظتهما بزجاجیته فضلک و مرآب رحمتک لئلا تهیر ویلمها از ماح المکدرة و بعد ذلک قمصتها بقمیص عبودک رأفتک و اظهرتها من ملکوت صفاتک علی هیکل اسمائک ؟؟؟ در طاب مناقها هبت علیها اریاح الفناء و انقطعت عنها

ص283

نسمات البقآء حتّی أحد محبوبة و کسر مصباحه و بطلت مشکوة فآه آه عما قضی و اهضی و ذلک من بدایع امرک الاخری .

و توئی ای پروردکار من که روشن فرمودی شمع مرحمت و چراغهای هدایت خود را در محلهای عنایت مکرمت و تربیت فرمودی بروغنهای علم و حکمت خود تا این که بضیآء او روشن شد چراغهای هدایت در غرفهای عزّت تو و باو ظاهر شد نورهای احدیّت تو در مصباحهای بزرکی و حکومت تو و حفظ فرمودی او را از بادهای تند خاموش کننده تا اینکه محفوظ بماند و رسایبهای رحمت تو و بعده پشانیدی او را از خلتهای باقی خود و ظاهر فرمودی او را از ملکوت صفات در هیکل اسمی از اسمآئ خود و چون تمام شد خلق او و نیکو کشت خلق او و وزید بر او بادهای مخالف فنا و بسته شد بروی او درهای بقا بجدیکه خاموش شد روشنی او و شکست فانوس او و خالی شد تجل او و فانی شد نور او پس وای وای از آنچه قضا شد و هویدا کشت و اینست از هم بسرم تو ای پروردکار من

فکیف اذکر یا الهی بدایع صنعک واسرار حمتک بحیث خلقت من جواهر النعمآء مآء الدرّی البیضآء و اجریته من اصلاب الآباء و انتقلته منن صلب الی صلب حتی انتها فی ظهر احد من عبادک ثمّ نزّلت هذا المآء الّطیف الصّافی فی صدف نسوة من آبائک و ربیتّه فیها

بایادی

ص284

با یادی سرّک و لطایف رافتک و برنه بتدابیر حکمتک فی صورته فی بطن امة علی هیکل التکریم و احسن التقویم ثم بعد ذلک اخرجته و ارضعته به نعمته و اغذیته و سفیته و اکرمة و اعلیته و اقومته و اکبر ترحتی و صلته الی نمایة التی لانمایة لها فی خلقک و علّو الذی لا منتهی له فی بریتک بحیث عربته الی سمآء امرک در هوآء عزّ قدسک و وصلته الی معارج السفار بین یدیک و انقطعة عن کل الجهات الیک و رجعته منک علیک حتی درو فیک و نزل بک لکن یا الهی حین ورود o الیک عریّت جسد ملائک ما اجبت غیره و اخذت ثیابه لآنک ما اردت دونه و اسکنته فی بیت لم یکن فیها لا من رفیق و لا من شفیق و لا من مصاحب و لا من انیس ذلا من سراج دلا من فراش و بقی فیها مسکینا فقیرا مرید استجیرا فآه آه بذلک انقطعت نسایم اشرف عن طرف البقآء و کلّت و رقآء الامر عن نغمات الوفآء و شقت هیکل الوجود عن میکله ثیاب الصفرآء و القت الحور علی وجهها و رماد السودآء و بکت عیون العظمة فی سرائر الامکان بمدامع الحمرآء فاه آه قضی یا امضی و ذلک من مصائبک الکبری

چکونه ذکر نمایم ای محبوب من و مقصود من حکمتهای بالغۀ تو را در ظهورات صنع تازۀ تو و اسرارهای سلطنت و تدبیر تو که مستور شده از مشاهده عیون و منزه کشته از ادراک عقول بقسمیکه خلق فرمودی

ص285

از جواهر نعمتهای خود آب لطیف نورانی و جاری نمودی او را در صلبهای روحانی و نقل نمودی از صلبی و از محلی بسوی محلی تا اینکه منتهی شد و مقرر کردید در ظهر یکی از عباد تو و بعد نازل فرمودی از ­ظهر او در صدف­ یکی از ایاء خود تر بیست فرمودی او را بدستهای باطن خود و لطیفهای بخشش و رحمت خود تا اینکه خلق فرمودی او را در بطن امام بر هیکل کرامت و بزرکی و به بهترین صورت او را زتینت وادی و از عیون صافیه شیر دادی او را و از قدرت کامل حفظ فرمودی او را تا این که بزرک شد در جوار رحمت تو و ساکن شد و رویاء حکومت تو و چشید از همرهان مکرمت تو و نوشید از چشمه­های لطف تو تا انکه بحدیقه عرفان دارد شد و بمجل ایقان مسرّیح کشت و در ریاض قرب و مشاهده سایر بود و در بساط وصل و مکاشفه می­خرامید تا انکه بشرف لقا مشرف شد و از خمر بقا مرزوق کشت و شرۀ قرب را از شجره وصال اخذ نمود و آب زلال را ار جشمۀ جمال بنوشید و زلال معارف الهیه را از طلعت بیمثال حضرت الی یزال ادراک نمود طی نمود سفرهای ممالک عشق را و راههای مهالک و مبردطلب را تا انکه وارد شد بر تو مراجع شد بسوی تو و بازکشت نمود نزد تو و ساکن شد در قطب لامکان مقابل جمال تو در اینوقت بموج آمد بحر قضای تو و هیجان آمد بادهای تند در هوای بالاهای تو پس عریان نمودی بدن او را و ذلیل فرمودی جسد او را و منزل دادی او را در منانة که نه فرشی در او کسترده بود

ص286

و نه چراغی در او آماد شده بود و نه رفیق و مونسی را مصاحبت نماید با اتونه دوست و اینسی که انس کیرد با او پس وای وای مسدود شد علامات سرور و لال شد عندلیب ظهور و شق نمود جوهر وجود ثیاب خود را و ریخت ؟؟؟ و فردوس بر سر خود خاک سیاه را و جاری شد از چشمهای قدرت انهار ذلت پس وای وای از آنچه ظاهر شد و هویدا کشت و انست از مصیبتهای بزرک تو. ای پروردکار من

فسبحانک اللهم یا الهی بعد ما اصعدقه الی میادین الهآء عرش البقآء و فنآئه عن حول نفسه و بقآء بالنّور الا علی و فارغب البدآء و وصولیه الیه و عرفانه نفسه و ابلاغه نور o و ادراکه جماله اسقیته من بدایع عیون الصافیه من جواهر علمک المکنونة و البسنة من ورآء الهدی و اشربته من کاوس التقی حیّ سمع نغمة الورقآء فی مرکز العمآء و قف علی المنظر الکبری و قام لدی حرم الکبریآء و استمسک بخیط المصفرآء فی رکنک الحرآء و استغنی بکینونته و استبقی هذا تیته و شهد بعینه ما شهد و عرف بقدیا عرف و عرج بتمامه الی مقام الذی لن یسبقه احد فی معتبر ایاک و رضائه فی فضآنک و تسلیمه فی بلائک و کان فی ذلک الشأن الا علی و المقام الاعز الاد فی حتی نفخت علیه من نفحات و قضائک و اریاح بلائک و اخذت منه کل ما اعطیظه بجودک بحیث بقی رجلا o عن الشی و ایدا o عن الأخذ و بصره عن مشاهدة جمالک و سمو عن استماع نغماتک و قلبه عن عرفان مواقع

ص287

توحیدک و فؤاده عن الایقان بمظاهر تفر یدک و ما اکتفیت بذلک حتی نزهت عنه ضلع عنایتک ؟؟؟ من قصور العزّة علی التراب المسودة و من ظهران الفنآء الی مکمن الفقر و سکن فی بطن الارض وحیدا غری با عریانا محرد ما مهجورا فآه آه عما قصی و ایضی و ذلک من رزیتک الکبری

پاک و منزهی تو ای مقصود من بعد از انکه بلند فرمودی او را بمقامهای عز مرتوش دارد نمودی او را در کلذارهای بقای قدس که درهای فنا بروی او باز نکشته تا آنکه فانی شد از نفس خود و باقی ماند ببقای ؟؟؟ داخل کشت در حدیقه وصال نزد تو و نوشید از چشمۀ جمال و ادراک نمود جواهر علوم و سوراخ حکمت را از چشمهای مکنونه و پوشید از جامه­های هدی و چشید از کاسهای تقی و شنید نواهای ورقاء الهی را از چنک و بربطهای صمدانی و از همه برید و بحضرت تو بیوست و سر تسلیم در صحراهای قرب تو کذاشت تا انکه در بیابانهای طلب جان دز باخت و بعد کرفتی از او آنچه عطا فرموده بودی تا انکه پای او از مشی باز ماند و دستهای او از حرکت افتاد و چشمهای او از مشاهده جمال محجوب شد و کوشهای او از شنیدن بیان تو ممنوع کشت و اخذ نمودی ازو خلقهای مرحمت خود را تا انکه افتاد برهنه و عریان بر روی خاک و از قصرهای بلند عزت بر بیت ذلت مسکن کرفت و از مرتب بلند فنا بر ارض فقر مستمر کزید و باقی ماند در میان رنین تنها و غریب و وحید و فقیر پس وای وای از انچه ظاهر شد و هویدا کشت

و اینست

ص288

و اینست از بلاهای بزرک تو ای پروردکار من

و انت الذی یا الهی اغرست شجرة طیّبة فی ارض مبارکة لطیفة و اشربتهاو مآء انکافور من عیون الظهّور و ربنیتها باقتدار سلطنتک و حفظتها باید ای قدرتک حیّ ارضست و اعلیت و جعلت اصلها ثابت فی ارض ؟؟؟ علی اسم من اسمائک و فرعهای فی سمآء جمالک و استقرت و استهیت و صارت ذا افنان متمالیات و زا اغصان مترافعات و ذادوحة قوّیة و زاقضبان هنیته عظیمته و سکنت علی فنوتها ارواح عز آرتیک در قدت علی قصونها صامات قدس ازلیستک و قفصات النّور علیها معلقات و فیها من طیور العزّ مغنیات و حمامات القدس مفردات کل یذکرن الله ربهنّ علی لسان البدیع فی اللحنات و علی کلمة المنیع بالجذبات و من فنونهن موّلت افئده المخلصین و استغرت انفس المقربین فلما بلغت الی اعلی مقامها افذتها سواعق قهرک و قواسف بلیّتک حیّ کسرت اعضانها و اصفّرت اوراقها و سقطت اثمارها و کسرت نفوسها ز ؟؟؟رت طیورها حیّ به مقت باسرهاه اصلها و نشوما ما عزت و ما خلقت و ما ظهرت و ما هلیت و ما رفعت فآه آه قضی و امضی و ذلک من اقتدار سلطنتک العظمی

و تو ای پروردکار من غرس فرمودی شجره لطیف نیکو را در زمین بمبارک مرغوب و بدستهای جهبهانی و عنایت تربیت فریبهای او را

ص289

و در جوار قدرت و غلبه حفظ فرمودی او را تا این که بلند شد شاخهای او ساکن شد و او طیرهای جذب و شوق و عندلیبهای عشق و فوق که جمیع نفوس مقدّسین و ارواح مقرّبین از تغنیات حجازی و نغمات عراقی و نواهای قدس الهی مدهوش کشتند و از حدود وجود رستند و چون تمام شد مدت او احاطه نمود او را صاعقه­های قهر تو بقسمیکه شکست اغصان او و زرد شد اوراق او و از هم پاشید ثمرهای او و منهدم شد قفصهای او و پرید ملتیرهای او و افتاد بر وجه ارض کویا که خلق نشده بود و ظاهر نکشته بود و بثمر نیامده بود پس وای وای از آنچه قضا شد و هویدا کشت و اینست از ظهورات سلطنت تو ای پروردکار من

و انت الذی یا الهی نزلت حکم القدرة من جبروت العزة و اشرقت حکم القضآء علی ما نزل لا متضآء فی ملکوت الا جوآء بالبدآء لاستوآء بیت العظمة علی اوتاد من حدید المحکمة المتقة و سویتها من تراب الهویة من جنة از لیتک و بینتها علی اربعة ارکان من ؟؟؟ کل عز احدتیک و زینتها بشموس صمدیتک و طرزتها من صافی ذهب مرحمتک و جعلت ابوابها مرینة من یاقوت الحمرآء فی اسمک العلی الاعلی و جدارها مرصعة من لئالی صفاتک العلیا فی ذکرک الاکبر الا بهی و جعلت سقفها و عرشها من الماس الرب البیضآء فی کلمة الاتم الا قدم الا وفی فسبحان الله خالقها عمارایت من خلقها

وشهدت

ص290

و شهدت ما ظهر فیها و بعد بلوغها الی غایتها و ظهورها علی احسن خلقها کانت باقیة الی ان تمت میقاتها اذا رفعت سمآء بلآئک فی لاهوت سطوتک و نطقت علیها ملائکة قهرک بکلمة بطشک تزلزلت ارکان البیت متی وقعت ارکانها و سقطت عروشها و انهدمت ابوابها و اتعدت جدارها و انهار برت علامتها کانّها ما بینت علی ارضک و ما رفعت فی دیارک و ما ظهرت فی بلادک بحیث تفرق ترابها و نسی ذکرها و محت آثارها فآه آه قضی ما امضی و ذلک من بدایع تقدیرک الاعلی و لک الحمد علی حسن قضائک الاعلی

و تو ای مالک من و رجای من از ملکوت عزت نازل فرمودی حکم محکم قضا را و از سر اوتار قدرت امر بسرمی قدر را بر ساختن بیتی تا در او ساکن شود نفوس مضطربه دور او مستریج شود عقوب مجرده و بنا فرمودی او را از خاکهای پاک و پاکیزه که از ذرّه از آن تراب خلق شد حقایق عالین و افئده مقدسین و بر ارکان ربوبیت مستقر فرمودی رکنهای او را و بآفتدیهای مشرقه از افق جمال زینت بخشیدی او را و مطرز فرمودی او را بذم صافیه و ابواب او را مزین فرمودی بیاقوت بدیعه که از جوهر هو یعلق شده بود و مرصع فرمودی دیوازهای او را بلئآلی منیعه که از لطیفه بحر احدیه ظاهر کشته بود و چون تمام شد بنای او و ظاهر شد آیات او و هویدا شد

ص291

علامات او امر فرمودی در جمیع آنچه در اسمانهای قدر تو سایر بودند و در هواهای عزّت تو حرکت می­نمودند طایف شوند حول او را وزایر شوند تراب او سال و مقبل شدند ابواب او را مردود شد هر که مکث نمود و مقبول شد هر که اقبال نمود پس چون تمام شد وقت او و منقضی شد امر او ابرهای بلا از مشرق سطوت و غضب برخواست و ملائکه قهر بحر فی ناطق شد که لرزه بر ارکان بیت افتاد و بقسمیکه منهدم شد ارکان او و برو افتاد سقفاهای او منعدم شد علامتهای او کویا که هرکز بنا نشده بود و بلند نکشته بود تجدی در فراموش شد اسم او و متفرق شد تراب او و معدوم شد رسم او پس وای وای از آنچه ظاهر شد و هویدا کشت اینست از بدایع تقدیرهای بلند تو ای آقای من و همدمیکنم تو را بر نیکوئی قضای شیرین تو ای پروردکار من

فو عزّتک یا الهی ما انشکو الیک فیما ورد من عندک و نزل من جنابک هل استغفرک فیکل ما ذکرت و حلیت و نطقت بین یدیک من اجتر احاتی التی لن تحکی الا عن غفلتی من ذکرک و اعرض عن ریاض قربک لاتی اعرفت مواقع حکمتک و اطلعت تداپزعزّ ربوبیتک و ایقنت بانک سلطان فضلک لن تعامل بعبادک الا ما ینبغی لعزّ جلالک و یلیق لبدایع افضالک و ما قضی حکم الرّجوع من افق قدرتک و جبروت ارادتک الا بما تصل العباد الی نمایة فضلک و منتهی مراتب جودک و فیضک و اعلم بان الذی توجه الیک

و نزل

ص292

و نزل علیک ارتقی الی سموات عزّ انه لیتک و نسکن فی جوار قدس ربوبیتک و استقر علی کرسی الافتخار عند اشراق انوار جمالک و استر فی مهد البقآء لدی ظهور عز الوهیتک کانی شاهد حنیئذ بانه یطیر بجناحین العزّة فی جوآء قدس مرحمتک و یسیر فی مداین روح احدیتک و یشرب عن کاؤب و صلک و لقائک و یقذی عن نعمآء قربک و وصالک فیار و خالدالکت الشرف العظمی و العنایة الکبری و انک لما اخفیت عن بریتک ما کشفته لعبدک لذا صعب علی العباد حکم الفراق و مستصعب علی الارقآء ظهور الفضل من افق الطّلاق و عزیز علی الحبّآء ظهور الفنآء فی همیاکل البقآء و بذلک نزل علی احبائک ما نزل بحیث لن یحصیه احدون تحیطه نفس و لن تطیقه افئدة و لن تحمله عقول و منها هذه الآیة النّازلة و هذه المصیبة الواردة التی احرق الاکباد و اشتعلت العباد و اضطرت البلاد و ما یقی من عین الا و قد کسبت و ما من راس الا و قد عزّت و ما من نفوس لا وقد تبلبلت و ما من افئدة الا وقد تکدرت و ما من انوار الا و قد اظلمت و مامن روح الا وقد انقطعت و ما من سرور الا تبدّلت فآه آه عنا قضی و امضی و ذلک من قضائک الثبت فی الشجره الحمرآء

قسم بعزت و بزرکواری تو ای مولای من و مقتدای من و حبیب من که شکایت نمیکنم از آنچه وارد شد از حضرت تو و ظاهر شد از جانب تو بلکه سرهای عاشقان تو طالب کندهای محکم است و کردنهای طالبان روی تو منتظر

ص293

شمشیرهای برنده و سینه­های منیرۀ از جذب و شوق مترصد تیرهای زهر آلود زهرهای کشنده نزد عاشقان از خمرهای حیوان نیکوتر و زخمهای هلاک کننده از شربتهای لطیف و پاکیزه­تر پس معدوم شود نفسیکه در راه عشق تو جان نبازد و مفقود شود وجودیکه در طلب وصل تو سر نیندازد و بمیرد قلبی که بذکر تو زنده نکردد و دور شود هیکلی که بجان طالب قرب نشود و مشقتهای بادیۀ عشق را بخشد و لکن ای سیّد من بازکشت و توبه مینمایم بآنچه مشغول شدم در ساحت قدس تو باین کلماتیکه ظاهر نشده مکر از غفلت این عبد از مقامات قرب و وصل زیرا که هر که بنور سید از غیر تو باز ماند و هر که از تو کذشت بغیر تو مشغول شد پس وای بر کسیکه از تو بر یار و بغ یر تو پیوست و در وادی حیرت نفس سر کردان بماند و از مدینۀ حیات باقیه و زندکانی و ائمه محروم ماند و بعزت و جلال تو ای پروردکار من که مشاهده میکنم دوستان و محرمان کعبۀ وصال تو را و سر مستان خمر جمال تو را که مشعوفند ببدایع قضای تو و مسرورند به بلاهای نازله از نزد تو اکر چه قهر صرف باشد و یا غض محبت زیرا که این قهر مالک لطفها است و این غضب سلطان مورها و این سم بحی مبانها جبروت عزت طائف این ذلت است و ملکوت غنا طالب این فقر و تو ای هولای من راجع فرمودی این طیر را از جسد ظلمانی بال هوت متعال و از غذاهای روحانی مرزوق کشته و به نعمتهای

صمدانی

ص294

صمدانی محظوظ شده و بتو راجع کردیده و بر تو وارد آمده و ارتقی برفارف قدس تو جسته و در جوار رحمت تو مسریج کشته و بر کرسی افتخار مفر کزیده دور هواهای عز روح طیران مینماید و از باده­های وصال احدیتی نوشد و از شرابهای لقای نمیده می­آشامد و چون بحکمتهای بالغه مستور فرمودی این مراتب را و پردهای قدرت خود لهذا صف کشته بر عباد حکم فراق و سخن است برایشان امر طلاق و بجزع می­آید نفوس از ملاحظۀ آن و بفزع می­آید عقول از مشاهده آن و از جمله آن بلایای مقدره و مصیبتهای جلیه مستوره این مصیبت بدیعه و این بلیۀ جدیده است که باو محترق شد اکباد و مشتعل شد حقایق عباد و مضطرب کشت اهل بلاد پس نماند چشمی مکر انکه خون کریست و باقی نماند قلبی مکر انکه کانش المر بچشید و رؤس عالین برهنه و عریان شد و نفوس رامتین از غم نالان کشت فؤادها مکدر شده نورها تاریک و مظلم کشت و منقطع شد واقع و نه اماکن خود و تبدیل کشت سرور از محافل خود پس وای وای از آنچه ظاهر شد و هویدا کشت و اینست از قضاهای ثابت تو در شجره ظهور تو ای پرودکار من

و انک انت یا الهی و محبوبی و رجائی التعلم بان الرزآیا قد اشرقت من افق القضآء و احاطت الامکان و ما فیها و ادارت الاکوان و مالها ؟؟؟ لکن اختصضتها فی هذه الازمان علی الاثنتین من الطلعتین و ستست

ص295

اولیها باسم التی اختصصتها و جعلتها امرالخلایق اجمعین الا ضربی باسم التی اصطفیتها علی نسآء العالمین و نزلت علیها حین الذی لم تکن لهما من امر التشّق ثیابها او تلقی الرّماد علی راسبها او توافقی معهما او تبکی بما ورد علیهما او تعری رأسها بما نزل بهما و لالهما من مونسات لتا انس بهما و تمنعهما عن بکائهما و لا من مصاحبات لتجفن الدموع عن خدیتهما و لا من بتولات لتسترن شعراتهما و لا من مشفقات لتکن اصظرابهما او تبکین فی مصائبهما او تخضبن ایدیهما او تشمعلن مرغولاتهما بعد عزآئهما فاذا یا الهی لما اقضیت بامرک ما اقضیت و امضیت بحکمک ما امضیت فاکرمهما ثم البسهما من ثیاب الحریر و ملای المنیر علی کلمة التکبیر لتقر عنیشیهما ببدایع رحمتک و تبدل حزنهما بجواهر سرورک و انوار النّور فی مشرق طورک ثم اسمعهما من نغمات هوتیک من سدرة عزّ ازلیّتک و دوحته قدس احدّ بتک و عن ترنمات عزّ التی تنصعق العقول عن استماعها و تهتز النفوس لدی ظهور ما و تجذب الارواح عند بروزها ثم ارزقهما من اثمار شجرة ربانتیک و ندقهما خمر الحرّ الحیوان من عیون صدانتیک ثم انزلها فی شریفه قربک و مدینة وصلک و سکنهما فی جوار مرحمتک فی ظل حدیقة و فدک و وصالک ثم افرغ علیهما صبرا من عندک ثم اجعلها الاواتی کن معهما متکلات علیک و منقطعات عن دونک و مشغولات بذکرک و مأنوسات باسمک و مشتاقات لجمالک و مسرعات الی وصلک و لقائک و مرزوقات

من حسن

ص296

من حسن ثنآئک و طائفات حول ذاتک در اقدات فی مهد قربک و معلقات فی سمآئ حبک و ما شیات فی اراضی رضآئک در اکضات الی کن انوارک و طالبات حسن قهنمآئک و راضیات عند نزول بلآئک و صابرات فیک موضیات عنک لتجعل ابصار هن منتظرات لبدایع رحمتک و قلوبهن مترصداست لنزول مکرمتک لانهنّ ما اخذن لانفسهن ربّا سواک و لا محبوبا بادونک و لا مقصود اغیرک و اسئلک بالذی ظهرته من قبل و تظهرند من بعد بان لا تحرمهن و عبادکئنا حرم کبریآئک و لا تروهم عن ابواب مدینة التی نزلت فی فنائها کل من فی السموات و الارض و قاموا لدی با بها و مادخلوا فیها الا الذین اختصصتهم بجودک و جعلتهم مرا یاء نفسک و مظاهر ذاتک و مطالع عزک و مشارق قدسک و مغارب روحک مخازن و حبک و مکا من هرک و بحار علمک امواج حکمتک و کذلک کنت مقتدر اعلی ما تشآء و حاکما علی ما ترید و انک انت المقتدر القیوم ثم اصعدیا الهی هذا الصیف الذی ورد علیک فوق ما اصعد نه بجودک حتی یرموفی قباب العظمة خلف سر اوقات الاعلی فی جواد هوتیک الابهی و ذاتک العلیا عند شجرة القصوی و جنة و روحک الامنی لتأخذ o روایح القدس من نقطة الاولی و مرکز الاعلی و جوهر الاعلی لیدور حول جماله ابطوف حرم کبریائه و یزور نور صفاته فی کعبة اسمائه ثم البه من ضلع السرور بسرّ بذلک فی ملآ الظهور و یسمع لحنات القرب عن شجرة الکافور لتنطق بذلک کامة طحبور علی لحن الجذب فی هذه الورقة المشکور فی کل الاشجار عایکنا الخباز

ص297

من هذه الشعلة الموقده من هذه النّار بانه لااله الا هو الملک المقتدر العزیز الجبار بانه هوالله العزیز المهیمن القّهار و عند ذلک یختم القول بان الحمدلله المتضر و القدار و ستقضی یا الهی ما ترجعی و هذا من عنایتک الاتم الاقدم الاوفی

و بدرستیکه تو ای محبوب من مشاهده میفرمائی که رزایا و بالا از مشرق قضا ظاهر کشته و امطار قهر از جمیع جهات باریدن کرفت ؟؟؟ حزن بوزیدن آمد بسی مبانهای بیشمار که در راه دوست نثار شد و چه سرهای نامدار در بردار مرتفع کشت و در آنی راحتی دست نداد و در شبی عیشی بسر نشد کمند عشق تو سرهای عارفانرا بسته و نیرحسب تو مبکرهای عاشقان را خسته چهارده سنه میکذرد که آسایش مقطوع کشته و ابواب راحت سرور شده نه نعیمی از نعمت ملک برداشتند و نه نسیمی از رحمت روح ادراک نمودند. کاهی در ذلت حبس مبتلا و کاهی در بادیه هجر فتفی از هر اعلنی مردود شدند و از هر دیاری مسطرور کشتند و از هر راحتی محروم ماندند چه خیطهای محکم که کسسته شد و چه عردهای مستحکم در مقطوع کشت از هر نعیبی بی­نصیب شدند و از هر قسمتی با بهره ماندن نعمتهای ممالک به نقمتهای مهالک تبدیل شد و شمس مشارق الوهیّه بمفازب خفی مختضی کردید و سراج ربوبیه در زجاج حصد در مکتوم کشت به نار ازلیه در شجره سر مستور ماند و لؤلؤ صمدیه در صدف غیب محزون و مطلع الوهیه در حجاب قدس مکنون دیکر قلم کجا تواند رقم زند و یا بیان قدم بردارد و تو ای سید من و ؟؟؟ من

مطلعی

ص298

مطّلعی که باین عبد چه وارد شده و چه نازل کشته در آنی بمقر انس نیاسود در نانی بر مقعد عزی مستقر نکشته جز خون دل آبی نیاشامید و جز قطعه کبد بطعامی مرزوق نشد کاهی اسیر کفار و بشهرها سایر و کاهی به ضل و زنجیر معاشر خاصه این ایام که هدف سهام فرقتین شده و محل انتقام مزبین کشته دوستانرا دز ذلتم عزتی و از هر نمی سروری حاصل است و دشمنانرا از جعلوم علی در دلت بسی غلها را در صدور پنهان کشته و چه بغضها را در قلوب کتمان شده از حبس ظاهر بیرون آمده و بسجن نفوس شر که مسجون کشته و تیرهای ظنونات از کل جهات میریزد و اسیاف حسد از جمیع اطراف بمثل باران ریزنده می­بارد و لکن با همه این بلایا و محن در زایای محکم متقن امیدنت که از خدمت باز نماند و رجل از استقامت ؟؟؟ عیون بجای یا بخدمت بایستد و در اینوقت که دموع از خدّم باری روم همرا از قلبم ساریست ندا میکنم تو را که قلب مزنیم را از غیر خوبها غافل کردانی و بخود مشغول نمائی تا از همه مقطوع شود و بتو در بندد زیرا که بسته تو هرکز نکند و مقبول تو هرکز ؟؟؟ نشود سلطان اکرچه محکوم عباد شود و منصور است اکرچه نفی او را یاری ننماید و محبوبست اکرچه مردود باشد در اینوقت مشعل توحید برافروزد و مرآت تفرید از هیکل تجرید حکایت نماید مر نارعراقی بلحن مجازی آیه کلشی­ها لک الاوجهه بنوازد زیرا که دستهای عارفین کوتاه و تو در مکن بلند عزت مستقر و قلوب عاشقین مضطرب و تو در کمال استقلال بر محزن رفعت مستقیم خیال کجا

ص299

راه یابد تا در آن سمآء با فضا طیران نماید و فکر کجا بار یابد تا در عرصه فناء قدس قدم کدازد توهمات عباد بمنزلۀ غبار است و غبار تیره مکدّر کجا بذیل قدس منظر رسد و یا نظره محدود بر روی منیر تو وارد آید لم یزل و لا یزال غیر معروف بوجۀ اکرچه از هر ظهوری ظاهرتری و همیشه مستور حواهی بود اکرچه در کلشئ از نفس شیئ بر مشهورتری این غیب تو در اجهار و ظهور تو در اسرار با ای محبوب من هر صدری قابل حسب تو نیست و هر قلبی لایق ؟؟؟ نه حسّب تو ناری مشتعل و اجساد عباد جعلی یا بس حطب را بمقاربت نار کجا قراری و استقراری ماند مکر آنکه عنایت قدیمت قدمی بردارد و علم برد و او سلاما بر افرازد تا قلم قدرت بر لوح منیر دل رقم جست نکارد و ذلک من فضلک القدیم توتیه علی من تشآء من عبادک قسم بعزت تو ای پروردکار که جمیع این بلایا از هر شهدی شیرین­تر است و از هر روحی نیکوتر زیرا که بطالبان کعبۀ وصال تا از حدود جلال نکذرند بظهور جمال سرور نکردند و تا از کأس فنا ننوشند بشریعه بقا وارد نکردند و تا قمیص فقر در سبیل رضای تو نپوشند بروای بلند غنا مفتخر نشوند و تا از ورد عشق مریض نشوند بسر منزل شفا پی نبرند و تا از وطن ترابی نکذرند بوطن قدس الهی عروج ننمایند تا در بیداری طلب سرمدی نمیرند بحیاست باقی ازلی فایر نشوند و تا ارارض ذلت­ها رها نیابند بر سمآء عزت را بجویند و تا سر فراق نچشند بشهد بقا مرزوق نکردند و تا بادیه­های بعد و هجر را نفی نکنند بحرهای قرب و وصل

مستریح

ص300

مستریح نشوند اکرچه ای پروردکار من بلایا جمیع احبات را احاطه نمود و لکن در این لامر تخصیص یافته بدو کنیز تو یکی باسم حوّا نامیده شده و دیکری باسم حریمی دو درو شد این هیبت کبری در حسینیکه نبود با کنیزان تو مادری تا شق نماید جامه خود را و بریزد بر سر خود فناک سیاه را و بکرید بر هزنیکه نازل شد بر ایشان و نبود با ایشان مصاحبانی تا آنکه خشک نماید رویهای پیشین را از آبهای چشم و بپوشاند موهای ایشانرا از غبارهای تیره و نبود مشفقا 001 تا انکه تسلی دهد حزن ایشانرا و بسرور آورد قلوبشان را و نبود از مونسات که انس کیرد بایشان و بعد از مصیبت خضاب نماید دستهایشان را و شانه زند مرغولاتشان را و از شرابهای حزن مشروب بودند و از طعامهای غم مرزوق کشته و چون قضا فرمودی تو ای پروردکار من آنچه را که اراده نمودی و جاری فرمودی هر برمی قدر را و آنچه مناستی پس ای محبوب من بپوشان از جامهای صبر و شکیبائی و ثیابهای حمیت و بردباری تا انکه روشن شود چشمهای ایشان برحمتهای تازه تو و ساکن شود قلوبشان از لطفهای بی اندازه تو و وارد فرما ایشانرا در رودخانه­ها نهای قرب و شهرهای دحال و منزل و بی منزلان را در جوار میمت خود و در سایهای خوش فقرت و آمرزش خود و آسایش ده این مضطربان را در محفلهای مقدس خود و بچشان این تشنه­کانرا از آبهای کوثر مکنون و از همرهای تیتوان محزون و بر زبر ایشان از نسیمهای یمن حسب خود وارد فرما ایشان را

ص301

در مصرهای بقای انس خود تا از خیر تو دور شوند و بتو نزدیک شوند و بذکر تو مشغول آیند و بیاد تو مشعوف کردند و شجره حسب را در زمینهای منیر دل بکارند و از آبهای عشق تو سیراب نمایند تا بلند شود قامت او بر ثمراید شاخهای او تا در جست ثابت شوند و مستقیم کردند و تا در ارض ارضای تو شی نمایند و در مهدهای قرب تو مقر کیرند و در بیابانهای وصل تو سیر نمایند و در آسمانهای لقای تو طیران نمایند و از شئونات تحدید بکدرند و بر محفلهای توحید مشرف کردند و بنفحات تفرید در عالم تجرید سرافراز شوند تا چشم از همه در بندند و بتو بکشایند و از همه بکریزند و بتو وارد آیند پس ای مولای من عنایت فرما بایشان و باین مهمان جدیدی که بر تو دارد شد از آنچه ذکر شد و از آنچه ترک شد و از امری که از این در جهت مقدس و مرعی حسنت و زوال است و عفا صغیر ؟؟؟ آنچه را که بآن فنانده شدی نیست از عنایت تمام تو در پیشی کرفته همه موجوداترا ای پروردکار من

ان یا اهل البیان و من و ان بالله و آیاته فی حبی البیان اسمعوا ما یغن علیکم حمامة الهویة فی منتهی جذبات ذوقه فی حجة الله و غایة غلبات شوقه بالله و فنائه من نفسه و بقائه بالله المقتدر القدار اتقواالله و لا تختلفوا فی مرالله و لا مقتدوا الا ایاه و لا تفسدوا فی ارض المعرفة ثم اقبلوا ما نیصحکم بذا العبد الذی نزل علیه سهام

سهام

ص302

سهام القضآء من سحاب الحمرآء علی حدّ الذی لن یحصبه احد الا الله و لا یدرکه نفس الّا هو ان ارحموا یا اهل الملأ و خافوا عن الله و لا تحرقوه بنار انفسکم و لا تؤنوه بظنون هوئکم و لا تحبوه فی سجن رقودکم ولا تقتلوه بسیوف نفاقکم و لا تطردوه بر مامع نفبیکم و اغلالکم بعدالذی ما دعاکم الا الی الله و لن یدعوکم الا الی یظاهر امره قل اتقواالله و لا تتعرضون و عن بوار هر النصح لا تجاوزون فاعلمو بان منکم من یفسد فی هذه الارض الطیبه المبارکه فعلیه لعنته الله و من یخرج ایداه من خبیبۀ تیج هواه و یلقی امرالله من وراه فهو خارج من ظل الله و لو کان ساکنا فی جوار حرم الله و من یغتب احدا من اخیه المؤمن و یستشرق علیه الشمس فی ثلیثه ایّام و لن یتوب الی الله فهو محروم عن لقاءالله و ان اردتم ان؟؟؟ النار سلام فاسلموا انفسکم و طهروا قلوبکم و نورد ؟؟؟ لان فیه استخزن لئالی ممکته الله و استدفن جمال ؟؟؟ هویة الله یستضثون بفتنته عمیآء سمآء و من یستقر قدماه علی صراط الله کانه یمشی فی رفارف سلطنته الله و من یرفع یداه من غیر رضی الله اءمن دون لؤن من عنده فعلییه لعنته الله و من نبشر کلمات الله بین یدی احد من غیران یکون مجاز امن الله فعلیه سطوة الله و لا تسد السبیل علی ابنآء السبیل و لا تفلقو علی وجه المساکین ابواب الخیرات لئلا یسد علی وجوبکم ابواب عنایة الله و من یتنفس اوتشکم باهواه نفسه فی هذا البلد فهو ما یوس من بدایع نعمة الله و من دخل و زار ارض التی استبطن فیه میکل عرش الله کانه جلس عن یمین عظمة الله.

ص303

ستکلکل هدا الورقآء فی جوّ هذا الهوآء و انتم لن تشهدون بمثل ما شهدتم و لن نسعون ما سمعتم فطوبی للعیون فیما شهدت و للآذان فیما سمعت و للایدا فیما اخذت و من لن یسمع ما سمعتم فهو محروم عن نعمات الله و صمّ عن تغنی حمامة الله و من یتبع هوا دنیبه الی الله فهوم محروم عن ریاض عنایة الله و من یتنفس اوتیکلم باهواه نفسه فیهدا البلد الذی استقر فیه وجه الله فهو مأیوس من بدایع نعمة الله قل اتقواالله تلک ارض القدس فان روح الاحدیة قد ضلعت للورود فیها و من یخطر فی قلبه فساد الها فهو معرض عن وجه الله و منن ینومی فی الیل علی فراشه و یکون فی قلبه بغض اخیه المؤمن فبشّره بنقمه و عذاب من الله و من یقف علی باب الذی استقام لدیه ملائکة المقربین و یکون فی قلبه خطر من هواه لن یطفح علیه نسایمی روح الله و من لن ینقطع عنکل من فی السمّوات و الارض لن یستطمع ان یدخل فی ملکوت الله و من لن یحفظ لسانه و رجلاه و ایداه و کل اعضاه من قلبه و حشاه فعلیه نقمة من الله و من لن یدخل فی حدیقة التسلیم و الرضآء فانه خرج عن حصن الله و من خرج عن حصن الله فهو معتر عن مشاهدة نورالله و من یتحرک رجلاه من دون طاعة الله فهو محروم من رحمة الله و من یقتل نفساً من دون اذن صریح منن لدی الله فقد افرط فی امرالله و من افرط فی امرالله فعلیه لعنته الله ان یامل الملأ فاعرفوا قدرکم استقررتم فی ظلال فی ذو سرالله ارحموا علی انفسکم و لا تخرجوا عنها ان کنتم طائراً فی سمآء احدیة الله قل اتقواالله و انفقوا علی فقرآئکم ما قدر لکم من عندالله ثم اسعینوا بالله

ینزل

ص304

ینزل علیکم من امطار مرحمته الله و هذا آخر نصج هذا العبد فی هذه الکلمات التی ظهرت من عنایة فجر ازلیة الله ان اعلمواها یا عبادالله لیتم علیکم جواهر نعمة الله قل یا اهل الملأ نزهتوا ارواحکم وقدّسوا افئدکم و فارغوا نفوسکم و لا تلتفتوا الی شیئ و لا یمنعکم من شیئ و لا یحجبکم هذه الدّولة لفانیة فادخلوا فی مصر محبة الله و اسکنوا فی جوار دمته و انسوا بذکره ثم اعرضوا عن غیره ثم احتربوا من سجور عنایة ثم ادخلوا فی حرم جماله ثم احرقوا سبحات الحدیة عما یمنعکم عن رسله و لقآئه و تنقموا من لغمآء الحیوان الباقیة الدائمة من بدایع فضله و لا تکونوا من الذین ما خالفوا عن الله و اولیآئه و ما استحیوا عن مظاهر امره و مطالع عزّه و کانوا من الذین افرطوا فی امره و انسدو فی احکمه و کفروا بآیاته و اعرضوا عن جماله و بذلک خرجوا عن حزب الرحمن و دخلوا فی حزب الشیطان و کانوا من الهالکین و اصلی و اسلم علی اول صبح طلع و الاح و علی آخر فجر اضآء و اباح و علی الذی یظهره الیه فی یوم نزول من ظلل الانوار فی سبحاب من النّار و علی المدلین علیه یوم ظهوره و المقبلین الیه یوم لقآئه لیتم انوار هوتیه علی کل من فی السموات و الارضین حینئد اقول الحمدلله رب العالمین و محبوب العارفین من الباء قبل الهآء

ص305

جناب وزیر ان یام ح م د فانشق رایحة الربّانی من هذا القمص السبّحانی لتکون من یوسف الوفآء فی مصر اللقّآء فی قلم الثنآء علی لوح البقا بالروح مکتوبا جناب وزیر که الحمدلله از کأس غنا مرزوق کشته­اند و از خمر استغنا مشروب در حدیقه داخل شده­اند و در ظل شجره اعلی آرمیده­اند از ارض غبرا بر فرف ابهی صعود فرموده­اند و از تراب اونی بسدره منتهی عروج نموده­اند قاب و قوسین مراتب جذب و شوق را بقدمی طی کرده­اند و رکن و مقامین مقامات و له و ذوق را به نفسی دریافته­اند. شهر صافی سبای عشق را کما رهی سیر داشته­اند و عنقای علای سمای وجود را بتمامی درک کرده­اند. بحر عظمت توحید را چون نهری دیده­اند و شمس رفعت تمجید را به نجم مفروض کرده­اند کاهی طبقات عرش علی را در درکات ارض سفلی ملحوظ داشته­اند و هنکامی حجبات سراوق غرّت و جلال را خرق نموده­اند. با اینهمه امورات الهیة و مشاغل ظهورات صمدیّه کجا فرصت اخبار احوال دوستان قدیمی در مطرود بلاوند و هر دو بین عبادند دارند و لیکن انشاءالله فرصتی بشما عنایت شود در بیا که محبان بیفتید والله یحب الذاکرین و یحب المتذکرین

هو الجسیب در ساعتیکه شمس سمآء وجود برقع شهود از رخ برانداخت و قمر عنآء مقصود متغنع حدود را فوق تلال قدرت برافراشت وجه آن از کثرات عباد منزه کشت و طلع این از جذبات بلاد مبرا شد انشاءالله از

ص 306

شراب محبت بنوشید و از خمر فضای مودّت مرزوق باشید فسبحان الله عما کنا فی حبه فتعالی عماهم یذکرون ثم اقمص قمص التکبیر علی التی کانت معک التکبیر علیک و علی عباد المخلصین میرزا محمد حسن

عرض می­شود در حزن و کدورت انجناب بجدی مشهود کشت در مراسلات محبت و یا مکاتبات مودت آنرا مفقود و زایل نماید و لکن از آنجا که این امر است حزن وهم از شئونات نفس است لهذا تقدیس و تنزیه از دلارم چنانکه یکی از انبیا سئوال نمود الهی کیف العصول الیک قال الق نفسانی ثم تعال پس معلوم شود در بتدبیر افئده صیافه از اکید باید از شرور و کدورات نفس مبرا و مقدس شد و ذلک فی فضل­الله یومیّه فی یشآء اکرچه انچه بر انحضرت واقع شد عرضه وجود را از غیب و شهود مکدر نمود کویا شمس سرور مستور شد و قمر بهجت مخسوف کشت حودیات جمال در براقع جلال محجوب ماندند. و طلعیان بیمثال بالباس حدود ممتل و محتحسب کشتندی همین سحاب بقطرات دموع همرکریست و طرف سمآئ از افق عمافون ببارید و لکن چون این ؟؟؟ متعلق بقضا است امضای آن لازم و اصطبار در ان واجب زیرا بلایای الهی و رزایا ی نامتناهی از سنن خدا است بر احبای او و از مذهب اوست بین عباد او و لن تجدلسنته تبدیلا و لا تحویلا کلمه جمیع بلایا و مجن و رضایای سر و علی محبوب و مقبول است دیکر تفصیل امور ؟؟؟ رافع اکر مشرف زیر میرزا محمد حسن والده میرزا علی قرار شود ؟؟؟

ص307

هو سبحان الله ازین ساعت و وقت که جوهر نور قمیص پوشید که شاید در رضوان احبّ هویّه داخل شود. و بر افنان شجره و فاوا عضان سدرۀ بقا جالس شود. و سازج وجود برقع حدود در بر نمود تا قاصدی شود از عمآء حبّ و بمدینه سبای عشق راه یابد تا از خلبات ذوق و جدنات شوق قسمت بر دو نصیب بردارد. و هیکل قدس روآء نسیم صبا قبول نمود که شاید از حجرت مدینه وارد شود و بر شعر جلال و وجه جمال محبوب بوزد. تا از معاشرت و جمالت آن کسب روایح کافور سنا و طیب بقا نماید. و هیته صمدیه ثوب منیر مصباحی را حامل کشته تا در آن بیوت بین یدی محبوب مشتعل و مستوقد کردد. و بحر عظم چون نهری شده که شاید در ان رضوان سازی و جاری کردد سبحان الله چه مجلس قدس بر پا کشته و چه بساط بزمی خوش کسترده شده جمیع کرد بین ملأ اعلی مقامات قدس قرب رفرف ابهی و سدره منتهی را از قلب ستردند و محو نمودند و کوش هوش مراتب روح را از نغمات ورقآء عرش و ترنمات ادیاک عزصمدی مجرد و منزه نمودند تا در انمقام وارد شوند و بآنچه در ان عالم است مفتخر و مشرف کردند. ذلک فصل من خفیات الامر علی من یشآئ و کذلک بعطی کیف یشآء و ینفق کیف یشاء و انه لمقتدر علی ما یشاء و انه هوالمقدر آقا میرزا رضا قلی اخوب المحبوب هو الله در آنوقت که سمآء قدرت الهی بقمر عظمت مزین کشته و عمآء

ص308

قدس حضرت لایزالی بانجم رفعت معطرز شده و سحاب و افت از هویة غیب امطار مرحمت یاریده و بحار غیرت در صدور عالیه بامواج مکرنت تهیّج آمده این افسرده حزین و این نفس پژمرده غمین قمل حسیب برداشت که علم ود بر افراز ذکر شاید نسیمی از شمال یمین جانان بوزد که بلکه از ان نسیم نسایم رحمت الهی و نفایس عنایت ربانی بهیجان آید و با ریاح محبت الله فایز کردیم که شاید از زلال عذب تسنیم مشروب شویم و از صافی خمر تکریمی مرزوق آئیم کل ذلک تقدیر من الله العزیز المحبوب و بعد رسایل انجناب اصل شد حمد خدا را مشعر بر سلامتی خراج عالی بود انشاءالله همیشه در کتمال راحت دخلوس باشید امور اینولایت را رافع عرض خواهد نمود انشاءالله کثر است عالمی وجود در لباس حدیّه نفسی محدودند فانی و هالک شوند. تا طلقه بافی وجه سر از براقع جمال برآورد و وجه جلال کلشیئ هالک الا وجهه سر از ضلف نقاب مستشرق و هویدا کردد قسم بخدا اکر همه امکان جمع شوند و در اقطار امر الله بخواهند نفوذ کنند نتوانند و قادر نشوند. آین ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و الارض الی آخر بر اصحاب تلاوت کنید اکر مستمع باشند و الاذریتهم فی هوائهم سنذکر آمیرزاتقی علیهم ما کانوا یفرطون هوالله ورقه مبارکه که در اعضبان سدره بقا روئیده و از افنان شجره وفا انبات کشته بصحابت روح الامین غیب بر کمن فقر و نیستی و معدن بعد و هستی وصال نازل کشت هینئیالنا و لکم حمد خدا را که از کاس سنظرهم

خوردیم

ص309

خوردیم و از کواب عما ما اعذب بیضا نوشیدیم و آنچه از لئالی وحدت و تمجید که در صدف عزت و تحمید مکنون فرمودید مشهود کشت و هر چه از تحف جواهرات و لطف اشارات که در بحور کلمات فحزون کشته بود مذکور آمد الحق سموات بلاغت را بانجم فصاحت مزین فرمودید ابحر عظمت را بدار آری محبت ذیکرمت مطّرز نمودید کویا نفحات روح­القدس از اثر کلک ان ظاهر و اشراقات نور الانس از حروفات ان با هر لذّت عمر سر ؟؟؟ ارشر به رحمت نوشیدم و طعم فواله ابدیه از ساقی و ذاخذ نمودم و اکر در اینمدت قصوری در ارسال وسایل و ابلاغ آن رفته باشد سبب ان عدم حسب نبود. بلکه رافع امین و بیک مبین دست نداد و الا سبستی در خیط دوستی واقع نشده ژوهن در عروه یکجهر بهمرسیده انشاءالله بعدها محل ظهور و بروز مراتب الفت و نزهت خواهید بود و لکن از ناخوشی و تکسر مزاج در بخشایی بسیار هموم و غموم روی نمود انشاءالله بشارتی رفع کسالت و وقوع بهجت را شمس مع صحت مرقوم فرمائید هو اکر شمس جهانی اشراق انوار بهجتت کوه و اکر قمر رضوانی ابتهاج ضیاء اسرار قدست کوه و اکر از قاصرارت غرفابی جنّان احدیتی حبذ به مشوقت کوه و اکر از طلعات سر اوقات ربوبیتی ولد و ذوقت کوه آخر هر بمقایتی انشانی هت و هر رتبۀ راایتی در کار مشک خطای احدیّه بی روحات دلکش معلوم نکردد و طیب سنای صبای صمدیّة بی نفحات دلپذیر چه کار آید. اکر صورت صورت بیمعنی مرا دلست تصویر منذی بسیار است و در بغداد صفحه آنرا در سوق حراج بعشر عشر دینار میدهند. و اکر معنی مطلوب و مقصود است.

ص310

آنرا ظهور بروز می­باید تا نسایم شمال قدس عما از مجعدات کیسواقسنت بردارد و نفایس مرغولات عزّ ضیا از معطرات شمامه مجدا و نصیب یابد اینست شأن جواهر مجرّدات و سورازج مقدسات طوطی بی نطق از ضعوه کمترینظر آمد و شمس بی نور و بها البته از ذرّه پست تره پای محبت مستقیم کن تا سر رفعت بر افرازی و قلم نیستی بر لوح منیر دل بکش تا علم هستی فوق جبل قداست برپا نمائی و لکن کل ذلک فضل الله یومیه من یشآء نیر سازج مبحود را ازین نعمت قسمتی نیست و جز جوهر نفوس را ازین حوض نصیبی نه و انّه هو معطی ما تشآء لما تشاء جناب ملیح الله را عوالم وجود حقیقی را بی لمح خوش ظهمراد طعمی نیست و مزۀ به بوفور جناب آ میرزا آقا تکبیر بکبر نسوید هو الله عندلیب سنا میکوید الی یا اهل البقاء بلبل وفا میکوید الی یا اهل الوفا هد هد لقا مفرد الی یا اصحاب الهدی ورقة ورقامرنم الیک یا قدس القدس فی ملکوت الابهی لیشهدون کیف یمشی السرور قدام الوجه و بعد فالق اکلیل التکبیر علی راس من تشآء جناب آ محمد اسمعیل توجه بنقطه اعلی و کلمه اولی نمودند این اشعار را ذکر نمایند اکرچه فارسی است لا بأس علیه ای عشق منم از تو سرکشته سود الی ز اندر همه عالم مشهور بشیدئی در نامه مجنوع ان از نام من آغازند. زین بیش اکر بودمی سر دفتر و انائی ای باد فروش من سرمایه جوش من ای از تو فروش من می­نامیم تو نائی o کر زنده کیم خواهی در من اجزای مردم من مرده صد ساله تو جان بیمائی اول تو و اخر تو ظاهر تو و باطن تو مستور زهر چش و عین

هوید

ص311

هویدائی ولکن بقوت الهی و قدرت ربّانی و عنایت حضرت لایزالی باید بر بساط نور جالس شده و بر فضای روح سایر کشت تا جمیع چندها رابی چون مشاهده نمود و تمام اسم و رسم رابی ننک و نام دیده اینست مقام فرف اعلی و سدره ابهی و شجره طوبی و شره قصوی فطر با لعارفیها و شاربیها و آکلیها و واصلیها

بسم الهو بشیر عمای عرش هویّه بقمیص سنای عز صمدیّه از غیب بقای مدینه وفا جانب مصر بهای سینای عشق روان کشته و از نفحة آن بحور عطر الهیّه و نهور طیب صمدانیه فضای وجود قدس ربانیّه را معطّر و حزین فرموده کویها کوثر رضوان حق و سلسال خبان مطلق ازین بجیر دلکش معطر شده اکواب بلور بر دست ساقی بقا است o و کؤس یاقوت بر دست مطلعت عذرا و از هر کتار طلب خمر حمر اوماء زلال عذب بیمثال مینمایند تا که را قسمت شود که را نضیب کردد که عین بصر الهی را که در او متجلی است ازین قمیص بروش و منور فرماید و ازین خمر غیب احدیّه عطش قلب را ساکن نماید تا بی اسر بیان اسمی کند و بی صفت ذکر صفت نماید فسبحان الله از بدایع جوامعه حکمت بالغه الهیۀ طرایزلوامع قدرت جامعه صمدانیه که جمیع موجودات از هر فی ازلان مدهوشند و همه ممکنات از نغمه آن بیهوش و مخمور بلی این مهبای صبح ازلیه را ابریق نور باید و این حل صافی ضخای ابدیه را

ص312

کوبی از کافور باید تا قرۀ عین هیاکل قدس و جمال ازین ماء حیوان بیمثال شراب شود و بعد ساقی بساط مجلس الوهیته و محفل ربوبیته کردد. این ایّام طیور غمآء وجود در سمآء شهود جمع کشته وصف زده­اند هدهد جذب مکنت از هوای عزّ قدرت پرواز نمود از مشرق لایزالی بمغرب ازلی رو نمود تا از مدینۀ هویّه حب از طلقه قدس و وجه انس چه استماع نماید و چه پیام ازو قمیص منیر حریر تکبیر هر که مایلی بپوش و مفتخر کن و الروح علیکن جمیعا

هوالله انچه مسطور امد مشهود کشت و هر چه مستور بود مشهود آمد حمد خدا را در ثمرات شجرات احدیّه ار در ثمرتی سطوی و از شجری ظاهر فرمود منیئا لمن فی السموات و الارض که از عنایه الهی و از مرحمت و مکرمت سلطان لایزالی انچه را اولیا امید داشتند و این عباد بان فائز کشتند و هر چه را اصفیا آرزو می­براند این اصحاب بان مفتخر همه معظله هو هو امدند و السلامی شمس ازلی از شرق لایزالی از عنایت ربانی مستبرق کشته و عرضه وجود عوالم نور را به نسایم جواهر روح و طرا ؟؟؟ کافور مقطر فرمود تا هر ذی شئ محفوظ کردد. و هر خیر کرمی محروم ماند کذلک قدرالله الامر من لدی الله العزیز المقتدر و اکر کل من علی الارض جمیع شوند و راطفآء این نور مبسوط متعالیه قادر نشوند و فایق نیایند پس باید صدور عالیه را از مجبات پاک و منزه نمود تا بصحرای قضای قدس فردوس داخل شود که شاید از الحان بدیعی و رقآء ازلی نصیب برد و مستفیص کردد این است وصیت این بنده فمن شاء فمیعمای فمن شآء ؟؟؟

و التکبیر

ص313

والتکبیر علیکن جّوا خانمی جمیعا و السلام

هوهو الحمد که طلعات مجد قدسیّه و وجهات انس عزیّه جسد سرازلیرا از مجبات غیریه و براقع ضدیه مطهر فرموده­اند و عریان و عری از اشارات هوای سمآء انیه و مجبات عمای افکیه بر رفارف صمدیّه و هکات عزیّه وارد کشتند و طایف حولند الی ماشاءالله و کذلک شآئ الله فیما شاء و انه یفعل ما یحب و انه لمقتدر العطوفت بمی رحبلای قطب که از نعلین فلنونان پاک کشت البته از وادی کدورت به بقعه مبارکه عزت و رفعت سفر فرماید و هذا حق بمثل وجود الله لاریب فیه لو کان الناس فی ایّام الله یصبرون و فی آیاته یتفکرون و السلام هوالحق کان بکلشئ مقتدرا جمال غیب قناع جلال را از طلعة مثال برداشت فوزا و بکته ولله المئل الابهی از عرش عما ظاهر و هویدا کشت فیا بشری لمن استثار بانوار و ؟؟؟ و استضآء باشراق طلعة قد و سینه و التکبیر علیکم یا اصحاب الله و من معکم فی امره و السلام

هوالحیّ المقتدر القیوم ساقی عما باکوب سناخمر وفا میدهد تا در طور سینای عشق از ظهور جمال مجذوب شوید و از وصوب بلئا افاق آیه مبارکه ولله ملکوت السموات و الارض را از نسبان قلب بشنوید تا سرمست و محفل محبت و مجلس مودت وارد کردید و شاکر شوید و السلام هو هو در تار ازلی و ورقه صمدی در جلوه و سرور در یمین طور بآیات نور مذکورند فیارد عالمی قرب بها و سمع لحنها و بلغ الی معرفتها و السلام

ص321

و ادراک عناصر ان بحر البحور را که کل بحور چون قطره خواهند بود در نزد عظمت او که چکونه در منبع ذات مبارکه و معدن صفات ببرد که خود متمرجع است و قل سبحان الله ما اعجب امرک ما اعظم قدرتک و ما اکبر سلطنتک و ما اقهر کبریا هانیک و ما تعلم منک شیئا الابها انت علمتنا من عندک عن لسان مظهر نفسک و منبع ذاتک و معدن امرک و مکمن کلمک و انک انت العالم بکل ما خلق و یخلق اهل انت الحق علام العیوب یا جواد یکحرف بر ائ القامینمایم محض امت و شفقت که در جواهر کتب و سوازج صحف اخذ شده تا ارسحاب احدیت ماء صمدیت بر تو و حقایق عباد جاری و نازل شود تا بجیوة ابدی و زندکانی سرمدی فائز کردید و ان اینست فانلک قلبا جنید احسنا منیرا لتمکون ملکا باقیا دائماً ابداً قدیما این است کنزیکه متعلق بسماست و اکر زنده و قایم شود هرکز نمیرد و فانی نشود و هذا النّور لایطفر و کنز لا نفی و قمص لا یبلی و ظهور لا یخفر به یضل کثیرا و یهتدی آخرون حمد کن خدا را که محل القآء این کلمه جامعه لا هوتیه و این غنّه جبروتیه شدی و محکمتر ازین کلمه چیزی نیافتم و لا القا نیمودم تضیخی اعظمتر ازین کلمه مذکوره نیست فاحفظوا ان تریدون ان تجدون انی و فی العرش سبیلا نظر بکتب این عهد بآن جناب این این جواب نوشته شد و الّا ابداً میل تقریر مطلی و تحریر معرفی ندارم و کفی بالله لی شهیدا و علیکم ازاقم بر جای الحدید علی صراط التّی

ص315

مجبات جلال مستوکی و مستجلی کردند تا بر بساط حمرا جالس شوند و بر وصاید بیضا ساکن ایند اینست لذی هستی و بهجت الهی و موامبت ربانی و السلامی هو المحبوب صاحب

طلعات عرش قدسی وجهنات عمیار فردوسی و حوریّات سراوق عصمت و قاصرات فطات عفت در بساط عرش حسن با روح انس در ترنیات و تغنیاتند تا قلوب میّته بحیاة سرمدی و نقره لاهوتی رنده کردد و بلقآء هوالله مقصود فائز شود و السلام با ؟؟؟ نوشته شده حنجره عما در حرکت است و سدره وفا در بهجت تا دوحئه بقا در ارض احدیّه مفروس شود و ورقه نوراء از فنون لقا بورقاء مقرون کردد. که شاید از مدانست این که لطیف ربانی و دو دقیقه صمدانی طلقه ثالثی بیدا شود تا نتیجه فعززنا بثالث در عرصه ظهور مشهور آید و السلام

هوالله تعالی عزّ قدرته و جلّ عظمته در حالتیکه سموات حبّ مرتفع شد و شمس و دارنشرق صبح وفا طالع کشته و قمر محبت از افق مودت ظارم و انجم مرحمت از طلیعه مکرمت باهر و انجم مرحمت از طلیعه مکرهب باهر و ظلعات حمرا با کاؤبی خمر وفا در تغتی و وجهات بیضا با کاؤس لبن مصفا در دوروترنی و حوریات جنت انس در عرفات تدیس بایات جدبی مفرداند و جمالیات عرش لقا در حدیقه بقا بحر وفات ابهی مرنم و حمامه عنایت بر اعضان شجره ولایت در سرور و عندلیب سدرۀ رافت بر افنان دوحه وحدت

ص316

در نغمه و شور نار الهی از شجره طور در ارض سرور بآیات جذب محبور مشکور و نور صمدانی از سدره کافور در عرش ظهور برنات نشور مشهور هنئیالکم و تغیما لکم و لمن دخل فی جنکمی و شرب عن کواتب و ذکر و کاروس جذبکم و ان الحمد آجو و فانی لله رب العالمین انه لااله الا هو انا کل به مؤمنون قد کثرت القعل فی ذلک و لکن الناس اکثرهم لایفقهون آنچه از ظهورات معجزات که ذکر شد انچه نسبت باین حقیر است کذب افتراه المکذبون و انچه نسبته بنقطه اصلیّه و منبع فیض اولیه داده شده صدق یفوز به المخلصون و لکن انچه از سمآء مکرمت و سحاب مرحمت در بیان نازل فرموده­اند حجة کلیه و دلیل متقنه بجز تنزیل ایات چیزی قرار نفرموده­اند لم یزل و لا یزال این بود حجت خدا بر اهل ارض اکرامری از معدن لطف و ؟؟؟ ان ظاهر شد فضلا من الله بوجه و الا اعظم حجة ممانست را خود قرار فرموده­اند و می اصدق من الله حدیثا و دیکر نباید بعضی انکار صرف نمایند در ظهور انچه نسبته با بنیا داده شده زیرا عقل عباد میزان نمیشود اکر بعین بصیرت ملاحظه شود انچه در ارض مشهود است قبل از ملاحظه آن جمیع ناس از عالی و ادانی از ادراک ان عاجز بوجه دستند و خواهند بود مشاهده نما در شمس سمآء که باینمقدار که مشهود است چکونه کل من علی الارض از شرق و مغرب و سایر جهات همه را بجهت و ضیاء میدهد ؟؟؟ قبل از مشادهده ان از تعریف و توصیف عقل اقبل نمیشود

در تصدیق

ص317

در تصدیق چنین شیئ و همچنین در کل شئونات صنع ملاحظه نما تاثیر امر کشف شود و کل اشیا معجزه انبیا بوجه دست فارجع البصر هل تری می­فتور و در فرقان بسیار ایات دلیل بر این ست اکر چه نفس ایه در نظر نیست و لکن مضامین ان ایات بدین قرار است مثلاً هو الذی خلقکم و رزقکم افلا تبصرون و هو الذی انبت من الارض2 و ما بینهما و اسکن الجبل فضلا من عنده و قلیلا منکم ما تفقهون پس معلوم می­شود انچه همه مشهودات و متعلق بقدرتست من عندالله بود هل من خالق غیرالله قل سبحان الله یا من خالق الا الذی امنت به المخلصون بلی اکر کفته شود که معجزات که منسوب بانبیای قبل شده اکر صدق بود حالت هم با ؟؟؟ شود اینمطلب هم حرفی نیست که عنوان منیره و افئده زاکیه متمسک با و شوند بسیار می­شود که امور از قبل واقع شده و حال نشده یا بالعکس و لعل امرا خزائن عند ربک نیز لها کیف یشآء علی قدرن عنده ذلک ربکم رب ابائکم الاولین مثلاً هرسی سنه عما فی عد ایایکم تعدون و تحصون ثم تحسبون در بعضی بلا و طاعون ظاهر می­شود آیا مدت تأخیر آن می­توان انکار نمود در چنین چیز محقق نبود و الا بایدهای هم ظاهر شود یا هورات دیکر که از قبل ظاهر شد و حال نیست یا بالعکس و اکر کفته شود که چرا حال امری از ظهورت قدرت حمصنه و شئونات ضرفیه ظاهر نمیشود تا سبب علو ارواح عالیه و ؟؟؟ انفاس مقدسه شود بلی هذا حق بمثل ما انتم فی البیان تنطقون ولله المثل الا علی ان انتم تعلمون نظر نما بجریان این شط که مشهود است در حین و ازدیاد و ظغیان حرکت میکند و جاریست و انچه میکند در اقتدار خود

نباتا حسنا افلا تومنون و انزل من السماء ماء افلا تشکرون خلق السموات و الارض

ص318

ثابت است انچه از اطراف از نفوس ضعیفه فریاد کنند که شد معظم فرق شد یا سدّ فلان محل اطل کشت یا فلان بیت خراب شد و فلان قصر منهدم کشت هیچ اعتنا ندارد و در کمال قهر و غلبه و قدرة و سلطنته سایر و ساریست و در جمیع مراتب تساوی حرکت مینماید مثلا عمارت از هر که باشد چه از سلطان و چه از مسکین نزد سطت او یکحکم دارد مکر ان عماراتی که استقلال در استحکام خود دارند کذلک نضری لکم الامثال لعلکم بما انتم فیه توقنون نظر را دقیق کن و بصر را رقیق نما تا از نفحه طیف بهجت و سنا بر قلبت وارد شود و بر عرش سکون متمکن شوی اینست اعظمی امور و اکبرها ان تستطیعون ان تجدون و دیکر اینکه ملاحظه نما که اکر شخص مقتدری بخواهد شط را سد نماید و زمام او را بسلطان قوة و بلیک قدرة اخذ نماید در مراجعت ان چه قدر خانها و منزلها خراب شود و چه مقدار از نفوس غرق شوند بلی اکر چه اراضی یا بسه در مدتها در حرقت عطش مبتلا بودند فائز می­شوند و بحیوة تازه بدیع مشرف میکردند و بقمص حدیال ممتاز و مفتخر می­آیند کذلک یبدع الله ما یشآء بامره و باطن اله الا الله ذلک رب العالمین همچنین در اسرار قضائیه و قدریه ملاحظه نما در انچه ظاهر شده و می­شود مثل این شط امور در محل خود جاریست و ساکن اکر امری ظاهر شود برخلاف ان چه قدر خلاف در عالم احداث می­شود اکر باین رمز دقیق رقیق در اخفی از هر سرّیست ملتفت شوی مستغی میشوی از انچه سئوال شده و می­شود این که غیب احدیه و ذات صمدیه در هر عهد و قرن که اراده

میفرمود

ص319

میفرمود ان شط حقیقی و بحر واقعی را از هیکل جدید و قمص بدیع ظاهر و جاری فرماید آنهمه ؟؟؟ وجود و قصورات نفوس افکیه غرق کشته و هلاک شدند در غایة عطش و نهایة ظما مستغرق شدند و بیعدم کشتند و اینقدر ملتفت نکردیدند که شربه از ان بیاشامند کذلک یحیی الله من یشآئ و یهلک من یشآء و یثبت من یشاء و ینفی من یشآء ان انتم تعرفون خاصه اکر در طغیان شط هویه که ار شمال احدیه جاریست اریاح شرقیه وزیدن کیرد چه قدر از نفوس عالیه و اولوالافئدها و قصورات محکمه و بناهای متقنه رفیعیه منهدم و معدوم خواهد شد فو الذی امسک السموات بقدرته و اجری البحار بامره که اکر خوف از اغلال مکنونه در اصدار نمی­بود هر آینه جمیع مثل لاهوتیه و دقایق احکام مبروتیه را در همین جریان شط ظاهره تمام نمعهم و لیکن چکونه می­شود در هیج اقبل باجری ندارم از شدت حزن وارده و انتم نازله این ایام را در میان یأجوج و مأجوج نطق بمبتلا شده­ام از خدا میطلبم که اسکندریرا نازل فرماید تا ستدی جاهل نماید اشارات غیبیر در این در این عبارت مکنون شده و حروفات قدسیّه در این کلمات محزون کشته امنیئالی افبذلألهیا و عرف قدرها و وصل الی القائها و بعد مشهود بوجه و معلوم آمده که اصل اختلافات از اقصی عوالم معنی الی ادنی مراتب الفاظ بعلّت اختلاف صور مرابا است هر کس از انچه و رادست حکایت میکند و روایت مینماید مثلاً در همین مثال شط ملاحظه نما که بیک قسم جاریست

ص320

و نسبته او بهمه قصورات و عمارات مساوی و لیکن هر ادویه که بیشتر کنجایش دارد بیشتر اخذ مینماید و برد که استحکام ان کمتر است کمتر مقاومت می­نماید پس این اختلاف از حبل برخواست و همچنین مشاده نما در اشراق شمس ازلیه که بیک اشراق مستشرق می­شود در سبوات افئده ممکنات و بعد در انطباع در صور مرایا مختلف می­شود. باختلاف نفس مرایا اینست که بعضی در علو فطرت استمو همت واقفند و برخی وردنوجنودت بر هبوط خمودت متکی لعل مراتب عندالله و کل الیه راجعون ارباب بصیرت را بصری چون حدید باید و قلبی باندازه وجود که تا فرصت درونست مست انرا از مشاهده جمال منبع نمایند و اینرا از ماء حیوان عذب ممنوع نسازد تا از جمیع ملعوم محفوظ شود و نصیب بردارد دیکر چه لزومی دارد که باقوال ناس متمسک شود یا به افعال عباد ستهقتک دید کل یشربون من مآء و اخذ و یسقون من بحر واحد و لکل درجات عند ربک و کل علی ما هم علیه سازون امروز هر نفسی را مؤمن بطلبد اعلی و موقن بمقام او در عرش بعد ازو باشد او را کفایت میکند از هر علمی و از هر عملی در فساهی او و ایمان باو محقق نمی­شود مکر باطاعت امراء در کل شئون اینست نتیجه اعظم افخم اقومی لالدون الله من غایته و لالغیره من نهایته و کل آنچه ذکر شده از اوصاف شط این مثلی بود که از قلم جاری شد فکر و تدّبر نمود تا جمیع غیبیه از متجاب قرب و بعد و عالی و دانی منزه شده کشف جمال نماید

و ادرک

ص314

بحر قدم در امواج است و نور عظم در ارتجاج و مبیکل مکرم در ابتهاج فیا طبی الکرونه معکم فیما اعطیکم ربکم و اکر بکم بائکم و السلام

هو روح القدس مترصد و روح الانس منتظر که نغمۀ نورکی مذکور شود و فقرۀ ظهورکی مشهوراید تا طلقه­ها بی قمص کشف حجاب نماید دو جهت باء بی نقاب خرق راز دارد تا عرش عظم مهمتر شود دکر سی قدم ؟؟؟ و السلام

حاجی هوالعلی الدفی نصیر

حبذا ازین شرف کبری و مفخری عظیم در جمیع ذرات ممکنات را از اعلی ؟؟؟ علی الی اونی نقطه ابهتی سرور فرمود و از خمر سنا و ماء عذب بیضا مشروب ساخته تا همه مربوبات و تمام مذکورات با قلم عنایت بر لوح فکرت مرقوم فرمائید بانه هوالحق لا اله الا هو و هو الله کان علی کلشیئ شهیدا والسلام والسلام و التکبیر علیکم جعمیعا انت وسیله هوالحی شمع ازلی در زجاجه صمدی مستشرق کشته سراج انوار و لایزالی در مصباح احدی و مشکوة احمدی مستبرق شده تا صدور منیره از اشارات مکدّره و علامات مجمده صافی شود و بعد بر عرش انالله و انا الیه راجعون جالس کردید و اسلام حاجی حسن کاغذ اورد چون جواب نرسید بیشتر ؟؟؟ و داده نشد اسباب در خدمت شماست بفرستید والسلام

هو الحی وجهة محبوب مکشوف اطلعة محمود عربی و مشهود تا مرایای امکان از غیب هستی بعالم قدس الهی متصاعد شوند و از صرف جمال صمدانی بعد از کشف

مجبات

ص322

امددناها علی ارض الرّوح البیضآء و تعبین الهنیب وانظر الی ارکانها و قوامها و بسمع الیاقوة اسمع ما ظهر منها فیما سئلت عنها و بکف الذهب و اصابع القدرة خذ ما فیها و علیها و بلسان السیف عن ورن و کف و بانه لااله الاهو انّ علی قبل محمد ذات الله و کنیونیته الباقیه و محمد قبل علی معدن امرالله و زاتیتّه الدائمته و طلعة الحی مکمن حکم الله و انیته القائمة و حروف الحی اقل مؤمن بالله و آیاته و انا کل بهم متمسکون و ان هذه لکلمة یفصل بین الحق و الباطل الی یوم الذی یقوم الساعة اذا کل یحضرون بین یدی الله و کل بامرة قائمون و البهآء علی من آمن به یوم لقائه و کان بین یدیه من جناب القائمین ؟؟؟

هو الحی خلقک تدس در کفاتند و وجهات انس در وفات و حمامات افریدوس در غنات و حوریات رافت در زمان در این ایام السموات جذب را مرتفع فرموده­اند و شمس و له را از افق بدا مشرق نموده­اند و انجم بهجت طاهر آمده و اقمر عزت باهر شده تا انکه حدیقه جمال بطرائز جلال و رتزیین آید و ارض سنا در عرش عما مبسوط کردد و عندلیب محبور بر افنان شجرۀ طور بآیات سرور مترتم شود و اوراق شجره طوبی و اعضان سدره منتهی در جلوه و حرکت که شاید انفس مجرده بوطن اصلی میل نمائید و افئده

منزه

ص323

منزه بجواهر و سوازج کافور در عرش ظهور الهی طائف و مساجد کردند تا از بدایع نعمت نامتناهی ملتذ و از لوامع جوامع عیون مکرمت محظوظ و مثروب شوند اینست مجازی اشارات بمثل جوار منشئآت بر بحر ممکنات جاری کشته تا طلعت حبّب از جمیع موجودات مشهود کردد و لطیفۀ وردر کینونات مذکورات موجود اید این یا حبیب قد استرفعت سموات لانبساط عرضک و استغنت حماسة و انتیتیّ لظهور الجذب فی سرّک لتسر اذنک فی ذاتک و تستریج قلبک فی قلبک لتذکر الناس و تدعونهم الی صراط حتی رفیع اصحاب و احباب را بر کلمه جامعه ازلیّه جمع فرمائید و نکذارید مخمود شوند و از ثمرات عنایت محروم مانند جناب محمود را ذاکرم قانتیان قانتانرا تکبیر برسانید هیکلی از خط مبارک ارسال شد

هو نقره الهی بر ناقور صمدانی مقرونشد و جذبه حمامه سلطان ازلی بر اعضان سدره بنانی مفرد کشت که تا جواهر ممکنات و سوازج موجودات بر سرائر افئده صافین و مخلصین ظاهر و هویدا کردد و قلوب مقدسه از سبحات و مجبات یکدره خالص شوند و دست انشان در میدان جلال تلقآئ طلعت جمال لم یزل و لا یزال سائر کردند اینست نصیب وجود از عالم شهود بینیئالکم و لاصحابکم و لاحبابکم و لمن شرب من کأوس محبته­الله و کؤب مودت­الله پس چه نیکوست این نعمت عنایت از ایادی رفعت و چه رقیق است این خمر سنا از طلعته حمار او چه ملیح است

ص324

این بتوکه ضیا از وجهة روحا قسم بخدا هر کس بچشد قطرۀ لیشهد ما لایشهد احد من العالمین و بعد وصیت میکنم شما را که از جمیع جهات امرالله را حفظ فرمائید و مردم را بر کلمه جامعه ازلیه جمیع فرمائید تا کمال جست از صدور منیره بفوران اید و بجناب­ها اتحاد بیدا کنید و خلاف را بالمرّه از میان اصحاب مرتفع کنید و عالم حدود را ؟؟؟ معمول دارید که فساد ناس ساکن نمیشود مکر باین امر و امرالله را در کمال محبت ناظر باشید جمیع طلعات جاذبات و وجهات مولهات را در ترفیهات جذبا ذاکرمی هوالمحبوب بالحق و هو الله کان بکلشیئ قدیرا

وصیت مینماید این ذره فانیه در هنکامیکه منقطع است از کل من فی الملک و متکل است بسلطان فضل و عدال و علیک جلال و صرف مال پس بشنوید ندای مرا و قبول فرمائید پند مرا اولا شهادت میدهد کوشت به پوست و دم و عظم و سر و مشهود من بر اینکه سلطان بیان سر ظهور و سرف بطونست و اوست که بر افراخت سموات بدیع را بقدری کاملۀ خود و مزین فرمود او لا بشمس جمال و نقطه جلال و متصرر داشت در او کواکب دریّات و انجم لا تسحات تا دلیلی باشند بر سلطان وحدیة او و سبیلی باشند بر اظهار قدرت و مهمینت او و نازل فرمود کتاب به محکم و حکم بمظهر خود را و مقدر فرمود برای هر نفس قسمت و نصیبی در کتاب خود و در ضمن هر حرفی خلقی مقدر فرمود اکر جمیع اهل این جمع شوند در نفس از خلق او را منع نمایند قادر نیستند ارواح کل ممکنات

در هیاکل

ص325

در هباکل کلمات بنفخه قدرت دمید و از آنها الی مالا نهایه سرّ امکان و اکوان دمیده خواهد شد و خلق خواهند کردید و لو ان المشرکین لکارمان هل بقدر احدا ان یمنع حرفا منها عن اهلها لا فوربی و لو ان لکل قادرین پس بشتابید ای اهل بیان که شاید در ان حدیقه داخل شوید و از نعمتهائیکه در ان مقدر است مرزوق کردید قسم بخدائیکه سائر فرمود این شجره حزن را در اطراف و اکناف که اکر وصف بنمایم تفصیل یکطبقه از طبقات حدیقه اولیه که مکنونست در بیان جمیع من فی الارض متحیر می­شوند الا من شآء ربی و انتم فی الحین تقولون فو رب السموات و الارض ما هذا الا خلق عظیم و حال انکه این عبد مسکین جز من از انرا کما ینبغی بسلطان عزه و علیک سجده احصا ننمود فلترض یا ایای البیان لعلکم تصطلون بما قدرالله لکم و لا تحرموا انفسکم ان انتم تعلمون و بعد شهادت میدهد ظاهر و باطن این نقطه حزن که الیوم طلعت ازل سلطانست بر اهل السموات و اهل ارض و اوست سرّ در کل کتب و اوست مستسر در جمیع صحف ز باو قائم است ارکان بیان و باسم او مستقر شد عرش خبان در هویته امکان و باو مرتفع بشد سموات علی و باو ساکن است ارض بر عمود سنا من طاعه سیخی و من تخلف لکن بر کل اهل ارض از شرقها و غربها و برّها و بحرها و سهلنها و جبلها لازم و واجب است اطاعت ایشان بهر قسم که بسای مبارک ایشانست و کفی بالله لا نفسه علی ما اقوام شهیدا پس بشناسید

ص326

تدر این طلعة باقیرا اکرچه حق بشناختن او ممکن نیست و لیکن بر حدّ مکنت و استعداد شما از بحر جود عنایت میفرماید و خود را می­شناساند پس حق این ایام را دانسته کاری نکنید که از جمیع فیض و رحمت کامله او مجردم بمانید و دیکر استدعا میکنم این چند یوم را از عمر شما باقی مانده با یکدیکر در نهایت رافت کذران نمائید لیکن در سایه عنایت خاص مستریح و مسترقد باشید که ان اصل در جمیع اکوار و اوست بیمقصود در کل ادوار متمسک شوید بعروه عطف او و متوسل شوید بجبل عفو او بعد در کمال سرور برو ساید عزت متیقکار بر اعراش رفعت مستریح باشید هرکز کدورت بر خود را مدهید که مایۀ غفلت می­شود در کمال متورت ایام را بکذرانید اسباب حزنرا بالره مرتفع نمائید اوصیکم ما انت ؟؟؟ بان تعملن کل ما وصیّناکم و لا تکونن من الذینهم کانوا فی الارض مفسدون والسلام علیکم و علی آسید ابراهیم عبادالله المخلصون بدایات کلام و نمایای نیتام ذکر سلطان عماد ملیک بها است جلّ عنایته و عظیم احسانه و لا اله غیره و بعد عرض می­شود که مثل جناب شما که از اوراق شجره الهیّه از اثماء سدره کینونیه ظاهر شدید و از کؤس سنا مشروب و از کؤی جمرا مرزوق کشته­اید چرا باید از سرائر هوز الهیّه و فلوهر کلمات صمیدانیه محجوب کردید و از مقصود اصلی و مطلوب روحانی که رشید همچو کمان نشود که غرض در هویة این کلمات مستور و خیالی و رشد اشارات مکنون قسم بخدائیکه این عبد را بر بساط حب جالس نمود و بر نمارق در مستریح فرمود که آنچه ذکر شده از جواهر عنایت و سوارزج مکرمت نیست

منزه

ص 327

منزه بد ملاحظه غیریت و مقدس از مشاهده کیفیت است انظر الی قرون الاولی و فکر فیما نزّال الله فیها علی اهلها لمروقع انخلاف بینهم و بمراعرضوا عن وجهبته و ابعدوا عن صراطه و افروا فی امره و اشرکوا مع سلطان وحدته و صاد و امن الهالکین o اسمعت ان تمیحوا دین الله من قبل ان یلبت اونیخ حکم الله من قبل ان یظهر قل مالکم کیفلا تعرفون و لا تشعرون o لا فو ربی رب السموات و الارض لن یقدر احدا ان نیح خرفا ممّا نزّل فی البیان من عندالله المهیمن القیومo و کتب علی نفسه بان یثلبت کل ماعدا فی الکتاب من عنده و لکن لایعلمون و لایفقهون o ان یا حبیب النصف بالله ثم جعل محضرک بین یدیه هل کتبت البیان کما امرک الله محبوبک العارفین o لا فو عمرک ما کتبتئه ما اطعته فیما امرت من عنده و صرت من المتوقفین o بل اردت ان تبعد الناس من امره و نهیه و تکون من المبعدین o ارضیت بالذی استهزاء بالله و اعرض عن حضرته ما بعد عن صراطه و اغفل عن ذکره و صارمن المعرضین، قل اما تستحیی عن الله الذی خلقک و ربّاک جعلک ملکا لتذکر الناس بایام الله و تکون من المنذکرین o و اتبعّت بما تهوی نفسک و لو لیئیت عن حکم الله ربّی و ربک رب العالمین o فاقرو علیهم ما نزل من قبل ان تکفرون انتم و من علی الارض جمیعان ان الله لغنی حمید o فو ربّ السموات و الارض لو اجتمع کل من فی السموات علی الالوئیه و کل من علی الارض علی الربوبیّه ان یقدرنّ و لن یستطیعن ان ینزلن حرفا ممّا نزل الله فی الکتاب قل مالکم کیف لا تبهشون و لا تعرفون o فو الذی نفس بیده ما ارید فی تلک الکلمات الابنی لنفسک و ودی لجنابک و الا مالی و شأنی بان اتذکر فی کان هو غیرالمذکورین o و لکن لما شاهدت نسیانک عن عهدک لذا القیت علیک مالا یلقی

ص328

احد من العالمین o لتعرف حق الله فی تلک الایام و تدارک ما فانک و تکون مالمحسنین و الحمدلله ربّ العالمین o در هر حال این ایام رضای ایشان محبوب و کل در قبضه قداست اسیرند مفری برای نفسی نیست و امرالله را بدین سهیلی ندایند در هر کس وسوس در او اظهار نماید خال از اطراف چندین نفس همین ؟؟؟ نموده­اند زود است که خواهید دید که شجره استقلال بسلطان جلال و ملیک برای خود لم یزل و لا یزال باقی خواهد بود و حل اینها فانی و مفقود بل معدوم کان لم یکن شیئا مذکور اهبا خواهند کردید اذا انا الیه و انا الیه راجعون

هوهو ایّام ایّام امتحان و ابکر اختلاف و ابتلا در هیجان و زایات مشتبهات از هر کوشه و کنار در فساد و خسران معلوم است در هیج احتجالی اشدّ ازو مستجاب از من نیست و هیج نادی ؟؟؟ بعد اونه و زهر آن پناه بخدا ابر مظهر نفس او برده و تمامی آنچه رضای اوست بوجه که اینست شره وجود دسته مقصود و بعد بر رفارف مرتفعه مکام ؟؟؟ مستریج باشید بشهود نینداز و شما را خدای بعضی از عساکر نفی و از حق غفلت ننمائید که در هر ظهور اینکونه اختلافات ظاهر کشته لکن الله یثبت امره و یظهر نوره و لو کره المفسدون در جمیع ایام مراقب امرالله بوجه و از نفی احتراز و در ارض اثبات ساکن باشید کینونتی و اساجد باشید لم یزل و لا یزال بر مسند عز مستریج بود و هست و ستایش ننموده ذات مقدس او را هیچ منزه و مقدس پس بجوهر فرموده واصف عز ؟؟؟ ز بهویه جود نبود تاعت جود خود خواهد بود فکمل جود ماتزو جود او مساجد ؟؟؟ و جمیع عز ما عند برذرات عز او فاضع خواهند بود زیرا که هر شیئ

بعزّجو

ص329

بعزّ جود او موجود خاهد کش فسبحانه سبحانه عمّا یقول الظالمون

هو المعزّ بار دستان

نقطۀ عما سیر نمود تا در عرش نطق مستریج کشت و بعد هیاکل حروف ابهی را بترکیب خلق بدیع مرکب نمود کلمه مبارکه از جین مبین باهر کردید و تمام انرا در ثای تثلیث قبل تربیع مشهود و ظاهر فرمود تا فتبارک الله احسن الخالقین قمص بدیع پوشیده و از افاضه هو الحق لااله الا هو کل ارض را مبروک کرداند تا قدرت کلبه الهیه ثابت شود آقاباجی و ثمره صمدانیۀ ربّانیّه ظاهر کردد و السلام هو سفرائ صحرای فرقت فراموش و غربای بیدای ذلّت و خوابوش

در دیار غربت و نهایت خفت متذکر شکر حضرت لایزال و سلطان بیمثال هستند و باین ذکر بدیع و کلمه رفیع مفردند کریز بلا اید اینک هدفش مبانها و لکن از عنایت ربانی این ذلت فخر عزتها است و این فقر سلطان غنا ذلک من فضل الله یؤتیه من یشآء

بتحریر نوشته شده

آ معرف بند دقایق و رقایق حمد مخصوص ساحت قدس قرب حضرت سلطانیست که از لطایف بدایع عنایت خود کل من فی الملک را از عمآء کافور بعرصۀ ظهور آورد و جمیع موجودات را از هویّة نیستی در عرصۀ هستی برای ظهور مقصود موجود فرمود و غیارب هستی موجود است را بلقآء هستی مطلق قائم و مشرف نمود تا کلّ موجود از غیب و شهود از رحمت واسعه باز نمانند

ص330

و اراستواء عرش عدال محروم نکردید و در هر وجود رمزی و از هر رمز امری مقر روانت که ساز حیّات مجردات هویات اکوان بحرکات کوناکون حرکت نمایند تا تدبیر ملکوت تقدیرا و در عرصه ناسوت ظاهر و هویدا کردد و بهر شئ فرصتی بخشید و بقدر وسع او قدرت بخشود و بعد تکلیف امر و نهی عرضه داشت تا طغیان و ایمان کل ظاهر شود و بثمرات اعمال و افعال خود برسند و بانچه کسب نموده­اند سزا داده شوند لقمان به پسرش ناتان میفرماید یا بنیّ انها ان تک مثقال حبّة من خردل فتکن فی صخرة او فی السموات او فی الارض، یأت بهاء الله ان ­الله لطیف خبیر چکونه می­شود از برای احدی مفرّی و مقرّی کل در قبضه قدرت او اسیرند همچنانکه سرّ قضا و صرف امضا امیرالمؤمنین میفرماید کلشیئ فی فضة قدرتک اسیر و ان ذلک علیک سهیل سیر فسبحان الذی بیده ملکوت کلشیئ و انه قد کان علیکلشیئ قدیرا o یا الهی و سیّدی ؟؟؟ چگونه وصف نمایم آیات قدس ترا باین زبانی که کالت از ذکر ادنی مجاهد سلطان از لیّت تو o و چکونه ملاحظه نمایم اثار انس تو را باین چشمهائی که کور است از مشاهده قمص جمالت ملیک ابدیّت تو o و چکونه استماع نمایم الحان ملیح تو را o باین کوشهائی که کرست نزد تعزد ؟؟؟ سر بدست تو o و چکونه ادراک نمایم لطایف بدیع حکمتهای تو را با این هوشیکه مدهوش است o نزد ظهورات تدابیر حضرت قیومیّت تو o چه لطف تست مکرمت و مرهمت تو که فرذ کرفته جواهر ساز حیّات اکو انرا و چه بدیع تست

لوحی از ایام نقل ابهی از ایران ابراق

رحمت

ص331

رحمت و رافت تو که فرا کرفته اعلی مراتب هویات امکانرا پاک و منزهی از وصف هر جوهر مجردی متعالی و مقدس از نعت سر منزه و مقدس کل نعمتها در ساحت قدس تو کذب صرف است و جمیع وصفها در فنای انس تو انک محض قرار نفرمودی برای احدی طریقی برای معرفت خود جز عجز بحث و مقرر نداشتی برای نفسی مفری جز نیستی الهی قصرت الالس عن بلوع ثنائک و عجزت العقول عن ادراک انهمه جمالک با تمام این نقص و عجزنامه امیکنم تو را بند رای اصفیای تو که ای سلطان من و محبوب من مطمئن فرما قلب این ذرۀ فانی را برجوع بسوی طلعت باقی خود روشن نما چشمهای مرا بمشاهده جمال حضرت وهابنیت خود از فوارهای نور خود رشحات سروری عطا فرما o و از کأسهای بلور طفحات کافور عنایت نما و از حیاض محبّت بید ملاطفت شراب انس کرامت فرما تا مستریح شود فؤاد من در ساحت حضرت محبوبیت تو o و منصعق شود عقل من در بساط سلطان مجذوبیت تو o همچنانکه عمآء کافور و صرف ظهور و هویة نور سرّ الموّحدین سیدالساجدین روحی فداه میفرمایند و اجعلنی من الذین اطمئننت بالروح الی ربّ الارباب انفسهم و قرت بالنظر الی مجنوهم اعینهم و من الذین تعزت اشجار الشوق الیک فی حدایق صدورهم و اخذت لوهة مجتمک بمجامع قلوبهم و هم الی ادکار الافکار یأون و فی ریاض القرب المکاشفه یرتعون خلق فرمودی این ذرّه و کار را.

ص332

بقدرت کاملۀ خود و بیر دریدی با یادی بسط خود و بعد مقرر داشتی بر او بلایادمحن راه بحیشیی که وصف ان به بیان نیاید o دور صفحات الواح نکنجد کرد نیرا که در میان پرنده و پرنیان تربیت فرمودی اخر در خلهای محکم بستی و بدینرا که بلباس حریر و زیبا راحت بخشیدی o عاقبت بر ذلت حبس مقرر داشتی o قلدتنی قضائک تلائد ما تحل و طؤقتنی طواقا لاتفک چند سر میکذرد که ابتلا بمثل باران رحمت در جریانست و بلایا از افق قضا ظاهر و تابان و در این ایّام مقعد انس و محفل امن برای این بنده مقدر نفرمودی در اول نجد متکاران با رحمت و رافت تربیت نمودی در اخر باصحاب غضب و رجال سطوت واکذاشتی بسا شبها که از کرانی غل و زنجیر آسوده نبودم و چه روزها که از صدمات ایدی و السن را من نکرفتم چندی آب و نان که برحمت واسعه بحیوانات صحرا حلال نمودی بر این بنده حرام نمودند و انچه را بر خارج جایز نبود بر این عبد جایز داشتند . تا اینکه عاقبت حکم قضا نازل شد و امر امضا بخروج این بنده از ایران در ر سید با جمعی از عباد ضعیف و اطفال صغیر در این هنکام که از شدت برودت امکان تکلمی ندارد و از کثرت یخ و برف قدرت بر حرکت نیست بعضی از اطفال از مفارقت احباب آیات فراق قرائت مینمایند و برخی بعلت یأس از وطن و دیال کنمل السلیم ناله میکنند و در بیابان حیرت سر کردان میکردیم o و در صحراهای حسرت رجای تو را می­طلبیم شاید

ایام عزیمت و تبعید از ایران بهراق

ص333

نسیم رحمت تو آیدی و احسان قدیمی تو در رسد o فلک الحمد علی حسن ملائک و قصوع نعمائک و ظهور ابتلائک اذانک انت الله لااله الا انت و انا کنا من فضلک در اثنا مسافرت مضر در جواب کانشجره نوشته شد فو سائلون o قاصد امین نامه مشکین را بیک پر از سموات وجود بارض شهود و رودیا افت و اینمقام سیر بیک اجسام است که بیک پر از اعلی سدره منتهی بادنی ذروۀ اقصی عزّ نزول ارزانی داشت چه خواهد بود اکر چاپار روح بر براق محبت حرکت آید و اظهار شوکت نماید باد در د الوجه­مان مجنون کند صاف اکر کرددندنم چون کند ذلک من فضل الله یوتیه من یشآء چون غطآء نقاب از چهره عروس مداد کشودم و بهر تمام مهر از سر آن برداشتم فوراً نورسی از هویّات ذات کلمات بدرخشید بجیشیتی در جبال سکن مندک شد و روح از اقلق خود منفک کشت قضار منصعقا فلما افاق فال ابرق بدامن جانب الطور لامع امرار تفعت من وجه سلمی البراقع از ملاحظۀ آن اریاح روح از شمال جان بوزید و جمیع اجزاء اعضا را فتوح طیّبه بخشید چنانکه کوش لذت سروش یافت و هوش از غایت حسب بیهوش کشت و دمان شربت وصال بنوشید و زبان در شکر نعمت بکوشید و یفرح مجزون و یحیی تیتم و یأنس مشتاق ویلتذ شامع والسلام

توانستم یک کلمه را بخوانم در اثنا بافرت «مضر» نمیدانم!

آثار این دوره از حیث نثر و واژه­های به کار رفته پر پیج و خم و مغلق است بخصوص از نظر انشاء و ترکیب ناپخته و تصنی است. این واژگان و لحن در طی سالها تحولات متعدد و قابل تفکیک و می­کند تا صری که زبان دوره­های مختلف برای آشنایان باین آثار غیرقابل اشتباه است.

بعزّجو

ص334

ای ضیاء الحق حسام­الدین داده که فلک و ارکان چه تو مشافی زاد نمیدانم چه را یکمرتبه رشته محبت را کسیختید و عهد محکم مودترا شکستید خدا نکرده قصوری در ارادت بهم سیده یا فتوری در خلوص نیت بیدا کشت که از نظر محو شدم و سهو آمدم o چه مخالقت بدیدی که ملاطفت بریدی o مکر انکه ما ضعیفیم تو احتشام داری o یا بیک تیر ارکارزار برکشتی o مکر نشنیده­اید استقامت شرط راهت و دلیل رود بارکاه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل علیهم الملائکة و دیکر میفرماید فاستقم کما امرت لهذا مستقرین بساط وصول را این سلوک لازم و واجب است من انچه شرط بلاغ است با تو می­کویم o تو خواه از سخنم پند کیرد و خواه ملال اکرچه زیارت جواب نامه نهفته ذکر ارادت نزد عقلا خوی و بیجا است و لیکن محبت بدیع ذکر و قواعد قدیم را منسوخ نمود و معدوم کرد قصل لیل مخوان غصه مجنون o عشق تو منسوخ کرد ذکر او اهل نام تو میرفت عاشقان بشنیدند هر که برقص امدند سامع و قاپل فی حکمة الالهیه و نثبیه الربانیة من سر هر ماه سه روز ایصنتم بی کمان باید در دیوانه شوم نه هان که امروز اهل سه روز همتت روز فیروز است نه فیروزه است شنیدم برای تبحیث و تدریس بتریز و تفلیس حرکت فرموده­اید و یا برای نروج معارج بسنندج تشریف برده­اید. ای سید من متصائدان ؟؟؟ سلوک از چهار طایفه بیش نیستند مختصری ذکر می­شود که در انخدمت معلوم آید

ص335

و مبرهن کردد که هر طایفه را چه علامت است و چه مرتبت اول اکر سالکان از طالبان کعبه مقصودند. اینرتبه متعلق بنفس است و لکن نفس الله القائمة با افرایض داشتن مراد است روز اینمقام نفس محبوبست نه هر دو ذو مقبول است نه مقهوز اکر در اول اینرتبه محل جدالست و لیکن آخر آن جلوس بر عرش جلال چنانچه میفرماید ای خلیل وقت ابراهیم بیش این چهار اطیار رهزنرا بکش تا بعد از حیات سرّ ممات ظاهر شود و اینمقام نفس مرضیه است و میفرماید و دخلی فی عبادی و ادخلی بنتی اینقمام را اشارات بسیار است و دلالات بیشمار اینست که میفرماید سریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم متی یتبتین لهم انه لا اله الا هو پس معلوم می­شود که کتاب نفس را باید مطالعه نمود نه رساله نحو را چنانچه میفرماید اقرء کتاب نفسک و کفر بنفسک الیوم حسیبا حکایت آورده­اند که عارف الهی با علام نحوی همراه شدند و همراز کشتند تا رسیدند بشب طی بحرالحظمته عارف بی تأمل توسل فرمود بر اب زانانه و عالم نحوی چون نقش بر اب محو کشته مبهوت ماند بانک زد عارف که چون عنان بچیدی کفت ای برادر چکنم چون پای رفتنم نیست سر نهادن اولی بود کفت انچه از سیبویه و قولویه اخذ نمود و یا از مطالب ابن حاجب و ابن مالک حمل فرمود بریزد از آب بکذره محو می­باید نه نحو اینرا بدان کر تو محوی بخطیر در آب ران و دیکر میفرماید لا تکونوا کا الذّین

ص336

سواالله فانساهم انفسهم اولئٓک هم الفاسقون و اکر سالکان از ساکنان حجره محمودند اینمقام راجع بعقل میشود ار او را پیغمبر بدن مینامند و رکن اعظم میدانند لیکن عقل کلی ربانی مقصود است که در اینرتبه تربیت امکان و اکوان بسلطنته اوست نه هر عقل ناقص بیغمبر چنانچه حکیم سنائی میکوید عقل جزئی کی تواند کشت بر قرآن محیط عنکبوتی کی تواند کر و سیمرغی شکار o عقل اکر خواهی در ناکه در عقیلت نفکند o کوش کیرش در دبیرستان الرّحمن در ار o رود اخقیام طلاطم بسیار است و طماطم بیشمار کاری سالک را متصاعد مینماید و کاهی متنازل اینست که میفرماید مرة تجدنی الی عرش العمآء و مرة تهلکنی بنا و الا غمادّ چنانچه سر مکنونه از ایه مبارکه است در اینمقام معلوم میشود که میفرماید درّ الشمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و از اغربت تقرضهم ذات الشمال و هم فی فجوة منه ذلک من آیات الله من مهیدی الله فهو الهمتاء و من ؟؟؟ فلن نجدله و لیّام شدا اکر کسی اشارت همین یک ایه مبارکه را مطلع شود کافیست او را اینست که در وصف این رجال میفرماید لاتلهیهم تجارة و لابیع من ذکرالله اینمقام میزان است و پایان امتحان و در اینرتبه هم استفاده ضرور ندارد در تعلیم ساکنین این لجه میفرماید اتقوا الله یعلمکم الله و همچنین میفرماید العلم نور یقذو الله فی قلب من یشآء پس باید محل را آماله نمود و مستعد نزد ؟؟؟

ص337

ناکی ساقی لغایت خمر مکرمت از زجاجه رحمت بنوشاند الا انّ بذلک فلیتنا فی المتنافسون حینئذ اقول انالله و انا الیه راجعون

ذاکر عاشقان از عاکفان بیت مجذوبند این سریر سلطنته را جز طلعت عشق جالس نتواند شدo اینمقام را شرح نتوانم و وصف ندانم با دو عالم عشق را بیکانکی و ندرا و هفتاد ودو دیوانکی: مطرب عشق این زند وقت سماغ بنده کی بند خداوندی صداع اینرتبه صرف محبت میطلبد و زلال مودت میجوید و در وصف این اصحاب میفرماید: الذین لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون اینمقام نه سلطنت عقل را کفایت مینماید و نه حکومت نفس را چنانچه بنیّی از انبیا عرض نمود الهی کیف الوصول الیک قال الق نفسک ثم تعال ایشان قومی هستند که صف نفال را با صدر حلال یک دانند در ایوان جمال را باهیدن اجلال در سبیل محبوب یکشمرند و معتکفین این بیت مطلب ندانند و مرکب برانند جز نفس دوست در ؟؟؟ هیج نه بینند و کل الفاظ را مهمل دانند و جمیع مهملات شد مستعمل شمارند. سر از پا نشناسند دوست از پا فراق ننمایند. سر آب را نفس اب کویند و ذهاب را سرّ ایاب خوانند اینست که میکوید وصفی ز حسن روی تو در خافقه فتاده صوفی طریق خانه خمار برکرفت عشقت بنای صبر بکلی خراب کرد جودت در امید بیکبار برکرفت و در اینمقام

ص338

تعلیم و تعلم البته عاطل مانده و باطل کردد. عاشقانرا شد مدرس حسن دوست دختر ادرس و سبقشان روی اوست درسشان آشوب شود و لولة نی زیاداتست باب سلسله به سلسلۀ اینقوم جعد مشکبار به مسئله که راست است لیکن که ریاست فی المناجات تباسل و تعالی ای خدا ای فضل تو حاجت رو از باقویاد هیچکس نبود روله ذرّۀ علمی را در جان نسبت نه وارهانش از هوا و خاک بست قطره دانش را بخشیدی ز بیش نه متصل کردان بدریاهای خویش اذا اقول لا حول و لا قوة الا بالله المهیمن القیّوم و اکر عارفان از ؟؟؟ طلعة محبوبند. اینمقام عرش فؤاد است و سرّ رشاد. این محل رمز یفعل ما یشآء و یحکم ما یرید است و اکر کل من فی السموات و الارض الی یوم نفخ فی الصّور شرح این رمز شریف و سرّ لطیف را فرمایند البته از عهده حرفی برنیایند و احصا نتوانند و احصا نتوانند زیرا که اینمقام قد راست و سر مقصد اینست که سئوال نمودند از اینمثله فرمودند بکر ذخنار لا تلجه ابدا و سئوال مودند فرمودند لیل و احسن لا تسلکه ابدا و هر کس ادراک اینرتبه نمود البته ستر نماید و اکر رشحی اظهار دارد و یا ابراز نماید البته سر او بردار مرتفع خواهد شد با وجود این قسمی بخدا که اکر طالب مشهود مکثت مذکور می­آمد زیرا که میفرماید حبّ الشرف لم یکن فی قلب الخائف الراهب و ان السالک الاالله فی ؟؟؟ البیضآء و اله یکن الحمرآء لن یصل الی مقام و لله الا بکف الصغر عما فی ایدک النّاس و من لم نجف الله اخافه الله من کلشیئ و من حاف الله یخاف ؟؟؟

ص339

پارسی کو کرچه تازی خوشتر است عشق را خود صد زبان دیکر است چه ملیح است این فرد در اینمقام کرد درّ عطا بخشد اینک صدفش دلها در تیر بلا آید اینک هدفش جانها. و اکر مخالف حکم کتاب نمی­بود البته قاتل خود را از مال خود قسمت میدادم وارث می­بخشیدم و منتش می­بردم دوستش بر چشم میمالیدم ولیکن چکنم که نه مال دارم و نه سلطان قضا چنین امضا فرمود حینئذ اجد رایحۀ المسک من قمص الهآء حق یوسف البهآء کانی وجدتها قریبا ان انتم تجدونها بعید ابوی جانی سوی جانمی میرسد بوی یار مهربانم میرسد. از برای حق صحبت سالها باز کرده­ لی از ان خوش حالها. تا زمین و آسمان خندان شود عقل و روح دیده صد چندان شود. این محل صحوبحت و محوبانت محبت را هم در اینرتبه وای نیّت و مودت را مقام نه . چنانچه میفرماید المحبّته حجاب بین المحبّ و المجنوب اینمقام قمص حجاب میشود و انچه غیر دوست غطا میکردد اینست که حکیمی سنائی میکوید سوی اندلبر نپوید هیچکس ها ارزو با چنان کلرخ نخسبد هیچکس با بیرهن زیرا که این عالم امر است و منزه از اشارات خلق بر حال این بیت بر بساط نشاط با کمال فرح و انبساط الوهیت مینمایند و ربوبیت میفرمایند و بر نمارق عدل متمکن شده­اند و حکم میراننده و هر ذی حقّی را بقدر و اندازه او عطا میفرمائید و شادبان این کأوس در قباب عزّت فوق عرش قدم ساکنند در ز چنانم

ص 340

رفعت بر کرسی عظمت جالس الذین لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا در اینرتبه سموات علی با ارض ادبی تعارض ندارد و تفاوت نجوید زیرا که ؟؟؟ است نه بیان اضداد اکرچه در هر آن درشان بدیع جلوه نماید یکشان بیش نیست اینست که در یکمقام میفرماید لا یشغله شأن عن شأن دور مقام دیکر میفرماید کل یوم هو فی شأن ذلک من طعام الذی ؟؟؟ ولن یتغیّر لدنه اکر قدری میل فرمائی البته این ایه را تلاوت میفرمائی و جهت وجهی للذی فطرالسموات و الارض حنیفاً مسلما و ما انافی لمشرکین و کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض لیکون من المؤمنین اذا نادخل یدک فی حیبک ثم اخرجها بالقوة لتشهدها نور اللعالمین چه لطیف است این ماء عذب از ید ساقی محوه و چه رقیق است این خمر و مطهور از دست طلعت محبور. و چه نیکوست این طعام سرور از کؤس کافور. هینئا لمن شرب منها و عرف لذتها و بلغ الی معرفتها. پیش ازین کفتن مرا دستور نیست بجز را کنجایش اندر جوی نیست زیرا که سرّ این بیان در کنائز عصمت یکنونست در خزائن قدرت مخزون منزه از جواهر بیان است و مقدس از لطایف تبیان حیرت در اینمقام بسیار محبوبست و فقر بحبت بسیار مطلوبست اینست که میفرماید الفقر و فخری و دیکر ذکر شده الله تحت قباب العزّه طائفة اخفاهم فی وداء الفقرآء جلالا آنها مستند که از چشم او

ملاحظه نمایند

ص341

تا نوری باشد برای جانشین و سروری باشد ؟؟؟

مشتاقین اقل اینست برخی بر عبدی اصغر ؟؟؟

اجعلک مثلی لا اقول کن فیکن و انت تفعل کن و یکون

و ثانی اینست رهین بر باین ادمر لا نالس ما بعد ما وجدنی و زمتی لوتنی

وجدتنی بارها فریباء انچه مذکور شد از اشارات بدیعه و

دلالات منیعه سلاج امت بحرف ولد و یقعلة واحد.

ذلک من سنبته الله و لن نجد لسنته تحویلا و قدسیت

که این نوشته را بیاد شما شروع نمودم و چون کاغذ قبل

ملاحظه نشد قدری الله کله و شکایت فی لیلن توقیع

نازه دفع نمود سلب شد مرجع این دفعه را از میان نهیم

ذکر حبّ بنده در انحضرت احتیاج انظار ندارد و کفر بالله

شهیالّی و در خدمت جناب شیخ محمد صلّی الله تعالی

بدین ؟؟؟ اکتفا ؟؟؟ نمودم معروض دارند من ؟؟؟

که به از عرش برین است o من برای تو ببینم که به

از باغ جنان است شرح این بحران در ان ؟؟؟

این زمان بکذار تا حرف دکر. خوشتر این شد که تر

دلبران کفته­اید در حدیث دیکران فتنه و

اشوب و خونریزی بود و پیش از این ار شمس تبریزی

کلو و السلام علیکم و علی من ملان ؟؟؟

؟؟؟ انچه ؟؟؟

ملاحظه نمایند. و از کوش او هوش دارند چنانچه در حدیث قدسی مشهود مذکور است اخبار. ایات افاق و انفس در اینرتبه بسیار است و لیکن باین مختصر اکتفا میرود2

اذ اعرضت امانه اطلق علی القلم الی ان یحملها فصار مستقا فلما افاق قال سبحانک انّی تبت الیک و انا اوّل المستغفرین و الحمد لله ربّ العالمین o در شهادت اً ابوالقاسم بشیخ عبدالرحمن نوشته شد بهی برامد ازین شهر و سعی شهر ذکر شد که طلوع غروبش در شهر زیر و زبر شد. و یوشع النار دشماً بعض یوم و انت عنی ظهرت شمیا تفقد مناطر خطیران برادر کرمی درویشان بی سا انرا مکانی معین و سامانی مزین آمده سواد مدادان نامه حاکی از مشک ازلی بود و بیاض ریاض آن مشجرز ملائمت قلب انور- الحق لئالی منظوم او. مسرت کامل حاصل نمود. و در آری منشور آن صحت و اسایش دل بیاورد. ؟؟؟ هر چه ما را در دل است دست کیری و هر که پایش در کل است اکرچه این ایام مواصلت زمانی حضوری مرتفع شده و لیکن موالفت و موانست جبلی فطری برقرار است انشاءالله شربت وصال که از ماء عذب زلال مندرج و مندمج کشته از سحاب بمان نازل میکردد. و اراضی منجمده منحنما o را نعمت حیات خواهد بخشید بلی امروز باید ار کرمی میکند سحاب فردا که تشنه مرده بود لای کو مریز و این ایّام که سجاد منون در هیجان است و انهار هم در جریان مر قطب فلک قضا در تدویر است o و هرکز نقطه امضا و تدبیر و شجره ظلم مرتفع کشته و ثمره بیداد چون شداد ببار آورده و افعال

مرکب ؟؟؟ میشود اکرچه سعدی در اینمقام فودی ذکر انهمه منت دکر چیز نخواهم بنویسم که مکس رحمتم میدهد ار بس که ؟؟؟ خبرین است دکر ؟؟؟ از تحریر عاجز شد التماس دعا مینماید که بس است نهذا ؟؟؟ سبحان ربی رب ؟؟؟

ص342

نیک هر دو شده و اعمال نمرود محمود آمده خس بجای حسن نشسته و حرف بر مکان دُر در صدف محل کرفته o و ثعبان بر منزل سلطان حکومت مینماید و شیطان بر مسند سلیمان ریاست میکند لیس هذا اول قاردة کثرت فی الاسلام با جمیع این امور چکونه می­توانم از عهده مکتومات قابله برایم و مسطورات لایقه عرض نمایم بجان نو هلال من نه از فوت مال است، بلکه ازمون و احوال اوست که بذلت کبری کشته کشته. اکر چه بشهادت اعلی فائز کشت و بافق ابهی متصاعد شد لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاهم عند ربهم یرزقون حضر لا اعدا در نشاطند که مال بیصاحبی بکیرشان امده مکر نشنیده­اند حطاب برم معظم را که میفرماید من قتل مظلوما فقد جهل لولیّه سلطاناتو میخندی و میکزد لب قضا اجل دارد از خنده­ات کریها. عنقریب است که ولی مال اخذ منال نماید و بیخ ظلم را برکند قل انّ موعدهم الصبح الیس الضبح بقریب ای برادر من ملاحظه نما که چه اسباب فرارم می­اید و چه امور باکره از دنیای فانی می­زاید این بنده که عزلت کزیده بودم دور غار خاموش خزیده و از هجر کداخته دور حجره از غیر پرداخته حال باید که شهره آفاق شوم. و بایران از ظلمی اوران شکایت نمایم لن یصیبنا الا ما کتب الله علیه توکلنا و علی الله فلیتوکل المؤمنون یکنفر برای موافقت و موافقت اختیار نموده بودم که از اخیار بود و از ابرار حکایت میکرد بانقسم

ص343

از دست رفت نعم ما قال هر کجا بینی تو خون بر خاکها. پی بری باشد یقین ار چشم ما.

اذا اقول انالله و انا الیه راجعون

شرح فراق که تواند داد و یا عهد محکم میثاق که ارد بر یاد. حکم بدیع تلاق ندهی بر باد مکر نشنیده امر مبرم طلاق پس بایست بر تو رسد اکر هستی از اهل وثاق در رحمان ازو داده انست حبیب وفاق فرنش بر اضداد و اکر چشیدی شهد شکر از لب شفاق قل حینئذ فزت بربّ العباد محبوب من اکر چه لقاء حقیر مسدود شد و لکن سلطان هوالذی یفتح ما یشآئ و یقبض ما یرید را بخوانید انشاءالله رفع جمیع علل میکردد. چنانچه متصل اظهار و ابراز رفت لا تشرک بعبادة و به احدا و ما انا الا عبده و کفر بنفسک ممّا شهیدآه و کذلک قل کل اسمعت منی ثم احفظ امر الله کلما ینبغی نشأنک بر احباب جمیعا سلام میرسانم در هنکامیکه ایشانرا از دنیا نقلی بیرون نمود نوشته شد.

در ساعتیکه عروس حزن از قناع نقاب رخ برافراخت و شاهد هموم علم حسرت برافراشت و فراس صبا فراش مبسوط که درست بکسترانیده و خادم طلعت بقاء بر سرائر ثبوت بیارمید و ابر قدرت از هوآء کمغلوم امطار فراق ببارید و حورات وثاق سیر از حجرات تلاق برآورند. و مخدرات شفاق طلعت نفاق بیاراستند و قاصراط جنان بر فرق زدند. و خیرات حسان سراسیمه دویدند. و وجهات قدس قمص سود آورد بر نمودند. و طلعات انس و مرحمراء زمین وفا ریختند. و خازن جنت در نقاب

ص344

خفا رفت و هادی ملّت در حجاب فنا مستور کشت اوراق شجره طوبی بلون صفرا میل نمود و اغصان سدره منتهی از هم فرو ریخت ابر رحمت ممنوع کشته و برق سطوت مرفوع شده حماسه غضب در طیران آمد و در یک بطشه در هیجان بهجت سنا از عرش دل برخواست و نقمت نظمار بر فرش عزّ به نشست زاغ شهر اغما طوطی مصراتی را از شکر خائی منع نمود و صعود و جفا بلبل قتار از نغمه سرائی باز داشته. غراب غیور هدهد سرور را از سبای ظهور منع نمود. و بوجهای مقهور طلعت محبور را از بیت معمور بیرون کرد. شمع محفل ضیا مخمود کشته. و شب پره عما بازیکر میدان کردیده. سلطان مکمن غرت بر نقطه ذلت جالس کشته. و زنیم معدن نکبت بر عرش عظمت مستکن شده. تنور حرور سینه از باب نخوت در فوران آمده و ابحر فتنه ر صدور ارباب غیرت در هیجان. ادیب عشق را از مصطبه توحید بیرون نمودند. و لبیب شوق ر از ذوق استدراک بازداشتند. حدیقه نقلید زینت کرفت و ثمره تحمید مقطوع کشت محبوبان وادی محبت مبهوت کشتند و محجوبان وادی کثرت شاهد مقهور شدند باز سلطان در دست جفاران بیحیا کرفتار امد. و یوسف امکان در دست برادران بیوفا در چاه شد. جغدها بر با ؟؟؟ میکنند پر و بالش بیکناهی میکنند. که چرا تو یار فارسی زان دیار دیار قصرا ساعد ان شجره جرم او اینست کو باز است بس و غیر خوبی جرم یوسف چیست پس دشمن

ص345

طاوس آمد پرّ او ؟؟؟ بسا شه را بکشته فرّ او در اثار سفر وجوب ؟؟؟ حامد نوشته شد. بسم­الله الرّحمن الرّحیم لا تیأس من روح­الله ما بتو مأنوس تو محسوس ما هفت شهر عشق را عطار کشت ما هنوز اندر خم یک کوچه­ایم. کلک مشکین تو روزیکه ز ما یاد کند و ببرد اجر دو صد بنده که از او کند این بنده ضعیف و طلعت نحیف نمیداند که بکدام کلمات مهمل غیر مستعمل اظهار مطلب نماید که هر چه در انحضرت عرض شود افک محض است و شرک صرف o کر نبودی خلق محجوب کثیف در نبودی حلقها شک وضعیت در مدیحت داد معنی داد من غیر این منطق لبی بکشادی و لیکن کلام بزرکان است ما لا یدرک کلة لا یترک کله o لهذا با لسان کلیل و جسم علیک اظهار میرود و عرض میشود در شحر که از سحاب سمآئ مکرمت در اراضی کلمات نازل فرمودید. و طیغی در از غمام بر مایه و مرحمت در هویّات اشارات مبذول داشتید نوری کردید و بر قلوب مشتاقان وارد شده و سروری کشت و بر سینه محزونان نازل آمد بلی تا نکرید ابر کر خندد چمن و سبحان الله مکر این نفحۀ مشک از بهشت بود در آنچه در دست داشتیم بهشتیم و یا این نفحۀ صور از شجرۀ طور آمد که از سرمان کذشتم و بجانان بیوستیم. چون ذکر دوست شنیدم برخاستم و کفتم و این مطرب از کجاست که بر کفت نام دوست تا مبان و جامعه بذل کنم بر بیام دوست. دل زنده می­شد بامید وفای یار محبان رقص میکند بسماع کلام دوست چون قاصد را

ص346

نیافتم قاعد شدم و مجدد بزیارت نامه کوشیدم o انچه از لئالی توحید که در صدف تحمید مکنون شده بود مشهود کشت الحق حالت افسرده را روح تازه و جان سوخته را نور بی اندازه بخشید. کان روح القدس فیها یلتفت اینست که فرموده­اند و الارض من کأس الکرم نصیب کوع قسمت عمر سرمدیه از سر کرفتم. و شهد خمر عنایة از چشمه دهان محبوب نوشیدم. محرم لاهوت تو ناسوت باد. افرین بر دست بر بازوت باد. اکر فراش بثوث بساط احدیة را مبسوط نماید. در سامد یبروک مودت را بکستراند شاید که چشم مشتاقان از پرتو نور صرف جمل منور کردد و عین مجذوبان از عین انفضال سلطان جلال روشن شود و اکر چه اینکلمات مطبوع طبع بلند اختر. و خاطر مشکل­پسند حضرت عالی نخواهد افتاد و لیکن چون ما را عذبر زبانت البته شما را ذکر عفو برسان که العفو عند کرم الناس مقبول در مراتب محبت و مقامات مودّت باین دو سه مرد اکتفا رفت ای تیر غمت را دل عشاق نشانه خلقی بتو مشغول و تو غایب زمیانه که معتکف دیرم و که ساکن مسجد یعنی که نور میطلبم خانه بخانه o مقصود من از کعبۀ بتخانه توئی تو مقصود توئی کعبه و بتخانه بهانه و فریاد از دست این قلم و بیداد ازین مرکب و این کاغذ که مرا عاجز نمود نمیدانمی بشما چه بکذرد از ملاحظان اذاً اقول انالله وصیت­نامه که بسطام اراده ؟؟؟ نوشته شد و انا الیه راجعون این عبد حزین که در ارض حزن جالس شده و از جوهر حزن مشروب شده

ص347

و از هوای حزن امطارهم باو بدیده و از سمای هم اغیاث غم بر او ریخته با دار حزین ندا میکند شما را و هر که با شما است که انچه در وصایای قبل و بعد مستور کشته معمول دارید و از رشحات طفای ان هم رحمت نامتناهی باز نمایند و از جذبای نغمای وزقآء لایزالی درد نکردید که انچه از بدایع جوامع نغمات مشهود کشته معدوم خواهند کشت و هر چه از طرائز و لطایف نغمات مسموع میکردد مفقود ؟؟؟ کشت پس بسوازج سعی و جواهر اهتمام بر صراط حی و فسیع مستقیم شوید و بعد بر بساط عزت و سلطان مکنت مستریح کردید که عنقریب است کاذب فتار ار ز دست ساقی بقا خواهید نوشید. و کائوس مودت را از دست حامل عذرا خواهید اشامید مستعد شوید که شاید نعمت حیات را ضایع ندارید و از معرضین محسوب نکردید پس بکمال قدرت جهد کنید که شاید خدمتی از شما براید که موجب ؟؟؟ سلطان عما و ملیک سنا کردد. قسم بخدائیکه جالس نمود این عبد را بر عرش حزن که اخیقام اعظم است از انچه در سموات علی و ارض ادنی است سعی نمود که تا نفس باقیست و از قفس تن خارج شده امریرا مرتکب نشوید که مایۀ تأسف و افسوس کردد. این بنده با جمیع لطمات که شنیدید. و کویا که اعظم از ان در ملک ظاهر نشده آنی میکذرد مکر اینکه از طلعات قدس و وجهات انس شرم میکنم و خجلت میبرم زیرا که خدمتی از دست این عبد حزین بر نیامد که موجب سرور حضرتشان شود چه نیکو است این بیت در اینمقام.

ص348

چکونه سر ز خجالت براورم بر دوست که خدمتی بسزا برنیامد از دستم o و لیکن حرکت مقصود را میخوانم در اینحالت که از سحاب محنت قطرات در دوست چون غیب o عاطل در جریان و از ایاح عنایت نسمات لطافت در زد بان در یک اشتیاق در ترنمات و حماسه فراق در تزیین و بغاء کدورت در تعزید و سمندر نار شوق و احتراق. و طور سینای عشق در اغتراق. سموات فضای مرتفع. و انجم وصل منظمر و افتاب ظهور در نقاب و ضیا سر بروز در جهات و ارض حزن منبسط و شجره یأس منفرس و حبل سکون سند کلک و بحار کمون منتجر و سناء رجا منکدر و چشم حبیب منتظر در شاید بلبل وفا بر افنان شجره ننا مغرو شود و عندلیب سنا بر اعضان سدره سینا در پریدن ایده و ورقه ورقه بر اوراق دوحه بقا بتر نمی­اید در بلکه شجره یابسه بثمر ­آید. و سدره منهدمه مغرو شود و بلبل دفای خواموش بخردش اید. و ؟؟؟ مقطوع الجناح بهوای سمای قدس متصاعد شود o انار سنجمده بفوران اید o و نهر راکده ساری کردد o تا از کأدبی و کأوس سرور مرزوق شویم و از ثمرات شجره حب ملتذ کردیم. و ار مرأت صافیه مستحکی باشیم و لیکن خدا میداند که در اینوقت چنان قطراة عبرات از چشمی نازل کشته در شیحات و معانی بیمثل باران رحمت بر وجه جاری شد. در زفرات عیون قلمرا از سیر بازداشته و طفحات و موع صفحه را از مداد منع نمودند نغمه باقل فطوفان نوع عند نوحی کأوسعی o و ایقاد نیران التحلیل کلو عبی

ولول

در نفحات دهد همه موات و ز طیران و طاوی احدیة

ص349

و لولا زفیری اغرقلتی زفرتی و حزنی ما یعقوب اقله و کل بلا ایوب بعض بلبیتی و الوصل مالی بالجبال و کان طور سینائها قبل التجلی لذکتی با همه این بالد محن ورزایای سرد علن منتظر و مترصد عنایات متواترات و نغمات متظاهر است. هستم که شاید ساقی طلعه سنا از کوئی جمر اخمر قضا بنوشاند. تا از نفحات مدینه سبا هدهد حزنا رهرور شود. و از نغمات حماسه سنا مجذوب کردد که بلکه این مرءای یکدره از طلعت جمال مستحکی شود. و این حجره مسوحه از وجهة جلال مستجلی شود. لعل قلب افسرده در روحات و هویه مهومه در بشارات رود اذا اقول لا حول و لا قوة الا بالله المهیمن القیوم انالله و انا الیه را با ؟؟؟ سلیمانیه نفشه شد o جعون

دی شیخ با چراغ همی کشت کرد شهر به کز دیوُ دد ملولم و انسانم ار زدست دوست مهربان شکر خدا را که سلامتی فی الجمله حاصل است در فرآت صافیه قلب حاکی از اشارات و جذبات دل انشاءالله مرادان حاصل شود و مر امران واصل اید. اکر چه خوشتر این است که لوح نور را که از صفحات افئده منیره است از دلالات این و ان پاک سازیم. و عریان درامیدن وسیع روح بتازیم چنانچه حکیم الهی کوید سوی ان دلبر نپوید هیچ دل ما آرزو به با چنان کلرخ نخسبد هیچکس بابیرهن به با دو قبله در زه توحید نتوان رفت راست با خدای دوست باید یا رضای خویشتن چه جای بیرهن در ؟؟؟ حجاب شود غیرت خود نقاب میکردد ادیب شیراز میکوید: تو خود حجاب خودی حافظ

ص350

در میان برخیز چنانچه یعقوب حب الکر خوید قلب و دلرا از کدوران آب و کل پاک مینمود البته احتیاج قمیص مصر نداشت که بیشتری مبشر شود یا سفیری مذکراید بلکه اصحاب طیّبه مقدسه را از شمال روح می­شنید و بجانان در عین وصل می­ارمید و شوق لقا و ذوق چشمه بقا را از غبن صفا ذائقه نمود و بحیوة ابدی و در امر ازلی قیام می­فرمود و بجنت خلود بعد از حشر روح مخلد می­کشت و هزار چون یوسف را بی ندای وا اسفاه طایف حول میدید و لطیفۀ مصر وفا را از مدینه نهای احد اخذ می­کرد بلی تا کدورات عالم کثرت که نتیجۀ ان هلاکت است زایل و هالک نشود طلعة باقی وجه از جببن مبین هویدا نکردد وجه بوی نسیم که ادمی جان از پشم شتر که منسوب با ؟؟؟ است باید شنید چنانچه صاحب مثنوی میکوید: بعضی جان میاید از پشم شتر این شتر از خیل سلطان و لی در به و لیکن رایحه مشک جان و نسایم رحمن از یمن جانان مقطوع و ممنوع است باهته لؤلؤ بیضا درصد فساء یا مخزون کشت زیرا که ناسفته آن مقبول­تر آید و مطبوع­تر باشد که قوه قوای دلرا قوه کامل بخشاید و نور بصر را جودت قابل بیفزاید و شاید که این مکون سبب ظهور کردد و این سر را از پی کشف باشد و یا این تلویح را طمع تصریح نماید و یا این ختم را قولی بکشاید و انه چون اندر زمین هان شود سران سر سبزی بستان شود تا چکند قوة بازوی دوست ای شفیق رفیقت میکوید که آسایش حجود را نزهتی از الایش دهد و ؟؟؟ که تا چون عنقای مغرب سر از مشرق جان براورد و در هوای تدسر ؟؟؟ در مدینه حیاتت ساکر کردد قسم بخدا که اکر غساکر ممات اسبه بتازانند بکرد

این

ص351

این سوار نرسند و عزرائیل چون خادم بر در کمر خدمت بندد و از عازم حرم منت بر دکه شاید در حریم عز محزم شود و در این بساط لطیف که الطف از در آری نور است طائف کردد و واقف شود سبحان الله نسیمی جنب برخواست و مجلس انس را معطر نمود روح نغمه بدیع ساز نمود غشاق بادیه هوش از سروش غیب مدهوش شدند بقسمی شوق و وله و ذوق و طرب احاطه نموده در نفخه روح القدس از ؟؟؟ رهیم وزیدن کرفت و روح الامین با جناح نجاح در پریدن آمد اسرافیل حیا متحیر کشته بکدام نغمه این اصحاب را بهوش اورد عجز مینماید در شاید ازین بیهوش قسمت برد و نصیب بردازد بس کنم دلبر درامد در جواب کوش کن و الله اعلم الصواب اینزمان جان از ؟؟؟ اید برون کویدم کانا الیه راجعون،

جناب هو ؟؟؟ الاعلی مقوله باشبی

شکر شکن شوند همه مواطیان هند به زین قند پارسی که به بنکاله میرود مکتوب اسنفباب و مکمن فناد اصل و بر مخزن تسلیم و رضا دارد و انچه مسطور شد منظور کشت هر چه مذکور آمد صحیح و درست ولیکن محبان کوی محبوب و محرمان حریم مقصود از بلا پروا ندارند و از قضا احتراز نجویند از نجر تسلیم مرزوقند و از نهر تسنیم مشروب رضای درست را بهر دو جهان هند و قضای محبوب را بفضهای لامکان تبدیل ننمایند زهر تلیات را چون اب حیات بنوشند و سمّ کشنده را چون شهد روح بخشنده لاجرعه بیاشامند در صحراهای بی اب مهلک بیاد درست مواجذ و در بادیه­های متلف بجان فشانی چالاک دست از جان برداشتند و عزم

با نسخه چاپ شده دریای دانش صص 153- 147 اختلافات جزئی دارد.

ص352

جانان نمودند چشم از عالم بربسته­اند و بجمال دوست کشد ؟؟؟ جز محبوب مقصومی ندارند و جز وصال کالی نجویند به پرتو کل پرواز نمایند و بجناح توسل دیکران کنند نزدشان شمشر خونریز از معریز بهشئ محبوب­تر است و تیر تیز از شیرام مقبول­تر زنده دل باید در اینره ضد هزار ما کند در هر نفس صد جان نثار دست قاتل را باید بوسید و رقص­کنان اهنک کوی دوست نمود چه نیکوست این ساعت و چه ملیح است اینوقت که روح معنوی سر جان افشانی دارد و هیکل و فاعزم معارج فنا نمود کردن بر افراختیم و تیع بید رایع یار را بتمام اشتیاق مشتاقیم و سینه را سپر نمودیم و تیر قضا را بجان محتاجیم از نام هزاریم و از هر چه غیر اوست در کنار فراراخت یاد نکنیم و بدفع اغیار نپردازیم بدی بلا را طالبیم تا در هوای قدس روح پرواز کنیم و در سایهای شجر انس اشیان سازیم و بمنتها مقامات حسب منتهی کردیم و از خمرهای خوش وصالش بنوشیم و البته این دو است بیزوال را از دست ندهیم و این نعمت بیمثالرا از کف نکذاریم و اکر در تراب مستور شویم از حبیب رحمت رب الارباب سر براریم این اصحابرا بلا فنا نکند و این سفر را قارم طی ننماید و این وجه سراپرده حجاب نشود بلی معلوم است که با اینهمه دشمن داخل و خارج که علم اختلاف برافرخته­اند و بکمال جد در رفع این فقرا کمر بسته­اند البته بقانون عقل باید

احتراز

ص 353

احتراز نمود و ازین ارض بلکه از روی زمین فرار اختیار کرد و لیکن بعنایت الهی و تأئیدات غیب نامتناهی چون شمس مشرفتیم و چون قمر لایح بر مسند سکون ساکنیم و بر بساط صبر جالس ؟؟؟ معنوی از خرابی کشتی چه پروا دارد و روح قدس از تباهی تن ظاهری چه اندیشه نماید بل تن اینرا زندانست و کشعی انرا بسخن نغمه بلبل را بلبل داند و لحن اشنا را اشنا شناسد باری ایام قبل را ناظر باشید که بخاتم انبیاء مبدء اصفیا چه نازل شد تا چون روح خفیف شوی و چون نفس از قفس تن برائی در نهایة اخذا و شدت اتسلا طایر قدس نازل شد و این آید آورد و ان کبر علیک اعراضهم فان استطعت فابتغ نفقا فی الارض او سلّما فی السمآء هزار چشم باید اخون کردید و صد هزارجان باید تا ناله از دل برارد و همچنین در جای دیکر میفرماید اذ یمکر بک الذین کفروا لتشبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکروالله الناالله خیرالماکرین در این دو ایه مبارکه که از مبدء الوهیة نازل شد بسیار ملاحظه فرمائید تا بر اسرار غیبته واقف شوید اکر چشم بصیرت تا من باز بود همین جلوس این عبد در ظاهر همه را کافی بود که باید این تدا و موارد بلا یا چون شمع روشنیم و چون شاهد عشق در انجمن ستر و حجاب را سوختیم و چون نار عشق برافروختیم لیکن چه فایده جمیع عیون محجوبست و همه کوشها مسدود در وادی غفلت سیر مینمایند و دربادیه ضلالت شی میکنت ربهم برئیون

ص354

عمّا اعمل و انا بریی غما یعملون معلوم انجناب باشد که یکی از معتکفین آن ارض در مشغول زخرف دنیا است و از جام رحمت نصیبش و ارکاس عدل و انصاف بهره ایش و در لحظۀ این بنده را ندیده و در مجمعی مجتمع نشده و ساعتی موانست بخسته قلبم برداشته و بخون مظلومان رقمی کشید فطوعا لقاض الی فی کلمه عجبا افتی بسفک می فی الحل و الحرم و بعضی حرفهای بیمعنی هم بجمعی کفته و در همین روزها هم بشخص معروف بعضی مقالات از ظنون نبود بیان نموده و انشخص این دو روز بطهران رفته با دفتری حکایت و کتابی روایت انچه در دل دارد از مکر در موز پیش حق پیدا در سوا همچو روز همه اینمطالب معلوم دو افصح است و بنای آنها ؟؟؟ بکشوف و محقق ازین بنده اکر کتمان کنند از حضور من لا یغرب عن علمه من شیئ چکونه مستور ماند و ندانستم در آخر بکدام شرع متمسکند و بچه محبت مستدل این بنده که مدتیت بالمره عزلت جسته­ام و خلوت کزیده­ام در از اشنا و بیکانه بسته­ام و تنها نشسته­ام این حسد از چه احداث شد و این بغض از کجا هویدا کشت و معلوم نسبت که باخر منیر برند ز کام دل حاصل نمایند اکر چه ایشان بهوی سالکند این فقیر بخیط تقی متمسک انشاالله بنور هدی مهتدی کدورتی از ایشان ندارم و غل در دل نکرفته­ام بخدا واکذاشتم و بعروه عدل تشبث جستم بعد از حصول مقاصد ایشان شاید از همیم حجیم مشروب شوند و از نار غضب الهی مرزوق زیرا که حاکمی مقتدر در میان است و از ظلمی البته نمیکذارد

آخر

ص355

اخر باید یکمجلس ملاقات نماید و بر امور مطلع شود تا بر ایشان مبرهن کردد انوقت حکم جاری کنند قضی و امضی دست فلنون ایشان کوتاهست و شجر عنایت الهی بغایت بکند تا زمان ما نرسیده هیج نفسی را بر ما قدرتی نیست و چون وقت امد بجان مشتاق و طالب نه تقدیم یابد و نه تأخیر انالله و انا الیه راجعون ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان یخذلکم من ذالذی ینصرکم بعده الی اخر والسلام علی من التبع الهدی

بسم­الله الکافی المستعان

پس باید اول دانست که سرّ قدیمی و امر عظیم را قادر میکنم و سلطان حلیم درجه شیئ قرار داده و بعد باید نفس و روح را از قفس نفس و هوی مبرا و منزّه نمود ناقابل این ودیعه صمدانیة و این امنیعه ربانیة شود پس بکیر آب نور اینرا از آتش ظلمانی تا عالی از منافل ممتاز شود و تفصیل میان آب و ارض داده شود و بعد از تفصیل تظهیر شود تا قابل تزویج و مزاج کردد بغیر کبریت را بسوزان با آتش ملایم که ان تحفین رطب حکما است تا ارض کبریت خارج شود و اینقدر این ما و لطی حادّ نور اینرا بر این ارض ظلمانی تسلط مینمائی تا در تقطیر درو هیچ ازین اب در ارض نماند و تمامی آب حاصل شده باشد بعد قدری ازین آب بر ارض مطهر مسلط کن دور تعفین رطب مذکور بکذار و مکرّر کن تا این ماء کبریی با ارض ربیقی متحدّ شوند پس قدری ازین ماء بر زیبق جدید است و یکنوبت یا کمتر یا بیشتر

ص356

میخورانی تا این ارض مشمع می­شود در اینوقت اکسیر قمر تمام است و اکر خواهی مقطر اول را بر ارض کبریت مسلط مینمائی مکرر میکنی تا این مآء الهی انچه از حقیقت نفس در این ارض باقی مانده حل ناید بقسمیکه هیچ از نفس در ارض باقی نماند در انوقت ارکان حجر که روح و نفس و جسد باشد مهیّا خواهد شد در اینجا سرّ توحید حضرت باری در این صنیع بدیع اشکار و هویدا است قدری ازین حل تقیف که زیبق انبیا است بر این ارض مطهر مسلط مینمائی تا این ماء الهی این فضه مأخوذ از ذهب معدنیرا حل نماید و جزء خود کرداند یعنی ارض کبریتی با ماء زیبقی متحد شوند یعنی تشیع شود بعد این ارض مشمع را چند صباحی در حال بکذارد تا انتها و تشیع که اول مقام کلیات حاصل شود این رتبه تمام اکسیر قیولست و بعد اکر خواهی دهن مطهر مذکور را که همان نفس است با این ارض مشمع منور بخوران اکسیر شمس اتمام پذیرد و این باب از ابواب اعظم است من ظفر به فقد ظفر بالغایة القصوی دیکر بدان که بعضی از طالبان این صنعت روح وجد مخالف را میزان نمود تدبیر نشده تزویج سینمایند در غراج کیرد و این بغایت بعید است و هرکز بمقصود نرسند این کلمه در این علم از اسرار انبیا و حکما است که روح در جسد غیر ساکن نشود و جسد روح غیر را قبول ننماید اکر اینمطلب ادراک شود بجمیع انچه طلب میکنی خواهی رسید و بعضی حجر را عالمی اصغر کفته­اند که مأخوذ از عالمی اکبر است زیرا در انسان ؟؟؟

جامع

ص357

جامع اجناس ثلاثه میدانند که نبات و حجر و حیوانست و ظاهر این هیکل اکرچه از عالم صغیر است و لیکن باطن ان حاکی ار عالم کبیر و خلق حجر را بخلق انسان تشبیه کرده­اند یعنی از ارض ظاهر میشود و بارض رجوع مینماید و لیکن اراض جیزی انبات نمیشود مکر بمآء پس بفهم ای سایل اشارات اسرار را در سرائر کلمات یک یک رمز از رموز انبیا ذکر مینمایم تا بر جمیع اسرار این امر واقف شوی اکر برموز ان پی بری بدانکه خداوند تبارک و تعالی خلق نمود ارض را از ماء و خلق نمود شمس را تا اشراق نمود بر ارض پس بخاری و دخانی صعود نمود پس اسمان خلق شد پس بحکمت بالغه عالم بود که حرارت مس ضرر میرساند ارض را پس بقدری کامله فخلق فرمود سحاب را تا ببارد بر ارض تا اینکه از او ظاهر شود الوانها و رنکها و دیکر بدانکه رکن اعظم در این اعمال مذکور اتش است که باید با عانت او جمیع مقامات اتمام پذیرد و لیکن اتش ملایمی خفیف زیرا که سرعت تعلق اتش بدهن معلوم و واضح و مبرهن است احتیاج ذکر استدلل ندارد و اکر خواهی بطریق بدیع و سبیل جدید عمل نمائی و سالک شوی جمع کن انفاس معلتیاست و ارواح و اجساد انرا بمیزان طبیعی مستور کشته از انظار و افهام عباد پس تطهیر کن تا ازو نسخ و سواد پاک و خالص شوند تا هر که امر لونی باقتضای عالمی و طبیعت خود ظاهر نماید یعنی انچه مقتضی بیاض است سفید شود هر کدام قابل حرکتست قرمز و سرخ کردد بعد مزاج ده اینها را مزاج کلی واقعی و مزاج کلی صورت نه بندد مکر انکه بکردانی جمیعرا آب جاری سیّال و بعدد رجل بکذار تا مزاج

ص358

یابند و متحد شوند اتحاد حق یقین که هرکز منفصل نشوند و جدا نکردند اکرچه بتمام تدبیر حیله نمائی اینست مقام خلود اجساد و حشر اجسام از محل خود که مقام بقای این روح زیبق است در جسد کبریی مخلّد می­شود یعنی دیکر از اله صبح و تغییر و تبدیل در اینمقام محال است الا ان یشاءالله در اینوقت قیامت اجساد در اینرتبه تمام است و این از اسرار طبیعیه و جواهر علم ممنیعیّه در عالم طبیعت است که هوالقا نمودم پس شاکر باش این نعت کبری و عنایت عظمی را که سبقت نکرفت باد احدی نه از مخلصین و نه از کروتبین بعضی از انبیا از رنیق وحده عمل را تمام نموده­اند و ذکر ان مرانرا جایز نبود و لایزال جایز نخواهد بود و همیشه در کنائز عصمت مکنون بود و در خزائن قدرت مخزون خواهد بود بدانکه این حال ثقیف نورائی را که از شجره حکمت ربانی افند جوی اکر دّر بر سفل نمائی تا حاد شود با دهن که کبریت است و صبغ که همان ارض مطهر است مزاج یابد یعنی حل شود و بعد عقد کند و این هنکامی بمون یاقوت جاوه و ظهور مینماید و مهیّا است برای کل اجساد یعنی نافذ و طایر و صابغ است در جمیع اجناس معدنیات و دیکر بدان ای سالک طالب از در معدنیات ظاهره صبغهای لطیفه جلیله مکنونست از برای عبادیکه موفق شده­اند باین نتیجه کبری اکرچه حیوانی اصبغ و الطف و اشرف و اقوی و ؟؟؟ است و بدانکه اشرف معادن که صامات صبغ شده­اند چها است و آن ریبق و کبریت و زرنیخ و نوشاد و اجساد اینها

ذهب

ص359

ذهب و ی و فضه و رضاعن و حدید و نحاس است و اعظم کل دریاب حمرة ذهب ارنحاس و در باب بیاض قمر ار ؟؟؟ و اما نفس حمرة کبریت و نفس بیاض زرنیخ و زنیق است و تنقیه و وصل و مزاج نوشادر است اینست تمام ابواب معادن که ذکر شد اما معدن الهی از اَبْ و ابن و روح القدس است از خلاصه کلمات و جواهر بینّات از قبل معلوم می­شود چنانچه شد پس معلوم شد که اصل عمل از زیبق و کبریت است و لیکن نه زیبق و کبریت عامه لیس ذاواق ما هیؤ لصقه بالزیبق الواکف الرجراج و الثمن اکر چه همان زیبق و کبریت سوقی است که حلم جمیع ارض را احاطه نمود بقسیکه محلی نیست که از ان محروم کشته باشد این نیست مکر از انبساط رحمت نامتناهی الهی و عنایات و بانی و مقصود کشودن این که رکن است که با عانت خود بیمداخله غیر بکشانید و مزاج کیرند و منقاح اتش عنصریست که با حانت او میکشانید و مزاج میکیرند و دیکر هر نفس بقدر ؟؟؟ نظر خود ؟؟؟ و تدبیری کرد و دیکر بدانکه علم موازین که اصعب علوم است و نزد حکمای قبل از فلسفه و غیره بقسمیکه مجلد است در این تصنیف نموده­اند جمیع ان بنظر و عقل تو منوط و مشروط است احتیاج بمیزان ظاهره ندارد و چنان ندان که انچه ذکر شده از احدی اخذ شده هرکز حکمت بخوانده­ام و تدریس ننموده­ام بلکه از لطیفه روح عنایت شده است چون ذکر بیان باینمقام رسید مطلب را تجدید

ص360

مینمایم در ذکر اسامی مختلفه که در کتب مذکور و مسطور است تا جمیع مراتب را ادراک نمائی دیکر شکی و ریبی از برای تو باقی نماند پس بدانکه اصل این امر قدیم و سرّ عظیم از شمس و قمر است در همان زیبق و کبریت انبیا و حکما است و باسمآء کثیره ذکر شده تا لطیفه امر مستور ماند از انظار و محفوظ کردد از اغیار تا هر نامحرمی محرم اسرار الهیّه و عارف مخاذن حکمت صمدانیه نشود مثل زیبق و کبریت و سماء و ارض و روح و جسد و ذکر و انثی زیبق شرقی و غربی دهن و مآء و نفس و جسد روس و ذنب ظاهر و باطن سواد و بیاض بجمیع این اسامی مینامیده و بعضی اختصار باسم واحد نمود و حجز نامیده­اند بس بر اسرار واقف شده­اند و مائی اخذ نموده­اند و او را زیبق شرقی و ماء کبریت و ماء حادّ و حل ثقیف و مآئ التب و لبن العذراء و مفاح مطلق و مآء الهی و الهی و الخل و اجل العجل و بول الصبیان نامیده­اند و چون تقطیر به نوبت انجامید یعنی ماء اول را که از شجره زیتون اخذ شده رو بر سفل نمود در تعفین کذارند تا سرنوشت تمام شد او را مآء مثلث کفته و اوست کلید در کنز الهی و همچنان ارض او باسماء لایحضر نامیده شده مثل رصاص و کحل و محاس الحکمة وا سفیداج و مغنییا و مرتک و راس المعدن و جسد و زیبق غربی و مادون ذلک و بدانکه این اسماء لغو ذکر نشده بلکه در مراتب تدبیر باقتضای ان حالت و لون اسمی مقرر داشته درس معین داشته­اند مثلاً ارض قبل

از تدبیر

ص 361

از تدبیر و تطهیر که سواد در او باقیست موسوم نرفت و کحل و محاس در صاص اسود و بعد از فلاحی از وسح و سواد ظلمت و مغنیای بیضاء و کبریت بیض و رصاص ابیض و کلس البیض و ارض مطهر و ارض جدید و طفل و نضه و قمر مینامند و بعد از ترویج و تلطیف بخمیره ذهب بذلله الذهب و کبریت الاحمر و الشمس و قرص الرّوم و شقایق الحکمة ذکر مینمایند مثل انسان در هر حال باسم درس موسوم و موصوفست از حالت علقه تا مخلع شدن بخلعت فتبارک الله احسن الخالقین و همچنین مراتب جمیع مخلوقات و تمام مذکورات اکر بعین طاهره صافیه ملاحظه نمائی و جمیع این اسامی مختلفه ذکر شده تا باختلاف اسمآء اذهان نلغزد و پریشان نشود و نیست مکر از سازج مرحمت و جوهر عنایت و کل انبیا و حکما بر فرد لغز و اسمآء مختلف این امر را ذکر فرموده­اند چنانچه از امیرالمؤمنین سئوال نمود و فی حین الذی یخطب علیه السلام خطبة البیان فقیل یا امیرالمؤمنین ایکون الکیمیا قال بلی و لعمری کان و یکون و کائن فقیل ماهو فقال علیه­السلام ان فی الزیبق الرجراج و الاسرب و الراجع و الحدید المزعفر و زنجار النحاس الاخضر لکنوز الارض نقیل یا امیرالمؤمنین لم نفهم فیقال علیه­السلام اجعل بعضه ارضا و بعضه مآء فافلح الارض بالمآء و قدتّم العمل فقیل لیصاً لم نفهم فقال لا زیادة علی هذا و ان الفلاسفة القدآء ما زادت لئلا یتلاعب به الناس و قدرون عن ابراهیم الخلیل علیه­السلام قال ان العلم فی الیسفته و لیست بیضته فقیل له و ما هو العل

ص362

و ما البفته و ما هو غیرالبیضته فقال علیه­السلام ان البیغتدری العالم و الطبایع الا ربعة التی فیها علم الکل و یقال ان علی روح الله و کلمة قال انه کائن فقیل له ممّا هو فقال کلام الله انقسم الناس فیه بین الشرع و بین الحکمة و ذلک انه قال من لم یک له سیف فلیشر سیفالم یزد علی ذلک و قدانی بذلک بلیناس الحکیم حیث ذکر نقش اللوح الذی فی یدهرمس و هو قال حقا یقینا لا شک فیه ان الا علی من السفل و الاسفل من الا علی عمل العجایب من واحد کلما کانت الاشیاء کلها من واحد ابوه الشمس و امه القمر و قال اللطیف اکرم من الغلیظ نور الانوار بقوة القوی یصعد الارض الی السمآء ثم ینزل فیکون مسلطا علی الارض السمآء و الاعلی و الاسفل فاعلم بان الله تبارک و تعالی اخذ خطا فشقه بالطول ثم اراد احدهما علی فی فعم بینهما العالم و الخط انما تیکون من النقطة اذا حرکتها فافهم ما نقول ثم اعلم بان الله خلق الاشیآء کلها من العناصر الاربع التی هی النّار و الهوآء و الارض و المآء خرجت الا سطفات الاربعة الحوالی القدیمة التی الحرارة و البرودة و الرطوبة و الپیوسته فلما تزاد حبت صارت من ذلک النار جزو ان حرارة و پیوسته و من المآء جزان برودة و رطوبة و من الارض جرّ ان برودة و پیوسته و من الهواء جز ان حرارة و برودة ثم خلق الله عن و بل من ذلک العالمی العلوی و السفلی فما اعتدلست طبایعه رجع الی الفساد الی ما قلنا فی ترکیب النیرین انه لما خلق مقر و جل الشمس عدل طبایهما الاجزآء الا النار خانه زاد فیه فجائت لون النار

و خلق

ص363

و خلق القمر معتد الاجزآء و قلب المآء علی الاجزآء فجاء بلون المآء فجاء القابلون لا المنفعلان لان الفاملین النّار و الماء و المنفعلین الارض و الهوآء فاعلم یا عباس ثم اعرف فامّا ما اعتدلست طبایعه لا تحرقه النیّران و لا تعرقه المآء العذران و هو الذنب الخالص الذی طبخته الطیفة فاعرف فوالله القسیت علیک البابین العظیمین عملاً و علما و ذکرت کل ما تکون محتاجاً الیه و سألاسنه پس بدان ای سالک که این عمل مکتوم را حیوانی نامیده­اند بدو وجه اول انکه در حیوان روح و نفس و جسد موجود است لهذا حیوانی نامیده­اند و وجه دیکر انکه چون اصل این عمل از دهن مطهر است و دهن منسوب بحیوانست لهذا باین اسم موسوم شد و اما جوانی نامیده­اند زیرا که اشیاء ثلاثه و عنصر ثلاثه در جوّ عالمی امکان این رکن اعظم است و بعد از ظهور ارکان او در عالم وجود بر امنی میشود و اما اطلاق اسم مجر بر این شیئ بعلت انست که چون حجر بقوة روحانی که در او موجود است حدید را اخذ مینماید و همچنین این رکن قویم جمیع اجساد را بقدرت روحانی و قوت ربانی اخذ می­نماید و تقلیب میکند دیکر نماند رمزی و لغزی و کنایة و تسری در این امر مکر انکه مکشوف و واضح نمودیم با اینکه هرکز سیل تحریر نداشته­ام و ندادم با وجود این ذکر نعمت را باین وقت و تفصیل بتمامه ذکر نموده تا بکینونیست خود او خود ایه قدرت و غلبة الهی را در مقام ابسام مشاهده نمائی و مستعد لقای اکسیر اعظم و روح معظم من یظهر الله شوی که اوست منقلب کننده ارواح و مجدد کننده عناصر و مبعوث کننده عناصر و مبعوث کننده افئده و عقول چون باین اسم مبارک رسیدم

و جوهر مکرم

و در حجر حکماهم بمثل ان موجود است لهذا

ص364

خالصاً لوجهه بیان دیکر در این علم ذکر مینمایم تا شرف و عنایة ان ذکر بماند در میان عباد تا ظهور الشمس حقیقت وجود غیب مقصود و نقطه محمود پس بکیر از صمغة بیضا که ارض کبریت مطهر مبیض است یعنی در حالتیکه صادق البیاض باشد که بهیچوجه تیره کی در او نماند و بعد بصمغه حمرا که نفس رطبه باشد یعنی دهن مطهر باکلس تربیت شده و بمقامی دهن لایحترق رسیده باشد و صادق الحمره باشد مزاج ده یعنی حل بکذار تا حل شود که دیکر شئ از ارض باقی نمانده باشد مگر که محلول شده باشد در اینوقست عمل تمام است و این در مقام قلیل بانتها رسد از اظهر فجر المعانی و البیان من افق الایقان فتمسک به لتکون ممسکا بالعروه الوثقی و الخیط الدّری الاعلی و الحبل الحکم الا و فی لتکون من الذینهم شربوا من جواهر المعانی من عیون الصمّدانی و تکون قیه من الراسخین. بعد بدانکه این علم با همه شرافت و علّو آن متعلق بعالم طبیعت است اکر کسی عوالم طبیعت را ادراک ننماید چکونه علم ماوراء طبیعت را ادراک مینماید و با اینهمه مراتب خود را عالم میدانند فسبحان الله عما یقولون فیما لا یشعرون و بعد از مراتب قوای و تبیان و تفصیل و بیان وصیت می­نمایی تو را که تحصیل اکسیر اعطم تو را غنی مینماید از انچه در ملک مشهود است و بان محتاج از کل و شرب و لباس و مایحتاج الیه و لیکن باز محتاج و مضطر خواهی بود بلکه اشد از قبل زیرا که جمعیت دلیل تفریق و غنا سبیل فقر پس امریرا

طلب نما

ص365

طلب نما که از اکسیر و کل من فی السموات و الارض غنی شوی که انست شجره قصور و لطیف کبری در فرف انهی اشد متهی و مقامات القرب فی مکمن البقاین انست وصیت این عبد اکرچه اشتغال باین امور شد این باب نمی­نماید قل فادخلوها یا ایها الملأ آئین و الحمدلله رب العالمین

هوالعلی العالی الا علی

جوهر تسبیح و سازج تقدیس سلطان بدیع منیع قیّومیرانرا است که از رشحات طفحات ابحر عنایت و مکرمت خود هویات مهجوات و کیندونات ممکن ترا از ذلت عدم و نیستی بر عرش عزت و هستی جالس فرمود و باسرافیل قدرت و سلطنت نفخه حیاترا بر اجساد جواهر مجردات و سوازج مهشودات دمید و مزایای لطایف معلومات امکانرا از بدایع المعان انوار رحمت بالفة خود منور نمود و نفایس طرائز مجردات اکوانرا از افق جمال مستشرق و هویدا ساخت تا جمیع مخلوقات از افق سموات عالیات الی ارض مربوبات شهادت دهند بر اینکه اوست سلطان وجود در اعراش ممکنات و اوست ملیک مقصود و رهویات معلومات منزه است ذات مقدس اولذهر وصف سازجی و مقدس است کینونست منزه او از هر نعت مجردی بسلطان وحدت خود بر عرش تفرید جالس است و بملیک عزت بر کرسی بکرمت خودی ساکن و بعد طمطام رافت کبری بجوش آمد و قمقام عنایت عظمی در مفزوش ابحر فضل بطلاطمی و ابهر خود بطماطم تا انکه قمیص جلال از طلعت جمال

ص366

برداشت فوراً مروات قدسیه و بلور صمدیه بجوهر وجود و مجرد شهود علم هستی برافراخت و عطار نورانی از طلعة احدانی کشف نمود تا اینکه مبشر باشد از هویة نور و وجهة ظهور و نقطه احدیه در اعراض طور که جمیع من فی الملک مترصد امرالله بطلعته الله باشند تا سراج ازلیه در زحاج افئده عباد مستضیئ شود و مصباح صمدیه در شکوة صادر ناس مستنیر کردد که مستحکی شوند از سلطان عماد مستجلی شوند از ملیک سنا و معزز فرمود این دقیقه ربانی و لطیفه صمدانیرا بطلعت تالث کما انشاء عز شانه بشأن تجعزت المحدان عن ادراکها و قصرت المقدسون من عرقاتها و هویدا اول ما نزلنا من الکتسب ذکر منیع و آخر ما اظهرنا امربیب فکذبوهما فعزز ما هما بطیکل الثالث ذکره من لدی الله العزیز الجمیل انت که سموات ازلیه مرتفع شد و و انجم صمدیه با برکشت و افمر احدیه طالع آمد جذبه سرور برنات محبور مزین کشت و ؟؟؟ شهور بر اغصان شجره کافور مفرد شد و عندلیب سنا بر افنان سدره سینا بترنم دورقاء بیضا بر اوراق غنا به تغنی آمد و فلک بهجت در سموات رفعت متحرک و فلک قدم بر بحر عظم ساری و جاری کشت سلطان امر بر سریر حکم جالس و متمکن شد کلما استغر و رقاء السنآء فی خطبة النوزآء و استرن ملبل الوقاء علی افنان دوحة العمآء بانّ جلو سه خیر من عبادة الثقلین الا ان بذلک ملینتانس المتنافون الا ان بذلک فلیستدف و رقآء المخلصون قسم بجواهر سنا و نقطة

رضا

ص367

امضا بر عرش قضا که مبلوس ان نیر اعظم اعظم است از انچه در سموات و ارضین است این ناریست که بنفس مبارک در نفس موقد شد از غیر انکه مس کند او را ناری بلکه این ظهور شمس عما بخاطر احدی از مقربان و مخلصین نکذشته چنانچه نقطه اعلی و طلعة ابهی روح من فی اعراش اظهور فداه در حقشان میفرماید لن یخبره الاخبار و لن یفکره الافکار و لن بلغ الی بساط عزه اعلی جواهر افئدة الموحدین و لن یصل الی ساحة قدسه بهی مجرد عقول المقدسین مفخر ظهوراتند و مظهر شئونات من عندالله خالق الارض و السموات متفرداند از اشباه و امثال و مقدسنه از اشراک و اجلال سبحان الله ازین خیالات مفقوده معدومه و ازین بیانات خیشیه مردوده ای اهل بیان بشنوید ندای مراء از کینونات فانی خود رجوع کنید بطلعة باقی و از افکار عدسیه متصاعد شد یسبی سموات قدسیه که شاید نسیم رحمت و عنایة بوزد و انوار الهی شما را فرد کیرد و بعد بر خیام رفعت و قباب عظمة جالس شوید و بر قسطاط مکرمت و اکراس مرحمت مستریح باشید سیروش غیب را از کوش هوش بشنوید و از سکر غفلت بهوش ائید و جلوس سلطان ازلی را از یمین قوت و قدرت مشهود مشاهده نمائید که اینست نتیجه اعظم و لطیفه افخمی و دقیقه اقومی اکر عامل شوید بانچه ذکر شده در این ورقۀ بیضه غیره خواهید شنید نداء غنات طیور را بر اغصان شجره ؟؟؟ که بسازج جذب و جوهر و له از جمیع جهات میخوانند شما را و کفات طلعات سرور را بر اعراش محبور ملاحظه مینمائید که چکونه طائفند شما را

ص368

پس بجبل افئده منیره متصاعد شوید که تا نسایم رحمت الهی از مشرق جان می­داد و نفخه غیر از شمال شعر محبوب می­اید قسمت عمر را بردارید و نعمت جاوید ؟؟؟ سرا اخذ نمائید اینست حیات ابدی و عنایت سرمدی قدر این ایام را بدانید همیشه طلعت امر ظاهر نیست سیخفی الجمال فی قمص الجلال انتم حینئذ تتضرعون و بقرفون پس تا عیون مرحمت جاریست و سحاب بکریست مرتفع و بحار مودّت متمرج است سعی نمائید که از رضای مبارک سنای ؟؟؟ نشوید و از اوامر و نواهی باز نمائید این عبد فانی و این قسم بخدا که منائف و بتزاز امر که چکونه ار شرایط عبودیت برایم و علم خدمت بر افرازم در کل آن بر سحاب ارض مساجدم طلعة مبارکشانرا و بکل لسان رئل و آملم رحمتشانرا ان اشهدوا بانی با خلیت یز رض الا و قد وقعت وجهی علیه سبحانه الله المقتدر العزیز الحمید و ما ترک من لسان الّا و قد نادیت بهآء الله و کان الله علی ما اقول علیم نیستم مکر عبد و لیل در ساحت قدسشان چشمهای غافلین و رضالت و چشم این بنده از خوفپیوسته منتظر رحمت است و جمیع نفوس ارمیده­اند و این جسد بر ذلت قاک مترصد عنایت است این است که در اعراض بایشان عرض شده سبحانک اللهم یا الهی تری بانّ کل العیون نائمون علی فراشیهم و عیون البهآء منتظرة لبدایع رحمتک و کل العباد مسترقدون علی بساط اعزاهم و طلعة الرجآء علی وجه التراب مشتاقة لطرائز رافتک سبحان الله کجا از برای غیر تلقاء ظهور وجودیست که ذکر شود چه نشانست از برای عدم لمقآء تظهر رایان از خدا.

و چه ذکریست

ص369

و چه ذکریست از فانی در عرش باقی و کجاست عبد مفقود در ساحت سلطان وجود و چه مقام است از برای مملوک در نزد مالک یا از برای ذلیل نزد عزیز یا از برای دانی نزد عالی بل استغفرالله از انچه ذکر شده میشود کل معدوم میرفم و مفقود بحست و لا نملک لا نفسنا نفعاً و لا ضراً و لا حیاتاً الا نشوراَ کل در قبضۀ قدرت اسیریم و در نزد غنای بحت فقیر زیرا که کل من فی الملک در ارض وجودند و ارض در قبضۀ اقتدار مقدور و ان رفعن جمیعاً قبضته یوم القیمة و السموات مطویات بهینه سبحانه عما انتم تصفون چه لطیف است این نه طور از حماسه سرور و چه بدیع است این حمر ظهور از طلعة بخور و چه ملیح است این غنه ابهی از حنجره روحا و چه رقیق است این جذبه حمرا ازو جهد بیضا تا نار مخمود ؟؟؟ اید و تراب مجمود بذوبان و کینونة افسرده ملتذ شود و جسد پژمرده محتط کردد و بعد حدودالله را جالته عامل شوید که اعظم از کل خیر است و اعلی از کل علم زیرا که انچه از مراتب علم من عندالله حکم شده نفس معلوم است و معلمی احسن از رضای خدا و اوامر او نیست و با یکدیکر در کمال رحمت و رافت سلوک نمائید اکر خلافی از نفس صاد شود عفو فرمائید و با کمال حسب او را متذکر دادید سخت مکیرید و بر یکدیکر عجب کنید که قسم بخدا که از لوازم نفس غفلت است و منتهای غفلت بهلاکت پناه یلبرم بخدا از سست او شما هم پناه برید که شاید اسکندر عماسری از زبر شما ما بین ویل کرداند تا از یأجوج هوی و مأجوج عمی آسود که حد صل شود هذه در قدّ تجلی من سرّ الجذب لو انتم تعلمون لیقرئنها و لتشهدون بانه لهو الحق لااله الا هو

ص370

انا کل له عابدون و لتومنن بانی عبد امنت بالله و آیاته ان انتم قلیلا ما تفقهون همین ذلت کل اهل بیانرا کفایت میکند در سلطان امر در سرادق کون مکنونست و در خزائن ستر مخزون کسی نیست که بداند در چه ارض ساکنند و در کدام و پارساری از اصاح الورقآء فی قطب فلک العمآء و تزلزلت ارکان عرش عظیم و نقمصت قمیص السودآء طلعات الابهی علی اکراس عز رفیع و تعزدت همامة الحزن فی سرّ الکلمات بنداء سرّ خفی فلتبکیّن القاصرات فی عرش الغرفات بآیات بدّع حزین و لیجرین و موع الحمرات من عیون الطاهرات علی خدو و مجد لمیع حینئذ لما سیعت صریخ البکآء من ملکوت الاشیآء ترک القول و رجعت الی ذکر الله العزیز الحمید الذی له ملک الاخرة و لا ولی و کل له راجعین و الحمد سیدت العالمین از هل بیان یک توقع و امر و استدعا مینمایم ثم اقسجد بالله المقتدر المتعالی المهیمن اسیوم بان لا یذکرونی لا بالحب و لا بالو و لا بالبعض و لا بالکره کویا رضای خداهم در این باشد و کفی بالله بینی و بینهم بالحق شهید اثری وکیلا کتاب نور ارسال نشد با اینکه بسیار تأکید و مبالغه شد ؟؟؟ نفرمائید بسیار لازم است از برای کل اهل بیان جناب ملا زین العابدین صلوة الله علیه باید سعی بلیغ در اتمام آن مبذول فرمایند فو رب السموات و الارض از کلتاب عز محبوب و آیات مهیمن قیوم ان اکتسبوه باحسن الخط علی کلاسب ما انتم تستفیعون ان تکتبون ثم اقرئها بالحب ان تحبون الی سموات الجذب تعرجون او الی عماء آت القدس تصعیدون

قاله

ص371

قالو عمای غلبه و مکنت و عالمی سمای قوت و معدلت بر جمیع وزارت و هویات باحاطه اسما و صفات احاطه فرمود و فلک بیر عرش قدم را بتقدیر مقدر. در ملکوت مشنیت بخیط صفرا درّی و متحرک فرمود و فلک عظم صفات بدیع قدیمه را بمارکی اسمی از اسمآء قدسیه بر بحر قدم جاری و ساری فرمود و بعد باراده مطلقه زمام انرا باجاره ظهوری در قبضه اقتدار امین کذاشت ذلک من تقدیر عزیز مقتدر فسبحانک اللهم یا الهی تری مقری بین یدیک و سکنی فی بلادک بحیث لم اجد سواک من محبوب و لا دونک من مقصود الخلیف مشتاقون بلقائک و کل البرّیة آملون زیارة طلعتک اسئلک حینئذ بضیآء انوار قدسک الذی نورّت به الموجودات بسنأت اطراز مبذبک الذی اشرقت به المخلوقات و بیقآء کینونتیک التی اجدبت به المشهودات و بکافور ذاتینک التی تولهت به قلوب المطهرات بان تجعلنا منقادین بسلطنتک و مشتاقین لطلعتک و السارغین الی منازل قدس عزتک و الناظرین الی قمص جمال احدیتک بیدک ملکوت العرش و العمآء و جبروت العز و السنآء و انک انت المقتدر علی ما تشآء کیف تشاء و انک انت المهیمن القیوم فصل اللهم یا الهی علی اول من استنار بنورک و استضآء بآراق شمس قیونیتک و استباه باستبهآئ قمر قدوستک و علی الذین دخلوا امسک الاعلی و رضوانک الابهی و شربوا من کاؤس حبک فی رفارف الامنی و منازل الاحفی اذانک انت المعصی علی ما تشآء بما تشآء و انک انت

ص372

العزیز ملا جود کانی

بنام خداوند جل ذکره نوشته از انجناب بین یدی عبد حاضر شد مشعر بود المحبوب بر جزع و فزع ؟؟؟ از حد و انچه ملاحظه شد ذکری در او نبود مکر اینکه ذکر شده بود در دو نفر در ان بلا و نوشتۀ خواندند در مشعر بر این بود که مردم بغدا برای نصرت حق بروند و بعد انجناب تمسک بعقل جسته مصلحت ندیدند و حمل بر کذب نمودند بار اینفقره ناله احتیاج نداشت و زاری هم جایزنه زیرا که ابداً بچنین امری احدی مأمور نشده و ثانی اینکه چند سنه میکذرد که این عباد را از ملک بیرون نمودند و در دیار غربت و دل نموداندو حال دو سال میکذرد که اعدا لیلاً و نهاراً در کین بود در کمین نشسته­اند البته در بعضی از نوشتجات ذکر این بلایا متواتره در زایاء وارده می­شود و اکر کسی چنین نوشتۀ بخواند که مشعر بر اینمطالب باشد دلیل بر طلب ناصر نیست عجب در اینست که انجناب از چنین بیانات متألم و متأسف نشده اغاز شکایت نموداند نشکوا بثنا و خزننا الی الله آخر واضح نیست که این عباد مشهود را در یدا عدا و اتفذ افمن کان مجاهدا فی سبیل الله کمن کان قاعدا فی البیت اکر عباد شحی از محبت الهی ذائقه نموده بودند و الله در بیت مقر نمیکرفتند بلکه در کوهها ناله مینمودند اینست که جمیع مشغول بحکمت شده­اند یعنی بانچه که استبب حفظ نفس اماره می­شود اکر قطرۀ ارکاس حب می­­آشامیدند البته صد هزار حکمت انبار می­سوختند و صدهزار مصلحت را بیاد میدارند.

البته

ص373

البته نزد انجناب اعمال ان عاشقان کعبه جانان را در ره دوست جان باخته­اند دور سبیلش عالی رایکان داده­اند هیچ ممدوح متوجه و نیست زیرا که پیغمبر جسم در عفل باشد هرکز تصدیق چنین اموری ننمایند و انبیاهم که در هر عهد و عصر بودند چون مردم حرکات ایشانرا برخلاف عقول خود دیدند لهذا حکم جنون دادند و تصدیق ننمودند از همه کذشته محب را اکر کسی بارض محبوب بخواند سبب شکایت او میشود که مراسله شکایت باطراف بفرستد قسم بخدا که انچه حب الله استشمام نشده و الا بهمان نعشتها جان نثار می­نمودی و منت هم میداشتی شعاع از خورشید ممنوع نشود و ماهی از بحر دور نماند ایا ندیدی که طیر تار رجعل سراج چکونه جان میدهد اخر نشنیدی که بلبلان کلستان الهی در چنکالهای باد شیطانی مبتلا کشته­اند و عندلیبان رضوان معنویرا از کلذار قدس روحانی منع مینمایند ناله از جان نکشی دیکر شاکی چرا غم جانان نداری شادی چرا و همه این سخنها برای ان شده که این سنه چند ؟؟؟ از ان سمت امد و اظهار اشتیاق نمود بودند و از اینجا اذن داده­اند که هر کس عازم کعبه مقصود و حرم معبود باشد ممنوع نیست و در هیچوقت ممنوع نبوده و نشده و این حکم خلاف مزاج بعضی اتفاق افتاد و الله یعلم المصلح من المفسد و حال شما جمیع ناس را منع فرمائید که ابدا عزیمت این سمت ننمایند قسم بخدا در حق ممنونست و انه لفی عن العالمین حمد خدا را که هرکز معین نطلبیدیم و ناصری خدا و نخواستیم و کفی بالله شهیدا 152

ص374

وی شیخ با چراغ همی کشت کرد شهر کز دیو و دملولم انسانم ار ز دست دوست مهربان شکر خدا را که سلامتی فی­الجمله حاصل است و مرائی صافیه قلب حاکی از اشارات و جذبات دل انشاءالله مراد این حاصل است مرام ان و اصل ابد اکرچه خوشتر این است که لوح نور را که از صفحات افئده منیره است از دلالات این و آن پاک سنایرهمی و عریان در بندن اکر جمیع روح بتازیم چنانکه حکیم شنائی میکوید سعی آندلبر نپوید هیچکس با ؟؟؟ با چنان کلرخ نخسبد هیچکس با هرمن با دو قبله در ره توحید نتوان انست راست یا رضای ؟؟؟ باید یا رضای خویشتن چه جای بیراهن که وجود حساب میشود و غیریت خود نقاب میکردد ادیب شیرازی میکوید تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز چنانچه یعقوب جز اکر هویۀ قلب و دلرا از کدورات اب و کل پاک مینمود البته احتیاج قیص مصر نداشت که بشیری مبشر شود یا سفیری مذکر اید بلکه نفحات طیبه بقدّسه را از شمال روح می­شنید و بجانان در عین وصال می­ارمید شوق لقا و درون چشمۀ بقاء را از عین صفا ذائقه مینمود و بحیوة ابدی و در امر ازلی قیام میفرمود و بجنت ضلوا بعد از حشر روح مخلد میکشت و هزار چون یوسف را باندانی وا اسفاه طائف ؟؟؟ و لطیفه مصر وفا را از مدینه فنای احد اخذ میکرد بلی تالدورات عالم کثرت چه نتیجۀ آن هلاکمت است زایل و هالک نشود طلغه باقی وجه بی نقاب سر از حجاب بر نیارد و معنی کلشئ هالک الا وجهه از ؟؟؟ مبین هویدا نکردد چه نویسم که بوی جان از پشم شتر که منسوب باولیس است باید شنید چنانچه صاحب مشنوی میکوید بوی جان می­اید از پشم شتر

این شتر

ص375

این شتر از خیل سلطان ویس رو و لکن رایحه مشک جان و نسیم رحمنن از یمن جانان مقطوع و ممنوع است با حقۀ لؤلؤ بیضا در صدف دریا مخزون کشته زیرا که ناسفته ان مقبول­تر اید و مطبوع­تر باشد که قوّة قوای دل را قدرة کامل بخشاند و نور بصر را جودت قابل بیفزاید و شاید که این کمون سبب ظهور کردد و این سرّ را ار پی کشفی باشد و یا این تلویح را طفلی تصریح نماید و یا این ختم را قوتی بکشاید دانه چون اندر زمین پنهان شود سرّ ان سر سبزی بستان شود تا چکند قوة بازوی دوست ای شفیق رفیقت میکوید که اسایش وجود را نزهتی از الایش ممدود باید که تا چون عنقای مغرب سر از مشرق جان براورد و در هوای قدس روح کر مدینه حیاتست سائر کردد قسم بخدا که اکر عساکر ممات دو اسبه بتازند بکرد این سوار نرسند و عزرائیل بر در کمر خدمت بندد و از عازم حرم منت برد که شاید در حریم عز محرم شود و در ان بساط لطیف در الطف از در آری نور است طائف کردد و واقف شود سبحان الله نسیمی حب بر بنواست و مجلس انس را معطر نمود روح نغمه بدیع ساز نمود عشاق بادیۀ هوش ار سروش غیب بدهوش شدند بقسمی شوق و وله و فوق و طرب احاطه نمود در نفحۀ روح القدس از عظم رمیم وزیدن کرفت و روح الامین با جناح نجاح در پریدن امد اسرافیل حیات متحیر کشته که بکدام نغمه این اصحاب را بهوش ارد و عجز مینماید

ص 376

که شاید ارین بیهوشی قسمت برد و نصیب بردارد. بس کنم دلبر در امد در جواب کوش کن والله اعلم بالصواب اینزمان جان از تنم اید برون کویدم کانا الیه ؟؟؟ راجعون ؟؟؟

مخاطب میرزاهادی قزوینی

صبح صباح احدیت از مشرق جان طالع کشت و انوار سمآء سینآء صمدیت از مطلع امکان ظاهر هیکل وجود هستی بقمیص رجوع نور در عالم روح راجع کشته و عظایم رمینم موجودات بردای حیات ابدی بعد از کشف مراتب بعد وجودی مرّدی شدند تا کلمه انا در نفس راجعون رجعت نماید و حروف لواحد ار انما الهکم ثابت کردد تا بعد از رجوع عود نمایند و بعد از عود رجوع فرمایند تا حمامه ازلی بر افنان سدره الهی به کلما ؟؟؟ لتعودون تلاوت کنند اینست طلعت اولیه در هیکل اخریه و وجهه ظاهر به درمیئته باطنیّه لکل الفعل فیما نزل فی الکتاب بانه هو الا قل و الاخر و الظاهر و الباطن و انه علی کلشئ علیم بشیر ارض قاف یا ناله انجناب بشارتی نیکو بر ارض حزن و از رد شده بطلقه بعد رساند حمد خدا را که سرور الانهاء از کلمه لابدایه حاصل امد و فرح و بهجت از اشارات ان ظاهر کشت طائفین حول طلات مقدسات و مخدرات مؤمنات همه را بکر شوید

شاید قزوینی درست باشد

در هنکام سفر ؟؟؟ بفراق نوشته شد

براق یا از عراق؟

بلبل الفراق علی عصن الافاق ینادی هذا الفراق یا ملأ الاشتیاق و طیر الوفا تغن علی دوحة البقا بان هذا الفراق یا ملأ الاشتیاق

ورقاء

ص377

و ورقآء الهجر یرّن علی افنان سدرة الفراق بان جاء الفراق یا ملأ الاشتیاق قل قدتّم زمان الوصل و جآء الفصل عن خلف القضآء و هذا الفراق یا ملأ الاشتیاق قد جرت الدموع عن عیون هل البقاء فی ملأ الاعلی بهذا الفراق یا ملأ الاشتیاق و قد انقطت نسایم السرور عن رضوان الثنآء بهذا الفراق یا ملأ الاشتیاق تامة قد اصفرت وجوه اهل الفرقات بهذا الفراق یا ملأ الاشتیاق و یکحلن الحوریات من دم الحمرآء بما سمعن هذا الفراق یا ملأ الاشتیاق و هذا الحزن لن یقاس بحزن فی جبروت العمآأ بماهبت نسیم الفراق یا ملأ الاشتیاق در اینوقت که طیر لقا از ارض عراق پرواز نمود و اهل شوق و اشتیاق بنار فراق در احتراق این نامه ازین نغمه فانیه بسوی اجای خدا ازسالیست میشود که ای دوستان تا جشم باقی بکرئید و تا نفس بیهود بنالید زیرا که بساط وصل و اتصال و قرب و لقا ورهم پیچیده شد و سلطان قضا باقتضای تقدیر مقدره فراش وصل؟ و انفصال و هجر و فراق کسترده اریاح هجر و فراق چنان وزیده که شاخسار وجود از غیب و شهود همه قمیص فنا پوشیده و بخزان باقی بیوستند پس ای چشم کریه کن و ای کوش ناله بشنو و ای لسان نوحه و ندبه کن و ای جسد در تراب وطن کیر و مع کل ذلک نحمدالله علی ما اختضا بعند البلایآء المتواتره و هذه الرزایآء المتوالیه و نشکره و جهل مین مع کل الاحوال و انه کان بنفسه الحق علی ما نقوب شهیدان اکرچه دفتر عاشقان به بیان طی نشود و نامه مشتاقان بقلم امکان اتمام نپذیرد

فضل؟

ص378

ولیکن اکر بحری از وصال دست ندهد به نمی از اذکار باید قانع شد مدتیست که ار مدینه قرب سبا طیری نپریده و بلجا بکلذار1 رو ننموده کویا رسم وفا از اهل بقا را ؟؟؟ شده و یا ازاده کانرا غم هجران بدل نماند و در سبا انبساط معنویرا قاصد مقصود نکردد و حجاب بُعد محجوب نگرداند بیقاصد نامه فرستند و بدل راز کویند بیقلم رقم نهند و بی لقا وصال جویند و در حین بعد بقرب رسند بلی این مراتب حق است و لیکن این قسمت دل باشد نه نصیب اب و کل روح اکر از غذاهای معنوی مسرور است ولیکن جسد را اطعمه ظاهری ضرور کوش ظاهر را نغمه ظاهری باید کوش معنویرا رنۀ الهی شاید جسم ستری جمال باقی ملاحظه نماید و چشم سری جلال افاقی مشاهده کند بس مقبول است که جمیع مراتب را باندازه قسمت بخشد و نصیب دهد ؟؟؟ مهدی با یک قصه صمدی و یکدکله محمدعلی واصل دعا و بغداد شد مع خبرهای ؟؟؟ خبرهای غیر جدید بدیع یکجهان کوش باید تا این سروش بشنود و جمیع نکایات از مرحوم صدراست ؟؟؟ ایاتشان از ناظم غیر من ظهر و دیکر ذکر حزن شما را نمود که از مفارقست و فوت انبا مغموم و مهمومید و این بغایت بعید است زیرا که شبا بفضل الله از خمخانه نور مشروب کشته­اند و از خمر ظهور مرزوق شده­اید جمیع نسبتها بتو منسوبند و تمام ارواح بتو مرجوع دیکر کدورت از چه دارید و از چه مخروبید آیا شنیده ؟؟؟ در بحر از فراق نهر کریان شود و یا شمس در انجمنی هراسان کردد غفلت شد

درست نتوانتسم این جمله را بخوانم بنظر تعریض و شوخی در آن هست آیا اشاره­ای بغصنین اطهر و اکر است که به همراه پدر بلکه بعدا به بغداد فرستاده شد مرحوم صد رکت ناظم غیر مناظم که؟ گوشه­های جالبی از تاریخ است.

سربر

1 گلزار با همان املا «گلذار» بخط ابهی در لوحی دیگر نیز دیده­ام

ص379

سر بر تا سر انّا الیه راجعون بر افرازی خلق بدیع جامع کلشئ است زیرا که در خلقت جدید نقص راه ندارد و تا فتبارک الله احسن الخالقین باطل نماند و باطل نکردد و التکبیر علی الجمیع ؟؟؟

بسی صبح صادق طالع­اند و شب هجران باخر رسید و چه عندلیها که در بستانها بنغمه دراند و بلبلی از مدینۀ وصال خوائی نسرود کویم ابواب رجا مسدود شد و حدایق یأس بشود عالمی از شراب لطیف وصال بیهوش و این مهاجران برای نمی در فروش شبهای خمره اجر و فراق آخر کی بسر آید هم مبان عاشقان اکر از تن بدر آید قاصد جان از سبای جانان که معرفی سفر نماید و بشیر مصری مژده قمیص یوسفی را به پیر کنعانی کی رساند کیاطیر ترابی باشیان معنوی پرواز نماید و لقای وصول را ادراک بنماید پس باید زهر قضای الهی را چون شهد شکری بنوشیم و تیر محکم قدر را بجان طالب شوم زیرا مراد ار تسلیم خیزد و مرام از تفویض پدید آید تا خدا را چه تقدیر باشد. و قضا را چه تدبیر این نامۀ منزول از سازج قبول با ؟؟؟ محبور است و انشاءالله بعد از وصول مقبول خواهد افتاد انچه نامه از هر کس و بهر که نوشته شد و هر چه نفحه و نفجۀ از هر نفس و هر کس را ظاهر کشت از تو بود و بتو راجع کشته دیکر چه طلب مینمائی بحری ار مطلوب بر دورش کرفتۀ و ذکر طلب که زیان ؟؟؟ و عالمی محبوب در قلب داری و وصل حبیب میجوئی اینها همه از جوی فضل و سازج عدلست که بآن فائز شدۀ چندی از شما در عالمی مشهود ؟؟؟ نبود بعضی میکفتند سال دیر شده­اید و برخی نشان مسجد میدادند که در انجا اعتکاف نموده­اید

این بی نشان کیست که مخاطب این لوح است؟ تواند بود که نویسنده و مخاطب یکی باشند؟

ص380

کفتم این واله شیدائی جز در برم الهی مستریح نشود و این سرکشته و جدائی جز در کعبه ربّانی اعتکاف ننماید معلوم است طیرحسب با ذکر درت طایر نکردد و قلب مسرور؟؟؟ نور مجمور نشاید باری چون سکون شما در محلی معلوم نبود لهذا اهما ذکر شد و الا هرکز فراموش نخواهید شد

در صحرای با فضای فصاحت را طی فرمودید و ارتقا بسموات با بلاغست جسته­اید و در صبح ایقان از صبحهای بیان نوشته­اید و بمراتب بلند تبییان در اخر مقام لسانت فائز کشته­اید و لئالی کلام از هدف امکان بتمام ظاهر می­کوید کویا بر جوامع کلم و کلمه تا سر کمای آکامی وصل کرداید منیئالکم ثم مغیئالکم بلی از تقد و تدبیر ربانی ظهورات فعل در ؟؟؟ وجود بظهور می­اید و لکن تدبیر و تقدیر علت تقصیر نمیشود تا بحثی وارد اید و یا نقصی راه یابد اکر باین لطیفه اکاه شوید بجمیع مقامات عالم قدرت عالم ببر و اختیار حرفی از دست اطلاع حواهیه یافت قواعد و رسومی از شئونات عالم خلق است و عالمی امر از جمیع این عدد و منزه و مبرّا پس باید قدمی را از ملک عدم برداشت و بملک قدمی کذ است تا علمی هستی در سمآء نمیتی بر افرازی و سعی کلشئ مالک الا وجهه را ادراک نمائیم و از وطن ترابی بکذریم و بوطن اصلی الهی از انا لله و انا الیه راجعون فتاکی از دست راجع کویم ای حبیب من یک لکانرا بعهد از ارتقای السموات معانی سه مقام وصل یعنی شمس مجلی باین سه رتبه در حرایاوی موجودات اشراق و تجلی میفرماید اکر؟ بعضی مراتب نعینا ترا هیچ میدانند و ؟؟؟ اکر تفصیل دهم کتابی کفایت نکند و از عهده بر نیاید چنانچه عارف صمدانی ؟؟؟

و کاشف

اسرار الهی

سه وادی؟

اگرچه؟

ص381

اسرار الهی امام ربانی رشحی ازین مراتب در تحدید عالم قلب ذکر فرموده­اند و البته بنظر شریف عالی رسیده که رتبه اخر این سه مقام سفر من الله الی الله است در اینمقام و رتبه وجود از خود فانی و بحق باقیست کل من الله بود و الی الله خواهد بود قل کل من عندالله براینمطلب شاهد کافی و دلیل وافی چنانچه عارف رومی میکوید. هست از روی بقای ذات او نیست کشته وصف او در وصف لهو اینمقام البته قاعده ندارد در سوم نجوید یعنی جمیع فعل او عدل صرف است اکرچه بظاهر بنظر ظلمی اید و علم بحت است اکر چه در صورت بجهل جلوه نماید اینمقام احتیاج بیان ندارد ظاهر و هویدا است انشاءالله از خمر بیمثال حضرت لایزال مشروب شویم و باشراقات جمال طلعت نور الجلال مرزوق کردیم تا در مصر بقا درائیم و بشرف لقا فائز شویم تا همه معانیرا بی حجاب و نقاب ادراک نمائیم والسلام

امام ربانی مقصود کیست؟

هوالله تعالی و انه العزیز

بیاد نمی­آورم که نسخه دیگری از این لوح یا بخشی از آنرا پیش از این در جای دیگر دیده باشم.

سالکان طریق معبود و واصلان سبیل مقصود مقدس از حد و ذاتند و منزه از تعارفات به فیرف توحید ساکنند و بر مکمن تفرید مستریح در سدرة المنتهی همان حق را در ابتدا اسیر کرداند و غایة القصوی معارفرا از شجره طوبی ادراک­ اند و فواکه طیبه بقاء از مشرق جان یافته­اند و بجانان در عرش لارتحان فلوت کزیده­اند و لقد خلوت مع الحسیب و بیننا شرارق من الیم او اسری این اصحاب را ارواح

ص382

بتحد است و انفاس مختلط چنانچه عارفست دومی میکوید: جان کرکان و مکان از هم جداست متحد جانهای شیران خداست زیرا که از یک کاؤس مشروبند و از یکجام مرزوق و بر یک بساط جالسند و بر یکمقام راکن بجناح عز توحید پرواز مینمایند و در سمآء قدس تجرید سیر میفرمایند در اظهار مراتب حسب مقاصد و بیام محتاج نیستند و در ابراز مقاصد ؟؟؟ و مداد امد او نجویند نفحات قدس را از شمال روح استشمام نمایند و روحات انس را از انفاس طلب قلب استنشاق فرمایند تمسک بجبل محکم الله نور السموات و الارض جسته­اند و تشبب میفرمایند استغنای لا یسعی ارضی و لا سمائی نموده­اند و بعدشان عین قربست و فراقشان نفس وصال لیکن چون ظهور معنی اجالم لفظ متعلق است و بروز ارواح بظهور جسد مشروط و منوط زیرا که هر ؟؟؟ و ظاهری در ؟؟؟ و هر اولی را آخری و ز خور تا هیکل عنقه بعد از عروج بمعارج فنا بخلعت بقای فتبارک الله احسن الخالقین مفتخر شود و جوهر ؟؟؟ بعد از رجوع از عالم هویّه بقمیص ختم و لکنه رسول الله و خاتم النبیین جلوه نماید تا کا حامعه بانّه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطل در عرشه وجود بظهور اید لهذا محبتهای باطنی در عمرها و قرنها درصد مستور بود باین کلمات بدیهی و تعارفات رسمی کشف و هویدا نمودیم تا که بمشآ بداند که تو در خانۀ مائی انشاء الله جنایت و باقی حرم جمال را ؟؟؟ شویم و کعبۀ

ذات را

ص383

ذات را زائر تا در عرش لقا بشرف لقا فائز شویم

؟؟؟

کلمات مکنونه فارسی در دیگر نسخ سروش ضبط شده است

اهل حسنی درست اینست. ای بلبل معنوی جز در کلبن معانی جای مکزین و ای هدهد سلیمان عشق جز در سبای جانان وطن مکیر. و ای عنقای بقا جز در قاف وفا محل مپذیر اینست مکان تو. اکر لا مکان بپرجان بر پری دامنک مقام خود رایکان نمائی ای پسر خاک هر طیریر انظر بر اشیانست و هر بلبلیرا مقصود جمال کل o مکر طیور افئده عباد در تبر اب فانی قانع شده از اشیان باقی که درمانده­اند. وکجیهای بُعد توجه نمودند کلهای محروم کشته­اند ه زرهی حیرت و حسرت و افسوس و دریغ. در با بریقی از امواج رقیق اعلی کذشته­اند و از افق ابهی بعدد مانده­ اندامی دوست در روضۀ قلب جز کل عشق مکان و از ذیل بلبل جست و شوق دست مدار. مصاحبت ابرار را غنیمت و ان o و از مرافقت اشرار دست و دل هر که بردار o کدام عاشق (ای سر انضاف) عاشق که جز در وطن معشوق می­کیرد ه و کدام طالب که بیمطلوب راحت جویده عاشق صادق را حیوة وصال است و موت در فراق صدرشان از صبر خالی و قلوبشان از اصطبار مقدس o از صد هزار جان درکذرند o و بکوی جانان شتابند ای اسیر ؟؟؟ از تو تا رفرف امتناع قرب و سدره ارتفاع عشق قدمی فاصله به قدم اول بردار. و قدمی دیکر بر عالم قدم کذار. و در سرادق خلد و در وشو پس بشنو انچه از فلم عز نزول یافت ای سر عز در سبیل قدس چالاک شوئ و بر افلاک انس مبارک شود و بر افلاک انس قدم کذارد و قلب را بصیقل روح پاک کن o

ص384

و اهنک ساحت لولاک کن ای سایه ما بود از مدارج ذلّ و هم بکذر و بمعارج عز یقین اندر آه چشم حق بکشا تا جمال مبین بنیی o و تبارک الله احسن الخالقین کوی ای سرموا براستی بشنو چشم فانی جمال باقی ؟؟؟ شد و دل مرده جز بکل پژمرده مشغول نشود زیرا که هر قرینی قرین خود را جوید و بجنس خود انس کیرد ای سیر تراب کور شو تا جمال بینی و کر شو تا لحن و صوت ملیحم را شنوی و جاهل شو تا از علم نصیب بری و فقیر شو تا از بحر غناق لایزالم قسمت بیزوال برداری o کور شو یعنی از غیر جمال من o و کر شو یعنی از استماع کلام غیر من و جاهل یعنی از سوای علم من o تا با چشم پاک و دل طنیب و کوش لطیف ساحت قدسم درائی ای صاجب دو چشم چشمی بربند و چشمی برکشا o بر بنده یعنی از از عالمی و عالمیان o برکشا یعنی بجمال قدس جانان o ترسم که از نغمه ورقاء فیض نبرده بد یاد فنا را جمع شوید و جمال کل ندیده باب و کل باز کردید ای دوستان تجمل فانی از جمال باقی مکذرید o و بخاکدان ترابی دل مبندید o وقتی اید در بلبل قدس معنوی از بیان اسرار معانی متنوع و جمیع از نعمه ؟؟؟ سبحانی ممنوع کردید ای پسر غفلت در دریغ درصد هزار لسان قدسی درست لی ناطق و صدهزار معانی غیبی درسی ظاهر و لیکن کوشی نه تا بشنود و قلبی به تاخر فی بباید هوای همکنان ابواب لا مکان بازکشته o و یار جانان ؟؟؟ عاشقان زینت یا فر و جمیع ازین شهر روحانی محروم مانده­اند. ؟؟؟

ای بسر روح

ای پسر من

ص385

و از ان قلیل هم با قلب طاهر و نفس مقدس مشهود نکشت الا اقل قلیلی ای فردوس برین اهل یقین را اخبار نمائید که در فضای قدس قرب رضوان روضۀ جدیدی ظاهر کشته o و جمیع اهل عالین در میاکل خلد برین طائف حول او کشته­اند پس جهدی نمائید o تا بانمقامی درائید و حقایق اسرار عشق را از شقا نفیش جوئید o و جمیع حکمتهای بالغه احدیه را از اثمار باقیه­اش ملاحظه نمائید فقرت ابهار الذینهم دخلوا فیه امهینین ای بوستان من ایا فراموش   
کرده­اید ان صبح صادق روشنی را که در ظل شجر ؟؟؟ در فردوس اعظم غرس شد o جمیع در انفضای قدس مبارک نزد من حاضر بودید o و به کلمه طیبه تکلم فرمودم o و جمیع ان کلمات را شنیده مدهوش کشتید o و ان کلمات این بود در ایدوستان رضای خود را بر رضای من اختیار مکنید o و انچه و انچه برای شما نخواهم هرکز نخواهید o و با دلهای مرده که با مال و ارزو الوده شده نزد من میائید اکر صدر را مقدس کنید. ؟؟؟ الضحکوا و آن فضا زانظر در ارید بیان من بر همه شما معلوم شود در سطر هشتم از اسطر قدس که در لوح پنجم از فردوس است میفرماید ای هر ده کان فراش غفلت قرنها کذشت و عمر کرانمایه را بانتها رسانده­اید و نفس پاکی از شباب جست قدس ما نیامد و رابحر شرک مستغر قید و کلمه توحید بر زبان میرانید مبغوض مرا محبوب خود دانسته­اید دوشمن مرا دوست خود کرفته­اید و در ارض من بکمال خرمی و سر در شی می­نمائی و غافل از اینکه زیان من از تو بیزار است و اشیای ارض از تو درکریزه

ص386

اکر فی الجمله بصر بکشائی صد هزار خر ز الذین سرور خوشتروانی و فنا را ازین حیوة نیکوتر ستری ای خیال متحرک من بتو مأنوسم و تو از من مأیوس سیف عصیان شجره امید تو را بریده در جمیع حال بتو نزدیکم. و تو در جمیع احوال بمن دور. و من عزت بیزوال را برای تو اختیار نمودم . و تو ذلت ؟؟؟ بر این خود پسندیدی. اخر تا وقت باقی مانده رجوع کن و فرصت را مکذار ای پسر عشق اهل دانش و بینش سالها کوشیدند و بوصال نور الجلال فائز کشتند و عمرها در مدینه و جقای نور الجمال نرسیدند و تو نا دوید. بمنزل رسیدۀ و نا طلبید بمطلب و واصل شدی o و بعد از جمیع اینمقام و رتبه بحجبات نفس خود چنان محبت ماندی در چشمت بجمل دوست نیفتاد دوستت بدامن یاد نرسید ختعجبوا سألک من و لک ی اولی الابصار ای اهل ریا عشق شمع باقیرا اریاح فانی احاطه نمود. و جمال علام روحانی در غبار تیره ظلمانی مستور مانده o سلطان سلاطین عشق دراست رعایای ظلمی مظلوم و حماسه قدسی دوست جغدان کرفتار جمیع اهل سر افساد ابهی و ملا اعلی نوحه و ندبه مینمایند o و شما در کمال راحت در ارض مذلت اقامت نموداید o و خود را هم از دوستان خالص محسوب داشته­اید فباطل عما انتم تظنون ای بی وفایان چرا در ظاهر دعوی شبانی کنید و در باطن ذنب اغنام من شداید مثل شماشل ستاده قبل از صبح است که در ظاهر ؟؟؟ و روشن است و در باطن سبب اختلال و ملاکت کاروانهای مدینۀ و یارهن است ؟؟؟ اراسته و بیان کاسته مثل شما مثل آبی تلخ صافی است که در کمال لطافت و صفا

از او

ص387

از او در ظاهر مشهود شود o چون بدست صراف ذائقه احدیه افتد قطره را قبول نفرماید بلی تجلی آفتاب در تراب و مرأت هر دو موجود است و لیکن از فرقدان تا ارض فرق و ان بلکه فرق بیمنتها در میان ای دوست لسان من قدری تأمل اختیار کن هرکز شنیدۀ که یار و اغیار در قلبی بکنجد پس اغیار را بدان تا جانان بمنزل خود در ایدابی اضافان جمیع انچه در اسمانها و زمین است برای تو مقرر داشتم مکر قلوب را که محل نزول جمال و اجلال خود مقرر داشتم و تو منزل و محل مرا بغیر من کذاشتی چنانچه در هر زمان که ظهور قدس من اهنک مکان خود نمود غیر خود را یافت اغیار دید و لا مکان بحرم جانان شتافت. و مع ذلک ستر خوبی و سر نکشودم و خجلت تو را نپسندیدم.

ب سحرکاهان که از مشرق لامکان بمکان تو امدم و تو را در بسرت راحت بغیر خود مشغول یافتم و چون برق روحانی بغمام عز سلطانی رجوع نمودم و در مکان قرب نزد جنود قدس اظهار نداشتم ای بنده دنیا در سحرکاهان نسیم عنایة من بر تو مرور نموده و تو را در فراش غفلت ؟؟؟ یافت بر جای تو کریست و بازکشت اکر مرا خواهی بعزم مخواه و اکر اراده جمالم داری چشم از عالمیان بردار زیرا که اراده من و غیر من چون اب و اتش در یکدل و قلب نکنجد ای ؟؟؟ بایحاً شمع دلت برافروخته دست قدرت من است او را خاموش مکن و طبیب جمیع علتهای تو ذکر من است فراموشش منما حبّ مرا ؟؟؟ کن و چون بسر و جان عزیزش دار ای اهل طیون امن نهال محبت ؟؟؟ شما را در روضۀ

ص388

قدس رضوان بید ملاطفت غرس نمودم. و به نیسان مرحمت­اش و ادم حال نزدیک بثمر رسیده جهدی نمائید تا محفوظ ماند و بنار اهل شهوت نسوزد ای برادران من از لسان شکرینم کلمات نازنیم شنو o از لب نیکنم سلسبیل قدس معنوی بیاشام. یعنی تخمهای حکمت لدنیم را در ارض طاهر قلب بیفشان و بآب یقین ابش داده تا سنبلات علم و حکمت سرسبز از ؟؟؟ طیبّه انبات نماید قفس بشکن و چون همای عشق بهوای قدس پرواز کن و از نفس بکذر و با نفس رحمانی در فضای قدس ربّانی بیادام براحت یومی قانع مشو و از راحت بیزوال باقیه مکذر و کلشن باقی و عیش جاودانیرا بکلخن فانی ترابی بتاریل منما o از زندان بصحرای خش جان عروج کن و از قفس حزن برضوان دلکش لامکان بخرام ای بنده من از بند ملک خود را رهائی بخش و از حبس نفس خود را از او کن وقت را غنیمت شمر زیرا که اینوقت را دیکر نه بینی و اینزمانرا هرکز نیابی کر سلطنت باقی بینی البته بکمال خدا ز ملک فانی و کذر o و لکن سترانرا حکمتها است و جلوه اینرا با رموزها و جز افئده پا ادارک نماید دل را از غل پاک کن و بی جسد بساط قدس احد بخرام ای دوستان من در سبیل رضای دوست مشی نمائید و رضای او در خلق او بود و خواهد بود یعنی دوست بیرضای دوست خود در بیت او وارد نشود o و در اموال او تصرف ننماید و رضا خود را بر رضای او ترجیح ندهد و خود را در هیچ امری مقدم نشمارد فتفکروا فی ذلک ی اولی الافکار ای رفیق عرشی مشنود بد بیان و خود را

ذلیل

ص389

ذلیل کن و عویای بر میار یعنی بد مکو تا نشنوی و عیب مردمرا بزرک مدان تا عیب تو بزرک ننماید. و ذلت نفس مپسند تا ذلت تو چهره نکشاید پس با دل پاک و قلب طاهر و صدر مقدس و خاطره منزه در ایام عمر خود که اقل از آنی محسوب فارغ باشی تا بفراغست ازین جسد فانی بفردوس معانی راجع شوی و دو ملکوت باقی مقریابی وای وای ای عاشقان هوای نفسانی از معشوق روحانی چون برق کذشته­اید و بخیال شیطانی دل محکم بسته­اید. ساجد خیالید و اسم انرا حق کذاشته­اید و اظرفارید نام انرا کل کذارده­اید نه نفس فارغی از شما بر امد و نه نسیمی انقطاع از ارض قلوبتان وزیده نصایح مشفقۀ محبوب را بباد داده­اید و از صفحۀ دل محو   
نموده­اید. و چون بهایم در سبزه­زار شهوت و میل نفس نعیش مینمائید ای برادران اطریق چرا از ذکر نکار غافل کشته­اید و از قرب حضرت یار درمانده­اید صرف جمال و اسرادق بیمثال بر عرش جلال مستوی و شما بهوس خود بجدال مشغول o روایح قدس می­وزد و نسایم جود در هبوب و کل بر کام مبتلا شده­اید و از جمیع محروم مانده­اید پس زهی حسرت بر شما و علی الذینهم یمشون علی اعقابکم و علی اثر اقدامکم بهم بمرون ای پسران من جامۀ غرور از تن برارید و ثوب تکبر از بدن بیندازید در سطر سیم از اسطر بقا که در لوح یا قوتی یا قلم خضر ثبت شده اینست ای برادران با یکدیکر مدارا نمائید o و از دنیا دل بردارید. بفزت افتخار منمائید و از ذلت ننک مدارید قسم سبحان من که کل را از تراب خلق نمودم و البته بخاک راجع فرمایم

ص 390

اغنیا را ار ماله سحرکاهی فقر اخبار کنید که مبادا از غفلت بهلاکت افتند و از سدره دولت   
بی­نصیب مانند. الکرم و الجود صفائی فهنیئا لمن تردی ؟؟؟ دشمن مرا چرا در خانه من جا داده­اید و دوست مرا از خود رانده­اید اکر نه چنین است مرص بیکانه چرا در قلب جا داده­اید و جست غیر مرا در صدر خود منزل داده­اید محرص را باید کذاشت و بقناعت قانع شد. زیرا که لارال حریص محروم بوده و قانع محبوب و مقبول o در فقر اضطراب نشای و در غنا اطمینان نباید o هر فقریرا غنا در پی است و هر غنا را فنا از عقب و لکن فقر از ماسوی نعمتی است بزرک حقیر مشمارید، زیرا که در غایة ان فنای بالله رخ کشاید و جمال بنماید. در اینمقام معنی انتم الفقرآء الی الله و الله هو الغنی چون صبح صادق از افق قلب عاشق ظاهر و باهر و هویدا و اشکار شود و بر عرش غنا متمکن شود مقریابد امزورن باموال غانیه بدانید که غنا سدّ نیست محکم میان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق هرکز غنی بر فرف قرب وارد نشود و بمدینۀ رضا و تسلیم در نیاید مکر قلیلی پس نیکوست حال ان غنی که غنا از ملکوت جاودانی منعش ننماید و از دولت ابدی محرومش نکند قسم بجان من که نور این غنی اهل اسمانرا روشنی بخشید چنانچه شمس اهل زیان را ای اغنیای امن فقرا امانت منند در میان شما پس امانت مرا درست حفظ نمائید و براحت نفس خود تمام نپردازید از الایش غنا پاک و با کمال اسایش در افلاک فقر من قدم کذار. تا خمر بقا از عین فنا بیاشامی صحبت شرار غم بیفزاید o

و مصاحبت

ص391

و مصاحبت ابرار رنک دل بزداید. من اراد ان یانس مع الله قلیانس مع احبائه و من ارادان جمیع کلام­الله فلیمع کلمات اصفیائه ؟؟؟ ای پسر خاک با اشرار الفت مکیر و موانست مجو که محال است اشرار نور مبانرا بنار حسبان تبدیل ننماید اکر فیض روح القدس طلبی با ابرار مصاحبت شود. زیرا که ابرار جام باقی از کف ساقی خلد نوشیده­اند و قلب مردکانرا چون صبح صادق زنده و منیر و روش نمایند ای غافلان کمان مبرید که اسرار قلوب شما مستور است با که بیقین بدانید که بخط جلی مسطور کشته در پیشکاه حضور مشهود ای نوستان برستی میکویم در جمیع انچه در قلوب مستور نموده­اید نزد ما چون روز واضح و ظاهر و هویدا است و لکن سترانرا سبب جود و فضل ماست نه استحقاق شما بکو ای اهل ؟؟؟ براستی بدانید که بلای ناکهانی شما را در پی است و عقاب عظمی در عقب کمان مبرید که انچه را مرتکب شده­اید از نظر محو شده قسم بجمالم که در الواح زبرجدی از قلم جلی جمیع اعمال شما ثبت شده ای ظالمان این از ظلم دست خود را کوتاه نمائید که قسم یاد نموده­ام که از ظلم احدی نکذرم و این عهدیست که در لوح خط و محتوم داشتم و بخاتم عز مختوم نموده­ام ای خاصیان بردباری من ؟؟؟ اخری نموده و صبر من شما را بغفلت اورد که در سبیلهای بفلک خطرناک مرا لب نار نفس بی­باک مبرایند کویا مرا غافل شمرده­اید و یا بیخبر انکاشته­اید ای مهاجران لسان مخصوص ذکر من است تغیبت میالائید و اکر نفس

ص392

نادی غلبه نماید بذکر عیوب خود مشغول شوید نه بغیبت خلق من زیرا که هر کدام در شما در شما بنفس خود بصیر و اعرفید از نفوس عباد من ای پسران املکت بدانید چون صبح نورانی از افق قدس صمدانی بروند البته اسرار و اعمال شیطانی که در لیل ظلمانی معمول شده ظاهر شود و بر عالمیان هویدا کردد ای کیاه خاک چکونه است که با دست الودود بشکر مباشرت جامه خود ننمائی و با دل الودود بکثافت شهوت و هوا معاشرتم را جوئی و بممالک قدسم راه خواهی هیهات هیهات عما انتم تریدون اید و سنان من سراج کرده ضلالت را خاموش کنید و مشاعل باقیه هدایت در قلب و دل برافروزید که عنقریب صرافان وجود در پیشکاه حضور معبود حزنقود خالص بپذیرند و غیر عمل پاک قبول نمایند ای پسر هوی تا کی در هوای نفسانی دلیران نمائی بر عنایت فرمودم تا در هوای قدس معانی پرداز نمائی نه در قضای ظلمت ظلمانی نشانه مرحمت ؟؟؟ تا کیسوی مشکین مرا شانه نمائی نه کلیم را بخراش خوش­ساحتی است ساحت هستی اکر اندر ائی و نیکو بساطی است بساط قدس اکر از ملک ادنی برتر خرامی و ملیح است نشاط هستی اکر از ساغروی بیاشامی اکر باین مراتب قانع شوی از هستی و فنا و محنت و خطا فارغ شوید یاد اورید عهدیرا که در جبل فاران که در بقعه مبارکه و مان واقع شده با من نموده­اید و اهل ملأ اعلی و اصحاب بدین بقا را بر انعهد کواه کرفتم و جان احدیرا بر ان عهد قائم نمی­بینم البته غرور نافرمانی از قلوب محو نمود بقسمی که اثری از ان باقی نمانده و من

دانسته

ص393

دانسته صبر نمودم و اظهار نداشتم ای بنده من مثل تو مثل سیف پرجوهریست که در غلاف تیره پنهان باشد. و باین سبب قدر او بر جوهریان مستور ماند پس از غلاف نفس و هوای بیرون ای تا جوهر تو بر عالمیان هویدا و روشن ایده تو شمس سمآء قدس منی خود را بکسوف دنیا میالای حجاب غفلت را فرق کن تا بی­پرده و حجاب از حلف سحاب بدر آئی و جمیع موجودات را بخلعت هستی بیارائی ای ابنای عز و بسلطنت فانی ایامی از جبروت باقی من کذشته­اید و خود را بلباس زرد و سرخ می­آرائید و بدین سبب افتخار مینمائید. پس بجان خودم که جمیع را در نیمۀ یکرنک تراب درآورم. و همه این رنکهای مختلف را از میان بردارم مکر کسانیکه برنک من دهند و ان تقدیس از همه رنکهات ای انبان غفلت بیاشامی دنیا دل مبندید و مسرور مشوید که مثل شما مثل طیر غافلیست که بر شاخۀ باغی در کمال اطمینان بسراید و صبحی صیاد اجل او را بخاک اندازد دیکر از نغمۀ هیکل و رنک او اثری باقی نماند پس پند کیرید ای بندکان هوی یابن الغزلازال هدایت باقوال بوده و اینزمان بافعال کشته یعنی باید جمیع افعال قدسی از هیکل انسانی ظاهر شود که در اقوال کل شریکند و لیکن افعال پاک و مقدس مخصوص دوستان ما است پس بجان سعی نمائید تا بافعال از جمیع ناس ممتاز شوید یا بن الانصاف کذلک الضحنام فی الواح قدس منیر در لیل جمالت هیکل قدس وفا از عقبه را مردی وفا

ص394

سدره منتهی راجع شد. کریست کریستنی که جمیع ملأ عالمین و کرو بین از ناله او کریستند و بعد از سبب نوحه و ندبه استفسار شد مذکور داشت در حسب الامر در عقبۀ وفا منتظر ماندم و رایحۀ از وفا از اهل ارض نیافتم و بعد اهنک رجوع نمودم ملحوظ افتاد که حمامات قدسی چند در دست کلاب ارض مبتلا شده­اند در این حین حوریه الهی از قصر روحانی بی ستر و حجاب که بدو سئوال از اسامی ایشان نمود و جمیع مذکور الا اسم از اسمآء و چون احترار رفت حرف اول اسم از لسان جاری نشده که اهل غرفات از مکامن عز نمود بیرون دویدند و چون بحرف قدیمی رسید جمیع برتر اب ریختند در اینوقت ندا از مکمن قرب رسید زیاد بر این جایزند انا کنا شهدآء علی ما فعلوا و حنیئذ کانوا

ان یفعلون

ص396

در مجموعه الواح چاپ مصر صص- 307

حمد مقدس از عرفان ممکنات و منزه از ادراک مدرکات ملیک عز بیمثالی را سزاست که لم یزل مقدس از ذکر کردن خود بود و لا یزال متعالی از وصف ماسوی خواهد بود احدی بسموات ذکرش مکاهو ینبغی ارتقا نجشته و نفس بمعارج وصفش علی ما ه علیه عروج ننمود و از هر شانی از شئونات عز احدیتش تجلیات قدس لا نهایه مشهود کشته و در هر ظهوری از ظهورات عز قدرتش انوار لابدایه ملحوظ آمده چه بلند است بدایع ظهورات عز سلطنت او که جمیع انچه در آسمانها و زمین است نزد اولی تجلی آن معدوم صرف کشته و چه مقدار مرتفع است شئونات قدرت بالغه او که جمیع انچه خلق شده از اول لا اوّل الی آخر لا آخر از عرفان ازلی ایمان عاجز و قاصر بود خواهد بود هیالک سبا لب تشنه در وادی طلب سرکردان و تظاهر صفات در طی تقدیس و شب ازلی بر لسان برخی از طمطام رحمت بی­زوالش جمیع ممکناترا بطراز عز هستی مزین نمود و نفحۀ از نفحات رضوان بیمثالش تمام موجوداترا بخلعت عز قدسی مکرّم داشته و بر شحه مطفحه از قمقام بحر مشیت سلطان احدیتش خلق لانهایه بما لانهایه را از عدم محض بعرصه وجود آورده لم یزل بدایع جودش را تعطیل اخذ ننمود و لایزال ظهورات فیض فضلش را وقوف ندیده از اول لا اول خلق فرمود و الی آخر لا اخر خلق خواهد فرمود و در هر دوری ازاد و در مکوری از اکوار از تجلیات ظهورات فطرتهای بدیع خود خلق را جدید فرمود تا جمیع انچه در سموات و ارضینند ؟؟؟ از آیان عز آفاقیه و چه از ظهورات قدس انفسیه از باد رحمت ؟؟؟ عز احدیتش محروم

نمانند

ص397

نمانند و از رشحات فیوضات سحاب مکرمتش مأیوس نکردند چه قدر محیط است بدایع فضل بی منتهایش که جمیع افرینش را احاطه نمود بر مقامیکه ذرۀ رملک مشهود نه مکر انکه حاکیست از ظهورات عزّ احدیّت او و ناطق است به ثنای انفس و در دل است بر انوار شمس وحدت او و بشانی صنع خود را جامع و کامل خلق فرمود که اکر جمیع صاحبان عقول و افئده اراده معرف بست­ترین خلق او را علی ما هو علیه نمانند جمیع خود را قاصر و عاجز مشاهده نمایند تا چه رسد بمعرفت ان آفتاب عز حقیقت و ان ذات غیب لایدرک عرفان عرفا و بلوغ مبلغا و وصف فصحا جمیع بخلق او رجع بود و خواهد بود صد هزار موسی در طور طلب بندای لن ترانی مضحق و صد هزار روح القدس و سماء قرب از اصفاء کلمه لن تعرفنی مضطرب لم یزل بعلّو تقدیس تنزیه دو مکمن ذات مقدس خواهد بود و لایزال ؟؟؟ تمنیع و ترفیع در مخزن کینونت خود خواهد بود ممتعار جان سمآء قرب عرفانش جز بسر منزل حیرت نرسیده­اند و قاصدان حرم قرب و وصالش جز بوادی عجز و حسرتش قدم نکذارده­اند چه قدر متحیر است این ذرۀ لا شیئ از تعمق در غمرات لجه قدس عرفان تو و چه مقدار عاجز است از تفکر در قدرت مستودعه در ظهورات صنع تو اکر بکویم بصبر در ائی بصر خود را به نبیند چکونه تو را بیند و اکر کویم بقلب ادراک شوی قلب عارف بمقامات تجلی در خود نشده چکونه تو را عارف شود اکر کویم معروفی تو مقدس از عرفان موجودات بود و اکر بکویم غیر معروفی تو مشهودتر از آنی که مستور و غیر معروف مانی اکر چه لم یزل ابواب فضل وصل و لئاسیت بر وجه ممکنات مفتوح و تجلیات انوار جمال بیمثالت بر اعراش

ص398

وجود از مشهود و مفقود مستولی مع ظهور این فضل اعظم و عنایت قمر اقوم شهادت مرید هر که ساحت جلال قدست از عرفان غیر مقدس بود و بساط اجلال انست از ادراک ماسوی منزه خواهد بود بکینونت خود معروفی بذات خود موصوف و چه قدر از هیاکل عز احدیه که او در بیداری آخر و فراقت جان باخته­اند و چه مقدار از ارواح قدس صمدیه که در صحرای شهود مبهوت کشته­اند بسا عشاق با کمال طلب اشتیاق از شعله ملتهبه نار فراق محترق شده و چه بسیار ؟؟؟ که بر جای وصالت جان داده­اند نه ناله و حین عاشقی بساحت قدست رسد و نه صیحه و ندبه قاصدین و مشتاقین بمقام قربت در اید و چون ابواب عرفان و وصول بآن ذات قدم مسدود و ممنوع شد محض خود و فضل در هر عهد و عصر آفتاب عنایت خود را از مشرق جود و کرم بر همه اشیا مستشرق فرمود و انجمال عزّ احدیه را از مابین برید خود منتخب نمود و نجلعت تخصیص مخصوص فرمود لاجل رسالت تا هدایت فرماید تمام موجوداترا بسلسال کوثر با زوال رستخیز قدس بیمثال تا جمیع ذرات اشیا از کدورات غفلت و هوی پاک و مقدس شده بجبروت عز لقا که مقام قدس بقا است در آیند و اوست مرآت اولیه و طراز قدمیه و جلوه غیبیه و کلمه تامه و تمام ظهور و بطون سلطان احدیه و جمیع خلق خود را با طاعت او که عین اطاعت الله است مأمور فرمود تموجات ابحر اسمیه از اراده­اش ظاهر و ظهورات یمایم صفتیه از امرش باهر و عرفان موجودات و وصف ممکنات از اول لا اول الی آخر لا آخر راجع باینمقام بود و احدیرا ازین مقام بلند اعلی که مقدم عرفان و لقای

آنشمس

ص399

آنشمس احدیت و افتاب حقیقت است تجاوز و ارتفا ممکن به چه که وصول بغیت لا یدرک بالیدیه محال ممتنع بود پس تموجات آن بحر باطن در ظاهر این ظهور سبحانی مشهود و اثر اقامت انشمس غیب از افق این طلوع قدس صمدانی من غیر اشاره طالع و ملحوظ و این کینونات مشرقه از صبح احدیه را بحجتی ظاهر فرمود که دون آن کینونات مشرقه مرسله از اتیان بمثل آن عاجز و قاصر بوده­اند تا احدیرا مجال اعراض و اعتراض نماند چه که من دون حجة و اصحه و برهان لایحۀ حجّت الهی و برهان عز صمدانی بحر هیاکل انسانی تمام نبود و نخواهد بود و لکن تخصیص آن حجت بآیات منزل و یا اشارات طاهره و یا دون ان منوط و مشروط با سلطه انسلطان بیشتر بود و خواهد بود و منوط و معلق با سلطه دون او نبود قال ایطالبان هوای قرب قدس صمدانی بطلب تمام و جهد و شعر کامل از سلطان جود ملیک شهود مسئلت نمود که شاید از طماطم یمایم جود و فضل خود تشنکان را از سلسبیل بی­زوال و تسنیم بیمثال خود محروم نفرماید چه که جمیع مقامات بالانهایه عرفان و منتهی ثمره وجود انسان وصول و بلوغ باینرتبه بلند اعلی و مقام ارجمند ابهی بود جهدی باید تا از لا و مظاهر آن که الیوم عالم را احاطه نمود فارغ شده باصل شجره مرتفعۀ مبارکه الا فائز شوید که اینست تمام رستکاری واصل آن و حقیقت فوز و مبدء و منتهای آن و دیکر انکه باید آن آفتاب وحدت و سلطان حقیقت را از ظهورات بوارق انوار مستشرقۀ از ان کمینونت احدی بشناسند و عارف شوند چه که ان ذات اولیه بنفس خود قائم و معروف بود و حجت او هم از نفس او ظاهر

ص400

و لائح خواهد بود و لیل بر ظهور شمس همان انوار شمس است که از نفس خود شمس لائج و مشرق و مضیئی است و همچنین کل عباد مأمور بعرفان الشمس احدیه بوده­اند دیکر در اینمقام ردّ و اعراض و یا توجه و اقبال عباد برای احدی دلیل و حجة نبود و نخواهد بود باری ای مؤمن بالله در هر ظهوری ناظر بخود امر و ظهورات ظاهره من عند او بود تا از صراط الهی نلغزی مثلاً ملاحظه در انسان نما که اکر او را بخود او عارف شوی در هر قمیص که او را ملاحظه نمائی میشناسی و لکن اکر نظر بدون او از لبأس قمیص داشته باشی هر آن و یومیکه قمیص تجدید شود از عرفان او محتجب و ممنوع مانی پس نظر را از تحدیدات ملکیه و شئونات افاقیه و ظهورات اسمائیه برداشته باصل ظهور ناظر باشید که مباد در عین ظهور از اصل شجره محتجب مانید و جمیع اعمال فعال عاطل و باطل شود و از اثبات ؟؟؟ راجع شوید و ؟؟؟ بان نباشید و نعوذ بالله عن ذلک ؟؟؟ یا ملأ البیان لتعرفوا الظهورّ بنفسه و بما یظهر من عنده لا بما دونه لان دونه لن یغنیکم و لو یکون کل من فی السموات و الارض و هداحیر النصح شئ علیکم ان انتم تعملون باری بضر شد شهداء را از توجه ماسوی الله پاک و مقدس نمود تا بجمال او در هر ظهور فائز شوید و بلقای او که عین لقاء الله است مرزوق کردید و این است قوای حجتیکه سبقت نکرفته او را قولی و از عقب در نیاید او را باطلی لم یزل در مشکوة کلمات بیران سراج منیر ربّانی روشن و بیضئی بود و خواهد بود چه نیکوست حال نفسیکه بنفس خود بانوار این ضیاء و قدس صمدانی منیر کرد قونیشالذی ؟؟؟

ص401

اینست بدایع نصایح الهی که بلسان قدرت در مکمن عظمت و مقعد قدس رفعت خود میفرماید پس بکوش جن بشنوید و خود را از اصغای نصایح محبوب محروم و ممنوع ننمائید.

این لوح که به لوح احمد فارسی مشهور است در نسخ چاپ شده بعد از مطلع و قبل از خطاب آن سه بند دارد که احتمالاً در نسخی که برای انتشار عام فرستاده شده اضافه گردیده است و اصل آن خطاب باحمد در اورند بهمین شکل صادر شده است یعنی شاید فاقد بند اول بوده است.

بسم ربک العلی الاعلی

ای مؤمن مهاجر عطش و ظمأ غفلت را از سلسبیل قدس عنایت تسکین ده و شام تیره بعد را بصبح منیر قرب منور کردان بیت محبت باقیرا بظلم شهوت فانی خراب مکن و جمال غلام روحانی را بحجبات تیره نفسانی مپوش تقوا خالص بیشه کن و از ما سوی الله اندیشه منما و معین قلب منیر را نجاثاک حرص و هوی مسدود مکن و چشمه جاریه دل را از جریان باز مدار بحق متمسک شد و بحبای عنایت او متوسل باش چه که دون او احدیرا از فقر بغنا نرساند و از ذلت نفس نجات نبخشد ای عباد اکر از بحور غنای مستوره احدیه مطلع شوید از کون و امکان هر دو غنی و بی­نیاز کردید نار طلب در جان افروزید تا بمطلب رفیع منیع در مقام قرب و لقای جانان است فائز کوید ای احمد از ابحر متموجه ملتطمه مستور خود را منع مکن و در صراط واضحه مستقیمه محروم مباش چشم را منیر کن و نبور لائح روشن نما تا بسینای مبارکه طیبه که محل ضیا و استضآء سنای الهیه است وارد شوی و به تجلیات انوار لانهایه منور کردی و ندای جانفزای انظرترانی از مشرق بیان سبحانی من غیر تعطیل بشنوی جمال غیب در هیکل ظهور میفرماید ای احمد نفحه

ص402

از عرف کلستان قدس روحانیم بر عالم هستی وزیده و جمیع موجوداترا بطراز قدس صمدانی مزین فرمود در شحی از طمطامریم عنایتم بر عالمیان مبذول کشته و جمیع را سرمست ازین باد قدس الست از عدم محض فانی بعرصۀ وجود باقی کشیده­ای احمد دیده را پاک و مقدس نما تا تجلیات انوار لانهایات از جمیع جهات ملاحظه نماید و کومش را از الایش تقلید منزه کن تا نغمات عندلیب وحدت و توحید را از افنان باقی انسانی بشنوی ای احمد چشم ودیعه من است او بر ابغاء نفس و هوی تیره مکن و کوش مظهر جود من است او را باعراض مشتهیه نفسیه از اصغاء کلمه جامعه باز مدار قطب قفرنیه من است لئالی مکنونه آنرا بنفس سارقه و هوس خائن مسپار دست علامت عنایت من است آنرا از اخذ الواح مستوره محفوظه محروم منما بکو ای عباد فیض رحمت با منتهایم از سماء مکرمت بی ابتدایم چون غبیث هاطل در نزول و جریان است با دیده مقدس و کوش منزه و استقامت تمام باین رحمت سبحانی و فیض رحمانی بشتابید بکو ای بندکان من بتجدید نفس و تقلید هوی خود را مقید و مقلد مسازید چه که مثل تقلید مثل سراب بقیعه در وادی مهلکه است که لم یزال تشنکانرا سیراب نخواهد و لایزال سقایه نخواهد نمود از سراب فانی چشم برداشته بزلال سلسال لازوال بیمثالم درائید لؤلؤ قدرت ربانیرا از لؤلؤ مصنوعی فرق دهید و تمیز کذارید چه که مصنوعی آن بملاقات آب فانی و معدوم شود و قدرتی ان ملاقات آب

صافی

ص403

صافی و منیر کردد پس جهد بلیغ و سعی منیع نمائید تا لؤلؤ قدس صمدانی را من دون اشاره بدست آرید و آن معرفت مظهر نفس من بود و خواهد بود و لم یزل بآب عنایت من زنده و حی و باقی خواهد بود ای بندکان من جمال قدم میفرماید که از ظل هوی و بعد غفلت نطل بقا و قرب و رحمت بشتابید و چون ارض تسلیم شوید تا ریاحین مقطهر ملونه مقدسه عرق نم از ارض وجود انبات نماید و چون نار مشتعل شوید تا مجبات غلیظه را محترق نمائید و اجساد نیرو و محجوبه را از حرارت خب الهی زنده و باقی دارید و چون هوا لطیف شوید تا در مکمن قدس و لا یتم درآئید ای بندکان من از مدینه و ؟؟؟ بقوه توکل بیرون آمده بمدینه محکمه مشیّدۀ یقین وارد شوید و در جمیع احوال از رحمت واسعه و عنایت محیطه مأیوس مباشید در همه هیاکل موجودات را محض جواب و کرم از نیستی محض بملک هستی آوردم بی­طلب عنایت فرمود و بی­سئوال اجابت فرمودی و بی استعداد منتهای فضل وجود را مبذول داشتم جمیع شما اشجار رضوان قدس منید که بدست مرحمت خود در ارض مبارکه غرس فرمودم به بیان رحمت بی­زوال خود تربیت نمودم و از حوادث کونیه و خطرات ملکیه بملائکه حفیظ حفظ فرمودم حال معرش حافظ و مربی خود غفلت ننمائید و درون او را بر او مقدم و ؟؟؟ مدارید که مبادا اریاح سمومتیه عقیمیه بر شمام در نماید و جمیع را از اوراق مدینه دائما و حسنیه افنان منیعه و اغصان لطیفه محروم نماید کلمات حکمت را از بسان ظهور قبلم شنو که به پسر مریم فرمودی که هر مالک ستانی شجره یا بسه را در بستان باقی کذارد و البته او را قطع نمود بناء افکند چه که حطت یا بس در خورد لایق نار است پس ای اشجار ؟؟؟ قدس عنایت من خود را ارسموم انفس خمیئه و اریاح عقیمه

ص404

که معاشرت بمشرکین و غافلین است حفظ نمائید تا اشجار وجود از جود معبود از نفحات قدسیه و روحات انسیه محروم نکردد و لازال در رضوان قدس احدیه جدید وحی می­ماند ای بنده­کان نبیان مصر ایقان حضرت سبحان بنقروهم و ظنون منهدم مکنید چه که فلن لم یزال مغنی نبود و لایزال نفسی را بصراط مستقیم هادی نکشته ای عباد ید قدرت مبسوط ممدودم تفحه سلطنتم را مغلول فرض کرفته­اید و رحمت منزله مسبوقه غیر مقسوعه امرا مقطوع داشته­اید و سحاب مرتفعه متعالیه وجود کرمم را ممنوع و غیرمنطول فردین نموده­اید. آیا بدایع قدرت سلطان احدیتم مفقود شده و یا نفوذ مشیت و احاطه اراد امر از عالمیان ممنوع کشته اکر نه چنین دانسته باید بیرا جمال عز قدس احدیتم را در ظهور منع نموده­اید و مطهر ذات عز ابهی را از ظهور در سماء قدس بقا ممنوع داشته­اید اکر چشم انصاف بکشائید جمیع حقایق ممکناترا ازین باد جدیده بدیعه سرمست کنید و جمیع ذات اشیا را از اشراق انوارش مشرق و منور خواهید یافت فبأس مانتم ظننتم و سآء ما انتم تظنون ای بندکان بمبدء خود رجوع نمائید و از غفلت نفس و هوی برامده قصد سینای روح در این طور مقدس از ستر و ظهور نمائید کلمه مبارکه جامعه اولیه را تبدیل مینمائید و از مقر عز تقدیس و قدس تجرید منحرف مدارید بکو ای عباد غافل اکر چه بدایع رحمتم جمیع ممالک غیب و شهود را احاطه نمود و ظهورات جود و فضلم بر تمام ذرات ممکنات سبقت کرفته و لکن سباط عذابم پس شدید است و ظهور قهرم بغایت عظیم فصایح مشفقه امر ؟؟؟ بکوش مقدس از کبر و هوی بشنوید و بچشم سرو سر در بدایع امر ملاحظه نمائید از امواج شجر حمتم و جمیع بحر لانهایه قطره­ایست نزد او محروم مشوید و از معین قدس عذب ذرات ؟؟؟

ص405

قمر بذات غیبم که اکر اقل از ذربشعور آئید بسینه سینای روح بشتابید و بعین خود بمعین قدسیه منورۀ واضحه وارد کردید و نداء روح القدس را از سدره ناطقه در صدر منیره بشنوید غفلت مینمائید ای احمد از نقیید تقلید بروضه قدس بخرید و فردوس عز توحید بخرام بکو ای عباد باب رحمتمرا که بر وجه اهل آسمانها و زمین کشورم بدست ظلم و اعراض مبندید و سدرۀ مرتفعه عنایتم را بجور و اعتساف قطع مینمائید براستی میفرمایی قلب محزن جواهر ممتنعه ثمینه من است محل خزف فانیه دنیای ونیه مکنید و صدر محل انبات سنبلات حسب من الست او را بغبار تیره بغضا میالائید بصفاتم متصف شوید تا قابل ورود ملکوت عرض شوم و در جبروت قدسم درآئید جمیع اشیا کتاب مبین و صحف محکم قویم منند بدایع حکمت لدنیم را بچشم طاهر مقدس و قلب نورانی منزه مشاهده نمائید ای بندکان من آنچه از ؟؟؟ بالغه و کلم طیّبه جامعه که در الواح قدسیه احدیه نازل فرمودم مقصود ارتقای انفس مستعده لست بسموات عز احدیه و الاجمالی مقدس از انظر عارقین و اجلالم منزه از ادراک بالغین در شمس مشرقه منوره مضیۀ ملاحظه نمائید و اکر جمیع عباد از بصیر و اعمی به در وصف منتهی مبالغه نمایند و یا درون آن منتهی جهد مبذول دارند این دو رتبه از اثبات و نفی و اقبل و اعراض و مدح و دم جمیع را مکنه حدودیه بخود مقبل و معرض راجع بود و خواهد بود و شمس در مقر خود بکمال نور و اعطای فیض و ضیای خود من درون تغییر و تبدیل مشرق بود و خواهد بود و همچنین در سراج مضیئه و دلیل مظلمه که در محضر شما روش لست مشاهده نمائید آیا آنچه از بدایع اوصاف منیعه یا جوامع صفات ذمیمه در حق او ذکر شود هیچ بر نور او بیفزاید و یا ارضیاء او بکاهد لا قو الذی نفس بیده بلکه در این حالت مذکوره او بیک قمر افاضه نور مینماید

ص406

و این مدح ذوم بقائلین رجع بود و خواهد بود چنانچه مشهود ملاحظه میشود حال ای عباد از هزاران قدس منیر صمدانی هر در مشکوه مفر ربانّی مشتعل و مضیی ان خود را ممنوع ننمائید و سراج ساحت الهیه ابد امن هدایت در مشکوة استقامت در صدر منیر خود برافروزید و بر منابع توکل و انقطاع از ما سوی الله از هبوب انفاس مشرکین محفطش نمائید ای بندکان مثل ظهور اقدس احدیتم مثل بحریست که در قعرقمع آن لئالی لطیفه منیره از ید از احصی مستور باشد و هر طالبی البته باید کم جهد و طلب نبسته بشاطی آن بحر دراید تا قسمت هقدره در الواح محتومه مکنونه را علی قدر طلبه و جهده اخذ نماید قتال اکر از حدی بشاطی قدمش قدم نکذارد و در طلب او قیام ننماید سیح از ان بحر و لئالی آن کم شود و یا نقصی بر او و ؟؟؟ فباس توهمتم فی انفسکم وساط ما انتم تومنون ای بندکان تالله الحق آن بحر اعظم لهی و مواج بسی نزد یک قریب است بلکه اقرب از حبل ورید بآنی بان فیض صمدانی و فضل سبحانی وجود همانی ذکرم عزا نهالی و واصل شوید و فائز کردید ای بندکان اکر در بدایع جود و فضلم در نفس شما ودیعه کذارده­ام مطلع شوید البته از جمیع جهات منقطع شده بمعرفت نفس خود نفس معرفت من است پی برید و از درون من خود را مستغنی بینید و طمطام عنایت و قمقام مکرمتم و او خود بچشم ظاهر و باطن چون شمس مشرقه از اسرا بهیه ظاهر و مشهود بیند این مقام امنع اقدس را بمشتهیات ظنون و هواء افکیات مرهم و عمی ضایع کذارید مثل شما مثل طیریست که با جنجه منعه در کمال روح و ریحان در هواهای خوش سبحان با نهایة اطمینان طیران نماید و بعد بکمان دانه باب و کل ارض میل نماید و بحرص تمام خود را مانتسب و تراب بیالاید و بعد که اراده صعود نماید خود را عاجز و مقهور مشاهده نماید چه که اجنحه الوجه باب و کل قادر بر طیران نبود و نخواهد بود در انوقت آن طایر سماء عالیه خود را

ساکن

ص407

ساکن ارض فانیه بیند حال ای عباد پرهای خود را بطین غفلت و ظنون و تراب بقضا میالائید تا از طیران در آسمانهای قدس عرفان محروم و ممنوع نمایند ای عباد لئالی صدف بحر صمدانیرا از کنز علم و حکمت بسانی بقوت نزدیکی و قدرت روحانی بیرون آوردم و حوریّات غرف ستر و حجابرا در مظاهر این کلمات محکمات محشور نمودم و ختم اناء مسک احدیه را بید القدره مفتوح نمودم و روایح قدس مکنونه آنرا بر جمیع ممکنات مبذول داشتم حال مع جمیع این فیوضات منیعه محیطه و این عنایات مشرقه لمیعه اکر خود را منع نمائید ملامت ان بر انفس شما راجع بود و خواهد بود ای اهل یکسان الیونی مقصود از آفرینش و خلق خود را دانسته چه جواهر جبال مرتفعه الهیه لیام و لئالی ابحر فضل احدیه و دون شما از آنچه در سموات و ارض مشهود است در ظل شما محشور و بالتبع مرزوق و متنعمند مثلاً ملاحظه در ارض طیبه ؟؟؟ نمائید که مقصود زارع سقایه بسقایه زرع خود است و بسا حجر صلده صلبه که در ان کشت و زارع بالتبع مشروب میشوند پس مقصود از نزول فیض فیاض مزارع احبای او بود که محل انبات نبات علم و حکمت­اند و من دون آن از اعدا و غافلین که احجار متروکه ارضند بالتبع بر شحات فضلیه و قطرات سحابیّه مرزوق و مشروبند ای اهل بیان با جمیع این مراتب عالی و مقامات متعالی از خود غفلت مجوئید و از حق عزلت مکیرید و از مراقبت امرالله در جمیع احوال غافل شوید و جهد نمائید که کلمات الهی را بدون آن قیاس ننمائید ای بندکان اکر صاحب بصرید بمدینه بینایان وارد شوید و اکر اهل مستعید بشهر سامعین قدم کذارید و اکر صاحب قلبید

ص408

بحصن موقنین محل کز نیستید تا از مشاهده انوار و جمال ابهئیه در این ایام مظلمه محجوب نمایند چه که این سنه سنه تمحیص کبری رفته عظمی است ای عباد وصایای روحرا با قلم تسلیم و مداوا ذعان و ایقان بر لوح صدر خود مرقوم دارید و در هر ان توجه بان نمود که مبادا از قرنی از ان تغافل نمائید و بجد تمام اقبال بحق جسته و از دون ان اعراض نمود که اینست اصل ورقه امریه بنته از شجره الهیه ای عباد نیست در این قلب مکر تجلیات انوار صبح لقاوم نقا نمی­نماید مکر بر حق خالص از پروردکار شما پس متابعت نفس ننمائید و عهد الله را مشکنید و نقض میثاق مکنید باستقامت تمام بدل و قلب و زبان باو توجه نمائید و نباشید از بیخردان دنیا نمایشی است بحقیقت و نیستی بصورت نیستی آراسته دل باو مبندید و از پروردکار خود مکنید و مباشید از غفلت­کننده­کان بر اسمی میکویم که مثل دنیا مثل سرابیست که بصورت آب نماید و صاحبان عطش جهد بنیع نمایند و چون باو رسند بی­ بهره و بی­نصیب مانند و یا صورت معشوقی که از جان و روح عاری مانده و عاشق چون بدو رسد لاسیمن و لا یعنی مشاهده نماید و جز تعب نهاد و حسرت حاصل نیابد ای عباد اکر در این ایام مشهود و عالم موجود فی الجما برخلاف رضا از جبروت قضا واقع شود دلتنک مشوید که ایام خوش رحمانی آید و عالمهای قدس روحانی جلوه نماید و شما را در جمیع آن ایام و عوالم قسمتی مقدر و عیش معین در رفتی مقرر است البته تجمیع انها رسیده فائز کردید اکر قمیص فانی را بقمیص باقی تبدیل نمائید و بمقام ؟؟؟ ابهئیه و مقر

خلود

ص409

خلود ارواح عز قدسیه است وارد شوید جمیع اشیا دلیل بر هستی شما است اکر از غبار تیره نیستی بدر آئید از زحمت ایام معدوده دلتنک مباشید و از خرابی­ تن ظاهر در سبیل محبوب مجزون مشوید چه که بعد هر خرابی عمارتی منظور کشته و در هر زحمتی نعیم راحت مستور ای بنده کان سلسبیل عذب صمدانیرا از معین مقدسه صافیه طلب نمائید و اثمار منیعه حبت احدیه را از سدره مفرسه الهیه اخذ کنید چه که در وادی جرز یا بس تسنیم خوش تسلیم و کوثر قدس تکریم بدسن نیاید و در شجره با بسه ثمره لطیفه منیعه ملحوظ نکردد ای طالبان باله روحانی جمال قدس تو راسخ از فارن اقدس صمدانی از شجره روحانی بی­حجاب لن ترانی میفرماید چشم دل و جانرا محروم ننمائید و محل ظهور اشراق انوار جمالش بشتابید کذلک بتصحکم لسان الله لعل انتم الی شطر اروح تقصدون

توحید بدیع قدس از تحدید و عرفان موجود است ساحت عز حضرت لایزالیرا لایق و سر است که لم یزل و لایزال در مکمن در مکمن قدس اجلال خود بود و فی ازل لآزال در مقعد و مقر استقلال و استجلال خود خواهد بود چه قدر غنی و مستغنی بود به ذات منزهش از عرفان ممکنات و چه قدر عالی و متعالی خواهد بود از ذکر سکان ارضین و سموات از علوّ جود بحت و ستر کرمی صرف در کلشیئ مما یشهد و یری آیة عرفان خود را ودیعه کذارده تا هیج شی از عرفان حضرتش علی مقداره و مراتبه

نسخه مجموعه الواح چاپ مصر صص 34 تا 362 اختلافاتی دارد.

ص410

محروم نماند و آن آیة مرآت جمال اوست در افرینش و قدر سعی و ؟؟؟ در تلطیف این مرآت ارفع ابدع امنع شود ظهورات اسما و صفات و شئونات علم و آیات در ان مرآت منطبع و مرسّم کردد علی مقام یشهد کلشیئ فی مقامه و یصرف کلشیئ حده و مقداره و یسمع عنکلشیئ و علی ایة لا اله الا هو و انّ علیا قبل نبیای مظهر کل الاسماء و مطلع کل صفات و کل خلقوا بازادته و کل بامره یعملون و این مرآت اکرچه بمجاهدات نفسانی و توجهات روحانی از کدورات ظلمانی و توهمّات شیطانی بحدائق قدس رحمانی و خطایر انس ربّانی تقرب جوید و واصل کردد و لکن نظر باینکه هر امری را وقتی مقدر است و هر ثمریرا فصلی معین لهذا ظهور این عنایت و بریع این مکرمت فی ایّام الله بود اکر چه جمیع ایّام را از بدایع فضلش نصیبی علی ماهی علیه عنایت فرمود لکن ایام ظهور را مقام فوق ادراک مدرکین مقرر داشته چنانچه اکر جمیع قلوب من فی السموات و الارض در ان ایّام خوش صمدانی بانشمس عزّ ربانی مقابل شوند و توجه نمایند جمیع خود را بقدس و منیر و صافی مشاهده نمایند فتعالی من هذا الفضل الذی ما سبقه من فضل فتعالی من هذا العنایة التی لم یکن له شبه فی الابداع و لاله نظیر فی الاختراع فتعالی عماهم یصفون او یذکرون اینست که در ان ایام احدی محتاج باحدی نبود و نخواهد بود چنانچه ملاحظه شد که اکثری از قاصدین حرم ربّانی در ان ؟؟؟ الهی بعلوم و حکمتی ناطق شدند که بحر فی از آن دون ان نفوس مقدسه اطلاع نیافته و نخواهد یافت اکر چه الف سنه بتعلیم و و تعلم مشغول شوند

اینست که

ص411

اینست که احبای الهی در ایّام ظهور شمس بتانی از کل علوم نستغنی و بی­نیاز بوداند بلکه منابیع علم و حکمت از قلوب و فطرتشان من غیر تعطیل و تأخیر جاری و ساریست ای های انشاءالله بانوار صبح ازلی و ظهور فجر سرمدی مهتدی شده تا قلب از نقوش مظلمه فانیه مقدس شود و جمیع علوم و اسرار آنرا در او مکتوب بینی چه که اوست کتاب جامعه و کلمه تامه و مرآت حاکیه کلشیئ احصیناه کتابا ان انتم تعلمون و بعد سئوال از انقطاع شده بود معلوم انجناب بود که مقصود از انقطاع انقطاع نفس از ماسوی الله است یعنی ارتقا بمقامی جوید که هیچ شیئ از اشیا از انچه در مابین سموات و ارض مشهود است او را از حق منع ننماید یعنی حسب شیئ و اشتغال بآن او را دز حب الهی و اشتغال بذکر او محجوب ننماید چنانچه مشهودا ملاحظه می­شود که اکثری از ناس الیوم تمسک بر منارف فانیه و تشبث باسباب ؟؟؟ جسته­اند و از نعیم باقیه و اثما بر شجره مبارکه محروم کشته­اند اکرچه سالک سبل ؟؟؟ بمقامی فائز کردد که غیر انقطاع مقامی و مقری ملاحظه ننماید و لکن اینمطلب را ذکر ترجمان نشود و قلم قدم نکذارد و رقم نزند ذلک من فضل الله یعطیه من یشاء باری مقصود از انقطاع اسراف و تلف اموال نبود نخواهد بود بلکه توجه الی الله و توسل باو بود و اینرتبه بهر قسم حاصل شود و از هر شیئ ظاهر و مشهود کردد اوست انقطاع و مبداء منتهای آن اذًا نسئل الله بان ینقطعنا عمن سواء و یرزق لقاه انه ما من اله الا هو له الا مرء الخلق و یهب ما یشآء لمن یشآء و انه کان علی کلشئ قدیر و دیکر سئوال از رجعت شده بود اینمسئله در جمیع الواح مفصل و مبسوط ذکر شده به بیانات شئ و حکم لا یحصی انشاءالله رجوع بان فرمانید تا بر کیفیت ان اطلاع

ص412

بهمرسانند به کل فی الله توجه و عدو کل الی الله خواهد بود مروی از برای احدی نیست رجوع کل بسوی حق بود و لکن بعضی اله رحمنه و رضائه و بعضی الی سخط و ناره و در الواح فارسیه و ؟؟؟ اینمطالب با سرها و اتنها ذکر شده فارجعوا الیها ان انتم تریدون ان تعرفون و همچنین نقطه اولی جلت کبریائه در بیان فارسی بتفصیل مرقوم داشته­اند رجوع بان نمایند که حرفی از ان کفایت میکند همه اهل ارض را و کان­الله ذاکر کلشیئ فی کتاب مبین و همچنین مشاهده در بدء خود نما که من­الله بود و الی الله خواهد بود کما بدئتم تعودون و الیه ترجعون و انا ما مسئلت فی حدیث المشهود من عرف نفسه نقد عرف ربّه معلوم انجناب بود در این بیان را در هر عالمی از عوالم لانهایه باقتضا ان عالم معانی بدیعه بود که دون آنرا اطلاع و علم بان نبود و نخواهد بود و اکر تمام ان کلما هو حقه ذکر شود اقلام امکانیه و ابحر بدادیه کفایت ذکر ننماید و لکن رشحی از طمطامی این بحر اعظم لانهایه ذکر می­شود که شاید طالبین را بسرمنزل وصول رساند و قاصدین به المقصود اصلی کشاند والله یهدی من یشآء الی صراط العزیز المقتدر القدیر مثلاً ملاحظه در نفس ناطقه که ودیعه ربانیّه است در انفس انسانیّه نمائید مثلاً در خود ملاحظه نما که حرکت و سکون و اراده و مشیت و دون آن و فوق آن و همچنین سمع و بصر و شمر و نطق و مادون آن از حواس ظاهره و باطنه جمع نوجود از موجودند چنانچه اکر نسبت او از بدن اقل من آن مقطوع شود جمیع این حواس از آثار و افعال خود محجوب و ممنوع شوند و این بسی واضح و معلوم بود که اثر جمیع این اسباب مذکوره منوط و مشروط بوجود نفس ناطقه که آیة تجلی سلطان احدیة است بود و خواهد بود چنانچه از ظهور او جمیع این اسماء صفات ظاهر و از بطون آن جمیع ؟؟؟

حال اکر

ص413

حال اکر کفته شود او بصر است او مقدس از بصرات چه که بصر باز ظاهر و بوجود او قائم و اکر بکوئی سمع است مشاهده میشود که سمع بتوجه بار مذکور و کذلک دون آن از کلما یجری حلیه الاسمآء الصفات که در هیکل انسانی معبود و مشهود است و جمیع این اسماء مختلفه و صفای ظاهر ازین ایه احدیه ظاهر و مشهود و لکن او بنفسها و جوهر یتتها مقدس در کل این اسما و صفات بود بلکه دون آن در ساحت او معدوم صرف و مفقود بحبت است و اکر الی ما لا نهایه بعقول اولیه و آخریه در این لطیفه ربانیه و تجلی عز صمدانیه تفکر نمائی البته از عرفان او کلما موحقه خود را عاجز و قاصر مشاهده نمائی و چون عجز و قصور خود را از بلوغ بعرفان آیۀ موجود در خود مشاهده نمودی البته عجز خود و عجز ممکنات را از عرفان ذات احدیه و شمس عز قدسیه بعین سر و سرّ ملاحظه نمائی و اعتراف بر عجز در اینمقام از روی بصیرت منتهی مقام عرفان عبد است و منتهی بلوغ عباد و اکر بمدارج توکل و انقطاع بمعارج عز امتناع عروج نمائی و بصر معنوی بکشائی این بیان را از تقیید نفس آزاد و مجرد بینی و من حرف شیئا نقد عرف و به بکوش هوش ارستروش حمامه قدس ربانی بشنوی چه در جمیع اشیا آیه تجلی عز صمدانیه و بوارق ظهور شمس فردانیه موجود و مشهود است و این مخصوص بنفس نبود و نخواهد بود و هذا لحق لا ریب فیه ان انتم تعرفون و لکن مقصود اولیه از عرفان نفس در اینمقام عرفان نفس­الله بود در هر عهد و عصری زیرا که ذات قدم و بحر حقیقت لم یزل متعالی از عرفان دون خود بود لهذا عرفان کل عرفا و رجع بعرفان مظاهرام بود و ایشانند نفس­الله بین عباد و مظهره فی خلقه و آیة بین برنیه من عرفهم فقد عرف­الله و من اقربهم فقد اقر تالله

ص414

و من اعترف فی حقهم فقد اعترف بآیات الله المهیمن القیوم کذلک نصرّف لکن الآیات لعل انتم بآیات الله تهتدون ان یاهادی فاهتد بهدایة الله ربک و رب کلشیئ ثم اشدد ظهرک لنصرَ امرالله و لا تعقب الذین اتخذوا السامری لانفسهم و لیتامن دون­الله و یستهزؤن بآیات الله سخریا و یکونن من المعتدین و اذا تتلی علیهم آیات بک یقولون هذه حجبات قل فباتی حدیث آمنتم بالله ربکم فأتو بها ان انتم من الصادقین حال امر بمقام رسیده که فو الذی نفسی بیده در کل من فی السموات و الارض بعین سر بر مظلومیت این عبد نوحه و ندبه مینمایند و نحن توکلنا علی الله ربنا و رب کلشیئ و لن اشاهد کل من فی الملک و لا ککف من بطین لا الذینهم و ضلوا فی لحبة حب الله و عرفانه و کذلک تذکر لک لتکون من العارفین و اما ما سئلت فیما ورء فی الحدیث بان المؤمن حقی فی الدّارین بلی ذالک حق بمثل وجود الشمس التی اشرفت فیهذا الهوآء الذی ظهر فی هذا السمآء الذی کان فی هذالعمآء ان انتم من العارفین بل انک لو تثبت فی حبک مولاک وتصل الی مقام الذی لن یزل قدماک یظهر منک ما یحیی به الدّارین و هذا تنزیل من لدن عزیز علیهم اذا فاشکر اکبما لک من هذا الکوثر الذی یحیی به ارواح المقربین و رفعک بالحق و انزل علیک کلمات التی بها تمّت حجة­الله علی العالمین فوالله لویبذل قطرة منه علی اهل السموات و الارض لتجد کلها باقیة ببقآء ربک العزیز القدیر معلوم انجناب بوجه که کل اسمآء و صفات و جمیع اشیا از انچه ظاهر و مشهود است و از انچه باطن و غیر مشهود بعد از کشف حجبات عن وجهها لن یبقی منها الّا آیة الله التی اودعها الله فیهما

و هی

ص415

و بی باقیه الی ماشاءالله ربک و ربّ السموات و الارضین تا چه رسد بمؤمن که مقصود از آفرینش وجود و حیات او بود و چنانچه اسم ایمان از اقل­لااقل بود و الی آخر لا آخر خواهد بود همچنین مؤمن باقی و حی بود و خواهد بود. لم یزل و لایزال طایف حول مشیته الله بود و اوست باقی ببقاء الله و دائم بدو امر او و ظاهر تظهور او و باطن بامر او و این مشهود است اعلی افق بقل مقر مؤمنین بالله و آیات او بود ابداَ فنابان مقعد قدس را نجوید کذلک نلقی علیک من آیات ربک لتتقیم علی حبک و تکون من العارفین چون جمیع این مسایل مذکوره در اکثر از الواح مقتضای و مبسوط ذکر شده دیکر در اینمقام بنهایت اختصار مذکور کشت انشاءالله امید داریم که بمنتهی افق قدس تجرید فائز شوی و بحقیقت اسفارکه مقام بقای بالله است و اجمل کوی و مثل شمس در عالم ملک و ملکوت میؤثر و بیضیٓئ و منیر شوی لاتیأس من روح الله و انه لا ییأس من جود الا الخاسرون ثم ذکر من لدنا مصاحبک الذی ستمی بالرمنا ثم بشرّه بما اراد الله له لیکون من الفرحین ثم ذکر العباد بان لایضلوا اذا اتاهم امر عظیم قل کونوا مستقیما علی امرالله و ذکره و لا تتعدوا عن حدودالله و لا تکونن من المعتدین باری الیوم بر جمیع لازم که بمقام واصل و ثابت شوند که اکر جمیع شیاطین ارض جمع شوند که ایشانرا در صراط الله منحرف نمایند نتوانند و خود را عاجز مشاهده نمایند قل کونوا یا قوم قهرالله لا عدائه و رحمته لا حبائه و لا تکونن من الذین غلبت علیهم و لوبات الهوائیته و لن یبقی فیهم اثر الذکر و الانثی و یکونّن

ص416

و یکونن من الکاملین قومه ایا قوم عن مراقد الغفلة بناء التی لو یقابلها کل من فی السموات و الارض لتجدوا اثرها و ان هذا ما یوصیکم الله به لتکونن من العاملین و اذا و اذا و یردت مدینة الله ذکر اهلها ثم بشرّهم بذکروا فی ذکریهم لتکونن من المستبشرین ثم ذکّر البیت و اهلها و الذین تجد منهم روایح القدس من هذا المنظر المقدس الکریم ثم بشّر الرضا و الذینهم معه من احبّآء الله ثم ذکرهم من لدنا بذکر جمیل ثم اقصص لهم ما ورد علینا من الذین ارادوا ان یفدوا انفسهم فی سبیلنا و کان فی صدورهم غل اکر عنکل حبل باذرخ رفیع کذلک یظهرالله ما فی قلوبکم الذینهم کفروا و اشرکوا بالله رب العالمین و منهم اعرفن ثم تاب ثم کفرتم آمن الی ان انتهی بمیدئه فی اسفل الحجیم ان یا ملء البیان خافوا عن الله ثم اتقوا انفسکم بحیث لا تعاشروا معه و لا تستأنسوا به و لا تجالسوا ایّاه و لا تکونن من الغافلین ففروا منه الی الله ربکم لیحفظکم الله عنه و عن شره و عن جنود کذلک نخبرکم بالعدل لیکون رحمة من لدنا علیکم و علی الخلایق اجمعین فوالله لو یکون لکم نظرة الایمان لتجدوا من وجهه اثر الجحیم فوالله یهب منه روایح الکره التی ایهیب علی الممکنات لیقلبهم الی اسفل السافلین کذلک نتلی علیکم من ایات الله و نلقی علیکم من کلمات الحکمة و نعلمکم سبل التقوی خالصا لوجه الله العزیز المقتدر القدیر فو الله یشهد کفرو وجهۀ علی نفاق بیانه و علی اعراضه هیکله ان انتم من الشاعرین در موید تم فی نفسه جوهر الانقطاع کما ادعی الشیطان و قال خلصت وجهی­الله رب العالمین و لذا ما سبحدت الآدم

من قبل

ص417

من قبل و لن اسجدلأنی لو اسحد غیرالله لا کون اذا لمن المشرکین قل یا ملعون انک لو امنست بالله لم کفری بعزّه و بهآئه و نوره و ضیائه وسلطنته و کبریآئه و قدرته و اقتدار o و کنت من المعرضین عن الله الذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم ن کفّ من الطّین فوالله یا قوم انه لو یذکر الله لن یذکر الاّ المکر الذی کان فی صدره اتقوا الله و لا تقربوا به یا ملأ الموحدین و انّه لو یأمرکم بالمعروف یأمرکم بالمنکر لو انتم من العارفین ایّاکم ان لا تعلمنوا به ولا بما عنده و لا تقبدوا معه من المجالس المجتبن فو الله ما اردنا فیما ذکرنا و لکم الالحبی بکم یا معشر المخلصین و انتم یا معشر البیان فانصروا الرحمن بقلوبکم و نفوسکم و السنکم و ابدائکم و ما لکم و علیکم و لا تکونن من الصابرین فوالله یل جنودالله و حزبه قد فعل بنا هذا المنافق ما لافعل الشیطان بآدم و لا النمرود بابراهیم و لا الفرعون بموسی و لا الیهنو بعیی ولا ابوجله بمجمد ولا الشر بحسین ولا الدقبال بقآئم و لا اسفیانی بالله المقتدر المهیمن العزیز الکریم فوالله یبکی علینا غمام الامر ثم سحاب الجود ثم اعین المقربین کذلک ورد علینا فی دیار العزته فی سجن الاعداء قد اخبرناکم بحرف منه هل اقل منها لتکونن من المطلقین و لعل تحدث فی قلوبکم نار الجهة و تنضرونا فیکل شأن و لا تکونن من الغافلین ثم ذکر الهدی الذی ورد علیه ما یحزن قلوب العارفین قل یا عبد ان اصطبر فی امرالله و حکم ثم استقم فیکل شأن و لا تکن من المضطربین و ان ستتک الذلة لا سمی لا تخمد فی نفسک ثم استقم فی حبک ثم ذکر ایام التی کان ان یهب بینکم روایح الله العلی المقتدر العظیم ثم انقطع بنفسک و روحک و ذاتک عن مثل هؤلآء و کن فی الملک من عبادنا المستقیمین

ص418

ثم اکرا المجید من لدنا ثم الذین معه فی اصفیآء الله و احبّآئه لتکونّن من الفرحین قل ایاک ان لا تجمع مع اعدآء الله فی مقعده و لا تسمع منه شیئا و لو یتلی علیک من آیات الله العزیز الکریم لانّ الشیطان قد منک اکثر العباد بما و افقهم فی ذکر بارعم یا حلا ما عندهم کما تجدون ذلک فی ملأ المسلمین بحیث یذکرون الله بقلوبکم و استنتهم و یعملون کلما امروا به و بذلک فتلوا و اضلوا الناس ان انتم من العالمین فلما حبآئهم علی بالحق بآیات الله اذا اعرضوا عنه و کفروا بما مبآئ به من لدن حکیم کذلک یقی الله علیکم ما یحفظکم عن دونه رحمة من عنده علی العالمین ثم ذکرا الرحیم من لدنا لیکون متذکرا فی نفسه و یکون من الذاکرین قل یا عبد ذکر العباد بما علمک الله ثم اهد الناس الی رضوان الله ثم منعهم عن المقرب الی الشیاطین قل فوالله فی ذلک الیوم لم یکن میزان الله الا حسب الله و امره ثم حسبی ان انتم من النارنین ان الذینهم اعرضوا عن فقد اعرضوا عن الله و ان هذا حجتی لو انتم من الناظرین و یا قوم قدسوا ابصارکم ثم قلوبکم ثم نفوسکم لتعرفوا وجه الله عن وجوه المشرکین ثم ذکر الذینهم آمنوا بالله و آیاته ثم نوره و بهآئه ثم بالذی بظهر فی المستغات لیکون رحمة منن لدنا علیهم و ذکری المعالمین و من اعرض من فاعرضوا عنه و لا تقبلوا الیه ابدا و ان هذا ما رقم من الواح عزّ حفیظ و الحمدلله ربّ العالمین

هنوز ذکر من یظهر و مستغاث است

ص419

با نسخه مندرج در آثار قلم اعلی جلد سوم مقابله نکردم

هو الله

قصیده غرور قائیه

فی مدح المحبوب سرّ ادون الجهر من القول قصیده عز در قائیه فی جوهر روح قدسیه

؟؟؟ بتی بوارق انـــوار طـــــــــلعة لظهورها کل الشموس تخفت

کأن بروق الشمس من نور حسنها ظهرت فی العــــالمین و عــــزت

لبهجتها مسک العـــــملء تیهجـــت لرفعتها روح الـــــعلاء تعلــــت

بنفتـــــحها صـــــورالقیام تقـــــخت بنفحتها ظـــــل الغمام تمـــــرت

اشأن فی الجبال بانها تمر حرّ السحاب کمال قال تریی الجبال تحبهة جاهدة درمی تم مر السحاب کل ذلک من علامات القیمة و ما ورث فیها

اشارها بما قال الله یوم یأتیهم الله فیللاب من الغمام و لکن معنی این فرد اعلی ار اینست ای احصی شود یا مفهوم کردد

بلعتها طــــــــورالبقــاء تظـــــــــهرّت لعزتهـــــــا نور البهـــــآء تجـــلّت

عن مغربها شمس الظهور تطهـــرت من مشرقها بدرالشّهور تـــکرت

و عن شعرها طیب الشمال تقحت و عن ظرفها عین الجمال تقرت

از انفاس طیبه شعر او طیب بهجت و سنا و سبک مرحمت و بها از شمال جنة هویة که از یمین حدیقه صمدیه مبسوط شده مرتفع و متصحیج است که شاید عظام رمیم جوهریات ممکنات از نفحات دلکش ان و فوحات دلنشین ان ارکادب بدیع بیزوال و مغمبر حدیه بیمثال بزندکانی ابدی و حیات سرمدی مفتخر شوید و مفجر وجوب فخر نمائید و همچنین از منظر او جشم جمال حقیقی که شمس سماء وجود ادنی آیه اوست از مشاهدۀ آن باضیاء و روشن و منور کشت فسبحان الله موجدها عما انتم تذکرون

ص420

بنور وجهه وجه الهدی قد ارهتدی نور چون موسی اجل نفس رحمانیه را در مودع در میکل بشریه بود از لفلین ظنونات عریضیه منزه و مقدس فرمودید قدرت الهیه را از حبیب عظمة و ردا مکرمة ظاهر ساخت بوادی مقدسه طیبه مبارک قلب که جمل عرش تجلی صمدانیه و کرسی تحکی مقر ربانیه است وارد شد چون بان ارض طور که از یمین بقعه نور مبسوده کشته و اصاب شد رایحه طیبه روح را از مشرق لایزالی استنشاق و استشمام نمود و انوار حضرت ازلیّرا از جمیع مهبات من غیر جهات ادراک فرمود از حرارت رایحه محبت الهیه و قبات جذوات نار احدیه سراج هویه در مصباح قلب او بعد از کشف مجبات زجاجدانیه معوقه و مشتعل شد و از صحبای وصال طلعت بیمثال و خمر زلال حضرت لایزال بوذری صحوا ؟؟؟ محو سقامات بندیه فائز کشت و از جذبه شوق لقا بمدینه نور ؟؟؟ بقا اطلاع یافست و دخل المدنیة حین غفلة من اثها اذاً انس بنارالله القدیم کما قال لابله امکثوا انی امنت بنار او چون وجه هدایت الطاف لابدایه را از شجره لا شرقیّه و لا غربیه استنباط و استدراک نمود از وجه فانی غیریه بوجه باقی صمدیه مشرف و مفتخر کشت و وجه هدایت منیع بدایع را از نار مرقده که مکنون در افئده غیبیه بوجه یافت اینست که فرموده اواجد علی النار هدی و همچنان ادراک نما مقصود ایه مبارکه را که میفرماید الذی جعل لکم من اشهبه الاخضرنا را ای کاش مستمع یافت میشد تار شحی از قمقام بحر نارد این طمطام ذاخر شرار ذکر میشد و لکن همان به که این لؤلؤ در صدف بحر هویه مکنون باشد و در ادعیه که

فحزون ماند

ص421

فحزون ماند تا هر نامحرمی محروم کردد و هر محرمی مُحرم کعبه جلال شود و بجرم جمال در اید پس چه مسعود است نفس که قفس تن را بنار حسب بکدازد و بنفس روح موانس اید تا برحمت بلند راحت فائز کردد و بنعمت حال عزت مرزوق شود و کل انچه مذکور شد از مراتب بدایت و مقامات تزکیه نفس در ربته موسی مقصود ظهور این تجلیاتست در عالم ظاهر و الا انحضرت لم یزل مهتدب بود بهدایت الله و لایزال خواهد بود بلکه شمس هدایت ازو مستشرق شد و قمر عنایت ازو هویدا کشت و نار هویه ازنار کینونه او موقد و ضیاء صمدیه از نور جبین او منور رفع این شبهات را خود کلام انحضرت میفرماید در حینیکه فرعون سئوال از ان مقتول نمود جواب فرمود فعلتها اذاً او انا من الضالین ففزرت منکم لما خفتکم فومیب لی حکما و جعلنی من المرسلین

بسهم شفرها صدر الصدّور تقلّبت لرهق جعدها راس الوجود تمدّت

و غایتی القـــصومی مـــواقع رجلـها و عرش العــمآء ارض علیها تمنّت

و فیـکل عین قـــد بکیت لوصـــلها و فیکل نار قد حــرقت لفــرقت

یعنی انچه عیون مقدسه عالیکه در عوالم غیب سرّ مستور است و عیون مشهود که در ملک موجودات است در هر مقام و هر زمان هر کریمست و کریان شد از فرقت این بنده بود از مشاهده انوار جمال ان محبوب و این از ظاهر شفر مستفاد میشود باطن ان لایعلمه الاالله و ما نعلم منه الا اقل من الحرف حرفا و همچنین در معنی مصرع دیکر درک نما تا ذوق و شوق و جذب و وله و عشق و حسب در عالم وجود تو موجود شود که شاید بسنده منتهی

ص422

و مسجد اقصی خود در ان تسلیم حکم و امرالله است مشرف و فائز شوی و انّ مولیکم العلی قد کان بالحق علیکم شهیدا و بالعدل علیا و وکیلا

بطت بتکل البسط لا لقآء زحلها علی قلبی و هذا من اقل مُنیتی

یعنی بر کل اراضی ار اقصی مراتب ان از ارض فؤاد و فوق ان الی ما لا نهایه که در محبت عیب مکنونت الی ادنی ارض وجود مبسوط شده و فرش کشته امر در شاید آن ؟؟؟ بر قلب که محل اسرار غیبیه است وارد شود این از منتهی منهای قلوب مقدسه الهیه است.

طلبت حضور الوصل فی کله وجهة رقمت حروف القرب فوق کل تربة

ولو کـــــنت ســــارعا فی وصـــل نــــورها و میت برمی البعد من بعــــد قربتی

و ان رفعــــت ایــــدای فی مدّ وصــــــلها باسیف جابتنی فداک جزاء احبتی

و هــــــم لم یک الا الوثــــــق عـــــروة و قصـــــده لم یک الالقطع نــــسبتر

قلت لها روحی و فداک و ما پی لقاک فارحمنی فلا تکشف عنی فضیحتی

ای و ما قل پی من مراتب البیان و المعانی و ما عرف فیه من شئونات السمآء

والصفات

ص423

والصفات تمکین­الله فی عوالم الغیب بشهادات افدی لان الاقیک مرة واحدة او اشاهدک نظرة واحدة استغفرک یا الهی حینئذ عماد و تسیت بین یدیک و لکن فوغرتک یا الهی ان لی کن کذلک ارید ان اکون بحولک کذلک لان من دون ذلک لن ینفعی و لن اسکن به ولو تعطیی کل من فی السموات و الارض اسئلک یا الهی بالذی شهد فی سبیلک ما لا شهد احد دونه بان تنزل علی عبدک من ایات حبک الکبری و علامات ودک الابهی حتی ترضی نفسی فیما ترجوه و انک انت علی کلشیئ قدیر

و منّی بفرط الحب عنک بوصلة ابقائــــــه باقیــافی زمــــــان قدیمـــــة

و سرّ ظهـــور الح من ظهــــورة کل الوری و بالاصل قامت قیامتی

و حزن حسین قد احمـلت بحزنه کــــور الوجــــود فی کون قـــــدوتی

کو در عالم سفلی چون متعلق بارض است لهذا در تأنیث حکم او با ارض یکی است

لانت رجا قلبی و محبوب ســـرتی و مالک روحـــی و نوری و مهـــجتی

و سنی بفوز الوصل من بعد هجرة در بینی روح الانس من بعد کز بت

و عن حرقتی نار الوقود توقـــدت و مـن رفرتی نور الشــــهود تــــذویت

وقود بمعنی آتش ؟؟؟

بحر العماء عن حر ظمأی یابس و نهر السنآئ لن یسقنی بعض عطشتی

ص424

بکـــــل تــــراب کل ثار شهـــــدته ها انها عن زم عینی تحــــــــکت

و عن و معنی بحر المحیط کـــقطرة و من حرقتی نار الخلیل کجذوة

و من جزنی بحر السرور تجمـدت و عن یمی عین الهموم تجــــــرت

سنـائی اغـــــم ضــــــیائی اغــــشی و نوری اطفر من غرمــشست

شماتت کننده اکتر از ذرات موجودات تالله مالاراست عین و لاسمعت اذان و لااحصت نفس و لا علمت اوهام مثلی غیث­ها ظل از سما< غفلت عباد نازل قل یا اهل الارض لا تغرضن بالذی لم یکن فی قلبه الا تجلی من انوار صبح العماء اتقواالله و لا تقرضون اکر حب الله موجود شود فقر و دون انرا باسی سنیت نحمدالله بان جعل غنیاعن جتهم و ذکرهم و هوالله کان علی کلشئ قدیرا

عظامی ابری و حسبی ابلی و قلبی احری من حرق حرقتی

سفی کهنه و فلیق امده

هـــواک هبــــانی و جنــــک جـــــکنی و هجرک ذابنی و وصــــلک منیتی

و عن سر خرنی کاو السمآء تفطرات و من هم قلبی ارض الفواد ارتشقتن

اشاره ما یکاد السموات ان ینفطران من فوقهن

و عن حرق قلبی و مع علینی جاکیا و من ز فر سرّی صفر وجهی تداتت

احنّ بکل اللیل من سمت معذلی الحّ بکــــــل الیـــــوم من ففــــد نص لیّ

وصلت

ص425

وصـــلت الــــــی غایـــــة الـــــذل رتــــبة عن ذکـرها کـــــل اللـــــسان تکـــــلت

حور القصور من حزن سری تقمصت قمــــــیص الســـــود فـــی کــــل غــــرفة

وردت بــکل الحزن فیــــــکل قــــــــلبة قبضت بکل القــــــبض فیکل بســطته

و نادتی من ورائی و قالت ان اصمت قخذک نک عنکل مـــا قــــــد تحـــکت

فکم من حسین بمثلــــک قـــــدار اونی فکم من علّی کشبهک مـن احــــــــبتی

فکم منن حبیب فوقـک قـــــد اجّــــنی فکم من صفی کفوک من اهل صــفوتی

فقد صــــــبح فیــــکل الاوان ولن یــــفز بنـــــــورالوصـــــل لحظ الی بنــــــظرة

یعنی فریاد زیاده و حنین از حزن اندوه

و عن مشرقی شمس الظهور کنجمة و عن مظهری نور البسیط کلمعة

و عن نور سری سرالوجود کنملة و من نار حبی نار الوقود کقبة

منها بقبس لعلّی ابتیکی انی انست نارا بآیه فقال امکشوا اشارا

و عن فطرتی فطر الآله تدغیث و من کفتی کف اسناء تضمت

فطرالناس علیها فطرة الدالتی اشاره به آیه مبارکه اقم للدین حنیفا ایه بیضا و من غیر سوا

و قد جآء امر الامر من امر ظاهر و قد جاء عدل الحکم من عدل حکمتی

ص426

و موج البحر قد کف من موج باطنی و روح القدس قدها مع من نور بهجتی

و عن نظرتی موسی البقاء نصعقت و من لمعتی طور الجبال تدکت

فلما تجلی للجبل فو موسی صعقا وک الجبل

عن نشر امری روح النفوس تحشرت من نفخ روحی عظم الرمیم تهزت

دهر رمیمی یحیی العظام ای تحرکت من السرور و عنایت الروح

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

بالباء ظهر الوجود و ما النقطه

تمیز العابد من املعبود

و ملک معالی العلم فی الباء سرة و باء الجهر باسرّ خرت لنقطة

معنی نقطه لا بعد و لا یحصی و لا تجد و لا نفیس است. زیرا که در طلعة موعود کلمه جامعه و هیکل الهنیه بان اسم عالی و رسی متعالی عرش اعظم اکه محل نزول و جلوس کینونة غیبیه است موسوم فرموداند و این مخصوص است بهمان یهکل و کفر بنفسه شهیدا

کل الهدی من فجر امری قــد بدا و کل العلی قادا و فدت من و فدتی

و عن نغمتی غنّ الطیور کـــــلخته و مــــن غنتی لحن الخــــواص کرنــــــة

شرعت بسوٓء الظن عنک شریعته شربت یحب الخیر عن دون شــرعتی

و حبئت باوصاف اینست نبسته درمت باســــــماء عن ســـوآء محجــــتی

و خصلت

و صفت

ص427

و صفــــت بنفــــــس و نسبتـــها بنفــــسی ها هــــو حدّ فــــالحدّ اعــــظم خــــطئته

رجوت بظنک وصلی هــیهای لم یکـــــــن بذاک جری شــــرط ان دفیت توفـــت

القلب و دم القلب و روح عینی هر سه امده

فثرب بلــــــــآء الـــــدم عنـــــکل کأســـــته و سقی دمــــآء القهر عـــن دمــــر مهجة

و قطع الرجا عــن مـــــــس کــــل راحـــــة و قمع القضــــا عــــن طمــــع کــل حـــاجة

سفک الدما فی مذهب العشق و احـــب و حرق الحشا فی الحب من اول بیعتی

یقـــظ اللیالی مـــــــن لذع کــــل مــــــلدغ و شـــــتم التــــــوالی فیکــــــل یومــــــة

و عــــــن سنـــــتی سمّ الـــــرداء کـــــثربة و عـــن ملتی قهــــر القضـــــاء کشفــــقة

خواب و عوی الحب و فارض بما جری کذاک جــری الامر فی فــرض ســـنتی

و نادیتها ســـــــــرّ ابــــــــان یا حبیـــــتبی و نمایـــــــة آمـــــالی و مقصــــود سرّبتی

فها انا مــــــــــــزبین یــــــدی قـــــــدرتک فــــها انــــا حــــامل بمـــــا قــــد تعـــــــدت

ص428

فــها انا طــــالب بکل مـــا انت تحـــب فــــها اناراکن بمـــــا قـــــد تقـــــــضت

صدری هذار اجی لارماح سطوتک و جسمی هذا شایق لا سیاف قهرة

نــــارک نــــوری و قــــهرک بغـــــیتی و بطشک راحتی و جکماک متـــیتی

فانظر الی و مع علــینی کیف تجـــربت باشهــد بســــرّ قلــــبی کیف اضحـــلت

رمیت رمـــــاح الـــکل فیـــــکل یومــــة قتـــــلت بسیــــف الرد فیـــکل لیلـــــة

قــــرئت کتاب الکــــفر فیکل سطـــرة و قزت بستب الــکل فـــیکل لحـــظة

طعنت بطعـــن الشــــرک فیـــکل آنة رمـحت برمـــح الطـــرد فیـــکل وقـــته

کأن بـــلاء الـــدهر لنقــــسر قـــد نـــزل کان سیــوف القـــهر حــدت لجـــیدتی

و ابیضــــت اعــــمناه مـــــــن الحــــزن و بــــــی انــــــی فنــــــــس الغـــــــیّر

حـزنه یعقـــــوب و سختـــــه یوســــف و ضـــــرة ایـــــوب و نــــــار خلــــیلة

و ذالنون اذ رهب مغاضبا فظن ان لن یقد علی الی اخر و دخل معه السجن فتیان و قال رب اسحق امنه الی مما یدعون الیه

و تأسف

او مرو هجرة یونس و ضجة داود و نوحة نوحة

نوع و دماء و شیا نوحه و ندبه ؟؟؟ معروفت و لکن امرداود و صبح ان در زبور معلوم میشود چه فدراویت کشیدند و سنلی شدند

ص429

و فرقة حوّا و حرقة مریم و محنة یحیی و کرب ذکریة

در مفارقت او از ادهم یک اربعین ما بیشتر چنانچه در احادیث قبل مذکور است العظیمی و نجیناه من الکرب

من رشح حزنی قد قضی لکل ما قضـــی و عـــن طـــفح همــــی قــــد بـــداکل بلـــــیة

فانظر بسیری فی البـــلاد و بلا مــونس فاشهـــــد بــــانی فــــی العــــراء بوحشـــتی

و عن فتح علینی عــــین السماء تهـــمرت و مــن فجـــر قلـــبی فجــــر الارض تلـــقت

و من روح معزنی روح البــقاء تقطــعت و عـن نور همـــی عـــرش العـــلآء تهـــدت

همــر الوجـــود مــــن دم قلبی تحمــــرت غصــن الشــهود عــن و مــع عیــنی تنبـــت

مــــــر البـــلاء فی ســـبیل حبک حـــلوة و شهـــد البـــقاء مـــن عنــد غیـــرک مــرة

و عن عنقی رسم الحدید تعلبت تعنیت و عن رجلی اثر الوتیق بتقت یعنی باقیت

کنایه از احلان است یعنی مین و مشهود است

ما مــضی یومــــاً الا و قـــد حرقت فیـــه مــــن تــــــلویح نظــــم او تصــــریح نـــــثرة

روحی قـــــــد زاح و قلـــــبی قـــد ذاب و بســــرّی قــــد فــــارمـــن شــــدّ شـــــدّتی

ص430

بقلیـــت بـــــلا روح و قلـــب و مهــجتی و ابـقاء نفـــی کان من اعظــــم حـــیرتی

من علّو سری قد قضی علّی ماجــــری فیالیـــت بالاصـــل مـــا عــلت فطـــرتی

کذاک احاطتنی البلاء عنـــکل شطـــرة بذاک امادتنی القـــضا فیـــکل حســـیته

ای ار مـــــلکـــــــــنی قـــضــــــایـــــــا

عرجـــــت الی غایــــة الوحــــــد وحــــدة وصــلت الی عیـــــن اللقـــــانی یــــرتی

و صفـــــک فی وصـــف علــــیی شهــــدته عن عینک فیـکل طــــرف حـــــدیدة

و بعضــــا الــــیوم الصـــــبرک حـــــدیدا

ان کنــــت بالحد فـــالحد منـــک ظـــاهر و لو بالوصف قالو صف منک بتدت

و عــــن کـــدرتی ظــــلم اللــــیال تحـــققت و من سـرتی نــــور النهـــــار تصــــفت

فالا بــــآس ان صــــرت مطــــرود الان فــزت بالنّـــور العـــــلی یـــــوم بعثــــتی

و انــــت بالقـــــدس مـــــن نــــــــورالله و هاجـــرت بالـــطافی عهـــد شــــربتی

و انــــت بالنـــــور مــــن نــــور باطــــنی و عارجت بالـروح فـــی سرّ ســــرتی

انادیک یا روح المحیوقوان ارتحل من نفس ما بقی فیها من بقیتی

فیا روح العماء من العرش انزلی فمالک قدر لمقدار ذلتی

اصامی

ص431

اصـــامی یــا فــــؤادی ان اخرجـــی فمـــــالک مــــن عــــزّ فــــی بــــــلاد ذلیـــــلتی

فیاصبری اصبر فیکل مـــا شهــــدته فـــــی رضـــــا حبیبک مــــن شـــدّ و رخــــــوة

بالرّوح نادتنی و قالـــت ان اصــــبر فقـــــد عـــــرفت لـــــکل مــــا انــــت استــــدلت

وع عنـــک مـــا عرفـــت و بــــه قــــد عـــــکفت فاتشـــــرک عنــــــــدی کوحــــــــدة

ابهی بهاء الطّور عندی کچـــــزوة و انـــــی ضیــــاء النـــــور عنـــــــدی کظلمـــــــة

ایات وصفک حق و لکــــن لفتیة اثـــار نعتــــک صــــدق و لـــکن لســــر علیـــــتی

و انی لم یزال قد کنت فی قدســــة و انی لــــن تحـــــــد قــــد کنـــــت فی نزهــــــــة

فکم من عادل قد کان عندی ظلــما فکم مــــن عـــــالم قــــد کــــــان عنــــدی لجــــهلة

فتــــکم مـــــن عابـــد قــــد کـــان عنـــدی طاغـــــیا

فکم من باقی قد کان عنـــدی فانـــیا فکم مــــن ساجـــد لــــن یفـــــزوقته بســــجدتی

فکم من کان رف لن یعرف بحـــرقة

زبر السماء فی لون نفـــــس ثابـــت صحـــف الســـمآئ قـــد انزلت مـــن صحــــــیفتی

من الزبر کتابت را کوئید جمع صحیفه

و من ذرتی شمس الوجود تکورت و عن قطرتی بحر المحیط تسجّـــت ای تحققـت

کل الغنا من اهــــل الوری ظهــــر عنـــــدی کغـــــــنةّ نحــــــل او کــــــرنة خـــــلة

ص432

کل الغقول من جذب سری تــولهت کل النفّوس عن غن روحی تحیت علیات

کل الالوه من رشح امــرتی تألهـــــت و کل الربوب عن طـــــفح حکــمی تربت

الهیه ارباب

ارض الرّوح بالامــــــر پی قـــــدمتی و عرش الطّـــور قــد کان موضع و طئتی

لنـــــوری نجـــــم الظـــــهور تجلــــیت لــــروحــــی شمـــــس الســــرور تجــــلت

جوامـــــــع ایـــــات لوامــــــع نـــــزلة مــــــواقـــــع اثــــــــار مــــــطالع قدســـــة

جواهـــــر افـــــکار ســـــوارج فــکرة طـــــــرائز انــــــوار برائــــــز حکـــــــــمة

من کاف امر قحی القضی لکل حکمها و عن لطف سرــّی قدیـــد الـــکل بدیعـــة

عالم امر مراد است

اعرضت عن وجهی و بظنک اقبلتها و اجریت ماء الزعم فی شریعته و همــــــه

ما استقمت بنورا لغیب فیــــما بمنعـــة فی نفســــک و کــــذا ضیعـــــت صــــنعتی

یعنی ایه تجلی که از تجلیات انوار صبح عما و تطهرات اشراق شمس قدس و سنا که ار شمس وجود و قمر مقصود و نقطه معبود مستشرق و مستظهر شد بر حقایق ممکنات و جوهر افئده مختومات

و جمیع

ص433

و جمیع ذات موجودات و مذکورات را از قطرات ما وجود الهی و رشحات زلال سلسال صمدانی بحیوة ازلی سرمدی مشرف و مطرز فرمود و نجلع باقیه و قمایص عالیه واثواب و ائمه ابدیه مخلع و بلبس فرمود مع ذلک بچنین ایه کبری و موهبة عظمی و انوار لا یطفی و اعطاء لا یفنی مستقیم نکشته­ایم و باین منعة محکمه و مکرمت متقنه و عزت قدسیه و لطیفه سرمدیته قائم نشدیم و از انفاس قدس روح القدس و اریاح طیب نور الانس محجوب ماندیم بحدیکه اکر هزار داود و وجود از نغمات زبور و ترنیات سرور بالحان بدیع طری و عظام رمیم عباد بخواند هرکز مبتز نشود و بحرکت نیاید زیرا که استعداد نزول رحمت از سماء قدرت از میان برخاست و کل بهوای نفس در تفرتن مسجون کشته­اند و مدهوش شده­اند و در صقع غفلت چنان منطعق کشته­اند که هرکز بهوش نیایند و بمقام وصل و قرب که مقصود اصلی است نرسند ذری حسرت و ندامت که بجوهر یدی مهتدی نشدیم و بسازج قدم مقتدی نکشتیم نه بسینای طور قربش مقبل شدیم و نه از مظاهر نفیش معرض تأئبی تجذبات روح مقدسش نکردیم و تقدی بانوار بهجتش ننمودیم از جملۀ تأسی انفاق ارواح است که بان مفتخر نشدیم و پوشیدن قمیص استقامت است که بان فائز نکشتیم بلی در قطب بحر هویه جاسیم و انتظار بشرئه ماء میکشیم و در ظلال شمس صمدیه ساکنیم و طلب سراج مینمائیم اینست شأن این بنده و عباد و کل من فی البلاد و اکر هم ناریّ از سدره مشتعل شود بان موقد نشده در اطفای ان میکوشند امنیئا لمن تردی برداء الانصاف فیهذا المصاف اکر باین صفت کبری متصف شوید البته بعنایت ابهی فائز میکردید اینست ان حنیطه

ص434

صفر مکنون که بحرکت ان متحرکت کل من فی الوجود و بسکون ان ساکن است کل من فی بلاد المعبود پس باید صدور را از ظنونات فاسده مجتته خبیشه منیر و منزه نمود تا وجه بدیع انصاف از خلف جبل قاف سر بردارد و بعد خلبات فوق صمدانیه و جذبات شوق ربانیه را از دّفات حمامه بقاء کفّات ارواح سنا ادراک نمائیم و بر رفرف حب مستریح و مستکن کردیم اینست غایة قصوی و مقان اوادنی و دیکر انکه باید از معرضین از حق در کل شئون اعراض نمائیم و در آنی موانست و جمالست را جایز نداریم قسمی بخدا که انفس حنبیثه انفس طیبه را میکدازد چنانکه نار حطب یا لسبه را و حر ثلج بارده را لاتکونن مع الذین قانین قلوبهم عن ذکرالله باری انچه ذکر شد در اخیر این بسیت تلطفا لانظار المعرصین و ترحماً لابصار المبعضین بود که بهوای خود سعی نکنند و تفسیر ننمایند این اشعار در زمان مهاجرت در دیار غربت در اراضی روم کفته شد و هیچکس از علما و فضلای آن ممالک ایراد ننمودند و اعتراض وارد نیاوردند ولیکن از سبع این قوم چنان کمان میکنم در بعد از تفسیرهایی اعتراض نمایند و بخیال خود در سبیل وهم و عطا و ظن و عما سالکم شوند قل الله قصد السبیل اما شاکرا و اما کفورا و اما مقبلا و تار نفورا ختمی انابیک که مفتوح شد هر زی شمس ادراک مینماید و هر مزکومی محروم ماند و اکر کل بعرض زکامی مجتبلا شود نقص بر عطر بقا و وهی زبسک خطا وارد نیاید فسبحانک اللهم یا الهی ازدیک حنیئذ حین الذی نزلت علیّ من اثار حرتک التی لو یطفح علی الوجود لینعلصی الغیب و الشهود بجیث کاد ان یفارق اروح

من اضطرا

ص435

من اضطرا بما فوعونک و غیب صمدتیک لو اتنفس لتحرق الاکباد بجوهریتها و تنفطر السمآء و ما فیها و تنهدم الارض و ما علیها فاة او بذلک لن یطفح رایحه الوفا عن حدیقة اسنا و لن یهب قلب البقا من مدینة البها و لن یغن و رقآء العماء علی اوراق الحمرا و لن یرن و یک السنافی ملکوت العلی فوعزة من عزّزته و جعلتی مظهر الیه میتک و منبع ربوبیتک لنست کل الاذکار و کل ما علمتن من قبل من بدایع علمک و جوامع ایات حکمتک بل کنت نسیاً منیّا کانی ما کنت فی ارض الملک مشهودا لعمر علی و حیات محمدی و روح صفی و رحمة راحمی و جذبة محمود و ولته احمدی و سرة محبوب و بهجة طاهری ما احبّ ان اکون فی الملک لحظه و کان الله من ورائی شاهدی

تمسک بحبل الامر فی ظاهر صورة تعرف بوجه النّور فی باطـــــن غــــیبتی

فاخرق حجاب القرب عنک بالازمرة فاشهد جمال القدس فیک بلا کشفت

فاسکن فان قواة العرش اضــــطرب فاصبر لانّ عیون الغیب قــــد تبــــکت

و مغی وراء العلم فیـــــک حجــبسته عاجز عن درکها کـــــل عقل مـــــنیرة

لذ ذوانــــس بســــرّ القــــدس ســــرّة فلا تفـــــش عــــنها ان تــــکون امـــینتی

ص436

لو تکشف الغطأ عن وجه ما شهدته لیفنی الوجـود فـــی طرف قــــریبة

کذاک جری الامر من عرش عـزة بذاک جری الحکم من سرّ قدرتی

فطربی للفائزین من حسن وفـــــآئهم فطوبی للواردین فی شرع بـــدیعتی

فطوبی للعاشقین فی سفک دمائهـم فطوبی للواثقین عن حبل عطوفتی

فطوبی للمخلصین فیما سرعوا

عنکل الجهات فیظل ربوبتی

ص437

العجمی الفارسی العراقی

چون اهل فلک الهی باذن ملاح قدسی در سفینه قدمی باسفی از اسبا تشبت نمود بر بحر اسما روان کشتند و قطع مراحل تحدید نمودند که شاید بیمنن همت سلطان تفرید بشاطی توحید در ایند و از جام تجرید بنوشند باری با عانت ربانی ان فلک صمدانی برای حلمت روحانی حرکت مینمود و سیر میفرمود تا بمقام رشید که اسم ساکن از اسم مجری سبقت کرفت و غالب شد لذا سفینۀ روح سکون یافت و از حرکت ممنوع کشت و رانیوقت حکم محکم سانی از سماء قدس لایزالی نازل شد و ملاح بقا مأمور کشت که حرفی از کلمه اخفی بر اهل فلک تعلیم فرماید تا باعانت غیبی از وادی حیرت نفسانی بکذرند و بفضای بافزای وحدت روحانی درایند و بقاف بقای مان و لقای حضرت جانان واصل شوند و چون اهل کشتی بکلمه و درست معنوی فائز کشتند فی الفور پرمعنی کشودند و در هوای قدسی پرواز نمودند و بفضل الهی و رحمت سبحانی از عقبات نفس و هوی و ؟؟؟ غفلت و عمر کذشتند و در اینوقت نسایم رضوان از مکمن رحمان بر هیاکلشان وزید و بعد از طیران در هوای قرب الهی و سیر مقامات معنوی در محل امن و امان و منتهی وطن عاشقان نزول نمودند و سکان انمقام بخدمت و احسان قیام نمودند و در اینوقت غلمان باقی و ساقی قدسی هنر با قوتی ابذال فرمود بقسمی سکر خمر معارف الهیه و کأس حکمت صمدانیه جذب و وله اورد و از هستی خود موجودات رستند و بجمال دوست دل بستند

با نسخه ماده آسمانی جلد چهارم اختلافات خیلی جزئی دارد اگر لوح الرّوح القدس عربی مقدم بر لوح فارسی و بمتصل به آن بوده نمیدانم چرا در این نسخه متن عربی ضبط شده است.

ص438

و قرنها و عهدها در انمقام خوش روحانی و کلذار قدس رحمانی با کمال فرح و انبساط مسکن و مقر داشتند تا انکهه نسایم امتحان سبحانی و اریاح افتتان سلطانی از سبای امر لایزالی بوزید تا انکه بجبل ساقی اشتغال نمود و از وجه باقی غفلت نمودند بقسمیکه ظل را شمس و اشباح را نور انکاشتند و قصد معارج اسم اعظم نموداند که در ان هوا طیران نمایند و بان مقعدومی وارد شوند و چون عروج نمودند یرافان الهی با حجاب قدسی با سر مبرمی ربانی بر ایشان نازل شدند و چون در یلع غلام معنوی استشمام ننمودند جمیع را منع نمودند و بعد واقع شد انچه در لوح محفوظ مسطور کشت پس ای ساکنان بساط حب الهی وای شادبان خمر رحمت صمدانی قرب جمال دوست را بدو جهان تبدیل ننمایند و از لقای او بلقای ساقی نپردازید و از خم علم و حکمت او نجم مجمل و غفلت دل مبندید لب کل ذکر محبوبست او را بای ؟؟؟ میالائید و دل منزل اسرار باقیست او را بتوجه اشیأ فانی مشغول ندارید اب حیات از کوثر جمال سبحان بتونید نه از مظاهر شیطان باری اینغلام فانی در منتهی مقام حب دوستان الهی را ببدایع نصح احدیه و جواهر حکمت سلطان صمدیه متذکر مینماید که شاید نفس قد مردی و مردانگی علمی نماید و از قمیص غفلت و شهوت بیرون اید و چون جمال منیر دوست پاک و منیر و مقدس در ارض حب و انقطاع رود و ارتفاع سیر نماید اقلاً اینقدر از انور صبح بیان و ظهور یومی میان اخذ نمایند که ظاهر و باطن خود را متحد نمایند از علو تجرید و سرّ توحید و تنزیه و کبری و تقدیس عظیمی کذشتیم حال سعی بلیغ و اهتمام منیع نمائید.

که اسرار

ص439

در اسرار باطن مخالف اعمال ظاهر و افعال ظاهر معارض اسرار باطن نباشد و از انفاق جان در سبیل جانان کذشتیم بانفاق عدل و انصاف بر نفوس خود قیام نمایند؟ اخر یعنی قمیص حرص و امال نفسانی از ثوب تقدیس رحمانی ترجیح میدهد و نغمه عندلیب بقا را بصوت منکر فنا از اهل بغی و بغضا مبادله میکنید فبأس ما انتمی تستبدلون انالله و انا الیه راجعون انشاءالله امیدواریم که هیکل عز باقی بطراز قدس و شئون الهی چون شمس صمدی روشن و لطیف و پاک و طاهر ظاهر شود لیس هذا علی الله بعزیر 152

؟ آخر یعنی

ص440

با نسخه آخری مقابله نکردم

کلمات مکنونه عربی

هذا ما نزل ممن جبروت العزّة بلسان القدرة و القوّة علی النّبیین من قبل و انّا اخذنا جواهره و اقمصناه قمیص الاختصار فضلاً علی الاخیار لیوفّون بعهدالله و یؤدّون اماناته فی انفسهم و لیکونن من جوهر البقیّ فی ارض الروح محشورا یابن الرّوح احبّ الاشیاء عندی الانصاف لاترغب عنه ان تکون الی اغنیا و لا تغفل منه لتکون لی امینا و انت توفق بذلک ان تشهد الاشیآء بعینک لا بیان العباد و تعرفها بمعرفتک لا بمعرفة احد فی البلاد فکّر فی ذلک کیف ینبغی ان تکون ذلک من عطیّتی علیک و عنایتی لک فاجعله امام عیینک یابن البشر هیکل الوجود عرشی نطفه عنکل شیئ لاستوالی و به و استقراری علیه یابن الانسان فافضل یدک فی جیبی لارفع راءسی عن حیبک مشرقاً مضئیاً یابن الانسان کن لی خاضعاً لاکون لک متواضعاً و کن لامری ناصرالتکون فی الملک منصورا یابن الروح روح القدس یبشرک باالانس کیف تجزن و روح الامر یؤیدک علی الامر کیف یؤیدک علی الامر کیف تحتجب

و نورالوجه

ص441

و نور الوجه یمشی قدامک کیف تضلل یابن الانسان فاکف بنفسی عن دونی و لا تطلب معینا سوائی لان مادونی لن یکفیک ابدّا یابن الانسان فاصعد سمائی کلی تری و صالی لتشرب من زلال خمر لامثال و کؤت مجد لازوال یابن الانسان فکّر فی امرک و دبّر فی فعلک اتحبّ ان تموت علی الفراش او تستشهد فی سبیلی علی التّراب و تکون مطلع امری و منبع نوری فی الفردوس فانصف یا عبد یابن الانسان عظّم امری لاظهر علیک من اسرار العظم و استشرق علیک من انوار القدم یابن الانسان افرح سرور قلبک لتکون قابلأ للقاوی و مرّآ تألجمالی یابن الانسان تخضب شعرک عن ومک الحان اکبر عندی عن خلق الکونین و ضیآء الثقلین فاجهد فیه یا عبد یابن الانسان کنت فی قدم ذاتی و ازلیّته کینونی العرفت حبتی فیک خلقتک و القیت علیک مثالی و اظهرت لکمت جماله یابن الانسان لا تعرّ نفسک عن جمیل ردائی و لا تحرم نصیبک عن بدیع حیاضی لئلا یأخذک الظمّأ فی سر مدیّته ذاتی یابن الروح حقی علیک کبیر لاتناه و فضلی بک عظیم لا تغشاه و حتی فیک موجود لا تغطاه و نوری لک مشهود لا تحفاه

ص442

یابن الوجود مشکاتی انت و مصباحی فیک فاستنور به ولا تفحص عن غیرها لآتی خلقتک غنبیاً و جعلت النعمة علیک بالغاً یابن الانسان عظمتی عطیتی الیک و کبریائی رحمتی علیک و ما ینبغی لنفسی لا یدرکه احد و لن تحصیه نفسا قد خزنة فی خزائن شری و کینائیز امری تلطّفاً لعبادی و ترحماَ لخلقی یابن البیان وجّه بوجهی فاعرض عن غیری لان سلطانی باقی لا تزول ابدا و ان تطلب سوائی لن تجدو لو تفحص فی الوجود سرمدّا ازلا قدیما یابن الرّوح فی اوّل القحل فاملک قلباً جیدَ حسنَا منیرا لتملک ملکاَ باقیاً دائماً ازلاً قدیما یابن البیان حضر انت فادخل فیه لتکون سالماً حبی فیک فاعرفه منک لتجدنی قریباَ یابن الروح خلقک غنیاً کیف تفتقر و صنعتک عزیزاَ بم تستذل و من جوهر العلم افلهرنک لم تستعد عن دونی و من طین الحبّ عجنتنک کیف تستغل لفري فارجع البصر الیک لتجد فیک قائما قادرا مقتدر قیوما یابن الانسان لاتحزن الا فی بعدک عناد لا تفرح الا فی قربک بناد الرجّوع الینا یابن الروح ایقن بان الذی یأمر الناس بالعدل و یرتکب الفحشآء فی نفسه انه هو لیس منی و لو کان علی اسمی یابن العمآء ادعوک الی البقاد و انت تبتغی الفنا بم اعرضت

و ملکی دائمٌ لاتحول ابدا

عما نجّو

ص443

عما نحسب و اقبلت الی ما تحب یابن النور فانس دونی و آنس بروحی

ذلک من جوهر امری فاقبل الیه یابن الانسان لا تحرم وجــــــد عبـــدی

حین الذی یسئلک فی شیئ لانّ وجهه وجهی فاخجل منی یابن البشر ان اصابک من نعمة لاتسر فیها و ان تمسک من ذلة لاتجزن منها لآن کلتیهما تزولان فی حین و تبیدان فی وقت یابن الوجود کیف نسلیت عیوب نفسک و اشتغلت بعیوب عبادی من کان علی ذلک فعلیه ؟؟؟ منی یابن الوجود فؤادک منزلی قدسها لنزولی و روحک منطری ظهرها لظهوری یابن الانسان احببت خلقک فخلقتک فاجبنی لی اذکرک و فی روح الحیات اثبتک یابن الانسان لاتنفس بخطآء احد ما کنت خاطئاً و ان تفعل بغیر ذلک ملعوّن انت و انا شاهد بذلک یابن الوجود لا تنسنب لنفس مالا تحبه لنفسک ولا تقل مالا تفعل و ذلک امری حلیک فاعمل به یابن الرّوح خلقتک عالیا جعلت نفسک دانیا فاصعد ولی ما خلقت به یابن الوجود ضعتک با یادی القوة و خلقتک بانا من القدرة و ادوعت فیک جوهر هوری فاستغن به عنکل شیئ لانّ صنعی کاملاً و حکمی نافذ الاتشک فیه و لاتکن فیه مریبا یابن الوجود فاعمل حدودی حبّاً لی ثم انهی نفسک عمّا تهوی طلباً لوصالی

ص444

یابن الانسان انت ملکی و ملکی لایفنی کیف تخاف عن فنائک و انت نوری و نوری لایطفی کیف تضطرب عن اطفائک و انت بهایی و ببهائی لا یغشی و انت قمیصی و قمیص لایبلی فاسترح فی خبک ایای لکی بختط فی افق الاعلی یابن الانسان لکشیئ علامة علامة الحبّ الصّبر فی قضائی و الاصطبار فی بلالی و یابن الانسان محبّ الصادق یرجو البلآء کرجاء العاصی الی المغفرة و المذنبت الی الرحمة یابن الانسان لاتترک او امری حبّالجمالی و لاتنس وصایائی ابتغآء لرضائه و یابن الانسان فانفق ما لی علی فقر الی و لتنفق فی استماء من کنوّر عزّ لا یفنی و خزون مجدٍ لایبلی و لکن و عمری انفاق الرّوح اجمل لو تشهد تعینی یابن الانسان ان لن یصیبک البلأ فی سبیلی کیف تسلک سبل الرّاضین فی رضائی و ان لن یسک المشقة شوقاً للقائی کیف یعیبک النّور حبّا لجمالی یابن الانسان انت ترید الذنب و انا ارید تنز بهک عنه و انت معرفت غناء بنفسک فیه و انا عرفت الغناء فی التقدیس منه و عمری هذا علمی و ذلک ظنّک کیف یجمع امری مع امرک یابن الوجود سمعک سمعی فاسمع به و بصرک بصری فابصر به لتشهد فی سرّک لی تقدیساً علینا لا شهد لک فی نفسی مقاماً رفیعا. یابن الرّوح

لاتطلب

ص445

لاتطلب منی بالاتحبه لنفسک ثم ارض ما قضینا لوجهک لان ما ینفعک هذا ان تکون به راضیاً یابن الانسان بلائی عنایتی ظاهره نار و نقمة و باطنه نور و رحمة فاستبق الیه لتکون نورا ازلیا و روحا قدمیا و هو امری فاعرفه یابن الوجود حاسب نفسک فیکل یوم من قبل ان تحسب لانّ الموت یأتیک بغتة و تقوم علی الحساب فی نفسک یابن الوجود فاستشهد فی سبیلی راضیاً علّی و شاکراَ لقضائی لتستریح معرفی قباب العظمة خلف سراوق العزة یابن الرّوح لا تفتخر علی المسکین بافتخار نفسک لانّی امشی قدّامه و دراک فی سوء حالک زالعن علیک الی الابد یابن الانسان لا تقد عن حدک ولا تدعی ما لا ینبغی لنفسک فاسجد لطلقه ربک نور القدرة و الاقتدار یابن الانسان ارکض فی برّ العماثمّ اسرع فی میدان السمآء لن تجدالرّامة الا بالخصوع لامرنا و التواضع لوجهنا یابن الوجود فاجبنی لاحبک ان لن تجنّی لن احبتک ابدا فاعرف یا عهد یابن الوجود اذکرنی فی ارضی لا ذکرک فی سمائی التقربه عینک و تقرّبه عینی یابن البشران تحبّ نفسی فاعرض عن نفسک و ان ترید رضائی فاغمض عن رضائک لتکون فی فانیا و اکون فیک باقیا یابن الوجود رضوانک حبّی و حنانک و صلی فادخلی فیها و لا تصبر هذا ما قدّر لک

ص436

فی ملکوتنا الا علی و جبروتنا الا سنا یابن الوجود لا تشتغل بالدّنیا لان بالنّار نمتحن الذهب و با ازهّب منتحن العباد یابن الرّوح لیا قد لک الرّاحة الا باعراضک عن نفسک و اقبالک بنفسی لان ینبغی ان یکون افتخارک باسمی لا باسمک و اتکالک بوجهی لا بوجهک لانّی وحده احبّ ان اکون محبوباً فوق کلشیئ یابن الوجود خبّی حضر من دخل فیه سخروا من و من اعرض غوی و املک یابن الرّوح ببشارت النّور البشرک فاستبشر به و برضوان القدس ادعوک فاستحصن فیه لتستریح فی ابدالابد یابن المنظر الا علی ادوعت فیک روحا منی لتکون حسیببالی لم ترکتنی و طلبت مخبویا سوالی یابن الوجود ان تحب هذه الدولة الباقیه الابینته و هذه الحیوة القدسة الازلیة فاترک هذه الدولة الفانیة الزایلة یابن العماء جعلت المونت لک بشار تألیف تحزن منه و جعلت النّور لک ضیاء لیف تحتجب عنه یابن الوجود ان یمسک الفقر لا تحزن لان سلطان الغنی ینزل علیک فی هذا لایّام و من الذلة لا تجف لانّ العزّة یصیبک فی هذا الزمان یابن الانسان ازلیتی ابداعی ابدعتها لک فاجعله داء لهیکلک و احدیتی احداثی اخترعتها لاجلک فاجعله قمیص مسئتک لتکون مشرق

قیومتی

ص447

قیومتی الی الابد یابن البشر قدرت لک من شجرة الابهی فواکه الاصفی کیف اعرض عنه و رضیت بالذی هو ادنی فارجع الی ما هو خیر لک فی افق الاعلی یابن الانسان قد مضی علیک ایّام استغلت فیها بما تهوی به نفسک من الظنون و الادهام الی متی تکون راقد اعلی علیک فارفع راسک عن النّوم فان الشمس قد ارتفعت فی وسط- الزوال الغل یستشرق علیک من نوار الجمال یابن الانسان اشرقت علیک النّور من افق الظور و تفخت روح اسنا فی سینای قلبک فافرغ نفسک عن الحجبات و الظنونات ثم ادخل علی البساط – لتکون قابلا للبقآء و لا یقا لللقا کلیلا یا نهذک موت و لانصب ولا لغوب یابن الجمال و روحی و عنایتی ثم رحمتی و جمالی کلما نزلت علیک من لسان القدرة و کتبتها من قلم القوة قد نزّلناه علی قدرک و لحسنک لاعلی شأنی و لخی یابن من قدم نذاته فی ملکوت نفسه فاعلم بانی قد ارسلت الیک من روایح القدس کلّها و انممت القول علیک و اکملت النعمة الیک و رضیت لک ما رضیت لنفسی فارض عنی ثمّ اشکرلی یابن الروح فاکتب کل ما القیناک حینئذ من مداد النّور علی لوح الروح و ان لن تقدر علی ذلک فاجعل المدا و من جوهر الفؤاد و ان لن تستطیع فاکتب من هذا و الاحمر الذی سفک فی سبیلی فانه اعلی عندی عنکلشئ لیثبت نوره الی الابد

ص448

فیکنت یا علی بکت یا وفی بک یا بهی ؟؟؟ بک الشافی و ابت و الباقی یا باقی بک یا سلطان بک یا رفعان بک یا دیّان انت الکافی و انت الشافی و انت الباقی یا باقی بک یا احد بک بک یا فرد انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی بک

آثار از این صفحه ببعد این مجموعه تا آخر آن اعتم از نثر و نظم خصوصیات مشترک قابل تشخیص و کاملی دارد و از لحاظ تاریخ صدور امم باید حول و حوش زمان خاصی باشد. هر چند معروف است در قصیده رشح خیال از آثار طهران و بعضی از این آثار مربوط در اخر ایام مبذول است. بهر صورت در بررسی دقیق­تری نمی­توان تشابهات لفظی و معنوی و حتی بهم رسانی فرم و سبک آنها را نشان داد.

بک یا مغان بک یا مستعان انت الکافی و انت الشافی و انت الباقی یا باقی

بک یا علیم بک یا حکیم بک یا عظیم انت الکافی و انت الشافی و انت الباقی یا باقی

بک یا رحمان بک یا عظمان بک یا قدر ان انت الکافی و انت الشافی و انت الباقی یا باقی

بک یا محبوب بک یا معشوق بک یا مجذوب انت الکافی و انت الشافی و انت الباقی یا باقی

بک یا عزیز بک یا بصیر بک یا قدیر انت الکافی و انت الشافی و انت الباقی یا باقی

بک یا حاکم بک یا قدیم بک یا عالم انت الکافی و انت الشافی و انت الباقی یا باقی

بک یا روح بک یا نور بک یا ظهور انت الکافی و انت الشافی و انت الباقی یا باقی

بک یا غایب بک یا غالب بک یا داهب انت الکافی و انت الشافی و انت الباقی یا باقی

بک یا قادر بک یا باصر بک یا ساتر انت الکافی و انت الشافی و انت الباقی یا باقی

بک یا صانع بک یا قانع بک یا قالع انت الکافی و انت الشافی و انت الباقی یا باقی

بک یا طالع بک یا جامع بک یا رافع انت الکافی و انت الشافی و انت الباقی یا باقی

بک یا نافع یک یا شافع بک یا دافع انت الکافی و انت الشافی و انت الباقی یا باقی

ص449

بک یا جلیل بک یا جمیل بک یا فضیل انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا عادل بک یا فاضل بک یا ناول انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا قیوم بک یا دیموم بک یا علوم انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا مظلوم بک یا قدوم بک یا کرّوم انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا محفوظ بک یا محظوظ بک یا ملحوظ انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا عطوف بک یا رؤف بک یا لطوف انت الکافی و انت الشافی و انت الباقی یا باقی

بک یا لاذبک یا معاونک یا مستعاذ انت الباقی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا غیاث بک یا مستغاث بک یا مغاث انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا کاشف بک یا ناشف بک یا عاطف انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا جان بک یا جانان بک یا ایمان انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا ساقی بک یا عالی بک یا غالی انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا ذاکر الاعظم بک یا رسم الاکرو بک یا اسم الاقدم انت الکافی و انت الشافی و انت الباقی یا باقی

بک یا سبّوح بک یا قدوس بک یا نزّوه انت الکافی و انت الشافی و انت الباقی یا باقی

بک یا فتاح بک یا نصاح بک یا نجوا و انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا جلال بک یا جمال بک یا فضال انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا واثق بک یا عاشق بک یا فاتق انت الکافی و انت الشافی و انت الباقی یا باقی

بک یا وهاج بک یا بلاّج بک یا بهاج انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

ص450

بک یا دماب بک یا عطاف بک یا رءاف انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا تائب بک یا نائب بک یا ذاوب انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا ناجز بک یا لاحظ بک یا لافظه انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا ظاهر مستور بک یا غایب مشهور بک یا ناظر منظور انت الکافی و انت الشّافی و انت الباقی یا باقی

بک یا قابل عشاق بک یا ذاهب فساق یا کافی بک یا کافی یا شافی یا شاغی یا بافی بک یا باقی انت الباقی یا باقی فسبحانک اللهم یا الهی اسئلک بجودک الذی به قسمت ابواب الفضل و العطاوبه استقر هیکل قد علی عرش البقا و برحمتک التی بها دعوت الممکنات علی خان مکرتتک و الغابک و ثعباتیک التی بها احسیبت فی نفسک من قبل کل من فی السموات و الارض فی حین ظهور سلطنتک و طلوع جکومتک بکلمة بدئک و بهذه الاسمآء الحسنی والامنطرف و بهذه الصفات العملیا الاکرم و بذکرک العلی الاعلی و بجمالک الالبلف الاصنفی و بنورک الخصی فی سراوق الاخفئ باسمک المتقمص القمیص البلا فی کل صباح و مسابان تحفظ و کل هذه الورقه المبارکه ثم الذی یقرئیها ثم الذی یلقی علیها ثم الذی یمّ فر عدل بیت التی هی فیها ثم اشف بها کل مریض و علیک و فقیر عنکل بلاء و افت و یلروه و مفرن ثم اهد بها کل من یرید ان یدخل فی سبیل نذاتیک و منابیح فضلک و غفرانک و انک انت العزیز الکافی الشافی فی الحافظ المعطی الرؤف الکریم الرحیّم

ص451

شمس مهین هو الروح ؟؟؟ علی ؟؟؟ نامه از شما نرسید و لکن جواب ارسال میشود فی الحقیقه بی ذکر مذکور شد ؟؟؟ و بی­دلیل منظور و انشاءالله بی­عمل بجنت خواهید وارد شد و بی­ ؟؟؟ را ملاقات فرمائید فسبحان الذی ینزل الایات بالحق و یبشرالذین عرفوا الی میادین الجمل و کانوا فی مقابله الوجه مسکونا o و سمع نداء الله فی رضوان القا و کان عن بحرالهوء فی شاطر العرحان مشرو باوثم انقطع عنکل من فی السموات و الارض و توجهت بوجه کانت الانوار الیه مرکز ضاه او اتشیری فی نفسک و لا تمتقی الی احد ما قبلی الی سراوق کان عن الفرقان مقطوعا o ثم اذکری بک فی قلبک و من اللسان بما قدر مقدورا o و ان یمسک من حزن لا تخف و لا تحزن فتوسل علی الله فی قلبک فانه یرفع الحزن عن قلوب اللواتی بن رجعن الی الله و کن فی هوآء الشوق مسطیورا o کذلک اذکرناک بحق و جعلناک فی اللوح مذکورا 152

؟؟؟ ای شمس بجان او از عندلیب جانان بشنو شاید بتمام لاوان قدم از مکان نفس و هوا برداری و بلا مکان عزّ بقا کذاری و از میان مأیوس شوی و بجان جان مأنوس کردی اکر از صحرای با فضائی روح یکذری البته بیراهن صبر و شکیب حاک کنی و در جان و در جان باختن چالاک شوی و از آلایش عدم بکذری بر کرسی قدم آسایش کیری ناچار از هر چه امری ظاهر شود و در هر امری سرّی اشکار کردد تا آفتاب ؟؟؟

؟؟؟ مانند لوح قبل نام مخاطب لوح شمس باشد

ص452

؟؟؟ مشرق از مغرب ممتاز نکردد و کلشن در کلخن معلوم نیاید اخر نغمه الهی از بقره ترانی معلوم نیست و ناله زاغ از بلبل باغ بغایت واضح و مبرهنست زیرا که ان از یمن جانان حکایت کند و بر جان بیفزاید و این از شهر کوران دلالت نماید و ایمان البکاهد باید قدم برداشت و همتی برافروخت بخدا اکر بیان معنویرا ازین بنده فانی در این لوح معانی بشنوی البته سر بصحاری فناکذاری و از جان و دل بیرار کردی و سرور پای درست بیندازی چه بلند است عنقای عشق را پرواز و چه کوتاهست ما را نیاز اندکی بر پرة بفر سلطان ازلی از نهاکدان احام بر رفرف قدم بمقر یا بی روح قدسی را پری بخش و جان معنویرا دوانی ده تا در هوای قرب الهی­تراند پرواز نمود بسر منزلت عیب تواند رسید ازین دهر بی بهر خر زهر نخیزد و از درد فانی زلال باقی نیاید اکر عیسی روح از شاهباز ملکوتی شهناز قدسی بشنود البته از سرّ جان بخروشد و چون روان عاشقان بجوشد موسی بقا از ان سروش مدهوش کشت و خلیل وفا از ان نو ابتهای تن بشکست پس مست تن بشکن تا بمکمن دوست مسکن کن و از مرهوب بکذر تا بمصر بقا پرواز نمائی و مدینۀ قلب را پاک کن تا جمال هویه مشاهده کنی و از روح روح القدس زنده کردی دیکر نوائی نماند که بر این شاخشار خوانده نشد و آوازی باقی نماند که ازین عندلین ظاهر نکشت و لکن این نالۀ پارسی را هزار کوش حجازی ادراک نتواند و این نکته

بدیعرا

ص453

بنظر امضاء و خاتم مختلف الواح اهم نشانه این از تاریخ و زمان حدود له است

بدیعرا جز هیکل ربّانی عارف نکردد پس نیکو حال کسیکه باین مجرور و جرعه حیات بنوشد ؟؟؟ من الها ؟؟؟ فسبحانک اللهم ما الهی هذه امة من ایاتک ؟؟؟ تقربت الیک و توکلت علیک حتّی شهدت ناز احدیتک فی سدره ارلتیک به آب انوار قدس ربوبیتک من شجرة هوتیک و تحلت قلبها شمس القدم فیما ظهرلها القضا من اسرار القلم و بذلک ارادت ان تدخل فی و باذن قربک و رضوان و سالک بتهو لوح قله جعا عن الاشارة بغیرک و لیث قل فی فؤادها تأنه احدیتک ویتاطع من سرّها نور صمدتیک فلما استقرب بسدرة ربانتیک و لاذت باوراقها و تمسکت باعضانها و استطیت فی جوارها واسته لذت من اثمارها مسافرت الیها و هاجرت بها علیها حتی و صلت ابلی قربها حینئذ اسئلک یا الهی تمتم اسفارها و استحکم ارکانها و قر عینها و ستعدا روحها لتسافرمن نفسها الی نفسک و تنقطع من رضائها الی رضائک و عن بقدها الی قربک و عن فراقها الی لقائک لترجع الیک و تضل بک ثم احدث یا محبوبی فی سرّا بهذه انت مجسنکت و فی قلبها قباث جذبتک لتنزل من حرارت جنک الی شریعته قزیک و ترجع من فوران نازک الی مخزن تورک و لکن ما قدرت ذلک یا الهی الا ببواتی خلقن من نفسک و ظهرن من جمالک و رجعن الیک و دخلن فی عرفات عزک و درون فی قصور ؟؟؟

ص 454

بجدک اذ انک انت الذّی تعطی کل شئ حقه علی مقداره و مع عرفانی بذلک امسئلک بان تجعلها منقطعا عن دونک ثم عرفها نفسک لتفرغ عما ما سواک لانّ العبد لو یعرفک ما یشغل عنک و لا یشتضل بغیرک و لا یتوجه ما دونک و لولؤتی کل من فی السموات و الارض و انک انت علی ذلک لعلیم خبیر و شهید حکیم و انک انت یا امة الله خذی هذا الکتاب بروحک ثم اعرفی تلک الامانة علی فؤادک لعل تستشقین و آیة المسل عن رداء الکبیر ماء و تجدین طیب الهویه عن قمیص الوفا لتخد فی الله ربک بعینتیک بشجدیه بجبهیک و تخضعی له نجدتیک اذا هو الحق لااله الاهو و انا کل عباد له و کل له ساجدون و السلام من البهأ بعد البأ

؟؟؟

اکر دیو را نزده باشد انشاءالله از فرم بها الهی مزم و شاد باشید فسبحانک یا الهی هذا قمیص عزّ قد ارسلت الی مدینة احدیتک و هذا کتاب بدیع قد انشأت من سلطان عنایتک و هذا نور مجد قد اشرقت من افق هویتک و هذا شجر کافور قد اعزبت فی میادین رحمتک هذا طورک قد نفخت فیه من روحک و ارسلت الی من یخبک فسبحانک یا الهی فاقم نعمتک علی احبانک نطهورت عزتک اذ انک انت المقتدر لقیوم مبر همرهان تکبیر برسانید بمعنی اعاهکم 152

ص455

ساقی از غیـب بقا برقــــع برافکن از عـــذار تا رنوشم خمر باقـی از جـــمال کــردکار

انچه در ضمخانه داری نشکند صفرای عشــق ز انشراب معنوی ساقی همی بحری بــیار

تا که این مستور شیدائی دراید در خـــروش تا که این مخمور ربّانی بر اید زیـن خــما

نار عشقی بر فروز جمــله هستـــیها بســـوز پس قدمی بردار اندر کوی عشاقان کـــذار

تا نکردی فانی از وصف و هـــوای مـــرد راه کی چشی خمر بقاء ز لعل نوشیــن نــکار

پای نه بر فرق ملک اکـــه در اور ظلّ فقـــر تا به بینی ملک با قیراکنــون از هر کــنار

کر خیال جان همی هستت بدل اینجا مـــیا کر نثار جـان دل داری بیــا و هــم بیــار

رسم ره اینست کر وصــل خــدا اری طلــب کر نباشی مرد این ره دور شو رحمت میار

کر همی خواهی که کردی واقف از اسرار نطق چشم عبرت برکشــا بر بنــد راه افتــخار

تا به بینی دل و هوس طائـــف اینجا آمـــده تا به بینی روح عیسی را ز عشقش بیقـرار

تا بیایی دفتــر توحیـــد از زلـــفان دورست تا نجوانی مصحف تجـرید از حــذین یــار

عین بکش خمر فرد از بیــشه حــیوان عشق تا بفیروزی سر اندازی همـی در پای یــار

مرده­کانند در این انجمــــن انــدر ره دوست ای مسیحای زمان بین نفس کرمی بـر در

تا که بر پرند سیار وجود از سجــــن تــــن تا فضای لامکان در ظل صاحــب اقتــدار

درویش جهان سوخت ازین شعله جانسوز الهی

وقت انست کی زنده ازین نغــمه زار البـــاقی

حو و بقا از فردوس علا امد هله هله هله یا بشارت با چنک نواهم با کاشمرا آمد هله هله هله یا بشارت

ص456

با غمـــزه جانی با مزه فـائی با رقص نـــوا آمد هله هلــه هـله یا بشـــارت

با کیسوی مشکین بالعل نمکین از نزد خدا آمد هله هـــله هله یا بشـــارت

دو سیف ز ابرویش صـــد تیــر ز مژکونـــش بر دل مـــا اند هلـــه هــله

جانها بــرهش دلـــها ببـــرش جمـــله فنا آمـــد هلــه هلـــه یا بشارت

بل مئ بیضا با کیسوی سودا چون اژدر موسی امد هله هله هله یا بشــــارت

این نغمه داودی از سدره لا مولتی با روح مسیحا امد هله هله هله یا بشارت

با جذب وفا با شور عما از مشرق­ها امـد هلــــه هـــله هلـــه یا بشـــارت

با نور هدی از صبح لقا طـــور سنا آمـــد هـــله هـــله هـــله یا بشــارت

این نغمه جان در منزل جانان از بلبل لااند هلـــه هلــه هـــله یا بشـــارت

با مژده وصل این حور الهی از شایقه طوبی آمد هله هــله هـــله یا بشــارت

این عاشق فانی این یطر تـرابی در ره معــشوق ندا آمد هلــه هلـــه هلـــه

بـــر ؟؟؟ قضـــا از میـــر سمـــا آمــد هـــله هـــله هــله یــا بشــارت

بر کون عاشق ؟؟؟ از عـرش وفا آمـــد هــله هـــله هـــله یـــا بشـــارت

این نامه قدسی با هدهد ناری از شهر سبا اند هلــه هلــه هــله یا بشــارت

این وجهه باقی از امر الهی باید بیضا امـــد هلـــه هلـــه هلــه یا بشــارت

این با حجازی با لحن عراقی از ساعد شــاه­اند هلــه هلــه هلــه یا بشــارت

این طلعة معراجــی با جذبـــه به بهابــی از ســاحت او هلــه هلــه هلــه

هان بلبل معنی از کلبن قدسی یا کفت از صدا آمد هله هله هلـه یا بشــارت

این ورقه نورا از مـرین روحـــا بـــا نـــور و ضـــیا امــــد هلــــه هلـــه

این شاهد یزدان وین مـست مــی جــانان بــا بعـــام نـــاله آمـــد هـــله

ان صرف جمال حق آن جـوهـر اجمال حــق امـــایت کـــبری آمـــد هلـــه

جانها بوصالش دلها به ؟؟؟ کان ربّ علی امــد هلـــه هلـــه هلــه یا بشــارت

این ذکر بدیع از کلشن باقی آمد تا عاشقان جمال جانان به انش حبت از دل و جان در کمال امتنان ببدایع لخهای خش بان مشغول شوند که شاید از جذبۀ آن عاشقان کعبه عرفان بشور آیند و وطن قدس الهی را فراموش نفرمایند بلوری عطر ارسال شد

یاد آور قافیه ایدلی مولانا را که دلدارش گویش مسندش جز دیار من!

گویا فوران و علیان احساسات و ثبت آن مانع پرداخت قالب در خود برای بیان اخی الضمیر شده است من هنوز نتوانسته­ام وزن این اشعار را که شاید باید با لحن سرداشت و تفنی تکنیک کرد دریابم حتی نمی­گردم مثلاً بر این ترانه آمیگی ذکر کنم که ضرب توطع انرا مرتب کند هنوز که نتوانسته­ام. این اصرار در آنجاست و مطرم قالب شعر و نظم برای بیان این مطالب ؟؟؟ شده است. و گویا لزومی برای رفتیم و ضرباهنگ بوده است.

ص457

از باغ الهی با سدرۀ نادی ان تازه غلام آمد های های هذا جذب اللهی هذا خلع یزدانی ندا قمص ربانی با ابحر حیوانی با کوثر ره جانی آن ربّ انا می­آمد های های هذا عذب سبحانی هذا لطف رحمانی هذا طرز عذبتی از مصر عمائی آن یوسف شیرازی با عشوه نام آمد های های هذا وجه ازلانی هذا طلع نورانی هذا بدع قدمانی آن قائل عشاقان و ان محیی محبوبات با سیف سهام آمد های های هذا سیف عشقانی هذا رمح غمزانی هذا سهم مژکانی از خلف حجاب میان و ز شهر لقا جانان با بخشش و انعام آمد های های هذا لمع قدرنی هذا قدمی قدمانی هذا کرم بدانی آن جوهر ابقا از مخزن اسما باطل غمام آمد های های هذا اخرن کنزانی هذا لئل صدفانی هذا صفت اسمائی آن فارس میدان و ان قاتل محبوبات با تیغ و حسام آمد های های هذا جیدتی صرانی هذا صدر لکافی هذا عذب احسانی آن موجد بیضا آن مظهر ابها در روز قیام آمد های های هذا اله بدمانی هذا ریب قدسانی هذا ملح منّی الی آن ستر جمال الله و ان صرف جلال الله با صوت پیام آمد های های هذا شعف لمعانی هذا جذب قدمانی هذا و له غیبانی بادنۀ ورقا ما عنجۀ روحا با کاسه و جامی آمد های های هذا هکل علمانی هذا حکم سبحانی هذا غیج و لهانی بانار جهانسوز بار از حکم دوز در تشرق لام آمد های های هذا رتص عجبانی هذا کبذ شبهانی هذا جکر حراقی ان باز شکاری

ص458

از ساعد سلطانی با طبل خیام آمد های های هذا طیر رضوانی هذا صعد قطرانی هذا ورق خضرائی هم بقصد مقصود عالم هم مظهر معبود آدم ناجیش مدام آمد های های هذا قدر عظمانی و هذا عظم قدرانی هذا جیش ابدانی ان جوهر روح حق با صور انا الق چون هادم اصنام آمد های های مذادنن سریاتی هذا غنن عبرانی هذا لحن فرقانی با کیسوی ثعبانی با جعده افشانی با رحمت الهام آمد های های هذا غفراز الی هذا کرمی بهائی هذا هبته رفعانی ان سارج ارواح و ان محرق اشبامع با صولت ضرغام آمد های های احرق ارواحی هذا علمی و جدانی هذا قلم ثعبانی آن وجهه باقی چون صبح الهی در شام ظلام آمد های های هذا شمس اشرقی هذا قمر لمعانی هذا نجم طرزانی یک موی ز کیسویش یکسانی ز هندویش از وی بمشام آمد های های هذا بعت نواری هذا حشرئه بانی هذا و هب الامر از صبح و فاترق از فهر لقائی ؟؟؟ بکام آمد های های هذا ولد شیرازی هذا سرخ شکاتی هذا برق مصبائی صد جام بدستش صد دائم بشستش با غمزه تمام آمد های های هذا سدر سدرانی و هذا شجر غمزانی هذا عمز فتانی با اصبح لاهوتی با انمیل یا قوتی با بطری رام امد با نطق و کلام آمد با شور تمام آمد های های هذا اشرب نوشانی هذا عذب و لهانی هذا حرک روحانی آن شعله بانی ان اتش فارانی با بر دو سلام آمد های های هذا ملح مهاجر هذا ستروهاجمی هذا اله معراجی ان ظاهر مستور ان غایب مشهور از صحن ببام آمد های های هذا مکشو طرفانی هذا فاحسبب قوسانی

ص459

هذا شعل روحانی عیسی زدمش زنده موسی و غمش خسته کان شمس تمام آمد های های هذا نفخ منائی هذا روح رواحی هذا کلم تمام آن قیصر سبحانی با افسرت هنشاهی با تاج انا اللهم چون صبح ز شام آمد های های هذا تیج و هابی هذا صبح براقی هذا جلل خلاقی از خلف حجاب قدس و ز ستر نقاب انس آن یار دلارام آمد های های هذا عذرً حورانی هذا کئیس بلارّی هذا عین غمازی بار قصۀ قدوسی با غمزه شبوحی با کؤب مدام آمد های های هذا اطیر فردوسی هذا شهبق طاوسی هذا نغم ناقوسی در ارض الهی ان سر و سمائی با مشی و خرام آمد های های هذا طور الهامی هذا خبر نوقانی هذا سطرئسطرانی ان سیف الهی با جوهر یزدانی بیرون زنیام آمد های های هذا سیف قهاری ؟؟؟ غفاری ان بلبل کلذار از کلشن اسرار از دشت بدام آمد های های هذا طرب جباری هذا اثر ربانی هذا نفس رحمانی محتجبان را مرکی سخمدان را وردی شاهنشه ایام آمد ان کنز تمام آمد آن غیب بنام آمد و غم دل انعام آمد های های هذا شکت سلطانی هذا کک محوانی هذا کهب قدرانی ان نارالهی از نفس رحمانی قرنها دمیده شد تابلون دم عاشقان هوای همدانی ظاهر کشت و بعد بروح ربانی عهدها دمیده شد تابلون جعد نکار مشهود کشت و لا یعدولایحصی طائف حول کعبه قرب نور الجمال و سالک سبیل حرم نور الجلال شد تا بشرف ظهور

ص460

در این لوح مذکور آمد ذبیها کل ارواح قدسی از عشق الهی بخضوع و خشوع و قیام و جلوس بهیئته کلمایت مرقومه در ایلت شهوده مشهود کشت پس باید اطیار عرشی در قصد مقاصد معارج قدسی نمایند بوله و آهنکی تلاوت نمایند در جمیع من فی الملک را روح قدمی و حیات ابدی و زندکی دائمی بخشید لعل شحات النّار علی صدور الابرار قد کان باذن الله مرشوحا

رشح عمـــا از جذبــه رمـــا مــیریزد ستـــر وفـــــا از نغمـــــه­ها میــــریزد

از باد صبا مشک خــطا کشــته پــدید وین نغمه خوش از حبـدۀ مـــا میـــریزد

شمس طراز از طلعت حق کرده طلــوع سرّ حقیقت بین کز وجــهه مــا میـــریزد

بحر صفـــا از کـــرج ما کرده ظــهور این طرفـــۀ عطــا از جذبــه ها میـــریزد

؟؟؟ از ظـــره کـــل شـــــد ظاهـــر این رمـــز ملیـــح از رنّــــۀ را میـــریزد

تقـــره نافـــوری جذبــــه لاهـــوتی این هر دو بیک نفحۀ از جوّ سما میـــریزد

که را ناهـوا ز چهــره­ها کــرده بـــروز کــور هــوهــو از طفحــۀ بــا میـــریزد

یوم خـــدا از جلــوه رب شــد ظاهــر این نغــز حــدیث از غنــه طــا میــریزد

صفح بهائی بیـن رشــح عمــائی بیــن کین جمله ز یک نغمه از لحن خدا میریزد

ماهی سرمد بیــن طلــع منــزه بیــن صدر ممرد بین کز عــرش عــلا میــریزد

نغمــۀ طــوبله بیــن رنــه در قابیــن غنه ابها بیـن کــز طمــع صفــا میــریزد

آهنگ

ص461

آهنگ عراقی بیــن وقــت نوائــی بیــن کف الهی بین کــز ضــربۀ ثـا میــریزد

طلعت لاهوتی بین خوری­ها هوکتی بیـن جلوۀ ماسوتی بین کز سرّ عـما میــریزد

وجهۀ باقـی بیــن چهــره ساقــی بیــن رق ز جاجی بین کز کــریۀ مـا میــریزد

اتش موسـی بیـــن بیضـــه بیضابیـــن سینه سینا بین کز کـف سنــا میــریزد

ناله مستان بین حـــالت بستــان بیـــن جذبۀ هستان بین کز صحن لقا میــریزد

غنچه هالی، بین طــرزۀ بــالی از بیـــن رنه خالی، بین کـز کلبک بــها مــیریزد

تلف ظهور است این رشح طهور است این غن طیور است این کز عین صفا میریزد

کوثر حق از کاسه دل کشته هویدا

دین ساغر شهد از لعل بها میریزد

این شعر مانند به معروف است از اولین آثار قلم الهی است نیز همراه الواح صفات بعد قابل بررسی و تأملی جدی از جهت لفظ و صورت و مفاهیم و تصاویر و صور خیال است. فوراتی حذبانی از کلماتی نیمه آهنگین نه با معانی معلوم و روشن با ضربی پردست انداز و نامیدیم و مفاهیم شطح گونه و بیان پرادعا که جز برای پیروان و سر سپردگان جذبه­ای ندارد.

ص462

الواح وتی صفحة تا این مجموعه از سطراط و جذب کلام قابل تأمل خاص است. کوامشار کلماتی با معانی نه چندان صریح و روشن باطنه و ضرباهنگ عجیب نوعی زبان آلتره که نه برای القاء مفاهیم بلکه برای انتقال و ؟؟؟ و جذبات خاص مفید است.

الرّفع افق القدس عن طرف الجبین قد کان مشرقا یا حرف البقا فالبس فعلین الانقطاع ثم امش علی رفرف الا علی فسبحان ربّی الا علی امزه ارض البقا ما وقع علیه رقبل احد من الاولیا فسبحان من خلق فسوی ان لا تحزن عن موارد الدنیا ثم اصعدالی جبروت الوفا فسبحان ربّی الا علی و انّ لک مقام معرفی سرادق الا بهی فسبحان من خلق فوی تسمع فیه نغمات الفردوس فوق سدرة المنتهی فسبحان ربی الاعلی و تشرب فیه خمرا الحمر ادعی جمال الله الا سنی فسبحان من خلق فسوی و تجد فیه من فواکه القدس م لا یحصی فسبحان ربی الا علی و تطیر فیه فیکل طرف باجنحة الیاقوت فی ممالک الرّوحا فسبحان من خلق فسوی و تنطق فیه علی کل لحن ملحبات البقا فسبحان ربی الاعلی و تجذب من لحظات ائمال فی غرفات الاحلی فسبحان من خلق فسوی اذا تجد فی نفسک انوار الهدی و تستغرق فی بحر اللبحر العظمی فسبحان ربی الاعلی و ترزق من ثمرات البرودت شجرة القصوی فسبحان من خلق فسوی و تسمع ندآء الله علی الحن الجهر من الخفی فسبحان ربی الاعلی قل نزلست جور البقا نزلة اخری لتقبل هذا الفم الذری الاحلی فسبحان من خلق فسی و اخذت کئوی الحمر آهیدها الیمنی فسبحان ربی الاعلی لتقی من رضی بهذا الرضوان فی جنة الرضوی فسبحان من خلق فسوی رفعت یدها الیمنی و اتکات علی فلها الیسری فسبحان ربی الاعلی ثم ظهرت حاجب القوساکا السیف الحداد قطعت به الاکباد و الاحشا فسبحان من خلق فسوی و حرکت کتفیها ظهرت ثعبان السودا، فیما کشفت سواد الشعر من تحت نقابها البیضاء فسبحان ربی الاعلی اذا بلعت کل ما فی السمآء الی تحت الثّری فسبحان من خلق فسوی و ارجعت الوجود الی الفنا فسبحان ربی الاعلی ثم بعد ذلک عظمت الوجه مرة اخری ائلایفنی البقاء من هذا المنظر الحمرا و فسبحان من خلق فسوی و ارجعت الوجود الی الفنا فسبحان ربی الاعلی مرة کشفت وجهها ثم مرة عظی فسبحان من خلق فسوی و اذا کشفت خلقت الارواح و ارجعت القضآء الی الامضی فسبحان ربی الاعلی ثم بعد ذلک عظمّت الوجه مرة اخری ائلایفنی البقاء من هذا المنظر الحمراء فسبحان من خلق فسوی ثم ارفعت طرف برقع السوآء عن غرتها الغرّاء علی تجلی بدعا فسبحان ربی الاعلی و قالت الست جمال المحبوب فی وسط الضحّی اذا صاحت طلقه الکبریاء بلسان الجمال بانّ بلی ثم بلی اذا صاحت الوجود بان بلی ثم بلی فسبحان من خلق فسوی و اذا ترقص جواهر الروح فی معیا کل البقا عما ظهروا خفی فسبحان ربی الاعلی تجذب افئدة المخلصین من انوارها النوراء فسبحان من خلق فسوی و تولهت عقول المقدسین عما تنزل و تعلی فسبحان ربی الاعلی اذا ناد المناد فی وسط الاجوار علی مرکز البداء فسبحان من خلق فسوی فقال و رب السمآء نظرة الیها خیر عن ملک الاخرة و الاولی فسبحان ربی الاعلی ثم قامت و قامت قیامة الکبری فسبحان بما فی خلق فسوی جلت و تزلزلت افئدة اولی النّهی فسبحان یا الاعلی ثم بعد ذلک اخرجت عن فعلت شعرها لوحاً من الزبرجدا الخضراء فسبحان من خلق فسوی و قرئت من اللوح حرفا من رموزها الاسری اذا اخرجت الارواح من هیکل الاسما فسبحان ربی الاعلی ثم اشارت با غلة الوسطی و انعدمت الظهورات من ادمر الی الاعلی و انعدمت الادیان من اوحی الی غیسی فسبحان ربی الاعلی و حرکت بعد ذلک مرة بعد اولی اذا شقت لثم فی سمآء القضا فسبحان من خلق فسوی ثم حرت رأسمنا و حلق المبعد علی تدی صدرها فسبحان و بلی الاعلی اظهرت صوت الله من شعراتها فی ذکر ربّه العلی الاعلی فسبحان من خلق فسوی اذ اظهرت ایه اللیل من جعدها بعلمآء و آیة النّهار من حبینها البیضا فسبحان ربی الاعبی و نادت بندآء لقدس فی فردوس اللقاء فسبحان

ص463

من خلق فسوی فقالت ستفتنون یا اصحاب التقی فسبحان ربی الاعلی فستمنعون عن حرمرا الجمل فی کبته العماء فسبحان من خلق ؟؟؟ هذا ما رقم علی لوح البقا من قلم الاعلی فسبحان ربی الاعلی و فیه حکمة من اسرار التی لا تشهد و لا تری فسبحان من خلق فسوی

قد طلع جمال القدس عن خلف الحجاب و ان هذا الشیئ حجاب و انصعقت الارواح من نار الا نجذاب و ان هذالامر عجاب ثم افاقت و طارت الی سرادق القدس فی عرش القباب و ان هذا السرّ عجاب قل کشفت حورالبقا عن وجهها النقاب و تعالی عن جمال مرع عجاب و اشرقت انوار الوجه من الارض الی السحاب فان هذا النور عجاب و رمت بلها ظهادم الشهاب فسبحان من شئ عجاب و جرت سیف الغمز علی الرّقاب و انّ هذا الضرب عجاب تسمت و ظهرت لئالی الانیاب و تعالی من لؤلؤ عجاب و نظرت بطرفها الی اهل الارض فی التراب و انّ هذا لمطرف عجاب اذا امتزت هیاکل الوجود ثم اغاب و ان هذا الموت عجاب ثم ظهر منها شعر السواء کطراز الروح فی ظلمه العقاب و ان هذا الون عجاب نفحت عند روایح الرّوح و الاطیاب و ان هذالمسک عجاب بیده الیمی ضمن الحمراء فی الیسری قطعة من اکلب فتعالی من نعمة عجاب و کفها بدم العشان محمر و نضاب و ان هذا الامر عجاب و ادارت خمر الحیوان با باریق و اکواب فتعالی من منمر عجاب و غنت علی اسم الجنیب بتارد و رباب فتعالی من نفی عجاب و ذابت الاکباد من نار و لهاب و ان هذالعشق عجاب و امرقت بنا به الوجه کل اسمآء و القاب و ان هذا الفضل عجاب نامه مال بمعلمها ربّ الارباب و ان هذ المیل عجاب اذا صاحت افئدة اولی الالباب و تعالی من زهد عجاب و اعرض ؟؟؟ متکبر مرتاب ان هذا الاعرض عجاب فلما سنعت رجعت الی القصر بحزن و اناب دستجالی من نوبة عجاب جائت و رجعت و تعالی من دناب و ایاب و ان هذا الحکمة عجاب و صحت فی سرها بندار یغنی الوجود ثم یغاب و ان هذا لحزن عجاب و فتحت کوثر الفم ؟؟؟ فتعالی من سلسبیل عجاب و قالت لم تنکرونی یا اهل الکتاب و ان هذا الامر عجاب انتم اهل الهدی و هل انتم الاحباب تالله هذا الکذب عجاب ذهبت ثم قالت نرجع الیکم یا اصحاب و ان هذا ستر عجاب و نستر اسرار ما نزل فی صحائف و کتاب و ان هذا دهر من لدن عزیز وهاب و لن تجدونی الا اذا یظهر الموعود فی یوم الایاب فو عمری ان هذا لذل عجاب

بسم الذی هو منفتح الروح اجساد الکلمات بروح قدس منیع همه خدا را که عیون حیوان عیسی که در مجبات سر الهی مستور بود بتائیدات روح القدس علوی از حقایق کلمات جاری و ساری کشت با چشمه حیوة مشهور که بعضی عباد در طلب او شتافتند حیوة ظاهری عنصری بخشد و این چشمه حیوة که در ظلمات کلمات سبحانی جاری و مستور است حیوة باقی و روح قدسی بخشد مبدء و محل ان جشمه ظلمات ارضی است و مبدء و سبب این چشمه جعد محبوب چون حور معانی که ازل الازال خلف سرادق عظیمت صمدانی مستور بود وقتی از ساحت قدس سلطان لایزالی اذن خاست که از خرفات روحانی بانجمن رحمت و بانی ؟؟؟ تجلی از تجلیات مکنونه بر عوالم قدس احدیه سرادق فسابد در این حین منادلی از مصدر الوهیت برئی مخزن ربوبیت مکنونه

ص464

؟؟؟ فایل عجائب بخلی و اشراق شوند مشهودند امر یخلق جدید و صنع بدیع کشت منیع هل مانه اعلی و کلمان لا فازب بغنا متحیر کشتند از این خلق بدیع از چه مصمری فارق شوند و از چه حقیقتی موجودانید در این حین نسیمی بسمای قدسی از سبای فردوس معنوی یوزید و غبار لطیف معطری از گیسوی ان حوری روحانی اورد در انساعست چند قطرۀ شراب نورانی از کوهر جمال حضرت رحمانی در ان غبار چکید و دست قدرت صمدانی از کز غیب رحمت سلطانی ظاهر شد و ان غبار روحانی ایما و عذب نورانی عجیبی فرمود و بعد نفسی از نفس قدمانی در او دمیده اذ اقاموا خلق لو ینظر واحد منهمی بطرف طرفه علی اهل السموات لینعد من کلهّن و ینقلبن و یرجعن الی عدم قدیم و بعد امر مبرم از سمآء امر الهی شد که اهل سرادق عظمت و اهل حجبات قدرت و ملأ کروبین و حقایق صافین جنت خلدرا بانوار جمال تزیین نمایند و بفرش سند سرد استبرق قدسی فرش نمایند و بعد اذن خروج از سماء ظهور رسید و ان حوریه روح از خلف سرادق کبری بیرون امد و بر مکان اهل سموات و ارض بذل روح حقیقی فرمود و بعد از قیام بر فراش سندس حرکتی فرمود از ان حرکت از شعرات او چند نقطۀ سودا در حالی که حاکی از ان ظلمت نورا بود بر ارض استبرق چکید و از ان نقطه­های معدوده این کلمات بدیعه تزیین یافت و کوثر جلیه در ظلمات عیون این کلمات مستور کشت پس ای بیمبران هوای قدسی از توجه بدنیای فانی خود را ازین سلسبیل باقی ممنوع ننمائید که شاید بر فارف لقای جمال نور الجلال اذن و خواب یابید کذلک کر لکم الاسرار فیما ستر علی عقولکم و قلوبکم فی ما الذی ذکر فیکل الالواح بالحیون العل انتم علی هذا المآء فی هذا لمعین بعد انقزاعکم عن کل من فی السموات و الارض الیه تصلون و الی بدایع فیض فضله ترجعون

اذا قد فتح ابواب الفردوس و طلع غام القدس ثعبان مبین فیا بشری هذا غلام الخلد قد مبآء بما و معین و علی وجهه نسج ممن اصبع عزّ قدیر فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء باسم عظم و علی راسه تاج الجمل و استضآء منه اهل السموات و الارضین فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بامر عظیم و علی کتفه قدایر الروح کسواد المسک علی لؤلؤ بیض منیر فیا بشری هذا غلام الخلد قد مبآء باقر منیع و علی صبیعه المی خاتم من لؤلؤ قدس حفیظ فیا بشری هذا غلامی الخلد قد جاء بروح عظیم و نقش فیه من خط الازلی خفی تالله هذا ملک کریم اذا صاحت افئدة اهل البقا فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بروح عظیم و نقش فیه من خط الازلی خفی تالله هذا ملک کریم اذا صاحت افئدة اهل البقا فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بنور قدیم و علی شفته الیمنی خال تخلخلت منه ادیان العارفین. اذ اضاح اهل حجاب اللاّهوت فیا بشری ینما غلام الخلد قد جاء بسر عظیم و هذا من نقطة فصلت عنه علوم الاولین و الاخرین اذا غنت اهل مقام الملکوت فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بعلم عظیم و هذا لفارس الروح فی حول عین السلسبیل اذا ضج اهل سرّ الجبروت فیا بمشری هذا غلام الخلد قد بناء بکشف عظیم و نزل عن سرادق الجمال حتی وقف کالشمس فی قطب السمآء بجمال بدیع علی مرکمنیع فیا بشری هذا غلام الخلد قد بناء بشر عظیم فلما وقف فی وسط السمآء شرق کالشمس فی قطب الزوال علی مرکز الجمال باسم عظیم اذا ناد المتاد فیا بشری هذا جمال الغیب قد جاء روح عظیم

ص465

وضبت افئده الحوریات فی الخرفات بان تبارک الله احسن الخالقین اذا عنت الورقا نیا بشری هذا غلام الخلد ما ست مثله ؟؟؟ احد من المقربین و نتحست ابواب الفردوس مرة اخری بمفتاح اسم عظیم فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء باسم عظیم و طلعت حوریة الجمال کاشراق الشمس من افق صبح مبین فیا بشری هذه حوریَ الهماء قد جائت مملح عظیم و نزلت عن عرفات البقا ثم عننت علی لحن استجابت فیها افئدة المخلصین فیا بشری هذا جمال الخلد قد جاء بسر عظیم و علقت فی الهواء اذا اخرجت شعر من شعراتها ظن تحت نقابها المنیر فیا بشری هذه حوریة الخلد قد جائت بروح بدیع اذ الفطرت من شعرها کل من فی العالمین ثم اصفرت وجوه المقدسین و استدّمت منه کبد العاشقین فیا بشری هذه حوریة الخلد قد جآء بعطر عظیم تالله من نقمص عیناه عن جمالها علی کل عظیم و تزویر مین فیا بشری هذا جمال الخلد قد جاء بنور عظیم و درت و ادارت فی حولها خلق الکونین فیا بشری اغشا حوریة الخلد قد مبائت بدر عظیم و جائت حتی قامت فی مقابله الغلام بطراز عزّ عجیب فیا بشری هذا اجمال الخلد قد حباء انجمن عظیم و بعد اخرجت عن القناع کف الخطیب کشعاع الشمس علی وجه فرات لطیف فیا بشری هذا جمال الخلد قد حباء بطرز عظیم و اخذت طرف برقع الغلام با نایل یاقوت منیع فیا بشری هذا جمال الخلد قد حباء بطرف عظیم و کشفت الحجاب عن وجهه اذا تزلزلت ارکان عرش عظیم فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بامر عظیم ثم انعدمت الارواح عن هیاکل الخلق اجمعین فیا بشری هذا غلام الخلد قد حباء بامر عظیم و شقّت ثیابی اهل الفردوس عن هذا المنظر المشرق القدیم فیا بشری هذا غلام الخلد قد حباء بنور عظیم اذا اظهرت صوت البقا عن وراء حجبات العماء بنداء جذب ملیح فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بجذب عظیم و نادت لسان الغیب عن مکمن القضآء تالله هذا غلام ما فازت بلقائه عیون الاولین فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بامر عظیم و صاحت حوریات القدس عن غرفات عن مکمن فیا بشری هذا غلامی الخلد قد حبا بسلطان مبین تالله هذا غلام یشتاق مباله اهل ملأ العالین فیا بشری هذا غلام الخلد قد مباء بامر عظیم ثم بعد ذلک رفع الغلام و رءسه الی الکروبین فیا بشری هذا غلامی الخلد قد جاء بروح عظیم ثم تکلم بکلمة اذ اقام کل من فی السموات بروح جدید فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بصور عظیم ثم بعد ذلک توجه الی اهل الارض بنظرة عز بدیع فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بنظرة عظیم و حشر کل من فی الملک عن هذه النظرة الهجیب فیا بشری هذا غلام الخلد قد جاء بامر عظیم ثم اشار بطرفه الی معدود قلیل فرجع الی مقامه فی جنة الخلد و هذا من امر عظیم

ص466

هو العزیز هذه فهیمته الفردوس سرّ فیها نفته الل المهیمن القیوم

و رقم لعبدالله الذی شد بمهد قبل علی و هاجرک الله و انقطع عن هواه و اقبل لکله الی الله العزیر المحبوب

هو العزیز و فیها تغرد عندلیب البقا علی افنان سدرة المنتهی بنعمة التی تتحیر عنها العقول

ظاهر اکاتب از ترسیم شکل زیر و نوشتن در ان عاجز بوده است میان فرمی که از زنان سر ستونهای یومیک هندسه­اش شناخته بوده است.

بسمک الله و انک انت الهو یامر ان یا رهبان الاحدیة فاضرر علی الناقوس بما ظهر یوم الله و استوی جمال العز علی عرش برس میر سبحانک یا هو یا من لیس اخذ الا هو ان یا ؟؟؟ الحکم قاضرب علی الساقور باسم الله العزیز الکریم بما استقر میکل القدس علی کرسی عز منیع سبحانک ما هو یان هو هو یا من لیس احد ان هو ان یا طلقه البها فاصرب به ما قل الرقع علی رباب

قدس بدیع بما ظهر جمال الهویه فی روآء حریر لسیع سبحانک ما هو یا من هو هو یا من لیس احد الا هو یا ملک النور فانفخ فی الصور فی هذا الظهور ؟؟؟ معرف الحاء بکرف عز قدیم سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الا هو ان یا عندلیب الثنا عن علی الاغصان فی هذه الرضوان اعلی اسم

الجیب بما ظهر جمال الورد عن حجاب غلیظ سبحانک هو یا من هو هو یا من لیس احد الا هو ان یا بلبل الفردوس ان علی الافنان فی هذا الرمن البدیع بما تجلی الله عنکل من فی الملک اجمعین سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الا هو ان یا طیر البقا

طیر فیهذا الهواء بما طار طیر الوفا فی فضا و قرب کریم سبحانک یا هو یا من هوهو یا من لیس احد الا هو ان یا اهل ؟؟؟ فختوا و تغنوا باحسن صوت ملیح بما ارتفت نغمة الله من ورا عجبروت القدر

خلف سرادق قد سر رفیع سبحانک هو یا من هو هو یا من لیس احد و الا هو ان یا اهل الملکوت ترنموا علی اسم المحبوب

هوالعزیز ؟؟؟ فیها سترمد یا من الملک کامشنهن بعد الا الله العزیز القدوس

هوالعزیز هو فیها یقرب اعقر آمة الی شا ؟؟؟ الغناء و فیدی الناس الی کلمة الله و ان هذا الحق معهم

بما لاح جمال الوجد عن تحت الجهات بطراز روح منیر سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الا هو ان یا ملکوت الاسما فی ملأ الاعلی زینوار فارف الاقصی بما کسب اسم الاعطم علی سحاب قدس عظیم سبحانک ما هو یا من هو هو یا من لیس احد الا هو ان یا جبروت الصفات فی افق الابهی فاستعد و اللقاء الله بما هبت سمات القدس عن مکمن الذات و ان هذا لفضل مبین سبحانک یا هو یا من هوهو یا من لیس احد الا هو ان یا رضوان الاحدیه تهج فی نفسک بما ظهر رضوان الله العلی المقتدر العلیم سبحانک یا هو یا من هوهو یا من لیس احد الا هو ان یاسماء الغرفا شکری الله فی ذاتک بما ارتفعت سماء القدس فی هوآء قلب لطیف سبحانک یا هو یا من هوهو یا من لیس احد الا هو ان یا شمس الملک خاکف وجهک بما اشرقت شمس البقا عن افق فجر لمیع سبحانک یا هو یا من هوهو یا من لیس احد الا هو ان یا ارض المعرفة فابلعی معارفک بما ابنسطت ارض المعرفة فی نفس الله المتعالی العزیز الکریم سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الا هو ان یا سراج الملک فما خلفتی

ص467

فی نفسک بما اضاء سراج الله فی مصباح البقا و استغنآء منه اهل السموات و الارضین سبحانک هو یا من هو هو من لیس احد ان یا بحور الارض فامسکنوا عن الامواج فی انفسکم بما تموجست بحر العمر او علی شاطی مرویع فسبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الاّ هو ان یا طاوس الاحدیه تشبهن فی اجّمه اللامفوت بما ظهرت نغمة الله منکل طرف قریب فسبحانک یا هو یا منن هو هو یا من لیس احد الا هو ان یادیک الصمدیه ؟؟؟ فی اجته الجبروت با نادی منادالله عنکل ستطر منیع سبحانک یا هو یا من هو هو یام ن لیس احد الا هو ان یا ملأ العشاق فابشروا بارد احکمی بماتم الفراق و جاد المیثاق و ظهر المعشوق مع جمال عز مشیر سبحانک یا هو من هو هو یا من لیس الله الا هو ان یا ملأ العرفان سروا بذداتکم بما ذمت الطجران و فبآء الایقان و لاح جمال الغلام مطرا به القدس فی فردوس اسم کین سبحانک یا هو یا من هوهو یا من لیس احد الا هو فسبحانک اللهم یا الهی سئلک هو بک الذی فیه بعثت کل الایام و بآن منه احصیت و من الاولین و الاخرین فسبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الا هو و باسمک الذی جعلته سلطانا فی جبروت الاسماء و مناکما علی کل من فی السموات و الارضین سبحانک یا هو یا من هوهو یا من لیس احد الا هو بان تجعل هولاء غنیا عن دونک و مقبلا الیک و منقطعا عما سواک و انک انت المقتدر العزیز الرحیم سبحانک یا هو یا من هوهو یا من لیس احد الا هو ثم اجعلهم یا الهی مقرا بوحد نبیتک و مذعنا بفردانتیک بحیث لا یشهدون دونک و الا نیطرون غیرک و انک انت علی ذلک المقتدر عدیر سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الا هو ثم احدث یا محبوبی فی قلوبهم حرارة حبک علی قدر الذی تحرق بها ذکر غیرک لیشهدوا فی انفسکم بانک لم تزال کنت فی علون البقا و لم یکن معک هو شیئ و یکون بمثل ما قد کان لااله الا انت الکریم العظیم سبحانک یا هو یا من هوهو یا من لیس احد الا هو لان عبادک الذین یریدون ان یرتقون الی معارج توحیک لو یستقر انفسهم علی دونک بشیئ لن یصدق علیهم حکم التوحید و لن یثبت فی شأنهم سته التفرید سبحانک یا هو یا من هو هو یا من لیس احد الا هو فسبحانک اللهم یا الهی لماکان الامر کذلک فانزل من سحاب زعنک ما یطهر به افئدة محب بک و یصفی به قلوب عاشقیک بالله ارفهم برفعتک ثم اغلبهم علی من علی الارض و هذا ما وعدت به احباب بقولک الحق نرید ان نحن علی الذین استضعفوا و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین سبحانک یا هو یا من هوهو یا من لیس احد الا هو

شکل نوشتن قسمت اول این لوح که سوابق و نظایری در آثار نقطه اولی و پیش از آنها دارد تامل توجه دوست است. این تنها تفنن کاتب نیست.