**نوشتجات و آثار اصحاب اولیّه امراعلی که در اثبات امر بدیع نوشته‌اند**

80

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

شهرالعقول 133 بدیع

صورت نوشتجات و آثار اصحاب اولیه امر اعلی که در اثبات امر بدیع نوشته‌اند.

**البیت**

**بظلامه علی جمیع**

این کتاب در تاریخ 7 شهر المشیه 133 مطابق با 10/7/35 توسط جناب نصرت‌الله صفار علیه بهاءالله امانتا مرحمت و پس از تهیه سواد عکسی مسترد گردید.

***این صفحه کلا ناخوانا است.***

\*\*\*1\*\*\*

**یا سرّ ال‌الله**

**بسم‌الله‌الرّحمن الرّحیم**

فی العوالم عن غیبة الطوسی جماعة عن البزوفری عن علی ابن سنان الموصلی عن علی ‌بن ‌الحسین عن احمد بن محمد بن الخلیلی عن جعفر بن محمد المصری عن عمّ الحسن بن علی عن ابیه عن ابی عبدالله الصّادق عن آبائه عن امیرالمؤمنین صلوات‌ الله علیهم اجمعین قال قال رسول‌الله صلّی ‌الله علیه و آله فی‌اللّیلة الّتی کانت فیها وفاته لعلّی علیه السّلام یا ابالحسن احضر (صحیفة)

‌\*\*\*2\*\*\* صحیفة و دواة فاعلی رسول‌الله صلی‌الله علیه و اله وصیّته حتّی انهتی هذا الموضع فقال یا علی (ع) انّه سیکون بعدی اثنی عشر امامًا و من بعدهم اثنی عشر مهدیّا فانت یا علی اول الاثنی عشر الامام و ساق الحدیث الی ان قال و الیسلّمها الحسن الی ابنه مّ ع مّ د المتحفظ من ال محمّد صلّی الله علیه و علیهم فذلک اثنی عشر اماماً ثم یکون من بعده اثنی عشر مهدیّاً فاذا حضرته الوفاة فیسلمها الی ابنه اوّل المهدیّیین له ثلثة امامی اسم کاسمی و اسم ابی و هو عبدالله \*\*\*3\*\*\* و احمد والاسم الثلاث المهدی و هو اوّل المؤمنین فی العوالم عن اکمال الدّین الدّقاق عن الاسدی عن علی بن ابی حمزة عن ابی بصیر قال قلت للصّادق جعفر بن محمّد علیهما السّلام یابن رسول‌الله (ص) سمعت عن ابیک انّه قال یکون بعد القآئم اثنا عشر مهدیّا فقال انّما قال اثنی عشر مهدیّاً و لم یقل اثنی عشر اماماً و لکنّهم قوم من شیعتنا یدعون النّاس الی موالاتنا و معرفة حقّنا فی العوالم عن غیبة الطوسی محمّد الحمیری عن ابیه عن محمّد بن عبدالحمید و محمّد بن عیسی عن محمّد \*\*\*4\*\*\* محمّد بن الفضیل عن ابی‌حمزة عن ابی عبدالله علیه‌السّلم فی حدیثِ طویل انّه قال یاباحمزة انّ منّا بعد القائم (ع) احد عشر مهدیّا من ولدالحسین (ع) فی العوالم عن منتخب البضآئر ممّا رواه السّید علیّ بن عبدالحمید باسناده الی الصّادق علیه السّلم انّ منّا بعد القآئم اثی عشر مهدیّاً من ولد الحسین علیه السّلام خرج فرمان من عند الحجّة صاحب الامر صلوات الله و سلامه علیهم و عجّل الله فرجه بانّ الیوم الثالث من شهر شعبان قد ولد الحسین صلوات الله \*\*\*5\*\*\* و سلامه فاقراوا فیه هذه الدّعآء و هی هذه

**بسم‌الله‌الرّحمن الرّحیم**

اللّهمّ انّی اسئلک بحقّ المولود فی هذا الیوم الموعود بشهادته قبل استهلاله و ولادته بکتم السّمآء و من فیها والارض و من علیها و لمّا بطا لابیتها قتیل ؟؟ العبرة و سیّد الاسرة الممدود بالنّصره یوم الکرّة المعوّض من قتله انّ الائمّة من نسله و الشّفآء فی توبته فالفوز معه فی اوبته و الاوصیآء من (عترته) \*\*\* 6 \*\*\* من عترته بعد قآئمهم و غیبته حتّی یذرکوا الا و ثار و یثاروا الثّار و یرضوا الجبّار و یکونوا خیر انصار صلّی الله علیهم مع اختلاف اللّیل و اللّهمّ نجقّهم الیک اتوسّل و اسئل سواک مقترفٍ و معترفٍ اصییء الی نفسه ممّا فرّط فی یومه و امسه لیسئلک العصمة الی محلّ رمسه اللّهمّ صلّ علی محمّدٍ و عترته و احشرنا فی یومه و زمرته و بوّانا معه دارالکرامة و محلّ الاقامة \*\*\* 7 \*\*\* اللّهمّ و کما اکرمتنا بمعرفته فاکر منا بزلفته و ارزقنا و امر افقته و اجعلنا ممّن یسلّم لامره و یکثره الصّلوة علیه عند ذکره و علی جمیع اوصیآئه و اهل الصطفآئه الممدودین منک بالعدد الاثنی عشر النّجوم الزّهر والحجج علی جمیع البشر اللّهمّ وهب لنا فی هذا الیوم خیر موهبةٍ وانجح لنا فیه کلّ طلبةٍ کما وهبت الحسین لمحمدٍ (ص) جده وعدد فطْرس بمهْده فنحْن عائذون بقبْره منْ بعْده نشهد ترتبه و ننتظر اوبته آمین ربّ العالمین \*\*\* 8 \*\*\* فی تفسیر العیّاشی عن صالح بن سهل عن ابی عبدالله علیه السّلم فی قوله تعالی و قضینا الی بنی­اسرآئیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین قتل علی و طعن الحسن علیهما السّلام و لتعلّن علو کبیراً فاذا جآء وعد اؤلیهما اذا جآء نصر دم الحسین (ع) (قتل الحسین) بعثنا علیکم عباداً لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار قوم یبعثهم الله قبل خروج القآئم لایدعون و ترا لالمحمّد (ص) الّا احرقوه و کان وعداً (الا قتلوا) مفعولاً قبل قیام القآئم ثم رددنالکم الکثرة علیهم و امددنا کلهم \*\*\* 9 \*\*\* باموال و بنین و جعلناکم اکثر تفسیرا خروج الحسین فی الکوفی بلا فی سبعین رجل و من اصحابه الّذین قتلوا معه علیهم البیض المذهب لکل بیضة و جهان و المؤدی الی النّاس انّ الحسین علیه السّلم قدخرج فی اصحابه حتّی لا یشّک فیه المؤمنون و انّه لیس بدجال و لاشیطان الامام الّذی بین اظهرالنّاس یومئذ فاذا استقرّ عند المؤمن انّه الحسین (ع) لایشکّوه فیه و بلغ عن الحسین الحجّة القآئم بین اظهر النّاس و صدّقه المؤمنون بذلک جآء \*\*\* 10 \*\*\* الحجه لموت فیکون الّذی یلی غسله و کفنه و حنوطه و ایلاج حضرت الحسین علیه السّلام و لا یلی الوصّی الّا الوصّی و زاد ابراهیم فی حدیثه ثم علیکم الحسین (ع) حتی یقع حاجباه علی عینیه بیان قوله لایدعون و تلک ذاوتی و جنایة ففی العلام تقدیر مضاف والوتی بالکسر الجنایة و الظّلم حدیث عن رسول الله صلی الله علیه و اله فی العوالم عن اکمال الدین بن ادریس عن ابیه عن سهل عن محمّد بن آدم عن ابن ایاس عن المبارک بن فضاله عن و هب بن \*\*\* 11 \*\*\* بن منیة یرفعه الی ابن عبّاس قال قال رسول‌الله صلّی الله علیه و اله لمّا عرجع بی ربّی جلّ اتانی النّدآء یا محمّد (ص) قلت لبیک یا ربّ العظمة لبیک فاوحی الله غزّ و جلّ الی یا محمّد (ص) فهم اختصم الملاء الاعلی قلت یا الهی لاعلم لی فقال یا محمّد هلا اتّخافت من الادمیّین اخا و وصیّا من بعدک فقلت له و من اتّخذ تخیّرلی انت یا الهی فا وحی الله الیّ یا محمّد صلی الله علیه و اله ان علیّک وارثک و وارث العلم من بعدک و صاحب لرآئک و لوآء الحمد یوم القیمة و صاحب و (صاحب حوضک) \*\*\* 12 \*\*\* حوضک لیسقی من ورد علیه من مؤمنین ثم اوحی الله یا محمّد صلّی الله علیه انّی قد اقسمت علی نفسی قسمک حقّا لایشرب من ذلک الحوض مبغض لک و لاهل بیتک و ذرّیتک الطّیّبین حقا حقا اقول یا محمّد لا دخلن الجنّه جمیع امتک الا من ابی فقلت یا الهی واحد یابی دخول الجنّة فاوحی الله عزّ و جلّ بلی قلت و کیف یایی فاوحی الله عزّ و جلّ یا محمّد صلی الله علیه و اله احزنک من خلقی و اخترقت لک وصیّا من بعدک وجعلنه منک بمنزلة \*\*\* 13 \*\*\* هرون من موسی الّا انّه لا بنیّ بعدک و القیت حجة فی قلبک و جعلته ابا ولدک حجته بعدک علی امّتک کحقّک علیهم فی حیاتک و من جحد حقّه جحد حقّک و من ابی ان یوالیم فقد ابی ان یوالیک و من ابی ان یوالیک فقد ابی ان یدخل الجنّة فحرزت لله ساجدا شکر ا لما انعم الّی فاذا مناد ینادی ارفع راسک و سلفی اعطک فقلت یا الهی اجمع امّتی من بعدی علی ولایة علی بن ابی طالب علیه السّلام یردوا علی جمیعا حوضی یوم القیمة فاوحی الله عزّ و جلّ انی قد یصّلت فی عبادی \*\*\* 14 \*\*\* فی عبادی قبل ان اخلقهم و قضائی ماضی فیهم لالهلک به من اسآء و الهدی باء من اسآء و قد اتیته علمک من بعدک و جعلته و زیرک و خلیفتک من بعدک علی اهلک و امّتک عزیمة منّی و لایدخل الجنّة من عاداة و ابغضه وانکسر ولایته بعدک فمن ابغضه ابغضک و قد ابغضک فقد ابغضنی و من عاداة فقد عاداک و من عاداک فقد عادانی و من احبّه فقد احبّک و من احبّک فقد اجنّی و قد جعلت له هذه الفضیلة و اعطینک ان اخرج من صلبه احد عشر \*\*\* 15 \*\*\* مهذیاً کلّهم من ذرّیّتک من الکبر البیوک و اخرج رجل منهم یصلی خلقه عیسی بن مریم علیهم السّلم یملاء الارض عدلاً کما ملئت ظلما و جوراً ینجی به من الهلکه و اهدی به الضّلالة و ابئ به الاعمی و اشفی به المریض فقلت یا الهی یا الهی و سیّدی متی یکون ذلک فاوحی الله عزّ و جلّ یکون ذلک اذ ارفع العلم و ظهر الجهل و کثر القرّات و فلّ العمل؟؟ و القتل الفقهآء الهادون و کثر فقهآء الضلّالة و الحوشه و کثر الشعرآء و اتخذ امتک قبورهم مساجد و حلیت \*\*\*16\*\*\* و حلیت المصاحف و زخرفت المساجد و کثر الجور و الفساد و ظهر للمذکر و امراعتک به و یغنی عن المعروف و اکتفی الرّجال بالرجال و النّسآء بالنسآء و صار الامر اکفرة و اولیآئهم فجرة و اعوانهم ظلمة و ذو اللوی منهم فسقة و عند ذلک ثلثة خسوف خشف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزیرة العرب و خراب البصرة علی ید رجل من ذرّیتک یبتعک الزنوج و خروج رجل من ولد الحسین بن علی علیهما السّلم فظهور رجال یخرج من المشرق من ؟؟ \*\*\*17\*\*\* والسّفیانی فقلت یا الهی مایکون بعدی من الفتره فاوحی الله تعالی الّی ما یکون بعدی من الذئن و اخبرنی بناء بنی امیّة لعنهم الله و من قتلتة ولد عمّی و ما یکون الی یوم القیمة فاوصیت بذلک ابن عمّی حین هبطت الی الارض و اریت الرسالة و لله الحمد علی فلک کما حمده النّبیّون و کما حمده کلّ شیء قبلی و ما هو خالقه لما یوم القیمة حدیث قوله تعالی یریدون لیطفوّا نورالله بافهواههم تاویله قال تعالی (حدیث فی البحار) \*\*\*18\*\*\* فی بحار عن کافی علیّ بن محمد عن علی بن العبّاس عن الحسن بن عبد الرّحمن عن عاصم بن حمید عن ابی حمزة عن ابی جعفر علیه السّلم فی قوله عزّوجلّ قل مااسئلکم علیه من اجر و ما انا من ؟؟ ان هوالاذکر للعالمین قال امیرالمؤمنین علیه السّلام و لتعلمنّ بناه بعد حین قال عند خروج القآئم و فی قوله عزّوجلّ و لقد اتینا موسی الکتاب فاختلف فیه قال اختلفوا کما اختلف هذه الامّة فی الکتاب و یستخلفون فی الکتاب به حتّی ناس کثیر فیفدّعهم ینضرب اعناقهم و امّا قوله عزّوجلّ \*\*\*19\*\*\* و لولا کلمة الفصل لقضی بینهم و انّ الظّلمین لهم عذاب الیمُ قال لولا ما تقدّم یمنهم من الله عزّ ذکره ما ابقی القآئم منهم و احدا و ما قوله عزّوجلّ والّذین یصدّقون بیوم الدّین قال بخروج القآئم علیه السّلم و قوله عزّوجلّ و قل جآء الحقّ و زهق الباطل قال اذا قام القآئم علیه السلم ذهبت دولة الباطل حدیث فی العوالم عن کشف الغمّة باسناده عن شعبان قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا رایت الرایات السّود قد اقبلت من خراسان فاتواها ولو حبوا من الثّلج فان فیها خلیفة

؟؟ \*\*\*20\*\*\* خلیفة الله المهدی ایضاً فی العوالم عن کشف الغمّة باسناده عن عبدالله قال بینا نحن عند رسول الله صلّی الله علیه و اله اذا قبلت فئة من بنی هاشم فلمّا راهم النّبی (ص) اعز و رقت عیناه و لغیّر لونه فقالوا یا رسول‌الله صلّی الله علیه و اله مانراک نری فی وجهک شیئانکهم فقال صلّی الله علیه و اله انّا اهل بیت اختار الله لنا الاخرة علی الدّنیا و ان اهل بیتی سیلقون بعدی ؟؟ و تشر بلًا و قطر یدًا حتی یاتی قوم من قبل المشرق و معهم رایات سود فلیسالون \*\*\*21\*\*\* الحقّ فلایعطونه فیقاتلون و ینصرون و یعطون ماسالوا فلایقبلونه حتی یدفعوه الی رجل من اهل بیتی فیملاها قسطاً کما ملأ مما جوراً فمن ادرک ذلک منکم فلیاتهم و لوحبوا علی الثلج ؟؟ فی العوالم عن کشف الغمّة باسناده عن ثوبان قال قال رسول‌الله صلی الله علیه و اله یقتل عند کرکم ثلثة کلّهم ابن خلیفة لایضرّ الی واحد منهم ثم ؟؟ الرّایات السّود فیقفلونهم قتلا لم یقتل قوم ثم بحبی خلیفة الله المهدی فاذا سمعتم به فاتوه بنایعوه فانّ خلیفة الله المر ؟؟ ایضا\*\*\*22\*\*\* ایضاً حدیث فی العوالم الثّالث و الثّلثون فی قوله تعالی علیه السّلم او اسمعتم بالمهدی فاتوه بنایعوه حدیث فی العوالم باسناده عن ثوبان قال قال رسول الله صلّی الله علیه و اله بحیئ الرایات السّود من قبل المشرق کان قلوبهم زبر الحدید فمن سمع بهم فلیاتهم فبایعهم ولو حبوًا علی الثلج ایضًا حدیث فللعوا عن کشف الغمة باسناده عن ثوبان قال قال رسول‌الله صلی الله علیه و اله یقتل عند کنزکم ثلثة کلّهم ابن خلیفة ثم لایصیر الی واحد منهم لله \*\*\*23\*\*\* نطلع الرایات السّود من قبل المشرق فیقتلونکم فتلا لم یقتله قوم ثم ذکر شیئا لااحفظه قال رسول‌الله صلّی الله فاذا رایتمولا فبایعوه ولو حبوا علی الثلج فانه خلیفة المهدی اخوجه الحافظ لاماجد ایضاً حدیث فی العوالم الباب الخامس فی نصرة اهل المشرق للم حدی عن عبدالله بن الحارث الحارث بن جزی الزبیدی قال قال رسول الله صلّی الله علیه یخرج ناس من المشرق ینوطون المهدی یعنی سلطانه هذا حدیث حس رومة الثّقات والاثبات اخرجه الحافظ ابوعبد \*\*\*24\*\*\* ابوعبدالله بن ماجد العرف منی فی سننه و عن علقمة بن عبدالله قال بینما نحن عند رسول‌الله صلی الله علیه و اله او اقبل فتیه من بنی هاشم فلمّا راهم النّبی صلی الله علیه و اله اعزو مرفت عیناه و تغیّر لونه قال فقلت منا نزاک نری فی وجهک شیئا نکرهه قال انّا اهل بیت اختار الله لنا الاخرة علی الدُّنیا و ان اهل بیتی سیلفون بعدی بدوء و تسرء یدا حتّی یاتی قوم من قبل المشرق و معهم رایات سود فیسألون الخیر و لایعطونه فیقاتلون فینصرون \*\*\*25\*\*\* فیعطون ماسألوا ولایقبلونه ما حتی یدفعونه لارجل من اهل بیتی فیملأها قسطاً کما ملوئها جورا فمن اذکرک ذلک منکم فلیاتهم ولو حبوا علی الثلج و رومی ابن اعثم الکوفی فی الکتاب الفتوح عن امیرالمؤمنین علیه السّلم انّه قال ویحا للطّالقانی و انّ الله عزّوجلّ بها کنوز الیت من ذهب و لافضّة ولکن بهار جال مؤمنون عرفوالله حقّ معرفته و هم ایضا انصار المهدی فی اخرالزّمان حدیث فی البحار عن احمد بن الولید عن ابیه عن الصّفار عن محمّد بن عبید عن علّی بن اسباط عن سیف بن عمیره \*\*\*26\*\*\* عمیرة عن محمّد بن حمران قال قال ابو عبدالله علیه السّلام لمّا کان من امر الحسین بن ؟؟ علیه السّلم ماکانت ضجّة الملئکة الی الله معه و ثالث یا ربّ یفعل هذا بالحسین علیه السّلام و ابن سفیّک نبیک (ص) قال فاذا قام الله لهم ظلّ القآئم علیه السّلم و قال بهذا ؟؟ له من ظللیه فی العوالم باسناده عن ثوبان قال قال رسول الله یقتل عند کنزکم ثلثة کلهم ابن خلیفة لایصیر الی واحد منهم ثمّ تحبّی الرّایات السّود فیقتلونهم قتلا لم یقتله قوم ثم بحبی خلیفة الله المهدی فاذا ؟؟ به فاتوه فبابعوه \*\*\*27\*\*\* فانّه خلیفة الله المهدی قال فهذا حدیث حسن المئن وقع الینا عالیا من هذا الوجه بحمدالله و حسن توفیقه و فیه دلیل علی شرف لتهدی بکونه خلیفة الله فی الارض علی لسان اصدق و لداوم و قد قال الله تعالی یا ایّهاالرّسول بلّغ ما انزل الیک من ربّک الایة فی العوالم عن الکافی احمد بن محمّد الکوفی عن جعفربن عبدالله المحمّدی عن ابی روح فرج بی قرّة عن جعفر بن عبدالله عن سعدة بن صدقة عن ابی عبدالله صلوات الله علیه قال خطب امیرالمؤمنین علیه السّلم بالمدینة \*\*\*28\*\*\* محمد الله و اثنی علیه و صلّی علی النّبی و اله علیه‌السّلم ثمّ قال (ع) امّا بعد فانّ الله تبارک و تعالی لم تعجم جبّاری دهر الّا من بعد تمهیل و رجآء و لکم یجیرکم عظم من الامم الّا بعد ازل و بآ؟؟ء ایّها النّاس فی دون ما استقبلتم من خطب واستدبّرتم من خطب معتبر و ما کلّ ذی قلب بلیب و لا کلّ ذی سمع بسمیع و لاکلّ ناظر عین ببصیر عبادالله احسنوا فیما یغنیکم النظر فیه ثمّ انظروا لاعرصات من قد افاده الله بعلمه کانوا علی سنّة عن ال فرعون اهل جناتٍ و عیون \*\*\*29\*\* \* و زروع و مقام کریم ثمّ انظروا بما ختم الله لهم بعد النّصرة و السّرور و الامر و الّذی و لمن صبر منکم العافیة من فی الجنان و الله مخلّدون و لله عاقبة الامور فیا عجبا و مالی لااعجب من خطاً هذه الفرق علی اختلاف فیه من خطاً هذه الفرق علی اختلاف حججها فی دینها لایقیفون اثر نبی ولا یعتدون بعمل و حتی و لایؤمنون بغیب و لایعفون عن عیب المعروف فیهم ما عرفوا و المنکر عندهم ما انکروا فکلّ امری امام نفسه اخذ منها فیها یری بعری وثیقات و اسباب محکمات فلایزالون بجور و لمن یزدادوا الّا \*\*\*30\*\*\* الّا خطاءَ لاینالون تقرّباً و لمن یزدادوا الّا بعدا من الله عزّوجلّ انس بعضهم ببعض فی تصدیق بعضهم لبعض کلّ ذلک وحشة ممّاورث النّبی صلّی الله علیه و اله و نفورا مما اوّلی الیهم من اخبار فاطر السّموات والارض اهل حسرات و نهوف و شبهات و اهل عشوات و ضلاله و ریبة من و کلّه الله الی نفسه و رأیه و هو مامون عند من بجهله غیر المهم عند من لایعرفه فما اشبه هؤلآء بانعام قدغاب عنها و عآوّها فوا اسفا من فعلات \*\*\*31\*\*\* شیعتی من بعد قرب موّدتها الیوم کیف یستذل بعضدوا بعضاً و کیف یقتل بعضها بعضاً لمتشتة غدا عن الاصل النّازلة بالفرع الموّمّلة الفتح من غیر جهة کلّ حزب منهم اخذ بعضن اینما مال الغصن مال معه مع انّ الله و له الحمد یسجمع هولآء الشرّ یوم لبنی امیّة کما یجمع فزع الخریف یولف الله بینهم ثم یجعلهم و کاماً کرکام السّحاب ثم یفتح لهم ابواباً یسیلون من مستشارهم کسیل الجنّتین مسیل العرم حیث نقب علیه فارة فلم تبثت عیه اکمة و لم یردّ \*\*\*32\*\*\* مننة رهق طو دیدُ غسد عزم الله من بطون او دیة ثمّ یسلکهم بنا بیع فی الارض تاخذ بهم من قوم حقوق قوم و یمکّن بهم قوما فی دیار قوم تشدید النبی امیّة و لکیلا یغبصوا ما عصبوا یضعضع الله بهم رکنا و ینقص بهم طیّ الجناول من ارم و یملا منهم بطناً من الزّیتون فوالّذی فلق الحبّة و برء النّسمة لیکوننّ ذلک و کانّی اسمع سهیل خیلهم و حملطمة رجالهم و امم الله لیذوبن ما فی ایدیهم بعد العلوّ و التّمکین فی البلاد \*\*\*33\*\*\* کما یدوب الالیه علی النّار من مات فهم مات ضالّاً و الی اللّه عزّ و جلّ نقضی منهم من درج و یتوب الله عزّوجلّ علی من تاب ولعلّ الله یجمع شیعتی بعدالنّشتت لشر یوم هؤلآء و لیس لاحد علی الله عزّ ذکره الخیرة بل لله الخیرة و الامر جمیعَا ایّها النّاس انّ المنتحلین للأمامة من غیر اهلها کثیر و لوم تتخاذلوا عز مرّ الحقّ و لم تهنوا عن توهین لل لم یتشجع علیکم من لیس مثلکم و لم یتومنّ قویّ علیکم و علی هضم الطّاعة و ازواتها عن اهلها لکن تهتِم کما تاهَت \*\*\*34\*\*\* بنوا اسرائیل علی عهد موسی علیه‌السلم و لعمری لیضا عضن علیکم المیتة بعدی اضعاف ما تاهت بنوا اسرائیل و لعمری ان لو قد استکملتم من بعدی مدة سلطان بنی امیة لقد اجتمعتم علی سلطان الدّاعی لاالضلّالة واجبتم الباطل و خلّفتم الحقّ ورآء ظهورکم و قطعتم الادنی من اهل بدر و وصلتم الا بعد من ابنآء الحرب لرسول الله (ص) و لعمری ان لوقد ذاب ما فی ایدیهم لدنی القمحیص للجزاء و قرب الوعید و انقضت المدة و بداء لکم النّجم دوا لذّنب \*\*\*35\*\*\* من قبل المشرق ولاح لکم القمر المنیر فاذا کان ذلک فراجعوا التّوبة و اعلموا انّکم ان ابتعتم طالع المشرق سلک بکم منهاج الرّسول فتداویتم من العمی و الصّمم و البکم و کفیتم مؤفة القلب و التّعسف و بنذتم الثقل الفارح عن الاعناق و لایعبدالله الّا من ابی و الصب و اشدید ظلم و اعتسف و اخذ ما لیس له و سیعلم الّذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون من العوالم الکلینی عن علیّ عن حنان ابن سدیر عن معروف بن حزبوز عن ابی جعفر علیه السّلم \*\*\*36\*\*\* قال انّما نجومکم کنجوم السّمآء کل ما غاب نجم طلع نجم حتّی اذا اسرنم باصابعکم و ملتم بحواجبکم غیّب الله عنکم نجمکم و استوت بنوا عبدالمطلّب فلم یعرف ایّ من ایّ فاذا طلع نجمکم فاحمدوا من العوالم عن عبدالواحد بن محمّد عن ابن غمر ال؟؟ عن محمّدبن مسعود عن جبرئیل ابن احمد عن موسی بن جعفر بن وهب البغدادی و یعقوب یزید عن سلیمان بن حسن عن سعد بن ابی حلف عن معروف بن حزبوز قال قلت ابی جعفر بن علیه‌السّلم اخبرنی عنکم قال نحن بمنزلة النّجوم \*\*\*37\*\*\* اذا خفی نجم بداه نجم بامن و امان و یسلم و اسلام و فاتح و مفتاح حتی اذا استوی بنوعبدالمطلب فام یدری ایّ من امّی اظهرالله عزّوجلّ صاحبکم فاحمدوالله عزّوجلّ و هو یخیّر الصّعب علی الذّلول فقلت جعلت فداک فایّهما یختار قال قال یختار الصّعب علی الذّلول توضیح من العوالم و البیان من البحار لم یدر ایّ من ایّ لایعرف ایّهم الامام اولا یتمیّزون فی الکمال تمیّز ابینا لعدم کون الامام ظاهراً بینهم فی العوالم عن مشارق الانوار عن کعب بن حرث قال اذا ذاجده الملک ارسل الی التسطیح \*\*\* 38\*\*\* التسطیح فقال الی من قبل اخ لی حتی ینزل معی انی نزلت فقال الملک غمّا یکون من الدّهور لامر شک فیه فلمّا قدم علیه ارادان یحزب علمه قبل حکمه فخبّامله و ینارا تحت قدمیه ثمّ اذن له فدخل فقال له الملک ما خبات لک یا سطیح فقال سطیح حلفت بالبیت والحرم و الحجر الاصمّ و اللّیل اذا اظلم و الصّبح اذا تبسّم و بکلّ فصیح و ابکم لقد خبات لی یضارا بین النّعد و القدم فقال الملک من این علمک هذا یا سطیح فقال لی من قبل اخ لی جنّی ینزل معی انی نزّلت \*\*\*39\*\*\* فقال الملک عمّایکون فی الدّهور فقال سطیح اذا غارت الاخیار و فارت الاشرار و کذب بالاقدار و حمل المال بالا وقار و خشعت الابصار و کامل الاوزار و قطعت الارحام و ظهرت الطفام المستحسل الحرام فی حرمة الاسلام و اختلفت الکلمة و خضرت الذّمة قلّت الحرمة و ذلک عند طلوع الکواکب الّذی یفزع العرب و له سبّه الذّنب فهناک نقطع الامطار و تجف الانهار و نختلف الاعصار و تغلوا لاسعار فی جمیع الاقطار \*\*\*40\*\*\* ثم بقبل البریر بالی ایات الصفر علی البرازین السیر حتّی ینزلوا مصر فخرج رجل من ولدی ضحر فیبدل الرایات السود بالحمر ؟؟ المحرّمات فیترکوا بالثدا یا معلّقات و هو صاحب نهب (النّسآء) الکوفة فرب بیضآء السّاق مکشوفة علی الطریق رد وفا؟؟ بها الخیل محفوفة قتل زوجها و کثر عجزها و استحل فرجها فعندها بظهر ابن النّبی امّا هدی و ذلک اذا قتل المظلوم شریر و ابی عمّ فی الحرم و ظهر الخفی فوافق الوسمی و عند ذلک یقبل المشوم بجمعه الظلوم فتظاهر الروم یقتل القروم فعندها

\*\*\*41\*\*\* ینکسف کسوف فاذا جآءالزحوف وصفّ الصّفوف ثمّ یخرج ملک من صنعآء الیمن ابیض کالقطن اسمه حسین او حسن فیذهب بخروجه غمر الفتره فهناک یظهر مبارکاً زکیّاً و هادیاً مهدیّاً و سیّداً علویّاً فیفرج النّاس اذا اتاهم عن الله الّذی هدیهم فیکشف بنوره الظّلمات و یظهر به الحق بعد الحقّ الخفآء و یفرق الاموال فی‌النّاس بالسّوآءَ فیغمدالسّیف ؟؟ یسفک الدّمآء و یعیش النّاس فی البشر و الحناء و یغسل بمآء عدله عین \*\*\*42\*\*\* الدّهر یرد الحقّ علی اهل القری و یکثر فی النّاس عن القذی الضّیافة و الغری و یرفع بعد له الغوایة والعمی کانّه کان غبارا فا؟؟ و یما ؟؟ء الارض عدلاً و قسطاً و الایّام حیّا و هو عِلم للسّاعة بلااقراء باب ماوجدنا فی الالواح من ذلک الاخبار الرواة مقتضب الاثر عن عبدالله بن القاسم البلخی عن ابی مسلم الکنجی عبدالله بن مسلم عن عبدالله بن عمیر الثقفی عن حرمز بن حوران عن فراس عن الشبعی قال ان عبدالملک بن مروان \*\*\*43\*\*\* دعانی فقال یا اباعمر ان موسی بن نصیر العبادی کتب الّی و کان عامله علی المغرب یقول بلغنی ان مدینة من صفر کان ابتناها نبّی الله سلیمان بن داود (ع) ام الجن ان یبنوها فاجتمعت العفاریت من الجنّ علی بنآتها و انّها من غیر القطر الّتی انالها الله لسلیمان بن داود و انّها فی مفازة الاندلس وَ انّ فیها من المکنون الّتی استودعها سلیمان (ع) و قد اردت ان القاطی الارتحال الیها فاعلمنی العلام بهذا الطّریق انّه صعب لایقمطّی الّا \*\*\*44\*\*\* الّا بالاستعداد من الظّهور و الازواد الکثیرة مع بعد المسافة و صعوبتها و ان احد الم یهتم بها الّا قصر عن بلوغها الّا دارابن دارا و انّی الجدیر بقصدها لی لااقصر عن غایة بلغها دارا فتجهز الاسکندر و استعد الخروج عامًا کاما؟؟ فلمّا ظن انه قداستعدّ لذلک و قدکان بعث روّاده فاعلموه ان موانعا دونها فکبت عبدالملک 11 موسی بن نصیر یامره بالاستعداد و الاستخلاف علی عمله فاستعد و خرج فراها و ذکرا حوالها فلمّا \*\*\*45\*\*\* رجع کتب لاعبدالملک مجالها و قال فی اخبرالکتاب فلمّا مضت الایّام و فینت الازواد سرنا نحو بحیرة ذات شجر فصرف مع سور المدینة نصرف لامکان من السّور فیه کتاب بالعربیة فوقفت علی قرائته و امرت بانتساخه فاذا هو شعر ♣ لیعلم المزوف العزّ المنیع مؤمن ایرجو الخلود و ماحیّ فجلود♣ لو انّ خلقا ینال الخلد فی مهل♣ لناذاک سلیما بن داود♣ سالت له القطر عین القطر فاقضة بالقطر منه عطاء غیرمعدود♣ فقال للجن ابنو الی به اثرا♣ \*\*\*46\*\*\* یبقی الی الحشر لایبلی و لایودی فصیروه صفاها ثم هیل له♣ الی السّمآء باحکام و تجوید ♣ و افزع القطر فوق الصّور مصلتا♣ فصار اصلب من صمات ؟؟♣ و بث فیه کنوز الارض تماطبة و سوف یظهر یوما غیرمحدود♣ و صار فی فعر بطن الارض مضطجعا♣ مصمدا بطوابیق الجلامید♣ لم یبق من بعده للملک سابقة ♣ حتّی تضمّن رمسًا غیر اخدود♣ هذا الیعلم انّ الملک منقطع ♣ الّا من الله ذی النعمآء والجود حتّی اذا ولدت عندنا صیاحیها♣ من هاشم کان منها خیر مولود و خضر الله بالایات منبعثا لاالخفیقة منها البیض و السّود \*\*\*47\*\*\* له مقالید اهل الارض قاطبة♣ والاوصیآءَ له اهل المقالید هم الخلآتف اثنی عشر حججا ♣ من بعدها الاوصیآء السّادة الصید حتّی یقوم بامرالله قآئمهم ♣ من السّمآء اذا ما باسمه نودی فلمّا قرء عبدالملک الکتاب و اخبره طالب بن مدرک و کان رسوله الیه بما عین من ذلک و عنده محمّد بن شهاب ا؟؟ی قال ماتری فی هذا الامر العجیب فقال الزهری اری و اظنّ انّ جنّا کانوا موکّلین بما فی مالک المدینة حفظه لها یخیّلون الی من کان صعدها قال عبدالملک \*\*\*48\*\*\* نهل علمت من امری المنای من السّمآء شیتا قال الهِ عن هذا یا امیرالمؤمنین قال عبدالملک کیف الهو عن ذلک و هو اکبر اوطاری لتقولنّ باشدّ ما عندک فی ذلک ساتنی ام سرّنی فقال الزّهری اخبرنی علیّ بن الحسین علیهما السّلم انّ هذا المهدی من ولد فاطمة بنت رسول‌الله صلّی الله علیه فقال عبدالملک کذبتما الافق الان تدحضان فی بولکما و تکذّباه قولکما ذلک رجل منّا قال الزّهری اما انّه فرویته لک من علیّ بن الحسین ?? شئت فاسئله علی \*\*\*49\*\*\* عن ذلک ولا لوم علیّ فیما قلته لک فان یک کاذباً فعلیه کذبه و ان بک صادقاً یصبکم بعض الّذی یعدکم فقال عبدالملک لاحاجة لی الی سؤال ابن ابی تراب فخضّض علیک یا زهری بعض هذا القول فلایسمعه منک احد قال الزّهری لک علیّ فلک توضیحٌ \*\*\*50\*\*\* شرح نهج البلاغة لابن ابی الحدید رومی ناضی الفضاه عن کافی النکفاة اسمعیل بن عباد باسناد ننصل بعلی انه ذکر المهدی و قال انّه من ولد الحسین علیه السّلام و حلیته فقال رجل ا؟؟ الجبین اقنی الانف ضخم البطن ذابل النخذین افلج السنایا نفجذه الیمن شامة و ذکر الحدیث بعینه عبدالله بن فیتبه فی کتاب غریب الحدیث فی دیوان المنسوب الی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و علی اولاده الطّاهرین بنیّ اذا ماجاعت الترک فاننظره ♣ ولایة مرتدی یقوم و یعدل \*\*\*51\*\*\* و ذلّ ملوک الارض من ال هاشم ♣ و بویع منهم من یلذّ و یهزل حبّی من الصّبیان لارأی عنده♣ و لاعنده جدّ ولاهو یغفل فثم یقوم القائم الحق منکم ♣ و بالحقّ یأتیکم و بالحقّ یعمل حدیث فی العمالم حدثنا عبدالله بن محمّد بن عبدالوهاب عن احمد بن محمّد بن عبدالله بن یزید الشواسی و لدعمادبن یاسر رضی الله عنه یقول حکم ابوالقاسم محمّدبن القاسم البصری ان ابوالحسن حمارویة ابن احمد بن طولون کان قدفتح علیه کنوز مصر ما لم‌یرزق احدا قبله فاغری بالهرمین فاستار \*\*\*52\*\*\* فاشار الیه تُقاته و حاشیته و بطافته ان لایتعرّض لهدم الاهوام فانّه ما یتعرّض احدئها فطال عمره فلج فی فلک و لم الفاً من الفعلة ان یطلبوا الباب و کانو یعملون سنة حوالیه هی ضجروا و کلوا فلما هموا بالانصراف بعد الیاس منه و ترک العمل و جدوا سربا فقدّر انّه الباب الّذی یطلبونه فلمّا بلغوا اخره وجدوا بلاطة قآئمة من مرمر فقدرو انّها الباب فاحتالو فیها الی ان قلعوها و اخرجوها فاذا علیها کتابة یویاقیّة فجمعوا حکماء مصر و علمآئها فلم \*\*\*53\*\*\* فلم یهتدوا الیها و کان فی القوم رجل یعرف بابی عبدالله ؟؟ احد حفاظ الدّنیا و علمآها فقال ابی الحسن حمارویه ابن احمد اعرف فی البلد امحبشة اسقفا قدعمّر و انی علیه ثاثماة و ستون سنة یعرف هذا الخط و قدکان عزم علی ان یعلینه فلحرصی علی علم العرب لم اقم علیه وهرباق فکبت ابوالحسن الی ملک حبشه یسئله ان یتحمّل هذا الاسقف فاجابه ان هذا قد طعن فی السّن و حطمه الزّمان و انّما یحفظه هذا الهوّاب و یخاف علیه ان نقل لاهوآء اخر و اقلیم اخر نطفته حرکة \*\*\*54\*\*\* و تعب و مشقّة المسّفران یتلف و فی بقآئه لناشرف و فوج و مسکنة فان کان لکم بشیء یقراه و ؟؟ه و مسئلة تسئلونه فاکتب بذلک فحملت البلاطة فی قارب لابلد اصوان من الصعید الاعلی و کَکَ من اسوان علی العجلة الی بلاد الحبشة و هی قریبة من اسوان فلما وصلت فراها الاسقف و فرّ ما فیها بالجیشة ثم نقلت لاالعربیّة فاذا فیها مکتوب انا الریان بن و ذوفع فستل ابوعبدالله عن ادیان من کان هو قال هو ولدالعزیز ملک یوسف و اسمه الریان \*\*\*55\*\*\* ابن و رفع و قدکان عمرالعزیز سبعماة سنة و عمر الریان والده الف و سبعماة سنة و عمر روفع ثلثة الاف سنة فاذا فیها انا الریان بن روفع خرجت فی طلب علم النیل لاعلم فیضه و منبعه کنت اری مفیضه فخرجت و معی من صحت اربعة الاف رجل فسرت ثمانین سنة لا ان انهقیت لا الظّلمات و البحر المحیط بالدنیا فرایت النیل یقطع البحر المحیط و یعترفیه و لم یکن له منفذر تمادت اصحابی و بقیت فی اربعة الاف رجل فخبثت علی ملکی فرجعت الی مصر و بنیت الاحرام و البرابی \*\*\*56\*\*\* و بنیت الهرمین و او دعتها کنوزی و زخایری و قلت فی ذلک شعرا و ادرک علی بعض ما هو کآئن ♣ و لاعلم لی بالغیب واللّه اعلم وانقنت ماحاولت اتقلن صنعة ♣ واحکمت والله اقوی و احکم و حلولت علم النّیل من بدء فیضه فاعجزنی و المرء بالعجز منجم ثماثین شاهورا قطعت مسامحه؟؟ و حولی ؟؟ حجر جیش عزوم لما ان قطعت الجنّ و الانس کلّهما و عارضنی لج من الهجره ظلم فابقتت ان لامنقذا بعد فزنی لذعجیبته بعدی و لامتقدّم فابّت لاملکی و ارسلت نادیا بمصر و الایام بوش و انعم \*\*\*57\*\*\* انا صاحب الاهرام فی مصر کلّها ♣ و بانی برایها بها و المقدّم ترکت بها اثار کفی و حکمتی♣ علی الدّهر لاتبلی و لاتتهدّم و فیها کنوز جمة و عجایب ♣ و للدهر امرمرة و تهجم سیفتح اقفالی و یبدی عجما؟؟♣ ولیّ لربّی اخر الدهر ینجم باکناف بیت الله بندو اموره ♣ ولایدان یعلموا و یستموا به السّم ثمان و تسع و اثنتان و اربع ♣ و تسعون اخری من قتیل و ملجم و من بعد هذا کسر تسعون تسعة♣ و تلک الرابی تستخر و تهدم و تبدی کنوزی کلّها غیر انّنی♣ اری کلّ هذا ان یفرّقها الدّم \*\*\*58\*\*\* ؟؟ مقالی فی ضحور قطعتها ستفنی و افنی بعدها ثم اعدم فح قال ابوالحسن حمارویه بن احمد هذا شیء لیس فیها حیلة الّا للقآئم من ال محمّد و ردت البلاطة کما کانت مکانها ثمّ انّ ابالحسن بعد ذلک بسنة قتله طاهر الخادم علی فراشه و هو سکران و من ذلک الوقت عرف خبرالهرمین و من نباتها فهذا اصح مایقال فی خبرالنبیل و الهرمین فی العوالم عن غیبته النعمانی ابن عقدة عن احمد بن یوسف عن ابن مهران عن ابی البطاینی عن ابیه و وهب ابن احفص \*\*\*59\*\*\* عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السّلام انّه قال قال لی ابی علیه‌السّلام لابدّلنا ادز بجاه لایقوم لها بشیء و اذا کان ذلک فکونوا احدوس بیوتکم و البدوا اما البدنا فاذا تحرک متحرّک فاسمعوا الیه ولو حبوا والله لکانّی انظر الیه بین الرکن والمقام یبایع النّاس علی کتاب جدید علی العرب شدید و قال ویل لطغاة العرب من شرّ قداقترب فی العوالم المختصر الحسن بن سلیمان نقلا من کتاب المعراج للشیخ الصالح ابی محمد الحسن باسناده عن الصّدوق عن ابن ادریس عن ابیه \*\*\*60\*\*\* عن سهل عن محمّد بن ادم النشا عن ابیه بن اباس عن المبارک بن فضالة عن وهب بن فیة رفعه عن ابن عبّاس قال قال رسول‌الله صلّی الله علیه و اله انه عرج بی ربّی جلّ جلاله اتانی النّدآء یا محمّد قلت لبیّک ربّ العظمة لبیک فاوحی لا یا محمّد فیم اختصم الملاء الاعلی قلت الهی لاعلم الی فقال لی یا محمّد (ص) هذا اتخذت من الادمیّین وزیرا و اخًا و وصیّاً و بعدک فقلت الهی و من اتّخذ تخیّر انت یا الهی فاوحی الّی یا محمّد قداخترت لک من الدقیین علیّ بن ابی‌طالب علیه‌السّلم \*\*\*61\*\*\* فقلت الهی ابن عمّی فاوحی الله الی یا محمّد صلّی الله علیه و اله انّ علیاً و ارثک و وارث العلم من بعدک و صاحب لواء الحمد یوم القیمة و صاحب حوضک یسقی من ورد علیه من مؤمنی امتک قسم اوحی لمّا یا محمّد (ص) انّی اقسمت علی نفسی قسمًا حقّا لایشرب من ذلک الحوض مبغض لک و لاهل بیتک و ذرّیتک الطیّبین حقّا اقول یا محمّد لادخلن الجنّة جمیع امّتک الّا من ابی فقلت الهی واحد و یابی دخول الجنّة فاوحی الّی بل یابی ثلث و کیف یابی فاوحی لا یا محمّد اخترتک من خلقی و اخترت لک وصّیًا من بعدت و \*\*\*62\*\*\* وجعلته منک بمنزلة هرون من موسی الا انّه لابنی بعدت علی امّتک کحقّک علیهم ؟؟ و القیت محبة فی قلبک و جعلته ابا لولدک فحقه بقدک علی امتک کحقّک علیهم فی حیاتک فمن جحد حقّه جحد حقّک فمن ابی ان یوالیه فقد ابی ان یدخل الجنّة فخرزت للّه عزّوجلّ ساجداً شکرا لما انعم علیّ فاذا مناد ینادی یا محمّد صلّی الله علیه و اله ارفع راسک سلنی اعطاک فقلت الهی اجمع امّتی من بعدی علی ولایته علیّ بن ابی طالب علیه‌السّلم لیردوا علیّ جمیعًا \*\*\*63\*\*\* حوضی یوم القیمة فاوحی لمّا یا محمّد صلّی الله علیه و اله انّی قد قضیت فی عبادی قبل ان اخلقهم و قضآئی ماض فیهم لاهاک (اهدی به من اشاء) به من اشآء و قداتیته علمک من بعدک و جعلته وزیرک و خلیفتک من بعدک علی اهلک و امّتک عزمة منّی لا یدخل الجنّة من ابغضه و عاداه و انکر ولایته من بعدک فمن ابغضه ابغضک و من ابغضک فقد ابغضنی و من عاداه فقد عاداک و من عاداک فقد عادانی و من احبّه فقد احبّک و من احبّک فقد احبّنی و قدجعلت هذه الفضیلة و اعتبک \*\*\*64\*\*\* و اعطیک ان اخرج من صلبه احد عشره مدیّا کامّم من ذرّیتک مکن البکر البتول اخو رجل منهم یصلی خلفه علینی من مریم (ع) یملاء الارض عدلاً کما ملّت جورا و ظلما انجی به من الهلکة و اهدی به من الضّلالة و ابریء به الاعمی و اشقی به المریض قلت الهی و متی یکون ذاک فاوحی لاعزّ و جلّ یکون ذلک اذا رفع العلم و ظهر الجهل و کثر الفرات و قل العلم و کثر الفتک و قل الفقهآء الهارون و کثر فقد جاب الضلّالة الخوفة و کثر الشّعرآء و اتخذ امتک قبورهم \*\*\*65\*\*\* مساجد و حلیت المصاحف و زخرفت المساجد و کثر الجور والفساد و ظهر المنکر و ارامتک به و نهوا عن المعروف و اکتفی الرجال بالرّجال و النّسآء بالنّسآء و صارت الامراء کفرة و اولیآئهم فجرة و اعوانهم ظلمة و ذوالرایی منهم فسفة و عند ذلک ثلث خسوف خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزیرة العرب و خراب البصره علی ید رجل من ذرّیتک یتبعه الدیوح و الخروج ولد من ولد الحسن بن علی بن ابی‌طالب صلوات الله علیهم اجمعین و ظهور \*\*\*66\*\*\* و ظهور الرّجال یخرج بالمشرق من سجستان و ظهور السّفیانی فقلت الهی و مایکون بعدی من الفتن فاوحی الله الیّ و اخبرنی ؟؟ و بنی امیّة و فتنة ولد عمّی و ما هو کآنی الی یوم القیمة فاوهیت بذلک ابن عمّی حین هبطت لا الارض و ادّیت الرّسالة فللّه المحمد علی ذلک کما حمده النّبیون و کما حمده کلّ شییء قبلی و ما هو خالقه الی یوم القیمة فی العوالم غیبة النّعمانی باسناده عن الخضر بن عبدالرّحمن عن حبّده عمربن سعد قال قال امیرالمؤمنین علیه السّلام \*\*\*67\*\*\* لایقوم القآئم حتّی نفقا عین الدّنیا و تظهر الحمرة فی السّمآء و تلک دموع حملة العرش علی اهل الارض و حتّی یظهر منهم قوم لاخلاق لهم یدعون لولدی و هم برآء من ولدی تلک عصابة رذیة لاخلاق لهم علی الاشرار مسلّطة و للجابرة مفتنه و للملوک صبیرة یظهر من سوا و الکوفة اسود ینذمهم رجل اللّوه و المقلب رثّ الدّین لاخلاق له مهجن زفیم عتل تداولته ایدی العواهر من الامّهات من شر نسل نسل لاسقاها الله المطر فی سنة اظهار غیبة الغیب \*\*\*68\*\*\* المتغیّب من ولدی صاحب الرّایة الحمرآء و العلم الاخضر ایّ یوم المحبّین بین الانبار وهیت ذلک یوم فیه صیلم الاکراد و الشراة و خراب دارالفراعنة و مسکن الجبابرة و ماوی الولاة الظلمة و امّ البلآء و اخت العاسئلک و ربّ علّی یا عمر بن سعد بغداد الا لعنة الله علی العصاه من بنی امیّة و بنی فلان ؟؟ الّذین یقتلون الطّیبین من ولدی ولایرابتون فیهم ذمّتی و لایخافون الله فیما یفعلونه بحرمتی انّ النبی العبّاس \*\*\*69\*\*\* یومًا کیوم الطّیموح و بهم فیه صرخة کصرخة الحبلی الویل لشیعة ولدالعبّاس من الحرب اللّی سنح بین نهاوند و الدّینور تلک حرب صعالیک شیعة علّی یقدّمهم رجل من همدان اسمه علی اسم النّبی صلی الله علیه و اله منصوت موصوف و اعتدال الخلق و حسن الخلق و نضارة اللّون له فی صوته ضحک و فی اشعاره وطف و فی عنقه سمع فرق الشعر و مفلح الثنا یا علی فرسه کدر تجلی عنه الغمام یسیر بعصابة خیر عصابة اوت و تقربت و دانت \*\*\*70\*\*\* الله بدین ظک الابطال من العرب الّذین یلحقون حزب الکریهة و الدبرة یومئذ ؟؟ الاعدآء ان للعدّ و یوم ذلک الصّیلم و الاستیصال فی العالم عن غیبة النّعمانی محمّد بن همام عن حمید بن زیاد عن محمّد بن علیّ بن غالب عن یحیی بن علیم عن ابن جمیلة عن جابر قال حدقنی من رای المسبب بن بخیّه قال جآء رجل الی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و معه رجل یقال له ابن الستودآء فقال له یا امیرالمؤمنین علیه‌السّلم انّ هذا یکذب علی الله و علی رسوله \*\*\*71\*\*\* ولیتشهدک فقال امیرالمؤمنین علیه السّلام لقد اعرض و اطول یقول ماذا قال یذکر جیش الغضب فقال خلّ سبیل الرّجل اولئک قوم یاتون فی آخرالزّمان فزع کفزع الخریف الرّجل و الرجلان و الثلثة فی کلّ قبیلة حتی یبلغ تسعة اما و الله انی لاعرف امیرهم و اسمه و مناخ رکابهم ثمّ نهض و هو یقول باقرًا باقرًا ثمّ قال ذلک رجل من ذرّیّتی یبقر الحدیث بقرًا فی العوالم سرور اهل الایمان عن السّید علی بن عبدالحمید باسناده عن اسحق یرفعه لا الاصبغ بن نباته قال سمعت امیرالمؤمنین \*\*\*72\*\*\* علیه‌السّلام یقول النّاس سلّونی قبل ان نفقد و فی لانّی بطرق السّمآء اعلم من العلمآء و بطرق الارض اعلم من العالم انا بعسوب الدّین انا بعسوب المؤمنین و امام المتّقین ؟؟ النّاس یوم الدّین انا قاسم النّار و خازن الجنان و صاحب الحوض و المیزان و صاحب الاعراف فلیس منّا امام الّا و هو عارف بجمیع اهل ولایته و ذلک فوالم عزّوجلّ انّما انت منذر و لکلّ قوم هاد الا ایّها النّاس سلونی قبل ان تفقدونی فتشعر برجلها شرقیّة و؟؟ فی خطامها بعد موتها و حیوتها و نشبّ \*\*\*73\*\*\* نار بالحطب الجزل من غربی الارض رافعة ذیلها قدعو یا ویلها لرحله و مثلها فاذا استدار الفلک قلتم مات اوهلک باتی و ارسلک و یومئذ تاویل هذه الایة ثمّ رردنالکم الکرّة علیهم و امددناکم باموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرًا و لذلک ایات و علامات اوّلهنّ احصار الکوفة بالروحة ؟؟ و تخریق الرّوایات فی سلک الکوفة و تعطیل المساجد اربعین لیلة و کشف الهیکل و خفق رایات حول المسجد الاکبر تهتّز القاتل و المقتول فی النّار و قتل سریع و موت زیع و قتل \*\*\*74\*\*\* و قتل النفس الزّکیة بظهر الکوفة فی سبعین و المذبوح بین الرّکن و قتل الاشفع ؟؟ فی بیعة الاصنام و خروج السّفیانی برایة حمرآء امیرها رجل من بنی کلب و اثنی عشر الف عنان من خیل السفیانی یتوجّه لامکة و المدینة امیرها رجل من بنی امیّة یقال الم له خزیمة احملس العین الشمال علی عینه ظفرة غلیظة یتمثل بالرجال لانزوله حتی ینزل المدینة فی دار یقال لها دار ابی الحسن الاقوی و یبعث خیلا فی طلب رجل من ال محمّد ضلّی الله علیه و اله و قداجتمع الیه \*\*\*75\*\*\* ناس من الشّیعة بعود الی مکّة امیرها رجل من غطفان اذا توسّط القاع الابیض خسف بهم فلاینجو الّا رجل یحوّل الله وجهه لاقفاه لینذرهم و یکون ایة لمن خلفهم یومئذ تاویل هذه الایة و لو تری اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب و یبعث ماة و ثلثین الفَا لاالکوفة و ینزلون الروخآء و الفاروق و یسیر فیها ستّون الفًا حتّی ینزلوا الکوفة موضع قبر هود علیه السّلام بالنّخیلة فیجوه الیهم یوم الزّفیة و امیرالنّاس جبّار عیند یقال له الکاهن\*\*\*76\*\*\* السّاحر فبخرج من مدینة الزورآء الیهم امیر فی خمسة الاف من الکهنة و یقتل علی خبرها سبعین الفًاحتّی تحمی النّاس من الفرات ثلثة ایّام من الدمآء ونتن الاجساد و یسبی من الکوفة سبعون الف بکر لایکشف عنها کفّ و لافناعُ حتی یوضعن فی المحامل و یذهب بهنّ الی الثّوبة ثم یخرج من الکوفة ماة الف ما بین مشرک و منافق حتّی یقدموا و مشق لایصدّهم عنها صادّ و هی ادم ذات العماد و بقتل رایات من شرق الارض غیر معلّمة لیست بقطن \*\*\*77\*\*\* ولاکتّان ولاحریر مختوم فی رأس القنا بخاتم السیّد الاکبر یسوقها رجل من ال محمّد صلّی الله علیه و اله تظهر بالمشرق و توجد ریحها بالمغرب کالمسک الاذفر یسیر الرّعب امامها بشهر حتّی ینزلوا الکوفة طالبین ؟؟ اتآئهم فبینماهم علی ذلک اذا قبلت خیل الیمانی و ؟؟ یستبقان کانّهما فرسی رهان شعث غیر جرد اصلاب نواطی افلاح اذا نظرت احدهم برجله باطنه فیقول لاخبر فی مجلسنا بعد یومنا هذا اللّهمّ فانّا التّابتون و هم الابدال الّذین وصفهم\*\*\*78\*\*\* الله و کتابه العزیز انّ الله یحبّ التّوابین و یحبّ المتطهّرین و نظرآتهم من ال محمّد و یخرج رجل من ال نجران یستجیب للامام فیکون اوّل النّصاری حابة فیهدم بیعة و یدق حلیبه فیخرج بالولا وضعفآء النّاس فیسیرون التحیلة باغلام هدی فیکون مجمع النّاس جمیعا فی الارض کلّها بالفاروق فیقتل یومئذ ما بین المشرق و المغرب ثلثة الاف الف یقتل بعضهم بعضًا فیومئذ تاویل هذه الایات فما زالت تلک دعویهم حتّی جعلناهم مصیدًا خامدین بالسّیف \*\*\*79\*\*\* و ینادی مناد فی شهر رمضان من ناحیة المشرق عند الفجریا اهل الهدی اجتمعوا و ینادی منادی قبل المغرب بعد ما یغیب الشفق یا اهل الباطل اجتمعوا و من الغد عندالظّهر تتلّون الشّمس تصفر فتصیر سودآء مظلمة و یوم الثّالث یفرّق الله بین الحق و الباطل و تحرج دابة الارض و تقبل الرّوم بساحل البحر عندکهف الفتیة فیبعث الله الفتة من کهفهم مع کلبهم معهم رجل یقال له ملیخا و اخر حملاها و هما الشّاهدان المسلمان للقآئم صلوات الله علیه و عجل فرجه و انصر شیعته \*\*\*80\*\*\* فی العوالم عن نهج‌البلاغة قال امیرالمؤمنین علیه الصّلوة و السّلم یاتی علی النّاس زمان لایقرب فیه الّا الماحل و لایطرف فیه الّا الفاجر و لایضعف فیه الّا المنصف بعدون الصّدقة فیه عزما وصلة الرّحم منّا والعبادة استطالة علی النّاس فعند ذلک یکون السّلطان بمشاورة الاماء و امارة الصّبیان و تدبیر لعُصیان فی العوالم و منه سأل سآئل بعذاب واقع قال سئل ابوجعفر علیه‌السّلم عن معنی هذا فقال نار تخرج من المغرب و ملک یسوقها خلفها حتّی \*\*\*81\*\*\* من کلب فیظهر السفیانی و من معه حتّی لایکون له همّة الّا ال محمّد صلی الله علیه و اله و شیعته فیبعث بعثا لاالکوفة فیصاب باناس من شیعة ال محمّد (ص) بالکوفة قتلاً و صلباً و یقبل رایة من خراسان حتّی ینزل ساحل الدّجلة یخرج رجل من المرآ ضعیف و من تبعه فیضاب بظهر الکوفة و یبعث بعثا الی المدینة لیقتل بها رجلا و یهرب المهدی و المنصور منها و یؤخذ ال محمّد صغیرهم و کبیرهم لایراک منهم احد الاحبس و یخرج الجیش فی طلب الرّجلین و یخرج المهدی منها علی سنّة \*\*\*82\*\*\* موسی (ع) خآئفا یترقب حتی یقدم مکة و یقبل الجیش حتّی نزلوا البیدآء و هو جیش الهملات خسف بهم فالی یقلت منهم الّا فجر فیقوم القآئم بین الرّکن و المقام فیصّلی و ینصرف و معه وزیره فیقول یا ایّها النّاس انّا نستنصرالله علی من ظلمنا و سلب حقّنا من یحاجنا فی الله فانا اولی بالله و من یحاجّنا فی ادم فانا اولی النّاس بادم وی حاجّنا نوح فانا اولی النّاس بنوح و من حاجّنا ابراهیم فانا اولی النّاس بابراهیم و من حاجّناه بمحمّد (ص) فانا اولی النّاس محمّد (ص) و من حاجّنا \*\*\*83\*\*\* بالنّبین فانا اولی بالنّبیین و من حاجّنا فی کتاب الله منحن اولی النّاس بکتاب الله انا نشهد و کلّ مسلم الیوم انّا قد ظلمنا و طردنا و بغی علینا و اخرجنا من دیارنا و اموالنا و اهالینا و قهرنا الّا انّا تستنصرالله الیوم و کلّ مسلم و بحیّی و اله ثلثماة و بضعة عشر رجلا منهم خمسون امراة یجتمعون بمکة علی غیر میعاد فزعا کفزع الخریف یتبع بعضهم بعضًا و هی الایة الّتی قال الله تعالی اینما تکونوا یات بکم الله جمیعًا انّ الله علی کلّشئ قدیر فیقول رجل من ال محمّد (ص) اخرج منها \*\*\*84\*\*\* و هی قریة الظّالمة اهلها ثم یخرج من مکّة هو و من معه الثلثماة و بضعة عشر فیبا یعونه بین الرّکن و المقام معه عهدالنّبی (ص) و رایته و صلاحه و وزیره معه فبنادی المنادی بمکة باسمه و امره من السّمآء حتّی بسمعه اهل الارض کلّهم اسمه اسم بنیّ ما اشکل علیکم فلایشکل علیکم عهد بنیّ الله و رایته و سلاحه و النّفس الزّکیة من ولد الحسین علیه السّلم فاذا اشکل علیکم هذا فلا یشکل علیکم الصّوت من السّمآء باسمه و امره و ایّاک و شداذ من ال محمّد (ص) \*\*\*85\*\*\* فانّ لال محمّد و علی رأیة و لیغرهم رایات فالزم الارض ولاتنّبع منهم رجلا ابداً حتّی تری رجلاً من ولدالحسین علیه السّلم معه عهد نبیّ الله و رایته و سلاحه فان عهد نبیّ الله صار الی علیّ بن الحسین علیه السّلام ثم صار عند محمّد بن علی و یفعل ما یشآء فالزم هؤلآء ابدا و ایاک و من ذکوت لک فاذا خرج رجل معه ثلثماه و بضعة عشر رجلاه و معه رایة رسول‌‌الله (ص) عامدا لما المدینة حتّی یمسّر با لبیدآء حتّی یقول هذا مکان القوم الّذین یخسف بهم و هی الایة \*\*\*86\*\*\* الایة الّتی قال الله انا من الّذین مکروا السّیئات ان یخسف الله بهم الارض او یاتیهم العذاب من حیث لایشعرون او یاخذهم فی نفلّیهم فما هم بمعجزین فاذا قدم المدینة اخرج محمّد بن الشّجری علی سنّة یوسف ثمّ یاتی الکوفة فیطبل بها المکث ما شآءالله ان یمکث حتّی یظهر علیها ثمّ یسیر حتّی یاتی العذرا هو و من معه و قد لحق به ناس کثیر و السّفیانی یومئذ بواد الرّملة حتّی اذا التقواوهم یومئذ الابدال یخرج اناس کانوا مع السّفیانی فهم من شیعته حتّی یلحقوا هم (من شیعه ال محمد صلی الله علیه و آله و مخرج اناس کانوا مع الی محمّد (ص) الی السّفیانی) \*\*\*87\*\*\* و یخرج کلّ اناس ای رایتهم و هو یوم الابدال قال امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه و یقتل یومئذ السّفیانی و معه حتّی لایترک منهم مخبر و الخآبث یومئذ من خاب من غنیمة کلب ثمّ یقبل لا الکوفة فیکون منزله بها فال یترک عبداً مسلماً الّا اشتراه و اعنقه و لاغارماً الّا قضی دینه و لامظلمه المحد من النّاس الّا ردّها و لایقتل منهم عبدا الا ادی ثمنه دیة مسلّمة الی اهلها و لایقتل فیتل الاقضی عنه دینه والحق عیاله فی العطآء حتّی یملاء الارض \*\*\*88\*\*\* قسطًا و عَدلًا کما ملئت ظلمًا و جورًا و عدوانا و یسکن هی واهل بیته الرّحبة و الرحبة انّما کانت مسکن نوح و هی ارض طیّبه و لایسکن رجل من ال محمّد علیهم السّلام و لایقتل الّا بارض طیّبة زاکیة فهم الاوصیآء الطّیّبون فی العوالم غیبة النعمانی ابن عقدة عن یحیی بن زکریّا بن سنان عن ابی سلیمان بن کلیب عن ابن البطاینی عن ابی عمیرة عن الخضرمی عن ابی جعفر الباقر علیه السّلم انّه سمعه یقول لابدّ ان یملک بنوا العبّاس فاذا ملکوا و اختلفوا \*\*\*89\*\*\* و تشتّت امورهم خرج علیهم الخراسانی و السفیانی هذا من المشرق و هذا من المغرب یستیقان الی الکوفة کفرسی رهان هذا من هیمنا و هذا من ههنا حتی یکون هلاکهم علی ؟؟ اما اینما لایبقون عنهم احدا فی لعوالم غیبة النّعمانی ابن عقدة عن محمّد بن الفضل و سعدان بن اسحق و احمد بن الحسین بن عبدالملک و محمّدبن احمد جمیعاً عن ابن محبوب قال قال لکلبی علیّ بن ابراهیم عن ابیه و محمّد بن یحیی عن ابن عیسی و علیّ بن محمّد و غیره عن سهل جمیعًا عن ابن محبوب \*\*\*90\*\*\* قال وحدتنا عبدالواحد بن عبدالله عن احمد بن محمّد عن ابی یاسر عن احمد بن هلیل عن ابن محبوب عن عمر و بن ؟؟ المقدام عن جابر قال قال ابوجعفر (ص) یا جابر الزم الارض و لاتحرّک یدًا و لارجلًا حتّی تری علامات اذکرها لک ان ادرکها اوّلها اختلاف بنی العبّاس و ما اراک تدارک تدرک ذلک و لکن حدّث به بعدی عنّی و منادیاً ینادی من السّمآء و یجیئکم الصّوت من ناحیة و شق بالفتح و تخسف قریة من قوی الشام تسمی حابیة و نسقط طآئفة \*\*\*91\*\*\* من مسجد دمشق لاایمن و ما رقة غرق من ناحیة الترک و یتعها هرج الرّوم و سیقبل اخوان الشّرک حتّی ینزلوا ؟؟ و ستقبل ما رفة الروم حتّی ینزلوا الرّلملة فتلک السّنة یا جابراختلاف کثیر کلّ ارض من ناحیة المغرب یجزی ارض الشّام یختلفون عند ذلک علی ثلث رایات رایة الاصهب و رایة الابقع و رایة السّفیانی فیانع السّفیانی الا بقع فیقتلون فیقتله السّفیانی و من معه و یقتل الاصهب ثم لایکون له نعمة الّا الا قبال نحو العراقی و یمرّ جیشه بقر؟؟ فیقیلون \*\*\*92\*\*\* فیقتلون من الجبّارین ماة الف و یبعث السّفیانی جیشًا الی الکوفة وعدّتهم سبعون الفا فیصبون من اهل الکوفة فئدة و صلبا و سبیاً فبیناهم ککَ اذا النجلت رایات من قبل خراسان تطوی المنازل طیًّا خبیثاً و معهم نفر من اصحاب القآئم ثم یخرج رجل من موالی اهل الکوفة فی ضعفاء فتقیله امیر جیش السّفیانی بین الجرة و الکوفة و یبعث السفیانی بعثا الی المدینة ؟؟ المهدی منها لما مکة فیبلغ امیر جیش السّفیانی انّ المهدی قدخرج لامکة فیبعث جیشا علی اثره فلایدرکه \*\*\*93\*\*\* حتّی یدخل مکّة خآئفا علی سنّة موسی بن عمران قال و ینزل امیر جیش السفیانی البیدآء فینادی مناد من السّمآء یا بیدآء ابیدی القوم فیخسف بهم فلایقلت منهم الّا ثلثة نفس یحوّل الله وجوههم الی اقفتیهم و هم من کلب و فیهم نزلت هذه الایة یا ایّها الّذین اوتوا الکتاب امنو بما انزلت مصدّقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فزدّها علی ادارها الایة قال و القآئم یومذ بمکّة و قد اسند ظهره لا البیت الحرام مستجیرابه ینادی یا ایّها النّاس انّا \*\*\*94\*\*\* انّا نستغفرالله و من اجانب آمن النّاس و انا اهل بیت نبیّکم محمّد صلّی الله علیه و اله و نحن اولی النّاس بالله و محمّد (ص) فمن حاجّتی فی ادم فانا اولی النّاس بادم و من حاجتی فی فرح فانا اولی النّاس بنوح و من حاجتی فی ابراهیم فانا اولی النّاس بابراهیم و من حاجّتی فی محمّد فانا اولی النّاس محمّد صلّی الله علیه و اله و من حاجتی فی النّبین فاذا اولی بالنّبیّن الیس الله یقول فی محکم کتابه انّ الله اصطفی ادم و نوحا و ال الراهیم و ال عمران علی العالمین ذرّیة بعضها \*\*\*95\*\*\* من بعض والله سمیع علیم فانا بقیّة الله من ادم و ذخیرة من نوح و مصطفی من ابراهیم و صفوة من محمّد صلّی الله علیهم اجمعین الا و من حاجّتی فی کتاب الله فانا اولی النّاس بکتاب الله الا و من حاجّتی فی سنّة رسول الله صلّی الله علیه و اله فانشد الله من سمع کلامی الیوم لمابلغ الشّاهد (فانا اولی النّاس لسنة رسول الله صلی الله؟؟) منکم الغایب و اسئلکم بحقّ الله و رسوله و بحقّی فانّ لی علیکم حقّ القربی من رسول‌الله صلی الله علیه و اله الّا اعنتمونا و منعتمونا فمن یظلمنا فقد اخقّنا و ظلمنا و طردنا \*\*\*96\*\*\* من دیارنا و انبآتنا و بغی علینآ و رفعنا عن حقّنا فادنی اهل الباطل علنبا فالله الله فبنا لاتخذلونا و انصرونا ینصرکم الله قال فیجمع الله علیه اصحابه و ثلثماة و ثلثة عشر رجلاً و یجمعهم الله علی غیر میعاد فزعا کفزع الخریف یا جابر الایتها الّتی ذکزها الله فی کتابه اینما تکونو ایات بکم الله جمیعا انّ الله علی کلّ شیء قدیر ستعاهو فیبا یعونه بین الرکن و المقام و معه عهدی رسول‌الله صلّی الله علیه و اله قدتوار ثنه الافبآء من الابآء و القائم رجل من ولد الحسین علیه السّلم له فی امره لیلة بصلح الله \*\*\*87\*\*\* فما اشکل علی النّاس من ذلک یا جابر فلایشکل علیهم ولادته من رسول‌الله صلّی الله علیه و اله و وراثه العلمآء عالما بعد عالم فان اشکل هذا کلّه علیهم فاق الصّرف من السّمآء لایشکل علیهم اذا نوری باسمه و اسم ابیه و امّه فی العوالم غیبة النعمانی ابن عقدة عن علیّ بن الحسن عن یعقوب عن زیاد العبدی عن ابن اذینه عن معروف بن جزبوز قال مادخلنا علی ابی جعفر علیه‌السّلم خطّ الّا قال خراسانی خراسانی سجستانی سجستانی کانّه یبشرنا بذلک \*\*\*98\*\*\* فی‌العوالم و منه ابن عقدة عن علی بن الحسین عن ابیه عن احمد بن عمر عن الحسین بن موسی عز معمربن یحیی بن سام عن ابی خالد الکابلی عن ابی جعفر علیه السّلم انّه قال کانّی بقوم قد خرجوا من المشرق یطلبون الحقّ فلا یعطونه فاذاراوا ذلک وضعوا سیونهم علی عواتفهم بنعطون ماسالوا فلایقبلونه حتّی یقوم و لایدفعونها الّا الی صاحبکم قتلاهم شهدآء امّا انّی لوادرکت ذلک الّی بقیت نفسی لصاحب هذا الام فی العوالم عنبة النّعمانی علی بن احمد عن عبدالله بن \*\*\*99\*\*\* موسی عن عبدالله بن حماد عن ابراهیم بن عبدالله بن العلاه عن ابیه عن ابیه عن ابی عبدالله عن ابیه علیهم السّلم انّ امیرالمؤمنین علیه‌السّلم حدّث عن اشیآء فکون بعده الی قیام القآئم علیه السّلم فقال الحسین یا امیرالمؤمین علیه السّلم متی یطهّرالله الارض من الظّالمین قال لایطهّر الله الارض من الظّالمین حتّی یسفک الدّم الحرام ثمّ ذکر لم بنی امیّة و بنی العبّاس فی حدیث طویل و قال اذا قآدمم القآئم ما نجران و غلب علی ارض گوذان و الملئان و جان جزیرة بنی کا؟؟ان و قآم قآئم بجیلان و اجابته الابر \*\*\*100\*\*\* و الدّیلم و ظهرت لولدی رایات لترک متغرقات فی الاقطار و الحرامات فکانوا بین هناق و هناق اذا حزبت البصرة و قام امیرالامرة فحکی حکایة طویلة ثم قال اذا جهرت الالوف و صفت الصّفوف و قتل ال؟؟ لروف هناک یقوم الاخر و یثور الثایر و بهلک الکافر لله بقوم القآئم الماموک و الامام المجهول له الشّرف و الفضل و هو من ولدک یا حسین علیه السّلم لا ابن مثله یظهر بین الرکنین فی ذتر یسیر یا بنین یظهر علی الثقلین و لایترک فی الاذنین طوبی لمن او مرک الارفق \*\*\*101\*\*\* زمانه ولحق لحق ادانه و شهدا و انه فی العوالم الکافی العدة عن سهل عن موسی بن عمر و الصیقل عن ابی شعیب المحافلی عن عبدالله بن سلیمان عن ابی عبدالله علیله السّلم قال قال امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و علی اولاده الطّاهرین و شیعته المنتجبین لبانیّن علی الناس زمان بطوف فیه الفاجر و یثرب فیه الماجز و یضعف فیه المنصف قال فقیل له متی ذاک یا امیرالمؤمنین علیه السلّم فقال اذا تسلّطن النُّسآء و اسلطن الامآء و امر الصبّیان یا العوالم \*\*\*102\*\*\* فی العوالم اکمال الدّین ابن غصام عن الکلینی عن القاسم علا عن اسمعیل بن علی القزوینی عن علیّ بن اسمعیل عن علیّ بن اسمعیل عن عاصم بن حمید عن محمّد بن مسلم قال سمعت ابی عبدالله علیه السّلام یقول القآئم منصور بالرغبت مؤیّد بالنّصر تطوی له الارض و تظهر له کنوز الارض و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب و یظهرالله به عزّوجلّ دینا و لوکره المشرکون فلایبقی فی الارض خراب الّا عمر و ینزل روح الله عیسی بن مریم علیه‌السّلم فیصلی خلفه فقلت له \*\*\*103\*\*\* یابن رسول‌الله صلّی الله علیه و اله متی یخرج قآتحکم قال اذا تشبّه الرّجال و النّسآء بالنّسآء بالرّجال و اکتفی الرّجال بالرّجال و النّسآء بالنّسآء و رکبت ازواج الفروج المرّوج و قبلت شهادات الزّور و ردّت شهادات العدل و استخف النّساء النّاس بالدّمآء و ارتکاب الزّنا و اکل الرّبوا و اتّقی الاشرار مخافة السنتهم و خرج السفیانی من الشّام و الیمانی من الیمن و خسف بالبیدآء و قتل غلام من ال محمّد بین الرکن و المقام اسمه محمّد بن الحسن النفس الزّکیة و جآئت \*\*\*104\*\*\* صیحة من السّمآء بانّ الحقّ ؟؟ فی شیعیاء فعند ذلک خروج قآئمنا فاذا خرج اسند ظهره الی الکعبة و اجتمع الیه ثلمثاة و ثلثة عشر رجلا و اوّل ماینطق به هذه الایة بقیّة الله خیرٌ لکم ان کنتم مؤمنین ثمّ یقول انا بقیّة الله فی ارضه فاذا اجتمع الیه الحفدو هو عشرة الاف رجل خوج فالی یبقی فی الارض معبود دون الله عزّوجلّ من صنم و غیره الّا وقحت فیه نار ؟؟ و فلک بعد غیبة طویلة لیعلم الله بمن یطیعه بالغیب و یومن به فی العوالم عن اکمال‌الدّین \*\*\*105\*\*\* ابی عن ابراهیم بن مهزیار عن اخیه عن الاموازی عن صفوان عن محمد بن حکیم عن میمون اللّبان عن ابی عبدالله الصّادق قال خمس قبل قیام القآئم الیمانی و السّفیانی و المنادی ینادی من السّمآءَ و خسف بالبیدآء و قتل النّفس الزّکیة فی العوالم عن غیبة الطّوسی ابن فضال عن حمار عن ابراهیم بن عمر عن عمربن حنظلة عن ابی عبدالله علیه السّلم انّه قال خمس قبل قیام القآئم من العلامات الصّیحة والسّفیانی و الخسف بالبیدآء و خروج الیمانی و قتل النّفس الزّکیّة فی‌العوالم عن غیبة الطوسی الخضل عن سیف بن عمیرة عن بکر بن محمد الازوی عن ابی عبدالله علیه السّلم قال خروج الثلثة الخراسانی و السفیانی و الیمانی فی سنة واحدة فی شهر واحد فی یوم واحد و لیس فیها رایة اهدی من رایة الیمانی یهدی الی الحقّ فی العوالم عن غیبة الطوسی الفضل عن ابن فضال عن ابی بکر عن محمّد بن مسلم قال یخرج قبل السّفیانی مصرتی و یمانی فی العوالم عن غیبته النّعمانی محمّد بن همام عن حمید بن زیاد عن لتعسن بن محمّد بن سماعة عن احمد بن الحسن عن زائدة بن قد امّة عن عبدالکریم قال ذکر عند ابی عبدالله علیه السّلم \*\*\*107\*\*\* القآئم فقال انّی یکون ذلک و لم یستدیر الفلک حتّی یقال مات اوهلک فی اتی و ارسلک فقلت و ما استدارة الفلک فقال اختلاف الشّیعة بینهم فی العوالم و قال امیرالمؤمنین صلوات الله علیه علی منبر الکوفة انّ الله عزّوجلّ ذکره قدّر فیها قدّر و قضی و حتم بانّه کآئن لابدّ منه اخذ بنی امیّة بالسّیف جهرة و انّ اخذ فلان بغتة و قال علیه السّلم لابدّ من وحی لاتطحن فاذا قامت علی قطعها و ثبّت علی ساقها بعث الله علیها عبدًا عسفًا خاملًا اصله یکون النّصر معه اصحابه الطّویلة \*\*\*108\*\*\* (فی ؟؟ النعمانی عن ؟؟ قال ؟؟ فی جواب ؟؟ و اسم ابیه ؟؟ اسمه اسم نبیّ و اسم ابیه اسم ؟؟) شعورهم اصحاب السبال سود ثیابهم اصحاب رایات سود و یل (محل ؟؟) لمن فاواهم یقتلونهم ممرجا و الله کانّی انظر الیهم و لاافعالهم و ما یلقی من الفجّار منهم و الاعراب الجناة فیسلّطهم الله علیهم بلا رحمة فیفتلونهم ؟؟ علی مدینتهم یشاطی الحرّات البریّة و البحریّة جزآء بماعملوا و ما ربّک بظلّهم للعبید فی العوالم عن غیبة النّعمانی علّی بن احمد عن عبیدالله بن موسی عن یعقوب بن یزید عن زیاد بن مروان عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السّلم انه (ع) قال الندآء من المحتوم و السّفیانی من المحتوم و قتل \*\*\*109\*\*\* النّفس الزّکیّة من المحتوم و کفّ یطلع من السمآء من المحتوم قال و فزعة فی شهر رمضان نوقظ النائم و تفزغ الیقظان نخرج الفتاة من حذرها فی العوالم و منآء ابن عقدة عن القاسم عن عیسی بن عیسی هشام عن ابن جبلة عن ابیه عن محمّد بن الصّامت عن ابی عبدالله علیه السّلم قال قلت له ما علامة بین یدی هذه الامر قال بلی قلت ما هی قال هلاک العبا و خروج السّفیانی و قتل النّفس الزّکیة و الخسف با سیدآء و الصّوت من السّمآء فقلت جعلت فداک انی اخاف یطول \*\*\*110\*\*\* هذا الام فقال لا انّما کنظام الحزم یشبع بعضه بعضًا فی العوآلم و البحار و منه ابن عقدة عن احمد بن یوسف عن اسمعیل بن مهران عن ابی البطانیی عن ابیه و وهب عن ابی بصیر عن ابی عبدالله صلوات الله علیه انّه قال بین بین النّاس و قونا بعرفات اذا تاهم راکب علی نافة و غلبة بخیرهم بموت خلیفة عند موته فرج ال محمّد صلّی الله علیه و اله و فرج النّاس جمیعًا و قال انا رایتم علامة من السّمآء نارًا عظیمة من قبل المشرق قطلع لیال فعندها فرج الّناس \*\*\*111\*\*\* (قال اذا اختلف و لل عباس (ص)) و قال (ع) اذا رایتم علّامة من السّمآء نارا عظیمة من بسل المشرق فطلع لیال فعندها فرج النّاس و هی قدام القآئم (ع) بقلیل فی العوالم و ؟؟ علی ابن احمد عن عبدالله بن موسی عن احمد بن ابی احد عن یعقوب السّراج قال قلت لابی عبدالله (ع) من فرج شیعتکم درهی سلطانهم و طمع فیهم من لم یطمع و خلعت العرب اعنتها و رفع کلب ذی صیصینه صیصنه و ظهر السّفیانی و الیمانی و تحرک الحسنی خرج صاحب هذا الامر فی المدینة لمامکة بشرات رسول‌الله صلّی الله علیه و آله فقلت \*\*\*112\*\*\* (هذا الحدث اصرح دلالة علی المدّعی) فقلت و ماتراث رسول الله صلّی الله علیه و اله فقال سیفه و درعه و عمامله و برده و قضیبه و فرسه و لامته و سرجه فی العوالم و منا احمدبن هوزة عن النهاوندی عن عبدالله بن حمار عن عمر و بن شمر عن جابر عن ابی جعفر علیه السّلم مثله فی العوالم عن اقبال الاعمال للسّیدبن ؟؟ وجدت فی کتاب اللاهم للطابنی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه‌السّلم قال قال الله اجلّ و اکرم و اعظم من ان یقرّک الارض بک امام عادل قال قلت جعلت فداک فاخبرنی بما ؟؟ الیه قال یا ابا محمّد لیس یری امته محمد (ص) فرجًا \*\*\*113\*\*\* ابدًا مادام لولد بنی فلان ملک حتّی ینقرض ملکهم اتاح الله لامّة محمّد صلّی الله علیه و اله یرجل منّا اهل البیت بشیر بالنّقی و یعمل بالهدی و لایاخذ فی حکمه الرّشا والله انی لاعرفه باسمه و اسم ابیه ثم بایتنا الغلیظ القصرة ذوالحال و الشّا؟؟ین القآئم العادل الحافظ لما لنودع یملأها عدلًا و قسطا کما ملاءها الفجار ظلمًا و جورًا فی الطّو؟؟ الفجار و باسناده عن الحسین بن ابی العلا عن ابی عبدالله علیه‌السّلم قال سالته عن رجب قال کان ذلک شهر کانت الجاهلیة تعظمه و کانوا یستمونه \*\*\*114\*\*\* یستمونه الشّهر الاصمّ ظت شعبان قال نشعب فیه الامور ثلث رمضان قال شهر الله تعالی و فیه ینادی باسم صاحبکم و اسم ابیه ؟؟ شعبان شوّال قال فیه بشوّل امرالقوه ثلث فذوالقعدة قال یقعدون فیه قلت ذوالحجّة قال شهر الدّم قلت فالمحرّم قال یحرم فیه الحلال و یحلّ فیه الحرام قلت صفر و ربیع قال فیها خزی فظیع و امر عظیم قلت جمادی قال فیها الفتح من اوّلها الی اخوها فی العوالم عن الرّضا عن ابآته علیهم السّلم قال قال رسول‌الله صلّی الله علیه و اله ان الاسلام بداء غریبًا و سیعود غریبًا \*\*\*115\*\*\* (عمل الله بن جعلتها عن الی عمّار عن ؟؟ المغیرة عن عبدالله) فطوبی الغربآء فی العوالم عن غیبة النّعمانی محمّد بن همام عن انوازی عن علیّ بن عاصم عن البرقطی عن ابی الحسن الرضا علیه السّلم انّه قال قبل هذا الامر السّفیانی و الیمانی و المروانی و شعیب بن صالح فکیف یقول هذا هذا فی العوالم غیبة الطوسی الفضل عن عبدالله بن شریک العاملی عن عمیرة بن نفیل قال سمعت الحسن بن علیّ علیهم‌السّلم بقول لایکون هذا الامر الّذی تنتظرون حتّی یبراء بعضکم من بعض و یلعن بعضکم بعضا و یتقل بعضکم فی وجه بعض و حتّی یشهد بالکفر بعضکم علی بعض قلت ما فی ذلک \*\*\*116\*\*\* ذلک خیر قال الخیر کلّه فی ذلک عند ذلک یقوم قآئمنا فیرفع ذلک کلّه فی العوالم عن ارشاد المفید قدجآئت الاثار بذکر علامات زمان قیام انمآ ثم المهدی صلوات الله علیه ؟؟ شیعته و حورث تکون امام قیامه وایات و دلالات فمنها خروج السّفیان و قتل الحسن و اختلاف بنی العباس فی الملک الدّنیاوی و کسوف الشّمس فی النّصف من شهر رمضان و خسوف القمر فی اخره علی خلاف العادات و خسف بالبیدآء و خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و رکود الشمس من عندالزّوال لااوسط

\*\*\*117\*\*\* اوسط لاوقات العصر و طلوعها من المغرب و قتل نفس الزّکیة بظهر الکوفة فی سبعین من الضلامین و ذبح رجل هاشمی بین الرّکن و المقام و همدم حایط مسجد الکوفة و اقبال رایات السّود من قبل خراسان و خروج الیمانی و ظهور المغربی بمصر و ملک شامات و نزولا الترک الجزیرة و نزول الروم الرملة و طلوع نجم بالمشرق یضی مما یضی القمر ثم ینعطف حتی یکاد یلقی طرفاه و حمره بظهر فی‌السّمآء و ینشر فی افاقها و نار تظهر بالمشرق طویلا و یبقی فی ابلق ثلثة ایام او صبعة ایام و خلع العرب ا؟؟ها \*\*\*118\*\*\* و تملکها البلاد و خروجها عن سلطان العجم و قتل اهل مصر امرهم و خراب الشّام و اختلاف ثلث رایات فیه و دخول رایات قیتس و العرب الی مصر و رایات کنده لاخراسان و ورود خبل من قبل العرب حتی تربط جقنا الحیرة و اقبال رایات سود من المشرق نحوها دمشق فی الفرات فی یدخل المآء ازقه الکوفة و خروج سنین کذّابا کلّهم یدّعی النّبوة و خروج اثنی عشر من ال ابی طالب کلهم یدعی الامانة لنفسه و احراق رجل عظیم القدر من شیعة بنی العباس بین جلولا \*\*\*119\*\*\* فغآ؟؟ و عقد البحر مما یلی الکوخ بمدینة السّلام و ارتفاع ریح سودآء بها فی اوّل النّهار و زلزلة حتّی ینخسف کیة منها و خوف ؟؟ اهل العراق و بغداد و فوت وزیع یدو نقص من الاموال و الانفس مالثمرات و جواد بظهر فی اوانه و غیر لوانه یعنی یاتی علی الزرع و الغلات و قلة ربع لما یرزعه النّاس و اختلاف صنفین من العجم و سفک و ماب کثیرة فیما بینهم و خروج العبید عن طاعات داتهم و فنلهم موالیهم و مسخ اتموم من اهل البدغ فحتّی یصیروا قروة و خنازیر و غلبة العبید علی بلاد \*\*\*120\*\*\* بلادالسّادات و ندآء من السّمآء حتّی یسمعه اهل الارض من دلّ اهل لغة بلعنتهم و وجه و صدر یظهر ان للناس فی عین الشّمس و اموات ینشرون من القبور حتی یرجعوالله الله بنا فیلعارفون منها و ؟؟ و ردت ثمّ ؟؟ ذلک با ربع و عشرین مطرة ینصل فضی به الارض بعد موتها و تعرف بوکنها و یزول بعد ذلک کل عاهة عن معتقدی الحق من شیعة المهدی فیعرفون عند ذلک ظهوره بمکة فیتوجّهون نحوه لنصرته کما جائت بذلک الاخبار و من جملة هذه الاحداث محتومة و منها مشروطة \*\*\*121\*\* والله اعلم ؟؟ فی العوالم ؟؟ البحار اکمال الدّین الطّالقانی عن الجلودی عن الحسین بن معاذ عن فلیس بن حفص عن یونس بن ارقم عن ابی سیّار الشّیبانی عن الضحّاک بن مزاحم عز النزال بن مسیرة قال خطبنا علی بن ابی طالب صلوات الله علیه و علی شیعتا الطّاهرین محمّدالله و انّنی علیه ثمّ قال سلونی ایّها النّاس قبل ان تفقذونی ثلث افقام الیه صعصعة بن صوخان فقال با امیرالمؤمنین علیه السّلم متی یخرج الدّجال فقال له علی علیه السلم افعد فقد سمع الله ولایتک و علم ما اردت والله ما المسئول عنه باعلم بالسائل و لکن ؟؟\*\*\*122\*\*\* علامات و هیتات ینبع بعضها کحذو النعل بالفعل و ان شأت انبتک بها قال نعم یا امیرالمؤمنین (ع) فقال احفظ قال علامة ذلک اذان مات الناس الصّلوة و اضاعوا الامانة و استحلّوا الکذب و اکلوا الرّبوا و اخذوا الرّستا و شیدوا البنیان و باعوا الدّین بالدّنیا و استعملوا السفهآء و شاوروا النّسآء و قطعوا الارحام و ابتعوا الاهوآء و استخضوا بالدمآء و کان الحلم ضعفا و الظلم فخرا و کانت الامرآء فجرة و الوزرآء ظلمة و العرفآ سخونة و الغرآء فسقة \*\*\*123\*\*\* و ظهرت شهادات الزّور و استعلن الجور و قول البهتان و الاثم و الطغیان و حلّیت المصاحف و زخرفت المساجد و طوّلت المنار و اکرمت الاشرار و ان رحمت الصّفوف و اختلفت الاهوآء و نقضت العقود و اقترب الموعود و شارک النّسآء ازواجهنّ فی التّجارة حرصًا علی الدّنیا و علت اصوات الفساق واستمع فهم و کان زعیم القوم ارذلهم و اتّقی الفاجر مخافة شرّه و صدّق الکاذب و امتمن الخائن و اتخذت القیان و المعازف و لعن آخر هذه \*\*\*124\*\*\* اخر هذه الامّة اوّلها و رکب ذات الفروج السّروج و نشبه النّسآء بالرّجال و الرّجال بالنّسآء و شهدا لشّاهد بمن غیر ان یستشهد و شهدالاخر قضآء الذّمام بغیر حق عرفه و تفقه لغیرالدین و اثروا عمل الدّنیا علی الاخوة و لبسوا جلود الضال علی قلوب الذّقاب و قلوبهم انتن من الجیف و امر من الصّبر فعتد ذلک الوحا الوحا العجل العجل خیر المساکن یومئذ بیت المقدّس لباتّین علی النّاس زمان یتمنی احدهم انه من نسکانه نمام الیه الاصبغ بن \*\*\*125\*\*\* بن نباته فقال یا امیرالمؤمنین علیه السّلم من الدّجال فقال (ع) الا انّ الدّجال صاید بن الصّید فالشّفی من صدّق و السّعید من ؟؟ یخرج من بلدة یقال لها اصبهان من قریة تعرف بالیهودّیة عینه الیمن ممسوحة و الاخوی فی جبهة فضییء کانها کوکب الصّبح فیها علقه کانّها ممزوجة بالدّم بین عینیه مکتوب کافر یقرأه کلّ کایت و اتی یخوض البحار و بشر معه الشمس بین یدیه جبل من دخان و خلفه جبل ابیض بری النّاس انّه طعام یخرج فی قحطت یدغنه حمار ااحمر خطوة حماره \*\*\*126\*\*\* حماره میل قطری الارض مبتلا فهلا لایمر بماء الّا غار الی یوم القیمة ینادی باعلی صوته بسمع ما بین الخآفقین من الجنّ و الانس و الشّیاطین بقول الی اولیآئی انا الّذی خلق فسوّی و قدّر فهدی انا ربکم الاعلی و کذب عدوّالله انّه الامور یطعم الطعام و یمشی فی الاموات و انّ ربّکم عزّوجلّ لیس باعور ولایطعم و لایمشی و لایزول الا و ان اکثر اشیاعه یومئذ اولاد الزّنا و اصحاب الطیالسة الخضر لقیله الله عزوجل بالشام علی عقبة تعرف \*\*\*127\*\*\* (عیسی بن مریم) نعرف بعقبة افیق لثلث ساعات من یوم الحجة علی بد من بصّیح المسیح خلفه الا انّ بعد ذلک الطامة الکبری فلنا و ما ذلک یا امیرالمؤمنین علیه صلوات الله الملک الامین و علی اله و اصحابه و شیعته لایوم الدّین قال خروج دابة من الارض من عند الصّفا معها خاتم سلیمان و عصی موسی نفع بالخاتم علی وجه کلّ مؤمن فیطیع فیه هذا مؤمن حقاورة معه علی وجه کل کافر فتکتب فیه هذا کافرها حتی ینادی ان المؤمن لینادی الویل لک یا کافر و ان کافر \*\*\*128\*\*\* و انّ الکافر ینادی طوبی لک یا مؤمن و دون انی الیوم مثلک فافوز فوزا عظیمًا ثم ترفع الدابة رأسها خیراها من بین الخافقین باذن الله عزّوجلّ بعد طلوع الشمس من مغربها فعند ذلک توفع التوبة فلاتقبل توبة و لاتوفع عمل یرفع و لاینفع نفسا ایمانها لم لکن امنت من قبل اوکسبت فی ایمانها خیر اثم قال لاتسألونی عما یکون بعد فلک فانه عهد الی حبیبی ان لا اخبریه غیرعترتی فقال الزال بن سیرة لصعصة ما عنی امیرالمؤمنین بهذا التول \*\*\*129\*\*\* فقال صعصعة یابن سیرة انّ الّذی یصلی خاتمه عیسی بن مریم هو الثانی عشر من التاسع من ولدالحسین بن علی علیه السّلم ؟؟ هو الشمس الطالعة من مغربها بظهر عند الرّکن و المقام یطهر الارض و یضع میزان العدل فلایظلم احد احدا فاخبر امیرالمؤمنین انّ حبیبه رسول الله صلی الله عهد الیه ان الی یخبر بمایکون بعد ذلک غیرعزته الاتمه صلوات الله علیهم فی العوالم و منه احمد بن هوذه عن ابراهیم بن اسحق عن عبدالله من جماد الافصاری عن عمرو بن \*\*\*130\*\*\* شمر عن جابر الجعنی قال سئلت اباجعفر علیه السّلام عن السفیانی فقال و انّی لکم بالسّفیانی حتّی یخرج من بعهده السّفیانی یخرج بارض کوفان ؟؟ کماینبع المآء فیقتل و فدکم فتوقّعوا بعد ذلک السّفیانی و خروج القآئم علیه السّلم فی العوالم و الفجا؟؟ عن غیبة الطوسی الفضل عن سیف بن عمیرة عن بکر بن محمد الازوی عن ابی عبدالله علیه السّلام قال خروج الثلثة الخراسانی و السفیانی و الیمانی فی سنة و احدنی فی شهر واحد فی یوم واحد و لیس فیها دابة باهدی رایة الیمانی یهدی لاحقّ\*\*\*131\*\*\* فی العوالم ارشاد المفید ابن عمیرة مثله فی العوالم عن غیبة الطوسی الفضل عن ابن فضال ابن بکیر عن محمّد بن مسلم قال یخرج قبل السّفیانی مصرّی و یمانی فی العوالم عن قرب الاسناد ابن عیسی عن ابن اسباط قال قلت لابی الحسن علیه السّلم جعلت فداک ان ثعلبة بن میمون حدثنی علی علیّ بن المغیرة قائمنا (لموانات الناس سنة ؟؟یقوم) عن زید الغمی عن علی بن الحسین علیه السّلم قال یقوم قائمنا القائم (ع) باء سفیانی ان امر القآئم حتم من الله و امر السّفیانی حتم من الله و لا یکون قآئم الّابسفیانی قلت جعلت فداک فیکون \*\*\*132\*\*\* فیکون فی هذه السّنة قال ماشآءالله قلت یکون فی الّتی بلیها قال یفعل الله مایشآء فی العوالم عن الکافی علی عن ابیاء عن حمّاد بن عیسی من ربعی رفعه عن علیّ بن الحسین (ع) قال والله لایخرج واحد منّا قبل خروج القآئم الّا کان مثله مثل فرخ طاوس و کره قبل ان یستوی جناحاه فاخذه الصّبیان فعبثوا به فی العوالم الصّادق عن کنز الفواید محمّدبن العبّاس عن الحسین بن احمد عن محمّد بن عیسی عن یونس عن صفوان عن ابی عثمان عن معلی بن خنیس عن ابی عبدالله علیه السّلم \*\*\*133\*\*\* قال قال امیرالمؤمنین علیه السّلام النظروا الفرج فی ثلث قیل و ما هنّ قال اختلاف اهل الشّام بینهم و الرّایات السّود من خراسان (فقبل له و ما نفرعة) والفزعة من شهر رمضان قالا ماسمعتکم قول الله عزّوجلّ فی القران ان نشاء تنزّل علیهم من السّمآء ایة فظلت اعناقهم لها خاضعین قال انه یستخرج الفئاة من حذرها و یستقظ اَلنّآئم و یفزع الیقظان فی العوالم عن ابن عقدة عن احمد بن فی یو؟؟ عن اسمعیل ابن مهران عن البطاینی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السّلم انّه قال اذا صعد العبّاسی اعواد فیه مروان اورج \*\*\*134\*\*\* او برح ملک بنی العبّاس و قال یضی الباقر علیه السّلام لابدّلنا من اذر ؟؟ بیجان لایقوم لها شییء فاذا کان ذلک فکونوا السلاس بیوتکم فاذا تحرّک متحرک فاسعوا الیه و لوحبوًا و الله لکانی انظر الیه بین الرّکن و المقام ببایع النّاس علی کتاب جدید علی العرب شدید و قال ویل للعرب من شرّ قداقرب فی العوالم عن غیبة الطوسی الحسین بن عبیدالله عن البزوفری عن احمد بن ادریس عن ابی قیتبة عن الفضل بن شاذان عن ابن فضال عن المثنی الحناط عن الحسین بن \*\*\*135\*\*\* بن زیاد الصّیقل قال سمعت ابا جعفر بن محمّد علیها السّلام یقول ان القآئم لایقوم حتّی ینادی مناد من السّمآء السّمع الفتاة من حذرها و یسمع اهل المشرق و المغرب و فیه نزلت هذه الایة ان نشّا فنزّل علیهم من السّمآء فظّلت اعناقهم لها خاضعین فی العوالم عن الکافی عن محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن یعقوب السّراج قال قلت لابی عبدالله (ع) من فرج شیعتکم قال فقال انا اختلف ولد العبّاس دوها سلطانهم و طمع فیهم و خلعت العرب و رفع کلّ صصیة صیصیة و اظهر \*\*\*136\*\*\* و اظهر الشّامی و اقبل و تحرک الحسنی و خرج صاحب هذا الامر من المدینة الی مکّة بتراث رسول الله صلّی الله علیه و اله فقلت و ما تواث رسول الله (ص) قال سیف رسول‌الله (ص) و درعه و عمامته و برده و فضیبه و رایته و لامنه و سرجه حتّی ینزل مکّة فیخرج السّیف عن عمده و یلیس الدّرع و ینشر الراقیه و البردة و العمامة و یتناول القضیب بیده و یستاذن الله فی ظهوره نبطع علی فلک بعض موالیه نباتی الحسنی فیخبره الخبر فیبدر الحسنی لا الخروج فیثب مکة فیقتلونه و یبعثوه برأسه \*\*\*137\*\*\* الی الشّام فیظهر عند فلک صاحب هذا الامر فیبایعه الناس و یبتعونه یبعث الشّامی عند ذلک جیشا لا المدینة فیهلکهم الله عزّوجلّ و منها و یهرب یومئذ من کان بالمدینة من ولد علیّ (ع) لامکّة ینحلقون بصاحب هذا الامر و یقبل صاحب الامر العراق و یبعث جیشا الی المدینة فیامن اهلها و یرجعون الیها فی العوالم عن محمّد بن یحیی عن ابن عیسی عن علیّ بن الحکم ربی ایّوب الخزان من عمر بن حنظلة قال سمعت اباعبدالله علیه السّلام یقول خمس علامات قبل قیام القآئم الصیحة و السفیانی والخسفة \*\*\*138\*\*\* والخسفة و قتل النّفس الزّکیة و الیمانی فقلت جعلتُ فداکَ ان خرج احده رجل امن اهل بیتک قبل هذه العلامات اخرج معه قال لافلمّا کان من الغد ؟؟ هذه الایة ان نشا نتزّل علیهم من السمآء فقلت له اهی الصّیحة فقال اما لو کانت خضعت اعناق اعدآء الله فی العوالم عن غیبة الطوسی سعد عن الحسن بن علی الزیتونی و الحمیری معا عن احمد بن هلال عن ابی محبوب عن ابی الحسن الرّضا علیه الان التّحیّة و ؟؟ \*\*\*139\*\*\* فی حدیث طویلاً اختصرنا منه موضع الحاجة انفال لابدّ من فتنة صمّآء صیلم یسقط فیها کل بطانة و ولیجة و ذلک عند فقدان الشیعة الثالث من ولدی یبکی علیه السّمآء و اهل الارض و کم من مؤمن متاسّف حران حرین عند فقد المآء المعین کانی بهم اسیر مایکونون و قدبوذوا ندآء بسمعه من بعد کما یسمعه من قرب یکون رحمة للمؤمنین و عذابا علی الکافرین فقلت الّی فدآء هو قال ینادون فی رجب ثلثة اصوات صوتا فیها الا لعنة الله علی الظّالمین و الصوت \*\*\*140\*\*\* و الصّوت الثّانی ازفت الازفة یا معشر المؤمنین و الصّوت الثّالث برون بدنا بارزًا نحو عین الشّمس هذا امیرالمؤمنین صلوات الله علیهم اجمعین فذکر فی هذان الظّالمین و فی روایة الحمیری و الصّوت بدن یری فی قرن الشّمس یقول انّ الله بعث فلا فاسمعوا له و اطیعوا و قالا جمیعات فعند ذلک یاتی الناس الفرج و تودالناس لوکانوا حیًّا و یشفی الله صدور یوم مؤمنین فی العوالم عن اکمال الدّین العطّار عن ابیه عن ابن ابی الخطّاب عن محمّد بن سنان \*\*\*141\*\*\* عن ابی خالد القمّاط عن فریس عن ابی خالد الکابلی عن سیّد العابدین علیّ بن الحسین علیهما السّلم قال المفقودون عن فراتهم ثلثماة و ثلثة عشر رجلًا عدّة اهل بدر فیصبحون بمکّة و هو قول الله عزّوجلّ اینما تکونوا یات بکم الله جمیعًا و هم اصحاب القآئم (ع) فی العوالم اقول قدرونی فی بعض مؤلفات اصحابنا عن الحسین بن حمدان عن محمّد بن اسمعیل و علی بن عبدالله الحسینین عن بی شعیب محمّد بن نصیر عن عمربن الفراق عن محمد بن المفضل عن المفضل بن عمر قال سالت سیّدی الصّادق علیه الصّلوة و السّلم هل \*\*\*142\*\*\* (و هذا الحدیث طویل ترکنا لوله اختصارا بموضع الاستشهاد) هل للمامول المنتظر المهدی من وقت موقت یعلمه النّاس فقال حاش لله من ان توقّت ظهوره بوقت یعلمه شیعتنا الی ان قال ثمّ یخرج الحسین الفتی الصّبیح الّذی نحو الدّیلم بصیح بصوت له فیصیح یا ال احمد اجیبوا الملهوف و المنادی من حول الضّریح فتجیبه کنوز الله بالطّالقان کنوز و اتی کنوز لیست من فضّة ولاذهب بل هی رجال کزبر الحدید علی البرازین الشهب بایدیهم الحراب و لم یزل یقتل الظلمة حتی یزد الکوفة و قدصفا اکثر الارض فیجعل ما معقده لیتصّل به و باصحابه خبر المرقدی \*\*\*143\*\*\* و یقولون یابن رسول الله (ص) من هذا الّذی قدنزل بسا حقنا فیقول اخرجوا بنا الیه حق ینظر من هو و ما یرید و اهو والله یعلم انّه لم تدی و انه لیعرفه و لم یرد بذلک الامر الّا لیعرف اصحابه ؟؟ هو فیخرج الحسن فیقول ان کنت مهدی ال محمّد فاین هراوه جدّک رسول الله صلّی الله علیه و اله و خاتمه و یرده و درعه الفاضل و عمامته السّحاب و فرصه الیربوع و ناقته الغضبآء و یغلته الدّلدل و حمابی الیعفور و نجیبه الیراق و مصحف الیه المؤمنین صلوات الله علیهم اجمعین ؟؟ له ذلک ثم یاخذ لهراوة فیغرمها فی‌الشجر ؟؟ و تورق \*\*\*144\*\*\* فتورق و لم برد بذلک الا ان یری اصحابه فضل المهدی حتی یبایعونه فیقول الحسنی الله اکبر مدّ یدک یابن رسول الله حتی یبایعک فمدّیده فیبایعه و یبایعه سایر العسکر الذی مع الحسنی الا اربعین الفا اصحاب المصحف المعروفون بالتّزیدیة فانّهم یقولون ما هذا الّا سحر عظیم فیختلط العسکران فیقبل المهدی علی الطائفة المتخرفة فیعظهم و یدعوهم ثلثة ایّام فلایزدادون الا طغیانا و کفرا فیامر تقبلهم فیقتلون جمیعاً ثم یقول لاصحابه لا تاخذ المصحف و دعوها تکون علیهم حسرة \*\*\*145\*\*\* کما بلّادها و غیّروها و حرّفوها مما و لم یعملوا مما فیها الخ فی العوآلم اما بعد فان روح الصر روح الحیوة الّذی لاینفع ایمان الّا به مع کلمة الله و التّصدیق بها فالکلمة مع الروح و الرّوح من النور و النّور نورالسّموات فبایدیکم و مسبب وصل الیکم منه ایثار و اختیار و نعمة الله لاتبلغوا شکرها خصصکم بها و اخفتکم لها تلک الامثال ت؟؟ للناس و لا و ما بعقلها الّا العللمون فابشروا بنصر من الله عاجل و فتح یسیر یقرّالله به اعینکم و یذهب بحزنکم کفوا ما ؟؟ الناس عنکم فان ذلک لا؟؟ \*\*\*146\*\*\* لا؟؟ علیکم انّ لکم عند کل طاعة عونا من الله یقولها علی الامن و یثبت علی الافئدة و ذلک عون الله لاولیآئه یظهر فی خفّی نعمته لطیفا و قد اثمرت لاهل التّقوی اعضاه الشجرة الحیوة فانّ فرقانا من الله بین اولیآئه و اعلآمة فیه شفآء للصّدور و ظهورَ النّور بعزّالله به اهل طاعته و یذلّ به اهل معصیته فالبعدّ امره لذلک عدّته و لاعدّة له الّا بسبب بصیرة و الحکمة و صدق نیة و تسلیم سلامة اهل الحقّ فی الطّاعة ثقل المیزان و المیزان بالحکمة و الحکمة قضآء للبصر و الشّک و المعصیة فی النّار \*\*\*147\*\*\* و لیسا منّا و لالنا و لاالیناقلوب الموقنین مطوّیة علی الایمان اذا ارادالله اظهار مافیها فتحها ما بوحی و زرع فیها الحکمة و انّ لکلّ منّی انا یبلغه الی یعجّل الله بشیء حتّی یبلغ انّه و منتهاه فاستبشروا ببشری ما بشرتم و اعرفوا قربان ماضرّب لکم و ینجزوا ماوعدکم ان مامنّا و عتره خالصة یظهرالله بها حجته البالغة و یتم بها نعمته السّابغة و یعطی بها الکرامة الفاضلة من اسمتک بها اخذ حکمة منها اتاکم الله برحمته و من رحمة نورالقلوب و وضع عنکم او زار الذنوب و عجل شفآء صدورکم و صلوا طورکم و سلام منا \*\*\*148\*\*\* و سلام منّا و انّما علیکم تسلّمون به فی دول الایّام و قرارالارحام فانّ الله اختار لدینه اقوامًا انجبهم للقیام علیه و النصرة له بهم ظهرت کلمة الاسلام و اوحآه مغرض القران و العمل بالطّاعة فی مشارق الارض و مغاربها ثمّ انّ الله خصّصکم بالاسلام و استحلصتکم له لانّه اسم سلامة و جماع کرامة اصطفناه الله منهجه و بین حجه و ارّف ارفه و حده و وصفه و جهل رضی کما وصفه و وصف اخلافه و بیّن اطباقه و وکّد میثاقه من ظهر و بطن ذی حلاوة و امن فمن ظهر یظاهره رای عجاب مناظره فی مواده \*\*\*149\*\*\* و مصادره و من فطن بما بطن رای مکنون العظن و عجایب الامثال و السّنن فظاهره انیق و باطنه عمیق لاتنقضی عجایبه ولاغنی غرایبه فیه فبابیع النّعم و مصابیح الظّلم لاتفتّح الخیرات الّا بمفاتیحه ولاتنکشف الظّلم الّابمصابیحه فیه تفصیل و توصیل و بیان الاسمین الاعلین اللّذین جمعا فاجتمعا لایصلحان الّا معا بسمیان فبعزنان و ؟؟صفان فیجتمعان قیامهما فی تمام احد هما فی مناز لمهاجری بهما و لهما نجوم و عی نجومهما نجوم عمّی حماه و توعی مراعیه و فی القران بیانه و حدوده و ارکانه و مواضع تقادیر ماخزن \*\*\*150\*\*\* ماخزن بخزآئنه و وزن بمیزانه میزان العدل و حکم الفضل ان رعاة الدّین فرّقوا بین الشّک و الیقین و جآؤا بالحقّ المبین قدبنوا الاسلام نبیانًا و استسواله اساسًا و ارکانا و جآؤا علی ذلک شهودا و برهانًا من علامات و امارات فیها کفاء لمکتف و شفاء المشتف یحمون حمآء و یرعون مرعاة و یصونون مصونة و یهجرون مهجورة و یحبون محبوبة بهکم الله و بره و بعظیم امره و ذکره بما یجب ان ؟؟ به تواصلون بالولایة و یتلاقون بحسن اللّبعة و یتساقون بکاس الروّیّة \*\*\*151\*\*\* و یتراعون بحسن الرّعایة یصدون بریة و اخلاق سینّة و بسلام رضیّة الی یشرب فیها الدّینة و الانشرب فیها القلبیة فمن استبطن من ذلک شیتًا استبطن خلقًا سیّنًا و قطع اصله و استبدل منزله تبقضه مرمًا و استحلاله مجرما من عهد معهود الیه و عقد معقود علیه بالبرّ و التقوی و ایثار سبیل الهدی علی ذلک عقد خلقهم و آخا ؟؟ فعلیه یتحابون و به یتواصلون فکل کالزرع و تفاضله یبقی فیؤخذ منه و یفنی و بیعته التخصیص فانتظر امره فی نصر ایامه و فلة مقامه فی منزله حق یستبدل \*\*\*152\*\*\* یستبدل منزلا لیضع متحوله و معارف منقلبه فطوبی لذی قلب سلیم اطاع من یهدیه و ؟؟ مایرد به فیدخل مدخل الکرامة فاضاب سبیل السلامة یبصر یبصره و اطاع هادی امره دلّ افضل الدّلالة او کشف غطآء الجمالة المضلة الملهیة فمن اراد تفکر اوتذکر فایتذکروا به و لیبرز بالهدی مالم لغلق ابوابه و نفتح اسبابه و قبل نصیحته من نصح بخضوع و حسن خشوع بسلامته الاسلام و دمآء الثّمام و سلام بسلام تحیة دآئمة لخاضع متواضع یتنافس بالایمان و یتعارف عدل المیزان فلیقبل امره و اکرامه بقبول \*\*\*153\*\*\* بقبول و لیحذر فارعة قبل حلولها ان امرنا صعب ستصعب لایحتمله الّا ملک مغرب او بنیّ مرسل او عبدا سخن الله قلبه لاجنان لابعی حدیثنا الّاحصون حصبنة اوصدورا منیّة او احلام رزیّنة یا عجبا کل العجب بین جمادی و رحب و قال رجل من شرطة الخمیس ما هذا العجب یا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه قال و مالی لااعجب و سبق القضآء قیکم و ماتفقهون الحدث الاصوقات بین من بیوتات و حصد بنات و نشر اموات و اعجبا کل العجب بین جمادی و رجب قال ایضا رجل یا امیرالمؤمنین (ع) \*\*\*154\*\*\* ما هذا العجب الّذی لاتزال نعجب منه قال فکلت الاخوامه و اتی عجب یکون اعجب اموات یضربون هو ام الاحیآء قال انّی یکون ذلک یا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و علی اله و اصحابه و شیعته قال و الّذی فلق الحبّة و یری السّمة کانی انظر قدتخللو اسکک الکوفة و قدشهروا سیوفهم علی مناکبهم یضربون کلّ عدّرالله و لرسوله و للمومنین و ذلک قول الله ؟؟ یا ایّها الّذین امنوا لاتنوّلوا قوما غضب الله علیهم قدیسّوا من الاخرة کمابئس الکفّار من اصحاب القبور الا یاایّها النّاس صلونی \*\*\*155\*\*\* سلونی قبل ان تفقدونی الّی بطرق السمآء ما علم من العالم بطرق الارض انا یعسوب المؤقنین و غایة السّابقین و لسان المتّقین و خاتم الوصیین و وارث النّبیّین و خلیفة ربّ العالمین انا قسیم النّار و خازن الخبان و صاحب الحوض و صاحب الا عراف و لیس منّا اهل البیت امام الا عارف بجمیع اهل ولایته و ذلک قول الله تبارک و تعالی انما انت منذر و لکل قوم هادا لا یا ایّها النّاس صلونی قبل ان تفقدونی نشرح برجلیها فتنة شر ؟؟ و قطاء فی حطابنا بعد موت و حیرة او نسب نار \*\*\*156\*\*\* نار بالحطب الجزل غربی الارض و رافعة ذیلها تدعوابا ویلها بدخلة او مثلها فاذا امتدار الفلک قلت مات او هلک بایّ و ارسلک فیومئذ تاویل هذه الایة ثمّ رددنالکم الکرّة علیهم و امددناکم باموال و نبین و جعلناکم اکثر نفیرا و لذلک ایات و علامات اوّلهن احصار الکوفة بالرصد و الخندق و تحریق الروایا فی سکک الکوفة و تعطیل المساجد اربعین لیلة و تحقق رایات ثلث عوالم المسجد الاکبر یبشر من بالهدی القاتل و المقتول فی‌النّار و قتل کثیر و موت زریع و قتل النّفس الزّکیّة \*\*\*157\*\*\* الزّکیة یظهر الکوفة فی سبعین و المذبوح بین الرکن و المقام و قتل الاصبع المظفر امیرا فی بیعة الاصنام مع کثیر من شیاطین الانس و خروج السّفیانی برایة خضرآء و صلیب (من کلب و اثنی عشر فی عماق من الحمال شیعیانی متوجه مکة و المدینة ؟؟) من ذهب امیرها احد من بنی امیة یقال له خزیمة اطمس العین الشمال علی عینه طرفه یمیل بالدنیا فلا تردله رایة ؟؟ ینزل المدینة فیجمع رجالًا و نسآء من ال محمّد صلی الله علیهم اجمعین و یحسبهم فی دار لمدینة یقال لها دار ابی الحسن الاموی و یبعث خیلا فی طلب برجل من ال محمّد قداجتمع علیه رجال من المستضعفین بمکه \*\*\*158\*\*\* بمکة امیرهم رجل من غطفان حتی اذا توسّطوا الصفایح الابیض بالبیدآء یخسف بهم فلاینجی منهم احدا لارجل واحد یحول الله وجهه فی قفاه لینذرهم و لیکون ایة لمن خلفة فیومئذ تاویل هذه الایة فلو و لو تری اذ فرغوا فلاقوت و اخذوا من مکان قریب و یبعث السّفیانی ماة و ثلثین الفا لاالکوفة فینزلون بالروضآء الفاروق و موضع مریم و عیسی (ع) بالقادسیّة و یسیر منهم ثمانون الفا حتی ینزلوا الکوفة موضع قبرهود بالنّجلیة نجموا علیه یوم زینة و امیرالنّاس جبّارهم عنید \*\*\*159\*\*\* یقال له الکاهن السّاحر فیخرج من مدینة یقال لها الزّورآء فی خمسة الاف من الکرمتة و یقتل علی حبسها مبعین الغا حتی تحمر النّاس ثلثة ایّام من الدمآء و نتن الاجساد و یسبی من الکوفة ابکارا لایکشف عنها کف و لاقناع حتی یوضعن فی الحامل یزلف ابن الثوبة و هی الغریین ثم یخرج من الکوفة ماة الف بین مشرک و منافق حتی یضربون و مشق لایصدّهم عنها صادّر هی ارم ذات العماد و تقبل رایات شرقی الارض لیست بقطی و لاکنّان و لاحر؟؟ مختمه فی روّس الفنا نجاتم سید الاکبر یسوقها رجل من ال محمّد (ص) \*\*\*160\*\*\* من ال محمّد صلّی الله علیه و اله یوم یطهّر بالمشرق یوجد ریحها بالمغرب کالمسک الازفر یسیر الرّعب امامها شهر او یخلف ابنآء سعد السقاء بالکوفة طالبین بدمآء ابآئهم ابنآء النسقه حتی یهجم علیهم خیل الحسین یسبتقان کانها فرسادهان شعثا غیر اصحاب بواگر و نوارح یغرب احدهم برجله باکیة یقول لاخیر فی مجلس بعدنی منا هذا الّلهمّ فانّا التآبثون الخاشعون الرّاکعون السّاجدون فهم الابدال الّذی وصفهم الله عزّوجلّ فی کتابه انّ الله یحبّ التّوابین و یحبّ المتطهّرین المطهرون نظرآوهم \*\*\*161\*\*\* من ال محمّد و یخرج رجل من اهل نجران راهب مستجیب الامام فیکون اوّل النّصاری اجابة و یهدم صومعته و یدّق صلیبها و یخرج بالموالی و ضعفآء النّاس و الخیل فیسیرون لما النّخیلة باعلام هدی فیکون مجمع النّاس جمیعا من الارض کلها بالفاروق و هی بحجة امیرالمؤمنین علیه السّلم و هی مابین الناووس و الفرات فیقتل یومئذ فیما بین المشرق و المغرب ثلثة الان من الیهود و النّصاری فیقتل بعضهم بعضا فیومئذ تاویل الایة فمازالت تلک دعویهم حتّی جعلناهم حصیدا خامدین بالسیف \*\*\*162\*\*\* بالسّیف و تحت ظلّ السّیف و یخلف من بنی اشهب الرّاجر الّلخط فی اناس من غیر ابیه هرابًا حتی یاتون سبطری عوذا بالشّجرة فیومئذ تاویل هذه الایة فلمّا احسوا بأسنا اذاهم منها یرکصّون لاترکصوا و ارجعوا لما ما اترفتم فیه و مساکنکم لعلّکم تسألون و مساکنهم الکنون الّلی غلبوا من اموال المسلمین و یاتیهم یومئذ الخسف و القذف و المسخ فیومئذ فاویل هذه الایه و ما هی من الظّالمین ببعید و ینادی مناد فی رمضان من ناحیة المشرق عند طلوع الشّمس یا اهل الهدی اجتمعوا و من الغد عند الظّهر \*\*\*163\*\*\* بعدا تکوّر الشّمس و ینادی من ناحیة المغرب بعد ما نغیب الشّمس یا اهل الهدی اجتمعوا و من الغد عند الظّهر بعد تکوّر الشّمس فیکون سودآء مظلمة والیوم الثالث یفرق بین الحقّ و الباطل بخروج دابّة الارض و تقبل الروم الی قریة بساحل البحر عند کهف الفتیة و یعبث الله الفتیة من کهفهم الیهم رجل یقال له ملیخاو الاخو کسلینا و هما الشّاهدان المسلمان القائم (ع) فیبعث احلالفنیة لما الروم فیرجع بغیر حاجة و یبعث بالاخری فیرجع بالفتح و یومئذ تاویل هذه و الایة و له \*\*\*164\*\*\* و له اسلم فمن فی السّموات و الارض طوعا ؟؟ ثم یبعث الله من کلّ امّة فوجًا فیومئذ تاویل هذه الایة و یوم نبعث من کلّ امة فوجًا حق بکذّب بایاتنا فهم یوزعون و الوزع خفقتان افئدتهم و بصیر الصّدیق الاکبر برایة الهدی و السّیف ذوالفقار و المحفرة حتی ینزل اهل ارض الهجرة مرقین و هی الکوفة فیهدم سجدها و یبنیه علی بنآئه الاول و یهدم مادونه من دون الجبایرة و یصیر الی البصرة حتی یشرف علی بحر مما و معه التابوت و عصی موسی فیعزم علیه فیزفر فی البصرة فتصیر بحرا لجیّا لایبقی زلزة \*\*\*165\*\*\* لایبقی فیها غیرمسجدها کجوجوء السّفینة علی ظهر المآء ثمّی یسیر لاخرور حتی یحرقها و یسیر من باب بنی اسد حتی یزفززفرة فی ثقیف و هم زرع فرعون ثم یصیر الی مصر فیصعد مبزه فیخطب الناس فلستبشر الارض بالعدل و تعطی السّمآء قطرها و الشجر ثم‌ها و الارض بناتها و تزبین لاهلها و تامن الوحوش حتی ترتغی فی صنوف الارض کانعامهم و یقذف فی قلوب المؤمنین العلم فلایحتاج مؤمن لاما عند اخیه من علم فیومئذ تاویل هذه الایة یغنی الله کلّا من سعته و تخرج \*\*\*166\*\*\* و تخرج لهم الارض کنوز و یقول القآئم (ع) کلوا هنینا بما الفتم فی الایّام الخالیة فالمسلمون یومئذ اهل صواب للدّین اذن لهم فی الکلا و فیومئذ تاویل هذه الایة اولم یروا انا نسوق المآء لما الارض البحر من فنخرج به رزعا تاکل منه انعامهم و انفسهم افلاتبصرون و یقولون متی هذا الفتح ان کنتم صادقین قل یوم الفتح لاینفع الّذین کفروا ایمانهم و لاهم ینصرون فاعرض عنهم و انتظر انّهم منتظرون فیمکث فیما بین خروجه لمایوم موته ثلثماة سنة ونیف وعدة اصحابه ثلثماة و ثلثة عشر \*\*\*167\*\*\* (تسعة من بنی اسرائیل و سبعون من الحق و ؟؟ و اربعة و ثلثون منهم) منهم سبعون الّذین غصبوا للنّبی (ص) اذا هجته مشرکوا قریش فطلبوا لما بنیّ الله ان یاذن لهم فی اجابتهم فاذه لهم حیث نزلت الا الذین امنوا و عملوا الصّلحات و ذکرواالله کثیر و انتصروا من بعد ما ظلموا و سیعلم الّذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون و عشرون من اهل الیمن منهم المقداد بن الاسود و ماتان و اربعة عشر الّذین کانوا بساحل البحر ممّا یلی عدن فبعث علیهم بنی الله صلی الله علیه برسالة فاتوا مسلمین و من افنآء النّاس الفان و ثمانماة و سبعة عشرو من الملئکة اربعون القامن ذکر من المسومین ثلثة الاف \*\*\*168\*\*\* الاف و من المروفین خمسة الاف فجمیع اصحابه سبعة و اربعون الفًا و ماة و تلئون من ذلک تسعة رّوس مع کل راس من الملئکة اربعة الاف من الجنّ و الانس و الانس عدة یوم بدر فیهم یقاتل ینصرالله بهم ینتصر بهم یقدم النّصر و منهم نصرة الارض کتبتها کما وجدتها و فیه نقص حروف قال فی الجمع من تفسیر ایة من سورة الجمعة و هی قوله تعالی و هی قوله تعالی و اخرین منهم لمّا یلحقوا بهم و هو کل من بعد ال؟؟یة لایوم القیمة فانّ الله سبحانه بعث النّبی صلّی الله \*\*\*169\*\*\* علیه و اله الیهم و شریعته و ؟؟فهم و ان لم یلحقوا بزمان الصّحابة عن مجاهدوا بن زید و قیل هم الاعاجم و من لایتکلّم بلغة العرب فان النّبی صلّی الله علیه و اله مبعوث لامن شاهده و الی من بعدهم من العرب و العجم عن بن عمرو سعید بن جیه و روی فلک عن ابی جعفر علیه السّلم و روی ان النّبی (ص) قراء هذه الایة فقیل له من هؤلآء فوضع یده علی کنف سلمان علیه الرحمة و الرضوان و قال (ص) لوکان الایمان فی الثّریا لنالئه رجال من هؤلآء و قال ابوعبدالله علیه السّلم لابدّ لبنی فلان \*\*\*170\*\*\* ان یملکوا فاذا ملکوا ثم اختلفوا نفرّق ملکهم و ؟؟رهم حتی بخرج علیهم الخراسانی الخ لا ان قال علیه السّلم ان ذهاب ملک بنی فلان کقصع الخار و کرجل کانت کانه فی یده فخار و هو یمشی اذ سقطت من یده و هو ماه عنها فانکسرت فقال حین سفطت ها مشبه الفزع فذهاب ملکهم هذا اغفل ماکانوا عن ذهایه ثم و عنه علیه السّلام لیس یری امة محمّد صلی الله علیه و اله فرجًا و ابدًا مادام لولد بنی فلان ملک حتی ینقرض ملکهم فاذا انقرض ملکهم اتاح الله لامة محمّد صلی الله علیه و اله یرجل \*\*\*171\*\*\* منّا اهل البیت یشیر بالتّقی و یعمل بالهدی و لایاخذنی محکمه الرشا و والله انّی لاعرفه باسمه و اسم ابیه ثم یاتینا الغلیظ العقرة ذوانحال و الشّاقین القآئم العادل الحافظ لما استودع یملاها عدلًا و قسطًا کما ملاها النّجار ظلمًا و جورًا قال الرّضا علیه السّلم قدام هذا الام بیوح قبل و ما البیوح قال دآئم لایفتره البیوح فی اللّغة الظهور و شدة الحر و الاستبصال یقال استباحهم یعنی استاصلهم مالاختلاط فی الامره عن ابی جعفر علیه‌السّلم اربعة احداث تکون قبل قیام القآئم علیه السّلم ندل \*\*\*172\*\*\* ندّل علی خروجه قدمضی منها ثلثة و بقی واحدة قبل جعلت فداک و ما بهی مضی منها قال رجب خلع فیه صاحب خراسان و رجب و بث فیه علی بن زبیدة و رجب یخرج فیه محمد بن ابراهیم بالکوفة قبل له فالرّجب الرابع متصل به قال هکذا قال ابوجعفر (ع) قال علی بن الحسین علیه السّلم لابی خالد الکابلی اهل زمان غیبته ولیّ الله القآئلون بامامته المنتظرون لظهوره افضل اهل کلّ زمان لانّ الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول و الانهار و المعرفة ما صارت الغیبة عندهم بمنزلة المشاهدة و جعلهم فی \*\*\*173\*\*\* فی فلک الزّمان بمنزلة المجاهدین بین یدی رسول الله صلّی الله علیه بالسّیف اولئک المخلصون حقًّا و شیعتنا صدقًا و الدّعاة لادین الله سرًّا و جهرًاه عن الصّادق علیه السّلام قال قال النّبی صلی الله علیه و اله لعلّی علیه السّلم و اعلم انّ اعظم النّاس بیتنا قوم یکونون فی اخرالزّمان لم یلحقوا النّبی (ص) و حجب عنهم الحجّة فامنوا بسواد فی بیاض و قال النّبی صلّی الله علیه و آله لاصحابه سیأتی قوم من بعدکم من بعدکم الرجل الواحد منهم له اجی خمسین منکم قالوا یا رسول الله صلی الله علیه و آله نحن \*\*\*174\*\*\* نحن کنّا معک بیدر واحد و حنین و نزل فینا القران فقال (ص) انّکم لوعمّلوا لماعملوا ام اتصبروا صبرهم هی و روی انّه لمّا قتل امیرالمؤمنین علیه السّلام اخوارج یوم النّهر و ان قام الیه رجل فقال امیرالمؤمنین علیه السّلم والذی فلق اتحبّه وبر ما السنة لقد شهدنا فی هذا الموقف اناس یا یخلق الله ابآئهم و لا اجدادهم بعد فقال الرجل و کیف یشهدنا قوم لم یخلقوا قال بلی قوم یکونون فی اخر الرّضان لیشرکوننا فیما عن فیه و یسئلون لنا فاولئک شرکآتها فیما کنّا فیه حفاحفا؟ \*\*\*175\*\*\* و عن امیرالمؤمنین علیه السّلم لیظهرون علیکم قوم یضربون الهام علی تاویل القران کما ضربکم محمّد صلی الله علیه و اله علیّ تنزیله ذلک محکم من الرّحمن حتم علیکم فی اخرالزّمان (ع) و قال رسول‌الله صلّی الله علیه و آله ذات یوم یا لیتنی قدلقیت اخوانی فقال ابوبکر و عمر او لسنا اخوانک امنّا بک و هاجرنا معک قال قدامنتم و هاجرتم و یا لیتنی قدلقیت اخوانی عاد القول فقال رسول الله صلی الله علیه و اله انتم اصحابی و لکن اخوانی الّذین باثون من بعدکم و یؤقنون بی و محبّونی و ینصرونی و یصدّقونی و ماراونی \*\*\*176\*\*\* و ماراونی فیا لیتنی قداتمیت اخوانی و عنه صلی الله علیه و آله قال یخیب علیهم الحجّة لما ان قال صلّی الله علیه و آله طوبی الصّابرین فی غیبته طوبی للمقیمین علی محجهتم اولئک وصیتم الله فی کتابه فقال والّذین یوقنون ما لعبد قال اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون عن عبدلا انه یقول عن حبّ مع ابی عبدالله علیه السّلام فلمّا نزّلنا الروحآء نظر الی جبلها مظلمه علیها فقال لی یری هذا الجبل هذا جبل یدعی رضوی من جبال فارس احبّنا فنقله الله الینا اما انّ فیه \*\*\*177\*\*\* فیه کل شجرة مطعم و نعم امان للخآئف مرتین اما ان لصاحب هذا الامر فیه غیبتین واحدة قصیرة والاخری طویلة و عن ابی عبدالله علیه السّلم انّ القآئم غیبتان احدیهما قصیرة و الاخری طویلة فالاولی یعلم بمکانه فیها خاصّة من شیعته والاخری لایعلم بمکانه فیها الاخاصة موالیه فی دینه هی و نقل صاحب العوالم عن شاعر نسبه الی السلمعانیة انّه یقول یا طالبا من بیت هاشمی و جاحدا من بیت کسرویّ قدغاب فی نسبة اعجمی فی الفارسی الحسب الرّضی \*\*\*178\*\*\* الرّضی کما النّوی فی العرب من لوی ♣ و یشم مناء رایحة الحلول♣ سبحان‌الله منه و اقدس اولیآئه عن ذلک نقد یسًا علیًّا روی انه خطب النّاس امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بالکوفة محمدالله و اثنی علیه ثمّ قال انا سیّد الشّیب و فی سنّة من ایّوب و یجمع الله لی اهلی کما جمع لیعقوب شمله و ذلک اذا استدار الفلک و قلتم مات او هلک الافاستشعروا قبلها بالصّبر و بوق الا الله بالذنب فقد نبذتم قدسکم و اطفائم مصابیحکم و قلدتم هدایتکم من لایملک لنفسه و لالکم سمعًا و لابصرا ضعف \*\*\*179\*\*\* والله الطّالب و المطلوب هذا ولو تتوا کلوا امرکم و لم تتخاذلوا عن نصرة الحقّ بینکم و لم تهنوا عن توهین الباطل لم فشجع علیکم من لبس مثلکم ولایقومنّ قوی علیکم و علی هضم الطّاعة و ان رآئها من اهلها فیکم نهتّم کماناهت بنواسرائیل علی عهد بنی موسی (ع) و بحقّ افول لیضعفن علیکم الیتُه من بعدی و اصظهارکم ضعف ما تاهت بنواسرآئیل فلو قداستکملتم نهلا و امتلآء قم عللا عن سلطان الشجرة الملعونة فی القران لقد اجتمعتم علی ناعق ضلال ولاجبتم الباطل و کضًا ثم تغاورتم داعی الحقّ و قطعتم الادنی (من اهل بدر) \*\*\*180\*\*\* من اهل بدر و وصلتم الا بعد من ابنآء الحرب الاولو ذاب ما فی ایدیهم لقد و فی القحیص الجزآء و کشف الغطآء و انقضت المدّة و ؟؟ الوعد و بدالکم النّجم من قبل المشرقه و اشرق قمرکم ؟؟ فطبله ثم فاذا استبان ذلک فراجعوا التوبة و خالفوا الحویة و اعلمو انّکم ان اطعتم طالع المشرق سلک بکم منهاج رسول الله صلّی الله علیه و آله فبتداوبتم من الصّمم و استشفیتم من الیکم و کفیتم مؤنة التعف و الطلب و فبذتم الثقل الفارح عن الاعناف فلایبعدالله الّا من ابی الرحمة و فارق العصمة \*\*\*181\*\*\* العصمة و سیعلم الّذین مظلوا اتی منقلب ینقلبون ؟؟عن ابی جعفر علیه السّلم انه سئل عن مذا الامر منی یکون تالان کنتم ؟؟ ان یجیبتکم زوجه ثمّ جآئکم من وجه فلاتنکرونه ؟؟ عن علیّ بن الحسین علیه السّلم لایکون قآئم الابسفیانی هی عن ابی جعفر علیه السّلم عن السفیانی فقال و انّی لکم بالسّفیانی حتی یخرج من بعده السّفیانی یخرج بارض کونان ینبع کماینبع المآء ینقتل و فدکم فتوقعوا بعد ذلک السّفیانی و خروج القآئم علیه السّلام هی و عنهم علیهم السّلام فی قوله ؟؟ و ان عدتم عنها الی ان عدتم بالسفیان عدنا بالقآئم علیه السلام عن ابی جعفر (ع) \*\*\*182\*\*\* عن ابی جعفر علیه السّلم فی قول الله تعالی انّی لهم ؟؟ من مکان بعید قال انّهم طلبوا المهدی علیه السّلام من حیث لایناک و قدکان لهم مبذولا من حیث لاینال هی عن ابی عبدالله علیه السّلام قال انا و ال ابی سفیان اهل یلبثین تعادینا فی الله فلنا صدق الله و قالوا کذب الله قاتل ابی‌سفیان رسول الله صلّی الله علیه و اله و قاتل معویة علی بن ابی طالب علیه السّلم و قاتل یزید بن معویة الحسین بن علی علیه السّلم و السّفیانی یقاتل القآئم علیه السّلام عن ابی عبدالله علیه السّلام انّه قال لوخرج القآئم (ع) لقد انکره النّاس \*\*\*182\*\*\* یرجع شابا موفقا فلایثبت علیه الّا کلّ ؟؟ اخذالله میثاقه فی الّذی الاوّل هی و عن ابی عبدالله علیه السّلم انّه قال و من اعظم البلیّة ان یخرج اللهم صاحبهم شابَّا و هم یحسبونه ؟؟ کبیرًا و عن المفضّل قال سالت اباعبدالله علیه السّلم عن تفسیر جابر فقال لاتحدّث به السّفلة فیذیعونه اما تقرء کتاب الله فاذا نقر فی النّاقور انّ منّا امامًا مستترا فاذا ارادالله اظهار امره ینکت فی قلبه نکتة فظهر فقام بامر ؟؟ عن ابی عبدالله علیه السّلام ایاکم و التّنویه امادالله لیغیبن امامکم ؟؟ سنینا من و بهرکم و لتحصّن حتی یقال مات اوهلک بای \*\*\*184\*\*\* بایّ و ارسلک و لند معن علیه عیون المؤمنین و ؟؟ کما فکفا السّفن فی امواج البحر فا؟؟ ینجو الّا من اخذالله میثاقه و کتب فی قلبه الایمان و ایّده بروح منه و له یفن اثنی عشرة رایة مشبّهة للیدری ایّ من ایّ قال الرّاوی فبکیت قال علیه السّلام مایبکیک یا اباعبدالله فقلت و کیف الی ابکی و انت نقول ترفع اثنتا عشر قدایة مشبّهة لایدری ایّ من ؟؟ فکیف فضع قال ننظر الی شمس داخله فی الصّفة فقال یا ابا عبدالله تری هذه الشّمس فقلت نعم فقال والله لامرنا \*\*\*185\*\*\* ابین من هذه الشّمس هی عن ابی عبدالله علیه السّلم لیشمل الناس موت و قتل حتی یلجاء النّاس عند ذلک لاالحرام فینادی مناد صادق من شدة القتال فیهم القتل و القتال صاحبکم فلان هی عن رسول الله صلّی الله علیه و آله انه ذکره هدی فقال انه یبایع النّاس بین الرّکن و المقام باسم احمد و عبدالله و الم ؟؟ عن ابی عبدالله علیه السّلم انّه اذا قام القآئم علیه السّلام تلی هذه الایة ؟؟ لماخفتکم فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسین هی و عنه علیه السّلام اذاظهرت و ایة الحق لعنها اهل الشرق و الغرب هی روی \*\*\*186\*\*\* روی انّه دخل رجل علی ابی عبدالله علیه السّلام فقال یابن فلان هل قرات القران قال نعم هذه القرائة قال علیه السّلم عنها سالئک لاهنّ غیرها قال نعم جعلت فداک و لمَ قال علیه السّلم لانّ موسی حدث نومه بحدیث لم یحتملوه عنه فخرجوا علیه بمصر فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم و هو قول الله عزّوجلّ فامنت طآئفة من بنی اسرائیل و کفرت طآئفة فایّدنا الّذین امنوا علی عدتهم فاصبحوا ظاهرین و انه اول اذا ثم یقوم منا اهل البیت یحدثکم بحدیث لاتحتملونه فیخرجون علیه بر میلة ال؟؟کرة فیقاتلونه فیقاتلکم فیقتلکم هی \*\*\*187\*\*\* اخر خارجة تکون انتهی و عن ابوعبدالله علیه السّلم انه یقول اذا خرج القآئم (ع) خرج من هذا الامر من کان یری انه اهله و دخل فی سنّة عبدة الشّمس و القمر و عنّ ابی جعفر علیه السّلم فی قوله فقد قل اریتم ان ایتکم عذابه بیاتا یعنی لیلًا و نهارًا ماذا یستعجل منه المجرمون فهذا عذاب ینزل فی اخرالزّمان علی نسغة اهل القبلة و هم یحجدون نزول العذاب علیهم هی عن ابی الحسن موسی علیه السّلم فی قوله تعالی سنریهم ایاتنا فی الاناق و فی انفسهم قال الفتن فی اناق الارض و المسخ فی اعدآء الحق هی عن ابی عبدالله علیه \*\*\*188\*\*\* علیه السّلام انه قال مابقی بیننا و بین العرب الّا الذّبح و راوی بیده لما ؟؟ و عنه علیه السّلم انه قال اذاخرج لم یکن بینه و بین العرب و قریش الّا السّیف هو امیرالمؤمنین علیه السّلم کانی انظر الی شیعتنا بمسجد الکوفة قل حزبوا الفساطیط یعلمون النّاس القران کما انزل اما انّ قآئمنا اذا قام کسره و سوی قبلته هی فی هذا الحدیث اشعار بوقوع هذا الامر قبل قیام القائم عجل الله فرجه فتامل تفهم و یؤیّد ذلک تاروی عن امیرالمؤمنین صلوات الله علیه انه قال کانی بالعجم فساطیطهم فی مسجد الکوفة \*\*\*189\*\*\* یعلّمون النّاس القران کما انزل الحدیث و عن ابی عبدالله علیه السّلم انه قال کانّی بشیعة علی علیه السّلام فی ایدیهم المثانی یعلمون النّاس عن رسول‌الله صلّی الله علیه و اله یخرج اناس من المشرق فیوطون المهدی یعنی سلطانه و منه علی بن احمد عن عبیدالله بن موسی بن العلوی عن محمّد بن الحسین عن محمد بن سنان عن قتیبة الاعشی عن ابان بن ثغلب قال سمعت ابا عبدالله (ع) یقول اذاظهرت رایة الحقّ لعنها اهل الشّرق اتدری لقد ذلک قلت قال للذی بلغی النّاس من اهل بیته قبل خروجه عبدالواحد عن محمدبن جعفر عن محمد \*\*\*190\*\*\* عن محمّد بن الحسین عن محمد بن سنان عن قتیبة عن منصور بن حاذم عن ابی عبدالله (ع) انه قال اذارفعت رایة الحقّ اعینا اهل الشّرق و اهل الغرب قبت له قم ذلک قال مایلقون من بنی هاشم عن لمانی العدة عن سهل عن ابن شمون عن الاصم عن ؟؟ مالک بن علّینه عن ابان بن تغلب قال قال لی ابوعبدالله (ع) دمان فی الاسلام حلال من الله لایقضی فیها احد حتی یبعث الله قائمنا اهل البیت فاذا بعث الله عزوجل قآئمنا اهل البیت (ع) فیما بحکم الله لایرید علیهما الزانی الحصن بوجه و مانع الزّکوة \*\*\*191\*\*\* یغرب عنقه هی \*\*\*192\*\*\* فی کتاب العوالم روی الشیخ حسن بن سلمان فی کتاب مختصر البصآئر هذا الخبر هکذا حدثنی الاخ الصالح الرّشید محمّد بن ابراهیم بن محاسن محسن المبطارا ابادی انه وجد بخط ابیه رجل الصّالح ابراهیم بن محسن هذا الحدیث الاتی ذکره و ارانی حطه و کتبته منه و صورته الحسین بن حمدان و ساق الحدیث کما متی لما قوله لکانّی انظر الیهم علی البر الزین الشهب بایدیهم اعرب یتعاولون شوفا لما الحرب کما یتعاذی الذّاب امیرهم رجل من تمیم یقال له شعیب بن صالح فیقبل الحسنی فیهم وجهه کداتوة القمر یروع \*\*\*193\*\*\* الناس جمالًا ضیقی علی اثر الظلمة فیلغد سیفه الصغیر و الکبیر و الوضیع و العظیم ثم تسیر بتلک الرایات کلّها ما حتی یرو الکوفة و قدجمع بها اکثر اهل الارض و یجعلها ما له معقلا ثم تبصّل به و باصحابه خبرالمهدی فیقولون له یابن رسول‌الله و من هذا الذی نزل بساحتنا فیقول الحسنی اخرجوا جنا الیه حتی فنظر من هو و مایرید و هو یعلم و الله انّه المهدی (ع) و انه لیعرفه و انه لم یرد بذلک الامر الاالله فنجیح الحسنی و بین یدیه اربعة الاف ذجل فی اعناقهم المصاحف و علیهم المسوح مقلدین بسیوفهم فیقبل \*\*\*194\*\*\* فیقبل الحسنی حتی ینزل بقرب المهدی (ع) فیقول سالوا من هذالرّجل من هو و ماذا یرید فیخرج بعض اصحاب الحسنی لاعسکرالمهدی فیقول ایّها العسکر الجآئل من انتم حیّاکم و من صاحبکم هذا و ماذا یرید فیقول اصحاب المهدی هذا مهدی ال محمد علیهم السّلم و عن انصاره من الجن والانس و الملئکة فیقول الحسنی خلوا بینی و بین هذا فنجرح الله المهدی (ع) فیقفان بین العسکرین فیقول الحسنی ان کنت مهدی ال محمد (ص) فاین هراوة جدی رسول‌الله و خاتمه و برده و درعه الفاضل و عمامته السّحاب و فرسه \*\*\*195\*\*\* و ناقته الغضبآء و بغلته والدلدل و حماره یعفور و غیبه البراق و تاجه و المصحف الذی جمعه امیرالمؤمین (ع) بغیر تغییر و تبدیل ؟؟ له السقط الذی فیه جمیع ماطلبه و قال ابوعبدالله انّه کان کله فی السفط و ترکات النّبیّین حتی عصی ادم و نوح و ترکة هو و صالح و مجموع ابراهیم و صاع یوسف و مکیال شعیب و میزانه و عصی موسی و نابوته الذی بقیّة مماترک ال موسی و ال هرون تحمله الملئکة و درع داود و خاتمه و خاتم سلیمان و ناجه و رطل عیسی و میراث النبیین و المرسلین فهو لک تسقط \*\*\*196\*\*\* و عند ذلک یقول الحسین یابن رسول‌الله (ص) ماسئلک تعزز هراوة رسول‌الله (ص) فی هذا الحجر الصلد و تسئل الله ان تنبتها فیه و لایرید بذلک الا ان یری اصحابه فضل المهدی (ع) ثم یطیعوه و ببابعوه و یاخذ المهدی الهراوة فیعززّها فننبت فتعلوا و نفزع و توزع حتی تظل عسکر الحسنی فیقول الحسنی الله اکبر یابن رسول الله مدّ یدک حتی ابایعک فیبایعه الحسنی و سایر عسکره الا اربعة الاف من اصحاب المصاحف و المسوح الشعر المعروفون بالزّیدیة فانهم یتولون ان هذا الاسحر عظیم هـ؟ \*\*\*197\*\*\* ؟؟اول ؟؟ خلق ؟؟ بقیة الله خیرلهم ؟؟ انا بقیة الله فی ارضه \*\*\*198\*\*\* بسم الله الرحمن الرحیم قل امیرالمؤمنین علیه السّلام علی صبرا کم قد ان عن ذکره ؟؟فیما ؟؟ و حتم ؟؟اخذ بنی امیة بالسیف حمزة و ان اخذ ؟؟ بفتنه و قل علیه السّلام لابدّ من ؟؟ فانه اقامت علی قطعها و ثبت علی ساقیها بعث الله علیها عبدا عسفا خاملا اصله یکون النصر معه اصحابه الطویلة شعورهم اصحاب ؟؟ یثابهم اصحاب ایات سودویل لمن ناواهم ینتظرهم هم جاوالله لکانی انظر الیهم و الی ؟؟ و ما یلقی من الفجار منهم والاعراب الجفاة فیلقهم الله علیهم بلارحمة ینقتلونهم هم جا علی ؟؟ نشاطی ال؟؟رات البریة و البحریة جزاء بما عملوا و ما ربّک بظلمهم للعبید انتهی و قال ابوعبدالله علیه السّلام لابد لبنی فلان ان یملکوا فاذ ملکوا ثم اختلفوا تفرق ملکهم و تشتّت امرهم حتی یخرج علیهم الخراسانی ؟؟ الی ان قال علیه السّلام انّ ذهاب ملک بنی فلان کفصع الفجّار و کرجل کانت فی یده قحار و هو یمشی او سقطت من یره و هو ساء عنها فانکسرت فقال حین سقطت هاه شبه الفزع فذهاب ملکهم هکذا اعقل ما کانوا عن ذهبه انتهی و عنه علیه السّلام لیس بری انه محمد صلی الله علیه و اله فرجا ابد امام ؟؟ لولد بنی فلان ملک حتی ینقرض ملکهم فانه انقرض ملکهم ؟؟ الله لامنه محمد صلّی‌الله علیه و اله برجل منا اهل البیت یشیر بالتقی و یعمل بالهدی و لایاخذ فی حکمه الرشا و الله ؟؟ لاعرفه باسمه و اسم ابیه ثم یاتینا الغلیظ العقرة ذوالحال و الثامتین القائم العادل الحافظ ما استورع و یملاها عدلا و قسطا کما ملاها الفجار ظلما و جورا قال الرضا علیه السلم مقام هذا الامر روح قیل و ما لابیوح قال ماتم لایفتر هی البیوح فی؟؟ (این صفحه ناخوانا است) \*\*\*199\*\* الظّهور و شدّة الحرّ و الاستیصال یقال استباحهم یفو یستاصلهم و الاختلاط فی الامر قومن ابی عبدالله علیه السّلام انه سئل عن رجب قال ذلک شهر کانت الجاهلیة تعظمه و کانوا یستمونه الشهر الاصمّ قیل شعبان قال تشعر فیه الامور قیل رمضان قال شهر الله تعالی و فیه ینادی باسم صاحبکم و اسم ابیه قیل شوال قال فیه یشول امرالقوم قیل فذوالقعده قال یقعدون فیه قیل فذوالحجّة قال ذلک شهر الدّم قیل فالحرّم قال یحرّم فیه الحلال و محیل فیه الحرام قیل صفر و ربیع قال فیهما خزی مطیع و هرج عظیم قیل جمادی قال فیها الفتح من اولها الی خوها هی عن ابی جعفر علیه السّلام اربعة احداث تکون قبل قیام القائد ؟؟ قول علی خروجه قدمضی منها ثلثة و بقی واحد قیل جعلت فداک و ما مضی منها قال رجب خطع فیه صاحب خراسان و رجب ؟؟ فیه علی بن ؟؟ و رجب یخرج فیه محمد بن ابراهیم بالکوفة قیل له فالوجب الرّابع متصل به قال هکذا قال ابوجعفر هی قال علی بن الحسین علیهما السّلام لابی خالد الکابلی اهل زمان غیبة ولی الله القاتلون بامامته المنتظرون لظهوره افضل اهل کل زمان لانّ الله تعالی ذکره اعظامهم العقول و الافهام و المعرفة ماصارت الغیبة عندهم بمنزلة المشاهرة و جعلهم فی ذلک الزّمان بمنزلة المجاهدین یری رسول الله صلّی الله علیه و آله بالسیف اولئک المخلصون حقّا و شیعتنا صدقا و الدّعاة الی دین الله سرّا و جهراهم عن ابی جعفر علیه‌السّلام قال قال رسول الله صلّی الله علیه و آله ذات یوم و عنده جماعة من اصحابه اللّهم اقنی اخوانی مرّتین فقال من حوله من اصحابه اما نحن من اخوانک یا رسول الله \*\*\*200\*\*\* صلّی الله علیه و آله فقال لاانکم اصحابی و اخوانی قوم فی اخرالزمان امنوا و لم یردنی لقد عینیهم احد باسمائهم و اسماء ؟؟ من قبل ان یخرجهم من ؟؟ و اللّهم لاحداهم اشد نقیة علی دینه من ؟؟ فی الّلیل الظلمآء او کالقابض علی جمر الغضا او ؟؟ مصابیح الدعاء ؟؟ الله من کلّ فتنة غیر؟؟ مطلة هی و قال علیه السّلام اثری من حبس نفسه علی الله لایجعل الله له مخرجا بلی و الله لیجعلن الله له مخرجا رحم الله ؟؟ نفسه علینا رحم الله غبط احیا امرناه عن الصادق علیه السلام قال قال النّبی صلّی الله علیه و آله لعلی علیه السلام و اعلم انّ اعظم الناس یقینا قوم یکونون فی اخرالزمان لم یلحقوا النّبی و حجب عنهم احجّة فامنوا ؟؟ فی بیاض هو قال النّبی صلّی الله علیه و آله لاصحابه سیانی قوم من بعدکم الرجل الواحد منهم له اجر حمیر منکم قالوا یا رسول الله صلی الله علیه و آله نحن کنا معک ؟؟ واحد و حسین و نزل فینا القران فقال صلی علیه و آله انکم لوتحمّلوا لماحملوا لم تصبروا صبرهم ؟؟ و رویانه لما قتل امیرالمؤمنین علیه السلام الخوارج یوم النّهروان قام الیه رجل فقال امیرالمؤمنین علیه السلم و الّذی فلق الجنة و بری السّمة لقد شهدنا فی هذا الموقف انّاس لم یخلق الله ابآءهم و لا اجدادهم بعد فقال ؟؟ و کیف یشهدنا قوم لم یحلقوا قال بلی قوم یکونون فی اخرالزمان یشرکوننا فیما نهن فیه و مسلّمون لنا فاولئک شرکآؤنا فیما کنّا فیه حقّا حقا هی و عن امیرالمؤمنین علیه السّلام لیظهرون علیکم قوم یضربون الهام علی تاویل القرآن کما ضربکم محمّد صلّی الله علیه و آله علی تنزیله ذلک جکم من الرّحمن حتم علیکم فی آخرالزّمان هی و قال رسول‌الله صلّی الله علیه و آله ذات یوم یالیتنی قدلقیت اخوانی \*\*\*201\*\*\* فقال ابوبکر و اعمر اولنا اخوانک امنّا بک و هاجرنا معک قال قدم امنتم و هاجر قد و یا لیتنی قدلقیت اخوانی فاعاد القول فقال رسول‌الله صلّی الله علیه و آله انتم اصحابی و لکن اخوانی الّذین یاتون من بعدکم یؤمنون بی و یحبونی و یفرونی و یصدّقونی و ماراونی فیالیتنی قدلقیت اخوانی هی و عنه صلّی الله علیه و آله قال یغیب علیهم الحجّة الی ان قال صلّی الله علیه و آله طوبی للصّابرین فی غیبته طوبی للمقیمین علی مجحتهم اولئک وصفهم الله (الخائف ایّها المؤمن من المنصف من عدل الجبّار القهار انظر فی صراحة هذه الاخبار) فی کتابه فقال والّذین یؤمنون بالغیب و قال اولئک حزب الله الان حزب الله هم المفلحون هی یقول جامع هذه الاخبار فی مدح الاخبار الابرار من اهل هذه الاعصار فمن فار قد و شدّ منهم فقد شدّ الی النّار فاستبروا یا اولی الابصار و کونوا لهم خیر الضار و لا تهنوا عن نصر حافظ هذه الجدار و لاتخذلو هم عند مقار عند الاسترار و الکفار و الفجّار و اخذ الثار ثار اظهار و ثبتوا اقدامکم علی اعانتهم و مساعدتهم فی الّلیل و النّهار و بالعشی و الابکاد حتّی استقرّت بکم الدّار و تضع الحرب الاوزار فو غرّة ربّی الحبار و حق سیّدالمختار و کرامة ولیّ الکرّار انّهم المغینون فی قول ملیک القهار و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للنّاس و لیعلم الله من ینصره و وسله بالغیب ؟؟ انهم هم النّاصرون لله و رسله بالغیب المبرّدون عن کل سبب و لکنّ اکثر النّاس لایشعرون عن عبدالاعلی انه یقول خرجت مع ابی عبدالله علیه السّلام قل انزلنا الروّحآء نظر الی جبلها مطلا علیها فقال لی تری هذا الجبل هذا جبل یدعی رضوی من جبال فارس اجبنا فنقله الله الینا امان فیه کلّ شجرة مطعم و نعم امان للخائف مرّتین امان لصاحب هذا الامرینه؟؟ و اهل ؟؟ والاخری طویلة هی عن بوعبدالله \*\*\*202\*\*\* من ابی عبدالله علیه السّلام انّ للقآئم ؟؟ احدیهما طویلة و الاخری فقیرة فالاولی یعلم بمکانه فیها خاف من شیعة والاخری لایعلم بمکانه فیها الّا خاصّة موالیه فی دینه هی و فقل صاحب العوالم عن شاعر نسبه الی السّلفایة انه یقول یا طالبان من بیت هاشمی و ؟؟ من بین کسر و فی قدغاب فی نسبة اعجمی فی الفارسی الحسب الرضیّ کما التوی فی المعرب من لو می ؟؟ منه رایحة الحلول سبحان الله منه و اقدس اولیائه عن ذلک تقدیسا علینا روی له خطب النّاس امیرالمؤمنین علیه السلام بالکوفة محمّد الله و ؟؟ علیه ثم قال انا سیدالشیب و فی سنة من ایّوب سیجمع الله لی اهلی کما جمع لیعنوب ؟؟ و ذلک اذا استدار الفلک وقفة مات او هلک الا فاستسعرو ابتلها بالصّبر و بووا الی لقد بالذنب فقد بنذتم قدسلم و ؟؟ مصابیحکم و قله ثم هذیتکم من لایملک لنفسه و لالکم سمعا و لابصر اصعف والله الطالب المغلوب هذا و لولم تتوا کلوا امرکم و لم تتخاذلوا عن اغرة اخو بینکم و لم تهنوا عن توهین الباطل لم یتشجّع علیکم من لیس مثلکم و لایقومن قومی علیکم و علی هضم الطّاعة و ازوالها عن اهلها فیکم تهتم کما ناهت مو اسرائیل علی عهد یموسی و بحق اقول لیضعفن علیکم الیته من بعدی و اضطهارکم ضعف ماتاهت بنواسرائیل فلو قداستکملتم نهلا و استلاتم مللًا عن سلطان ؟؟الملعونة فی القرآن لقد اجتمعتم علی ناحق ضلال و لاجبتم الباطل رکضا؟؟ الارنی عن اهل بدر و وصلتم بعد من ابنآء الحرب الاول ذاب ما فی ایدیهم لقد و فی المحیص المجزاء و کشف الغفآء و انقضت المدّة و روف الوعده بدالکم النجم من قبل المشرق و اشرق قمرکم کلا سهره و کلیل ثم فاذا استبان ذلک فراحجرا التوبة و خالعوا الهوبة و اعلمو لانکم ان اطعتم طالع المشرق سلابکم \*\*\*203\*\*\* نهاج رسول الله صلی الله علیه و آله فقد ؟؟ من الصم و استشفیتم من البکر و کفیتم مؤنه المتعسّف و الطلب و تبذتم الثقل الفارح عن الاعناق فلایعدالله الا من الی الرّحمة و فارق العصمة و سیعلم الّذین ظلموا اتی منقلب ینقلبون انتهی عن ابی جعفر علیه السّلام انّه سئل عن هذا الامر متی یکون قال ان کنتم توملون ان یحینکم من وجد ثم‌هآ لم من وجه فلاتنکرونه هی عن علی بن الحسین علیهما لایکون قائم الا بسفیانی هی عن ابی جعفر علیه السّلام عن السّفیانی فقال و انی لکم فالسفیانی حتی یخرج من بعده السّفیانی یخرج بارض لوفان ینبع کما ینبع الماء فیقتل و قدکم فتوفعوا بعد ذلک السّفیانی و خروج القائم هی و عنهم علیهم السّلام فی قوله تعالی و ان عدتم عدنا ای ان عدتم بالسّفیانی عدنا بالقآئم هی و یظهر من هذه الاخبار و امثالها تعذه السّفیانی کما یظهر من الاخبار العدوة تعدّد القآئم عن ابی جعفر علیه السّلام فی قوله تعالی و انی لهم التناوش من مکان بعید قال انّهم جلسوا المهدی علیه السّلام من حیث لاینال و قدکان لهم مبذولا من حیث ینال هی عن ابی عبدالله علیه السّلام قال انا و آل ابی سفیان اهل بیتین ؟؟دینانی لقد قلنا صدق امة و قالوا کذب الله قاتل ابوسفیان رسول الله صلی الله علیه و آله و قاتل معویة علی بن ابیطالب علیه السّلام و قاتل یزید ابن معویة الحسین بن علیّ علیه السّلام و سفیانی یقاتل القائم علیه السّلام من ابی عبدالله علیه السّلام انه قال او خرج القآئم علیه السّلام ؟؟ انّا من رجع ؟؟ فلایثبت علیه الا کل مومن اخذالله میثاقه فی ؟؟ الاوّل هی یقول جامع الاخبار و لایخفی علی ؟؟ المتو؟؟ دوبة انّ الذر الاول هو الاخر فی ؟؟ و للّا حق فی الظهور و الیثاق و العهد المأخوذ فیه انّما هو لظهور الفواد و ؟؟ \*\*\*204\*\*\* مستکنات السّرائر و مستجنات الحقایق قدعرفه اهل البیان المودع فی سرّ الانسان و السّلم علی هل الایمان بایات الرّحمن و اللعن و الخسران علی لشیطان و مظاهره من الانس و الجان و عن ابی عبدالله علیه السّلام انه قال و من اعظم البلیة ان یخرج الیهم صاحبهم شانا و هم یحسونه ؟؟ عن مفضل قال سالت ابا عبدالله علیه السّلام عن تفسیر جابر فقال لاتحدّث به السّفلة فیذیعونه اماتقرء کتاب الله فاذا تعرفی المنا قوران منّا اماما مستترا فادار الله اظهار امره ینکت فی قلبه نکتة نظهر فقام بامرالله هی و فهذا المضمون روایات متعدّدة فافهم ان کنت تفهم و کن من الشاکرین و قل ربّ زدنی علمًا و امنت الرحم الرّحمین عن ابی عبدالله علیه السّلام ایّا کفم و التّنویه اما والله لیغیبن امامکم سنینا من دهرکم و لمتحصن حتی یقال مات اوهلک بانی و ارسلک و لقد معق علیه عیون المؤمنین و لتکفئین کما تکفا السّفین فی امواج البحر فلا ینجو الا من اخذالله میثاقه و کتب فی قلبه الایمان ؟؟ بروح منه و لرفعن اثنتی عشرة رایة مشبّهة لایدری ایّ من ایّ قال الرّادی فیکت قال علیه السلم مایبکیک یا اباعبدالله فقلت و کیف لاجملی و انت تقول ترفع اثنتا عشرة و ایة مشتهة لایدری ایّ من ایّ فکیف تصنع قال فنظر الی شمس و اهلة فی الصّفة فقال یا اباعبدالله تری ؟؟ الشمس فقلت نعم فقال و امة لامرنا ایین من هذه الشمس هی لوتد؟؟ الحدیث الشریف من ؟؟ هی الحقایق و کان ممّن یلحن له فیعرف اللحن و ؟؟ لاحظ الحدیث الا من ایضا و هو قوله علیه السّلام یظهر فی سنة الستین ؟؟ ذکره لعلم اعلما ؟؟ بان ؟؟ علیهم السّلام و علیه ایین من الشمس ؟؟ظهر من القر المنیر ؟؟ فانهم و قوله علیه السّلام ایّاکم و التنویه تشهر و اولاد تفرحوا \*\*\*205\*\*\* به امرکم بل لوّحوا تلویحا فیما فقول لکم من امر القآئم علیه السّلام مما یلزم اخفآلی و استتاره عن الجهال و اهل الضّلال من الخالقین الذین لایعقلون لامر ربّهم و لایشعرون و لامره اولیآئه یقبلون حکمة بالغة فما تعزم الایات و ؟؟ عن قوم لایؤمنون و السّلام علی الّذین یسمعون و یعقلون و الحمدالله رب العالمین عن الباقر علیه السّلام لابدّ لنا من ؟؟ لایقوم لها شئی فاذا ذلک فیکونوا احلاس بیوتکم والد و انما البدنا فاذا تحرّک متحرّک فاسعوا الیه و ارحبوا والله لکانیّ انظر الیه بین الرّکن و المقام یبایع النّاس علی کتاب جدید ؟؟ العرب شدید و قال ویل للعرب من شرّ قد اقترب هم عن ابی عبدالله علیه السّلام یشمل النّاس موت و قتل حتی یلجا النّاس عند ذلک الی الحرم فینادی مناد صادق من شدة القتال فیهم القتل و القتال صاحبکم فلان هی عن رسول الله صلی الله علیه و اله انه ذکر المهدی علیه السّلام فقال انه ببایع النّاس بین الرّکن و المقام باسم احمد و عبدالله و المهدی هی عن ابی عبدالله علیه‌السّلام انه اذا قام القآئم علیه السّلام تلی هذه لایة ففروت منکم لماخفتکم ذهب لی ربّی حکما و جعلنی من المرسلین هی عن علی بن الحسین من علیهما السّلام فی ذکر القآئم علیه السّلام فی خبر طویل قال ینجلس تحت شجرة ینجینه جبرئیل علیه السّلام علی صورة رجل من کلب فیقول یا عبدالله مایجلسک هیمنا فیقول یا عبدالله انی منتظران یاتینی العشاء فاخرج می و بره الی مکة و اکراه ان اخرج فی هذا الحر قال فیضحک فاذا ضحک عرفه انه جبرئیل علیه السّلام قال فیاخه بیده و یصافحه و یسلّم علیه و یقول له قم و یجینه بفرس یقال له البراق یرکبه ثم یاتی الی جبل رضوی نیاتی محرز و علی فیکتبان له عهدا منشور ایقرء علی النّاس ثم یخرج الی مکّة و النّاس یجتمعون بها قال فیقوم رجل منه فینادی \*\*\*206\*\*\* فینادی ایّها النّاس هذا طلبکم قدجآءکم یدعوکم الی بادعاکم الیم رسول الله صلی الله علیه و اله قال فیقومون الیه لیقتلوه فیوم ثلثماة اونیف علی ثلثماتم فیمنعونه منه همسون من اهل الکوفة و سایر من اقمار لایعرف بعضهم بعضا اجتمعوا علی غیر میعاد هی عن ابی جعفر علیه السّلام فیقوم القآئم علیه السّلام بامر جدید و کتاب جدید و قضاء جدید علی العرب شدید ؟؟ الّا السّیف لایستغیب احد اولا یاخذه فی الله لوته؟؟ قیل لابی جعفر علیه السّلام جعلت فداک اخبرنی عن صاحب هذالامر قال یمسنی من اخوف النّاس و یصبح من امن النّاس یوحی الیه هذا الامر لیله و نهاره قال قلت یوحی الیه قال انه لیس و حی نبوّة و لکنّه یوحی الیه توجیه الی مرجه بنت عمران و ام موسی و الی النّحل ان قائم آل محمد صلّی الله علیه و آله لاکرم عندالله من مریم بنت عمران و ام موسی و النّخل انتهی سئل ابوعبدالله علیه السّلام عن سیرة المهدی کیف سیرته قال یصنع ماصنع رسول الله صلی الله علیه و اله یهدم ما کان قبله کماهدم رسول الله صلی الله علیه و اله امرالجاهلیة و یستاف الاسلام جدید هی و عنه علیه السّلام اذاظهرت و ایة الحق لعنها اهل الشرق و الغرب هی و عنه علیه السّلام انه قال الاسلام بدء غریبا و ؟؟ غریبا کمایده فطوبی للغربآء قیل له اشرح لی هذا فقال علیه السّلام یستانف الدّاعی منّا و عاد جدید الحماء عن رسول الله صلی الله علیه و اله انتهی و ؟؟ انه دخل رجل علی ابی عبدالله علیه السّلام فقال علیه السّلام امر یابن فلان هل قرات القران قال نعم هذه القرآئة قال علیه السّلام عنها سالتک لا عن غیرها قال نعم هجلت فداک و لم قال علیه السّلام لانّ موسی حدّث قومه بحدیث لویجتملوه عنه فخرجوا علیه بمصر فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم و هو قول الله عزّوجل فامنت طائفة \*\*\*207\*\*\* من حق اسرآئیل و کفرت مانفة فایدنا الّذین امنوا علی هذه هم فاصبحوا ظاهرین و انه اول قآئم یقوم منا اهل البیت بحتثکم حدیث لاتحتملونه یتخرجون علیه بوسیلة الدّسکوة فیقاتلونه فیقاتلکم فیقتلکم و هی آخر خارجة تکون انتهی عن ابی عبدالله علیه السّلام انه یقول اذاخرج القآئم علیه السّلام حرج مع هذا الامر من کان یری انه اهله و دخل فی سنة عبدة الشمس و القمر عن ابی عبدالله علیه السّلام انّ لصاحب هذا الامر میتا یقال له بیت الحمد فیه سراج زهر منذ یوم ولد الی یوم یقوم بالسّیف لایطعی هی عن ابی جعفر علیه السّلام فی قوله تعالی قل هوالقادر علی ان یبعث ؟؟ عذابا من فوقکم قال هو الرّجال و الصیحة او من تحت ارجلکم و هو یخسف او یلبسکم شیعا و هو اختلاف فی الذین و طعن بعضکم علی بعض الّذین بعضکم ؟؟ بعض و هو ان یضلّ بعضکم بعضًا و کل هذا فی اهل القبلة هی و عن ابی جعفر علیه السّلام فی قوله تعالی قول ارایتم ان اینکم عذابه بیانا یعنی لیلا و نهارا ماذا یستعجل امنه المجرمون فلذا عذاب ینزل فی اخرالزّمان علی فسقة اهل القبلة و هم یجحدون نزول العذاب علیم هی عن ابی حسین موسی علیه السّلام فی قوله تعالی سنریهم ایاتنا فی الافاق و فی انفسهم قال الفتن فی افاق الارض و المسنح فی اعداء الحق فی حدیث طویلا عن امیرالمؤمنین علیه السّلام و تقبل رایات من شرقی الارض عن معلّمة لیست بقطن ؟؟ و لاحریر محتوم فی رأس القنا نجاتم السیّد ؟؟ یسوقها رجل من ال محمد تظهر بالمشرق و توجه ریحها بالمغرب کالمسک الازفر یسیر الرّعب مامها بشهر حتی ینزلوا الکوفة طالبین بدماء ابائهم فبینما هم علی ذلک اذا قبلت خیل الیمانی و الخراسانی یستبقان کانّهما فرسی رهان شعث عنبر جر؟؟ \*\*\*208\*\*\* اصحاب بواکی و اقداح فوادح اذیضرب احدهم برجله باکیة فیقول لاخیر فی مجلسنا بعد یومنآ هذا الّلهم فانّا المتابلون و هم الابدال الذین و فیفهم انه فی کتابه العزیز انّ الله یحبّ التوابین و یحبّ المتطهّرین ؟؟ عن الی جعفر علیه السّلام قال اصحاب القائد علیه السّلام ثلثماته و ثلث عشر رجلا اولاد العجم بعضهم خیل فی السّحاب مهارا یعرف باسمه و اسم ابیه و نسبه و حلیته و بعضهم ؟؟ علی ؟؟ فی مکة علی غیر میعادة عن بابی عبدالله علیه السّلام انه قال ما بقی بیننا و بین العرب الا الذّبح و اومی بیده الی خلقه و عنه علیه السّلام قال اذا خرج القآئم لم یکن بینه و بین العرب و قریش الا السّیف هی عن امیرالمؤمنین علیه السّلام کانیّ انظر الی شیعتنا بمسجد الکوفة قدضربوا الف حیط یعملون النّاس القران کماانزل امان ان قآئمنا اذاقام کسره و سوی قبلته هی دمی هذا الحدیث اشعار بوقوع هذا الامر قبل قیام للقآئم عجّل الله فرجه فقاتل تفهم و یؤید ذلک ماردی عن امیرالمؤمنین علیه السّلام انه قال کانّی بالعجم فاطیمطهم فی مسجد الکوفة یعلمون النّاس القرآن کماانزل الحدیث و عن ابی عبدالله علیه السّلام انّه قال کانّی بشیعة علی علیه السّلام فی ایدیهم المثانی یعلمون النّاس بسم الله الرحمن الرّحیم عن رسول‌الله صلی الله علیه و اله یقتل عند کنزکم ثلاثة کلّهم ابن خلیفة لایصیر الی واحد منهم ثم علی رایات السّوء فیقتلونهم قتلا لم یقتله قوم ثم ؟؟ خلیفة هذالمهدی ماذا سمعتم به فاتوه ضایعوه فانه خلیفة الله المهدی عن رسول الله صلی الله علیه و اله نجی و آیات السّوء من قبل المشرق کان قلوبهم و برالحدید و من سمع بهم قلیاتهم فبایعهم ولو جعوا علی الثلج عن رسول الله صلی الله علیه و اله یخرج اناس من المشرق فیوطون المهدی بحی \*\*\*209\*\*\* سلطانه و عن علقة بن عبدالله قال بینما نحن عند رسول الله صلی الله علیه و اله اذا قبل فقیه من بنی هاشم فلما راهم النبی صلی الله علیه و اله اعز و وقت عیناه و تغیّر لونه قال فقلت ما نزال نری فی وجهک شیئا نکرهه قال الّا اهل البیت اختا و الله لنا الاخرة علی الدّنیا و انّ اهل بیتی سیلقون بعدی بلاء و تشریدا حتی یاتی قوم من قبل المشرق و معهم رایات سود فیتلون الخیر و لایعطونه فیقاتلون فینصرون فیعطون ماسالوا ولایقبلون حتی یدفعونه الی رجل من اهل بیتی فیملاها قسطا کماملوها جورا فمن درک ذلک منکم فلیاتهم و لوحبوا علی الثلج عن امیرالمؤمنین علیه السّلام انّه قال ؟؟ قال لله عزوجل بها کنوز لیست من ذهب ولاسفته ولکن بها رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته و هم ایضا انصارالمهدی فی آخرالزمان ؟؟ علیه السّلام ریحا للطالقائد فان فیها کنوز او ان منها ا؟؟ المهدی فی العوالم قال الامام (ع) کنیة الخلفا لصالح ابوالقاسم و هو ذو الاسحبن ؟؟ فی العوالم قراء (ع) و جعلها کلمة با قید فی عبدالحسین (ع) سلطانا فده بسرف فی القتل قال (ع) سلطانه حجته علی جمیعی خلق الله حتی یکون له حجة علی جمیع الناس و لایکون لاحد علیه حجة فی مجالس المؤمنین ؟؟ عباس بن عبدالمطلب قال لی رسول الله صلّی الله علیه و اله و سلم یا من عم یملک من ولدی اشاعت خلیفه ثم یخرج المهدی من ولدی بصلح الله امره فی لیلة واحده \*\*\*210\*\*\* فی رسالة الشیخ احمد اعلی الله مقامه فقل فی غیبة الطوس عن حدیقه قال اسمعت رسول الله صلی الله علیه و اله و ذکر ؟؟ فقال انه ببایع بین له لن المقام اسمه احمد و عندالله و المهدی تهنه اسماء ثلثة ؟؟ لماکان ؟؟ النّبیین و الحجة خاتم الوصیّین افتضت الحکمة ان یسمی باسمائه و کان ؟؟ فی الارض محمد و فی السمآء احمد و هو عبدالله فی اللعب و ابوالقاسم فی الکفیة و کان خاتم الولایة سمباله قاسمه عجل الله فرجه محمد و بسمی یا حمد و هوالاسم الّذی کالاول یعنی ان اسماء الذی ؟؟ عن انعامه محمد خوة علیه ؟؟ من شیعته احمد و ممایعرفونه مما الاول و له اسم مطهّر و هوالمهدی ربه یعرف عندالخاصه و العامه لانه غیرمعین له فلا؟؟ علیه من اظهار حدالاسم لعد التخصیص و فی الاحمال فی وصف امیرالمؤمنین للقآئم و له اسمان بسم یخفی و اسم یعلن فاما للذی یخفی ؟؟ و اما الذی یعلن محمد الحدیث و الموادان اسمه محمد یعلن بعد لغیبة الکبیری و اما ما قیلها فهو ایضا یخفی لما قلنا و هو فی غیبته فی السماء فی قریة یقال لها کرعة فی الیمن لواد یقال له شمروخ و شمریخ رومی المفید رحمة الله فی الکفایة بسنده قال قال رسول‌الله (ص) یخرج من الیمن فی فریة یقال لها کرعة علی راسه عما منی مندوع بدوعی متقلد بسیفی ذوالفقار و ؟؟ هذا المهدی خلیفة الله فاتبعوه و فی مکانیة الحجة علیه السّلام لمعبد بغداد فنحن مقیمون بادغن الیمن بواد یقال له شمروخ و شمریخ والسلام ؟؟ هی عبدالله بن عمر روی حدیث الکفایة السابق علی هذه المکاتبه ظلّ علی بن عیسی هذا حدیث حسن رزقناه هال اخرجه الوالنج الاصفهانی فی عوالیه اقول هذه القریة بطیبة کما اشیرالیه فی قوله (ع) فی الکافی \*\*\*211\*\*\* عن ابی عبدالله (ع) انّه قال لاقل لصاحب هذا الامر من غیبة و لابد له غیبته من عزلة و نعم المنزل طیبه و ما بثلثین من وحشة نبی و الله اعلم ان هذه القریة التی یقال لها کریمة فی الوار المذکور المسمی بشمروخ و شمریخ فی الیمن و قدکان معه من الابدال و التقبآء تلالون یقیبًا و هذا کلام جری علی غیرظاهره فالمراد بالیمن جهه العقل من الولایة و المراد بطیبة التی هی المدینة المشرقة طیبة التی فی‌السمآء الواقعة فی الاقلیم الثامن المسمی سفلّیه بجا بلقاد عامر مساو علویه بهود قلیا و لهذا قلنا انّها فی السّمآء لان اسفله فی الرتبة فوق ؟؟ لافی الجهة اذلا جهة و لا شیئ مخلوق خلف محدوالجهاف بن و لاخلاف به و انما الواقع ان الله سبحان لم یخلق الامجد و الجهاف و ما فی جوفد و اما علم الغیب الجبروت و الملکوت و عالم البشروخ و المقال ؟؟ فی جود ؟؟ فی عیبه و قولی و هو فی السمآء ؟؟ مع لانه فی هذالعالم الذی نحن به ؟؟ و لکن لابعرف و نزوله الی الارض کتابة عن ظهوره للناس حتی بفرد فاذا قلنا ان ظهور اسمه فی السّمآء احمد کما ان حده رسول‌الله (ص) اسما فی السّمآء احمد یرید به الان هذه السّمآء الذی ؟؟ صعد الیه و غاب فیه عن النّاس و ان کان یدعی ایضا فی السّمآء ؟؟ کما یدعلی رسول الله صلی الله علیه و اله فیه باحمد یعنی انّه ؟؟ فی السّمآء بانّه احمد خانم الولایه کما ان محمد یعرف فی السّمآء بانّه احمد خاتم النّبوة و هو ایضها عبدالله علی ما ؟؟ بدنی ؟؟ الصادق (ع) فی تفسیر خوله تعالی و ان کنتم فی ریب مما نزله علی ؟؟\*\*\*212\*\*\* از اصحاب ؟؟

**بسم الله الرّحمن الرّحیم**

بسم الله البدیع الذی لااله الّا هو قال الله تبارک و تعالی مثل کلمة لیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السّمآء قوه فی اکلها قل حین باذن ربّنا و هذه الاکل دائم الفوران بارالقدیم السّبحان الیّ الالواع المستشرقة المستیترة فی کل عصر و زمان ولاجلف الله نفسا الّا یا ایّتها بؤئی النّعمة فی عین و ان و یظهر الکبنونه بسّر البیونه من ؟؟ الی فضله الشّهادة فی مقام العبان و قال مولانا امیرالمؤمنین علیه السّلم بسنّن او سلام بنیّته لم بنیه احد قبلی و لا بنیه حد تعدی ؟؟ ذلک ان الاسلام هو التّسلیم و التّسلیم هو الیقین و الیقین هو التصدیق و التّصدیق هوالاقرار هو العمل و العمل هوالرموآء \*\*\*213\*\*\*؟؟انّ المؤمن لم یاخذ و بنه عن دابّه و لکن امّاه من ربّه فاخذ ؟؟ المؤمن بری یقینه فی عمد و الکافر یری انکاره فی عمله فو الذی ؟؟ بیده ؟؟ فوا امرهم فاعتبروا انما و الکافرین و للمنافقین باعماعم الخبیثة الحدیث و فی هذه الایام لامقام لاهل المقام الّذی موقوف لهم فی مقام و لانطق لهم فی کلام لات امرالله البدیه و مرّة القدیم یؤخذ بالنواقم و الاقدام و یجز الی الملک القادم مابقی لنبی مقال مقالا و الذی حال حالًا فاوی رجالاهم و ؟؟ الرّجال انّهم انقطعوا النظر عن معرفة الرّجال و وففوا فی ما دعن الحدود و الصّور و الخیال و یقولون بالسنتهم انّا من ا؟؟ و ما یری منهم الحال و الاقبال اری انّهم قائمون و فی بحر السبحان یسبحون و غافلون عن الورود فی بیت الجلال فوالذی لا اله الّا هوات هذا الهوا لده الفضال و اری انهم سکارلی و فی سیلان الوشارّة و القبود حباری هیهات ثم هیهات لما قوعدون و هم بهما فما فی واد بعید مقبدون و انّ الرّب العلیّ الاعلی تبارک اسمه اتی \*\*\*214\*\*\* میزان ثعب و اتی فلم طلب و هم ماعرفوا و مایریدون ان یعرفون و یقولون یا لسنتهم انّا من المؤمنین الممتحنین و النجیاء المحفوضین و طماینزل حیات رب العالمین یعتوز خماص ربّهم فی مقام الجدال و القید و الفال بعد الذتی امرهم ربهم یترکه و یشتعلون فان الفتنة الّتی هم اشدّ من القتل و یعمون ال؟؟ یتفرقون الکلمة بعداً اجتماعه فی هذه الفوته القلیلة التی لایکاد بوجدی قلتهم اه ثم اه ؟؟ قول الله هن و قبل فی کلام البدیع المنزل و کلما الفت سرّ فی المسترّ المسطر فوق السّطر قددخلت فوج و قدفرهبّ نجوح فسبحان الله العلی الفت لااله الّا هو و کان الله علیمًا حکیمًا اسئل فی فضل ربّی کی امرنی بالسّئوال من فضله و منه ان بوجهم من انحرافهم ؟؟ و ایاهم لی صراط مستقیم و ذلک الانحراف و الاختلاف نشاء من عدم ؟؟ و بصیرتهم بالمیزان الذی قصبه الملک التبان فی هذا الیوم البدیع الذی لم یکن فی الامکان و زعموا انّ هذا الامرالعظیم الّذی عظّم الرّب العظیم کمثل الامور السّابقة و کالقرون الخالیة کلّا \*\*\*215\*\*\* فلّاثم فلّاهذا لمنتّهم و زغمهم قد؟؟ب بیّنهم و بین المطه سبعون ؟؟ و هم ما سمعوا الخناب و ان جحوا نداء البدیع و قبلوا امر الجدید حقیقة و تلبسّوا بلباس المعرقة صدقًا ما اختلفوا فی هذا لمقام و ما تفرق حکم ربّهم ذلک بانّهم قوم لایجاهدون فی سبیل ربهم لیعرفون حکمة مما انقطعوا الاشارات حتی و صلوا لا فرامنا المیزان الذنی العلی المناق بلطیف حکمة و بیّنان الذی بناء لعظیم قدرته فی هذا الیوم المبارک الجدید هی ایة الفطرة و الشّاهد علیها هی الحقیقة و المبنیء عنها عین البان محقیقة الانسان المتجلّیة لها بها فی کلّ حین و ان و هذه الایة سرّا لاحدیة و بهار الرتبته اولئک له من طراق الصّمدیّة بوجه الهوبة لاهی هوءلا هو غیرها دلیلة الباقه البدیقه الغیبة المتجلّیة للانسان بالانسان فی مقام الشهودت العبان و وجوده اثباته فی مقامه الذی مبثوت و لاقرار لزهل او مکان و سبیل الوصول الیه منک الحجک ذوفض الاشارات و التّوبة لاالحقّ الحبّ البات و نسبان مامداه و النظر الیه یطرف مولاه و هذه \*\*\*216\*\*\* الایة واحدة فی حجاب الی احدّیة و ینادی الذرات بوحدته لالجة الاتحدثة و کل من نظر الیه بنظرة ا؟؟ و طلب منه الدّلیل غیرتجلیه فی عمله الفردانیّة فقد اهتجب بنظرة نفسه عن فطرقها و فتح باب حسرتها و احرّة علیهاتم داحسره (فی یوم حسرتها) علیها اذا قضی امرالله فبها و یری اعمالها حسرت علیها و ما هو نجاره ؟؟ یا اخوانی لمعوالله ربّکم القادر المتعال و اتقوا ما فی ایدیکم من السبحان والدّلائل و ارفضوا ا؟؟ الّتی بمضوها الوسائل نور ؟؟ العظیم ان الامر عظیم اعلموا یا اخوانی ان بحرالله القدر قد تموج بامرها فقه و ینادی الی بازعه بحر کثیر ال؟؟ الاشارات فاحفظوا نفوسکم ولاتلقوها لاالحاکات بالنظر الی النب و الاضافات و اصلّوا انفسکم النفس المشرکة التی هی للابلیس مراة تبعبد فتلها و قطع النظر عن ؟؟ الحقّ الحبّ البات ما لتوجّه الیه و الخشوع الیه لدیه و حقک الاشتار و عرف الاخبار مبتلا لاء شمس المضبئة فی حقیقتکم و نجم الزهره فی فطرتکم و ینادی فواکم و شارکم الّی اتی اسم منّی و انا منکم لازوال فهذا الو منال و لافتا لهذا الا ضمحلال اوی رجالا انّهم قاتلون بافارم المؤمنین \*\*\*217\*\*\* المؤمنین بذکرالله و نورالله الجلّی علیه سلام فی ربّه العلی و ینطقون فی معرفة ایة البدیعة التّی لایجون الشطق فیها و التقوّه بها و العظیم فی معرفتها شرک بربّها و بارئها منجق مرمح من قول ناطقها و ؟؟ الیها و الحاکی عنها ذکرالله العلّی و مرّالله الخفیّ صلوات الله علیه و علی ابوابه فی مقامات کثیرة فقد سنلف من واحد فی الاصحاب انّ ایة ایة الله التی طلع عیکم من دعوته روحی هذاه و ظهرلکم ؟؟ (و حقه دعوته الصّدقة) هو فقالوا عرضاه بالقابل المبضوبة و الراهبن المعدوده و اتی بها فاته الشریف مطابق لدعواتنا و موافق بما کنا علیه من التهیلات المحدودة التی سمیناها الکتاب و السنة و المذهب و الافاق و الانفس ثلث امکان هذا میزان معرفتکم فی معرفة کلمة البذمعة فما الفرق بینکم و بین الّذی ادمدوّ اعلی ادبارهم و انقلبوا علی اعقابهم فات میزانکم یصرانهم ؟؟ و کلامکم و کلامهم غیرفطایر لیفرق بینه و بینه لات جسد العجل امن نجبا لوته فی عالم الخیال و سمی نفسه انّه امن لویة و دخل فی حزبه ظلما توکّب سفیة الاستحان تموج بحر \*\*\*218\*\*\* شئونک نفسه الملعونة الخبیثة و اراد معرفة ایة الاحدیّة بادلة محدودة ففرق و استقرّ فی اسفل الستقر فی یظهر فی سئواله و جواب السرّ المستر، بارالله المقتدر ان نرید انهظر الی الورقة المستطمیء المبارکة التی ینزل فی طواف هذا الملعون المیزانة یرید الدّلیل و انّه صلی الله علیه یقطع السبیل فانّه یرید النظر و انّه تعالی شانه و صلی الله علیه یامره ابیض البصر اما تری یا طالب النجاة انّ المردود یریدان بحیط بایة الله و انّ صفوة للعبود صلی الله علیه بنهاء بان لامصّفرّ عظمة الله امّا تری انه اطلب ادلّه اربعة و عشرون و انه محط الله علیه و اله ماینطق فیه و قاله بامر ربّه ایتی واحدة و هی شواهد الفطرة لیس لی دلیل ام نفس هذا لهیة انظر بنظرته حتّی تعرفه و اقطع النظر عن غیره الشهید و ملائکته بانی ما اعلم شئبًا الّا ماعلّمنی ربّی و ما ادعی شائباً الّا العبودیّة المحضة و الکلمة المنقطقه و کل ماسئل عذا الدجال الموعود سمع جویه بغیرنا یراه لانه لعنة الله ماوقب بالباب منا بسمع خطاب و بسئل من اهوا و نفسه الشرکة و ینظر الی ایة البدیعة بنظرة المغیرة \*\*\*219\*\*\* المعیزة و بجیشه رسل ربّه ربناء به من کلّ الجهات و هرنا بسمه و ما یبصّر مقبز مغمة ربّه و بابیّه کفر فقال ان هذا الّا قول الیسر سبصلیه لبصر کن وصل و اتی عذاب اعظم من انه اذ یستمع ولایبصر باقوم اری یفتضل فی انّکم تقولون قولهم و تسلکون مسلکهم اخاف علیکم بان تسلنوا مساکنهم و توردوا موردهم مفوذ تقدیرة ربّی و سئله من فضله ان ینجینا فی هذه الفسة العظیمة انه جواد حلیم اعلموا با ؟؟ القائم بامرالامام علیه السّلم فی هذه الیوم المبارک البدیع جناب ذکرًا العلّی صلی الله علیه یدعوکم لاالحقّ مصدّقا لمامعکم من حضبّه نوری متشعشین من وجه الجلال و مراتین حالیتین عرف مستسرّ الجمال ناس عظیمین من ربّ العلی المتعال ولکن حکمه غیر حلمهما فی الابصار و من غیر امر هما امّا حکمتها روحی فداهما ینفح المولو للتحمّل و الّافداة و انجذّاب ذرّات الوجودیّة الی باب المراد و تغضبهم فی ؟؟ و تطبیخهم فی قعرا و شارات و دعوتهم الی مقام الوحدة و الایتلان بالدّلایل المنصوبة و المرابا المتعدّدة لعدم قابلیتهم و ضعف \*\*\*220\*\*\* بنیّتهم و کان دینهما صلی امته علیهما الرفق والمداهنة و التکلم بالمحالة والموعظة الحسنة الفقدان البینة و ضعف القابلیّة و لکن الفتا فی ارض لعلّمة بدرًا او اسقاهما بما الکوثر الطهورَا او ا؟؟ فی السطور اذ هل الافئدة و العبان انظر فینظر الاتصالانا سطوفی و یرزا ما امکنّ فی الصّدور لهذا الیوم یوم النّشور و اخراج ما فی الصّدور مخصوصًا جناب الجناب و باب الابواب السّیدالولاة و حجّة علی فی مضی و هو ات فانه صلی الله علیه قدکشف الامروا ظهر الشرفی بیاناته الشّریف و مکاتباته و تنبّه الغافلین یا حسن تبیین و ذکرهم بایام امته بذکره فی الواح مبین فولله الذی اداله الا هو کل من القی السّمع و هو شهید یشاهد لحقّ با فرح مقریح من بیاناته المکتوبة و لباناته المحزونة و علاماته المعلوته و موازینه المنصوته لهد الیوم المعلوم الذی لایول الّا فون و لایسمع صوتا الّا ؟؟ الورقاء البرقآء ینادی الی العلیّ الاعلی آه ثم آه کم باعدوا اسفاذهم و هدوا اثارهم و ماعرفوُا المطلب و ماقاموُا فی مقام الطک و ناقوا \*\*\*221\*\*\* و ناموا فی حجبات لعبارات و ناتوا من معموم الا منّا فات هیهات ثم هیهات ان الایة ینادیهم من کلّ الجهات و بانی فی کثیر من المسّلمات و هم عنه غافلون یا اخوانی اسئل منکم اجیبونی القاریة التی اخفا هما فی السطورّ و ما نطقا فیه بکر شانه و اشارا الیه یعظم و منه و اوصیا اهل الافئدة بکتمانه و سرّه و عرفًا اهل اللباب ستره و دفرً و امرا بکتمانه و حفظه تاکتبوا الّا یاتونو و الا شان لیس المجال و الفیان ای شیء هو هل هوالقشور الّتی ینبعث من ؟؟ المسطورات و هل هدّت ینطیع فی مرات الخیالات لاله روح و لامعنی و هو اسم بالاسمی کلّا ثم کلّا یا معشر المضعّفاس عبدالاسم بلد تسمی فهو کافر من ؟؟ الخلاف علی مولاه فهو مشرک و اسئل منکم بالخوانی اللبانات ما ابرذا و اغفیانهم و اتی شیء هو کما بقول جناب البرّ الشفیق و الوالد الرّفیق السّید الکریم فی کلماته العظیم و کم فی عجایب ترکتها و غرایب کمنتها لم اجدلها حمّله اه اه عوفی نفسی لبانات اذا فساق بها حمدی نکث الارض بالکفّ و ابدیت لها یسرّی فهما تنبّ الارض فداک \*\*\*222\*\*\* انبت من بذری اما بین صلی الله علیه ات کل ما یجوی من اقلامنا لاضل الفواه و مداده من بحر الصّادو کلّ من ورد ماننا و اکلّ زادتا بلغ مرادنا و کم یبن و اوضح و اظهر الامر و کشف السرّ بالعبدة و التصریح و الکنایة و التّلویح کی یقول روحی الی ماشاء و فی هذه او فی بیاناتی لاتقصر علی القیان فانّها حجاب و غشاوة و لم من حبابا فی زوایا و تعها اذن داعیة بامواتی و اخوانی و ارجعونی من الهکم الّذی ظننتم بمولاکم و لاتضعّزوا عظمته و لاتفقلوا عن سطویة انزلوا و قادر جائکم الی فنانه و اطلبوا لبانات بیانه فان الامر عظیم عامر به التی اوکان بهر الامکان مداد السطرها لنفسه و مایظهر من فضلها اقد من الا قلّ اعلموا انّها هی مفردة فی لجّة الفردانیّة متلالئة من عکوسات اثارة متلامته من عنوانات جلاله انظروا الیه بنظرته الّتی اعظاکم و اتوا الیه مذعنین من فیض الّتی اتاکم و اعرفوا قدرکم و لاتنسُوا الفضل بینکم فان الامر عظیم و الفضل جنیم و الحکم غیرالّذی کنتم علیه و انتم عاکفونَ \*\*\*223\*\*\* عاکفون لعلموا ان الله عزّ و جلّ امبکلّف نفسًا الا ما انها رفذه اعطاکم بفضله و منه شعر الفواد وضحّ لکم باب المراد و ینادیکم بلسانه البدیع باعبادی اقربوا الیّ و لاتخافوا و لاتحزنوا مع ربکم الغفورا الرّحیم لبالمرصاد باقوم اسمعوا نداء ربّکم الر؟؟ لذی لیس کمثله شیء بسهفیه البدیع الذی اعطاکم فی هذا الیوم المبارک و ارفضوا الا اباطیل و الثماثیلّ التی سمعتموها الذ؟؟ فات هذا الامرالعظیم الذی عظّمة ربّ العرش العظیم یا ایهاالناسق اتقوالله فان سرّ هذا الباب و عن عظیم اجرف بالتعدیل الحدوده و الثماثیل المعدودة الیوم یوم الاختباره الامتحان و اخواجی ما فی الاضفان و ظهور ما فی الکیان الی العبان و بد هذا الحکم الجدید نفس هذا الحکم الا لهیّة ذالعنون الحالیة و سبیل الوصول الیه الحرکة لاجانبه بالهندسه الجوهریة و القاء الاشارات النفّسانیّة لاالقبل و القال و تعداد قنورات الخترتمه من هواه الخیال انظروا الاشارات الالهیّة الصّادر من سبحان الجلال کیف یقطع الاشارات \*\*\*224\*\*\* و ینجذب الی مقام المشهور و العبان بعین الابنان و اعرفوا الاشارات و اقطعوا الامنافات ان کنتم موقنین بامر ربّ العالمین یا مقر المسلمین و لکم فی رسل الذّکر لو مفسدان مجدّوا السّنة الله تبدیلا و لاتحویلا انّهم کیف امنوا بربّهم و احمانوا بلا دلیل و صلّوا لی ؟؟ عزّة روحی فداهم بدون القال و القیل جل دلیلهم الانقطاع و نطقهم الامتناع و هم قدما قوامند سطوح نور الاجلال نفی افق الجمال و فرّوا معقًا و بعثهم الله عز و جلّ بنظرة ولیه صلی الله علیه الی المدینة و امرهم بان امروا للناس بالدّخول فی هذه المدینة حین غفلة من اهلها و مانظر و الیه الا بطرفها فان الامر عظیم اما ترون یا اولی الابصار کل من یسئل من هؤلاء المقرّبین الفائزین سلامة علیهم باتی شیء عرضتم حقبة الحقّ قالوا فی الجواب ما کذب الفواد مارای لیس لنا ذلیل الا الدّعوة الی الحق الله ارانا الله عزّوجلّ و امرنا بایصا الیکم و وجب علیکم تصدیقنا انا فی المرسلین و هوالله آمنّا قدکان علینا شهیدًا و یضرًا فهیّ بسئل احد منهم فما نکلیقنا \*\*\*225\*\*\* ؟؟ یقولون فی جواب انقطعوا حبائل البثورات و ارجعونی بان و السّمات و داحو الموجودات و انظروا بنورالله فان الله ربّکم بقلمکم ما لم تکونوا تعلمون و کلّ ما بلّح السّائل عندهم دوحی حداهم فی التنوال ما یزیده الّا معبدًا لات هذه سنة الله الّتی قدخلت فی قبل و یجری فی بعد و لن تجد سنة تبدیل بات الله یهدی فی انا و علی الله قصد السّبیل و ما علی الرّسول الّا البلاغ و علی الله ؟؟ فی یوم التّلاق فلمّا انجر القل الی هذا للمقام احبّب ان اکتب ما وقع بینی و بینی بعض الاخوان و صار سببا للاختلاف تذکره للمنیبین و تنبهًا للغافلین و هذه التّناکر قدبعث عند قصور ؟؟ القول ان هذا الامر لیس مثل امر احمد فی قبل صلی الله علیه لانه و من کان نفسه و روحه علمه مسلم میسّر لهذا الامرالعظیم و منذر هذا الخطب الجسیم و هذا الامر لم یکن فی الامکان بل بدیع لا فی شیء و کل ماتصوّرُ تحدود فهوسون فی بنی الطبیعة مقبوح و تمثاله فی ارحمن الحدیّة مطروح و ما ینفع عذابی خالنظر اذوم \*\*\*226\*\*\* الی البینات التی صدو من خوانّ القدر بامرالله الملک المقتدر و مصلا هذا الافتراق علا فاذانی للاخوان و ان افتریته فعلی اجر؟؟ و ؟؟ ممّا تجرمون فانّی قدر ابن انّ اخوا فی ینظرون یهدالامن العظیم بنظره تهلّه و یسامحون فی معرفته و قدعطلّوا الامکا؟؟ و بدلّوا الافهام مها یلتقون الی بیانات البدیعة و الاشارات القریبة و الخطایات المولهة و اشراقات المتجلّیّه التی یتلعلع من افق المراه بنظرة الفواد و یتکلمون بمثل کلمات السّابقه بالدلائل المخترعة فی معرفة ابته البذیعة فبنهتهم و ذکّرتهم و قلت لهم فی عنایة الرفق و المحبة انّ هذا الام لیس مثل امر السّابق یا اخوانی العانکم غافلون و فی سبحان الاشارات واقفون حتّی انّکم ما قطعتم مبائل العرضیة فی عالم الاعراض و تشربون الدّخان فی بیت الحرام فی مکان خال عن الاخبار و ینبعون هوء انفسکم و بستمونها بالسّقبة فی عالم الاعتذار خالفوا اهوا، نفس المشرکة و اقتلوا بسیف النّدم و التذکار و ارجعوا الی حکم ربّکم العلی السّ؟؟\*\*\*227\*\*\* عشاء واجتمعوا فی بیت الحرام بالخلوة و اغتنموا الفرصة و اقروا الایات البدیقه و تفکر قا؟؟ و خذو ارزقکم الطیب منها فان ربّکم ما یرّککم سدنی و ماجعل رزقکم نظرات النفس الهوافات یا ایّها قدانفقت و العمر قدمقرّمت و لکم فی رسل الذّکر اسوة حسنة فی معرفة حکم الجدید فلمّا سمعُوا فتعبضهم صلی الله علیهم قبلوا و ؟؟ و تذکّروا و رجعوا الی ربهم و راوا صدق هذا المسلمان و اخذوا الرّزق فی طیّبات الایات و سلّموا حکم بات الله ماترکم ؟؟ و بهم قلبهم قدکان شهید و صدقوا هذا الرّجال امر ربّهم الکبیر التفا فی حقّ السّابقین انّ بین و عبادالله الصّالحین صلاحته ؟؟ و بعض من الاخوان قدانکروا و قاموا فی مقام الجدال مع اخوانهم اخ الامر لیس فاتقولون و الحکم غیرتا اسم علیه عاکفون انا فی معرفة آیة البدیعة قانا قدعرفنا بالتابل العدوده التی صورناه فی الکتاب و السنة قالمذهب بالافاق و الانفس و انتم تقولون انّه لایعرف و لن بوصف هذا القول فلان مایعقل و لایقبل \*\*\*228\*\*\* انّ الذی لن یوصف لیس کمثلهم شیء هوالله عزّوجلّ و امّا مافقولون فی حقّ اول یزامن بامر رتبه و اوّل مؤمن بنفسه انه صلی الله علیه (فی رتبة و اصلانی) علیه مع ؟؟ البابین انّا لاتقبل هذا این لانه یثرب النار جبل و واجب ان یکون طاهرًا مطهر و انا مایقولون فی حقّ السابقین ان لهم علینا فضل و واجب علینا محبتهم انا مانری لهم علینا من فضل ان لهم الا ما مثلنا و انا فاجولون فی اخذ الرّزق فی الایات المنزله البلایعة و تلاوته فی اناء اللّیل و اطراف النّهار انا مامورین بالتقیّة و شرب الدحان و قاموا و ابا اخوانهم فی مقام الفزاع و المراد و التعبّ و التّباین و التباغض فقالوا هولاء الابرار الشّاربین فی کان الاشرار بااخوانی لاتبدلوا القول غیر الّذی قلنالکم فقدانقطرت السّموات و انشقّت الارض من قولکم انا ماقلنا هذا القول العظیم و بو تعش فرا بعثنا و یتجلع فوّاد فامی استماعة لاتفهّروا علینا ان عبد بقیة الله صلوات الله علیه و علی ابوابه اله من دون الله بل قولنا علیکم من ایاته البدیعة المنزلّه من التفسیر المبارک مغبره ان هذاالنّار \*\*\*229\*\*\* الباب عندالله ربّکم اول بیت و مع للنّاس علی ارض الفداه مقدسًا عن العالمین جمیعًا و انّ امة قدجعل سر عبده علی او من الفواد عظیما ماقدرت العقول بالصقود الی مقامة و ماشاءالله ؟؟ بالبطران لاهواء ارضه علی الحق بالحقّ من فدا مضی الله یا امضی و کان الحکم فی ام الکتاب مقضبتا و قد قلنا لکم انّ معرفه هذالامر العظیم الا یطابق بالذی کنّا نقول من قبل و نتکلّم فیه بل علمه قدکان ربّنا مکتونا و محزونًا لایطلع علیها الامر و ضل المدینة حین عقله من اهلها و رأس ابة موضها فی صقع الکینونة تسبر البینونة کما بین الامام علیه السّلم و ان الله ماقدّر السّبیل لنفس لا البسان بعد الطلوع لبونها وضع حملها فی السبهات و الاشارات جمیعًا و انّا قدقربّنا سابقا یا توصف و یقول الامام علیه السّلام لاتقربوا فی وصفه من دماء انفسکم فانه قدکان فی الحکم من عندالله الحکیم مشهورًا و الیوم الشرف العظمی و النعمة ؟؟ محل الکثرات عند تجلّی الایات من عالم العماء ولافایده فی هذه \*\*\*230\*\*\* المقولات تقالوا بعضهم لبض ان هولاء قد رجعوا و یریدون ان یفسد و اویقولون ان کتب جناب البابین منسوخ و لافائدة فی قواعدة فقالوا فی جوابهم ان الله ربّنا شاهد علینا بانّا ما قلنا هذا الکلام بلائم مفترون و انّا مامورین بامر ربنا یقرائة اباتهما لابطور الذی اثم علیه بنیان اللغظّ و العبان التی هم حجاب و نمشاق بل انا مامورین بمعرفة اللبانات المستون فی الطّور و کلمات الجاریة من قرآن النور بینی الظهود و علاناتهم المنصوبیة (فی هذا الیوم البدیع من ربّ بدیع) و امثالهم المضروبة و محکومین بحکم یرفع و هو صبع ایات السّابقه بضیع بدیع و النظر الیه بنظرة بدیع فی یقول نشا الله الناطق فی شرح اقول و انّ تلک الورّقة تفسیر علی الکلمة العلیّة روحی فداء و یعرف اهل الباب عطی سبیل ذلک البیان کل الالفاظ منه روحی فداه تسرالبیان فی عقابقهم و من اراد الشّرح فی کلماتهم فقد اخذ من ذلک الماء الاحمر قطرة و اصبغ الکلّ علی تلک الورقة هنالک ینبقی ان یق له انسان من اهل حول الباب یا اخواننا لاتیدّلوا \*\*\*231\*\*\* لاتبدّلوا قولنا و قولوا کما قلنا و نقول لکم لاقائدة فی کسب یقور بدوی معرفة ما منه بدت و علیه ذلت و الیه اشارت بل الحکم کملو ؟؟ الینافی ولیّ الامر صلی الله علیه حیث یقول روحی فداه فی اجوبته للسّائل اما السئوال عن کیفیة العلم فاعلم ان الشّرف للانسان و الکال الاعظم محو الغیر فی طلعة الرّب و انّ الله قدعلم الانبیاء (ماکان فی مالة علی علم بشئ و انّ الشّرف الاشرف) علم الاشیائی عالم الحدود حیث اشار الحقّ فی فلانه الصّدق فی ذکر ادم علیه السّلام بلی وانّ المشرّف الابلغ و النقیب الامنع قدکان علم الله فی نفسک کلامه الشّریف انظروا الی الورقة المبارکة الّتی صلات فی جواب جسد التجلا لواقف فی ارض العادات قبحّ الله وجهه و عجّل الله بقطع دابره هذا لفظه الشرّیف المتایی ان عن افق الغیب لاظعار انوار المحزونة والد رد المکنونة البق یتکون من الهانات الالهیّه و یستخرج من بحر السّر مدیة یا الهی لتشهد انّ السّائل قدارادنی فی سبل المجادلة علی شان القوم و انی ما ادرنی طرق علمهم فی اصطلاح اللّغة و ترکیب العبارة و تعریف الصیغة \*\*\*232\*\*\*

و اثبات النتیجة بعد ذکر للمقدّسین و لکنّ لااعلم ان تلک الایة لماظهرت فی حظّ الاستواه من شواهد الفطرة تصدّقها کل ذو علم بما عنده فی القواعد الشتهیة من علم النّحو و القابی و الصرف و العروین و المنطق و الاصول و ما کان و اب العلماء و الحکماء و من ایات ؟؟ المصطتحه بینهم و انّی بعزّتک لااعلم شیبًا من علم الرّسوم و لاادنی تعلمها فضلاً عندک لانّ ماسواک باطل مضمحدّ الذی وجهک الکریم (والظلم لاولبادی) لانّ لا الفضل حبّک و حبّ من احقّک و کل السّر سخطک لاهذالمقام کلامه الشّریف و الظلم لا و طباءک تقی هذه الایّام و اجب علینا انقطاع التّام و التوجّه التّمام الی وجهه العلیّ العلّام لعلم یسمع ندائنا من فضله و ادرکنا ؟؟ و مصیقا یضع رحمته فانّا کنّا قبل هذا من الغافلین و کلّ من نظر ؟؟ الانصاف الی کتب البانین یعرف اللحنّ منها روحی فداهما ما تکلّما الّا فی اثبات هذا اللهمّ العظیم فانّهما روحی فداهما و شعاع القشور لباب لمن سمع الخطاب و قداتسا السلسّله الطولیّة و العرضیّة \*\*\*233\*\*\* والعرضیة لیعرّف الکلّ و ما یجاوزوا حدهم و قدر ؟؟ الخطت و افنعموا ؟؟ و استخرجوا الفواید و الحلالکم الی غیرالمقاصد و اثم مایعرّفون و کلّ مایقولون صلی الله علیهما متذکر و ربّها اقول صم انّا ارّبنا ماحملنا و یرزقا ما خفی علّمه فانّالله و انا الیه راجعون فامّا واقفون فی مقام الانجماد الیس با اخوانی اثم ماتقرّون ایات البدیقه حتّی ینکشف لکم المطلب استعذا الامر لیس امر جناب البابین کما قال نشاالله النّاطق و ولیّه الصّادق فی جواب فما الرّجال الحمدلله الّذی قدتفردّ اولهانه بالمجامد بالفطی و توحّد ابوابه فی علم الجواحد الکریما الّذی قدنعت نفس احبّانه فی ام الکتاب لاجل و صف من ذلک الباب الماب علی ودّ الجواب فی مجمع الاخبان للسّائل الواقف فی او من الرشادة علی سبیل لتسبحان و سبحان الّذی بادنی الارض و السّموات عمّا یظنّون النّاس فی سبیل ؟؟ فی طرف الاضافات و النّهایات الابا مفسر الانوار اتقولالله یوم بانورود فی لجّه الا؟؟فات الله قدشرف الاخبار بالانوار فی \*\*\*234\*\*\* مطلع الاسراء و انّ الشّمس قدطلعت بالحقّ فی قطب الشّماء علی نصف النّهار قد ربّ البیت لامقر لشیء الابالورود فی ذلک الباب الباب بعد النّقی من الاشارات و اللانهایات فقد کذّبوا اهل المستقر من الله اکبر حتی جلالة الایات و عظمتها من رب العرش قداد تعش ؟؟ من هیبتها و استغفر ربی الّذی لا اله الّا هو من کتابتها و تجدّیدها و تصورها و کل من او تعش فرایضه فلیطلب هذه الورقات النّازلة من شجرة النّسا فینظر الیه ینظرتها یعرف عظمة الامراه هذالامر لیس مثل امر احمد من قبل بل لله ان بحقّ الحق بکلماته و یبطل عمل المفسدین و الحمدلله ربّ العالمین و اما ما یقولون ؟؟ جناب باب الباب و التّابعین له و المصدّقین لامره و المسلمین لحکمة عن حضرات السّابقین المقربین له انا نقول یا نحوانی و اجب علینا بحسّهم و فرض علینا لطاعتهم لان الامام (ع) قد اجتباهم و اصطفاهم و احتصهم فی کتابه العظیم و هم الذی یشعشع (و بشعشع قدرهم فی العلامات) و تباذن فضلهم من الایات التی مضب واضع المیزان \*\*\*235\*\*\* المیزان و خلیفة الرّحمن علیه السّلم الله فی کل حین و ان و ؟؟ عزّة علیکم بعضًا فی الایات توضیح قدرهم و تبیین مضلهم قلی کلّی من القی الشمع و هو عارف بمواقع الامزد لیس مجلّه ؟؟ الوصون الی مولاه و لا معتضد الّا توبة و یخواه انا هذا جعلنا بیتک بین القری المبارکة بعد هذا الباب اناشا لطاهرین یدعوالنّاس الی دین الله الذکر و لایخافون من دون الله الحقّ من کلشیء اولئک هم قدکانوا اصحاب الرضوان فی امّ الکتاب مکتوبًا و فی سورة مبارکة اخری ؟؟ هذا ؟؟ المعمّی و السرّ لمقنّع بلشا الله الصّادق العلی الاعلی و انا تسلم قدرت بینک بین المؤمنین قوی ظاهرة و قدرنا فمنا السّیر باذن الله الحقّ بالحقّ فلیسبرن فیها لبانی و اباقًا ناظرین الی الله الحقّ فی حکم الکتاب باقد قدرالله فی حول الباب مقضیّا انظروا یا اخوانی بنظرة مطهّرة من الانبار و اشربوا ما کافور الظهور من کاموالاسرار و اعلموا ان الله قدشرفهم بشرافةٍ لاینال \*\*\*236\*\*\* انی ان الممتنی بساحة فرقا احد و فضلّهم علی غیرهم فی هذا الیوم المبارک البدیع اوّلا الله یختار من عباده ممّا یشاء و یفضله علی من یشاء و بحکم مایریدُ و لابسندها یفعل لانه عادل فی الحکم محمود فی الفعل من عنده ینزل الفضل ما لزید و ما للخق ان یعتوعن امره و ما اسلموا حکمه ثانیا فدوهم واضح عند هذالحدود ما لبیانات اللا معة من کلام بارنی النّسمات لاتعتدوا من احد ؟؟ و فضلهم باهرمن عاد مات المنصوبة من الی الله الا معاد موالیکم الحقّ صلوات الله علیهم فی انار اللیل و اطراف النّهار فلاتهنوا امرالله یا قوم فارضوا یحکم فی جعله الله حاکما علیکم للنّظام و مصلحا لفاسدکم فی مقام الابهام و مبیّنًا لما اختلف سیئاتموکم فی مقام الا و تسلم و هو العقل السّمدن مدد ربّکم العلی العلام و انظروا فی افاق مشاعرکم و تنفّس نظایرکم هل ترون الی یات ولیّکم و امامکم تعالی شانه و جلّ ذکره غیرهم ولیحة و شهیدًا اما الایات القرانیّة الیّ لشهید بانّهم حملة اسرارالقرآنی الجنّة ؟؟ فی مقام \*\*\*237\*\*\* فی مقام البیان لاهل الانصاف و العیان هم الذین اشتروا انفسهم نتعلم لوجه ربّهم مفاذوا فوزاه ؟؟هم الّذین بذلوا ما عندهم و جاهدوا فی سبیل ربّهم فارتقبهم اکرمهم مقاما کریمًا هم المهاجرون والسّابقون الاولون الذین اتبعوا ربّهم باحسّان فرضی الله عنهم و رضوا عنه هم الّذین لایخافون فی سبیل الله لوته لائم و امضوا حبّ امرهم ولیّهم و امامهم و النّاس فی یخوفهم یلعبون هم الذین ؟؟ فطرة الله و ماصبحتوا نعمة الله و ما صفر و اعلمة الله و ؟؟ قدرة الله و اتوا ما ابتهم هم الله و هم من خشیة ربّهم ؟؟ هم الذین قلوبهم و جلّاتهم لاربّهم راجعون اولئک الّذین بسارعون فی الخیرات و هو الهدایة الی لما امرالله این یومئذٍ و هم لها سابقون هم الّذین قدفنوا ففینا بابِ الله فاحیناءالله بعد موتهم و بعثهم الی خلقه لعلّهم یرشدون و یهتدون هم المفلحون المؤمنون هم الخاشعون هم المصلّون هم الرّاکعون لعظمة‌الله هم السّاجدون لحکمه والتامتون فی محضر و ما لتقلّبون \*\*\*238\*\*\* بین یدیهم مقدمة هم الثابتون علی صراط الله العزیز الحمید القانمون بامر من صبرة الله حجة علی من فی الامکان و ما کید روحی فداهم ثمّ فداهم تماشاء ربی العزیز آه ثم آه یا ادری ما اقول فی وصفهم و حقهم آه ثم آه ما قلّ ناصرهم و سامع موتهم و مطیع حکمهم جعلنی امة فداهم ثم فداهم و اسئلهم فضله ان عیّنی بفنائهم و یبعثنی معهم عارفا بحقّهم مقرّا بفضلهم انّه جواد کریم یا قوم امّا الاخبار الحجة الوردة فی وصف السّلم و فضل المؤمن بمانظروا و تدبّروا و فضفوا و احضروا انفسکم بین یدی الله القهّار هل موارد هذه الاحادیث غیرهم فان فی کتب هذا لامارب قطول الکلام و المقام غیر هذا المقام والعارف یعرف الالحان بنظر حال فی الابنار فی مقام العیان ایکون بغیرهم فضل و شرف یا اهل الشرف هم الاخبار الذین محدّ شرفهم الله فی مطلع الاسرار بسرّ الاختیار هم الفائزونَ بفیض بدیع الذی لاتعطبد له والسائرون فی عناهب الاسرابهم القابدون و هم السّابحون هم الرّاضون یقضا الله و \*\*\*239\*\*\* و یسارعون لما طاعة الله و الناظرون الی وجه الله فی یوم کل النّاس قآئمون و فی جهات الغفلات ساکنون و هن عظمة منبرة الله غافلون هم للمقربّون عند حجاب الله و ولیّه و حجّته العظیم و سرّه القدیم هم لمذکرون هم القالمون هم المنبهون بان الانام تعالی شانة ماترککم بعد تربیتکم فی عوالم الغیبة عبادی و ما امهلکم فی تبودات النّفسانیة لساری بل بعث علیکم من فضله رسولا کریمًا و فتح لکم عنّبابًا منیعًا و فیعًا و اعطاکم بکرمه عطیّة کریما لم یکن فی الامکان لهذا العطیّة مثل و لهذه الکرامة شبه فاعرفوا تذکّر هذالایة البذیعة المتجلّیّه لکم بکم وانظرو اقبطوته الیکم الیه ولاتجاوزوا عن حدّکم و لاتضعرقا قدرکم ولاتنوالفضل بینکم فان الله عزّ و جل قداصطفاکم و ارفعناکم بهذه الایة المبارکة عن العالمین و اعلموا ان‌الله ربّنا و ؟؟ الجلیل (من ورآء سرّه الجلیل) و اشربنا کانس معرفته من دون ذکر و لا دلیل اوصلنا الی حضرته مقطع الستبل و رفض الاباطیل یا قوم فاسلکوا ما سلکتا لیفوره \*\*\*240\*\*\* علیکم بین السّلسبیل و خلقکم فیها الاغراض و مطهرکم من الامراض و لا تکذّبونا فانّک فی دعوانا لصّادقون ان کنتم المحدود و الاشارات طالقون و لیس لکم هم الی ادّنو الی ربّکم و بدینه متدینون یا نجبآء المخلصون و صفوته المتخسون یا قوم انظروا بنظره یتحجّه قال عن الاشارات و مطلق من الاضافات فی جیانات النّورین الیزّین المتلا معین من وجه الجلال و حجتین عظیمتین من ربّکم العلی الغفّاروا فهموا ما اودعوا لاهل الفهم و المنظّر فی الرقوم المنتظرات و امر قواما اخفیا فی حروف الغالبات واستقیموا بمیزان امته و لاتخسروها و اعملوا باحکام امته و ماعطّلوها فان ربّکم لبالمرصاد فقد برهنا و کشفا روحی فداهما فی کل ما برذا و سطرا بانّ الله قادر مطلق قهّار بلاء مبسوطیّان ینفق کیف یشاء و هو کل یوم فی شأن بدیع لا من شئ لامضفرة اعظمة عبادالله لاتغفلوا مقدمة فانّکم فی کلّ حین ممتحنون و لبر الاختیار مضمون لاتفقلوا عن ذکره ولاتنظروا الی انفسکم ولاتغبروا بماعندکم و اعبدن با لتوجّه \*\*\*241\*\*\* بالتوجّه الیه و اللب با عنده فانّکم فی عریانی الامتحان ما ترون حتّی باینکم الیقین فقد ؟؟ روحی فداهما و صلوات الله علیهما فی المطلبه العظیم و الرّحمن الکریم لاهل العماء بالحان جاذبه و غنیًا لاهل السّنا فوق طور السّنا بالغاء ماجده و خطبا اهل العرش بخطابات مولهة و انجذبا اهل السّماء تبسمات مفرّحة و ادعیّا اهل الارض ؟؟ کاشفه و علامات واضحة و اعلام منصوبة و موازین موضوعیة هو الّذی اقام العرش علی المارات الحق الذی یریدالله (عزّ و جل) امره الخلق مبتلالات تنظیم عبادتهما فی نهایة الظّهور و ان رایت احدا واقف ابقاء الّذی اقامه الله و ناظر الی عظمة حجّة الله مطلقا للحدود ؟؟ من القبور و سطر و ما فی فناء باب المقصود لاطلقت عنان القلم بفضل (و یری طالب الحق الحق اقرب الیه سرّ من ارشاد هما صلی الله علیها فی حقّبات السّطور) ربّی لاستخرجت من زوایا بطون کلماتهم جواهرًا لا ؟؟ جوهریة ذوات النّورانیة و اظهرت کنوزًا فهیّة من اسناد اتهما فی معرفة مروت فاستجانیّة وابن اهدالحال و من تسمع المقا فی تری کلهم بمثل ؟؟ و فی سیدان القیود استادنی و ینادون من مکانٍ یعبد ؟؟ یزول الایات \*\*\*242\*\*\* النّورانیة الواردة فی فضل السّابقین المکر مین صلوات الله علیهم یغضمون البصر عن فضلهم و یصون امر ربّهم و کلّما یسمعون و فضلهم یشماز قلوبهم و یتومون فی مقام الجلا و القیل و القاء بانا ماتری لهم علی افضنا من فضل انا اعلم انّا اودع انا افضل انا افقی هیهات ثم هیهات انّهم ینادون من مکان مهبد و مایعلمون انهم ضلّ یغهم فی نظراة النّفسانیة و یحسبون انهم یهتدون فقد یسلکون تسلک المنافقین و یسعون جارّة الظّالمین و لیس عندهم من الاسلام الّا التشمیة و لا من الایمان و انحة آه ثم آه ان الودع والتّقوی و العلم والفضل اسماء و الفاظ و لهذه الاسماء ؟؟ بتهیة امة عز و جلّ فی کلّ حین لخلقه و لهذه الالفاظ معانی ببیان امة فی کلّ ان نمیّه و هولاء القشور الّتی اثم نسمون الفضل لهم و معانیها باب فی کل زمان بامرالله الملک الوهّاب یقفوا مالباب واسمعوا الخطآ فانّ الیه الاباب و علیه الحساب یا قوم لقلم والفضل والودع الّذی قصورتم و هل دتم ای شیء هو حتّی نوازنه \*\*\*243\*\*\* ؟؟ بالبرّها و نقابد بالنباء الذی ؟؟ مخالفانی ؟؟ علی ؟؟ فانه قد؟؟ و سادس الشیطان فقالوا انا من یدی لقلم هذا علوم المصلحة و التکلّم فیها و حزب بعضها فی بعض و طوع بعضها و اخذ بعضها فقد قال الله عز و جلّ جوابهم فی التفسیر المبارک و ان قدکتب العلم للذین یخشون من الله بارئهم فی ثوبهم و جهرهم علی الحقّ فی سبیل الباب محمود اولئک هم العلماء عندالله الذی لا اله الّا هو صادق الوعد و کان الله بکل شیء شهیدا اواق ؟؟ هو الغالب علی امرة و قدکان قدرته علی العالمین سواء و ان جالان النّاس لیعلم العلم قل لاتبطلوا حکم الله انفسکم هل الحق بالحق فی حسه النّار مقضّبا و اسئلوالله من فضل لدی الباب بالحق ؟؟ خسوف یهتدون الله لانفسکم معلما علی الحق بالحقّ فی الانثنا البدیع ؟؟ و انّ العلم عندالله فی لم الکتاب قدکان من حول الباب مکتوبًا وعدة الایات المنزهیة عن نوایب الحدیة والمطهرة عن ؟؟ \*\*\*344\*\*\* الثلیه سلالثة فی انّ العلماء هم السّابقون و نهم هم الذین یخشون و زیادتهم فی سرّهم و قلوبهم و جله انهم الا ربّهم راجعون یا اخوانی مالفوا ظنونکم التی ظننتم و سمیتم انها علم و شرف اعلموا انّ الشرف العظمی ؟؟ فی طلعة الرّب انظروا الی بیانات الواردة من اسناد الغیبة فی تعهم و نا جعل الله لاحد فیها نصیب و اقتلوا انفسکم و اعلموا انّ التقوتی الخالص الیوم عندهم و الورع الحقیقی الذی یریدالله عن و قبل هم منباه و متصف به فیض صریح من نشاالله الصّادق (انظرو) فی کثیر من بیاناته لو انصفوا و اسلموا لهم فات الامر عظیم اعظم هم المرتضون یموقاة المضابة لا اعلی مقامات الشّرف و الفضل هم الطائرون الی الماوی الحقیقی و منادون الی ساحة ؟؟ حزله الّا انّ رجال الاعراف هم السّابقون فی کتاب الله و اولئک هم القولون علی الارض و انّ الله قدکان من و ورائهم محیطًا و قرء الایات النورانیّة فی حقّهم و اعرفوا الاشارات فی وصفهم ولاتضبّعوا بدماء انفسکم و صفهم لانّ الله قدصیغهم بصیغه \*\*\*245\*\*\* بصیغه و من احسن من الله صیغة و ؟؟هم بمنة حیث ؟؟ ناظفاتحکمه و امرالعبادالله ان اقتلوا انفسکم فی سبیل الذّکر و لابججنّکم الاشارات من مقام ربّکم و اهو النفس غیرخوا هم الذین تلعقوا النظر و صفو البصروا غمضوا عن الاشارات و ؟؟ خوا امر خالق القدر بسرّ مستتر مما مفرح الامام علیه لسّلم و انّا قدکتبنا علی المؤمنین ان اقتلوا انفسکم فی سبیل الذّکر الذی لله ربّکم فما فعلوه قلیلا لامن السّابقین هم المحسنوی فان الحسنات صدّالله قدکان من حول الباب مکتوبا هم للمقربون هم الصّادقون آه ثم آهم کم مهید اسفارنا معوّج مراتنا اه ثم آه انا عن ربّنا یومئذ لمجهوبون و عن عظمة امره غافلون و فی عالم الانجماد واقفون و بایات الله متذکّرون و ابن انّا دارالسّدور اتی لنا الوصول وجه الله العلی الشکورلا والذی اقام ؟؟ علی لقد ما هذا ؟؟ السّالکین و دیدر المنقطعین و سیرة العالمین و قاعدة الوالهین اه ثم اه من عظمة الامر و الاقصر و غفلتنا قددور الا؟؟ \*\*\*246\*\* ؟؟ و الاعظم و کوزالانوار لهذا ؟؟ المعظم و بلغت مغنیة الله و لی رزق الختم و انتهت الاثار و ضلّت الاغیار و لار ضع الله و ثم قدرة الله و ظلع ثارالله الموقدة علی الافئدة و ینادی الی باذنه و یحوف النظرة الی غیره الله اکبر انّا واقفون و منجمدون کان الله عزّ و جل قدارفع التکلیف عنّا و مایریدتنا الحرکة الیه و الطلب ما عنده کلّا ثم کلّا امّانا من فضله مالم ؟؟ احدَا قبلنا و اعطانا شعر الفواد و بعثنا فی ارض بدیع فی علم الفواد و قدّر رزقنا من سماء الفواد من تجلّیات الغهبة و الالهامات الالهیّة و حیل لنا السّمع الفوادیّة و البصر الفوادیة و وضع لنا فی بیتنا فی عالم الفواه مقدّسا عن العالمین جمیعا و فی اتی الی ربّه مغیرتا امّاء لن یقبل منه شیئًا لانّه کان ؟؟ عن الامکان و من فیها آه ثم آه قد قدرّ الویل فی النار الحطمة الموصد علی الحقّ بالحقّ فی قعر التّابوتِ للذینَ لایعلمون انّما فی سبیل الابوت لمستورات عذا نارالله الموقدة طرطه فی \*\*\*247\*\*\* فی سبیل السّموات و الارض ممدودًا یا قوم اعلموا ان الله قدجعل المعیار نارا و المیزان نارًا و قدحتم الورود بالنّار و ؟؟ و تذکّروا یا اخوانی انّ تکلیفنا غیرتکلیف الذین کانوا قبلنا من المؤمنین رضوان الله علیهم اجمعین اولا سنة الله التی لاتبدیل له و لاتحویلا عنه فی مرور الا زمنة و الدهورات الله متصرّف قادر بنسخ الایات و یاتی بخیر منها او مثلها و یظهر حکمه باتی نحو یشاء و یقتضی مصلحة فان الله عزّوجلّ قدنسخ الایة و اتی بخیر منه ایة ایة المبذیعة غیر ایة السّابقة و حکمة غیر حکمها و ثامنا باقوم ان فی هذا الیوم الامر عظیم امر ؟؟ امرهم لات مادة العالم قد؟؟ و بینة قدقربت و قابلتّه قدکملت و الاعراض الغربیة قدحرفت و استاد المانعة و ؟؟ رفعت و القشور قدفرقت و الایات و الامثال قدضربت و المواد قدنضجت و الطبایع قداستطف و النفوس قداستوات و الارواح قدانجذبت والعقول قداستقامت و الفواد قد ؟؟ \*\*\*248\*\*\* والنجابات قد رفعت و الموابا قد؟؟ و ابواب ؟؟ الالهیّة قد نطقت بان لااله الّا هو العلیّ الکبریا قوم ارعوا الی ربّکم فانّه عفو غفور بغیکم الله من سعته و ؟؟ فی فضله انه جواد کریم و امّا الذین کانوا من قبلکم لیس فی زینتکم بل عم فاقصون و ما بلغوا الی مقامکم لانّهم غیر بالغون و ان یتسامحوا فی قبوله امرالله فی اوان العرض علیهم لایؤخذالله دفعة ولایعاقبهم بغتة لانّهم عالم السبحان و اقفون و من الاشارات مکونون و امّا امرکم غیر امرهم ان الفیض ینزل علیکم من سماء الفواد و اجب علیکم قبوله و تکوینه فی عالمه بلااشارة الیه و عدم صیغه بضیع غیرصیغه لانّه صیغة الله و من احسن من اللّه صیغة لقوم یفقهون با اخوانی تذکّروا و تفکّروا انّ تمرّد الطفل غیر الرّابع الی حدّ الستواء لایعذّبونه عذاب البلقاء العقلا و فاعرفوا تعودکم ولاتنسُوا ؟؟ و اسمعوا کلما یصدر فی ایات الجلال و انظروا بعین لکمال فان الله ربّکم غنیّ عنکم ما یرید منکم من رزق العبادت \*\*\*249\*\*\* لعبارت و ما تریدان بطعموا من ؟؟ و صافات انّه هوالرّزاق ذوالقوة المتین هوالّذی قدانزل علیکم و نعکم من سماء الرّحمة مدوارا کما بیّن الامام تعالی شانه و انا نحن قدامسکنا الظّل لمن یشاء و قدنزّلنا علی من نشاء من جلیّات الرّزق باذن الله و قدنزّلنا علی الامم الّذین و قبلکم نشود امما ترکنا علیکم و امتا نحن قدانزلنا و ماسبقونا النّاس فی شیء و انّا قد کیابی الغماء ؟؟ و انا قدانزلنا هذالماء من سماء ؟؟ به انفسهم المیتة بالحقّ و ان الحیوة علی اهل الفواء و فده کان فی امّ الکتاب مکتوبًا فاعبدوا ربّ هذَا الباب الذی افعمکم نعم الفردوس و اسفلکم مافها فی الدّنیا دنیاکم هذه فهل من دون الله امنکم فی الخوف فسبحان الله انّه کان علیّا کبیرًا و ان اقدمه انزلنا فی‌السّماء ماهترا کما لیخرجوا من ذلک الارض المقدّسة نبات البواطن و تنب الظّواهر ورتانا مشبّهًا بیغر متبشابه بشئ و انظروا الی الثمرة الاکبر و ینعه لعلّکم تکونّن بذکرالله \*\*\*250\*\*\* ؟؟ ماتا نحن قدانزلنا علیکم من السّماء ماء طهورًا لنذهبوا من نفوسُکم اهواء الشیطان و لتشربوا بذکر الشهید هذا شرابًا باردًا هنیئًا یا قوم اناما وصّلنا الی المقام و مانع الکلام فقد امروا بالمعروف العرفاء و لانهونا عن المنکر البلغا لهی ای ؟؟ المقرّبون و عبادالله الصّالحون و صفوته المنتجبون الّذین قدجعل الله الفضل فی هذا الصرّاط لهم و انّ الله قد قدّر من لذیه لهم علی الحقّ بالحقّ اجرًا عظیمًا اولئک علیهم صلوات من ربّهم و مغفرة و رضوان من الله الاکبر و ان الله قدکتب اسمائهم فی الّلوح الحفیظ بایدیه مکتوبًا و محزونًا فی حول الباب مستورًا با اهل الارض الم تنظروا کیف فعلنا علی الحقّ باصحاب السّبحان و انا قدر مبناهم بالحجان السّجّیل من الاشارات اتّقوالله و ادخلوا الابواب فی هذالباب و انّ ربّکم مولاکم الحقّ و هو امة قدکان و غم العالمین غینا او ؟؟ یا ایّها المؤمنون و الاخوان الصّالحون امروا انفسکم بالمعروف \*\*\*251\*\*\* بالمعروف الاکبر ذکر امة و افهوا عن المنظر الی خلقه و اذکن و صیغه و تسمیّة بانّها حق من دون الله و استقبوا الی الخیرات النّام من خزائن الغیبة فی کتاب امّة البدیع سجّدالله ربّکم الجمود علی الحق شکورًا یا ایّها النّاعون تنبهوا و اخرجوا من نسبّحون لنصرا ایة الله البدیعة المتجلیّة لکم منکم من قبل یوم یاتیکم الرّحمن فی ظلل من الغمام و المکلته حوله یکبرون الله و یستغفرون للذین یؤمنون بالایات الغیبة علی الحق و قدقضی الامرو کان الحکم فی امّ الکتاب مقضیًّابا معشر الضعفآء المنادون من مکان یعبدالّذین محبّتم انفسکم بانّکم من له لمصدّقین استغفروا ربّکم فقد ادعیتم مقاما عظیما و تحملتم امرًا جسیمًا ؟؟ بثمنَ ؟؟ معدودة من الادلّة المحدودة ایة ؟؟ المنلالیة من لجّه الفردانیّة و ما بحکم الله لکم فی الکتاب بعلم الذکروا ما کنتم علی تراالفواه مردود افکیف و انتم و اردون فی هذا الباب لا؟؟ بهذالجناب لستغفروا ربّکم و اعترفوا یذهبکم لعلّ الله نجینا\*\*\*252\*\*\* و ایّاکم من هذه الفشه العظیمة و یوصلنا معکم الی هذالنعمة الکریمة اقوه الوصول لنا و قداشرف ایات الملائکة معه الغیبة من تجلیات جمال یوسف الاحدیة فی عماء الصّمدیة ناطقا بان لااله الاالله (و ایّامه) الکبیر المتعال و خاطبوا دنامعا ایاته و تجلیّاته فی کل الحتمان یا اهل الحدود التسبیحات القواما من یمینکم و انظروا الی اعده فامنّا؟؟ تسعی بین ایدیکم و یوصلکم الی مامنه هدیتم فلا؟؟ بالانیّة ولاتنطقوا فی حقّها باللّمیة ولاتقربوا الی ساحة ؟؟ بالکیفیّة و لاتعاملوا معها بالانیّة و اشهدوا جلالله فی منتهی الذویّة انها ساجدة فی عرشها لربّها و دالّة الی ربّها بسرّها حالته عن تجلّها ناطقه بان لااله الّاالله الغنیّ المتعال آه ثم آه ممّا کتبت ایدینا و احسرتا علی تا فرّطنا فی جنب فضله سبحان الله عظیمی لطفه و کرمه امته اکبر فکم یعامل معنا بالاحسان و العنابة و یتجلّی علینا من کلّ الجهات ما فاعنه معرضون و کم یتشعشع منّا و انّا عنه غافلون لااله الّا هو باعظم لطفه فلمّا نادونا بفضله الی عالم توخذه \*\*\*253\*\*\* لوحدة لاجنبا دعوته و مالغنا معه و غیّرنا فطرنه و قفنا الاشارات فی ارض و عرضنا من حق الجهان فاق منان عنابته من لطفه و معة الی السّوف و ادخل رجل وحدی و مالنا و وضع ابته فی میزاننا و صبغ وجهه باعرابن العلامات ؟؟ مجیات الدلّالات لعلّنا نسوق الیه و نستانو با عنده و فصل لنا المنجاة عن الفناء و حرف کدورات سوی و نستوی علی عرض التقاء ناظر الی وجهه العلی الاعلی آه ثم ؟؟ و رزالتنا هو شاهد عن و کفی به شهیدًا اری نقلی انّها لوقفة فی سیاق العبارات اللفضّة و ناظرة فی اشارات الشیطانیة فقد قارک الله النّاطق ان کلب الیهود اهل السّون هد من حین فاطیل معه فی البکاء فات الصبح لاح و اشرف الضیاء و انا تغلغل بین اطباق الثری بادیاه یا سیده قداعلم انّ دعوتک بلسانک ؟؟ بالاجابة و هذا التقوة عین الاجابة ولکن قدغلب علیّ شقوقی و استقرّن فی تلک الحالة انت اعلم ؟ ؟ کفی علمک عن المقان و لفی ؟؟ عن السئوال با؟؟ صل بلسانک البدیع علی \*\*\*254\*\*\* اولیائک مخلفآوک الّذین الی ماحة من هم یزنله مال الامال علیهم اعتمادی المبدء و المال لاتحرمنی مردار الرضاک و عزالحلال و عین الجمال با اخوان اعلموا ان افلاک الغیبة قددارت و ما یریدون منکم احکام الظواهر و القشور عار بما عن معرفة بواطن المستور الرقن الشمهور الا الی الله تصبر الامور فقد کبرت کلمة مدّ خرجت من افواهکم تبهوًا و تذکر والقد قلتم کلمة الکفر فکفرتم بها لمعلموا انّ هذا الکلام عظیم عندالله و تصغیر لقدرة لله بانّ تکلّم فی مرتبه و جل الذی ؟؟ التجان العقلانیّة عن المنظر الی تجلیّات الفوادیة و هتک استاد الشّهودیة و نظر الی ایات الغیبة و ما باع الالهامات الالهیة الی النظرات النفسانیة قد افلح و زکی مشاعره من اشارات شیطانیة و ذکّر اسم ربّه و صلّی تلقاء بیت الوحدانیّة و فلامع فیه نفحات المقدّسیّة دفاع منه لسّمات الرّوحانیّة فقد مات فی عالم العجایب و بعثه الله فوق طور الثّناء بادیابان لااله الّا الله الی ان هذا الوصل قد صلی الله علیه هوالذی ذاکر بذکرالله و ناطق ثبناء الله باذل \*\*\*255\*\*\*؟؟ مهجّة فی سبیل الله منقطع عمّا اسوتی الله ناظر الی و مات عین ملتفت بشرا سوی الله متجاوز ؟؟ عالم الغرور خال عن دار ؟؟ فقد ؟؟ الله و اصطفا و جعله باب الحجّة و باب النعمة و باب الوصل عین الفصل و باب الرّضا وتر الامضاء و جعله خلیفة الله فی الارض تعالی شانه باذن ربّه عالما باسرار اللّاهوت و یناها عن دموز الجبروت و سایرا فی عالم الملکوت و قائما یامر من فی عالم النّاسوت آه ثم آه یا ادری اما قول یا م؟؟ الضعفا الذین الی زیع و ما کان صدرکم منش خاف کلّما یسمعون فضلان الله یحدث فی قلوبکم زیغ و ینبعون ما تشابه من الکلام و بسعوه فی دین المعرفة فساد اعلموا ان الله بفعل ما یشاء و بختارمان لمن یشاء نادک الحکم محمد فی الفعل قد امرکم بالسّجود و الفناء الربابه المقصود و وجهه المعبود امضو احبث امرکم فلاتنطفوا باللمیّة و لاتسکنوا بالضدیة و کلاس تستفروا من الکیفیّة فانّه قدکان معاد لاحکیمًا فقد جری سنّته بوضع المیزان افلا و تعریف هذا المیزان لاصل ؟؟ \*\*\*256\*\* ثابنائم بستر هذا المیزان بستره و یخفی فی محلّه برمزه و ینادی الدنیا ؟؟ الی جانبه و بامرهم یعرفة المیزان و ینزل رزقهم بالمیزان لظهور نافی الکیان الی العیان و امتیان لانسان القائم بامره من غیر الانسان فواجب علی الانسان النّظر الی المیزان المنصوب المکون من حیض الله فی کلّ حین و ان فان هذا المیزان حقیقة لایخاف و یون لا لابحتجب و لکنّ الدّهر یدوز و السّماء بمود و الجبال یسیر فی کل ان و فی کل زمان لاقتضاء منیع یضیع الاختیار لامتیاز الاختیار من الا شرارات فی ذلک لایات لاولی الابصار انظروا الی میزان الادمیّة غیر میزان النّوح یا آدم اشکومانت و زوجک الخبة یا نوحی اهبط بسلام منّا یا ابراهیم قم تلقاء البیت و قرّ قره انا یا موسی اقرب الی و الن عصاک و لاتنطق فانه ینطق لمن یزید وجهی یا عیسی انفخ و ابن الاکمه و الایرض باذنی الله اکبر قدظهر ماظهر و برد ما ستر و النّجم اذا هوی مافعل صاحبُکم و ماعون فقد ربّی و تدلی فکان قاب قوسین ارادنی ماکذّب الفواد مارای لاتحرک به لسانک \*\*\*257\*\*\* لسانک لتعجل؟؟ علینا الهدی و هدی لاشریک لی و لا؟؟ ولابارنی سواتی انّه فی ام الکتاب لدنیا لعلّی حکیم و فیه یعرف ؟؟ حکیم فبعذ الغرق غاب شمس الولایة فی یرجع الحکمة و لعموم الحسنة و شمول الفشه و تمکین القابلیة و صفاء الطوبة فبعد الاستهبان و بلوع الا جان قد نارا مع نون و استناد لی هون؟؟ قویة نورانیة و حراف مستجانیة و حجاب صمدانیة ان اقرب الحضراة الی حضرة الا قد؟؟ ذات الاحمدیة صلوات الله علیه و علی نفسه و ظهون الم؟؟ و معناها واحد و الحقیقة ؟؟ صلوات الله علی الکاف و سدیه علی النون یا اهل النون و القلم و ما یسعرون فقد نصب المیزان معین العیان و فتح باب القحیص و الافتتان امرعوا الی الرّحمن ؟؟ و المیزان ؟؟ علیکم فی کلّ خیزران و لاتخسروا المیزان الله اکبر کم ابعدوا اسفارکم و فی مکان بعید انزلتم و حالکم قوموا و رجعوا الر ربّکم و اسرعوا الی دعوته فان الصّبح قریب و کلّ الی ربّنا ارجعون یا اخوانی اسمعوا نداء ربّکم الرّحمن فی حقّ الذین اسبقوا منکم و لامنصوقا \*\*\*258\*\*\* قدرهم فانّ مدادالاشرقیّة یدور بالاسبقیّة یا اخی ان لم تقبدونی انظر الی بنانات الاحمدیّة و اللباماث الکاظمیّة صلوات الله علیهما و روحی فدا هما لیظهر لک الامر انشرو اتی مالقب تطیرنا فی الضمیر للعوا و من المافعة و الاهواء الفاسذ ان ربّکم بکم یومئذ لخیر بالفی فقد ورد التقو من الله العلی الحکیم انهم ماهرون غیرالاشارات مصفوق عن المکذورات ناظرون الی الحقّ التحب الباب ما یسلموا امرالله و اطیعوا حکم و امضوا حبّ امرکم الله فانّ طاعته الّذی مقبول عندالله هو طاعة اولیاء الذّکر الاکبر ؟؟ الاعظم بقیة الله صلوات الله علیه و علی ابوابه ایاکم بامواتی ان لاتنفسوا فی حقهم و لاتکلّموا فی جلالتهم فان الامر عظیم و لاتخسروا المیزان فانّ المیزان منذهم و هو مشعرالفواد فقد اجزنا الصّادق النّاطق عن الامام تعالی شانه انّهم ورقات الفواد اعلمُوا انّ فی هذه الایّام العرضیة قدرهم صلّی الله علیهم مخفیة عندالّذی یتحرّک بالّطیفة و نجوم حول نفسه نعوذبالله من شرّه الّذی بقول ماادی لهم فی فضل \*\*\*259\*\*\* من فضل و هم عمیان معرفتهم و غافل عن عظتمهم انهم ربّنا لا؟؟ التّجارة و لاالبیع عن ذکرالله و ابطال ماخافوا الّا عن الله و یذلوا محبذهم فی سبیل الله حتّی اتاهم نورالیقین و اسنوف علی شارهم فقاموا فی هذالاستواء و حکوا عن الرموز المعلیا برموز علینا آه ثم آه ما قل النّاظر الی ؟؟بهم بالمیزان و ماکثر المدبر منهم؟؟المیزان خلوهم یروحون ان الله قداخرجهم من السبحون حتی انّهم فی سیّدا و صفهم یجولون و الی ما هم علیه یردون الله اکبر ان الرحیل ناظر فی عام القشور و الامر احقّ و معرض عن المیزان ؟؟ سلبس بلباشی ؟؟ باشالی و بالدخانی قبل نزول الحکم فکیف انعم الله علیه و جعله حجّه علی من فی الامکان الله اکبر یکاد ؟؟و ینتق الارض و تخرّ الجبار ؟؟ مهلاً بارجل ان الله قد وضع المیزان و جعله شواهد الفطرة اما تسمع نداء امام فی اخفتم صلوات الله علیه و سبحان بن عظمته تسبیحًا عظیمًا حیث یقول تعالی شانی قد الذی نفسی بیده لوینطق احد من المضادنی بمثل ایة علی ؟؟ \*\*\*260\*\*\* علی الفطرة لکانت حجة علی الکلّ و بذلک الشأن ؟؟ حکم الصّادقین عن الکافه بین اتی مدخلیّة لهذه الاعز من المواردة فی صفو؟؟ فها فی وقتها فکم فی مباهات فداد تکبوها رسل لله عزّ و جل قبل ورود حکمتها فی ؟؟ یا رجل قد وصل الحکم فی الامام علیه السّلم فی هذالایّام ؟؟ و جناب البابین صلی الله علیهما بن عمل قد شربا هل صار هذالشرب الاعراض فی مقام و لابنا علیه ما یلعبون نقضاء لجلالتهما اوقد جاء فی مصتها لوا انحطاطا لم بنتهما کلّا ثم کلّا هذا الشرب الّاعراض فی عالم الاعراض لا؟؟ اولیاء الرّحمن بالامراض الواردة فی اهل الاعراض المفروق لنعمة الله و سبدلون فطرة الله فی ایّام دولته الباطلة و النعیم الزانله و الاهم منزهون من کل تنعّمات النفسانیة و مطهرون عن کلّ شوآنب الشّیطان و ما نخیل نجیالهم الشریف ایها الوقوف اقتل من الا قلّ فی هذه المقامات الخسیسة الرذلیة سبحان الله عمّا بنوه الناقصون فی حقهم تسبیحًا علیًّا بارجل فی اتی مقام انت واقف و لای و حجته طالب ادی انک بحمدت من برد \*\*\*261\*\*\* برد الاعراض فی عالم الاعراض و ما تحزّلت ابدا من لسمات المنادی الّتی لکلّ الامراض شفاء و لاهل الاغراض داء فوق ؟؟ اما سمعت نداء ربّکم القادر القهار یا اهد الارض لایحجنکم الصور؟؟ فات الامر عظیم یا اهل العالیة قوموا عن حقا عدکم القدیر یا اهل القاء و العرش اسمعوا یا اهل السّماء تنبهوا یا اهدالارض ان هذا الباب و هو عظیم و ان هذا الصّراط دقیق دقیق و ان هذا النجر عمیق عمیق فقد وقع الزلزلة فی کلّ مکان والولو؟؟ فی عالم الالوان و تری کل من فی الامکان متحرک ضعضهم ؟؟ بعضهم حبادی لعظمة امن الله العلی السبحان الله اکبر قدیر ؟؟ ارکان الاولیاء و اتخلع نواد الاصفباء و تغبرت فوق العرش الی تحت الثّری فکلّ الذرّات و ساترون و ما یعرون ؟؟ منقلب ینقلبون و لاحکم العبادالله المکرّمون و لانطق لصفوه المنتجبون و لاحرکة للخاشعون و خشعت الاصوات للرحمن فلاتسمع الاهمنیا یکاد البرق یخطف بالامصار بقک الله اللیل و النّهار الله اکبر \*\*\*262\*\*\* فی ذلک لایات و فی الا محبّا آه ثم آه قدفتح باب العنایة و الفنا و ظهر ترالقضاء لامضاء البداء اما ترون ان الرّحمن علی العرش استوی یفعل مایشاء و بحکم ما یشاء اما ترون قد فتح باب القد؟؟ علی حتم السّوار و قدکان قدرته علی العالمین فی اما ترون فالعمل الاصدءات کنوز الغیبة قدظهرت و جواهرالمکنونة قدیرون و صیغة امة قد مظقت و ؟؟ قداستدارت فکل ذی نفس الفت ما فی یمینها قد وصلت جلّت منه ما علت و اشرفت الی ما اشرقّت و رات مالایمنی دات و لااذن سمعت لاعلی قلت بشر فطرت فیاطوبی للوا صلبن ثم طوبی المعارفین ثم طوبی للمنقفعین الویل ثم الوبل هخایو فی الذین نظروا الی النّفس المشرکة و الخائفین فی کساد تجارتها فی ارض الانبة و احشر ملبنا یا مغز المنالمون ان عدخلیة للقتور و الاعراض الاعراضیّه فی معرفة العلوم الغیبة و الاسراف الرّبانیة فی هذا الیوم الّذی قدطوی السّما کلطی ؟؟ عایده اوّل ترة و الکلّ الی طوف مولاهم ناظرون و لعظمه حکمة \*\*\*263\*\*\* علم ساجدون بلغیه عمل تصورت المیزان دخان خالف ؟؟ و ارجع لاحکم مولالسّفات الباب مفتوح لمن تضرع و ازاب انظر ؟؟ لسّماء بدخان مبنی یغشی النّاس هذا عذاب الیم ربنا اکشف منا العذاب انّا مؤمنون باسبحان الله اق الامام حیّ عظیم قدحوم الاجتهادا الفتوی فی هذا الیوم العظیم و الامر و الحکم مفوض و علیه مرجوع الیه یفلا شانه و عظم قدرته و کلّ من سمع نعاته مطروح علی الارض و منقلب بین یدیه لیس له من الّا ما قضی الله و لامنّ الجز الاما اعطی الله اخی هذا ؟؟ جدید و هو علی الخلق شاهد ؟؟لایریدون من الخلق فی هذا الباب الا الفجر و التّسلیم لله العلیّ العظیم قدقام الرّجل بعد استماع لایات النورانیّة فی وصف السّابقین و یسئل فی و اصد من هولاء العباد المکرّمین من مسائل العرضیّة العرفیّة المتداول فیمابینهم و هو روحی فداه ما اجابه بطور التدبرید موافقًا ؟؟ مطابقا لشهوته المنبعثه من اد من العادیّة فیضحک علی ورود من البطن ؟؟ من مولاه فی تطهره و تسلیمه و یحرک راسه و یستهزء و یقول \*\*\*264\*\*\* کیف انت اسبوتین و انت لاتعلم من علمی شیئًا و کلّ من بینهه و ؟؟ هل یا اخی انظر الی حالک خف و ارجع من هذا المنلک فان ؟؟ هذا الملک و هو عظیم منضحک علی اخیه و ینسبه الی السّفاعة و یقول باتی شیء انت امنت و سلمت و صدقت فاتی ما اری شیئًا ؟؟ انت مجنون امّا انا مایخضع قلبی له و یخشع بدنی مفسده حتّی ؟؟ کرامة کیف هو لسبق منی ادی انّه سفیه قد فنی نفسه و اما یدری کیفیّة السلوک مع النّاس مهلا یا رجل قد قنت بمثل الّذین خلوا من قبلک فقد اخذت الفشور و اعرمنت عمّا ؟؟ ففی لها بیان الالفاظ عالم انت رجل جلیل الشان و لکن فی مقام معرفه مطهر؟؟ الامرد بروز السّود المعنی ؟؟ جهلک و ادوانک فصبّح فی مقام فوائد عبادة النّاذلة من بحر العناد فی معنی الفواد ان الفواد ان الفواد هوا ؟؟ الابنة و امتکاک الجبله و عدم رویة التذوت و التحقق ؟؟ ضد سطو ع نون و بروز سره و لکن فی مقام التسلیم لاهل الفواد و التّصدیق لهم ینقص ضریح من شاءالله الناطق \*\*\*265\*\*\* لناطق انت ترجع قهقوی و تسلک مسلک ؟؟ و تعامل مع رجب حجة بالانیّة فعلا فقد کفرت بربّک لانّک مااطعت حکم فی حق ؟؟ صل الحکم من عنده و ما استقررت نفسک فی لجّة التسلیم بل عرقت فی طمطام الهوی لات کل من بقره علیک من الایات الزمانیة و الاشاراة السّبحانیة ماتنبةو مصر علی فعلک مستغش بثیابک من کمیرک و کان فی اذنیک و قراء کل فی بقلمک من کثرة اللطیف بک لعلّک ینذکّر او تخشی و ینهک عن العبارات المنصوصة و الاشارات المخصوصة تعرض منه و تولّی منه و یضیق صدرک کانّما تصعة فی السّماء بسم الله الرحمن الرّحیم ان هذا کتاب من لدنّا فی ذکر المقربین الذین قدامنو بذکر اسم ربّک قبل الحج و ان بعضًا منهم فی حکم الکتاب لمن المرسلین و ان للمومنین منذر ربّک جنّات علی ارض یاقوت حمزه اذا ورد ذا علیها قد و جدوا کل ما احطب انفسکم و مالا اثم تعلمون و اذا فطروا الی سمائها قد و جدوا من کلّ وجد شمس علا فی علیها الواح الامر من حکم ربّک و لامحیط یعلم حرف منها احد الّا \*\*\*266\*\*\* ماشآء ربّک انّه لااله الّا هو بحکم ما یشاء و کان الله علی کلّشیء قدیرًا و اذا دخلوا قصر الحمراء قدشهدوا عرشًا قد استقر و ؟؟ لم ترعین وجوههن و لا ؟؟ هواء من السّماء اذا لحظن یشعز قدعرفوا جمال وجه اسم ربّک لی کلّ وجه ذلک فضل الله للسّابعین و انّ ربّک قدکان علی ما بشاء له مقتدرًا و ان ربّک یعلم عیب السّموات والارض انه لااله الّا هوی نجعکم بالعدل و کان الله بکل شیء محیطًا فقدکتبت هذه السون المبارکة النازلة من شجرة السینا فی صف اهل الثناء لعلّ النّاس یتذکّرون و اهل التسبیحات یعرفون و اهل الاشارات یستبشرون و لعظم امرالله ینبهون اذ هذه المسّون المبارکة فریح من فضلهم ناطق بجلالتهم و لیس سرّ و لاخفاء بسمع فداء ربّه العلی المتعال کلّ من القی السمع من تنظیم الایات و ترکیب العبارات باسلسله العالیة قوموا عن مقاعدتم ؟؟ فان ایة الرّب قداراه المشی فی اله من معرفتکم اباطائفه الشیخیة افتحوا عیونکم فقد تجلّی العامر به فی اعلی شاعرکم لم انجمدتم \*\*\*267\*\*\* انجمدتم فی برد العبارات و عرفتم من سموم الاضافات یا ابطال انفسه لاتحافوا و اضربوا اعناف الدلّالات فافهنّ قدتکونن فی ممطام الظّلمات یا انفس الزّکیّة کسروا الحال و المجللات الّتی یمتموها الدلائل و ارجعوا الی جزا الوسائل یا اهد الحقیقة اقطعوا حبائل العرضیّة و احزبوا بنیّات الشیطانیّة فانه بخوف او لبائه فقدجاء امر ربّکم العظیم عسّکوا بالانقطاع و اصعدوا بعزّ الامتناع فان النّهار قدتحلّی و الشمس قدطلع و خطب السّماء اه اه باو حال الافئدة الراقفین و ابطال الخائفین لو مضمّ للرابار ذکّیتم المزایا لاسعدتم مقام الّذی لاعینی رائت و لا اذن سمعت و لاخطر علی قلب بشر یا اهدالافئدة اسمعموا قول الله عزّوجل فامّا من سکنت افئدته عن التغیر فهو فی مبشر؟؟ فکا فقدکانوا حول المناء سرورًا و اما فی احتجب الاشان عن الا فهو فی اصحاب النّار قعر المسجّین قدکانوا مذکورًا اری انّکم واقفون و فی یره الاشارات منجمدون و للفرج منتظرون و بامرالله تستعجلون \*\*\*268\*\*\* و ما عرفتم المقاصد و ما صورتم لمامشوا فح الماجذو ما ترکتم الز؟؟ های وای انا قانونی و باتی وجهة ناظرون ولای امر مستعجلون و ما مضی ؟؟ والوصول الی اتی مقام یریدالله عزّوجلّ منافی قال الله عزّوجلّ فلم تستعجلون امرالله الحقّ و انتم لاتعلمون من علم مالکتاب الاسمعنا من الحرف محدود اقسم نسمه الحیوة فی سبعمانه ؟؟ محکمة و لقد مال حکم الغیبة لمالاتری رجالا من اهل الافئدة ان اتقوالله یا ایّها الملک لعلکم تفلحون یا قوم اعلموا انّ ماخرج الذی انتم یقولون و نطّهون نشطوون لفظ قدتعب فی الرض العادات بدعوات الشهوات و مضی الفرج تبسمه الله عزّوجلّ موضع او لهانه غیر الّذی تجسّم و قصدتم لاتکم محجوب الا کنّات النفسیة متلذذ بالنعمات الجسمانیة فکلّما بخالف هوا نفس الملعوثه و یجونی الامور علی غیرٌ اقتضاء ما یقتضی بهذالمشرکة اثم مظلبون الفرج ضالفرج یریدون الوصول الی مدتماها و العمل باقتضائها لا و الفق اقام العرش علی الماء فقدّالجدتم فی الاسماء من قال للنواه‌هاء و للهاة نواة \*\*\*269\*\*\* نواة فقد کفر خرج المؤمن تخلیصه من الهواد حرف کدورات السّوی و ظهورابة الله فی حقیقته و کسرشوله انفسه مخ فتحصّدله الفزع و سهل له المخرج لعلموا انّکم قد صفرتم عظمة الله و خالفتم موالیکم آل امته الاطفاء علیهم سلام الله فی اماء اللیل و اطراف الفقهاء بهذه التسّبته المعکوسة و وضع اللفظ یغیها وضع له متفقوا ربّکم فالفرج الّذی یطلبون ال الله الاطهار و له معزجوب و شد سر درون و لظهرن منتظرون و جعلوا انتظار الفرج اشرف امعامات و اعظم القربات اتی مضی لهذا ال؟؟ هدهم ارادا الدّنیا الدینة و زخوفها و ؟؟ جهافها و صلوا الیها الجل هذا یکوا و قضرتموا و طلبوا الفرج و امروا شبحتهم بالدّعا للفرج لعلهم یرجعون لاهذه الدّار المحزوبة و یتغمون فیها الله اکبر الله اکبر سبحان من جلاله او فی و صفهم تسبیحًا علیًّا هلاتم هذا ظنّ الّذی کفروا و ماعرفوا فالویل ثم الویل لهم من النّار نعوذ بعدن ربّی و نستجیربه اشهدان سبعتهم منزهون علی \*\*\*270\*\*\* الکثرات و مطهرون عن کلّ اللهون ولابقای بانی وضعهم هذه القباسات سبحانهم سبحانهم عما یتوهم الجاعلون فی وصف ادنی من اقو بفضلهم و عرف قدرهم تسبیحًا عظیمًا اشهدان الدّنیا حیفة و مالها ؟؟ ما الشفت الی هذه الدار المهیّة ادنی ؟؟ بل هذا النسبة لاهل النسبة و الامنافة فقد نسبوه هذه تنسبه الی انفسهم الشّریفة الغالبة تشریفا لنا و تفخبما و اعظاما ؟؟ الرّحمة و فرط الشفقة یا کمیل؟؟ اه ان هنا لعلمًا جمًّا لواب له حملّه و ربّ جوهر علم لوا بوح به لفیل لی انت ممن یعبدالوثنا انی لالتم فی علی جواهره کیلا لوبی العلم ذوجهل فیقینا بل؟؟ علی مکنون العلم لو محبّ به لاضطریتم اضطراب الا ریشه فی السطواتی البعیدة یا قوم و ابن انا اعطوا انّ الخلق متی یصعدون الی المقامات العالیة و یعرفون الالحان بقدر مقامهم فهم تعالی شانهم و روح العالمین فداهم ینبون الفرج الی انفسهم الشریفة و فی موحّد حمله الاسرار و تجس خلال الدّیار فقد ینطقون اثارهم بالاثیر \*\*\*271\*\*\* امّة واحد کشف کربنا و هذه النسبة الی انفسهم الشریفة تشریفاتنا و الاو ابن ال الله الا طقا صلی الله علیهم و النسبة و الافتی ان و شی یری فی حقّ من صبغ یضیغ رحمتهم و قبل و لایتهم تقلیّات الا ان ؟؟ آه ثم آه من ضعف او تقیدنا فلمّا ؟؟ القلم الی هذا للمقام فاحبب ان اکتب حدیثا مبارکاها و یا للارشاد و جامعاً للاسرار و کائنا للامر اللعمّی و السرّ المصنع لاولی الانقبا و ان ما اکون فی هذالمقام الذی لامقام لاهل المقام فی ؟؟ مقام الاحادیث لات البیان مضوقن ؟؟ النبیات و لکن اکتب الحدیث الشریف بلفظه قد روی الکلینی باسناده عن عبدالله بن مکان عن محمد بن عبدالخالق و ؟؟ قالا قال ابوعبدالله علیهما السّلم ان منذنا و امة سر من سرّ الله و علم من علم امة لایحتمله ملک مقرّب و لابنی ترسل و لامؤمن استحق الله قلیه البیان والله ماکلف الله احد غیرناق لااستعبد بذلک احد غیرتاوان عندنا سرّ من سرّ الله و علم من علم الله امرنا الله بتبلیغه فبلعنا من الله عزّوجلّ ما امرنا بتبلیغه فلم یجذ له موصفًا و لا احلا و لا ؟؟ \*\*\*272\*\*\* یحتملونه حتّی خلق الله لذلک اقوامًا حلقوا من طینه خلق منها محمّد و اله و ذریته صلی الله علیهم و صنعهم بفضل منبع و محمد التی منبع منها محمّد و اله و ذریّته فبلغنا عن الله ما امرنا بتبلیغه فقبلوا و احتملوا ذلک فبلغهم ذلک منّا فقبلوه و احتملوه و یلغهم ذکرنا فمالت قلوبهم الی معرفتنا و حدیثنا فلولا انّهم خلقوا من هذا الماء لماکان کذلک لاوالله اما احتملوه ثم قال امة خلق اقوامًا لجهنّم و النّار فامونا ان یبلغهم کما ملغیاهم و اشمزة من ذلک و نفرت قلوبهم و ردد عینا و لم یحتملوه و کذبوه و قالوا ساحر کذّاب فطبع الله علی قلوبهم و انساهم ذلک ثم اطلق لسانهم لبعض الحقّ فهم ینطقون به و قلوبهم منکرة لیکون ذلک دفعاس اولیائه و اهل طاعته و لولا ذلک عبدالله فی ارضه فامرنا بالکفّ عنهم و السرّ و الکتمان فکفّوا عمق امرالله بالکن و استترو امرالله بالسّتر و الکتمان عنه قلا ثم رفع یذ و قال اللّهم ان هولاء لشر ذمة قلیلون جعل محیانا محیاهم و مماتنا \*\*\*273\*\*\* و مماتنا مماتهم و لاتسلّط عدوّک بسجعنابهم لم تعبدو فی ؟؟ و صلی الله صلی محمّد و اله الطاهرین و سلم تسلیمًا انتهی الحدیث با ؟؟ اعلموا انب الله قدمخرج عنکم و کشف همّکم و اذهب عنکم و اتاکم ما لم یزت احدا من العالمین قبلکم فقد فتح لکم السّماء بماء بینهم انفجرت الارض و ظهرتر مستتر و اعطاکم نظرة الفواد اوضاءها من بحر العتّار ایدکم بروح منه و فتح لکم ابواب الغیبة او لما حق لکم کنون المحقّیة و جعلکم من اهدالالهام و ارتفئاکم لعلی ید ارح المقام فبنادیکم من کلّ الجهات بلسانه البدیع و یسمعکم الموت سرّة المنبع و انجذیکم الی بابه العظیم الرّفیع لیضعکم بضع ؟؟ و احلصکم من کدورات السّوء و لمسکنکم فی الفردوس ابوعلی ناظر الی وجهه الکریم العلی الاعلی آه ثم آه و کم فرایته بدیعة فی کلّ لکن من علینا ربنا ربنا الی ربّنا فی نهایة القرار مالو قار و الصّفا انبا عنه معرفون و باشارات النّفسانیة مقیدون اه و ؟؟ ثم واحسرتا و کم ن بیّنة جلیله فی اقلّ من لمحة بتلالاء علینا لبیان سرّ الام لو کشف من \*\*\*274\*\*\* و نزغ الغل و انّا عنها ربون و الی نظرات النّفس الشرکة ؟؟ یا اخوابی انّ الصبح ؟؟ و اشرق الضیّاء و تمّت الخمسة فی ؟؟ التدبیر و کانت النّعمة فی اجزاء التقدیر فوالذی اقام العرش علی الماء لیس الانسان الّا ما سفی و مابقی متی و راع الشبیة من عظم امرالله فلاتسهلوا الامر فان الامر عظیم و لابتموا للامکم فانّ الخطیب خسیم و اسرعوا الی معرفة امر الجدید و انقطعوا عما سواه و اطلبوا منه فانّه اقرب الیکم من حبل الورید و اعلموا انّکم لن لیس من خلق جدید و ما ادری ما اقول و اتی منی اقول فمن علی من اقول فکلامی شرک و سکونی کفر من سئل عن التوحید ففی ملحدو فی اجاب فهو شرک اعلمُوا انّ الانتظار و الامهال و الوقوف فی ارض الخیال و عدم الاقبال الروحیه الله العلی المتعال معرفة حکمه و الموصول الی امره صفات اهلا الجحیم و النکال فلا تدخلوا فیهم و لاتصبغوا بصیغهم فان هذا الصّفة الرادیة صفة المنافقین و الشاکین المتجرین الذین یقولون فاتنا \*\*\*275\*\*\* فاتنا بما مقدنا ان کنت من الصّادقین امّا المومنین فهم تلج الفواد بالغ المراد اخوانا بلی ؟؟ متقابلین و علی ارائکة الیقین ؟؟ و ناطقون فی دارالسّرور ان الحمدالله الذی اذهب عنّا ؟؟ ان ربّنا لغفور شکورا علموا انّ النظر الی هذه المراتب حقّا المضقفاء و تعالی شان البلغاء عن النظر الی غیر وجه الله العلی ؟؟ و اثبات سواء لانّهم مایشاون الّا ماشاءالله فهم المتلد بن بالاه الله و السّائرین و یا من قدرة الله لانظر لهم الی الغیر من عوالم القدسیة فضلا من عوارضات العرضیّة فی هذا لدنیا الدینة الّتی یمر کلّ ما ظهاتر المسخات و هم فی هذ الدّار مسبحون ؟؟ مقرون ای شئ یریدون و غیرالفرار یا اولی الابصار ظاهرات ؟؟ قدخلقکم لاجل ماخلقکم و انزلکم الی هذه العالم و مایرید منکم الّا الرّجوع الیه و الصّفور الی مامنه بدلتم فاطلقوا فان ذنوب القیوراتِ و لنزلوا دخان الدّلالات و اسرعوُا الی خالق البریّات و بادی ال؟؟ انّ هذا غیر لکم انکُم تعلمون و بالاشارات تتذکرون هذا \*\*\*276\*\*\* الموعود ادخلوا المدینة علی خبر عقلة من اهلها عسی الله ان معنکم ربّکم مقامًا محمودًا بای جهة انتم ساکنون و ما یتضرّعون انی ما ؟؟ اولاتعلمون انکم مسئولون و لاتنافرون و یریدالله و عزّوجلّ منکم فی هذا الیوم البدیع و ما اتاکم من من بدیع من سماء تدفع علیکم ان یتحاکُموا عن نعمته و ما تغیروا فطرته و اما یرید منکم غیر هذا اسرعوا الی المطلب قبل ظهور الغدو انقضاء الا و خروجه من الید قوموا للعارج قبل تنفس یوم الانتقام و ابداو الضمایر و ؟؟ و غرق النفس فی طعام الحزن یا ساداتی و موالی لاتفتو بالمهلة و لاتنظروا الی حکم ربّکم بنظرة سهلة و سلموا الحکم الاتی من سمآء الحکم و النّازله من سحاب المنّ فی حقّ اهل الفطرة و صدّقوا امر ربّکم فی حقّهم ولاتنظرو السکوت اهل الله و سکونهم فانّهم بین یدی مولاهم منقلبون و لاتقاسهم بنفسکم فانّهم عن اشارات النفسانیة مطهرون انظروا لاالمیزان و لاتلقیکم النّفس المشرکة و همساته و حرکاته فانّها نهلککم \*\*\*277\*\*\* و انتم عن مکرها غافلون الله اکبر فی عظمة تکرها و یحذه الایام المبارک باتی لباس قدتلبسّت فی ان سیدی اتجول هذه الملعونة و یدعوا الی اقتضائها و تلبّس الامر علی الضّعفاتان یتلبّس لباس الاحمدیة فی غایة التربّن و تان یصنع ؟؟ من نهایة التلون و بضح باعلی سوتها با طائفة الشیخیة ؟؟ من مقاعدکم و امر غواک الجهاد فقد فاهر نخرب بیانکم و انّا قد خیّربکم و بکم شفیق اباسلسلة الکشفیة قدجار الممخو لاناک قوس اللدّفاع فانّ الدّفاع واجب بینکم و لیس لکم صلی حبیب و لا شفیق یا اخوانی اوفیکم و لاشطروا الی من قال ان الامة عظیم فکلّما یجئ هذه الملعونة فامضوها و اطردوها و اقتلوها بایّ لباس متلبّسه و بایّ مقام ؟؟ ان الامر عظیم و اختلوا امرالله و لاتخافوا عن الاّ الله انا لله و انا الیه راجعون انّی اخاف علی سنتی بجانبه و علیکم ان تکونن من النّاکمین الرّئوس فی جرم الخطور والمحجوبین من طلقه الحمال فی عالم السّرور و ادخلوا الابواب \*\*\*278\*\*\* من الباب و قوموا بباب الاذن قانتین واسجده الحکمه و ارکعوا مع الرّاکعین لعلموا لنّهم من الله والی الله راجعون الیک علیهم صلوات الله من ربّهم و ان الحمدلله ربّ العالمین و لعنه الله علی اعدائهم و مخالفهم اجمعین الذین مایزاعون حقّ ذکر بسم الله ال؟؟ منهم و ما یخافون فی یوم ینقلب فیه القلوب و الابصارها عندها ظهور دولتهم و بروز شوکتهم طوبی للعارفین بحقهم و النافقین بفضلهم و الناظرین بوجهم فالویل الذین نظروا الیهم بالنظرات النفسانیة لم الویل لمضیع حقّهم و الناقفن عهدهم و المناظر الیهم بغیر طوف مولیهم با اخوانی افزوا الایات البدیعة فی افلهاللیل و اطراف النّهار و اشربوا من کاس الاسرار ولاتنسوا هذه الا قلّة من الذنّ فی تجس خلال الدیار ظهور آیة القهار فان ربّکم عفوّ منکم و غفور و قدیقی شیء و انّ ماکتب شیئا و ماالقیت و شحًا و لکن اعلموا انّ البیان مقوصّ مقبویض خالق الانسان ان شجرة البیان و کل من یرید فواجب علیه الوقوف بباب البیان \*\*\*279\*\*\* البیان و السّئوال (من الله السّبحان) فان له یفتح الباب ان الله لسرّ البیان لان هذا الیوم یوم العیان و النّظر الی الرّحمن و کل من یسئل مسئلة من الذین بضعاهم المقتدر خصّصهم بالانسان و هم ما اجابرة فماحصّل من فی ؟؟ شیئا فی قلبه زیغًا لانّهم لبسوا مدعون مقام و لا ناطقون کلام بل ناسون انفسهم و مضمحلون عند سطوح نورالجلال من افق الجمال فانّ الله عن و جلّ قد اخنادهم و امرهم بالسکولات النباس مقینون بحکم الله لیس لهم من المر الا ما قضی امة و لا فی الخیر الانا اعطی الله فهم روحی فداهم کالاحجار المنزلة فی السّماء و عصی موسی یظهر الامر المستسّر منهم للناظر الی وجه الله و السّالک الیه بنظرة الفواد لا فی عند ظنّ کلّ امرء احسنوا لثونکم فان لتابع لحکم الله و ؟؟ بدین الله بتعلیم الله عزّ و جلّ یعرف شانهم و ینظر الیهم ینظر انهم و لایقاس بهم نفسه المشرکة فالامر عند مواضح فهو نلج الفواد بالغ المراد منهم لیس عنلافی حقهم کیف و لم و یظهر الامر بینهم فی وقت مؤجّل حین انقضاء الاجل و انصرام الامل لاهل الامراض \*\*\*280\*\*\* لامر امن و العلل الذین ینغضون و منهم و یقولون من هو قل ؟؟ ان یکون قریبًا فقدنزل من معالم ؟؟ النورانیة انباء ؟؟ علی ورقه الفواد باذن الله العلی و اما ماقرانا و ما علینا فهمه مزیانه حتّی انقضی الاجلّ و امضر ام الاقل سنخه الله عزوجل و وصّل الینا یا معشر النّاس فامحوا الایات الیس سفیة بماء الفرات انّا نزّلنا باحسن منها انّا مانعرف المطلب ما نقوم فی مقام ال؟؟ بنا سبحان الله قداری رجالًا منجمدة کانّهم ؟؟ سندة فقد رجعوا فی ما سنه بدرًا و سکنوا ما کن الذین فلوا من قبلهم من الناسدیة خذلهم الله فقد انجمد ما فی الظواهر و الالفاظ و سدوانات المعانی و البیان الاغراض الفاسدة و الاعراض المانعة اری انّهم اشدّ کبرًا و اشد انجمادًا فی المنجمدین البالامریة یا سبحان الله مایقدر احدان یتکلّم عندهم المراتب الواضحة من البایین صلوات الله علیهما فقد سمع الرّجل ان الحروف قد و بنیّة و تکوینیة و الکلمات تکوینیة و مدرینیة یزیغ قلبه و بسمی فی ارض المعرفة فسادًا کذلک قدجرت \*\*\*281\*\*\* جرّت سنة الله فی التخصّص و الافتنا و تمیّز الانسان من غیرالانسان و لاشکّ انّ النّاس تمحنون بالصّون و ان الاختلاف فی هذالمقام ولی بحذا و السّنة الله تبدیلًا و رسوله و اولیآئه خویلا فلما ؟؟ القلم الی هذا للمقاما قرداهن السو؟؟ المبارکة النورانیة النار من عماد الفردانیة النّار لینشرح محرّک و یطمئن قلبک ؟؟ فرح ؟؟ فوادّک بسم الله الرّحمن الرّحیم طه مانزّلنا علیک فی الکتاب الامعکم القرآن بالعدل تذکرة لعبادالله السّابقین قل و ما نری اکثر النّاس بایاتنا مؤمنین افحب الناشران یؤمنون القران و انّهم بایاتنا لایفتنون انظرالذی قد ولدنی فی الاسلام و امنوا بما نزل الله فی القران کیف افتراقوا فی حکم ؟؟ و کذلک یوم العدل کل قدخرجوا انی حکمه الّا من شاء الله لااله الّا انت هو لغنی حکیم و اذا نزلنا الیکم ایة مثل موسی کلّ قدصدقوا امرنا و انّا نزّلنا بالعدل اکبر تبینها لعلّکم بالحقّ لتفشون و لقد فتنّاکم بایة لن یخطر بقلب بشر عدله قدکان سنشا فی کل شان ان اتقوا؟؟ \*\*\*282\*\*\* یا اولی الباب لعلکم ترحمون فیکف لمانزل حکم البدع اکثرکم بایات الله لتکفرون استضفر ربی الّذی لااله الّا هوالّذی لیس کمثله شیء ثم استغفر اولیائه بان کتب الایات بالماء السّوداء وحدت و وصورت الله اکبر فی هذا الاجرّاح العظیم اسئل فی فضله ان یغفر و بشّر فانّه عزیز رحیم فان اهل السّواه قدا و قضی الی هذا المقام عفی الله عنهم و عنّا انّه ذوالجلال والاکرام و صلّی الله علی محمّد و اله الکرام و شیعتهم المعصومه ؟؟ و لعنة الله علی اعدائهم و مخالفهم التسقاء اللام و الظلام الطعام فقد کتب هذالاوذان فی نهایة الاستعمال یضق المجال و علی الله التوکّل فی کل مال و ما کتب طفحا من المطلبُ و ما کنت فی مقام الاستدلان الّا ان اشرف بنوع البیان الاحد البیانی بقدر ضعفین حاکمیة عن جهلی و انکتب و اصلًا الی المقام و سامعًا للکلام ما نطف فی هذا المقامات العظیمة انّما الادوات اتّحدا نفسها و اکلم علی عبادالله الصّالحین و صفوته الممتحنین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

\*\*\*283\*\*\*

بسم الله الرّحمن الرّحیم

بسم الله الهادی الی سواء السّبیل و الحمدالله الّذی من علی عبده الجلیل فهداه السبیل بقیة من نور مصباح التّجبیل المتعلّق بالهمی التنذیل من قنادیل عرش الرّب الجلیل فا وقفه علی اخذ القدیم الّذی به التقسیم لحق اهل النعیم وعده اهل الجحیم فاداه الایة الکبری القدیم و عرفه الانسان ما لمکرم العظیم فی قرآن الفجر الکریم علی احسن التقویم فی اعظم شاهد العهد القدیم الرکن المتمم الحاوی الجامع القدیم فالفی الیه القول التقیل لهدایة السبیل و غیر مقیل بداحلن التأویل انّ قرآن الفجر لل کانت مشهودا عندالرب الجلیل ولدی ملائکة اللیل و النهار و اصحاب النار شر الاشرار الموقده الطالعة علی سرّ الافئدة للتعدیل لقد کذبا لعادلون بالله اهل الا ؟؟ و التضلیل لاخذون له العدید و المیل اولئک قدفعلوا السبیل و انقطعوا عن الدلیل و صدر باهلیهم عن سوآء السبیل ؟؟ من عذاب الیم و نار سفیر مالی من عدیل یا ایهال الانسان ؟؟ او ترکت سبیل الاخشا و باب الاطنان و مسلک مسلک الا؟؟ و انست بما انسو به اهل النسیان و استوحسن منه اهل العرفان (؟؟ عربی الایمان الانس باهل العود و الشهود ؟؟ الرّحمن لیغلب ؟؟ علیک ؟؟ الطغیان لازالت علیک عین ؟؟ الاعیان و ؟؟ ولاغایت عندک ؟؟ الشّیطان فی ؟؟ و ان فذطلبت ؟؟ الاطمینان)

\*\*\*284\*\*\* العرفان بسرّ تنزیه السبحان الداخلون فی بیت الاحدیه باب الولی السمتعان و المستقرون فی مقعد الصدق عند علیک سنان فی الجنة الرضوان غیر ملئنین الی الاکوان و الاعیان فی مضیق الامکان و الکثر ان الملهبة المانعة عن مشاهدة جمال الرحمن فی تجلیاته فی خاف سئایر السبهات بنقطة الغفران فاستمع الان الی مایلقی البلا من صنوالمنابع من عطاء المنان وعدو راعه فلیس و ؟؟ الیوم کلام الا بیان ان ما فی قریة اماوراء عبّادان الم یعدکم الرحمن نکتب ان القرآن فی کتابة الفرقان فی ظاهر الظاهر فی البیان ان علینا البیان ان علینا جمع القران و قرائة القران فذا فرو القران فاتبعه انکنت انسان البیان ان الرحمن قدعلم القران خلق الانسان علمه البیان الم یعرفکم الرب السبحان عند صبرورة العرش مستوی الرحمن و تعزید الورقاء الحمراء بغنون الالحان ان القرآن حق البیان و البیان هو القرآن ولکن الناس ما عربوهه الامر کان من نسخ الانسان و اعطی حق البرهان و اودع العزیز فی مصر الیعزیز فی حمل باطنه عنبان سعایة یوسف الاحدیة النار بوضع المیزان لیوزنوا بالقسط و لابخسروا المیزان و لایبخسوا الناس اهل \*\*\*285\*\*\* الانس فی مصر الاحدیة بسر الحق فی اشیالهم مرابة الا حتّی الهة فصاروا عن اهل الخسران کاهل النّطعیف فی المیزان و ؟؟ و النقصان و لایعرفی لسان الطبوله لااهل السرور الناطق و علی اوراق الشجرة شجرة الطور طور الظهور الا بعد اسراء بشمس النور علی الطور بعد طلوع صبح الظهور فی لغزید الورد و علی ؟؟ شجرة الکانور بالسّر المستور فی کتاب مسطور ؟؟ و عقد ؟؟ هور علی یدولی شکور ؟؟ مغفور فی یده عینه ؟؟ فی ساعة ؟؟ هناک اولاظهور یقرئه الانسان فی لسان الرحمن فی مطّلع البیان بیدیع البرهان عند مطوع الشمس البازغ فی مشارق لاذن و مغارب الامر من الباب الدیان لاستتارة اهل الاکوان و الاعیان اذا جان حین الاحیان و ؟؟ کشف السان عن سرّ ؟؟ لاهل الدعوة الی ذروة عنّ الایمان الحقیقة الشهور والایقان بالنبأ الاعظم و الذکر الاعلی و المسجد الاقصی و الکعبة العلیا و النور الابقی و الکلمة الاولی بغایة الامتنان و نهایة الاختیار و الامتحان بانفسی الخداعة المناعة ؟؟ البعیدة عن الوثفی المنغمره فی الشهوات و الاعمال السوی ؟؟لحلم بانّک عاد علی اولئک الابرارالذین نسبوک الی انفسهم الشریفة فضلا منهم و رحمة فی مولاهم فانتبه من مغتک لمحة و فی ایهاالغافل اللاهی \*\*\*286\*\*\* اللاهی فروقدة الغفله ساعه قدا غریب یکون مایکون انت ؟؟ فی النادمین ربّ اغفرلی و ارحمنی فانت الرحم الرحمین ؟؟ هادک الصالحین واحسرانی فی زمرة اولیائک السابقین انک جواد کریم ؟؟ حلیم یا معتر اصحاب ؟؟ فی السابقین علیکم بسبیل السابقین المتوکلین علی الخراطیین فلهم اصحاب التمکین المتجاوزون عن مقام التلویر ؟؟ لکم انکنتم لمعارفین شاکرین و سبیلی و سبیلکم انکم ؟؟ سائرین ؟؟ وصلتم الی ما طولیتم به انکم لمن المقدسین او النوسم و النقرس ؟؟ السابقه؟؟ و صلبن و رجال الاعراف الذین بالسماء ل کانی اعاد و ؟؟ بلحن القول کانوا عما لمن الله الله فی انفسکم لاتکونوا فی انفسکم محجوبین و انقطعوا فی الاختلاف و ارجعوا الی لایلاف ؟؟ صادقین و دعوا سبل لاکبر ان عن عین الالتفات انکنتم موحدین علو بوجدانها عندالموجد الحسنی ؟؟ المجازی اینا لظلالمین المبدین فی عز الهی الیقین فاعرضوا عن المقبل تاخذه السّبیل فانها تفرّ ربکم عن سبیل المؤمنین و انها قداخرمنکم عن ؟؟ الحدیة بیت الامر ؟؟ فی النّادمین نصر؟؟ مشهد الذکر المسجدبین و ؟؟ من المحرومین و ینادیکم کتاب ربکم الحق و انتم لا تسمعن \*\*\*287\*\*\* الذی هو ادنی و بعابتکم و انتم لاتشعرون اشتبدلون من العلوم المثوبة بظلمات الحدود و دعود القیود و برونی لاشارات و تلوج السّبحات و الّتی انبئتها ارض الواحدیة و مادونها فی الاشجار المصدر مثل الموحیة لمن فربها للهبوط الی عصر لذلة و السکنة فی صغیر العزة و الغناء بالذی هو ؟؟ حقیقة العلم الخالص الغیر المشوب بشئ ان حکیم الاغیاد الموجب للاکدار و عدم الاستتعار بسرّ الاسرار و لا؟؟ بتلک الانوار و الکثرات الملهبة الحاجبة عن اغباث نور ؟؟ الاحدیة فی افق الافئدة انسئلون بکید فانکم الثّانویة و حسودکم المجثّثه الزائله عن سبل الحدودا خطوات السید ان من ؟؟ الماه ؟؟ الکثرات و ما تصبرون علی طعام واحد من الوصف الاحدی و الذّکر الصّمدی و السرّ السبحانی و النور الربانی الازلی و الخطاب الشفاهی الحقانی الذی قداعطاکم مولاکم و عن غیره قد اغناکم هی بقریه قدجاکم و الی الزلفی فلافاکم و بکهو للحق اوصلکم او ادناکم ؟؟ فی فاد الا ؟؟ فلافاکم و من الالام ولا ؟؟ اه خوان قد انجأکم و بالماء المعین من عین ؟؟ بکاس ؟؟ قدرواکم فلها عرضتم عن النعیم المقیم الذی لازوال له و لا اضمحلال بامرالله القدیم فما اکفرکم بربکم الکریمه بهما هذا الکفران \*\*\*288\*\*\* الکفران العظیم بنعمة الذکر ؟؟ لاتقدیم فانه فداو ذاکرون ؟؟ ربّی فدعاکم و ینار بعده ابتلاکم فارجعوا یا معزال اکبر الی هداکم و باب و لاکد کما هداکم السید الکظیم و الرؤف الرحیم رفع الله ولیة عزة علی رؤسکم فی اخرتکم و دنیا ؟؟ قال روحی فداه لادقا ابا خرابات علمه و حکمته و ظاهرا ظاهر و عین الغایب المصطفیه مقام لاو و بینک و بینها الا الخ حتی یظهر فیه معنی قوله علیه السلم فما خفی فی الربوبیة اصلب فی العبودیه قاذن ظهر فالعلامات باسر ؟؟ بعذا غیرها و اعربوا الاستثناء ان استناد سر ؟؟ السماء فی شمس العجل و النهار فلقد عرفکم سرالئنز به فی غیر النشبانی فی الوجه الوجه بذلک روائکم و هذا دواکم فاطمئنو انفوسکم بما اعطاکف اعرضوا عما؟؟ مدعاکم و اسکنوا فی حماکم فانه قدکفا کفرو لاتلتفنوا الی ما سواکم و لا الی وراکم نغم المولی مولاکم و نعم المستقر ماواکم ارجوه بفضله ان یزیدکم یهدی علی هذاکم و بیده اعلی سرکم و نجومکم انه قدکان علی عملا المخلصین شهیدا باسحر الطالبین و السائلین عز و جل العلم نلیکن غیرخفی علیکم الن الیوم لاعلم الّا ما علّم الذّکر و ما یعلم الّا ما یشاهد فی نفسه علی اشهده موالاه (حاشیه خوانا نیست) \*\*\*289\*\*\* علی نفسه من وصف نفسه و سبحان الّذی عرف نفسه ذکره تعرفه لاعلی ما اراد فی ظهر طلعة جمال ندسه و تعالی ان ینهمه غیر لیس عهدا کبریا عزه و تقدّس من ان نجاره لغیر اظهار تنزه من فهة ؟؟ نفسه فان الانبیاء علیهم السلام مابعثوا الالله لا اعلی الرب القدیم و ال الله ما اردوا الا تنزبیا لعلّی العظیم و ان الذکر علیه السلم ما ارادالانثی بهم عن غیر وصف الحق القدیم دعا علینا معاشر اهل الباد الا العجز و التسلیم للذکر ؟؟ اللهم انی اشهدک جا تعرفنی فی مطلع و انبتی و ؟؟ بان ذکر ک الا علی و بابک الا هی منزه بتنز ربک عن حذا ؟؟ فی سر الانسان و ان مقطع الاشارات و منتهی العبادت و غایة الانصاف نقطة ظهور الباب سبحان الملک القدوس السّلام عمّا یصعون نسبی علیّا و اکتب الّلهم ربّنا الذی لااله الّا هو لنا هذه الشهادة عدلا لنکوئن یوم لغائک فی الفائزین با آله العالیمن دراهم الضعفاء و المساکین انت اجود الاجود بن و ارهم الرّاحمین امین یعلینا معاشر العبید التسلیم لامرالله الحمید و ان لانسئل عن بابه علی غدیر سبیل جنه لنکونر من الخاسرین فهذا فصحی نلفسی المجانب ؟؟ و لکم فاعر فوائدها بذات لکم لانه احق ما عندی فانی و حقّکم علی من \*\*\*290\*\*\* علی من الصادقین فانتظروا حتی یفیض علیکم من فیض جوده ما یحب کما یحب الله مما رزقکم الله و قسم له بفضله وجوده فانه انفع لکم انکنتم شاکرین هذا غابة ما عندی و اضعی ما اعطانی ربی قدابنکم به و ما کنت علیکم فی الیاخلین فخذوا حظّکم و لاتنسوا الفصل نبیکم و اذکروا الله کما هداکم لعلّکم تهتدون و احسنوا مما احسن امتعا لیکم انّه تحب المحسنین و سنریدها و ابّا لو من فضل انّه واسع علیم ایّها العالم ا؟؟ و المولی الجلیل الذی قد اغرض عززوا بدا و باب العال و الخیل و اعتاز عنده السبل فی السبیل و عرفه دیه خیر مقام و یقیل لعلک قداودن من العلم الذی ذکر شانه اعظم و اکبر عند لا فی کل ایة و اثر و دلیل العلم علی هذالباب و هذه السبیل و الیلشاد مولی الموالی بقوله العلی (ع) العلم نقطة کثرها الجاهلون و اتقن فقدبین و سرج و برهو فی بیان العلم علی لسان اهل الهیفة فی سبیل المجاز بانه هو النور و صرف لاظهور و ذکرا بلفطی لامر حیث هو کلا و امکان فی حیث هو کل و هو الماء الذی به حبل کلامی المنتظر علیه العرش الاعلی بالاستواء الحسنی و هو السرّ الحق و الوصف المطلق و العلم المستنطو فی کینونه الحق بالمحمود المظلو فی سرّ المستور \*\*\*291\*\*\* الهائف بالعمل بظهوره فی الاکوان منادیا لقابلیان الاعیان ماعبا الی عبادة الحق حیّ البحار هالبا للاجابة بک ؟؟ و ما بلیات الاقبال علی ما سرع لهم الرب المتعال فی حدود العبودیة المحصنة الخالصة و مشهد الوصال غیر محصنین تعویل الاعمال عن مشاهدة الجمال بعین الجلال شار بین للماء الفتا ابولانی فی کاس الاتصال مزید الله الباقی الذی ماله من دوال فالعلم هو الربوبیتا لتی هی کنه العبودیة و ؟؟ العالی و اقباله الی السافل و فکره له و العمل هو المعبودیة التی هی قبول السافل و اجانبه لدعوه العالی فمن نظر فی کثرات الاعمال و الاقوال الی الذکر المطلق فهو من العلماه المضدین و من حجب الالتفات القوابل الاعمال من وجوه ذلک العلم المطلق بوجه واحد فی مزایا الاحوال ثمرات واحدة فهو فی الجهال و اهل الغی و الضلال فی المبدء و المال فقد کان فی المعبد ابن الخاسرین او المعبود لایجب عن العبد الا ان تحجبه الاعمال بسؤالطال فوقف فی مقام التضییع و الاهمال و حرّم عن مشاهدة هذه لیلوال یکشف سبحان الجلال فی غیر اشارة التفصیل و لا الاجمال و لا انفرن و لا الجمع و الاتصال و بعد عن نصیبه فی العلم الهائف بانّکمال من حیث \*\*\*292\*\*\* حیث وحدتها فی حکایة الحال فی جهة اخلاله بالمخال بنظره الیها من جنب الکثرة الموجب الارفال کما قال (ع) فان لعباد به الّا ادخل فان المطلق هو الذی بتجلی فی مزایا القوائل حیث شاءالله و کیف ما ارادالله کما قال سرّالاسرار (ع) اما ؟؟ فی الصوی کیف شاءالله من دأهم فقد رأنی و فی شأنی نفد زاهم و هذا کما قال (ع) انا معلم موسی و الخضر و کفول المهدی عجّل الله فرجه من اراد ان ینظر الحلوم فها انا ذا آدم الخ و لقد بین روحی تذله لاونی مطهر فی مظاهر ولایة المظفة لهدایة من سبقت عنایته بنجائه بار ملاحظة الصور من حیث کثرتها نصیب الجاهلین من حیث ظهوره به فیها لابها بلاون و لاجمع نصیب العالمین الحاملین فقال العلم فقط و کثرها الجاهلون فبهذه النقطه و العلم المطلق المنادی فی اعلی الواری للعاکف و البادی بان صراط علی حق یمسکه اهل السّموات والارض ما برالله الهادی مسیحا لکل رایح و فادی من الاحبّة و لاهادی تبار الاخبار فی الاشراق و به قرب المحسنون و بعدا لمسینون فوالله الذی لا اله الا هو له الحکم و الیه نرجعون ان لا محسن الا الذین هم تحت هذا الف لها طعا کفور صیغة الله و فی احسن من الله صیغة نحن له عابدون و فی احسن ممن اسلم وجهه \*\*\*293\*\*\* لله و هو محسن فلاخوف علیهم کما هم یحزنون انهم نهب امنوا بربهم و زدناهم هدی و ربطنا علی قلوبهم اذقاموا نقالوا دینا رب السموات و الارض ان ؟؟ لقد قلنا ؟؟ هنا لک و فیت کلّ نفس بما کسبت و هم لایظلمون سیجزیهم وسیفهم انه علیم حکیم فمن دخی ما ذکرنا و عمل بما شرحنا و بیتنا فقد عرفه بالنورانیة و هو معرفة الله عزّوجل والدبر الخالص لقد اورده ؟؟ حوضه و اسفاه فی کاسه بیده شرابًا فهو لی فهذا هوالعالم الذی لایوصف بمالتقصیروا و ارفعه و غیره والعلم ؟؟ لهذا العلم الکامن لایتفک معه عنه الکاملة اذ من الو اصحاب ان ؟؟ لازمة للمطر و ؟؟ العبد معرفة یزدادجا او الحب یزید من ادواک الکمال ؟؟ للهب ناقدا اباه فی نفسه فیطلب و یتجذب الیه و الحب الکامل اعزّة العلم الکامل و یزیدنا نورا و بصیره نورا علی حب علی حسنة لاتقر معها سیئة و توله به فوق کل حسنة حسنة حتی اجنا فاذا اجنا لیس فوقه احسنه بل حب علی حبّ و نور علی نور الضلل؟؟ فی وصف الکلیّة الالهی ذالتی هی ایته و دلیلة علیه السّلم ؟؟ لم یسن ابداون جهاها فعل و عزی فقال (ع) سر العالم فی الفراد علی سر القران فی الحمد و سر الحمد فی البسمله و سر الجمله فی العداء \*\*\*294\*\*\* فی الباء و سر الهاء و فی النقطة و ابالنقط تحت البآء فانهم هذا علی ما اشرفا و هکذا قابن امرک علی ما اخلنا فی ؟؟ انا الذات انا ذات الذات انا الات فی الدوات لللان و ما ورد منه (ع) فی ؟؟ محنة ایوب فی قوله (ع) ؟؟ فی هبوره انا افته فان الصورة من عبارة عن حقیقة لاهو ؟؟ به لهما و لاتذرت الا لمبدئها و کانت ایة بجنة و حکایة صرفه و ذکرا ؟؟ عن مبدئها کما قال روحی فداه فی الالف المبینه انها صور فی لاحرکة لها و الالف المحرکة حرکة فی صورة لها ؟؟ لبسنه الا محض الاسم فی لاحقیقه لها اسوی ؟؟ الرمیم فهی ذکر فجعل للذات و وجه صرف تنتهی البکل الصفات و الاضافات مع ؟؟ عنها فکل الاسماء اسما و موکل الصفات صفائه و کل المشئون شئونه و کل التجلیات تجلیاته فی کل الاثار و اثاره و هو المؤترفی للموعود و الاخذ بنا صیف کل مشهود و هو هوه لاهو الا هو فی حیث کان فلم یکن الّا هو لااله اله هو الکبیر المتعال قال (ع) انقلت هو هوا فالها و انوار فی کلامه صفة ؟؟ علیه لاصفة انکشف له و انقلت الهواء سیئة فالهواء و صیغه رجع عن الوصف الی الوصف الخ و ما قدروا قدره و الارض جمیعاً لقبضته الحرم المئمة والسموات مطویات بیمینه و سبحانه و تعالی عمایشرکون هنالک الولایة \*\*\*295\*\*\* لله المخالیه یرجح الامر کله فاعبده و توکل علیه او لم ینظروا الی و اخلق فی شئی یتعبده خالوا له عن الیمین والشمائل سجّد لله هم داخرون و لله فی اله ؟؟ والارض طورا ذکره فی ذارهم فیها بالغدک و الاحمال قل الله خالق کلشیء ارفة بماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی الله فی السموات ولالزلة فی حکمه احدا ولایشرک ؟؟ و به احمدا ان المساجدلله فلامدع مع الله احدا فلما ؟؟به للجبل جعله وکالة الحکم و البینة جعون فهو الاول و الاخر و الطاهر و الباطن و الظاهر بحکم ظاهر الظاهر فانه هو فی مقام التوحید انتهی المخلوق لامثله و الجانه المطلب الی شکلة السبیل مسدود و الطلب مردود قال تعالی و دا امرنا الّا واحدة و قال تعاسنریهم ایاتنا فی قال تعالی و لقد اربناء ایاتنا فافهم الحقیقة بلسان المجاز فان رجع اول الی سیده و معوله علی مولاء ان الینا ابائهم ثم علینا احسابهم و الایاتی و انکانت بصورة بشرح لکنها مفرد و القران صفته ندوب ان نکوبنا و الموجودات اسغنه و مظاهره و مجالیه او کان سراجا و بهاجا فاین الکثرة و الا نتلان و انا فعل اصحاب الکثر ان فعل العمیان و الفیل ما فهم الکهف فی الذلیل و الا فرده الی اهل تهتد السّبیل فلا یفونک فی المرّ المکنون ان فی فلک الایات اللمتوکلین \*\*\*296\*\*\* فخرج کل الاکوان و الاهبان حاکبا لذالک المثال و والدا بهذا الباب الحق المتعال فان المثال ایة المثل و ذکره و بابه و وجود علامه وصف و اموره و اسمه و رسمه تکلمنه فوتع الحق و بخل ما کانوا یعملون نعلبوا هنالک و انقلبوا صاغریر یغمایری الا الذکر و ذکر الذکر و الایة و ایة الایة بکلشیء اسم للکلمته الکبری قال علیها راجع الیها هالک لدیها مقهور لها قائم فهاجاک عنها واقف عندها یا مضر الممسکین بالعروة الوثقی والراجعین الی الفطرة العلیا الاولی هل بطلب الدلیل علی هذا السّبیل الّا اهل الانس بان باب انفال و القلب الذی لیس له الی خانغو المعرفة سبیل الفت الی ربک کیف هذا لظل و لو منا لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه و لیلا فلو فرضتا بها الظل الذی شمس هل تفع الّا علی ظل منلک و انت بمعزل عن الشمس کا النها بمعزل عن ذلک کله دخلوة عنک و ؟؟ بک عنها و ممتنغه عنک بک فاین المقرّ کل ان الی ربک یومئذا لمستقر و ان مالی ربک المنتهی لایتجاوز متی من مقاطه بدا و لایلحق متی مبدثه ابدا انتهی المخلوقا الی مثله و الجاه الطلب الی شکله السبیل الی عنی عند له عبد و هوالمطلب منه الیه فی ؟؟ بلی اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون قل هو بنأ عظیم انتم عنه معرضون الا یا ایها المتمسلون \*\*\*297\*\*\* بالکلمة الاکبران المتغمسین البحار الصور لمّا لم لعبده ضینوا بنور العلم الازهر و لم یسکنوا فی ظلّ العلی الاعتی لاکبر و لم یلجاؤا الی رکن وفیق ولد برافقو الجار لصیو و لم باورا الی کهف التصدیق و لعب کبر ازاک السفر الجاریة فی البحر الغمقام الحمدتی لجة الاحد به و طمطام ؟ الوحدانیة لاجر رماد و صلوا الاجل ؟؟ و ما امتحلوا المعلم الرشیق ؟؟ بالتصدیق و خاضوا و ؟؟ فی لجة و همآء و ظلمة عمیاء و ضیقة صحّاء فئهوی بهم اریح فی مکان سیحق غیرموصوف معرضون حماء لعرفهم الحق المبین و ان توجهو بکلهم الیه فی کیف ناقهم فی حیث لایشعرون فیذلک عن ؟؟ علیهم لیجرمون و عما تعملقوا لاجله اسره تسعدون فینعکس سیرهم و بعدم نورهم یغیرون فهقری ثم رددنًا اسفل سافلین و لوشاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله علی کلشیء قدیرنا اهل السبحان و الکثرات و شعر الحدود انظرهم فی سبل المجازات و همتهم معرفة الراتب و الاشاراتی ؟؟ فی مراتب العوالم و سلاسلها و طوّلو انکرهم فی الاوایل و الااواخر والعوالی و السوائل و المبادی و النهایات و المجردات و للاذیات و لظواهر و البواطن و ؟؟ و المشتقات و المؤلفات و المختلفات و السواکن و المتحرکات و الذائبات و المنجمد \*\*\*298\*\*\* من انحاء الکثرات و الشئونات فی غیر ارجاعها الی الهین الالّهبة و التجلیات و الایات و الامثلة الملقاة فی الهویات حالیة غرالب فی الاعلی و الاحدیة الصرفة التحب العلیا و لم یعلموا ان الوقوف فی صقع الکثرات لایصلح الاهل الحقیقة البحر الباب اهل التوحید الحقیقی و البیان الشهوی و لم یعفروا ان المجازات من حیث هی هی ما توصلهم الی الحقایق بل تلهیهم و تشغلهم فی مضایق الطرایق فی نورالله المنالق و ضیاق للشرق فعا قلیل بطرح الحجاب و یظهر الخطا الرضوان ارحمین الماء فی السّراب و ما صدر عن اهل الحقایق فی کون العوالم غیرمتناهیه المراتب و کل مرتبة سافل شعاع عن مرتبة العالی و سلسلة العش الی غیب سلسلة السافل و سلسلة السافل حجاب سلسلة العالی فی ال؟؟ و الاکوان و فی الحقایق و الصفات و ان الله جعل صورة سلسلة العالی مادّه سلسله ما لسافل و لکلّ سلسلة بدء ورجع یده الحقیقة المحمدیة (ص) فی الفعل ارجعها الیه و یده سلسلة الانبیاء نور اجسامهم و رجعها الیه و هکذا یده المؤمنین من الانس و الحق رطل حقایق الانبیاء و رحمعهم الیه و هکذا فی الجود الملک علی وجه و الافهم فی جمیع الاضقاع فی حسبنها و فی الحیوان و النبان و الجار هکذا الحکم فی الیدٌ و الرجع فتعود \*\*\*299\*\*\* سلسلة السافل الی العالی بعود المجاورة و الی مابدعت منه بالمازجة و هکذا الامر فی جمیع الکلیات و الجزئیات و ال؟؟ فی البلاء و الرجع کدکوس الانوار فی کلّ السلاسل و الامطیع قدعرفوها من سر الاختیار و قاعدة امکان الاشرف لبطلان الطفرة و فی اشارات الاخبار و الاماد من ال الله الاطهار فقد ذکروها و یتنوها و شیدوها و اضلوها و اقسومما لاهل الاعتبار الواجدین للاغیارالذین ما شربوا لها و صفا؟؟ من الا کداد فی حوض ولی الملک الجبار و هذه العبارات و ؟؟ و الاشارات لازاله‌ ما فی اوهام اهل المجاز فی الغبار و الا فالسافل نورالعالی و ظهوره بدله منه بلا انفضال و لاتبعیض و غاب فی عنبه بلا استتار و لاانصال هو هو بلا اتحاد و لا وحده فی عین ما هو غیره بلامزائلة و لاغرلة فان غاب العالی عن سلسلة السافل فهم المحجوبون بالغیبة و ممتحنون بالصورة التی فتی للعالی لتقوم السافل و لقد اشرنا سابقا فی فکر ؟؟ الی ان الصّورة عبارة عن الایة و المثال و به بنحل الاسکال عن کثیر من مشکلات المقال فی الاخبار و کلام علماء ان الله الاظهار مثل ماورد فی ببار المصورة الانزعیه فی حدیث المفضل قال علیه السلام یا مفضل ان الصورة نور منیر و قدرة قدیر و ظهور مولاک \*\*\*300\*\*\* رحمة لمن امن به و العز و عذاب علی فی جحدوا نکر لیس و انّه غایة ولا لنهایة و لهذا قال روحی فداه مانری عند اهل الحقیقة لعلک الکلمة تصدیقا لانه لو کان بین المعالی و البافل فصل لو وصل و یشهر الیهما بالاقتران ماحکی المثال ؟؟یزه و بطل النظام فی حکم الکتاب تعالی الله عمایصف المشهون فی خلقه دون المثال فی بازه هم اذ قد برهن فی محلّه ان الصّنع و الابجار لغایة المعرفة و المعرف کاعرف الله و اولیائه عباده لاغیر و ما وصف الله لنا بالوصف الاجلی البیانی الحالی التکوینی ابلغ کما قال سنریهم ایاتنها فی الافاق و فی انفسهم حتی تبین لهم انه الحق و کلما وقع علیه و اسم الشئی فقیه ایة لله تبارک و تغافلو نظر ناظر الیها بنظر التحدید و الاشارة لما کانت ایة و ما فتح له باب الحقیقه قال عهدت فلامک یا الهی و لم تبد هیئة نشبهوک فلوکان ایة الایة غیرحاکیة عن الایة علی ماهی علیه لبطل النکامه فی التوحید الله الصمد الحمید و قدنشیر للوافقین فی شعر السبحان برسم دلیل الحکمة و ان لم یساعده الوقت لعلّهم یرجعون ان الله سبحانه ما خلق خلفا الالغایة کامله لایمکن فرض اکمل منها فی رتبة ذلک الشتی للزوم العبث و العدول عمی الاخس المالاخس و نقصان الفعل و القدرة او العلم و الشمیة سبحانه و تعالی عن ذلک \*\*\*301\*\*\* علوا کبیرا و لوکانت تلک الغایة غیر وصف قدرته سبحانه سبحانه و تعالی و سوی حکایة حکمته و ظهر بسمال جلال اعظمت کان الذی لب او یقول لم و کیف هذا العدول مع انه غیرمعقول ؟؟ اولی الافئدة و ارباب العقول فلامناحق لاهل الاختصاص عن القول بلزو یکون غایة الصنع و الایجاد ظهور الموجد به ؟؟ بصنعه المصنوع لتنز فدائه فی الخفاء و الظهور المضرب و بهذا بحیث لایدرک فیه جهت نقصان للزوم نقصان القدر ؟؟ القادر الحکیم و ناقص القدرة ناقص بما لضروزه فوجب لایکون ظهور الحق لماصراه بصیرف الاحدیة منزها فی فی شوائب الکثرة والحدود و غن التغیر متغیر الخلق فوجب ان لایقف تلک؟؟ علی حدّ مظهر عن المظاهر و ان لامحدوده مرتبة عن المراتب التفاوت له الحال بالنسبة الی شئی دون متی و رتبة دون مرتبة ؟؟ ماسواء علی فهو سواء لایکون با قرب الی الی شئی عن شئ و لااظهر فی شئ و من شئ و الا لکان محتمل الزیادة و النقصان الممتنع فی الان نلساب الی ابة الرحمن عند اولی البرهپان من اهل المعانی و البیان قال (ع) لم یسبق له حال حالا لیکون اولا قبل ان یکون اخرن یکون ظاهرا قبل ان یکون باطناه فاو لیته عین الاخر قبلا بعدیته نفس \*\*\*302\*\*\* نفس القبلیة و ظاهریة عین الباطنیه قال (ص) التوحید ظاهره فی باطنه و باطنه فی ظاهره فمن سلک مسلک التوحید الحقیقی باستعمال نظر الفواد رای عیانا و یقینا و یشهود ان فی مقام التوحید وجدان الکثرات و الحدود و المراتب و السلابل غیر سدید و من وجد الظهور فی مقام التوحید متفاوت المراتب علی حسب العلل و المعلومات و الاصفاع فما امره برشید و قدکان فی ضلال بعید اذالحکیم لایوصف الا بما یضعف نفسه ولایصف الا بما اراد من صرف حکایة التوحید فی کینونه الاولی دون الثانویة المغیره افی الخلق الله انی علی مقتضی الحلم الراضعی بمشیته الاخبار و لایصلح الاهل التوحید غیرالنظر الی انه الفعل الحمید ماحیا للاغیار کاشفا للسبحان معرضا عن الاشارات فاین الوصل و الفصل و الطول و العرض و التضایف و الف اون اذ کلّ ذلک فی سبل الحدود لا فی امیة الحقّ المعبود قال تعالی و ما امره ان الّا واحدظ ماتری فی خلق الرحمن من تفاوت و قال یکون لغیرک من الظهر سما لیس لک و قال (ع) فانت الظاهر لکلشئ کلشئ و قال الهی امرت بالرجوع الی الاثاره رجعنی الیها بکسرة الانوار لخ و قال (ع) قدعلمت باختلاف الاثار و تنقلات الاطوار ان ؟؟ منی ان نتعرف انی فی کلّشئی و لا ؟؟ اجهلک فی متی هما ذاوصلت \*\*\*303\*\*\* الی هذا المرام تعرف قول الامام امیرالمؤمنین (ع) علی ما رواه الطبرسی فی الجوامع ان الله خلق الجنان علی العرش و وضع المیزان بعضها فوق بعض هی و لا منک عند ذی مسکمة او الجنان و هی مراتب و درجات بعضها فوز بعض و لکن حیث او اهل الجنة نظرهم نظر التوحید لا الاشارة و التحدید لیس لهم لا و جهنم واحدة ولایلتفتون الّا الی الواحد ولایرون غیرحال بسم الله فی لایجدون غیرظهور مولاهم والله تعالی ما خلق الجنان الاعلی کینونة التوحید و علی سرّالاحدیة و صورة الولایة و هیکل المبحث فقول و علی العرض اشارة الی استواء ظهور العلم المطلق و الایة الخوفی جمیع الاشجار و الانهار و الحور و ؟؟ لایسمعون التوحید و لایلتفتون الّا الی سرّ التجرید دعویهم فیما سبحانک اللهم ای لایریدون شیئا الالاجل التنزیه لله الذی لااله الّا هو و من استقام علی التوحید فهو کاهل الجنة نعم فی کان فی مبل الکثرات الحدود و خاعن فی البحر التعینات و القیود لم یجد علا الودود الّذی مراتب و مقامات و سلامبل و درجات و بطلب ظهور الصانع علی مفتضی الحدود فی العلود السفل و الزیارة و النقصان و الکمال و عدم و الخفاء و الظور و للطول و العرض و تسلیما و یخاطبهم الله فی کتابه الحق و خطابه الصدق و لکن لایشعرون و یخذدکم الله \*\*\*304\*\*\* الله نفسه و انما حذرهم غرابة نفسه الظاهرة فی کلّشیئ ؟؟ بعین الامکان عبدالنقصان و المصنوعیة و الافتقار و الالکان الذات سبحانه و تعالی محدنا مصنوعا و هذا هو الکفر المیزان کما اشارالیه مولا ما القان علی فی الحدیث المفضل و الیه ینظرفوله علیه السلم بدر اقدرتک یا الهی و لم تبد هیئت فشبهوک فمن نظر فی مقام التوحید الی الهیئات و الحدود فهو الشهیر سبحان الله عما بصفه المشبهون و تعاملوا کبیر ای جنب بلغ الکلامی الی هذا المقام فیتبغی تتمیم المرام و یبتقیح المدعی حتی خلص عن النقض و الابرام من المتعمتین فی جهات الکلام فنقول معتصما بالعلیم العلام ان الله سجّاد و تعالی منزه عن لوازم الا ؟؟ و مقدس عن کل مراتب النقصان و لابلّیت له ما بلیت الاکوان من الربط و الاضافة و العنب و الافتران و القول بالربط مما بهبط بقائله الی اسفل المیزان و یوجب کمال احزان و ما صدد الا عن معدن الطفیان للزومه النسوة بین الا؟؟ الامکان اذن لم یکن فوق بین المنشئ و المنشأ و المکون و المکون و المبدع و المبدع و الغناء و الفقر و ننسک باب المعرفة و التوحید اسئلک ایها القائل هل تعرف او الحق الاذل سبحانه عزوجل هو القادر علی مایشآء بما یشاء کیف ما یشاءنا نقلت \*\*\*305\*\*\* نعم لقد قال الامام علیه السلم لایشغله علم شئ عن علم شئ و لاخلق شئ عن خلق شئ و لاحفظ شئ عن حفظ شئ لایسار شئ و لابعدد شئ و لیس کمثله شئ و هوالسمیع العلیم فهل له سبحانه ربط و ؟؟ مع کلشئ من هذه الاشیاء ام لافان قلت لافقد نفضت و علیک و خاصمت نفسک و انقلت نعم فقد رجعت عما امررت لاسئلوا ؟؟ الجهات و الکثرات فی الداف المبحث الباب فهل جئته الذات لشئ عین جهة الربّ مع الانبیاء و کلّشئ ام لافان قلت نعم فقد ابطلت لذلبنه واحدته اذ قدجعلت امرا نسبیاد ابطتا و ان قلت بالثانی نقد ؟؟ و جزائه و قلت بالترکیب فی حقه و ان یشفله خلق شئ فی خلق شئ اذ جهة صدور الان عنه عندک اغیر جهة صدور الباء و الّا لماکار الالف الفباء و لاالبا و باء فلا مناص لک الّا ان ترجع الی ثول صاداتک الاطهار علیهم السلم الذین لایسهون و لایخطئون بل عباد مکرمون لاسبقونه بالقول و هم بامره یعملون بال لا و فعل و لافصل و لاربط و لانسبة بینة و بین خلقه کهة تفریق علیة و بین خلفه خلو فی خلقه و خلقه خلوفنه و انمامر حجهم الی امع و مبدئهم فی فعله و کلیته قال تعالی و ما امرنا الّا واحده و قال ثقه استوی علی العرش تعالی علیه السّلام فلیس شئی اقرب الیه من شئ انما امره \*\*\*306\*\*\* امره ادا اراد شیئا ان یقول لکن فیکون بلاربط الا و لانسبة اذ کلّها من مشیئة امره و لایجری علیه ماهو احراه فتلک کلمة واحدة نامة الدّلالة جاریة دائمة مستمرة سرمدیّة ابدیة لابدایة لها و لانها یناذهما من معلولات تلک الکلمة فلایجری علیها ما هی اجراها فی مضلع عیب الغیوب الی منتهی الغروب الذی هو عین الشروفی و الطّلوع فامنوی بفعله علی العرش المفعولان فلیس اقرب الیه شئ و شئ کما لایکون ابعد منه کلّا فالمتجلی واحد تجلی کلشئ بنفس ذلک الشئ بلاربط و لا؟؟ ولا اتصال و انفصال للذی اراد فی الدلالة علیه و الحکایة عنه و التعریف له فانکان السافل فی رتبة ذات العالی ثم نشأ منه بطل العلّب فرجادالعینیة فلایکون صدور المثنی و ایجاده فی فعل سبحانه الّا فی مقامه لا فی مقام الفعل علی حدّ قوله علیه السّلام تجلی لها بها فاین الربط و لا انفعال فی البینونه و الاتصال المنطق مع القدیم المتعال ان هذا الّا استحف الافوال و اشنع المقال بدت تدرتک باللی و لم تبدهینا فشبهوک انما تحذ الا دواک انفسها و یسر الالات الی نظایرها انتهی المخلول الی مثله و الجانه الطلب الی شکله ان الله سبحانه قد وصف نفسه لکلشئ بنفس فلک الشئ \*\*\*307\*\*\* بانه خلو فی خلقه و خلقه خلو منه و قال ؟؟ سنر یهم ایاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی تلیبن لهم انه الحق و یضرب الله الامنال للناس و ما یعقلها الا العالمون ولله المثل الاعلی و لله الاسماء الحسنی لانعکی الّا عنه و الا لما کانت حسنی و ابعامه الامر ان الله سبحانه فی حیث الذات المحبت لا یوصف لغیره بالخفاء و الظهور و انما ظهوره لذاته بذاته فی ذاته عین ذاته بلافرض مغایرة و تعدد لافرضا و لااعتبارا و لافعال ؟؟ فذکر الغیر ممتنع عند ذکره فهو هو و حیث کان لم تکون لاهو فهناک انقطع الکلام و ضاع المرام و ضاق المقام و زل الاقدام و رجع الابصار و انهر الاوهلم و اما ظهور ؟؟انه للغیر بالغیر فهو عین ذلک الغیر فلیس ذلک الغیر الاعین ؟؟ الظهور و صرف فلک النور فلا منی عند ذلک لاخیر نظهرت ذلک الظهور و لااقرب منه الیه اذلا اظهر عند الشئ فی نفسه و لااقرب الیه منه و لکن لابصل الشئ الی ذلک الظهور الاجل احتراقه بالنار الظهور المتجلی علی الطل هنالک یخفی عمی نفسه و بجد ظهور ربه و عند وجداه نفسه یجتعب غرفتک الظهور فهو سهی اخفی عنده فی کلشئ و کما کان عند المحو اظهر له عن کلشئ اذ کلّشئ محجبه عن ظهور به ایجرمه عن مشاهدة جمال مولاه فلایجد \*\*\* 308\*\*\*فلایجد ربه حین یجد نفسه و یجد ربه حیث مایجد نفسه یکشف السبحان عن نفسه الفاء الاشارات عنه و خرق الحجب عنه (من دائه و کینو نتنهو تظاهر له یا لایتنهی فیما لایتنهی و استجب) به هکذا فمن اجهد نفسه و اتعبه بالامتثال لتکالیف الوارده فی الشرع الشریف و استدام نکره و استمر ذکره باستشعار النوز فی الانوار و ذلک الشرقی الاسرار فی اللیل و النهار و العشی و الابکار ظهر له اضمحلال الممکنات و استهلاک الموجودات عند ایة الهی البحت الباب و عرف بالعیان قول الرحمن فی القران کلّشئ هالک الاوجه فمن سلک هذا الملک الوعرالا و عرالذی هو للصفوة البالغین والامناء لمستحفطین و تمسک بالحنفیة السمحة السهلة البیضاء اطلعه الرحمن علی ماشاء فی احوال اهل الامکان فی الاکوان و الاعیان فی الهلال السرمدی و الاضمحلال الازلی و البطلان الابدی و ؟؟ بالعیان کل من علیها فان و قول السید الامین صلی الله علیه و اله اصدق کلمة قالها فائل کلمة لبید حیث قال الا کلشئ ما خلاالله باطل اعرفوا الله بالله یا من ذل علی ذاته بذاته منک اطلب الوصول الیک و بک استدل علیک انا هذلی بنورک الیک تعرفت الی فی کلّشئ فراینک ظاهرانی کلّشئ فانت الظاهر لکلّشئ بکلبئ الهی امرت \*\*\*309\*\*\* بالرجوع الما لاتار فارجعنی الیها بکسّق الانوار و هذاته الاستبصار حتی ارجع الیک منها کادخلت الیک منها مصون السّر عن النظر الیها و رنوع الهمه فی الاعتماد علیها انک علی کلشئ قدیر فازن یضمحل الاغیار و تغنی الاثار و تهتک الاسناد و یظهر الاسرار و نور الانوار و هیمنة الجبار سبحانه و تعالی ذوالجل و الاختلاد لمن الملک الیوم لله الواحد القهار انا لله و انا الیه راجعون \*\*\*310\*\*\*

باذکرالله تعالی شهادت

بسم الله الرّحمن الرّحیم من العبد الفقر الخیر انصراف بالقصور و مقصر سلطان بن خلف ابن الشیخ حسن سلطان الیکم یا معشر الشیعة من اهل الباب سلام الله علیکم و رحمة الله و برکاته ان بعدم فلا نجفی علیکم ایّها الاخوان انّ من لمعلوم الضّروری الذی لایحتاج الی البیان انّ العالم فی الشرقی و المدارک فی ازدیاد و الله سبحانه فی کل ان و زمان من احداث ابتلاء و امتحان لنزییل اهل الباطل من اهل الایمان قال الله تعالی ما کان الله لیذن المومنین علی ما انتم علیه حتّی غیر الخبیث من الصیب و قال تعالی الم احب النا و ان یترکوا ان یقولوا امنّا و هم لایفتنون و قدفتنا الذین من قبلهم فلیعلمنّ الله الذین صدقو و لیعلمنّ الکاذبین فلهذا الامر المحکم صدر نا صدر و وقع ما وقع فی هذه السّنة فی شهر رمضان و الی الان من الاختلاف الشّدید فی الاقوال و الاعمال و الاعتقادات و المکلّبات و الجزئیات و سبب ذلک انّ الملأ احمد حبّ سمّی نفسه من المصدّقین المسلّمین لامر الذّکر علیه السّلام و جلس فی بیت باب الله المقدّمه و سلام الله علیه و جعل بفعل للمکذّین المنکرین یجمع النّاس الّذین اقروا باللسّادون الجنان و یصنع لهم الفهوة و بامرهم بشرب الدّخان فی السّرّ \*\*\*311\*\*\* (و هو العامل و العشون) و لعلامة و لم بن علی هذا الخال حتّی جآء شهر رمضان و نفق ففی لیلة ؟؟ مصدّقین کانوا موعود بن للافطار و بعدالفراخ منه اولیلا احمد لهم با علیا منه ضراب بعضهم و کا ذلک بخطور رجل من السّابقین و هو جننآ افلا محمّدباقر فنهی بنعماعة عن شر الدّخا: و اکثرهم لاینتهون فجعل اجنابی الاخوند یقوم الملأ احمد علی فعله و الملّا احمد یقول انّما افعل غنا اذّغنه فقال له الأخوند انّما التقیة تکون من الأغیادته کلّکم تدعون الصّدیق و الایمان و لیس معکم احدن المنکر من ثم و ابی تقیة فی عدم شرب الدخان فوصل هذا الخبر الی العیال و الی قرّة ؟؟ فارسلوا لبه یلومن کثیرا و ؟؟ و یوعضوه بان الامر عظیم و الخفت، و انتم عنه معرضون و فی للذّات الفانیة منهمکون و للدّخانی و القهورات شاربون و لاتنقطعون الی الله و لما تسلکون سبیله و هو لایسمع منهم ولا یلتفت الیهم و قتل بنّهم جناب الّاخوند و بتول هو فنمحن عند قوة العین و عندالعبال و للارض بعد ذلک یدخل علیّ لانّه من المفسدین و صار الملّا کلّما بتکلّم جناب الاخوند یکلمة بردة ان عرف احقّئها ام لم لعرف \*\*\*312\*\*\* حتّی انّ یوما من الایّام کان جناب الاخوند یتکلّم بتنزیها لامام علیه السّلام و یقول لابجور الکلام فی وصف الامام ایدا لانّه علیه السّلام حقّ و ماسواه خلق و لایعرف الحق بالخلق و لا یالشّتهریه و لابالنّقی و لا بالاثبات والملا احمد یقول یعرف بکلّ الصفات و الاملامات فقال له الا اخوند انّ الامام علیه السّلم ایة الله و هی لاتعرف لا بالاشارة و لابنفیها بل بنفسها اعرفوا اقوبالله کما قال الذکر علیه السلام فی خطبة الفرآ و لیعلم انکلّ بالسّد السّبیل و المنع الطّریق بالوصول الی شئ فی معرفة امامه و لیأخذ الکل نصیبهم من الباب فقال الملا احمد نعم انّ الامام علیه السّلم له مقامات مقام الآیة و مقام الامامة ففی مقام الایة کما تقول و فی مقام الامامة تجری علیه الصّفات و الأسمآء و الاشارات و عالم الظّاهر و عالم الاعراض فقال الاخوند نحن لانفرّق بین المقامین و کلّ منهما عین الاخر کما قال الذّکر علیه السّلام فی حدیث الجاریة ان مقام امامته علیه السّلام لایفقد مقام بیانه و الاملأ احمد نصر علی الجدال و الرّدّ علی جناب الّاخوند حتّی وصل خبره الی جناب قوّة العین فارسلت الیه انّ الواجب علیک احترام جناب الاخوند و القبول منه لانّه \*\*\*313\*\*\* من السّابقین و لایقول الّا الحقّ و ملّااحمد لایقین ؟؟ تقول فضلته و ؟؟ و قدکان نزلت قبل هذه التوفیقات کلمات فی حقّها من الذکّر و علیه السّلم فی جوب نسلها و هی و انّ فاذکرت تلقآء وجهک کلمة قداجتبها مااسئلت من فالهمها یا الهی حکمک ما انت اهله و اعصمها من کلّ شرّ ما اخاط علمک و منها قوله علیه السّلم و اسئلک اللّهم یا الهی ان تصلّی علی محمّد و ال محمّد و ان ترحم حقهم تلک الورقة المطهرة من اشارات الباطلة و کید هل الباهل و الفتنه و انزل اللّهم علی قلوب ذی قوابها کلمة العفود الرّحمة لئلّاتری فی شان منهم اذنة و لاتسمع منهم کلمة بعیده و ارحم اللّهم من اراد حکمک فیها و اخذک اللّهم من اراد مخطلک فی حقّها و الحقیر لمّا رایت هذه التّوقیعات الشّریفه و عرفت بعض نافیها رایت انّه یجب علیّ الاخذ عنها و الرد الیها و القول بقولها و التّسلیم لامرّها و انا کنت سابقا قبل نزول التّوقیعات اسمع عنهم تنقل بعض البیانات الشّریفة الغریبة و المعانی البدیعه و اعترف لهم بالفضل الّا انّی کنت‌ غافلا عن عظمة الامر و ماتنبهت الّا بعد نزول التّوفیقات فصرت فی بعض الاوقات اطلب الاذن منهم بالخطور عندهم و اسمع منهم بعض البیانات البدیعة العالیة الرّفیعة فرایتها بحر زاخو موّاج عمیق لاقعر ؟؟ لاساحل (حاشیه خوانا نبود) \*\*\*314\*\*\* نحیی الافئدة و القلوب من رشحات طفحه و ینب نبات اراضی الکینونات المستعدّه لقبول الفیوضات من قطرات فیضه و تندک خیال الانیّات عند سطوح تلک اللمعات و ظهور تلک الاشراقات من تلک البیانات الشّریفه و انا اشهدالله و اولیائه بانّی عند عرفتهم الی لان بالمعرفة القشر ایّة لاالحقیقیة لانّ محلّها القواد و انالست من اهل ذلک الاستعداد ما سمعت منهم و لارایت الاحقام و خیر اوصدقا فی الاقوال و الاعمال و الحرکات و السّکنات و السّلوک و المعاشرات و فی کلّ الّاحول و الحالات و الحبّ فی الله و البغض فی الله و تدعوا الی الله وحده و تأمر بالانقطاع المبدر الأعراض عمّا سواء و الدّخول فی لجّة الاحدیّة و بعد ورود تلک التّوفیقات و فیها یقول فلاتعصری فی ترویجه و نصرته فانک مامونة علیها و لیس للظّالمین علیک ید طویلا قالت ان الذکر علیه السّلم لایرید من هذا الترویج الّا ترویج امر السّابقین و النّصرة له فی شرح مقاماتهم و نشر فضائلهم و انّهم سبیل الذّکر و ابوابه صلواة الله علیه و علیهم و لایرید من احد الّا ولایتهم کما قال علیه السّلم فی النّصیر المنادای \*\*\*315\*\*\* یا عبادالرّحمن لاتتخذوا الکافرین اولیآء من دون السّابقین من ؟؟ ولایرید من النّاس من النّاس الّا معرفتهم کما قال علیه السّلام او عجبتم ان جائکم الذّکر علی نفس منّا فیکم لیزکیکم و یعلمکم سبیل السّابقین و لایرید الّا الطّاعة لهم و الاخذ عنهم و الرّدّ الیهم کما قال علیه السّلم و انّا قد قدّرنا بینک و من المؤمنین قوی ظاهرة و قدّرنا فیها المسیر باذن الله الحقّ بالحقّ فللیسرن فیها لیالی و ایما ناضرین الی الله الحقّ الخ فقامت بالامره صلوات الله علیه و اظهرت من فضل السّابقین الف غیرمعطوفة فسمع الملا احمد و اصحابه شینا من تلک البیانات فودّها بالشّتم و السّبّ بلابیّنة اولا بوهمان وانکروا فضل السّابقین و اکثروا لظمن فیهم و قاموا مضافی مقام الجدال و اکثروا القبل و القال و قالوا لیس کلّ من راح الی الشّیراز صاد من السابقین قلنا نعم کل من راح فی تلک الایّام الّتی و احوابها السّابقین لاجل قلب الدّین فهو فهم واحدا لمّا راحا معهم رجلان من اهل کرمان و ماکانوا قاصدین هذا لامر و لمّا ظهر السّابقین و بلّقوه لهما و لم یقیلا و قالا لانرید غیرالحاج محمّدکریم خان بدلا عن جناب السّید علیه السّلم فاخرجهما من \*\*\*316\*\*\* من السّابقین و ابعد هما و قال لاول مؤمن به سلام الله علیه قل المفسر السّابؤین علی الأرض الخبیثته یریدان المنقسن البعیده الم و قال ایضا فی السّابقین علیه و علیهم السّلم هذا کتاب فی ذکرالمقرّبین الّذین امنوا بذکر اسم ربّک قبل الحجّ و هذا ظاهر معلوم بانّه ما ظهر الامر لاحد قبل ان یروح سلام الله علیه الی الحجّ الّا للسّابقین و ماظهر لغیرهم الّا بواسطتهم و لو لم یروحون الی بلد الا من شیراز لم یظهر و لمّا ادادالله سبحانه اظهار هذا الامر ادسلهم الامام علیه السّلم لقوله فی التفسیر انّا نحن قد ارسلنا سیّارة الحب الی هذا الجیب نادلی ینظر الفواد و لن و قال یا بشری هذا غلام و قوله علیه السّلم و قد قدر الله ان یلتقطه بعض السیّان منکم ممّن کان فی امّ الکتاب علی الحقّ بالحقّ فی الاجابة علی الباب حول المآء سابقا محمودا فقال الملأ احمد لایلزم ان یکونوا ایضا فی الرّتبة سابقین قلنا انّ المذکّر علیه السّلم قال هم سابقین و لم یقیذ ولایختصصن بوقت دون ونت او بالظّاهردون الباطن او بالتشریع دون التکوین او بالشّهادة دون الغیب و قوله صلوات الله علیه عام شامل لجمیع ماذکرنا و فالم نذکر \*\*\*317\*\*\* و نحن لیس لنا تخصّص بوجه دون وجه و شئ دون شئ من قبل انفسنا عالم یرد عنه فان ورد قلنابه و ان لم یرد فیجیب علینا ان تاخذ کلامه سلام الله علیه حقیقة و صرافته و ایضاً قال الأنام علیه السّلم هم القری الظّاهره بین الذّکر علیه السّلام و بین المؤمنین بقوله و انا نحن قد قدّرنا بعینک و بین المؤمنین قری ظاهرة و قدّرنا فیها السیّد باذن الله الحقّ بالحقّ فلیسبرن بها لیالی و ایامًا ناظرین الی الله الحقّ و لو لم یکونوا سابقین فی التکوین و التشریع لم یکونوا قوی ظاهره و لم یاهی بالسّیر فیها و لایقول ناظرین الی الله الحقّ و لولا ان یکونوا لذلک لما قال علیه السّلم و انّا قدجعلنا لکل وجهة و قد قدّرنا للسّابقین و حسک قال علیه السّلم و انّ لهم فی بین یدی وجه ربّک جنّات تجری من تحتها الانهار و فیها عرش قداستقرّت علی بحر ملج بیضآء قل اذا دفعوا علیها قدوجد و اما لایحیط به علم ذلک من فضل الله للسّابقین و هذه الآیة الشّریفة ندلّ علی انّ مقامهم فوق الشکوین و التّشریع و الظّاهر و الباطن لقد لم علیه السّلم قل اذا رفعوا علیها قد وجدوا مالایحیط به علم و الّذی \*\*\*318\*\*\* لایحاط به علم هوالغیب قل لایعلم الغیب الّا الله و اما ماسوی ذلک فهو معلوم و محاط فقال الملا احمدالّذی یکون کما نقول لایکون خال من العلم و انا اری انّی منهم قلنا لیس المیزان هذه العلوم و لا مداد هذا الامر علیها و قد بین الذّکر صلوات الله علیه انّ المیزان البست هی العلم بشئ بل هی الفطرة الخالصة و الحبّ لله و اولیائه و التّوجّه الی الله فی فؤاده و حقیقته بلاکیف و لا اشان و لاعلم و لاعبارة قال صلوات الله علیه فاعلم انّ الشّرف الانسان ما کان فی حالة علی علم بشیء و انّ الشّرف الاشرف و الکمال الاعظم محوالغیر عند طلعة الرّبّ و قال علیه السّلام و اتی بعزّتک لااعلم شیئا من علم الرّسوم ولااری لعلمها فضلا عندک لانّ مامولک باطل عندک مضمحّل الذی وجهک الکریم لانّ کلّ الفضل حبّک و حبّ من احبّک و کل السرّ سخک و الظلم لاولیاتک و قال ایضًا سلام الله علیهم یا الهی للشهد ان السّائل قد اداد فی الجواب بل المجادلة علی شان القوم و اتی ما ادری طرق علمهم من اصطلاح اللّغة و ترکیب القیان و تصریف الصّیغة \*\*\*319\*\*\* و اثبات النتیجه بعد ذکرالمقدسین و لکن لاعلم انّ لملک الایة لمّا ظهرت فی حظ الّاسوآء من شواهد الفطرة یصدّقها کل ذی علم بما استقز عنده و قال علیه السّلام اللهمّ و انّک تعلم ما اردت الجواب العبد من سبیل الاستدلال بل اشیر الی شان الایات بالوجه الجلال و الملّا احمد لایؤمون بذلک قال الله تعالی فی حقّه و حق اصحابه و لو جنتهم بکلّ ایة لایؤمنون حتّی یروالعذاب الالیم و بعد ذلک جآء المعرف الابیض و تمرّض فیه رجل فیه السّابقه و جناب الملّا محمّدباقر و کان باوی فی بیت باب الله المقدّم علیه السّلام و حیث کان غریبا و لیس عنده من یقوم بخدمته و قدعرفنا شیئا قلبه لا من واجب حقّه علینا صرفا الی خدمته فی ذلک البیت الشّریف فی اللّیل و النّهار الی ان عافاه الله سبحانه و له الحمد و کنّا ستة نعزوهم جناب الشّیخ صالح و السّیّد هادی و الشیخ رفنی و الحاج محمّد و الحاج ابراهیم و الحقیر و کنّا مشغولین بخدمته و بذکر السّابعین و نشر فضائلهم و من جملة فاکنّا تقولان من ؟؟ معرفة الذّکر و ابوابه السّابقین سلام الله علیهم اجمعین بالدلیل و البرهان \*\*\*320\*\*\* و الحدود و الاشارات فقد احجب لها عن معرفتهم و انّ معرفتهم لاتحصل الّا فی مقام الفؤاد و الدّخول فی اللّجة الاحدیة یکشف السّبحان و الاشارات و نستدلّ علی ذلک بالدلایل الواضحات والایات المحکمات و هی قول الامام علیه السّلام یا اهل الارض الم تنظروا کیف قدفعلنا علی الحقّ باصحاب السّبحان و انا قدر مبناهم بالحجارة السّجیل من الاشارات اتّقوالله و ادخلوا الابواب فی هذا الباب این دخلوا ابواب الذکر علیه السّلام من هذالباب ان باب الفؤاد و لجة الاحدیّة و کشف السبحات و نفی الاشارات و قال ایضا علیه السّلم فی عدم معرفة احد بالذّکر علیه السّلم و انّ الّذین یظنون ان یمسّون فی شئی بشئی من العلم فقد خرق امن السّمآء الی ارض امته محبة و کان الله علی کلّ شئ شهیدا و انّ الله قدجعل ذاتک محو شرید و اثنا و کینونتک منلألأة من نور و امت الله القدی هم ربّنا و هوالله کان علی کلّ شئ قدیرا کذلک ابوابه علیه و علیهم السّلم لم حکمهم حکمه و امرهم امره لانّ ابوابه ایاته و علاماته و الایة لیست هی الا حکایة لاغرق بینک و بینها الّا انّهم عبادک کما قال الامام صلوات الله علیه فی حقّه و حقهم علیه و علیهم السّلم و لیشهد \*\*\*321\*\*\* و لیشهد المؤمنون فی هذا الباب حکم کل الابواب من الطّاعة و المعصیة و لیعرف الموحّدون عند تجلی ایاته ابی السّابقین حقّ التجرید فی لجّة الا؟؟ و لیأخذ الکلّ حظّهم عن هذه الهیکل البشریة فیض الله الممکنة فی حقّ البدینة والختمیة و نحن ماکان لنا قصد فی هذه الکلام الّا امتثالا لامرالملک العلم العلّام و اجعآء لبیت باب الله علیه السّلم فلمّا رای الملأ احمد و اصحابه فلک منّا قاموا معنا فی مقام الجدال و اکثر و القیل و القال و بعد ذلک اعزنوا عنّا و صاروا یفترون علینا و یشنعون عندالنّاس و ینبوا فان الاقوال الباطله و العقاید الفاسدة و النّاس یجیبون عندنا التفحص یقولون ان الملا احمد و جماعة معه ینسبون الیکم انّکم تقولون انّ الذّکر علیه السّلم ربّ من دون الله و ان بابه و اوّل مؤمن به جناب اخوندزاده حسن سلام الله علیه هو محمّد ابن عبدالله و انّ ثانی مؤمن به جناب الملا علی سلام الله علیه هو علیّ بن ابی‌طالب و ان قرّة العین سلام الله علیها هی حقیقة فاطمة و انّ السّابقین احد عشروهم الائمة و هم الا علیهم السّلام و انّ \*\*\*322\*\*\* الشیخ و السّید خلفا من فاضل جسم السّابقین فلمّا سمعنا هذه الاخزان و الزّور و البهتان علمنا انّهم سعوا فی الارض فسادا بعد الصلاحیا فجمعنا هو لیلة فی بیت باب‌الله المقدم علیه السّلام لاصلاح هذالفساد و بئر مما اشاروا الیه من الاعتقاد و هم الملأ احمد و الملّا حسن الخادم فی ذلک البیت و السیّد کریم و السیّد علی الخراسانی و الحاج صادق و الحاج علی الفتان و بدخن الجهادل الارذال من امثالهم و قلنالهم یا قوم لم تشیعون الفاحشة فی اللذین امنو بغیر ما اکتسبوا و تحتملون اثما کبیرا اتّقوالله و لاتیروا الفتنة فانّها اشدّ من القتل و ما جمعناکم فی هذه اللیلة الّا لقطع النزاع و رفع الخلاف و نبرء الی الله من جمیع ما اشرتم الیه من الباطل و علی تقدیر صحنة ذلک و هو فرض المحال نستغفرالله العلی المتعال و نرید السّکوت بعد هذا المجلس و اطفآء الفتنة فما صحّت بعد ذلک الّا ایّام یسیره اقلّ من اسبوع و اذا هو قد قام بین اصحابه منزها العیبه مبرّء الجیبه و یقول قد نزل الی کتاب فی الذکر علیه السّلام و یقول انّی انا الباب و المرجع للناس فاخذ \*\*\*323\*\*\* فاخذ البیعة من اصحابه علی ذلک و ضل ینادی انّ من لم یدخل الی ؟؟ رباتم بی دنوعن الضّالین المهتدین فقلنا فی انفسنا یا سبحان الله کیف یکون یا بالله من یدعو الی غیرالله و یرد حلی ذکر الله صلوات الله علیه کلّما نزل فی فضل ابوابه و اصفیائه السّابقین سلام الله علیهم ثم طلب و الخطو و فی درسه فاجبناه لذلک و حظها عنده و قوانا کتابه و من جملة مافیه انّه علیه السّلم یوصیه بالعیال حرم باب‌الله المقدم علیه السّلام خیرا و احسانا و یقول و اذکر فی البیت اهلهرة و سلّم منّ علیهن و فی کتابة الاخر یقول علیک و لاتغفل من ثمرات شجرة العدل و لاحکم اهل البیت داحسن فی احکامهنّ و لاتنس امرهنّ و سلّم منی ؟؟ و قل للّتی احسنت عملها قدعلمت ارسلت فی سبیل الله و قدخالف بعد ذلک امره علیه السّلام و اسآء مع الّتی احسنت عملها حرم باب‌الله الضفیری التی بهی فی الحقیقة کبری لمّا قصدت حجّ بیت الله الحرام بعد الاستطاعة و یتسیرالامور (و معها عن العین) رجآء المیرزا حسن الهندی للمشابعة و بعث المیرزا محیط یلتمسن منهم الدعآء و جآء النکاری لحمل الامتعذو الاسباب و اذا بالملّااحمد و الملّاحسین خادمهم و کم جاهل من الارذال جاق المنع العیال \*\*\*324\*\*\* فطردوا المکاریه و صل الخبر الی العیال و الی جناب قرة العین فارسلوا خلف الملّا احمد و الملّاحسین خادمهم و هم قالوا لماز اهذا لمنع تعالی الملّاحسین لانّه قدنزلت فی حقّ الملّااحمد ایة بالدّا لمرجع و الباب و لم تستأذنوا منه للرّواح قالوا ان الله قداذن لنا و اوجب علینا بقوله و لله علی النّاس حجّ البیت من استطاع الیه سبیلا و هانحن قداستطعنا و لایمکننا التاخیر و قال النّبیّ صلّی الله علیه و اله من استطاع و لم یحجّ فالبمت ان شآء یهودیا و ان شآء نصرانیا و انت لیس لک ان تمنع من جمیع الجهات خصوصا حجّ بیت الله الحرام ارایت الّذی ینهی عبدا اذا صلّی اتّق الله و افعلها امرک به ذکرالله صلوات الله علیه بقوله و احسن فی احکامهن و لانفس امرهنّ و سلّم منّی علیهنّ و ها انت قدخالف امره و انسان معینا فقال لیس لکم الی ذلک فی سبیل و انّی لامنعکم اشدّ المنع و استفیر علیکم بالاعدآء و الحکام واسعوا بادیة کل من بادیّة کل من رض بروا حکم و هم فلان و فلان و ذکر جماعة من المؤمنین و قال اخبرالحکّام بانّ عیال السّیّد مع امراة یقال لها قرّة العین یروحون الی النّائب لا الی مکة و ان فلان و فلان هم الّذین دعوهم الی المرّو اخ هم \*\*\*325\*\*\* من النّافیة فغضبوا العیال و قرّة العین من کلامه و قالوا اخرج من البیت یتلعون فانّک رحیم بهدان و عضوه و خونوه الله و ذکّروه و هو لایرجع عن قصده و لایرتدع عن غیّر ولایعقل ولایسمع کانّ فی اذنبه و فرانسبو العیال و شتموهنّ و تکلّموا بالکلام الوحی القبیح قال الملّاحسین یا حمیرا لاتحاد بین الملّا احمد و قال المّلا احمد ماخالقت حمراءها صفراها فوقت العیال المکرّمة المحترمه و مغشیًا علیها عن عظم ما اصابها من ید هذا الظالم و غرفت بعد ؟؟ من الرّواح لانّهم الریلات و اذنب هما ؟؟ علیها امّا کفوّا لاذا ؟؟ ولکن ماکان بدعا من الاقوام مافعلو و قدسبقهم بائهم ؟؟ فعلوا و قد امره ؟؟ علیه السّلم ایضا فی کتابه قال و ربّ باذنی ابن کاظم بالحقّ و قال و ادرس بایات علم الجلال و ماترانی تربیة بالحقّ بل بالباطل و لانواک تدرسه بایات علم الجلال بل بالصرف و النحر و الّغه و المنطق و هذه لیست ایات علم الجلال بل ایات علم الضّلال ثمّ الدّرس العام الّذی تأمر النّاس باستماعه ایضا لیس هو من ایات علم \*\*\*326\*\*\* الجلال بل فیه ظواهر کتب التمایز المتقدمین سلام الله علیهما فقال انّ کتبهما هی ایات الجلال قلنا انّ الذّکر علیه السّلام یقول لبعض الرّخیل فی جوابه انها تکل علی الله و امحو الکتب کلّها و خذ عطآء ذکر اسم ربّک لعلی ؟؟ و قال (ع) و لکلّ فمن صدق بایاتنا فرض ان یمحوا کلّ ما کتب القوم الابعضا من ایات البابین من قبل حکم البدع و نهی علیه السّلم عن التّکلم فی هذه البعض فی شرح اقول الا بالصّبغ البدیع قال (ع) و من اراد التکلم فی ایات البابین فقد اخذ قطرة من هذا مآء الاهمّ و صبغ الکلّ علی تلک المورخه و تکلّم هنالک یقال له انسان من حول اهل الباب فلایجوز التّکلّم بها حتی تصبغ بالصبغ البدیع ای المغی الجدید الّذی لم یکن قبل ذلک فیه شیئا ایدا کما قال علیه السّلام قل یا اهق العرفان فهل تحدون فی الکتاب من قبل آیة بدیعه فما لکم کیف تکفرون بالله ولاتشعروه و قال (ع) بلی قدنزّلنا فی الکتاب بعضا من ایات باطن القران و انتم من قبل ذلک حرفا منه فی کتاب الله لاتذکرون و لایرید علیه السّلام \*\*\*327\*\*\* علیه السّلم من ایات الجلال الّا الایات البدیعة و لایرید من احد غیرها لقوله علیه السّلم و ماکنت فی شأن و ما الحکم بحرف و ما نلقی روحا الّا بامر بدیع و لیس الّذین غیرالبدیع لانّه علیه السّلم حصرالدین فیه بقوله (ع) انّما الذین فی کتاب الله خزاین بالله و ایاته و اتّبع حکم البدع من لدنا فاولئک هم المهتدون و قال علیه السّلم و ما من نفس قدسمع حکم البدع و یعرض من حکم ربّه الّا و یحشر یوم القیمة فی تابوت من حدید فلمّا رای هذالرّجل عدم قبولنا لدرسه و الرّد علیه و لم نکن اتباع کلّ ناهق اجتمع هو و اصحابه علینا و طرد و نامرّات عدیدة و نحن نرجع الیم و نعنذر منهم فی کمال الخضوع والذّلّة و المسکنة حتّی انّ بعض منّا قبل یدالملّا احمد کلّ ذلک تشالا لامر الذّکر جلسه فی حیث امر باحیآء بینب باب الله المقدم علیه السّلم لنجتمع هناک و نتلو ان الایات البدیعة فی اللّیل و النّهار و ماقبلوا منا عدونا و طردونا بالنسب و اللّعن و الشتم والطّعن و اثاروا الفتنة و شیعوا الفاحشة و افنزوا علینا الا قوال الباطلة و اوصلوها الی الاعدآء و الزمونا بیوتنا و کثر الکلام و السّب و الطّعن علینا من کل مکان و حرکوا الملّاحسن کوهی علینا \*\*\*328\*\*\* فقام یخطب فی کبره من الایّام فی مجلسه و مجلس المیرزا محیط و کلّ مجلس جلس فیه یملأ من عامة النّاس و هو یقول ایّها النّاس ان هئولاء و انّ هئولا المفتالین المضلّین خوبوا الشریعة و افسدوا فی الدّین قالوا حبیب علیکم حفظ دینکم و الذّنب عنه بکلّ ما یمکنکم و لاتسکتوا عنهم و اذکروا احوالهم و اعتقاداتهم فی جمیع المجالس لیعرفوهم النّاس و یجتنبوهم ثم انّ الملّااحمد اجز السید علی الکوبانی و المیرزا محیط انّ الحاج محمدکریم خان کتب کتاباد آدا علی المذکّر علیه السّلم و انّ قرّتم العین کتبت علی ردّه روّا و انّ الّذین واقفوا علی ذلک فلان و فلان و ذکرنا عندهم فضا هواونا حواوا عانهم علینا کلّ احدو ضلّوا یتوعّدون و یتحدّدون و ضلّ الملّااحمد و اصحابه یثیرون الفتنه و یظرمون نارها بلافتور فکتبوا کباعدیده بمضاین مختلفته و عبادات متفاوته لکلّ احد بحب ما ملاهم طبعه و من اجمه و کتبوا فیها تلک الّافتراءت الّاوّلیه الّتی تقدّم ذکرها و خیرها وا رسلواها الی سایر الامصار و الاقطار و ؟؟دها فی جمیع الافاق و البلدان مثل النّجف و الکاظمین و سر من رای و بغداد و شیراز و اصفهان \*\*\*329\*\*\* و قزوین و خراسان و غیرها من البلاد و شوّسوا قلوب و لئک المؤمنین بمثل جناب السّیدعلی شیز الکاظمی کتب لی کتابا بقول منه قدسمعنا اشیآء عجیبه و امود غریبه تفتّت الاکباد و تهجر لعیال والاولاد و کلّ هذه الامور و الفتنه صدرت من الملّا احمد و اصحابه و هو تامود فی کتابه ان لایحزن بتصدیق احد ولابتکذیبه یقوله علیه السّلم اوصیک ان لاتفرح بتصدیق احد من اهل الکمال و لامخزن بتکذیب نفس من اهل القبل و القال و قدخالف و فرح و حزن و هو تامور ایضا ان لایجدن فتنة فی دین الله بقوله علیه السّلام ان ابتع ان یا احمد حکم ربّک من قبل و لاتحدّث بها فتنة فی دین الله و قل للنّاس قولا معروفا و کتب له و لاشیخ علی و قال له عن جانب الذّکر علیه السّلم و اعطیک اصلا من عنده بان تتکلّم ابن ماکنت بکلام لایترتّب علیه لک و لغیرک فتنة و فسادا عظیما و قدخالف الامر و تکلّم بالفساد عند الاعدآء هو و اصحابه واحدتوا الفتنة و اثاروها و اسئلوا ؟؟ قوة و خرجوها و ؟؟ یغافل عمّایعملون ثم و انّ هذا الرّجل اعلا ماعنده من الحجة و اقوی ؟؟ \*\*\*330\*\*\* من المستمسک بانّه الباب و المرجع لل؟؟ قوله علیه السّلام فانّ الیوم لامفرّ لمن ارادالله و اولیائه الّادان یدخل فی ذلک البیت علیک ولاتففل من عرات شجرة العدل و هو یؤل هذه الفقره انه لامفر لاحد الّا و ان یدخل فی هذا البیت الیّ ابی بیت لسّید سلام الله علیه بیت الطّیر و الّاحجار فقلنا علی هذا اذا یجب علی کلّ المسلمین المصدقین ان یجیبون من جمیع الأطراف الی کربلا و یدخلون فی بیت السّید (ع) بیت الطّیر و الّا حجار الیک حتی یقبل ایمانهم انظرو الی سخافة هذا الرّجل و جهله هل یتفوه عاقل بهذه الکلمات و هل یریدالذکر صلوات الله علیه هذا البیت و هو علیه السّلام ینادی للامر البدیع و یدعوا للدّخول فی البیت الاوّل بیت الولایة لجّة الاحدیة من دخله کان اما و قلناله مابقی عندک الّا ان تقول انّی انا هذالبیت او بابه ای انّی انا الذّکر صلوات الله علیه او جناب الاخوند ملّاحسین سلام الله علیه لانّ الذکر علیه السّلم هو البیت و جناب الاخوند بابه و اوّل مؤمن بنفسه و هذالقول لایخفی یبطلانه علی جمیع المؤمنین و الظّاهر من موله علیه السّلم فانّ الیوم \*\*\*331\*\*\* فانّ الیوم لامفرّ لمن ارادالله و اولیائه الّا و ان یدخل فی ذلک البیت ای بیت الولایة الّذی من دخله کان امنا محلّه الفواد و هو اللجّة الاحدیّة و قوله علیک غیرمتصل بقوله فی ذلک البیت بل هو کلام جدید لیس له مدخلیة مع ما قبله فیکون سبکه و سیاقه علیک و لاتفغل من ثمرات نجرة العدل ای اللاذمه و الواجب علیک ان لا تففل من ثمرات شجرة العدل و وجه اخر لقوله علیه السّلم لامفرّ لمن ارادالله و اولیائه الّا و ان یدخل فی ذلک البیت ایّ بیت الاحدیة الّتی محل ظهورها الفؤاد علیک این یکون حدقا علیک کما قال الحسین علیه السّلم یوم الّطف للحر یا حق انت لنا ام علینا فقال الحر لک باین رسول الله لاعلیک و مثل قول الله سبحانه فادخلوا علیهم الباب فما ؟؟\*\*\*332\*\*\* فانّکم عالیون اللهمّ انصرنی علی نفسی و اجعلنی من الفا؟؟ بفضلک و کرمک یا اکرم الاکرمین یا ارحم الرّاحمین و صلّی الله علی محمد واله الطّاهرین و سیقهم الا؟؟ و الحمد للّه ربّ العالمین

البیت

فی بطلانه علی جمیعوا