**مجموعه آثار قلم اعلی**

**جلد 33**

**لجنه مجلل ملی مطالعات و انتشارات این مجموعه را در تاریخ 8 شهر القدره 132 بدیع (21/8/54)جهت تهیه سواد عکسی مرحمت فرمودند و پس از انجام فتوکپی اصل کتاب عودت یافت.**

**لجنه ملی محفل آثار و آرشیو امر**

\*\*\* ص 1 \*\*\*

قوله جل و عز از جمله ادلاء متقنه علم کلشیء است در نفس واحد که در کتاب هیاکل واحد بیان این علم مکنون مخزون شده و احدی قبل از این مطلع نشده و ثمره آن آنکه در حروف مشاهده مینماید که چگونه کلشیء در یازده درجه که هیکل هویت باشد جمع گردد و هیکل اول را که در بحر اسما سیر دهی بنوزده منتهی میشود و داخل عدد بیت نمیشود و اظهار این علم حجتی است بالغه بر کل اگر تعقل نمایند.

**بسم الله العالم العلیم**

الحمدلله الذی جعل طراز الواح الاعداد بالواحد الذی کان مقدسا عن الآحاد و جعله مبدء الاشتقاق فی ملکوت الایجاد و انه لایعدّ فی نفسه من العدد یرکب منه الاعداد علی شأن لایأخذه النّفاد فلمّا تجلی بسلطانه علی ارکانه ظهرت الاربعة التی هی تمام العشرة و بها انتهت مراتب رقومات الهندسیات

\*\*\* ص 2 \*\*\*

فی مقامات الذّکر و الاشارات و یری کلّ بصیر عند ختم هذا المقام صورة البدء فی اوّل الارقام اذا اشرقت شموس الاسماء من افق هذا السّماء فی المراتب و الخطوط الّتی حددّت علی عدد الواو و الهاء المستقرة علیها فی عوالم الامضاء بعد القضاء فلمّا ظهرت الخطوط المطرّزة بالاسماء علی عددأ سمنا البهاج زیّنا بها الهیکل الاوّل و جعلناه مبدء العلل و فصّلنا منه الهیاکل و الاسماء الی ان انتهت الهیاکل الی الهیکل التّاسع والعشر و الاسماء الی اسمنا المستغیث الّذی جعلناه منتهی الاسماء فی الاعداد و میزانها فی ملکوت الانشآء کذلک انتهی سیر هیکل الاوّل فی بحور الاسماء الی هذا المقام الاعلی و ما بلغ الی بحر الکاف فی ملکوت البداء ثمّ جعلنا قیام الهیاکل و الاعداد و مسمّیات تلک الآسماء بظهور الربیع بهذا التثلیث الّذی انصعق به من علی الارض الاّ من تمسّک بالعروة النّوراء و هو المثلث الّذی کان اول الاشکال و مبدئها و مصدر الاعداد و سلطانها و انّها فی الظّاهر ذوات الاضلاع المستقیمه الخطوط الّتی ما قدّرلها الهبوط و فی الباطن ما اطّلع علیه الاّ الله مالک العرش والثّری و فاطر الارض و السّماء و امّا ما سئلت فی العلم

\*\*\* ص 3 \*\*\*

الّذی کان مکنونا فی علم الله و مخزوناً فی حجاب العظمة و الکبّریاء فاعلم انّ نقطة البیان ما اراد من اظهاره الا لیعلم الکلّ مبدئهم و مرجعهم لئلا تمنعهم کثرات عوالم الاسماء و البیانات الظّاهرة من الحروفات فی ملکوت الانشآء عن التّوجه الی الّذی جعله الله مبدء الاشیاء و مرجعها کذلک قضی الامر من لدن علیم حکیم لایعرف عظمة هذا العلم الّا من ینظر الیه بعین الله و من دون ذلک لیس لاحد نصیب من هذا العمق الکبیر قد اظهر الله هذا العلم لعرفان النّاس مصدر الّذی منه صدرت الحروفات و کلّ امر حکیم انّ الله تبارک و تعالی خلق حروفات محدودات و جعلها مصادر العلوم بین العباد انّ ربّک لهو المقتدر القدیر و هذه الحروفات و الاعداد و کلّهنّ و کلّها بدئن من النقطة الاوّلیّة والطّراز الاوّل الذّی هو الواحد بلا عدد و رجعن الیه فی یوم البدیع و ثمر هذا العلم و ثمرات العلوم کلّها عرفان المعلوم الّذی ظهر بعد القائم باسمه القيّوم والّذی فاز به انّه ارتقی الی الغایة القصوی و عرف المبدء و المنتهی والذی منع عن الثّمر فی هذا الیوم الاکبر انّه من اجهل ­الخلق ولو یاتی بعلوم الاولین و الآخرین قل العارف من عرف المعروف و العالم من

\*\*\* ص 4 \*\*\*

تقرّب الی المعلوم و الّذی بعد انّه لهو الموهوم و ربّ العالمین قد حدّدت الاشیاء عمّا خلق فی الارض والسّماء بکلّ شئی هذه کلمة احاطت ما خلق و یخلق من لدن مقتدر قدیر و انّها حددّت بتسعة عشر واحد فی کتاب الله و کلّ واحد بدء من الواحد الاوّل و انّه من النّقطة الّتی تنطق انّه لا اله الاّ انا العلیم الخبیر و ما ارادالله الاّ لیعلّم النّاس مشرق الامر و مطلعه لئلاّ تمنعهم ظهورات عوالم الاسماء عن فاطر السّماء و اشارات اهل الانشاء عن مبدء الآیات و مرجعها کذلک فصّل الله ما اراد فی لوح مبین انّ الّذی شرب رحیق الوحی من هذه الکاس انّه لایبدّل حرفا ممّا نزّلناه بملکوت ملک السّموات والارضین ثمّ اعلم قد نزّل کتاب الواحد لهذا الاحد الّذی لولاء ما طرّز وجه الابداع بشامة الانقطاع و لا لوح الاختراع بطراز النقطة الّتی منها فصّلت الاشیآء کذلک قضی الامر فی ملکوت القضآء من مشرق وحی ربّکم العلیّ العظیم طوبی لمن وجد حلاوة البیان فی ایّام الرحمن انّه لایبدّلها بکتب الارض کلّها یشهد بذلک مالک ممالک البقاء من لدن علیم خبیر و زیّنا ذلک الکتاب باسمائنا الحسنی فی خطوط الواو

\*\*\* ص 5 \*\*\*

والهآء ثمّ جعلناها طراز الهیکل الاوّل لیحکی عن الهویّة البحتة بین­الملل انّ ربّک لهوالمقتدر القدیر و قدّرنا فی الخطّ الاوّل حروفات الّتی جعلناها مبدء الاشیاء و مرجعها لیری البصیر فی ذاک الخط الخطوط المنشعبة من بحر النقطة و یطلع بمبدء الظهورات و الکثرات من الاولیات والآخریات و یکون من الموقنّین و اظهرنا من اعدادهن اسما من الاسماء لینطق فیملکوت الانشاء انّه لا اله الاّ هوالعلیم الحکیم ثمّ فی الخط الثانی نقاط حاکیات عن مراتب الاحاء و العشرات و المات و زدنا علیهن نغما مراتب الثلت و ما یدل علی الالف فی الرقومات المسطرات و اظهرنا منهن اسّماء آخر کذالک و قضی الامر من لدن مالک القدر فی هذا المنظر الکریم ثمّ فی الثالث الفات مماثلات الی ان تمت الخطوط فی عدد اسمنا البهّاج و انتهت بحور الهندسیات و الرقومات الی الهندسة المدلة علی التسع لانّ الله، قدر فوقها من هندسة قد انتهت الصّور و الاشکال الی هذه لهندسة التی

\*\*\* ص 6 \*\*\*

الّتی حکّت عن الاسم الاعظم الذی جعله الله مطلع الاسماء و مرجعها لمن فی السّموات و الارضین فلمّا اجتمعت حقایق کلّشئی فی درایج احدی عشر فی هیکل الهویّه جعلناه الطراز الاول و الناطق بهذا الاسم الّذی جعله الله مالک العلل و مبدء الملل لمن فی العالمین فلمّا نهمد زینّا سماء ذاک الهیکل بشموس الاسماء ظهر اسمنا الحقّ من الطاءات السائل فی منتهی المقامات و فی ذلک لآیات ثمّ[[1]](#footnote-1)

\*\*\* ص 7 \*\*\*

**بسم الظّاهر فی الملکوت**

تبارک الّذی اظهر الغیب المکنون و به و سما من فی العالم الی مقام عجزت عن ذکره السن الکائنات انّه لهو المقتدر الیعلم الحکیم و امر الکلّ بما ینفعهم فی الدّنیا و الآخرة طوبی لمن فار بارادةالله و بل ویل للمعرضین قد ظهرت المشیة بسلطانه و الاشعر بامره المهیمن علی العالمین انّه ارادو لعباده البلوغ لا النهایة القصوی والاروة العلیا ولکنّ النّاس اکثرهم من الغافلین اذا فی الدلیل اعرضوا عنه و اذا ظهر السبیل تخلّفوا منه الاّ انّهم من الهائمین قد نبذوا ما امروا به من لدی الوهاب واتبّعوا الّذیاب الا انّهم من الآخرین اذا ظهر المقصود کفروا به و اذا فتح الباب اعرضوا عنه کذالک مسولّت لهم انفسهم الخبیثة و کانوا من المشرکین ینبقون اهوائهم و ینسبونها الی الله قل انّه برئی منکم و من اعمالکم انّه لهو الحاکم العلیم لا یقبل عمل احد الاّ باذنه و لا بصورناء انفس الاّ بحبه کذالک قضی الامر فی الواح الله المهیمن العزیز الجمیل طوبی لکم با اهل البهآء تاالله انتم من انجم هذه السّماء ان اشکروالله ثمّ افرّوا ما نزّل لکم فی کلّ بکور و اصیل لاتحزنکم غبلة الّذين اعرضوا عن الوجه سوف ترون ضعفهم انّه لهوالمبین الخبیر

\*\*\* ص 8 \*\*\*

ان افرحوا فی ایّام الله ثمّ النصر و بالذکر والثناء بین ملاء الانشاء بالحکمة الّتی نزّلت فی الواح ربکم العزیز الحمید.

بسم الظّاهر من افق الغیب یدع الله احبّاء فی هناک و بذکرهم بآیات الله القویّ الغالب القدیر لیوقنّن بفضل الله و رحمة و یبنعنّ مانزّل من لدن علیم حکیم یا احبائی تمسکوا باوامری لعمری انهما لحصن المحکم للامر و بهما یحفظکم الله من اشارات الّذين کفروا یوم الدّین انّا شرعنا الشرایع و جعلناها کوثر الحیوان لمن اقبل الی الرّحمن ان اشربوا منها باسم العزیز الکریم کونوا کالجبل الرّواسخ فی امر ربّکم و تمسّکوا فی بهذا الجبل المتین انّه لامتن من السّماء و ما نطق فیها و طوبی لمن تمسک به ویل للمعرضین نوصیکم بالامانه و الصدق لیظهر امانته الله فیما سواء و تقدیسه لمن فی السموات و الارضین کونوا اعلام الوفاء عین الانشاء و مشارق الاخلاق لمن فی العالمین ان اعملوا بما نزّلناه فی کتابنا الأقدس انّه لاربی من نورالشّمس ان انتم من العارفین ایّاکم ان یمنعکم شیئی عما ؟؟ ربکم العزیز العظیم انّا اردنا لکم الخیر فی کلّ عالم من عوالمنا سوف یفنی بلالعالم و ترون انفسکم فی مقام کریم قد خلق

\*\*\* ص 9 \*\*\*

الملکوت لانفسکم و الجبروت ینادیکم الی هذا المقرّ الرفیع ان احمدوالله بما فضلکم علی اکثر الخلق و عرفکم مشرق امره اذ اعرض عنه کلّ شرک انتم انّ الّذين حملوا الشدائد فی هذا السبیل اولئک من خیرة الخلق بشهد بذلک لسانی الصّادق الامین ان الّذين غضلوا الیوم اولئک یرجعون الی الله و ینوحون علی ما فعلوا فی یومنا المشرق المنیر کونوا علی الامر علی شأن لاتخوفکم ضغنیة اولی البفضاء و لا تمنعکم مفتریات المنکرین انّه معکم فی کلّ الاحوال یسمع و یری انّه هو السمیع البصیر کذلک اشرقت شمس البیان من افق العرفان فضلاً من لدنا و انا الفضال القدیم البها علیکم و علی الّذين اتبّعوا امرالله اذ نزّل من ملکوت العزیز البدیع. بسم المشرق من افق الابداع ان یا احمد انا نحبّ ان نذکرک بذکر بستضئین؟؟ به العالم و مزید ان لنقبک ماء والحیوان من کوثر فم رحمته ربّک الموطیچ العلیم قد ارسلنا الیک من قبل قدخ العرفان و شرب منه بهذا الاسم الّذی یسخّر من فی العالمین و من قبله ارسلنا الیک فاسا و افئدتها و شرب وصفها وقلنا من نالک یامن تربنّ فلیک لعرفان الله و تشرّف لسانک بذکری العزیز البدیع لولفد لک ما ارسلناه الیک من الافلاح و اللؤس لیخلا الالواح ان ربّک

\*\*\* ص 10 \*\*\*

لهو المفضّل العلیم الخبیر قد قرئنا کتابک قبل حضوره لدی العرش و نزّلنا لک هذا اللّوح الّذی منه ثمّ عرف الرحمن فی الامکان لنجد منه مایقرح به قلبک و یؤیدّک علی ذکری العزیز المنیع ان اجمع احبّائی فی هناک ثمّ اقرء ما نزّلناه لک لیطرن، باجنحة العرفان فی هوآء محبّة ربّهم المقتدر القدیر قل لا تحزّنوا ان افرحوا بالفضل الّذی احاط الافاق لعمری لا بقوتی عنکم من شئی لو تفکرون فی هذه الحکمة لترون انفسکم فی سروء لا یقربه الظنون و لا تاخذه کدورات الامکان یشهد بذالک کلّ عارف متفکّر متفرّس بصیر انتم تحت قباب الفضل و فسطاط الجود و قدّر لکم ما تقرّبه ابصار النّاظرین کبّر علی وجه کلّ واحد منهم من قبل و بشّرهم بهذا اکذّر الجمیل انّا جعلناک نجم الهدایة للبرّیة نورهم بانوار وجه ربّک المشرق الظاهر العزیز البدیع ثمّ امرالنّاس بما نزّلناه من جبروتنا المقدّس فی کتابنا الأقدس لیعلمن بما نزّل فیه من احکام ربّک العلیم قل انه لمطلع الفضل لکلم و روح لحیوان لابقا لکم تمسّکوا به بقدره لا تمنعها اشارات الغافلین من عمل به انّه فاز بامرالله و رضمانه والّذی غفل انّه من مجاهدین به ثمّ عرف القمیص بینکم و یقربهم الی الغفور الرّحیم و انّه لفلک الله بینکم و الاّیة الکبری لاهل الوری نعیما لمن تمسّک

\*\*\* ص 11 \*\*\*

بهما انّه من اهل هذا المقام المنیع البهآء علیک و علی الذی اتبّعوا امرک فی هذا الامر المبین

**بسمی الناطقین فی ملکوت البیان**

بَرع ان استمع ما یلقی الرّوح علیک من آیات الله المهیمن القيّوم لیجذبک النّداء الی الافق الاعلی و یقرّبک الی مقام تری فی نفسک نار محبة الله علی شأن لاتخمدها سطوة الملوک و و تقوم اهل ملأ الانشاء بثناء ربّک مالک اسماء هذا ما یمنعنی لک فی هذا الیوم انّا نذکر لک ما قضی من قبل لتجد حلاوة الذّکر البیان و تطّلع بما قضی فیما کان انّ ربّک لهو المذکور العزیز المحبوب و اذکر اذ ساق الکلیم عنهم شیرون همیه الی البرّیه سمع نداء مالک البریّه من السدرة المرتفعة علی الارض المبارکة ان موسی انی انا الله ربّک و ربّ آبائک ابراهیم و اسحق و یعقوب قد اخذه جذب النداء علی شأن انقطع عن الامکان مقبلاً الی الفرعون و ملاه بقدرة من لدن ربّک المهیمن علی ماکان و ما یکون و النّاس یسمعون مالاسمعه و لا یفقهون قل تألله سیفنی عزة الوزراء و سطوة الامراء و قصور القياصرة و اهرام الفراعنة و يبقی ما قدّرناه لکم فی المکوت ان اجهدوا یا قوم لیذکر اسمائکم لدی العرش و یظهر منکم ما يبقی به ذکرکم بدوام الله مالک الوجود ان اذکر احبّائی

\*\*\* ص 12 \*\*\*

من قبلی فی هناک و کبّر علی وجوههم و بشّرهم بما نزّل لهم من هذا المقام المحمود قل ایّاکم ان تخوفکم سطوة کلّ ظالم سيفنی العَلَم والاعلام و ترون سلطان ربکم خالباً علی الغیب و الشهود ایّاکم ان تمنعکم الحجبات عن فضل هذا الیوم دعوا ما یمنعکم عن الله و تمسّکوا بهذا الصراطّ الممدود انّا ما اردنا لکم الاّ ما هو خیر فی لوح محفوظ انّا نذکّر الاحباب فی اکثر الایّام و ما وجدنا منهم ما ینبغی لهم فی جوار رحمة ربّهم العطوف الغفور الاّ ماشاء الله انّه لهو المقتدر علی ما یشاء یعطی و یمنع انّه لهو الحقّ علاّم الغیوب خذوا یا احبّاء الرّحمن کؤوس الحیوان من ایادی الطاف ربّکم مالک الامکان ثمّ اشربوا منها تالله انّها تجذبکم علی شأن تقومنّ علی الذّکر و البیان بین ملأ الاکوان و تملکنّ مدائن القلوب باسم رّبکم العزیز المحمود و نبشّر الکلّ بما نزّلناه فی کتابنا الأقدس الّذی اشرق من افقه شمس اوامری المشرقة علی کلّ شاهد و مشهود تمسّکوا به ثمّ اعملوا ما نزّل فیه انّه خیر لکم عمّا خلق فی الملک ان انتم تعلمون ايّاکم ان تحزنکم شئونات الخلق عن التّوجه الی الحقّ تفکّروا فی الدّنیا و اختلاف ها و تفسیرها لتعرفوا مقامها والّذين توجّهوا الیها معرضین عما نزّل فی لوحنا المحفوظ کذلک

\*\*\* ص 13 \*\*\*

نزلنا الآیات و ارسلناها الیک لتقوم علی ذکر الله المهیمن القيّوم البهآء علیک و علی الّذين فازوا بهذا الرحیق المختوم بسمی المهیمن علی من فی ملکوت اسماء کتاب من لدّنا لمن هاجر الی الله و فاز بانوار وجه ربّه العلی العظیم لیفرح به قلبه و تقرّ به عیون المخلصین ان یا ابه ان استمع ما ینادیک به مطلع الاسم من شطرعکّا انّه لا اله الاّ اناالمظلوم الغریب قم علی خدمة مولیک و ذکر الناس بهذا نذکر الحکیم قل تالله قد ظهر الکنز و اتی المقصود بامر لایقوم معه من فی السموات و الارضین قل ایاکم ان تمنعوا انفسکم من رحمة الله وفقه توجهوا الی الافق الاعلی بقلوب نوراء ولاتتبعوا المتوهمین قد ظهر من یطوف حوله سکّان الفردوس انّه لهو الموعود فی امّ الکتاب ان انتم من العارفین ان اظهر بحرارة تشتعل بها افئدة الغافلین و تمسّک فی کلّ الاحوال بحبله انّا امرنا الکلّ بها ان ربّک لهو العلیم الخبیر انّا نذکر فی هذالمقام اخاک الّذی سمّی بزین العابدین لیجذبه ذکری الی ملکوت عنایتی و ینطقه بثنائی بین العالمین انّا قدّرنا له اجر من فاز بهذه ان ربّک لهوالغفور الکریم قل ایاک ان یحزنک شئی او یمنعک امر عن ذکر هذا الصراطّ المستقیم انّا نذکر من هذا المقام علی احبّاء الله الّذين توجّهوا الی الوجه و فازوا بهذا الرّحیق المنیر

\*\*\* ص 14 \*\*\*

طوبی لهم وللّذین اتّبعوالله اذ ظهر بالحقّ بامر بدیع بسمی المهیمن علی الاسماء ذکر من لدنّا لمن توجه الی الله اذ ماج بحر العطاء و هاجت اریاح الوصال لیطمئن الفضل مولیه و ینطق بذکره بین عبادنا المقبلین ان یا محمد ان استمع نداء الله الفرد الصّمد لیجذبک الی مقام لاتری فی الملک احداً الاّ الله ربّ العالمین قل انّه کان واحداً فی ذاته و واحداً فی سلطانه ما اتخذ لنفسه شریکاً و لا وزیرا انّه لهو الفرد الواحد الخبیر و ماسواه مخلوق بامره و مقبوض لقبضة اقتداره و هو الحاکم علی مایشاء و النّاطق فی ملکوت الانشاء لا اله الاّ هو العلیم الحکیم قد خلق الممکنات لهذا الیوم الّذی فیه اتی منزل الآیات بینّات احاطت السموات والارض ولکن القوم فی حجاب مبین انّک قم علی الامر ثمّ اخرق الاحجاب باسم ربّک مالک المآب لیتوجّهن العباد الی الله العزیز الحکیم انّا نخاطب من هذا المقام احبّاء الله فی هناک و نبشّرهم بهذا الفضل العمیم و نکبّر علی وجه کلّ واحد منهم فضلاً من عنده و انا الغفور الکریم قل طوبی لکم بما سمعتم النّداء و اقبلتم الی الله فاطر السّماء اذ اتی مالک الاسماء بسلطان مبین ان افرحو بما نطق بذکرکم لسان العظمة والکبّریاء و ظهرت اسمائکم

\*\*\* ص 15 \*\*\*

من هذا القلم المحکم المتین ، انتم المذکورون ندی العرش و هذا یکفیکم لوا انتم من المتبصّرین ان اتخذو فی امرالله ثمّ اذکروه بذکر ؟؟ به افئدة الراقدین ینبغی لکم الیوم لاستقامة علی امرالله لعلا تحجبکم اشارات المدعلّین ولابرّبکم نعاق النّاعقین هذا من نصحی علیکم تمسّکوا به باسم ربکم القوی القدیر ان یا محمد ذکرهم بما نزّلناه فی هذا اللوح لیجدن عرف الوحی یفرحن بما نزّل لهم من لدن عزیز حمید طوبی لک بما اقبلت الی قبلة العالم و ذکرت لدی الله اذ استقر علی عرشه العظیم البهآء علیک و علیهم و علی الالائی آمن بالله ربّ العالمین بسمه المقتدر علی من فی العالم اردنا ان نذکر من ارادنا و نلقی و الیه ما نطق به السّدره فی صدری انّه لا اله الاّ هو المهیمن القيّوم لیأخذه جذب الآیات علی شأن لیقوم بکلّمه علی نصرته امر ربّه العزیز الودود قد عرفنا اقبالک الی الله مالک القدم اذ اعرض عند اکثر الامم و نزّلنا لک هذا اللّوح الّذی به یبقی ذکرک بدوام الملک و الملکوت فانظر الی الّذين ادعّو العلوم اذا فتح باب السّماء و جاء مبدئها نظروا به و اتبعوا ما عندهم من الظنون قل یا معشر العلماء و اتقوالله ثمّ انصفوا

\*\*\* ص 16 \*\*\*

فی امره بایّ حجّة آمنتم برسل الله من قبل و بای یرفعان اعرضتم عن الّذی ینطق بین الارض والسّماء فأتوا بما عندکم ان انتم تعلمون قل خافوا الله و لا تتبعوا اهوا لکم دعوا الاوهام ثمّ توجّهوا الی الافق الاعلی لتجدوا شمس الابعان مشرقة منه بهذا الاسم الّذی به انکسر ظهر الشرک واشرق جمال التوحید من هذا المقام المحمود ایّاکم ان تتکلموا بما عندکم ان استمعو صریر قلمی الاعلی الّذی ارتفع بین الارض السّماء ثمّ اتبّعوا ما بقی الرّوح الیکم ان انتم تفقهون طوبی لک یا ایّها المقبل بما توجّهت الی الله و فزت بهذا الرّحیق المختوم قم علی الامر بامرالله و اذنه ثمّ النصره بالذکر و البیان هذا ما امرت به فی هذا اللوح الممنوع کن کنیسم الصّباح للمدائن و القری لینتبهن اهلها او ؟؟ لکلّ شریف و وضیع بمن الامر بالحکمة لینتهبن به الّذين اخذهم سکر القفله و بتوجهّن الی الله رب العالمین ان اطلع من افق الایقان بالذکر والبیان لینجذب بهما افئده الراقدین انّا وجدنا عرف محبک و اقبالک اقبلنا الیک من هذالسّجن البعید و نذکرک و بالحقّ لیظهر منک ما ینبغی لهذا الیوم البدیع قل یا ملأ الارض الی من تمارلون الیوم لا عامسم لاحد

\*\*\* ص 17 \*\*\*

لاحد الّا لی تمسّک بالعروة الوثقی و توجه الی الله مالک الاسماء بقلب منیر ایاک ان تحزنک شبهات خلق لعمری انّها ستفنی و یبقی ما؟؟ لک فی لوح حفیظ ان استقم علی الامر بحول الله و قوّة انه ینصرک بسلطانه و یؤیدک فی کلّ الاحوال انّه لهو المقتدر الباقی العلیم الحکیم اذا شربت کوثرالحیوان من بیان ربّک الرحمن قم و توجه الی شطر الله و قل لک بحمد یا محبوب العارفین اسئلک بان لا تجعلنی محروماً من نفحات ایامک و لا تدعنی ممنوعاً عن بحر وصالک ثمّ ایّدنی علی نصرة امرک فی مملکتک انک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الا انت العلیم القدیر

\*\*\* ص 18 \*\*\*

**بسم الله الغافر**

ولوا ان سوء حالی یا الهی استحقنی بسیاطک و عذابک ولکن حسن عطوفتک و مواهبک یقتضی العفو علی عبادک والتلطف علی ارقائک اسئلک باسمک الّذی جعلته سلطان الاسماء بان تحفظنی بسلطنتک و اقتدارک عن کلّ بلاء و مکروه و عن کلّ مالا اراده ارادتک انّک انت علی کلّ شئی قدیر

**بسم الله البهی الابهی**

سبحانک اللّهم یا الهی اسئلک باسمک الاعظم الذی به اشرقت شمس امرک عن افق وحیک بان

\*\*\* ص 19 \*\*\*

بان لاتجعلنا محروماً من نفحات الّتی تمرّ عن شطر عنایتک ثمّ اجعلنا یا الهی خالصاً لوجهک و منقطعاً عمّا سواک ثمّ احشرنا فی زمرة عبادک الّذين مامنعتهم اشارات البشریّة عن التوجه الی المنظر الاحدیّه ای ربّ فادخلنا فی ظلّ رحمتک الکبری ثمّ احفظنا من عبادک الّذين کفروا باسمک الابهی و اشربنا زلال خمر عنایتک و رحیق فضلک و الطافک انک انت المقتدر علی ماتشاء و انک انت الغفور الرحیم ای رب فاستقمنا علی حبّک بین خلقک لانّ هذا اعظم عطیتک لبریتک انک انت الرحمن الراحمین

\*\*\* ص 20 \*\*\*

**بسم الله الامنع الأقدس**

قلباً طاهرا فاخلق فی یا الهی سرّا ساكناً جددّ فی یا منائی و بروح القوّة ثبتنی علی امرک یا محبوبی و بنور العظمة فاشهدنی علی صراطک یا رجائی و بسلطان الرفعة الی سماء قدسک عرجنی یا اولی و باریاح الصمدیة فابهجنی یا آخری و بنغمات الازلّیة فاسترحني یا مؤنسي وبغناءِ طلعتک القدیمة نجِّني عن دونك یا سیّدی و بظهور كينونتك الدَّائمة بشرنی یا ظاهر فوق ظاهری والباطن دون باطنی.

بسم الله البهیّ الابهی فسبحانک اللّهم یا الهی اسئلک لجمالک العلیّ الاعلی و بظهورات عزّ سلطنک بین الارض و السّماء

\*\*\* ص 21 \*\*\*

والسّماء و ببهآء وجهک الّذی به استضاء اهل میادین البقاء بان لاتمنعنی عن بدایع ظهورات شمس عرفانک ولا تحرمنی عن الدّخول فی حرم عزّ لقائک و انک انت المقتدر علی ماتشاء و انک انت العزیز القدیر فیا الهی انا الذی تولیّت وجهی عن وجوه الممکنات و اقبلت الی وجه قدس فردانیّتک و فررت عن نفسی و عن کلّ ماسواک و استظللت فی ظل شجرة وحدانیتک اذاً یا الهی لا تدعنی بنفسی و لابشئی عمّا خلق بین الارضین والسموات ثمّ ادخلنی یا الهی فی خیام قربک و خبا حبک ثمّ اکشف لی یا الهی ما هو المستور عن ابصار عبادک و ما هو المقنوع عن عرفان بریّتک ثمّ اجعلنی یا الهی من الذینّهم دخلوا حصن ولایتک وسکنوا فی جوار رحمتک و انّک انت الفاعل لما تشاء و الحاکم علی ما ترید ثمّ احفظنی یا الهی عن اعدائی و عن کلّ ما لا یحبّه رضاک

\*\*\* ص 22 \*\*\*

ثمّ انزل علیّ من سماء جودک ماینقطعنی عن العالمین و یبلغنّی الی نفسک الاعلی فی هذا القمیص الاطهر المنیر

**الهی الهی**

لا تبعد عنّی لانّ الشدائد بکلّها احاطتنی الهی الهی لا تدعنی بنفسی لان المکاره باسرها اخذتنی و من زلال ثِدی عنایتک فاشربنی لان الاعطاش باتمها احرقنی و فی ظلّ جناحی رحمتک فاظللنی لانّ الاعداء باجمعها ارادتنی و عند عرش العظمة تلقاء تظهّر آیات عزّک فاحفظنی لانّ الذلة باکملها مستنی و من اثمار شجرة ازلیتک فاطمعنی لانّ الضعف بالطفها قربتنی و من کاوس الشرور من ایادی رأفتک فارزقنی لانّ الهموم باعظمها اخذّ منی و من سنادس سلطان ربوبیتک فاخلعنی

\*\*\* ص 23 \*\*\*

فاخلعنی لانّ الافتقار بجوهرها عزّتنی و عند تغنّی ورقاء صمدیتّک فارقدنی لانّ البلایا باکبرها وردتنی و فی عرش الاحدّیة عند تشعشع طلعة الجمال فاسکنی لانّ الاضطراب باقومها اهلکتنی و فی البحر الغفریّه تلقا تهیّج حوت الجلال فاغمسنی لانّ الخطایا باطودها اماتتنی

**هوالله**

سبحانک اللّهم یا الهی اسئلک باسمک الذی اجریت انهار قدس

\*\*\* ص 24 \*\*\*

**هوالله الواحد الفرد الاحد الابهی**

ان یا عبد کیف اذکر لک ماورد علّی فی هذا السجن من الذینّهم کانوا ان یفتخروا بخدمتی و القیام فی حضوری والوقوف لدی باب و انّهم لمّا وجدونی محبوساً فی هذه الارض البعید قاموا علّی بالظلم و فتحو ثم فاهم بالکذب والافترا و قالوا فی حقّی ما شهدوا فی مرات اتفهم و افئدتهم و انّک اطلّعت ببعض الامور نسئل الله بان یؤفّقک علی الصدّق الخالص و تنطق بین النّاس بما شهدت و ریت ایّاک ان تزید حرفاً او تنقص حرفاً ذکّرالنّاس بما اطلّعت لعلّ الله یلقی فی القلوب بما یخرج من فمک ما یُبعدّهم عن النّفس والهوای و یقرّبهم الی الله ربّهم اسمع قولی فانقطع عن الدنیا و زینتها و زخرفها و ما

\*\*\* ص 25 \*\*\*

و ما خلق فیها و علیها فسوف یفنی کلّ ما انت تشهد و تری و یبقی الملک لربّک فاجهد فی الدّنیا لیکون مرادک ما ارادالله لک لانّ ما اراد ینبغی ان یکون مراد کلّ نفس ولا تختر لنفسک الاّ ما اختاره لنفسک و امرک به لانّه لهو المختار و اختار ما اختاره عباده الاخیار من اولی الابرار و اسمع قولی و لا شئی ما یوصیک به هذا لعبد فوالله ما امرنا احدا من قبل و ما نأمرک حینئذ الاّ ما هو خیر لک و لهم لعلّ ینقطعنّ النّفوس عمّا یمنعهم عن الورود فی شاطی حب الله و اوامره فاجعل زادک فی الاسفار المتوکّل علی ربّک المختار ثمّ شرابک حبّبه و عرفانه و لباسک التقوی و هوالتجنّب عن الاشرار و افعالهم و اعمالهم والاستقامة علی امرالله المقتدر الجبّار و اذا خرجت عن تلک الارض و دخلت ارضاً اخری فاغسل و حین غسلک نادع الله ربّک و ربّ مایری و ما لایری

\*\*\* ص 26 \*\*\*

و قل ای ربّ کما طهرت بدنی من هذا الماء طهرنی عنکل ما یحجبنی عن عرفانک بین الارض و السّماء فیا الهی اسئلک باسمک الظّاهر بان ننزل حینئذٍ من سحاب رحمتک امطار قدس الطافک لیطهرّ بها نفسی و فؤادی عن رجس الذینّهم کفروا بایاتک و حاربوا بنفسک و اعرضوا عن برهانک و انّک انت المقتدر علی ما تشاء و اذا فرغت من غسلک و لبست ثوبک ضع وجهک علی التراب بین یدی الله ربّک العزیز الوهّاب و قل ای رب هذا عبدک و ابن عبدک قد التّجا الیک و تمسّک بذیل رحمتک و تشبث بحبل عنایتک اسئلک باسمک الذی به هبت روایح الغفران علی العاصین من عبادک بان تغفرلی و ترحمنی ثمّ اجعلنی یا الهی خالصاً لوجهک و مطیعاً لامرک و ناظراً الی شطر عنایتک و ثابتاً علی حبّک و مستقرّا علی وُدّک و مطمئناً بفضلک و موقناً بربوبیتک و مُذعناً بوحدانیتک و مُعترفاً بسلطانک \*\*\* ص 27 \*\*\*

بسلطانک و مُقرّا بعظمتک و کبریائیتک فیا الهی اسئلک باسمائک الحُسنا و کلماتک العلیا و باسمک الذی به هدیت المریدین الی تجلّیات انوار جمالک و الطالبین الی رضوان عزّ وصاک و لقائک بان لا تدعنی بنفسی و هوائی و لا تمنعنی عن بحور فضلک و افضالک و لا تشتغلنی بما یکرهه رضائک و انّک انت المقتدر المتعالی العزیز الحکیم ثمّ ارفع رأسک و قل لک الحمد یا الهی علی ما وفّقتنی علی ذالک و سمعت نداء عبدک و اذا ثمّ عملک قل بسم الله و بالله ثمّ توکل علیه بلسانک و قلبک ثمّ اذهب الی الدیار بنفحات ربّک و اذا رأیت احبّا الله قل یا قوم اتّقوالله و لا تفسدوا فی ارض الله و لاتحاربوا مع الناس و لا تجادلوا، بهم و لا تاکلوا اموالهم بالباطل ولا قد حضوا الحقّ بما عندکم و لا تقولوا ما لا التفعلون و لا ترتکبوا ما نهیتم عنه فی کتاب الله و لا تسفکوا الدماء و لا تباشروا مایکرهه رضی الله و عقولکم اتقوالله یا قوم طهرّوا قلوبکم عن ذکر الّذين هم کفروا بالله ثمّ ابصارکم عن

\*\*\* ص 28 \*\*\*

المشاهدة الیهم ثمّ نفوسکم عن التوجّه الیهم ذکروا النّاس بالحکمة والبیان ولا تجاوزوا عمّا امرتم به من ربّکم العزیز الرحمن زیّنوا هیاکلکم باثواب الانقطاع و السنتکم بطراز الصدق و قلوبکم بالخلوص ثمّ اجعلوا صدورکم ممّرداً عن کلّ مکرٍ و خدعة و ریب تخلّقوا یا قوم باخلاق الروحانییّن و لا تنکروا فضل الله و رحمته بعدالذی تشهدونه بابصارکم و احاطتکم من کلّ الارجا خافوا عن الله و من خاف منه لن یخاف من احد ولا یخافنّه شئی عمّا خلق فی الارض اتقو الله یا قوم کونوا امنا الله فی ارضه و مصایبح امره فی بلاده و مشاعل ذکره بین عباده و انک یا عبد لو تسمع ما نصحک به هذا العبد و تنقطع عمّا سوی الله لیشتعل الله فی صدرک نار حبّه علی شأن تعبب حرارتها العباد و یستیقظ من حرارتها النائمون و تتذکر انّها الغافلون فاسع فی نفسک لیظهر فیک ما ارادالله لک ثمّ اعرض عن الذینّهم یقولون ما لا یعلمون و یتکلمون بما لا یفقهون فطوبی

\*\*\* ص 29 \*\*\*

فطوبی لعبد انقطع عن الدنیا و توجّه الی مولاه و سمع ما امر به و اعرض عن المشرکین ثمّ ذکّر من لدّنا احباء الله الّذين قد سهم الله عن اشارات اولی السبحات و کانوا من الموقنین وا الرّوح علیک و علی الذینّهم امنوا بالله و کانوا من الثابتین زیارت نامۀ جناب بصیر و جناب میرزا محمدعلی و جناب اشرف علیهم بهاء الله هذه زیارة نزّلت من لدی الله مالک الاسماء لاّحبائه الّذين اقبلوا الی مشهد الانقطاع الفدا و استشهدوا فی سبیل الله فی ارض الزا علیهم رحمة الله خالق الاشیاء و فادلوالأرض والسّما طوبی لمن یتقرّب بزیارتهم الی الله المهیمن القيّوم و من اراد ان یزری کلّ واحد منهم فلیزر بهذه الزّیارة بسم الله الأقدس الأبهی رحمة الّتی ظهرت و لاحت من افق فضل مالک الایجاد علیک یا هادی الأنام و هادم الأصنام اشهد بانّک کنت لحبیب العظمة یدالبیضآء و لبریّة الهدی سدرة السّیناء ولاهل الأنشاء آیة الکبری انت الّذی بک طرنمها دیباج کتاب الوجود بذکر ربّک العزیز الودود

\*\*\* ص 30 \*\*\*

لعن الله الّذين قتلوک و ظلموک بعد الّذی کنت لهم آیة الذکری من لدن ربّک الأبهی واشهد بانّک ما قصرت فی امر مولاک و بلّغت ما اهوت به الی ان رجعت الی مشواک و انت الّذی ما نسعتک الاحجاب عن ذکر ربّک العزیز الوهّاب و ما اضطربک سطوه الفجّار نادیت الکلّ الی الله العزیز المختار طوبی لک ثمّ طوبی لک بما صعدت الی جنّة الأبهی و الرّفیق الأعلی منقطعاً عمّا خلق فی الأنشا و مقبلا الی مقرّ الاقصی و سدرة المنتهی و سکنت فی مقعد الصدق عندالله رب الاخرة و الاولی یا الهی و سیّدی اسئلک بهذا لشهید الذی الذی استشهد فی سبیلک و هذا الدّم الذی سفک فی حبک بان تغفرلی و لا برّی و ذوی قرابتی من الّذين امنوا بک و بایاتک و اسئلک یا الهی بهذا التّراب الشریف و هذا الباب المنیف بان تقدّر لی ما قدرّته لاصفیائک الّذين ما منعهم ضوضاء الاشرار عن التوجّه الیک یا من بیدک زمام الاختیار ای ربّ لاتدعنی بنفسی فاحفظنی فی ظلّ

\*\*\* ص 31 \*\*\*

فی ظلّ رحمتک الکبری ثمّ انزل علی خیرالاخرة والاولی انک انت المقتدر علی ماتشاء لا اله الاّ انت العزیز الحکیم

هذه زیارة قد انشاها غصن الله الأکبر عن ضیائه الأنور للّذین استشهدوا فی ارض الزا فی سبیل مالک البشر

**بسم الله البهی الأبهی**

اوّل نور ظهر من شمس البقا و اول ضیاء لاح عن مشرق العما و اوّل تکبیر نطق به لسان الکبّریا علیک یا ایّها المستشهد فی سبیل الله مالک الاسما و النّاطق بثناء البها فیا روحی لک بما کنت فی ایامک کلّها متذکرا بذکر الله خالق الارض و السّما الی ان استشهدت فی سبیله قرّت عیناک یا ایّها المؤانس بذکر البها انت الّذی اغمضت عینک عن کلّ شعله و توجّهت الی الله خالق الأشیا و انت الّذی اخذت اذنک عن استماع الکلمات وطهّرته لأستماع کلمات الّتی خرجت من فم مشیة الله المهیمن الأبهی و انت الذی ما تحرکت

\*\*\* ص 32 \*\*\*

لسانک الاّعلی ذکر الله موجد الأشیا و انت الّذی ما خطومت خطوة الاّ علی سبیل رضاء الله العلیّ الأعلی و انت الّذی ما ارتفعت یدک الاّ الی ذیل الله الّذی به تشبثت ایادی الرّجا من کلّ الأنبیا فیاحبّذا لهذا المقام الّذی فزت به تالله هذا مقام الذی اراده الله لنفسه القادرة علی الأشیا و انّ هذا مقام الّذی اراده کلّ الأنبیا اذ یُصلین علیک اهل لجج البقا و اهل مداین الأسما و اهل الغرفات الحمرا و اهل الجنّة الأعلی تالله الحقّ بک تفتخر من فی ممالک الأسما طوبی لک یا ایّها المحترق بنار محبّة الله ثمّ طوبی لک یا ایّها النّاطق بذکرالله ثمّ طوبی لک یا ایّها الناظر الی شطرالله بوجودک قرّت عیون الممکنات و باستقامتک استقومت الحقایق و الکینونات و باشتغالک بذکر مولاک قد طلقت السن الکائنات علی ثنائک یا ایّها المستنور من شمس العما قد کنت فی ایّامک کلّها بین سهام البلا من ایادی الأعدا و ما استرحت لمحة عین عن التنتم والأذی یالیت ما فتحت

\*\*\* ص 33 \*\*\*

ما فتحت عین الأمکان لئلاّ تشاهد ماورد علیک من اولی الظلم والطغیان یا جوهرالحبّ و ساذج الأیمان لعن الله الّذين ظلموک تالله انّ حوریّات الجنان ینوحّن و یبکین علی ماورد علیک فی سبیل الله العزیز المنّان و اهل غرفات البقا تشقّن ثبابهنّ بما نزل علیک من سُهام البلا و سیوف الأعدا اخذالله الّذين ظلموک و قتلوک من غیر حقّ فو احسرتا لهم بما فعلوا ناح سکّان مداین الأسما و اهل لجج البقا فأاه اه قد اخذت الغفلة کلّ البلاد علی شأن یسفکون العباد دماء الّذين مافتحت شفتاهم الاّ علی ذکر الله و ما تحرکّت ارجلهم الاّ فی سبیل مرضاة الله و ما ارتفعت ایادیهم الاّ الی باب عنایة الله و ما وقعت عیونهم الاّ علی جمال الله و ما سمعت اذانهم الاّ کلمات الله و ما استنشقو الاّ رایحة الله الّتی هبّت من قطب الرضوان

\*\*\* ص 34 \*\*\*

باذن الرّحمن اشهد بانّک قد کنت فی ایّامک کلّها متذکرا بذکر الله المقتدر المنّان و ما تنفسّت الاّ بثنائه یا لیت عرفوک القوم و ما قتلوک لتغنّ علی الأفنان ببدایع الألحان فی ذکر ربّک المقتدر السبحان سبحانک اللّهم یا الهی فاقهر من قهره وانصر من نصره واذکر من ذکره واحفظ من زاره من ایادی الأشرار اذ انّک ذوالجود والافضال و انّک شدید النّکال ای ربّ اسئلک باسمائک الحسنی و صفاتک العلیا و جمالک الّذی اشرق عن افق البقا و انبیائک الّذين ارسلتهم الی اهل الأمکان و بدموعهم الّتی جرت فی شوقک و اشتیاقک و بدمائهم الّتی سفکت فی سبیلک بأن تأخذ الّذين ظلموا و لا تدعهم فی الأرض لانّهم یا الهی ینکرون جمالک و یسفکون دماء الّذين ما فتحت شفتاهم الاّ لذکرک ای ربّ انّ عبادک الأشرار یریدون

\*\*\* ص 35 \*\*\*

یریدون ان یمنعوا احبائک الأخیار عن ذکرک یا طلعة المختار اقسمک باسمک القهّار بان تطردهم الی اسفل النیّران اذ انّک انت الله لا اله الاّ انت العزیز المستعان وصلّ اللّهم علی انبیائک و اصفیائک و اولیائک الّذين استشهدوا فی سبیلک حبّا لجمالک و هذالذی انقطع عن الامکان و جعل قلبه خالصا لحبّک یا ملیک الاکوان و استشهد فی سبیلک یا من فی قبضتک ملکوت ملک السموات و الأرض و انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الاّ انت الغفور الرّحیم والحمد لک یا محبوب العالمین و مقصود من فی السموات و الارضین تمام شد.

\*\*\* ص 36 \*\*\*

**هو المقتدر المتعالی العلیم الحکیم**

یا ایّها المظلوم قد سمعنا ما اثنیت هذا لله و ما دعوت به الله و ما ناجیت به الله انّ ربّک لهو السّمیع و انّه لهو البصیر و انّه لهو العلیم و انّه لهو الخبیر و انّ عنده علم ماکان و ما یکون ایّاک ان یحزنک ظلم الامراء ان اصبر کما صبر ربّک المقتدر المهیمن القيّوم انّا کنّا معک و سمعنا ما تکلّمت فی الله و راینا ما ورد علیک فی سبیل ربّک المشفق العطوف لیس الحزن فیما یرد علی الاجساد بل فیما

\*\*\* ص 37 \*\*\*

بل فیما یرد علی الارواح عن الّذين یتکلّمون باهوائهم و یدّعون مالا اذن الله لهم فی کتابه المحتوم هم الّذين یدعونی فی الاشراق الایمان بالله و فی العشی یکفرون بما لک الغیب والشهود لاتحزن من السّجن ان اعرف مقامه قد جعله الله الفردوس الاعلی لک و لمن معک من اهل البهآء و سجّیناً لمن معک و کفر بالله العزیز المحبوب انّه آمن بالله ثمّ کفر وانکر بعد ما اقرّ یشهد بذلک ربّک فیهذالمقام المحمود انّه

\*\*\* ص 38 \*\*\*

یخلصّک و انّه ینجیک فضلاً من عنده انّه لهوالحقّ علام الغیوب تجمّل تجمّل یا جمال فاصبر فاصبر انّ العاقبة للّذین صبروا فی الله واتبّعوا صراطّة الممنوع لاتنظر الی النّاس و ظلمهم بل رحمة الله الّتی سبقت من فی الوجود ثمّ اعمل بما امرناک و لا تنسر ما اسمعناک بلسان القدرة والقوّة اذ کنت قائماً لدی العرش ولا ما وصیّناک بهاء و انّها لهی کلمة المنزلة فی کتابنا المحفوظ لیس لاحدٍ

ان یتکلم

\*\*\* ص 39 \*\*\*

ان یتکلّم فیک الاّ بالمعروف کذلک قضی الامر من قبل و فی هذالحین المبروک انّما البهآء علیک و علی من احبّک فی الله منزل هذا الرّق المنشور

بنام خداوند یکتا انشاءالله بعنایات رحمانیّة و فیوضات ربّانیّة فائز باشی و از مائده انقطاع که اعظم نعمای الهیست مرزوق گردی ذکرت لدی المظلوم مذکور شد و ندایت اصغا گشت فضل حق دربارۀ

ضلع جناب جمال علیه البها

\*\*\* ص 40 \*\*\*

اسمی جمال و منتسبین او بوده و خواهد بود و از فضل های اکبر حیّ آنکه ترا بعرفان مطلع آیات و مشرق بیّنات فائز گردانید و اکثری از خلق از این مقام بلند اعلی محروم و ممنوعند ان اشکری ربّک الموطی الکریم جناب جمال علیه بهائی از شما اظهار رضا نموده طوبی لک بما فزت برضائه و وفیت بمیثاق الله ربّ العالمین انّا قبلنا اعمالک فی سبیل الله و ذکرناک مرّة بعد مرّة فی هذالسّجن العظیم و اینکه دربارۀ شماتت نوشته بودی ان اصبری

\*\*\* ص 41 \*\*\*

ولا تجزعی انّه یوفی اجور الصّابرات و عیاله الصّابرین هر نفسی کلمۀ نالایقۀ از لسان او دربارۀ جناب جمال جاری شده او بغیر ما حکم به الله تکلّم نموده ولکن باید در کلّ احوال جناب جمال بحکمت منزلۀ در الواح الهیه ناظر باشند و بان متمسّک تا از برای کسی مجال اعتراض نماند انّ الحکمة من الاوامر مراتی امرالله الکلّ بها فی اکثر اللواح لیس لاحد ان یتجاوز

\*\*\* ص 42 \*\*\*

عنها اقلّ من اشّعر هذا ماحکم به الله العزیز الحمید من اتّبع امرالله ینصره الله فضلاً من عنده و یرفعه بالحقّ انّه لهوالمقتدر القدیر ان المظلوم ما اراد لنفسه شیئاً و یأمر احبائه بما امره الله به فی لوح حفیظ لاتحزنی من شیئی انّا اخترنا لکم اعظم عمّا اخترتم لانفسکم و قدّرنا ما تفرح به افئدة العارفین ان افرحی بذکر ربّک انّه انزل لک ما

\*\*\* ص 43 \*\*\*

یبقی به ذکرک بدوام الملک و الملکوت یشهد بذلک ربّک العلیم الخبیر البهآء علیک و علی امک و خالتک و بتهامن لدن عزیز علیم

\*\*\* ص 44 \*\*\*

**هو النّاطق بالحقّ فی ملکوت البیان**

يا مشارق العدل و الانصاف و مطالع الصّدق و الالطاف انّ المظلوم يبکی و يقول ينوح و ينادی الهی الهی زيّن رؤس اوليائک باکليل الانقطاع و هياکلهم بطراز التّقوی ينبغی لاهل البهآء ان ينصروا الرّب ببيانهم و يعظوا النّاس باعمالهم و اخلاقهم اثر الاعمال انفذ من اثر الاقوال يا حيدر قبل علی عليک ثناءاللّه و بهآئه قل انّ الانسان يرتفع بامانته و عفته و عقله و اخلاقه و يهبط بخيانته و کذبه و جهله و نفاقه لعمری لايسمو الانسان بالزّينة و الثّروة بل بالآداب و المعرفة اهل ایران اکثری بکذب و ظنون تربیت شده اند کجا است مقام آن نفوس و مقام رجالی که از خلیج اسماء گذشته اند و بر شاطی بحر تقدیس خرگاه افراشته­اند

\*\*\* ص 45 \*\*\*

باری نفوس موجوده لايق اصغاء تغرّدات حمامات فردوس اعلی نبوده و نيستند مگر قليلی و قليل من عبادی الشّکور اکثری از عباد باوهام انس دارند يک قطره از دريای وهم را بر بحر ايقان ترجيح ميدهند از معنی محروم باسم متمسّکند و از مشرق آيات الهی ممنوع و بظنون متشبّث انشاء اللّه آن جناب در جميع احوال مؤيّد باشند بر کسر اصنام اوهام و خرق سبحات انام الامر بيد اللّه یظهر الوحی و الالهام و مالک يوم القيام آنچه جناب مذکور درباره بعضی از مبلّغين ذکر نموده اصغا شد قد نطق بالحقّ بعضی از نفوس غافله در بلاد

\*\*\* ص 46 \*\*\*

باسم حق سائرند و بتضييع امرش مشغول و اسم آن را نصرت و تبليغ گذاشته‌اند مع آنکه انجم شرائط مبلّغين از آفاق سموات الواح الهی مشرق و لائح هر منصفی گواه و هر بصيری آگاه که حقّ جلّ جلاله در ليالی و ايّام به آنچه سبب ارتفاع مقامات و مراتب انسان است تکلّم فرموده و تعليم نموده اهل بها چون شمع مابين جمع مشرق و لائحند و بارادة اللّه متمسّک اين مقام مالک مقامهاست طوبی لمن نبذ ما عند العالم رجاء ما عند اللّه مالک القدم قل الهی الهی ترانی طائفاً حول ارادتک و ناظراً اِلی افق جودک و منتظراً تجلّيات انوار نيّر عطائک اسئلک يا محبوب افئدة العارفين و مقصود المقرّبين

\*\*\* ص 47 \*\*\*

المقرّبین بان تجعل اوليائک منقطعين عن اراداتهم متمسّکين بارادتک ای ربّ زيّنهم بطراز التّقوی و نوّرهم بنور الانقطاع ثمّ ايّدهم بجنود الحکمة و البيان لاعلاء کلمتک بين خلقک و اظهار امرک بين عبادک انّک انت المقتدر علی ماتشاء و فی قبضتک زمام الامور لا اله الّا انت العزيز الغفور يا ايّها النّاظر اِلی الوجه اين ايّام وارد شد آنچه که سبب حزن اکبر گشت از بعضی از ظالمين که خود را بحق نسبت ميدهند ظاهر شد آنچه که فرائص صدق و امانت و عدل و انصاف مرتعد مع آنکه کمال عنايت و عطا درباره شخص معلوم ظاهر و مجری گشت عمل نمود آنچه را که عين اللّه گريست و از قبل ذکر شد آنچه که سبب آگاهی و انتباه است چند سنه ستر نموديم که شايد متنبّه شود و راجع گردد اثری ظاهر نه بالاخره امام وجوه خلق بر تضييع امراللّه قيام نمود ستر انصاف را دريد نه رحم بر خود و نه بر امراللّه نمود حال حزن اعمال بعض ديگر بر حزن اعمال او غلبه نمود از حق بطلب نفوس غافله را تأييد فرمايد بر رجوع و انابه انّه هو

\*\*\* ص 48 \*\*\*

الغفّار و هو الفضّال الکريم اين ايّام بايد کلّ باتّحاد و اتفاق عمل نمايند و بنصرت امراللّه مشغول گردند که شايد نفوس غافله فائز شوند به آنچه که سبب رستگاری ابديست باری اختلاف احزاب سبب و علّت ضعف شده هر حزبی راهی اخذ نموده وبحبلی تمسّک جسته مع کوری و نادانی خود را صاحب بصر و علم ميدانند از جمله عرفای ملّت اسلام بعضی از آن نفوس متشبّثند به آنچه که سبب تنبلی و انزواست لعمراللّه از مقام بکاهد و بر غرور بيفزايد از انسان بايد ثمری پديد آيد انسان بی ثمّر بفرموده حضرت روح بمثابه شجر بی ثمّر است و شجر بی ثمّر لايق نار این نفوس در مقامات توحيد ذکر نموده‌اند آنچه را که سبب اعظم است از برای ظهور کسالت و اوهام عباد فی الحقيقه فرق را برداشته‌اند و خود را حقّ پنداشته‌اند حقّ مقدّس است از کلّ در کلّ آيات او ظاهر آيات از اوست نه او در دفتر دنيا کلّ مذکور و مشهود نقش عالم کتابی است اعظم هر صاحب بصری ادراک مينمايد آنچه را که سبب وصول بصراطّ مستقيم و نبأ عظيم است در تجلّيات آفتاب مشاهده نمائيد

\*\*\* ص 49 \*\*\*

نمائيد انوارش عالم را احاطه نموده ولکن تجلّيات از او و ظهور اوست بنفس او نه نفس او آنچه در ارض مشاهده ميشود حاکی از قدرت و علم و فضل اوست و او مقدّس از کلّ ابن مریم می فرماید باطفال عطا فرمودی آنچه را که علما و حکما از آن محرومند حکيم سبزواری گفته اذن واعيه يافت نميشود و الّا زمزمه سدره طور در هر شجر موجود در لوح يکی از حکما که از بسيط الحقيقه سؤال نموده بحکيم مذکور مشهور خطاب نموديم اگر اين کلمه فی الحقيقه از تو بوده چرا ندای سدره انسان را که از اعلی مقام عالم مرتفع است نشنيدی اگر شنيدی و حفظ جان و خوف تو را از جواب منع نمود چنين شخصی قابل ذکر نبوده و نيست و اگر نشنيدی از سمع محروم بوده باری در قول فخر عالمند و در عمل ننگ امم انّا نفخنا فی الصوّر و هو قلمی الاعلی و انصعق منه العلماء و العرفاء والفقهاء و الأمراء الّذی حفظه اله فضلاً من عنده و هوالفضّال القدیم قل یا ملأ العلماء و العرفاء و الأمرآء هل تعترضون علی قلم اذ ارتفع صریره استعدّ ملکوت البیان لاصغائه و خضع کلّ ذکر عند ذکره العزیز العظیم اتّقوا الله ولاتتّبعوا الظنّون والاوهام اتبّعوا من اتاکم بعلم مبین و یقین منیر سبحان الله کنز انسان بیان اوست

\*\*\* ص 50 \*\*\*

این مظلوم از اظهار آن توقف نموده چه که منکران در کمينگاهان مترصدند الحفظ من الله ربّ العالمین انّا توکّلنا علیه و فوّضنا الامور الیه و هو حسبنا و حسب کلّ شئی هوالّذی باذنه و امره اشرق نیّر الاقتدار من افق العالم طوبی لمن شهد و عرف و ویل للمعرضین والمنکرین ولکن این مظلوم حکما را دوست داشته و میدارد یعنی آنانکه حکمتشان محض قول نبوده بلکه اثر و ثمّ در عالم از ایشان ظاهر شده و باقی مانده بر کلّ احترام آن نفوس مبارکه لازم طوبی للعاملین و طوبی للعارفین و طوبی لمن انصف فی الامور و تمسّک بحبل عدلی المتین اهل ایران از حافظ و معین گذاشته­اند و باوهام جهلا متمسّک و مشغول بشانی باوهام متشبثند که فصل آن ممکن نه مگر بذراعی قدرت حق جلّ جلاله از حق بطلب تا حجبات احزاب را باصبع اقتدار بردارد تا کلّ اسباب حفظ و علوّ و سمّو را بیابند و بشطر دوست یکتا بشتابند کلمة الله در ورق اوّل از فردوس اعلی از قلم ابهی مذکور و مسطور براستی میگویم حفظ مبین و حصن متین از برای عموم اهل عالم خشیة الله بوده آن است سبب اکبر از برای حفظ بشر و علّة کبری از برای صیانت وری بلی در وجود آیتی موجود و آن انسان را از آنچه شایسته و لایق نیست منع مینماید.

\*\*\* ص 51 \*\*\*

مینماید و حراست میفرماید و نام آنرا حیا گذارده­اند ولکن این فقره مخصوص است بمعدودی کلّ دارای این مقام نبوده و نیستند کلمة الله در ورق دوّم از فردوس اعلی قلم اعلی در این حین مظاهر قدرت و مشارق اقتدار یعنی ملوک و سلاطین و رؤسا و امرا و علما و عرفا را نصیحت میفرماید و بدین و تمسّک بآن وصیت مینماید اوست سبب بزرگ از برای نظم جهان و اطمینان من فی الامکان سستی ارکان دین سبب قوّت جهال و جرأت و جسارت شده براستی میگویم آنچه از مقام بلند دین کاست بر غفلت اشرار افزود و نتیجه بالاخره هرج و مرج است اسمعوا یا اولی الابصار ثمّ اعتبروا یا اولی الانظار کلمة الله در ورق سوم از فردوس اعلی یابن الانسان لوتکون ناظراً بالفضل ضع ماینفعک و خذ ماینتفع به العباد و ان تکن ناظراً بالعدل اختر لدونک ماتختاره لنفسک انّ الانسان مرّة یرفعه الخضوع الی سماء العزّة والاقتدار و اخری ینزله الغرور الی اسفل مقام الذلّة والانکسار یا حزب الله یوم عظیم است و ندا بزرگ در لوحی از الواح از سماء مشیّت این کلمه علیا نازل اگر قوّه روح بتمامه بقوّة سامعه تبدیل شود میتوان گفت لایق اصغاء این ندا است که از افق اعلی مرتفع و الاّ این آذان آلوده لایق اصغا نبوده و نیست طوبی للسامعین

\*\*\* ص 52 \*\*\*

و ویل للغافلین کلمة الله در ورق چهارم از فردوس اعلی یا حزب الله از حق جل جلاله بطلبید مظاهر سطوت و قوّت را از شر نفس و هوی حفظ فرماید و بانوار عدل و هدی منوّر دارد از حضرت محمد شاه مع علوّ مقام دو امر منکر ظاهر اوّل نفی سلطان ممالک فضل و علیا حضرت نقطه اولی و ثانی قتل سیّد مدینۀ تدبیر و انشا باری خطا و عطای ایشان عظیم است سلطانیکه غرور اقتدار و اختیار او را از عدل منع ننماید و نعمت و ثروت و عزّت و صفوف والوف او را از تجلّیات نیّر انصاف محروم نسازد او در ملأ اعلی دارای مقام اعلی و رتبه علیا است برکلّ اعانت و محبّت آنوجود مبارک لازم طوبی الملک ملک زمام نفسه و غلب غضبه و فضل العدل علی الظلم والانصاف علی الاعتساف کلمة اللّه در ورق پنجم از فردوس اعلی عطيّه کُبری و نعمت عظمی در رتبه اولی خرد بوده و هست اوست حافظ وجود و معين و ناصر او خرد پيک رحمن است و مظهر اسم علّام به او مقام انسان ظاهر و مشهود اوست دانا و معلّم اوّل در دبستان وجود و اوست راه نما و دارای رتبه عليا

\*\*\* ص 53 \*\*\*

عليا از يمن تربيت او عنصر خاک دارای گوهر پاک شد و از افلاک گذشت اوست خطيب اوّل در مدينه عدل و در سال نه جهان را ببشارت ظهور منوّر نمود اوست دانای يکتا که در اوّل دنيا بمرقاة معانی ارتقاء جست و چون باراده رحمانی بر منبر بيان مستوی بدو حرف نطق فرمود از اوّل بشارت وعد ظاهر و از ثانی خوف وعيد و از وعد و وعيد بيم و اميد باهر و باين دو اساس نظم عالم محکم و برقرار تعالی الحکیم ذوالفضل العظیم کلمة اللّه در ورق ششم از فردوس اعلی سراج عباد داد است او را ببادهای مخالف ظلم و اعتساف خاموش منمائيد و مقصود از آن ظهور اتّحاد است بين عباد در اين کلمه عليا بحر حکمت الهی موّاج دفاتر عالم تفسير آن را کفايت ننمايد اگر عالم به اين طراز مزيّن گردد شمس کلمه یوم یغنی الله کلاً من سعته از افق سماء دنیا طالع و مشرق مشاهده شود مقام این بیان را بشناسید چه که از علیا ثمره شجره قلم اعلی است.

\*\*\* ص 54 \*\*\*

نيکوست حال نفسی که شنيد و فائز شد براستی ميگويم آنچه از سماء مشيّت الهی نازل آن سبب نظم عالم و علّت اتّحاد و اتّفاق اهل آنست کذلک نطق لسان المظلوم فی سجنه العظیم کلمة اللّه در ورق هفتم از فردوس اعلی ای دانايان امم از بيگانگی چشم برداريد و به يگانگی ناظر باشيد و باسبابی که سبب راحت و آسايش عموم اهل عالم است تمسّک جوئيد اين يک شبر عالم يک وطن و يک مقام است از افتخار که سبب اختلاف است بگذريد و به آنچه علّت اتّفاق است توجّه نمائيد نزد اهل بها افتخار بعلم و عمل و اخلاق و دانش است نه بوطن و مقام ای اهل زمين قدر اين کلمۀ آسمانی را بدانيد چه که بمنزله کشتی است از برای دريای دانائی و بمنزله آفتابست از برای جهان بينائی. کلمة اللّه در ورق هشتم

\*\*\* ص 55 \*\*\*

هشتم از فردوس اعلی دارالتّعليم بايد در ابتدا اولاد را بشرائط دين تعليم دهند تا وعد و وعيد مذکور در کتب الهی ايشان را از مناهی منع نمايد و بطراز اوامر مزيّن دارد ولکن بقدری که بتعصّب و حميّت جاهليّه منجر و منتهی نگردد آنچه از حدودات در کتاب بر حسب ظاهر نازل نشده بايد امنای بيت عدل مشورت نمايند آنچه را پسنديدند مجری دارند انّه یلهمهم مایشاء و هوالمدبّر العلیم از قبل فرموديم تکلّم به دو لسان مقدّر شد و بايد جهد شود تا بيکی منتهی گردد و همچنين خطوط عالم تا عمرهای مردم در تحصیل السن مختلفه ضايع نشود و باطل نگردد و جميع ارض مدينه واحده و قطعه واحده مشاهده شود کلمة اللّه در ورق نهم از فردوس اعلی براستی ميگويم هر امری از امور

\*\*\* ص 56 \*\*\*

اعتدالش محبوب چون تجاوز نمايد سبب ضر گردد در تمدن اهل غرب ملاحظه نمائيد که سبب اضطراب و وحشت اهل عالم شده آلت جهنميّه بميان آمده و در قتل وجود شقاوتی ظاهر شده که شبیه آن را چشم عالم و آذان امم نديده و نشنيده اصلاح اين مفاسد قويّه قاهره ممکن نه مگر به اتّحاد احزاب عالم در امور و يا در مذهبی از مذاهب بشنويد ندای مظلوم را و بصلح اکبر تمسّک نمائيد اسباب عجيبه غربيه در ارض موجود ولکن از افئده و عقول مستور و آن اسبابيست که قادر است بر تبديل هواء ارض کلّها و سميّت آن سبب هلاکت سبحان اللّه امر عجيبی مشاهده گشت برق يا مثل آن مطيع قائد است و بامر او حرکت مينمايد تعالی القادر الّذی اظهر ما اراد بامره المحکم المتین یا اهل بها اوامر منزله هر يک حصنی است محکم از برای

\*\*\* ص 57 \*\*\*

از برای وجود انّ المظلوم ما اراد الاّ حفظکم و ارتقائکم رجال بيت عدل را وصيّت مينمائيم و بصيانت و حفظ عباد و اماء و اطفال امر ميفرمائيم بايد در جميع احوال بمصالح عباد ناظر باشند طوبی لامیر اخذ ید الاسیر و لغنیّ توجّه الی الفقیر ولعادل اخذ حق المظلوم من الظالم ولأمین عمل ما امر به من لدن آمر قدیم یا حیدر قبل علی علیک بهائی و ثنائی نصائح و مواعظ عالم را احاطه نموده مع ذلک سبب احزان شده نه فرح و سرور چه که بعضی از مدّعيان محبّت طغيان نموده‌اند و وارد آورده‌اند آنچه را که از ملل قبل و علمای ايران وارد نشد قلنا من قبل لیس بلیّتی سجن و ما ورد علیّ من اعدائی بل عمل احبّائی الّذين ینسبون انفسهم الی نفسی و یرتکبون ماینوح به قلبی و قلمی مکرر امثال اين بيانات نازل ولکن غافلين را نفعی نبخشيد چه که اسير نفس و هوی مشاهده

\*\*\* ص 58 \*\*\*

ميشوند از حق بطلب کلّ را تأييد فرمايد بر انابه رجوع تا نفس بمشتهياتش باقی جرم و خطا موجود اميد آنکه يد بخشش الهی و رحمت رحمانی کلّ را اخذ نمايد و بطراز عفو و عطا مزيّن دارد و همچنين حفظ فرمايد از آنچه سبب تضييع امر اوست ما بين عبادش انّه هوالمقتدر القدیر و هوالغفور الرّحیم کلمة اللّه در ورق دهم از فردوس اعلی يا اهل ارض انزوا و رياضات شاقّه بعزّ قبول فائز نه صاحبان بصر و خرد ناظرند باسبابی که سبب روح و ريحانست امثال اين اُمور از صلب ظنون و بطن اوهام ظاهر و متولّد لايق اصحاب دانش نبوده و نيست بعضی از عباد از قبل و بعد در مغاره های جبال ساکن و بعضی در ليالی بقبور متوجّه بگو بشنويد نصح مظلوم را از ما عندکم بگذريد و به آنچه ناصح امين ميفرمايد تمسّک جوئيد لاتحرّموا انفسکم عما خلق لکم

\*\*\* ص 59 \*\*\*

لکم انفاق عندالله محبوب و مقبول و از سیّد اعمال مذکور انظروا ثمّ اذکروا ما انزله الرّحمن فی الفرقان و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم حضاصته و من یوق شحّ نفسه فاولئک هم الفائزون فی الحقیقه این کلمه مبارکه در این مقام آفتاب کلمات است طوبی لمن اختار اخاه علی نفسه انّه من اهل البهآء فی السّفینة الحمرآء من لدی الله العلیم الحکیم این ایّام حضرات افنان و امین علیهم بهائی و عنایتی بحضور و لقا فائز و همچنین قبیل ابن نبیل و ابن سمندر علیهم بهاءالله و عنایته حاضر و از کأس وصال مرزوق نسئل الله ان یقدّرلهم خیرالآخرة والاولی و ینزل

\*\*\* ص 60 \*\*\*

علیهم من سمآء فضله و سحاب رحمته برکة من عنده و رحمته من لدنه انّه هو ارحم الرّاحمین و هوالفضّال الکریم صلّ اللّهم یا الهی علی السدرة و اوراقها و اثمارها و اغصانها و افنانها و اصولها و فروعها بدوام اسمائک الحسنی و صفاتک العلیا ثمّ احفظها من شر المعتدین و جنودالظالمین انک انت المقتدر القدیر

\*\*\* ص 61 \*\*\*

**بسم الّذی به اشرق نیر البرهان من افق سماء العرفان**

حمد ساحت امنع اقدس حضرت مقصودیرا لایق و سزاست که از کوثر بیان بر ارض مبارکه زغفران مبذول داشت و از این دو اهل بها را مبعوث فرمود ایشانند اقمار افاق رحمت الهی و انجم سماء فضل ربّانی یا خلیل علیک بهائی و عنایتی نام های آنجناب که به ذکر و ثنای حق مزیّن بوده امام وجه مظلوم حاضر و باصغا فائز هر کلمه ای از کلماتش مشتعل بود بنار محبّت و از آن شعله اسرار استقامت و انقطاع ظاهر اینست فضل الهی و عنایتش که آنجناب را اخذ نموده اهل عالم کلّ طالب این مقام و در لیالی و ایّام بذکر و ثنایش مشغول ولکن کلّ محجوب و ممنوع سوف یعرفون بما ینکرونه الیوم در بحر ریب و شک غرق شده­اند و شاعر نیستند سوف یستشعرون و لایغاثون

\*\*\* ص 62 \*\*\*

و لایغاثون نسئل الله ان یزیّن اولیائه بطراز یستضئی به العالم و تجتذبون به افئدة الامم انّه هوالفضّال الکریم هوالغفور الرحیم قاصدان کعبه مقصود سه کلمه فائز شدند و در جوار ساکن و باصغا فائز و انزلناهم من سماء العطا ما ماج به بحر العرفان امام وجوه الادیان ان ربّک هوالمقتدر القدیر اولیای آن از قبل مظلوم تکبیر برسان مخصوص منتسبین را بعنایت و شفقت و رحمت حق جل جلاله بشارت ده لتقربها عیونهم فی هذالیوم البدیع البهآء المشرق من افق سماء فضلی علیک و علی من نبذ العالم متمسکا بحبل اسم الله و علی الّذين طهرالله قلوبهم من نار الضغینة والبغضاء و جعلهم من اهل البهآء فی کنابه المبین الحمدلله اذ هو رب صالحین و مقصود العارفین

\*\*\* ص 63 \*\*\*

**هو المشرق من افق البقاء**

جنود عشق و محبّت الهی بر وجود توجّه نموده هر قلب را مقبل یافت مسخر نمود اخذش فرمود قلب عرش است از برای استوای حبّ الهی سبحان الله این حبّ گاهی بشکل نور ظاهر و هنگامی بهیئت نار یا هر دو ناطق از کره خاک الی افلاک ملک اوست نفحاتش سبب ترقی عالم و وصل امم طوبی از برای نفسیکه عرفش را یافت و بکوی دوست شتافت قلم اعلی شهادت میدهد بر اینکه تو اقبال نمودی و از پست خالصاً لوجه الله قصدست الله الاعظمی کردی رحمت سفر را حمل نمودی ذکر و برّ را طی کردی تا آنکه وارد شدی در سجن اعظم و بسمعت ندائه الاعلی و رأیت افقه الاعلی قل لک محمد یا ملک ملکوت الاسما

\*\*\* ص 64 \*\*\*

الاسماء و المذکور فی افئدة الاولیاء بما سقیتنی کوثر حبّک و جعلتنی فائزاً بلقائک الذی مات فی حسرته اکثر عبادک اشهد انک انت ارحم الراحمین و اکرم الا کرمین لا اله الاّ انت الغفور الکریم هوالناظر الی عباده و آمائه یا امی و یار ورقتی خلق ایران اکثری از حق محروم و از عالم مکاشفه و شهود ممنوع و بموهوم مقبل و متمسک امروز مقصود عالمیان امام وجوه ظاهر و کلّ را برحیق مختوم دعوت فرمود ولکن اکثری بموهوم از حضرت قیّوم و عنایات و آیات و ظهورات و تجلیاتش بی نصیب مانده اند لله الحمد انورقه بمعرفت سدره فائز باشد.

\*\*\* ص 65 \*\*\*

و بان تمسک نمود و از ثمراتش نصیب برداشت طوبی لک ولمن عرفّک و هدیک الی صراطّ الله المستقیم و نباء العظیم از حق میطلبیم ترا مؤیّد فرماید تا در کلّ حین از کوثر ذکرش بیاشامی و بثنایش مشغول باشی این مقام عظیمست قدرش را بدان و باسم حق حفظش نما البهآء من لدنا علیک و علی کلّ امة فازت بهذا المقام العظیم.

\*\*\* ص 66 \*\*\*

**هو المهیمن علی ماکان و مایکون**

یا ایّها المقبل اسمع ندآء المظلوم انّه ذکرک بما انجذبت به الافئدة والقلوب و شهد بما شهدالله قبل خلق الاشیاء انّه لا اله الاّ هوالمهیمن القيّوم و بشرّ العباد بیوم التناد الذی فیه ینادی المناد الملک لله ربّی ما کان و مایکون قد ظهر و اظهر ماکان مخزوناً فی کنز العلم و نطق امام وجوه الملوک الملک لله مالک الملکوت مامنعته البلایا عن ذکر الله فاطرالسّماء قام و قال قد اتی الوعد و هذا هوالموعود انّک اذا تنوّرت بانوار نیّر البیان فی ایّام ظهور ربّک الرحمن قل الهی الهی لک الحمد بما سقیتنی من کاس عرفانک و هدیتنی الی افقک الاعلی والذروة العلیا و ذکرتنی فی سجن عکّاء ای ربّ انا عبدک و ابن عبدک اکون معترفاً بآیاتک الکبری و آثار قلمک الاعلی التی بها ارتعدت فرائض المشرکین من خلقک و افئدة المعتدین من عبادک اسئلک بامرک الّذی به تجلیّت علی الکلیم فی طور عرفانک و علی الخلیل فی نار حبّک بان تجعل فی کلّ الاحوال منقطعاً عن دونک و متمسّکاً بحبل عطائک ای ربّ ایّدنی علی ذکرک و ثنائک و القیام علی مافات عنّی فی ایّامک انت الذی شهدت بقدرتک الکائنات وبعنایتک الموجودات لا اله الاّ انت الغفور الکریم

\*\*\* ص 67 \*\*\*

**هو النّاطق فی ملکوت البیان**

در حزب قبل تفکّر نما جمعی غافلین با عمّامهای بیضا و خضرا عباد را گمراه نموده اند و بسقر مقر داده اند خلق بیچاره را از حق محروم کرده اند و از آیاتش ممنوع حالهم بعضی از نفوس مختلفه بکمال جد و جهد در گمراهی بندگان حق جلّ جلاله ساعلند قل الها معبودا مقصودا بکمال عجز و ابتهال از تو مسئلت مینمایم این عبد را از نشر ناقضین حفظ فرمائی و از ظلّ سدرۀ منتهی و صریر قلم اعلی محروم نسازی اشهد انّ الیوم یومک والامر امرک اسئلک بصراطک المستقیم و نباءک العظیم بان تؤیدنی علی مایرتفع به امرک بین عبادک انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الاّ انت المهیمن القيّوم

\*\*\* ص 68 \*\*\*

**هو الناظر من افق الظهور**

کتاب الله من غیر حجاب ظاهر و ناطق و او است مکلّم طور در عرش بقدومش مزیّن گشته و باستواء جمال قدم بر او مابین اعراش مفتخر و مذکور آنچه در کتب قبل از قلم اعلی نازل شده حال موجود ولکن موانع لاتحصی مشاهده میشود از یک سمت علمای ایران عباد بیچاره را از تقرّب منع نموده و مینمایند و از جهت اخری سطوت امراء حائل و مانع این مظلوم در لیالی و ایّام باصبع اقتدار حجباترا خرق نموده ولکن حین خرق حجاب دیگر ظاهر سحاب اوهام انوار آفتاب حقیقت مستور داشته عباد در اقلّ آن در امورات واقعه اقبل تفکّ نمینمایند اگر سبب منع و محرومی اهل ارض را نزد ظهور مظاهر امرالهی او ساکت مینمودند حال من غیر توقف در مدینه احدیّه وارد میگشتند یا ورقتی و یا امتی اشکری ربّک بذکری ایّاک و قولی لک الحمد یا مالک الملکوت و المهیمن علی الجبروت بما جعلت امتک هذه مقبلتة الی انوار وجهک و منجذبّه بآیاتک و ناطقة بذکرک اثنائک ای ربّ اسئلک بالذی فدی نفسه لاعلاء کلمتک و اظهار امرک بان تجعلنی فی کلّ الاحوال متمسّکة بحبل عطائک و متشبثة باذیل رداء رحمتک انّک انت المقتدر الغفور الکریم و انت العلیم الحکیم

\*\*\* ص 69 \*\*\*

**هو السّامع المجیب**

قل الهی و سیّدی و سندی و غایة بغیتی و رجائی و منتهی املی ترانی خرجت من الوطن قاصداً مقامک الاعلی و اقفک الابهی لاکون حاضراً امام وجهک واجد نفحات وحیک واسمع صریر قلمک الاعلی و اری افق الظّهور یا مولی الوری و ربّ العرش و اثری اشهد یا الهی و مقصودی و منای بانک ایّدتنی و امردتنی الی ان قطعت البرّ و البحر و حضرت لدی بابک الذی فتحته علی وجه من فی ارضک و سمائک و رایت امواج بحر رحمتک و سمعت ما سمع الکلیم فی طور عرفانک اسئلک یا مولی العالم باسمک الاعظم بان تقدّر لی ماتقرّبه علینی و یستضئی به قلبی و ینشرح به صدری انّک انت المقتدر علی ماتشاء لا اله الاّ انت الفضّال الکریم

\*\*\* ص 70 \*\*\*

**هو الناظر السامع العلیم الحکیم**

کتاب من لدی المحزون الی الذی اراد ان یشرب کوثر البیان ید عطاء ربّه الرّحمن لیسمع من هزیز اریاح حدیقة العرفان قد اتی من کان مکنوناً فی العلم و مستوراً عن الابصار انّا انزلنا الآیات و اظهرنا البیّنات و امرنا الکلّ بما یرتفع به مقاماتهم بین الاحزاب طوبی لسمیع فاز باصغائه و لبصیر رأی ماظهر من اراده الله ربّ الارباب قد حضر اسمک لدی المظلوم ذکرناک بآیات لاینقطع عرفها بدوام ملکوت الله العزیز الوهّاب انّک اذا خزت باثار قلمی الاعلی و شربت رحیق الوحی من یدعطاء مولی الوری قل الهی الهی لک الحمد بما سقینی کوثر بیانک ود للتنی الی شرک انوارک و ایّدتنی علی عرفان مظهر نفسک و مشاهدة آثارک اسئلک یا سابغ النّعم و دافع النّقم باسمک الاعظم الذی به ماج

\*\*\* ص 71 \*\*\*

بحر بیانک امام وجوه عبادک و اشرقت شمس عطائک من افق ارادتک بان تجعلنی من الّذين ذکرتهم فی کتابک قلت و قولک الحقّ رجال لاتلهیهم تجارة و لابیع عن ذکرالله ای ربّ انا عبدک و ابن عبدک و ما اردت الا مایجعلنی مستقیماً علی امرک و متمسّکاً بحبل اوامرک و احکامک ای ربّ قدّر لی ما یقربنی الیک فی کلّ الاحوال انک انت الغنیّ المتعال لا اله الاّ انت المهیمن العزیز الفصال

\*\*\* ص 72 \*\*\*

**هو الشافی**

سبحانک یا من فی قبضتک شفاء العالمین و بارادتک حیواة العالمین بمشیتک تقدیر العالمین اسئلک بان لا تخیب الاملین و لو یکون کلّ العالمین تری یا الهی هذه المریضة التی ارادت الشفا من بحر شفائک و انت لقلم یا الهی انی ما احبّ اعطا، الدّعاء لئلا یشتبه بما یعملون العلماء فیا اللهی فاشربها کوثر شفائک علی العجل لان الی السّماء ارتفع ضجیجها یا مذهب العلا و انت تعلم بان صبرها اقل من لن یحصی و انک فعال لما تشاء فما قول بها ما انت اهله و انک انت المعطی الشافی

**بسم الله الغافر**

و لو ان سوء حالی یا الهی استحقّنی بسیاطک و عذابک ولکن حسن عطوفتک و مواهبک یقتضی العفو علی عبادک والتلطّف علی ارقائک اسئلک باسمک الذی جعلته سلطان الاسماء بان تحفظنی بسلطنتک و اقتدارک عن کلّ بلاء و مکروه و عن کلّ مالا ارادة ارادتک و انک انت علی کلّ شیئی قدیر هو العزیز الهی ترانی فی فم الثعبان و تشهد کیف تلدغنی فی کلّ حین و حال اما تنصرنی یا الهی بعد الذی تمسکت بذیل عطایاک اما ترحمنی یا محبوبی بعدالذی تشبثت بردآء عزّ افضالک و قضایاک اذا یا الهی فانصرنی بسلطان نصرک ثمّ احفظنی عن هذا البلاء یا من بیدک ملکوت الانشا و انت بکلشیء علیم

\*\*\* ص 73 \*\*\*

الحرم یا الهی من اقبل الی حرم ذاتک اتبعد یا محبوبی من استجار الی مدینه قربک اتخذل یا رجائی من تمسک بحبل عزک اتمنع یا مقصودی من ورد فی شریعة عطائک الفقر یا معبودی من تشبّث بذیل غنائک اتمیت یا مسجودی من احییت قلبه بنور عرفانک اتصّم یا مشکوری من اسمعته بدایع آیاتک لافو عزتک لا تحرم من اقبل الیک و لا تطرد من ورد علیک و لاترد من نزّل بفنائک اذ انک انت المتعالی فوق کلّ شئی والعطی بکل شئی و اسمائکم علی کلّ من فی السموات والارض و انک انت العزیز الممتنع القدوس فرمودند که بنویسم حدیث آنجناب انشاءالله باید متوکلا علی الله و منقطعا عما سوای سجوله و قوته بکمال روح و ریحان مرور نمائید از خدا میطلبم توفیقی به آنجناب عنایت فرماید تا باعانت الهی تشنگان بیدای هجر و فراقرا بسلسبیل ذکر عنایت دوست مسرور و خرّم دارید دوست در هر حال بذکرستان رحمن و قاصدان یمن سبحان مشغولست بشانی که در منتهای شدت و بلا و فرح و رخا ذکرشان از لسان مقطوع نه باید کلّ بصفات حسنه و اخلاق ممدوحه مابین بریه مشی نمایند بخلوص تمام و تقوای کامل متمسک

\*\*\* ص 74 \*\*\*

متمسک شوند بهترین قمیص قمیص تقوی بوده و خواهد بود طوبی لنفس فاز به و کان من المتّقین اعمال شنیعه مردوده لم یزل ولایزال مردود بوده و خواهد بود باید کلّ بشانی حرکت نمایند در محل وثوق و اطمینان من علی الارض شوند اینست شأن اهل حق و مابعدالحقّ الا الضلال بگو ای دوستان باصلاح من فی الامکان بحکمت و بیان مشغول شوید اینست شأن انسان فساد و نزاع و جدال شأن اهل حق نبوده و نیست بلکه باید قلوب را بصیقل ذکر محبوب طاهر و منوّر نمایند بشنوید ندای مظلوم را و از نصایح او تجاوز نکنید قسم باسم اعظم که نخواسته و نمیخواهد از برای شما مگر آنچه را که عندالله باقی بوده و خواهد بود و دیگر احبّا را از توجّه به این شطر منع نمائید چه امر این ارض سختست و صعب کلّ در هر حال بخدمت حق مشغول شوند اینست ثمر وجود در این یوم معهود موعود حمد کن محبوب عالمیانرا که از فضل و عنایتش ترا محروم ننمود و در سلسبیل قرب و وصال آشامیدی از نفوسی محسوبی که لم یزل در نظر بوده و لایزال خواهی بود ان احمد و کن من الشاکرین قل یا احبائی ان استمعوا ندائی ایاکم ان تشرکوا بالله و ایاکم ان تتّبعو الفاق الّذين غفلوا عن الحقّ و یدّعون ما لا اذن الله لهم و ایاکم ان

\*\*\* 75 \*\*\*

ترکبوا ما یضیع به تقدیس امره بین عباده و هذا اصل النصح و اعظمه ان اتبّعوا امرالله ولا تتبعوا الغافلین و دیگر بر هر یک از احبّا لازم که لوح ملاّح القدس را که قبل از مهاجرت از عراق مرقوم شده بخوانند و در او تفکر نمایند تا ما ظهرا و یظهر من بعد را از مارقم من قبل ادراک نمایند طوبی للعارفین جمیع بلایای وارده در آن لوح مبارک از قبل ثبت شده ان اقروا و تفکّروا فیه یا اولی الالباب از حق جلّ تعالی میطلبم که آنجناب را از عوامل قدس باقیه خود محروم نفرماید و در کلّ عوامل یلیق لکرمه و ینبغی لسلطانه مقدر فرماید لعمری و عمرک لیس هذا علی الله لعزیز ان احمد و کن من الحامدین و قل ان الحمدلله رب العالمین انتهی هوالله تعالی قد حضر النص بکتابک لدی الوجه و منه وجدنا نفحات حبک فی هذه الایّام التی جعلها الله مطلع الفتتان و الامتحان و قرئنا ماجری من قلمک فی ذکر ربّک الرحمن طوبی لک یاهائی و بما جری من قلمک و تکلم به لسانک لعمری انک نبا المنظر الاکبر سوف تری ما کان غافلاً

\*\*\* ص 76 \*\*\*

عنه البشر نسئل الله بان یوفقک و یؤیّدک علی حبه و رضائه انّه لهوالعلیم الخبیر اینکه ذکر نموده بودید از احبای صادقین لله الحمد والمنه بما القی فیقلوب الصافین ما حفظه من وساوس الشیاطین نیکوست حال ارضیکه بر آن احباء الله مجتمع شده بذکر او مشغول شوند لله الحمد فی کلّ الاحوال اگر نفسی عازم ارض نون باشد جناب بین قبل علی را تکبر بالانهایه برسانید تا لله انّه من نسئل الله بان یعطیه ماینبغی لفضله و سلطانه انّه علی کلّ شئی قدیر محزون نباشند فراموش نشده و نخواهند شد توقّف در احضار نظر بامور خارجه بوده و الا نشهد بانّه یکون حاضراً لدی الوجه و همچنین جاسم را من قبل الوجه تکبر برسانید نسئل الله بان یبدّل البصر بالقرب انّه علی کلّ شئی قدیر و اما ماذکرت من النبیل علیه بهائی حمد خدا را که دوستان خود را در ظل عنایت خود ساکن فرموده و خوشا حال نفوسی که در مجمع احبای الهی جمع

\*\*\* ص 77 \*\*\*

شده بکمال شوق و وفق بذکر حق مشغول شوند انا تکون معهم و نریهم فیماهم علیه یضلین علیهم اهل الفردوس ان ربّک لهوالعلیم الخبیر انشاءالله بلقا فائز میشوند اذن داده شده که بمقر مقصود توجه نمایند نسئل الله بان یرزق الکلّ عرفانه و لقائه انّه لهو الحاکم علی ما یشاء لااله الا هو العزیز الحمید

سبحانک اللّهم یا الهی اسئلک باسمک اعظم الذی به اشرقت شمس امرک عن افق وحیک بان لا تجعلنا محروما من نفحات التی تمر عن شطر عناتیک ثمّ اجعلنا یا الهی خالصاً لوجهک ومنقطعا عما سواک ثمّ احشرنا فی زمرة عبادک الّذين ما منعتهم اشارات البشریه عن التوجه الی المنظر الاحدیه ای رب فادخلنا فی ظل رحمتک الکبری ثمّ احفظنا من عبادک الّذين کفروا باسمک الابهی واشربنا زلال عنایتک و رحیق فضلک و الطافک انک انت المقتدر علی ماتشاء و انک انت الغفور الرحیم ای ربّ فاستقمنا علی حبک بین خلقک لان هذا اعظم عطیّک لبریتک و انک انت ارحم الراحمین

\*\*\* ص 78 \*\*\*

**فسبحانک اللّهم یا الهی**

اسئلک بانوار جمالک العلیّ الاعلی و بظهورات عزّ سلطنتک بین الارض والسّماء و بهباء وجهک الذی به استضاء اهل میادین البقاء بان لاتمنعنی عن بدایع ظهورات شمس عرفانک ولاتحرمنی عن الدخول فی حرم عزّ لقائک و انک انت المقتدر علی ماتشاء و انک انت العزیز القدیر فیا الهی انا الّذی تولیّت وجهی عن وجوه الممکنات و اقبلت الی وجه قدس فردانیتک و فررت عن نفسی و عن کلّ ماسواک واستظللت فی ظل شجرة وحدانیّتک اذا یا الهی لاتدعنی بنفسی و لابشیئی عمّا خلق بین الارضین والسموات ثمّ ادخلنی یا آلهی فی خیام قربک و اخباء حبک ثمّ اکشف لی یا الهی ما هو المستور عن الصبار عبادک و ما هو المقنوع عن عرفان بریتک ثمّ اجعلنی یا الهی من الذینّهم دخلوا حصن ولاتیک و سکنوا فی جوار رحمتک و انک انت الفاعل بما تشاء واسماکم علی ما ترید ثمّ احفظنی یا الهی من اعدائی و عن کلّ مالا یحبّه رضاک ثمّ انزل علیّ من سماء سجودک ما ینقطعنی عن العالمین و یبلغنی الی نفسک الاعلی فیهذا لقمیص الاظهر المنیر

\*\*\* ص 79 \*\*\*

قلباً طاهرا فاخلق فی یا الهی سرّا ساکنا جدّد فی یا منائی و بروح القوة ثبتّنی علی امرک یا محبوبی و بنور العظمة فاشهدنی علی صراطّک یا رجائی و بسلطان الرفعة الی سماء قدسک عرجنی یا اوّلی و باریاح الصمدیّة فابهجنی یا آخری و بنغمات الازلیة فاسترحنی یا مونسی و بغناء طلعتک القدیمة نجنی عن دونک یا سیدی و بظهور کینونتک الدائمة بشرّنی یا ظاهر فوق ظاهری و الباطن دون باطنی

**الهی الهی**

لا تبعد عنّی لان الشدائد بکلّها احاطتنی الهی الهی لاتدعنی بنفسی لان المکاره باسرها اخذتنی و من زلال ثُدَی عنایتک فاشربنی لان الاعطاش باتمها احرقتنی و فی ظل جناحی رحمتک فاظللنی لان الاعداء باجمعها ارادتنی و عند عرش العظمة تلقا و تظهر آیات عزک فاحفظنی لان الذلة باکملها مستنی و من اثمار شجرة ازلتیک فاطعمنی لانّ الضعف بالطفها قربتنی و من کووءس السرور من ایادی رافتک فارزقنی لان الهموم باعظمها اخذتنی و من سنادس سلطان ربوبیتک فاخلعنی لان الافتقار بجوهرها عرتنی و عند تغنی ورقاء

\*\*\* ص 80 \*\*\*

صمدیتک فارقدنی لان البلایا باکبرها وردتنی و فی عرش الاحدیّة عند تشعشع طلعة الجمال فاسکنی لان الاضطراب باقومها اهلکتنی و فی ابحر الغفریّة تلقاء تهیّج حوت الجلال فاغمسنی لان الخطایا باطودها اماتتنی بسم الله الأقدس الاعلی سبحانک یا الهی انت تعلم بان المشرکین منعوا قلم الامر عن ذکر اسرارک واخذوا المراصد و یمنعون عبادک عن التوجه الی افق عزک و اجلالک ولکن الّذين ارادوا وجهک من کلّ اناث و ذکور یحبّون بان ثمّ علیهم نفحات الطافک و ترسل الیهم اثارک و لو انّ بذالک یا الهی تشتّد علینا البلایاء من اولی البغضاء ولکن انت تعلّم بانی ما ارادت فی سبیلک حفظی و فی حبک راحتی انزل لکل نفس اقبل الیک ما نزلته من سماء مشیّتک و هواء ارادتک لیجذبه نفحاتک و تبلغه الی مقام قدرّته له اسئلک یا مولی العالمین بان شهر احبائک ببدایع نصرک لانهم ما اتّخذوا لانفسهم ناصراً دونک و تکون عالما بما فی قلوبهم من حبّک انک انت العلیم الحکیم سبحانک اللّهم یا الهی اسئلک بسمک الذی اجریت انهار قدس احدیّتک و انزلت من غمام رحمتک فیوضات عز ازلیتک بان تحرم

\*\*\* ص 81 \*\*\*

هذا المسکین الفقیر الذی دخل فی شاطی غنائک و هذا الذلیل الذی ورد فی شریعة عطائک و هذا لضعیف الذی تمسّک بخیط قدرتک و هذالجاهل الذی سرع عن کلّ الجهات حتی دخل فی مدینة علمک اذ بیدک جبروت الامر و ملکوت الخلق و انک انت علی کلّ شئی قدیر سبحانک اللّهم یا الهی و سیدی و رجائی و کهفی و لهفی و مسکنی و مأوائی و عزّی و ذلّی ثمّ یسرنی و شدتی ثمّ غنائی و فقری اسئلک بسمک الذی به رفع سلطنتک و علا عظمتک و استعلا قدرتک علی کلّ من فی السموات و الارض بان تنصر الّذين ماعرفوا سواک و توجهوا بغیرک و ما تمسّکوا یدونک و انک انت حجیب المضطرین و معین المساکین ثمّ اسئلک یا الهی ببدیع اسمائک و جمیل صفاتک بان تجعل هذا العبد من الذینّهم ما یسلکون الاّ سبیل رضائک و ما یمشون الاّ علی اثر مرضاتک و انک انت علی کلّ شئی قدیر اذا یا الهی فارفع الحجاب عن بصری لاعرف نفسک و اقوم بثنائک وانقطع عما سویک

\*\*\* ص 82 \*\*\*

و اقبل الی وجهک الکریم ثمّ اجعلنی من عبادک الذی جعلت لهم مقعد صدق عندک ثمّ ارزقنی من تسلیم عنایتک و کوثر افضالک ثمّ الحقنی بعبادک المخلصین الّذين ما التفتوا بالدنیا و لا بریاساتها و لا بما فیها و علیها وانقطعوا بانفسهم و اموالهم فی سبیل بارئهم و کانوا من المنقطعین ای ربّ لاتدعنی بنفسی ثمّ خذ یدی بید قدرتک ثمّ انقذنی من غمرات النفس والهوی و لهیبها و اشتعالها ثمّ اجعل تلک النار علی برداً و سلاماً و روحاً و ریحاناً ثمّ اکتبنی من عبادک المنقطعین ای ربّ وفقنی لخدمتک و تبلیغ آیاتک ثمّ اجعلنی ناصرا لامرک و حافظا لدینک و ناطقا بثنائک و معینا بدایع افضالک و اکرامک و انک انت المقتدر علی ما تشآء و انک انت العزیز الکریم ای ربّ لا تخیّب من تمسک بحبل عنایتک و لا تطرد من علّق سبابة الرّجا علی جلّ جودک و افضالک ایرب لا تحتجبنی عن منبع رضاک ثمّ ارضنی بالاقرار بما رضیت و نزلته عن غمام فضلک و سحاب عزّ مکرمتک و انت المعطی فی کلّ الاحوال و انک انت الغفور الرّحیم ای رب لا تعرّ جسدی عن قمیص الانصاف و لا قلبی عن برد الاعتراف بنفسک الرحمن

\*\*\* ص 83 \*\*\*

الرّحمن الرّحیم هوالله فاغسل و حین غسلک فادع الله ربّک و ربّ ما یری و مالایری و قل ای ربّ کما طهرت بدنی من هذالمآء طهرنی عن کلّ ما یحجبنی عن عرفانک بین الارض و السّماء فیا الهی اسئلک باسمک الظاهر بان تنزل حینئذ من سحاب رحمتک امطار قدس الطافک لیطهّر بها نفسی و فؤادی عن رجس الذینّهم کفروا بایاتک و حاربوا بنفسک و اعرضوا عن برهانک و انک انت المقتدر علی ما تشآء

**بسم الله القدّمی بلا زوال**

سبحانک اللّهم یا الهی لک الحمد بما بعثت المقرّبین من نفحات احدیتک واحبّذتبهم من بدایع نعمائک و جعلتهم معینا لامرک بین بربّیک و ذاکراً اسمک بین عبادک و بهم اشتغلت قلوب الّذين غفلوا عن ذکرک و بعدوا عن شریعة قربک و اصعدتهم الی مقام اختصصتم بفضلک و انتشرت بهم آثارک فی مملکتک و جعلتهم قرار اسمائک الحسنی لمن فی الارض و السّماء منهم یا الهی من احبّک و اراد وجهک فلمّا سمع ذکرک و ندائک اقبل الی افق نداک و ما منعه عن ذکرک شئونات الدّنیا و وساوس اهل البغی والفوی قد احبّنی من ارض عنایتک اثمار سدرة فردانتیک و احبّی من افق الطافک انوار وجهک و جمالک اسئلک یا الهی بان تنصره فی کلّ ؟؟ لینصرک بین عبادک و تحفظه من اهل الظّلال لیشتغل بثنائک بین خلقک

\*\*\* ص 84 \*\*\*

انّک انت المقتدر علی ماترید و انک انت العزیز القدیر بسم الله الأقدس الاعظم العظیم سبحانک یا الهی قد قدرت لعبادک المقرّبین فی الرّضوانک الاعلی مقامات لویظهر مقام منها لینصعق من فی السموات والارض فوعزتک لو یرونه الملوک لینقطعن عن ممالکهم و یتوجهن الی الملوک الذی استظلّ فی جوار رحمتک الکبری فی ظل اسمک الابهی اسئلک یا محبوب العالمین و مقصود العارفین باسمک الذی به تقلب من تشاء و تقرب من تشاء بان تفتح ابصار احبّک لئلا یحتجبوا کلا احتجب من فی البلاد و یروا اثار قدرتک ظاهرا و ما قدرت لهم فی ممالک عزک باطنا انک انت المقتدر علی ماتشاء و انک انت المحبوب فی الاخرة و الاولی لا اله الا انت العلیّ الابهی بسم الله الأقدس الاعلی یا من تسمع ضجیج العشاق من کلّ آلافاق و صریخ المشتاقین من کلّ الاشطار و نوح الفاقدین من کلّ الاقطار و ورد علی کلّ واحد منهم فی سبیلک مالا ورد علی کلّ واحد منهم فی سبیلک مالا ورد علی اصفیائک فکیف بریتک و لو انی یا اللهی اعلم بانک کنت مع احبتک فی ازل الازال و تکون معهم بسلطانک و اجلالک و ما ورد علیهم من اعدائک جزائهم عندک ولکن اسئلک باسمک المنتقم بان تزّل علی بعضی اعدائک ما یجزع به انفسهم فی الدنیا و الاخره قدر لکلهم عذاب عظیم انک انت المقتدر القدیر بسم الله الأقدس الاعظم سبحانک یا الهی هذا عبد من عبادک قد اخذته نفحات وحیک و اجذبته فوحات حبک علی شأن توجّه بوجهه الی انوار وجهک المنیر اسئلک یا فالق الاصباح بان

\*\*\* ص 85 \*\*\*

بان تویّده فی کلّ الاحیان و قدّر له فی ملکوت عزک ما یحب و یرضی فیا للهی لاتحرم عبادک الّذين قصدوا حرم توحیدک و سرعوا الی مدین عزّ تقدیسک لم نزّل کنت فی علوّ القدرة و العزه و لاتزال تکون فی سمّو القوّة والعظمته شهر من تشاء بطلایع نصرک و تنزل علی من تشاء بدایع نعمائک اسئلک بالّذين جعلهم المشرکون اساری فی سبیلک بان تنزل من سحاب رحمتک ما تطهیر به اهل مملکتک فونفسک اذ اکلّهم ینوحون علی مافعلوا بمظهر ذاتک و منبع قدرتک و مخزن اسرارک یا آله من فی السموات و الارضین و یامن بیدک زمام العالمین

بسم الله الباقی بعد فناء الاشیاء سبحانک اللّهم یا الهی لک الحمد بما بعثت نفسک و مظهر ذاتک و مطلع کبریائک بین عبادک و انطقته ببدایع نغماتک بین سمائک و ارضک ولکن یا الهی اسمع نغماتک فی کلّ الاحیان و انّها ارتفعت الی ان بلغت فوق سدرة المنتهی و فوق فوقها عوالم التی ما اطلع بها احد الانفسک الابهی ولکن لم اجد من ذیسمع لیسمعها و یتوجّه الیها و یتقرّب بها الانفس معدودات اسئلک باسمک الّذی به تموّج بحرالاعظم بان تخلّق آذانا واعیه و انفسا مقبله و ابصارا ناظره و وجوها ناظره لیسمعوا آیاتک کلما انت ترید والاّ لکل نفس اذن ظاهره یسمع و لایعرف و انک انت یا ایّها النّاظر توجه باذنک و قلبک الی جهة العرش لیسمع مالاسمعه احد من العالمین الا من یشاء ربّک الرّحمن و انّه یفعل ما یرید و الحمدلله ربّ العالمین.

**بسم الّذي یذکر و لایعرف**

سبحانک اللّهم یا الهی هذا عبدک الّذی استضاء من سراج احدیتک و اقبل الی مقرّ عرش عظمتک و وجد نسایم اسمک السبحان عن یمین الایقان من هذا لشطر الّذی فیه استعلت سلطنتک علی من فی السمواتها و الارض و مدح وجهک لبریتک الّذين ما منعتهم سبحات الجلال

\*\*\* ص 86 \*\*\*

عن التّوجه الی اجلالک و حجبات الضلال عن النظر الی جمالک اسئلک یا مالک البرّیه و فالق الحبه لا تمنعه عن بدایع علمک و لاتحرمه عن حرم تقدیسک و کعبة توحیدک ثمّ الهمه ما یطیره فی کلّ الاحیان الی هواء عزّک یا فاطر الاکوان و خالق الامکان لا اله الا انت العزیز المقتدر المنّان

بسم الذی ینظر و لا ینظر سبحانک یا الهی لما اخذت الاکوان سبحات الظلما و تحجبات المظلمة الدّهماء اخرجت عن حبیب قدرتک انامل قوتک وانفطرت بها الحجبات کلها اذا اخذت الزلازل من فی ارضک و الاضطراب من فی بلادک الا من عصمته بسلطانک و ایقذته من غمرات النفس و الهوی و اصعدته الی جبروت اسمک الابهی فو عزتک یا مقصود العالمین لو کشفت الحجبات عن وجه عبادک لیسرعوا الی مداین عزک و توجّهوا الی امرتهم به فی الواحک و طافوا فی حول احبائک الّذين یستضئی بوجوههم اهل مداین البقا و سکّان السدرة المنتهی اسئلک یا الهی بان توّید الّذين اقبلوا الیک و لا تدعهم فی اقل من آن بانفسهم ثمّ اصعدهم الی مقام لایمنعهم الدنیا عن الاقبل الیک و النّظر الی شطرک والتوجه الی اسمک الذی جعلته سلطان الاسما و به قدرت حیوتا العالمین و الحمدالله رب العالمین بسم الله الاحدی بلا زوال سبحانک اللّهم باللهی تسمع ضجیج احبتک من کلّ الاشطار و صریخهم من الاقطار والّذين جعلهم المشرکون اساری فی سبیلک و رضائک و انت تعلم یا الهی لیس لهم ذنب الاحبّک و لاخطیئته الاّ توجهم الی شطر عنایتک لوقیل للمجرمین بای ذنب

\*\*\* ص 87 \*\*\*

بای ذنب ارتکبتم ماناح به اهل سرادق الملکوت لیتحیرون فی الجواب یشهد کلّ الاشیاء بانهم ما اخذوا الا لحبک و ما مسّتهم الشداید الا فی سبیلک بذلک اراد المشرکون ان یمنعوا ؟؟ عن التوجّه الی وجه فردانیتک و یصدوا العباد عن النّظر الی افق وحدانیتک لیطفی بذلک سراج احدیتک بین خلقک و یخمد نار محبتک فی مملکتک فسوف یشهدون ویرون بما فعلو ازدادت انوار مصّباح احدیتک لک لحمد یا الهی بماجعلت اهلی و احبّتی اسیراً فی سبیلک لتفک به اعناق بریتک و جعلتهم ذلیلاً لعزة امرک و فدیتهم لحیات اهل ارضک اسئلک یا الهی بان تثبتهم علی حبّک و رضائک ثمّ ارزقهم ما قدرّته اصفیائک فی عوالم تقدیسک انک انت المقتدر العلیم الحکیم هذا دعاء قد نزّل حین الافطار من لدی الله العزیز المختار

هو الامر. سبحانک اللّهم یا الهی اسئلک بالذین جعلت صیامهم فی حبک و رضائک و اظهار امرک و اتباع آیاتک و احکامک و افطارهم ربّک و لقائک فوعزتک انهم فی لامهم کلها صائمون و الی شطر رضائک متوجهون و لو یخرج من فم ارادتک مخاطباً ایّاهم یا قوم صوموا حباً لجمالی و لا تعلقه بالمیقات و الحدود فوعزتک هم یصومون ولا یاکلون الی ان یموتون لانّهم ذاقوا حلاوة ندائک و ذکرک و ثنائک و کلمة الی خرجت من شفتی مشیتک ای رب اسئلک بنفسک العلیّ الاعلی ثمّ بظهورک کرّة اخری الذی به انقلب ملکوت الاسماء و جبروت الصفات و اخذ السکّر سکّان الارضین والسموات و الزلزال من فی ملکوت الامر والخلق الا من صام عن کلّ مایکرهه رضاک و امسک نفسه عن التوجه الی ماسواک بان تجعلنا منهم و تکتب اسمائنا فی لوح الذی کتبت اسمائهم

\*\*\* ص 88 \*\*\*

و عصمتک و انک یا اللهی ببدایع قدرتک و سلطنتک و عظمتک انشعبت اسمائهم من بحر اسمک و خلقت ذواتهم من جوهر حبک و کینوناتهم من ساذج امرک و ما تعقّب وصلهم بظهورات الفصل والانفصال و ما قدّر تقربهم بعد ولالبقائهم زوال انهم عباد لم یزل یحکون عنک و لایزال یطوفون فی حولک و یَهرولون حول حرم لقائک و کعبة وصلک و ما جعلت الفرق یا الهی بینک و بینهم الا بانّهم لماشهدوا انوار وجهک توجّهوا الیک و سجدوا الجمالک خاشعا و خاضعا لعظمتک و منقطعا عما سواک ای رب هذا یوم فیه صمنا بامرک و ارادتک بما نزلته فی محکم کتابک و امسکنا النفس عن الهوی و عمّا یکرهه رضاک الی ان انتهی الیوم و بلغ حین الافطار اذاً اسئلک یا محبوب قلوب العاشقین و یا حبیب افئدة العارفین و یا وله صدورالمشتاقین و یا مقصود القاصدین بان تطیرنا فی هوا قربک و لقائک و تقبّل عنّا ما عملنا فی حبک و رضائک ثمّ اکتبنا من الذینّهم اقروا بوحدانیتک و اعترفوا بفردانیتک و خضعوا لعظمتک و کبریائک و عاذوا بحضرتک و لاذوا بجنابک وانفقوا ارواحهم شوق للقائک و الحضور بین یدیک و نبذوا الدنیا عن ورائهم لحبک و قطعوا النسبة من کلّ ذی نسبته متوجّها الیک اولئک عبادالّذين اذا یذکر لهم اسمک یذوب قلوبهم شغفاً لجمالک و تفیض عیونهم طلبا لقربک و لقائک ای ربّ هذه لسانی یشهد بوحدانیتک و فردانیتک و هذه عینی ناظرة الی شطر مواهبک والطافک و هذه اذنی مترصدة لاصغاء ندائک و کلمتک لانی ایقنت یا الهی بان الکلمة التی خرجت من فم مشیتک، ما قدّرت لها من نفاد و تسمعها فی کلّ الاحیان اذان التّی قدستها لاستماع کلماتک و اصغاء ایاتک و ان هذه یا الهی یدی قد ارتفعتها الی سماء مکرمتک و الطافک اتطرو یا الهی هذا الفقیر الذی ما اتخذ لنفسه محبوبا سواک ولامعطیاً دونک ولاسلطانا غیرک و لاظلا الا فی جوار رحمتک و لامأمنا الّا لدی بابک الذی فتحته علی وجه من فی سمائک و ارضک لافو عزتک انا الذی اکون مطمئنا بفضلک ولو تعذبنی بدوام ملکک و یسئلنی احد منک تنطق ارکانی کلّها بانّه لهو المحبوب فی فعله و المطاع فی حکمه و الرحمن فی سجیته والرحیم علی

\*\*\* ص 89 \*\*\*

و الرحیم علی خلقه فو عزتک یا محبوب قلوب المشتاقین لو تطردنی عن بابک و تدعنی تحت اسیاف طغاةخلقک و عصاة بریتک یسئلنی احد منک ینادی کلّ شعر کان فی اعضائی بانه هو محبوب العالمین و انّه لهو الفضال القدیم و انّه قربنی ولو ابعدنی و اجارنی ولو اطردنی و لم احد لنفسی راحماً ارحم منه و به استفیت عن دونه واستعلیت علی ماسواه فطوبی یا الهی لمن استغنی بک عن ملکوت ملک السموات و الارض و انفی من تمسک بحبل غنائک و خضع لحظرتک و اکتفی بک عمن سواک والفقیر من استغنی عنک و استکبر علیک و اعرض عن حضرتک و کفر بایاتک فیا الهی و محبوبی فاجعلنی من الّذين تحرکّم اریاح مشیتک کیف تشاء و لاتجعلنی من الّذين تحرکهم اریاح النفس والهوی و تذهب بهم کیف تشاء لا اله الاّ انت المقتدر العزیز الکریم فلک الحمد یا الهی علی ما وفقتنی بالصیام فی هذا الشهر الذی نسبته الی اسمک الاعلی و سمیته بالعلا و امرت بان یصوموا فیه عبادک و بریتک و یستقربن به الیک و به انتهت الایّام و الشهور کما ابتدئت اولها باسمک البها لیشهدن کلّ بانک انت الاول والاخر و الظاهر و الباطن و یوقنّن بان ما حقق اعزاز الاسماء الاّ بعز امرک و الکلمة التی فصلت بمشیتک و ظهرت بارادتک و جعلت یا الهی هذا لشهر بینهم ذکراً من عندک و شوقا من لدنک و علامة من حضرتک لئلا ینسون عظمتک و اقتدارک و سلطنتک و اعزازک و یوقنن بانک انت الذی کنت حاکماً فی ازل الازال و تکون حاکما کما کنت لا یمنعک عن حکومتک شئی عمّا خلق فی السموات و الارض و لاعن ارادتک من فی ملکوت الامر والخلق فیا الهی اسئلک باسمک الذی به ناحت قبائل الارض کلّها الاّ من عصمته بعصمتک الکبری و حفظته فی ظلّ رحمتک العظمی بان تجعلنا مستقیماً علی امرک و ثابتا علی حبک علی شأن لویعرّض علیک عبادک و یعرض عنک بریتک بحیث لایبقی علی الارض ان یدعوک و یقبل الیک و یتوجّه الی حرم انسک و کعبة قدسک لاقوم بنفس وحده علی نصرة امرک و اعلاء کلمتک و اظهار سلطنتک و ثنا نفسک و لو انی یا الهی کلما ارید ان اسمیک باسر اتحیّر فی نفس لانی شاهد بان کلّ صفته من صفاتک العلیا و کلّ اسم من اسمائک الحسنی انسبتها و لدعوک بها تلقاء وجهک هذا لم یکن الاّ علی قدر

\*\*\* ص 90 \*\*\*

عرفانی لانی لما عرفتها ممدوحة نسبتها الیک والا تعالی تعالی شانک من ان تذکر بدونک او تعرف بسواک او یرتقی الیک وصف خلقک و ثنا عبادک و کلّ ما یظهر من العباد انّه محدود بحدودات انفسهم و مخلوق من توهماتهم و ظنونهم فاه آه یا محبوبی من عجزی من ذکرک و تقصیری فی ایامک لو اقول یا الهی انک انت علیم الشاهد لو تشیر باصبع من اصباع مشیتک الی صخرة صما لیظهر منها علم ماکان و مایکون و لو اقول انک انت قدیر اشاهد لو یخرج من فم ارادتک کلمة تنقلب منها السموات والارض فو عزتک یا محبوب العارفین کلّ علیم لولا یقر عند علمک بالجهل انّه اجهل العباد و کلّ مقتدر لایقر بعجزه لدی ظهورات قدرتک انّه لاعجز بریتک و اغفل خلقک مع علمی بذلک و ایقانی بهذا کیف اقدر ان اذکرک بذکر او اصفک بوصف او اثنیک بثناء اذاً مع هذا العجز قد سرعت الی ظل قدرتک و بهذا الفقر قد استظلمت فی ظلّ غنائک و بهذا الضعف قد قمت لدی سرداق قوتک و قدرتک اتطرد هذا الفقیر بعدالذی ما اتخذ لنفسه معینا سواک اتبعد هذا الغریب بعد الذی لم یجد لنفسه محبوباً دونک ای رب انت تعلم مافی نفس و انا لا اعلم ما فی نفسک الرحمن فارحمنی برحمتک ثمّ الهمنی ما یسکن به قلبی فی ایامک و تستریح به نفسی عند ظهورات وجهک ای ربّ قد استضا کلّ الاشیاء من بوارق نوار طلعتک و قد استباح کلّ من فی الارض والسّماء من ظهورات عزّ احدیتک بحیث لا اری من شئی الاّ و قد اشاهد فیه تجلیک الّذی مستور عن انظر النائمین من عبادک ای ربّ لا تحرمنی بعدالذی احاط فضلک کلّ الوجود من الغیب و الشهود اتبعد فی یا الهی بعدالذی دعوت الکلّ الی نفسک و التقرب الیک و التمسّک بحبلک اتطردنی یا محبوبی بعدالذی وعدت فی محکم کتابک و بدایع آیاتک بان تجمع المشتاقین فی سرادق عطوفتک و المریدین فی ظل مواهبک و القاصدین فی خیام فضلک و الطافک فوعزتک یا الهی ان صریخی یمنع قلمی و حنین قلبی قد اخذ الزّمام عن کفّی کلما اسکن نفس و ابشرها ببدایع رحمتک و شئونات عطوفتک و ظهورات مکرمتک تضطربنی ظهورات عدلک و شئونات قهرک و اشاهد بانک انت المذکور بهذین الاسمین و الموصوف بهذین الوصفین و لا تبالی بان تدعی باسمک الغفار او باسمک القهّار فوعزتک لو لا علمی بانّ رحمتک سبقت کلّ شی التقدم ارکانی و تنفطر کینونتی و تضمحل حقیقتی ولکن لما اشاهد فضلک سبق کلی شئی و رحمتک احاطت کل الوجود تطمئن نفسی و کینونتی فآه آه یا الهی عما فات منی فی ایامک فآه آه یا مقصودی عما فات منی فی خدمتک و طاعتک فی هذه الایام التی ما رات شبهها

\*\*\* ص 91 \*\*\*

عیون اصفیانک و امنائک ای رب اسئلک بک و بمظهر امرک الذی استقر علی عرش رحمانیتک ان توفقنی علی خدمتک و رضائک ثمّ احفظنی عن الّذين اعرضوا عن نفسک و کفروا بایاتک و انکروا حقک و جاهدوا برهانک و نبذوا عهدک و میثاقک کبرّ اللّهم یا الهی علی مظهر هویتک و مطلع احدیتک و معدن علمک و مهبط وحیک و مخزن الهامک و مقر سلطنتک و مشرق الوهیتک النقطة الاولی و الطّلعة الاعلی و اصل القدیم و محیی الامم و علی امّل من آمن به و بایاته الّذی جعله عرشاً لاستوا اکلمتک العلیا و محلاً لظهور اسمائک الحسنی و مشرقاً لاشراق شموس عنایتک و مطلعا لطلوع آسمائک و صفاتک و مخزنا للئالی علمک و احکامک و علی آخر من نزّل علیه الذی کان وفوره علیه کوفوده علیه و ظهوره فیه کظهورک فیه الاّ انّه استضاء من انوار وجهه و سجد لذاته و اقر بعبودیته لنفسه و علی الدیّنهم استشهدوا فی سبیله وفدوا انفسهم حبّا لجماله نشهد یا الهی بانهم عباداً امنوا بک و بآیاتک و قصدوا حرم لقائک واقبلوا الی وجهک و توجهوا الی شطر قربک و سلکوا مناهج رضائک و عبدوک بما انت اردته و انقطعوا عمن سواک ای ربّ فانزل علی ارواحهم و اجسادهم فی کلّ حین من بدایع رحمتک الکبری و انک انت المقتدر علی ماتشاء لا اله الاّ انت العزیز المستعان ای رب اسئلک به و بهم و بالذی اقمته علی مقام امرک و جعلته قیوما علی من فی سمائک و ارضک بان تطهّرنا عن العصیان و تقدّر لنا مقر صدق عندک و الحقنا بعبادک الّذين ما منعتهم مکاره الدنیا و شدائدها عن التوجه الیک و انک انت المقتدر المتعالی المهیمن الغفور الرحیم هذا دعا ما نزل فی اقل شهر الاعظم القیام طوبی من یدعو به الله ربه العزیز العلام الاعظم سبحانک اللّهم یا اللهی اسئلک باسمک للباقی الذی به استبقت مظاهر امرک و باسمک الکافی الذی به استکفت مظاهر وحیک و باسمک المنغنی الذی به استنغنت مشارق الهامک و باسمک الدوام الذی به استدالت آیات ملکوتک و ظهورات جبروتک و باسمک لحکیم الذی به استمکت مکامن سلطنتک و باسمک الرحیم الذی به استرحمت الممکنات و باسمک القادر الذی به استقدرت الموجودات و باسمک العلیم الذی به ظهرت مظاهر علمک بین بریتک و باسمک الغالب الذی به استغلبت کلمتک العلیا علی من فی الارض

\*\*\* ص 92 \*\*\*

والسّماء بان تنزل علی احبّائک من سماء مشیتک ما یجعلهم غنیّاً عن حدتک و استغنیاء عن ؟؟ ثمّ انزل علیهم ما یجعلهم غالبا قادراً مهیمنا مقتدرا علی اعدائک الّذين کفروا بمظهر ذاتک و مطلع آیاتک و انک انت المقتدر علی ماتشآء و انک انت العزیز الحکیم فیا الهی و سیدی و حبیبی و غایته املی و منائی لاتبعد من استقری الیک ولاتطرد من توجه الی ساحة عز فردانیتک و بساط قدس وحدانیتک ثمّ اسمعهم ما لیطیّرهم فی حول شوقک و انجذاب بحیث یجعلهم غافلاً عن دونک و ناطقا بذکرک و ثنائی فو عزتک من حرم عن حلاوة ذکرک انّه منع عن کلّ یسخر ویکون العدم خیراله من وجوده والفنا خیراله من بقائه و انی فوعزتک اکون متحیّرا من الّذين منعوا انفسهم عن بدایع ذکرک و اشتغلوا بذکر دونک فو عزتک ان السخبان و ما قدّر فیها من بدایع نعمک و آلائک لایعادل بذکرک عزّة واحده عند عباد الّذين ذاقوا حلاوة مناجاتک فیاالهی لا تجعلنی ممنوعا عنه ولا محروما منه ثمّ اسئلک یا من بیدک ملکوت التقدیر بان تحرکنی من اریاح مشیتک کیف ترید لاقبل بما تحبّ و ترضی و اعرض عمّا تکرمه یا من بیدک ملکوت ملک الاخرة و الاولی لا اله الا انت العزیز الغالب المقتدر المستعان ربّک اللّهم یا الهی کلما یخلد فی قبل ذکرک لیضطربنی سطوتک و اقتدارک لان الذکر بنفسه یشهد بانّه غیرالمذکور فلمّا ثبت ذلک کیف یرتقی الیک ذکری و ینبغی لک ثنائی بل یرجع الی نفسی و کینونتی اذا افر یا الهی من الشرک الی سلطان وحدتک و ادعوک بان ترزقنی کاس الموحّدین من بریتک والمنقطعین من خلقک الّذين سرون فی کلّ شئی آیات تجلیک و ظهورات توحیدک والّذين اتخذوا لنفسک شریکا و اقرنوا خلقک بنفسک اولئک ما عرفوا و ما فازوا بعرفانک و کانوا من العبد الخلق عندک و اغفلهم لدنک سبحانک من ان تقرّن بدونک او تذکر یذکر ماسواک لم تزل کنت و لم یکن معک من شئی و لاتزال تکون بمثل ما قد کنت لیس لاحد الی عرفان ذاتک سبیل کلّ الاذکار من لمن نفس کان یرجع الی الکلمة العلیا و الذروة الاولی التی حی مشیته الاولیه والنقطة البدئیه و انها هی اول ظهورک و اول تجلیک بعثتها بنفسها و تجلیت علیها باسمک الابهی اذا اشرقت السموات بنور معرفتک والارضین بضیاء وجهک و جعلتها مبدء الخلق و منتهیم و بها فصلت بین بریتک و بها استقرّ الموحدون و فزع المشرکون من دعاک بها انّه محن دعاک بنفسک و من اعرض انّه ما دعاک ولو یدعوک بدوام سلطنتک و بقاء کینونتک فبا الهی امل من احد دعاک بهاء ما دعوته و امل من نفس اقبلت بها الیک و ما اقبلت الیه و حل فی الملک من یذکرک بها فی ارضک و ما اذکرته فی سماء

\*\*\* ص 93 \*\*\*

فی سماء امرک لا فو عزتک لان ذکرک سبق کلشئی کلما ان رحمتک سبقت الاشیا و لولا ذکرک من بذکرک و لو لا تعریفک نفسک من یعرفک فلمّا سبق ذکرک عبادک انهم قاموا علی ذکرک و ثنائک فلمّا عرفتهم مناهج قربک و رضائک توجّهوا من کلّ الجهات الی شطر وحدانیتک و حرم عزّ فردانیتک و لما القیتهم حبک قاموا علی نصرتک و انجذبوا من آیات عز سلطنتک و بلغوا الی شأن انفقوا اموالهم و انفسهم فی سبیلک فو عزتک یا محبوب العالمین و یا مقصود افئدة المشتاقین و یا وله صدور المخلصین انی لمّا شربت کل شئی من الناس حبک قمت علی نصرة امرک سجد لک و قوتک و استغنیت به عن حب ما سواک و عن ذکر ما دونک و لو بان شرب منه سرع الی مناهج رضائک و سبل مواهبک انّه من اغنی العباد عندک و علیهم لربک و انی قد بلغت یا الهی فی حبک الی مقام لا احبّ ان لحبیک احد سوائی و من احبک انّه هو انا لا سواه انی قد قبلت حبک کلّه و قبلت الرزایا فی سبیلک کلها فیا لیت لالحبیک احد فو انی و لایرد البلایا فی سبیلک الا علی نفسی و لانک قدرت لمن احبک من البلایا مالاعدل لها فی علمک لذا یکرهونه اکثر عبادک حفظ ما نفسهم و اموالهم انا الذی یذکرک استغنیت عن ذکر الخلایق اجمعین و فی حبک قبلت نیرالعالین فیا لیت القیت علی عبادک ما القشیی و عرفتهم ما اعرفتنی طوبی لمن ورد فی سبیلک سیوف البغضهاء من عبادک الاشقیا ان الذینّهم شربوا من کاس رحمتک و احسانک وانسوا بذکرک و ثنائک انهم لایشفهم شئونات الدنیا عن التوجه الیک و الی قبل الی وجهک طوبی آنس بک و انقطع عن کلّ الوجود یا معبود الغیب والشهود فکیف اذکر یا موجد البهآء و مقصود البها بدایع رحمتک التی سبقتنی و ظهورات عنایتک انت احاطتنی کنت ساقدا یا الهی علی مهد الغفلته والنسیان و قد مرت علی نفحات قمیص اسمک الرحمن و ایقظتنی عن النّوم و انطقتنی بثناء نفسک بین ملا الاکوان قمت و دعوت الکل الی نفسک العلیّ الاعلی منهم من این علمک و کفر بایاتک و ظهوراتک فی هذا الظهور الذی اظهرت نفسک باسمک الابهی الابهی و منهم من توقف مقام بالمحاربه بعد الذی ما بنیت لهم ما علمتنی من علومک المکنونة و ما اظهرت لهم ما عرفتی من اسرارک المخزونة و دعوتهم بمانزل فی البیان و عرفتهم ما امروا بعرفانه فی الواح قضائک و ؟؟ تقدیرک و بذلک فزعوا و ناحوا واعرضوا واستکبروا الا الّذين بعثوا مرة اخری بنفحات ایاتک الکبری فی هذا الظهور الذی به انفطرت سموات الاوهام و کسرت اصنام الدنام ؟؟

\*\*\* ص 94 \*\*\*

قدرتک یا من فی قبضته قدرتک جبروت الامر و ملکوت السموات والارضین ای رب اسئلک باسمائک الحسنی و صفاتک العلیاء باسمک الذی جعلته قیّوما علی الاسماء و مهیمنا علی من فی الارض والسّماء و به الفت و خرقت و جعلته فصل الخطاب فی المبدأ و المئاب بان یفتح عیون عبادک لیروک بعینک و یعرفوک بنفسک و یعرضوا عن الّذين کفرو بک بسلطانک واتخذوا لانفسهم ربّا سواک و معبدوا دونک ای رب لاتدعمهم بانفسهم و هوائهم خذ ایادیهم بید قدرتک و فضلک ثمّ احفظهم من شرّ عبادک الّذين یوسوسون فی صدیر الناس و یمنعو عنهم عن شاطی بحر توحیدک و لجه عزّ تفریدک ای ربّ نورالبصار العباد بنور معرفتک ثمّ اشربهم من کوثر الذی من شرب منه انقطع عن ملکوت ملک السموات والارض و توجه بکل الیک و استظل فی ظل اسمک الابهی الذی جعلته سیف امرک بین خلقک و به فصلت بین المقربین و المبعدین و النور و الظلمة واستعبد و الشقی و مظاهر الاثبات والنفی و الّذی نور بصره بنور اسمک الاعظم انّه خلق مرّة اخری و بعث بامرک یا رب العرش والثری و انّه لبدیع فی مملکتک و منجعل من نفحات ایامک و بما یتکلم بما ذکرت به فی ذکرک و ثنائک یجری علیه حکم البدع ولو یتکلم بما ذکرت به فی ازل الازال و هذا شأن عبادک الّذين خلقوا من حرکة قلمک الاعلی فی ملکوت الانشاء و مع ذلک عبادک الاشقیا ینکرون آیاتک یا بدایع السموات والارض و یسلبون حکم البدع بعد الذی بها ثبت حکم البدع لوها ما ظهر البدع اذا ابکی و یبکی القلم ثمّ اللوح بضری و بماولد علی من اعدائک و کلما یشتد علی البلایا من هولاء الّذين کفروا بآیاتک الکبری انظر الی مواهبک التی اختصصتنی بها بحیث جعلتنی و ما یظهر منی من القیام و العقود و المشیّ والرّقود ذکرک بین بریتک و ثنائک بین عبادک و جعلت کلها ذکرا واحدا من عندک فلک الحمد یا الهی علی هذه الموهبة الکبری و العطیته العظمی اسئلک یا الهی و سیدی بان تقدر لعبادک ما قدر لی ولا تفرق بینی و بینهم لا فی الدنیا و لافی الاخره و انک انت علی خالق البریه فیا الهی ان اثبت اوراق هذه الشجره لئلا تسقطها اریاح الافتتان و انک انت المقتدر العزیز المنان و لاتحرم عبادک الّذين اقبلوا الیک ثمّ اجعلهم یا الهی مقرا لوحدانیتک

\*\*\* ص 95 \*\*\*

بوحدانیتک و معترفاً بفردانیتک و مذعناً بسلطنتک و اقتدارک و مقبلاً الی حرم عزّک و کبریائک و لائذا بک و عائذا بحضرتک ای رب لاتطردهم بجودک و لا تمنعهم عن هذه الشریعة التی جرت عن یمین عرش احدیتک ای رب لاتجعلهم من الّذين نقضوا میثاقک و نبذوا عهدک و استکبروا علیک و جاحدوا حقّک وانکروا فضلک و اعرضوا عنک بعد الذی ما رقم من قلمک الاعلی کلمة الاّ و قد اخذت بها عهد نفسی و علّقت کلما نزّل فی البیان بقبولی و امری علی شأن لویمهی من البیان ذکری و ثنائی لن یبقی منه کلمة و ما علّقت امری بتصدیق نفس ولا اقبال احد مع ذلک فانظر البها یا محبوب البهآء و بما ورد علیه من اعدائک یا مقصود البهآء فوعزتک لایرتفع النداء من فم البهآء و بما ورد علیه فی سبیلک یا ایها المذکور فی قلب البهآء فیالیت ارتکب ملأ البیان ما ارتکبه ملل القبل فو عزتک یا محبوب البهآء انّ البکاء یمنعنی عن الذکر والثناء یا من بیدک جبروت القضا و ملکوت الامضاء انا الذی با الهی ما یمنعنی عن حبّک بغض اعدائک و لا یصمّون عن ثنائک ضوضاء الذینّهم کفروا بایاتک فوعزّتک لو تجمعن علی من علی الارض بانظام والاعتساف لینطق لسانی بینهم بذکرک و ثنائک ولو یقطعون لسانی ینطق قلمی بما الهمتنی بجودک و احسانک و لو یقطعون قلبی لیذکرک حشائی بان یا مقصود البهآء فاقبل دم البهآء فی سبیلک ولو یقطعون حشائی و ارکانی شعری یصیج و نیادی ای رب هذا بهائک بین طغاة خلقک فانظره بلحظات عنایتک ای رب هذا هو الذی کان مذکورا فی صحائفک و کتبک والواحک و هذا لهو الذی نزّلت البیان لعلّو شانه و سموّ قدره واعلاء کلمته و ارتفاع امره

\*\*\* ص 96 \*\*\*

و هذا الهو الذی اصبحت بحبه و امسیت بذکرة قلت و قولک الاحلی لولاة ما نزلت البیان و قلت و قولک الحقّ کلّ ذکر خیر نزّل فی البیان ما کان مقصودی الا نفسه و جماله اذا فانطره مطروحاً بین ایدی اهل البیان یا منزل البیان فما احلی ذکرک و ذکری نفسک انت الذی اکتفیت بنفسی و انا الذی اکتفیت بنفسک عن النفس الخلایق کلها انت الذی اردت فی ذکرک نفسه و انا الذی ما اردت فی ذکری الا نفسک فیا الهی تری بان قلبی یذوب فی حبک علی شان لو یصب علیه بحور العالمین لایخمد ابدا لان کینونتی و نفسی و روحی وجسدی و جسمی کلّها قد خلقت بحبک وحبّک باقی لایفنی وهذا مقام الذی اعطیتنی بجودک ولایقدر احد ان یتصرّف فیه ابدا یامن ذکرک انیس وفرج قلبی و قضائک مرادی وبلائک مونس فیا الهی تشهد وتری انّ الّذين هتکوا حرمتک وضیّعوا امرک ونقضوا عهدک و حرفوا آیاتک وکلمتک ونبذوا احکامک و ترکوا اوامرک اعترضوا علی هذا العبد الذی انفق روحه فی سبیبک وبه اشتهر امرک و رفع ذکرک ولاح وجهک واسترفع فسطاط حکمک وخباء مجدک و بنی بیت امرک و حرم قدسک وکعبة جلالک وانت تعلم یا الهی افکهم مفتریات انفسهم وبعد ما ارتکبوا فردینک ماناح به سکّان ما این البقاء واهل ملأ الاعلی کتبوا بانامل الشرکیّه فی حقی ما یلعنهم به کلّ الذرّات ثمّ مظاهر التوحید ومطالع التفرید و مکامن وحیک ومخازن الهامک وبلغوا فی الشقوة الی مقام کتبوا بانّه فسح البیان بعد الّذی بنفس ظهر حکم البیان واشرقت شمس التّبیان وبذکری حقق ذکره وبنفس فسّرت کلماته وکشفت اسراره وبقیامی فصّلت حروفاته وظهرت کنوزه وبرز ماخزن فیه من لئالی علمک و جواهر حکمتک فیا الهی انت تعلم بانهم عرفوا نعمتک ثمّ انکروها لانک

\*\*\* ص 97 \*\*\*

لانت اظهرتن بحجة الّی بها یدّعون الایمان بک وبمظهر نفسک اذاً یا الهی طهّر قلوبهم ونور ابصارهم لیعرفوک بعینک وینقطعوا عمّا سویک ولو انّی اشاهدهم یا الهی احجب عن ملل القبل بحیث ما احصیت اشقی منهم وابعد منهم یقرون البیان ویکفرون منزله یفتخرون به ویعترضون علی الذی به نزّلت کتبک وصحائف امرک فی ازل الازال فوعرّتک یا الهی انّهم ما امنوا بک ولو آمنوا بک ولو امنوا ماکفروا فی هذا الظهور الذی به غنّت اوراق سدرة المنتهی بذکر اسمک العلی الاعلی و فتحت السن کلّ الاشیاء بثنائک یا رب الاخره و الاولی ویشهد کلّ کلمة نزّلت فی البیان بانّه لهو الناظر فی الافق الابهی سبحانک سبحانک یا الهی تسمع ضجیجی و وصریخی ومایرد علّی فی کلّ الاحیان من مظاهر الشیطان ومطالع الطغیان ومعادن الحسد والحسبان فانظرنی یامن سمیت نفسک بالرّحمن هل تری فی ارضک مظلوماً شبهی او محزونا مثلی بعد الذّی مسروری طار العاشقون الی هواء قربک وبابتهاجک استعرج المشتاقون الی سماء جذبک وعرفانک اذاً استجار یا الهی هذا المظللوم فی جوار عدلک وهذا الذلیل فی حول عزک وهذا الفقیر فیظل غنائک فانزل علیه ما ینبغی لشانک وانّه ما هو الا انت ولایرید الاّ انت بحولک وقوتّک یا مالک البهاء والناطق فی صدر البهآء والذّاکر فی قلب البهآء فانزل یا رب البهاء وعلی قلوب العباد کلمة التقوی لیقومن عن رقد الهوی ویتوجّهن الی الکلمة العلیا یارب العرش و الثری فیا الهی وسیّدی ورجائی اشهد بانّک کنت فی ازل الازال الهاً واحداً احداً فرداً صمداً وتراباً باقیاً دائماً قائماً قیوماً مااتخذّت

\*\* \* ص98 \*\*\*

لنفسک شبیهاً ولا شریکاً ولا وزیراً ولا نظیرا . ارسلت سفرائک الی عبادک وجعلتهم مهابط وحیک ومخازن علمک وانزلت الهیم کتبک و شرعت فیها شرائع امرک واحکامک الی ان انتهت الکتب الی البیان والرّسل بالّذی سمیّته بعلّی فی جبروت القضاء وملکوت الاسماء وانّه اظهار نفسه بامرک ودعی النّاس الی نفسک وبشّرهم بالّذی بشّرته به فی محکم ایاتک ومتقن کلماتک وبه قدرت مقادیر امرک واحکامک وبه فصلّت کلّ شئی تفصیلا من عندک ومنعت فیه العباد من سفک دماء الّذين آمنوا بک فدخلوا فی حصن امرک وحماتیک وکذلک حرّمت ازواج رسلک علی الامم وهذا من احکامک المحکمة وحدوداتک المتقنه بحیث نزّل فیکل الواحک وکتبک وزبرک ومع هذا الحکم المبین والامر لمتین نقضوا عهدک ونکثوا میثاقک وترکوا ما امروا به وامروا ما نهوا عنه وبلغوا فی الغفله الی مقام اخذ الشّهوة منهم زمام السّکنیته والحیا وخانوا فیخرا مظهر نفسک العلّی الاعلی فاه آه من فعله ماظهر منه تالله بذلک شقّ ستر حجاب حرمتک بین خلقک وناح روح الامین تلقاء وجهک وتذّرف عین البهآء فی هذه المصیبته الکبری والرّزیه العظمی وماورد علی احد من سفرائک واصفیائک ما ورد علی مظهر امرک الذّی جعلته مظهر سلطنتک ومطلع الوهیتک ومشرق ربوبیتک اذاً انوح وینوح کلّ الاشیاء عمّا خلق من کلمتک العلیا وانک یا الهی لمتزل ولاتزال ماشرعت الشرائع وماوضعت المناهج الاّ لابقاء ذکرک بین خلقک واعزاز امرک بین بریتک وانّک بنفسک الحقّ کنت وتکون

\*\*\* ص 99 \*\*\*

و تکون مقدسا من عمل العالمین و ذکر الذاکرین و انهم یا الهی ما استحیوا منک و ما راعوا حرمتک فی مملکتک واعزازک بین خلقک هل من ذی بصر معیینی فی بکائی و هل من ذیقلب ینوح مع فیما ورد علی حبیبی و محبوبی و ذاکری و مذکوری و هل من منصف ینصف فیماورد علی مظهر نفسک من اغفل عبادک فو عزتک یا الهی لو قتلت باسیاف العالمین احب عندی من ان اکون موجودا وادی ما لارات عین یا من بیدک ملکوت ملک السموات و الارضین و اخذه حب الریاسة الی مقام سفک دم الذی اختصصتة بین بریتک و جعلته مظهر احدیتک و سمیته بحرف الثالث من یظهرنه بامرک و نزّلت فی حقه مالانزل فی حق احد دونه و اذا سفک دمه غلبت الظلمة علی نور النهار و اخذ الاضطراب و الاضطرار ارکل من سکن فی الزوراء مع ذلک ما استشعروا و ما تنبّهوا و بلغوا فی الشقوة و الاستکبار الی مقام ارادو من یذکرونه فی اللّیالی والانهار و انک عصمتنی بقدرتک و حفظتنی بجنود غیبک الی ان خرجت من بینهم بمشیتک و قضائک فلما خیبتهم بسلطانک کتبوا فی حقی ما یلعنهم به اقلامهم و اناملهم و مدادهم و الواحهم و حقایق کلّ شئی اذا یا الهی فاتبعث قلوبا صافیة و ابصارا حدیدة لیتنفر سوا فی امرک و ما ورد منهم علیک آه آه یبکی من افعالهم البیان و عین المعانی فی کلمات البیان و مع ذلک نسوا انفسهم و یقولون ان الذی اظهرته بامرک انّه نسخ البیان بعدالذی یشهد کلّ ذی درایة بان لنفسی نزّل البیان و بظهوری حقق حکم التبیان و جعلت کلّ مانزل فیه لهدیة لنفسی و معلقاً باذنی و امری فاه اه قد تکدر

\*\*\* ص 100 \*\*\*

ذیل التقدیس من غبار مفتریات اعدائک و تشبکت افئدة المقربین بما ورد علی محبوب العارفین من طغاة بریتک فیا الهی هذا اول یوم فیه فرضت الصیام لاحبائک اسئلک بنفسک و الذی صام فی حبک و رضاک لا لهواه و بغض مولیه و باسمائک الحسنی و صفاتک العلیا بان تطهّر عبادک عن حبّ ماسویک و قربهمی الی مطلع انوار وجهک و مقر عرش احدیتک و نور قلوبهم یا الهی بانوار معرفتک و وجوههم بضیاء شمس التی اشرقت عن افق مشیتک و انک انت المقتدر علی ماتشاء لا اله الا انت العزیز المستعان ثمّ وفقهم یا الهی علی نصرة نفسک و اعلا کلمتک ثمّ اجعلهم ایادی امرک بین عبادک ثمّ اظهربهم دینک و آثارک بین خلقک لیلا الافاق من ذکرک و ثنائک و حجتک و برهانک و انک انت المعطی المتعال المقتدر المهیمن العزیز الرحمن سبحانک یا الهی کلما ارید ان انتهی ذکرک اشاهد ان حبک لاینتهی فلما انّه لا ینتهی کیف ینتهی ندائی و ذکری و ضجیجی و حنینی و انک یا الهی قدرت المناجات لمن فیحولک و جعلت الایات بینات لنفسی و ظهورات لامری و لکن انی احب ان لذکرک من قبل العالمین و بما عندهم من ذکرک و ثنائک یا من فی قبضتک ملکوت ملک السموات والارضین ای رب فانصرنی ببدایع نصرک و ان نصرک نفسی و عنایتک ایای هو ارتقائی الی الرفیق الاعلی و عروجی عن بین هولاء الاشقیاء الّذين ما کان بینهم الاّ ضغینة و بغضاء ایربّ فاصعدنی الیک یا من بحرکة قلمک الاعلی خلق ملکوت الانشاء و ما کان مقصودی یا الهی فیما نطقت به بین یدیک

\*\*\* ص 101 \*\*\*

**بسم الله الرحمن الرحیم**

الحمد للّه الّذی أظهر الوجود من العدم و رقم علی لوح الانسان من اسرار القدم و علّمه من البيان ما لا يعلم و جعله کتابا مبينا لمن آمن و استسلم و اشهد خلق کلّ شیء فی هذا الزّمان المظلم الصّيلم و انطقه فی قطب البقاء علی اللّحن البديع فی الهيکل المکرّم ليشهد الکلّ فی نفسه بنفسه فی مقام تجلّی ربّه بانّه لا اله الّا هو و ليصل الکلّ بذلک الی ذروة الحقائق حتّی لا يشاهد احد شيئا الّا و قد يری اللّه فيه و اصلّی و اسلّم علی اوّل بحر تشعّب من بحر الهويّة و اوّل صبح لاح عن افق الاحديّة و اوّل شمس اشرقت فی سماء الازليّة و اوّل نار اوقدت من مصباح القدميّة فی مشکوة الواحديّة الّذی کان احمد فی ملکوت العالين و محمّدا فی ملأ المقرّبين و محمود فی جبروت المخلصين و اَيَّاما تدعوا فله الاسماءُ الحسنی فی قلوب العارفين و علی آله و صحبه تسليما کثيرا دائما ابدا و بعد قد سمعت ما غنّت ورقاء العرفان علی افنان سدرة فؤادک و عرفت ما غرّدت حمامة الايقان علی اغصان

\*\*\* ص 102 \*\*\*

شجرة قلبک کانّی وجدت روائح الطّيّب من قميص حبّک و ادرکت تمام لقائک فی ملاحظة کتابک و لمّا بلغت اشاراتک فی فنائک فی اللّه و بقائک به و حبّک احبّاء اللّه و مظاهر اسمائه و مطالع صفاته لذا اذکر لک اشارات قدسيّة شعشعانيّة من مراتب الجلال لتجذبک الی ساحة القدس و القرب و الجمال و توصلک الی مقام لا تری فی الوجود الّا طلعة حضرة محبوبک و لن تری الخلق الّا کيوم لم يکن احد مذکورا و هی ما غنّت بلبل الاحديّة فی الرّياض الغوثيّه قوله و تظهر علی لوح قلبک رقوم لطایف اسرار اتّقوا اللّه يعلّمکم اللّه و يتذکّر طائر روحک حظائر القدم و يطير فی فضاء فاسلکی سبل ربّک ذللا بجناح الشّوق و تجتنی من اثمار الانس فی بساتين کلی من کلّ الثّمرات فو عمری یا حبیبی لو تمذق هذه الثّمرات من خضر هذه السّنبلات الّتی نبتت فی اراضی المعرفة عند تجلّی انوار الذّات فی مرایا الاسمآء و الصّفات لیأخذ الشّوق زمام الصّبر و الاصطبار عن کفّک و یهتزّ روحک من بوارق الانوار و یجذبک من الوطن

\*\*\* ص 103 \*\*\*

التّرابی الی الوطن الاصلیّ الالهی فی قطب المعانی و تصعدک الی مقام تطیر فی الهوآء کما تمشی علی التّراب و ترکض علی المآء کما ترکض علی الارض فهنیئاً لی و لک و لمن سما الی سمآء العرفان و صبا قلبه بما هبّ علی ریاض سرّه صبا الایقان من سبأ الرّحمن و السّلام علی من اتّبع الهدی و بعد مراتب سیر سالکان را از مسکن خاکی بوطن الهی هفت رتبه معیّن نموده‌اند چنانچه بعضی هفت وادی و بعضی هفت شهر ذکر کرده‌اند و گفته‌اند که سالک تا از نفس هجرت ننماید و این اسفار را طیّ نکند ببحر قرب و وصال وارد نشود و از خمر بی‌مثال نچشد اوّل وادی طلب است مرکب این وادی صبر است که مسافر در این سفر بی صبر بجائی نرسد و بمقصود واصل نشود و باید هرگز افسرده نگردد اگر صد هزار سال سعی کند و جمال دوست نه‌ بیند پژمرده نشود زیرا مجاهدین کعبهٴ فینا ببشارت لنهدینّهم سبلنا مسرورند و کمر خدمت در طلب بغایت محکم بسته‌اند و در هر آن از مکان غفلت بامکان طلب سفر کنند هیچ بندی ایشان را منع ننماید و هیچ پندی سدّ نکند و

\*\*\* ص 104 \*\*\*

و شرط است این عباد را که دل را که منبع خزینه الهیه است از هر نقشی پاک کنند و از تقلید که از اثر آباء و اجداد است اعراض نمایند و ابواب دوستی و دشمنی را با کل اهل ارض مسدود کنند و طالب در این سفر بمقامی رسد که همه موجودات را در طلب دوست سرگشته بیند چه یعقوبها بیند که در طلب یوسف آواره مانده اند عالمی حبیب بیند که در طلب محبوب دوانند و جهانی عاشق ملاحظه کند که در پی معشوق روان و در هر آنی امری مشاهده کند و در هر ساعتی بر سری مطلع گردد زیرا که دل از هر دو جهان برداشته و عزم کعبه جانان نموده و در هر قدمی اعانت غیبی او را شامل شود و جوش طلبش زیاده گردد طلب را باید از مجنون عشق اندازه گرفت حکایت کند که روزی مجنون را دیدند خاک میباخت و اشک میریخت گفتند چه میکنی گفت

\*\*\* ص 105 \*\*\*

لیلی را میجویم گفتند وای بر تو لیلی از روح پاک و تو از خاک طلب میکنی گفت همه جا در طلبش میکوشم شاید در جائی بجویم بلی در تراب ربّ الارباب جستن اگرچه نزد عاقل قبیح است لکن بر کمال جدّ و طلب دلیل است من طلب شیئاً و جدّ وجد طالب صادق جز وصال مطلوب چیزی نجوید و حبیب را جز وصال محبوب مقصودی نباشد و این طلب طالب را حاصل نشود مگر بنثار آنچه هست یعنی آنچه دیده و شنیده و فهمیده همه را بنفی لا منفی سازد تا بشهرستان جان که مدینهٴ الّا است واصل شود همّتی باید تا در طلبش کوشیم و جهدی باید تا از شهد وصلش نوشیم اگر از این جام نوش کشیم عالمی فراموش کنیم و سالک در این سفر بر هر خاکی جالس شود و در هر بلادی ساکن گردد از هر وجهی طلب جمال دوست کند و در هر دیار طلب یار نماید با هر جمعی مجتمع شود و با هر سری همسری نماید

\*\*\* ص 106 \*\*\*

نماید که شاید در سری سرّ محبوب بیند و یا از صورتی جمال محبوب مشاهده کند و اگر در این سفر باعانت باری از یار بی‌نشان نشان یافت و بوی یوسف گم‌گشته از بشیر احدیّه شنید فوراً بوادی عشق قدم گذارد و از نار عشق بگدازد در این شهر آسمان جذب بلند شود و آفتاب جهانتاب شوق طالع گردد و نار عشق برافروزد و چون نار عشق برافروخت خرمن عقل بکلّی بسوخت در اینوقت سالک از خود و غیر خود بی‌خبر است نه جهل و علم داند نه شکّ و یقین نه صبح هدایت شناسد و نه شام ضلالت از کفر و ایمان هر دو در گریز و سمّ قاتلش دلپذیر اینست که عطّار گفته کفر کافر را و دین دین‌دار را - ذرّهٴ دردت دل عطّار را. مرکب این وادی درد است و اگر درد نباشد هرگز این سفر تمام نشود و عاشق در این رتبه جز معشوق خیالی ندارد و جز محبوب پناهی نجوید و در هر آن صد جان رایگان در ره جانان دهد و در هر قدمی هزار سر در پای دوست اندازد ای برادر من تا بمصر عشق درنیائی بیوسف جمال دوست واصل نشوی و تا چون یعقوب از چشم

\*\*\* ص 107 \*\*\*

ظاهری نگذری چشم باطن نگشائی و تا بنار عشق نیفروزی بیار شوق نیامیزی و عاشق را از هیچ چیز پروا نیست و از هیچ ضرّی ضرر نه از نار سردش بینی و از دریا خشکش یابی

نشان عاشق آن باشد که سردش بینی از دوزخ نشان عارف آن باشد که خشکش بینی از دریا عشق هستی قبول نکند و زندگی نخواهد حیوة در ممات بیند و عزّت از ذلّت جوید بسیار هوش باید تا لایق جوش عشق شود و بسیار سر باید تا قابل کمند دوست گردد مبارک گردنی که در کمندش افتد و فرخنده سری که در راهِ محبّتش بخاک افتد پس ایدوست از نفس بیگانه شو تا بیگانه پی‌بری و از خاکدان فانی بگذر تا در آشیان الهی جای گیری نیستی باید تا نار هستی برافروزی و مقبول راه عشق شوی نکند عشق نفس زنده قبول- نکند باز موش مرده شکار عشق در هر آنی عالمی بسوزد و در هر دیار که علم برافرازد ویران سازد در مملکتش هستی را وجودی نه و در سلطنتش عاقلان را مقرّی نه نهنگ عشق ادیب عقل را ببلعد و لبیب دانش بشکرد هفت دریا بیاشامد و عطش قلبش نیفسرد

\*\*\* ص 108 \*\*\*

قلبش بیفزود و هل من مزید گوید از خویش بیگانه شود و از هر چه در عالم است کناره گیرد. با دو عالم عشق را بیگانگی و اندر او هفتاد و دو دیوانگی. صد هزار مظلومان در کمندش بسته و صد هزار عارفان به تيرش خسته هر سرخی که در عالم بينی اثر قهرش دان و هر زردی که در رخسار بينی از زهرش شمر جز فنا دوائی نبخشد و جز در وادی عدم قدم نگذارد و لکن زهرش در کام عاشق از شهد خوشتر و فنايش در نظر طالب از صد هزار بقا محبوبترست پس بايد بنار عشق حجابهای نفس شيطانی سوخته شود تا روح برای ادراک مراتب سيّد لولاک لطيف و پاکيزه گردد نار عشقی بر فروز و جمله هستيها بسوز پس قدم بردار و اندر کوی عشّاقان گذار و اگر عاشق بتأييدات خالق از منقار شاهين عشق بسلامت بگذرد در مملکت معرفت وارد شود و از شکّ بيقين آيد و از ظلمت ضلالت هوی بنور هدايت تقوی راجع گردد و چشم بصيرتش باز شود

\*\*\* ص 109 \*\*\*

و با حبیب خود براز مشغول گردد در حقیقت و نیاز بگشاید و ابواب مجاز در بندد و در این رتبه قضا را رضا دهد و جنگ را صلح بیند و در فناء معانی بقا درک نماید و بچشم سر و سرّ در آفاق ایجاد و انفس عباد اسرار معاد بیند و حکمت صمدانی را بقلب روحانی در مظاهر نامتناهی الی سیر فرماید در بحر قطره بیند و در قطره اسرار بحر ملاحظه کند دل هر ذره که بشکافی آفتابیش در میان بینی و سالک در این وادی در آفرینش حق به بینش مطلق مخالف و مغایر نه بیند و در هر آن ماتری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور گوید در ظلم عدل بیند و در عدل فضل مشاهده کند در جهل علم ها مستور بیند و در علم ها صدهزار حکمت ها آشکار و هویدا ادراک نماید و قفس تن و هوی را بشکند و بنفس اهل بقا انس گیرد بنردبانهای معنوی صعود نماید و بسماء معانی بشتابد در فلک سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم ساکن شود و بر بحر

\*\*\* ص 110 \*\*\*

و بر بحر حتی یتبین لهم انّه الحقّ سائر گردد و اگر ظلمی بیند صبر نماید و اگر قهر بیند مهر آرد حکایت کنند عاشقی سالها در هجر معشوقش جان می باخت و در آتش فراقش می گداخت از غلبه عشق صدرش از صبر خالی ماند و جسمش از روح بیزاری جست و زندگی در فراق را از نفاق می شمرد و از آفاق بغایت در احتراق بود روزها که از هجرش راحت نجسته و بسا شبها که از دردش نخفته از ضعف بدن آهی گفته و از درد دل چون وای شده بیک شربه وصلش صدهزار جهان رایگان میداد و میسر نمی شد طبیبان از علاجش در ماندند و مؤانسان از انسش دوری جستند بلی مريض عشق طبيب چاره نداند مگر عنایت حبیب دستش گیرد باری عاقبت شجر رجایش ثمر یاس بخشد و نار امیدش بیفسرد تا آنکه شبی از جان بیزار شد و از خانه ببازار رفت ناگاه او را عسسی تعاقب نمود او از پیش تازان و عسسی از پی دوان تا آنکه عسسها جمع شدند و از هر طرف راه فرار بر آن بیقرار بستند و آن فقیر از دل می نالید و باطراف میدوید و با خود

\*\*\* ص 111 \*\*\*

میگفت این عسس عزرائیل من است که باین تعجیل در طلب من است و یا شداد بلاد است که در کین عباد است آن خسته­ی تير عشق بپا دوان بود و بدل نالان تا بدیوار باغی رسید و بهزار زحمت و محنت بالای دیوار رفت دیواری بغایت بلند دید از جان گذشت و خود را در باغ انداخت دید معشوقش در دست چراغی دارد و تفحص انگشتری مینماید که از او گم شده بود و چون آن عاشق دلداده معشوق دل برده را دید آهی برکشید و دست بدعا برداشت که ای خدا این عسس را عزت بده و دولت بخش و باقی دار که اين عسس جبرئیل بوده که دلیل این علیل گشت و یا اسرافيل بوده که حيات بخش اين ذليل شد و آنچه گفت فی الحقيقه درست بود زيرا ملاحظه شد که اين ظلم منکر عسس چقدر عدلها در سر داشت و چه رحمتها در پرده پنهان نموده بود بيک قهر تشنهء صحرای عشق را ببحر معشوق واصل نمود و ظلمت فراق را بنور وصال روشن فرمود و بعيدی را ببستان قرب جای داد و عليلی را بطبيب قلب راه نمود حال آن عاشق اگر آخر بين بود در اوّل بر عسس رحمت مينمود و دعايش ميگفت و آن ظلم را عدل ميديد

\*\*\* ص 112 \*\*\*

عدل میدید چون از آخر محجوب بود در اول ناله آغاز نمود و بشکایت زبان گشود ولکن مسافران حدیقه عرفان چون آخر را در اول بینند لهذا در جنگ صلح و در قهر آشتی ملاحظه کنند و این رتبه اهل این وادی است و اهل وادیهای فوق این وادی اول و آخر را یک بینند بلکه نه اول بینند و نه آخر لا اول و لا آخر بینند بلکه اهل مدینه بقا که بر روضه خضرا ساکنند لا اول و لا آخر هم نه بینند از اول ها درگریزند و بآخرها در ستیز زیرا که عوالم اسما را طی نموده اند و از عوالم صفات چون برق در گذشته اند چنانچه میفمرماید کمال التّوحيد نفی الصّفات عنه و در ظل ذات مسکن گرفته اند اینست که خواجه عبدالله قدس الله سدرة العزیز در اینمقام نکته دقیقی و کلمه بلیغی در معنی اهدنا الصراطّ المستقیم فرموده اند و آن اینست که بنمای بما راه راست یعنی بمحبت ذات خود مشرف دار تا از التفات بخود و غیر تو آزاد گشته بتمامی تو گرفتار گردیم جز تو ندانیم جز تو نه نبینیم جز تو نیندیشیم بلکه از این مقام هم بالا روند چنانچه می فرماید المحبة حجاب بین المحب

\*\*\* ص 113 \*\*\*

و المحبوب بیش از این گفتی مرا دستور نیست در این وقت صبح معرفت طالع شد و چراغ های سیر و سلوک خاموش گشت وهم موسی با همه نور و هنر شد از آن محجوب تو بی پر مپر اگر اهل راز و نیازی به پرهای همت اولیا پرواز کن تا اسرار دوست به بینی و بانوار محبوب رسی انالله و انا الیه راجعون و سالک بعد از سیر وادی معرفت که آخر مقام تحدید است باول مقام توحید واصل شود و از کأس تجرید بنوشد و در مظاهر تفرید سیر نماید در این مقام حجاب کثرة بردرد و از عوالم شهوت برپرد و در سماء وحدت عروج نماید بگوش الهی بشنود و بچشم ربانی اسرار صنع صمدانی بیند بخلوت خانه دوست قدم گذارد و محرم سرادق محبوب شود و دست حق از حبیب مطلق برآرد و اسرار قدرت ظاهر نماید وصف و اسم و رسم از خود نه بیند وصف خود را در وصف حق بیند و اسم حق را در اسم خود ملاحظه نماید همه آوازها از شه­ داند و جمیع نغمات را از او شنود بر کرسی قل کلّ من عند الله جالس شود و بربساط لاحول ولا قوة الاّ بالله راحت گیرد و در اشیاء بنظر توحید مشاهده کند

\*\*\* ص 114 \*\*\*

و اشراق تجلّی شمس الهی را از مشرق هویت بر همه ممکنات یکسان بیند و انوار توحید بر جمیع موجودات موجود و ظاهر مشاهده کند و معلوم آنجناب بوده که جمیع اختلافات عوالم کون که در مراتب سلوک سالک مشاهده میکند از نظر خود سالک است مثالی در این مقام ذکر میشود تا این معنی تمام معلوم گردد ملاحظه در شمس ظاهری فرمائید که بر همه موجودات و ممکنات بیک اشراق تجلی مینماید و افاضه نور بامر سلطان ظهور بر همه­ی اشیاء می فرماید ولکن در هر محل باقتضای استعداد آن محل ظاهر میشود و اعطای فیض میکند مثل آنکه که در مرآت بقرصها و هیئتها جلوه مینماید و این بواسطه لطافت خود مرآت است و در بلور نار احداث میکند و در سایر اشیاء همان اثر تجلی ظاهر است نه قرص بان اثر هر شئی را بامر باستعداد او تربیت میکند چنانچه مشاهده میکنید و همچنین الوان هم باقتضای محل مظاهر میشود مثل اینکه در زجاجه زرد تجلی زرد در سفيد تجلّی سفيد و در سرخ تجلّی سرخ ملاحظه ميشود پس اين اختلافات از محلّ است نه

\*\*\* ص 115 \*\*\*

نه از اشراق ضیا و اگر محلّ مانع داشته باشد مثل جدار و سقف آن محلّ بالمرّه از تجلّی شمس محروم ماند و آفتاب بر او نتابد این است که بعضی از نفوس ضعیفه چون اراضی معرفت را بجدار نفس و هوی و حجاب غفلت و عمی حایل نمودند لهذا از اشراق شمس معانی و اسرار محبوب لا یزالی محجوب ماندند و از جواهر حکمت دین مبین سیّد المرسلین دور مانده‌اند و از حرم جمال محروم شدند و از کعبهٴ جلال مهجور این است رتبهٴ اهل زمان و اگر بلبلی از گِلِ نفس برخیزد و بر شاخسار گُل قلب جای گیرد و بنغمات حجازی و آوازهای خوش عراقی اسرار الهی ذکر نماید که حرفی از آن جمیع جسدهای مرده را حیوة تازهٴ جدید بخشد و روح قدسی بر عظام رمیمهٴ ممکنات مبذول دارد هزار چنگال حسد و منقار بغض بینی که قصد او نمایند و با تمام جدّ در هلاکش کوشند بلی جُعل را بوی خوش ناخوش آید و مزکوم را رایحهٴ طیب ثمر ندهد اینست که برای ارشاد عوام گفته‌اند دفع کن از مغز و از بینی زکام تا که ریح اللّه درآید در مشام. باری اختلاف محلّ واضح و مبرهن شد و اگر نظر سالک وقتی در محلّ محدود است یعنی در زجاجات سیر مینماید اینست که زرد و سرخ و سفید بیند باین جهت است که

\*\*\* ص 116 \*\*\*

که زرد و سرخ و سفید بیند باین جهت است که جدال بین عباد بر پا شده و عالم را غبار تیره از انفس محدوده فراگرفته و بعضی نظر باشراق ضوء دارند و برخی که از خمر وحدت نوشیدند جز شمس چیزی نه‌بینند پس بسبب سیر این سه مقام مختلف فهم سالکین و بیان ایشان مختلف میشود اینست که اثر اختلاف در عالم ظاهر شده و میشود زیرا که بعضی در رتبهٴ توحید واقفند و از آن عالم سخن گویند و برخی در عوالم تحدید قائمند و بعضی در مراتب نفس و برخی بالمرّه محتجبند اینست که جهّال عصر که از پرتو جمال نصیب نبرده‌اند ببعضی مقال تکلّم مینمایند و در هر عصر و زمان بر اهل لجّهٴ توحید وارد میآورند آنچه را که خود بآن لایق و سزاوارند و لو یؤاخذ اللّه النّاس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابّة ولکن یؤخّرهم الی اجل مسمّی ای برادر من قلب لطیف بمنزلهٴ آیینه است آن را بصیقل حبّ و انقطاع از ما سوی اللّه پاک کن تا آفتاب حقیقی در آن جلوه نماید و صبح ازلی طالع شود و معنی لا یسعنی ارضی و لا سمآئی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن را آشکار و هویدا بینی و جان در دست گیری و بهزار حسرت نثار یار تازه نمائی و چون انوار تجلّی سلطان احدیّه بر عرش قلب و دل جلوس نمود نور او در

\*\*\* ص 117 \*\*\*

جمیع اعضا و ارکان ظاهر میشود آن وقت سرّ حدیث مشهور سر از حجاب دیجور برآورد لازال العبد یتقرّب الیّ بالنّوافل حتّی احببته فاذا احببته کنت سمعه الّذی یسمع به الخ زیرا که صاحب بیت در بیت خود تجلّی نموده و ارکان بیت همه از نور او روشن و منوّر شده و فعل و اثر نور از منیر است اینست که همه باو حرکت نمایند و بارادهٴ او قیام کنند و اینست آن چشمه که مقرّبین از آن مینوشند چنانچه میفرماید عیناً یشرب بها المقرّبون و دیگر آنکه مبادا در این بیانات رایحهٴ حلول و یا تنزّلات عوالم حقّ در مراتب خلق رود و بر آنجناب شبهه شود زیرا که حقّ بذاته مقدّس است از صعود و نزول و از دخول و خروج لم ‌یزل از صفات خلق غنیّ بوده و خواهد بود و نشناخته او را احدی و بکنه او راه نیافته نفسی کلّ عرفا در وادی معرفتش سرگردان و کلّ اولیا در ادراک ذاتش حیران منزّه است از ادراک هر مدرکی و متعالی است از عرفان هر عارفی السّبیل مسدود و الطّلب مردود دلیله آیاته و وجوده اثباته اینست که عاشقان

\*\*\* ص 118 \*\*\*

روی جانان گفته‌اند یا من دلّ علی ذاته بذاته و تنزّه عن مجانسة مخلوقاته عدم صرف کجا تواند در میدان قدم اسب دواند و سایهٴ فانی کجا بخورشید باقی رسد حبیب لولاک ما عرفناک فرموده و محبوب او ادنی ما بلغناک گفته بلی این ذکرها که در مراتب عرفان ذکر میشود معرفت تجلّیات آن شمس حقیقت است که در مرایا تجلّی میفرماید و تجلّی آن نور در قلوب هست ولکن بحجبات نفسانیّه و شئونات عرضیّه محجوب است چون شمع زیر فانوس حدید چون فانوس مرتفع شد نور شمع ظاهر گردد و هم‌چنین چون خرق حجبات افکیّه از وجه قلب نمائی انوار احدیّه طالع شود پس معلوم شد که از برای تجلّیات هم دخول و خروج نیست تا چه رسد بآن جوهر وجود و سرّ مقصود ای برادر من در این مراتب از روی تحقیق سیر نما نه از روی تقلید و سالک را دورباش کلمات منع نکند و هیمنهٴ اشارات صدّ ننماید. پرده چه باشد میان عاشق و معشوق- سدّ سکندر نه مانع است و نه حایل. اسرار بسیار و اغیار بیشمار سرّ محبوبرا دفترها کفایت نکند و باین الواح اتمام نیابد با اینکه حرفی بیش نیست

\*\*\* ص 119 \*\*\*

و رمزی بیش نه العلم نقطة کثّرها الجاهلون و از همین مقام اختلافات عوالم را هم ملاحظه کن اگرچه عوالم الهی نامتناهی است ولکن بعضی چهار رتبه ذکر نموده‌اند عالم زمان و آن آن است که از برای آن اوّل و آخر باشد و عالم دهر یعنی اوّل داشته باشد و آخرش پدید نباشد و عالم سرمد که اوّلی ملاحظه نشود و آخرش مفهوم شود و عالم ازل که نه اوّلی مشاهده شود و نه آخری اگرچه در این بیانات اختلاف بسیار است اگر تفصیل ذکر شود کسالت افزاید چنانچه بعضی عالم سرمد را بی ابتدا و انتها گفته‌اند و عالم ازل را غیب منیع لا یدرک ذکر نموده‌اند و بعضی عوالم لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت گفته‌اند و سفرهای سبیل عشق را چهار شمرده‌اند من الخلق الی الحقّ و من الحقّ الی الخلق و من الخلق الی الخلق و من الحقّ الی الحقّ و هم‌چنین بسیار بیانات از عرفا و حکمای قبل هست که بنده متعرّض نشدم و دوست ندارم اذکار قبل بسیار اظهار شود زیرا که اقوال غیر را ذکر نمودن دلیل است بر علوم کسبی نه بر موهبت الهی ولکن اینقدر هم که ذکر شد بواسطهٴ عادت ناس است و تأسّی باصحاب و علاوه بر این در این رساله این بیانات نگنجد و عدم

\*\*\* ص 120 \*\*\*

اقبال بذکر اقوال ایشان نه از غرور است بل بواسطهٴ ظهور حکمت و تجلّی موهبت است.

گر خضر در بحر کشتی را شکست- صد درستی در شکست خضر هست والّا این بنده خود را در ساحت یکی از احبّای خدا معدوم میدانم و مفقود میشمرم تا چه رسد در بساط اولیا فسبحان ربّی الاعلی و از اینها گذشته مقصود ذکر مراتب سیر سالکین است نه بیان اختلاف اقوال عارفین اگرچه مثال مختصری در اوّل و آخر عالم نسبی و اضافی زده شد مجدّد مثال دیگر ذکر میشود تا تمام معانی در قمیص مثالی ظاهر شود مثلاً آنجناب در خود ملاحظه فرمایند که نسبت بپسر خود اوّلند و نسبت بپدر خود آخر و در ظاهر حکایت از ظاهر قدرت میکنید در عوالم صنع الهی و در باطن بر اسرار باطن که ودیعهٴ الهیّه است در شما پس اوّلیّت و آخریّت و ظاهریّت و باطنیّت باین معنی که ذکر شد بر شما صادق میآید تا در این چهار رتبه که بشما عنایت شده چهار رتبهٴ الهیّه را ادراک فرمائید تا بلبل قلب بر جمیع شاخسارهای گل وجود از غیب و شهود ندا کند بانّه هو الاوّل و الآخر و الظّاهر و الباطن

و این ذکرها در مراتب عوالم نسبت ذکر میشود والّا آن رجالی که بقدمی عالم نسبت و تقیید را طیّ نموده‌اند

\*\*\* ص 121 \*\*\*

و بر بساط خوش تجرید ساکن شده‌اند و در عالمهای اطلاق و امر خیمه برافراخته‌اند جمیع این نسبتها را بناری سوخته‌اند و همهٴ این الفاظ را بنمی محو نموده‌اند و در یمّ روح شناوری مینمایند و در هوای قدس نور سیر میکنند دیگر الفاظ در این رتبه کجا وجود دارد تا اوّل یا آخر یا غیر اینها معلوم شود و مذکور آید در اینمقام اوّل نفس آخر و آخر نفس اوّل است آتشی از عشق در جان برفروز سر بسر فکر و عبارت را بسوز ای دوست من در خود ملاحظه فرما که اگر پدر نمیشدی و پسر ندیده بودی این الفاظ هم نشنیده بودی پس حال همه را فراموش کن تا در مصطبهٴ توحید نزد ادیب عشق بیاموزی و از انّا براجعون رجعت کنی و از وطن مجازی بمقام حقیقی خود واصل گردی و در ظلّ شجرهٴ دانش ساکن شوی ای عزیز نفس را فقیر نما تا در عرصهٴ بلند غنا وارد شوی و جسد را ذلیل کن تا از شریعهٴ عزّت بیاشامی و بجمیع معانی اشعار که سؤال فرمودی برسی پس معلوم شد که این مراتب بسته بسیر سالک است و در هر مدینه عالمی بیند و در هر وادی بچشمه‌ئی رسد و در هر صحرا نغمه‌ئی شنود ولی شاهباز هوای معنوی را شهنازهای بدیع روحانی

\*\*\* ص 122 \*\*\*

بدیع روحانی در دل است و مرغ عراقی را آوازهای خوش حجازی در سر ولکن مستور بوده و مستور خواهد بود گر بگویم عقلها بر همزند ور نویسم بس قلمها بشکند و السّلام علی من قطع هذا السّفر الاعلی و اتّبع الحقّ بانوار الهدی و سالک بعد از قطع معارج این سفر بلند اعلی در مدینهٴ استغنا وارد میشود و در این وادی نسیم استغنای الهی را بیابد که از بیدای روح میوزد و حجابهای فقر را میسوزد و یوم یغنی اللّه کلّاً من سعته را بچشم ظاهر و باطن در غیب و شهادۀ اشیا مشاهده فرماید از حزن بسرور آید و از غم بفرح راجع شود قبض و انقباض را ببسط و انبساط تبدیل نماید مسافران این وادی اگر در ظاهر بر خاک ساکنند امّا در باطن بر رفرف معانی جالس و از نعمتهای بی‌زوال معنوی مرزوقند و از شرابهای لطیف روحانی شارب زبان در تفصیل این سه وادی عاجز است و بیان بغایت قاصر قلم در این عرصه قدم نگذارد و مداد جز سواد ثمر نیارد بلبل قلب را در این مقامات نواهای دیگر است و اسرار دیگر که دل از آن بجوش آید و روح در خروش ولکن این معمّای معانی را دل بدل باید گفت و سینه بسینه باید سپرد شرح حال عارفان دل بدل تواند گفت این نه شیوهٴ قاصد و این نه حدّ مکتوب است

\*\*\* ص 123 \*\*\*

و اسکت عجزاً عن امور کثیرة بنطقی لن تحصی و لو قلت قلّت ای رفیق تا بحدیقهٴ این معانی نرسی از خمر باقی این وادی نچشی و اگر چشی از غیر چشم پوشی و از بادهٴ استغنا بنوشی و از همه بگسلی و باو پیوندی و جان در رهش بازی و روان رایگان برافشانی اگرچه غیری در اینمقام نیست تا چشم پوشی کان اللّه و لم یکن معه من شیئ زیرا که سالک در این رتبه جمال دوست را در هر شیئ بیند از نار رخسار یار بیند و در مجاز رمز حقیقت ملاحظه کند و از صفات سرّ هویّت مشاهده نماید زیرا پرده‌ها را بآهی سوخته و حجابها را بنگاهی برداشته ببصر حدید در صنع جدید سیر نماید و بقلب رقیق آثار دقیق ادراک کند و جعلنا الیوم بصرک حدیداً شاهد مقال و کافی احوال است و سالک بعد از سیر مراتب استغنای بحت در وادی حیرت وارد میشود و در بحرهای عظمت غوطه میخورد و در هر آن بر حیرتش میافزاید گاهی هیکل غنا را نفس فقر میبیند و جوهر استغنا را صرف عجز گاهی محو جمال ذی الجلال میشود و گاهی از وجود خود بیزار این صرصر حیرت چه درختهای معانی را که از پا انداخت و چه نفوسها را که از نفس برانداخت زیرا که

\*\*\* ص 124 \*\*\*

این وادی سالک را در انقلاب آورد ولکن این ظهورات در نظر واصل بسیار محبوب و مرغوب است و در هر آن عالم بدیعی بیند و خلق جدیدی مشاهده کند و حیرت بر حیرت افزاید و محو صنع جدید سلطان احدیّه شود بلی ای برادر اگر در هر خلقی تفکّر نمائیم صد هزار حکمت بالغه بینیم و صد هزار علوم بدیعه بیاموزیم از جمله مخلوقات نوم است ملاحظه کن چه‌ قدر اسرار در آن ودیعه گذاشته شده و چه حکمتها در آن مخزون گشته و چه عوالم در آن مستور مانده ملاحظه فرمائید که شما در بیتی میخوابید و درهای آن بیت بسته است یکمرتبه خود را در شهر بعیدی مشاهده میکنید بی حرکت رجل و تعب جسد بآن شهر داخل میشوید و بی زحمت چشم مشاهده میکنید و بی محنت گوش میشنوید و بی لسان تکلّم مینمائید و شاید آنچه امشب دیده‌اید ده سال بعد در عالم زمان بحسب ظاهر بعینه میبینید حال چند حکمت است که در این نوم مشهود است و غیر اهل این وادی بر کما هی ادراک نمیکنند اوّل آنکه آن چه عالم است که بی چشم و گوش و دست و لسان حکم همهٴ اینها در آن معمول میشود و ثانی آنکه در عالم ظهور

\*\*\* ص 125 \*\*\*

اثر خواب را امروز مشاهده میکنی ولکن این سیر را در عالم نوم ده سال قبل دیده‌ای حال ملاحظه نما فرق این دو عالم و اسرار مودعهٴ آن را تا بتأییدات الهی بمکاشفات سبحانی فائز شوی و پی بعوالم قدس بری و این آیات را حضرت باری در خلق گذاشته تا محتجبین انکار اسرار معاد نکنند و آنچه را وعده داده شده‌اند سهل نشمرند مثل اینکه بعضی تمسّک بعقل جسته و آنچه بعقل نیاید انکار نمایند و حال آنکه هرگز عقول ضعیفه همین مراتب مذکوره را ادراک نکند مگر عقل کلّی ربّانی عقل جزئی کی تواند گشت بر قرآن محیط عنکبوتی کی تواند کرد سیمرغی شکار و این عوالم کلّ در وادی حیرت دست دهد و مشاهده گردد و سالک در هر آن زیادتی طلب نماید و کسل نشود اینست که سیّد اوّلین و آخرین در مراتب فکرت و اظهار حیرت ربّ زدْنی فیک تحیّراً فرموده و هم‌چنین تفکّر در تمامیّت خلق انسان کن که این همه عوالم و این همه مراتب در او مطوی و مستور شده است اتحسب انّک جرم صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر پس جهدی باید که رتبهٴ حیوانی را معدوم کنیم تا معنی انسانی

\*\*\* ص 126 \*\*\*

انسانی ظاهر شود و هم‌چنین لقمان که از چشمهٴ حکمت نوشیده و از بحر رحمت چشیده بپسرش ناتان بجهت اثبات مقامات حشر و موت همین خواب را دلیل آورده و مثل زده در اینمقام ذکر مینمائیم تا ذکری از آن جوان مصطبهٴ توحید و پیر مراتب تعلیم و تجرید از این بندهٴ فانی باقی بماند فرمود ای پسر اگر قادر باشی که نخوابی پس قادری بر آنکه نمیری و اگر بتوانی بعد از خواب بیدار نشوی میتوانی که بعد از مرگ محشور نگردی ای دوست دل که محلّ اسرار باقیه است محلّ افکار فانیه مکن و سرمایهٴ عمر گرانمایه را باشتغال دنیای فانیه از دست مده از عالم قدسی بتراب دل مبند و اهل بساط انسی وطن خاکی مپسند باری ذکر این مراتب را انتهائی نه و این بنده را از صدمهٴ اهل روزگار احوالی نه این سخن ناقص بماند و بی‌قرار دل ندارم بی‌دلم معذور دار قلم ناله میکند و مداد میگرید و جیحون دل خون موج میزند

\*\*\* ص 127 \*\*\*

لن یصیبنا الّا ما کتب اللّه لنا و السّلام علی من اتّبع الهدی و سالک بعد از ارتقای بمراتب بلند حیرت بوادی فقر حقیقی و فنای اصلی وارد شود و این رتبه مقام فنای از نفس و بقای باللّه است و فقر از خود و غنای بمقصود است و در اینمقام که ذکر فقر میشود یعنی فقیر است از آنچه در عالم خلق است و غنیّ است بآنچه در عوالم حقّ است زیرا که عاشق صادق و حبیب موافق چون بلقای محبوب و معشوق رسید از پرتو جمال محبوب و آتش قلب حبیب ناری مشتعل شود و جمیع سرادقات و حجبات را بسوزاند بلکه آنچه با او است حتّی مغز و پوست محترق گردد و جز دوست چیزی نماند چون تجلّی کرد اوصاف قدیم پس بسوزد وصف حادث را کلیم و در اینمقام واصل مقدّس است از آنچه متعلّق بدنیا است پس اگر در نزد واصلین بحر وصال از اشیاء محدوده که متعلّق بعالم فانی است یافت نشود چه از اموال ظاهریّه باشد و چه از تفکّرات نفسیّه بأسی نیست

\*\*\* ص 128 \*\*\*

بأسی نیست زیرا که آنچه نزد خلق است محدود است بحدود ایشان و آنچه نزد حقّ است مقدّس از آن این بیان را بسیار فکر باید تا پایان آشکار شود انّ الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافوراً اگر معنی کافور معلوم شود مقصود حقیقی معلوم گردد اینمقام از فقر است که میفرماید الفقر فخری و از برای فقر باطنی و ظاهری مراتبها و معنیها است که ذکر آن را مناسب اینمقام ندیدم لهذا بعهدهٴ وقتی گذاشتم تا خدا چه خواهد و قضا چه امضا نماید

و اینمقام است که کثرات کلّ شیئ در سالک هالک شود و طلعت وجه از مشرق بقا سر از غطا بیرون آورد و معنی کلّ شیئ هالک الّا وجهه مشهود گردد ای حبیب من نغمات روح را بجان و دل گوش کن و چون بصر حفظش نما که همیشۀ ایّام معارف الهی بمثابهٴ ابر نیسانی بر اراضی قلوب انسانی جاری نیست اگرچه فیض فیّاض را تعطیلی و تعویقی

\*\*\* ص 129 \*\*\*

نه ولکن هر زمان و عصر را رزقی معلوم و نعمتی مقدّر است و بقدر و اندازه افاضه میشود و ان من شیئ الّا عندنا خزائنه و ما نزّله الّا بقدر معلوم سحاب رحمت جانان جز بر ریاض جان نبارد و در غیر بهاران این کرم نفرماید فصول دیگر را از این فضل اکبر نصیبی نیست و اراضی جرزه را از این کرم قسمتی نه ای برادر هر بحری لؤلؤ ندارد و هر شاخی گل نیارد و بلبل بر آن نسراید پس تا بلبل بوستان معنوی بگلستان الهی بازنگشت و انوار صبح معانی بشمس حقیقی راجع نشد سعی کنید که شاید در این گلخن فانی بوئی از گلشن باقی بشنوید و در ظلّ اهل این مدینۀ جاوید بمانید و چون باین رتبهٴ بلند اعلی رسیدی و باین درجهٴ عظمی فائز شدی یار بینی و اغیار فراموش کنی یار بی پرده از در و دیوار در تجلّی است یا اولی الابصار از قطرهٴ جان گذشتی و ببحر جانان واصل شدی این است مقصودی که طلب فرمودی انشآءاللّه بآن فائز شوی در اینمدینه

\*\*\* ص 130 \*\*\*

حجبات نور هم خرق میشود و زایل میگردد لا لجماله حجاب سوی النّور و لا لوجهه نقاب الّا الظّهور ای عجب که یار چون شمس آشکار و اغیار در طلب زخارف و دینار بلی از شدّت ظهور پنهان مانده و از کثرت بروز مخفی گشته حقّ عیان چون مهر رخشان آمده حیف کاندر شهر کوران آمده در این وادی سالک مراتب وحدت وجود و شهود را طیّ نماید و بوحدتی که مقدّس از این دو مقام است واصل گردد احوال پی باین مقال برد نه بیان و جدال و هر کس در این محفل منزل گزیده و یا از این ریاض نسیمی یافته میداند چه عرض میشود

و سالک باید در جمیع این اسفار بقدر شعری از شریعت که فی ‌الحقیقه سرّ طریقت و ثمرهٴ شجرهٴ حقیقت است انحراف نورزد و در همهٴ مراتب بذیل اطاعت اوامر متشبّث باشد و بحبل اعراض از مناهی متمسّک تا از کأس شریعت مرزوق شود و بر اسرار حقیقت واقف گردد

و هر چه از بیانات این بنده مفهوم

\*\*\* ص 131 \*\*\*

نشود و تزلزلی احداث کند باید مجدّد سؤال شود تا شبهه نماند و مقصود چون طلعت محبوب از مقام محمود ظاهر گردد و این اسفار که آن را در عالم زمان انتهائی پدید نیست سالک منقطع را اگر اعانت غیبی برسد و ولیّ امر مدد فرماید این هفت رتبه را در هفت قدم طیّ نماید بلکه در هفت نفَس بلکه در یک نفس اذا شآءاللّه و اراد ذلک من فضله علی من یشآء طایران هوای توحید و واصلان لجّهٴ تجرید اینمقام را که مقام بقاء باللّه است در اینمدینه منتهی رتبهٴ عارفان و منتهی وطن عاشقان شمرده‌اند و نزد این فانی بحر معنی اینمقام اوّل شهربند دل است یعنی اوّل ورود انسان است بمدینهٴ قلب و قلب را چهار رتبه مقرّر است اگر اهلش یافت شد مذکور آید چون قلم در وصف اینحالت رسید هم قلم بشکست و هم کاغذ درید و السّلام ای حبیب من این غزال صحرای احدیّه را کلابی چند در پی و این بلبل بستان صمدیّه را منقاری چند در تعاقب و این طایر هوای الهی را غراب کین در کمین و این صید برّ عشق را

\*\*\* ص 132 \*\*\*

صیّاد حسد در عقب ای شیخ همّت را زجاج کن که شاید این سراج را از بادهای مخالف حفظ نماید اگرچه این سراج را امید چنان است که در زجاجهٴ الهی مشتعل و در مشکوة معنوی برافروزد زیرا گردنی که بعشق بلند شد البتّه بشمشیر افتد و سری که بحبّ برافراخت البتّه بباد رود و قلبی که بذکر محبوب پیوست البتّه پرخون گردد فنعم ما قال و عش خالیاً فالحبّ راحته عناً فاوّله سقم و آخره قتل و السّلام علی من اتّبع الهدی آنچه از بدایع فکر در معنی طیر معروف که بفارسی گنجشک مینامند ذکر فرمودند معلوم و محقّق شد گویا بر اسرار معانی واقف شده‌اند ولکن هر حرفی را در هر عالمی باقتضای آن مقصودی مقرّر است بلی سالکین از هر اسمی رمزی و از هر حرفی سرّی ادراک مینمایند و این حروفات در مقامی اشاره بتقدیس است ک ای کفّ نفسک عمّا یشتهیه هواک ثمّ اقبل الی مولاک ن نزّه نفسک عمّا سواه لتفدی بروحک فی هواه ج جانب جناب الحقّ ان بقی فیک من صفات الخلق ش اشکر ربّک فی ارضه لیشکرک فی سمآئه و ان کانت السّمآء فی عالم الاحدیّة نفس ارضه

\*\*\* ص 133 \*\*\*

ک کفّر عنک الحجبات المحدودة لتعرف ما لا عرفته من المقامات القدسیّة و انّک لو تسمع نغمات هذه الطّیر الفانیة لتطلب من الکووس الباقیة الدّائمة و تترک الکأوب الفانیة الزّائلة و السّلام علی من اتّبع الهدی قد تمت هل النتیجه الرایقه

\*\*\* ص 134 \*\*\*

احباءالله فی الکاف و الکاف

\*\*\* ص 135 \*\*\*

**هو المشرق من افق البیان**

یا اولیاءالله فی الکاف والکاف ندای الهی را بآذان جان بشنوید اوست حافظ و اوست معین و اوست ناصر امروز اهل فردوس اعلی نفوسی هستند که قلوب را از ظنون و اوهام احزاب عالم مقدس نموده اند و صدور را بنور عرفان منور داشته اند ایشانند اهل بهاء هر کتابی بذکرشان ناطق و بمقامشان ذاکر امروز سدره منتهی از افق اعلی فواکه جدیده لطیفه مخصوص اولیای آن اشطار

\*\*\* ص 136 \*\*\*

ارسال نموده تا کلّ بنعمت الهی فائز شوند و از مائدۀ آسمانی قسمت برند آثارش ایاتش بوده و هست و در کلّ حین از نمونه علمش ظاهر و مشهود از حق میطلبیم من علی الارض را بر آنچه سزاوار یوم اوست موفق دارد قولوا یا الهنا و مقصودنا و محبوبنا نحن عبادک و خلقک تمسکنا بعروة عنایتک و اقبلنا الی فضلک اسئلک بانوار وجهک و اسرار علمک بان تؤیدنا علی الاستقامة علی امرک لئلا تزلنا شبهات المعرضین و اشارات النّاعقین ای رب ارحمنا بجودک ثما اغفرلنا بفضلک انک انت الجواد الکریم و فی قبضتک زمام فی السموات و الارضین

\*\*\* ص 137 \*\*\*

**هو الناظر فی افقه الاعلی**

امروز زینت اعلی از برای نساء ارض اکلیل کلمه مبارکه یا امتی بوده و هست هر یک از آباء که باین کلمه فائز شد او از اهل فردوس اعلی در کتاب الهی مذکور طوبی لامة فازت بها و بالعصمة التی جعلها الله طراز امائه المقبلات قولی الهی الهی لک الحمد بما ذکرت امتک فی السّجن الاعظم و انزلت لها مالایعادله ذکر من الاذکار ای ربّ اسئلک بتجلیّات انوار نیّر ظهورک بان تؤیّد عبادک و امائک علی ما تحبّ و ترضی انّک انت مولی الوری و ربّ العرش و الثّری \*\*\* ص 138 \*\*\*

احباءالله فی علی رضا آباد

\*\*\* ص 139 \*\*\*

**هو الشاهد الخبیر**

یا اولیائی فی علی رضا آباد ان البحر الاعظم اقبل الیکم و اراد ان یزیّن قلب قلبکم و بصر بصرکم بلئالی الحکمة و البیان الّتی کانت مکنونة فی اصدافه ان ربکم الرحمن هو الکریم الفضال اذا فزتم و رأیتم ینبغی لکل واحد منکم ان یقول الهی الهی و سیّدی و سیّدی اسئلک بنور وصالک و بلقائک الذی کان اهل المخلصین من عبادک و المقربین من خلقک و بامواج بحر عطائک بان تجعل ذکری و اقبالی و توجّهی مزیّنة بطراز قبولک اشهد یا اله الاسماء و فاطر السّماء بانّ اعمال خلقک

\*\*\* ص 140 \*\*\*

و اذکار عبادک لایلیق لعظمتک ولاینفی لساحة عزک و بساط قربک کلّما انظر الی سماء جودک و شمس کرمک یاخذ الفرح و الاهم ظاهری و باطنی و کلّ جوارحی و کلّما تفکّر فی جریراتی یحیطنی الیاس من کلّ الجهات آه آه ان تمنعنی خطیئاتی عن التقرب الیک و جریراتی عن القیام لدی باب عظمتک اسئلک یا فالق الاصباح و مسخّر الاریاح بان تغفرلی بجودک و کرمک و نور قلبی بنور معرفتک و قوّ ارکانی علی الاستقامة علی حبّک و امرک انک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الاّ انت المهیمن القيّوم

\*\*\* ص 141 \*\*\*

**هو الشاهد من افقه الابهی**

این مظلوم در سجن و غیر سجن کلّ را بافق اعلی دعوت نموده جمیع اشیا شهادت میدهند براینکه قلم قدم لیلاً و نهارا بذکر اولیای الهی مشغول بوده است دریا دریا عنایت حق از قلم جاری و نازل و لکن اهل ارض غافل و باوهام خود مشغول مطلع نور را ظلمت دانسته اند و بحر دانائی را نادان شمرده اند جزای اعمال این نفوس غافله عالم را احاطه نموده و هر عملی بهیئت و اثری ظاهر اهل بصر ادراک نموده و مینمایند از حق میطلبیم بابهای فساد را مسدود نماید و ابواب خیرات و حسنات بر وجه عالم بمفتاح اسم اعظم بگشاید یا عبدالحسین جناب جود علیه بهائی ذکرت را نموده و مینماید نامه ای ارسال داشتی در ساحت امنع اقدس عرض شد از اختلافات و شئونات متغایرۀ دنیا محزون مباش لله الحمد در ظلّ عنایت حق ساکنی و بافقش ناظر از حق میطلبیم اصلاح نماید آنچه را سبب و علت حزنست انا نبشرک برحمة الله و فضل و عنایته و نکبّر علیک من شطر السجّن و علی امتی هناک و نذکرها فضلاً من عندنا و اناالفضّال الکریم کبّرمن قبلی علی وجود اولیائی هناک و ذکرهم بما نزّل من قلمی الاعلی فیهذا اللوح المبین البهاء من افق عنایتی و علیها و علیهم و علی کلّ عبدآ من و کلّ امة فازت بعرفان الله ربّ العالمین

\*\*\* ص 142 \*\*\*

قوله جلّ اجلاله از خریر کوثر بیان رحمن اینکلمه مبارکه اصغا شد زینتی از برای هیکل انسان احسن از تقوی نبوده و نخواهد بود و ثوبی موافق تر از اخلاق مرضیّه بوجود نیامده انتهی

\*\*\* ص 143 \*\*\*

**الأقدس الابهی**

منزهتر روشن تر

ان یا مهدی ان استمع نداء من یهدیک الی الله العلیّ العظیم

- از مهدی عبد بشنو ندای کسی را که ندایت میکند ترا بسوی خداوند بلند بزرگ-

الذی به اشرقت شمس الهدایة بین البرّیه و به ظهرت قدرة الله

- آن خدای را و روشن شده است آفتاب هدایت بین دو خلق و باو آشکار شده قدرت خدا-

و هیمنته علی العالمین الّذی بحرکة اصبعه شقت سبحات الجلال

- و غلبه او بر عالمین آن خدائیکه بحرکت انگشت او شق شده پردهای جلال-

تعالی ربّنا الذی ظهر بالاجلال فی هذا الیوم الذی فیه ینادی الغنیّ

- بلند است پروردگار ما خدائیکه ظاهر شده عالم وجلالت در این روز چنان روزی که در او ندائیکه خدا بینیاز المتعال الملک لله الملک العلیم الخبیر فانظر فی القوم و ما

- بلند مرتبه است با سلطنت همه از برای خدا خدا که دانا است و خبردار است پس نظر کن در قوم و آنچه مرتکب-

ارتکبوا فی ایّام الله قدجعلوا مثل هذا المحبوب مسجونا فی دیار الغربة –

مرتکب شده اند در روزهای خدا بدرستی که گردانیدند مثل این محبوبزندان کرده اند در دیار غربت

واتخذوا لانفسهم الاوهام ارباباً من دون الله الا انّهم من الارذلین-

و گرفتند برای نفسهای خودشان وهمهای خود را پرورده خود نیز غیر از خدا بدرستیکه این –

منهم من تمسک بالولایه من عند نفسه و اعرض علی الّذی به عوالاولیا

- بعضی از ایشان کسانیکه چنگ زده اند بولایت از حکم نفس خود و اعتراض جسته اند برکسیکه میخوانند و

\*\*\* ص 144 \*\*\*

یدعونه الاولیاء فی الصّباح و المساء وعن ورآئهم عباد

- میخوانید او را دوستان در صبح و شب برخود بندگان-

الّذين مااطلع بهر احد الاربک العلیم المحیط قل تالله یحقق

- آنکه مطلع و باخبر نیستند بیخبرن از اموری که پروردگر تو که دانا و محیط است قسم بخدا موجود میشود-

فکّ اسمی باذنی لمن اقبل الی ربّه الغفور فی هذا الظهور و من اعرض

اسم و نامی باذن برای کسیکه اقبال کرده و رو آورده سوی خداوند آمرزنده در این ظهور و هر که رو گردانید

لا یصدق علیه اسمی شیئی و کان من المبیّن طوبی لک بما

- راست نمی آید بر او نام شئی و چیزی و بوده از مردگان خوشا برای تو بسبب آنچه-

اقبل الیک المظلوم من هذا السجّن البعید و یذکرک

- رو آوردن بسوی تو که مظلوم تر از این زندان یاد و ذکر میکند ترا-

بالحقّ و بامرک بالاستقامة الکبری علی امرالله مالک الاسماء

- بحق و امر میکند و میفرماید ترا باستقامت بزرگتر بر امرالله که پادشاه نامها

لعمری انها عطیة الله فیما سوا طوبی لمن فار بها و کان من الرّاسخین

- قسم بجان خودم که این استقامت عطای خداست در ما بین سوای خود خوشا بحال کسیکه رستگار شد بان عطا وجود از راستین-

البهآء علیک و علی الّذين اقبلو الی الله العزیز الحمید-

ابها بر تو و برکسانی که اقبل کردند بسوی خداوند عزیز حمید

\*\*\* ص 145 \*\*\*

**بسم الله الأقدس الابهی**

یا من وجهک کعبتی و جمالک حرمی و شطرک مطلبی و ذکرک رجائی

- ای کسیکه روبرتو کعبه منست و جانب تو مطلب منست و یاد تو امیدواری منست

و حبّک مونسی و عشقک موجدی و ذکرک انیسی و قربک املی و وصلک

- روش تو مونس منست و عشق تو ایجاد کننده نیست و ذکر تو ایمن منست و نزدیکتر او آرزوی منست و رسیدن به تو

غایة رجائی و منتهی مطلبی اسئلک بان لا تخیبنی عمّا قدّرته لخیرة عبادک ثم

- آخر امیدواری منست و انتهای مطلب منست باینکه نومید مکن از آنچه معتمد فرمودی از برای بندگان نیکوکارت سپس

- ارزقنی خیر الدنیا والاخرة و انک انت سلطان البریة لا اله الا

این- روزی کسی مرا بهترین دنیا و آخرت بدرسیتکه نور تو پادشاه خلق نیست معبودی جز

انت الغفور الکریم- تو غفور و کریم

**بسم الله الامنع الأقدس العلی الابهی**

- رب انی من لدنک رحمة انک انت العزیز الوهاب

پروردگارا بدرستی که از نزد تو رحمت را بدرستیکه تو تویی عزیز بخشاینده-

هل من مفرّج غیرالله قل سبحان الله هوالله کلّ عباد له و کلّ بامره قائمون

- آیا فرج دهنده غیر خدا هست بگو منزه است خدا او خداست بر بندگانی به امرش قائم و برقرارند.

\*\*\* ص 146 \*\*\*

**هوالله الاعز الابهی**

سبحانک اللّهم یا فاطر السّماء و مالک الاسماء اسئلک بجمالک

- منزه است تو پروردگارا ای ایجاد کننده آسمان و صاحب نامها سئوال میکنیم بجمال تو

- الذی اشرق عن افق البهآء بان تجمع احبتک فی ظل قباب فضلک

- آنجمالی روشن شده از افق بها باینکه جمیع کن تو دوستان خود را در سایه قبه فضیلت تو-

ثمّ اشربهم ما یحیی به قلوبهم فی ایامک انک انت المقتدر المهیمن العزیز

پس بیاشام ایشانرا چیزی که زنده میشود باو دلهایشان در ایام تو بدرستیکه تو صاحب قدرت

القيّوم هو یا من بیدک ملکوت الارض والسّماء و فی قبضتک

- و تواناً او ای خدایی که در دست توست پادشاهی زمین و آسمان و در قبضه توست-

جبروت القضاء اسئلک باسمک الذی به شق حجاب الاکبر و ظهر

- سلطنت و جبروت قضا و حکم سوال میکنم باسم تو آن اسمی که باو شکافته شد پرده های بزرگ و آشکار شد

منظر الاطهر عن افق امرک بان تقرّبنی الی مقر عرش احدیتک فی

- عمل نظر پاک از افق امر تو باینکه نزدیک کن مرا بسوی قرارهای عرش یگانگی تو در-

ساحة قدسک لاسمع ندائک و انّک انت المقتدر علی ماتشاء

- پیشگاه قدس و پاکیزگی تو تا بشنوم ندای تو را و بدرستی که تو قادر بر آنچه بخواهی تو-

و انک انت الغفور الکریم **بسم الله الاقدم الاعظم**

- بدرستی که تو آموزنده و بخشنده بنام خدا مقدور و پیش بزرگ

\*\*\* ص 147 \*\*\*

قد احترق المخلصون من نار الفراق این تشعشع انوار لقائک-

بتحقق سوختند دلهای مخلصان از آتش جدائی کجا است شعاع و روشنی نورهای لقای تو

یا محبوب العالمین قد ترک المقربون فی ظلماء الهجران این اشراق-

ای محبوب عالمیان بتحقق ماندند نزدیک شوندگان در تاریکی هجران رها گردیدند کجا است درخشش و

صبح وصالک یا مقصود العالمین قد تبلبل اجساد الاصفیاء علی

- صبح وصال تو ای مقصود عالمیان بتحقق آمیخته شد جسد های برگزیدگان بر

ارض البعد این بحر قربک یا جذاب العالمین قد ارتفعت ایادی الرجاء

- زمین دور بر کو دریای نزدیک تو ای کشندۀ عالمیان بتحقیق بلند شد دستهای امیدوار-

الی سماء الفضل والعطاء این امطار کرمک یا مجیب العالمین

- بسوی آسمان فضل و عطا کو باران بخشش تو ای پذیرنده عالمیان -

قدقام المشرکون بالاعتساف فی کلّ الاطراف این تسخیر قلم

- بتحقیق ایستادند مشرکون و انبازان بظلم و جور در همه اطراف کو تسخیر و رام کننده ها-

تقدیرک یا مسخر العالمین قد ارتفع نباح کلاب من کلّ الجهات

- تقدیر تو ای رام کننده بتحقیق شخص بلند شد و از سگها از همه جات

این غضنفر غیاض سطوتک یا قهار العالمین قد اخذت البرودة

- کو شیر پیشه سطوت تو ای سخت گیرنده عالمیان بتحقق گرفته است سردی

\*\*\* ص 148 \*\*\*

کلّ البریة این حرارة محبتک یا نار العالمین قد بلغت البیة الی

- همه خلق کجا است حرارة محبت توو ای نار عالیمان بتحقق رسید بلاها به-

الغایة این ظهورات فرجک یا فرج العالمین قد احاطت الظلمة

- بنهایت کجا است ظهورات فرج تو ای فرج دهنده عالمیان بتحقق فرو گرفت تاریکی و ظلمت-

اکثرالخلیقة این انوار ضیائک یا ضیاء العالمین قد طالت الاعناق

بیشتر خلق را کو نور روشنائی تو ای روشن کننده دراز شد گردن ها-

با النفاق این اسیاف انتقامک یا مهلک العالمین قد بلغت الذّلة

- هنگامی کنار رفت شمشیر انتقام تو ای هلاک کننده رسیده است خواری-

الی النّهایة این ایات عزتک یا عز العالمین قد اخذت الاحزان

بنهایت کو عزت تو ای عزت دهنده فرو گرفته اندوهها

مطلع اسمک الرحمن این سرور مظهر ظهورک یا فرح العالمین-

طوق نام تو رحمت بخشاینده که خوشی را جای ظهور تو ای خوشحال کننده-

قد اخذ الهم کلّ الامم این اعلام ابتهاجک یا بهجة العالمین

- گرفته است غم هم امت را کو علمهای خوشحالی تو ای بهجتم-

تری مشرق الایات فی سبحات الاشارات این اصبع

- می بینی تو روشنی آیات را در پردههای اشارتها را کجا است انگشت

\*\*\* ص 149 \*\*\*

قدرتک یا اقتدار العالمین قد اخذت رعدة الظماء من

– قدرت تو ای صاحب قدرت بتحقق گرفت تشنگی از که –

فی الانشاء این فرات عنایتک یا رحمة العالمین قد اخذ

- در ایجاد است کجاست آب شیرین عنایت تو رحمت عالمیان گرفت -

الحرص من فی الابداع این مطالع الانقطاع یا مولی العالمین

- حرص که را در کو مطلع انقطاع و بریدن ای مولای عالمیان

تری المظلوم فریداً فی الغربه این جند سماء امرک یا سلطان العالمین-

می بینی تو این مظلوم را تنها در عزیمت کو سپاه آسمان امر تو ای پادشاه-

قدترکت وحدة فی دیار الغربة این مشارق وفائک یا وفاء-

بتحقق مانده است انتها در دیار غربت کجا است مشرقهای وفای تو ای وفای

العالمین قد اخذت سکرات الموت کلّ الافاق این-

گرفته است سکرات سختی مرگ همه آفاق را کو-

رشحات بحر حیوانک یا حیاة العالمین قد احاطت وساوس

- قطرههای دریای زندگی تو ای حیات احاطه کرد و وسوسه-

الشیطان من فی الامکان این شهاب نارک یا نور العالمین

- شیطان هر چه در امکانت کجا است تیر شهاب آتش تو ای روشن کننده-

\*\*\* ص 150 \*\*\*

قد تغیّر اکثر الوری من سکر الهوی این مطالع التّقوی یا مقصود

- تغییر یافت بینش مردم از مستی خواهش کجاست جای طلوع پرهیزکری-

العالمین تری المظلوم فی حجاب الظالم بین اهل الشام این اشراق

- می بینی تو این مظلوم را از حجاب ظلمت میانه اهل شام کو اشراق- می بینی تو این مظلوم را از حجب ظلمت میانه اهل شام کو اشراق-

انوار صباحک یا مصّباح العالمین ترانی ممنوعا عن البیان من

- نورهای صبح تو ای مصباح می بینی تو مرا منع کرده شده از بیان از-

این تظهر نغماتک یا ورقاء و العالمین قد غشت الظنون و الاوهام

- تا کی ظاهر شود آوزهای تو ای ورقا عالمیان بتحقیق فرو برد گمانها و وهمها -

اکثر الانام این مطالع ایقانک یا سکینة العالمین قد غرق البهاء

- اکثر مردمانرا کو مطلع یقین تو ای صاحب وقار غرق شدند-

فی بحر البلاء این فلک نجاتک یا منجی العالمین تری مطلع ایاتک

- در دریای بلا کو کشتی نجات توای نجات دهنده می بینی مطلع آیات مرا-

فی ظلمات الامکان این شمس افق عنایتک یا نوار العالمین-

در تاریکی امکان کو آفتاب افق عنایت ای روشن کننده-

قد خبت مصابیح الصدق و الصفاء و الغیرة و الوفاء این شئونات

- خاموش شد چراغ های راستی و پاک و غیرت و وفا کو شئونات

\*\*\* ص 151 \*\*\*

غیرتک یا محرک العالمین هل تری من ینصر نفسک او یتفکر فیما

- غیرت تو ای حرکت دهنده آیا می بینی تو که یاری میکند نفس ترا با فکر می کند درخور-

ورد علیها فی حبک اذا توقف القلم یا محبوب العالمین قد کسرت

- وارد شد بر آنها در دوستی تو در این هنگام ایستاد قلم امر محبوب شکسته شده

اغصال سدرة المنتهی من هبوب اریاح القضاء این

- شاخهای سدرة المنتها از وزیدن بادهای قضا کجا است

رایات نصرتک یا منصور العالمین قد بقی الوجه فی غبار

- علمهای یاری تو ای منصور باقی ماند وجود بروی در غبار

الاقتراء این اریاح رحمتک یا رحمن العالمین قد تکدّر ذیل

- افتراء کجا است بادهای رحمت تو ای بخشنده مکدر شد دامن-

التقدیس من اول التدلیس این طراز تنزیهک یا مزین العالمین

- تقدیس از صاحبان تدلیس کجا است طراز پاکیزگی تو ای زینت دهنده

قد رکد بحر العنایته بما اکتسبت ایدی البریة این امواج-

ایستاد دریای یاری تو بکسب کردن دستهای مردم کجا است امواج فضل تو -

فضلک یا مراد العالمین قد غلق باب اللقا من ظلم الاعداء این-

ای مراد بسته شد در ملاقات از ظلمت اعداء دشمن کو

\*\*\* ص 152 \*\*\*

این مفتاح جودک یا فتاح العالمین قد اصفرت الاوراق

- کجا است کلید جود تو این گشاینده عالمیان بتحقق زرد شدند برگهای-

من سموم اریاح النفاق این جود سحاب جودک یا جواد العالمین

- از بادهای نفاق کو بخشش ابر جود تو ای بخشنده-

قد تغبر الاکوان من غبار العصیان این نفحات غفرانک یا غفار

بتحقق یاخته موجودات از گرد و خاک معصیت کجا است بویهای آمرزش تو ای آمرزنده-

العالمین قد بقی الغلام فی ارض جدباء این غیث سماء فضلک

- باقی مانده غلام در ارض بی آب و علف کو باران آسمان فضل تو-

یا غیاث العالمین ان یا قلم اعلی قد سمعنا ندائک الاحلی من

– ای فریاد رسیده عالمیان از قلم بلند شنیدیم ما ندای ترا از-

جبروت البقاء ان استمع ما ینطق به لسان الکبریاء یا مظلوم العالمین

- باقی بشنو آنچه میگوید زبان بزرگی ای مظلوم-

لولا البرودة کیف تظهر حرارة بیانک یا مبیّن العالمین و لولا

- اگر سردی نبود کجا ظاهر میشد گرمی بیان تو ای آشکار کننده و اگر نبود-

البلیة کیف اشرقت شمس اصطبارک یا شعاع العالمین لاتجزع

- بلاها کجا روشن شده آفتاب شکیبائی تو ای روشن عالمان جزع مکن تو

\*\*\* ص 153 \*\*\*

من الاشرار قدخلقت للاصطبار یا صبر العالمین ما احلی اشراقک

- از اشرار بدرستی که خلق شده برای صبر ای صبر عالمیان چه بسیار شیرین است

من افق المیثاق بین اهل النّفاق و اشتیاقک بالله یا

- از افق بیان میان اهل نفاق و اشتیاق تو بخدا-

عشق العالمین بک ارتفع علم الاستقلال علی اعلی الجبال و

- ای عشق بتو بلند شد علم استقلال بر بلندی کوهها-

التموج بحر الافضال یا وله العالمین بوحدتک اشرقت شمس التوحید

- و موج زد در دریای فضل ای وله کننده نسبت های تو روشن ؟؟ -

و بغربتک زین وطن التجرید ان اصطبر یا غریب العالمین قد جعلنا الذلة

- و بغربت تو زینت یافت اهل خالص تو صبر کن ای غریب عالمیان قرار دادیم خواری را-

قمیص العزه و البلیة طراز هیکلک یا فخر العالمین تری القلوب

- پیراهن عزت و بلا را زینت هیکل تو ای فخر عالمیان می بینی دلها را-

ملئت من البعضاء و لک الاغضاء یا ستار العالمین اذاً

- پر شده از دشمن تو او از برای توان چشم پوشیدن ای پوشاننده وقتی

رایت سیفاً ان اقبل اذا طار سهم ان استقبل یا فداء العالمین

- دیدی تو شمشیری را اقبال کن وقتی پرواز کرد تیری استقبال کن و پیش برد -

\*\*\* ص 154 \*\*\*

اتنوح او انوح بل اصیح من قلّة ناصریک یامن بک ارتفع

- آیا تو نوحه میکنی یا من نوحه کنم از کمی یاری کنند ای کسیکه برای تو بلند شد-

نوح العالمین قد سمعت ندائک یا محبوب الابهی اذا انار وجه

- نوحه و زاری عالمیان شنیدم من ندای ترا از محبوب ابها وقتی شعله زردی-

البهآء من حرارة البلاء و انوار کلمتک النورآء و قام بالوفا

- بهاء از گرمی بلا و نورهای کلمه تو روشن و ایستاد باوفا-

فی مشهد الفداء ناظرا رضائک یا مقدر العالمین ان یا علی

- در جای فدای نگاه کننده خوشنودی تو ای تقدیرکننده ای علی-

قبل اکبر ان اشکرالله بهذا اللوح الذی تجد منه رائحة مظلومیتی

- قبل اکبر شکر کن خدا را با این لوح آنچنانکه می یابی تو رائحه دریابی مظلومی را-

و ما انا فیه فی سبیل الله معبود العالمین لو یقرئه العباد طرا

- من در راه خدای پیغمبر و عالمیان اگر بخوانند بندها تمامی-

و یتفکرون فیه لیضرم فی کلّ عرق من عرورقهم ناراً یشتعل

- و فکر کنند در او هر آینه روشن میشود در همه رگها از رگهای انسان شعلۀ روشن میشود-

منها العالمین **بسم الأقدس الامنع** سبحانک اللّهم یا الهی-

از آن اتش عالم منزهی تو خدایا ای اله من-

\*\*\* ص 155 \*\*\*

اسئلک باسمائک التی احاطت الممکنات و صفاتک التی

- سئوال میکنم تو را اسماء تو چنان آسمانی که احاطه نمود ممکنات را سؤال میکنم تو را بصفاتی-

سبقت الکائنات بان تحفظ امائک اللائی اقبلن الی

- در پیش گرفته کاینات را باینکه حفظ نمائی کنیزان خود را آنچنان کنیزانی که اقبال نموده ایم بسوی-

وجهک و سمعن ندائک فی ایامک و قن علی ثنائک و امرک

- و بر تو و شنیده اند نداء تو را در ایام او و قائمی شدند بر ثناء تو و امر تو-

انک انت الله لا اله الا انت تشهد الذرات بفردانیتک

- به درستی که توئی خدائی که نیست مگر تو شهادت میدهد جمیع ذرات به یگانگی-

والایات بسلطنتک و اقتدارک لایمنعک شیئ عن حکومتک

- و تمام ایات بسلطنت تو و اقتدار تو منع نمی کند او چیزی در حکومت تو-

انک انت المقتدر المتعالی العزیز الحکیم صل اللهم یا الهی-

بدرستیکه توئی صاحب قدرت و بلند عزیز حکیمی صلوات بر تو -

علی اهل البهآء الّذين ما منعتهم شئونات القصاء عن-

بر اهل کسانی که منع نکرده ایشانرا شئونات قضاء از-

التوجّه الی وجهک یا فاطر السّماء و مالک الاسماء انک انت

توجه نمودن بسوی وجه تو ای ایجاد کنندۀ آسمان و صاحب اسما بدرستیکه توئی-

\*\*\* ص 156 \*\*\*

انت المتعالی العزیز الحکیم-

بلند-

**الاقدس الابهی**

قد ظهر الاعتساف فی کلّ الاطراف این اسیاف جزائک یا مجزی العالمین

به تحقیق

\*\*\* ص 157 \*\*\*

الثناء الذی ظهر من نفسک الاعلی و بهاء الذی طلع من جمالک الابهی علیک یا مظهر الکبّریا و سلطان البقاء و ملیک من فی الارض و السّماء اشهد انّ بک ظهرت سلطنته الله و اقتداره و عظمة الله و کبریائه و بک اشرقت شموس القدم فی سماء القضاء و طلع جمال الغیب عن افق البدا و اشهد ان بحرکة من قلمک ظهر حکم الکاف و النون و برز سرالله المکنون و بدئت الممکنات و بعثت الظهورات و اشهد انّ بجمالک ظهر جمال المعبود و بوجهک لاح وجه المقصود و بکلمة من عندک فصّل بین الممکنات و صعد المخلصون الی الذرّوة العلیا و المشرکون الی الدرکات السفلی و اشهد بان من عرفک فقد عرف الله و من فاز بلقانک فقد فاز بلقاءالله فطوبی لمن آمن بک و بآیاتک و خضع بسلطانک و شرّف بلقائک و بلغ برضائک و طاف فی حولک و حضر تلقاء عرشک فویل لمن ظلمک و انکرک و کفر بآیاتک و جاحد بسلطانک و حارب بنفسک و استکبر

\*\*\* ص 158 \*\*\*

لدی وجهک و جادل ببرهانک و فرّ من حکومتک و اقتدارک و کان من المشرکین فی الواح القدس من اصبع الامر مکتوبا فیا الهی و محبوبی فارسل الی عن یمین رحمتک و عنایتک نفحات قدس الطافک لتجذبنی عن نفسی و عن الدنیا الی شطر قربک و لقائک انک انت المقتدر علی ما تشاء و انک کنت علی کلّ شئی محیطا علیک یا جمال الله ثناءالله و ذکره و بهاءالله و نوره اشهد بان ما رات عین الابداع مظلوما شبهک کنت فی ایامک فی غمرات البلایا و مرة کنت تحت السلاسل و الاغلال و مرة کنت تحت سیوف الاعدا، و مع کلّ ذلک امرت الناس بما امرت من لدن علیم حکیم روحی لضرک الفداء و نفسی لبلائک الفدا اسئل الله بک و بالّذين استضائت وجوههم من انوار وجهک و اثبّعوا امروا به حباً لنفسک ان یکشف السبحات التی حالت بینک و بین خلقک و یرزقنی خیرالدنیا و الاخرة انک انت المقتدر المتعالی العزیز الغفور الرحیم صل اللّهم یا الهی علی السدرة و اوراقها و اغصانها و افنانها و اصولها و فروعها بدوام اسمائک الحسنی و صفاتک العلیا ثمّ احفظها من شر المعتدین و جنود الظالمین انک انت المقتدر القدیر صل اللّهم یا الهی علی عبادک الفائزین و امائک الفائزات انت انک انت الکریم ذو الفضل العظیم لا اله الا انت الغفور الکریم

\*\*\* ص 159 \*\*\*

**الاقدس الاعظم الابهی**

ان المذکور یقول یا ملأ الامکان قد خلقتم لذکری لو انتم تعلمون قوموا علی البیان فی ذکر ربکم الرحمن هذا ما ینفعکم ان انتم تفقهون ان اتبّعوا من اتمکم بالحقّ من لدی لله المهیمن القيّوم انّه خیر لکم عما خلق فی الارض طوبی لقوم یعرفون کونوا سراج الهدایة بین االبریة هذا ما امرتم به من لدی الله العزیز المحبوب ان الذی سکمت الیوم عن ذکر ربه انّه ترک فی بیدآء الضلال و کان من الذینّهم میتّون قد اخذت الاحزان نفس الرحمن و الناس هم فی فرح و سرور طوبی لمن اوتی بصر الحدید و توجه بقلبه الی هذا الافق المحمود یا ایها المقبل الی الله رحیم قم ذکر مولاک قل یا ملاء امکان هذا یوم العطاء اذ اتی فاطرالسّماء بملکوت الاسماء ایاکم ان تمنعکم اهوآئکم عن هذالفضل الذی احاط الغیب والشهود ان اسرعوا بالقلوب الی شطر المحبوب و لا تمسّکوا بما تمسک به المعتدون الذی احاط الغیب والشهود ان اسرعوا بالقلوب الی شطرالمحبوب و لا تمسّکوا بما تمسک به المعتدون ان انصروا امر مولیکم باستقامة تتحیر بها الارواح و العقول لذلک زینا اللوح بطراز الالها فطوبی لقوم یقرؤن

\*\*\* ص 160 \*\*\*

**بنام مقصود یکتا ق جناب محمدحسین علیه بهاء**

یوم یومیست که جمیع نبیین و مرسلین از جانب رب العالمین کلّ را بشارت بان داده اند و همچنین بظهور مکلّم طور برهان کلیم بعصا ظاهر و برهان این مظلوم بقلم باهر حضرتش با یک عصا بر اسیاف عالم زد و این ظهور با یک قلم بر جمیع امم و در مقام دیگر برهان کلیم توریة بوده و دلیلیکه از حضرت مسیح باقی مانده اوراق انجیل بوده و هست و حجّت باقیه حضرت خاتم کتاب فرقان که فارق بین حق و باطل است سبحان الله حال معادل کتب سماوی از قبل و بعد نازل و مشهود ظاهر شد آنچه که هر صاحب بصری شهادت داده بر اینکه شبه و مثل نداشته و ندارد مع ذلک قوم از یوم الهی محجوب و از رحیق مختوم محروم امروز هر نفس ارادۀ ورود در لجه بحر احدیه نماید باید قلب را از قصص اولی مقدس نماید تا تجلیات انوار آفتاب حقیقت بر آن پرتو افکند و منوّر سازد یا محمد قبل حسین طوبی لک و بما خرقت الاحجاب

و اقبلت

\*\*\* ص 161 \*\*\*

و اقبلت الی افق ظهور ربّک مالک الرقاب قل لک الحمد یا مولی العالم و مقصود الامم بما سقیتنی من بحر عرفانک و غرّفتنی مشرق آیاتک و هدیتنی الی صراطک اسئلک بکلمتک العلیا التی جعلتها نوراً للمقبلین و نارا للمعرضین بان تجعلنی ناطقاً بثنائک و منادیاً باسمک بین خلقک ای رب لا تدعنی بنفسی احفظنی بقدرتک التی غلبت الکائنات و امرک الذی احاط الموجودات من الظنون و الاوهام انک انت المقتدر العزیز العلاّم لا اله الاّ انت الفرد الواحد العلیم الحکیم

1. [↑](#footnote-ref-1)