**مجموعه آثار قلم اعلی**

**جلد 35**

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

شهرالجمال 133 بدیع

\*\*\* ص 1 \*\*\*

**بسم المولود الذی جعله اللهُ مُبشِراً لاسمه العزیز الودود**

لوح من لدنا الي لیلة فیها لاحت السموات و الارض من نیّر به انار من في العالمین طوبی لک بما ولد فیک یوم الله الذي جعلناه مصباح الفلاح لأهل مداین الأسماء و اقداح النجاح لمن في میادین البقاء و مطلع الفرح و الابتهاج لمن في الأنشاء تعالي الله فاطر السماء الذي انطقه بهذا الأسم الذي به خرقت حجبات الموهوم و سبحات الظنون و اشرق اسمه القیوم من افق الیقین و فیه فک ختم رحیق الحیوان و فتح باب العلم و البیان لمن في الامکان و سرت نسمة الرحمن علي البلدان حبّذا ذاک الحین الذي فیه ظاهر کنز الله المقتدر العلیم الحکیم. أن یا ملاء الأرض و السّماء أنها للیلة الأولي قد جعلها الله آیة للیلة الأخري التي فیها ولد من لایعرف بالأذکار و لایوصف بالأوصاف طوبی لمن تفکر فیها انه یری الظاهر طبق الباطن و یطلع باسرار الله فی هذا الظهور الذي به ارتعدت ارکان الشرک و انصعقت اصنام الأوهام و ارتفعت رایة انه لا اله الا هو المقتدر المتعالي الواحد الفرد المهیمن العزیز المنیع و فیها هبّت رائحة الوصال و فتحت ابواب القاء و المال

\*\*\* ص2 \*\*\*

و المال و نطقت الأشیاء الملک الله مالک الأسماء الذی اتی بسلطان احاط العالمین و فیها تهلل الملاء الاعلی ربهم العلی الأبهی و سبحت حقایق الأسماء مالک الأخرة و الأولی بهذا الظهور الذی به طارت الجبال الی الغنی المتعال و توجهت القلوب الی وجه المحبوب و تحرکت الأوراق من اریاح الأشتیاق و نادت الأشجار من جذب نداء المختار و اهتّز العالم شوقاً للقاء مالک القدم و بدعت الأشیاء من الکلمة المخزونة التی ظهرت بهذا الأسم العظیم. ان یا لیلة الوهاب قد تری فیک ام الکتاب انه مولود ام الکتاب لا و نفسی کل ذلک فی مقام الأسماء قد جعلها الله مقدساً عنها به ظهر الغیب المکنون و السر المخزون لا و عمری کل ذلک یذکر فی مقام الصفات و انّه لسطانها به ظهر مظاهر لاقبل له الابد هذا یذکر لاهل الأبداع عنده ما لایقدر ان بسمه الا اذنه طوبی للموقنین اذاً انصعق القلم الأعلی و یقول یا من لایذکر بالاسماء فاعف عنی بسلطانک المهیمن علی الارض و السماء لانّی خلقت بابداعک کیف اقدر ان اذکر ما لایذکر بالأبداع مع ذلک و عزتک لو اذکر ما الهمتنی لینعد من الممکنات من الفرح و الأبتهاج فکیف تموجات بحر بیانک فی هذا المقام الأسنی و المقر الأعلی الأقصی ای رب فاعف هذا القلم الابکم عن ذکر هذا المقام الأعظم ثم ارحمنی یا مالکی و سلطانی و تجاوز عنی بما اجترحت و بین یدیک انک انت

\*\*\* ص 3 \*\*\*

المعطی المقتدر الغفور الکریم

**هو الاقدس الأعظم**

قد ارتفع نداء الرحمن فی الأمکان ولکن الناس اکثرهم لایسمعون قد انار الأفق الأعلی من انوار وجه ربک مالک الأسماء ولکن القوم لایفقهون ان اشکر الله بما ایدک علی العرفان و اسمعک ما تنطق به سدرة الطیور ان اعتصم بالله ربک و تجنب عن الذین اعرضوا عن هذا الرحیق المختوم ان احمد بما ذکرت لدی المسجون و نزل لک هذا اللوح الممنوع

**هو العزیز**

هذا اللوح فیه قدر حفظ ما کان و ما یکون ولکن الناس هم لایشعرون و فیه ینطق الورقاء فی قطب البقاء و تدلع دیک العرش ان انتم تسمعون یا عبد فاشکر الله بما انزل علیک من سماء الأمر هذا اللوح المبارک المرسول و انّک فاستحفظ فی مواقع الحفظ ثم استنصر به فی موارد المرسول و انک فاستحفظ فی مواقع الحفظ ثم استنصر به فی موارد النصر ثم استعن به عن کل من فی السموات و الارض کذلک یعلمک لسان الله العزیز القیوم و الروح علیک و علی الذین هم یعرفون

**هو الحافظ**

سبحانک اللهم اسئلک بأسمک الأعظم و کلمتک الأتم الاقوم و باسمائک الحسنی و صفاتک العلیا بأن تحفظ هذا العبد عنکل بلاء و قضاء و عنکل وباء و طاعون و دونهما عما یحدث فی الارض من المکار و الشدائد و انک انت المقتدر علی ما تشاء و انک انت العزیز القیوم یا کافی یا حافظ.

فیا الهی هذا عبدک الذی تضع لدی ظهورک و خشع تلقاء اشراق

\*\*\* ص 4\*\*\*

اشراق انوار عزّک و سلطانک و استحفظنی فی کنف حفظک و حراستک و استحفظ فی کهف جودک و کلائتک اذًا یا الهی لما کان بقلبه متوسلاً بعرق التوکل بسلطان حفظک و معتمداً ببدایع لوامع ظهورات نظاریتک اذاً فاحفظ عنکل شر و بلاء عواکف ایادی اعدائه علی رأسه علی شأن یتسلط علیهم بسلطانک و قدرتک و یقهر علی اعدائک بقهرک للعظیم و سخطک القدیم

فسبحانک اللهم یا الهی و محبوبی تری فقری و افتقاری بین الأحباء و الأشقیاء فلک الحمد یا الهی علی تقدریک و قضائک و لک الشکر یا سیدی علی تدبیرک و امضائک و نشهد بانک المحمود فی افعالک و السلطان فی حکومتک و انت بکل شیء قدیر.

فسبحانک اللهم یا الهی اسئلک بأسمک الذی به اظهرت جمالک و اکملت امرک و اعززّت برهانک و اعینت و اعلنت صفاتک بان تعرج عبادک الی مقام الذی ینظرونک عن عرش جلالک و کرسی اجلالک انک علی کل شیء قادر حکیم

**هوالله الأعلم**

لسان القدم ینطق بما یکون غنیة الألبا عند غیبة الأطباء

\*\*\* ص 5 \*\*\*

قل یا قوم لا تأکلوا الا بعد الجوع و لا تشربوا بعد الهجوع نعم الریاضة علی الخلاء بها تقوی الأعضاء و عند الأمتلاء داهیة دهماء لا تترک العلاج عند الأحتیاج و دعه عند استقامة المزاج لا تباشر الغذاء الا بعد الهضم و لا تزدرد الا بعد ان یکمل القضم عالج العلة اولاً بالأغذیة و لا تجاوز الی الأدویة ان حصل لک ما اردت من المفرادت لاتعدل الی المرکبات دع الدواء عند السلامة و خذه عند الحاجة اذا اجتمع الضدان علی الخوان لا تخلطهما فاقنع بواحدٍ منهما بادر اولا بالرقیق قبل الغلیظ و بالمایع قبل الجامد ادخال الطعام علی الطعام خطر کن منه علی حذر و اذا شرعت فی الأکل فابتدء بأسمی الأبهی ثم اختم باسم ربک مالک العرش و الثری و اذا اکلت فامش قلیلاً لأستقرار الغذاء و ما عسر قضمه منهی عنه عند اولی النهی کذلک یامرک القلم الأعلی اکل القلیل فی الصباح انه للبدن مصباح و اترک العادة المضرة فانها بلیة للبریة قابل الأمراض بالأسباب و هذا القول فی هذا الباب فصل الخطاب ان الزم القناعة فیکل الأحوال بها تسلم النفس من الکسالة و سوء الحال ان اجتنب الهم و الغم بهما یحدث بلاء ادهم قل الحسد یأکل الجسد و الغیظ یحرق الکبد ان اجتنبوا منهما کما تجتنبون من الأسد تنقیة الفضول هی العمدة ولکن فی الفصول المعتدله و الذی تجاوز اکله تفاقم سقمه قد قدرنا لکل شیء سبباً و اعطیناه اثرا

\*\*\* ص 6 \*\*\*

اثرا کل ذلک من تجلی اسمی المؤثر علی الأشیاء ان ربّک هو الحکام علی ما یشاء بما بیناه لا تجاوز الاخلاط عن الأعتدال و لا مقادیرها عن سوء الأحوال یبقی الأصل علی صفاته و السدس و سدس السدس علی حاله و یسلم الفاعلان و المنفعلان و علی الله التکلان لا اله الا هو الشافی العلیم المستعان ما جری القلم الأعلی علی مثل تلک الکلمات الا لحبی ایاک لتعلم بان الهم ما اخذ جمال اقدم و لم یحزن ما ورد علیه من الأمم الحزن لمن یفوت منه شیء و لایفوت عن قبضته من فی السموات و الأرضین یا طیب اشف المرضی اولا بذکر ربک مالک یوم التناد ثم بما قدرناه لصحة امزجة العباد لعمری طبیب الذی شرب خمر حبی لقائه سفاء و نفسه رحمة و رجاء قل تمسکوا به لأستقامة المزاج انه مؤید من الله للعلاج قل هذا العلم اشرف العلوم کلها انه السبب الأعظم من الله محیی الرمم لحفظ اجساد الأمم و قدمه علی العلوم و الحکم ولکن الیوم یوم الذی تقوم علی نصرة امری منقطعاً عن العالمین قل یا الهی اسمک شفائی و ذکرک دوائی و قربک رجائی و حبّک مونسی و رحمتک طبیبی و معینی فی الدنیا و الأخرة و انک انت المعطی العلیم الحکیم جمیع احباب را من قبل الله تکبیر برسانید بگو الیوم دو امر محبوب و مطلوبست یکی حکمت و بیان و ثانی الأستقامة علی امر ربکم الرحمن هر نفسی باین دو امر فائز شد عندالله از اهل مدینه بقا محسوب و مذکور

\*\*\* ص 7 \*\*\*

چه که باین دو امر امر الهی مابین عباد ثابت شده و خواهد شد اگر حکمت و بیان نباشد کل مبتلا خواهند شد در این صورت نفسی باقی نه تا ناس را به شریعه باقیه احدیه هدایت نماید و اگر استقامت نباشد نفس ذاکر مؤثر نخواهد بود. بگو ای دوستان خوف و اضطراب شان نسوان است و اگر احبای الهی فی الجمله تفکر نمایند در دنیا و اختلافات ظاهره در او لا یخوفهم سطوة الذین ظلموا و یطیرن بجناحی الأشتیاق الی نیّر الأفاق اینعبد آنچه برای خود خواسته‌ام از برای جمیع دوستان حق خواسته‌ام و اینکه بحکمت و حفظ امر شده و می‌شود مقصود انست که ذاکرین در ارض بمانند تا بذکر رب العالمین مشغول شوند لذا بر کل حفظ نفس خود و اخوان لأمرالله واجب و لازم است و اگر احبا عامل بودند بآنچه مأمورند حال اکثر من علی الأرض بردای ایمان مزین بود طوبی از برای نفسیکه نفسی را به شریعه باقیه کشاند و به حیات ابدیه دلالت نماید. هذا من اعظم الأعمال عند ربک العزیز المتعال و الروح علیک و البهاء علیک

**بسم اللّه العلیم الحکیم**

یا ایّها المعروف بالعلم و القائم علی شفاء حفرة الجهل انا سمعنا بانک اعرضت عن الحق و اعترضت علی احد من احبائه الذی ارسل الیک کتاباً کریماً لتکون مقبلاً الی الله ربک و رب العالمین و انّک اعترضت بکلمة منه و اتّبعت سنن الجاهلین و بذلک ضیـّعت حرمتک بین عباد الله لانّا باعتراضک وجدناک علی جهل عظیم. انک ما اطلعت بقواعد القوم و اصطلاحاتهم و ما دخلت روضة المعانی و البیان و کنت من الغافلین و ما عرفت الفصاحة و البلاغة و لا المجاز و لا الحقیقه و لا التشبیه و لا الاستعارة لذا نلقی علیک ما تطلع به علی جهلک تکون من المنصفین انک لو سلکت

\*\*\* ص 8 \*\*\*

لو سلکت سبل اهل الأدب ما اعترضت علیه فی لفظ القناع و لم تکن من المجادلین و عن ورائه اعترضت علی کلمات الله فی هذا الظهور البدیع اما سمعت ذکر المقنع و هو المعروف بالمقنع الکندی و هو محمد بن ظفر بن عمیر بن فرعان بن قیس بن اسود و کان من المعروفین. انا لو نرید ان نذکر آبائه واحداً بعد واحد بعد واحد الی ان ینتهی الی البدیع الاول لنقدر بما علمنی ربی علوم الأولین و الأخرین مع الذی ما قرئنا علومکم و کان الله علی ذلک شهیداً‌ و علیماً و انه اجمل الناس وجهاً و اکملهم خُلقاً و اعدلهم قواماً فانظر فی کتب القوم لتعرف و تکون من العارفین و کان اذا اسفر اللثام عن وجهه اصابته العین فی مرض لذا لایمشی الا مقنعاً ای مغطیا وجهه کذلک ذکر فی کتب العرب العرباء و الأدباء و الفصحاء فانظر فیها لعل تکون من المطلعین و انه لهو الذی یضرب به المثل فی الجمال کما یضرب بزرقاء الیمامة فی حدة البصر و بابن اصمع فی سعة الروایة لو کنت من العالمین و کذلک فی طلب الثار بالمهلهل و الوفاء بالسموال وجودة الرای بقیس بن زهیر و الجود بحاتم و الحلم بمعن بن زائدة و الفصاحة بقس بن صاعدة و الحکمة بلقمان و کذلک فی الخطبة بسحبان وآئل و الفراسة بعامر بن طفیل و الحذق بایأس بن معویة بن القرة و الحفظ بحمّاد هؤلاء من مشاهیر العرب الذین ترسل بهم الأمثال طالع فی الکتب لعل لا تدحض الحق بما عندک و تکون من المتنبهین و توقن بان علماء الأدب استعملوا لفظ القناع فی الرجال کما ذکرناه لک ببیان ظاهر مبین ثم اعلم بان القناع

\*\*\* ص 9 \*\*\*

مخصوص بالنساء و یسترن به رؤسهن ولکن استعمل فی الرجال و الوجه مجازاً ان کنت من المطلعین و کذلک اللثام مخصوص بالمرئة یقال لثمت المرئة ای شدة اللثام علی فمها ثم استعمل فی الرجال و الوجه کما ذکر فی کتب الأتیة اسفر اللثام عن وجهه ای کشف النقاب ایّاک ان تعترض بالکلمات علی الذی خضعت الأیات لوجهه المشرق المنیر. خف عن الله الذی خلقک و سواک و لا تشمت الذین امنوا و انفقوا انفسهم و اموالهم فی سبیل الله الملک العزیز القدیر. قل ما کان مقصودنا فیما ارسلناه الیک الا بان تکون متذکرا فیما فرطت فی جنب الله و تتخذ لنفسک الیه سبیلاً انا اردنا هدایتک و انک اردت ضرنا و استهزئت بنا کما استهزاء قوم قبلک و هم حینئذٍ فی اسفل الجحیم انک من الذین اذا نزّل القرآن من لدی الرحمن قالوا انهذا الا اساطیر الأولین و اعترضوا علی اکثر آیاته فانظر فی الأتقان ثم کتب اخری لتری و تعلم ما اعترضت به من قبل علی محمد رسول الله و خاتم النبیین. اذاً عرفناک نفسک لتعرفها و تکون علی بصیر بدیع. قل عند ربی خزائن العلوم و علم الخلائق اجمعین. ان ارفع رأسک عن فراش الغفلة لتشهد ذکر الله الأعظم مستویاً علی عرش الظهور کأستواء الهاء علی الواو قم عن رقد الهوی ثم اتبع ربک العلی الأعلی دع ما عندک عن وراک و خذ ما اتاک معن لدی الله العزیز الحکیم. قل یا ایها الجاهل فانظر فی کلمات الله ببصره لتجدهن مقدسات عن اشارات القوم و قواعدهم بعد الذی عنده علوم العالمین. قل ان آیات الله لو تنزل علی قواعدکم

\*\*\* ص 10 \*\*\*

قواعدکم و ما عندکم انها تکون مثل کلماتکم یا معشر المحتجبین. قل انها نزلت من مقام لایذکر فیه دونه و جعله الله مقدساً عن عرفان العالمین و کیف انت و امثالک یا ایها المنکر البعید. انها نزلت علی لسان القیوم لاعلی قواعدک المجعولة یا ایها المعرض المریب فانصف بالله لو توضع قدرة الدنیا و من علیها فی قلبک هل تقدر ان تقوم علی امر یعترض علیه الناس و عن ورائهم الملوک و السلاطین لأ و ربی لایقوم احد و لن تستطیع نفس الا من اقامه الله مقام نفسه و انه هو هذا و ینطق فی کل شیء بانه لا اله الا هو الواحد المفرد المعتمد العلیم الخبیر لو یتکدر منک قلب احد من خدام السلطان فی اقل من ان لتضطرب فی الحین و انک لو تنکرنی فی ذلک تصدقنی عباد الله المخلصون و مع ذلک تعترض علی الذی اعترض علیه الدول فی سنین معدودات و ورد علیه ما بکت عنه روح الأمین الی ان سجن فی هذا السجن البعید قل ان افتح البصر ان الأمر علا و ظهر و الشجر ینطق باسرار القدر هل تری لنفسک من مفر تالله لیس لأحد مفر و لا مستقر الا لمن توجه الی المنظر الأکبر مقر الأمن هذا المقام الأطهر الذی اشتهر ذکره بین العالمین قل تتعرض بالقناع علی الذی آمن بسلطان الأبداع و الأختراع و الذی اعترض الیوم انه من همج رعاع عند الله فاطر السموات و الأرضین قل ان یا ایها الغافل اسمع تغنی الورقاء علی افنان سدرة المنتهی و لاتکن من الجاهلین. ان هذا لهو الذی ا خبرکم به کاظم و احمد و من قبلهما

\*\*\* ص 11 \*\*\*

النبیون و المرسلون اتق الله و لاتجادل بآیاته بعد انزلها انها نزلت بالفطرة من جبروت الله ربک و رب العالمین و انها لحجة الله فیکل الاعصار و لا یعقلها الا الذینهم انقطعوا عما عندهم و توجهوا الی هذا النبأ العظیم. یا ایّها البعید لو ان ربک الرحمن یظهر علی حدوداتک لتنزل آیاته علی قاعدة التی انت علیها تب الی الله و قل سبحانک الهم یا الهی انا الذی فرطت فی جنبک و اعترضت علی ما نزل من عندک ثم اتبعت النفس و الهوی و غفلت عن ذکرک العلی الأبهی اذا یا الهی لا تأخذنی بجریراتی طهرنی عن العصیان ثم ارسل علی من شطر فضلک روایح الغفران ثم قدر لی مقعد صدق عندک ثم الحقنی بعبادک المخلصین یا الهی و محبوبی لا تحرمنی عن نفحات کلماتک العیا و لا من فوحات قمیصک الأبهی ثم ارضنی بما نزل من عندک و قدر من لدنک و انک فعال لما تشاء و انک انت الغفور الجواد المعطی الکریم. اسمع قولی دع الأشارات لأهلها و طهر قلبک عن کلمات التی تورث سواد الوجه فی الدارین ان اطلع عن خلف الحجبات و الأشارات و توجه بوجه منیر الی مالک الأسماء و الصفات لتجد نفسک فی اعلی المقام. الذی انقطعت عنه اشارات المریبین. کذلک نصحک القلم الأعلی ان استنحصت لنفسک و ان اعرضت فعلیها و ان ربک الرحمن لغنی عما کان و عما یکون و انه لهو الغنی الحمید. بلسان پارسی ذکر می‌شود که شاید عرف قمیص رحمانیه را از کلمات منزله پارسیه ادراک نمائی و منقطعا عن الأشطار بشطر احدیه توجه

\*\*\* ص 12 \*\*\*

توجه کنی اگر چه هر طیری از کدس رحمت رحمانیه و خرمن حکم صمدانیه نصیب نبرده و قادر بر التقاط نه طیر بیان باید در هوای قدس رحمن طیران نماید تا از خرمن‌های معانی قسمت برد و تا قلوب افئده ناس به ذکر این و آن مشغول از عرف رضوان محروم بشنو نصح این مسجون را ببازوی یقین سد محکم متین بنا کن شاید از یأجوج نفس و هوی محفوظ مانی و بعنایت خضر ایام بکوثر بقا فائز شوی و بمنظر اکبر توجه نمایی دنیا را بقائی نه و طالبان آن را وفائی مشهود نه لا تطمئن من الدنیا فکر فی تغییرها و انقلابها این من بنی الخورنق و السدیر و این من اراد ان یرتقی الی الأثیر کم من قصر استراح فیه بانیه فی الاصیل بالعافیة و الخیر و غداً ملکه الغیر و کم من بیت ارفعت فی العشی عنه القهقهه و شد الزرقاء و فی الأشراق نحیب البکاء. ای عز ما ذل و ای امر ما بدل و ای راحة ما راح و ای ظالم شرب کاس الفلاح و همچنین به علوم ظاهره افتخار منما و فوق کل ذی علم علیم فاعلم لکل صارم کلال و لکل فرح ملال و لکل عزیز ذلة و لکل عالم زلة تقوی پیشه کن و به دبستان علم الهی وارد شو اتقوا الله یعلمکم الله قلب را از اشارات قوم مقدس نما تا به تجلیات اسما و صفات الهی منور شود چشم اعراض بربند و چشم انصاف بگشا و بر احبای الهی اعتراض مکن قسم به شمس افق ظهور اگر از علوم ظاهره هم کما هو حقها نصیب برد هر آ‌ینه از لفظ قناع بر دوستان مالک ابداع و اختراع اعتراض نمی‌نمودی صه لسانک عن الاولیاء یا ایها الهائم فی هیماء الجهل و العمی مصلحت در آنست که قدری در کتب بیان و بدیع

\*\*\* ص 13 \*\*\*

ملاحظه کن که شاید از قواعد ظاهره مطلع شوی چه که اگر بر حقیقت و مجاز و مقامات تحویل اسناد و استعاره کنایه مطلع می‌شدی اعتراض نمی‌نمودی که قناع در وجه استعمال نشده ببصر مشرکین در کلمات محبین رب العالمین نظر مکن و اما القناع و المقنعة دو جامه‌اند که نساء روس خود را با آن می‌پوشانند مخصوص است از برای رؤس نساء ولکن در رجال و وجه مجازاً استعمال شده و همچنین لثام جامه ایست و نساء به آن دهان خود را می‌پوشانند چنانچه اهل فارس و ترک بیشماق تعبیر می‌نمایند و در رجال وقفه مجازاً استعمال شده چنانچه در کتب ادبیه مذکورست فانظر فی کتب القوم لتجد ما غفلت عنه و آن نامه را یکی از احبای الهی به شما نوشته و مقصود او آنکه شما را از ظلمت نفسانیه نجات دهد و بشطر احدیه کشاند و تو اظهار فضل نمودی ولکن خطا سهمک و عند اهل علم شأن و مقدرات معلوم شده اسمع قولی لاتعترض علی من یذکرک و لا تضجر من یعظک و لا تعقب العطاء بالأذی و علیک بالخضوع عند احباءالله رب الأخرة و الأولی دع العلوم لأنها لأنها منعتک عن سلطان المعلوم آثر من یذکرک علیک و قدمه علی نفسک لو تمشی بلا حذاء و تنوم بلا وطاء و تنوح فی العراء لخیر لک من ان تحزن احداً من آمن و هدی یا ایها المهتاض لا تعجل علی الأعتراض و لاتکن کالأرقم اللضلاض. من عجل فی اللمم سقط فی النداء ان امسک اللسان و القلم عن رد مالک القدم لا تجعل نفسک مستحقاً للنقم فسوف ترجع الی مالک القداه و تسئل عما اثبت فی الحیوة الباطلة فی یوم تتقلب فیه القلوب و الأبصار من سطوة الله المقتدر القهار. الی متی تسلک سبل الفحشاء و تعترض علی مالک الأسماء

\*\*\* ص 14 \*\*\*

الأسماء و انسیت مرجعک و مأویک او غفلت عن عدل مولیک ان امنت اللحد فاتبع ما یأمرک به نفسک و هویک و الا فاسرع الذی الی الله دعاک و تدارک مافات منک فی اولئک قبل اخریک خف عن الله الذی خلقک و سویک تب الیه ثم اذکره فی صباحک و مسأک و ان الیه مرجعک و مثویک و از آ‌ن گذشته که بر کلمات اسماء الله اعتراض کرده و می‌کنی در غفلت به مقامی رسیده که بر کلمات نقطه اولی روح ماسواه فداه الذی بشر الناس بهذا الظهور هم اعتراض نمودند و کتب در رد الله و احبائه نوشته و بذلک حبطت اعمالک و ما کنت من الشاعرین تو و امثال تو گفته‌ اند که کلمات باب اعظم و ذاکر اتم غلط است و مخالف است به قواعد قوم هنوز آن قدر ادراک ننموده که کلمات منزله الهیه میزان کل است و دون او میزان او نمی‌شود هر یک از قواعدی که مخالف آیات الهیه است آن قواعد از درجه اعتبار ساقط دوازده سنه در بغداد توقف شد و آنچه خواستیم که در مجلسی جمعی از علماء و منصفین عباد جمع شوند تا حق از باطل واضح و مبرهن شود احدی اقدام ننموده باری آیات نقطه اولی روح ماسواه فداه مخالف نبوده تو از قواعد قوم بی خبری از آن گذشته در آیات این ظهور اعظم چه می‌‌گویی ان افتح البصر لتعرف بان القواعد توخذ من کلمات الله المقتدر المهیمن القیوم اگر احزان وارده و امراض جسدیه مانع نبود الواحی در علوم الهی مرقوم میشد و شهادت میدادی که قواعد الهیه محیط است بر قواعد بریه نسئل الله بان یوفقک علی حبه و رضاه و انه مجیب و لمن دعاه فکر کن در ایامیکه فرقان از سماء مشیت رحمن نازل شد اهل طغیان چه مقدار اعتراض نموده‌اند گویا از نظر شما محو شده لذا لازم شد که بعضی از آن ذکر شود شاید خود را بشناسی که در حین

\*\*\* ص 15 \*\*\*

اشراق شمس محمدی از افق عز صمدانی چه مقدار اعتراض نمودی غایت آنست که در آن ایام باسم دیگر موسوم بودی چه که اگر تو از آن نفوس نبودی هرگز در اینظهور بر حق اعتراض نمی‌نمودی از جمله اعتراض مشکرین در این آیه مبارکه بود که می‌فرماید لانفرق بین احد منهم اعتراض نموده‌اند که احد را ما بین نه و باینجهة بکلمه محکمه الهیه اعتراض و استهزا نموده‌اند و همچنین بر آیه مبارکه خلق لکم ما فی الارض جمیعاً ثم استوی الی السماء فسو اهنّ سبع سموات اعتراض نموده که این مخالفت آیات دیگر است چه که در اکثر آیات سبقت خلق سماء از ارض نازل شده و همچنین در آیه مبارکه خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم اعتراض نموده‌اند که سجود ملائکه قبل از تصویر خلق بوده و اعتراضاتیکه این آیه مبارکه الهیه نموده‌اند البته استماع نموده‌اید و همچنین در آیه مبارکه غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب اعتراض نموده‌اندو شدید العقاب صفت مضاف به فاعل است نعت معرفه واقع شده و مفید تعریف نیست و همچنین در حکایت زلیخا که می‌فرماید و استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین اعتراض نموده‌اند که باید خاطئات باشد چنانچه از قواعد قوم است در جمع مؤنث و همچنین در آیه مبارکه و کلمة منه اسمه المسیح اعتراض نموده‌اند که کلمه تأنیث دارد و ضمیر راجع بکلمه باید مؤنث باشد و همچنین در احدی الکبر و امثال آن که قریب سیصد موضع است که علمای آن عصر و بعد بر خاتم انبیاء و سلطان اصفیا اعتراض نموده‌اند چه در معانی و چه در الفاظ و گفته‌اند این کلمات اکثر آن غلط است و نسبت جنون و فساد بآ‌ن معدن عقل داده‌آند قالوا انها ای السور و الآیات مفتریات و بهمین سبب اکثری از ناس متابعت علما نموده‌اند از صراط حق مستقیم منحرف شده و باصل جحیم توجه نموده‌اند و اسامی آن علماء از یهود و نصاری در کتب مذکور

\*\*\* ص 16 \*\*\*

مذکور و از این گذشته چه مقدار از آیات را که نسبت بأمر القیس داده‌اند و گفته‌اند که آن حضرت سرقت نموده مثل سوره مبارکه اذا زلزلة و اقتربت السّاعة و مدّتها قصایدیکه معروف بمعلّقات است و هم چنین بمجمهرات التی کانت فی الطبقة الثانیة بعد المعلقات بر کلمات الهی ترجیح میدادند تا آنکه عنایت الهی احاطه فرموده جمعی باین اعتراضات ممنوع نشده بانوار هدایت کبری مهتدی گشتند و حکم سیف بمیان آمد طوعاً و کرهاً ناس در دین الهی وارد شدند آیة السّیف تمحو آیة الجهل و بعد از غلبه امرالله بصر انصاف باز شد و نظر اعتراض مقطوع و محجوب و همان معرضین که آیات الله را مفتریات می‌نامیدند در بعضی از آیات منزله هفتاد محسنات فصاحتیه و بلاغتیه ذکر نمودند چون بیان در ذکر اعتراضات مشرکین بود دوست نداشتم بیش از آنچه ذکر شد مذکور دارم حال قدری انصاف بده و بینک و بین الله حکم کن شکی نبوده که قرآن من عندالله نازل شده و شکی هم نیست که کلمات الهیّه مقدس بوده از آنچه توهم نموده‌اند چنانچه بعد معلوم و واضح شد که آن اعتراضات از غل و بغضاء بوده چنانچه بعضی علما جواب بعضی از اعتراضات را بقواعد داده‌اند ولکن علمه عندنا فاسئل لتعرف النقطة ‌التی منها فصل علم ما کان و ما یکون شاید متنبّه شوی و بر احبّای الهی اعتراض ننمایی جمیع علوم در قبضه اقتدار حق بوده و خواهد بود و آنچه از فطرت نازل بر فطرت اصلیّه الهیّه نازل شده و می‌شود و این اعتراضات نظر بآنست که این امر بحسب ظاهر قوة نگرفته و احبّاء الله قلیلند و اعداءالله کثیر لذا هر نفسی باعتراضی متشبث که شاید باین جهة مقبول ناس شود ای بیچاره تو برو در فکر عزّت و ریاست باش کجا می‌توانی در عرصه منقطعین قدم گذاری یعنی نفوسیکه از کلّ ماسواه منقطع شده‌اند و حبّا لله از ثروت و جاه و ننگ و نام و مال و جان گذشته‌اند

\*\*\* ص 17 \*\*\*

چنانچه دیده و شنیده اولئک عباد الذّین قالوا الله ربّنا ثم انقطعوا عن العالمین عنقریب نفوسی در علم ظاهر شوند و بکمال نصرت قیام نمایند و در جواب هر اعتراضی ادله‌ های محکمه متقنه مرقوم دارند چه که قلوبشان ملهم می‌شود بالهامات غیبیه الهیه بشنو ندای داعی الی الله را و لاتکن من المحتجبین شاید از نفحات ایام الهی در این ظهور عز رحمانی محروم نمانی و السلام علی من اتبع الهدی اگر کسی صاحب شامه نباشد بر گل بستان چه تقصیری راجع بی ذائقه قدر عسل از حنظل نشناسد صورت مکتوبی از شیخ احمد مرحوم در ذکر قائم ملاحظه شد حال از شما خواهش می‌نمایم که بانصاف آن را معنی نمایی و اگر خود را عاجز یافتی از بحر اعظم الهی سئوال کنی و شاید از فضل و رحمت واسعه الهیه در ظل سدره ربانیه درآیی و تفصیل آن اینکه در ایام توقف در عراق میرزا حسین قمی نزد این عبد آ‌مده مع صورت مکتوب و مذکور داشت که حضرات شیخیه استدعا نموده‌اند که این کلمات را معنی و تفسیر نمائید و این بعد نظر بآنکه سائلین را طالب کوثر علم الهی نیافت متعرض جواب نشد چه که لؤلؤ علم الهی از مشاهده اعین غیر حدیده مستور به اگر چه فی الجمله ذکر شد ولکن بتلویح و اشاره و صورت آن مکتوب بعینه در این لوح نقل شده بدون زیاده و نقصان و هذه صورة ما کتبه الشیخ الأجل الأفضل ظهر الأسلام و کعبة الأنام الشیخ احمد الأحسائی الذی کان سراج العلم بین العالمین فی جواب من قال ان القائم فی الأصلاب انا ترکنا اوله و کتبنا ما هو المقصود

**بسم** **الله** **الرحمن** **الرحیم**

اقول روی انه بعد انقضاء المص بالمر یقوم المهدی علیه السلام و الألف قد اتی علی آخر الصّاد و الصّاد عندکم اوسع من الفخذین فکیف

\*\*\* ص 18\*\*\*

فکیف یکون احدهما و ایضا الواو ثلاثه احرفٍ ستةٍ و الف و ستةٍ و قد مضت ستة الأیام و الألف هو التمام و لاء کلام فکیف الستة و الأیام الأخر و الا لما حصل العود لأنه سر التنکیس لرمز الرئیس فان حصل من الغیر الأقرار بالستة الباقیة تم الأمر بالحجة و ظهر الأسم الأعظم بالألفین القائمین بالحرف الذی هو عرفان من الله اذهما احد عشر و بهما ثلاثه عشر فظهروا والذی هوهاء فاین الفصل ولکن الواحده ما بین الستة و الستة مقدر بانقضاء المص بالمر فظهر سر الستة و الستین فی سدسها الذی هو ربعها و تمام السدس الذی هو الربع بالألف المندمجین فیه و سره تنزل الألف من النقطة الواسعة بالستة و الستة نزل الثانی فی اللیلة المبارکة بالأحد عشر و هی هو الذی هو السر و الأسم المستسر الأول الظاهر فی سر یوم الخمیس فیستتم السر یوم الجمعة‌ و یجری الماء المعین یوم تاتی السماء بدخان مبین هذا و الکل فی الواو و المنکوسة من الهاء المهموسة فاین الوصل عند مثبت الفصل لیس فی الواحد و لابینه غیر و الأ لکان غیر واحد و تلک الأمثال نضربها للناس ولکن لایعقلها الا العالمون انتهی

نشهد بان کل کلمة من هذه الکلمات الدریات لبرء معطلة فیها ماء الحیوان و ستر فیها غلام المعانی و البیان و ما ورد علیها سیارة الطلب لیدلی دولها و یخرج به غلام العلم و یقول تبارک الله الذی فی قبضة

\*\*\* ص 19\*\*\*

ملکوت العلم و انه علی کل شیء محیط و کذلک نشهد بان کل حرف منها لزجاجة فیها اشتعل سراج العلم و الحکمة ولکن ما استضاء منه احد الا من شاء‌الله و انه علی کل شیء قدیر. باری مقصود آنکه این کلمات ببیان واضح مبین تفسیر شود و السلام علی من اتبع الحق و انک ا ن لم تتبع امر مولاک عسی الله ان یظهر منک من یتوجه الی مولاه و ینقطع عما سواه و انه لهو العلیم الحکیم

**بسم** **الله** **الاقدر**

سبحانک اللهم یا الهی کیف اذکرک بعد الذی ایقنت بان ذکر ماسواک لا ینبغی لحضرتک و کیف لا اذکرک بعد الذی اجد فی قلبی حب جمالک ان العقل یقول لا تذکره لأنه لم یزل کان مقدساً عن ذکر الممکنات و منزهاً عن عرفان الکائنات لن یقدر ان یتقرب الیه افئدة المقربین و لا ان تطیر فی هواء قربه اجنحة عرفان المخلصین و الحب یقول ان اذکره کیف شئت انه اقرب الیک من حبل الورید و لاتمنع اللسان فی اقل من الان عن بدایع ذکره و لا البصر عن النظر الی انوار وجهه انی یا الهی امة من امانک لا اجد لنفسی سبیلاً الا الیک و لا مهرباً الا انت اسئلک باسمک الذی جعلته نار افئدة العاشقین و محبوب قلوب المشتاقین بان لاتطردنی من فناء رحمتک و لاتمنعنی عن الورود فی شاطی بحر احدیتک ای رب کل الرجال قد اقروا بالعجز عن وصفک و ثنائک و کیف هذه الأمة التی کانت احقر من نملة فی ملکک ولکن یا الهی و محبوبی بدایع فضلک اسرعنی الیک

\*\*\* ص 20 \*\*\*

الیک وجودک اطمأننّی لذا اذکرک و اقول ای رب اسئلک بنفسک العلی الأعلی و بظهور اسمائک فی ملکوت الأنشاء بان توسل علی ما یذهب به عنی روایح الدنیا و یجعلنی خالصة لوجهک و مقبلة الی حرم امرک و انک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الا انت المعطی الغفور الکریم

**بسم** **الله** **الأعز** **الأمنع** **الأقدس** **الأعلی**

قد حضر بین یدینا کتابک و سمعنا ما نادیت به الله فی جهرک و نجویک ان ربک علی کل شیء محیط. لا تحزن عن الدنیا و مواردها و قد قدت لکل عسر یسر مبین. ان الذین فازوا بتلک الأیام و اعترفوا بالله و مظهر نفسه لایحزنهم الفزع الأکبر و هم من عباد الله المقربین قل سبحانک اللهم یا الهی انا الذی اردت رضائک و ا قبلت الی شطر افضالک قد جئتک و منقطعاً عما سواک و لائداً بحضرتک و مقبلاً الی حرم امرک و کعبة عزک. ای رب اسئلک بندائک الذی به سرع الموحدون الی ظل عنایتک الکبری و هرب المخلصون من انفسهم الی اسمک العلی الأبهی و به نزلت ایاتک و حققت کلماتک و ظهر برهانک و اشرقت شمس جمالک و ثبتت حجتک و لاح دلیلک بان تجعلنی من الذینهم شربوا خمر الحیوان من ایادی احسانک و انقطعوا عن الأ کوان فی سبیلک و اخذهم سکر خمر معارفک علی شأن سرعوا الی مشهد الغدا ناطقاً بثنائک و ذاکراً بذکرک ثم انزل یا الهی علی ما یجعلنی مطهّراً عن غیرک ثم خلصنی من اعدائک الذین کفروا بک و بایاتک و انک

\*\*\* ص 21 \*\*\*

انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الا انت المهیمن القیوم

**الأقرب**

یا الهی تری عبدک جالساً فی السجن منقطعاً عن دونک و ناظراً الی افق عنایتک و راجیاً بدایع فضلک ایرب انت احصیت ما ورد علیه فی سبیلک و اذاً تراه بین طغاة خلقک و عصاة بریتک الذین حالوا بینی و بین احبتک و حبسونی فی هذه الأرض ظلماً علیک و منعوا عبادک عن التوجه الیک ایرب لک الحمد علی کل ذلک اسئلک بان توفقنی و احبّتی لأعلاء کلمتک ثم اثبتنا علی شأن لاتمنعنا شیء من مکاره الدنیا و شدائدها عن ذکرک و ثنائک و انک انت المقتدر علی کل شیء و الظاهر فوق کل شیء کل غالب مغلوب بیدک و کل غنی فقیر عند غنائک و کل ذی عزة ذلیل لدی ظهورات عزک و کل ذی قدرة عاجز عند شئونات قدرتک ایرب شقّ سحاب الأوهام عن وجه الأنام لیسر عن کل الیک و یسلکن سبل رضائک و مناهج امرک ایرب نحن عبادک و ارقائک و استغنینا بک عن العالمین و رضینا بما ورد علینا فی سبیلک و نقول الحمد یا من بیدک جبروت الأمر و الخلق و ملکوت السموات و الأرضین

**بسم** **الله** **الأمنع** **الأقدس** **الأعلی**

قد قرئنا کتابک و قدرنا لک ما سئلت بالله ربک و رب العالمین و رقم لک من قلم الأعلی فی لوح القضاء ما اردته ان اشکر و کن من الذاکرین قل

\*\*\* ص 22 \*\*\*

قل ایرب لک الحمد علی ما اسمعتنی فدائک و دعوتنی الی نفسک فتحت عینی لمشاهدة جمالک و نورت قلبی بعرفانک و قدست صدری عن شبهات المشرکین فی ایامک. انا الذی یا الهی کنت راقداً علی البساط ارسلت علی مرسلات عنایاتک و نسمات الطافک و ایقظتنی عن النوم مقبلاً الی حرم عرفانک و متوجهاً الی انوار جمالک ایرب انا الفقیر قد تشبثت بذیل غنائک و هربت عن الظلمة و الغفلة الی بوارق انوار وجهک و معرفتک لو اشکرک بدوام ملکوتک و جبروتک لیکون قلیلاً عند عطایاک ایرب اسئلک باسمک الباقی ثم باسمک الذی جعلته سبب الأعظم بینک و بین عبادک بدن تجعلنی مستجیراً ما بک و ناطقاً بثنائک ثم اکتب لی فیکل عوالمک ما یجعلنی مستظلاً فی ظلک و جوارک انک انت المقتدر المعطی المتعالی الغفور الکریم

**بسم** **الله** **الأقدر** **الأمنع**

سبحانک اللهم یا الهی اسئلک بکلمة التی منها تموجت فی قلوب العارفین

بحور عرفانک لو تهیجت فی صدور العاشقین اریاح عشقک و هوائک بان تنظر الی عبادک بلحظات عز الطافک و تلبسهم خلع هدایتک ایرب کل فقراء لدی باب غنائک و عجزاء عند ظهورات قوتک فانزل یا الهی علیهم ما یجعلهم قویا بقوتک و مقتدراً باقتدارک لئلا یجزعهم ظلم الظالمین فی سبیلک و لا یمنعهم ضوضاء المشرکین عن التوجه الی شطر احدیتک ایرب انت الذی لایقوم

\*\*\* ص 23 \*\*\*

مع امرک من شیء عما خلق بین السموات و الأرض و لایعجزک من فی ملکوة الأمر و الخلق اسئلک بنفسک العلی الأعلی و بظهورک کرة اخری بان تجعلنی مستضیئاً بانوار وجهک و مقبلاً الی حرم عزک ثم ذقنی یا الهی حلاوة ذکرک انک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الا انت المهیمن القیوم

**بسم** **اللّه** **الأعظم** **الأعظم**

یا من کل شیء اضطرب من سطوتک و کل الأمور مقبوضة فی قبضتک و کل الوجوه متوجهة الی شطر فضلک و رحمتک اسئلک باسمک الذی جعلته روح الأسماء فی ملکوتها بأن تحفظنا من وساوس الذینهم اعرضوا عنک و کفروا بنفسک العلی الأعلی فی هذا الظهور الذی منه اضطرب ملکوت الأسماء ایرب انا امة من امائک و قد توجهت وجهی الی حرم افضالک و کعبة اجلالک ایرب طهرنی عن دونک ثم استقمنی علی حبک و رضاک لأستأنس بجمالک و انقطع عن العالمین و اقول فی کل حین ان الحمدلله رب العالمین. ایرب فاجعل رزقنی جمالک و شرابی وصالک و املی رضائک و عملی ثنائک و انیسی ذکرک و معینی سلطانک و مستقری مقرک و وطنی مقام الذی جعلته مقدساً من حدودات المحتجبین و انک انت المقتدر العزیز القیوم

**بسم** **اللّه** **الأعظم** **الأبهی**

ای کنیز من ندای رحمانی را در این یوم الهی از لسان ابهائی بشنو چه که ندایش وجود را حیات بخشد و مخمود را مشتعل سازد و نحاس وجود را زر ابریز کند تقلیب کل وجود بندای حق بوده و خواهد بود.

\*\*\* ص 24 \*\*\*

بود چنانچه مشاهده شده و می‌شود ای کنیز من عبدالله انصاری علیه بهائی از قبل گفته الهی اگر یکبار گویی بنده من از عرش بگذرد خنده من حال تو از مطلع بیان رحمت و افق کلام حضرت سبحان بگوش خود ای کنیز من استماع نمودی لعمری اگر بدوام ملک و ملکوت اینمقام را شاکر باشی هر آینه با این فضل اعظم مقابله ننماید حال بکمال بهجت و سرور و فرح و انبساط بگو ای معبود من و معبود عالمیان و مسجود من و مسجود من فی الأمکان مقر و معترفم بر قصور خود از اقامه شکر تو علی ما انت علیه ولکن تو کریمی قبول نما از هر آنچه لایق و سزاوار ساحت اقدس تست انک انت العزیز الکریم کبّری من قبلی علی وجه کلّ واحدة من بناتک ثم ابشریهن بذاری العزیز المنیع

**الأقدس** **الأبهی**

قلم اعلی می‌فرماید از کنیز من و دختر کنیز من حمد کن مقصود عالم را که از بحر اعظم آشامیدی و بحب جمال قدم فائز شدی و در این ایام که امطار رحمت نازل و اریاح قمیص رحمانیه در هبوب و اثمار سدره ربانیه در ظهور و امکان از طراز ربیع رحمن مزین و منور تو محروم نماندی و باکلیل ذکرش فائز شدی جهد کن که در کمال استقامت و ثبوت از کوثر عنایت بنوشی و بنوشانی بذکر حق مسرور باش و از ماسوایش منقطع نظر الطاف الهی با شما بوده و خواهد بود قرار نیفروزی را بر ؟؟ غنیمت شمرید. انه مع عباده الذین امنوا و امائه اللأئی اقبلن بکلهن الی الله الفرد الواحد المهیمن المقتدر العلیم الخبیر

**الأعظم** **الأعظم**

ای کنیز حق انشاءالله به کمال شوق و اشتیاق بذکر نیّر آفاق مشغول باشی و بکمال تقدیس و تنزیه بر حبّش ثابت و مستقیم مانی و کوثر حیوان که از اصبع اراده رحمن جاری است در کل احیان

\*\*\* ص 25 \*\*\*

بیا ساقی قسم با اسم اعظم که طائران هوای شوق و اشتیاق من علی الأرض در نظرشان احقر از سواد عین نمله بی روح بود لذا هر نفسیکه در ایام الهی بشطر اقدس ابهائی توجه نمود باید از حوادث دنیای فانیه محزون نشود و در جمیع اوان بثنای حضرت دوست مسرور و مجذوب باشد بشأنیکه حرارت حبّ الهی را اهل ارض از او بیابند و ادارک نمایند. طوبی لک بما امنت بالله و اقبلت الی شطره المقدس المنیر

**الأقدس** **الأبهی**

ای کنیز حق از عالم صعود نما و بعالم تقدیس و تنزیه ربانی وارد شو تا دنیا و مافیها را مثل کف تراب مشاهده نمایی. هر نفسی باینمقام فائز شد از غیر دوست آزاد گشت و به پرهای اطلاق و انقطاع در هوای حب محبوب آفاق سائر شد از دنیا و عسرت آن محزون مباش چه که فانی بوده و هست بجمال باقی و ما قدر لک فی الملکوت ناظر شو انه هو العلیم الخبیر **الأقدس** **الأعظم** **الأبهی**

ای عبدالله حمد کن طلعت مقصود را که از فضلش ببحر اعظم واصل شدی و مرة بعد مرة بلقاء مالک قدم مشرف گشتی ذهابت الی الله بوده و ایابت بامره واقع شده ولکن بعد از منع اکبر اگر نفسی توجه نماید ابداً عملش مقبول نیست اگر در حرم کبریا وارد شود محروم بوده و خواهد بود چه که حضرتش باصل شجره الهیه و اغصان دوحه ربانیه وارد است البته من قبلی منع نمائید. ای عبدالله احبای ارض نون ذکوراً و اناثاً لدی العرش مذکورند علیهم بهائی بما وفوا میثاق الله الملک المقتدر العلی العظیم کل را تکبیر برسان هر نفسی نَفَسی لحب الله برآورده بساحت عرش وارد شده و هر نفسی قدمی لأمرالله برداشته حق بر او مطلع و عندالله مذکور ببعضی الواح از قبل نازل و ارسال شد و حال هم مخصوص بعضی ارسال میشود اگر ببعضی نرسید محزون نباشند چه که اصل ذکر ایشانست

\*\*\* ص 26 \*\*\*

ایشانست در الواح الهیه لعمری فرداً فرداً در صحائف مکنونه مذکورند طوبی لهم بما قصدوا مقصد العالم و مقصود من فی السموات و الأرضین بکلی از قبل حق تکبیر برسانید و البهاء علیکم یا احباء الله و علیکن یا اماء الله ان افتخروا بما جری من قلم ارادة ربکم فی حقکم ثم خذوا اقداح السرور بأسمی الغفور ثم اشربوا بذکری العزیز المنیع قل ان اقرئوا ایاتی بالحان طیور عرشی لعمری انها تجذبکم الی ملکوتی و یجعلکم طائراً فی هواء الطافی و مکرمتی انه لهو العزیز الکریم.

**هوالّله** **العلی**

ای پدر قلم اعلی می‌فرماید در حال پسر فکر کن و ببصر اطهر بمنظر اکبر ناظر باش آخر هر کار بویی و هر نوری را اشراق و ظهوری بود. تفکر نما که پسر ترا چه ناری مشتعل نموده و چه نوری جذب کرده عرف رضوان از دونش ممتاز و طعم عسل از حنظل بغایت واضح و معلوم امر الهی با ؟؟ هرگز مشتبه نشده و کلمة‌الله مثل شمس مشرق و مضیئی بوده ولکن ناس بر خود مشتبه نموده و مینمایند بلال حبشی بود و از علوم ابداً‌ مطلع نه چه شده الیوم او را قبول داری و مقصود دعاهای یهود و نصاری که در عهد رسول الله بودند جمیع را جاهل و بیدین و کافر میدانی حال همان امر ظاهر شده و همان کلمه اشراق فرموده اعراض علما و ناس شما را از حق منع ننماید در این صبح نورانی خود را از فیوضات رحمانی محروم مساز. قدر این لوح را بدان اگر ملاحظه حبّ پسرت نبود ما علی الأرض را انفاق نمودی بچنین فضلی فائز نمی‌شدی اگر چه مختصر نازل شده ولکن بحور معانی در او مستور تفکر لتعرف و تقول لک الحمد بما فزت به و انا من التابئین

**الأقدس** **الأعظم**

\*\*\* ص 27 \*\*\*

حمد کن محبوب عالمیانرا که بفیوضاتی لانهایه فائز شدی و از شطر احدیه ممنوع گشتی این نبود مگر از خلوصیکه بعضی احیان از شما ظاهر بود اگر حال در نظرت نباشد حق بآن عالم بوده و هست قدر اینفضل اعظم را بدان. قل لک الحمد یا محبوب العالمین بما وفقتنی علی الأستقامة علی امرک اشهد انک انت الفضال الکریم. از بُعد محزون مباش لعمری انت القریب. این شهادت که از قلم قدم جاری شد کفایت مینماید. ان افتخر بشهادة الله لک چه که هر شئی معلق بشهادت او بوده و خواهد بود. الحمدلله که بقا فائز شدی ولو قبل از ظهور بوده ولکن در آ‌ن ایام عرف نفحات رحمانیه در کمال رقت و لطافت در مرور بود. طوبی لمن فاز و شهد و سمع ما نطق به مطلع آیات ربه العزیز الحکیم و توجه آنجناب باین شطر جائز نه لأجل مصلحت امر چه که اینمظلوم مسجون و قاطعان طریق در کمین در اینصورت حفظ آنجناب لازم که خود را بکمال حفظ حفظ فرمایند که شاید از آنجناب خدمتی ظاهر شود که سبب اعلای کلمه گردد بلی ا گر سبیل مفتوح بود خود آنجناب را احضار می‌نمودیم. لاتحزن من شئی توکل فیکل الأمور علی المهیمن القیوم انه معک و یعلم ما انت علیه انه لهو العلیم الخبیر و البهاء علیک و علی من معک.

**بنام** **یکتا** **خداوند** **عالم**

ای یوسف از عرف قمیص رحمانی محروم مشاهده می‌شود عجب در آنست که چشم یعقوب از نفحه قمیص ابن روشن شد و بصر عرفان تو بعد از تضوعات نفحات ثوب رحمن در امکان از رَمَد اوهام فارغ نه اسکنت فی عقبة الوقوف بعد الذی تصیح الأحجار ان اسرعوا الی منظر ربکم المختار. هذا لاینبغی لک ان تکون من المتفرسین محبوب آنکه جمیع حجبات را باسم مالک اسماء و صفات خرق نمایی و از افق سماء اقبال مقبلاً الی کعبة

\*\*\* ص 28 \*\*\*

کعبة الجمال طالع شوی بریز اوهام را فو الذی انار فجر البیان بنور اسمه الرحمن لو تتفکر فیما نزلناه من قبل و ارسلنا الیک لتنصعق و اذاً تقوم تقول آمنت بمشرق امرک و مطلع وحیک یا اله العالمین. در بحور کلمات رحمن که از معین قلم بیان جاری شده تغمّس نما منقطعاً عما سواه که شاید بلئالی مستوره آن فائز شوی. ای یوسف کلمه الهیه ما بین کلمات بریه بمثابه شمس مشرق و لآئح است بر خود مشتبه منما در الواح منزله نظر کن و در ظهورات قدرتیه و شئونات الهیه که عالم ملکیه را احاطه نموده تفکر نما شاید ببحر قدم و اسم اعظم فائز شوی اگر بنصایح الهیه که از قلم عز احدیه در اینظهور نازل شده موفق نشدی در بیان فارسی که از سماء وحی سبحانی نازل منقطعاً عن الکل ملاحظه نما و تفکر کن لعمری لو تنظر فیه بعین الیقین لتری نفسک مشرقة من افق الأنقطاع و مسرعة الی الله مالک الأبداع یا یوسف ان انتبه من نداء الله قل لبیک یا کعبة المشتاقین میفرماید ببیان و ما نزل فیه و حروفات آن از مشرق امر رحمن محتجب نشوید و تو بموهومی که او را ندیده و از امرش مطلع نیستی از سلطان معلوم محروم مانده همچه مدان که از اقبال و اعراض تو و یا اهل عالم نفعی و ضرّی بحق راجع شود و نفسه الحق انه کان غنیّاً عن العالمین. در جمیع احیان جمال قدم در دست ظالمین مبتلا بوده و خواهد بود سهام کین از شطر مشرکین در کل حین بر جمال مبین وارد مع ذلک خالصاً لوجه الله کل ما سواه را بشطر مالک قدر و منظر اکبر دعوت مینماید اگر حلاوت کلمه از کلمات الله را بیابی از دنیا و ما فیها خارج شوی و بقدرت اسم اعظم فوق ملک و ملکوت طیران نمایی و صیحه زنی ما بین عباد بأسم ربک العزیز الحمید ان یا یوسف فاعرض عن العزیز مقبلاً

\*\*\* ص 29 \*\*\*

الی بحر اسمی القدیر الذی کل قطرة منه ینادی الملک لله الملک العلیم الخبیر ان اعرض من الشجرة المفرسة فی الباب بغیر الحق ثم اقبل بتمامک الی الله مولی العالمین هل تجد الیوم لنفسک من مفر او مهرب لا و نفسه الحق لو انت من العارفین. ان اخرج ید التوکل من جیب الأنقطاع ثم اخرق حجبات التی منعتک عن التوجه الی مالک الأبداع فهذا خیر لک عمّا فی السموات و الأرضین لاتکن من الذین قالوا الله ربنا اذ اظهر بالحق کفروا و اعرضوا الی ان رجعوا الی اسفل السافلین. ان تنکر هذه الحجة بای حجة تثبت ما کنت علیه و ان تنکر هذه القدرة بای قدرة تتمسک و تکون من المقبلین هل تسئل الیهود عما نطق به الروح او ملأ الأنجیل عما اتی به محمد رسول الله ان هذا الظلم عظیم ان اشتبه علیک امر ربک و رب کلشئی ان یبین لک ما اردته انه لهو الکشاف الستار العلیم الخبیر لو تتفکر فی هذا الأمر لتوقن بانه هو بدیع السموات و الأرض و ما ظهر فی الأمکان ابدع منه یشهد بذلک کل الذرات و عن ورائها لسان الله الملک الصادق الأمین ضع الشمال توجه الی الیمین بعنایة ربک قل ایدنی یا الهی علی عرفان مظهر امرک و مطلع آیاتک و مشرق الهامک ایرب انا المسکین و انت الغنی المقتدر القدیر ایرب لاتجعلنی محروماً عن العطیة التی اشرقت من افق عطائک و لا من هذه الکأس التی یبذلها ایادی الطافک قربنی الیک منقطعاً عما سواک اشهدا انک انت تفعل ما تشاء و تحکم ما ترید ای یوسف چون از قبل نفحات ایمان از تو استنشاق شد لذا این لوح از سماء

\*\*\* ص 30 \*\*\*

از سماء مشیت ربانیه نازل و ارسال گشت که شاید از نفحه بیان رحمن بملکوت تبیان فائز شوی و در تیه غفلت و وادی حیرت سرگردان نباشی در حکمت بالغه الهیه ملاحظه نما که در آن سلوک که از قبل از قلم امریه نازل و ارسال شد دو مقام آنرا ستر نمودیم و تو سئوال نمودی مع ذلک از قلم اراده در ذکر آن دو مقام علی ما ینبغی بیانی ظاهر نه در کنوز علمیه ربانیه مستور نمودیم لأجل این ایام تا به آن ملتفت شوی و از حکمت ستر او سوال نمایی و تو چنان غفلت نمودی که ابداً بنظرات نیامد تفکر فی ذلک لتطلع بما قضی من قبل و تکون موقناً بان عنده علم کلشی و فی کتاب منیر. اگر چه این ایام، ایام سوال و جواب نیست ینبغی لکل نفس اذا سمع النداء یتوجه الی افق وحی ربه العلی الأبهی و یقول بلی بلی ثم لبیک لبیک یا محبوب العالمین. ولکن مقصود آنکه ادارک نمایی که در ستر آ‌ن دو مقام حکمتی بوده و شما بآن ملتفت نه نسئل الله لو یرید یؤید یدک علی عرفانه و یقربک الی مقام تطوف حوله ملائکة مقربون الحمدلله المهیمن القیوم. ای یوسف الأمر عظیم عظیم مشاهد کن که چه قدر عظیم است می‌فرماید اعلی شجرة اثبات در آن ظهور اعظم از ادنی شجره نفی میشود و امر باین عظیمی و سهل شمرده و ابداً‌ اعتنا نداشته و نداری بشنو ندای این مظلوم را که از افق سجن ندا می فرماید آنچه شنیدی بگذار و به شطر مختار مراجع شو

**بنام** **خداوند** **یکتا**

ای کریم انشاءالله بعنایت کریم در ظل سدره رب العالمین مستریح باشی و بفیوضات منزله از سماء فضل فائز ذکرت لدی العرش بوده و خواهد بود و این از اعظم عنایات الهیه محسوب ای کریم کمر خدمت را محکم کن که شاید نفوس ضعیفه از ذکر مالک بریه بکمال حب و قدرت قلبیه ظاهر شوند بشأنیکه دنیا و ما فیها آن نفوس را از حق منع ننماید کل باخلاق الهیه در این ایام الهیه ظاهر گردند

\*\*\* ص 31 \*\*\*

ای کریم باده روحانیة معنویه آماده و ساقی احدیه موجود ولکن اکثر بریه ممنوع و محروم مشاهده می‌شوند حق بکمال ظهور ظاهر و خلق در نهایت اشتیاق مشتاق مع ذلک عشاق از معشوق محروم و در تیه فراق در احتراق لذا هادی و ناصح و معلم لازم دارند تا بدانند که سبب منع چیست و علت بُعد چه بعضی از عباد بتعلیم محتاج نیستند ایشان بمنزله عیون مشاهده می‌شوند و عین را دیدن نباید آموخت و همچنین گوش را شنیدن حین که باعانت روح مفتوح شوند مشاهده می‌نماید ولکن در کل احیان باید بطلعت رحمن پناه برده که مباد رَمَد و یا علت اخری حادث شود و حایل گردد ایشانند عبادیکه بعد از ارتفاع ندا بافق اعلی توجه نموده‌‌اند و بشأنی مستقیمند که احدی قادر بر انحراف آن نفوس مطمئنه از شطر احدیه نیست از سلسبیل بیان رحمان در کل احیان نوشیده و می‌نوشند و بکلمات الهیه مأنوس و مشتاقند و مادون این نفوس به مواعظه حسنه و نصایح مشفقانه محتاج لذا باید احبای الهی بکمال حکمت و بیان بر این امر خطیر اقدام نمایند بعضی را باقوال و بعضی را بافعال و بعضی را باخلاق تبلیغ نمایند و به شطر احدیه کشانند اعمال حسنه و اخلاق روحانیه بنفسها مبلغ امر نه بعضی ازین محزون نباشند که عالم نیستند و کسب علوم ظاهره ننموده‌اند ملاحظه در زمان رسول نما که بعد از ظهور آن نیر اعظم جمیع علما و ادبا و حکما از آن شریعه عرفان رحمن محروم ماندند و ابوذر که راعی غنم بود بمجرد اقبال بغنی متعال بحور حکمت و بیان از قلب و لسانش جاری و حال جمیع علما را نزد ذکرش خاضع مشاهده مینمایی و حال آنکه در اول امر احدی باو اعتنا نداشته تعالی القدیم ذوا الفضل العظیم انه هو الحاکم علی ما اراد انه لهو المقتدر القدیر لذا هر یک از احبای الهی که به افق باقی فی الحقیقه اقبال نمود باو افاضه می‌شود آنچه سبب هدایت بریه باشد بگو ای احبای من شما اطبای معنوی بوده و هستید باید بحول و قوه الهیه بدریاق اسم اعظم اعراض باطنیّه امم و رمد عیون

\*\*\* ص 32 \*\*\*

عیون اهل خانه را مداوا نمائید و شفا بخشید تا کل بشاطی بحر اعظم در ایام مالک قدم توجه نمایند لذا باید کل بقمیص امانت و ردآء دیانت و شعار صدق و راستی ظاهر و باطن خود را مزین نمایند تا سبب علو امر و تربیت خلق گردد. اینظهور از برای اجرای حدودات ظاهره نیامده چنانچه در بیان از قلم رحمن جاری بلکه لأجل ظهورات کمالیه در انفس انسانیه و ارتقاء ارواحهم الی المقامات العالیة و ما یصدقه عقلوهم ظاهر و مشرق شده تا آنکه کل فوق ملک و ملکوت مشی نمایند. لعمری لو اخرق الحجاب فی هذا المقام لتطیرن الأرواح الی ساحة ربک فالق الأصباح ولکن چون بحکمت امر نمودیم لذا بعضی مقامات را مستور داشتیم تا جذب مختار زمام اختیار را اخذ ننماید و کل بآداب ظاهره بین بریه مشی نمایند و سبب هدایت ناس شوند بعضی عقول شاید که بعضی حدودات مذکوره در کتب الهیه را لأجل عدم اطلاع بر مصالح مکنونه در ‌آن تصدیق ننمایند ولکن آنچه از قلم قدم در اینظهور اعظم در اجتماع و اتحاد و اخلاق و آداب و اشتغال بما ینتفع به الناس جاری شده احدی انکار ننمود و نمی‌نمایند مگر آن که بالمرّه از عقل محروم باشد اگر احبای الهی بطراز امانت و صدق و راستی مزین نباشند ضرّش به خود آن نفوس و جمیع ناس راجع اولاً آن نفوس ابداً محل امانت کلمه الهیه و اسرار مکنونه ربانیّه نخواهند شد و ثانی سبب ضلالت و اعراض ناس بوده و خواهند بود و عن ورائهما قهرالله و غضبه و عذاب الله و سخطه ای کریم ندای رحمانی را از قلم رحمانی بلسان پارسی بشنو لعمری انه یجذبک الی مقام لا تری فی الملک الأتجلیات هذا الأمر الذی اشرق من افق الطاف ربک العلیم الحکیم. اگر جمیع بریه حجبات مانعه را خرق نمایند و صریر قلم اعلی را در بقعه نورا بأذن مالک اسماء مرتفع است اصغا کنند کلی بجان به شطر رحمن توجه نمایند.

\*\*\* ص 33 \*\*\*

قد منعتهم اهوائهم و هم الیوم منصعقون. ای کریم شمس کلمه الهیه که از مشرق اراده مشرق و طالع شد هر صاحب بصری ادراک آن می‌نماید و آنکلمه بمثابه شمس ظاهره روشن و مضیئی است مابین کلمات عالمین الیوم یومی نیست که قلم اعلی باین اذکار مشغول شود. ینبغی لکل نفس فی هذا الیوم اذا سمع النداء من الأفق الأعلی یدع الوری عن وراة و یوم بحول الله مقبلاً الی مولاة و یقول لبیک یا محبوب من فی السموات و الارضین لسان رحمن در روضه بیان باینکلمه مبارکه ناطق می‌فرماید لازال ذکر آن نیّر اعظم لا اله الا انا ان یا خلقی ایای فاعبدون بوده و خواهد بود و آنچه در اینمقام از قلم مبدع اسماء و صفات جاری شده نظر برحمت سابقه بوده که جمیع ممکنات را احاطه فرموده و شاید اهل امکان از کوثر حیوان که از یمین رحمت رحمن جاری است محروم نمانند. انه لهو الغفور الرحیم بعد الذی کان غیناً عن العالمین. بعضی از اهل فرقان و بیان که در عقبه وقوف و یا عقبه ارتیاب و امثال آن توقف نموده‌اند این نظر بتوهماتیست که از قبل مابین قوم بوده بگو ای عباد امروز روزی است که باید خرق جمیع احجاب نمائید و جمیع اوهام را محو کنید و بکمال اقبال بافق جمال قلباً توجه نمائید چه که در سبیل رجل بما اکتسبت ایدی الظالمین ممنوع شده بامری جز بما ظهر من الظهور ناظر نباشید چه که مابین ناس کلمات موهومه لایتغیر بسیار و همان موهومات بعضی از اهل بیان را از نیّر رحمن که از افق امکان طالع شده منع نموده و محروم ساخته و آن نفوس بغایت بی درایت و عقل مشاهده می‌شوند بگو ای گمگشتگان وادی ضلالت کدام یک از موهومات محققه نزد شما صدق بوده و رایحه صدق از او استشمام نموده‌اید. لا و نفسی الحق کلها رجعت الی حقایقکم الموهومة و بقی الأمر لله المهیمن القیوم. هزار سنه او ازید نفس موهومی را در شهر موهوم با جمعی از نساء و اولاد مقر داده بوده و بآن

\*\*\* ص 34 \*\*\*

و بآن اوهام معتکف تفکر ما در آن الف سنه به چه متمسّک بودند. فو الذی انطقنی بالحق قلم شرم می‌نماید از ذکر آن نفوس موهومه محتجبه آنچه در ذکر آن نیر اعظم یعنی قائم مابین آنقوم بوده حرفی از آن تحقق نداشته و عندالله مذکور نبوده چنانچه بعد از ظهور بر کل معلوم و مبرهن شد این یکی از موهومات آن نفوس بوده بعد از آنکه نیر قدرت الهیه خرق حجاب نمود بعضی مطلع شدند و همچنین موهومات دیگر که مابین آنقوم است و تا حال خرق نشده باید بهمان قسم مشاهده نماید. عسی الله ان یخرقها لمن یشاء صدر ممرد و قلب منیر باید مقدساً عن کل الأشارات و الکلمات به شطر امر توجه نماید بگو الیوم یوم ریب و ارتیاب نیست. ان اخرقوا بنار کلمة ربکم العزیز الوهاب. ای احبای من آخر ببصر انصاف مشاهده نمائید این مظلوم در فم ثعبان و در جمیع احیان بلایایی بر او وارد که احدی غیرالله مطلع نه و نفسش را انفاق نموده سایر از افق انقطاع طالع شوید تا ممالک ابداع و اختراع از شما روشن و منیر گردد. قدر خود را بدانید و از اموراتی که سبب تضییع امر شود مابین ناس احتراز نمائید. قل یا لیت عرفتم تموجات هذا البحر و ما ستر فیه من لأ لی حکم ربکم العزیز الحمید. ای کریم اگر چه تغنیات قلم اعلی را انتهی نه ولکن بلحن دیگر توجه نمودیم. سبحانک اللهم یا الهی اسئلک بأسمک الذی و نزلت امطار رحمتک و ظهرت ایات قدرتک و طلعت شمس مشیتک و احاطت رحمتک من فی ارضک و سمائک بان تلبس الذینهم امنوا اثواب الأمانة و الأنقطاع ثم اجذبهم الی مطلع الذی منه اشرقت شمس الأمتناع لیظهر بهم تقدیس امرک بین عبادک و تنزیه احکامک فی مملکتک ایرب انت الغنی و هم الفقراء لاتأخذ بهم بما غفلوا فارحمهم ثم اغفرلهم لأنهم حملوا الشدائد فی سبیلک

\*\*\* ص 35 \*\*\*

ان غفلوا عن بعض اوامرک ولکن سرعوا بقلوبکم و ارجلهم الیک لا تنظر الی خطیئاتهم فانظر الی انوار التی اشرقت من افاق قلوبهم و بلایاء التی وردت علیهم فی سبیلک ثم ایدیهم بعد ذلک علی ما یرتفع به اعلام امرک فی بلادک و رایات عظمتک فی دیارک انک انت المقتدر علی ما تشاء فی قبضتک ملکوت الأنشاء لا اله الا انت المتعالی المهیمن العلی العظیم. ای کریم وصایای الهیه از برای هر نفسی ذکر نمائید و تلاوت کنید که شاید بما اراد الله عامل شوند. ذکر من قبلی من معک منکل اناث و ذکور قل لک الحمد یا ربی العزیز الغفور

**باسم** **پروردگار** **رحیم** **مهربان**

ای محمد قبل علی بشنو ندای محبوب باوفا را که از شطر ابهی ندا می‌فرماید ای بنده من و پسر کنیز من ندایت را اصغا نمودیم و بخوایت را شنیدیم در کل اوان طرف عنایت بمتوجهین ناظر بوده و خواهد بود. نَفَسی از نفسی بدرستی بر نیاید مگر آنکه بساحت دوست حقیقی وارد شد ای محمد اگر روایح عطریه که از شطر رحمت مالک بریه مرور می‌نماید استشمام کنی بتمام جان و روان باینکمله ناطق شوی و مابین عباد باسم صیحه زنی یا عباد قسم بجمال محبوب اینست رحمتی که همه ممکناترا احاطه نموده و اینست یومی که در آن فضل الهی جمیع کاینات را فرا گرفته ای علی عین رحمتم در جریان است و قلب شفقتم در احتراق چه که لازال دوست نداشته که احبایش را حزنی اخذ نماید و یا همی مس کند اگر اسم رحمانم مغایر رضا حرفی از احبایم استماع نمود مهموماً‌ و مغموماً بمحلّ خود راجع شد و اسم ستّار را که هر زمان مشاهده نمود نفسی بهتکی مشغول است بکمال احزان بمقر اقدس بازگشت و بصیحه و ندبه مشغول و اسم غفارم اگر دینی از دوستانم مشاهده نمود صیحه زد و مدهوش بر ارض او مثاله ملائکه

\*\*\* ص 36 \*\*\*

ملائکه امریه بمنظر اکبر حملش نمودند و نفسی الحق یا نبیل قبل علی احتراق قلب بهاء از تو بیشتر است و ناله او عظیم‌تر هر حین که اظهار عصیان از نفسی در ساحت اقدس شد هیکل قدم از حیا اراده ستر جمال خود نموده چه که لازال ناظر بوفا بوده و عامل بشرائط آن چون کلماتت تلقاء وجه مذکور شد قد تموج بحر وفائی و مرّت تسمات غفرانی و اهتزت سدره عنایتی و دارت سماء فضلی. قسم بآفتاب افق باقی که از حزنت محزونم و از همّت مهموم آهت از سرادق ابهی نفود نمود و بمقر امنع اقدس اعلی فائز شد ناله‌ات استماع گشت و نوحه‌ات بسمیع مالک قدر رسید. طوبی لک ثم طوبی لک اقرارت در مکن مختار هیکل بدیع ظاهر و اعترافت در منظر غفار بطراز منیع باهر انت تعترف و انا المعترف و انت تقرّو انا المقرّ چه که اعتراف مینمایم بخدمات تو و شدتهای وارده بر تو در سبیلم حمل نمودی. یشهد بحبّی ایاک کلّ الذرّات ای علی این ندایت بسیار محبوب است بنویس و بگو و بخوان ناس را به شطر پروردگار عالمیان بحرارت و جذبی که جمیع را مشتعل نماید. قل یا الهی و محبوبی و محرکی و مجذبی و المنادی فی قلتی و محبوب سرّی لک الحمد بما جعلتنی مقبلاً الی وجهک و مُشتعلاً بذکرک و منادیاً بأسمک و ناطقاً بثنائک ایرب ایرب ان تظهر الغفلة من این نصبت اعلام رحمتک و رفعت رایات کرمک و ان لم یعلن الخطا کیف یعلم بانّک انت الستّار الغفار العلیم الحکیم نفسی لغفلة غافلیک الفداء بما مرّت عن ورائها نسمات رحمة اسمک الرّحمن الرّحیم ذاتی لذنب مذنبیک الفدا بما عرفت به اریاح فضلک و تضوّعات مسک الطافک کینونتی بعصیان عاصیک الفدا لأنّ به اشرقت شمس مواهبک من افق عطائک و نزّلت امطار جودک علی حقایق خلقک

\*\*\* ص 37 \*\*\*

ایرب انا الذی اقررت بکل العصیان و اعترفت بما لا اعترف به افعل الأمکان سرعت الی شاطی غفرانک و سکنت فی ظلّ خیام منکر منک اسئلک یا مالک القدر و المهیمن علی العالم بان تظهر منی ما تطیر به الأرواح فی هواء حبک و النفوس فی فضاء انسک ثم قدر لی قوة بسلطانک لأقلب بها الممکنات الی مطلع ظهورک و مشرق وحیک ایرب فاجعلنی بکلی فانیاً فی رضائک و قائماً علی خدمتک لأنی احب الحیوة لأطوف حول سرادق امرک و خیام عظمتک ترانی یا الهی منقطعاً الیک و خاضعاً لدیک فاضل بی ما انت هلة و ینبغی لجلالک و یلیق لحضرتک. ای علی بعنایت رب العالمین فائز بوده و هستی به حول و قوه او بایست مابین عباد بر نصرت امرش و اعلای ذکرش محزون مباش از اینکه صاحب علوم ظاهره و خط نیستی ابواب فیوضات کل در قبضه قدرت حق است بر وجه عباد گشوده و می‌گشاید انشاءالله این نفحه لطیفه در کل اوان از شطر قلبت در عالم مرور مینماید بشأنیکه ثمرات آن در کلّ دیار ظاهر شود اوست مقتدر بر هر شیء انه لهو المقتدر العزیز القدیر **هو الحاکم علی ما یشاء**

قد کتب علی کل مدینة بان یجعلوا فیها بیت العدال و تجمع فیه النفوس علی عدد البهاء و ان ازداد لابأس و یرؤن کانهم یدخلون محضر الله العلی الأعلی و یرون من لایری و ینبغی لهم ان یکونوا امناء الرحمن بین اهل الأمکان و وکلائه لمن علی الأرض کلها و یشاورون فی مصالح العباد لوجه الله کما یشاورون فی امورهم و یختارون ما هو المختار کذلک امر ربکم العزیز

\*\*\* ص 38 \*\*\*

العزیز الغفار جمال قدم مخاطباً الی الأمم می‌فرماید در هر مدینه از مداین ارض ما بهم عدل بیتی بنا کنند و در آن بیت علی عدد الأسم الأعظم از نفوس زکیه مطمئنه جمع شوند و باید آن نفوس حین حضور چنان ملاحظه کنند در بین یدی الله حاضر می شوند چه که اینحکم محکم از قلم قدم جاری شده و لحاظ الله بآن مجمع متوجه و بعد از ورود باید وکالة من انفس العباد در امور و مصالح کل تکلم نمایند مثلاً در تبلیغ امرالله اولاً چه که این امر اهم امور است تا کل نفس واحده در سرادق احدیه وارد شوند و جمیع من علی الأرض هیکل واحده مشاهده شوند و همچنین در آداب نفوس و حفظ مأنوس و تعمیر بلاد و السیاسة التی جعلها الله اسّاً للبلاد و حرزاً للعباد ملاحظه کنند و تبلیغ امرالله نظر بحال اوقات و اعصار ملاحظه شود که چگونه مصلحت است و همچنین سایر امور آنرا مجری دارند ولکن ملتفت بوده و مخالف آنچه در آیات الهی در اینظهور عزّ صمدانی نازل شد نشود چه که حق جل شأنه آنچه مقرر فرموده همان مصلحت عباد است انه ارحم بکم منکم انه لهو العلیم الخبیر و اگر نفوس مذکوره بشرایط مقرره عامل شوند البته بعنایات غیبیه مؤید می‌شوند این امری است و خیرش بکل راجع می‌شود و بسیاری از امور است که اگر اعتنا نشود ضایع و باطل خواهد ماند هر چه بسیار از اطفال که در ارض بی اب و ام مشاهده می‌شوند اگر توجّهی در تعلیم و اکتساب ایشان نشود بی ثمر خواهد ماند و نفس بی ثمر موتش ارجح از حیات او بوده و همچنین در اغنیا و اعزه که بعلت ضعف و پیری و یا امر آخر بفقر و ذلت مبتلا شده‌اند باید در کل این امور و امورات دیگر که متعلق بارض است این نفوس لله تفکّر و تدبّر نمایند و آنچه صواب است اجری دارند اگر عباد بطرف فوأد ناظر شوند یقین میدانند که آنچه از مصدر امور نازل شده محض خیر است از برای من علی الأرض کل باید بمثابه جناح باشند از برای یکدیگر فخر انسان در حکمت و عقل و اخلاق حسنه بوده نه در جمع زخارف و کبر و غرور کل از

\*\*\* ص 39 \*\*\*

از تراب مخلوق و باو راجع ای اهل بها زینت انسان باسباب دنیا نبوده بلکه بعرفان حق عز اعزازه و علوم و صنایع و آ‌داب بوده و شما لألی بحر احدیه‌ اید در لؤلؤ ملاحظه کنید که صفا و عزت او بنفس او بوده اگر او را در حریرهای بسیار لطیف بگذارند آن حریر مانع ظهور طراوت و لطافت او خواهد شد. زینت او بنفس اوست کسب این زینت نمایید و از عدم اسباب ظاهره محزون مباشید ای اشجار رضوان خود را از اریاح ربیع عنایت الهیّه منع نکنید و از نفحات کلمات حکمتیه ربانیه محروم ننمایید عنایت بمقامی است که مع غفلت کل و این بلیّه کبری در سجن عکا از قلم ابهی جاری فرموده آنچه را که خیر عباد او بوده انه هو الغفور الرحیم.

قوله تعالی بحر وحی که در قلم اعلی مستور است بصورت اینکلمات ترشح فرموده ای جمال بمقر اقدس وارد شدی و بمنظر اکبر فائز گشتی امواج بحر معانی الهیه را به چشم ظاهر مشاهده نمودی و کلمات تامّات که هر یک مخزن لئالی حکمت و بیان بوده بگوش خود اصغا کردی و فیوضات منبسطه رحمانیه و رحمت واسعه الهیه را نسبت بکل بریه بقدریکه عرفان آن ممکن است علی ما ینبغی لک ادارک نمودی. ای جمال الیوم باید بمحبت و مرحمت و خضوع و خشوع و تقدیس و تنزیهی ظاهر شوید که احدی از عباد از اعمال و اقبال و اخلاق و گفتار شما روایح اعمال و گفتار امم قبل استشمام ننماید که بمجرد استماع کلمه ای یکدیگر را سب و لعن می‌نمودند. انا خلقنا النفوس اطواراً بعضی در اعلی مراتب عرفان سائرند و بعضی دون آن مثلاً نفسی غیب منیع لایدرک را در هیکل ظهور مشاهده می‌نماید من غیر فصل و وصل و بعضی هیکل ظهور را ظهور الله دانسته و اوامر و نواهی او را نفس اوامر حق می‌دانند این دو مقام هر دو لدی العرش مقبول است ولکن اگر صاحبان این دو مقام در بیان این دو رتبه نزاع و جدال نمایند هر دو مردود بوده و خواهند بود چه که مقصود از عرفان

\*\*\* ص 40 \*\*\*

از عرفان و ذکر اعلی مراتب بیان جذب قلوب و الفت نفوس و تبلیغ امرالله بوده و از جدال و نزاع صاحبان این دو مقام تضییع امرالله شده و خواهد شد لذا هر دو بنار راجعند اگر چه بزعم خود باعلی افق عرفان طائرند ای جمال غیب منیع لایدرک ینوح و یبکی چه که استشمام نمی‌نماید آنچه را که الیوم محبوب است اهل حق باید به اخلاق او ظاهر شوند. انه هو الستار العیوب و علام الغیوب و غفار الذنوب. امروز روزی است که بحر رحمت ظاهر است و آفتاب عنایت مشرق و سحاب جود مرتفع باید نفوس پژمرده را بنسائم محبت و مودت و میاه مرحمت تازه و خرم نمود احبای الهی در هر مجمع و محفلی که جمع شوند یابد به قسمی خضوع و خشوع از هر یک در تسبیح و تقدیس الهی ظاهر شود که ذرات تراب آن محل شهادت دهند بخلوص آن جمع و جذبه بیانات روحانیه آن نفس زکیه ذرات آن تراب را اخذ نماید نه آنکه تراب بلسان حال ذکر نماید انا افضل منکم چه که در محل مشقات فلاحین صابرم و بکل ذی روح اعطای فیض فیاض که در من ودیعه گذارده نموده و می‌نمایم مع همه این مقامات عالیه و ظهورات لاتحصی که جمیع ما یحتاج وجود از من ظاهر است باحدی فخر ننموده و نمی‌نمایم و بکمال خضوع در زیر قدم کل ساکنم ملاحظه در علما و عرفای قبل نمائید مع آنکه در هوای توحید طائرند و بذکر مراتب تجرید و تحمید ناطق کلمه از آن نفوس لدی الکلمه مقبول نیفتاد و نفسیکه از تکلم لفظ کلمه توحید عاجز بود چون بمقر ظهور موقن شد اعمال نکرده‌اش مقبول نشد و ثنای نگفته‌اش محبوب افتاد فاعتبروا یا اولی الأبصار قسم به امواج بحر معانی که از ابصار مستور است که احدی قادر بر وصف این ظهور اعظم علی ما هو علیه نبوده و نیست لذا باید کل با یکدیگر برفق و مدارا و محبت سلوک نمایند و اگر نفسی از ادراک بعضی مراتب عاجز باشد یا نرسیده باشد باید بکمال لطف و شفقت با او تکلم نمایند و او را متذکر کنند من دون آنکه در خود فضلی و علوی مشاهده نمایند اصل الیوم اخذ از بحر فیوضات است،

\*\*\* ص 41 \*\*\*

دیگر نباید نظر به کوچک و بزرگی ظروف باشد یکی کفی اخذ نموده و دیگری کأسی و همچنین دیگری کوبی و دیگری قدری امروز نظر کل باید به اموری باشد که سبب انتشار امرالله گردد حق شاهد و گواه است که ضرّی از برای این امر الیوم اعظم از فساد و نزاع و جدال و کدورت و برودت ما بین احباب نبوده و نیست ان اجتنبوا به قدر الله و سلطانه ثم الفوا بین القلوب بأسمه المؤلف العلیم الحکیم از حق جل جلاله بخواهید که بلذت اعمال در سبیل او و خضوع و خشوع در حب او مرزوق شوید از خود بگذرید و در سائرین نگرید منتهای جهد را در تربیت ناس مبذول دارید امری از حق پوشیده نبوده و نیست اگر برضای حق حرکت نمایند به فیوضات لامتناهی فائز خواهند شد اینست کتاب مبین که از قلم امر رب العالمین جاری و ظاهر شد تفکروا فیما نزل فیه و کونوا من العاملین. نفوسیکه الیوم من عند الله مأمورند به تبلیغ امر و تخصیص داده شده‌اند بعنایات مخصوصه او کل باید نسبت بایشان خاضع باشند چه که آ‌ن خضوع لله واقع میشود چون بامر حق است بحق راجع است ولکن آن نفوسیکه تخصیص داده شده‌اند باید کمال اتحاد ما بین شان مبرهن و ظاهر باشد دیگر درایج عرفان و مراتب آن نفوس عند الله مشهود بوده و خواهد بود. کذلک اوقدنا سراج البیان بین الأمکان طوبی لمن اقتبس من مشکاته و استضاء بانواره انه من الفائزین المکرمین و الحمدلله رب العالمین

**هو العلی العالی الأعلی**

ای بلبلان الهی از خارستان ذلت به گلستان معنوی بشتابید و ای یاران ترابی قصد آشیان روحانی فرمائید مژده بجان دهید که جانان تاج ظهور بر سر نهاده و ابواب‌های گلزار قدم را گشوده چشم‌ها را بشارت دهید که وقت مشاهده آمد و گوش‌ها را مژده دهید که هنگام استماع آمد دوستان بوستان شوق را خبر دهید که یار بر سر بازار آمد و هدهدان سبا را آگه کنید.

\*\*\* ص 42 \*\*\*

کنید که نگار اذن بار داده ‌ای عاشقان روی جانان غم فراق را به سرور وصال تبدیل نمائید و سمّ هجران را بشهد لقا بیامیزید اگر چه تا حال عاشقان از پی معشوق دوان بودند و حبیبان از پی محبوب روان در این ایام فضل سبحانی از غمام رحمانی چنان احاطه فرموده که معشوق طلب عشاق می‌نماید و محبوب جویای احباب گشته اینفضل را غنیمت شمرند و این نعمت را کم نشمرند نعمت‌های باقیه را نگذارید و باشیای فانیه قانع نشوید برقع از چشم قلب بردارید و پرده از بصر دل بردرید تا جمال دوست بیحجاب بینید و ندیده ببینید و نشنیده بشنوید ای بلبلان فانی در گلزار باقی گلی شکفته که همه گلها نزدش چون خار و جوهر جمال نزدش بیمقدار پس از جان بخروشید و از دل بسروشید و از روان بنوشید و از تن بکوشید که شاید ببوستان وصال در‌آئید و از گل بیمثال ببوئید و از لقای بیزوال حصّه برید و از این نسیم خوش صبای معنوی غافل مشوید و از این رائحه قدس روحانی بی نصیب نمانید این پند بندها را بگسلد و سلسله جنون عشق را بجنباند دل‌ها را بدلدار رساند و جانها را بجانان سپارد قفس بشکند و چون طیر روحی قصد آشیان قدس کند چه شبها که رفت و چه روزها که در گذشت و چه وقتها که به آخر رسید و چه ساعات که بانتها آمد و جز به اشتغال دنیای فانی نفسی بر نیامد سعی نمائید تا این چند نفسیکه باقی مانده باطل نشود عمرها چون برق می‌گذرد و فرقها بر بستر تراب مقر و منزل گیرد دیگر چاره از دست رود و امور از شصت شمع باقی بیفانوس روشن و منیر گشته و تمام حجبات فانی را سوخته ای پروانگان بی پروا بشتابید و بر آتش زنید و ای عاشقان بیدل و جان بر معشوق بیائید و بی رقیب نزد حبیب دوید گل مستور ببازار آمد بی ستر و حجاب آ‌مد و بکلّ ارواح مقدسه ندای وصل میزند

چه نیکوست اقبال مقبلین. فهنیئاً للفائزین بانوار حسن بدیع

\*\*\* ص 43\*\*\*

**هو المالک بالأستحقاق**

قلم اعلی می‌فرماید ای نفسی که خود را اعلی الناس دیده و غلام الهی که چشم اهل ملأ اعلی به او روشن و منیر است ادنی العباد شمرده غلام توقعی از تو و امثال تو نداشته و نخواهد داشت چه که لازال هر یک از مظاهر رحمانیه و مطالع عز سبحانیه که از عالم باقی به عرصه فانی برای احیای اموات قدم گذارده‌اند و تجلی فرموده‌اند امثال تو آ‌ن نفوس مقدسه را که اصلاح اهل عالم منوط و مربوط به آن هیاکل احدیه بوده از اهل فساد دانسته‌اند و مقصر شمرده‌اند قد قضی نحبهم و سوف یقضی نحبک و تجد نفسک فی خسران عظیم بزغم تو این محیی عالم و مصلح آن مفسد و مقصر بوده جمعی از نسوان و اطفال صغیر و مرضعات چه تقصیر نموده‌اند که محل سیاط قهر و غضب شده‌اند در هیچ مذهب و ملتی اطفال مقصر نبوده‌اند. قلم حکم الهی از ایشان مرتفع شده ولکن شراره ظلم و اعتساف تو جمیع را احاطه نموده اگر از اهل مذهب و ملتی در جمیع کتب الهیه و زبر قیمه و صحف متقنه بر اطفال تکلیفی نبوده و نیست و از این مقام گذشته نفوسی هم که به حق قائل نیستند ارتکاب چنین امور ننموده‌اند چه که در هر شیء اثری مشهود و احدی انکار آثار اشیاء ننموده مگر جاهلی که بالمره از عقل و درایت محروم باشد. لذا البته ناله این اطفال و حنین این مظلومان را اثری خواهد بود جمعی که ابداً در ممالک شما مخالفتی ننموده‌اند و با دولت عاصی نبوده اند در ایام و لیالی در گوشه ساکن و به ذکر الله مشغول چنین نفوس را تاراج نمودید و آنچه داشتند به ظلم از دست رفت. بعد که امر به خروج این غلام شد به جزع آمدند و نفوسیکه مباشر نفی اینغلام بودند مذکور داشتند که باین نفوس حرفی نیست و حرجی نه دولت ایشانرا نفی ننموده اگر خود بخواهند با شما بیایند کسی را با ایشان سخنی نه این فقرا خود مصارف نمودند و از جمیع اموال گذشته بلقای غلام قناعت نمودند و متوکلاً علی الله مرة اخری با حق هجرت کردند تا آنکه مقر حبس بها حصن عکا شد و بعد از ورود ضبّاط

\*\*\*ص 44\*\*\*

ضباط عسکریه محل را احاطه نموده اناثاً و ذکوراً صغیراً و کبیراً جمیع را در قشله نظام منزل دادند. شب اول جمیع از اکل و شرب ممنوع شدند چه که باب قشله را ضباط عسکریه اخذ نموده و کل را منع نمودند از خروج و کسی به فکر این فقرا نیفتاد حتی آب طلبیدند احدی اجابت ننمود. چندیست که می‌گذرد و کل در قشله محبوس و حال آنکه شش سنه در ادرنه ساکن بودیم جمیع اهل بلد از عالم و جاهل و غنی و فقیر شهادت دادند بر تقدیس و تنزیه این عباد در حین خروج غلام از ادرنه یکی از احبای الهی به دست خود خود را فدا نمود نتوانست این مظلوم را در دست ظالمان مشاهده نماید و سه مرتبه در عرض راه سفینه را تجدید نمودند معلوم است بر جمعی اطفال از حمل ایشان از سفینه به سفینه چه مقدار مشقت وارد شد و بعد از خروج از سفینه چهار نفر از احبا را تفریق نمودند و منع نمودند از همراهی و بعد از خروج غلام یکی از آن چهار که موسوم به عبدالغفار بود خود را در بحر انداخت و معلوم نیست که حال او چه شد این رشحی از بحر ظلم وارده است که ذکر شد و مع ذلک اکتفا ننموده‌اید هر یوم مأمورین حکمی اجرا می‌دارند و هنوز منتهی نشده در کل لیالی و ایام در مکر جدید مشغولند و از خرانه دولت در هر شبانه روز سه رغیف نان به اسرا می‌دهند و احدی قادر بر اکل آن نه از اول چنین ظلمی دیده نشده و شنیده نگشت فو الذی انطق البهاء بین الأرض و السماء لم یکن لکم شأن و لا ذکر عند الذین انفقوا ارواحهم و اجسادهم و اموالهم حبا لله المقتدر العزیز القدیر کفی از طین عند الله اعظم است از مملکت و سلطنت و عزت و دولت شما و لو یشاء لیجعلکم هباءً منبتّا و سوف یاخذکم بقهر من عنده و یظهر الفساد بینکم و یختلف ممالککم اذاً تنوحون و تتضرعون و لن تجدوا لأنفسکم من معین و لا نصیر این ذکر نه برای آنست که تنبه شوید چه که غضب الهی آن نفوس را احاطه نموده‌ ابداً متنبه نشده و نخواهید شد و نه به جهت آ‌نست که ظلم‌های وارده بر انفس

\*\*\* ص 45 \*\*\*

طیبه ذکر شود چه که این نفوس از خمر رحمن به هیجان آمده‌اند و سکر سلسبیل عنایت الهی چنان اخذشان نموده که اگر ظلم عالم بر ایشان وارد شود در سبیل حق راضی بل شاکرند ابداً شکوه نداشته و ندارند بلکه دماءشان در ابدانشان در کل حین از رب العالمین آمل و سائل است که در سبیلش بر خاک ریخته شود و همچنین رؤس شان آمل که بر کل اسنان در سبیل محبوب جان و روان مرتفع گردد چند مرتبه بلا بر شما نازل و ابداً التفات ننمودید یکی احتراق که اکثر مدینه به نار عدل سوخت چنانچه شعرا قصاید انشاء نمودند و نوشته‌اند که چنین حرقی تا حال نشده مع ذلک بر غفلتتان افزود و همچنین وبا مسط شد و متنبه نشدید ولکن منتظر باشید که غضب ازلی آماده شده زود است که آنچه از قلم امریه نازل شده مشاهده نمائید آ‌یا عزت خود را باقی دانسته‌اید و یا ملک را دائم شمرده‌اید لا و نفس الرحمن نه عزت شما باقی و نه ذلت ما این ذلت فخر عزت‌هاست ولکن نزد انسان وقتی که این غلام طفل بود و به حد بلوغ نرسیده والد از برای یکی از اخوان که کبیر بود در طهران اراده تزویج نمود و چنانچه عادت آن بلد است در هفت شبانه روز به جشن مشغول بوده‌اند روز آخر مذکور نمودند امروز بازی شاه سلطان سلیم است و از امرا و اعیان و ارکان بلد جمعیت بسیار شد و اینغلام در یکی از غرف عمارت نشسته ملاحظه می‌نمود تا آنکه در صحن عمارت خیمه برپا نمودند مشاهده شد صوری به شکل انسانی که قامتشان به قدر شبری بنظر می‌آمد از خیمه بیرون آمده‌ ندا می‌نمودند که سلطان می‌آید کرسی‌ها را بگذارید. بعد صوری دیگر بیرون آمدند مشاهده شد که به جاروب مشغول شدند و عده اخری به آب پاشی بعد شخص دیگر ندا نمود مذکور نمودند جارچی باشی است ناس را اخبار نمود که برای سلام در حضور سلطان حاضر شوند بعد جمعی با شال و کلاه چنانچه رسم عجم است و جمعی دیگر با تبرزین و همچنین جمعی فراشان و میر غضبان با چوب و فلک آمده در مقام‌های خود ایستادند بعد شخصی با شوکت سلطانی

\*\*\* ص 46 \*\*\*

سلطانی و اکلیل خاقانی به کمال تبختر و جلال یتقدم مرة و یتوقف اخری آمده در کمال وقار و سکون و تمکین بر تخت متمکن شد و حین جلوس صدای شلیک و شیپور بلند گردید و دخان خیمه و سلطان را احاطه نمود بعد که مرتفع گشت مشاهده شد که سلطان نشسته وزراء و امرا و ارکان بر مقام‌های خود مستقر در حضور ایستاده‌اند در این اثنا دزدی گرفته آوردند از نفس سلطان امر شد که گردن او را بزنند فی الفور میر غضب باشی گردن او را زده و آب قرمزی که شبیه به خون بود از او جاری گشت بعد سلطان به حضار بعضی مکالمات نمود در این اثنا خبر دیگر رسید که فلان سر حد یاغی شده‌اند سان عسکر دیده چند فوج از عساکر با توپخانه مأمور نمود بعد از چند دقیقه از ورای خیمه استماع صداهای توپ شد مذکور نمودند که حال در جنگ مشغولند اینغلام بسیار متفکر و متحیر که این چه اسبابی است سلام منتهی شد و پرده خیمه را حایل نمودند بعد از مقدار بیست دقیقه شخصی از ورای خیمه بیرون آمد و جعبه در زیر بغل از او سئوال نمودم این جعبه چیست و این اسباب چه بوده مذکور نمود که جمیع این اسباب منبسطه و اشیای مشهوده و سلطان و امرا و وزرا و جلال و استجلال و قدرت و اقتدار که مشاهده فرمودید الان در این جعبه است. فو ربی الذی خلق کل شیء بکلمة من عنده که از آن یوم جمیع اسباب دنیا به نظر اینغلام مثل آن دستگاه آمده و می‌آید و ابداً به قدر خردلی وقر نداشته و نخواهد داشت بسیار تعجب می‌نمودم که ناس به چنین امورات افتخار می‌نمایند. مع آنکه متبصرین قبل از مشاهده جلال هر ذی جلالی زوال آن را به عین الیقین ملاحظه می‌نمایند. ما رأیت شیئا الا و قد رأیت الزوال قبله و کفی بالله شهیداً. بر هر نفسی لازم است که این ایام قلیله را به صدق و انصاف طی نماید اگر به عرفان حق موفق نشد اقلاً به قدم عقل و عدل رفتار نماید. عنقریب جمیع این اشیاء ظاهره و خزائن مشهوده و خارف دنیویه و عساکر مصفوفه و البسه مزینه و نفوس متکبره در جعبه قبر تشریف خواهند برد بمثابه همان جعبه

\*\*\* ص 47 \*\*\*

و جمیع این جدال و نزاع و افتخارها در نظر اهل بصیرت مثل لعب صبیان بوده و خواهد بود. ان اعتبرو لاتکن من الذین یرون و ینکرون. از اینغلام و دوستان حق گذشته چه که جمیع اسیر و مبتلایند و ابداً هم از امثال تو توقعی نداشته و ندارند مقصود آنکه سر از فراش غفلت برداری و به شعور آیی بی جهت متعرض عباد الله نشوی تا قدرت و قوت باقی درصدد آ‌ن باشید که ضرّی از مظلومی رفع نمائید اگر فی الجمله به انصاف آیید و به عین الیقین مشاهده در امورات و اختلافات دنیای فانیه نمائید خود اقرار می‌نمائید که جمیع بمثابه آن بازی است که مذکور شده بشنو سخن حق را و به دنیا مغرور مشو. این امثالکم الذین ادعوا الربوبیة فی الارض بغیر الحق و ارادوا ان یطفئوا نور الله فی بلاده و یخربوا ارکان البیت فی دیاره هل ترونهم فانصف ثم ارجع الی الله لعل یکفر عنک ما ارتکبته فی الحیوة الباطلة و لو انا نعلم بانک لن توفق بذلک ابداً لأن بظلمک سعر السعیر و ناح الروح و اضطربت ارکان العرش و تزلزلت افئدة المقربین. ای اهل ارض ندای این مظلوم را به آذان جان استماع نمائید و در این مثلی که ذکر شده درست تفکر کنید شاید بنار امل و هوی نسوزید و به اشیا مزخرفه دنیای دنیه از حق ممنوع نگردید عزت و ذلت فقر و غنا زحمت و راحت کل در مرور است و عنقریب جمیع من علی الارض بقبور راجع لذا هر ذی بصری به منظر باقی ناظر که شاید بعنایات سلطان لایزال بملکوت باقی درآید و در ظل سدره امر ساکن گردد اگر چه دنیا محل فریب و خدعه است ولکن جمیع ناس را در کل حین به فنا اخبار می‌نماید همین رفتن اب ندائی است از برای ابن و او را اخبار می‌دهد که تو هم خواهی رفت و کاش اهل دنیا که زخارف اندوخته اند و از حق محروم گشته‌اند می‌دانستند که آن کنز به که خواهد رسید لا و نفس البهاء احدی مطلع نه جز حق تعالی شانه

\*\*\* ص 48 \*\*\*

شانه حکیم سنایی علیه الرحمة گفته پند گیرید ای سیاهیتان گرفته جای پند پند گیرید ای سپیدیتان دمیده بر عذار ولکن اکثری در نومند مثل آن نفوس مثل آ‌ن نفسی است که از سکر خمر نفسانیه با کلبی اظهار محبت مینمود و او را در آغوش گرفته با او ملاعبه می‌کرد چون فجر شعور دمید و افق سما از نیر نورانی منیر شد مشاهده نمود که معشوقه و یا معشوق کلب بوده خائب و خاسر و نادم بمقر خود بازگشت همچو مدان که غلام را ذلیل نمودی و یا بر او غالبی مغلوب یکی از عبادی ولکن شاعر نیستی پست‌ترین و ذلیل‌ترین مخلوق بر تو حکم می‌نماید و آن نفس و هوی است که لازال مردود بوده اگر ملاحظه حکمت بالغه نبود ضعف خود و من علی الأرض را مشاهده می‌نمودی این ذلت عزت امر است. لو کنتم تعرفون لازال اینغلام کمله که مغایر ادب باشد دوست نداشته و ندارد. الأدب قمیصی به زینا هیاکل عبادنا المقربین. و الا بعضی از اعمال که همچو دانسته‌اید مستور است در این لوح ذکر می‌شد ای صاحب شوکت این اطفال صغار و این فقراء بالله میرآلای و عسکر لازم نداشتند بعد از ورود گلی بولی عمر نامی بین باشی بین یدی حاضر الله یعلم ما تکلم به بعد از گفتگوها که برائت خود و خطیئه شما را ذکر نمود اینغلام مذکور داشت که اولاً لازم بود اینکه مجلسی معین نمایند و اینغلام با علمای عصر مجتمع شوند و معلوم شود جرم این عباد چه بوده و حال امر از این مقامات گذشته و تو به قول خود مأموری که ما را به اخرب بلاد حبس نمائی یک مطلب خواهش دارم که اگر بتوانی به حضرت سلطان معروض داری که ده دقیقه اینغلام با ایشان ملاقات نماید آنچه را که حجت می‌دانند و دلیل بر صدق قول من می‌شمرند بخواهند اگر من عند الله اتیان شد این مظلومان را رها نمایند و بحال خود بگذارند عهد نمود که اینکلمه را ابلاغ نماید و جواب بفرستد خبری از او نشد و حال آنکه شأن حق نیست که نزد احدی حاضر شود چه که جمیع از برای اطاعت

\*\*\* ص 49 \*\*\*

او خلق شده‌اند ولکن نظر باین اطفال صغیر و جمعی از نساء که همه از یار و دیار دور مانده‌اند این امر را قبول نمودیم و مع ذلک اثری به ظهور نرسید عمر حاضر و موجود سئوال نمائید. لیظهر لکم الصدق و حال اکثری مریض در حبس افتاده‌اند لایعلم ما ورد علینا الا الله العزیز العلیم دو نفر از این عباد در اول ایام ورود برفیق اعلی شتافتند یک روز حکم نمودند که آن اجساد طیبه را بر ندارند تا وجه کفن و دفن را بدهند و حال آنکه احدی از آن نفوس چیزی نخواسته بود و از اتفاق در آن حین زخارف دنیویه موجود نبود هر قدر خواستیم که بما وا گذارند و نفوسیکه موجودند حمل نعش نمایند آن هم قبول نشود. تا آنکه بالاخره سجاده بردند در بازار حراج نموده وجه آن را تسلیم نمودند و بعد که معلوم شد قدری از ارض حفر نموده آن دو جسد طیب را در یک مقام گذارده اند با آنکه مضاعف خرج دفن و کفن را اخذ نموده بودند قلم عاجز و لسان قاصر که آنچه وارد شده ذکر نمایند ولکن جمیع این سموم بلایا در کام اینغلام اعذب از شهد بوده ای کاش در کل حین ضر عالمین در سبیل الهی و محبت رحمانی بر اینفانی بحر معانی وارد می‌شد از او صبر و حلم می‌طلبیم چه که ضعیفید نمی‌دانید چه اگر ملتفت می‌شدی و به نفحه از نفحات متضوعه از شطر قدم فائز می‌گشتی جمیع آنچه در دست داری و بآن مسروری می‌گذاشتی و در یکی از غرف مخروبه این سجن اعظم ساکن می‌شدی از خدا بخواه به حد بلوغ برسی تا به حسن و قبح اعمال و افعال ملتفت شوی و السلام علی من اتبع الهدی

**بسم الله الأقدس الأبهی**

لسان قدم می‌فرماید ای کنیز من و فرزند کنیز من جمیع عباد و آماء را مخصوص امروز خلق فرمودیم چه که مقصود عالمیان الیوم ظاهر و بر عرش عظمت مستوی و در کل احیان منادیان الهی ناس را به شطر

\*\*\* ص 50 \*\*\*

به شطر رحمن میخوانند طوبی از برای نفوسیکه حجبات دنیا ایشانرا از افق اعلی منع ننموده انشاءالله باید آن امه بجذب الله بشأنی بر حب الهی مستقیم شود که نفحات حب محبوب عالمیان از آ‌ن امه منتشر شود از دنیا و آنچه در او حادث می‌شود مکدر مباشید امر بزرگ است و مقصود بزرگ لذا باید قاصدان حرم رحمن از افتتان ممنوع نشوند. طوبی لک یا امتی بما فزت بعرفان ربک و امنت بالله فی یوم اعرض عنه اکثر العباد الا من شرب کوثر البقاء من ید رحمة ربه العزیز العلیم

**بسم الله الأعز الأمنع الأبهی**

اکثری از رجال از شطر ذی الجلال محروم مانده‌‌اند از فضل الهی شاید نساء بامرش قیام نمایند و بذکرش ناطق شوند و به شطرش متوجه گردند ای کنیز حق الیوم کل در صقع واحد بین یدی الله مذکورند هر نفسی بحق اقبال نمود از اهل بها محسوب و از رجال اعراف مذکور از خدا بخواه که بذکرش موقن شوی در این ایام که شمس جمال از افق عظمت و اجلال بضیاء لایحصی طالع شده و فضلش کل من فی السموات و الأرض را احاطه نموده ای کنیز حق خمر حیوان را از معانی کلمات رحمن بیاشام قسم به اسم اعظم هر نفسی باین کوثر روحانی مرزوق شد و فائز گشت حجبات اهل عالم او را از شطر قدم منع ننماید بلکه کل امکان را معدوم مشاهده کند و به شطر رحمن توجه نماید بگوش جان کلمات سلطان معانی را بشنو اینست وصیت جمال قدم اماء خود را

**بسم اللّه الأقدس الأبهی**

ای کنیز الهی انشاءالله لم یزل و لایزال بذکر محبوب متعال مشغول باشی ذکر حق مونس جانها و محیی دلهاست جهد کن تا به ذکر او از ذکر دونش فارغ شوی و بکمال استقامت و انقطاع

\*\*\* ص 51 \*\*\*

در ظل رحمتش بیاسایی الیوم مظاهر ابلیسیه بتمام حیله بمنع بریه از شاطی احدیه مشغولند بذیل دوست محکم متشبث شو و بسدره امر متمسک که مباد اریاح منتنه آنورقه را از سدره امریه منقطع نماید امروز روزی است که حبیب بقد عرفناک ناطق و کلیم بانی قد رأیناک ذاکر سعی نما تا از قاصدان مدینه ابهی باز نمانی اینست وصیّت الهی عباد و اماء خود را

**الأقدس الأقدم الأعظم**

ابن حسین الذی صعد الی الله

ذکر من لدنا لمن تحرک اذ هبّت اریاح ارادة ربه الرحمن فی الأمکان لیجذبه الذکر الی الأفق الأعلی مقام الذی انقطع عند الأسماء لیری الأیة الکبری و ینصر ربه بین العباد ان النصر هو ذکره و ثنائه و الأمر ما امر به فی الکتاب ان تکن قاعداً قم باذن الله ثم اذکر ربک بما بالحکمة و البیان سیفنی العالم و ما یبقی لک هذا اللوح الذی اعرضوا عنه اذ اتی بملکوت البرهان کن قویاً فی ذکره ربک و مطمئناً بفضله الذی احاطه الأفاق نسئل الله بأن یوفقک و یؤیدک و یقربک الی هذا البحر الذی ما اراده الا اولوا الأبصار ان افرح بذکری ایاک ثم اشکر ربک الغنی المتعال

**هو المهیمن المقتدر القیوم**

آقا محمود

ان یا محمود ان المقصود ینادیک من مقامه المحمود الی الله العزیز الودود من اقبل الیه قد اقبل الی الله و فاز بکوثر الوحی من ید ربه العطوف تفکّر

\*\*\* ص 52 \*\*\*

تفکّر فی فضل الله و رحمته انه یذکرک من افق السجن بما وجد منک عرف حبّه المحبوب ان اذکره فیکل الأحیان مُعرضاً عن الذین اعرضوا عن صراطه الممدود

**هو المقدّس عما کان و ما یکون**

جناب میر سیف الدین

سبحانک یا من بأسمک غرست الأشجار و ظهرت الأثمار و نطق الأبرار بین الفجار بما تحرک به القلم الأعلی بامرک یا مالک الأسماء اسئلک بسلطنتک و اقتدارک بان تجعلنی فائزاً برضائک و عارفاً بحقک و مستقیماً علی امرک و اخذاً کتابک و متمسّکاً باوامرک انک انت الذی لم یعجزک البلایا و لایضعفک ظلم الذّین کفروا بکلمتک العلیا لا اله الا انت المقتدر المتعالی الغفور الکریم

جناب میر سیف الدین لا

یا سیف الدین انّا محونا ایة السیف و جعلنا آیة القلم مشرقة من افق رحمة ربک الکریم نهینا الکل عما تحزن به القلوب و امرنا اهل البهاء بما یستفرح به قلوب اهل الأنشاء کذلک قضی الأمر من لدن امر علیم طوبی لمن نبذ الهوی و اخذ ما امر به من لدی الله مولی الوری و ویل لکلّ غافل بعید خذ الأسم الأعظم بقوة مالک القدم وضع ما عند الأمم هذا ما ینفع العباد و ربک الغفور الرحیم لاتضطرب من ضوضاء الخلق الذّین نبذوا الکتاب عن ورائهم و اتّبعوا کل غافل مریب کذلک نوّرنا اللوح بانوار البیان من لدن

\*\*\* ص 53 \*\*\*

ربک الرحمن الرحیم

**بسمه المقتدر علی ما یشاء**

هذا کتاب من لدی المظلوم الی من تمسک بالعلوم لعل یخرق حجاب الأکبر و یتوجّه الی الله مالک القدر و یکون من المنصفین لو تسمع نفحات الورقاء التی تغن علی افنان سدرة البیان لتجذبک علی شأن تجد نفسک منقطعاً عن العالمین ان انصف یا عبد هل الله الفاعل علی ما یشاء او ماسواه تبین و لاتکن من الصامتین لو تقول ماسواه ما انصفت فی الأمر یشهد بذلک کل الذرات و عن ورائها ربک المتکلم الصادق الأمین و لو تقول انه هو المختار قد اظهرنی بالحق و ارسلنی و انطقنی بایات التی فزع عنها من فی السموات و الأرضین الّا من اخذته نفحات الوحی من لدن ربک الغفور الرحیم هل یقوم مع امره امر و هل یقدر ان یمنعه احد عما اراد لا و نفسه لو کنت من العارفین. فکر فی ملأ التوریة لم اعرضوا اذ اتی مطلع الأیات بسلطان مبین لو لا حفظ ربک لقتلوه العلماء فی اول یوم الذی نطق باسم ربه العزیز الکریم. ثم ملأ الأنجیل لم اعترضوا اذ اشرقت شمس الأمر من افق الحجاز بانوار بها اضاء من فی العالمین کم من عالم منع عن المعلوم و کم من جاهل فاز باصل العلوم تفکر و کن من الموقنین قد امن به راعی الأغنام و اعرض عنه العلماء کذلک قضی الأمر و کنت من السامعین ثم انظر اذ اتی المسیح افتی علی قتله اعلم علماء العصر و امن به

\*\*\* ص 54 \*\*\*

به من اصطاد الحوت کذلک ینبئک من ارسله الله بامر المبرم المتین ان العالم من عرف المعلوم و فاز بانوار الوجه و کان من المقبلین لاتکن من الذین قالوا الله ربنا فلما ارسل مطلع امره بالبرهان کفروا بالرحمن و اجتمعوا علی قتله کذلک ینصحک قلم الأمر بعد الذی جعله الله غنیّاً عن العالمین انا نذکرک لوجه الله و نلقی علیک ما یثبت به ذکرک فی الواح ربک العزیز الحمید دع العلوم و شئوناتها ثم تمسک باسم القیوم الذی اشرق من هذا الأفق المنیر تالله قد کنت راقدا هزتنی نفحات الوحی و کنت صامتاً انطقنی ربک المقتدر القدیر لو لا امره ما اظهرت نفسی قد احاطت مشیته مشیتی و اقامنی علی امر به ورد علی سهام المشرکین ان اقرء ما نزلناه لملوک لتوقن بان المملوک ینطق بما امر من لدن علیم خبیر و تشهد بانه ما منعه البلاء عن ذکر مالک الأسماء فی السجن دعا الکل الی الله و ما خوفته سطوة الظالمین ان استمع ما ینادیک به مطلع الأیات من لدن عزیز حکیم قم علی الأمر بحول الله و قوته منقطعاً عن الذین اعترضوا علی الله بعد الذی اتی بهذا النباء العظیم قل یا معشر العلماء خذوا اعنة الأقلام قد ینطق قلم الأعلی بین الأرض و السماء ثم اصمتوا لتسمعوا ما ینادی به لسان الکبریاء من هذا المنظر الکریم قل خافوا الله و لا تدحضوا الحق بما عندکم ان اتبعوا من شهدت له الأشیاء و لاتکونن من المریبین لا ینفعکم الیوم ما عندکم بل ما عندالله لو انتم من المتفرسین قل یا ملأ الفرقان

\*\*\* ص 55 \*\*\*

قد اتی الموعود الذی وعدتم به فی الکتاب اتقوا الله و لاتتبعوا کل مشرک اثیم انه ظهر علی شأن لاینکره الا من غشته احجاب الأوهام و کان من المدحضین قل قد ظهرت کلمة ا لتی بها فرّت نقبائکم و علمائکم هذا ما لخبرناکم به من قبل انه لهو العزیز العلیم ان العالم من شهد للمعلوم و الذی اعرض لایصدق علیه اسم العالم لو یأتی بعلوم الاولین والعارف من عرف المعروف والفاضل من اقبل الی هذا الفضل الذی ظهر بامر بدیع قل یا قوم ان اشربوا رحیق المختوم الذی فکینا ختمه بایدی الأقتدار انه لهو القوی القدیر کذلک نصحناکم لعل تدعون الهوی و تتوجهون الی الهدی و تکونن من الوقنین بلسان پارسی بشنوید که شاید نفحات قمیص رحمانیه را که الیوم ساطع است بیابید و بکوی دوست یگانه بشتابید تفکر فرمایید که سبب چه بوده که در ازمان ظهور مظاهر رحمن اهل امکان دوری می جستند و بر اعراض و اعتراض قیام می‌نمودند اگر ناس در اینفقره که از قلم امریه جاری شده تفکر نمایند جمیع بشریعه باقیه الهیه بشتابند و شهادت دهند بر آنچه او شهادت داده ولکن حجبات اوهام انام را در ایام ظهور مظاهر احدیه و مطالع عز صمدانیه منع نموده و مینماید چه که در آن ایام حق به آ‌نچه خود اراده فرموده ظاهر شود نه با اراده ناس چنانچه فرموده افکلما جائکم رسول بما لاتهوی به انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقاً تقتلون البته اگر باوهام ناس در ازمان خالیه و اعصار ماضیه ظاهر می شد احدی آن نفوس مقدسه را انکار نمی نمود مع آنکه کل در لیالی و ایام بذکر حق مشغول بودند و در معابد بعبادت قائم مع ذلک از مطالع آیات ربانیه و مظاهر بینات رحمانیه بی نصیب بودند چنانچه در کتب

\*\*\* ص 56 \*\*\*

در کتب مسطور است و آنجناب بر بعضی مطلعند مثلاً در ظهور مسیح جمیع علمای عصر مع اینکه منتظر ظهور بودند اعراض نمودند و حنان که اعلم علمای عصر بود و همچنین قیافا که اقضی القضات بود حکم بر کفر نمودند و فتوای قتل دارند و همچنین در ظهور رسول روح ما سواه فداه علمای مکه و مدینه در سنین اولیه بر اعراض و اعتراض قیام نمودند و نفوسیکه ابداً اهل علم نبودند بایمان فائز شدند قدری تفکر فرمائید بلال حبشی که کلمه از علم نخوانده بود بسماء ایمان و ایقان ارتقاء نمود و عبدالله ابی که از علما بود بنفاق برخواست راعی غنم بنفحات ایات بمقر دوست پی برد و بمالک امم پیوست و صاحبان علوم و حکم ممنوع و محروم اینست که میفرماید حتی یصیر اعلیکم أسفلکم و اسفلکم اعلیکم و مضمون این دو فقره در اکثر کتب الهیه و بیانات انبیاء و اصفیاء بوده براستی می‌گویم امر بشأنی عظیم است که پدر از پسر و پسر از پدر فرار می‌نماید در حضرت نوع و کنعان مشاهده کنید انشاءالله باید در این ایام روحانی از سبحانی و فیوضات ربیع رحمانی محروم نمانید بأسم معلوم منقطعاً عن العلوم برخیزید و ندا فرمائید قسم بآفتاب افق امر در آن حین فرات علوم الهیه را از قلب جاری مشاهده نمائید و انوار حکمت ربانیه را بی پرده بیابید اگر حلاوت بیان رحمتی را بیابی از جان بگذری و در سبیل دوست انفاق نمایی این بسی واضح است که اینعبد خیالی نداشته و ندارد چه که امرش از شئونات ظاهره خارج است چنانچه در سجن اعظم غریب و مظلوم افتاده و از دست اعداء خلاصی نیافته و نخواهد یافت لذا از آنچه می گوید لوجه الله بوده که شاید ناس از حجبات نفس و هوی پاک شوند و بعرفان حق که اعلی المقام است فائز گردند لا یضرنی اعراضهم و لا ینفعنی اقبالهم انما ندعوهم لوجه الله انه لغنی عن العالمین انشاءالله باید از نار محبت ربانی که عین نور است در این ظهور عز صمدانی بشأنی مشتعل شوی که جمیع آفرینش از حرارت آن

\*\*\* ص 57 \*\*\*

بحرکت و اهتزار آیند و بحق توجه کنند انما البهاء علی من فاز بانوار الهدی و اعترف الیوم بالله الفرد الواحد العلیم الحکیم قل سبحانک یا فاطر السماء و مالک الأسماء اسئلک بظهورات ایاتک و خفیات الطافک بان تجعلنی من الذین اقبلوا الیک و اعرضوا عما سواک و اعترفوا بفردانیتک و اقروا بوحدانیتک و طاروا فی هواء قربک الی ان جعلوا اسراء فی دیارک و اذلاء بین بریتک ایرب قد تمسکت بحبل مواهبک و تشبثت بذیل عطائک اسئلک بأن لاتطردنی عن بابک الذی فتحته علی من فی ارضک و سمائک ثم ارزقنی یا الهی ما قدرته لأصفیائک و کتبته لأحبائک ثم ایدنی علی خدمتک علی شأن لایمنعنی اعراض المعرضین عن اداء حقک و لاسطوة الظالمین عن تبلیغ امرک هل تمنعنی یا الهی عن قربک بعد الذی نادیتنی الیک و هل تطردنی عن مطلع ایاتک بعد الذی دعوتنی الی افق فضلک ایرب هذا عطشان اراد فرات مکرمتک و جاهل استقرب الی بحر علمک علمنی یا الهی من علمک المکنون الذی به احییت ما کان و ما یکون ثم اجعلنی طائفاً حول رضائک و خاضعاً لأمرک و خاشعاً لاحبائک الذی قصدوا لقائک و فازوا بانوار وجهک و دخلوا مدینة التی فیها فاحت نفحات وحیک وسطعت فوحات الهامک انک انت المقتدر علی ما تشاء اشهد انک انت المهیمن علی من فی الأرض و السماء و المقتدر علی الأشیاء لا اله الا انت المتعالی المقتدر المهیمن القیوم

\*\*\* ص 58 \*\*\*

رحمة‌ الرحمن علی کل امة امنت بالرحمن و اشتعلت فی قلبها محبة الرحمن و نطقت اللسان بثناء الرحمن و اعرضت عن الشیطان اقبلت الی الرحمن و باعث الجنان و ما قدر فی الجنان بمحبة الرحمن و انک انت یا امة الرحمن طوبی لک بما توجهت الی الرحمن ایاک ان لسانی عن ثناء الرحمن ثم انقطعی عن خیر الرحمن

**هوالبهی الباهی الأبهی**

حمد مقدس از عرفان ممکنات و منزه از ادراک مدرکات ملیک عز بی مثالی را سزاست که لم یزل مقدس از ذکر دون خود بوده و لایزال متعالی از وصف ماسوای خواهد بود احدی بسماوات ذکرش کما هو ینبغی ارتقا نجسته و نفسی بمعارج وصفش علی ما هو علیه عروج ننموده و از هر شأنی از شئونات عز احدیتش تجلیات قدس لانهایه مشهود گشته و از هر ظهوری از ظهورات عز قدرتش انوار لا بدایه ملحوظ آمده چه بلند است بدایع ظهورات عز سلطنت او که جمیع آنچه در آسمانها و زمین است نزد ادنی تجلی آن معدوم صرف گشته و چه مقدار مرتفع است شئونات قدرت بالغه او که جمیع آنچه خلق شده از اول لا اول الی آخر لا آخر از عرفان ادنی آیه آن عاجز و قاصر بوده و خواهد بود هیاکل اسماء لب تشنه در وادی طلب سرگردان و مظاهر صفات در طور تقدیس رب ارنی بر لسان موجی از طمطام رحمت بیزوالش جمیع ممکناترا بطراز عز هستی مزین نموده و نفحه از نفحات رضوان بی مثالش تمام موجودات را بخلعت عز قدس مکرم داشته و برشحه مطفحه از قمام بحر مشیت سلطان احدیتش خلق لانهایه بما لانهایه را از عدم محض بعرصه وجود آورده‌ لم یزل بدایع جودش را تعطیل اخذ ننموده و لایزال ظهورات فیض فضلش را وقوف ندیده از اول لا اول خلق فرموده

\*\*\* ص 59 \*\*\*

و الی آخر لا آخر خلق خواهد فرمود و در هر دوری از ادوار و کوری از اکوار از تجلیات ظهورات فطرت‌های بدیع خود خلق را جدید فرموده تا جمیع آنچه در سموات و ارضین اند چه از آیات عز افاقیه و چه از ظهورات قدس انفسیه از باده رحمت خمخانه عز احدیتش محروم نمانند و از رشحات فیوضات سحاب مکرمتش مأیوس نگردند چه قدر محیط است بدایع فضل بی منتهایش که جمیع آفرینش را احاطه نموده بر مقامیکه ذره در ملک مشهود نه مگر آنکه حاکی است از ظهورات عز احدیت او و ناطق است بثنای نفس او و مدل است بر انوار شمس وحدت او و بشأنی صنع خود را جامع و کامل خلق فرموده که اگر جمیع صاحبان عقول و افئده اراده معرفت پست ترین خلق او را علی ما هو علیه نمایند جمیع خود را قاصر و عاجز مشاهده نمایند تا چه رسد بمعرفت آن آفتاب عز حقیقت و آن ذات غیب لایدرک عرفان عرفا و بلوغ بلغاء و وصف فصحاء جمیع بخلق او راجع بوده و خواهد بود صد هزار موسی در طور طلب بندای لن ترانی منصعق و صد هزار روح القدس در سماء اقرب از اصغاء و کلمه لن تعرفنی مضطرب لم یزل به علو تقدیس و تنزیه در مکمن ذات مقدس خود بوده و لایزال بسمو تمنیع و ترفیع در مخزن کینونت خود خواهد بود متعارجان سماء قرب عرفانش جز بسر منزل حیرت نرسیده‌اند و قاصدان حرم قرب و وصالش جز بوادی عجز و حسرت قدم نگذراده‌اند چه قدر متحیر است این ذره لاشیء از تعمق در غمرات لجه قدس عرفان بوده و چه مقدار عاجز است از تفکر در قدرت مستودعه در ظهورات صنع تو اگر بگویم ببصر درآیی بصر خود را نبیند چگونه تو را بیند و اگر گویم بقلب ادراک شوی قلب عارف بمقامات تجلی در خود نشده چگونه تو را عارف شود اگر گویم معروفی تو مقدس از عرفان موجودات بوده و اگر بگویم غیر معروفی تو مشهودتر از آنی که مستور و غیر معروف مانی اگر چه لم یزل ابواب فضل و وصل و لقایت بر وجه ممکنات مفتوح و تجلیات انوار جمال بیمثالت بر اعراش وجود

\*\*\* ص 60 \*\*\*

وجود از مشهود و مفقود مستوی مع ظهور این فضل اعظم و عنایت اتم اقوم شهادت می‌دهم که ساحت جلال قدست از عرفان غیر مقدس بوده و بساط اجلال اُنست از ادراک ماسوی منزه خواهد بود بکینونت خود معروفی و بذات خود موصوف و چه قدر از هیاکل عز احدیه که در بیداء هجر و فراقت جان باخته‌اند و چه مقدار از ارواح قدس صمدیه که در صحرای شهود مبهوت گشته‌اند بسا عشاق با کمال طلب و اشتیاق از شعله ملتهبه نار فراق محترق شده و چه بسیار از احرار که برجای وصالت جان داده‌اند نه ناله و حنین عاشقین بساحت قدست رسد و نه صیحه و ندبه قاصدین و مشتاقین بمقام قربت درآید و چون ابواب عرفان و وصل بآن ذات قدم مسدود و ممنوع شد محض جود و فضل در هر عصر آفتاب عنایت خود را از مشرق جود و کرم بر همه اشیا مستشرق فرموده و آن جمال عز احدیه را از ما بین بریه خود منتخب نمود و بخلعت تخصیص مخصوص فرموده لأجل رسالت تا هدایت فرماید تمام موجودات را به سلسال کوثر بی زوال و تنسیم قدس بی مثال تا جمیع ذرات اشیاء از کدورات غفلت و هوا پاک و مقدس شده به جبروت عز لقا که مقام قدس بقاست درآیند و اوست مرأت اولیه و طراز قدمیه و جلوه غیبیه و کلمه تامه و تمام ظهور و بطون سلطان احدیه و جمیع خلق خود را باطاعت او که عین اطاعت الله است مأمور فرموده تموجات ابحر اسمیه از اراده‌اش ظاهر و ظهورات یمایم صفتیه از امرش باهر و عرفان موجودات و وصف ممکنات از اول لا اول الی اخر لا اخر راجع باینمقام بوده و احدی را از این مقام بلند اعلی که مقام عرفان و لقای آن شمس احدیت و آ‌فتاب حقیقت است تجاوز و ارتقاء ممکن نه چه که وصول بغیب لایدرک بالبدیهه محال و ممتنع بوده پس تموجات آن بحر باطن در ظاهر اینظهور سبحانی مشهود و اشراقات آن شمس غیب از افق این طلوع قدس صمدانی من غیر اشاره

\*\*\* ص 61 \*\*\*

طالع و ملحوظ و این کینونات مشرقه از صبح احدیه را بحجتی ظاهر فرموده که من آن کینونات مشرقه مرسله از اتیان بمثل آن عاجز و قاصر بوده‌اند تا احدی را مجال اعراض و اعتراض نماند چه که من دون حجت واضحه و برهان لائحه حجت الهی و برهان عز صمدانی بر هیاکل انسانی تمام نبوده و نخواهد بود ولکن تخصیص آنحجت بآیات منزله و یا اشارات ظاهره و یا دون آن منوط و مشروط باراده آن سلطان مشیت بوده و خواهد بود و منوط و معلق باراده دون او نبوده حال ای طالبان هوای قرب قدس صمدانی بطلب تمام و جهد و سعی کامل از سلطان جود و ملیک شهود مسئلت نموده که شاید از طماطم یمایم جود و فضل خود تشنگان را از سلسبیل بیزوال و تنسیم بی مثال خود محروم نفرمایند چه که جمیع مقامات مالانهایه عرفان و منتهی ثمره وجود انسان وصول و بلوغ باین رتبه بلند اعلی و مقام ارجمند الهی بوده جهدی باید تا از لا و مظاهر آنکه الیوم عالم را احاطه نموده فارغ شده باصل شجره مرتفعه مبارکه الا فائز شوید که اینست تمام رستگاری و اصل آن و حقیقت فوز و مبدا و منتهای آن و دیگر آنکه باید آن آفتاب وحدت و سلطان حقیقت را از ظهورات بوارق انوار مستشرقه از آن کینونت احدیه بشناسند و عارف شوند چه که آن ذات اولیه بنفس خود قائم و معروف بوده و حجت او هم از نفس او ظاهر و لائح خواهد بود دلیل بر ظهور شمس همان انوار شمس است که از نفس خود شمس لائح و مشرق و مضیئی است و همچنین کل عباد بنفسه مأمور بعرفان آن شمس احدیه بوده‌اند دیگر در این مقام رد و اعراض و یا توجه و اقبال عباد برای احدی دلیل و حجت نبوده و نخواهد بود باری ای مؤمن بالله در هر ظهوری ناظر به خود امر و ظهورات ظاهره من عند او بوده تا از صراط الهی نلغزی مثلاً ملاحظه در انسان نما اگر او را بخود او عارف شوی در هر قمیص که او را ملاحظه نمایی می‌شناسی ولکن اگر نظر بدون او از لباس و قمیص داشته باشی هر آن و یومیکه

\*\*\* ص 62 \*\*\*

و یومیکه قمیص تجدید شود از عرفان او محتجب و ممنوع مانی پس نظر را از تحدیدات ملکیه و شئونات افاقیه و ظهورات اسمائیه بر داشته و باصل ظهور ناظر باشید که مبادا در حین ظهور از اصل شجره محتجب مانید و جمیع اعمال و افعال شما عاطل و باطل شود و از اثبات بنفی راجع شوید و شاعر بآن نباشید و نعوذ بالله عن ذلک فلتراقبن یا ملا البیان لتعرفوا الظهور بنفسه و بما یظهر من عنده لا بما دونه لأن دونه لن یغنیکم و لو یکون کل من فی السموات و لاأرض و هذا خیر النصح منی علیکم ان انتم تقبلون باری بصر سر و شهاده را از توجه ماسوی الله پاک و مقدس نموده تا بجمال او در هر ظهور فائز شوید و بلقای او که عین لقاء الله است مرزوق گردید و اینست قول حقیکه سبقت نگرفته او را قولی و از عقب در نیاید او را باطلی لم یزل در مشکاة کلمات چون سراج منیر ربانی روشن و مضیء بوده و خواهد بود چه نیکوست حال نفسیکه بنفس خود بانوار این ضیاء قدس صمدانی منیر گردد فهنیئاً للعارفین

جناب ح اج ی فی الطّا ع ل ی ا ک ب ر

**هو العزیز العالی الرّفیع**

اسمع نداء ربک ثم اعمل بما تؤمر من لدن علیم خبیراً لتکون متّبعاً امر ربک بما نزل فی الواح قد من حفیظا‌ً ثم اشهد فی نفسک بانه لا اله الا هو و انه کان علی کل شیء قدیراً ثم ذکر الناس بما استطعت و لا تلتفت الی احد و توکل علی الله ربک و انه کان علیک حسیباً ثم اشکره فیکل الأحیان بما عرفک نفسک و انزل علیک لوح عز منیعاً قل یا ملأ الأرض اتتخذون الهکم هویکم و تذرون الذی خلقکم

\*\*\* ص 63 \*\*\*

بشراً سویاًّ قل یا قوم اتجادلون بالذی جائکم بایات الله و یتلی علیکم من کلمات عز بدیعاً قل ان تکفروا بهذه الأیات فبأی حجة‌امنتم برسل الله من قبل و کذلک نلقی علیک ما یجعلک علی الأمر مستقیماً ان الذین ما امنوا باللّه و ما نزل علی علی قبل نبیل اولئک کفروا بنعمة الله و اعرضوا عن جمال عز منیراً و اذا قیل لهم بای حجة امنتم بالله سیقولون بما نزل علیه و اذا تتلی علیهم ما یستدلون بها اذاً تسود وجوههم فما لهؤلاء لایکادون یفقهون حدیثاً کذلک صرفنا لک الأیات و انزلنا علیک ما تستقیم علی الأمر و لو یعترض علیک العالمین جمیعاً عز نفسک عن حجبات الوهم و الهوی لتطیر معی فی هذا الفضاء الذی کان علی الخلائق محیطاً و قد ارسلنا الیک ما نظّفنا به مدینا لتشکر الله ربک و تکون علی سرور و بهجة منیعاً و الروح و العز و البهاء علیک و علی من کان علی الحق مستقیماً

ابراهیم الذی سئل عن الله ربه من سنة القبل و اجابه بهذا اللوح المبین لیفتخر بذلک علی العالمین

**هوالله الملک السلطان العزیز المقتدر القیوم**

تلک ایات الله المهیمن القیوم الی الذینهم امنوا بالله و ایاته و هم من فزع الشرک هم امنون قل یا قوم لم تنکروننی و قد تشهدون بانی قد جئتکم بایات التی تنصعق عنها افئدة الذینهم امنوا و تذهل عنها العقول و یا قوم انسیتم حکم الله بما نزل فی البیان من لدن عزیز محبوب و اخذ عنکم العهد فیکل کتاب بل فیکل رق منشور بان لاتجاهدوا بایات الله اذا

\*\*\* ص 64 \*\*\*

اذ انزلت بالحق و لا تجادلوا بالذی یاتیکم بالواح عزّ محفوظ و ان لن تؤمنوا به لاتعترضوا علیه خافوا عن الله ثم بجماله لا تکفرون و لقد نزلنا من قبل علی محمد رسول الله ان انتم تفقهون لایجادل فی ایات الله الا الذینهم کفروا کذلک نزل من قبل من لدی الله المهیمن القیوم قل یا قوم اتقوا الله و لا تستکبروا علی الذی کل الأیات من سطوته مشفقون ایاکم ان لاتبطلوا اعمالکم و لاتتمسکوا بما عندکم بل بما نزل بالحق من لدن عزیز قیوم قدّس نفسک ثم ذکر العباد بما القی الروح علیک و لاتخف من احد و لاتحزن عما اصابتک البأساء و الضراء و توکل علی الله ربک و لاتکن من الذینهم فی ایات الله لایتفکرون فوالله لو تقوم بنفسک علی حب الله و غلامه لینصرک الله علی من علی الأرض کلها انه ما من اله الا هو ینصرون یشاء بقوله کن فیکون. کذلک فتلی علیکم من ایات الله و تلقی علیکم ما تطمئن به قلوبکم و قلوب الذینهم لن ینظرون الا بالمنظر الأکبر فی هذا الجمال الدری المکنون و انک انت فاخرق حجبات الوهم ثم اطلع عن خلف السحاب بقوة من عندنا و قدرة من لدنا لتشهد ما لا شهد احد من الخلق و هذا ما اشهدناک بالحق فیهذا المقام المقدس المحمود. ایاک ان لاتکن بمثل الذینهم ما یتبعون الا هوئهم و هم فی وادی الوهم یحبرون و اما ما سئلت عن الفطرة فاعلم بان کل الناس قد خلقوا علی فطرة الله المهیمن القیوم و قدر لکل نفس مقادیر الأمر علی ما رقم فی الواح عز

\*\*\* ص 65 \*\*\*

محفوظ ولکن یظهر کل ذلک بارادات انفسکم کما انتم فی اعمالکم لتشهدون مثلا فانظر فیما حرم علی العباد فی الکتاب من شیء کما انتم فی البیان تنظرون بحیث احل الله فیه ما اراد بامره و حرم ما شاء بسلطانه قل کل ذلک فی الکتاب افلا تشهدون ولکن الناس بعد علمهم عما فهوا عندهم یرتکبون هل ینسب هذا الی الله او الی انفسهم ان انتم تنصفون قل ما من حسنة الا من عندالله و ما من سیئة الا من انفسکم افلا تعرفون و هذا ما نزل فیکل الألواح ان انتم تعلمون بلی انه عالم باعمالکم قبل ظهورهما کما هو عالم بعد ظهورها و انه ما من اله الا هو له الخلق و الأمر و کل عنده فی الواح قدس مکنون و هذا العلم لم یکن علة الفعل فی خلقة کما ان علمکم بشیء لم یکن علة لظهوره فیما اردتم او تریدون و علمتم او تعلمون کذلک نلقی علیک من ایات البدع و نصرفها بالحق لعل الناس کانوا بایات ربهم موقنون اذاً تفکر فی نفسک فیما سئلت لعل یفتح الله علی قلبک ابواب العلم و الحکمة و یشهدک خلق کل شیء و یعرفک اسرار ما کان و ما یکون فوالله ذلک عنده لأسهل عن کل شیء یعطی علی من یشاء من خلقه یامر من عنده و انه لهو المقتدر العزیز المحبوب و انک انت طیر فی فضاء القدس فی هذا الهواء الذی فیه یتحرک نسائم الحی الحیوان ایاک ان تکن من اهل الوقوف فاسع فی نفسک بان ترتقی فیکل حین الی سماء اخری و فضاء اخری لتطلع فیکل ان باسرار بدع مستور لأن لم یکن لسماء فضله

\*\*\* ص 66 \*\*\*

فضله من نهایة و لا لأرض فیضه من بدایة لیتم بالقدم او بالجناح او بالأدراک و العقول فاخرق الحجبات باسمی العزیز المحبوب و لا تلتفت الی احد الا الله ربک و توجه الی وجهی الدری المشهود بحیث لن یمنعک کبر العمایم عن الدخول فی حرم الله المهیمن العزیز القدوس لانا وجدنا ملاء البیان بمثل ملأ الفرقان بل اشد احتجابا ان انتم تعلمون بحیث یقولون بمثل ما قالو او یفعلون کما فعلوا امم القبل فسوف تعرفون و انک فاجهد فی نفسک لئلا تمشی علی قدفهم بل علی قدم الله ربک فی هذا الصراط المنیر المبارک الممدود و لو تسئل عنهم ما الفرق بینکم و بینهم اذاً یقولون ما لایشعرون کذلک سولت لهم انفسهم ؟؟ قلوبهم بما کانوا ان یکسبون و اما ما سئلت عنی فاعلم بانی عبد امنت بالله و ایاته و رسله و کتبه و لانفرق بین احد منهم و بذلک امرت من لدی الله المهیمن القیوم و آمنت بکل ما نزل من عنده و ما ینزل حینئذٍ من سماء قدس محبوب و اتبع ما امرت به فی الکتاب بحول الله و قوته ولن احب ان اتجاوز عن حرف منه و یشهد بذلک ذاتی و کینونتی ثم لسانی ان انتم تشهدون و احل علی نفسی کل ما حلله الله فی البیان و لحرم ما حرم من لدنه و اعتقد بکلما نزل فیه ان انتم تعتقدون ان الذین یحللون ما حرم الله علیهم و یحرمون ما احله الله فی الکتاب اولئک لا یفقهون شیئا و لایعرفون و یحرمون ما احله الله فی الکتاب اولئک لا یفقهون شیئاً و لا یعرفون ولکن هذا السوال لاینبغی لأحد من الناس لان هذا مقام لن یحرک

\*\*\* ص 67 \*\*\*

علیه القلم و لن یجری علیه المداد ان انتم تعرفون و لو کان هذا السوال من غیرک ما اجبناه بحرف ولکن لما اردنا لک شأن من الشئون لذا اجبناک لعل تستدرک فی نفسک و تکون من الذینهم مهتدون فی هذه الایام التی اخذت کل نفس سکرها و کل کانوا عن جماله معرضون الا الذینهم انقطعوا بکلهم عن کل ما سمعوا و کانوا بعین القدس هم یشهدون ثم ینظرون تالله الحق قد سئلت عن مقام الذی کان اکبر عن خلق السموات و الأرض و جعله الله فوق شهادات عباده و لن یعقلها الا العارفون بلی ان الناس یعرفون علی قدر مراتبهم و مقدارهم لاعلی ما قدّاره فسبحانه سبحانه عما انتم تسئلون و انک ان تکشف الحجاب عن بصرک و تصعد الی هواء القدس فیهذا الهواء الذی یهب فی هذا السماء و تنقطع عن کل من فی السموات و الأرض و عنکل امر محدود لیلقی الروح فی صدرک من هذا المقام الذی یغنیک عنکل ما خلق و یخلق و یکفیک عن کل شیء عما کان و عما یکون کذلک یتلی علیک قلم الأمر من علمه الله المهیمن القیوم و یلقی علیک ما یقربک الی مقام عزّ محمود الذی منعت عن الدخول فی فنائه اکثر العباد و لن یصل الیه احد الا الذینهم کانوا علی ارائک الخلدهم متکئون و اما ما سئلت عن انبی فاعلم بان ابنائی ان یتعبون احکام الله و لا یتجاوزون عما حدد فی البیان کتاب الله المهیمن القیوم و یأمرون انفسهم و انفس العباد بالمعروف و ینهون عن المنکر و یشهدون بما شهدالله فی محکم ایاته المبرم المحتوم و یؤمنون بمن

\*\*\* ص 68 \*\*\*

بمن یظهره الله یوم الذی فیه یحصی من الأولین و الأخرین و فیه کل علی الله ربهم یعرضون و لن یختلفوا فی امرالله و لن یتعدوا لعن شرعه المقدر المسطور اذاً فاعلموا بانهم اوراق شجرة التوحید و اثمارها و بهم تمطر السحاب و ترتفع الغمام بالفضل ان انتم توقنون و هم عترة الله بینکم و اهل بیته فیکم و رحمته علی العالمین ان انتم تعلمون و منهم تهب نسمة الله علیکم و تمر علی المقربین اریاح عز محبوب و هم قلم الله و امرة و کلمته بین بریته و بهم یؤخذو یعطی ان انتم تفقهون و بهم اشرقت الأرضین بنور ربک و ظهرت ایات فضله علی الذینهم بایات الله لا یحجدون الا من اذا هم فقد اذ انی فمن اذ انی فقد اعرض عن صراط الله المهیمن القیوم فسوف تجد یراض المعرضین استکبارا علینا و بینهم علی انفسنا من دون بینة و لاکتاب محفوظ قل یا قوم انهم ایات الله فیکم ایاکم ان لا تجادلوا بهم و لاتقتلوهم و لاتکونن من الذینهم یظلمون و لا یشعرون و هم اسراء الله فی الأرض و ردوا تحت ایدی الظالمین فیهذه الأرض التی وقعت خلف جبال مرفوع کل ذلک و رد علیهم عین الذی کانوا صغراء فی الملک و لم یکن لم من ذنب بل فی سبیل الله القادر المقتدر العزیز المحبوب و الذی منهم یظهر بالفطرة و یجری الله من لسانه ایات قدرته و هو ممن اختصه الله علی امره انه ما من اله الا هو له الخلق و الأمر و انا کل بامره امرون و نسئل الله بان یوفقهم علی طاعته و یرزقهم ما یرضی به فؤادهم و افئدة الذینهم

\*\*\* ص 69\*\*\*

الی شطرالله هم فیکل حین یتوجهون و یتجاوز عن جریراتهم و یجعلهم من الذینهم یتوارثون جنة‌ الفردوس من لدی الله العزیز المهیمن القیوم کذلک مننا علیک فی هذا اللوح و کشفنا لک ما سترعن دونک فضلاً من لدنا علیک و علی الذینهم بهدایة الله فی هذا الفجر هم مهتدون و انک انت فاحفظ هذا اللوح کیعنیک ایاک ان لا تکشفه لأحد الا لأهله کذلک یامرک امرالله بما هو المکنون و لاتجاوز عما امرت به لأنا وجدنا ملاء البیان اشد احتجاباً عن ملک الأرض الا من شاء ربک و کذلک احصینا الأمر ان انتم تحصون و نسئل الله بان یوفقهم علی امره لیخرقوا الحجبات و یخرجوا عن خلف السبحات بسلطان من لدی الله المقتدر القدوس ثم اعلم بانا اجبنا مسائلکن حین الذی حضر بین یدینا کتابک بلسان عجمی مبین فلمّا ماوجدنا من رسول لرسله الیک محونا فی الیم بامر من لدنّا لئلا یرفع به ضوضاء المشرکین و بیده ملکوت کلشیء یمحوما ما یشاء و یثبت و عنده الواح قدس حفیظ اذاً اجنباک فی ثلثة منها بلسان عربی بدیع و امسکنا القلم عن الأثنین لحکمة التی لاینبغی ان یطلع بها احد الا الله ربک و رب العالمین و نجری القلم فی حینه اذا جاء الأمر من افق قدس منیع اذا شاءالله و اراد انه لا اله الا هو یحکم ما یشاء و یظهر ما یرید کل الروح و الکتبیر و البقاء علیک ان تکون فی امر ربک لمن الراسخین هذا

\*\*\* ص 70 \*\*\*

هذا لوح البها قد نزل من جبروت البقا ان اقرئوه یا ملأ العما لعل الی سماء الأمر فی هذا الهوا ترتقون و علی امر ربکم الرحمن تستقیمون

**هو الباقی**

ان یا امة الله اتصبرین علی مقعدک بعد الذی کان قمیص الغلام محمرا بدم البغضاء بین الأرضین و السماء و ینادی فیکل حین بنداء حزین و کلما یستغیث من احبائه یتقربون الیه بسیوف الحسد و کذلک کان الامر ان انت من العارفین اذا قد وقع جمال البها فی غیابة الحب و انک ان وجدت سیارة الهما فارسلیه لعل یدلی دلوا الوفا فی هذا البئر الظلما و یرفع به الغلام و یستضیء بلحاظ کل العالمین ان یا امتی اتصبرین علی محلک بعد الذی ابتلی الخلیل بید النمرود و لن یجد لنفسه ناصراً الا الله العزیز الجمیل ان یا امتی اتشربین الماء بعد الذی کان الحسین ظمانا فی ارض الطف و کان ان یمص من عرقه قطرات دم منیر اتسیرین فی الرضوان بعد الذی کان جمال السبحان متغیراً بما اصابته الباساء من جنود الشیاطین ان یا امتی اتفرحین بعد الذی بدل فرح الله ربک بالحزن الکبری و بذلک استدمت قلوب الممکنات ثم افئدة المقربین عن وراء حجبات عز بدیع اتاکلین من نعمة الله ربک بعد الذی یأکل الغلام من قطعات کبده بما اکتسبت ایدی المنافقین قولی یا ملأ البیان استرحتم فی بیوتکم بعد الذی تغرب جمال القدم و حل فی دیار

\*\*\* ص 71 \*\*\*

التی لن بعرفه احد من اهلها لا من شریفهم و لا من وضیع اتضحکون بعد الذی کان الروح بین یدی الیهود و یلدغوه کالثعبان فیکل حین فوا حسرتا علیکم بما نسیتم عهدالله و میثاقه و نبذتم امرالله و اخذتم ما امرکم هویکم یا ملأ المنافین ان یا اماءالله اتکحلن عیونکن بعد الذی یبکی عیون القدم و یجری الدموع علی خدوده کما یمطر سحاب الفیض علی خدود ارض بدیع اتزین اجساد کن بعد الذی کان رداءالله مشبکاً من رماح المنکرین اتدخلن فی حجرات السرور بعد الذی انقطعت نفحات السرور عن رضوان اسمی العظیم ان یا امائی اتحمرن وجوهکن و اصفر وجه الله من لطمات البغضاء من الذینهم ما امنوا باحد من رسل الله بما انکروا هذا الفضل العزیز المنیع یا امتی فاعلمی بان محبوب الرحمن قد ابتلی بین ملأ البیان کما ابتلی علی بین ملأ الفرقان تالله بل اعظم من ذلک لو انت من الشاهدین و ان یوسف الجبال ینادی حین الذی وقع تحت اظفار الذئب و یستنصر من احبائه لعل یقوم احد علی نصره و یکون من الناصرین اذا فاضربن علی فخود کن ثم علی ترائبکنّ ثم علی راوسکنّ بما اراد العلام ان یخرج عن بین هؤلاء بما ورد علیه ما لایحصیه احد من العالمین. تالله اهتزت شجرة القصوی ثم انقعرت بجذعها علی وجه الأرض بما هبّت علی سدرة‌ المنتهی روایح السموم عن شطر القلوب من عبادنا المشرکین ان یا امتی اتسترین رأسک بعد الذی ارتفع رأس الغلام علی سنان البغضاء و بذلک عرت الحوریات

\*\*\* ص 72 \*\*\*

الحوریات رأوس هن فی غرفات البقا و قلعن شعراتهن بما شهدن سلطان الأبهی بین یدی الأشقیاء الذینهم اعترضوا علی الله و کانوا من المعرضین علی جمال عز قدیم ان یا جمال القدم ذکر العباد بما اذکرناه لک خلف سرادق العصمة ثم اکشف جمال الأسرار عن حجبات الأستار اقل من ان یلتفت بذلک احد الا کل فطن طاهر علیم لعل یعرفون بما نزلنا حکمه فی التورته و جعلناه عبرة السامعین لأن فی ذلک لایات اللعارفین و بینات للموقنین و دلالات لکل مجاهد امین الذین لن یمنعهم اشارات الکلمات عن الورود فی مقابلة العرض هذا المقر المقدس الذی بترابه یستبرکون اهل ملأ القدم علی مکامن قدس رفیع قل انا خلقنا البلعام من قبل بقبضة من الطین ثم البسناه قمیص الأسماء بحیث اشتهرنا اسمه بین عبادنا المقربین و ارفعنا ذکره الی مقام الذی کان این یذکره الناس فی اکثر الدیار و احاطته امطار الفضل من سحاب امرنا المبرم العزیز القدیر فلما قضت ایام بعثنا بعده الکلیم بایات بینات و ارسلناه الی بلده اذا انکره و غرته الریاسة الی ان حارب بالذی بحرف منه خلق السموات و مادونها و الأرضین و ما علیها و جعلناه مظهر نفسی العلیم الحکیم ان یا عبد خذ زمام القلم ثم اکف بما اجریت من فمه من رحیق القدس و تسنیم المنیر ان اختم الکلام فیهذا المقام ثم ابتدء بذکر اصفیائی لیکون ذکراً و شرقاً للذاکرین قل ان یا اهل البهاء ان ارکبوا سفینة البقا التی جرت علی بحر الحمراء ان الله ما قدر للمشرکین

\*\*\* ص 73 \*\*\*

نصیباً منها لأنها لا تحمل الا اهل التقی من اصحاب هذا الفتی الذی رکب رفرف الأستجلال و یصح بین السموات و الأرض و یدعوا الناس الی وجه الله لعل یکونن من التوجهین و انتم یا اهل البهاء ان وجدتم احداً ان یحل الألماس و یجریه علی الألواح فاکتبوا به ما نزل فی هذا اللوح ثم انشروه فیکل البلاد لیظهر آثارالله بین عباده الموقنین و ان لن تجدوا فاکتبوه بالذهب الخالص ایاکم ان لا تجاوزوا عما امرتم به و لاتکونن من الصابرین قل ان الله قد اشرق من افق تلک الکلمات شموس مشرقات و لایعلم عدتها الا الله المحصی العلیم و یربی بکل واحد منها عالماً من عوالمة التی ما اطلع بها احد من الممکنات الا الله العالم الخبیر فطوبی لمن قابلها استضاء بها و یخرّ بوجهه عند اشراقها و لایکونن من المستکبرین و ان حرفا من هذا اللوح لیکفی فی الحجیة و البرهان کل من فی السموات و الأرض و لایعرفها الا کل منصف بصیره و لو یضعها احد علی کل شیء او تتلی علی کل من فی السموات و الأرض لیجدها خاضعاً لوجه ربک و تلک الکلمات نلقیها علی العباد لعل الناس یکونن من المقبلین و یستقیمن

بابت بدایع نصایح علی الأمر و ینصرن هذا العبد الوحید الوتر الفرید ای که بلسان قدرت در ممکن عظمت و مقعد قدس رفعت خود می‌فرماید پس بگوش جان بشنوید و خود را از اصغاء نصایح محبوب محروم ننمائید ای مومن مهاجر عطش و ظمأ غفلت را از سلسبیل قدس عنایت تسکین ده و شام تیره بعد را به صبح منیر قرب منور گردان بیت محبت باقی را بظلم شهوت فانی خراب مکن و جمال غلام روحانی را به حجبات تیره نفسانی مپوش تقوای خالص پیشه کن و از ماسوی الله اندیشه منما

\*\*\* ص 74 \*\*\*

منما و معین قلب منیر را بخاشاک حرص و هوی مسدود مکن و چشمه جاریه دل را از جریان باز مدار بحق متمسک شو و بحبل عنایت او متوسل باش چه که دون او احدی را از فقر بغنا نرساند و از ذلت نفس نجات نبخشد ای عباد اگر از بحور غنای مستوره احدیه مطلع شوید از کون و امکان هر غنی و بی نیاز گردید نار طلب در جان بر افروزید تا بمطلب رفع منیع که مقام قرب و لقای جانان است فائز گردید ای احمد از ابحر متموجه ملتطمه مستوره خود را منع مکن و از صراط واضحه مستقیمه محروم نباش چشم را منیر کن و به نور لایح روشن نما تا بسینای مبارکه طبیه که محل ضیاء و استضای سنای الهیه است وارد شوی و بتجلیات انوار لانهایه منور گردی و ندای جانفزای انظر ترانی از مشرق بیان سیحانی من غیر تعطیل بنشوی جمال غیب در هیکل ظهور می‌فرماید ای احمد نفحه از عرف گلستان قدس روحانیم بر عالم هستی وزیده و جمیع موجوداترا بطراز قدس صمدانی مزین فرموده در شحی از طمطام یم عنایتم بر عالمیان مبذول گشته و جمیع را سرمست از این باده قدس الست از عدم محض فانی بعرصه وجود باقی کشیده ای احمد دیده را پاک و مقدس نما تا تجلیات انوار لانهایات از جمیع جهات ملاحظه نمایی و گوش را از آلایش تقلید منزه کن تا نغمات عندلیب وحدت و توحید را از افنان باقی انسانی بشنوی ای احمد چشم ودیعه من است او را بغبار نفس و هوی تیره مکن و گوش مظهر جود من است او را باعراض مشتهیه نفسیه از اصغای کلمه جامعه باز مدار قلب خزینه من است لئالی مکنونه آنرا بنفس سارقه و هوس خائن مسپار. دست علامت عنایت من است آنرا از اخذ الواح مستوره محفوظه محروم منما. بگو از عباد فیض رحمت بی منتهایم از سماء مکرمت بی ابتدایم چون غیث‌ هاطل در نزول و جریان است با دیده مقدس

\*\*\*ص 75 \*\*\*

و گوش منزه و استقامت تمام باین رحمت سبحانی و فیض رحمانی بشتابید بگو ای بندگان من بتحدید نفس و تقلید هوی خود را مقید و مقلد مسازید چه که مثل تقلید مثل سراب بقیعه در وادی مهلکه است که لم یزل تشنگان را سیراب ننموده و لایزال سقایه نخواهد نمود از سراب فانی چشم برداشته به زلال سلسال لا زوال بیمثالم در آئید لؤلؤ قدرت ربانی را از لؤلؤ مصنوعی فرق دهید و تمیز گذارید چه که مصنوعی آن بملاقات آب فانی و معدوم شود و قدرتی آن بملاقات آب صافی و منیر گردد پس جهد بلیغ و سعی منیع نمایید تا لؤلؤ قدس صمدانیرا من دون اشاره بدست آرید و آن معرفت ظهر نفس من بوده و خواهد بود و لم یزل بآب عنایت من زنده و حی و باقی خواهد بود. ای بندگان من جمال قدم می‌فرماید که از ظل هوی و بعد و غفلت بظل بقا و قرب و رحمت بشتابید و چون ارض تسلیم شوید تا ریاحین معطره ملونه مقدسه عرفانم از ارض وجود انبات نماید و چون نار مشتعل شوید تا حجبات غلیظه را محترق نمائید و اجساد مبروده محجوبه را از حرارت حب الهی زنده و باقی دارید و چون هوی لطیف شوید تا در مکمن قدس ولایتم درآئید ای بندگان من از مدینه وهمیه ظنیه بقوت توکل بیرون آمده بمدینه محکمه مشیّده یقین وارد شوید و در جمیع احوال از رحمت واسعه و عنایت محیطه مأیوس مباشید که همه هیاکل موجودات را محض جود و کرم از نیستی محض بملک هستی آوردم بی طلب عنایت فرمودم وبی سوال اجابت فرمودم و بی استعداد منتهای فضل وجود را مبذول داشتم. جمیع شما اشجار رضوان قدس منید که بدست مرحمت خود در ارض مبارکه غرس فرموده و به نیسان رحمت بی زوال خود تربیت نمودم و از حوادث کونیه و خطرات ملیکه به ملائکه حفظیه فرمودم حال از مُغرس و حافظ و مربی خود غفلت ننمائید و دون او را بر او مقدم و مرجح مدارید که مبادا اریاح سمومیه عقیمیه بر شما مرور نماید و جمیع را

\*\*\* ص 76 \*\*\*

و جمیع را از اوراق بدیعه و اثمار جنیه و افنان منعیه و اغصان لطیفه محروم نماید کلمات حکمتم را از لسان ظهور قلبم شنو که بپسر مریم فرمودم که هر مالک بستانی شجره یابسه را در بستان باقی نگذارد و البته او را قطع نموده بنار افکند چه که حطب یابس در خور و لایق نار است پس ای اشجار رضوان قدس عنایت من خود را از سموم انفس خبیثه و اریاح عقیمه که معاشرت بمشرکین و غافلین است حفظ نمائید تا اشجار وجود از جود معبود از نفحات قدسیه و روحات انسیه محروم نگردد و لازال در رضوان قدس احدیه جدید و خرم ماند ای بندگان بنیان مصر ایقان حضرت سبحان را به نقر وهم و ظنون منهدم مکنید چه که ظن لم یزل مغنی نبوده و لا یزال نفسی را بصراط مستقیم‌ هادی نگشته ای عباد ید قدرت مبسوطه ممدوده مرتفعه سلطنتم را مغلول فرض گرفته‌اید و رحمت منزله مسبوقه غیر مقطوعه‌ام را مقطوع داشته‌اید و سحاب مرتفعه متعالیه جود و کرمم را ممنوع و غیر مهطول فرض نموده‌اید آیا بدایع قدرت سلطان احدیتم مفقود شده و یا نفوذ مشیت و احاطه اراده‌ام از عالمیان ممنوع گشته اگر نه چنین دانسته‌اید چرا جمال عز قدس احدیتم را از ظهور منع نموده‌اید و مظهر ذات عز ابهی را از ظهور در سماء قدس ابقا ممنوع داشته‌اید اگر چشم انصاف بگشائید جمیع حقایق ممکناترا از این باده جدیده بدیعه سرمست ببنید و جمیع ذرات اشیاء را از اشراق انوارش مشرق و منور خواهید یافت. فبئس ما انتم ظننتم و ساء ما انتم تظنون. ای بندگان بمبدأ خود رجوع نمائید و از غفلت نفس و هوی بر ‌آمده قصد سینای روح در این طور مقدس از ستر و ظهور نمائید کلمه مبارکه جامعه اولیه را تبدیل منمائید و از مقر عز تقدیس و قدس تجرید منحرف مدارید بگو ای عباد غافل اگر چه بدایع رحمتم جمیع ممالک غیب و شهود را احاطه نموده و ظهورات جود و فضلم بر تمام ذرات

\*\*\* ص 77 \*\*\*

ممکنات سبقت گرفته ولکن سیاط عذابم بسی شدید است و ظهور قهرم بغایت عظیم نصایح مشفقه‌ام را بگوش مقدس از کبر و هوی بشنوید و چشم سِر و سَر در بدیع امرم ملاحظه نمائید. از امواح بحر رحمتم در جمیع ابحر لانهایه قطره‌ایست نزد او محروم مشوید و از معین قدس عذب فرات سائغم خود را ممنوع مسازید قسم بذات غیبم که اگر ا قل از ذره بشعور آئید بسینه بسینای روح بشتابید و بعین خود بمعین قدسیه منوره واضحه وارد گردید و ندا روح القدس را از سدره ناطقه در صدر منیر بشنوید و غفلت منمائید ای احمد از تقیید به تقلید بروضه قدس تجرید و فردوس عز توحید بخرام بگو ای عباد باب رحمتم را که بر وجه اهل آسمان‌ها و زمین گشودم بدست ظلم و اعراض مبندید و سدره مرتفعه عنایتم را بجور و اعتساف قطع منمائید. براستی می‌فرمایم قلب مخزن جواهر ممتنعه ثمینه من است محل خزف فانیه دنیای دنیه مکنید و صدر محل انبات سنبلات حب من است او را بغبار تیره بغضا میالائید بصفاتم متصف شوید تا قابل ورود ملکوت عزم شوید و در جبروت قدسم درآئید جمیع اشیاء کتاب مبین و صحف محکم قویم منند بدایع حکمت لدنیم را بچشم طاهر مقدس و قلب نورانی منزه مشاهده نمائید. ای بندگان من آنچه از حکم بالغه و کلم طبیه جامعه که در الواح قدسیه احدیه نازل فرمودم مقصود ارتقای انفس مستعده است بسماوات عز احدیه و الا جمالم مقدس از نظر عارفین است و اجلالم منزه از اداراک بالغین در شمس مشرقه منوره مضیئه ملاحظه نمائید و اگر جمیع عباد از بصیر و اعمی چه در منتهی وصف مبالغه نمایند و یا در دون آن منتهی جهد مبذول دارند این دو رتبه از اثبات و نفی و اقبال و اعراض و مدح و ذم جمیع در امکنه حدودیه بخود مقبل و معرض راجع بوده و خواهد بود و شمس در مقر خود بکمال نور و اعطای فیض و ضیای خود من دون تغییر و تبدیل مشرق بوده و خواهد بود و هم چنین در سراج مضیئه در لیل مظلمه که در محضر شما روشن است مشاهده نمائید آیا آنچه از بدایع

\*\*\* ص 78 \*\*\*

از بدایع اوصاف منیعه و یا جوامع مختلف صفات ذمیمه در حق او ذ کر شود هیچ بر نور او بیفزاید و یا از ضیاء او بکاهد. لا فو الذی نفسی بیده. بلکه در این حالت مذکوره او بیک قسم افاضه نور می‌نماید و این مدح و ذم به قائلین راجع بوده و خواهد بود چنانچه مشهود و ملاحظه می‌شود حال ای عباد از سراج قدس منیر صمدانی که در مشکوة عز ربانی مشتعل و مضیء است خود را ممنوع ننمائید و سراج حب الهی را بدهن هدایت در مشکوة استقامت در صدر منیر خود بر افروزید و بزجاج توکل و انقطاع از ماسوی الله از هبوب انفاس مشریکن حفظش نمائید. ای بندگان مثل ظهور قدس احدیتم مثل بحری است که در قعر و عمق آن لئالی لطیفه منیره ازید از احصا مستور باشد و هر طالبی البته باید کمر جهد و طلب بسته بشاطی آن بحر درآید تا قسمت مقدره در الواح محتومه مکنونه را علی قدر طلبه و جهده اخذ نماید حال اگر احدی به ساحل قدسش قدم نگذارد و در طلب او قیام ننماید هیچ از آ‌ن بحر و لئالی آن کم شود و یا نقصی بر او وارد آید. فبئس ما توهمتم فی انفسکم و ساء ما انتم تتوهمون. ای بندگان تالله الحق آن بحر اعظم لجی و مواج بسی نزدیک و قریب است بلکه اقرب از حیل ورید بانی بآن فیض صمدانی و فضل سبحانی و جود رحمانی و کرم عز ابهائی واصل شوید و فائز گردید. ای بندگان اگر از بدایع جود و فضلم که در نفس شما ودیعه گذارده‌ام مطلع شوید البته از جمیع جهات منقطع شده بمعرفت نفس خود که نفس معرفت من است پی برید و از دون من خود را مستغنی بینید و طمطام عنایت و قماقم مکرمتم را در خود بچشم ظاهر و باطن چون شمس مشرقه از اسم ابهئیه ظاهر و مشهود بینید این مقام امنع اقدس را بمشتهیات ظنون و هوی و افکیّات وهم و عمی ضایع مگذارید مثل شما مثل طیری است که باجنحه منیعه در کمال روح و ریحان در هواهای خوش سبحان با نهایت اطمینان

\*\*\* ص 79 \*\*\*

طیران نماید و بعد بگمان دانه بآب و گل ارض میل نماید و بحرص تمام خود را بآب و تراب بیالاید و بعد که اراده صعود نماید خود را عاجز و مقهور مشاهده نماید چه که اجنحه آلوده بآب و گل قادر بر طیران نبوده و نخواهد بود در این وقت آن طائر سماء عالیه خود را ساکن ارض فانیه بیند حال ای عباد پرهای خود را بطین غفلت و ظنون و تراب غلّ وبغضا میالائید تا از طیران در آسمانهای قدس عرفان محروم و ممنوع نمانید. ای عباد لئالی صدف بحر صمدانی را از کنز علم و حکمت ربانی بقوه یزدانی و قدرت روحانی بیرون آوردم و حوریات غرف ستر و حجابرا در مظاهر این کلمات محکمات محشور نمودم و ختم اناء مسک احدیه را بید القدره مفتوح نمودم و روایح قدس مکنونه آنرا بر جمیع ممکنات مبذول داشتم حال مع جمیع این فیوضات منیعه محیطه و این عنایات مشرقه لمیعه اگر خود را منع نمائید ملامت آن بر انفس شما راجع بوده و خواهد بود ای اهل بیان الیوم مقصود از آفرینش و خلق خود را دانسته چه که جواهر جبال مرتفعه الهیه‌اید و لئالی ابحر فضل احدیه و دون شما از آنچه در سماوات و ارض مشهود است در ظل شما محشور و بالتبع مرزوق و متنعمند مثلاً ملاحظه در ارض طیبه منبته نمائید که مقصود زارع از سقایه سقایه زرع خود است و بسا حجر صلده صلبه که در آن کشت و زرع بالتبع مشروب می‌شوند پس مقصود از نزول فیض فیاض مزارع احبای او بوده که محل انبات نبات علم و حکمتند و من دون آن از اعداء و غافلین که احجار متروکه ارضند بالتبع برشحات فضلیه و قطرات سحابیه مرزوق و مشروبند ای اهل بیان با جمیع اینمراتب عالی و مقامات متعالی از خود غفلت مجوئید و از حق عزلت مگیرید و از مراقبت امرالله در جمیع احوال غافل مشوید و جهد نمائید که کلمات الهی را بدون آن قیاس ننمائید ای بندگان اگر صاحب بصرید بمدینه بینایان وارد شوید و اگر اهل سمعید بشهر

\*\*\* ص 80 \*\*\*

به شهر سامعین قدم گذارید و اگر صاحب قلبید بحصن موقنین محل گزینید تا از مشاهده انوار جمال ابهئیه در این ایام مظلمه محجوب نمانید چه که این سنه سنه تمحیص کبری و فتنه عظمی است. ای عباد وصایای روح را با قلم تسلیم و مداد اذعان و ایقان بر لوح صدر خود مرقوم دارید و در هر آن توجه بآن نموده که مبادا از حرفی از آن تغافل نمائید و بجدّ تمام اقبال بحق جسته و از دون آن اعراض نموده که اینست اصل ورقه امریه منبته از شجره الهیه ای عباد نیست در این قلب مگر تجلیات انوار صبح بقا و تکلم نمی‌نماید مگر بر حق خالص از پروردگار شما پس متابعت نفس ننمائید و عهدالله را مشکنید و نقض میثاق مکنید باستقامت تمام به دل و قلب و زبان باو توجه نمائید و نباشید از بی خردان دنیا نمایشی است بی حقیقت و نیستی است به صورت هستی آراسته دل به او مبندید و از پروردگار خود مگسلید و مباشید از غفلت کنندگان براستی می‌گویم که مثل دنیا مثل سرابی است که بصورت آب نماید و صاحبان عطش در طلبش جهد بلیغ نمایند و چون باو رسند بی بهره و بی نصیب مانند و یا صورت معشوقیکه از جان و روح عاری مانده و عاشق چون بدو رسد لایسمن و لایغنی مشاهده نماید و جز تعب زیاد و حسرت حاصلی نیابد ای عباد اگر در این ایام مشهود و عالم امر خود فی الجمله بر خلاف رضا از جبروت قضا واقع شود دلتنگ مشوید که ایام خوش رحمانی آید و عالمهای قدس روحانی جلوه نماید و شما را در جمیع آن ایام و عوالم قسمتی مقدر و عیشی معین و رزقی مقرر است البته بجمیع آنها رسیده و فائز گردید اگر قمیص فانی را بقمیص باقی تبدیل نمائید و بمقام جنت ابهئیه که مقر خلود ارواح عز قدسیه است وارد شوید. جمیع اشیاء دلیل بر هستی شماست اگر از غبار تیره نیستی بدرآئید از رحمت

\*\*\* ص 81 \*\*\*

ایام معدوده دلتنگ مباشید و از خرابی تن ظاهر در سبیل محبوب محزون مشوید چه که بعد هر خرابی عمارتی منظور گشته و در هر زحمتی نعیم راحت مستور ای بندگان سلسبیل عذب صمدانی را از معین مقدسه صافیه طلب نمائید و اثمار منیعه جنت احدیه را از سدره مغرسه الهیه اخذ کنید چه که در وادی جرز یابس تنسیم خوش تسلیم و کوثر قدس تکریم بدست نیاید و از شجره یابسه ثمره لطیفه منیعه ملحوظ نگردد. ای طالبان باده روحانی جمال قدس نورانی در فاران قدس صمدانی از شجره روحانی بی حجاب لن ترانی می‌فرماید چشم دل و جان را محروم ننمائید و به محل ظهور اشراق انوار جمالش بشتابید. کذلک ینصحکم لسان الله لعل انتم الی شطر الروح تقصدون.

جناب کمال ن ر علیه بهاءاللّه

**بنام یکتا خداوند بیمانند**

ای کمال غنی متعال در سجن اعظم تو را ذکر می‌نماید فضلی اعظم از این نبوده و نخواهد بود انشاءالله در کل احیان به تبلیغ امر رحمن بحکمت و بیان مشغول باشی که شاید موهومات عباد بماء محبت مالک ایجاد محو شود و بشطر معلوم و اسم قیوم توجه نمایند بگو ای عباد آنچه که از قبل اصغا نموده‌اید اکثری از آن مجعول و موهوم بوده باید قلوب و اذان از آنچه شنیده و ادراک نموده پاک شود تا محل تجلیات مالک آیات و مشرق بینات گردد کتابت لدی‌ العرش حاضر و عبد حاضر بتمامه معروض داشت. طوبی لک ثم طوبی لک نعیماً لک ثم نعیماً لک بما عرفت مطلع الظهور اذ کان خلف حجبات النور و فزت بلقائه و شربت کوثر وصاله و سمعت ندائه الأحلی و رایت جماله الأبهی ان ربک لهو الفضال القدیم. باید بکمال تقدیس و تنزیه و جوهر انقطاع و ساذج تقوی ما بین اهل ابداع بثناء مالک اسماء

\*\*\* ص 82 \*\*\*

اسماء مشغول باشی الواح منیعه در سنین عدیده تتابعاً نازل و ارسال شده تا بیقین مبین فضل مالک یوم الدین را مشاهده نمایی و بر حبش مسرور باشی انما البهاء علیک و علی من معک من کل اناث و ذکور و صغیر و کبیر

ن ر **بنام یکتا خداوند بیهمتا** ام نور

ای امة الله طرف الله بتو ناظر و از رحمت محیطه و عنایت سابقه در این سجن مبین ترانه می‌فرماید تا بکمال تقدیس و تنزیه و انقطاع بخدمت مالک ابداع قیام نمایی چه بسیار از رجال که از حق ممنوع شدند و او را نشناختند و چه بسیار از آ‌ماء که ببحر اعظم توجه نمودند و بفیض فیاض فائز گشت. الحمدلله بلقاءالله فائز شدی و از کوثر وصال آشامیدی. له الفضل و العطاء و له الجود و السخا انه لهو الغفور الکریم انا نذکر النور و نکبر علیه من هذا المقام البعید القریب. ای نور در حالتی صغیر بودی بمقامی فرد خبیر فائز شدی و در ظل سدره امید تعیّش نمودی تا آنکه کبیر شدی حال باید بخدمت امر قیام نمایی یعنی بذکرش ذاکر باشی و به ثنایش ثانی ولکن بحکمت محضه اینست نصح الهی که از قلم ابهی جاری شد. ثم نذکر من تشبث بذیل عنایتی حین خروجی عن بیتی و توجهی الی رضوانی الذی قد تجلینا علی الأشیاء باسمائنا الحسنی و صفاتنا العلیا ان اعرف هذا المقام لعمری بذلک ذکرت بین ملأ‌ الأعلی و سکان مدائن الأسماء تعالی فضل ربک المهیمن علی الأرض و السماء لا اله الا هو المقتدر العلیم الخبیر

اخت کمال **بنام دوست یکتا** جهان

ای جهان جهان پناه می‌فرماید مراتب شوق و اشتیاق و وله و انجذابت در ساحت اقدس ذکر شد لذا این لوح بدیع که مطلع جذب و مایه ابتهاج اهل عالم است نازل و ارسال شد

\*\*\* ص 83 \*\*\*

تا در کل احیان بر تو بیفزاید آنچه را که الیوم لایق و سزاست پس باید به ثناء حق بوله و انجذابی ناطق گردی که جبال ثابته راسخه بحرکت آیند غنی علی الأفنان بین اماء الرحمن لیجذبن من نغامتک و یقبلن الی الله محبوب العارفین.

ن ر غلام **بنام یکتا خداوند ستار و غفار** قبل رضا

کتاب لدی الوجه حاضر و بطرف عنایت لک اسماء مشرف انشاءالله در کل احیان بذکر سلطان قیوم مشغول باشی و از رحیق مختوم بیاشامی الیوم کل نسبتها مقصوع است ایام ایام نسبة الله است هر نفسی باو مقبل و بعرفانش فائز از حق محسوب و باو منسوب و این نسبت کافی و باقی و دائم و پاینده بوده و خواهد بود. طوبی از برای نفسیکه بحبل نسبت حق متمستک شده و از خلق منقطع گشت اوست نجم سماء مرتفعه باسم ابهی علیه بهاءالله ربه و رب العالمین باید در کل احیان محبوب حقیقی را شکر نمایی که ترا بعرفان جمال مقدسش فائز نموده و به افق اعلی هدایت فرموده و اما ما ذکرت فی ابیک انا غفوناه فضلاً علیک و علی ذوی قرابتک ان ربک لهو الغفور الکریم. آن بیچاره از اقوال کذبه طالع علیه غضب الله و سخطه در اقبال الی الغنی المتعال توقف نموده و چون از اصل امر اطلاع نداشت کلمه باطله آن خبیث را اصغا نمود ابداً از این فقره محزون مباشید چه که حق کریم و فضّال و رحیم و رحمن بوده و خواهد بود و در این یوم مبارک او را بخلع غفران مزین فرمود لتشکروا ربکم العلیم الخبیر ذکّر من قبلی من سمی بالجلال و بشره بالطاف ربه ثم اللآئی اقبلن و امن بالله رب العالمین. الحمدلله جمیع در منظر اکبر مذکور گشتند و بذکر مالک قدر فائز شدند آنچه در دنیا موجود است عنقریب فانی خواهد شد و این ذکر که از قلم اعلی ثبت شده باقی و دائم خواهد ماند. انما البهاء علیک و علی امک

\*\*\* ص 84 \*\*\*

امک و اختیک و علی ضلع عمک و بنتیها و ضلع عمّک الأخری طوبی لهن بما فزن بانوار الوجه و اعترفن بالله و وحدانیتة و اقبلن الی مشرق امره المقدس المنیر ینبغی لکم ان تفتخر و الشمس عنایتی التی اشرقت من افق هذا اللوح البدیع الملک الودود

ط جناب محمود علیه **بسمه الذاکر العلیم الخبیر** بهاءالله

سبحانک یا الهی تری المحمود اقبل الی مقامک المحمود و انه فاز بلقائک اذ کان نیر الامر مشرقاً من افق العراق ایرب تری اقباله الی کعبة جودک و توجهه الی شطر مواهبک و تغمسه فی بحر حبّک و تمسکه بحبل عنایتک و تشبثه بذیل افضالک قدر له یا الهی ما یتضوع به رائحة امرک فی مملکتک و عرف نصرک فی بلادک انت تعلم یا الهی قد حضر لدی المسجون کتابه الذی ارسله الی عبد الحاضر لدی عرش عظمتک و کرسی اقتدارک و سمعنا منه ضجیج قلبه و صریخ فؤاده فی عشقک و فراقک قد اخذه جذب اشتیاقک علی شان اهتزت ارکانه شوقاً لجمالک و طلباً لرضائک ایرب لا تقطع عن اذنه ندائک الأحلی الذی ارتفع من مقر حکومتک و لاعن عنید انوار جمالک و لاعن فمه رحیقک المختوم و لاعن قلبه نفحات اسمک المشهود المکنون و لا عن صدره فوحات قمیصک التی بها احییت ما کان و ما یکون ایرب تشهد بقیامه علی خدمتک و ثنائه لنفسک و اقباله الی بحر فضلک فانزل علیه من سماء جودک ما یجعله باقیاً ببقاء اسمائک الحسنی و صفاتک العلیا ثم اکتب له خیر الأخرة

\*\*\* ص 85 \*\*\*

و الأولی ثم اجعله مستریحاً فی ظلک و ایّده علی تحریر ایاتک و نشر اوامرک و اظهار معارفک انک انت المقتدر الذی لا یعجزک سطوة العالم و لا قدرة الأمم تحکم بسلطانک ما اردته لا اله الا انت المقتدر المتعالی العلی العظیم

ط جناب جواد ن ر

**بسمه الباقی الدائم المهیمن العلیم الحکیم**

یا جواد ان استمع نداء مالک الأیجاد انه یدعوک فضلاً من عنده و یذکرک کما ذکرک من قبل اذ کنت فی العراق ان ربک یحب الذین کانوا معه و یذکرهم فی العشی و الأشراق ان رحمة الله سبقت العالم و فضله احاط من فی الأمکان طوبی للذی ما منعته حجبات الخلق عن التوجه الی الحق و توجه فی یوم الله الی مشرق به اضائت الأفاق قد حضر کتابک لدی العرش وجدنا منه عرف حبک لله مالک الرقاب و وجدنا مطهّراً عن ذکر الغیر و مزیّناً بهذا الأسم الذی به انار افق البیان و استضاء من فی الأرضین و السموات قد سمعنا ما نادیت به الله باذن الوفاء و اجتباک بهذا اللوح الذی به اثمرت الأشجار ان اذکر اذ کنت لدی العرش و سمعت نداءالله باذنک و شربت رحیق الوصال من ایادی فضل ربک الغنی المتعال قد کنت مذکوراً لدی الوجه و فائزاً بالطاف ربک العزیز الوهاب لاتحزن عما ورد علیک قد ورد علینا من الأعداء ما لا یذکر بالأقلام و لا یتم بالأوراق سوف یاخذ الله الذین ظلموکم و یرفع اسمائکم بین العباد لعمری ان القوم اذا انتبهوا ینوحون علی انفسهم بما ارتکبوا فی هذا الیوم الذی ما رأی شبهه عین الأبداع نسئل

\*\*\* ص 86 \*\*\*

نسئل الله ان یؤیدک علی خدمته و یحفظک عن الذین انکروا حجة الله و برهانه و اتبعوا کل همج رعاع کبّر من قبلی علی اخیک انا نذکره بالفضل لیشکر ربه العزیز الغفار طوبی له بما اقبل الی الله و ما منعه عن الصراط نعاق کل مشرک کفار ان رایت فی وجهه نضرة الرحمن کبره من قبل المسجون و ذکره بایات ربک مالک الأدیان انما البهاء علیک و علیه و علی الذین فازوا بالرحیق الأطهر ا لذی فکّ ختامه باصبع الأقتدار

**الاقدس الأقدم الأعظم**

ط جناب حسینعلی خ ا

انا ارسلنا الی العالم ما یقربهم الی الفردوس الأعلی ولکن الناس اکثرهم من الغافلین نبذوا ماجائهم بالحق و اخذوا ما یمنعهم عن الله رب العالمین قد اوضحنا لهم السبیل و اظهرنا لهم الدلیل و نزلنالهم ما تمت به حجة الله من قبل و من بعد ولکن القوم فی حجاب مبین. قد اتبعوا الهوی معرضین عن الهدی الا انهم من الأخسرین قل یا قوم اتقوا الله و لاتتبعوا الذین کفروا بالله العلیم الحکیم توجهوا بقلوب نوراء الی الأفق الأعلی لتروا من ایاته الکبری انه یأمرکم بما ینفعکم فی الأخرة و الأولی انه لهو الغفور الکریم انا وجدنا عرف حبک الله ذکرناک فی هذا السجن العظیم قم علی خدمة الله و نصرة امره لعل الناس یتنبّهن و یتوجّهن الی الفرد الخبیر فأسئل الله بان یظهر منک ما یثبت به ذکرک فی ملکوت الله العزیز الحمید

ط محمد **بسمی المقدس عن الأسماء** تقرک

ذکر انزلناه بالحق و انه لأیة الکبری لأهل الوری و سلسبیل الحیوان لمن

\*\*\* ص 87 \*\*\*

فی السموات و الأرضین طوبی لنفس توجهت و لقلب اقبل الی الفرد الخبیر ویل لمن اعرض عن الله اذ ظهر بالحق و تعقب کل جاهل لئیم یا قوم قوموا علی نصرة‌ الله و امره هذا خیر لکم ان انتم من العارفین سوف تنوحون علی مافات عنکم فی یوم به تزیّن کلّ لوح بدیع ان افرح بذکر الله ایّاک و قل لک الحمد یا الهی بما عرّفتنی مشرق ایاتک و مطلع وحیک انت الذی لایعزب عن علمک من شیء اسئلک ان تجعلنی مستقیماً‌ علی هذا الأمر الذی به انصعق من فی السموات و الأرض الا من اخذته ایادی فضلک انک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الا انت الغفور الکریم

**الأقدس الأعظم**

ط جناب حاجی م ابوالفضل

ذکر من لدنّا لمن شرب رحیق الوحی و فاز بایام الله رب العالمین و توجه الی الوجه اذ ظهر بالحق تعالی الذی ظاهر نفسه بسلطان مبین قل یا قوم توجهوا الی الله و لا تتبعوا کل فاجر اثیم تالله قد ظهر ما لا ظهر فی الأبداع و أتی المقصود بسلطان لایمنعه من فی السموات و الأرضین قل قد اضاء الصباح و اتی الرحمن بسلطان مشهود ایاکم ان تمنعکم اوهام الذی کفروا بالله او یخوفکم سطق الظالمین دعوا الأمکان باسم ربکم الرحمن ثم اقبلوا بوجوه نوراء الی مطلع امر ربکم مالک الأسماء الذی یدعوکم من هذا المقام المنیر قل اتقوا الله و لاتتبعوا هوائکم ان اتبعوا من ینطق بالحق و یدعوکم الی الله مالک یوم الدین تالله لاینفعکم الیوم شیء لو تتمسکون بکل الأشیاء و لایسکن ظمأ فراقکم الا بماء اللقاء الذی جری من عین

\*\*\* ص 88 \*\*\*

من عین عطاء ربکم الغفور الکریم لا تتوجهوا الی الذین اعرضوا عن الحق ان اقبلوا الی الله هذا ما امرتم به فیکل الألواح ان انتم من العارفین کذلک نزلت الأیات فضلاً‌ من لدنّا و انا المنزل القدیم

ط جناب غلام رضا من ارض جاسب

**بسمه المستقر علی عرش العظمة و الأقتدار**

قد جری کوثر الحیوان من قلم الرحمن ولکن القوم اعرضوا عنه بما اتبعوا کل غافل مریب تالله کینونة الکلمة تنادی باعلی النداء بین الأرض و السماء ولکن الناس یتصامون عن اصغاء هذا النداء الأبدع الملیح قد سرعت کینونة الوجود شوقاً الی المعبود ولکن القوم فی حجاب مبین هل من احد یقوم علی الأمر باسم الله سلطانه و یتقرب الی مطلع الظهور منقطعاً عن العالمین طوبی لمن فاز الیوم بنفحات المحبوب و الفوحات التی تضوع من قمیصه المنیر قد حضر کتابک الذی ارسلتة الی العبد الحاضر لدی العرش و فاز بهذا المنظر الکریم وجدنا منه عرف الأقبال الی الغنی المتعال و نزلنا لک هذا اللوح البدیع کن ناطقاً بذکرالله و خادماً لأخره الذی احاط من فی السموات و الأرضین ایاک ان تحجبک اشارات القوم او تمنعک شبهات الذین کفروا بیوم الدّین ان اشکرالله بما فزت بلوح الله و ذکرت لدی عرشه العظیم انا نذکر فی هذا المقام عبدنا الذی سمّی بالحسین لتجذبه ایات ربّک الغفور الکریم ان یا حسین ان استمع نداء‌ المظلوم انه لا اله الا هو

\*\*\* ص 89 \*\*\*

العزیز الحمید طوبی لک بما نبذت ما عند الناس و اخذت ما امرت به من لدن مقتدر قدیر ان استقم علی الأمر ثم ذکر الناس بهذا الذکر الذی به قرت اعین العارفین قل الحمد لک یا محبوب العالمین

ار جناب حاجی میرزا محمد علی علیه بهاءالله

**هو الناطق فی ملکوت البیان**

کتاب انزلناه بالحق لیجذب الناس الی الأفق الأعلی و یقربهم الی البحر الأمر الذی تموج باسم الله الأبهی فی یوم فیه اخذت الزلازل من فی الأمکان الا من شاءالله المقتدر العزیز المختار هذا یوم فیه تنطق السدره فی صدر العالم و تدعوا الکل الی الله مالک الرقاب من الناس من اخذه جذب البیان علی شأن نبذ الدنیا متوجهّاً الی مطلع الألهام و منهم من اعرض بما اتبع الذین کفروا بالحجة و البرهان ان یا نبیل قبل علی قد حضر کتابک لدی العرش و سمعنا ما اثنیت به الله مالک الأیجاد ثم کتابک الأخر الذی کان مزینا بالکلمات التی اشرقت من افق الوحی هذا اللسان الذی جعله الله کوثر الحیوان لمن فی الأمکان تمسک بالأستقامة الکبری و تشبّث بذیل رحمة ربّک مالک الوری انه مع من اقبل الیه منقطعاً عن الجهات لعمرالله لو یشرب الیوم احد رحیق الحیوان من قدح العرفان لیجذبه علی شأن یصیح بین العباد بهذا الذکر الذی جعله الله مشرق الأنوار طوبی لک بما اعرضت عن الذین اتبعوا الظنون و اقبلت الی مطلع الأیقان ان احمد الله بما ذکرت لدی العرش و فزت بما یثبت به ذکرک

\*\*\* ص 90 \*\*\*

ذکرک فی کتاب ربک مالک الماب قل سبحانک اللهم یا الهی ترانی مقبلاً الی افق فضلک و بحر عطائک و معترفا بفردانیتک و موقفاً بوحدانیتک اسئلک بما لک الأسماء و ملیک الأنشاء بان تؤیدنی علی خدمتک بین خلقک و تقدّسنی عما لاینبغی لأیاتک ثم اظهر منی بعنایتک ما یرتفع به ذکرک و ثنائک انک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الا انت المتعالی الممتنع العزیز الغفار

افنان جناب ابوالحسن **بسمه المهیمن علی الأشیاء** علیه بهاءالله

لک الحمد یا اله الأسماء و فاطر السماء بما قدرت الأفنان من بدایع فضلک و افضالک و ایّدتهم کما نزل فی الواحک فاجعل یا الهی کل واحد منهم باقیاً ببقائک و مستقیماً علی نصرة امرک و اعلاء کلمتک و لا تنزع عن هیاکلهم اثار ربیع رحمانیتک ثم زینهم یا الهی فیکل الأحوال باوراق رحمتک و الطافک ثم اکتب لهم اجر من فاز بلقائک و حضر لدی العرش فی ایامک و اخذه سکر خمر الوصال علی شان انقطع عن الأمال قائماً علی خدمتک فی الغدوّ و الأصال خ س ن ان استمع النداء من شطر البلاء انه لا اله الا هو المقتدر العلیم الحکیم ما من شی الا و قد بلّغناه امر ربّک و ما من ارض الا و قد ارسلنا الیها نفحات هذا المسک الذی منه تعطر کل العالمین ان الذین وجدوا و استقاموا اولئک من اهل البهاء قد یذکر اسمائهم فی هذا المنظر الکریم و الذین ما وجدوا لایصدق علیهم اسم شیء الا انهم من المیتین قد تحرکت اشجار الفردوس من نفحات

\*\*\* ص 91 \*\*\*

ربکم العزیز الحمید اذاً تمر الأریاح علی افنانها من شطر الیمین یسمع منها قد اتی محبوب العالمین و من جهة‌ اخری یسمع طوبی لمن فاز بکوثر الحیوان اذ ظهر الرحمن بوجه منیر ان الذین فازوا الیوم اولئک من جواهر الخلق کذلک شهد الحق فی کتاب مبین طوبی لمن سمیع نداء الله و اقبل بقلبه الی ربه العزیز الکریم ثم اعلم انا سئلنا الله بان یوفق الأفنان کلها لینطق علی السدرة انه لا اله الا هو الغفور الرحیم کذلک نزلنا فی الألواح اذ کنا فی ارض السّر و دیار اخری انه لهو المقتدر القدیر ان اشکر ربک بهذا الفضل الذی سبقک و کن علی استقامة منیع سوف یسرع منکم من توقف و یاخذه اهتزاز ایات ربک انه لهو العلیم الخبیر کذلک اخبرنا الذین امنوا من قبل انه لایعزب عن علمه من شیء انه لهو المهیمن علی الأشیاء و العالم بما فی صدور العالمین طوبی لمن انطقکم بذکرالله و عرفکم هذا السبیل المستقیم سوف تنتشر فی هناک و دیار اخری رائحة دفراء ان اجتنبوا منها کذلک یأمرکم العلیم تالله هذا یوم الأستقامة لو انتم من العارفین انها لهو الرتبة العلیا و المقام الأسنی طوبی للفائزین کونوا کالجبال فی امر ربکم الغنی المتعال علی شأن لا تحرکلم عواصف الأوهام و لا غواصف ظنون المشرکین کم من عبد احتجب من اشارة الذینهم کفروا بالله العزیز العظیم و بعد عن مقام الذی فیه ینادی مصدر الألهام الملک لله الفرد الباقی العزیز الحمید قم علی الأمر بحول و قوته ثم اذکر ربک بذکر تطیر به

\*\*\* ص 92 \*\*\*

به ارواح المقبلین ایاک ان تحزنک مکاره الدنیا عن ذکر ربک مالک الأسماء فاقتد مولیک القدیم الذی فی السجن الأعظم یدعوا الأمم الی الله العلیم الحکیم انه فی بحر البلاء یذکرک خالصاً لوجه الله ان اشکره بهذا الفضل المبین اذا شربت رحیق العرفان من کلمات ربک مالک الأدیان قل لک الحمد یا من نادیتنی بلسان مظهر امرک اذ کان بین ایدی الظالمین

افنان جناب حسین علیه بهاءالله

**بسم الله الأعظم الأقدم العلی الأبهی**

سبحان الذی اظهر الکلمة بسلطان من عنده انها تنطق بین اهل الأمکان انه لا اله الا هو العزیز المنان لو یتوجه الیها احد باذن الفطر لیطیر الی هواء محبة الرحمن بالروح و الریحان قل انها لنار لمن اعرض عن المختار و نور للأبرار ربها فصّل بین المقبل و المعرض و انها لمیزان الأعمال و انها الصراط الأمر لمن فی السموات و الأرض و کوثر الحیوان لمن فی الأمکان طوبی لمن اقبل الیها و تمسک بهذا الأسم الذی جعله الله مهیمناً علی الأفاق قد غلب شقوة الذینهم کفروا بایام الله التی فیها اشرق الأمر من افق الأسرار قد اخذنا الذینهم کفروا بالله و ظلموا مطالع الوحی ان ربک لشدید العقاب منهم من اخذناه بقهر من لدنا و منهم من اهلکناه بصیحة واحدة و منهم من اغرقناه فی البحر و منهم من خسفنا به الأرض و منهم من اجرقناه بلهیب النار و منهم من امطرنا علیه الأحجار کذلک نزّلنا قصصهم فی الألواح ان ربک لهو العزیز العلام سوف نأخذ الذین ظلموا کما اخذنا المعتدین فی تلک

\*\*\* ص 93 \*\*\*

الجهات الذین اخرجونا من ارض السّر اذا اعترضوا علی الله مالک الرقاب قد اخذنا کلمهم بسلطان من عندنا کذلک نزل فی لوح الفؤاد طوبی لأولی الأبصار قد اخذنا الأول کما او عدناه فی الکتاب و اخذنا الثانی و من معه بقهر اضطربت عند افئدة الفجار قد اصبحوا و لایسمع من اماکنهم الا صوت الصدی و نعیب العزاب ان یا قلم الأعلی ان اذکر اذ ارسلنا البدیع بایات بیّنات الی الذی کان فی غفلة و شقاق قد ارتکب ما ناح به اهل الفردوس ثم حقایق اهل الرضوان اذاً ترکنا الظالم بنفسه لحکمة و اخذنا من فی الدیار سوف ناخذه من عندنا و انا المقتدر علی ما اراد طوبی لمن قرء لوح الله الذی ارسلناه الیه لیوقن باناما منعنا عما ورد علینا نطق لسان العظمة بالحق الخالص لیشهدّن الکل بانه لهو المقتدر المختار قدتمت علیهم حجة ربک و اشرق البرهان من افق الأیقان ان الذین یقرئون ایات الله اولئک یجدون حلاوة بیان ربهم العزیز الوهاب و یتوجهون بقلوب بیضاء الی شطر الذی فیه ظهر نیر الأبداع قد حضر لدی العرش کتاب من الذی اذا سمع النداء قل بلی بلی یا مخرق الأحجاب لذا نزلنا لک هذا اللوح الذی به فاح عرف القمیص فی الأکوان ان اشکر ربک بما توجه الیک لحاظ المظلوم اذ سجن فی ابعد البلاد یا حسین ان استمع نداء الحسین ثم استقم علی شأن یضطرب منه ارکان الذین کفروا بالله مالک الرقاب قل یا معشر العلماء قد یجول القلم فی میادین الألواح هل منکم من احد ان یرکض مع فارس الأقتدار فی هذا المضمار لا و نفسی مثلهم کمثل الظالع قد توقفوا

\*\*\* ص 94 \*\*\*

قد توقفوا فی طین الأوهام قل هذه لشمس العلم قد اشرقت من افق البیان رغماً لأنفسکم یا ملأ الفجار دع هولاء یکفیهم عذاب ربک المقتدر القهار کن ناظراً فیکل الأحوال بطرف الحکمة کذلک امرنا البریه فیکل الأحوال طوبی لک و لمن اسمعک هدیر الورقاء علی الأفنان و خریر کوثر البیان فی تلک الأیام لعمری انه هو المذکور لدی العرش و الذاکر بهذا الذکر الذی هذا نعدمت الاصنام قل یا خلیل ان استمع نداء الجلیل الذی ینادیک من لسان هذا العلیل الذی ابتلی بین اهل الشقاق بین الظلمة اضاء النور و فی الأضطراب استقر هذا الرجل علی شأن لاتعادله الجبال طوبی لک بما جعلت ساقی الرحمن و تعطی خمر الحیوان علی الذینهم اقبلوا الی الله الملک المستعان قد نزلت لک ایات بینات و ارسلناها من قبل انه لمحرک حبل الوداد انما البهاء علیکم یا اهل البهاء من لدن ربکم العزیز الفضال

افنان جناب خال سنه 92 علیه بهاءالله

**بسمه المقتدر علی من فی الأرض و السماء**

سبحان الذی اظهر نفسه کیف شاء و اراد فی حین ما ادرکته افئدة ‌اولی الحجی و اعترض عباد الذین ما وجد و اعرف الوحی بما اتبعوا الأوهام منهم من قال انه ظهر قریباً قل ای و ربّی الغنی المتعال هل الأمر بیده او بایادیکم ان انصفوا یا اولی الأغضاء انه حکم بما شاء و یحکم کیف یشاء انه لهو المقتدر علی ما اراد قل هذا البدیع السموات و الأرض ان انتم من اولی الأبصار انه ما حدد بوقت و لا بامور اخری انه لخارق الأحجاب

\*\*\* ص 95 \*\*\*

لولاه ما ظهر حکم البدع فی الأبداع و لولاه ما تفردت ورقاء الأمر علی الأفنان هذا لهو الذی ما ظهر شبهه فی الأختراع هذا البدیع الذی تحیّر فی عرفانه من فی الأرضین و السموات قل انه کما لایعرف بذاته لایعرف بحینه کذلک قضی الأمر من مالک الأقلام اذ جاء الوعد اشرق من افق الأمر و ظهر بما لا تهوی به اهواء الذینهم کفروا بالله منزل الأیات قل انه لایدرک بما عندکم ان اقرئوا البیان لتطلعوا فیه من سر هذا الظهور الذی بما تارت الأفاق هذا الأمر ما عرفه احد من قبل و ما ادرکه اولوا الأبصار بظهوره صاح الناقوس و غرّدت الورقاء و نادی الصّور الملک لله المقتدر العزیز الجبّار قل الی من تهربون لیس لکم الیوم من مناض طوبی لمن استقام علی هذا الأمر الذی اذا ظهر انفطرت سماء الأوهام و اضطربت افئدة الفجار قل یا قوم انظرونی بعینی هذا ما وصّاکم الله به فی الزبر و الألواح طوبی لمن نبذ ماسوائی مقبلاً الی وجهی علی شأن ما منعته سبحات الأشارات و لا کلمات اولی الأحجاب قد قدرنا الأقبال بالقلوب بما ارتفع بناح الکلاب حول مدینة التی فیها ارتفع نداءالله رب الأرباب اذاً یرون احداً من الأحباب مقبلاً الی الوهاب یعترضون علیه الا انهم من اهل النفاق یا افنان السدرة طوبی لکم بما وفیتم بمیثاق الله و عهده و نبذتم ما تمسک به اهل الضلال انتم من الذین خرقوا حجاب الأکبر اذ اتی مالک القدر بالعظمة و الأقتدار لو یاتیکم احد من البرهوت ان استعیذوا بالله خالق الجبروت الذی اتی بملکوت البرهان ما نخبرکم به

\*\*\* ص 96 \*\*\*

به انه لحق من الله انه لهو العزیز العلام سوف ینعق الناعق و یرتفع نعیب الغراب ان یا قلم الأعلی توجه الی الذی توجه الیک ثم اسمعه صریرک فی هذا الذکر الذی به تحرک الأمکان ان استمع نداءالله من هذا المقام الأعلی من سدرة الأبهی انه لا اله الا هو العزیز المختار لیأخذک جذب بیان الرحمن علی شأن لاتدرک شئونات الدنیا و تجد نفسک فرحاً لاتغیره الأحزان نشهد انک ممن اقبلت الی الله و توجهت الیه فی یوم فیه زلت الأقدام ان افرح بشهادة الله ثم استقم علی حب مولاک انه لأعظم الأعمال طوبی لک بما نصر کتابک فی السجن الأعظم اذا یدعوا المظلوم ربه فی السّر و الأجهار فلما فتحنا ختمه نفحت نفحات ربک مظهر الأدیان نسئل الله بان یوفقک فیکل الأحوال و یحوال مستقیماً علی هذا الأمر الذی انهزم منه الفجار لاتحزن من شیء انه معک و قدر لک ما هو خیر عما خلق فی الأکوان کذلک تموج بحر عطاء ربک اذ کان مطلع امره بین ایادی الفسّاق وصّ عبادی بکلمة من عندنا هذا ما یأمرک مظلوم البلاد قل لا تستمعوا ما لاینبغی ان یستمع و لا تنظروا ما جری من قلم الأشرار دعوا ما عند الناس خذوا ما عند ربکم مالک الرقاب. انشاءالله بعنایت رحمن لم یزل و لایزال در ظل محبوب غنی متعال مستریح باشید و از ماسوایش فارغ و آزاد مکتوب آنجناب در سجن اعظم وارد فی الحقیقه سبب فرح قلب محزون این مسجون واقع گشت چه که اصل سدره اطوار افنان و نفحات آنرا دوست داشته و دارد لله الحمد که از جذب بیان رحمن و اثر کلک محبوب امکان کل بشریعه باقیه الهیه فائز و از فیوضات

\*\*\* ص 97 \*\*\*

امطار رحمانیه مستفیض هذا ما اردناه من قبل و نزلناه فی الألواح ان ربک لهو العلیم الخبیر و اینکه مرقوم داشته بودید که عریضه نگاری مزید و سیاهی و گناه است. لیس الأمر کذلک بل اصل ثواب و حقیقت ثواب بوده و خواهد بود هر چه می‌خواهی بنویس و هر چه می‌خواهی بگو انه یحب ان یسمع کلماتهم و یجد عرف حبکم محبوب العارفین امریکه از آنجناب و کل الیوم محبوب است استقامت بر حب الله بوده بشأنیکه احدی قادر بر القای اوهامات متوهمین و کلمات مشرکین نباشد و اینمقام بسیار عظیم است چه که شیاطین در کمین و جنود مشرکین بکمال کین ظاهر هر نفسی بخواهد باینمقام فائز شود باید بتمامه از دون عن منقطع گردد تا باستقامت کبری که اصل کل خیر است فائز شود این امر از جهتی بسیار عظیم است و از جهتی بسیار سهل عظمت آن معلوم و مشهود و در الواح الله مذکور سهل و آسانی آن کلمه واحده بوده اگر ناس موفق شوند بآنکلمه الهیه که جامع کلمات نامتناهیه ربانیه است جمیع را کفایت نماید و بر صراط مستقیم وارد بشأنیکه در کل احیان از ید عطای رحمان رحیق حیوان بنوشند و بنوشانند و آن کلمه اینست که می‌فرماید ان انظروه بعینه لا بعیونکم این بیانی است که هر نفسی بگوش قلب آنرا اصغا نماید ابداً از صراط مستقیم منحرف نشود و از محبوب عالمین دور نماند اکثری از ناس به موهومات قیل و قصص اولین از مقصود عالم محروم مانده‌اند باید از آنچه در دست ناس موجود است از حکایات و کلمات و اشارات منقطع و بقلب و جان بکوی رحمن توجه نمود اگر نفسی باوهام قبل ناظر باشد ابداً از زلال کوثر بیمثال نخواهد نوشید این رحیق اطهر را مثل و شبه نه تا امثال بآن پی برد مشاهده در اهل فرقان نمائید که کل را قصص قبل و اوهام از سبیل مالک انام دور نمود اگر از علامات و اخبار و شرایط موهومه که در دست شان بود چشم می‌پوشیدند

\*\*\* ص 98 \*\*\*

می‌پوشیدند و بعین او مشاهده می‌نمودند البته بانوار وحی الهیه و ظهورات تجلیات ربانیه فائز می‌گشتند امر آن نفوس سهل است و در اهل بیان تفکر نمائید مع آنکه مشاهده نمودند آنچه از قبل در دست داشتند موهوم صرف بوده و یک بیان از بیانات الهیه را از ذکر قیامت و ساعت و صراط و میران و حشر و نشر و قائم و ظهور آن کما هو حقه ادراک ننموده چنانچه قرن‌ها و عهدها عابد موهوم من غیر شعور بودند و خود را اعظم و اکبر دارند و اتقای کل من علی الأرض می‌شمردند مع ذلک بحجبات اخری الیوم بعضی از کوثر حیوان رحمانیه و بحر علم صمدانیه محروم مانده‌اند افّ لهم و لو فائهم و اگر بکلمه الهیه که ذکر شد عمل می‌نمودند ابداً محتجب نمی‌ماندند بگو ای دوستان حق را بچشم او ملاحظه کنید چه که بغیر چشم او را نخواهید دید و نخواهید شناخت اینست کلمه حق که از مطلع بیان رحمن ظاهر و مشرق گشته طوبی للعارفین و طوبی للناظرین و طوبی للمستقیمین و طوبی للمخلصین و طوبی للفائزین الیوم آفتاب جهانتاب حقیقت در کمال ضیاء و نور مشرق و ظاهر و سماء عرفان به انجم حکمت و بیان مزین و مشهود طوبی از برای نفوسی که ببصر خود توجه نموده بآن فائز گشتند و ما اردته من شمس عطاء ربک این بسی معلوم و واضح است که شأن غنی متعالی اعطاء بوده و خواهد بود بهر قسم آنجناب بخواهند عطا می‌فرماید آسمان و زمین و آنچه در اوست مخصوص احبای حق خلق شده کذلک جری من القلم الأعلی اذ تحرک علی اللوح باذن ربک المحرک العلیم الحکیم. مطمئن باشید که تحت لحاظ الطاف مالک انام بوده و انشاءالله خواهید بود و آ‌نچه مصلحت داند البته معمول دارد چه که از او محسوبید و باو منسوب اگر در امثال این امور تعویق رفته و یا تأخیر شده نظر بحکمت بالغه الهیه بوده و خواهد بود از بعد محزون مباشید چه که لدی الوجه

\*\*\* ص 99 \*\*\*

از اهل قرب محسوبید و الحمدلله کوثر وصال را در مطلع ایام از ید مالک انام آشامیدید و بآن فائز گشتید. قد کتبنا لمن استقام علی الأمر و انقطع عما سواه اجر من قام و یبلّغک الی مقام تطیر فیکل الأحیان باجنحة الروح و الریحان الی هواء محبة ربک الرحمن انه لهو المقتدر القدیر. این مناجات را مداومت فرمایند. قل سبحانک یا الهی و مقصودی و رجائی و محبوبی تری ان نفحات وحیک جذبتنی الی افق الطافک و فوحات الهامک قلّبتنی الی شطر مواهبک و نداء مطلع امرک ایقظتنی فی ایامک اذاً یا الهی اقبلت الیک بتمامی منقطعاً عن سواک و قائماً لدی باب فضلک الذی فتحته علی من فی الارض و السماء اسئلک بکلمتک التی بها سخرت الکائنات و تحرک به الممکنات و بها سبقت الموحدین کوثر لقائک و المخلصین رحیق وصالک ثم باسمک الذی اذا ظهر ظهر غیب المکنون و الکنز المحزون بان تجعلنی فیکل الأحوال ذاکراً بذکرک و ناطقاً بثنائک و طائراً فی هواء عرفانک و سائراً فی ممالک امرک و اقتدارک ایرب قد سرعت الی و توجهت الی وجهک لاتمنعنی عن فرات رحمت و لا عن بحر عطائک یشهد کل جوارحی بهیمنتک علی الأشیاء و قدرتک علی من فی الأرض و السماء قدر لی ما یجعلنی فارغاً عن دونک لأشاهد نفسی ایة تجریدک فی مملکتک و برهان تقدیسک فی بلادک ثم اقض لی یا الهی ما اردته من سماء جودک و سحاب کرمک انک انت الذی احاد احسانک من فی الأمکان

\*\*\* ص 100 \*\*\*

فی الأمکان و فضلک من فی الأکوان ثم اختر لی یا الهی ما ینفعنی فی الدنیا و الأخرة انک انت المقتدر علی ما تشاء و انک انت العلیم الخبیر و اسئلک یا مالک الوجود و مربی الغیب و الشهود بان تغمسنی فیکل الأحوال فی بحر رضائک لأکون مریداً بارادتک و متحرکاً بمشیتک و ناظراً بما اردت لی من بدایع فضالک ایرب قد تمسکت بحبل حبک اسئلک بان تکتبنی من الذین طافوا حول عرشک بدوام جبروتک و ملکوتک و عزتک یا اله العالمین و مقصود الأملین هذا مطلبی و رجائی و املی و منائی و انت الذی امرتنی بالدعاء و ضمنت الأجابة فاستجب لی ما اردته بجودک و کرمک و فضلک و احسانک انک انت المعطی الباذل الممتنع المتعالی الغفور الرحیم ایرب صل علی اله ان من اهل البهاء الذین استقروا علی فلک الأستقامة بأمرک و سلطانک و سفینة الثبوت بقدرتک و اقتدارک و ایدنهم علی اظهار امرک بین بربتک و ابراز سلطنتک بین عبادک انک انت المقتدر العلیم الحکیم

**الأقدس الأمنع الأبهی**

جناب علی علیه بهائی

ان یا علی ان استمع ما یوحی الیک ربک المحزون الغریب الذی احاطته الأخران من کل الجهات من الذینهم کفروا بالله اذ اتی باسمه العظیم ایاک ان یحزنک ذکر الحزن ان ربک لا یحزنه شیء عما خلق فی السموات و الأرضین تالله له مقام لن تصل الیه طیور افئدة المربین و لا نفحات قلوب العارفین لو نظهر هذا المقام لتتحیر فی نفسک و تقول

\*\*\* ص 101 \*\*\*

انک انت المقتدر علی ما تشاء کنت مکنوناً فی ازل الأزال و تکون مخزوناً فی سرادقات امرک لایعرفک احد الا نفسک العلیم ان یا علی کلما تتوجه الی مقامات الأرض و شئوناتها نذکر الأخران و امثالها اما یشتهد من نفحات بیانی اهتزت الأشیاء و من رشحات قلمی حیی کل عظم رمیم هل الحزن یقدر ان یمنع بحر السرور لا و ربک الغفور انه لهو المهیمن علی من فی السموات و الأرضین نکون مضیئاً فی الظلمة و قائما بین القاعدین الذین اذا قیل لهم قوموا قعدوا الا انهم من الخاسرین طوبی لک بما تقربت الی مقام الذی فیه لاح افق البیان بذکر ربک العلیم الخبیر ان یا علی لو نذکر البلایا تنقطع عن الراحة و الرخاء انک فاحسبها رحمته لأنها نزلت فی سبیل الله محبوب العالمین قل یا قوم قد تنطق لسان العظمة و انتم لا تسمعون و یدعوکم الناصح و انتم لاتنفقهون قد صلح الصائح قبلی انتم ما سمعتم و ما تسمعون قد نزل الأیات و ظهرت العلامات و انتم لا تعلمون قد شهدت الأشیاء لفاطر السماء و امتم میّتون الی متی تنظرون انفسکم هذا نفس الله ها انتم تشهدون انا نقربکم بحبال الألطاف و انتم تفرون هل ینفعکم ما تمسکنم به لا و نفس الله المهیمن القیوم و هل یغنیکم الیوم علمائکم لا و عمری بل هم الجهلاء لو انتم تعرفون الی متی تنظرون بعیونکم قد منعها رمد الجهد لو انتم تنصفون ان انظرونی بعینی هذا ما امرتم به فی لوح مکنون قوموا بالأستقامة الکبری علی امر مالک الأسماء ثم ادعوا

\*\*\* ص 102 \*\*\*

ادعوا ملأ الأنشاء الی هذا المقام الحمود ان الذین توقّفوا الیوم اولئک قوم لاینصرون قد تمسکوا باوهائهم کلما تمسّک بها عباد من قبل الا انهم قوم عمون. قد منعهم الهوی عن اسمی الأبهی و هم فی بیداء الضلال یسرعون اذا قیل لهم تعالوا الی مطالع الأمر قالوا یکفینا ما عندنا کذلک قال الأولون. یدعون الله و لایعرفونه و یقصدون البیت فی اقصی البلاد و المقصود یشهد انهم معرضون یقبلون الی الجهات و یحسبون انهم هم الفائزون. قل کل الجهات انتهت الی جهتی و السبل الی هذا السبیل المشهود قل خافوا الله و لاتتّخذوا الأوهام لأنفسهم ارباباً من دون الله ان اتبعوا بین یدعوا الی العزیز الودود قد ظهر ما لاظهر فی الأبداع لو بی لمن فاز و قال لک الحمد یا مالک الغیب و الشهود ان الذین اوتوا بصائر من الله اولئک قوم مبصرون و من دونهم صماء عمیاء یشهد بذلک ربک علام الغیوب کذلک نزلنا انک الأیات و ارسلناها الیک لتقرئها فی العشی و الأشراق و تذکر ربی الذی اتی بالحق و انارک به الأفاق کبر من قبلی علی لحبتی الذین امنوا بالله و وفوا بالمیثاق و یقومن علی ذکر بارئهم و ینصرنه بسیوف الأذکار انما البهاء من لدی البهاء علیک یا ایها الناظر الی الله و علی الذینهم ما منعهم ظلم الأعداء عن التقرب الی الله العزیز الوهاب

اسم الله مهدی **بسم اللّه الأقدس الأمنع**  علیه بهائی

لمن کان مذکوراً لدی الوجه و تحرک علی ذکره قلمی الأعلی علی شأن ملئت به

\*\*\* ص 103\*\*\*

الأوراق. الا تحزن من شیء توکل علی الله منور الأفاق سوف یعز الذین عزّزوا امره و یذل طالوا الأعناق و استکبروا علی الله اذ ایتهم بکل الأیات نشهد انهم من اهل النفاق قد قاموا بالأعتساف فیکل الأطراف باسیاف الغدر و الفحشاء ان ربک لهو العزیز العلام. یا اسمی ان المحبوب فی بلاء لایری شبهه فی البلاد و المظلوم فی شدة ما رأت مثلها عین الأبداع و فی مثل تلک الحالة‌ ندعوا البیرته الی الله ربهم مالک یوم التناد تخاطب من فی الأنشاء باعلی النداء ان انت هوا من نداء الرب الذی اتی بقدرة و سلطان مرة نخاطب ملأ التوریة و ندعوهم بمنزل الأیات الذی اتی من لدن مالک الرقاب نقول قد جاء الناموس الأعظم و یحکم جمال القدم علی کرسی الداود کذلک نطق القلم بما ذکر من قصص الأولین بین اهل الأدیان ولکن الأن ان الداود یصیح و یقول یا ربی الودود فاجلعنی ممن استقام علی امرک یا من بک لاحت الوجوه و زلت الأقدام ان یا اسمی لو نظهر بما ینبغی لنا لتری الأرض غیر الأرض ربک العزیز ا لوهاب ان یا اسمی تالله قد البسنا القمیص من دبر الأبل لئلا یعرفن احد و ینحضر عن حولی من تغیر به رداء الکبریاء کذلک نطق لسان الورقاء طوبی لمن توجه الی ما خرج من فم ربک العزیز المنان. تالله لو نرید ان نخرج ید عظمتی من حب ارادتی لتمنعها ایادی الأخری کذلک قدرنا لنفسی فی ملکوت امری لئلا تقع علیها عیون الذین ارتابوا و قاموا

\*\*\* ص 104\*\*\*

و قاموا باعتساف لو تتوجه بعینی تری ان القلم تتحرک لنفسی و الأیات تنزل لأذنی و الجمال ظهر لعینی و البیان بدع للسان ربک الرحمن ان یا مهدی هذا مقام ما عرفه العباد من اول الذی لااول له و لن یصعد الیه احد الا بحولی و قوتی و سلطانی الذی احاط الأقطار اذا نکون جالساً فی البیت و خده و منتظراً ما یخلصنی من ایادی الفجار انک فاشهد هذا المقام ثم الذی یتحرکون باهواء انفسهم و یدعون من اهل البهاء فی ملکوت الأسماء تالله انهم من عبد الهوی یشهد بذلک ربک العزیز النطاق فانظر فی ملأ البیان انهم احتجبوا بذکر الخلافة و امثالها عن الذی بحرکة اصبعه خلق ما لاتدرکه افئدة الأوصیاء لعمری لو نکشف هذا الحجاب لتنفطر قاوب اولی الألباب ان یا اسمی رشحنا علیک رشحاً من طماطم بحر الذی کان مکنونا فی علم ربک لتطلع بما ورد علینا من اهل الضلال ینبغی ان نصرّف الأیات علی تصریف اخر و نرجع الی ما کنا فیه فی اول الکتاب مرة نخاطب ملأ الأنجیل و نقول قد اتی الجلیل بهذا الأسم الذی به فاحت نسمة الله فی البلاد ان یا ملاء الأبن قد بنی الهیکل بایدی مشیّة ربکم العزیز الوهاب فاصدقونی یا قوم هل الذی من الطین خیر ام الذی بنی من ایادی قدرة ربکم منزل الأیات هذا الهیکل الذی وعدتم به فی الواح و ینادی یا اهل الملل ان اسرعوا الی مالک العلل و لاتتّبعوا کل مشرک مرتاب و مرة نخاطب ملأ الفرقان خافوا الرحمن و لا تعترضوا علی الذی به حقّقت الأدیان

\*\*\* ص 105 \*\*\*

قل قد سرعت الشرایع باسمی و نزلت الأیات لذکری جعله الله سلطان الأذکار قل یا ملأ البیان لاینبغی ذکرکم لأنکم احجب العباد لدی الغنی المتعال انا خرقنا لکم بعض الأحجاب لتعرفوا الأخری اذا نریکم فی العقبة‌ الأولی و تعبدون الأوهام قل تفکروا فی بیان الله لتعرفوا مراده یا ملأ الأحجاب قل یا ملأ الحکماء ان انصفوا بالله هل منکم من احد یجول مع فارس البیان فی میدان العظمة و الأجلال لا و نفسی لو انتم من اهل الأنصاف ثم انتم یا معشر العلماء الی متی تشرعون اسنة البغضاء علی وجه البهاء خذوا اعنه الأقلام قد ینطق قلم الأعلی بین الأرض و السماء خافوا الله و لاتتبعوا هوائکم التی بها تغیّرت الأمکان ظهروا اذانکم لأستماع نداءالله تالله انه نار تحترق بها السبحات و ما تطهر به افئدة‌ من فی الأکوان یا ملأ الشعراء و الأدباء قد اتی یوم الثناء ان افتحوا اللسان بهذا الذکر الذی به انکسرت الأصنام دعوا ما عندکم من ابیاتکم الملمعة و المعجمة و ما تفتخرون به من العواظل و العاطل العاطل خذوا ما امرتم به من لدی الله فالق الاصباح ان یا ملأ العرفاء لعمری انتم لستم بشیء قد نریکم مستغرقین فی بحر الظنون و الأوهام کانک تریهم یتکلمون تحت اللحاف قل ان اخرجوا الرؤس قد اشرقت الشمس من الأفق العظمة و الأقتدار ان العارف من عرف المعروف و العالم من توجه الی المعلوم کذلک زین لوح البیان نجاتم الکلام قل یا ملأ التجار تالله هذا یوم تربح فیه کل تجارة لو انتم من اولی الأبصار فاعلموا ان امورکم تمنعکم عن ربکم عالم الأسرار ان اشتغلوا باذنه ثم بذکره کذلک امرتم فی اکثر

\*\*\* ص 106 \*\*\*

فی اکثر الألواح ثم اعلم انا کتبنا الملة المجوس الواحاً و زیّنا فیها الناموس طوبی لمن یذکرهم بالروح و الریحان و نزل فیها جواهر ما فی کتبهم من الرموز و الأشارات ان ربک لهو العزیز العلام ان یا اسمی کبّر احبائی الذین کانوا فی هناک لیفرحوا بهذا الذکر الذی طلع من افق الاحزان هم المذکورن لدی العرش یشهد بذلک کل الذرات قل طوبی لکم بما وفیتم میثاق الله و استقمتم علی الأمر الذی به اضطربت الأرکان ان یا علی انت فی منظری و توجهنا الیک من هذا المقام الذی جعله الله علی المقام کن متمسکاً فیکل الأحوال بحبل عنایة ربک انّه معک فیکل الأحیان قد ذکر ابن الزاء لدی الوجه و کبرنا علیه من هذا الشطر الذی من افقه اشرقت شمس عنایة ربک مالک الأرضین و السموات

الواحی که مخصوص زردتشتیان نازل

جواب نامه سر هر داستان نام یزدان است ای دوستان یزدان آواز یکتا خداوند بی نیاز را بگوش جان بشنوید تا شما را از بند گرفتاریها و تیرگی تاریکی ها آزاد فرماید و بروشنایی پاینده رساند صعود و نزول حرکت و سکون از خواست پروردگار ما کان و ما یکون پدید آمده سبب صعود خفت و علت خفت حرارت است خداوند چنین قرار فرموده و سبب سکون ثقل و گرانی و علت آن برودت است خداوند چنین قرار فرموده و چون حرارت را که مایه حرکت و صعود و سبب وصول به مقصود بوده اختیار نموده لذا آ‌تش حقیقی را به ید معنوی بر افروخت و به عالم فرستاد تا آن آتش الهیه کل را بحرارت محبت رحمانیه بمنزل دوست یگانه کشاند و صعود دهر اینست سرّ کتاب شما که از قبل فرستاده شد و تا اکنون از دیده و حال مکنون و پوشیده بوده اکنون آن آتش آغاز بروشنی

\*\*\* ص 107 \*\*\*

تازه و کرمی بی اندازه هویداست این آتش یزدان بخودی خود باید روشن و پدیدار تا جذب رطوبات و برودات زایده که مایه مستی و افسردگی و سرمایه گرانی و پژمردگی است نماید و همه امکان را بمقام قرب رحمان کشاند هر که نزدیک شد بر افروخت و رسید و هر که دوری جست بازماند ای بنده یزدان از بیگانگان بیگانه شو تا یگانه را بشناسی بیگانگان مردمانی هستند که شما را از یگانه دور می‌نمایند امروز روز فرمان و دستوری دستوران نیست در کتاب شما گفتاری است که معنی آن اینست دستوران در آن روز مردمان را دور می‌نمایند و از نزدیکی باز میدارند دستور کسی است که روشنایی را دیده و به کوی دوست دوید اوست دستور نیکوکار و مایه روشنایی روزگار ای بنده یزدان هر دستور که ترا از این نار که حقیقت نور و سر ظهور است می‌نماید او دشمن تست بگفتار اغیار از یار رحمان و از سخن دشمن او هست مگذر ای بنده یزدان روز کردار آمده وقت گفتار نیست پیک پروردگار آشکار هنگام انتظار نه چشم جان بگشا تا روی دوست بینی گوش و هوش فرا دار تا زمزمه سروش ایزدی بشنوی ای بنده یزدان پیراهن بخشش دوخته و آماده بگیر و بپوش و از مردمان دل بردار و چشم بپوش ای خردمند اگر پند خداوند بشنوی از بند بندگان آزاد شوی و خود را برتر از دیگران بینی ای بنده یزدان شبنمی از دریاهای بخشش یزدان فرستادیم اگر بنوشند و زمزمه از آوازهای خوش جانان آوردیم اگر بگوش جان بشنوند بپرهای شادمانی در هوی محبت یزدان پرواز کنند مردمان را مرده انکار و بزندگان بیامیز هر یک از مردمان جهان که بوی خوش جانان را در این بامداد نیافت از مردگان محسوب بی نیاز بآواز بلند می‌فرماید جهان خوش آمده غمگین مباشید راز نهان پدیدار شده اندوهگین مشوید اگر به پیروزی این روز پی بری از جهان و آنچه در اوست بگذری و بکوی یزدان شتابی ای بنده یزدان

\*\*\* ص 108\*\*\*

یزدان آن شجر که بدست بخشش کشتیم با ثمر آشکار و آن شود که در کتاب دادیم اکنون با اثر هویدا ای بنده یزدان هنگامی در خوابگاه بر تو تجلی نمودیم بآن ‌آگاه نشدی اکنون بیاد آر تا بیابی در حالی سوی دوست بی منزل شتابی ای بنده یزدان بگو ای دستوران دست قدرت از ورای سحاب پیدا به دیده تازه به بینید و آثار عظمت و بزرگی بیحجاب هویدا بچشم پاک بنگرید. ای بنده یزدان آفتاب جهان جاودانی از مشرق اراده رحمانی در اشراق و دریای بخشش یزدانی در امواج بی بهره کسی که ندیده و مرده مردی که نیافت چشم از دنیا بر بندد و به روی دوست یکنا بگشا و باو پیوند. ای بنده یزدان بی آلایش جان بستایش پروردگار زبان بگشا زیرا از کلک گهربار تو را یاد نموده اگر پی باین بخشش بری خود را پاینده ببینی. ای بنده یزدان بگو خداوند می‌فرماید صاحب محنت حجت نخواست بر نخواهد خواست و آن دارای نشان رستگاری نخواهد یافت.

**آغاز گفتار ستایش پروردگار است**

ای بندگان چشمه‌های بخشش یزدانی در جوش است از آن بنوشید تا بیاری دوست یکتا از خاک تیره پاک شوید و بکوی دوست یگانه درآئید از جهان بگذرید و آهنگ شهر جانان نمایید. ای بندگان آتش پرده سوز برافروخته دست من است او را بآب نادانی میفسرید آسمان‌ها نشان بزرگی من است بدیده پاکیزه در او بنگرید و ستاره‌ها گواه راستی منند باین راستی گواهی دهید. ای بندگان دیدن به دیده بوده و شنیدن بگوش هر که در این روز فیروزه آواز سروش را نشنید دارای گوش نبوده و نیست گوش نه گوشتی است که بدیده در آن نگری چشم نهان باز کن تا آتش یزدان ببینی و گوش هوش فرا دار تا گفتار خوش جانان بشنوی ای بندگان اگر درد دوست دارید درمان پدیدار اگر دارای دیده بینند ؟؟ روی یار،

\*\*\* ص 109 \*\*\*

در بازار نمودار آتش دانایی بر افروزید و از نادان بگریزید اینست گفتار پروردگار جهان ای بندگان تن بی روان مرده است و دل بی یاد یزدان پژمرده پس بیاد دوست بیامیزید و از دشمن بپرهیزید دشمن شما چیزهای شماست که بخواهش خود آن را یافته‌اید و نگاه داشته‌اید و جان را بآن آلوده‌اید جان برای یاد جانان است آن را پاکیزه دارید زبان برای گواهی یزدان است او را بیاد گمراهان میالائید. ای بندگان براستی می‌گویم راستگو کسی است که راه راست را دیده و آن راه یکی است و خداوند آنرا پسندیده و ‌آماده نموده و این راه در میان راه‌ها مانند آفتاب جهانتاب است، در میان ستارگان هر که باین راه نرسید آگاه نه و بیراه بوده اینست سخن یکتا خداوند بیمانند ای بندگان روزگار بنگاه دیوان است خود را از نزدیکی نگاه دارید دیوان گمراهانید که در خوابگاه فراموشی با کرده ارتباه آرمیده‌اند خواب آن‌ها خوشتر از بیداری است و مردن آن‌ها دلکش‌تر از زندگی. ای بندگان زهر تن دارای روان است و زهر کالبد دارای جان امروز دارای روان تنی است که بجان آهنگ کوی جانان نموده. انجام هر آغاز امروز است خود را کور مکنید دوست یکتا نزدیک است خود را دور منمائید. ای بندگان تن‌های شما مانند نهال‌های باغستان است و از بی آبی نزدیک بخشکی است پس بآب آسمانی که از ابر بخشش یزدانی روان است تازه نمائید گفتار را کردار باید هر که گفتار یار را پذیرفت مرد کردار اوست و گر نه مردار بهتر از اوست. ای بندگان سخن دوست شیرین است. کو کسی که بیابد و کجاست گوشی که بشنود نیکوست کسی که امروز با دوست بپیوندد و از هر چه جز اوست در رهش بگذرد و چشم پوشد تا جهان تازه بیند و بمینوی پاینده راه یابد پروردگار جهان می‌فرماید ای بندگان از خواهش‌های خود بگذرید و آنچه من خواسته‌ام آنرا بخواهید راه بیراه نما نروید و گفتار هر راهنما را نپذیرید. بسیاری از راهنمایان گمراهانند و راه راست را

\*\*\* ص 110 \*\*\*

راست را نیافته‌اند راهنما کسی است که بند روزگار آزاد است و هیچ چیز جز او را از راه راست باز ندارد. ای بندگان راستی پیشه کنید و از بیچارگان رو مگردانید و نزد بزرگان مرا یاد نمائید و بترسید از بندگان از کردار پاک باشید و بگفتار پروردگار رفتار کنید. اینست سخن خداوند یکتا.

**روشنی هر نامه نام زنده پاینده بوده**

ای بندگان سزاوار انکه در این بهار جانفزا از باران نیسان یزدانی تازه و خرم شوید خورشید بزرگی پرتو افکنده و ابر بخششی سایه گسترده با بهره کسی که خود را بی بهره نساخت و دوست را در این جامه بشناخت. بگو ای مردمان چراغ یزدان روشن است آنرا ببادهای نافرمانی خواموش منمائید روز ستایش است بآسایش تن و آلایش جان نپردازید اهریمنان در کمینگاهان ایستاده‌اند آگاه باشید و بروشنی نام خداوند یکتا خود را از تیره گیها آزاد نمائید دوست بین باشید نه خودبین بگو ای گمراهان پیک راستگو مژده داد که دوست می‌آید اکنون آمد، چرا افسرده ‌اید، پاک پوشیده بی پرده آمده چرا پژمرده‌اید آغاز در انجام نمودار و جنبش از آرام پدیدار. این جنبش از گرمی گفتار پروردگار در آفرینش هویدا شده هر که این گرمی یافت به کوی دوست شتافت و هر که نیافت بیفسرد افسردنی که هرگز بر نخواست. امروز مرد دانش کسی است که آفرینش او را از بینش باز نداشت، و گفتار او را از کردار دور ننمود مرده کسی که از این باد جانبخش در این بامداد دلکش بیدار نشده و بسته مردی که گشاینده را نشناخت و در زندان آز سرگردان بماند. ای بندگان هر که از این چشمه چشید، بزندگی پاینده رسیده و هر که ننوشید از مردگان شمرده شده. بگو از زشت کاران آز شما را از شنیدن آواز بی نیاز دور نموده او را بگذارید تا از کردگار بیابید و او مانند آفتاب جهانتاب روشن و پدیدار است. بگو از نادانان گرفتاری ناگهان

\*\*\* ص 111 \*\*\*

شما را از پی کوشش نمائید تا بگذرد و شما را آسیب نرساند اسم بزرگ خداوند ببزرگی آمده بشناسید اوست داننده و دارنده و نگهبان.

**بنام یکتا خداوند بی همتا**

ستایش پاک یزدان را سزاست که بخودی خود زنده و پاینده بوده هر نابودی از بود او پدیدار شده و هر نیستی از هستی او نمودار گشته ای رستم انشاءالله بعنایت رحمن مرد میدان باشید تا از این زمزمه ایزدی افسردگان را برافروزی و مردگان را زنده و پژمردگان را تازه نمایی اگر باین نار که نور است پی بری به گفتار آیی و خود را دارای کردار بینی ای رستم امروز نمودار کرم ذره را آفتاب کند و پرتو تجلی انوار اسم اعظم قطره را دریا نماید بگو ای دستوران باسم من عزیزید و از من در گریز شما دستوران دیوانید اگر دستوران یزدان بودید با او بودید او را می‌شناختید ای رستم بحر کرم یزدانی آشکار و ‌آفتاب بخشش رحمانی نمودار صاحب چشم آنکه دیده و صاحب گوش آ‌نکه شنیده بگو ای کوران جهان پناه آمده روز بینایی است بینای آ‌گاه آمده هنگام جانبازی است در این روز بخشش کوشش نمائید تا در دفتر نیکوکاران مذکور آئید جز حضرت رحمن احدی بر آمرزش گمراهان و گناهکاران قادر نبوده و نیست کسی که هستی نیافته چگونه هستی بخشد و صاحب خطا چگونه از خطا درگذرد. بگو ای دستوران محبوب عالمیان در زندان شما را یزدان می‌خواند، از او بپذیرید و بلایای بی پایان را از برای خلاصی شما قبول نمود از او مگریزید از دشمن دوست نما بگذرید.

و به دوست یکتا دل بندید بگو ای مردمان برضای دوست راضی شوید چه که آنچه را او برگزید اوست پسندیده بگو ای دستوران کردار احدی امروز مقبول نه مگر نفسیکه از مردمان و آنچه نزد ایشانست گذشته و به سمت یزدان توجه نموده امروز روز راست گویانست که از خلق گذشته‌اند و به حق پیوسته‌اند و از ظلمت دوری جسته بروشنایی نزدیک شده‌اند ای رستم گفتار پروردگار را بشنو و به مردمان برسان

\*\*\* ص 112 \*\*\*

ورقه ح و ا **باسم مقصود عالمیان**  علیها بهاءالله

یا بنت امتی کتابت لدی الوجه حاضر و طرف عنایت بآن ناظر حمد محبوب حقیقی را که باشراق شمس احدیت منور گشتی و از شئونات عرضیه امکانیه منزه چه بسیار از منتسبین که دعوی محبت می‌نمودند و نار مودت می‌افروختند و بعد من غیر دلیل از سبیل مستقیم محروم ماندند و از رب جلیل دور گشتند علت کبری و سبب عظمی حب دنیا بوده و آن نفوس را از مالک اسماء منع نموده قسم باسم اعظم که عنقریب خایباً و خاسراً بتراب راجع خواهند شد و اگر بعضی ایام بمانند خود را نادم مشاهده نمایند. حق لم یزال بر خلق غالب بوده و خواهد بود و دستش فخر عزت‌هاست و اراده اش مهیمن بر اشیاء الحمدلله بان حفظک من اشارات الذین کفروا بالله و ایدک علی الأقبال انه ولی المقبلات و مولی المقلبین حمد مالک قدم را که ترا از فئه باغیه نجات بخشید و به شطر احدیت هدایت فرمود نعیماً لک ثم طوبی لک و ماورد علیکم قد ورد علینا نسئل الله بان یوفقکم علی الصّبر و الأصطبار و یقدّر لکم خیر الدنیا و الأخرة انه لهو العزیز الحکیم و بعد انشاءالله الواح منیعه ارسال می‌شود در جمیع احوال بذکر حق ذاکر باشید و بعنایت او مطمئن. انّما البهاء علیک و علی من معک.

ورقه ح م ی د ه **بنام دوست یکتا** علیها بهاءالله

الحمدلله بانوار شمس حقیقت فائز شدی و از نسایم ربیع رحمانی خرم و مبسوط در منظر اکبر مشهودی و در ساحت اقدس مالک قدم مذکور اینست از فضل‌های بزرگ پروردگار. از حق جل جلاله طلبم که لازال در ظل سدره رحمانیه ساکن باشی و از عرف قمیص سبحانی محفوظ بشأنیکه اریاح افئده مشرکه ترا از شطر احدیه منع ننماید و میاه اعراض انفس غافله

\*\*\* ص 113 \*\*\*

نار محبتت را نیفسرد و کل الأمور بیده یفعل ما یشاء بسلطانه لا اله الا هو العزیز الحکیم

خال جناب محمد  **بسمه الدائم بلا فناء** علیه بهاءالله

هذا کتاب من لدی المظلوم الی الذی امن بالله المهیمن القیوم لیأخذه جذب النداء و یبلغه الی مقام لایری فی الوجود الا تجلیات حضرة المعبود و ینطق بین الأمم بما نطق اسم الأعظم انه لا اله الا هو المقتدر المتعالی العزیز الودود انا عرفنا اقبالک الی الله و ترمجّهک الی الوجه لذا انزل لک هذا اللوح ان ربک لهو الحق علام الغیوب طوبی لنفس علی شأن ینبغی للأقبال الی الغنی المتعالی و لصدر استنار من الأنوار التی اشرقت من هذا الأفق المشهود قل یا قوم لاتمنعوا انفسکم عن فضل الله فی ایامه و لاتتبعوا کل مشرک مردود ما انزلنا من کتاب الا و انکره القوم و ما ارسلنا من رسول الا اعترضوا علیه و اعرضوا عند کذلک قضی الأمر من قبل ولکن الناس اکثرهم لایفقهون هذا یوم فیه جعلنا اعلی القوم اسفلهم و اسفلهم اعلاهم و جعلنا الذین استضعفوا ورّاث الملکوت کما غیرناهم من قبل ان ربک لهو المقتدر علی ما اراد لا اله الا هو العزیز المحبوب قم علی نصرة امر ربک بالحکمة و البیان ثم افتح مداین القلوب بمفاتیح اسمه المهمین علی الغیب و الشهود ایاک ان تمنعک شئونات الخلق و یحزنک اعراض الذین کفروا بالموعود ان اشکرالله بما ذکرت لدی لوجه و نزل لک ما لاتعادله کنوز السموات و الأرض ان ربک لهو المقتدر العزیز الممنوع ان اذکر احبائی من قبلی ثم بشرهم هذا الذکر الذی به طارت الأرواح و انجذبت

\*\*\* ص 114 \*\*\*

و انجذبت العقول انما البهاء علیک و علیهم من لدی الله المهیمن القیوم

طال ابن الذی **بسمه المذکور بلسان الغیب و الشهود** رفع الی الله

قد اتی المقصود و لسان الوجود ینطق و یقول لک الحمد یا اله من فی السموات و الأرضین قد احاطت الکلمة من فی الأمکان و انجذب منها افئدة الذین توجهوا الی منظر الله العزیز الکریم. هذا یوم تزین فیه کل الأشیاء برداء الأسماء الا من انکر هذا الفضل الذی احاط العالمین قد قرء کتابک لدی العرش و اطلعنا بما فیه انه لهو العلیم الخبیر و عرفنا ما ترشح علیکم من بحر التقدیر من لدن مقتدر قدیر ان القضاء مقبوض بید القدرة و الأقتدار انه یقدر لمن یشاء ما اراد انه لهو المحمود فیکل الأحوال لا اله الا هو العلیم الحکیم. انشاءالله بدوام الله در ظل سدره رحمانیه ساکن و مستریح باشید در کل احوال طرف عنایت الهیه با شما بوده و انشاءالله خواهد بود از آنچه وارد شده محزون مباشید فی الحقیقه مصیبت کبری بر کل وارد شده. سوف ینزل فی ذلک ما یثبت به ذکره بدوام الملک و الملکوت شأن ربک لهو المقتدر القدیر جمیع را از قبل مظلوم تکبیر منیع برسانید. انشاءالله مخصوص کل الواح نازل و ارسال می‌شود انما البهاء علیکم

طال جناب اسمعیلی **بسم اللّه الأعظم الأبهی** علیه بهاءالله

قد زیّن لوح الأبداع بطراز بیان ربک مالک الأختراع و طرز کتاب الوحی بهذا الذکر الذی منه انجذب اهل ملأ الأعلی ثم استفرح اهل مداین البقاء و انصعق اهل ملکوت الأنشاء الا من انقذته ید القدرة

\*\*\* ص 115 \*\*\*

و الأقتدار من لدن مقتدر عزیز علیم طوبی لنفس انقطعت عما سوی الله و استقامت علی نصرة امره بین العالمین. هذا یوم فیه تنطق الذرات بما نطق به لسان العظمة و الکبریاء ولکن الناس اکثرهم من الغافلین قد فاح عرف القمیص فی العالم بما ظهر جمال القدم بطراز اسمه الأعظم طوبی لمن اقبل و فاز و ویل للمعرضین قل هل اشتغلتم بالدنیا بعد الذی ترکناها للکلاب اتقوا الله و لا تکونن من المبعدین تمسکوا بما ینفعکم و لا تتبعوا الذین کفروا بالله اذ اتی بملکوته الممتنع العزیز المنیع مثلهم کمثل الذین انتظروا ایام الروح فلما اتی اعرضوا عنه و کفروا بالله رب العالمین ثم اذکروا الذین کانوا ان یدعون الله فی العشی و الأشراق و انظروا ایام نیر الأفاق فلما اشرق من افق البهاء بملکوت الأسماء اذا قاموا علی الأعراض و اعترضوا علی الذی به ثبت الأدیان بین الأمکان الا انهم من الأخسرین طوبی لعبد ما منعه الهوی عن نیر الهدی و نبذوا الوری مقبلاً الی الله مالک العرش و الثری و اذا سمع النداء من السدرة المرتفعة علی البقعة الحمراء قبل بتمامه و قال بلی یا محبوب العالمین. قد حضر کتابک فی السجن لدی المظلوم و غرفنا منه اهتزازک من نسمة الوحی و انجذابک من کلمة‌ الله المتقدر العزیز الحکیم. طوبی لک بما فزت بأیام الله و عرفت ما لا عرفنا کثر من العباد اذا یشهد سکان مداین الأسماء بانک انت من الفائزین. نسئل الله بان یظهر کنوزه من هناک و یجعلک من الذین استقاموا علی الأمر علی شأن ما منعتهم

\*\*\* ص 116 \*\*\*

ما منعتهم اشارات الفجار و لا مقالات المشرکین قد قبلنا منک ما اعترفت به فی اهل کتابک ان اعرف مقام هذا الفضل و کن من الشاکرین و ما اردت فی الأحکام قد اشرقت شمسها من افق بیان ربک العزیر العلام سوف نرسلها الیک ان ربک لهو المقتدر القدیر ان اطمئن بعنایات ربک ثم اذکره فیکل بکور و اصیل کبر من قبلی علی وجوه الذین زکتهم اریاح محبة ربهم الرحمن و اخرجتهم من الظلمات الی النور کذلک اسبق فضله الکاینات و رحمته الممکنات ولکن الناس اکثرهم من المحتجبین

**بنام خداوند یکتا**

ستایش بیننده پاینده را سزاست که به شبنمی از دریا به بخشش خود آسمان هستی را بلند نموده و به ستاره‌های دانایی بیاراست و مردمان را به بارگاه بلند بینش و دانش راه داد و این شبنم نخستین گفتار کردگار است. گاهی به آب زندگانی نامیده می‌شود چه که مردگان بیابان نادانی را به آب دانایی زنده نماید و هنگامی به روشنایی نخستین و این روشنی که از آفتاب دانش هویدا گشت چون بتابید جنبش نخستین نمودار و آشکار شد و این نمودارها از بخشش دانای یکتا بوده اوست داننده و بخشنده و اوست پاک و پاکیزه از هر گفته و شنیده بینا و دانایی گفتار و کردار را دست از دامن شناسایی او کوتاه هستی و آنچه از او هویدا این گفتار را گواه پس دانسته شد نخستین بخشش کردگار گفتار است و یابنده و پذیرنده او خرد و اوست دانای نخستین در دبستان جهان و اوست نمودار یزدان آنچه هویدا از پرتو بینایی اوست و هر چه آشکار نمود از دانایی او همه نامها نام او و آغاز و انجام کارها با او نامه شما

\*\*\* ص 117 \*\*\*

در زندان این زندانی روزگار رسید خوش آورد و بر دوستی افزود و یاد روزگار پیشین را تازه نمود. سپاس دارای جهان را که دیدار را در خاک تازی روزی نمود دیدیم و گفتیم و شنیدیم امید چنانست که آن دیدار را فراموشی از پی در نیاید و گردش روزگار یاد او را از ما نبرد و از آنچه کشته شد گیاه دوستی بروید و در انجمن روزگار سبز و خرم و پاینده بماند. اینکه از نامهای آسمانی پرسش رفته بود رگ جهان در دست پزشک داناست درد را می بیند و بدانایی درمان می‌کند هر روز را رازی است و هر سر را آوازی درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید دیده می‌شود گیتی را دردهای بیکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامی انداخته مردمانی که از باده خودبینی سرمست شده‌اند پزشک دانا را از او بازداشته‌اند اینکه خود و همه مردمان را گرفتار نموده‌اند نه درد می‌دانند نه درمان می‌شناسند راست را کژ انگاشته‌اند دوست را دشمن شمرده‌اند. بشنوید آواز این زندانی را بایستید و بگوئید شاید آنان که در خوابند بیدار شوند. بگو ای مردگان دست بخشش یزدانی آب زندگانی می‌دهد بشتابید و بنوشید هر که امروز زنده شده هرگز نمیرد و هر که امروز مرد هرگز زندگی نیابد. درباره زبان نوشته بودید تازی و پارسی هر دو نیکوست چه که آنچه از زبان خواسته‌اند پی بردن بگفتار گوینده است و این از هر که می‌آید و امروز چون آفتاب دانش از آسمان ایران آ‌شکار و هویدا است هر چه این زبان را ستایش نمائید سزاوار است. ای دوست چون گفتار نخستین در روز پسین بمیان آمد گروهی از مردمان آسمانی آواز آشنا شنیدند و بآن گردیدند و گروهی چون کردار برخی را با گفتار یکی ندیدند از پرتو آ‌فتاب دانایی دور ماندند. بگو ای پسران خاک یزدان پاک می‌فرماید آنچه در این روز پیروز شما را از آلایش پاک نماید و بآ‌سایش رساند همان راه است و راه من است پاکی از چیزهائیست که زیان آرد و از بزرگی مردمان بکاهد و آن پسندیدن گفتار و کردار خود است اگر چه نیک نباشد و آسایش هنگامی دست دهد

\*\*\* ص 118 \*\*\*

دهد و آدمی خود را نیکخواه همه روی زمین نماید. آنکه او آگاه این گفتار را گواه که اگر همه مردمان زمین بگفته آسمانی پی بردند هرگز از دریای بخشش یزدانی بی بهره نمی‌ماندند. آسمان راستی راه روشن‌تر از این ستاره نبوده و نیست. نخستین گفتار دانا آنکه ای پسران خاک از تاریکی بیگانگی بروشنی خورشید یگانگی روی نمائید. اینست آن چیزی که مردمان جهان راه بیشتر از همه چیزها به کار آید ای دوست درخت گفتار را خوشتر از این برگی نه و دریای آگاهی را دلکش‌تر از این گوهر نه بود و نخواهد بود. ای پسران دانش چشم سر را پلک بآن نازکی از دیدن جهان و آنچه در اوست بی بهره نماید. دیگر پرده آز اگر بر چشم‌های فرد آید چه خواهد نمود. بگو از مردمان تاریکی آز و رشک روشنایی جان را بپوشاند. چنانکه ابر روشنایی آفتاب را. اگر کسی بگوش هوش این گفتار را بشنود پر آزادی بر ‌آرد و به آسانی در آسمان دانایی پرواز نماید چون جهان را تاریکی فرا گرفت دریای بخشش بجوشش آمد و روشنایی هویدا گشت تا کردارها دیده شود و این همان روشنایی است که در نامهای آسمانی بآن مژده داده شده اگر کردگار بخواهد دلهای مردمان روزگار را گفتار نیک پاک و پاکیزه کند و خورشید یگانگی بر جانها بتابد و جهان را تازه نماید. ای مردمان گفتار را کردار باید چه که گواه راستی کردار است و ‌آن بی این تشنگان را سیراب ننماید و کوران را درهای بینایی نگشاید. دانای آسمان می‌فرماید گفتار درشت به جای شمشیر دیده می‌شود و نرم آن به جای شیر کودکان جهان از این بدانایی رسند و برتری جویند. زبان خردی گوید هر که دارای من نباشد دارای هیچ نه از هر چه هست بگذرید و مرا بیابید منم آفتاب بینش و دریای دانش پژمردگان را تازه نمایم و مردگان را زنده کنم. منم آن روشنایی که راه دیده بنمایم و منم شاهباز دست بی نیاز پر بستگانرا بگشایم و پرواز بیاموزم. دوست یکتا می‌فرماید راه آزادی باز شده بشتابید و چشمه دانایی جوشیده از او بیاشامید بگو ای دوستان سراپرده یکانگی بلند شده

\*\*\* ص 119 \*\*\*

بچشم بیگانگان یکدیگر را مبینید همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار براستی می‌گویم آنچه از نادانی بکاهد و بر دانایی بیفزاید او پسندیده آفریننده بوده و هست بگو ای مردمان در سایه داد و راستی راه روید و در سراپرده یکتایی درآیید. بگو از دارای چشم گذشته آیینه آینده است به بینید و آگاه شوید شاید پس از آگاهی دوست را بشناسید و نرنجانید امروز بهترین میوه درخت دانایی چیزی است که مردمان را به کار آید و نگاهداری نماید بگو زبان گوه راستی من است او را بدروغ میالایید و جان گنجینه راز من است او را به دست آز مسپارید امید چنانست در این بامداد که جهان از روشنایی‌های خورشید دانش روشن است بخواست دوست پی بریم و از دریای شناسایی بیاشامیم ای دوست چون گوش کمیاب است چندی است که خامه در کاشانه خود خواموش مانده کار به جایی رسید که خواموشی از گفتار پیشی گرفته و پسندیده‌تر آمده. بگو از مردمان سخن به اندازه گفته می‌شود تا نور سیارگان بمانند و نورسته گان برسند شیر به اندازه باید داد تا کودکان جهان بجهان بزرگی درآ‌یند و در بارگاه یگانگی جای گزینند ای دوست زمین پاک دیدیم تخم دانشت کشتیم دیگر تا پرتو آفتاب چه نماید بسوزاند یا برویاند بگو امروز به پیروزی دانای یکتا آفتاب دانایی از پس پرده جان بر آمده و همه پرندگان بیابان از باده دانش مستند و به یاد دوست خرسند نیکو کسی است که بیابد و بیاید.

**لوح برهان**

**هو المقتدر المجزی العلیم الحکیم**

قد احاطت اریاح البغضاء سفینة البطحاء بما اکتسبت ایدی الظالمین. یا باقر قد افتیت علی الذین ناح لهم کتب العالم و شهد لهم دفاتر الأدیان کلها و انک یا ایها البعید فی حجاب غلیظ. نالله قد حکمت علی الذین بهم لاح افق الأیمان یشهد بذلک مطالع الوحی و مظاهر امر ربک الرحمن الذین

\*\*\* ص 120 \*\*\*

الذین انفقوا ارواحهم و ما عندهم فی سبیله المستقیم. قد صاح من ظلمک دین الله فیما سواه و انک تلعب و تکون من الفرحین. لیس فی قلبی بغضک و لا بغض احد من العباد لأن العالم یراک و امثالک فی جهل مبین انک لو اطلعت علی ما فعلت لألقیت نفسک فی النار و خرجت عن البیت متوجهاً الی الجبال و نحت الی ان رجعت الی مقام قدر لک من لدن مقتدر قدیر. یا ایها الموهوم ان اخرق حجبات الظنون و الأوهام لتری شمس العلم مشرقة من هذا الأفق المنیر قد قطعت بضعة الرسول و ظننت انک نصرت دین الله کذلک سولت لک نفسک و انت من الغافلین. قد احترق من ظلمک قلوب الملأ الأعلی و الذین طافوا حول امرالله رب العالمین. قد ذاب کبد البتول من ظلمک و ناح اهل الفردوس فی مقام کریم. انصف بالله بای برهان استدل علماء الیهود و افتوا به علی الروح اذ اتی بالحق و بای حجة انکر الفریسیون و علماء الأصنام اذ اتی محمد رسول الله به کتاب حکم بین الحق و الباطل بعدل اضاء بنوره ظلمات الأرض و عن ورائها قلوب العارفین و انک استدللت الیوم بما استدل به علماء الجهل فی ذاک العصر یشهد بذلک مالک مصر الفضل فیهذا السجن العظیم انک اقتدیت بهم بل سبقتهم فی الظلم و ظننت انک نصرت الدین و دفعت عن شریعة الله العلیم الحکیم و نفسه الحق ینوح من ظلمک الناموس الأکبر و تصیح شریعة الله التی بها سرت نسمات العدل علی من فی السموات و الأرضین هل ظننت

\*\*\* ص 121\*\*\*

انک ربحت فیما افیت لا و سلطان الأسماء یشهد بخیر انک من عنده علم کل شیء فی لوح حفیظ قد افیت علی الذی حین افتائک یلعنک قلمک یشهد بذلک قلم الله الأعلی فی مقام المنیع. یا ایها الغافل انک ما رایتنی و ما عاشرت و ما انست حی فی اقل من ان فکیف امرت الناس بسبی هل اتبعت فی ذلک هواک ام مولیک فأت باته ان انت من الصادقین نشهد انک نبذت شریعة الله عن ورائک و اخذت شریعة نفسک انه لایعزب عن علمه من شیء لهو الفرد الخبیر. یا ایها الغافل ان استمع ما انزله الرحمن فی الفرقان لاتقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا. کذلک حکم من فی قبضة ملکوت الأمر و الخلق ان انت من السامعین انک نبذت حکم الله و اخذت حکم نفسک فویل لک یا ایها الغافل المریب. انک لو تنکرنی بای برهان یثبت ما عندک فأت به یا ایها المشرک بالله و المعرض عن سلطانه الذی احاط من فی العالمین یا ایها الجاهل فاعلم ان العالم من اعترف بظهوری و شرب من بحر علمی و طار فی هواء حبی و نبذ ماسوائی و اخذ ما نزل من ملکوت بیانی البدیع. انه بمنزلة‌ البصر للبشر و روح الحیوان لجسد الأمکان تعالی الرحمن الذی عرفه و اقامة علی خدمة امره العزیز العظیم یصلی علیه الملأ الأعلی و اهل سرادق الکبریاء و الذین شربوا رحیقی المختوم باسمی القوی القدیر. یا باقر انک ان تک من اهل هذا المقام الأعلی فأت بایة من لدی الله فاطر السماء و ان عرفت عجز نفسک خذ اعنة هواک ثم ارجع الی مولیک لعل یکفر عنک سیئاتک التی بها احترقت

\*\*\* ص 122 \*\*\*

احترقت اوراق السدرة و صاحت الصخرة و بکت عیون العارفین بک انشق ستر الربوبیة و غرفت السفینة و عقرت الناقة و ناح الروح فی مقام رفیع. اتعرض علی الذی اتاک بما عندک و عند اهل العالم من حجج الله و ایاتة ان افتح بصرک لتری المظلوم مشرقاً من افق ارادة الله الملک الحق المبین. ثم افتح سمع فؤادک لتسمع ما تنطق به السدرة التی ارتفعت بالحق من لدی الله العزیز الجمیل. ان السدرة مع ما ورد علیها من ظلمک و اعتساف امثالک ینادی باعلی النداء و یدع الکل الی السدرة المنتهی و الأفق الأعلی طوبی لنفس رأت الأیة الکبری و لأذن سمعت ندائها الأحلی و ویل لکل معرض اثیم. یا ایها المعرض بالله لو تری السدرة بعین الأنصاف لتری اثار سیوفک فی افنانها و اغصانها و اوراقها بعد ما خلقک الله لعرفانها و خدمتها تفکر لعل تطلع بظلمک و تکون من التائبین اظننت انا نخاف من ظلمک فاعلم ثم ایقن انا من اول یوم فیه ارتفع حریر القلم الأعلی من الأرض و السماء انفقنا ارواحنا و اجسادنا و ابنائنا و اموالنا فی سبیل الله العلی العظیم و نفتخر بذلک بین اهل الأنشاء و الملأ الأعلی یشهد بذلک ما ورد علینا فی هذا الصراط المستقیم. بالله قد ذابت الأکباد و صلبت الأجساد و سفکت الدماء و الأبصار کانت ناظرة الی افق عنایة ربها الشاهد البصیر. کلما زاد البلاء زاد اهل البهاء فی حبهم قد شهد بصدقهم ما انزله الرحمن فی الفرقان بقوله قتمنوا الموت ان کنتم صادقین هل الذی حفظ نفسه خلق الأحجاب خیر ام الذی انفقها

\*\*\* ص 123\*\*\*

فی سبیل الله انصف و لاتکن فی تیه الکذب لمن الهائمین. قد اخذهم کوثر محبة الرحمن علی شان ما منعتهم مدافع العالم و لا سیوف الأمم عن التوجه الی بحر عطاء ربهم المعطی الکریم. تالله ما اعجزنی فی البلاء و ما اضعفنی اعراض العلماء نطقت و انطق امام الوجوه قد فتح باب الفضل و اتی مطلع العدل بایات واضحات و حجج باهرات من لدی الله المقتدر القدیر. ان اخضر بین یدی الوجه لتسمع اسرار ما سمعه ابن عمران فی طور العرفان کذلک یامرک مشرق ظهور بربک الرحمن من شطر سجنه العظیم. اغرتک الریاسة ان اقرء ما انزله الله لرئیس الأعظم ملک الروم الذی حبسنی فی هذا الحصن المتین لتطلع بما عند المظلوم من لدی الله الواحد الفرد الخبیر. افترح بما تری همج الأرض عن ورائک انهم اتبعوک کما اتبع قوم قبلهم من سمی بحنان الذی افتی علی الروح من دون بینة و لأکتاب منیر ان اقرء کتاب الأیقان و ما انزله الرحمن لملک باریس و امثاله لتطلع بما قضی من قبل و توقن بانا ما اردنا الفساد فی الأرض بعد اصلاحها انا نذکر العباد خالصا لوجه الله من شاء فلیقبل و من شاء فلیعرض ان ربنا الرحمن لهو الغنی الحمید. یا معشر العلماء هذا یوم لاینفعکم شیء من الأشیاء و لا اسم من الأسماء الا بهذا الأسم الذی جعله الله مظهر امره و مطلع اسمائه الحسنی لمن فی ملکوت الأنشاء فیما لن وجد عرف الرحمن و کان من الراسخین و لایغنیکم الیوم علومک و فنونکم و لا زخارفکم و عزکم دعوا الکل من ورائکم مقبلین الی الکلمة العلیا التی بها فصل کل زبر و کل صحف و هذا الکتاب المبین یا معشر العلماء ضعوا ما الفتموه

\*\*\*ص 124 \*\*\*

ما الفتموه من قلم الظنون و الأوهام تالله قد اشرقت شمس العلم من افق الیقین. یا باقر ان انظرتم اذکر ما نطق به مؤمن الک من قبل اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله و قد جائکم بالبینات من ربکم و ان یک کاذبا فعلیه کذبه و ان یک صادقا یصبکم بعض الذی بعدکم ان الله لایهدی من هو مسرف کذاب. یا ایها الغافل قل ان کنت فی ریب فیما نحن علیه انا نشهد بما شهد الله خلق السموات و الأرض انه لا اله الا هو العزیز الوهاب. نشهد انه کان واحدا فی ذاته واحدا فی صفاته لم یکن له شبه فی الأبداع و لاشریک فی الأختراع قد ارسل الرسل و انزل الکتب لیبشر و الخلق الی سواء الصراط. هل السلطان اطلع و غض الطرف عن فعلک ام اخذه الرعب بما عوت ثمر ذمة من الذی الذین نبذوا صراط الله عن ورائهم و اخذوا سبیلک من دون بینة و لا کتاب انا سمعنا بان ممالک الأیران تزینت بطراز العدل فلما تفرسنا وجدناها مطالع الظلم و مشارق الأعتساف انّا نری العدل تحت مخاطب الظلم نسئل الله بان یخلصه بقوة من عنده و سلطان من لدنه انه لهو المهیمن علی من و الأرضین و السموات لیس لأحد ان یعترض علی نفس فیما ورد علی امرالله ینبغی لکل من توجه الی الأفق الأعلی ان یتمسک بحبل الأصطبار و یتوکل علی الله المهیمن المختار. یا احباءالله ان اشربوا من عین الحکمة و سروا فی ریاض الحکمة و طیروا فی هواء الحکمة و تکلموا بالحکمة و البیان کذلک یامرکم ربکم العزیز العلام یا باقر لاتطمئن بعزک و اقتدارک مثلک کمثل بقیة اثر الشمس علی

\*\*\* ص 125 \*\*\*

رؤس الجبال سوف یدرکها لزوال من لدی الله الغنی المتعال. قد اخذ عزک و عز امثالک و هذا ما حکم به من عنده ام الألواح. این من حارب الله و این من جادل بایاته و این من اعرض عن سلطانه و این الذین قتلوا اصفیائه و سفکوا دماء اولیائه تفکر لعل تجد نفحات اعمالک یا ایها الجاهل المرتاب بکم ناح الرسول و صاحت البتول و خربت الدیار و اخذت الظلمة کل الأقطار یا معشر العلماء بکم انحط شأن الملة و نکس علم الأسلام و مثل عرشه العظیم کما اراد ممیز ان یتمسک بما یرتفع به شأن الأسلام ارتفع ضوضائکم بذلک منع عما اراد و بقی الملک فی خسران کبیر. فانظروا فی ملک الروم انه ما اراد الحرب ولکن ارادها امثالکم فلما اشتعلت نارها و ارتفع لهیبها ضعف الدولة و الملة یشهد بذلک کل منصف بصیر و زادت ویلاتها الی ان اخذ الدخان ارض السر من حولها لیظهر ما انزله الله فی لوح الرئیس کذلک قضی الأمر فی الکتاب من لدی الله المهیمن القیموم انا لله و انا الیه راجعون. ان یا قلم الأعلی دع ذکر الذئب ان اذکر الرقشاء التی بظلمها ناحت الأشیاء و ارتعدت فرایض الأولیاء کذلک یامرک مالک الأسماء فی هذا المقام المحمود قد صلحت من ظلمک البتول و تظن انّک من ال الرسول کذلک سولت لک نفسک یا ایّها المعرض عن الله رب ما کان و ما یکون ان انصفی یا ایها الرقشاء بای جرم لدغت ابناء الرسول و نهبت اموالهم اکفرت بالذی خلقک بامره کن فیکون قد فعلت بابناء الرسول ما لا فعلت العاد و الثمود بصالح و هود و لا الیهود بروح الله مالک الوجود اتنکر ایات

\*\*\* ص 126 \*\*\*

ایات ربک التی اذا نزلت من سماء الأمر خضعت لها کتب العالم کلها تفکر لتطلع بفعلک یا ایها الغافل المردود. سوف تاخذک نفحات العذاب کما اخذت قوما قبلک ان انتظر یا ایّها المشرک بالله مالک الغیب و الشهود هذا یوم اخبر به الله بلسان رسوله تفکر لتعرف ما انزله الرحمن فی الفرقان و فی هذا اللوح المسطور. هذا یوم فیه اتی مشرق الوحی بایات بینات التی عجز عن احصائها المحصون هذا یوم فیه وجد کل ذی ثم عرف نسمة الرحمن فی الأمکان و سرع کل ذی بصر الی فرات رحمة ربه مالک الملوک. یا ایّها الغافل تالله قد رجع حدیث الذبح و الذبیح توجه الی مقر الفدا و ما رجع ما اکتسبت یدک یا ایها المبغض العنود اظننت بالشهادة ینحط شأن الأمر لا و الذی جعله الله مهبط الوحی ان انت من الذینهم یفقهون. ویل لک یا ایّها المشرک بالله و للذین اتخذوک اماماً لأنفسهم من دون بینة و لا کتاب مشهود کم من ظالمة قام علی اطفاء نور الله قبلک و کم من فاجر قتل و نهب الی ان ناحت من ظلمه الأفئدة‌ و النفوس. قد غابت شمس العدل بما استوی هیکل الظلم علی اریکة البغضاء ولکن القوم هم لا یشعرون. قد قتل ابناء الرسول و نهب اموالهم قل هل الأموال کفر بالله ام مالکها علی زعمک ان انصف یا ایّها الجاهل المحبوب. قد اخذت الأعتساف و نبذت الأنصاف بذلک ناحت الأشیاء و انت من الغافلین. قد قتلت الکبیر و نهبت الصغیر هل تظن انک تأکل ما جمعته بالظلم لا و نفسی کذلک یخبرک الخبیر

\*\*\* ص 127\*\*\*

تالله لایغنیک ما عندک و ما جمعته بالأعتساف یشهد بذلک ربک العلیم. قد قمت علی اطفاء نور الأمر سوف تنخمد نارک امرا من عنده انه لهو المقتدر القدیر لا تعجزه شئونات العالم و لا سطوة الأمم یفعل ما یشاء بسلطانه و یحکم ما یرید. تفکر فی الناقة مع انها من الحیوان رفعها الرحمن الی مقام نطق السن العالم بذکرها و ثنائها انه لهو المهیمن علی من فی السموات و الأرض لا اله الا هو العزیز العظیم. کذلک زینا افاق سماء اللوح بشموس الکلمات نعیماً لمن فاز بها و استضاء بانوارها و ویل للمعرضین و ویل للمنکرین و ویل للغافلین الحمدلله رب العالمین.

**بسمه المبین العلیم الحکیم**

قد سمع ؟؟ نطقت به فی ذکر الله ربک و رب العالمین و شاهدنا ما ورد علیک فی سبیل المستقیم. لا تحزن عما ورد علیک تفکر فیما ورد علینا من جنود الظالمین فلما اراد المشرکون اطفاء نور الله اخرجونا من دیارناً و ظنّوا هذا ینفعهم فبئس ما توهموا قد رفع الله بذلک امره و ظهر سلطانة المهیمن علی العالمین فسوف یظهر الله بخروجک ما اراد عنده علم السموات و الأرض لا اله الا هو العلیم الخبیر. لا یعجره ضوضاء الذین کفروا و لا تمنعه جنود السموات و الأرضین کذلک یبشرک القلم الأعلی لتفرح فی نفسک و تکون من الشاکرین. و آنچه بر آنجناب وارد شده لأمرالله بوده انما اجرک علیه ولکن در جمیع احوال باید ناظر بحکمت باشید چه که ناس ضعیفند و بمقام بلوغ نرسیده‌اند در موارد بلایا و فتن مشاهده می‌شود اکثری از احبا هم متزلزل و مضطرب

\*\*\* ص 128 \*\*\*

و مضطرب می‌شوند لذا نظر برحمت سابقه و عنایت محیطه کل را بحکمت امر نمودیم و در هر مقام که ذکر تبلیغ شده ذکر حکمت از قبل و بعد بوده اگر کلمه فصلیه بتمامها ظاهر شود ناس بالمره اجتناب نمایند. درین صورت کسی گوش ببیانات الهیه که سبب هدایت بریه است نمی‌دهد و باهل بها تقرب نمی‌جویند تا بعرفان مطلع امر فائز شوند. جمعی از جهلا رؤسای ناس واقع‌ شده‌اند و از علما مذکورند و آن نفوس نظر بحفظ مراتب خود بکمال جد و جهد در منع ناس سعی مینمایند. خاصه اگر بهانه بدست شان افتد سوف یرون خسران انفسهم و یطلعن بما عملوا فی ایام الله المهیمن القیوم طوبی لک بما اشتعلت بنارالله و ابتعت ما عرفت من کتاب ربک الأمر العلیم انا ذکرناک و نذکرک بالحق فی مقامنا العزیز المنیع. انما البهاء علیک و علی الذین فذوا بانوار العرفان و اقبلوا الی الله المهیمن ؟؟؟

**بنام مقصود عالمیان**

حمد محبوبی را لایق و سزاست که لم یزل بوده و لایزال خواهد بود رحمتش جمیع من فی الوجود را احاطه نموده و سبقت یافته و این رحمت در رتبه اولیه اظهار برهانست که از مشرق عنایت رحمن ظاهر می‌شود تا کل بعرفان آن ببحر قدم که مقصود اصلی از خلق عالم است فائز شوند و در رتبه ثانیه اوامر الهیه بوده تا کل باین مرقات اکبر اعظم بمکامن قدس تجرید و مواقع عز توحید ارتقا‌ء جویند. طوبی از برای نفوسیکه الیوم باخلاق روحانیه و اعمال طیبه بنصرت امر مالک بریه قیام نمایند انشاءالله باید جمیع احباب با کمال محبت و وداد باشند و در اعانت یکدیگر کوتاهی ننمایند و معنی مواسات در کتاب الهی نازل شده اینست که هر یک از مؤمنین سائرین را مثل خود مشاهده نمایند یعنی خود را اعلا نشمرند و اغنیا فقرا را در زمان خود

\*\*\* ص 129 \*\*\*

محروم ننمایند و آنچه از برای خود از امورات خیریه اختیار می‌نمایند از برای سایر مؤمنین هم همان را اختیار کنند. اینست معنی مواسات حد مواسات تا این مقام بوده و متجاوزان از شئونات هوائیه و مشتهیات نفسیه عندالله مذکور اعاذنا الله و ایاکم عن کل ما لایحبه انشاءالله باید جمیع بکمال تقدیس و تنزیه بذکرش ذاکر باشند. انه لهو الأمر السمیع العلیم.

**بنام واحد یکتا**

امواج بحر بیان باراده مالک امکان بر هیأت این کلمات ظاهر در اکثر از سنین نفحات قمیص رحمانی از شطر سجن مبین ارسال شد تا عباد مرده را از آن نفحه قدسیه زنده نمائید و به شطر احدیه کشانید تا جمیع من فی الأمکان از کوثر حیوان محروم نمانند و از فیوضات بحر معانی ممنوع نگردند امروز روزی است که او را شبه و مثلی نبوده هر نفسی الیوم به افق اعلا توجه نمود از اثمار سدره لدی الحق محسوبست و همچنین هر یک از اماءالله که بایمان بالله فایز شده از اوراق آن در کتاب مذکور ذلک من فضل الله یؤتیه من یشاء بلکه این ذکر هم در رتبه اذکار مذکور است چنانچه از قبل ذکر شده که المؤمن لایوصف هذا یوم فیه جعل الله اعلی الناس اسفلهم و اسفلهم اعلیهم ملاحظه نمائید چه مقدار از نفوس که به گمان خود باعلی مراقی علم و فضل ارتقاء نمودند و مع ذلک از شمس حقیقت محتجب ماندند و چه مقدار از نفوس که اسم‌شان مذکور نبوده و بعد از ارتفاع ندای مالک اسما ما بین ارض و سماء بافق اعلی توجه نمودند و از رحیق اصفی آشامیدند آنچه در این یوم ظاهر شود باقی و دائم خواهد ماند بشنو ندای این مظلوم مسجون را و بخدمت امر قیام نما قیامی که او را قعود اخذ نکند این ایام معدود فانی بوده و خواهد بود. جهد نمائید تا اثری از شما در ایام الله ظاهر شود. اوست

\*\*\* ص 130 \*\*\*

اوست مصاحب شما و انیس شما در جمیع عوالم الهیه براستی می‌گویم نظر الطاف با شما بوده و انشاء الله خواهد بود. لذا در هر سنه ذکر شما از قلم اعلی جاری شده قدر این نعمت الهیه و مائده سمائیه را بدانید و به ذکر حق مشغول شوید. لعل کوثر ذکر غافلین را آگاه نماید و نائمین را بیدار کند. الأمر بیدالله یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید البهاء علیک و علی من معک من الذین امنوا بالله العلیم الخبیر.

**بنام حکم کننده دانا**

در این ظهور اعظم اکثری از احبا به تبلیغ امر مالک اسماء مأمور شده‌ اند یعنی امر تبلیغ بر کل واجب شده و شاید جمیع دوستان رحمن به رتبه بلند اعلی و مقام اعز اسنی که می‌فرماید من احیی نفساً فکانما احیی الناس جمیعاً. فائز شوند ولکن کل باید در امر تبلیغ به حکمت ناظر باشند من دون آن جایز نبوده و نیست مثلاً ‌اگر نفس الیوم باعلی النداء ناس را بهتک حجبات موهومه امر نماید چنین نفس لدی الله از مبلغین محبوب نه چه که خارج از حکمت عمل نموده چه نفسی اگر سالها در امری باشد و بآن تربیت یافته یکمرتبه نمی‌توان او را منع نمود. بلکه باید بتدریج بکمال شفقت و رحمت از لسان قوم بیاناتی نمود تا او در ضمن بیانات و حکایات بافق امر فائز شود و حجبات موهومه را خرق نماید. رحمت حق سبقت گرفته و فضلش احاطه نموده اینست که جمیع را بحکمت امر فرموده تا امری احداث نشود که سبب اضطراب عقول و نفوس گردد. قبل از شهادت بدیع علیه منکل بهاء ابهاه جمعی را امر نمودیم که من غیر ستر و حجاب ندا نمایند و بما اراد الله عمل نمودند و کوثر شهادت را از اعلی الأقداح نوشیده‌اند و بعد از شهادت او کل بحکمت مأمور شده‌اند الیوم تجاوز از او جایز نه ان اقرء هذا اللوح لمن امن

\*\*\* ص 131 \*\*\*

بالله لیطلة ما نزل من لدن منزل قدیم. ان اشکرالله بما ذکرت لدی المظلوم نزل لک هذا اللوح البدیع قل ان الحمدلله رب العالمین.

**بنام محبوب یکتا**

انشاءالله لم یزل و لایزال بانوار صبح معانی منور باشید و بذکر و ثنای الهی ناطق بشأنیکه رحیق ذکر و بیان من فی الأمکان را جذب نماید و بشطر رحمن کشانده امروز روز خدمت است و آنچه در او ظاهر شود بدوام اسماء حسنی باقی خواهد بود اراضی جزره یعنی قلوب غافله را بآب حکمت ربانیه تربیت نمائید تا سنبلات معارف از او انبات نماید. در این ظهور اعظم کل بحکمت مأمورند تا امری که سبب اضطراب قلوب و اجتناب نفوس است ظاهر نشود و این نظر برحمت کلیه الهیه بوده ان رحمته سبقت الأشیاء و فضله احاط العالمین چندی قبل جناب نبیل علیه بهاءالله بساحت اقدس فائز و مخصوص هر یک از شما لوح امنع اقدس از سماء مشیت نازل و ارسال شد. لذا این کره باین لوح کفایت رفت. الحمدلله لدی الوجه مذکورید انشاءالله بعنایت الهیه و عرف قمیص ربانیه عباد فانیه را زنده و پاینده نمائید اینست سلطان اعمال طوبی فلن فاز به فی الحقیقه حسرت و ندامت از برای نفوسی است که یوم الله را ادراک نموده‌اند و امری از ایشان که سبب القای وجود است ظاهر نشده. قوموا علی امرالله و سلطانه ثم احیوا الناس فهذا الرحیق الذی فک منحتمه باصبع ارادة ربهم المقتدر القدیر. انما البهاء علیکم و علی الذین اقبلوا الی الأفق الأعلی بوجوه بیضاء و استضائت قلوبهم بهذا النیر الذی به اشرقت السموات و الأرضون.

**باسم بخشنده دانا**

\*\*\* ص 132 \*\*\*

الیوم یومی است که ندای مالک بریه از شطر احدیه من غیر واسطه مرتفع است و سمع و بصر عالمین از برای امروز خلق شده سمع لأجل اصغای این ندا و بصر از برای مشاهده افق اعلی قدر این یوم را بدان و بآنچه لایق و سزاوار است قیام نما از هر نفسی الیوم چیزی فوت شود. بتدارک آن در ایام اخری قادر نبوده و نخواهد بود فضل حق بمقامی است که با احبای خود من غیر ستر تعلم می فرماید سینه را سینا کن با اشراق انوار تجلیات مالک اسما ظاهر شود این همان ندائی است که کلیم از سدره اصغا نموده و ذکر آن در کتب دیدی و شنیدی و حال من غیر واسطه از سدره الهیه اصغا می‌نمایی تفکر تا حلاوت بیان رحمن را بیابی و به مقصود فائز شوی کل اشیاء امروز از کلمه اسماء در شوق و اشتیاقند و از عرف نسمة الله در اهتزاز و ناس غافل و رهیماء جهل و نادانی سرگردان طوبی لنفس فازت فی هذا الیوم الأکبر و تمسکت بعنایة ربها العلیم الحکیم فاسئل الله بان یوفقک علی ذکره و ثنائه و یظهر منک ما یبقی به ذکرک بدوام الله و الملکوت ان ربک لهو المقتدر القدیر

**بنام محبوب عالمیان**

یا احبائی فی منشاد الحمدلله از فضل مالک ایجاد نفحات قمیص بیان را استشمام نمودید و بافق رحمن توجه کردید قدر این فضل اعظم را بدانید و ما بین امم بذکر و ثنایش مشعول باشید. آثار الهیه چون امطار باطله بر دیار و اهل آن باریده چنانچه در هر سنه آیات منزله بآن ارض و سایر اراضی ارسال شده تا کل بما اراده الله فائز شوند و از بحر وجودش قسمت برند. ملاحظه در فضل حق نمائید مع آنکه ما بین امم در سجن اعظم مظلوم و مسجون هست در کل حین من فی العالم را بافق اعلی هدایت مینماید و هر نفسی فی الجمله شعور داشته باشد یقین مینماید که مقصودی جز هدایت خلق نبوده و منظوری جز اظهار امر حق نه انشاءالله باین نار که عین نور است مشتعل شوید

\*\*\* ص 133\*\*\*

اشتعالی که بحور اوهام و ظنون انام او را افسرده ننماید تا جمیع عالم از آن حرارت محدثه که عین محبت الله است مشتعل شوند و بافق ظهور توجه نمایند براستی می‌گویم الیوم استقامت از اعظم امور عندالله محسوب و هم چنین عمل بآنچه در کتاب امر فرموده طوبی للفائزین طوبی للعالمین الحمدلله رب العالمین

**بنام مبیّن دانا**

بحر معانی از معین قلم رحمانی در کل احیان جاری و ساری است از حق می طلبم تشنگان را از او منع نفرماید و طالبان را محروم ننماید ای دوستان براستی می‌گویم امروز را شبه و مثلی نبوده و نیست چه که بحر کرم در امواج است و آفتاب جود در اشراق جهد نمائید که شاید بامری فائز شوید که سبب ابقای وجود گردد ملاحظه کنید چه مقدار از علما و فضلا و امرا و اغنیا و فقرا که منتظر یوم الله بودند و شب و روز نوحه و ندبه می‌نمودند و بعد از ظهور نیر اعظم از افق اراده مالک قدم کل محبوب ماندند الا من شاءالله شکر کنید خداوند یکتا را که شما را تأیید نمود و بافق اعلی هدایت فرمود و در سنین معدودات در سجن اعظم محض فضل شما را ذکر نموده و مینماید اگر چه قدر این فضل نظر بعدم ظهور استعداد عالم الیوم معلوم نیست ولکن حق جل جلاله عنقریب این مقام را ظاهر فرماید اوست بر هر امری قادر و توانا از حق استقامت بطلید چه که نعاق ناعق از آفاق مرتفع خواهد شد چنانچه در الواح قبل خبر داده ایم و هم چنین توفیق طلب نمائید تا بر آنچه امر فرموده عمل کنید قبل از اشراق شمس احکام بر نفسی تکلیف نبوده ولکن بعد از ظهور اشراق کل مکلف بوده و خواهند بود تا جمیع بفیوضات نامتناهیه الهیه فائز شوند و از کوثر رحمتش بیاشامند و باید کل بحکمت ناظر باشید تا امری که سبب اضطراب نفوس ضعیفه است واقع نشود انا نذکرکم لوجه الله یشهد بذلک لسان الوحی فی هذا السجن الأعظم و من ورائه السن

\*\*\* ص 134 \*\*\*

السن الملاء الأعلی طوبی لمن تذکر بایات ربه انه من المقربین فی کتاب مبین.

**بنام محبوب یگانه**

انشاء‌الله در کل احیان بنار محبت رحمن مشتعل باشی و این نار حقیقت نور است و نور عین نار گاهی بنسمة الله موسوم چه که ظهور و انبات معارف و معانی در قلوب مقدسه و افئده منیره بهبوب این نسیم روحانی معلق و منوط است و در مقامی بکوثر حیوان معروف چه که حیات حقیقی اهل امکان از او ظاهر و محقق است و اوست سبب اتصال و امتزاج اشیاء و از برای او اسامی لاتحصی عندالله مالک اسماء بوده و اگر تفصیل آن ذکر شود الواح موجود کفایت ننماید. امروز روز مجاهده و کوشش است تا بامری فائز شوی که سبب ابقای وجود گردد جمیع آنچه در ارض موجود است فانی و معدوم خواهد شد مگر نفوسیکه باین نار مشتعل شوند و بر امرالله مستقیم گردند حمد کن محبوب عالم را که ذکرت در سجن اعظم نزد این مظلوم مذکور گشت و باین کلمات علیا که از مطلع وحی اشراق نموده فائز گشتی از بُعد و فراق محزون مباش بخدمت امر قیام نما اینست اصل اعمال نزد غنی متعال

**بنام مقصود عالمیان**

شمس اراده مالک اسماء از افق قلم اعلی مشرق و مجلی تا جمیع من من الأنشاء بارادة الله فائز شوند و از انوار آفتاب حقیقت و امواج که عنایتش محروم نمانند و ممنوع نگردند و سبب این منع اوهام عباد بود که ایشان را از مالک انام در هر عهد و عصر منع نموده طوبی از برای نفسیکه حجبات ظنون را به ید یقین خرق نماید و از ماسوی الله منقطع شده به مشرق وحی و مطلع امر توجه کند ذکرت نزد این مسجون مذکور آمده و باین لوح مبین تو را ذکر نمودیم تا از نفحات ریاض

\*\*\* ص 135 \*\*\*

معانی و فوحات بیان رحمانی محروم نمانی اگر قدری تفکر در کلمات منزله و آثار باهره نمائید از عالم و عالمیان در گذرید و در امرالله خود را مستقیم مشاهده کنید. امروز روزی است اگر از نفسی عملی و یا کلمه لله ظاهر شود بدوام ملک و ملکوت باقی و دائم خواهد ماند دنیا را وفایی نبوده و نیست. چنانچه نزد اولی الأبصار واضح و مبرهن است. خذ کوثر الحیوان باسم ربک الرحمن ثم اشرب منه رغماً لأهل الأمکان الذین کفروا بالله العلی العظیم. کتب منیعه از سماء مشیت الهیه نازل از احباب طلب نمائید و ملاحظه کنید تا بر عظمت امر مطلع شوید و به اعلاء کلمة الله قیام نمائید. نسئل الله ان یوفقک علی ذکره و ثنائه و یظهر منک ما یبقی به ذکرک فی ملکوته الممتنع المنیع.

**بنام داننده پاینده**

حمد محبوب بیزوالی را لایق و سزاست که رحمت محیطه‌اش کل ممکنات را سبقت گرفته و فضلش جمیع کائنات را احاطه نموده و کنز مخزون و سر مکنون را ظاهراً‌ و باهراً با کمال مظلومیت مابین موجودات ناطق فرموده بشأنیکه هیچ امری او را از اراده‌اش منع ننموده و هیچ حجابی او را مستور نداشته از افق اعلی بانی انا مولی الوری ناطق و از مشرق سجن بان السجن الله متکلم در کل احیان رحیق حیوان را بر اهل امکان مبذول داشته و در جمیع اوان کوثر بیان را از میان اسم رحمن جاری فرموده مع ذلک ناس محجوب و غافل مانده‌اند و از این عطیه عظمی و نعم لاتحصی محروم و ممنوع گشته‌اند از اهل فرقان بگذرید در حزب بیان مشاهده نمائید که بعضی بر حق اعتراض ننموده‌اند که دعوی الوهیت نموده. اف لهم و بما تکلمت به السنهم ختم الله علی سمعهم و علی ابصارهم و هنوز ادراک ننموده‌اند که بعث انبیاء منتهی شد بظهور الله چنانچه نقطه بیان اخبار فرموده انه ینطق فیکل شیء انه لا اله الا انا المهیمن القیوم. کاش

\*\*\* ص 136 \*\*\*

کاش بقدر اهل فرقان عارف میشدند چه که آن فئه اعتراف نمودند بندای انی انا الله که از سدره مرتفع شد و غافلند از فضل این یوم امروز روزی است که خلیل قد اطمئن قلبی گفته و کلیم کلمه قد فزت بلقائک ناطق مشاهده در پستی آن نفوس نمائید که حدیثی که مابین اهل فرقان مشهود است و کل به آن معتقدند آن را هم ادراک ننموده‌اند که فرمود انا هو و هو انا الله اخر انشاءالله باید بنار کلمه الهیه مشتعل باشید بشانیکه حجبات اوهام ناس از اهل فرقان و اهل بیان کل محترق شود و بانوار عرفان منور گردند اقوال قبلیه را بقبل گذراند و به ما هو مشهود متمسک گردند. فی الحقیقه اکثری از ناس پژمرده بلکه مرده‌اند باید بنفحات قمیص رحمانیه آن نفوس متروکه را بملکوت حیات باقیه کشانند. انه یؤیدک فیکل الأحوال انه کان علی کل شیء قدیراً. کتاب آ‌نجناب حاضر و عرف محبت از او متضوع انشاءالله لم یزل و لایزال بذکرش ذاکر باشید و بثنایش ناطق انا ذکرناک من قبل و نذکرک من بعد ان ربک لهو الذاکر المبین العلیم الحکیم و نسئله تعالی بان یجعلک ناصر الأمره و ناطقاً بثنائه و ساقیاً لعباده انه لهو المقتدر المهیمن المتعالی العلیم الحکیم. انما البهاء علیک و علی الذین امنوا بالله و ایاته فی هذا الیوم الأقدس البدیع

**بنام مبیّن علیم حکیم**

قلم اعلی میفرماید خلق از برای عرفان حق بوجود آ‌مده‌اند و الیوم مظهر قدرت و مطلع وحی و مشرق الهام و مصدر امر ظاهراً باهراً مابین عالم متکلم و ناطق است و اوست ناطق کنت کنزا مخفیاً و از بدایع فضلش بکل اشیاء بکل اسماء حسنی تجلی فرموده و در این ظهور متکلم به کلمه مبارکه لن ترانی بانظر ترانی ناطق تعالی فضله الذی احاط الکائنات تعالی تعالی رحمته التی سبقت الممکنات طوبی از برای نفسیکه باین فضل اعظم

\*\*\* ص 137 \*\*\*

فائز شده و رحیق اطهر را از ید عطای مالک قدر اخذ نموده و منقطعاً عن البشر آشامید. این یوم را مثل و شبحی نبوده و نه ضری نخواهد بود جهد نما تا به انوار وجه منور شوی و از اثمار سدره حبیه الهیه مرزوق گردی. قد طال اقبالک و اذا اقبلت فزت بهذا الکتاب الذی لایعادله شیء ان ربک لهو العلیم الخبیر. باید بذکر حق مشغول شوی و بحکمت و بیان ناس را بشریعه رحمن هدایت نمایی. ان احمد الله بما ذکرت لدی المظلوم و نزل لک هذا اللوح الأمنع الأقدس الأبدع المنیر کبر من لدنا علی وجد امک و ضلعک نشهد انها اقبلتا الی الأفق الأعلی و امنتا بالله فاطر السماء و انا نسمع نداهما و نریهما فی حب الله المهیمن العلیم الحکیم علیهما بهاءالله فیکل حین و بعد حین و قبل حین

**بنام خداوند یکتا**

انشاءالله بعنایت محبوب عالم همیشه مسرور و خرم باشید و در لیالی و ایام بذکر مالک انام ذاکر و ناطق که شاید عرف قمیص ذکر عالم را معطر نماید تا جمیع امم بافق اعلی توجه نمایند و از رحیق اصفی بیاشامند باید جمیع احبای الهی بما نزل فی الکتاب عامل شوند قبل از اشراق شمس اوامر بر احدی تکلیف نبوده ولکن بعد از اشراق تجلی باید به حبل امر متمسک شوند و به آنچه از سماء مشیت محض فضل نازل شده عامل گردند و خیر آن به خود نفوس عامله راجع است. ان ربک لغنی عن العالمین. از اعظم احکام آن که کل متحد شوند و بکمال حکمت در تبلیغ امر مشغول گردند نفوسیکه از کوثر حیوان آشامیده‌اند و بشطر رحمن توجه نموده‌اند کل را تکبیر برسان اگر مخصوص بعضی لوح از سماء عنایت ربانیه نازل نشده مکدر نباشند لعمری من اقبل انه کان مذکورا لدی العرش یشهد بذلک کل موقن

\*\*\* ص 138 \*\*\*

موقن بصیر عنقریب اشعه آفتاب حقیقت کل من علی الأرض را احاطه فرماید. انه لهو المقتدر القدیر. مخصوص بعضی از قبل الواح نازل و ارسال شده و مجدداً هم نفحات الهیه بر هیکل الواح منیعه ارسال می‌گردد. انشاءالله کل بآن فائز شوید و از بحر معانی نصیب برید. البهاء علیک و علی ابنک و علی الذین امنوا بالله المهیمن القیوم.

**بنام مبیّن دانا**

انشاءالله لم یزل و لایزال از زلال سلسال معارف محبوب لایزال بنوشی و بنوشانی کتابت لدی العرش حاضر و عین عنایت بآن ناظر طوبی لک بما ذکرت لدی العرش مرة بعد مرة و نزل لک ما تفوح به رایحة الألطاف بدوام الملک و الملکوة آنچه الیوم لازم و بر آنجناب واجب است اینست که بخدمت حق قیام نمایی و منقطعاً عن کل ما کان به تبلیغ امر مالک املاک مشغول شوی و رحیق مختوم که به اصبع قیوم مفتوح شده برای عالم مبذول دارید. رشحات وی متتابعاً مترادفاً از اوراق سدره منتهی ترشح می فرماید و بصورت کلمات در الواح الهیه ظاهر و باهر است. طوبی لمن فاز بها و وجد عرفها و نطق ثناء موجدها و قام علی خدمة خالقها و بارئها. اینکه از حجیت کتاب سئوال نموده‌اید حجیت ما نزل فی ندا الظهور اظهر از آنست که به دلیل محتاج باشد. دلیله نفسه و برهانه ذاته هر ذی شم منصفی عرفش را استنشاق نموده و می‌نماید. ملاحظه نمائید در این ظهور کل عالمند که بمدارس نرفته و تحصیل علم ننموده و از بیت اهل علم هم ظاهر نشده و اکثر ایام عمرش مبتلا و در سجنهای متعدده مسجون بوده مع ذلک قلمش معین فرات علوم نامتناهی ربانی گشته و اگر بدیده منزه از رمد هوی مشاهده شود در هر قطره آن بحر علم و حکمت را مواج بیند و همین

\*\*\* ص 139 \*\*\*

قسم از علم حق محیط است همین قسم در سایر اسما و صفات حق ملاحظه نمائید و این آ‌یات یک ظهور از ظهورات حق است اگر تفصیل این مقامات ذکر شود این الواح کفایت ننماید اگر جمیع علمای ارض در حین نزول آیات حاضر باشند یقین بدانید که کل تصدیق می‌نمایند. چه که مفر و مهر بی مشاهده نمی‌نمایند. الا الله المتکلم الناطق العالم السمیع البصیر. زود است که نفوذ کلمه الهیه و احاطه قدرتش را ملاحظه می‌نمائید اگر چه حال هم مشهود و واضح هست مع آنکه در سجن بین ایدی غافلین بوده ظاهراً باهراً تصریحاً من غیر تأویل از ملوک و مملوک کل را بکمال اقتدار بشطر مختار دعوت فرموده و نظر به ضعف عبادشان این ظهور ذکر نشده. الا علی قدر مقدور ما قدره الله حی قدره و بعضی از ضعفا چون بمقام بلند عرفان بتمامه فائز نشده‌اند و بر عظمت ایام الهیه مطلع نگشته‌اند اینست که بعضی کلمات ترکیب نموده و ادعاهای باطله نموده‌اند و شأن حق را منحصر بآن دانسته‌اند چنانچه نازل شده و منهم من ظن ان الأیة متطلق علی کلمات تنتهی بالعلیم او بالحکیم او باتصال الف فی اخرها او بزیادة نون علی امثالها و ظن انها کلمات انزلها الرحمن فی صدره لا و الله بل اوحی الشیطان فی قلبه قد خسر الذین کفروا بالبرهان و تجاهروا بالعصیان. انتهی و اگر فی الحقیقة ناس طالب حق بودند و بحق عارف می‌شدند از جمیع عالم و عالمیان می‌گذشتند و بشطر رحمان توجه می نمودند. انشاءالله آنجناب باید در کل حین بخدمت امر مشغول باشید و ناس را متذکر دارید تأییدات الهیه بوده و هست چنانچه مشاهده می‌نمائید بر حسب ظاهر مع آنکه در سجن ساکن است بذکر شما ذاکر و این لوجه الله بوده و هست که شاید بخدمت امر قیام نمائید و گمگشتگان بادیه ضلالت را بافق هدایت دلالت کنید و همین قسم تأییدات باطنیه را مشاهده نمائید که در کل حین متوجه اولیاء بوده و خواهد

\*\*\* ص 145 \*\*\*

بود و خواهد بود اکثری از ناس رضعیند باید ایشان را اولاً بلبن حکمت و باغذیه لطیفه تربیت نموده و بعد باغذیه قویه کذلک یقتضی الحکمة ان ربک الهو المربی العلیم از قبل لوح امنع اقدس مخصوص آنجناب نازل و باین لوح ارسال می‌شود. ان اطمئن بفضل مولاک انه یذکرک کما ذکرک من قبل ان اجهد لأحیاء الأموات بهذا الماء الذی جعله الله علة حیوة العالمین. قل ان الحمدلله رب العالمین. نفوسیکه در کتاب آنجناب مذکور بوده حال به ذکر الله فائزند. بشرهم بذکرنا ایاهم و کبر علی وجوهم لنفرحن بتکبیر ربهم العلی الغالب المتقدر القدیر. انما البهاء علیک و علیهم و علی الذین فازوا بهذا النبأ العظیم.

**بنام مبیّن دانا**

رشحات وحی از اوراق سدره منتهی باعانت نسیم اراده مالک سماء بهیئت اینکلمات ترشح نموده. یا اسمی یا جودی نیر کرم از افق عالم مشرق انشاءالله کدورات مانعه حایله که سبب اجتناب و اعراض بریه شده بنفحات قمیص رحمانیه زایل شود تا جمیع امم بکمال محبت و وداد و مودت و اتحاد ببحر اعظم توجه نمایند. اکثری از ناس از ثدی غفلت نوشیده‌اند و از ماء ظنون و اوهام‌ تربیت شده‌اند لذا باید نفوس مطمئنه راضیه مرضیه از بحر ایقان نوشیده‌اند و بمقام بلند اطمینان فائزند. بکمال حکمت و رأفت عباد پژمرده را از معین رحمت ربانیه تازه و خرم نمایند. اینست اعلی المقام عندالله مالک الأنام طوبی لمن انقطع فی سبیل الله و هدی الناس الی هذا الصراط الواضح المستقیم. اینقدر بر آنجناب معلوم بود از آنچه مابین ناس ذکر شده و می‌شود اکثر ‌آن از اوهامات خلق بوده و حق از آن منزه و مبرا و عندالله ملکوتیست از بیان که مقدس است از عرفان اهل ممکنات چنانچه

\*\*\* ص 141 \*\*\*

رشحی از طمطام این بحر در ارض طف بر آ‌نجناب و شیخ سلطان الذی صمد الی الله القا شده آنچه الیوم لازم است اینست که باید قلب را از جمیع عبارات و اشارات و عند الناس مذکور است مقدس نموده و در شجره ظهور و ما یظهر من عنده ناظر بوده. انه لیکفی العالمین چه مقدار از علما و حکما که بعد از طلب و انتظار به مقصود فائز نشدند و چه مقدار از نفوس غافله به مجرد اصغاء آیات مالک اسماء به افق اعلی توجه نمودند مثل عالمی که به معلوم فائز نشده مثل نفسی است که احجار محکیه لایحصی جمع نماید لکن از عرفان ذهب قاصر باشد یعنی از اصل ذهب را نشناسد تا بآن احجار امتحان نماید و این مقام عالمی که احجار محکمیه لا یحصی جمع نماید لکن از عرفان ذهب قاصر باشد یعنی از اصل ذهب را نشناسد تا به آن احجار امتحان نماید و این مقام عالی است که فی الحقیقه عالم باشد تا چه رسد به نفوسیکه از علوم ظاهره هم محرومند قرون معدوده به تألیف و تصنیف کتب موهومه مشغول شدند و به اوصاف ظهور ناطق و چون بحر معانی ظاهر و کوثر وصال جاری و شمس فضل مشرق کل از آن محبوب. الا من شاء‌الله ربک اینست شأن ناس و مقامهم اکثری از علوم که نزد ناس بوده. لایسمن و لایغنی است اصل علم و جوهر آن عرفان معلوم بوده و من دون آن ما ینتفع به الناس ان ربک لهو المبیّن العلیم. کاش علما به عیوب اعمال و اقوال خود ملتفت می‌شدند غرور به شأنی آن نفوذ را محتجب نموده که بما عندهم از ما عند الله گذشته اگر درست تفکر فرمائید در آ‌ن چه گفته‌اید و می‌گویند تصدیق می‌نمائید که از مطلع ظنون و اوهام ظاهر شده هزار و دویست سنه او از ید ذکر قائم نمودند و احادیث و اخبار لایحصی روایت کرده‌اند من دون آن که حرفی از علامات ظهور علی ماهی علیه ادراک نمایند. قد خسر کل عالم منع عن بحر العلم و ربح کل غافل سرع و شرب و قال لک الحمد یا محیی العالمین. سال‌ها آن نفوس به شرک خفی و جلی مشغول بودند و ابداً ادارک آن ننمودند نفوسیکه بکلمه از کلمات رسول الله خلق شده‌اند آن نفوس را شبه آن حضرت بلکه فوق آن حضرت می‌دانسته‌اند

\*\*\* ص 142 \*\*\*

می‌دانسته‌اند بلی به ظاهر بعضی اقرار نمودند ولکن از بیانات و عبارات آن نفوس این مطلب واضح و مبرهن است عصمت کبری مخصوص بنفس حق است از جهل و نادانی در مادونش ذکر می‌نمودند. قد جعلوا بذلک شرکاء من دون ان یعرفوا الا انهم من الجاهلین مقام عصمت کبری مقام یفعل الله ما یشاء بوده و در آن ساحت ذکر خطا نبوده و نیست. آنچه از مطلع غیب و مشرق وحی ظاهر شود حق بوده و خواهد بود و دون او در اینمقام مذکورند چرا که بقدر انمله از آنچه امر فرموده تجاوز نمایند. یحبط اعمالهم فی الحین ان ربک هو الناطق الأمین و هم چنین سایر مطالبی که نزد آنقوم است ملاحظه نمائید تا بر اوهام آن نفوس درست مطلع شوید قلم اعلی دوست نداشته بر ذکر اینمقامات جاری شود ولکن نظر بآنکه شاید نفوس آن ارض و در نهاد باشارات اوهامیه از منزل آیات ربانیه و مظهر بینات الهیه محبت مانده‌اند از خلق و ما عندهم فارغ شده افق حق توجه نمایند. یا اسمی عرف نفحات وحی بشأنی متضوع که جماد را معطر نموده مع ذلک اکثری از عباد از آن بی نصیب مانده‌‌ اند. ندای رحمن در کل احیان مرتفع و نفسی از ملوک و مملوک را باد نگذارده مگر آنکه باعلی الله او را به مولی الوری دعوت نموده طوبی لک یا اسمی بما قمت و توجهت و سمعت النداء و اجبت بقولک بلی یا مقصود العارفین. این همان ندائی است که اصفیا در طلب اصفایش جان دارند بعضی شنیدند و ندیدند و تو از فضل نامتناهی الهی در فجر روحانی ندایش را شنیدی و وسایلش را دیدی تذکر ما نزلناه لک من قبل ان یا اسمی انک عاشرت معی و رأیت بحر سکونی و جبل اصطباری فکر ما اقامتی علی الصیحة بین السموات و الأرضین. یا اسمی‌شان اینظهور اعظم ذکر نشده و تا حال از قلم اعلی در این مقام منیر ابهی چیزی جاری نگشته. لعمرک لا یذکر فیه ما ذکر من قبل او یذکر من بعد لو یکشف

\*\*\* ص 143 \*\*\*

الغطاء یضطرب ملکوت الأسماء و کفی بالله علی ما اقول شهیداً یا اسمی بلایا و محن نار اشتیاق را مخمود می نماید ولکن در این سجن اعظم بلایا بمنزله دهن مشاهده می‌شود و سبب ازدیاد فوران نار الله گشته. تعالی الذی یبدل ما یشاء بقوله المهیمن علی العالمین ملاحظه در اهل امکان نمائید مع این اشراق و این ظهور و مع این بیان که ملکوت بیان از کلمه آن در اهتزاز مشاهده می‌شود این کل پاره‌های ارض اراده نموده‌اند انوار آفتاب حقیقت را ستر نمایند. فبئس ما اراد و سوف یطوی بساطهم و یفنی انفسهم و ما یبقی هو ما نزل من قلمی المحکم الحکیم و امری المبرم المتین. یا اسمی الیوم آفتاب خود در اشراق و بحر کرم در امواج و سماء عنایت به نیر لطف و شفقت مزین اگر در کتاب اقدس درست ملاحظه فرمائید مشاهده می‌نمائید چگونه فضل الهی خلق نامتناهی را احاطه نموده که بالمره اسباب اجتناب و احتزار مرتفع شده تا جمیع امم با یکدیگر معاشر شوند و بکمال محبت موانس قل نفسی لجودک الفداء یا جواد العالمین. مقصود ازین بیان آن که کل بما عندالله فائز شوند اگر حکم اجتناب باقی تقرب در این صورت ممنوع است و بعد از منع آن احدی بر آنچه ظاهر شده مطلع نخواهد شد و جمیع از نفحات آیات الهی و فوحات قمیص روحانی محروم خواهند ماند امر بحکمت نمودیم و اکثری به مقصود الله ا ز ذکر آن نرسیده‌اند فساد و نزاع و جدال جمیع نهی شده تا کل باخلاق روحانیه عباد غافل را بشطر احدیه کشانند در سنین معدودات از اطراف عرایض ناس بشطر اقدس وارد و از اوامر الهیه سوال می‌نمودند انا امسکنا القلا عن ذکرها الی ان اتی المیقات اذا اشرقت من افق ارادة ربک شمس الأوامر و الأحکام فضلا علی الأنام انه لهو الغفور الکریم چه که اوامر الهیه بمنزله بحر است

\*\*\* ص 144 \*\*\*

بحر است و ناس بمنزله حیتان لوهم یعرفون ولکن به حکمت باید به آن عمل نموده مثلاً از جمله احکام حلیت الحان و نغمات بوده حال اگر نفسی از اهل بیان جهرة به این عمل قیام نمایند خلاف حکمت نموده چه که سبب اجتناب عباد و اضطراب من فی البلاد خواهد شد. اکثری ضعیفند و از مقصود الله بعید باید در جمیع احوال حکمت را ملاحظه نموده تا امری احداث نشود که سبب ضوضاء و نفاق و نهاق نفوس غافله گردد. قد سبقت رحمته العالم و فضله احاط العالمین. باید بکمال محبت و بردباری ناس را ببحر متذکر نمود کتاب اقدس به نفسه شاهد و گواه است بر رحمت الهیه بانبساطی نازل شده که ذکر آن ممکن نه و اوست مغناطیس اعظم از برای جذب افئده عالم سوف یظهر الله فی الأرض سلطانه انه لهو المقتدر القدیر. نفوس که الیوم به افق اعلی ناظر و به حق موقن اگر در بعضی اعمال تکامل نمایند و یا مقتضی حکمت نازله ندانند نباید بر آن نفوس سخت گرفت. ان ربک لهو الکریم ذو الفضل العظیم مثلاً حمامات آن بلاد را منع نمودیم و مقصود این بوده که کل را از آنچه غیر محبوب هست مقدس و منزه داریم ولکن این الیوم ممکن نه چه که در هیچ بلدی حمامی که عندالله مقبول است موجودند لذا از نفس بحمامات موجود توجه نماید لا بأس علیها بعضی از احکام است که الیوم عمل بآن ضرری نداشته و ندارد و بر کل واجب است که عمل نمایند و بعضی سبب ضوضاء ناس خواهد شد لذا معلق است به وقت آن مثلاً تبلیغ امر غنی متعالی اکلیل اعمال است حال اگر نفسی جهرة قیام نماید و آنچه سبب اجتناب ناس و اعتراض عباد است بیان کند از حکمت خارج شد چه که شخصی که سال‌ها بامری تمسک نموده و تشبث جسته یک مرتبه خلاف آن را بشوند و بعلت آن مطلع نشود البته سبب اجتناب و اعتراض او گردد باید برفق و مدارا خلق را تربیت نمود و بعرصه باقیه کشانید. در رحمت و شفقت ظهور تفکر فرمائید. لعمرک ان الرحمة تهجل فی نفسها ان تنسب

\*\*\* ص 145\*\*\*

الیه و سجدت لرحمته التی عجزت عن ادراکها کل عالم بصیر انا نذکرک فی اکثر الأحیان و نذکر الأیام التی تحضر لدی العرش نسئل الله ان یجعلک مغناطیس امره لتجذب بک العقول و النفوس هو الذی عرفک الوجه بعد فناء الأشیاء کلها ان اشکره بهذا الفضل الممنوع. الیوم امری که بر کل لازم است بعد از عرفان مظهر ظهور استقامت بر امرالله است. علی شأن لایمنعه ضوضاء العالم و لاتحجبه سطوة الجنود انه لهو العزیز الودود.

**بنام محبوب عالمیان**

انشاءالله بعنایت الله فائز باشی و از قدح عرفان محبوب امکان مرة بعد مرة بیاشامی و ندایت شنیده شد و عرف محبتت استشمام گشت و جناب أسم مهدی اسمت را لدی العرش مذکور داشت الیوم باید بنار محبت الهی چنان مشتعل باشید که در بحور عالم قادر بر اطفای آن نباشد. عجب است در فتنه اخری بعضی مضطرب مشاهده شدند گویا دنیا را وطن خود دانسته‌‌اند و او را ثابت و باقی توهم نموده‌اند بر جمیع نفوس حکمت در کتاب الله واجب شده تا کل بکمال حکمت ما بین عباد مشی نمایند فساد و نزاع و امورات مهیجه ممنوع و غیر محبوب و اگر نفسی بما امره الله قیام نماید و از اوامر مغایری ظاهر نشود در این صورت اگر به ظلم عالمیان و تعدی طاغیان مبتلا گردد شکی نیست که این مظلومیت و بلایا فی سبیل الله بر او وارد شده کدام مقام را اعظم از این مقام دانسته‌اند و کدام فخر را اکبر ازین فخر شمرده‌اند هر نفسی از کاس موت خواهد آشامید و اگر این لوجه الله واقع شود و در سبیل محبوب روح و جسدش انفاق گردد البته این اولی‌تر بوده و هر بصیری شهادت می‌دهد که این مقام اعظم مقامات است لدی الله انشاء الله باید کل بما امرهم الله عامل باشند و به آنچه وارد شود راضی و شاکر بگو ای دوستان قدر خود را بدانید و درخواست

\*\*\* ص 146\*\*\*

درخواست که جمیع السن بذکر شما ناطق و جمیع وجود شما متوجه خواهد شد. انه یرفع امره کیف اراد انه لهو المقتدر القدیر قد حضر لدی العرش ما ارسلته قبلناه فضلا من لدنا ان اشکرو کن من الراسخین.

**بنام ببینده دانا**

انشاء‌الله بعین قلب بافق اعلی ناظر باشی و بگوش جان ندای محبوب امکان را استماع نمایی. جمیع ناس منتظر ایام لقا و ظهور مطلع امر مالک اسماء بودند چون نسیم سرور مرور نموده و آفتاب ظهور از افق عالم مشرق گشت اکثری از خلق به اوهام خود تشبتث نمودند از مالک انام محروم ماندند الیوم سمع و بصر ظاهر کفایت ننماید چه اکثر نفوس اصم و ابکم نزد حق مذکور مع آنکه در ظاهر دارای هر دو اند جهد نما تا از فیوضات نامتناهیه الهیه قسمت بری استفنی الدنیا و مافیها و یبقی لک هذا اللوح المنیع. در احیان ظهور رسل الهی و سفرای حق تفکر نمائید که اکثری ا زناس آن مطالع احدیه و مظاهر مقدسه را در اهل ایمان نمی‌شمردند تا چه رسد بمقام فوق آن قد خسر الدنیا انکروا و اظهور الله و سلطانه فویل لهم بما اکتسبوا فی الحیوة الباطلة سوف یأخذهم الله بقهر من عنده کما اخذ امثالهم من قبل انه لهو الأخذ المقتدر القدیر لیس لأخذ ان یجرب ربه تفکر فی ظهور الله و ما ظهر من عنده اذا تجد نفسک فی روح و ریحان و تطمئن بفضل مولیک الکریم انا امرنا الکل بالمعروف و نهیناهم عن المنکر طوبی لمن اخذ امرالله و نبذ ما سواه انه من اهل الحق فی کتاب مبین ان اخرق الأحجاب باسم ربک و کن من الراسخین هذا لوح لایعادله زخارف الدنیا ان اقرئه فی اللیالی

\*\*\* ص 147\*\*\*

و الأیام ان به یکشف الله ما ستر عنک انه لهو الفضال الغفور الرحیم.

**بنام خداوند یکتا**

انشاءالله بعنایات رحمانیه و فیوضات ربانیه فائز باشی و از مائده انقطاع که اعظم نعمای الهی است مرزوق گردی ذکرت لدی المظلوم مذکور شده و ندایت اصغا گشت فضل حق درباره اسمی جمال و منتسبین او بوده و خواهد بود و از فضل‌های اکبر حق آن که تو را بعرفان مطلع آیات و مشرق بینات فائز گردانیده و اکثری از خلق ازین مقام بلند اعلی محروم و ممنوعند. ان اشکری ربک العطی الکریم. جناب جمال علیه بهائی از شما اظهار رضا نموده. طوبی لک بما فزت برضائه و وفبت بمیثاق الله رب العالمین. انا قبلنا اعمالک فی سبیل الله و ذکرناک مرة بعد مرة فی هذا السجن العظیم. و اینکه درباره شماتت نوشته بودی ان اصبری و لا تجزعی انه یوفّی لجور الصابرات و عباده الصابرین هر نفسی کلمه نالایقه از لسان او درباره جمال جاری شده او به غیر ما حکم به الله تکلم نموده ولکن باید در کل احوال جناب جمال به حکمت منزله در الواح الهیه ناظر باشند و به آن متمسک تا از برای کسی بجمال اعتراض نماند. ان الحکمة من الأوامر التی امرالله الکل بها فی اکثر الألواح لیس لأحد ان یتجاوز عنها اقل من الشعر هذا ما حکم به الله العزیز الحمید من اتبع امرالله ینصره الله فضلا من عنده و یرفعه بالحق انه لهو المقتدر القدیر. ان المظلوم ما اراد لنفسه شیئاً و یأمر احبائه بما امرالله به فی لوح حفیظ لا تحزنی من شیء انا اخترانا لکم اعظم عما اخترتم لأنفسکم و قدرنا ما تفرح به افئدة العارفین ان افرحی بذکر ربک انه انزل لک ما یبقی به ذکرک بدوام الملک و الملکوت یشهد بذلک ربک العلیم الخبیر

\*\*\* ص 148\*\*\*

الخبیر البهاء علیک و علی امک و خالقک و بنتها من لدن عزیز علیم.

**بنام مقصود عالمیان**

ای اهل سین قلم علی در سجن عکا به شما متوجه و به ذکر شما مشغول این نیست مگر از فضل بی منتهای او. انشاءالله بنار سدره ربانیه مشتعل باشید و باشتعال ظاهر شوید که سبب اشتعال افئده عباد و قلوب من فی البلاد گردد. ابرهای ظنون و اوهام نفوس غافله حایل گشته و ابصار را از مشاهده آفتاب حقیقت منع نموده از حق جل و عز بخواهید تا به قدرت کامله و اراده نافذه آن را زایل فرماید سوف یزول بسلطان من عنده عندک هو المقتدر المهیمن القیوم. باید الیوم کل بحق متوجه باشند و جهد نمایند تا خدمتی از ایشان ظاهر شود چه که این ایام را مثل و شبه نبوده و نیست هر نفسی که موقن بالله شده باید به نفحه رحمانیه که فی الحقیقه صور اعظم و علت حیوة عالم است قلوب مرده را احیا نماید و بشاطی بحر عرفان کشانده ناظر به دنیا و آنچه در اوست نباشید چه که کل فانی خواهد شد جهد نمائید در اعمال و افعال و اموریکه اثر آ‌ن دائم و باقی است از شما بعرصه ظهور جلوه نماید کتاب اقدس از ملکوت مقدس الهی نازل باید کل بآن عمل نمایند قسم بمربی امکان که بحر حیوان در او مستور است و نفحه رحمان از او در هبوب نیکوست حال نفوسیکه بآن تشبث نمودند و تمسّک جستند بکمال فرح و ابتهاج بر کلمه الهیه جمع شوند و بذکر و ثنایش که مفرح قلوب و محیی ابدان است ناطق گردند و بکمال حکمت مشی کنند چه که فساد و جدال محبوب نبوده و نخواهد بود رحمت حق سبقت گرفته و فضلش احاطه نموده باید احبای او باخلاق مرضیه و اوصاف حمیده ظاهر شوند و ناس را بکمال رأفت بافق عنایت بخوانند. انه لیهدی من یشاء الی صراط المستقیم ان افرحوا بما ذکرتم من قلمی الأعلی لعمری لایعادله شیء عما خلق فی الأرض

\*\*\* ص 149 \*\*\*

و السماء یشهد بذلک مولی الأسماء ان انتم من العارفین ایاکم ان تحزنکم شئونات العباد ان اشربوا رحیق السرور من ید عطاء مطلع الظهور ان هذا الفضل مبین. ان الذین امنو الیوم اولئک من اهل الفردوس عندالله رب العالمین قولوا سبحانک اللهم یا اله الأمم و مربی العالم نسئلک باسمک الأعظم الذی اختار البلایا فی سبیلک و سجن فی اخرب البلاد بما دعی الناس الی نفسک بان تجلعنا من الذین استقاموا علی امرک و قاموا علی خدمتک ثم قدر لنا ما ینفعنا فی کل عوالمک انک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الا انت المعطی الغفور الکریم.

**بنام خداوند سمیع بصیر**

انشاءالله آنجناب بعنایت محبوب امکان در کل احیان ساقی رحیق مختوم باشند و حافظ امر کلمه مکنون مشهود الذی ینطق بین العالم و یدع الأمم الی الله رب العالمین. لحاظ عنایت لا تحصی آنجناب بوده و خواهد بود. یشهد بذلک قلبک و فؤادک و لسانک و بصرک و سمعک و ما تحرک به قلم الله فی الواحد المقتدسة المهمینه علی من فی السموات و الأرضین ان اجذب الأفئدة و القلوب بینات ربک و نور الأفاق بانوار وجهه المشرق و المنیر. انا نشکوا الیک من الذین یدعون الأیمان و یرتکبون ما یهتک به ستر حرمة الأمر بین العباد الا انهم من الغافلین. نبیلی جمیع احباب را باتفاق و اتحاد و محبت و وداد امر نمودیم و هم چنین قلم اعلی من لدی الله مالک الأسماء کل را به اعمال حسنه و اخلاق مرضیه امر نموده مع ذلک ظاهر شد از بعضی آنچه قلم از ذکر آن حیا می‌نماید آنجناب باید در تربیت نفوس و تزکیه و تهذیب آن

\*\*\* ص 150\*\*\*

آن جهد کامل نمایند و هر یک را باندازه و مقدار او از کوثر عرفان مبذول دارند اکثری از ابصار از رمد اوهام ضعیف شده قابل مشاهده آفتاب جهانتاب اول امر نخواهد بود لذا باید آن ابصار ضعیفه را بکحل عرفان مالک احدیه که فی الحقیقه دریاق اعظم است لأجل بر امراض عالم مداوا نموده تا لایق مشاهده افق اعلی شود و قابل اصغای کلمه انی انا الله گردد. ابرهای تیره هوی افق بدی را ستر نموده ولکن سوف یزیلها الله بالحق انه لهو المقتدر القدیر. مع آنکه بحر بیان بکمال امواج ظاهر و افق برهان نیر عرفان باهر ناس را مشاهده نمائید که در چه مقام واقعند و بچه امور متمسک جمعی از جهلا را علما دانسته و بامر و اجازه آن نفوس غافله از مطلع نور احدیه ممنوع گشته‌اند و محروم مانده‌اند. طوبی لقوی یخرق الأحجاب باسم ربه العزیز الوهاب ان یا ینبیل ان اخرم نار کلیتی بین عبادی لعمری ا نها نور تستضیئی به افاق مملکتی و قلوب عبادی الذین منعوا عنه الیوم بما اتبعوا الجاهلین. اگر چه الیوم علمای عصر حجاب شده‌اند بین حق و خلق ولکن درخواست در کل به خسران خود اعتراف نمایند و به ذکر احبای الهی ناطق گردند. اگر جمیع عالم بکمال جد و جهد متفق شوند بر اطفای نور الله و اخماد نار کلمه الهیه قادر نخواهند بود و خود را عاجز مشاهده نمایند. سیفنیهم الله و ما عندهم و یبقی ما قدر الأحبائه الذین تمسکوا بحبله المتین و اتبعوا صراط المستقیم. آنچه در حضور ذکر شد باید از نظر آنجناب نرود بکلماتی ناطق شوند که سبب شوق و اشتیاق و جذب و آن جذاب نفوس گردد. در بعضی امور محزون مباشید اصلاح آن با حق است. ان اطمئن و کن من الشاکرین جمیع دوستان را از قبل این مظلوم تکبیر برسانید بگویید الیوم یوم نصرت است و الیوم یوم عمل چه که هر چه الیوم از نفسی فوت شود بتدارک آ‌ن قادر نخواهد شد. طوبی لمن یعرض عما یفنی و یتوجه

\*\*\* ص 151 \*\*\*

الی ما یبقی له البهاء علیک و علی من معک من الذین امنوا بالله و اتبعوا ما امروا به فی الواحد العظیم.

**بنام داننده بینا**

جمیع عباد لعرفان الله خلق شده‌اند و نفوسیکه الیوم بشطر قدم و اسم اعظم توجه نموده‌اند به تبلیغ امر الهی مأمورند و از شرایط تبلیغ در کتاب الله حکمت بوده لذا باید هر نفسی را بقدر مقام او با او تکلم نمود تا بایادی تربیت اطبای حقیقی بمقام بلوغ فائز شود. طوبی لک بما فزت بتبلیغ امر ربک العلیم الخبیر. ثم طوبی لک بما نطقت بثناء مولیک و حملت الشداید فی سبیل ربک المتعالی العزیز الحمید. انا کنا معک اذ کنت ناطقا بهذا المقام الکریم. ان اطمئن بفضل الله انه یکفیک بالحق انه ولی الذاکرین. انا نذکر ایاک نشهد انه صعد الی الله المهیمن القیوم و حین صعوده استقبله الملأ الأعلی و اهل مدائن الأسماء یا حبذا هذا المقام العزیز المرفوع. طوبی لمن یتقرب الیه و یزوره بعده و یقول البهاء و علیک یا من بک انار افق الأیمان و توجه المقربین الی الله رب ما کان و ما یکون اشهد انک شربت رحیق الحیوان و ایام الرحمن و یلفت امره و نطقت بثنائه العزیز المحبوب. انت الذی ما منعتک اوهام العلماء و لا سطوة الأمراء و لا ضوضاء الذین اعرضوا عن هذا المقام المحمود انک انت تقرب الی قبره و کن اول زائر له ثم اقل ما نزل فی هذا اللوح الممنوع. انا ذکرناه فی الواح شتی ان ربک لهو المؤید المعطی العزیز الودود. جمیع دوستان ارض را از قبل این مظلوم تکبیر برسان تا کل بنفحات عنایات مشرق آیا مسرور شوند بگو الیوم بر کل لازم است که بافق امر و ما یظهر

\*\*\* ص 152 \*\*\*

و ما یظهر من عند ناظر باشند و بتهذیب انفس خود مشغول گردند تا جمیع بطراز امانت و دیانت و صدق و صفا و اعمال حسنه طبیه و ما انزله الله فی الکتاب مزین و فائز گردند. بعضی از نفوس غافله خود را بحق نسبت داده‌اند و سبب تضییع امر الله شده‌اند و از معروف گذشته ناس را بمنکر دعوت نموده‌اند. بگو از دوستان الیوم کلمه طبیه و اعمال خالصه محبوب است چه که غیر آن بسماء قبول صعود ننماید و مردد بوده و خواهد بود. قل یا احباء الله ان اجتنبوا عن الذین یدعون الأیمان و ینسبون انفسهم الی الله و یرتکبون ما ینوح به الأشیاء و یرتعد به فرائض الأسماء ان ربک الهو العلیم الخبیر. در کل احوال آن جناب مراقب امرالله باشند تا ساده دلان بفریب بعضی از سبیل مستقیم دور نمانند. طوبی لمن فاز برحیق الأستقامة انه من اعلی الخلق لدی الحق یشهد بذلک قلمی الأعلی فی هذا اللوح المبین و البهاء علیک و علی احبائی فی هناک الذین استقاموا علی هذا الأمر العزیز البدیع.

**بنام مبیّن دانا**

بحر معانی از مطلع فم مشیت رحمانی به صورت این کلمات تجلی فرموده غیوم اوهام جهلاء افق منیر علم را تیره نموده و سطوات امرا و صافی کأس اطمینان را مکدر گردد ولکن زود است که قضای مبرم الهی این احجاب را خرق نماید و اسباب مانعه حایله را زایل فرماید. بگو از دوستان اضطراب برای چیست و خوف از برای چه شکی نبوده و نیست هر ذی روحی را موت ادارک نماید و اخذ کند در این صورت اگر این موت بشهادت تبدیل شود و در سبیل الله واقع گردد البته محبوب‌تر است و هر ذی درایت و فکری شهادت می‌دهد بر اینکه این مقام اعلی المقام بوده و خواهد بود. جمیع عباد بحکمت مأمورند و از فساد

\*\*\* ص 153 \*\*\*

و نزاع و جدال ممنوع ولکن اگر امری واقع شود در آن حین باید بکمال رضا بمشهد فدا در سبیل دوست یکتا توجه نمایند. قسم بآفتاب افق تقدیس اگر نفس از کأس عرفان زلال محبت رحمن را بیاشامد ابدا از ظلم ظالمان و سطوت طاغیان محزون نشود تا چه رسد بخوف و اضطراب انشاءالله باید آنجناب جمیع سالکان صراط مستقیم را بآنچه در این لوح بدیع از قلم رحمانی نازل شده متذکر نماید تا بفرح و سرور تمام بذکر مالک انام مشغول باشند بگو قلم اعلی می‌فرماید موت هر نفسی در کتاب الهی مقدّر است و آنی مقدم و مؤخر نخواهد شد. آیا سزاوار است آنکه حبیب از لقای محبوب احتزاز نماید و یا از ایثار جان در سبیل جانان محزون گردد. لا و نفسی الحق ولکن الناس اکثرهم لایعرفون. بگو قلوب را مقدس و مطهر نمائید تا روزنه ببحر اعظم بیابد. دیگر آن نفوس را جنود عالم در ناحیه ابطال امم از مالک قدم منع ننماید. فاسئل الله بان یوفقهم و یؤیدهم علی شأن یطیرین باجنحة الأشتیاق الی الله الملک العلیم الخبیر. انا ذکرناک من قبل و فی هذا اللوح البدیع لتکون مصئناً بفضل مولاک و تذکر الناس بما جری من قلمه المقدس العزیز المنیع البهاء علیک و علی الذین تمسکوا باوامرالله رب العالمین.

**بنام خداوند داننده توانا**

قلم ابهی در کل احیان اهل امکان را بافق اعلی دعوت می‌نماید تا از فضل ایام الله محروم نمانند و از نسایم صبح ظهور که علت نشور و حیات من فی القبور است ممنوع نگردند. آنجناب مدتی در ظل سدره الهیه ساکن بودند و بیانات سدره و اطوار آن را

\*\*\* ص 154 \*\*\*

آن را مشاهده نمودند و شفقت و عنایت حق را نسبت بکل مطلع شدند. حال تفکر نمائید حق در چه مقام از سمو حکمت و علو مرحمت است و ناس در چه مقام کل را به محبت و مولود امر نمودیم. به اختلاف بر خواستند و بحکمت دعوت فرمودیم اجابت ننمودند چنانچه شنیده‌اید که در بعضی بلاد اختلاف ما بین احباب ظاهره و هم چنین در بعضی مدن خلاف حکمت مشهود چنانچه ضوضاء مشرکین و منافقین در اماکن معلومه که خود آنجناب مذکور داشتند مرتفع شد سبب نفی احباء الله از عراق اجتماع بوده و هم چنین علت نفی از ارض سره مع ذلک آن چه نهی می‌شود احید اصغا ننموده و نمی‌نماید الا من شاءالله اگر چه نفی علت اثبات شده و مزوج سبب انتشار امر الله گشته ولکن ولکن بر حسب ظاهر خبر اجتماع به اصل شجره وارد است باید دوستان حق از آن اجتناب نمایند و اراده خود را در اراده او فانی سازند. طوبی لک بما حضرت لدی العرش بأذن ربک المشفق الکریم لاتحزن من شیء انه جامع ما تفرق و مبعث ما فات ان ربک لهو المقتدر القدیر. انشاءالله بکمال فرح و سرور در ذکر مطلع ظهور ناطق باشید. انه مع الذین وفوا بمیثاق الله و عهده لا اله الا هو العلیم الحکیم کبر علی وجوه الذین امنوا بالله و من فی حولک من لدی المظلوم الغریب البهاء علیک و علی الذین تمسکوا بهذا الحبل المتین

**هوالله المقتدر القدیر**

طیبی در این ایام که هوای نفسانیه بعضی را از عدل و انصاف و ما نزل فی الأحوال من الأتحاد و الأیتلاف منع نموده دیگر قلم اعلی چه ذکر نماید و لسان علم از برای که تکلم فرماید جهل عباد افق منیر علم را تیره نموده غفلت ناس صبح نورانی هدایت را ستر گردد در اکثری از الواح

\*\*\* ص 155 \*\*\*

منزله جمیع را بحکمت و اتحاد و اعمال پسندیده و اخلاق حمیده ممدوده امر نمودیم مع آن که کل قرائت نموده و بر احکام الهیه مطلع شده مع ذلک از سبیل مستقیم دور مانده‌اند و اتباع هواهای خود را مقدم شمرده‌اند به اتحاد امر نمودیم به اختلاف برخواستند بحکمت دعوت فرمودیم بدون آن قیام نمودند از توجه به شرط احدیه در اکثری از الواح نهی شدند مع ذلک هر یوم فوجی وارد و فوجی خارج لاحول و لا قوة الا بالله تفصیل ارض تا و عزم بعضی را بر امر شنیع استماع نمودید هر نفسی را باصلاح امر نمودیم با فساد مشغول شد گویا اوامر الهیه را لغو شمرده‌اند و احکام ربانیه را از اوهام دانسته‌اند بهوی تکلم می‌نمایند و به حق نسبت می‌دهند. انه بری من الذین افسدوا فی الأرض بعد اصلاحها و تتکلمون بها نهو عنه فی کتاب الله رب العالمین. انشاءالله باید آنجناب بقدر وسع در تربیت بعضی از نفوس ضعیفه و اتفاق و اتحاد جهد کامل نمایند که شاید بما اراده الله فائز شوند حزن این مظلوم از این لوح ظاهر و هویداست. انا لله و انا الیه راجعون.

**بنام مقصود عالمیان**

قاصدان کعبه رحمن را امر به تبلیغ نمودیم و سبل تبلیغ را هم در الواح متعدده تفصیل دادیم تا کل بما امر به الله متسمک و باحیای نفوس میته مشغول شوند مع ذلک مشاهده می‌شود بعضی از صراط مستقیم حکمت که اس اساس مدینه الهیه است انحراف جسته‌اند مثلاً رضیع را به جای لبن لحم می‌دهند و مریض را به جای تریاق زهر بگو ای متوجهان افق هدایت شما اطبای معنوی و حکمای حقیقی هستند باید بمقتضیات اوقات و ایام و نفوس ناظر باشید. نفسی که از ذکر ولایت مضطرب می‌شود چگونه قابل حمل ذکر

\*\*\* ص 156 \*\*\*

ذکر الوهیت است نفوسیکه خود را از اقویا و علمای اهل بیان می‌دانستند از ذکر الوهیت منصعق گشتند تا چه رسد بنفوسیکه در کور فرقان تربیت شده‌اند و در دست علمای اوهام قرن‌ها مبتلا بوده‌اند حبه‌های حکمت ربانیه را در اراضی جزره ضایع ننمائید باندازه هر نفسی تکلم کنید. کل شیء عنده به مقدار باید طفل طلب را به لبن اخلاق مرضیه و اعمال طیبه تربیت نمائید و بعد فواکه طبیه ولایت و امثال آن تا به حد رشد و بلوغ رسد در اینوقت اگر با طعمه اذکار الوهیت و ربوبیت مرزوق شود باسمی نخواهد بود این نسبی واضح است که هر نفسی طالب عرفان حق بوده و خواهد بود و سبب اعراض و اعتراض و غفلت و جهالت اوهاماتی بوده که از قبل بآن ترتیب یافته‌اند و حرق این اوهام بسیار مشکل است مگر بتدابیر انفس مقدسه کامله رحمت حق سبقت داشته چنانچه مشاهده می‌شود و ذات مقدسش در کمال رأفت و رحمت و شفقت با عباد سلوک می‌فرماید کل باید بر اثر قدم او مشی نمایند و قدر طلب ذکر مطلوب کنند و بمقدار عطش ساقی کوثر عرفان را مبذول دارند. انا خلقنا النفوس اطواراً انشاءالله به عنایت الهی و فیوضات سحاب رحمت ربانی بخدمت امر مشغول باشی و دوستان حق را بآ‌نچه در این لوح از قلم اعلی نازل شده متذکر داری با جمیع از کوثر بیان قسمت برند و بما تکلم به لسان الرحمن مسرور شوند انا ذکرناک لتذکر الناس بلوح ربک انه لهو المذکر العلیم.

**بنام خداوند یگانه**

این بسی واضح و معلوک است که اینمظلوم غریب از اول امر از برای خود خیالی نداشته چه اگر در خیال حفظ خود و یا مقامات دیگر بوده و هرگز حمل شداید و بلایا و محن لا تحصی را قبول

\*\*\* ص 157 \*\*\*

نمی‌نمودند هر صاحب بصری شهادت می‌دهد که ناس را لوجه الله بمطلع امر الهی و مشرق وحی صمدانی دعوت نمودیم و این فضل اعظم را رؤسای اسم ذنب و خطا شمرده‌اند و وارد نموده‌اند آنچه را که قلم از ذکر آن عاجز است. نصر فی الله کما صبرنا و نشکره فیکل الأحوال. حال باید قلوبی که بمحبة‌الله فائز و بافق عنایت محبوب ناظرند بکمال روح و ریحان در ارتفاع کلمه مالک ادیان سعی بلیغ وجه منیع نمایند به اخلاق و اعمال و رفق و مدارا اهل امکان را به مدینه رحمن کشانند باید مدعی محبت الهی الیوم به جمیع شئون از خونش ممتاز باشد قبول امر و اعتراف به حق محض ادعا نبوده و نیست چنانچه جمیع ناس الیوم مدعی این مقامند. ولکن لسان العظمة یشهد بکذبهم و افترائهم و غرورهم و غفلتهم و خیانتهم. ای دوستان خالصاً حرکت نمائید و لوجه الله تکلم کنید کلمه الله از سماء قلب حرکت نماید و از افق لسان اشراق کند. البته مؤثر خواهد بود از تأثیرات اعمال غافل نباشید. لعمرالله اگر نفسی بتأثیرات اعمال و اقوال طیبه و خبیثه مطلع شوند ابداً بهیچ مکروهی التفات ننماید و جز خیر محض و معروف صرف از او ظاهر نشود از سطوت علمای جاهل خائف نباشید و از ثروت دنیا مسرور نگردید زود است قضای مبرم الهی مردود را اخذ نماید و فانی سازد. انشاءالله مطالع نصایح الهیه باشید ما بین بریه غافلین از نصح شما ببحر یقین و افق مبین توجه نمایند. یا ایها الناظر الی الوجه انا نزلنا لک هذا اللوح لتذکر الأحباب بما فیه و تشکر ربک العلیم الخبیر انا سمعنا ندائک و وجدنا عرف حبک انه لهو المقتدر المحیط. ان لا تحزن من شیء توکل علی الله رب العالمین. انه معک و یقدر لک ما ینفعک فی الأخرة و الأولی لا اله الا هو العلی العظیم. البهاء‌ علیک

\*\*\* ص 158 \*\*\*

علیک و علی من اقبل الی الله منقطعا عمن فی السموات و الأرضین و الحمدلله رب العالمین الأقدس الأعظم الأکرام.

یا ایها الناظر الی الوجه حق جل و عز در اکثری از الواح احبای خود را بحکمت امر فرموده مع ذلک بعضی از نفوسیکه خود را بحق نسبت می‌دهند به غیر ما اذن الله تکلم می‌نمایند چنانچه نصرت امرالله در این ظهور باخلاق مرضیه و صفات حسنه و حکمت و بیان بوده ولکن بعضی با هواء خود معنی نصرت را تحریف نموده‌اند نصرت امر مجادله و مقاتله و نزاع و فساد نبوده و نیست ان الله بری عن الذین یتکلمون من عند انفسهم و یأمورن الناس بما نهوا عنده فی کتاب الله العلیم الحکیم. نصرت حق و تبلیغ امرش بحکمت و بیان بوده و خواهد بود و بیان هم به اندازه هر نفسی ظاهر شود. بگو ای دوستان از قبل از قلم اعلی جاری و نازل که حبه‌‌های حکمت و عرفان الهی را در اراضی طیّبه جیّده مبذول دارند شما اطبای معنوی هستید و حکمای حقیقی ناس بمرضهای جهل و نادانی مبتلا هستید باید مرض هر یک معلوم شود و بعد بدریاق اسم اعظم علی قدره و مقدار معالجه گردد مثلا اگر بیکی از اهل فرقان که بمرض اوهام مبتلایند و منتهی سیر و عرفان‌شان محصور است بنقابت ولایت در اول مرتبه ذکر الوهیت شود. البته هلاک گردد که از آیات فرقانیه که در ذکر قیامت و ظهور حق از اسماء مشیت مالک احدیه نازل شده مقصود را ادارک ننموده بلکه عرف آن را هم نیافته لذا باید در اول امر بقدر وسعت صدر او با او تکلم نموده تا از مقام طفلی برتبه بلوغ فائز شود قادر بر حمل کلمه علیا که از مشرق مشیت مالک اسماء اشراق نموده گردد قسم بآفتاب افق تقدسیم که ضر و بلایایی که از امرا و علما و من علی الأرض

\*\*\* ص 159 \*\*\*

بر این مظلوم وارد شده هرگز اعتنا بآن نداشته بلکه آنچه سبب حزن و ابتلا بوده اعمالی است که از مدعیان محبت حق ظاهر شده بعضی از نفوس من غیر اذن بشطر اقدس توجه نموده و می‌نماید و بعد از مراجعت بهواهای خود تکلم می‌کنند و آنرا بحق نسبت می‌دهند چنانچه بعضی از مقبلین از اعمال بعضی محتجب شده‌‌اند حق کل را بمعروف و دیانت و امانت و صدق و صفا و انسانیت و وفا امر فرموده مع ذلک در جلب اموال ناس به کمال حیله و تزویر عمل نموده‌اند چنانچه بعضی بهر بلدی وارد شده‌اند حکم نموده‌اند در اموال ناس بر دوستان مباح است و حکم کتاب مرتفع هست نعوذ بالله از این اقوال مردود و اعمال شنیعه حق باموال خود بستگی و اعتنا ندارند تا چه رسد باینکه ید اطهر خود را باموال مال اخری آلوده نمایند مال احدی بر احدی حلال نبوده و نیست هر نفسی الیوم از کوثر تقدیس آشامیده و بافق وحی الهی توجه نموده ذیل منیر را بغبار کدره خیانت نیالاید نفسیکه از اینمقام خارج است ذکر غنی متعال را دام آمال خود نموده قل ان اجتنبوا یا احبائی عنده و امثاله کذلک ینبئکم هذا النباء العظیم. ضر بمقامی رسیده که قلم اعلی بایکلمات مشغول است ان ابک لضری و بلائی یا ایها الناظر الی وجهی و الناطق بثنائی. بگو دوستان حق باید مظاهر غنا و استغنای حق باشند و در صدد و تطهیر اهل عالم و عرف تقدیس و تنزیه از ایشان در کل احیان متضوع باشد تا هر ذی شمّی از ایشان بیابد آنچه را از درون ایشان نیافته‌ طوبی لمن سمع بذکر المظلوم و اتبع ما اجره فی لوح عظیم. حلم حق سبب غفلت بعضی شده چه که هر نفسیکه در ظاهر اظهار ایمان نموده رشحات بحر کرم بر او مبذول و بعد آ‌نچه بغیر رضاء الله از او ظاهر گشت بستر شد و این حلم و ستر سبب غفلت و جرئت او گشت بشأنیکه حق را بیخبر و غافل دانسته قل لا و الله انه لهو العلیم الخبیر انه لهو الحق علام الغیوب عن علمه من شیء و عنده لوح

\*\*\* ص 160\*\*\*

لوح محفوظ بسیار بی حکمتی از احباب ظاهر شده و می‌شود باید آنجناب بقدر وسع احبای الهی را آگاه نمایند تا کل بر حکمت و تبلیغ و اموراتی که سبب ارتفاع امر است مطلع شوند. قد حضر کتابک من قبل و سمعنا منه فدائک رب العالمین و وجدنا منه عرف خلوصک و اشتعالک فی حب الله مولی العارفین. ان لک مقاما لدی العرش ان اشرک الله بهذا الفضل العظیم و نزلنا لک هذا اللوح لتخبر الناس بما فیه لعل یقومن علی ما امروا به فی کتاب الله الأقدس العزیز البدیع. کبر من قبلی احبائی الذین استکبروا بانفاس قلمی و استضاؤا بنبراس عنایتی المشرفة علی العالمین البهاء علیک و علی من معک و یسمع ما تنطق فی امرالله المقتدر القدیر.

**بنام یکتا خداوند مهربان**

انشاءالله در کل احیان شمس افق ظهور متوجه باشی و از کوثر ظهور بیاشامی الحمدلله لدی العرش مذکوری و بعنایات حق مخصوص لاتحزنی فی الذی صعد مظلوماً الی الله رب العالمین. سوف تغنی الدنیا و ما فیها و بقی ما قدر له فی کتابت مبین. طوبی له بما حمد البأساء و الضراء فی سبیل الله و نصر امرة بما کان مستطیعاً علیه یشهد بذلک ربک المهیمن علی من فی السموات و الأرضین طوبی لمن یزوره و یستشفع به الی الله مقصود العارفین. باید آنورقه بکمال فرح و ابتهاج بشطر احدیه ناظر باشند بلایای متواتره بر شما وارد حق بر کل مطلع و آ‌گاه است. سوف یظهره ما اراد و یحکم بما یشاء انه لهو المقتدر القدیر. البهاء علیک و علی اللائی امن بالله الفرد

\*\*\* ص 161\*\*\*

الخبیر

**بنام دوست یکتا**

شکی نیست که اسمی جمال علیه بهاءالله مقصودش از آنچه بآن عامل شده نصرت حق و اعلاء کلمة الله بوده ولکن به غیر حکمت واقع شده و کل الیوم مأمور بحکمتند اگر چه گمان او این بوده که موافق حکمت عمل نموده. قد اشتبه علیه انا عفوناه فضلا من لدنا انه لهو القدیم لیس لأحد ان یعترض علیه انا کنا حاکمین. قد ذکرناه فی الواح شتی ان هذا المقام عظیم. طوبی لقوی یقوم علی رفع الأختلاف بین الأحباب و اثبات المحبة و الوداد بینهم انه ممن نصر امر ربه العلیم الحکیم ه یچ ضری اعظم از اختلاف از برای امرالله نبوده و نیست چه اگر نفوس کثیره از حکمت خارج شوند و ظاهراً‌ باهراً بین ناس به کلمة الله ناطق گردند شکی نیست این فقره هیجان و ضوضاء خلق خواهد شد ولکن از برای اصل امر ضری نداشته و ندارد و نفوس عالمین خلاف امرالله نموده‌اند چه که از حکمت خارج گشته‌اند و سبب هلاکت انفس ضعیفه شده‌ اند و از اختلاف بر اصل شجره ضر دارد و از این گذشته مخالفت امرالله و تشتت نفوس مجتمعه و تضییع امر مابین عباد و تحیر نفوس ضعیفه کل واقع تجنبوا یا احباء الرحمن عن الأختلاف ان به یتکدر صافی کأس العرفان بین الأمکان کذلک ینصحکم قلمی الأعلی فی هذا السجن المبین.

**هو الأقدس الأعظم المبیّن العلیم الخبیر**

جوهر حمد و ساذج ثنا بساط قدس حضرت محبوبی را لایق و سزاست که لم یزل مقدس از اعلی وصف ممکنات بوده و لایزال منزه از ابهی ذکر کائنات خواهد بود ذات مقدسش متعالی است

\*\*\* ص 162\*\*\*

متعالی است از عرفان عرفان و ادارک علما و یا متلکم به اهل انشاء قد کان فی ازل الأزال غیباً مکنوناً و کنزاً مخزوناً ما عرفه احد و ما اطلعت به نفس کذلک کان من قبل و یکون من بعد الا اله الا هو الناطق فی الشجرة المبارکة علی الطور المرتفع فی الیقیعة المقدسة الأحدیة انی انا الله لا اله الا انا منع آن که السن خلایق از اول لا اول بوصفش ناطق و به بدایع اذکارش متکلم نشهد انه ما وصف و ما ذکرو ما نعت چه که آن چه در ابداع تعقل شود و به تفکر آید خلق او بوده و خواهد بود. تعالی تعالی من ان یوسف بدونه و تعالی تعالی من ان ینعت بغیره او یذکر بسواه و چون آ‌ن بحر قد و مستور دوست داشت که شناخته شود و خلق فرمود خلق سموات و ارض را به کلمه مبارکه اولیه که از مشرق مشیت مالک احدیه اشراق فرموده و اینکلمه ؟؟ به کاف و نون ذکر شده ولکن نزد شاربان کوثر بیان و قاصدان یمن عرفان آنکلمه نفس در امور بوده و خواهد بود او به ذاته متقدس از ظهور و بروز و صعود و نزول و ذکر بیان و عرفان و شهود و عیان لا تدرکه الأبصار و هو یدرک الأبصار و هو اللطیف الخبیر و اگر گفته شود مشیت نفس ظهور است و کلمه از او ظاهر شده حق لاریب فیه طوبی از برای نفوس است که اذآن خود را از کلمات اهل عالم مقدس و پاک نموده‌اند چه که اذآن غیر مقدسه لایق اصغاء کلمة الله نبوده و نخواهد بود. چنان چه مشاهده می‌شود مکلم کلیم باسم اعظم ما بین امم با علی النه آء ندا می‌فرماید منع ذلک نفوس از او محتجبند و از حلاوت بیان الهی محروم لهم اذار لایسمعون بها و لهم قلوب لایفقهون بها و اینکلمه مبارکه اولیه جمیع اسماء حسنی نامیده شده اوست صراط مستقیم و بنأ عظیم و اوست مشرق امر الهی و مطلع وحی صمدانی

\*\*\* ص 163 \*\*\*

و اوست عروة الوثقی و افق اعلی و اوست ظهور الله بین ماسواه و جمیع آنچه خلق اصغا نموده‌اند و بعرفان و ادارک آن فائز گشته‌اند از آن منبع حکمت ربانی و مطلع علوم صمدانی اخذ نموده‌اند چه اگر آن را نور اولیه و کلمه جامعه الهیه به توحید ذات قدم و بحر اعظم و عرفان او تکلم نمی فرموده احدی به معرفت آن ذات مقدس و علت و سبب آفرینش است فائز نمی‌شد اوست باب اعظم و صراط اقوم و دره اولی و کلمه علیا و سدره منتهی و غایت قصوی. لو لاه ما عرف الله احد و ما اطلع به نفس و جمیع عرفان عارفین و ادراک مخلصین و اذکار مقربین و اوصاف واصفین باینمقام راجع است چه که عرفان نفس ظهور عرفان الله بود و اوامرش اوامر الله و بیانش بیان الله و کلمه‌اش کلمه الله من اعرض عنه فقد اعرض عن الله من قبل الیه فقد اقبل الی الله لا یقبل من اجد علم و لا عمل الا بحبه و رضائه و امره و ارادته. اوست مظهر یفعل ما یشاء و ملکوت انشاء و اوست مصداق ما انزله الرحمن فی الفرقان یوم یأتی ربک او بعض ایات ربک تالله الحق ان الصبح اسفر و اللیل ادبر و هذا ذکر الله للبشر و هذا یوم فیه برق البصر و خسف القمر و لیس للأنسان مفر و لا مستقرا لا لمن تمسک بحبل الله مالک القدر و هذا یوم فیه قام الروح و اللائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و هذا یقول الکافر یا لیتنی کنتب ترابا و این ظهور اعظم اعلی و طلوع الطف ابهی د ر هر عصر و عهد باسمی ظاهر و اوست شمس حقیقت که از افق عنایت اشراق می‌فرماید به ظهور او کنز محزون ظاهر یعنی ظهور او نفس ظهور الله است ما بین عباد چه اگر او ظاهر نمی‌شد لم یزل و لایزال آن کنز مکنون بوده و عرف عرفانش را احدی استشمام نمی‌نمود و توحید ذات مقدسش نفسی فائز نمی‌گشت باو امتحان می‌فرماید جمیع اهل ارض را قوله تعالی الم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و هم لا یفتنون و اوست میزان حق

\*\*\* ص 164\*\*\*

حق ما بین خلق و به او حساب جمیع اهل ارض می‌شود و اوست عین الله و اذن الله و لسان الله و مظهر الله و در هر هنگام که عرف الله عالم را معطر نموده و نسمة الله مرور گردد و آفتاق حقیقت از افق عنایت مشرق شده جمیع ناس بر اعراض و اعتراض قیام نمودند و به کمال جد و جهد در اطفاء نورالله کوشیده‌اند چنانچه در کتب مسطور است و اکثری دیده اند مگر نفوسیکه چشم از ماسوی الله پوشیده اند و بکوثر عرفان رحمن توجه نمودند. انهم عباد مکرمون و انهم عباد مخلصون و انهم عباد خاضعون لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعلمون و معرضین و معترضین هر یک بحبل وهمی متسمک و از سلطان سریر یفعل الله ما یشاء معرض بعضی بذکر نبوت از بناء اعظم محروم گشته‌اند و بعضی بذکر ولایت از ولایت الله ممنوع مانده‌اند و حزبی به ذکر الوهیت از مطلع امر الهی محتجب گشته‌اند چنان چه مشاهده می‌شدو امت توریه و انجیل و بعضی از ملای که صاحب کتابند به ذکر نبوت و الوهیت و ما عندهم از بحر حیوان و فیوضات رحمن که مانده‌اند اتحسب ان اکثرهم یسعمون او یعقلون ان هم الا کألانعام بل هم اضل سبیلا العجب کل العجب من الذی قال ا ن من ظهر قد ادعی الألوهیه فی نفسی و بذلک کفر بالله المهیمن القیوم. قل یا ایها الأبکم اما سمعت نداء الله من الشجرة الم تفعة علی البقعة النوراء انه لا اله الا هو تفکر و لا تکن من الذین یسمعون و لا یعقلون. قل کل الأسماء خلق فی ملکة و انه مقدس عنها لو انتم تشعرون کل الأسماء فی قبضة قدرته و کل الأشیاء خلقت بامره طوبی لمن یتفکر فی صنع الله و یشهد بما شهد لذاته بذاته انه لا اله الا هوا المقتدر المتعالی العزیز الودود. یا قوم تفکروا فی کلمات الله ثم

\*\*\* ص 165 \*\*\*

انصفوا فیمن ظهر بالحق و یدع المالک و المملوک الی الله رب ما کان و ما یکون دعوا ما عندکم من الصور و الأمثال و الظنون و الأوهام و توجهوا بالقلوب الی الحق علام الغیوب. تالله لا یغنیکم زخار فکم و لا علوم علمائکم و لا عرفان عرفائکم دعوا ما عندکم و خذوا ما اوتیتم به من لدی الله مالک الغیب و الشهود. من سمع فلها و من لم یسمع فعلیها انه لغنی فی ازل الأزال یشهد بذلک کل الذرات لو انتم تسمعون من کان لله کان الله له و من اعرض لیس له نصیب من هذا الرحیق المختوم. اگر چه خطبه مبارکه نتیجه که از افق سماء ولایت مطلقه اشراق نموده بلسان ابداع پارسی شرح شده چه که بیانات پارسیه که به اذن الهی از قلم حقیقی ظاهر گشته از اکثری معنی خطبه مذکوره مستفاد می‌شود طوبی از برای نفوسیکه بابصار حدیده در کلمات منزله نظر نمایند و تفکر کنند البته به کار معارف الهیه که در قصور کلمات جامعه ربانیه معتکفند بر مرأت قلوب آن نفوس تجلی نمایند و به آنچه مقصود است فائز گردند طوبی للناظرین طوبی للمتفرسین و هنیئا للفائزین و مقصود آن حضرت روح ماسواه از ذکر خطبه اینکلمه مبارکه بوده که می فرماید فتو قعوا ظهور مکلم موسی من الشجرة علی الطور و اینکلمه به منزله قطب است یدور رجوبها رحی الحکمة و البیان و بایکلمه جمیع اهل عالم را به ظهور الله بشارت داده‌اند و اگر نفسی این مقام را انکار نماید حق را انکار نموده در آن ایام باطنا تکلم می‌فرموده و حال حاضر ناطق است ولکن عین ضعیفه که بر مد اوهام مبتلا گشته ادارک نماید و آذان غیر واعیه باصغاء کلمات مالک انام فائز نشود الیوم مکلم موسی ظاهر و بانی انا الله ناطق و در ذکر این مقام به کمیل ابن زیاد مخفی می‌فرماید اطفیء السراج فقد طلع الصبح یعنی چراغ وهم و سئوال را خواموش کن

\*\*\* ص 166\*\*\*

که بتحقیق که صبح حقیقت طالع شده و این واضح و مبرهن است که بعد از اشراق شمس حقیقت سئوال از او لغو بوده و مثل آنست که بعد از اشراق آ‌فتاب نفسی سئوال نماید که آفتاب کو و کجاست و اینمقام بعد از محو موهومات و کشف سبحات ظاهر شده و می‌شود و در اینمقام است که می‌فرماید دلیله ایاته و ظهوره اثباته و اینست مقام هو هو که در حدیث شریف مذکور است و مؤید این بیان قول حق جل جلاله است که می‌فرماید قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون و اگر نفسی خالصاً لوجه الله در آنچه ذکر شده تفکر نماید و بطرف انصاف ناظر باشد از عالم و عالمیان فارغ شود و به تمام توجه به انوار وجه الهی توجه نماید و آیات فرقانیه و احادیث مأثوره در ذکر اینمقام بسیار است نظر باختصار این مقدار کفایت رفت انه لیهدی من یشاء الی صراط مستقیم قوله تعالی الله الذی رفع السموات بغیر عما ترونها ثم استوی علی العرش و سخّر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمّی یدبّر الأمر یفصل الأیات لعلهم بلقاء ربهم یوقنون شکی نبوده و نیست که ذات قدم باوصاف غیبیّت مقدس از ظهور و بروز بوده و احدی بآن فائز نشود مگر در ایام ظهور مطهر الهی و منبع علوم ربانی هر نفسی به او فائز شد بلقاء الله فائز شده و الیوم و که شمس حقیقت در قطب زوال مشرق است و کوثر وصال جاری و ساری اکثری از آن محروم و لب تشنه در تیه ضلالت متحیر و سرگردان مشاهده می‌شوند و بعضی از ناس که از کوثر عرفان نیاشامیده‌اند و از بحر معانی غافل لقای الهی را که در آیه مبارکه مذکور است بلقای تجلی او در یوم قیامت تفسیر نموده‌اند و عالم بصیر مشاهده می‌نماید که آنچه گفته‌اند بوهم صرف بوده چه ابدا قیامت را ادراک ننموده‌اند و معنی آن را نیافته‌اند و قیامت قیام مظهر نفس الله است بر اوامر و اوست قائم و قیوم و مهیمن

\*\*\* ص 167\*\*\*

بر آنچه در آسمانها و زمین است ای اهل ارض براستی می‌گویم امروز را شبهی نبوده و نیست امروز روز عمل خالص است و امروز روز مکاشفه و لقاست جهد نمائید تا از فیوضات نامتناهیه الهیه قسمت برید و نباشید از نفوسیکه می‌فرماید یرون نعمت الله ثم ینکروها اینقدر بدانید که غیب مکنون ظاهر نشده و نمی‌شود مگر بمظهر ظهور چه اگر مظاهر ظهور الهیه و مشارق وحی ربانیه از کنز محزون اخبار نمی‌دانند احدی مطلع نبود. یشهد بذلک کل عارف ارتقی بمرقات الأنصاف الی ملکوت البیان. این بسی واضح است که این مظلوم اراده از خود نداشته و ندارد بلکه به مشیته الله ناطق و با اراده او متحرک و جمیع را به حق می‌خواند و مع بلایای لایحصی و رزایای کبری و ظلم ظالمین و غل مغلین ممنوع نشده و به فضل الله نخواهد شد در کل احیان اهل ا مکان را به افق اعلی دلالت می‌نماید و آ‌ن چه ذکر شده و می‌شدو علی قدر استعداد خلق بوده و الا بحر بیان را امواجی است که ما اطلع بما الا الله العلیم الخبیر اگر نفوس لایقه مشاهده می‌شود رشحی از آن بحر افاضه می‌گشت حال در خزانه علوم الهی مکنون و محزون است و در سماء مشیت مستور ای عباد بشنوید نصیحت ناصح مشفق را و در این لام فانیه کسب نعم باقیه نمائید دنیا فانی بوده و هست به او دل مبندید و به سبب او از اعنه الله خود را محرون ننمائید و نباشید از نفوسیکه می‌فرماید ان یروا ایة یعرضوا و یقولوا سحر مستمر و همچنین می‌فرماید فتری القوم فیها صرعی کانهم اعجاز نخل خاویة و اختم القول بما شهد الله انه لا اله الا الله هو و الذی ظهر انه ینطق بامری و یدع الناس خالصاً لوجهی و یؤیدهم بأسمی و بذکرهم بذکری و انه حمل الشدائد فی سبیلی و قبل السجن الأرتفاع امری من اقبل الیه فقد اقبل الی وجهی و من سمع منه فقد سمع منی و من فاز

\*\*\* ص 168 \*\*\*

و من فاز بلقائة فقد فاز بلقائی و من اقر به فقد اقر بسلطانی و الذی رأه فقد رأنی و الذی انکره فقد انکرنی و الذی اعرض عنه فقد اعرض عنی و کفر ببرهانی و جادل بایاتی و حارب بسلطانی و انکر نعمتی و اشرک بنفسی المهیمنة علی العالمین. انما البهاء علی الذین اقبلوا الی الوجه و شهدوا بما شهد الله اولئک سرج الهدایة بین البریة یصلین علیهم الملأ الأعلی و اهل هذا المقام العزیز المنیع الحمدلله رب ما یری و ما لایری و رب العالمین.

**هو الباقی ببقاء نفسه**

انشاءالله بذکر حق مشغول باشی و بیادش مسرور در قلب که محل تجلی الهیه است از دونش منزه و مقدس دارید تا انوار تجلی سلطان حقیقی در ‌آن ظاهر شود حق تعالی شأنه و تعالی لم یزل و لایزال مقدس از صعود و نزول بوده ولکن هر محلی که مقدس از غبار نفس و خاشاک هوی شد به انوار تجلیش فائز خواهد گشت باید بکمال سعی و اجتهاد در تحصیل اینمقام بلند اعلی کوشش نموده طوبی لک بما اقبلت الی الله لأبیک الذی صعد الیه بوجه مغیر انه لهو الذی سمیناه بأسمنا الأصدق و ادخلناه مقر العرض و تجلیت علیه باسمائنا الحسنی و صفاتنا العلیا نشهد انه شرق الرحیق المختوم من ید عطاء ربه المهیمن القیوم. طوبی لمن یزوره فی ارض الهاء و یستقرب به الی الله رب ما کان و ما یکون. در کل احوال بحق ناظر باش و به حبل کرمش متمسک امت لدی العرش مذکور است و بعنایات الهی فائز انشاء‌الله باید بافق اعلی متوجه باشد و از دونش منقطع و فارغ کبر من قبلی علی وجهها و علی خالقک التی ارادت ان تشرب

\*\*\* ص 169\*\*\*

رحیق الحیوان فیهذا الیوم البدیع قولی لها لا تتوقفی ان اسلکی سبیلی الواضح المستقیم الحمدلله رب العالمین.

**بسمه المهیمن علی الأسماء**

شکی نبود و نیست که مالک قدم اهل عالم را لأجل معرفت خود خلق فرموده و حدیث کنت کنزا مخفیا شاهد این مقال است و هر عارف بصیری شهادت می‌دهد باینکه ذات قدم لم یزل و لایزال مقدس از ظهور و بروز و عرفان و ممکنات و منزه از صعود و هیاکل و ادارک کائنات بوده و خواهد بود و احدی بعرفان او فائز نشود الا بمطلع آیات و مظهر بینات او در هر عهد و قرن و شمس معانی از افق اراده ربانی طالع و مشرق گشت جمیع ناس بر اعراض و اعتراض قیام نمودند. الا من شاء ربک العلیم الخبیر. و سبب و علت اعراض ناس هم علمای عصر بودند چه که زمام ناس در دست آن نفوس بوده و هست در حین ظهور شمس حقیقت از افق حجاز مشاهده نمائید چه مقدار از علماء و ادباء و رؤساء بر اطفاء نور محمدی روح ماسواه فداه به کمال جد و جهد قیام نمودند. الا لعنة الله علی القوم الظالمین و همچنین قبل از آن حضرت در عیسی ابن مردم ملاحظه نمائید بعد از اظهار امر الله جمیع علمای یهود آن حضرت را تکفیر نمودند و بعضی از نفوسی که بع صید ماهی مشغول بودند به شرف ایمان فائز گشتند و همچنین قبل از آ‌ن حضرت در حضرت کلیم ملاحظه نمائید بسیار حیف است که این ایام بگذرد و مثل آن جناب نفحات آن نیابد. قل یا اله الأسماء و فاطر السماء اسئلک باسمک العلی الأعلی بان تؤیدنی علی عرفان مطلع امرک و مشرق وحیک ثم قدر الی ما ینفعنی فی الأخرة و الأولی و انک انت مولی الوری لا اله الا انت العلیم الحکیم. چون این مظلوم نفحات محبت و انصاف از آن جناب استنشاق نموده‌اند بذکر این نامه پرداخت. ان الامر بیده یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید بنام

\*\*\* ص 170 \*\*\*

**بنام خداوند یکتا**

قلم اعلی در اکثری از الواح احبای الهی را بحکمت امر فرموده و حکمت را اس اساس قرار داده. مع ذلک بعضی از آن تجاوز نموده سبب نباح کلاب وضوضاء عوامل گشته چنانچه شنیده‌اید اگر عباد مقبلین به اوامر رب العالمین عمل می‌نمودند البته نفحات عذاب مشرکین و منافقین را احاطه نموده اگر چه جمال علیه 9ءء مقصودش نصرت حق بوده ولکن چون بغیر امرالله واقع شده سبب احتجاب جمعی گشته اکثری از ناس ضعیفند به مجرد قولی مضطرب و خائف می‌شوند هیچ نامه‌ای الیوم از برای حق قوی‌تر و مقتدرتر از حکمت نبوده و نیست. طوبی لمن توجه الیها و تمسک بها من لدن ربه الأمر العلیم. عجب است که بعضی از نفوس هنوز ادارک نموده‌اند که اجل مقدر است. لا یسنبق و لا یتأخر الیوم باید هر نفسی متابعت امرالله نماید و خلاف حکمت از او ظاهر نشود در این صورت اگر مطالع بغی و شقاوت بر سفک دمش قوام نمایند با سهتی نبوده و نیست چه که فی سبیل الله واقع شده و هر نفسی از کأس موت خواهد آشامید و اگر این امر محتوم الله واقع شود البته نیکوتر و محبوب‌تر است باید اقویا در کل احیان ضعفا را ملاحظه نمایند. ان رحمته سبقت العالمین طوبی لک بما وفیت بمیثاق الله و تمسک بالحکمة التی امرت بها فی الزبر و الألواح. احبای آن ارض را بعنایات الهیه و الطاف ربانیه مسرور دارید. قد ورد علیهم ما ورد علی اصفیاء الله من قبل انا کنا شاهدین. کبر من قبل علی وجه الحاء انه من المذکورین لدی العرش علیه بهاءالله رب العالمین و علی اخیک الأخر و علی الذین معک و علی احباءالله المهیمن القیوم.

**بنام گوینده دانا**

قلم اعلی این ایام بلسان پارسی تکلم فرماید تا طائران هوای عرفان بیان رحمن را بیابند

\*\*\*ص 171\*\*\*

و بآنچه مقصود است فائز گردند که شاید از شرور نفوس اماره محفوظ مانند و امین را از خائن بشناسند و مقبل را از معرض تمیز دهند بعضی از نفوس ضاله کاذبه ناس را از اوامر الهی منع نمایند و به نواهی دلالت کنند منع ذلک خود را بحق نسبت می‌دهند. انه بری منهم یشهد بذلک لسان العظمه و عن ورائه کل الألواح و عن ورائها مساء و صباح بعضی اموال ناس را حلال دانسته و حکم کتاب را سهل شمرده. علیهم دائرة السوء و عذاب الله المقتدر القدیر. قسم به آفتاب افق تقدیس که اگر جمیع عالم از ذهب و فضه شود نفسی که فی الحقیقه به ملکوت ایمان ارتقاء جسته ابدا به آن توجه ننماید تا چه رسد به اخذ آن و این مقام به لسان عربی یا لغات فصیحی از قبل نازل لعمرالله اگر نفسی حلاوت آن را بیابد ابداً به غیر ما اذن الله عمل ننماید و به غیر دوست ناظر نشود فنای عالم را به عین بصیرت مشاهده نماید و قلبش به عالم بقا متصل گردد. بگو ای مدعیان محبت از جمال قدم شرم نمائید و از زحمات و مشقاتی که در سبیل الهی عمل نموده پند بگیرد و متنبه شوید. اگر مقصود این اقول سخیفه و اعمال باطله بوده حمل این زحمات به چه جهت شده هر سارق و فاسقی به این اعمال و اقوال شما قبل از ظهور عامل بوده براستی می‌گویم ندای احلی را بشنوید و خود را از آلایش نفس و هوی مقدس دارید الیوم ساکنین بساط احدیه و مستقرین سرور عز صمدانیه اگر قوت لا یموت نداشته با شند به مال یهود دست دراز نکنند تا چه رسد به غیر حق ظاهر شده که ناس را به صدق و صفا و دیانت و امانت و تسلیم و رضا و رفق و مدار او حکمت و نفی دعوت نماید و با ثواب اخلاق مرضیه و اعمال مقدسه کل را مزین فرماید بگو بر خود و ناس رحم نمائید و امر الهی را که مقدس از جوهر تقدیس است به ظنون و اوهام نجسه نالایقه نیالائید. نسئل الله بان یوفقهم علی الرجوع و یؤیدهم علی خدمة امره و ذکر ما نزل فی کتابه و العمل بما اراد مولیهم القدیم. آنجناب باید این لوح را

\*\*\* ص 172\*\*\*

این لوح را درست ملاحظه نمایند و بآنچه از سماء مشیت نازل ناس را اخبار دهند تا احبای حق از وساوس نفوس جاهله محفوظ مانند و بافق تقدیس ناظر گردند. طوبی لک و للذین امنوا بالله الفرد الخبیر.

**بنام دوست یکتا**

قلم اعلی اهل بها را به فیوضات رحمانیه بشارت می‌دهد و جمیع را نصیحت می‌فرماید تا کل بنصح الله مالک اسما بما اراده المحبوب فائظ شوند جدال و نزاع و فساد مردود بوده و هست باید احبای الهی به لحاظ محبت در خلق نظر نمایند و به نصایح مشفقانه و اعمال ضیبه کل را به افق هدایت کشانند بسا از نفوس که خود را به حق نسبت داده‌اند و سبب تضییع امر الله شده‌اند اجتناب از چنین نفوس لازم و بعضی از ناس که به مقصود اصلی در ایام الهی فائز نشده‌اند و رحیق معانی از کأس بیان نیاشامیده‌اند از اعمال غافلین و افعال ید غین متوهم شوند. چنان چه مشاهده شد بعضی از نفوس که به سماء ایمان ارتقا جستند به سبب اعمال و اقوال انفس کاذبه از افق عز احدیه متحجه ماندند مع آن که سال‌ها این خود را شنیده‌اند گر جمله کاینات کافر گردد بر دامن کبریاش نشیند گردد. بعضی از عباد آنچه از مدعیان محبت ملاحظه نمایند بحق نسبت می‌دهند. فبئس ما هم یعلمون در جمیع اعصار اخیار و اشرار بوده و خواهند بود. ان اعتبروا یا اولی الأبصار قلوب طاهره و ابصار منیره و نفوس زکیه باید در جمیع احیان به افق امر ناظر باشند نه به اعمال و اقوال مدعیان و کاذبان از حق جل جلاله مسئلت نمائید جمیع را هدایت فرماید و به رضای مطلع آیات که عین رضای اوست فائز فرماید انه لهو المجیب المعطی الغفور الکریم محض فضل و عنایت این لوح از سماء مشیت الهیه نازل تا جمیع احبا بما اراد الله مطلع شوند و از شرور نفوس اماره احتزاز نمایند هر متکلمی را صادق ندانند و هر قائلی را از اهل سفینه حمرا نشمرند. انه لهو المبین المتکلم الصادق المتعالی العزیز الأمین

**بنام خداوند یکتا**

\*\*\* ص 173 \*\*\*

رشحات الهام از اوراق سدره منتهی باعانت نسیم اراده مالک اسما بصورت اینکلمات ترشح نموده. ای اشرف کتابت در منظر اکبر حاضر و طرف عنایت مالک قدر به آن متوجه الحمدلله در سلسبیل بیان رحمن آشامیدنی و بذکر حق مابین خلق مشغولی. قد عرفنا حبک و سمعنا ندائک ان ربک لهو السامع العلیم طوبی لک بما وفیت بمیثاق الله و عهده و اخترت لنفسک خدمته هذا البناء العظیم الذی به او تعدت فرائض العالم و اضطربت الأمم و زلت اقدام العارفین. انشاء الله الحرمن در کل احیان بنصرت امرش قائم باش و به ذکرش ناطق نطقی که او را صمت اخذ نکند و قیامی که او را جلوس از پی در نیاید ولکن در کل احوال بحکمت ناظر باشید و ناس را بحکمت محضر دعوت کنید چه که ضعیفند و از مطلع وحی الهی و مشرق ظهور بانی غافل و بی خبرند اگر امری مشاهده نمایند و به حقیقت آن پی نبرند البته اجتناب نمایند در این صورت امر تبلیغ معوق ماند مثلاً مولود مبارک در محترم واقع به ذلک رفعه الله بالحق و جعله من الأعیاد للعباد. حال اگر نفسی در بلاد اسلام بر حسب ظاهر در شهر محرم به شرایط عید عمل نماید البته از حکمت خارج شده چه که اکثری از مبارکی آن یوم و ما ولد فیه مطلع نیستند و همچه گمان می‌نمایند که سبب و علت عید العیاذ بالله عداوت باشید الشهداء علیه من کل بهاء ابهاء بوده چه که جاهلند و نمی‌دانند که مطلع آیات و مظهر بینات ظاهر و ناطق ازین گذشته از روایاتی که نزد خودشان محقق است غافلند چنانچه فرموده سید الشهداء روح ماسواه فداه بعد از قائم به اسم قیوم ظاهر و جمیع انبیاء و اصفیا در ظل آن حضرت مجتمع باری از قیامت و یوم الله و ما ظهر فیه که در فرقان و کتب قبلی نازل هست بی خبرند از خمر هوی مدهوش و از افق هدی معرض تبالهم و للذین اتبعوهم من دون بینة و کتاب. نظر به رحمت سابقه الهیه و فضل و الطاف محیطه ربانیه باید کل را بحکمت بخوانید تا علقه‌های وجود بحکمت و تربیت اولایای حق بمقام فتبارک الله احسن

\*\*\* ص 174 \*\*\*

احسن الخالقین فائز شوند جمیع دوستان را از قبل این مظلوم تکبیر برسانید وکل را بنار مشتعله شجره مبارکه مشتعل نمائید و به زینت اتحاد و اتفاق و ما امر به الله فی الألواح مزین دارید. انما البهاء علیک و علی الذین توجهوا الی الوجه بعد فناء‌ الأشیاء انه لمولی الأسماء و فاطر السماء لا اله الا هو المبین العلیم الحکیم

**هو الأقدس الأعظم العلیم الحکیم.**

ندای مظلوم آفاق را بلسان پارسی بشنو جمیع عالم لأجل عرفان الله خلق شده‌اند و عرفان او منوط بعرفان مظهر نفس و مشرق وحی او بوده چه آن ذات مقدس لم یزال و لا یزال مقدس از ظهور و بروز و منزه از صعود و نزول بوده و خواهد بود. جمیع اسماء حسنی و صفات علیا به مشرق امر الهی راجع چه که اوست ظهور الله ما بین خلق من عرفه فقد عرف الله و من اعرض عنه انه اعرض عن الله المهیمن القیوم. در هر هنگام که شمس حقیقت از افق مشیت مشرق و طالع گشت جمیع ناس بر اعراض و اعتراض قیام گردند مگر نفوسی که احجاب مظنون و اوهام را باصابع یقین خرق نمودند و به افق مبین متوجه شدند. الیوم باید کل ناظر به افق امر باشند چرا که بغیر او و ما یظهر من حبذه ناظر گردند از حق محبوب و از نفحات ایام الله محروم خواهند بود. ملاحظه در این ظهور نیز حقیقت از افق حجاز نمائید در سنین اولیه جمیع علما و ادبا و بزرگان به کمال اعراض بر سفک دم مطهر آن حضرت اجتماع نمودند و بعد از ارتفاع امر جمیع کثیری به افق وحی ربانی و مطلع نور سبحانی توجه نمودند ولکن بعضی بکمال تسلیم و وفاق و برخی بمنتهای تزویر و نفاق چنانچه تفصیل کل در کتاب مسطور است مقصود ازین بیان آن که بعضی از نفوس که خود را بحق نسبت می‌دهند و باجنحه نفس و هوی طائرند از حق نبوده و نیستند باید آنجناب جمیع احباب را باخلاق الهیه و اوامر ربانیه متذکر دارند تا کل بما اراد الله عامل گردند و بطراز محبت و اتحاد و مودت و فواد مزین شوند. قل یا قوم

\*\*\* ص 175\*\*\*

لا تختلفوا فی امرالله ان اتبعوا ما امرتم به فی کتاب مبین ایامک ان تمنعکم اعمال الذین یدعون الأیمان ان الذی تجاوز عن حدودی انه لیس منی الا بان یتوب و یرجع الی الله الغفور الکریم. ان افرح بما ذکرت لدی العرش و نزل لک هذا اللوح البدیع. ان الذین غفلوا الیوم اولئک فی هیماء الضلال لمن البهائمین. قل خذوا کأس الأستقامة و الأطمینان بأسم ربکم الرحمن ثم اشربوا منها رغماً للذین کفروا بالله مولی اللعالمین. کذلک نزلنا الأیات فضلا من لدنا علیک لتشکر ربک و ت کون من الراسخین الحمدلله رب العالمین.

**بنام خداوند مهربان**

وقایع شما سفراً و حضراً الدی العرش معلوم و مذکور انه لهو الحق علام الغیوب انا نشکوا من الذین اختلفوا فی امرالله و بهم تکدر صافی کأس عرفانی بین بریتی و کسفت شمس تقدیسی و خسف قمر سلطانی انا خلقنا الکل للمودة و الوداد و المحبة و الأتحاد نسئل الله بان یؤید الکل علی ما یحب و یرضی انه لهو المقتدر القدیر. ای ذبیح اختلاف سبب و علت تضییع امرالله بوده و اتحاد و اتفاق سبب علو امر طوبی لمن ترک الأول و تمسک بالثانی فی سبیل الله رب العالمین. باید آنجناب در کل احوال بخدمت امر مشغول باشند و سبب اتحاد نفوس گردند. قلم اعلی در کل احیان احبای خود را بآنچه سبب راحت و آسایش و نجات است تعلیم نموده و امر فرموده ولکن اکثری از آن غافل افق هدی از غیوم هوی تاریک شده حزن این مظلوم از ظلم ظالمان نموده چه که هر وقت و هر حین ظلمی بر شجره امر وارد به سبب ارتفاع آن گشته چنان چه مشاهده نموده و می‌نمایی ولکن از اعمال بعضی از دوستان حزن وارده یشهده بذلک هذا المظلوم فی هذا المقام المحمود. ای ذبیح به کمال سعی و وجه در اتحاد قلوب و اتفاق نفوس مشغول باش شاید

\*\*\* ص 176 \*\*\*

شاید اریاح کدره ساکن شود و عرف محبت و صفا مابین احبا متضوع گردد. نسدل الله بان یؤیدک فیکل الأحوال علی خدمة امره و یزرقک ما یفرح به قلبک و تقر عینک انه لهو المقتدر علی ما یشاء لا اله الا هو العلیم الحکیم. قد حضر الغلام فی ساحة‌مولیه و توجه الیه وجه القدم من هذا المنظر الکریم. سوف نرسله الیک لو شاءالله انه لهو المعطی الباذل الکریم. انما البهاء علیک و علی اهلک و من معک الذین امنوا بالله الفرد الخبیر.

**بنام خداوند قادر توانا**

قلم اعلی می فرماید جمیع عالم لأجل عرفان مالک قدم خلق شده‌اند و از عدم بوجود آمده‌اند و چون فجر یوم الله طالع و افق ظهور منور شد کل بهوای نفسانی خود مبتلا و از مالک اسماء محتجب بل معروض مشاهده شدند مگر معدودی از نفوس که بتایید الهی و عنایت ربانی در ظنون و اوهام فارغ شده به افق اعلی توجه نمودند. طوبی لهم ثم طوبی لهم درخواست که مقام آن نفوس بر عالمیان ظاهر و آشکار گردد. ای محمد کتابت لدی العرش حاضر و به منظر مظلوم آفاق فائز گشت و نفوس مذکوره در آ‌ن کل بذکر الله فائز شدند. قد غفرهم الله فضلا من عنده و قدر لهم ما تفرح به الأفئدة و العقول. انشاءالله در کل احیان بذکر رحمان مشغول باشند و از دونش فارغ و آزاد الیوم باید جمیع باوامر الهیه که در کتاب اقدس نازل شده متمسک باشند و بکمال حکمت ما بین خلق مشی کنند اینست امرالله طوبی لک و للعالمین و هر نفسی بغیر حکمت تکلم نماید این کلام لدی العرش مقبول نبوده و نیست. ان عرفوا یا احبائی ما نزل فیهذا اللوح و تمسکوا ابه من لدن عظیم خبیر باید بکمال سرور بذکر حق مشغول باشید چه که عنایتش درباره شما بوده و انشاء‌الله خواهد بود و از قبل لوحی مخصوص آنجناب از سماء مشیت نازل و ارسال شد. انه یحب من احبه

\*\*\* ص 177 \*\*\*

و یذکر من ذکره انه ولی الصابرین و الذاکرین و المخلصین البهاء علیک و علی من معک و علی کل عبد توجه الی المقصود و کل امة اقبلت الی الله الفرد الواحد العلی الحکیم.

**هو الأقدس الأعظم الأبهی**

شهد الله انه لا اله الا هو و الذی ینطق انه لمشرق الظهور و الکتاب المسطور و البیت المعمور و الرق المنشور المحزون و الغیب و المکنون به تزین العالم و نطق الأمم انه لا اله الا هو المهیمن العزیز الکریم لو لا ما فاز احد به عرفان الله و ما اطلع احد به علو توحیده و سمو تجرید طوبی لمن نبذ الدنیا و توجه الی الأفق الأعلی بالقلب الذی کان مقدسا ذکر الأنشاء و منزها عن اوهام الذین کفروا بالله رب العالمین.

**باسم محبوب یکتا**

رایحه احزان جمال رحمن را احاطه نموده و ابواب فرح و بهجت از ظلم اهل طغیان من ملأ البیان مسدود شد. اف لهؤلاء این بسی سلم و واضح و مبرهن است که هر ظهور قبلی ناس را به ظهور بعد بشارت فرموده علی قدره مقاماتهم و استعداداتهم بعضی باشارات و بعضی به تلویحات خفیه و اما ظهور قبل فوق آنچه تعقل و ادارک شود در نصیحت و تربیت اهل بیان جهد فرموده‌اند و منع ذلک وارد شده آنچه وارده شده یک کلمه ذکر شود و از اهل بیان انصاف حلیم آیا در هیچ موضعی از مواضع کتب الهیه ذکر شده در حین ظهور بعد در امرش توقف نمائید. قل قاتوا به لا فو ربی العلیم الخبیر. از این فقره گذشته آیا در هیچ موضعی از مواضع بیان ذکر شده که اگر نفسی بآیات ظاهر شود انگار نمائید و یا بر قتلش قیام کنید و اگر در این آیات احدی شبه نماید این بعینه همان

\*\*\* ص 178\*\*\*

همان شبهه ایست در احیان ظهور مظاهر امر مطالع سجین نموده‌اند. قسم بشمس معانی که اگر آیات منزله بدیعه انکار شود احدی قادر بر اثبات آیات قبل نخواهد شد و چون نقطه بیان روح ماسواه فداه ناظر به این ایام بودند و یا رتکب به عباده از قلم اعلی جز وصایای محکمه و نصایح متقنه و مواعظ حسنه در ذکر این ظهور جاری نشده کتاب اسماء نازل شده آخر فکر نمائید که مقصود چه بوده مخصوص کتاب اسماء نامیده‌اند و در آن الواح جمیع اسما واحدا بعد واحد ذکر فرموده‌اند و تفسیر نموده‌اند و بعد مظاهر اسما را به مبدع اسماء را به مبدع اسما وصیت فرموده‌اند یا قلب العالم هل لک من اذن لتسمع ما یفرد به و رقاء الأخران فی هذا الزمان الذی ارتفع نداء الشیطان عن وراء و نداء الرحمن لأنا وجدنا ملأ البیان فی غفلتة و خسران عظیم. ذو نفسه المحبوب هنوز نفس ملتفت نشده در کتاب الهیه از هر قسمی نازل مخصوصاً کتاب اسما به چه جهة نازل شده کذلک نباکم علیم خبیر. ولکن کجاست اذان صافیه تا ندائیکه از شطر احدیه در کل حین مرتفع است اصغا نماید و کجاست ابصار حدیده که انوار حکمتیه الهیه را در کلمات مشرقه ادارک نماید ظاهر شد قیوم بجمال معلوم و اوست جمال مرسع که کل به او وعده داده شده‌اند منع ذلک روایح منتنه حسد و بغضا بریه را بشأنی اخذ نموده بالمره از نفحات رحمانی و روایح سبحانی در گریزند. قل یا قوم لا تعقبوا الذین حقت علیهم کلمة العذاب و یظهر من وجوهم قهرالله الملک المقتدر العلیم الحکیم. معلوم نیست که اگر باین وصایا و مواعظ قلم اعلی حرکت نمی‌فرمود چه می‌کردند. لا فو الذی جعلنی مستغنیا عن العالمین بما اتانی بفضل من عنده که فوق آن چه گرداند و اراده دارند ممکن نبوده و نخواهد بود وعجب است که آیات الهی را تلاوت می‌نمایند. تالله یلعنهم منزلها و هم لایشعرون محبوب امکان مع وصایای محکمه متقنه اخبار فرموده که چه خواهند

\*\*\* ص 179\*\*\*

نمود چنانچه ظاهر شده و بعد خواهد شد. مع هر نفسیکه حرمةً لأمرالله اعتنا نشد به او اظهار خلوص و عبودیت نموده‌اند. تضییعاً لأمر الله و در اطراف ناس را به خود می‌خوانند آن عمل سر و اینعمل جهر قدری انصاف لازم است آخر این غلام با نفسی عنادی نداشته این سببی واضح است که بهر نفسی که اعتنا نشده لأمرالله بوده و اظهار سلطنته و اعزازاً الکلمة خواهد بود هر نفسیکه باین جهت غلّی داشته باو اظهار عبودیت نموده‌اند. ضراً لأمر الله و بغیاً علیه واحدی از احبای الهی خالصاً لوجهه مشرکین را از این اعمال شنیعه منع ننموده آیا اثر نار الهیه در قلوب بریه باقی نمانده و یا انوار مصباح احدیه در افئده خلیفه تجلی فرموده چه شده که هیاکل نفوس از این نار مشتعل نشده‌اند و از این انوار مستغنی نگشته‌اند بگو از کاروان‌های مداین عرفان جمال رحمن فجر صادق از افق سماء مشیت سبحان طالع شده تعجل نمائید که شاید بجنود مقربین ملحق شوید. البته هر چه خفیف حرکت نمائید احسن است بیندازید ثقل اشارات ؟؟ تفکر را بشطر احدیه توجه نمائید قلم قدم می‌فرماید ناله و حنینم را نمی‌شنوید و یا می‌شنوید ادراک نمی‌نمائید اگر قادر بر طیران در هواهای خوش معانی نیستید در هوای الفاظ طیران نمائید اگر آیات بدیعه عربیه این ظهور را ادارک نمی‌کنید در بیان فارشی که از قبل نازل فرموده و در کلمات فارسیه که در این ظهور نازل شده تفکر نمائید لکی تجدوا الی الحق سبیلا فو الذی اشتعل نار حبه فی قلبی علی شأن لا تخذ هامینا اعرض العالمین که طلعت بیان مقصودی جز این ظهور نداشته روحی لنفسه الفداه ما قصر فی تبلیغ امری ولکن الناس هم مقصرون و مفرطون هر نفسیکه یک ساعت خود را لوجه الله از حجبات اشارات مقدس کند و در آنچه از ملکوت الهی بلسان عربی و پارسی نازل شده تفکر نماید. تالله ینقطع عن العالمین و ینوح

\*\*\*ص 180 \*\*\*

و ینوح لهذا المظلوم المسجون الغریب احجار صلبه از کلمه الهیه در ناله حنینند ولکن بریه در غفلت عظیم اینست که در کتب الهیه از قبل نازل که از احجار انهار جاری ولکن از قلوب اشرار اثری ظاهر نه صدق الله العلی العظیم. بدان ای سائل که کلمه الهیه جامع کل معالی بوده یعنی جمیع معانی و اسرار الهی در آن مستور طوبی لمن بلغ الیها و اخرج لئألی المکونة فیها اشراق کلمة الهیة را به مثل اشراق شمس ملاحظه کن همان قسم که شمس بعد از طلوع بر کل اشراق می‌نماید همان قسم شمس کلمه را از افق مشیت ربانیه اشراق فرموده بر کل تجلی می‌فرماید استغفر الله من هذا التشبیه چه که شمس ظاهره در کلمه جامعه بوده. فکر لتعرف ولکن اشراق شمس ظاهر به بصر ظاهر ادراک می‌شود و اشراق کلمه ببصر باطن فو الذی نفسی بیده که اگر آنی مدد و اشراق باطنیه کلمه الهیه از عالم و اهل آن منقطع شود کل معدوم و مفقود خواهند شد و اگر نفسی به نظر الهی ملاحظه نماید اشراق و انوارش را در کل مشاهده می‌نماید و هم چنین اگر به اذن ظاهره توجه نمایند نداء ‌اولیه را در کل حین اصغا می‌نماید ندای الهی لا زال مرتفع ولکن اذان ممنوع و اشراق انوار نیر افاق ظاهر ولکن ابصار محبوب ای لبیب طبیب لازم و شاید باکسیر اعظم رمد ابصار را رفع نماید و نحاس وجود را ذهب نماید ای کاش از وجود بالغین عرصه عرفان محبوب عامین وسیع می‌شد تا از حروف ظاهره کلمه علوم لأنهایه ظاهر و تفصیل فرماید مرضی عارض ناس شده که رفع آن بسیار مشکل است الا لمن استشفی من الدریات الأعظم و آن اینست که هر نفسیکه بگمان خود فی الجمله راحیه عرفان استنشاق نموده حق را مثل خود فرض نموده و اکثری الیوم باین مرض مبتلا و این سبب شده که از حق و ما عنده محروم مانده‌اند از خدا بخواهید که قلوب را طاهر و ابصار احدیه فرماید که شاید خود را بشناسند و حق را از دونش تمیز دهند و مقصود حق را از کلمات منزله ادراک نماید و اکرامم بمقصود الهی فائز می‌شدند در حین ظهور محتجب نمی‌ماندند مع آنکه سالها کتاب الهی را

\*\*\* ص 181\*\*\*

تلاوت نمودند بحرفی از معانی آن فائز نگشتند چنانچه بالمره از مقصود محتجب و غافل بوده‌اند مع آنکه جمیع در کتاب الهی مذکور و مسطور کل محروم بشأنیکه بعضی از مطالبی که نزد عامه بوده نفوسیکه خود را از خواص می‌شمردند از او غافل مثل کون قائم در شهر معروف و بشأنی که در این قول ثابتند در هر نفسی قائل شده آن حضرت متولد می‌شود حکم قبل بر او جاری نموده‌اند ملاحظه کنید خواص چه مقدار بعید و محروم بوده‌اند تا آنکه در سنه ستین کشف حجاب شده و جمیع آنچه مستور بوده مشهود گشت و هم چنین قیامت و یا متعلق بها در احدی بر شحی از طمطمام بحر این بیانات که در کتاب الهی بوده فائزند و کل سراب را آب توهم نموده چنان چه مشاهده شد و از این مراتب گذشته از اصل عرفان محبوب عالمیان محتجب بوده‌اند و غبار وهم و طین ظون جمیع بریه را از منظر احدیه منع نموده تا آنکه آمد مظهر اکبر و ناس را بکوثر اطهر غسل داد و بمنظر انور دعوت فرموده و بشارت داد حال ملاحظه فرمائید آنچه ظاهر شد محسناتی بود که جمیع از آن غافل بودند و اگر گفته شود کل در کتاب الهی مستور و مکنون بوده و در ظهور نقطه بیان روح من فی الأمکان فداه طلعات معانی مقنوعه در غرفات کلمات الهیه از خلف حجاب بیرون آمدند. هذا حق لاریب فیه و اگر گفته شود از قبل بر سبیل اجمال ذکر شده و آمد مبین و مفصل حق لاریب فیه و اگر گفته شود که آنچه در ظهور بدیع ظاهر از قبل نبوده و کل بدیع است این قول هم صحیح و تمام است چه اگر حق جل ذکره به کلمه الیوم تکلم فرماید که جمیع ناس از قبل و بعد بآن تکلم نموده و یا نایند آنکلمه بدیع خواهد بود. لو انتم تتفکرون در کلمه توحید ملاحظه کنید که در هر ظهوری مظاهر حق به آن ناطق و جمیع بریه از ملل مختلفه به این کلمه طیبه متکلم مع ذلک در هر ظهور بدیع بوده و ابداً حکم بدع از او سلب نشده کلمه که حق بآ‌ن تکلم می‌فرماید در آن کلمه روح بدیع رسیده می‌شود و نفحات حیوة از آ‌نکلمه بر کل اشیاء ظاهر ظاهراً و باطناً مرور می‌نماید دیگر تا چه زمان و عصر آثار کلمه الهیه از مظاهر افاقیه و انفسیه ظاهر شود و اینکه بعضی از ناس

\*\*\* ص 182 \*\*\*

از ناس بعضی از مطالب موهومه متکلم و بآن افتخار و استکبار می‌نمایند جمیع عندالله بوده و غیر مذکور چه که فخر در عرفان حق و ثبوت و رسوخ و استقامت در امرالله است نه در بیانات ظاهریه چنانچه ظهور قبلم این مراتب را بیان فرموده فانظروا التعرفوا مثلاً نفوسیکه بذروه عرفان ارتقا نموده‌اند و نفوسیکه در ادنی رتبه مانده‌اند عندالله در یک مقام قائم آنچه که شرافت علم و عرفان بما هو علم و عرفان نبوده اگر منتهی بحق و قبول او شود محبوب و الا مردود و کل الفاظ در آ‌ن ساحت در رتبه واحده مذکور مثلاً لو یقول ولدت کقوله لم یلد و لم یولد. اگر چه بر حسب ظاهر تنزیه الهی در شبه و مثل و نظیر منتهی مقام عرفان انام است چنان چه بین ناس هم این مقام اعلی و ارفع است ولکن این امتیاز هم نظر به قبول حق است و اراده او محقق شده چنان چه در کور فرقان و بیان مشیت الله به تنزیه حرف و تقدیس بحت تعلق گرفته لذا در افئده عباد تجلیات این بیانات ثابت و ظاهر و الا آن بحر قدم از جمیع این کلمات محدثه مقدس و ساحت اقدس از جمیع این بیانات منزه نظر به اصل امر الهی باشد به نعلود و دنو مراتب عرفان لفظیه که بین بریه محقق شده یا لیت کنت مستطیعا باظهار ما هو المستور و عدم استطاعت نظر به احتجاب نفوس است و الا انه لهو الغنی الحمید وقتی فرمود لن ترانی و وقتی فرمود انظر ترانی باری الیوم هر نفسیکه تصدیق نمود بآنچه از سماء مشیت الهی نازل او به منتهی ذروه عرفان مرتقی و فائز و من دون آن محروم و معدوم نسئل الله بأن یوفقنا و ایاکم علی الأستقامة فی هذا الأمر الذی منه انقلب ملکوت الأسماء و اخذ السکو سکان مداین الأنشا الا الذین سبقتهم الهدایة من الله المهیمن القیوم. ای مقبل در آنچه از قلم اعلی جاری شده درست تفکر فرمائید تا ابواب علوم لانهایه بر وجه قلبت مفتوح شود و خود را از دون حق غنی و مستغنی مشاهده نمایی

\*\*\* ص 182\*\*\*

و همچه می‌دانید که ظهور من مخصوص است به اظهار معارف ظاهره و تغییر احکام ثابته بین بریه بلکه در حین ظهور کل اشیاء حامل فیوضات و استعدادات لایحصی شده و خواهند شد و باقتضای وقت و اسباب ملکیه ظاهر می‌شود و در اینمقام مجملی در جواب و سئوال یکی از قسیس نصاری که در مدینه کبیره ساکن است از سماء مشیت رحمن نازل و در اینمقام بعضی از ان ذکر می‌شود که شاید بعضی از عباد بر بعضی از حکم بالغه احدیه که از ابصار مستور است مطلع شوند. قوله تعالی قد حضر کتابک فی ملکوت ربک الرحمن و اخذناه به روح و ریحان و اجبناک قبل السئوال فکر لتعرف و هذا من فضل ربک العزیز المستعان. طوبی لک بما فزت لذلک و لو هو مستور فسوف یکشف لک اذا شاءالله و اراده و تری ما لا رأت العیون ان یا ایها المتغمس فی بحر العرفان و الناظر الی شطر ربک الرحمن فاعلم بان الأمر عظیم عظیم فانظر ثم الذکر الذی سمی ببطرش فی ملکوت الله انه مع علو شأنه و جلالة قدرة و عظم مقامه کاد ان یزل قد ماه عن الصراط فاخذه ید الفضل و عصمه من الزلل و جعل من الموقنین. انک لو تعرف هذا النغمة التی هدرت بها الورقاء علی افنان سدرة المنتهی لتوقن بان ما ذکر من قبل قد کمل بالحق و اذا یأکل فی ملکوت الله من نغمة الباقیة الأبدیة و یشرب من کوثر الحائق و سلسبیل المعانی ولکن الناس هم فی حجاب عظیم. ان الذین سمعوا هذا النداء و غفلوا عنه انهم لو کانوا عدماء لخیر لهم من ان یتوقفوا فی هذا الأمر ولکن ظهر ما ظهر و قضی الأمر من لدی الله المقتدر و العزیز المختار. قل یا قوم قد جاء الروح مرة اخری لیتم لکم ما قال من قبل کذلک وعدتم به فی الألواح ان انتم من العارفین انه

\*\*\* ص 184\*\*\*

انه یقول کما قال و انفق روحة کما انفق اول مر لا مبا لمن فی السموات و الأرضین ثم اعلم بان الأبن حین الذی اسلم الروح قد بکت الأشیاء کلها ولکن بانفاقه روحة قد استعد کل شیء کما تشهد و تری فی الخلائق اجمعین کل حکیم ظهرت منه الحکمة و کل عالم فصلت منه العلوم و کل صانع ظهرت منه الصنائع و کل سلطان ظهرت منه القدرة کلها من قاسد روحة المتعالی المتعرف المنیر و نشهد بانه حین الذی اتی فی العالم تجلی علی الممکنات و به ظهر کل ابرض عن داء الجهل و العمی و بری کل سقیم من سقم الغفلة و الهوی و فتحت عین کل عمی و تزکت کل نفس من لدن مقتدر قدیر و فی مقام تطلق البرص علی کل ما یحتجب بما لعبد عن عرفان ربه و الذی احتجب انه ابرض و لا یذکر فی ملکوت الله العزیز الحمید و انا نشهد بان من کلمة الله ظهر کل ابرض و بری کل علیل و طاب کل مریض و انه لمطهر العالم طوبی لمن اقبل الیه بوجه منیر ثم اعا بان الذی صعد الی السماء و قد نزل بالحق و به مرت روایح الفضل علی العالم و کان ربک علی ما اقول شهید. قد تعطر العالم بوجوعه و ظهوره و الذین اشتغلوا بالدنیا و زخرفها لا یجدون عرف القمیص و انار مجدنا هم علی فلة عظیم. قل ان الناقوس یصیح باسمه و الناقور بذکره و یشهد نفسه لنفسه طوبی للعارفین. ولکن الیوم قد بری الأبرض قبل ان یکون له کن ظاهرا و ان بظهوره قد بری العالم و اهله منکل داء و سقم فتعالی هذا الفضل الذی ما سبقه فضل فتعالی هذه

\*\*\* ص 185\*\*\*

الرحمة التی سبقت العالمین. انک یا ایها المذکور فیملکوت الله ان استقدر من ربک قم و قل یا ملأ الأرض قد جاء محیی العالم و مضر النار فی قلب العالم قد ناد المناد فی بریة القدس بأسم علی قبل نبیل و بشر الناس بلقاء الله فی جنة الأبهی و قد فتح بابها بالفضل علی وجه المقبلین و قد کل ما رقم من قلم الأعلی فی ملکوت الله رب الأخره و الأولی و الذی اراده یأکله و انه لرزق بدیع قل قد ظهرنا ناقوس الأظعم و یدقه ید المشیة فی جنه الأحدیه ان استمعوا یا قوم و لاتکونن من الغافلین. انشاءالله خلق ظاهر شوند که مقصود حق جل و عز را از بیانات ادارک نمایند و در کل خضوع و خشوع در مراقبت امرالله و حفظ و صیانت آن از انفس مشرکه مردود جهه نمایند. انه علی ما یشاء قدیر و هر نفسی که برحشی از کوثر بیان مرزوق شده ادراک می‌نماید که در ظهور نقطه بیان ظاهر شد آنچه لازال مستور بوده و این ظهور و ظهور قبل بعینه ظهور ابن ذکریا آمده هنگام فنای عالم و اهل آ‌ن رسیده‌اند آن کسی که باقی بوده تا حیوة‌ باقیه بخشد و باقی دارد و مایه زندگی عنایت فرماید ثابت شد. آنچه در بیان نازل شده اینست آن جمال موعود که فرموده بعد از من می‌آید و بیش از من است او بود آن ندا که ما بین آسمان و زمین بلند شد که مقام‌های الهی را درست نمائید و تعمیر کنید یعنی قلوب را و آن همان ندا بود که ابن ذکریا قبل از روح فرموده من آواز آن کسم که در بیابان ندا می‌کند که راه خداوند را درست کنید اگر افعی از امهات متولد می‌شد الله حسن بود از این که انسان متولد شود و در ملکوت الهی به اعراض معروف گردد. طوبی للعقایم فویل للمعرضات. بگو قلم اعلی می‌فرماید ای گم گشتگان بریه هوی مرا قبول ندارید و دعوی نموده‌اید نفسی را که بذکرم ناطق بوده قبول دارید دروغ گوئید اهل ظلمتید و از صبح منیر در گریز اگر تقرب جوئید البته در روشنایی

\*\*\* ص 186\*\*\*

در روشنایی اعمال مردوده نفسانیه دیده شود وای بر نفوسی که از این ایام و ثمر آن غافلند عنقریب بر خود نوحه نمایند و نیابند نفسی را که تسلی دهد ایشانرا خوشا حال صدیقان که بصدق مبین فائز شدند خوشا حال عارفان که سبیل مستقیم الهی را شناخته‌اند و به ملکوت او توجه نموده‌اند و روشن شد و به زجاجات انقطاع از هبوب اریاح احزان و افتتان محفوظ مانده نیکوست حال قوی دلان که از سطوت ظالمان قلوبشان ضعیف نشده و نیکوست حال بینایان که بر بقا و فنا که مطلع شده‌اند و بشطر بقا و فنا هر دو توجه نموده‌اند و از اهل بقا در جبروت اعلی مذکورند البته قلوب ایشان ضعیف نشود چه که از اهل بصرند. بگو ای بندگان در هر صورت مقتول و مذبوحید چه بسیوف امراض و چه بسیوف اهل اعراض در این صورت اگر به شمشیرهای مشرکان در سیل محبوب عالمیان کشته شوید احب و احق بوده چه که دیت نفس محبوب است این مثمر مرغوب را فراموش مکنید و از دست ندهید. نیکوست حال درست کاران که از اعمال شان عرف قبول رحمن ساطع است و بدست حال غمازان و مفسدان و ظالمان اگر چه ما بین عباد به عزت و ثروت ظاهر شوند عنقریب ذلت ناگهان و غضب بی پایان آن نفوس را اخذ نماید کلمه قبلی به روح بدیع در جمیع احیان این زمان از افق فم مشیت رحمن مشرق و آن کلمه ایست که به ابن یعنی روح خطاب فرموده که بگو مونسی برای دین و آیین آن و ابن زکریا برای غسل تعمید و من برای آن آمده‌ام که حیات جاوید به خشم و در ملکوت باقی در آوردم بگو ای دوستان سارقان و خائنان در کمینگاهان مترصد ندای حاملان امانت رحمن غافل مشوید و لئالی حب الهی را از دزدان حفظ نمائید. قسم به نیر افق سماء معانی که اگر نفسی الیوم حجبات اوهام را خرق نماید ندای الهی را اصغا ننماید. نیکوست حال نفوسیکه اصنام وهمیه را به قدرت الهیه شکستند و ندای رحمن را شنیده از مابین اموات بر خواسته‌اند علیهم نفحات الله

\*\*\* ص 187 \*\*\*

مالک الأسماء و الصفات ای اهل ارض ندای رحمن مابین زمین و آسمان مرتفع شده و قلب عالم از اصغاء کلمه الهی به نار حب مشتعل ولکن افسردگان در قبور غفلت و نسیان مانده‌اند حرارت آن را نیافته‌اند تا چه رسد به اشتعال هم فی القبور خالدون قوموا یا قوم علی نصرة الله قد جائکم القیوم الذی بشرکم القائم و به ظهر زلزال الأکبر و الفزع الأعظم و المخلصون بظهوره یفرحون و المشرکون بنار الغل یحترقون. قل اقسمکم بالله یا ملأ البیان بان تنصفوا فی کلمة واحدة‌ و هی ان ربکم الرحمن ما علق هذا الأمر بشیء عما خلق فی الأکوان کما نزل فی البیان و انتم فعلتم بمحبوبه ما فعلتم و لو علق هذا الظهور بشیء دونه ما فعلتم به یا ملأ الظالمین. هل من ذی اذن واعیة او ذی بصر حدید لیسمع و یعرف قل به تبکی عین الله و انتم تلعبون من تحیر فیکم و من فعلکم اهل ملأ العالمین. ای دوستان من شما چشمه های بیان منید و در هر چشمه قطره از کوثر معانی رحمانی چکیده به بازوی یقین چشمه‌ها را از خاشاک ظنون و اوهام پاک کنید تا از خود شما در امثال این مسائل مسئوله جوی‌های محکمه متقنه ظاهر شود در اینظهور اعظم باید کل به علوم و حکم ظاهر شوید چه در کل بریه بل کل اشیاء از هبوب لو افح الهیه در این ایام لا شحجیه علی قدرها حامل فیوضات ربانیه شده‌اند در غیاهب کلمات منزله مسائل مذکوره و مستوره مکنونه نازل انشاءالله بصر الهی در کلماتش نظر فرمائید لتعرف ما اردت و این سئوال را بعینه از روح نموده‌اند که ابن آمد و ناس را به حق خواند و غسل تعمید مقصود از ظهور او چه بوده و از این ظهور چه فرموده‌ که او آمد برای من شهادت دهد و وفا فرموده بآنچه مأمور بوده و من آمدم از برای اشتعال اهل عالم یا ایها الناظر الی المنظر الأکر احزان به مرتبه رسیده که لسان

\*\*\* ص 188\*\*\*

در لسان رحمن از بیان ممنوع شد. فو الله یبکی عینی و یحرک لسانی و یکتب ما یخرج منها من کان قائماً تلقاء وجهی چه که اهل بیان بشأنی محتجب شده‌‌اند که اگر الیوم از نفسی خلاف آنچه‌ لم یزل و لایزال حق جل شأنه بآن امر فرموده بچشم خود مشاهده نمایند مقبول دارند. مثلاً رییس الأ فاکین نوشته آیات در اول ظهور حجت بوده و حایل نیست بگو ای اهل بیان فانصفوا بالله ربکم الرحمن قطع نظر از این غلام الهی و ظهورات عز صمدانی که در اینظهور ظاهر شده جمیع بیانرا ملاحظه کنید و خود حکم نمائید شما که بحکم حق و بما نزل من عنده راضی نشدید ولکن حق بحکم شما اگر بانصاف واقع شد راضی است که شاید چشمی بانصاف باز شود و الی الله ناظر باشید و این بسی واضح است که جمیع بیان تصریحا من غیر تأویل مخالف این قول معرض بالله است مع ذلک باین جرئت من غیر ستر مخالفت کل بیان نموده و مینمایند و مع ذلک خود را ناصر بیان میدانند. فوالله ان البیان ینوح بینهم و یلعنهم حال توجه الله فی الجمله تفکر نمائید که سبب اینکه باین جسارت در هتک حرمت کتاب الهی جهد نموده‌اند چیست این بسی معلوم و واضح است که سبب قبول بعضی از اهل بیان است و الا فو الذی انطقنی بالحق و اظهرنی لأثبات امره اگر مطمئن نبودند هرگز چنین جسارت نمی نمودند این از حکمتهای اعظم الهی است که در بیان نازل شده بشأنیکه سطری مسطور نه مگر آنکه در آن مذکور چه تلویحاً و چه تصریحاً در ظهور بعد توقف ننمائید و جز آیات نخواهید مع ذلک انکار نموده‌اند و امثال این امور عظمیه که جمیع می‌دانید عامل شده‌اند و هر نفسی اعتراض ننموده ولکن باین مقر که باختیار او کل کتب ناطق است نسبت داده‌اند که احکام بیان را نسخ نموده الا لعنة الله علی القوم الظالمین. مع آنکه نبض بیان این ظهور مختار بوده و خواهد بود و جمیع بیان بذکر و ثنایش ناطق و بظهورش مبشر و ما یظهر من عنده هو ما ظهر من ظهور قبله و من فرق هو مشرک کذاب و منکر مرتاب و از آیات گذشته اکثری

\*\*\* ص 189\*\*\*

از اهل ادیان از مقر اقدس خارق عادت دیده‌اند علی شأن لا یذکر بالبیان فاسئلوا المدینة و من حولها لیظهر لکم الحق و معلوم نیست که آن نفس معرض در خود چه قائل است. لا فو نفسی البهاء لیس الاعلی افک کبیر از حق بخواهید توفیق عنایت فرماید که شاید بر صراط امر مستقیم باشید. لأن هذا الأمر عظیم عظیم. زود است که عظمت آن واضح و مبرهن شود. لا یبقی الا من کان ناظر الی المنظر الأکبر و منقطعاً عمن فی السموات و الأرض حبّاً لله المقتدر العزیز الحکیم. الیوم یوم نصرت امر الهی است بر هر نفسی لازم که در کمال استقامت ناس را بشطر الهی دعوت نماید. انشاءالله جهد بلیغ نمائید که شاید گم گشتگان بریه نفس و هوی بافق قدس ابهی توجه نمایند از نفوس اثر محبوب بوده و خواهد بود چه که ثمر هر نفسی اثر اوست نفس بی اثر مثل شجره بی ثمر در منظر اکبر مذکور لله ناطق شوید و لله تبلیغ امر نمائید باعراض و اقبال ناظر نباشید بلکه ناظر بخدمتی که بآن مأمورید من لدی الله اینست فضل اعظم و رستکاری ابدی و ثمر جاودانی و عنایت حق در کل احیان و مدد فیضش در کل اوان رسیده و خواهد رسید. من کان له انه معه و یؤیده بالحق و انه علی کل شیء قدیر و البهاء علیکم یا احبائی بدوام ملکوتی و بقاء جبروتی.

تاریخ این ورقه مبارکه شب دوم ماه رجب المرجب است.

کل مولی

چه بسیار از دراویش که در صحراهای شوق بیاد مولی سیاح شدند و در بحور اشتیاق سباح گشتند و در ایام عمر خود بذکر محبوب در مداین و اسواق مشغول بوده‌اند ولکن بلقای مولی در ایام او فائز نگشتند بعضی ایام روح را ادراک ننمودند و بعضی بغفلت انفس خود بعد از ادراک ایام الله از عرفان و لقای محبوب محبوب ماندند و تو ای کل مولی برضوان قدس الهی فائز شدی و رایحه گل‌های حکمت صمدانی را استشمام نمودی هجرت تو جبل تبدیل شده و فراقت بلقا پیوست و بعدت بقرب و حزنت بسرور راجع و جمیع آن هیاکل بتو منتهی شد و بتو جمیع بین یدی الله محشور و راجع شدند اینست فضل واسعه پروردگار تو که همه

\*\*\* ص 190\*\*\*

که همه آسمانها و زمین و فوق آن از اعراض و اکراس و حاملین آن را احاطه فرموده و جمیع آنچه از طایفه موسومه باین اسم که از اول لا اول بوده‌اند و الی آخر لا آخر بوجود بیایند جمیع را باسم تو در این ورقه مطهره مبارکه جز عنایت فرمودیم و این لیل مبارک را لیلة القدس نامیدیم و مقدر شده که جمیع دراویش این لیل مبارک و صباح آن را بکمال سرور و بهجت عیش نمایند و بذکر محبوب خود مشغول شوند و بر جمیع احبای الهی لازم که در این عید شریف اعانت نمایند این طایفه را علی قدر وسعهم و طاقتهم و باین فضل اعظم خود را مستعد نمایند که در یوم ظهور نیر اقوم افخم جلت کبریایه بشطر الله توجه نمایند و به هیچ جهتی جز جهة او توجه ننمایند از اهل بیان که این عبد مأیوس شده چه که رایحه خوشی از این فئه استشمام نمی‌شود. الا من و فقد الله شاید این حزب از احزاب خارج شده به یمین عرش اقدس که مقام جلوس آن سلطان وجود است بشتابید و بشاطی الله که مقام حضور بین یدی آن اصل شجره مبارکه لا شرقیه است وارد شوند. روحا ثم نوراه ثم طوبی ثم ابهی للمقبلین.

**هو المجیب**

نامه آنجناب بین یدی العرش حاضر و بر مقر انه لایعرف بما سواه واصل و ما فیه بلحاظ الله ملحوظ آمد سئوال شده بود از اینکه چگونه میشود که حرف علیین بسجین تبدیل میشود و یا اثبات بنفی راجع گردد و یا ثمره جنیه از لطافت ممنوع شود و یا مرآت از اشراقات انوار آفتاب معانی محروم ماند فنعم ما سئلت و کنت من السائلین بسیار سئوال شما مقبول افتاد چه که الیوم لازم است هر نفسیکه از عرفان معضلات مسائل الهیه عاجز شود از شریعه علم ربانیه و فرات حکمت صمدانیه سائل و آمل گردد که شاید برشحی از آن مشروب شود و بر بساط سکون و ایقان مستریح گردد و

\*\*\* ص 191\*\*\*

نسئل الله بأن یصعدک إلی مقام تشهد جمال القدم ببصرک و تنقطع بصر العالمین و تسمع نغماته بإذنک و تنقطع عن أفئدة کل من فی السموات و الأرضین و یطهّرک عن دنس الدنیا و ما فیها بحیث ان ما تمر علی شئ إلا و قد تسمع بأنه لا إله إلا هو و ان طلعة الأعلی لبهائه فی الملأ الأعلی و ضیائه بین الأرض و السماء و کبریائه لمن فی ملکوت الأمر و الخلق و کذلک ینطق کل شئ إن أنت من السامعین چه که الیوم بر هر نفسی من عند الله فرض شده که بچشم و گوش و فؤاد خود در امر او ملاحظه نماید و تفکر کند تا از بدایع مرحمت رحمن و فیوضات حضرت سبحان باشراقات شمس معانی مستنیر و فائز شود و علتی که جمیع ناس را از لقاء الله محروم نموده و بماسواه مشغول داشته اینست که بوهم صرف کفایت نموده‌اند و بآنچه از امثال خود شنیده قناعت کرده‌اند براههای مهلک تقلید مشی نموده‌اند و از مناهج تجرید محروم شده‌اند امر الهی چون صبح نورانی ظاهر و لائح بوده اینکه بعضی از ادراک او محتجب مانده‌اند نظر بآن است که گوش و قلب را بآلایش کلمات ناس آلوده‌اند و الا اگر ناظر باصل میزان معرفت الهی باشند هرگز از سبیل هدایت محروم نگردند حال خود آنجناب ملاحظه نمائید امر از دو قسم بیرون نه یا آنکه اهل بیان مقرند بقدرت الهیه یا نه اگر معترف نیستند باین نفوس حرفی نداریم چه که از ملل قبل محسوبند که ید الله را مغلول دانسته‌اند چنانچه ربّ العزّة خبر داده بقوله تعالی یَدُ اللهِ مَغلُولَةٌ و اگر معترفند ببدایع قدرت ربانی دراینصورت اعتکاف باینگونه مسائل لغو بوده و باطل خواهد بود چه که عجز شأن خلق بوده و ان ذات قدم لا زال بر عرش قدرت و اقتدار مستوی و اگر اراده فرماید بحرفی جمیع من علی الارض را بسموات امر متصاعد فرماید و بحرف دیگر بأدنی رتبة خلق

\*\*\* ص 192 \*\*\*

خلق راجع نماید و لیس لأحد أن یقول لِمَ و بِمَ و من قال فقد کفر بالله و أعرض عن قدرته و حارب بنفسه و نازع بسلطانه و کان من المشرکین فی ألواح عزّ حفیظ و همچنین قادر است باینکه هر وقت اراده فرماید مظهر نفس خود را در بین بریه مبعوث نماید و در حین ظهور او باید از نفس ظهور او تعالی حجت و دلیل خواست اگر بآن حجتیکه لا زال ما بین ناس بوده اتیان فرمود دیگر توقف باطل است بلکه اگر کل من فی السموات و الأرض أقل من حین توقف نمایند از اهل نار محسوب اگر چه جمیع ادعای ولایت نمایند عزیز میکند هر که را اراده فرماید و ذلیل میفرماید هر که را بخواهد لایُسئل عما یفعل حال آنجناب بانصاف ملاحظه نمایند اگر نفسی بجمیع شئونات قدرتیه الهیه ظاهر شود و علاوه بر آن اتیان نماید بآن حجتیکه لازال بآن اثبات دین ناس شده و امرالله بین بریه او ثابت گشته و معذلک از چنین ظهور که نفس ظهور الله بوده نفسی اعراض نماید و باعراض هم کفایت ننموده بر قتلش قیام نماید آیا بر چنین نفسی چه حکم جاری قل حکمه عند الله یحکم ما یشاء کما حکم بالحق ولکن الناس هم لا یشعرون آیا در هیچ عهدی و ملتی چنین امری جایز بوده لا فو نفسه الرحمن الرحیم اگر بگویند این ظهور نباید ظاهر شود چنانچه مشرکین گفته‌اند در اینصورت قدرت و اراده حق منوط و معلق باراده خلق میشود فتعالی عن ذلک عُلُوًّا کبیرًا چنانچه در ظهور ستین کل ناس از عالم و جاهل باین سخنهای مزخرف بیمعنی از حق محروم شده‌اند و از علیین بقا بسجیین فنا راجع گشته‌اند و بگمان خود بر اعلی مقعد ایمان مستقرند فبئس ما ظنّوا فی أنفسهم و کانوا من المتوهّمین فی أُمِّ الألواح مذکورا باری نظر را از ما سوی الله بردار و بحق ناظر شو و بما یظهر من عنده چه که دون او لا شئ محض بوده و خواهد بود و اگر الیوم کل من فی السموات و الأرض حروفات بیانیه شوند که بصد هزار رتبه از حروفات فرقانیه اعظم

\*\*\* ص 193 \*\*\*

و اکبرند و اقل من آن در این امر توقف نمایند از معرضین عندالله محسوبند و از احرف نفی منسوب حق جل و عز را باحدی نسبت و ربط و مشابهت و مشاکلت نه و کل بنسبتهم الی عرفانه مفتخر و معزز بوده و خواهند بود جمال سبحان بر عرش رحمن مستوی و پرتو انوار شمس فضلش بر کل اشیاء بالسویه اشراق و تجلی فرموده و جمیع من فی الملک بین یدی الفضل در صقع واحد قائمند و ذرهٴ را بر ذره افتخار و زیادتی نه إلا بسبقتها إلی عرفان الله و لقائه فطوبی لمن عرفه بنفسه و انقطع عما سواه ای علی بشنو نداءالله را و بمقری وارد شو که لا زال مقدس از اسماء بوده و خواهد بود تا بهیچ اسمی از جمال مسمی و سلطانیکه باراده قلمش ملکوت اسماء خلق شده محروم نگردی فو الله الذی لا إله إلا هو که مقصود از این بیان آن است که شاید آنجناب و معدودی خرق حجاب نموده بسراد ق قدس محبوب که مقدس از ظنون و اوهام عباد بوده در آیند و إلا إنه لمتعالی عن إقبال الخلق و إعراضهم و مقدّس عن العالمین آیا در حین اشراق شمس لایق است نفسی سئوال نماید که چگونه میشود نور انجم اخذ شود و حال آنکه ملاحظه مینماید که نور آفتاب روشنی او را معدوم نموده بلکه در اینمقام نجوم طالب ظلمت لیلند و از نور نهار معرض چه که قدر و ضیاء نجوم در لیل مشهود است و از تجلی نیر یوم معدوم و مفقود میگردند فسبحانه عن المثل و الأمثال چه که لازال نیر جمالش مستضئی بوده و احدی با او نبوده و کل ماسواه در امکنه ترابیه بمشیت امکانیه خلق شده‌اند و باو راجع خواهند شد و انه جلّ و عزّ در مقعد امتناع و مقر ارتفاع خود لم یزل و لا یزال مقدّس از کل بوده و خواهد بود بسیار عجب است که از تغییر و تبدیل اسماء ناس تعجب مینمایند و متحیر شده‌اند با آنکه جمیع در کل حین تغییر و تبدیل مظاهر اسماء و مطالع آنرا ببصر ظاهر مشاهده مینمایند و مع ذلک بحجبات

\*\*\* ص 194\*\*\*

بحجبات وهمیه و کلمات شرکیه چنان محتجب مانده‌اند که از آنچه ببصر ظاهر ملاحظه مینمایند غافل شده‌اند ای سائل اسماء و صفات الهی را موهوم مدان بدانکه جمیع اشیاء که ما بین ارض و سماء خلق شده مظاهر اسماء و مطالع صفات حق تعالی شأنه بوده و خواهد بود غایت اینست که انسان نسبت بدون خود اعظم رتبه و اکبر مقاماً خلق شد و اگر در سماء ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت ارتقا نمائی در خلق رحمانی و مطالع صنع سبحانی تفاوت و فتور نبینی فطوبی لمن طار فی هذا الهواء الذی ما طارت فیه أجنحة المریبین و حال ملاحظه نما در جمیع این مظاهر اسمیه الهیه از أشجار و أفنان و أغصان و أثمار و همچنین در اوراد و ازهار و کلّما زیّنت علی وجه الأرض که در اول بچه مقدار طراوت و لطافت و نضارت ظاهر میشوند و بعد از مدتی کل از خلع لطیفه عاری شده بارض راجع شوند و چه مقدار از ثمرات جنسیه که تغییر نماید بشأنیکه از رائحه او انسان اجتناب نماید باری کل در علو و دنو و تغییر و تبدیل مگر مظاهر کلیه الهیه که بنفسه لنفسه قائم و باقیند قسم بآفتاب صبح معانی که لسان الهی بشأن و اندازه ناس تکلم میفرماید چه که اکثری از ناس ببلوغ نرسیده‌اند و الا بابی از علم بر وجه عباد مفتوح میفرمود که کل من فی السموات و الأرض بافاضه قلمیه او از علم ماسوی خود را غنی مشاهده نموده بر اعراش سکون مستقر میشدند و نظر بعدم استعداد ناس جواهر علم ربانی و اسرار حکمت صمدانی در سماء مشیت الهی محفوظ و مستور مانده تا حین حرفی از آن نازل نشده و بعد الأمر بیده یفعل ما یشاء و لا یُسئل عما شاء و هو العلیم الخبیر واگر از این عبد میشنوی پرهای تحدید و تقلید را بیفکن وبه پرهای تجرید در این هوای قدس توحید پرواز کن تا از شبهات وهمیه و اشارات

\*\*\* ص 195 \*\*\*

ریبیه خود را مقدس یابی و بانوار یقین خود را منور بینی بگوش جان کلمات رحمانی را اصغاء نما که شاید قلب از غبار مکدره اوهام که در این ایام کل من فی المُلک را احاطه نموده مطهر شده بمنظر اکبر راجع شود و چون باین مقام اقدس امنع اطهر فائز شوی ملاحظه مینمائی که مقصود ما فی البیان که از سماء مشیت ظهور قبلم نازل شده این ظهور بوده و خواهد بود فو الذی نفس حسین فی قبضة قدرته که اعظم از این امر در بیان نازل نشده ببصر منیر حدید در او ملاحظه نمائید تا بر مقصود کلمات قدس ربانی مطلع شوید و در جمیع اوراق و الواح و رقاع و صحف و زبر و کتب کل ناس را وصیت فرموده و از جمیع اخذ عهد نموده که مبادا در حین ظهور بشئ از آنچه خلق شد متمسک شوند و از نفس ظهور محتجب مانند چه که در آن یوم هیچ شئ نفع نمی‌بخشد إلا بعد إذنه. بوحید اکبر میفرمایند و انتظروا من یذکرکم الله وجهه فإنکم ما خلقتم إلا للقائه و هو الذی علّق کل شئ بأمره إیّاک إیّاک أیام ظهوره أن تحتجب بالواحد البیانیة فإن ذلک الواحد خَلقٌ عنده و إیّاک إیّاک أن تحتجب بکلمات ما نزلت فی البیان فإنها کلمات نفسه فی هیکل ظهوره من قبل حال در این کلمات سلطان اسماء وصفات تفکر نمائید با این آیات محکمه و کلمات متقنه دیگر مجال اعراض برای نفسی باقی میماند لا فو الذی أنطق الروح فی صدری مگر آنکه بالمره از حق اعراض نماید و بیان خلق اولیه‌اند و ما دونهم خلقوا فی ظلّهم و همچنین بوحید اکبر میفرمایند و ربّما یأتیک من أنت قد سئلت عن علوّ ذکره و ارتفاع أمره و ان من فی البیان یقرئون تلک الکلمات و هم لا یلتفتون بظهوره و لا یؤمنون بالله

\*\*\* ص 196 \*\*\*

الذی خلقهم بظهور قبله و هم راقدون. چنانچه حال ملاحظه میشود که کل تلاوت کتاب الله مینمایند و در لیل و نهار مینویسند و معذلک بحرفی از کتاب مستشعر نشده‌اند بلکه مقصود از ترویج جز تحقق ریاست و اثبات آن نبوده و نخواهد بود کذلک یشهد لسان الله المَلک العزیز العلیم و میفرمایند من أول ذلک الأمر إلی قبل أن تکمل تسعة کینونات الخلق لم تظهر و ان کلما قد رأیت من النطفة إلی ما کسوناه لَحمًا ثم اصبر حتی تشهد خلقًا آخر قل فتبارک الله أحسن الخالقین و همچنین بعظیم میفرماید هذا ما وعدناک قبل الذی أجبناک اصبر حتی یقضی عن البیان تسعة فإذا قل فتبارک الله أحسن المبدعین و میفرماید فلتراقبن فرق القائم و القیّوم ثم فی سنة التسع کل خیر تدرکون حال قدری در اینکلمات تفکر فرمائید و همچنین در فرق قائم و قیوم تفکر لازم چه که این عبد از احزان وارده قادر بر تفسیر کلمات الله نه فو الله الذی لا إله إلا هو که تبلیغ أمرالله این عبد را بر تحریر این لوح مضطر نموده که شاید مصباحی چند در مشکوة امکان مستضئی شوند و بقدرة الله بر نصر این مظلوم قائم گردند اذا کل شئ یبکی علی ضری و بما ورد عَلَیَّ من الذینهم خُلقوا بقولی و از همه گذشته امر بمقامی منجر شده که با آنکه ظهور آیات قدس ربانی بمثابه غیث هاطل از سماءمشیت من غیر مکث و سکون نازل و من دونها آیات قدرتیه و ظهورات الهیه که عالم را احاطه نموده بشأنیکه ملل قبل مذعن و معترف شده‌اند معذلک باید بادله استدلال نمایم و امری را که لازال مقدس از دلیل بوده بدلیل ثابت نمایم که لعل معدودی بسماء

\*\*\* ص 197 \*\*\*

شهود صعود نمایند ظلمی فوق این در عالم الهی نه که جمال قدم بدون خود استدلال بر حقیت خود نمایند بعد از آنکه چون شمس در قطب زوال سماء لا یزال مشهود و لائح است فسیعلم الذین ظلموا نفس الله أی مرجع یرجعون و بلایای محتومه و قضایای مثبته بشأنی وارد که جز حق احدی بر احصای آن قادر نه در کل حین رماح بغضاء از شطر اعداء بر هیکل بقا وارد و لقد جائنی مظاهر نفس الله فی ضحی من الیوم یبکون و ینوحون قالوا یا اسفا علی یوسف الله المهیمن القیّوم فقد ألقوه عبیده فی الجُبِّ ثم فی أنفسهم یستفرحون قل یا ملأ البیان أتقتلون نقطة الأولی و تقرئون آیاته فی کل عشیّ و بکور تالله قد فعلتم ما لا فعلت أمم القبل و یشهد بذلک عباد مکرمون إن أنتم تنکرون أتقتلون الله بأسیاف النفس و الهوی ثم علی مقاعدکم بذکره تشتغلون و بآیاته تستدلّون کذلک فعل کل أمة بالله حین ظهوره بمظهر نفسه فی کل عصر و کذلک فعلوا و کانوا أن یفعلون قل الیوم لن یتحرّک علی أسماء هؤلاء قلم الله المهیمن العزیز القیّوم و لن یرتد إلیهم طرف الله و لن یأخذهم نفحات قدس محبوب الیوم اگر عباد از این آیات قدس الهیه و ظهورات عز صمدانیه اعراض نمایند بچه حجت و دلیل اثبات دین خود مینمایند بگو ای اهل بیان ببصر حق بمنظر اکبر ناظر شوید چه که ببصر دون خود مشهود نگردد اینست که ظهور قبلم میفرماید إیّاکم فانظروا إلیه بعینه فمن ینظر إلیه بعین سواه لن یعرفه أبدا و بعد از وصایای لا یحصی عباد خود را در این امر میفرماید فیا إلهی أنت تعلم بأنّی ما قصّرت

\*\*\* ص 198 \*\*\*

ما قصرت فی نصحی ذلک الخلق و تدبیری لإقبالهم إلی الله ربهم و إیمانهم بالله بارئهم إلی آخر قوله روحی فداه قسم بجمال قدم که از این بیان که از قلم رحمن جاری شده قلب کل اشیاء محترق گشته و هر ذی بصری از این کلمات نوحه و حنین مظهر اسماء و صفات را ادراک مینماید ولکن لایزید الظالمین إلا غروراً و خساراً ای علی گوش جان بگشا و کلمات رحمن که در قیوم اسماء نازل شده اصغاء نما که میفرماید یا قرّة العین لا تجعل یدک مبسوطة علی الأمر لأن الناس فی سکران من السر و أن لک الکرّة بعد هذ الدورة بالحق الأکبر هنالک فاظهر من السر سِرًّا علی قدر سم الإبرة فی الطور الأکبر لیموتن الطوریون فی السیناء عند مطلع رشح من ذلک النور المهیمن الحمراء بإذن الله الحکیم و هوالله قد کان علیک بالحق علی الحق حفیظًا و حال کرة ظاهر وطوریون معدوم و مفقود چنانچه مشاهده میشود با آنکه میفرماید طوریون میت و لا شئ و معدوم میشوند معذلک تعجب مینمائید از اینکه ثمره طوبی حنظل شود چنانچه بعینه همین را سئوال کرده‌اند و یا صور علیین بسجیین تبدیل گردد لا زال امر الهی محدود نبوده و نخواهد بود کل مرایای موجودات اگر در حین ظهور بشمس سماء قدم مقابل شوند در کل انوار شمس ظاهر و لائح و منطبع و مرتسم و بمجرد انحراف از کل اخذ میشود فانظر فی الشمس ثم فی المرایا لکی تجد إلی ما یلقیک الروح سبیلا ابن نبیل مرفوع در اثبات أمرالله بما ألقی الله علی فؤاده الواحی نوشته و در ابتدا باین آیه که از سماء مشیت ظهور قبلم نازل شده استدلال نموده قوله عزّ ذکره قل اللهم إنک أنت الهان الالهین

\*\*\* ص 199 \*\*\*

لتؤتین الألوهیة من تشاء و لتزعن الألوهیة عمن تشاء إلی آخر و کذلک قل اللهم إنک أنت ربّاب السموات و الأرض لتؤتین الربوبیة من تشاء و لتنزعن الربوبیة عمن تشاء إلی آخر با آنکه سلطان وجود باین صریحی فرموده که عطا میفرماید الوهیت و ربوبیت را بهر نفسی که اراده فرماید و اخذ میفرماید از هرکه بخواهد خداوند قادریکه مقام الوهیت و ربوبیت که اعلی مقامات است اخذ فرماید قادر نیست بر اینکه از هیکلی قمیص اسم خود را نزع نماید یا انکه حلوی را بمر تبدیل فرماید سبحان الله عما یتوهّمون العباد فی قدرته فتعالی عما یصفون حال مشاهده نمائید که طیر قدرت و عظمت در چه هوا طیران مینماید و ناس در چه اماکن توقف نموده‌اند آیا آیه إنه علی کل شئ قدیر را چه معنی نموده‌اند و از یفعل ما یشاء و لایُسئل عما شاء چه ادراک کرده‌اند ای عباد از اوهن بیوت برکن شدید متمسک شوید و از جهل و نادانی بفجر منیر علم ربانی توجه نمائید و کاش اهل بیان در آیه مبارکه که ابن نبیل ذکر نموده تفکر نمایند که شاید از سبل وهم بصراط یقین در آیند ای علی یک قدح از این ماء عذب حیوان که در ظلمات کلمات سلطان اسماء و صفات مستور شده بیاشام تا از کدورات ایام و شبهات انام و اشارات غافلین و دلالات مغلین پاک و مقدس شوی و ابواب علوم نا متناهی ربانی بر وجه قلبت مفتوح شود تا آنکه موقن شوی باینکه سلطان قدم قادر است بر آنکه در ساعتی جمیع اشیاء را بخلع اسما حسنی مفتخر و معزز فرماید و در ساعت اخری از جمیع اخذ نماید و إنی أشکوا إلی الله من هؤلاء العباد لأنهم ینظرون إِلَیَّ بما عندهم لا بما عندی و یقاسون نفس الله بأنفسهم و کلماته بکلماتهم فو الذی

\*\*\* ص 200\*\*\*

فو الذی نفسی نفسه لو ینقطعن الیوم کل من فی السموات و الأرض و یقبلن إلی الله لیعلمهم من بدایع علمه ما یغنیهم عن العالمین و در این سنه شداد بعضی از عباد اینگونه مسائل سئوال نموده‌اند و عبد حاضر لدی العرش جوابهای محکمه شافیه کافیه نوشته ارسال داشته عجب است که شما ندیده‌اید و در این ارض هم بعضی شبهات القاء نموده‌اند که شاید نفوس قدسیه را بحجبات کلمات قبلیه محتجب دارند و لکن غافل از اینکه نفسی که در هوای با فضای قدس الهی طیران نمود و از خرمنهای علوم نا متناهی ربانی القاط فرمود بشبهات وهمیه ممنوع نشود و محروم نگردد قل من ورد علی بحر الأعظم لن یلتفت إلی سراب بقیعة و لن یشرب من ماء الحمیم اگر چه لایق نه که قلم اعلی بذکر کلمات اولی البغضاء بیالاید و یا حرکت نماید ولکن نظر به تبلیغ رسالات ربانی مفری نه که شاید جاهلی ببحر علم در آید و یا گمگشته وادی غفلت و نسیان بیمن رحمن خرامد و إنه لیهدی من یشاء إلی صراط البها و إنه علی کل شئ قدیر و لکن این ذکر و بیان برای نفوسی است که فی الحقیقه طالب سبیل هدایت باشند و الا علیل غل و بغضاء را سلسبیل طاهر ننماید چنانچه الیوم اکثر اهل بیان جمیع ظهورات قدرتیه و شئونات الهیه و آیات منزله را بچشم خود دیده‌اند و بگوش خود شنیده‌اند معذلک ببغضی قیام نموده‌اند که ذکر آن ممکن نه إلا من فتح الله بصره و أیّده علی أمره و أخرجه عن ظلمات الوهم و هداه إلی صراط العزیز الحمید و تمسّک بأموری جسته‌اند که لم یزل عند الله مذکور نبوده و بشأنی غافل‌اند که بحجر ساجد شده‌اند و از منظر اکبر و جمال اطهر انور معرض گشته و رب معبود شعر من عابدیه خیر منه أن یا علِیّ قل الیوم أنتم و معبودکم عند الله فی حد

\*\*\* ص 201\*\*\*

سواء فمن آمن منکم فقد آمن من فزع الأکبر و من أعرض فقد خرج عن صراط الله و إن هذا لهو الحق و ما بعد الحق إلا الضلال إیّاکم إیّاکم یا ملأ البیان لا تکفروا بالله و لا تحاربوا بمظهر نفسه و لا تجادلوا بالذی جائکم عن مشرق الأمر بسلطان مبین آیا گمان مینمائید که امر الله باعراض معرضین ممنوع شود و یا انوار شمس عز باقی باکمام انفس ظلمانی مستور ماند لا فو الذی نطق فی صدری و بعثنی بالحق و أرسلنی علی العالمین و بعضی از مشرکین از جمله شبهات که در این ارض القاء نموده‌اند اینست که آیا میشود ذهب نحاس شود قل أی و ربی ولکن عندنا علمه نعلّم من نشاء بعلم من لدنّا و من کان فی ریب فلیسئل الله ربه بأن یشهده و یکون من الموقنین و در رسیدن نحاس برتبه ذهبیت همان دلیلی است واضح بر عود ذهب بحالت اول لو هم یشعرون جمیع فلزات بوزن و صورت و ماده یکدیگر میرسند ولکن علمه عندنا فی کتاب مکنون میگوئیم علم معرضین باین مقام صعود ننموده که ادراک نمایند ذهب نحاس میشود آنقدر هم ادراک ننموده که تراب میشود این رتبه که مشهود هر ذی شعوری بوده که کل از تراب ظاهر و بتراب راجع و تراب درقدر و قیمت ارخص از نحاس است چه که او از اجسام محسوب و نحاس از اجساد و این بسی ظاهر و هویدا است و اگر ناس لایق و بالغ مشاهده میشدند هر آینه در این مقام ذکر بعضی از علوم مستوره الهیه میشد و لکن قضی ما قضی بر هر ذی بصری مشهود است که حق تعالی ذکره بر کلشئ قادر بوده و خواهد بود البته اگر بخواهد بمجرد اراده‌ای ذهب را بنحاس تبدیل میفرماید واین عجز در موجودات موجود و مشهود و إنه لهو المقتدر العزیز القادر المحمود نظر را مطهر نموده بمنظر اکبر توجه نمائید و از أشجار

\*\*\* ص 202\*\*\*

از أشجار لا یغنی و لا یثمر منقطع شوید این است از بدایع أمر إلهی فمن شاء فلیقبل و من شاء فلیعرض فمن أقبل فلنفسه و من أعرض فلها و علیها و إنه لهو المقدّس عن الخلایق أجمعین. در شیطان تفکر نما که معلم ملکوت بوده در ملأ اعلی و در مدائن اسماء باسماء حسنی معروف و بعد باعراض از اعلی رفیق أعلی بأدنی أرض سفلی مقر گرفته کذلک یفعل ربک ما یشاء إن أنت من الموقنین از اینها گذشته بیت عتیق که کعبه موجودات بوده و محل طواف مظاهر اسماء و صفات چرا از این فضل کبری محروم شد إذا تفکّروا یا أولی الألباب کلشئ در قبضه قدرت الهی اسیرند و در کل حین بآنچه اراده فرماید قادر و مقتدر است قدرت محیطه اش در هیچ اوان از مظاهر امکان و اکوان سلب نشده و نخواهد شد اسرار مکنونه‌اش را هر گوشی لایق استماع نه و حوریات معانی مقصوره علمیه‌اش را هر چشمی قابل مشاهده نه چه مقدار از هیاکل ظلم که بقمیص عدل بین عباد معروف شده‌اند و چه مقدار حقایق عدلیه که در اثواب ظلم اشتهار یافته‌اند نظر در اصنام نما که حال نصف من علی الارض باو عاکف شده‌اند و من دون الله معبود اخذ نموده‌اند و باین مرض مبتلا نشده مگر آنکه بوهم و تقلید اکتفا کرده‌اند و از سلطان توحید اعراض نموده‌اند باری الیوم مظاهر کل اسماء و صفات در صقع واحد و موقف واحد مشهودند إلا من صعد إلی الله کذلک نلقی علیک لعلّ تطّهر نفسک و صدرک عن کلمات العالمین و تسمع ما غرّد الروح علی أفنان هذه السدرة التی أحاطت کل من فی السموات و الأرضین قل یا ملأ البیان تالله الحق لم یکن هذا من تلقاء نفسی بل بما نطق الله فی صدری و ما ظهر من سلطانی و جری من قلمی برهانی ثم حجّتی

\*\*\* ص 203 \*\*\*

ثم دلیلی إن أنتم من المنصفین قل أنتم بأیّ حجّة آمنتم بِعَلِیٍّ من قبل حین الذی ظهر بالحق و جائکم بسلطان بین و بأیّ برهان صدّقتم آیاته و أذعنتم برهانه و خضعتم عند ظهورات أمره المهیمن المتعالی العزیز المنیر و إن تقولوا إنّا آمنا به بنفسه و اکتفینا بحجیته نفسه عما سواه قل تالله هذا نفسه قد قام بین العباد و ظهر بسلطان اسمه المقتدر المهیمن العلیّ العظیم و إن تقولوا بأنّا آمنّا بما نزل علیه من آیات الله العزیز الغالب القدیر فتلک آیاته ملئت شرق الأرض و غربها إذا فاستمعوا لما یوحی عن شطر المقدّس الذی یسمع من أریاحها ما سمع أُذُن الحبیب فی معراج القدس ثم أُذُن الروح فی سموات الأمر ثم أُذُن الکلیم علی طور العزّ عن شجرة الله الناطق العزیز الحکیم و من دونهم قد ظهر هذا الغلام بسلطنة التی علت علی الممکنات و یشهد بذلک ألسن الکائنات إن أنتم من السامعین ثم قل لرؤساء البیان أین کنتم حین الذی اضطربت فیه أنفس العباد و زلّت فیه الأقدام و غشی الرعب قلوب الراسخین و قام علی کل العباد من مذاهب شتّی و ما استنصرت من أحد إلا الله الذی بعثنی و أرسلنی عن العالمین تالله هم کانوا مستورا خلف قناع النساء فلمّا ظهر الأمر بسلطانه اطمئنوا فی أنفسهم و خرجوا عن الحجاب فأوّل ما فعلوا أعرضوا عن الذی به ثبت إیمانهم کذلک کان الأمر و إنک کنت من الشاهدین و إنک

\*\*\* ص 204 \*\*\*

و إنک ان لن تصدّقنی بعد الذی شهدت بعینک یصدّقنی کل الأشیاء و عن ورائها لسان الله الصادق الأمین أن یا جمال الکبریاء بین الأرض و السماء غیّر اللّحن لأهل الإنشاء ثم غنّ علی أفنان البقاء علی لحن عجمی منیع لیکشف أسرار الأمر فیما رقم من هذا القلم المحکم المتین چه که جمیع ناس بلغات عربیه مطلع نه و ادراک کلمات پارسیه اسهل است نزد اهل لسان. ای سائل آنچه از اسامی در کتاب الهی از ذکر طوبی و سدره منتهی و شجره قصوی و ورقه و ثمره و امثال آن مشاهده مینمائی موهوم مدان مقصود از جمیع این اسامی عندالله مؤمن بالله بوده و خواهد بود و مؤمن تا در ظل سدره الهیه ساکن از سدره طوبی و علیین عند الله محسوب و بعد از اعراض از سدره نار سجین مذکور و در حین ایمان افنان و اغصان و اوراق و اثمار او جمیع از اثبات مشهود و بعد از اعراض جمیع از نفی محسوب میشود و بسا نفسیکه در اصیل از ابها سدره بقا است و در ابکار از ادنی شجره فنا و کذلک بالعکس لو أنت من العارفین مؤمن را در حین اقبال او الی الله جنتی مشاهده کن با کمال تزئین بشأنیکه جمیع آنچه در جنت شنیده‌ای در او مشاهده نما از افنان علمیه و اثمار معارف الهیه و انهار بیانیه و ازهار حکمتیه و فوق ذلک إلی أن یشاء الله در او موجود همین نفس بعینه بعد از اعراض نفس هاویه میشود مع آنچه متعلق باو بوده کذلک یبدّل الله النور بالظلمة و الظلمة بالنور لو أنتم تفقهون. آیا نشنیدهٴ که ظهور قبلم در ارض همین حکم جاری فرموده چنانچه میفرماید بر هر ارضی که مؤمن مستقر نشود از ارض جحیم محسوب چنانچه الیوم مقر عرش

\*\*\* ص 205 \*\*\*

ارضی واقع شده که ابدا معروف نبوده و لکن الیوم مبغضین جمال رب العالمین خود را از علیین محروم ساخته‌اند و در قعر سجین مقر گرفته‌اند و بزعم خود در اعلی مقعد جنت ساکنند چنانچه ملل قبل هم بهمین اوهام مشغولند إذا یبشرهم قلم الأمر بعذاب یوم عقیم این قوم را لایق آنکه عجلی من دون الله اخذ نمایند و باو ساجد و عاکف شوند چنانچه شده‌اند کجا لایق‌اند بهوای قدس صمدانی طیران نمایند و یا بسماء عز الهی راجع شوند چنانچه مشاهده میشود آنکه طبعش گل میل نموده ابدا بگل ملتفت نه کذلک یضرب الله مثلا لعلّ الناس هم یشعرون آیا نشنیده‌اید که میفرماید بسا شجره اثبات که در ظهور بعد از شجره نفی میشود باری الیوم هر نفسی که از کل آنچه ما بین عباد مشهود مذکور است منقطع نشود و جمیع را چون کف طین مشاهده ننماید ابدا قادر نه که باین هوا طیران نماید و یا بمقر سلطان عز تقدیس در آید لازال مؤمن اقل از کبریت احمر بوده و خواهد بود و علاوه بر این شموس معانی که از مشرق اصبع رحمانی اشراق نمود این بسی مبرهن و واضح است که ثمره بنفسه لنفسه موجود نه بلکه باعانت الهیه از امکنه ترابیه صعود نموده تا باین رتبه ظاهر شده که مقام ثمری باشد و آن مقتدریکه او را باینمقام فائز نمود بهمان قدرت قادر است که او و صد هزار امثال او را در اقل من آن از اعلی مقر بقا بادنی مقر فنا راجع فرماید و همچنین بالعکس و این از سنن او بوده و خواهد بود چه که قدرت محیط و قضایای محتومه آنسلطان احدیه لا زال بر کلشئ نافذ بوده و أقل من آن از ظهورات قدرت خود ممنوع نبوده فسبحان الله عما یظنّون المتوهّمون بسا لئالی اسرار که در أصداف بحار اسم ربک الستّار مستور بوده و خواهد بود که اظهار آن سبب اعثار اقدام غیر مستقیمه شود باری الیوم فضلی ظاهر شده

\*\*\* ص 206 \*\*\*

شده که اگر اراده فرماید از کفی از طین کل حروفات اولیه و آخریه را مبعوث فرماید قادر است معذلک بسیار حیف است انسان در این ایام که جمال رحمن بتمام فضل ظاهر شده خود را بغیر او مشغول نماید دع کل من فی السموات و الأرض لأهلها ثم ادخل فی غمرات هذا البحر الذی لن یوجد فیه إلا لئالی ذکر اسم ربک العلیّ المقتدر العظیم اینست بدایع ظهورات شمس امر رحمن که از أفق إصبع ملیک امکان إشراق فرموده فطوبی للعالمین و من دون ذلک إنّ ربک لغنی عن العالمین ای بسا نفوسیکه الیوم در ابحر نار مستغرقند و مستشعر نیستند بلکه خود را از اهل جنت میدانند چنانچه امم قبل هم باین ظنون مسرورند قسم بآفتاب عز قدس تجرید که این ظهور اعظم از آن است که بدلیل محتاج باشد و یا به برهان منوط گردد قل إنّ دلیله ظهوره و حجّته نفسه و وجوده إثباته و برهانه قیامه بین السموات و الأرض فی أیام التی فیها اضطربت کل من فی ملکوت الأمر و الخلق أجمعین و ان لن تقدرن أن تعرفنّه بما فصّلنا لکم فاعرفوه بما نزل من عنده و کذلک قدّر لکم فضلا من عنده و إنه لهو الفضّال القدیم قلم اعلی میفرماید ای علی یکبار بطور تقدیس قدم گذار و بقلب فارغ و لسان طاهر رب ارنی گو تا لازال از مکمن قدس بیزوال انظر ترانی بشنوی و بلقاء جمال بیمثال حضرت ذو الجلال فائز گردی یعنی لقاء مظهر نفس او که بیک تجلی از تجلیات انوار فضلش بتغنی اشجار الوجود من الغیب و الشهود بما نطقت سدرة الطور اینچنین احاطه فرموده فضل سلطان یفعل ما یشاء ولکن الناس هم فی وَهْم عظیم و حجاب غلیظ و غفلة مبین اینست شأن این ناس که لا زال بقول حق افتخار

\*\*\* ص 207\*\*\*

مینمایند و از نفس او معرض مثلا حجر را طواف میکنند و از اماکن بعیده طی سبلهای صعبه مینمایند و از جان و مال میگذرند تا بزیارتش فائز شوند و لکن از سلطان مقتدریکه بقول او صد هزار امثال این حجر خلق میشود غافل بلکه معرضند چنانچه ملاحظه شد در سنه ستین و همچنین در این ایام بصر منیر را بصد هزار حجبات وهمیه و سبحات نفسیه مستور مینمایند و بعد فریاد بر آرند که آفتاب جهانتاب عز صمدانی طالع نشده و اگر هم ادراک نمایند سئوال نموده که فلان نجم چگونه میشود نورش محو گردد و یا زایل شود دیگر غافل از اینکه بوجود شمس یمحو نوره چنانچه مشاهده میشود که در ایام انوار نجوم محو و لا یظهرند باری عنقریب ید قدرت محیطه الهیه نفوسی چند خلق فرماید که جمیع احجاب را خرق نمایند و بی ستر و حجاب بمکمن رب الأرباب در آیند و در سبیل محبوب از هیچ آبی مخمود نشوند و از هیچ ناری جزع ننمایند غیر معبود را مفقود شمرند و ما سوای مقصود را معدوم مشاهده نمایند و در کل اوان اهل امکان را بسلاسل بیان برضوان قدس رحمن کشند قسم بآفتاب معانی که انوار این نفوس اهل ملأ اعلی را مستنیر نماید چنانچه شمس اهل ارض را أن یا علِیّ دع ما عندک و خذ ما یأمرک به الله و إن هذا لیغنیک عن العالمین و من دونه لا یسمن و لا یغنی بوده و خواهد بود تمسّک بالعروة الوثقی ودع ما یأمرک به الهوی تالله الحق إن هذا الحبل المحکم الذی ظهر بین الأرض و السماء فمن تمسّک به فقد نجی و من أعرض فقد هلک باری الیوم هر نفسی حق منیع را بدون او تعالی بخواهد عارف شود و یا ادراک نماید مثل آنست که از اکمه طلب ارائه سبیل نماید و هذا لن یمکن أبدا دلیله آیاته و سلطانه إثباته ای علی بلسان بدیع پارسی کلمات ربانی را اصغاء نما و اگر تو نشنوی البته قدرت محیطه الهیه انفسی بدعا خلق

\*\*\* ص 208 \*\*\*

خلق فرماید که بشنوند ندای او را و برنصر امرش قیام نمایند لیس هذا علی الله بعزیز اگر از شمال وهم بیمین یقین راجع شدی و از کوثر عرفان جمال رحمن که در رضوان معانی جاری شده مرزوق گشتی بگو ای اهل بیان بکدام دین متدینید و بر کدام صراط قائم اگر بگویند نقطه بیان روح ما سواه فداه بگو بچه حجت و دلیل بآن سلطان سبیل موقن شده‌اید و معترف گشته‌اید اگر بگویند او را بنفسه شناخته‌ایم بگو هذا کذب صراح چه که الی حین بنفس خود عارف نشده‌اید تا چه رسد بنفس الله القائمة علی کل شئ و اگر هم این قول از این نفوس مسموع آید چرا بنفس الله الظاهرة که چون شمس مشرقست مذعن نشده‌اند و اگر بگویند بآیات منزله مؤمن شده‌ایم چرا بآیات که بمثابه غیث هاطل از سماء غیب در کل حین نازل است کافر شده‌اند قل أتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فویل لکم یا معشر الظالمین و من دون این دو مقام ظهورات قدرتیه و شئونات الوهیه که عالم را احاطه نموده بشأنیکه برای نفسی مجال اعراض نمانده إلا بأن یکون معرضا بکله عن الله و أنبیائه و أصفیائه و أودّائه قریب بیست سنه میشود که این عبد آنی بر بستر راحت نیاسوده و در کل حین در ارتفاع أمرالله بنفسه کوشیده قسم بسلطان لایعرف که از اول ابداع تا حال چنین قدرتی ظاهر نشده که نفسی وحده اعلام قدرت بر افنان عظمت مرتفع نماید و مع ذلک این مشرکین بر جمال مبین رب العالمین وارد آورده‌اند آنچه را که الآن روح الأمین در هیاکل علیین نوحه و ندبه مینمایند و اگر میگویند این آیات بدیعه از فطرت الهیه نازل نشده چنانچه مشرکین قبل در احیان ظهورات شموس حقیقت این سخن را گفته‌اند بگو الواح منزله که از سحاب

عزّ رب العالمین در سنه ستین نازل شده موجود و این آیات بدیعه که از سماء

\*\*\* ص 209\*\*\*

قدس ابهی نازل شده حاضر و مشهود هر دو را نزد عده ای از اهل قلوب صافیه و ابصار حدیده و انفس زکیه واذان واعیه تلاوت مینمائیم تا نغمات الله و روائح قدسش ازقمیص کلمات بدیعش استشمام شود تالله الحق برایحة کلمة من تلک الکلمات لتهب رایحة الله المهیمن القیّوم ولکن کل ناس بزکام مبتلا گشته‌اند و هم لا یجدون أبدا إلا من شاء ربک العزیز المحبوب اگر چه اعراض معرضین و افترای مفترین بمقامی رسیده که قلم و بیان هر دو از ذکر باز مانده و معذلک إنّا نطعم العباد من مائدة العلمیة الطریة الأبدیة القدمیة الإلهیة لوجه الله و ما نرید منهم جزاء و لا شکورا فو الذی نطق فی صدری که هیچیک از ملل قبل بحجبات اهل بیان مشاهده نمیشوند چه که در جمیع کتب قبل ذکر ظهورات احدیه بتلویح ذکر شده مثلا در تورات و در بعضی از مواضع ذکر شده که اگر نفسی بیاید و دعوی نبوت کند کاذب است چه که الهی جز اله موسی نبوده و رسولی جز من مبعوث نخواهد شد و احکام الهی جز ما نزل فی التوریة نخواهد آمد و در یک موضع بتلویح اشاره بظهور بعد فرموده و بشأنی بحجب و استار ذکر شده که اکثری از عباد از عرفانش عاجزند حال در اینصورت اگر امت او از مشارق احدیه ومظاهر الهیه محتجب مانند فی الجمله عذری در دست دارند که بآن متعذر شوند که معضلات کلمات الهی را إدراک ننمودیم لذا از منبع کوثر عرفان جمال رحمن محروم ماندیم و همچنین در إنجیل روح القدس بنفثاتی در علایم ظهور تغنی و تکلم فرموده که إدراک آن هر نفسی را ممکن نه إلا المنقطعین چه که برموزات خفیه و اشارات دقیقه بیان شده چنانچه همان عبارات از قلم عز باقیه در رسائل فارسیه مسطور گشت فانظروا إلیها لعلّ تجدون در این صورت اینطایفه هم اگر متعذر

\*\*\* ص 210 \*\*\*

متعذر شوند بآنکه عقول و ادراک ما قاصر بود از عرفان این کلمات مرموزهٴ معضله شاید که بعضی از عباد بپذیرند و همچنین در فرقان که همه شما دیده‌اید که در علایم ظهور بچه شأن و بیان از سماء سبحان نازل شده از جمله یوم یأتی الله فی ظُلَلٍ من الغَمام و همچنین یوم یأتی السماء بِدُخانٍ مبین و همچنین انفطار سماء و انشقاق ارض و اندکاک جبال و انسجار بحار و اقامه اموات از قبور و دمیدن در صور و اشراق شمس عن جهة الغرب و ارتفاع صیحة بین السموات و الأرض و امثال این کلمات که در کتاب الله مذکور است و همچنین از ذکر خاتم النّبیّین که اصرح کلمات فرقانیه است با این عبارات صعبه مستصعبه و اشارات دقیقهٴ خفیه اگر عباد از شریعه رب الایجاد و عرفان نفس او فی المعاد محروم مانند میتوان گفت که ادراک بیانات الهیه ننموده‌اند و از معانی کلمات ربانیه غافل شده‌اند چه که بفهم عباد نزدیک نبوده اگر چه جمیع این معاذیر در حین ظهور غیر مقبول بوده و خواهد بود چه که در هر ظهور بنفس ظهور و بما یظهر من عنده حجت بر کل من فی السموات و الأرض بالغ میشود و بر هر نفسی لازم است که مرآت قلب را از کل آنچه در دست ناس بوده طاهر نماید و بعد از تطهیر و اقبال البته انوار شمس مجلی بر قلبش تجلی فرماید و اگر حجت الهی در احیان ظهور بالغ نباشد تکلیف از کل ساقط میگردد مثلا در اهل فرقان ملاحظه نما که هر نفسی که قلب را از اشارات کلماتیه مطهر ننموده بعرفان نقطه بیان فائز نشد چه که ذکر ختمیت که در کتاب مذکور است از کلمات محکمه فرقان بوده با اثبات اینکلمه و تحقق معنی ظاهر آن در قلب هرگز اقرار ننماید بر اینکه نبی از أوّل لا أوّل بوده و إلی آخر لا آخر خواهد آمد چنانچه در بیان مذکور است طهّروا قلوبکم عما شهدتم لتشهدوا ما لا شهد أحد من العالمین

\*\*\* ص 211 \*\*\*

در حین ظهور باید چشم از کل برداشت و بطرف الله ناظر شد که من دون ذلک لن یفوز أحد بالله العلی العظیم ای بندگان هوی بشنوید نغمات قدس بقا را و بمقر اعرفوا الله بالله بشتابید و از دونش منقطع شوید این بیانات انبیاء که در علامات ظهور فرموده‌اند و أمّا نقطة بیان روح من فی لجج الأسماء فداه جمیع این بیانات را مرتفع فرموده و حجباترا بالمره خرق نموده و جمیع این کلمات معضله را بنفس ظهور و ما یظهر من عنده تمام نموده‌اند و معنی فرموده‌اند و بشأنی ذکر این ظهور عز احدیه را فرموده که برای احدی مجال توقف نمانده تا چه رسد باعراض و جمیع بیان و ما نزل فیه را منوط بعرفان آن شمس عز باقیه فرموده و میفرماید که مبادا در حین ظهور به بیان از منزل آن محتجب مانید و بکلمات آن تمسک جسته از سلطان احدیه محروم مانید و مخصوص میفرمایند ای حروفات و مرایا شما بقول من حجت شده‌اید مبادا در حین ظهور بر جمال مختار استکبار نمائید و باآنکه در مستغاث اشراق شمس حقیقت را باسم من یظهر عز اسمه وعده فرموده‌اند معذلک میفرمایند که اگر در ساعت دیگر ظاهر شود احدی را نمیرسد که لم او بم بگوید چه که آن سلطان امکان لم یزل مختار بوده و خواهد بود و اگر احدی بغیر آنچه ذکرشده قائل شود حق جل ذکره را مختار ندانسته پناه میبریم بحق از چنین توهمات باطله و جمیع حدود و حجب و اشارات را از این مقام برداشته‌اند و آن جمال قدم ازلا و ابدا مقدس از حدود و اشاره دون خود بوده و احدی بر کیفیت ظهور اطلاع نداشته و ندارد و لن یحیط بعلمه أحد و إنه بکل شئ علیم و میفرمایند من أول ما یطلع شمس البهاء إلی أن یغرب خیر فی کتاب الله عن کل اللیل إن أنتم تدرکون ما خلق الله من شئ إلا لیومئذ إذ کل للقاء الله ثم رضائه یعلمون

\*\*\* ص 212 \*\*\*

یعملون و دراین مقام میفرمایند و لقد قرب الزوال و إنکم أنتم ذلک الیوم لا تعرفون و من یکن لقائه ذات لقائی لا ترضوا له ما لا یرضی نفسی لنفس إلی آخر قوله عزّ و جلّ. ای سمع امکان صاحب سمعی مشهود نه بشنو کلمات بالغه ربانیه را که تصریحا من غیر تأویل اخبار فرموده و در آن ایام که شمس طالع است و نزدیک است در وسط زوال اشراق فرماید و لکن شما ای ملأ بیان آن یوم عارف بآن جمال سبحان نخواهید شد و تصریح باین اسم هم فرموده‌اند بقوله عزّ و جلّ من أول ما تطلع شمس البهاء إلی أن یغرب خیر فی کتاب الله إلی آخر بیانه جلّ و عزّ که احدی شبهه ننماید و بدون ما قضی الله تفسیر ننماید معذلک کل بحجاب نفس و هوی از إدراک شمس بهاء محتجب مانده و بما أمرهم الشیطان متمسّک و کاش باحتجاب کفایت مینمودند بلکه بعضی بتحریف این کلمات مظهر اسماء و صفات مشغول شده‌اند و این ظلمی است که در ابداع فوق آن ظاهر نشده فویل للظالمین من عذاب یوم عظیم و بعد از ظهور این شمس عز صمدانی بعضی از مرایا توهم نموده‌اند و رتبه شمس ادعا نموده‌اند ولکن غافل از اینکه در بیان فارسی نص فرموده‌اند که اگر مرآت ادعای شمس نماید نزد شمس ظاهر است که شبح اوست که او میگوید و همچنین میفرماید مرایا بنفسها شیئیت ندارند و در مقام دیگر میفرماید قل أن یا شموس المرایا أنتم إلی شمس الحقیقه تنظرون و ان قیامکم بها لو أنتم تتبصرون کلّکم کحیتان بالماء فی البحر تتحرّکون و تحتجبون عن الماء و تسئلون عما أنتم به قائمون. حال ملاحظه نمائید که بشموس مرایا که مرایای اولیه‌اند میفرماید که شما بشمس حقیقت ناظر باشید چه که وجود و ظهور شما بعنایت او بوده

\*\*\* ص 213\*\*\*

و خواهد بود و میفرمایند شموس مرایا مثل حیتان در آبند که در بحر حرکت میکنند و لکن از بحر و ماء محتجبند چنانچه الیوم ملاحظه میشود که مرات قوم در بحر آیات حرکت مینمایند چنانچه بآیات عز صمدانی که از ظهور قبلم نازل شده اثبات خود مینماید و حرکت و اظهارشان او از آیات الله بوده و معذلک از جوهر آیات و منزل آن در این ایام بالمره محتجب مانده در بحر حرکت مینماید و از سلطان بحر غافل و این بیان در رتبه شموس مرایا از ملکوت بقا نازل تا چه رسد بمرایائی که در تحت این شموس واقعند و همچنین میفرماید فإن یوم ظهوره أعلی الخلق مثل أدناه و إن أقربکم من یؤمن به و لا أنساب بینکم و لا افتخار إلا بإیمانکم به اینست که الیوم مشاهده میشود که اعلای خلق از ادنی بین یدی الله مذکور چقدر از مظاهر علیین که بسجیین راجع شده‌اند و چه مقدار مطالع لا که بمقر مظهر الا وارد شده و همچنین بجناب اقا سید جواد میفرماید لأشکرن إلیک ان یا مرآت جودی عن کل المرایا کل بألوانهم إِلَیَّ لینظرون ملاحظه نمائید که از مرایا کلها شکایت میفرمایند و لکن هذا الجمال یشکر حینئذ عن الذی اشتهر بالمرآت لأنه ینظر إِلَیَّ بما عنده لا بما عندی. باری الیوم اگر جمیع مرایا باسم الوهیت و ربوبیت و فوق آن بنفس الله و ظهور الله و یا ذات الله در بیان موسوم باشند کفایت نمینماید مادام که باین ظهور قدس ربانی و بطون غیب صمدانی موقن نشوند جمیع معدوم صرف و مفقود بحت عند الله محسوبند چنانچه در ابتدای این الواح من قلم الله ثبت شده که فرموده إیّاک إیّاک یوم ظهوره أن تحتجب بالواحد البیانیة فإن ذلک الواحد خَلق عنده و إیّاک إیّاک

\*\*\* ص 214\*\*\*

إیّاک أن تحتجب بکلمات ما نزلت فی البیان فإنها کلمات نفسه فی هیکل ظهوره من قبل تحذیر میفرماید که درحین ظهور مبادا بواحد بیان از مظهر امر محتجب مانی و این واحد نفوسی بوده‌اند که بعداز نقطه بیان احدی بر آن نفوس مقدم نبوده معذلک میفرماید که باین نفوس از حق محتجب نمانید و از این بیان مفهوم میشود که در ظهور بعد بعضی از این حروفات باید موجود باشند و میفرماید که بآنچه در بیان نازل شده از حق محتجب نمانید حال انصاف دهید ای اهل بیان باین بیان اصرح اتم کسی میتواند الیوم معارضه نماید با نفس ظهور که فلان در بیان باسم الله مذکور است چگونه میشود الیوم از مقام خود سلب شود لا فو الذی أیّد الروح بنفسی چه که این اسامی و اذکار و توصیف بر فرض تسلیم کل کلماتیست که در بیان مسطور است و از جمله وصایای سلطان لا یزالی این است که بآنچه در بیان نازل شده از ظهور الله محتجب نشوید و علاوه بر این قسم بشمس عز صمدانی که الیوم از افق قدس ربانی اشراق فرموده که ذکر آنسلطان قدم خلق بیان را باسم ربوبیه و یا عبودیه هر دو در آنساحت یکسانست و در سنگ که جماد است در حروف ثلاثه آن سه اسم أعظم إلهی را ذکر فرموده‌اند و متنبه نموده عباد را که در ملاحظه آن باین اسماء ناظر باشند تا در مصنوع آیات صانع مشاهده شود و مقتدریکه این مراتب را بحجر عنایت فرموده اگر اخذ نماید لایق است نفسی را که اعتراض نماید تالله لن یعترض أحد علی أمرالله إلا کل معتد أثیم اگر ناس از بعث اسماء مطلع میبودند هرگز بسلطان یفعل ما یشاء در هیچ امری اعتراض نمینمودند این است که بعضی از ناس اسما مبعوث میشوند و در ملکوت اسماء معروف ولکن کینونتشان ابدا از سجین نفس و هوی عروج ننموده رب حکمة لا یعلمها إلا الله

\*\*\* ص 215 \*\*\*

رب شهرة لا أصل لها و بعضی بکینونت مبعوث شده من دون اسم چنانچه حکایت خضر را استماع نموده که احدی در آن زمان بر علو مقام او مطلع نه إلا الله چنانچه امرش از موسی مع علو مقامه و سمو قدره مستور بوده و بعد از حضور در خدمتش بخطاب انِّکَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِي صَبْرًا مخاطب شده و اگر چه در کتاب باسم خضر مذکور شده و لکن ما عرفه أحد إلا الله و عندنا علمه فی کتاب مبین و بعضی بکینونت و ذات و نفس و روح و اسم مبعوث میشوند إذا فاشهد و قل سبحان الله أحسن المبدعین و اگر مراتب بعث بتمامه ذکر شود ملاحظه میشد که این مفتخرین باسماء در چه مقام و رتبه مذکورند و لکن أمسکنا القلم إلی أن یشاء الله و إنه مبیّن کل أمر فی کتاب مبین و دیگر آنکه کل اشیاء مکمن اسماء الهیه و مخزن اسرار صنعیه بوده و هستند و در هر کوری از هر شئ ظاهر میفرماید آنچه را اراده فرماید و اخذ میکند آنچه را بخواهد العجب کل العجب الیوم که جمال قدم و شمس اسم اعظم در قطب زوال مشرق و مستضئیی شده مع ذلک ناس باسمی از اسماء از انوار جمال و عرفان طلعت بیمثال ذو الجلال محروم گشته‌اند قل تالله الحق بإرادةٍ من قلمه خلقت بحور الأسماء و ملکوتها إن أنتم من العارفین و لو یأخذ الیوم کَفًّا من التراب و یبعث منه اسم ما کان و ما یکون لیقدر و إنه لهو السلطان المَلک المقتدر العزیز القدیر تالله إذا یبکی لنفسی و بما ورد عَلَیًّ عیون النّبیّین و المرسلین فی الرفیق الأعلی و ینوحن فی أنفسهم و یصیحین فی کینوناتهم و لکن الناس هم فی غفلة وهم عظیم و بشأنی اهل بیان تنزل نموده‌اند که لسان رحمن بذکر امثال این کلمات مشغول شد و معذلک از اونمی پذیرند اینست شأن اینقوم و الیوم هر نفسیکه

\*\*\* ص 216 \*\*\*

هر نفسیکه از ملکوت اسماء ارتقاء نجوید ابدا باین فیض اعظم فائز نشود اینست که نقطه بیان میفرماید که نطفه ظهور بعد اقوی از جمیع اهل بیان بوده و خواهد بود إذا تفکّروا فی ذلک یا أولی الألباب فو الذی قام بنفسه اگر عباد در همین کلمه تأمل نمایند خود را مستغنی از دون الله مشاهده نمایند و در اثبات این امر بدیع بجواب و سئوال محتاج نخواهند بود و الله یقول الحق ولکن الناس لا یسمعون و همچنین میفرماید قوله عزّ ذکره فإن مثله جلّ ذکره کمثل الشمس لو یقابلنّه إلی ما لا نهایه مرایاء کلهن لیستعکسن عن تجلّی الشمس فی حدّهم و ان لن یقابلها من أحد فیطلع الشمس و یغرب و الحجاب للمرایا. حال ملاحظه نمائید که از این بیان قدس ربانی مستفاد میشود که ممکن است شمس طالع شود و غروب نماید و مرایا در حجاب باشند معذلک میتوان گفت بعد از اشراق شمس الشموس التی یطوفن فی حولها شموس لایعلم عدّتهن أحد إلا نفس الله العالم العلیم که مرآت چگونه میشود ازانوار شمس و تجلی آن ممنوع و محروم شود و حال آنکه مسلم است که وجود مرایا بنفسه لنفسه نبوده بلکه بوجود شمس قائم و منیرند چنانچه الیوم اگر تمام مرایای ممکنات بشمس عز صمدانی مقابل شوند در جمیع انوار شمس ظاهر و مشهود و بمجرد انحراف جمیع معدوم و مفقود بوده و خواهند بود مشاهده در مرآت ظاهره نمائید تا در مقابل شمس قائم است آثار تجلی در او ظاهر و بعد از انحراف آن آثار محو بوده وخواهد بود چنانچه مشهود است و همچنین میفرماید او است آن سلطان مقتدری که اگر بحرکت بیاید لسان قدسش خلق میفرماید بقولی آنچه بخواهد و اراده فرماید ازنبی و ولی و صدیق حال لایق است از مقتدریکه بقول او نبی و ولی خلق میشوند اعراض نمایند و باسمی از اسماء و یا بذکری از اذکار و یا بمرآتی از مرایا

\*\*\* ص 217 \*\*\*

تمسّک جویند إن هذا إلا ظلم عظیم تالله الحق امری را مرتکب شده‌اند که احدی ارتکاب ننموده چه که بعد از ظهور شمس در قطب زوال مجال توقف برای نفسی نه بلی اگر بنفس او عارف نباشند و از عرفان آن جمال قدم بنفسه لنفسه خود را عاجز مشاهده نمایند حجت و دلیل طلب نمایند همان حجت و دلیلی که ایمان کل عباد باو محقق و ثابت بوده و اگر از بحور جود و فضل خود ظاهر فرمود دیگر که قادر است که توقف نماید مگر آنکه بالمره از حق اعراض نماید و در سجین قهر و هاویه نفی و جحیم اعراض مقر یابد چنانچه اکثری از نفوسیکه الیوم خود را بر رفرف ایمان و عرش ایقان متکی و مستوی میدانند بالمره از حق اعراض نموده و در بحر کفر مستغرق و در کل حین بعذاب بدیع معذبند ولکن من غیر شعور و ایکاش باعراض و انکار کفایت مینمودند لا فو الذی أنطقنی بثناء نفسه که ابدا کفایت نخواهند نمود چنانچه نفس التی ربّیناها فی هذا الأیام و علّمناها فی کل الأحیان کلمات الرحمن کما یعلّمون أهل الهند طیورهم قام عَلَیَّ و حارب بنفسی و أعرض عن جمالی و جادل بآیات الله المهیمن القیّوم و باین کفایت ننموده بر قطع سدره الوهیه ایستاده فلما مره الله و ظهر ما فی قلبه إذا قام علی المکر بشأن لن یقدر أحد أن یحصیه إلا الله المَلک العزیز القدیر و مفتریاتی جعل نموده و انتشار داده که قلم عاجز است از ذکرش و شقاوتی که از اول دنیا الی حین ظاهر شده بنفس الله القائمة علی کل من فی السموات و الأرض نسبت داده و معذلک در مقر خود ساکن و مستریح است چه که از حمقای ناس مطمئن است که کل در سبیل وهم سالکند و در بحر تقلید سابح فو الذی نفسی بیده که اگر اقل من یحصی ناس را با بصر مشاهده مینمود باین مزخرفات

\*\*\* ص 218\*\*\*

باین مزخرفات ارتکاب نمینمود ولکن از اینکه عنقریب از خلف استار عصمت الهی هیاکلی ظاهر شوند که ببصر الهی حق را از باطل و شمس را از ظل فرق گذارند و بهیچ بندی از صراط مستقیم ممنوع نشوند و بهیچ سدی از نباء عظیم محروم نگردند فیا لیت من ذی بصر لینظر إلی کلماتهم التی تحکی عن أنفسهم و ذواتهم لیعرفهم و یکون من العارفین. قسم بسلطان اعظم که اگر نفسی در کلمات معرضین ببصر حدید ملاحظه نماید شأن و رتبه و مقام این انفس وهمیه را ادراک مینماید و الیوم رؤسا بیان بهمان ادله که پست‌ترین اهل فرقان بر حقیقت خود استدلال مینمودند بهمان دلائل استدلال نموده و مینمایند من حیث لا یشعرون مثلا حکم وصایت را که ظهور قبلم بالمره از کتاب محو نموده چنانچه جمیع مطلعند که جز حروفات و مرایا در بیان از قلم رحمن نازل نشده و مرایا را هم محدود نفرموده‌اند چنانچه در دعوات میفرمایند الهی در کل حین بفرست مرایاء ممتنعه و بلوریات صافیه لیحکین عنک و یدلن منک و در جمیع الواح من قبل الله این کلمات نازل من شاء فلینظر إلیها و یکون من العارفین حال بمثل امت فرقان که خاتم النّبیّین درست نموده از مرسل و مبعث آن محتجب مانده‌اند این اصحاب هم اراده نموده خاتم الولیین برای نفس خود ثابت نمایند چنانچه مشهود شده و نفسی را که بقول او صد هزار ولی خلق شده و میشود در بئر بغضاء انداخته‌اند و در کل حین احجار ظنون از کل جهات بر وجود مبارکش میاندازند و در نفس خود صیحه میزنند و دعوی مظلومیت نموده که شاید غل الله در انفس ضعیفه القاء نمایند این است شأن مرایا که ظاهر شده قل الیوم لو یحکم الله لاسم الذی یکون أبغض الأسماء عند الناس بأنه رب لکم أو بالعکس لیس لأحد

\*\*\* ص 219\*\*\*

أن یقول لِمَ أو بِمَ لأنه جلّ و عزّ یحکم ما یرید و لا یُسئل عما أراد و إنه لهو المقتدر القدیر و دراین ایام رسائلی در رد حق بانامل شرکیه نوشته و ارسال داشته‌اند قسم بآفتاب معانی که مثل اطفال بکلمات مزخرفه بی معنی تکلم نموده‌اند بل أحقر لو أنتم تعرفون حال کتب و رسائل این فئه را با آنچه از خدام این بیت ظاهر شده میزان نمائید و خود انصاف دهید که شاید الیوم از فیض بحر معانی که جمیع ممکنات را احاطه نموده محروم نمانید و حال حق بشأنی تنزل نموده که از اطراف متتابعا از مسائل فرقانیه سئوال مینمایند و باید جواب مرقوم دارد مثلا نفسی مرآت را یاقوت فرض گرفته و بعد سئوال نموده که یاقوت قبل از رتبه او باینمقام تغییر نماید و بعد از بلوغ چگونه تغییر مینماید یعنی مرآت قبل از وصول باین مقام مرآتیت ممکن بوده تبدیل شود و یا تغییر نماید و لکن بعد از بلوغ این مقام چگونه تنزل مینماید چنانچه اکثری باین مطالب بدیهیه الیوم از سلطان احدیه محروم مانده‌اند اولا بگو ای سائل نسئل الله بأن یوفّقک و یؤیّدک بشأن تعرف کل شئ فی مقامه و تنقطع عن کل الإشارات و لن تشهد فی المُلک إلا تجلّی أنوار التی أحاطت العالمین و یمحو عن قلبک کل الأذکار و تقوم علی ثناء ربک العزیز المختار لأن فی مثل ذلک الیوم لا ینبغی لأحد أن یلتفت إلی شئ عما خلق بین السموات و الأرضین هل ینبغی لنفس بعد إشراق الشمس فی قطب الزوال أن یشتغل بذکر النجوم أو یَسئل عن السراج و لو یکون سراجًا منیرًا لا فوجه الله المشرق المقدّس العزیز المنیر دع کل الأذکار عن ورائک ثم تمسّک بهذا الذکر الذی ظهر بالحق و ینطق

\*\*\*ص 220 \*\*\*

ینطق فی کل شئ بأنه لا إله إلا أنا العزیز العلیم و اگر موفق بآنچه در این آیات منزله از سماء احدیه نازل شده نشدی و بجواب مسئله خود ناظر باشی بشنو نداء أبهی را از أفق عزّ أعلی و أوّلاً بدان که کل شئ بکل شئ تبدیل شده و میشود و علم ذلک فی کتاب ربک الذی لا یضل و لایسنی و ثانیاً اگر از تو سئوال شود که حق قادر است بر تبدیل یاقوت یا نه جواب چه خواهی گفت باری عجز لا زال شأن خلق بوده و حق منیع در قطب اقتدار قائم بحرفی قادر است که جمیع من فی الارض را قطعه‌ای از یاقوت رطبه حمرا فرماید و بحرفی کل را بحجر راجع نماید فتعالی عما أنتم ظننتم فی قدرته و تظنّون و از این مقام گذشته یاقوت را در نار بگذار و بعد ملاحظه کن که چه میشود تا بر تبدیل کل شئ عندالله موقن شوید و همچنین یاقوت قلب که در نار نفس و هوی مبتلا شد البته از لطافت و لون و صفای خود محروم ماند و الیوم بسی از قطعات یاقوت که بحجر راجع شده و خود شاعر نیستند و کذلک بالعکس لو انتم من العارفین در یاقوت انواع متعدد و الوان مختلفه مشهود و جمیع الوان آن در نار تغییر می‌نماید مگر دو قسم که بهر نانی در مامنی مشهورند و این دو هم اگر چه بنار شدید در ایام عدیده تغییر می‌نماید ولکن از ورای حجاب اگر در نار متوسط بمانند ضری مشهود نه و بعضی بر آنند و نار بر لون این دو قسم بیفزاید و اگر نار الهی که در علم مکتوم ربّانی به کبریت احمر معروفست بر یاقوت القا گردد فی الحین تکسیر شود چون سایر اجساد انما النّار یصلح کل مفسده و یفسد کل مصلح تزید الصالح صلاحا و الفاسد فسادا هر نفسیکه از علم الهی مطلع شده آنچه ذکر شد ادراک می‌نماید و من دونه لیس لأحد نصیب الا بامر

\*\*\* ص 221 \*\*\*

من لدن مقتدر قدیر باری ای سائل در جمیع ما سوی الله و نفس ظهور تغییر و تبدیل مشهود است. خلقنا الأشیاء من التراب و نعیدنها الیه و نبعث منه حیا ذلک وعد من لدنا فسوف نوفی بما وعدناکم به و انا خیر الموفین. ای قوم ندای طیر بقا را از رضوان اعلی بشنوید و رحیق الطف ارق اصفی از انامل قدس بهاء بنوشید و از کل ما سوی الله غنی و بی نیاز شوید تا بحور علم و حکمت ربانی از قلب و لسان جاری شود واز امثال این مسائل فارغ و مقدس گردند زینهار قلب را که ودیعه جمال مختار است بآلایش کلمات فجار و شبهات اشرار میالائید چه که الیوم بکل حیل و مکر ظاهر شده‌اند و بهر نحو که ممکن شود القای شبهه در قلب مینمایند و از همه این بیانات گذشته اگر در عالم شئی یافت شود که تبدیل نشود و تغییر نیابد این چه دخلی بمطلب این قوم دارد مثلا یاقوت بزعم این قوم اگر تغییر نیابد چه مناسبت دارد با آنکه مقبل نمیشود که معرض شود و یا موحد مشرک و مؤمن کافر در بعضی اشیاء ملیک اسماء امکان تغییرگذاشته در بعضی نگذاشته مثلا نحاس امکان دارد ذهب شود ولکن تراب بالفعل امکان ذهبیت در او موجود نه و این مطلب را چون اهل علم از قبل ذکر نموده‌اند این عبد دوست نداشته که مفصل ذکر نماید ولکن در انسان امکان علم و جهل و إقبال و إعراض و إیمان و کفر موجود و مشهود است و اگر مقصود سائل از ذکر ذهب و یاقوت در رتبه جماد بوده این از مقصود او بغایت دور است چه اگر هم بالفرض ذهب نحاس نشود و یاقوت رماد از این نمیتوان در سایر مصنوعات صانع قیاس نمود و این نزد اهل بصر که بمنظر اکبر ناظرند واضح و لائح است و اگر مقصود در رتبه انسان است معلوم بوده که ذهب و یاقوت در رتبه مؤمن ایمانه بالله و عرفانه نفسه بوده و خواهد بود و این بسی واضح است که تبدیل میشود چنانچه بسا از عباد

\*\*\* ص 222 \*\*\*

از عباد که در اول ظهور جمال رحمن بایمان فائز شده‌اند و بعد معرض و اگر از عالم وهم متصاعد شوی و قلب را از اشاره قولیه مقدس نمائی تبدیل کلشئ را در کل حین بکلشئ مشاهده نمائی و من فتح الله هذا البصر إنه من أولی الأبصار لدی المقتدر المختار جوهر بیان طلعت رحمن آنکه أمرالله لا زال مقدّس از ذکر و وصف و تحدید بوده و خواهد بود و هر نفسی باین حجبات اراده نماید ملیک من فی لجج الله نهایات را ادراک نماید ابدا موفق نخواهد شد بقوت سلطان بقا حجبات اسماء و دون آن و فوق آن را خرق نمائید و بمدینه أعز أمنع أرفع أقدس أبهی وارد شوید که الیوم جز ظلش نار و جز حبش مردود بوده و خواهد بود و همچنین نفسی از عدد آیه منزله اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ القَمَرُ سئوال نموده بگو أن یا أیها الناظر إلی الکلمات عدد را بگذار و بخود آیه ملاحظه نما و اگر الیوم کل من فی السموات و الأرض باین آیه مبارکه ناظر شوند و در معانی مستوره آن تفکر نمایند جمیع را کفایت نماید چه که امروز شمس باطن از افق ظاهر آیه اشراق فرموده و سیفی است قاطع در رد نفوسیکه غیر الله را ولی اخذ نموده‌اند و معنی این آیه تا این ظهور منیع ظاهر نشده چه که در حین ظهور نقطه اولی ولیی علی زعم ناس نبوده تا منشق شود بلکه علما بوده‌اند و تعبیر از علما بنجوم شده و از ولی بقمر و از نبی بشمس اینست که در این ظهور شمس از افق الله مشرق و قمر وهم منشق شده إذا قل فتبارک الله أقدر الأقدرین حال در این آیه منزله تفکر نمائید و انصاف دهید و لا تکونوا من الذینهم یعرفون نعمة الله ثم ینکرون و ایکاش این ناس باین ولی و مرآت که برای خود من دون الله اخذ نموده‌اند مطلع میشدند قسم بآفتاب عز صمدانی که اصل امر که در باره مرآت شنیده‌اند بآن نحو نبوده و هر نفسی ادعای علم نماید کذب برب البقاء

\*\*\* ص 223 \*\*\*

و آنچه نظر بحکمة الله این عبد مذکور داشته بین الناس اشتهار یافته و مقصود از کلمات نقطه اولی جل جلاله را احدی ادراک ننموده و این عبد اصل امر را از کل مستور داشته لحکمة لا یعلمها إلا نفسی العلیم الحکیم فو الله فعل بموجده الذی خلقه بنفحة من عنده ما لا فعل آحد فی العالمین و اگر خلق لوحی از الواح بدیعه که از سماء عز احدیه در این ایام نازل شده ببصر الله ملاحظه نمایند از حق محتجب نمیمانند و ما سوایش را معدوم مشاهده میکنند و موقن میشوند که مادونش غیر مذکور بوده و خواهد بود تا چه رسد بمعرضین و بعضی الیوم بعصمت بعضی من دون الله قائل شده‌اند چنانچه اهل فرقان من غیر شعور تکلم مینمودند و مقصود از عصمت را ابدا ادراک ننموده‌اند حکم عصمت الیوم محقق میشود هر نفسیکه بعد از استماع کلمات الله و ندائه بکلمه بلی موقن شد از اهل عصمت بوده و من دون آن از عصمت خارج چنانچه نقطه بیان روح ماسواه فداه میفرمایند مخاطبا للعظیم فإن الأمر قد رقت عن الحدودات أنت تصفی عبادا حین ما تجلّی الله لهم بهم قد عرفوا الله بارئهم و ما صبروا فیه و ما شکوا حتی أجعلنهم مثل ما جعلت من قبل من الأنبیاء و الأوصیاء و الشهداء و المقرّبین و لعمری لو تحضرن بعدد کل شئ لأجعلنه و لا ینقص عن ملک الله قدر شئ و لا یزید قدر شئ و لکن تری ینبغی لتلک الدرجة العصمة الکبری و لم یکن العصمة بما تری عند الناس احتیاط أتهم فی دینهم لأنهم حین ما سمعوا نداء أَلَستُ بِرَبِّکُم ما قالوا بَلَی و إن الله لم یقل لأحد إلا بمظهر نفسه فی کل ظهور انتهی.

و بعد از این بیان که اصرح کل کلمات

\*\*\*ص 224 \*\*\*

کلمات من قلم الله نازل شده دیگر که میتواند برای خود عصمت ثابت نماید الا بعد از تصدیق این امر اعظم افخم الیوم کل ناس فی ای رتبة کان از عصمت خارجند مگر آن نفوسیکه باین ظهور قدس صمدانی موقن شده‌اند ای عباد الله بشنوید نداء الله را و اذان فطرت را از استماع کلمات اهل فرقان ظاهر نموده تا بیان ابدع لسان رحمن را ادراک نمائید آخر تفکر نمائید این فئه در کدام قول صادق بوده‌اند هزار و دویست و شصت سنه بختم ظهورات قائل بوده‌اند و بهمچنین یکون قائم علی هیکل مخصوص در ارض معینه و همچنین در علائم ظهور که بهزار روایات تمسک جسته بشأنیکه منکرین این اقوال را کافی میدانستند و بعد معلوم شد در ظهور نقطه بیان جل ذکره که جمیع مخطی بوده و مظاهر عز احدیه لم یزل طالع و لا یزال مشرق خواهند بود و همچنین در سایر اقوال این هیاکل اضلال ملاحظه کن که کل توهم بوده وخواهد بود معبودهم هوائهم و مسجودهم اوهامهم ان انتم تعرفون مع آنکه جمیع اهل بیان مشاهده نموده‌اند که آنچه دردست این فئه بوده غیر حق بوده معذلک متصلا بکلمات اهل فرقان استدلال مینمایند و متکلمند چنانچه تازه این فئه بذکر وصایت قبل میخواهند ناس را از فرات قدس الهی وشریعه عز صمدانی ممنوع نمایند قسم بجمال الله العلی الابهی که اگر هزار مظهر ظهور در ظهور نقطه بیان موجود بود و در اقرار بر امر ملیک مختار اقل من حین اصطبار مینمود از اهل نار عند الله محسوب میشد خرق کنید حجبات وهم را و بسماء عز ابهی رجوع نمائید و اگر میخواهید حق بر جمیع معلوم شود چند نفر از منصفین حاضر شوند در این مدینه و آثار الله و کلماتش را ملاحظه نمایند و همچنین مدعیان هم در این ارض حاضرند درست استفسار نمائید تا آثار حق از دونش مبرهن گردد و بر جمیع محقق شود که دونه فقراء لدی بابه و عجزاء عند

\*\*\* ص 225 \*\*\*

حضرته و فقداء لدی ظهورات انواره در بیان فارسی لسان الهی فرموده قوله تعالی " منتهی جد و جهد خود را نموده که در یوم ظهور حق از کلمات او بر او احتجاج نگردد که کل بیان کلام ظهور قبل اوست و اوست عالم‌تر از آنچه نازل فرموده از کل خلق زیرا که روح کل در قبضهٴ اوست و در نزد کل نیست " انتهی.

این بیان جمال رحمن حال ملاحظه نمائید با اینکه کل را منع فرموده‌اند از احتجاج بآن جوهر وجود و ساذج معبود و صریح فرموده‌اند بکلمات بیان بمنزل آن در ظهور بعد احتجاج ننمائید معذلک الیوم مشاهده میشود که کل باحتجاج بر خواسته‌اند و میگویند فلان را در بیان باسماء حسنی موسوم نموده معذلک چگونه میشود از این مقام تنزل نماید و همچنین میفرماید عز ذکره " او را شناخته بآیات او و احتیاط در عرفان او نکرده که بقدر همان در نار خواهی بود انتهی. و نظر باین کلمات محکمه الیوم کل محتاطین در این امر امنع اقدس در نارند لا شک فی ذلک و قوله عز ذکره و اگر در مابین خود و خدا توجه میکنید مثال اوست که در افئده شماست باو از او محتجب نگردید و بشناسید کسی را که از برای عرفان او خلق شده‌اید " انتهی و قوله تعالی:" در نزد هر ظهوری از ظهور شجره حقیقت مؤمنین باو و کتاب او از قبل بظهور او و کتاب او از بعد محتجب میشوند بحیثیتی که نمیماند الا مؤمن خالص و او اعز از کبریت احمر است انتهی چنانچه الیوم کل ممتحن شده‌اند و اکثری از بریه از سلطان احدیه اعراض نموده‌اند و میگویند فلان در بیان باسم الله نامیده شده و همچنین بامثال این کلمات از سلطان عز لا یزال محروم مانده و ملتفت نشده آنچه را عامل شده‌اند و بر فرض تسلیم غافلند از اینکه کل اسماء در آن ساحت اقدس در صقع واحدند عطا میفرماید کیف یشاء و اخذ میفرماید کیف یرید قوله تعالی چه کسی عالم بظهور نیست غیر الله هر وقت شود باید کل تصدیق بنقطه حقیقت نمایند و شکر الهی بجا

\*\*\* ص 226\*\*\*

بجا آورند معذلک بعضی معارضه در قرب ظهور نموده چنانچه ملل قبل کل باین معارضات مشغولند قل ویل لکم چه زود تبدیل نموده‌اید نعمت الهی را و بسبیل وهم و خطا سالک شده‌اید با آنکه هنوز از ظهور چیزی نگذشته که کل بقدم اول راجع شده‌اید باری حق لم یزل مختار بوده و لایزال مختار خواهد بود بهر نحو بخواهد ظاهر میشود و إنه لهو المختار و ما سواه مقبوض فی قبضة قدرته المهیمن القیّوم فو الذی نفسی بیده لم یکن الیوم ظلم أعظم من أن الذی ینطق فی کل شئ بأنی أنا الله لا إله إلا هو أراد أن یثبت لعباده بأنه یکون مقتدرا بأن یبدّل إسما من أسمائه بعد الذی یکون ملکوت الأسماء خاضعة لسلطنته و جبروت الصفات مشفقة من خشیته و لاهوت العما منقادة لحضرته و منجعلة بإرادته و بدئت بأمره و یرجع إلیه این است شأن این خلق نا بالغ نا قابل مقتدریکه کل اسماء خلق شده باراده او و کل صفات ظاهر شده بسلطان مشیت او و اهل ملأ اعلی طائفند حول او باید استدلال نماید بر اینکه قادر است از نفسی قمیص اسمی از اسماء را انتزاع فرماید و مع آنکه اطلاع بر آن اسم نداشته و ندارند و مریبین در قدرت سلطان یفعل ما یشاء و این ظهور ابدع امنع اعلی ید الله را مغلول دانسته‌اند ولو بلسان اقرار ننمایند بذلک یشهد لهم لسان المختار و لو هم ینکرون قوله جل ثنائه إذ عند الخلق لم یکن إلا کلماتا ما اطّلعوا بمرادک فیها و لذا قد احتجبوا الیوم عن ظهورک انتهی.

اینست که الیوم کل بکلمات بیان از منزل آن محتجب مانده‌اند مع آنکه بمراد الله مطلع نبوده و نخواهند بود چنانچه آن جمال قدم برؤسای بیان مرقوم فرموده‌اند

\*\*\* ص 227\*\*\*

که مراد الله را از کلمات او از حرف حی که تلقاء وجه بوده سئوال نمائید چه که شما عارف بمراد الله نیستید و حرف حی مذکور جناب آقا سید حسین بوده و هو استشهد فی سبیل الله مولاه و فائز نشد نفسی بلقاء او تا از معانی کلمات صمدانیه استفسار نماید و مقصود از این بیان که لسان رحمن فرموده آنکه رؤسا بدانند که عارف بر معانی کلمات الهیه نبوده و نیستند و چون ظهور مبین قریب بود لذا سید مذکور بمقر اعلی ارتقاء جست تفکّروا فی ذلک یا أولی الأفکار و قوله جلّ ثنائه و إن کلّما ذکرت لک فی مقام الاستدلال رشح من طمطام الظاهر و إن أردت سر الفؤاد بحکم طلعة الباطن لا تشیر إلیه الإشارة و لا یواریها الحجبات الله نهایة و لا یحتاج أحد بذکر دلیلها لأنها هو نفس الظهور و تمام البطون فسبحان الله عما یصفون انتهی جمالی را که میفرماید اشاره بآن ساحت عز احدیه سبیل نه اعزازا لحضرته و اخبارا لصفاء کینونته و لطافة انیته مع ذلک بعد از آنکه بکل ظهورات الهیه و تمام شئونات احدیه شمس جمال خود را از افق بقا ظاهر فرموده از کل جهات سهام کین بر جمال مبین رب العالمین انداخته و أول من رمانی هو الذی حفظته تحت جناحین فضلی و ربّیناه تحت عبی و علّمناه فی أیامی و هو الذی قتلنی بسیف الإعراض و سفک دمی و ضیّع حرمة الله فی نفسی و أنکر آیاتی بعد الذی کان خاضعًا لحرف منها و خلق بنفحة عنها و جاحد حق الله فی حقی و حارب بنفس الله فی نفسی و أفتی علی قتلی فی الظاهر و لمّا منعه الله بسلطانه و أظهر خفیات

\*\*\* ص 228\*\*\*

خفیات قلبه علی الذین هاجروا فی سبیل الله إذا قام علی الافتری و ارجع فعله و ظلمه إلی نفسی المظلوم اطمینانا من الذینهم اتّبعوه تالله انفطرت سموات الأمر من فعله و شقّت أراضی القدس من ظلمه و قدّت ستر حجاب الملکوت من أقواله و بکت سکّان مداین البقاء من إثمه و هو یضحک فی نفسه کأنه ما ارتکب فی المُلک شیئا تالله إذا یبکی کل شئ و لکن إنه لا یکونن من الشاعرین فسوف یعلم حین الذی یأتیه الموت و یدور عیناه من سطوة القهر و یقول هل لی من رجوع لأستغفر عما فعلت إذا یضرب علی فمه طین الهاویة و کذلک قدّر للمستکبرین علی الله المهیمن العزیز القدیر قوله عزّ شأنه فسبحانک اللهم یا إلهی إن تقل قد عفوت عن البیان و من فیه فإذا کل فی غفرانک و رضائک و إن تقل لا فإننی أنا الآخذ بأذیال جودک و المستشفع إلیک بنفسک انتهی و شکی نبوده که ذات قدم تکلم نمینماید مگر بلسان مظهر نفس خود و مشاهده نمائید که در آن بیانات چه مقدار خضوع از محبوب امکان ظاهر شده که جمیع بیان و مافیه را بنعم و آلای سلطان بقا در ظهور اخری منوط فرموده‌اند و حال ملیک غیب و شهود بر جمیع مشهود و بشأنی ضر بر وجود مبارکش وارد شده که اگر جمیع بحور غیب و شهود مداد شوند و کل من فی المُلک أقلام و جمیع من فی السموات و الأرض راقم البته از ذکرش عاجز شوند و ایکاش که از اهل ایمانش میشمردند فلعنة الله علی الظالمین و المشرکین و معذلک بیان میخوانند و استکتاب مینمایند

\*\*\* ص 229\*\*\*

فرب تالی البیان و البیان یلعنه و رب عامل فیه و العمل یبرء منه و رب ذاکر و الذکر یفر منه اعاذنا الله و إیّاکم یا ملأ الموحّدین من هؤلاء و شرّهم و مکرهم و خدعهم و همچنین در مناجات یا ملیک اسماء و صفات ذکر مینمایند فأسئلک اللهم بغنائک عن کل شئ أن تقبلن البیان و من فیه فإنی قد سمّیت کلّما قد ظهر منّی ذلک الاسم و جعلت کل ذلک کتابا و ورقا من أوراق الحدائق إلیک إن تقبلنه یا محبوبی فإن ذلک من ظهور فضلک و رحمتک و إن تردّنّه یا محبوب فإن ذلک من ظهور عدلک و غناء ربوبیتک " انتهی مع آنکه جمیع بیان بقول آن کینونت سبحان و طلعت رحمن منوط بوده حال به پست‌ترین خلق او مشغول و از جمالش محروم مانده‌اند فویل لهؤلاء ثم ویل لهؤلاء تالله ما یمرّون هؤلاء علی شئ إلا و إنه یستعیذ بالله منه و یبرء عنه و بلسان سرّه یقول یا أیّها المشرک الغافل بأی حجّة آمنت بظهور علِیّ قبل نبیل و بأی برهان کفرت بحسین قبل علِیّ لا یا ملعون تالله ما آمنت من قبل بأحد من رسل الله و لو آمنت فی عهد ذلک الإیمان ما کان إیمانا حقیقیًّا بل کان شبحًا و لو کان علی التحقیق ما کفرت بالذی به حقق رسالة کل رسول و بعث کل نبی و إیمان من فی السموات و الأرضین ترجمه این کلمات امنع صمدانی بلسان أبدع فارسی خالصًا لوجه الله ذکر میشود که شاید نفوس از آلایش نفس و هوی پاک شده بسماء عز بقا که مقام عرفان نفس رحمن است عروج نمایند و له الأمر یهدی من یشاء و

\*\*\* ص 230 \*\*\*

إلی جماله المقدّس المنیر الیوم هر نفسیکه از وجه معبود حقیقی اعراض نماید مرور نمینماید بر هیچ شئ مگر آنکه آن شئ بلسان سر میگوید ای مشرک بالله بکدام حجت و برهان بجمال رحمن در ظهور قبل ایمان آورده‌ای و بکدام دلیل از ملیک سبیل در این ظهور کافر شده‌ای قسم بآفتاب عز تقدیس که لم یزل کافر و مشرک بوده‌ای و اگر در عهدی اظهار ایمان نموده‌ای از روی حقیقت نبوده بلکه شبحی بوده در تو و در این ظهور اخذ شد دام الإیمان فی الإیمان و رجع الشیطان إلی مقرّه فی أسفل الجحیم و اگر ایمانت علی التحقیق بود کافر نمیشدی بنفسی که باو محقق شد رسالة کل رسل و بعث کل انبیاء و ایمان جمیع آنچه در آسمانها و زمینها است ای عباد قدری بقلب طاهر و نظر انصاف در امر الله ملاحظه نمائید که شاید از حرم ربانی محروم نشوید و از کعبه قدس صمدانی ممنوع نگردید ای علی اگر چه تو سائلی و جواب باسم تو مرقوم میشود و لکن بسیار مشکل بنظر میآید که الیوم مذعن بحق شوی و از کل ما ذکر فی اللوح متذکر گردی چه قلبت بحجبات غلیظه محتجب شد و بصرت بسبحات لا نهایه مستور و لکن نظر الله و لحظاته سرًّا بقلوب دیگر در این کلمات متوجه است و عنقریب بقدرتی ظاهر شوند که جمیع ما سوی الله را در ظل خود مشاهده نمایند ولکن نظر بسبقت رحمت رحمانی و أحاطه فضل سبحانی باسم تو نازل شده لعلّ یأخذک نفحات أیام الله و ینقطعک عن العالمین بیانه جل إحسانه لم یزل لتضربن المثل بالشمس و ما دونها بالمرایا کل مرآت علی قدر ما تجلّت لها بها من نفسها إلیها فإذا یستدل علیها کل بها قائمون و لو یرفع عنها آیة التی قد تجلّت لها بها فیها فإذا لم یکن فی المرآت من شئ یدل علی الله کذلک إذا یرفع الله ما یرفع لن یحکمن من بعده بآیات أفئدة الناس و لو أن کلهم

\*\*\* ص 231\*\*\*

یقولون إنّا بالله و بآیاته موقنون ما شهد الله علیهم بما هم فیه ینطقون ای مدهوشان خمر اوهام بشنوید ندای رب علی اعلی را که در این کلمات بالغه و آیات محکمه متقنه مرتفع شده که شاید بر خود و انفس عباد رحم نموده بر سدره امریه الهیه احجار ظنیه بغضیه میندازید و اگر هم خود مهتدی نشوید عباد را از شریعه رب الایجاد در این ایام شداد محروم نسازید میفرمایند کل مرایا مدل و حاکیند از شمس باندازه و مقام خود علی قدر تجلی شمس در آن مرآت بنفس مرآت در این وقت استدلال میشود باینکه کل بشمس قائم و موجودند و اگر اخذ شود آیه تجلی شمس که در مرآت بنفس مرآت تجلی فرموده باقی نمیماند در مرآت شیئی تا دلالت کند برمجلی و خالق خود و با این کلمات محکمه غیر متشابهه بالغه اهل بیان شبهه نموده‌اند که چگونه میشود مرآت از تجلی انوار شمس محروم ماند و در این رتبه بشأنی توقف نموده‌اند که ذکر آن ممکن نه و بر نفسی که از یک تجلی ازانوار اسم انورش صد هزار مرایا مستضئی و مستور و مستنیر میشوند و از یک تجلی اخذش کل بحدود نفس خود مردود اعتراض نمایند و از جمالش اعراض و بعد از اشراق شمس جمال در قطب زوال میگویند انوار و دلیلش چیست؟ ای بیخبران سر از نوم غفلت بر دارید و انوارش که عالم را احاطه نموده مشاهده کنید بعضی میگویند زود اشراق نموده ای بی بصران یا قریب و یا بعید حال اشراق فرموده شما ملاحظه نمائید فی الحقیقه این اشراق محقق است یا نه دیگر قرب و بعد آن در دست شما و این غلام نبوده و نخواهد بود حکمت الهیه که از انظر بریه مستور است اقتضاء نموده یا قوم فارضوا بما رضی الله لکم و قضی علیکم فو الله لو کان الأمر بیدی ما أظهرت نفسی أبدا ای صاحبان بغضا قسم بآفتاب فلک بقاء که اگر امر بدست این عبد بود هر گز خودرا

\*\*\* ص232 \*\*\*

معروف نمینمودم چه که اسم مذکورم ننگ دارند از ذکر این السن غیر طاهرهٴ کاذبه و در هر حین که ساکن شده و صمت اختیار نمودم روح القدس از یمینم ناطق شده و روح الأعظم از قدام وجهم و روح الأمین فوق رأسم و روح البهاء در صدرم نداء فرموده و حال اگر بسمع لطیف استماع شود از جمیع اعضاء و احشاء و عروق و اظفار نداء الله را استماع نمائید حتی از شعراتم میشنوید بأنه لا إله إلا هو و أن هذا الجمال لبهائه لمن فی السموات و الأرضین و لو کان هذا ذنبی تالله هذا لیس عندی بل من لدن من أرسلنی و بعثنی بالحق و جعلنی سراجا للعالمین ای قوم فو الله رایحه صدق از کذب بسی واضح و معلوم است مپسندید بر نفس حق آنچه بر خود نمی‌پسندید آخر قدری تامل نمائید مقصود این غلام در این آخر ایام در این سجن کبری چه بود و چه خواهد بود فتأمّلوا یا ملأ الغافلین یا قوم فاستحیوا عن الله و لا تشکوا فی أمره و لا تسئل الدلیل عن الشمس و إشراقها لأن دلیلها هو ضیائها و أنوارها و إنک لا تکن مریبا فی ظهورها لأنها أشرقت و لا مرد لها بل فاسئل الله بأن یفتح بصرک لتدرک أنوارها التی أحاطت الکونین قل تالله قد رقم قلم القدس من رحیق المسک علی جبینی البیضاء بخط أبهی أن یا ملأ الأرض و السماء إن هذا لهو المحبوب الذی ما شهدت عین الإبداع مثله و لا عین الاختراع شبهه و إنه لهو الذی قرّت بجماله عین الله الملک العزیز الجمیل حدیث قبل است که صفحه ای از توریة در دست یکی از اصحاب رسول الله بود حضرت فرمود چه در دست داری؟ عرض نمود توریة حضرت فرمود بگذار آنرا اگر میبود صاحب آن اطاعت مینمود مرا حال ملاحظه کن کتاب الهی که امر کل از نبی و حروفات و مرایا

\*\*\* ص 233\*\*\*

ابواب و ارکان باو محقق و ثابت شده اخذ آن و قرائت آن ممنوع شود جایز ولکن تبدیل یکی از مرایا علی زعمکم که بوجود حروفات محقق شده که آن حروفات بکتاب ثابت و محقق شده جایز نه فویل لکم تقولون ما لاتشعرون و تحسبون أنکم مهتدون کما یظنّون ملل القبل و بذلک یفرحون تالله لا عاصم لأحد من أمر الله إلا بأن ینقطع عن کل من فی السموات و الأرض و یتوجّه إلی الله المهیمن القیّوم نظر را مطهر ساخته تا جمیع اشیاء را الیوم در صقع واحد مشاهده کنید و انوار شمس تقدیس را از افق قمیص بچشم و بصر ظاهر و باطن مشاهده نمائید و از جمیع این براهین گذشته در میرزا أسدالله که نقطه اولی باو خطاب فرموده ان یا مظهر الاحدیه چه میگوئید ؟ حال انصاف دهید کسی که محل ظهور سلطان احدیه باشد بقول الله چگونه ابو الشرور مینامید و اگر بگوئید این شأن را مرآت از او نفی نموده بر فرض جواز آن حال اگر نفسی نقطه قمیص قبول را از مرآتی از مرایا انتزاع فرماید چه اغراض بر آن جمال قدم وارد و اگر بگوئید از کجا محقق شد که این نقطه مشهوده و کلمهٴ جامعه در ادعای خود صادق باشد میگوئیم بهمان حجت و برهان که از ظهور قبلم کلما ظهر من عنده و نزل من لدنه را مسلم داشته‌اید حال بهمان حجت و برهان ناظر شوید و بخواهید إن رأیتم لا تکفروا بالله الذی خلقکم بأمره إن أنتم من المنصفین و همچنین بمیرزا أسدالله میفرماید أن یا حرف الثالث المؤمن بمن یظهره الله و همچنین در رساله جعفریه که مخصوص او از اسماء هویه نازل شده در صدر رساله مکتوب و هذه صورة ما نزل لحضرت الأسد و الفرد الأحد المستشرق بالنور الصمد اسم الله الدّیّان الواحد لله الواحد المعتمد و بعد میفرماید جل ذکره أن یا اسم الدّیّان هذا علم مکنون مخزون

\*\*\* ص 234 \*\*\*

قد أودعناک و آتیناک عِزًّا من عندنا إذ عین فؤداک لطیف تعرف قدره و تعز بهائه و بعد میفرماید عزّ قدرهأان یا اسم الأجل لا تنظر إلی ذلک الحق إلا بمثل أغنام یذهبه راعیه کیف یشاء و من دون آنچه ذکر شده کلمات قدس صمدانیه که در توصیف او نازل در کتاب موجود فانظروا إلیه و این بنده نظر به اختصار ذکر ننموده ای اکمه وجود بصر بگشا و ملاحظه بوهم خود نما که همان فعلی را که خود مرتکبی و بآن عامل حال از آن متعجب و متحیر مانده‌ای چنانچه دیان را دنی میگوئی و فرد الاحد که از اعظم اسماء الهی بوده ابوالشرور نامیده‌ای و مع ذلک اعتراض بر سلطان یفعل ما یشاء نموده‌ای حلو مر شود و یا مرآت حجر گردد با اینکه أسدالله انکار حق ننموده و حین ورود مدینة الله بین یدی العرش حاضر و بآنچه اهل بیان در آن یوم بآن مقر بودند اقرار نموده و مع ذلک ورد علیه ما ورد بلکه اکتفاء باو وحده ننموده بر جمعی حکم قتل جاری نموده کتاب مستیقظ موجود ملاحظه نمائید قسم بآفتاب معانی که در آن کتاب بر کل مظاهر احدیه فتوای قتل داده با آنکه حکم قتل بالمره از بیان و اهل آن مرتفع شده بنص منزل بیان یک دو افتراء بآن بیچاره زده‌اند و حکم قتل جاری نموده‌اند من غیر إذن الله و رب مقتول شعر منه خیر من ألف فاتلیه چنانچه حال بر جمال احدیه ظلم باین واضحی و مبرهنی وارد و بقتلش قیام نموده‌اند مع ذلک باطراف نوشته و چه ظلمها که بجوهر عدل و منبع و معدن آن نسبت داده که شاید غل و بغضا در صدور بعضی از متوهمین القا نماید و لکن غافل از آنکه و له تحت ظلال اسمه البصیر عباد یشقن الشعر بالشعر و لن یمنع أبصارهم حجبات العالمین و هم چنین بسید إبراهیم میفرماید عزّ ذکره آن یا خلیلی فی الصحف أن یا ذکری فی الکتب من بعد الصحف أن یا اسمی فی البیان إلی آخر ما نزل

\*\*\* ص 235 \*\*\*

این بیان الهی که در ذکر او از قلم قدس صمدانی جاری شده و حال بأبو الدواهی مشهور شده با اینکه خود افتخار مینماید که بذکر الله فی العالمین در کتب الهی ذکر شده‌اند و نفسی که بخلیل در صحف الهیه و بذکر الله در کتب منزله و باسم الله در بیان متسم شده به أبو الدواهی تعبیر مینمایند و در دونش که اعتراض از نفس مشیت الله و عظمته نموده تغییر جایز نمیدانند قدرت الهی را مثل قدرت خود فرض گرفته‌اند و قلم اعلی را معطل دانسته‌اند قسم بمظلومیتم که قلم قدرت کل حین در محو و إثبات مشغول و لا یعقل ذلک إلا المنقطعون کذلک یمحو الرحمن ما یشاء و یثبت و عنده أم البیان و عجب از این نفوس که باین اسماء افتخار مینمایند و از حق معرض گشته‌اند بلی این اذکار و اوصاف در هر نفسی موجود مادامیکه از حصن امر الله خارج نشده‌اند و إلا لیس لهم قدر عند الله علی قدر سواد عین نملة میتة و از این گذشته کل اشیاء ذکر الله فی العالمین بوده و خواهد بود چه که کل اشیاء بکینونتها اسم الله بوده و اسم او تعالی شأنه ذکر او بوده بین عباد و لم یزل چنین بوده و لا یزال چنین خواهد بود فو الذی تغرّد بالعزّ و البهاء که اگر نمیبود که نظر الله خلق را نابالغ مشاهده نموده هرآینه در هر ذره‌ای از ذرات وجود ابواب علمی میگشودم که جمیع خلق خود را از عرفانش عاجز و قاصر مشاهده نمایند و لکن چون اغیار موجود اسرار مستور به کذلک قدّر من لدن مقتدر قدیر قل یا ملأ البیان أنتم خلقتم للقائی بعد استغنائی عنکم و وعدتم بنفسی و عرفانها بعد غنائی عن عرفانکم و بشّرتم بجمالی بعد استعلائی عنکم و عما خلق بین السموات و الأرضین مع ذلک بأوهن اسماء الیوم تشبث نموده از سلطان اسماء دور وغافل مانده‌اید اگر بکلمات ناظرید معادل بیان از سماء رحمن نازل و بشأنی ظاهر که احدی را مجال اعراض نه مگر مشرکین که مرض قلبی آن نفوس را از عرفان و ادراک منع نموده ازاین گذشته کلمات نفوسیکه الیوم

\*\*\* ص 236 \*\*\*

حول امرالله طائفند با کلمات من أتّخذتموه من دون الله لأنفسکم ولیًّا میزان نمائید تا بر عظمت امر مطلع شوید که لعل بر جمال قدم بمجرد وهم ضر وارد نیاورید قسم بحق که اهل هر ملتی از ملل قبل اگر در احتجاب خود از مظاهر عز باقیه بمعاذیر نالایقه متعذر شوند شاید ولکن از برای اهل بیان هیچ حجت و عذری باقی نه چه که سلطان احدیه ذکر ظهور بعد را باصرح بیان و اوضح تبیان فرموده‌اند بشأنیکه کل بیان و مانزل فیه را بقول او منوط فرموده چنانچه از قبل از قلم قدم تحریر یافت فطوبی للعارفین و از جمله در ابطال حق و اثبات باطل معرض بالله باین کلمات تمسک جسته و چون لایق نبود که کلماتش بعینه ذکر شود لذا ما تحرک علیها قلم الله و مضمون آن این است که از قلم عز صادر میشود محبوب شما صاحب بصر بوده یا نه اگر نفی شود حکم بصر از منظر اکبر هذا ظلم علی الله و اگر آن سلطان قدم صاحب بصر و علم بوده چگونه میشود نفسی را وصف فرماید و باسماء حسنی ذکر نماید از مقام خود تنزل کند و از معرضین محسوب گردد اولا اینکه قائل این قول حق جل ذکره را یفعل ما یشاء ندانسته و قدرت محیطه الهیه را انکار نموده و چنین نفسی ابعد عباد بوده وخواهد بود بنص نقطه بیان چنانچه از قبل مذکور شد قل اللهم إنک أنت إلهان الالهین لتؤتین الألوهیة من تشاء و لتنزعن الألوهیة عمن تشاء إلی إنک علی کل شئ قدیرا قل اللهم إنک أنت ربّاب السموات و الأرض لئؤتین الربوبیة من تشاء و لتنزعن الربوبیة عمن تشاء إلی آخر ما نزل. حال میگوئیم در این کلمهٴ جامعه که از ساذج فطرت سلطان احدیه جاری شده چه میگوئی اگر حق جل و عز را ثابت دانسته‌ای سلطان مقتدری که قادر است باینکه الوهیت و ربوبیت را که اعظم مقامات بوده عطا فرماید بهر نفسیکه اراده فرماید وهمچنین اخذ نماید از هر نفسیکه بخواهد البته قادر است بر آنکه خلعت وصف را از نفسی

\*\*\*ص 237\*\*\*

انتزاع فرماید این ذکری است که کلیه فرموده‌اند تخصیص باحدی نداشته و ندارد و اگر بتخصیص وصف ناظری و ید الله را مغلول دانسته‌ای و قدرت محیط را انکار مینمائی پس چه میگوئی در میرزا أسدالله که بنص صریح در باره او میفرمایند أن یا حرف الثالث المؤمن بمن یظهره الله و این بسی واضح است که حرف ثالث من یظهره الله جل اجلاله بصد هزار رتبه از حروفات بیان و مرایای او عند الله مقدم بوده چه که خود نقطه بیان روح ما سواه فداه میفرمایند نطفهٴ یکساله زمان من یظهره الله اقوی است از کل من فی البیان حال انصاف ده نقطه بیان صاحب بصیرت بود یانه اگر او را صادق و صاحب بصر میدانی چرا نفسی را که باین علو امتناع و سمو ارتفاع در اصل کتاب ذکر فرموده‌اند ابو الشرور نامیدی و برقتلش امر نمودی ان یا ذی عین واحده شهدت عیوب الناس و غفلت عما فی نفسک اگر بگوئی از حق اعراض نمود لذا این حکم بر او جاری شد بر فرض تسلیم میگوئیم حرف ثالث من یظهره الله که ابهی و اعلای از خلق بیان عند الله بوده بنص قلم امر اگر جایز است معرض و کافر ومشرک شود پس چرا جایز نمیدانی که مرآتی از مرایای لا یحصی از حق اعراض نماید فبهت الذی کفر فو الله احدی بر اصل این امر مطلع نه و لو یطلعون لیعرفون و در توقیع وحید أکبر ورقاء بقاء بأبدع نغمات تغنی فرموده فیا روحا لمن یسمع و یکون فی آیات الله لمن المتفکّرین بیانه عزّ بیانه فو الذی خلق الحبّة و برئ النسمة لو أیقنت بأنک یوم ظهوره لا تؤمن به لأرفعت عنک حکم الإیمان فی ذلک الظهور لأنک ما خلقت إلا له و لو علمت أن أحدا من النصاری یؤمن به لجعلته قرّة عینای و حکمت علیه بالإیمان فی ذلک الظهور من دون أن أشهد علیه من شئ " انتهی. میفرماید قسم بمقتدریکه شکافت حبه قلوب را و خلق

\*\*\*ص 238 \*\*\*

فرمود انسانرا که اگر موقن بودم که تو در ظهور بعد ایمان نمیآوری بآن مشرق آفتاب حقیقت هر آینه مرتفع مینمودم از تو حکم ایمان را در این ظهور چه که تو خلق نشده‌ای مگر از برای عرفان آن شمس سماء ایقان و هر گاه بدانم یکی از نصاری موفق میشود بعرفان آن جمال رحمن و ایمان باو هرآینه میگردانیدم او را قره چشمهای خود و حکم مینمودم بر او در این ظهور بایمان من دون اینکه ملحوظ شود از او امری حال ای اهل بصر ملاحظه نمائید که امرالله چه مقدار الطف و ارق بوده و رحمت منبسطه الهیه چگونه کل وجود را احاطه فرموده که درباره نفسی از نصاری که الیوم کافر و مشرک است بمجرد ایمان در ظهور بعد آن سدره الهی او را بالطف و ارق اعضای مبارک خود نسبت داده و منسوب ساخته‌اند و معذلک این همج رعاع ارض در چه رتبه واقف و ناظرند فسحقًا لکم یا ملأ الغافلین فو الذی جعل الیوم دلیله نفسه و سلطانه ما یجری من قلمه المنیر که اگر کل من فی البیان الیوم معرض شوند و یک نفر از نصاری مؤمن هر آینه اسماء کل از لوح محفوظ محو خواهد شد و اسم نصاری ثابت یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده أم الکتاب و از جمیع گذشته آیا حکایت بلعام که در کتب الهی مستور است نشنیده‌اند که با آنکه یکی از اوصیای انبیای قبل بوده و جمیع اهل اقطار عالم خدمتش را فرض میشمردند و طاعتش را اطاعت الله میدانستند و اشتهار اسمش جمیع دیار را احاطه نموده بود و چون جمال کلیم از افق عز تسلیم ظاهر شد بمعارضه آن جمال احدیه قیام نمود و همچنین یهودای اسخر یوطی که از حرف اثنی عشر انجیل بود حضرت روح را بید یهود تسلیم نمود زینهار از افتتان و امتحان الهی آسوده نشوید و در کل حین پناه بخداوند متعال برده که شاید الیوم از صراط واضح منحرف نشوید و نلغزید فطوبی للثابتین چه که امتحان برای کل بوده و خواهد بود و احدی از کمندش خارج نه إلا من شاء

\*\*\* ص 239\*\*\*

ربک اگر نسیم عدلش مرور نماید صد هزار جوهر نور را در ظلمت نفس و هوی مشاهده نمائی و اگر نسیم فضلش هبوب فرماید صد هزار هیاکل فانیه را بمقر عرش باقیه ملاحظه کنی فو الله یا قوم مطلع نیستید و بمجرد وهم حرکت مینمائید بشنوید نصایح بدیعه الهیه را و در امر الله تجری ننمائید و خود را بعذاب لامنتهی معذب مسازید و از بحر اعظم مواج بسراب بقیعة خود را مشغول نکنید و از شمس عز باقی بظل فانی قانع مشوید بیان حق را از لسان رحمن بشنوید احدی الیوم بربیان و ما کنز فیه مطلع نه و علمه عندنا لو أنتم من العارفین از سلطان مسمی که ملکوت اسماء بقول او خلق شده بقمیص اسم محتجب نشوید چه که جمیع اسماء بمنزله قمایص‌اند یلبسها علی من یشاء فضلا من عنده و ینزعها عمن یشاء عدلا من لدنه و لا یُسئل عما یفعل و إنه لهو المقتدر القدیر و الیوم اکثری از اهل بیان عبدهٴ اسماء بین یدی الله مذکور بوده و خواهند بود چنانچه اگر بنقطه اولی بنفسه لنفسه عارف شده بودند فوالله أقل من آن در این ظهور قدس صمدانی و تجلی عز رحمانی توقف نمی‌نمودند پس معلوم شد که عارف بنفس او جل و عز نبوده‌اند بلکه بقمیص اسم او تعالی شاءنه عارف شده‌اند چنانچه ایامی نگذشته و بنفسه لنفسه ظاهر شده او را نشناخته‌اند و بر او وارد آورده‌اند آنچه را که قلم حیا میکند از ذکرش و این عدم عرفان نشده مگر آنکه تبدیل قمیص فرموده‌اند یعنی اسم أعلی باسم أبهی تبدیل شد و احدی عارف بآن نشده إلا الذینهم انقطعوا عن کل من فی المُلک و صعدوا إلی الله بکلهم إلی أن دخلوا مقر عزّ کریم أولئک أولیائی تحت ظلال عنایتی و ینزل علیهم سکینة من عندی و هم علی سرر الاستقلال هم مستقرّون أولئک حفظهم الله

\*\*\* ص 240 \*\*\*

عن رمی الشبهات و هم علی وساید القدس متّکئون و إلی طرفی ناظرون علیهم فی کل حین بهائی ثم رحمتی و عنایتی ثم فضلی و إفضالی و کذلک اختصّهم الله لنفسی و جعلهم من المؤمنین ای عباد سعی نموده که شاید از بدایع فضل رب الأرباب در ظل قباب آفتاب قدس عنایت وارد شوید و از حرارت نفس و هوی آسوده و محفوظ مانید این است نصایح قلم أمر فمن سمع فلنفسه و من أعرض فلها و إنه لمقدّس عن العالمین و ای کاش که اهل بیان در بیان فارسی که از قلم رحمانی نازل نظر مینمودند که شاید در این ظهور قدس صمدانی خود را از سلسبیل عنایت ربانی و تسنیم مکرمت سبحانی محروم نمینمودند و بشأنی شبهات بر قلوب غیر طاهره وارد شده که لن تعرف ایا من ای و اگر قلبی از کوثر بی زوال سلطان لا یزال از شبههٴ مطهر شود فی الحین بشبههٴ دیگر بیالاید سبحان الله با اینکه اهل بیان خود مقر و معترفند که نبوت برسول الله ختم شده و سنة ستّین أول ظهور الله است معذلک و مع اینکه حق حال بنفسه و کینونته مشهود و از آفق إننی أنا حیّ فی الأفق الأبهی ظاهر و طالع مجددا ذکر وصایت و امثال آن مینمایند و بقیه وهم ما ترک من ملل الفرقان اراده نموده‌اند انوار شمس یقین را که در سماء قدس بیزوال ذوالجلال مشرق شده ستر نمایند نیکو است ذکر این دو فرد در این مقام: ای ضیاء الحق حسام الدین و دل ای دل و جان از قدوم تو خجل قصد این دارند این گل پاره‌ها کز حسد پوشند خورشید ترا بگذارید این اقوال لا یغنیه را و باصل امر و ما حقق به الأسماء ناظر شوید ظهور قبلم میفرماید: اگر ناس ضعیف ملاحظه نمیشدند هر آینه ذکر مشیت نمی فرمودم حال تقدیس امر و ارتفاع ما أراد الله لکم را مشاهده نمائید و قدر و رتبه خود را ملاحظه کنید که حال بادله

\*\*\* ص 241 \*\*\*

پست‌ترین عباد از اهل فرقان تمسّک جسته و مستدل شده‌اید فوا حسرة علیکم یا ملأ الغافلین. باری ایام ظهور است و حق چون شمس فی وسط السماء ظاهر و زخرفی از دنیا در ساحت قدسش موجود نه که محتاج بوصی باشد آنرا قسمت نماید و اگر میگویند در امرش محتاج بوصی است هذا بغی منکم علی الله المهیمن القیّوم چه که امر طائف حول نفسش بوده و خواهد بود و لن یفارق منه ابدا إیّاکم أن تجعلوا الله وزیرًا أو نظیرًا أو ضدًا أو ندًا أو وصیًّا أو قرینًا أو مثالاً و در بیان این اسامی و ما حددتم به أنفسکم جمیع را محو فرموده‌اند اینست که ذکر مرایا در بیان من قبل الرحمن نازل شده و آنهم محدود نبوده و نخواهد بود امیدواریم که از رشحات سماء تقدیس امطار قدسیه بر قلوب غبره مکدره مبذول شود که شاید از اشارات ظاهرشده بمنظر ملیک اسماء و صفات توجه نمایند فو الله یا قوم مقصود از ذکر این براهین متقنه و ادله محکمه و کلمات غیر متشابهه اثبات نفسم نبوده چه که هر نفسی که باقل عما یحصی ببصر معنوی فائز شده البته انوار شمس ابهی را که در کلشئ علی هیئة انه لا إله إلا أنا العزیز الحکیم تجلی فرموده مشاهده مینماید بلکه مقصودی من یأتی فی المستغاث تالله إذا یبکی قلمی و أناملی ثم عینی و قلبی و کبدی و عروقی و دمی و عظمی و جلدی بما یرد علیه من هؤلاء الذینهم کفروا بالله و حاربوا بنفسه و جادلوا بآیاته و أنکروا فضله و أفتوا علیه بعد الذی ظهر بکل الآیات و الحجج و العلامات فو الله فعلتم ما لا فعل أحد من ملل القبل و ارتکبتم ما شق عنه هیکل العظمة رداء الصبر و لکن أنتم تمشون علی وجه الأرض کمن لا ذنب له فَأُفٍّ لکم یا

\*\*\*ص 242 \*\*\*

ملأ المشرکین تالله یا قوم أن فی الکذب روایح و کذلک فی الصدق لو أنتم تطهّرون قلوبکم و أسمائکم و تستنشقون لتجدن رائحة الله المهیمن القیّوم قلم متحیر است که چه ذکر نماید و حال امر بمقامی رسیده که ساذج روحی که اگر محل خطاب ابهی کلمات عالمین واقع شود خود را محزون مشاهده مینماید باید باستماع ادنی کلمات مشغول شود که چگونه میشود ذئب راعی اغنام شود بگو ای فقیر بی صبر اولا راعی را نشناخته‌ای و ثانیا سالها ذئاب راعی شما بوده چنانچه بعد از ظهور نیر الهی از افق سماء معنوی ادراک نموده‌اید که متابعت قومی مینمودید که صد هزار مرتبه ذئب از آن نفوس عند الله ارجح بوده چه که بفتوای آن ذئاب مظهر رب الأرباب بتمام ظلم شهید شد لعنة الله علیهم و علی اتباعهم و اگر بگوئی قبل از ظهور متابعت آن قوم مجری و عند الله مقبول بود و بعد از ظهور و توقف این قوم در امر الهی از نار محسوب شده‌اند حال هم در این ظهور قدس صمدانی همان حکم را جاری کن بشنوید نصح الهی را و قلب را از اشارات کلمات اهل حجبات مطهر سازید بگو ای بندگان هوی قدمی بسوی خدا بردارید و از ارض ظن بهوای یقین طیران نمائید أن یا قلم القدم دع حینئذ ما أردت أن تذکره لعباد الله ثم اذکر أخیک الذی حارب بنفسک و جادل بآیات الله لیکون ذکری للعالمین لعلّ یفتح بذلک أبصار الذین أرادوا الوجه فی العشی و الإشراق و ما زلّت أقدامهم فی هذا الیوم الذی فیه التفت الساق بالساق فو الذی نفسی بیده که بیست سنه در تعلیم و تأدیب و تربیت و حفظش سعی بلیغ و جهد منیع مبذول شده که ذکرش ممکن نه تا آنکه هجرت واقع و باین ارض وارد شدیم چندی گذشت سید محمد اصفهانی از بیت الله و حصن حبه خارج و بمقر دیگر مستقر و اخوی فو الله الذی

\*\*\* ص 243 \*\*\*

لا إله إلا هو در صدد قطع سدرهٴ ربانیه بر آمده إلی أن أظهر الله خافیة نفسه و اشتهر مکره بین المهاجرین و ارتفع الضجیج عن کل إناث و ذکور وصغیر و کبیر و این عبد بالمره از جمیع گذشته خارج شد که شاید حرارت حسد بیفسرد و نار بغضا ساکن شده و ابواب خروج و دخول بر کل مسدود نمودم و اهل حرم جمیع از استماع این امر منکر در نوحه و ندبه مشغول فو الله لن یقدر أحد أن یذکر ما ورد علینا و لن یستطیع أن یسمعه أحد من المحبین و در حین خروج سه نفر برای خدمت معین شد دو نفر مخصوص اخوی مذکور و کلیم و یک نفس برای خود و همچنین دراهم معدوده که از دولت علیه میرسید ما بین کل قسمت شده بعد کل متفرق شده در اماکن متعدده ساکن و این عبد در بیت وحده جالس مغلق الباب و مرخی الحجاب و ابدا بنفسی از احباب و غیره معاشرت ننموده و بالمره باب لقا مسدود و جمال بقا مستور و بعد از ستر جمال قدم سید محمد باخوی پیوست و بغض الله سبب و علت اتحاد این دو شده بخدعه و مکر مشغول شدند چنانچه نفسی را بدراهم فریب داده که به بلاد رود و آنچه ارتکاب نموده‌اند بسدره امر نسبت دهند. دیگر تفصیل بسیار ولکن اشتغال باین اذکار را جایز نمیدانم البته شنیده‌اید بقدر ضرورت اظهار میشود که مبادا ناس از کلمات کذبه فانیه از صراط امریه بلغزند تا آنکه نفس مأمور نادم شده نزد بعضی رفته تفصیل امور را مذکور نمود و چون مراسلاتیکه باو همراه نموده مشاهده نمودند جمیع را تحیر دست داده چه که آنچه عامل شده بحق راجع نموده‌اند و همچنین رساله در رد الله نوشته که باطراف برده انتشار دهند فو الله الذی لا إله إلا هو بمثل صبیان بل أدنی تکلم نموده لو أنتم تعرفون و آنچه را بزعم خود در رد الله نوشته‌اند کل مثبت این امر ابدع بوده لو کان الناس ببصر الله فی کلماتهم ینظرون و دیگر چه مقدار مفتریات

\*\*\* ص244\*\*\*

مفتریات بملیک اسماء و صفات نسبت داده‌اند و آنچه دون خیر بوده باصل شجره ربوبیه راجع نموده إنما أشکو بثی و حزنی إلی الله إذا یتکلم لسان الله و یقول هل من ماء صافی یطهر حولی عن هؤلاء المعرضین و هل من ذی استقامة ینصرنی فی هذه الأیام التی أحاطت المنکرین و هل من ذی انقطاع یعرفنی بعینی و ینقطع عن العالمین و هل من ذی بصر لینظر فی أمری و ما ورد علی من جنود الشیاطین و هل من ذی قلب رقیق طاهر لیبکی ببکائی و بما ورد علی من هؤلاء المستکبرین و هل من ذی علم یصد السیوف الرد البغضاء عن وجه الله الملک العزیز الجمیل أن یا قلم الأعلی قل تالله الحق ما استنصرت من أحد حین الذی حارب معی کل الملل و کان الله علی ذلک شهید و علیم و کلما استنصرت من أحد و نأمر به العباد هذا لم یکن إلا لبلوغهم إلی ذروة الفضل و من دون ذلک إن الله لغنی حمید. باری رسایل متعدده در رد سلطان احدیه نوشته‌اند تالله بطل بذلک أعمالهم و ضل سعیهم فی الدنیا و الآخرة و هم لا یشعرون و آنچه را سبب و علت اعراض ناس دانسته‌اند باین عبد نسبت داده‌اند از جمله نسبت دنیا و این بر کل ذیشعور واضح بوده که این عبد در ما بین معرضین چون شمس واضح و لائح بود و قسم بجمال قدم که در هیچ صبحی امید نبود که لیل ادراک شود و همچنین هیچ لیلی گمان مشاهده فجر نه چه که مشرکین بکمال جد در قطع سدره رب العالمین بوده تا آنکه شمس قدرت ید الله فوق ایدیهم از افق جیب عظمت اشراق فرمود و مشرکین

\*\*\*ص 245 \*\*\*

مغلوب و جمال انه لهو الغالب علی کلشئ بر عرش قدرت و اقتدار مستوی و باعزاز تمام از عراق حرکت نمود و این معلوم بوده که اراده آن بود که وحده عازم اسلامبول شوم و چون جمعی جزع و فزع لا یحصی نمودند ببعضی اذن خروج داده شد و بعضی هم من غیر اذن حرکت نمودند تا آنکه وارد ارض مشهور شدیم و ابدا بدولت علیه مطلب اظهار نشد و هر نفسی که بین یدی حاضر شد ملاقات واقع و الا فلا چنانچه جمیع استماع نموده و در نفس مدینه کبیره هم شنیده‌اند که اراده الهی چه بوده تا آنکه چند نفر مستضعفین حفظا لانفسهم و نسائهم مضطرب شده و جزع نمودند لذا ترحما لانفسهم حکم بدا نازل حال کدامیک از این امور متعلق بدنیا بوده باری قیاس بنفس نموده‌اند کذلک صفت لهم ألسنتهم الکذبة یقولون ما لا یشعرون و الله الذی لا إله إلا هو قلم حیا مینماید از آنچه عامل شده‌اند ذکر نماید و اگر ذی بصری یافت شود از رسائل حضرات که از قلم جهل و بغضا ظاهر شده مقام و شأن معرضین مشهود گردد دو سنه قبل شعری جناب آقا محمد علی و جناب سلمان سئوال نموده و اخوی جواب نوشته بعد سید اصفهانی بین یدی حاضر و مذکور داشت میرزا علی ملتفت معنی شعر نشده‌اند و مصلحت نیست این مکتوب بسلمان داده شود این بنده سکوت نمود بعد با حاجی میرزا أحمد نزد اخوی در بیت حکیم ذکر نمودند اخوی بعد از کلمات لا یغنیه بالآخرة متعذر شد که شاید سائل اصل شعر را غلط نوشته باشد بعد شعر را ملاحظه نمودند صحیح نوشته بود و آن نوشته نزد سلمان موجود است و جمیع ملاحظه نموده‌اند ابدا نفسی شاعر نشد چه کل بحجبات وهمیه محتجبند حال ملاحظه نمائید تا مقدار معرضین معلوم شود و معذلک بمنبع و مصدر علم ربانیه اعتراض مینمایند فو الذی قامت ملکوت التقدیر علی فناء بابه که کل آنچه از قلم جاری نموده‌اند بهمین نحو بوده و خواهد بود و لکن عمت الأبصار أحجاب الوهم و الهوی و لذا لا یلتفتون

\*\*\*ص 246 \*\*\*

إلا الذین جعل الله أبصارهم مطهرا عن الحجاب و هم ببصر الحدید فی کل شئ ینظرون ای عباد ملاحظه نمائید که ضر بمقامی رسیده که قلم اعلی باین کلمات مشغول شده چه که ناس ضعیف و نابالغ مشاهده میشوند که مبادا از کلمات جعلیه معرضین از جمال مبین غافل شوند و الا اگر فی الجمله شعور و بصر ملاحظه میشد ابدا ذکر معرضین و ما ظهر منهم تحریر نمیشد چه که الیوم کل مکلفند که در نفس امر و ما یظهر من عنده ناظر شوند و من صعد إلی ذلک المقام یشهد بأنه هو الظاهر الباهر المشرق المضیء فی وسط السماء یحکم ما یشاء و لا یسئل فیما أراد و إنه لهو المقتدر المختار و از جمله نسبت ظلم باین مظلوم داده‌اند حال در همین فقره تفکر نمائید و انصاف دهید جمیع اهل بیان باین عبد ملاقات نموده و بچشم ظاهر دیده هرگز بضر نفسی راضی نشده لا فو رب العرش لو أنتم تنصفون و قد کان نفس الرحمن فی فم الثعبان عشرین من السنین و معذلک ابدا اظهار نشد و حال هم اگر این مکاتیب مجعوله دیده نمیشد ابدا اظهار نمیرفت و یشهد بذلک کل من یعرفنی و کان علی بصیرة منیر بیست سنه اخوی نزد این عبد بود و احدی از او مطلع نه و مع قدرت بر او و اطلاع بما فی سره و غلبه کمال شفقت در حقش معمول شد و یشهد بذلک کل الأشیاء إن أنتم تسمعون ولکن چون ناس را مقلد و بی بصر یافته‌اند لذا باینگونه کلمات اراده نموده‌اند این فئه را از بحر البحور منع نمایند و برجمیع اهل بیان و غیره واضح و مبرهن که این عبد باحدی معاشرت در این ارض ننموده و همچنین در ورود مدینه کبیره إلا من حضر بین یدیها و ما تحرک لسانی إلا علی ما یصعدهم إلی جبروت الأمر مع ذلک نوشته‌اند که نزد اهل سنة ما را رافضی نامیده‌اند فو الله الذی لا إله إلا هو که خود

\*\*\* ص 247\*\*\*

این نفوس معرضه نزد اعجام نسبت دون ایمان بسدره رحمن داده‌اند و عند اهل سنة و جماعت نسبت رفض حال نفسی خالصا لله بیاید صدق و کذب را معلوم نماید و میزان حق و باطل را بصدق و کذب همین قو ل قرار میدهیم إذا ینادی لسان القدم من عرشه الأعظم و یقول لعن الله أول ظالم ظلم نقطة الأولی فی ظهوره الأخری و کفر بآیاته و حارب بنفسه و جادل بسلطانه و أشرک بذاته و ألحد کلماته و أعرض عن جماله و کان من المشرکین فی ألواح الله من قلم القدس مکتوبا فو الله در هر وقتی از اوقات که در ارض طا و یا عراق و مواضع دیگر حرفی در اخذ این طایفه مذکور میشد اخوی خود از عراق باطراف میرفتند چنانچه اکثری شنیده و میدانند و این عبد وحده ما بین اعدا بوده تا آنکه از قدرت ربانی امر مرتفع شد و جمیع از نفوس خود مطمئن شده از خلف ستر بیرون آمده اول کاری که بآن مشغول شدند قطع سدره امر بوده و چون خود را خائب و خاسر مشاهد نمودند عما ارادوا بعد باطراف نوشته و اراده خود را بارادة الله و مشیته نسبت داده با اینکه این عبد حکم قتل را که ما بین این فئه شهرت تام داشت مرتفع نمود و در اکثر الواح من قلم الله جاری شده البته بنظر بعضی رسیده از جمله سئوال شده که مقصود از نصری که در آیات بدیعه الهیه نازل شده چیست و ما نزل عن جهة العرش فی جوابه این است که سواد آن بعینه ذکر میشود وهو هذا: مقصود از نصرتی که در الواح منیعه ذکر شده معلوم احباء الله بوده که حق جل ذکره مقدس است از دنیا و آنچه در اوست و مقصود از نصر این نبوده که احدی بنفسی محاربه و یا مجادله نماید سلطان جلال جمیع ارض از بر و بحر آنرا بید ملوک گذاشته و ایشانند مظاهر قدرت الهی علی قدر مراتبهم و اگر در ظل حق وارد شوند از حق محسوب و من دون ذلک

\*\*\* ص 248 \*\*\*

ان ربک لعلیم و خبیر و آنچه حق جل ذکره از برای خود خواسته قلوب عباد اوست که کنائز وحی صمدانیه و خزائن حب الهیه‌اند و لم یزل اراده سلطان لا یزال این بوده که قلوب را از اشارات دنیا و ما فیها و علیها طاهر نماید تا قابل شوند از برای انوار تجلیات ملیک اسماء و صفات پس باید در مدیته قلب بیگانه راه نیابد تا دوست بمقر خود شتابد یعنی تجلی جمالش نه ذات و نفس او چه که لازال مقدس از صعود و نزول بوده و خواهد بود پس نصرت امرالله الیوم اعتراض باحدی و مجادله بنفسی و محاربه مع شئ نبوده و نخواهد بود بلکه محبوب آن است که مداین قلوب بسیف لسان و حکمت بیان مفتوح شود نه بسیف حدید پس هر نفسی که اراده نصر الهی نماید باید اول بسیف معانی و بیان مدینهٴ قلب خود را تصرف نماید و از جمیع ما سوی الله او را مطهر سازد و بعد بمداین قلوب توجه کند این است نصرت امر الله که الیوم از مشرق اصبع ملیک اسماء اشراق فرموده ابدا فساد محبوب نبوده و نیست و آنچه از قبل شده من غیر إذن الله بوده باری الیوم باید احبای الهی بشأنی در ما بین عباد ظاهر شوند که جمیع را بافعال خود برضوان ذو الجلال هدایت نمایند قسم بآفتاب صبح عز تقدیس که ابدا حق و احبای او که منسوب باویند ناظر بارض و اموال فانیهٴ در او نبوده و نخواهند بود چه اگر مقصود تصرف در ارض بود البته قادر و مقتدر بوده و بکلمه‌ای جمیع عالم را تصرف میفرمود ولکن سلطنت بسلاطین عنایت فرموده و حکمت بمتفرسین و عرفان بعارفین و حب قلوب عباد خود را مخصوص خود مقرر داشته و بدون آن ناظر نبوده و نخواهد بود و این هم نظر بعنایت کبری است که شاید نفوس فانیه از شئونات ترابیه طاهر و مقدس شوند و بمقام باقیه که رضوان عز احدیه است وارد گردند و إلا آن سلطان قدم بنفسه لنفسه مستغنی از کل بوده نه از حب ممکنات نفعی باو راجع و نه از ضرشان ضری باو واقع کل از امکنهٴ

\*\*\* ص 249 \*\*\*

ترابیه ظاهر و باو راجع خواهند شد و آن جمال قدم متوحدا منفردا بر مقر خود که مقدس از مکان و زمان و ذکر و اشاره و دلاله و وصف و علو و دنو بوده مستقر و لا یعلم ذلک إلا کل ذی فطن بصیر " انتهی مع ذلک آنچه را خود عامل و فاعل بوده‌اند بحق تعالی شأنه نسبت داده‌اند مع آنکه بر کل واضح است که حق یفعل ما یشاء بوده و بر هر چه حکم فرماید قادر و لیس لأحد أن یعترض علیه و معذلک فو الذی نفسی بیده که اگر راضی بضر نفسی بوده و یشهد بذلک قلم الله إن أنتم تشهدون و از جمله در مکاتیب خود ذکر نموده‌اند که این عبد درس خوانده و این کلمات منزله از علم اکتسابی حاصل شده چنانچه در احیان هر ظهور این کلمات نا لایقه مذکور شد چنانچه نسبت بظهور قبلم همین نسبت را داده‌اند و من قبله بمحمّد رسول الله إنّما یعلمه بشر لسان الذی یلحدون إلیه أعجمی و هذا اللسان عربی مبین حال نفسی در کل ایران و عراق تفحص نماید تا صدق و کذب معلوم شود فویل لهم و بماهم به یتکلمون. ای بی خردان منبع این علوم ذات قدم بوده و معین این حکم نفس الله الأعظم لو أنتم من المستشعرین و اگر بسمع فطرت استماع نمائید آنچه را در حین ظهور نقطه جل و عز علما و جهال عصر اعتراضا علی الله بآن تکلم مینمودند حال هم کلمات را استماع مینمائید فو الله یا قوم إنی لأکون متحیرا فی أمری و ما ورد علی فیا لیت ما ولدت من أمی و إن ولدت ما رضعت و ما صرت کبیرا و لکن ظهر ما ظهر و نزلت جنود الوحی و قضی الأمر من لدی الله الواحد القهار یا قوم اسمعوا قولی ثم اخرقوا الأحجاب و لو یکون مرایاء السموات و الأرضین إیاکم أن لایمنعکم شئ عن نفحات تلک الأیام تالله لن یعادلها کنائز الإبداع و لا خزائن الاختراع و کان الله

\*\*\* ص 250 \*\*\*

کان الله علی ذلک شهید و علیم قسم بآفتاب فلک باقی که اگر امر بدست این عبد بود یک آیه مابین این قوم تلاوت نمیشد چه که ناس بالمره از فطرت اصلیه الهیه منحرف شده‌اند و لکن الله قضی ما أراد و أمضی ما شاء لا رادا لمشیته و لا مرد لقضائه و إنه بکل شئ حکیم و اگر نه این بود که اهل این مملکت مضطرب ملاحظه میشد هر آینه اذن داده میشد که کل بین یدی الله حاضر شوند لیشهدوا ما لا شهد أحد من العالمین و از جمله نوشته که مقام شمسیه در ظل مرآت واقع میشود و این رتبه فوق مقامات است واز این مرآت شموس مشرق سبحان الله چه مقدار ناس را جاهل فرض نموده مع آنکه بسی واضح و مشهود است که خلق مرآت و وجود آن بجهت آن بود که حکایت از اشباح و امثال نماید و برهر ذی بصری واضح است که ظهور عکوس امثال و اشباح هم در او لنفسه بنفسه تحقق نداشته و ندارد و این فقره بر هر اگهی ظاهر است تا چه رسد بذی بصر مع ذلک باین عباراتیکه فو الله الذی لا إله إلا هو هیچ جاهلی بآن تکلم نمینماید در رسائل خود نوشته و اراده نموده باین کلمات ناس را از موجد و محقق اسماء و صفات محروم نماید و این نیست مگر آنکه عباد را در بحور وهم و هوی مستغرق دید و گمان نموده که آنچه مذکور دارد مسلما مقبول است و الا باین کلمات که کذب آن اظهر از شمس در وسط السماء است مشغول نمیشد و متمسک باین شده که نقطه بیان روح ما سواه فداه خود را در یک مقام مرآت الله نامیده و لذا مرآتیت فوق رتبه شمسیت است فو الذی أنطقنی بالحق و أشرقنی عن أفق القدس علی العالمین که اگرنفسی در این یک فقره تفکر نماید بر جمیع مطالب این همج رعاع مطلع میشود اولا اینکه آن ذات قدم بکل اسماء خود را موسوم فرموده‌اند و بکل صفات موصوف چه از اعلی مراتب اسماء و چه از ادنی مراتب آن

\*\*\*ص 251 \*\*\*

چنانچه در ابتدای احسن القصص میفرمایند قوله جل کبریائه الحمد لله الذی أنزل الکتاب علی عبده لیکون للعالمین سراجا وهاجا" حال میتواند کسی قائل شود که رتبه سراج فوق شمس بوده لا و الله نمیگوید این سخنان را مگر نفسیکه بر هوی تکلم نماید و بخواهد در قلوب صافیه منیره شبهه القاء نماید فبئس ما هم یفعلون باری بیقین دانسته که در آن ساحت قدس جمیع اسماء در صقع واحدند چه که آن کینونت قدم در حینی که میفرماید أنا رب الأرباب و أنا الأرض و التراب در آن منظر اکبر این هر دو یک رتبه بوده و خواهند بود و این بیان الطف ارق اصفی را قلوب مکدره ادراک نخواهند نمود چنانچه آن جمال قدم میفرماید قوله عز ذکره قل تنزلت حتی قلت إننی أنا ذر و دون ذر مثل ما قلت إننی أنا رب و مریب کل ذی رب لأستغفرن الله عن کلتینهما و انی إلی الله ربی لمن الراجعین انتهی.حال ای سالکان بوادی جهل و ضلال که کأس حمیم نوشیده‌اید و سبیل قدس مختوم دانسته‌اید درنار هوی محترق شده و از اهل رفرف اعلی خود را شمرده‌اید زهی حسرت که یک آن در حکمت بالغه رحمن تفکر نکرده‌اید و در یک حین در أمر مالک یوم الدین ببصر منیر توجه ننموده‌اید کلمات رحمن را که بکمال انبساط و احاطه من دون حدود نازل شده بحجاب نفس خود چنان محجوب نموده‌اید که السن عالمین از ذکرش عاجزند حال در اینفقره ملاحظه نمائید که از قلم قدس الهی جاری شده میفرماید تنزل فرمودم تا بمقامی که میفرمایم منم ذره و دون ذره مثل آنکه فرمودم منم رب و مریب کل ربوب بلکه استغفار میکنم از این هر دو ذکر حال ملاحظه نمائید آن جمال قدم خود را بکل اسماء نامیده‌اند معذلک میتوا گفت که ذره فوق شمس است و یا تراب فوق رب الأرباب فأنصفوا أن أنتم من المنصفین فو الذی جعلنی مظهر ذاته ثم

\*\*\*ص 252 \*\*\*

کینونته و عزه و بهائه که اگر در این کلمات مبارکهٴ الهیه تفکر نمائید ابواب علوم ما لانهایه بر وجه قلوب مفتوح شود بشأنیکه دیگر مضطرب نشوید از اینکه فلان را باسماء الله نامیده یا بذات الله و مرآت الله چه که جمیع اسماء در آن ساحت مساوی و لا فرق بینها و کل این اسماء طائف حول مظهر نفس قدم بوده و خواهد بود مثل اینکه در این حین اگر جمال قدم شجری را بکل اسماء حسنی و صفات علیا موسوم فرماید إنه لیقدر و لیس لأحد أن یعترض علیه لأنه هو المختار و ما سواه فی قبضته الاقتدار لا إله إلا هو العزیز الجبار و دیگر آنکه کل خلق را مرایای لطیفه نامیده‌اند و میفرمایند اگر مس کند آن مرایا را جذبات حب الهی جذب میفرماید و اگر مس نماید دون حب نازل میشود بر عین آن مرایا غباری که حایل میشود ما بین آن مرآت و بین عرفان امر پروردگار قادر علیم بقوله جل و عز ان الخلق مرایا لطیفة ان یمسها حب یجذب و ان یمسها دون حب ینزل عینها غبار یحولن بینه و بین أمر ربه انتهی إذا تفکروا یا ملأ الغافلین. واین بیان را نقطه بیان جلت عظمته عموما فرموده‌اند اگر بتخصیص ناظری بجناب آقا سید جواد خطاب میفرماید قوله عز و جل که توئی آن مرآت اولیه که لم یزل از حق حکایت نموده‌ای و لایزال حکایت خواهی نمود و همچنین او را علت اولیه فرموده‌اند فو الله که این رتبه فوق کل اسماء است چه از ذات الله وکینونة الله و ذکر الله و مرآت الله چه که از قبل هر نفسیکه این رتبه را در حق رسول الله قائل شد حکم بکفرش نموده‌اند زیرا که علت اولیه حق را دانسته‌اند و همچنین در باره او نازل قوله جل ذکره إنا جعلناک نبیا علی العالمین حال با جمیع این مراتب و وصف که فوق آن دربیان ذکر نشده اگر العیاذ بالله از حق اعراض نماید جمیع اقرب من آن از او مرتفع خواهد شد و اگر ببصر منیر ملاحظه نمائید کل اشیاء را در بیان بکل اسماء حسنی

\*\*\* ص 253 \*\*\*

نامیده‌اند و لکن لن یعقلها إلا المخلصون و این کلمات ذکر میشود که همچه ندانند که اوصاف منزله در بیان مخصوص نفسی دون نفسی بوده بلکه در کل ثابت مادامیکه در ظل حق مستقر باشند و بعد از خروج کل محروم و ممنوع و همچنین در رتبه جناب قدوس روح العالمین فداه میفرمایند عز ذکره که بعدد هشت واحد از مرآت الله بر مقعد خود بوده و از شدت نار محبت الله کسی قدرت بر قرب بهم نرسانده انتهی. حال ملاحظه نمائید که هشت واحد از مرآت الله را در نفس مبارکشان ذکر فرموده‌اند فتفکروا یا أولی الآفکار و در این بیان کنائز علمیه مستور است و این عبد مذکور نداشت خوفا من نمرود الظلم و فرعون الجهل و همچنین در جمیع مقامات از قلم عز نازل که مرآت بنفسه لنفسه تحققی نداشته إلا بتقابلها بالشمس و شمس را لم یزل و لا یزال واحد فرموده‌اند و احدی را باین اسم موسوم نفرموده جز ذات قدم را در هر ظهوری معذلک نوشته مقام شمسیت تحت رتبه مرآتیت است و شموس از مرآت مشرق میشوند فو الله یا قوم ما انطق عن الهوی که اگر در همین قول تفکر نمائید بیقین شهادت میدهید که این اقوال از جهل صرف و بغضای بحت ظاهر شده اقسمکم یا قوم بالله الذی خلقکم و سویکم که در اول بیان فارسی ملاحظه نمائید که میفرمایند قوله عز ذکره اگر مرآت بگوید در من شمس است در نزد شمس ظاهر است که شبح اوست که او میگوید انتهی معذلک نوشته که مرآت فوق شمس است و شموس در ظل مرآتند اگر مراد از این شموس که ذکر نموده شموس حقیقت مقصود است فتعالی عن ذلک چه بیک تجلی از تجلیات شمس حقیقت صد هزار مرآت اقل من حین مبعوث میشوند و من دون ذلک إن المرآت خلقت لإنطباع تجلی من تجلیات الشمس علیها إن کانت صافیة و من دون ذلک یحکم علیه حکم الحجر چه که بر هر ذی بصری مشهود است که مرایا از برای اخذ عکوس اشیاء خلق شده‌اند

\*\*\* ص 254 \*\*\*

چنانچه ذکر شده و اگر مقصود شموس اسماء و دون آن بوده این مخصوص بنفسی نه چه که در کل این شموس موجود و یظهر منه فی حین الذی قدر الله له و من فتح عین فؤاده لیشهد فی کل ذر شمسا ثم فی هذه الشمس شمسا ثم فی شمس الشمس شمسا بحیث لا نهایة لها ولکن حکمة الله ذکر این مقام ننموده لئلا یزل أقدام العارفین فیا لله یا قوم من هذا الظلم الذی ورد علی جمال القدم من الذی یفتخر أن یقوم بین یدیه فلما اشتهر اسمه کفر بالله المهیمن القیوم و چون ظهور قبلم عالم بود بر اینکه مرآت در ظهور بعد دعوی شمس مینماید لذا این حکم از قلم عز صدور یافت و بشأنی در بحر کبر و غرور مستغرق شده که بکلمات قبلم در علو شأن خود تمسک جسته و برمنبع و معدن و مظهر و موجد و منزل آن معرض شده فبعدا للقوم الظالمین و همچنین خود را شجره عظمت نامیده فو الله جمیع این کلمات نظر بآن است که ناس را احمق یافته و اگر از شجره عند الله محسوب شود من شجرة التی ینبغی لها أن تقع و تلقی فی النار إلا بأن یتوب إلی الله و یستغفر عما فعل و یکون من التائبین و بر جمیع واضح است چه از مهاجرین این ارض و چه بر فطن بصیری که ببصر الله در امور ناظرند که این کلمات غروریه از لسان مجعوله کذبه شرکیه جاری نشده مگر آنکه چون این شمس بدیع ابدع اعلی را از افق فجر بقا طالع و بنغمه اننی انا حی فی افق الابهی بین ارض و سماء ناطق دیده لذا تعجیل نموده و من حیث لا یشعر باین کلمات تکلم کرده که شأنی فوق شأن الله از برای خود ثابت نماید و هذا لم یمکن ابدا لان ما دونه مخلوق بالمره و منجعل بارادته و متحرک باذنه و ما بعده الا عبده و رعیته و خلقه و بریته و عباده هل یکون فوق شأن الله شأن

\*\*\* ص 255 \*\*\*

لیشتبه احد لنفسه و انه قام بنفسه لنفسه فی علو نفسه مقام الذی لا له فوق و لا تحت و لا یمین و لا یسار و لا امام و لا خلف و انه قد خلق الجهات لا من جهة بمشیته و الاشیاء لا من مثال بارادته و انه لخالق کل شأن و منزل کل امر و یستحق لدونه بان یفتخر بنفسه و انه لا یفتخر باحد من الموجودات و انه لهو المقدس المنزه المقتدر المطاع. ای قوم بشنوید ندایم را و بر جمالم وارد نیاورید آنچه را که در کل الواح ممنوع شده‌اید تالله این است ید قدرت منبسطه الهیه که احاطه فرموده کل من فی السموات و الارض را و این است لسان حقیقت ربانیه که بر اعلی سدره عز احدیه تغنی میفرماید و این است قلم قدم که در ایام و لیالی بحور اسرار و معارف الهی از او جاری و ساریست و این است مخزن لئالی حکم بالغه و معدن علوم الهیه و لم یزل و لا یزال در افاضه بوده و خواهد بود زینهار که خود را از رشحات فضلش محروم منمائید و متابعت هر نفس بی بصری را واجب مشمرید و همچنین در رساله خود مذکور داشته که بمحض دانستن چند کلام و عبارت مهمی این دعویهانموده و مقصودش از این کلمات مزخرفه این هیکل قدس صمدانی بوده فو الذی تفرد بالقدرة و الاقتدار که در کل لیالی و ایام مثل آنکه معلمین اطفال را حروف هجائیه تعلیم مینمایند بهمان قسم در تعلیمش جهد بلیغ مبذول شد فیا لیت قومی یعلمون ما صغر حده و حقر شأنه و کثر غروره و کبر قوله واین بر هر ذی بصری واضح و مبرهن است احتیاج بذکر و تفصیل نداشته و ندارد و از جمله نسبت داده که این عبد نسبت بنقطه اولی بخلاف ادب تکلم نموده و حال اینکه این عبد ناطق است در ما بین سموات وارض باننی اما نفسه و ذاته و روحه و هیکله و بهائه و مع ذلک چگونه میشود بآن جوهر اعلی و ساذج ابهی روح من فی ممالک البقاء فداه

\*\*\* ص 256 \*\*\*

فداه بغیر رضاء الله تکلم نمایم باری بعینه مثل ملأ الفرقان که در اول فجر ظهور نسبت میدادند که این طایفه حب ندارند که شاید باین مزخرفات عباد را از عرفان نفس الله فی یوم المعاد محروم نمایند چنانچه نموده و مینمایند الا لعنة الله علی المقرین با آنکه جمیع عالم را آثار بدیعه احاطه نموده و جمیع اهل بیان بر این شاهد و گواهند و معادل ما نزل فی البیان از این ظهور بدیع نازل و از اهل بیان نفسی نه که اثر الله نزدش موجود نباشد و من دون ذلک آنچه در این ارض موجود کتاب از تحریرش عاجز مانده‌اند چنانچه اکثری بی سواد مانده مع ذلک نوشته بمجرد عبارت فهمی و چهار کلمه این دعویها نموده‌اند حال شما انصاف دهید قولی که کذبش مثل شمس در وسط السماء مشرق و لائح و واضح است معذلک بچه جرئت و جسارت تکلم نموده اگر چه فو الله الذی لا اله الا هو که این عبد ابدا اراده نداشته که آنچه از سماء مشیت بدعا نازل شده به بلاد اشتهار یابد چه که انظر مطهره بسیار قلیل مشاهده میشود که قابل ملاحظه آثار الله باشند لذا لازال مستور میداشتم و چه مقدار از آیات الله که در عراق نازل و جمیع در شط محو شد حال معادل صد هزار بیت در این ارض موجود و هنوز سواد نشده تا چه رسد بجلد چه که این امور متعلق بخود نمائی بوده لازال این عبد از او مقدس بوده و خواهد بود و چند مرتبه بعضی خواسته‌اند که آنچه موجود است مجلدات نموده باطراف ارسال دارند و هنوز اذن داده نشده‌اند چنانچه نقطه اولی روح ما سواه فداه خود بنفسه اعتنا باین امور نفرموده و فرموده‌اند که بعد باحسن نظم منظم شود و میفرمایند عز ذکره فطوبی لمن ینظر إلی نظم بهاء الله و یشکر ربه فإنه یظهر و لا مرد له من عند الله فی البیان انتهی.

و همچنین از قبل رسول الله بعد از ارتقاء آن ذات

\*\*\*ص 257 \*\*\*

قدم قرآن جلد شد و من قبله انجیل و با آنکه آیات عز قدس شرق وغرب عالم را احاطه نموده باین کلمات تشبث جسته‌اند و بچهار کلمه تعبیر نموده‌اند چنانچه اعمال حج در سنه قبل متعدد از قلم عز صدور یافت و معذلک ارسال نشد مگر یک سوره که بسوره حج معروف است هرگز این عبد در اشتهار اینگونه امور اوقات صرف ننموده و نخواهد نمود شأن نزول شأن حق است و انتشار شأن خلق و انه لناشر امره بید الناشرات من ملائکة المقربین لابد از خلف سرادق عصمت ربانی عبادی روحانی ظاهر شوند و آثار الله را جمع نمایند و باحسن نظم منتظم سازند و هذا حتم لا ریب فیه و دیگر آنکه بعضی عبارات نوشته‌اند و نسبت بنقطه بیان روح ما سواه فداه داده‌اند هذا کذب صراح و حینئذ یبرء نقطة البیان منهم و من کلماتهم و کان الله یشهد بذلک ان انتم لا تشهدون و چه مقدار باسماء افتخار مینمایند و الله الذی لا اله الا هو که شبه این نفوس در ابداع دیده نشده شب وروز اوقات صرف نموده که کلمه‌ای در کتاب الله بیابند و بخود تفسیر نمایند واین عبد در حین تفریق از اخوی یک جعبه از خطوط و دوائر و هیاکل که بخط نقطه اولی بوده نزد اخوی فرستادم و پیغام نمودم که چون تو بسیار مایلی که بعد از اعراض از حق بآثار آن افتخار نمائی لذا نزد تو ارسال شد که این هیاکل را بجهت بعضی از اهل دیار مختلفه ارسال داری و اظهار شأن نمائی و یا آنکه هر نفسی نزدت حاضر میشود انتشار دهی چنانچه الیوم بهمان عمل مشغولی و بلکه بعضی کلمات مجعوله خودرا بآن کلمات منضم ساخته لعل یزل بها اقدام العارفین باری ای عباد از این مراتب چشم بردارید و دل را مقدس نمائید چه که الیوم فضلی ظاهر شده که در یک یوم و لیل اگر کاتب از عهده بر آید معادل بیان فارسی از سماء قدس ربانی نازل میشود و کذلک بشأن الایات علی لسان عربی بدیع فاحضروا بین یدی العرش لتشهدوا بعیونکم و لا تقاسوا

\*\*\* ص 258 \*\*\*

کلمات الله بکلمات دونه و تکونن علی بصیرة منیر یا قوم فاشهدوا بما شهد الله و لا تلتفتوا الی دونه و لا تکونن من المریبین شهد الله انه لا اله الا هو و ان نقطة الاولی عبده و بهائه کذلک نزل من قبل من قلم الله العلی العظیم و اگر بمعنی همین آیه بتمامه فائز میشدید ابدا از صراط اعظم الهی محتجب نمیگشتید چنانچه الیوم اکثری از اهل بیان شهادت میدهند و چون باین اسم مبارک میرسند اذا تسود وجوههم و تضطرب قلوبهم و تزل اقدامهم و یکونن من المتوقفین تالله الحق هیچ عملی نزد حق مقبول نه مگر اقرار باین اسم مبارک مطهر فطوبی للذاکرین و للراسخین و دیگر آنکه در رسائل افتخار نموده که جناب طاهره و عظیم باو مذعن شده‌اند اگر چه این عبد افتخار باینگونه امور را مفقود صرف و معدوم بحت میشمرم و این نه از غرور و استکبار است چه که این عبد در خود شأنی ندیده و نخواهد دید و لکن نظر باظهار شأن الله ذکر شده چه که کینونات حروفات باصلها و اسرها بقولی مبعوث بوده و خواهند بود حق را لایق نه در اثبات ظهورش بغیر نفسه و ما یظهر من عنده استدلال فرماید چه کل دلیل بانتسابه الیه محکم بوده و خواهد بود و کل سبیل بنسبته الیه مستقیم و لکن چون ناس ضعیف مشاهد میشوند و غیر بالغ لذا این عبد ذکر مینماید که آنچه از کلمات الهی که مخصوص این امر نازل شده خارج از احصای این نفوس بوده و خواهد بود و اگر ناس ببصر الله ناظر باشند همین یک بیان نقطه بیان جل شأنه جمیع را کافی است که میفرماید إننی أنا حیّ فی الأفق الأبهی چنانچه الیوم از افق ابهی ظاهر و لائح و مشرقند و حینئذ یسمع و یری کل ما یقال و یرتکب به الخلایق أجمعین و من دون ذلک شهادتیکه در الواح ذکر فرموده‌اند و جمیع را بقرائت آن امر نموده‌اند دلیل واضح لمن کان ناظرا بعین الله ربه قوله تعالی شهد الله

\*\*\* ص 259 \*\*\*

أنه لا إله إلا هو و أنّ نقطة الأولی عبده و بهائه و این آیات دلیلی است واضح و برهانی است قاطع و لکن لا یزید المتوهّمین إلا خسارا چه که متوهمین جمیع آیات را بوهم تفسیر نموده‌اند و همچنین میفرماید عز ذکره و إننی أنا العرش البهاء بالحق الآکبر قد کنت فوق مطلع یاقوتة السیال فوق الطور و مقصود حق در این آیه منزله مبارکه اگر تفکر رود بر علو ظهور ارفع امنع اقدس مطلع میشوید و همچنین میفرمایند قوله عز شأنه و لقد خلق الله فی حول ذلک الباب بحورا من ماء الإکسیر محمرًّا بالدهن الوجود و حیوان بالثرة المقصود و قدّر الله له سفنا من یاقوتة الرطبة الحمراء و لا یرکب فیها إلا أهل البهاء بإذن الله العلیّ و هو الله قد کان عزیزا و حکیما حال سفن یاقوتة رطبة حمرا بر بحر کبریا جاری و ساری است ای اهل بها مقطع از ما سوی الله شده در فلک احدیه و سفینه عز باقیه درآئید و راکب شوید که هر نفسی که تمسک جست باین فلک عند الله از اهل اثبات و نجات و علیین و رضوان مذکور و هر که تخلف نمود از اهل نار و هلاک و سجیین و هاویه محسوب زینهار دین را بدینار مدهید و یوسف عز احدیه را بآلاء دنیا و آخرت مبادله ننمائید عنقریب آنچه مشهود مفقود خواهید دید پس بکمال جهد و اجتهاد بظل رب الایجاد بشتابید که مکمن امنی جز ظلش نبوده و نخواهد بود و قوله عز کبریائه و أمّا الغلام فهو من نار شجرة الخضراء الموقدة من هذا العین الصفرا قد قتلناه فی هیکل المرئی لما قد قدّر الله فی الکتاب حظًّا من أبویه فخشینا أن یرمقهما خلال النار فی جمال البهاء طغیانا بلا علما حال بسی واضح است که کل بر این جمال اطهر انور ابهی طغیان نموده بشأنیکه جز علم الله احدی محصی آن نه و کاش بطغیان و استکبار کفایت مینمودند بلکه در کل حین در انهدام بیت الله و حرمه مشغول بوده و خواهند بود ولکن

\*\*\* ص 260 \*\*\*

و لکن لایسکن قلوبهم إلا بشرب دمی بعد الذی خلقناهم و حفظناهم لاعلاء أمری و نصرة جمالی فلما أشدّ ظهرهم وجدوا الإطمینان من أنفسهم قاموا علی قتلی بطغیان عظیم فلما بلغت إلی ذلک المقام ناد المناد عن خلف سرادق البقاء أن یا قلم الأعلی لا تجعل أمرک محدودا بذکر دون ذکر قل تالله قد نزل البیان کله لأمری البدیع المنیع و لولاک ما نزل حرف من البیان و لا صحائف عزّ کریم دع الموتی لأنّ الذینهم ما آمنوا بک أموات غیر أحیاء لا یسمعون ولا یعقلون و لو یلقی علیهم کلمات الأولین و الآخرین و الذین أحیاهم الله بک أولئک فی حبک قرئوا کل الکتب ولن یحتاجوا بشئ سواک لأنّ ظهورک بنفسه جعله الله حجّة علی العالمین فلمّا سمعت النداء اکتفیت بما رقم من إصبع قدس منیر باری آیات عز احدیه در این اسم و ظهور زیاده از آن است که احصاء توان نمود و معذلک این همج رعاع این اسم مبارک را بارض طا تفسیرنموده‌اند چه که حضرت اعلی روح ماسواه فداه او را از ارض بها نامیده و آنقدر شعور نداشته که ادراک نمایند که مقصود حضرت آن بوده اخبار فرماید از ظهور جمال مقدس در آن ارض ای ارض یمشی علیها البهاء و سکن فیها هذا الاسم المشرق المنیر چنانچه این اسم مبارک را در کل مراتب اسبق از کل اسماء ذکر فرموده و همچنین در دعای قبل ملاحظه نمائید که اقدم اسماء این اسم مبارک ذکر شده بقوله اللهم انی اسألک من بهائک بابهاه و همچنین شهور که باسماء جدید نامیده‌اند اول آنرا باین اسم منسوب فرموده‌اند در هر شئ اگر ملاحظه نمائید احسن آنرا باین اسم مذکور نموده‌اند و معذلک ملاحظه نمائید که بغضا بچه رتبه رسیده که این اسم مبارک را بارض

\*\*\* ص 261 \*\*\*

تفسیر نموده‌اند که ذرة من ترابها خیر منهم و من ذواتهم و حقایقهم فاف لهم و بما فی صدورهم من نار الحسد و البغضاء و یحرقون بها فی کل حین و لایشعرون و دیگر جناب قدوس جل ثنائه الواحی چند در ارض بدشت مرقوم فرموده و ارسال داشته ابدا این عبد اظهار ننموده واز جمله در این امر بدیع اخبار فرموده‌اند تصریحا من غیر تلویح قوله جل ثنائه و اذا اظهر الرب سرا من افق البهاء فی ارض او ادنی فقد کان ذلک الطلعة المتلامعة من نقطة البهاء طرزیا و اذا قامت السموات الجذبیة باسطر السر السطریه فذلک من امرنا لاهل العلماء قد کان طلیعا و آن الواح مبارکه الآن موجود است و جمیع در ذکر این امر باصرح کلمات شاهد و گواه فو رب العرش و العما که حیا مانع است از ذکر این کلمات چه که این عبد لازال اراده ننموده که بکلمات قبل شأنی از برای خود ثابت نماید لأن شأنی شأنه و إنه مشهود فی وسط سماء الاستقلال و ما من ذی بصر إلا و قد یشهد و یری و للعمیا لیس له من نصیب قل تالله شأنی شأنه و قدرتی قدرته و سلطانی سلطانه و ظهوره حجتی و ما جری من قلمه برهانی کما أن ظهوری حجتی و ما جری من قلمی برهانی و لکن نظر بحفظ عبادنا بالغ تحریر میشود و از جمله نقطه جذبیه جناب طا علیها بهاءالله الابهی مدتها با این عبد بوده و آنی لقا این غلام بملک دنیا و آخرت مبادله نمینمود و ما ارادت ان تفارق عنی اقل من آن ولکن قضی ما قضی و چه مقدار از آیات و اشعار که در این امر بدیع ذکر فرموده از جمله در وصف طلعت اعلی غزلی گفته و یک فرد آن اینست گر براندازد بها از رخ نقاب صد هزار همچون ازل آید پدید و همچنین در دون این عبد

\*\*\* ص 262\*\*\*

هم بسیار وصف نموده و فوق جمیع این بیانات کتاب مکنون نقطه اولی روح ما سواه فداه که کل در این امر بدیع نازل شده و از انظار مستور گشته از خدا بخواهید تا بآن فائز شوید فو الذی نفسی بیده که اگر مدعی جمال الهی الیوم از اینگونه دلائل در کتاب خود مذکور نمیداشت و تمسک نمی جست که باین ادله سبب اضلال خلق شود هرگز این عبد باین ادله استدلال نمینمود باری ای عباد ندای علی اعلی را در ظهور اخرای او بشنوید و جمیع این دلائل را از قلب محو نمائید چه که اگر بکلمات و اشارات و صحف و کتب در این ظهور بدع رحمانی تمسک جوئید ابدا بجوهر عرفان طلعت رحمن و سلطان امکان فائز نخواهید شد بلکه ناظر باشید بهمان حجتیکه نفس نقطه اولی جل و عزبآن اتیان فرموده و امر خود را ثابت نمود و همچنین از قبل آن جمال قدم محمد رسول الله ومن قبله ابن مریم ومن قبله کلیم فوالذی نفسی بیده که یک حرف از آیات الله اعز است نزد این عبد از کل من فی السموات و الارض و اینکه ذکر شده که در حین ظهور ناظر بکلمات و اشارات و دلالات و اسماء و صفات نشوید این حکمی است که خود نقطه اولی روح ما سواه فداه فرموده و مقصود آنجمال الهی آنکه مباد در حین ظهور اهل بیان بمثل اهل فرقان باحادیث و آیات تمسک جویند و بمظهر و موجد و منزل آن اعتراض نمایند. باری اگر قدری در این ظهور ابدع امنع تفکر نمائید بر اسرار لایحصی مطلع شوید و مشاهده نمائید که از اول ابداع تا حین چنین ظهوری ظاهر نشده اگر چه نظر بعدم استعداد عباد اسباب منع هم موجود لیفصل به الجوهر عن العرض و الروح عن الطین تالله الحق الیوم اگر ذره‌ای از جوهر در صد هزار من سنگ مخلوط باشد و در خلف سبعه ابحر مستور هر آینه دست قدرت الهی او را ظاهر فرماید و آن ذره جوهر را از او فصل نماید. ای قوم نسمة الله در هبوب است و روح الله در اهتزاز و جذب الله از افق مشرق جمال رحمن طالع سر از نوم نفس و هوی بردارید و مشاهده کنید

\*\*\* ص 263 \*\*\*

که چه ظاهر شده در ابداع زینهار گوش بمزخرفات قوم مدهید چه که الیوم اگر سمع طاهر یافت شود میشنود از این طایفه آنچه از اهل فرقان می شنید و آنچه از اهل توریة و انجیل استماع مینمود و من دون اقوال بلکه همان افعال را بعینه ببصر ظاهر و باطن مشاهده مینماید چنانچه الیوم کسی که بنفس حق محاربه نموده و استکبر علی من خلقه در کلماتش مذکورداشته که اگر حق ظاهر شود چه از اهل بیان و چه از غیر آن چه عبد و چه حر چه سیاه و چه سفید این عبد مطیع است حرفی ندارم حال ملاحظه نمائید این سخن را در وقتی میگوید که در همان حین بمحاربه با جمال الله مشغول است و در کمال اعراض معرض حال شما تفکر کنید و ملاحظه نمائید که حجت حق چه بوده و علامت ظهور حق چه این ظهور باین مشهودی که انوارش عالم را احاطه نموده از آن معرض و بر قتلش ایستاده و بعد باین کلمات مشغول شده لاجل توهم ناس مثل اول ظهور که علمای فرقان سبحه‌ها بر دست و در کمال خضوع و خشوع در معابد بعبادت مشغول و بشأنی اظهار زهد مینمودند که چون اسم حق مذکور میشد برمیخاستند و بکمال خضوع و تواضع مینمودند و در همان حین تواضع و خضوع بر قتلش فتوی میدادند و حکم دون ایمان در حقش جاری مینمودند و بزبان متکلم که چگونه میشود ما معرض از حق باشیم و حال آنکه شبها آمل بوده‌ایم و روزها از حق سائلیم هر وقت ظاهر شود مطیعیم و منقاد حال معرض بالله فو الله الذی لا إله إلا هو رأس مظهر نفس حق را بسکین بغی و فحشاء و سیف غل و بغضاء قطع مینمایند و در آن حین با گردن خاضع باین کلمه ناطق که حق هر وقت ظاهر شود من مطیعم فو الله یا قوم شما را نا بالغ یافته که باین گونه هذیانات تکلم مینمایند و اینقدر شما را متوهم یافته که حقی که بجمیع ظهورات ظاهر شده فتوی بر قتلش داده و در کل حین بمحاربه با جمالش مشغول و معذلک باین اقوال تکلم نموده حَسرَتًا و أَسَفًا علیکم بما غفلتم عن الذی کان أظهر من کل ظهور

\*\*\* ص 264\*\*\*

ظهور و اشتغلتم بالذی فوالله لو کنتم مطلعا علیه لتفرن منه ألف منازل و نسئل الله بأن یفصل بینی و بینه و یطهر أرض التی أکون علیها عن رجس هؤلاء الفاسقین أو یسکننی فی دیار أخری و إنه لذو فضل علی العباد و إنه لعلی کل شئ قدیر. بگو ای جاهل نفس محبوب ظاهر است و چون شمس لائح و تو بعرفان او الیوم فائز نشده‌ای بلکه او را با جمیع حجج و براهین که عالم را احاطه نموده از اهل ایمان نمی شمری معذلک بکلماتش تمسک جسته اراده نموده‌ای که ریاستی برای نفس خود ثابت کنی تالله الحق إذا یکذبکم کل الأشیاء و لکن أنتم لا تشعرون مثل شما عندالله مثل اهل فرقان است که بقول رسول ریاست خود را ثابت نموده‌اند و بر اعراش عزت و حکم جالس و بنفس او وارد آورده‌اند آنچه را که هیچ بصری در ابداع ندیده و ادراک ننموده ای مست خمر نفس و هوی از سلطان معلوم چشم پوشیده و بموهوم خود تمسک جستهٴ همین ذلت تو را کافی است که انکار نموده‌ای آیاتی را که باین دینت ثابت شده و باو افتخار مینمائی و از برای خود شأن ثابت میکنی و معذلک شاعر نیستی إذا لم یکن لک شأن عند الله إلا کشأن الذینهم أعرضوا بعد ما آمنوا و أنکروا بعد الذی اعترفوا إن أنت من العارفین تالله الحق عرّ روح الأمین رأسه عن فعلک و إنک ما استشعرت بذلک و کنت من الغافلین و جلسن حوریات الغرفات علی الرماد من ظلمک و إنک تکون فی نفسک من الفرحین تالله الحق ینوح کل شئ فی نفسه و یبکی و لکن إنک غفلت و کنت من المعرضین و أنت الذی تذکر المحبوب بلسانک لتشهد علی الناس و تقتل محبوب الأولین و الآخرین لو یفتح الله بصرک لتشهد بأن بظلمک قد علّق المحبوب فی الهواء و ترمیه فی کل

\*\*\* ص 265 \*\*\*

حین برمی الحسد و البغضاء ثم بسهام الغل و العناد ثم برصاص الإعراض و کان الله علی ذلک لشهید و علیم إذا ینوح محمّد فی الأفق الأعلی و یبکی الروح فی الرفیق الأبهی ثم الکلیم عند سدرة المنتهی ثم عیون النّبیّین و المرسلین. ای مست باده غرور اقل من حین بشعور آی در خود و افعال خود تفکر نما گیرم بر این گروه نا بالغ أمرالله را مشتبه نمودی و جمیع هم تو را من دون الله ساجد شدند چه نفعی برای تو حاصل لا فو رب العالمین جز خسران دنیا و آخرت حاصلی نداشته و ندارد و اگر الیوم بر سریر یاقوت جالس شوی عند الله بر ارض هاویه ساکنی فو الله اگر بسمع فطرت استماع نمائی میشنوی که همان ارضی که بر آن جالسی پناه میبرد بخدا از تو و میگوید که ای غافل بچه حجت و دلیل حق خود را ثابت مینمائی و حق من له الحق و به حقق الحق را انکار میکنی فأفّ علیک و علی الذین اتّخذوک لأنفسهم من دون الله حبیب بحق موقن نشدی دیگر چرا بر قتلش قیام نمودی آخر بیست سنه در حفظ تو سعی نمود مع آنکه عالم بوده بما فی قلبک و اگر آنی اراده میفرمود موجود نبودی مع ذلک متنبه نشدی و باطراف عالم فعل خود را بحق نسبت داده‌ای تالله نیست در این قلب مگر انوار تجلیات فجر بقا و بر ضر نفسی راضی نه. أن یا أخی اسمع نداء هذا الذی وقع من ظلمک فی هذا البئر الذی لم یکن لها من قعر و کان قمیصه مرشوشا بدم صادق من غلّک و فی قعر البئر ینادی و یقول یا أخی لاتفعل بأخیک کلّ ما فعل إبن آدم بأخیه یا أخی اتّق الله و لا تجادل بآیاتی و لا تحارب بنفسی و لا تقتل الذی جعل صدره محلّا لسیف الأعداء لئلّا یرد علیک من ضرّ و کان أن یحفظک فی کل اللیالی و الأیام و فی کل بکور و أصیل یا أخی تالله الحق ما أنطق عن الهوی إن هذا إلا وحی یوحی علّمنی شدید الروح

\*\*\* ص 266 \*\*\*

الروح عند سدرة المنتهی تالله یا أخی إن هی من تلقاء نفسی بل من لدن عزیز حکیم کلّما أقبلت إلیک لئلّا تحدث من فتنة لیفتنن بها العباد حفظا لأمر ربک تالله رمیت نحوی رمی الشقاق و کلّما تقرّبت بک لعلّ تسکن بذلک نفسک قمت عَلَیَّ بالنفاق و یشهد بذلک أرکانک إن أنت من المنکرین تالله یا أخی کلّما کنت صامتا عن بدایع ذکر ربی روح القدس أقامنی علی أمره و روح الأعظم أیقظنی عن رقدی و أنطقنی بالحق بین السموات و الأرضین إن کان هذا ذنبی فلست أنا أول من أذنب فقد ارتکب ذلک الذینهم کانوا من قَبلی ثم الذی سمّی بِعَلِیٍّ فی ملکوت الأسماء ثم بمحمّد فی جبروت القصوی ثم بإبنی فی الملأ الأعلی ثم بالکلیم فی هذا السیناء المقدّس المبارک العزیز الرفیع یا أخی فانظر فی کتب النّبیّین و المرسلین ثم ما فی أیادیهم من حجج الله و برهانه و دلائله و آثاره و ظهوراته و آیاته ثم انصف فی أخیک و لا تکن من الذینهم ظلموا نفس الله ثم استظلموا لیدخلوا الشک و الریب فی قلوب المؤمنین تالله لما عرف أخیک بأنک قمت علیه و لن تسکن نار الحسد فی صدرک و خرج بنفسه و أهله وحدة و دخل بیتا أخری و غلق علی وجهه باب الدخول و الخروج و کان فیه لمن السالکین و مع ذلک إنک أنت یا أخی ما سکنت فی نفسک و کتبت و أرسلت ما أرسلت تالله إن القلم یستحیی لیجری علی ما ذکرت و بما افتریت علی أخیک تالله بذلک ضیّعت حرمتی و حرمة الله بین العباد فسوف تشهد و تری و ان تکون حینئذ لمن الغافلین

\*\*\* ص 267 \*\*\*

اذاً قم عن رقد نفسک و هواک و قص شارب الحسد و قلم اظفار البغضاء ثم تطیّب من طیب الوفاء ثم غسل بمیاه القدس و ضع وجهک علی التراب بخضوع و خشوع و انابة و رجوع محبوب و قل أی رب أنا الذی فرّطت فی جنب أخی فی هذا اللیالی و الأیام و کنت غافلا عن بدایع ذکرک الحکیم إذا یا إلهی فارفع الحجاب عن بصری لأعرف نفسک و أقوم بثنائک و انقطع عما سواک و أقبل إلی وجهک الکریم ثم اجعلنی من عبادک الذین جعلت لهم مقعد صدق عندک ثم أرزقنی من تسنیم عنایتک و کوثر إفضالک ثم ألحقنی بعبادک المخلصین الذین ما التفتوا بالدنیا و لا بریاساتها و لا بما فیها و علیها و انقطعوا بأنفسهم و أموالهم فی سبیل بارئهم و کانوا من المنقطعین أی رب لاتدعنی بنفسی ثم خذ یدی بید قدرتک ثم أنقذنی من غمرات النفس و الهوی و لهیبها ثم اجعل تلک النار عَلَیًّ بردًا و سلامًا و رَوحًا و ریحانًا ثم اکتبنی من عبادک المنقطعین أی رب وفّقنی لخدمتک و تبلیغ آیاتک ثم اجعلنی ناصرا لأمرک و حافظا لدینک و ناطقا بثنائک و معینا بدایع إفضالک و إکرامک و إنک أنت المقتدر علی ما تشاء و إنک أنت العزیز الکریم. أی رب لا تخیّب من تمسّک بحبل عنایتک و لا تطرد من علّق سبابة الرجا علی جل جودک و إفضالک. أی رب لا تحتجبنی عن منبع رضاک ثم أرضنی بالإقرار بما رضیت و نزلته عن غمام فضلک و سحاب عزّ مکرمتک و أنت المعطی فی کل الأحوال و إنک أنت الغفور الرحیم.

\*\*\* ص 268 \*\*\*

أی رب لا تعرّ جسدی عن قمیص الإنصاف و لا قلبی عن برد الإعتراف بنفسک الرحمن الرحیم. أی رب فاجعل قدمی ثابتا علی صراطک بحیث لا أنکر ما دعوتنی به فی کل آیاتک و ألواحک و زبرک و کتبک و أسفارک و صحائف قدسک المنیع أی رب فاجعلنی ناظرا إلی شطر مواهبک و راجعا إلی بحر غفرانک فلا تعرنی عن جمیل ثنائک و إنک أنت القادر علی ما تشاء و إنک أنت المقتدر علی ما ترید و أیّدنی بأن لا أنکر ما حقق به ایمانی و ثبت ذکری و رفع اسمی و بعث کینونتی و ذوّت حقیقتی و کنت من المؤمنین. أی رب لاتحرم من وقف تلقاء مدین رحمتک و تشبث بذیل إحسانک و فضلک أی رب اکتب لی کلمة من عندک لأکون متذکّرا بها فی العشیّ و الإشراق و فی کل حین کذلک تنطقک لسان المظلوم فی قعر الجُبِّ لعلّ تتّخذ إلی شطر الإنصاف من سبیل إذا یخاطب الله نسیم قدسه الذی یهب عن شطر العرش و جعله رسولا من عنده علی العالمین لأنه لم یجد فی تلک الأیام من رسول یرسله إلی العباد ببشارات أمره و یجعلهم من الذاکرین و المستبشرین لأنه وقع فی سجن الذی انقطعت عنه أیادی المریدین و أرجل القاصدین و من دون السجن وقع فی بئر الحسد التی ما اطّلع بقعرها إلا نفسه المحصی العلیم الخبیر کذلک قصی الله من قصص الحق بلسانه الصادق المتکلّم العلیم الامین. ای نسیم صبا چون قاصدی ملاحظه نمیشود تو برائحهٴ قمیص بها از رضوان بقا بر مریدین از احبابم مرور نما و بنفثات روح و آیات ظهور جمیع را آگاه کن که شاید بعضی از نفوس از جمیع من علی الارض و تعلق بآن پاک و مقدس شده بفردوس اعظم راجع شوند

\*\*\* ص 269 \*\*\*

ولکن ای نسیم بانقطاع تمام مرور نما بشأنیکه اگر ضر عالمین بر تو وارد شود صابر شوی و اگر نعمت آن بر تو نازل گردد توجه ننمائی چه که اگر از جهات حسد و بغض و رد و قبول و سکون و اضطراب جمیع من علی الارض مقدس نشوی قادر بر تبلیغ این امر بدیع و فائز بحمل اسرار ربانی نگردی کذلک یأمرک لسان ربک لتکون من العاملین بگو ای احباب و ای اولی الالباب آخر قدری نظر را از توجه بدنیا و شئونات آن مقدس نمائید و بدیدهٴ بصیرت در امورات ظاهره و شئونات لامعه که از شطر عرش ابهی ظاهر و هویدا است ملاحظه نموده تفکر نمائید که شاید در این ایام که سکر غفلت جمیع اهل سموات و ارض را احاطه نموده خود را بمدینه احدیه الهی کشانید و از بدایع رحمت بی زوالش محروم نمانید که مباد نعوذ بالله از مقصود اولیه رحمانی محجوب گردید و از معرضین در کتاب رب الارباب محسوب شوید من دون آنکه شاعر باشید فنعوذ بالله عن ذلک یا اولی الالباب جمیع انبیاء و رسل ناس را بسبیل عرفان جمال رحمن دعوت نموده‌اند چه که این مقام اعظم مقامات بوده و خواهد بود قدری ملاحظه نموده در ارسال رسل الهی که بچه سبب و جهت این هیاکل احدیه از غیب بعرصهٴ شهود آمده‌اند و جمیع این بلایا و رزایا که شنیده‌اید جمیع را تحمل فرموده‌اند شکی نیست که مقصود جز دعوت عباد بعرفان جمال رحمن نبوده ونخواهد بود و اگر بگوئید مقصود اوامر ونواهی آن بوده شکی نیست که این مقصود اولیه نبوده و نخواهد بود چنانچه اگر بعبادت اهل سموات و ارض قیام نماید و از عرفان الهی محروم باشد هرگز نفعی بعاملین آن نبخشیده و نخواهد بخشید و در جمیع کتب سماویه این مطلب مشهود و واضح است و اگر نفسی عارف بحق باشد و جمیع اوامر الهیه را ترک نماید امید نجات هست چنانچه نزد اولی البصر واضح و مبرهن است پس مقصوداولیه ازخلق ابداع و ظهور اختراع و ارسال رسل و انزال کتب و حمل رسل مشقتهای لا یحصی را جمیع بعلت عرفان

\*\*\* ص 270 \*\*\*

جمال سبحان بوده پس حال اگر نفسی بجمیع اعمال مشغول شود و در تمام عمر بقیام و قعود و ذکر و فکر و مادون آن از اعمال مشغول گردد و از عرفان الله محروم ماند ابدا ثمری باو راجع نخواهد شد و عرفان الله هم لا زال عرفان مظهر نفس او بوده در میانه خلق او چنانچه در جمیع کتب خاصه در بیان که در جمیع الواح آن این مطلب بلند اعلی و این لطیفه اعز قصوی مذکور گشته و مبرهن آمده فطوبی للعارفین. و اگر ببصر اطهر ملاحظه شود مشهود میگردد که جمیع هیاکل احدیه که جان و مال و ننگ ونام را در سبیل محبوب انفاق نموده‌اند در رتبه اولیه مقصودی نداشته‌اند جز آنکه عباد را بشریعه عرفان کشانند حال ملاحظه در انبیاء نمائید که چقدر بلایای لا یحصی حمل نموده‌اند که شاید ناس حجبات وهم را خرق نمایند و از کوثر یقین مشروب گردند و چون حجبات غلیظهٴ وهمیه در انظار بسیار بزرگ و مهیمن بود لذا هر رسول که از جانب حق ظاهر شد جمیع بر اعتراض بآن نفحه ربانیه قیام نموده‌اند تا آنکه ارسال رسل منتهی بهادی سبل در سنه ستین شد ملاحظه شد که چقدر ناس بوهمیات انفس خود از شاطئ قدس یقین دور مانده‌اند بشأنی که از خدا جز هوی و از یقین جز ظن مبین در ما بینشان مذکور نه و چون جمال علی اعلی امر بخرق احجاب فرمود جمیع براعراضش قیام نمودند تا آنکه معدودی قلیل باصل مقصود عارف شده جمیع حجبات وهمیه و سبحات ظنونیه را بنار سدره ربانیه محترق نموده بعرفان جمال رحمن فائز گشتند تالله الحق اگر نفسی در آنچه بر آن جمال مبارک وارد شده از اعراض علما و بلایای لاتحصی تفکر نماید در تمام عمر بناله و نوحه و ندبه مشغول گردد تا آنکه اهل کین آن جمال مبین را در هوا معلق نمودند و برصاص شرک و بغضاء آن سدرهٴ عز منتهی را قطع نمودند و آن جمال مبارک در حینی که معلق بهوا بود در سرسر بلسان ناطق مبین باینکلمات محکم و متین تکلم میفرمودند که ای اهل بیان قدری تفکر در این خلق نمائید که جمیع خود را عارف

\*\*\* ص 271 \*\*\*

بحق میدانند و سالک سبیل یقین میشمرند و در کل احیان باذکار و کلمات رحمن مشغول شده‌اند بقسمیکه یومی از ایام اوامر ملیک علام را ترک ننموده‌اند و اگر هم از نفسی ترک شده خود را نادم مشاهده نموده و معذلک جوهر رحمن و ساذج سبحان را که بعرفان او متمسک بوده‌اند معلق داشته و شهید مینمایند و ابدا عارف باو نگشته و خود را از جمیع فیوضات الهیه و عنایات عز رحمانیه محروم داشته‌اند در قعر نارند و خود را از اهل جنت میشمرند در بحر عذاب مستغرقند و خود را از احباب رب الارباب میدانند و در منتهی بعد از حق خود را از اهل قرب فرض گرفته‌اند پس شما ای اهل بیان در کل حین توکل بجمال رب العالمین نمائید و باو پناه برید که مبادا بر جمالم در ظهور اخرایم وارد آورید آنچه این گروه در این حین وارد آورده‌اند ای اهل بیان فئه فرقان حجتی در دست نداشتند مگر فرقان که فارق بین حق و باطل بوده در آن ایام و چون جمال عز رحمانیم از افق قدس سبحانیم طالع و مشرق شد بهمان حجت و دلیل بل اعظم نفس خود را ظاهر فرمودم که شاید از حجت قبل بحجت بعد اگاه شده خود را از حرم تصدیق جمال یقین محروم نسازند و مع ذلک در کل ایام آیات فرقان را تلاوت مینمایند و از این آیات بدیعه که حجتش چون شمس ما بین سماء ظاهر ولایح است ممنوع و محروم گشته‌اند چنانچه در حین ظهور آیات عزیه الهیه جمعی مذکور نمودند که این آیات از کتب قبل سرقت شده و بعضی لسان غافلشان باین تکلم نموده که این آیات از معدن نفس و هوی ظاهر کذلک اشهدناهم ان انتم من الشاهدین تا آنکه امر بمقامی رسید در حینی که بذکرم توسل میجستند جسدم را مجروح نمودند و در وقتیکه بعرفانم افتخار مینمودند بر جمال معروفم رصاص کین انداختند این است شأن دنیا و اهل آن تا آنکه روح لطیفم از آلایش انفس مشرکه فارغ شده بمقر اعز ارفع اعلی و رفیق اقدس امنع ابهی طیران

\*\*\* ص272 \*\*\*

نمود و بعد از ارتقای روح مبارکم بافق ابهی بطرف عنایت و لحاظ مکرمت بمدعیان محبتم ناظرم که کدام بوصایایم عمل مینمایند و بامرم مطیعند إذا ینطق لسان القدم عن أفق الأبهی و یقول یا ملأ البیان هذا جمالی قد ظهر بآیاتی ثم ظهوراتی لم کفرتم به و أعرضتم عنه إذا یقنت بأنّکم ما آمنتم بنفسی کما ثبت فی حین ظهوری بأن ملأ الفرقان ما آمنوا بمحمد مظهر نفسی کما ظهر فی ظهور محمد بأن ملأ الإنجیل ما آمنوا بابنی کما ظهر حین الذی جاء الروح بأن أمّة التوریة ما آمنوا بالکلیم إذا فارجعوا ثم انظروا إلی أن ینتهی الأمر إلی ظهور الأول و کذلک نلقی علیکم من أسرار ما کان لعل تکونن فی أنفسکم لمن الشاعرین و از شهادتم ایامی نگذشته که عنایت جدید از شطر قدس ابهی و مکرمت منیع از افق عز اعلی اشراق فرمود و ساذج قدم بجمال اعظم اکرم از رضوان غیب ظاهر شد بهمان حجتی که من حجت قرار دادم و بهمان برهان که عند الله مقبول بوده بلکه بجمیع شئونات احدیت و ظهورات عز صمدیت و بطونات غیب لا یدرک و دلالات عز لا یعرف ظاهر شده مع ذلک شما ای ملأ بیان از کل جهات باسیاف غل و اشارات بر حول عرش اعظم جمع شده‌اید و در کل حین از سهام کین بر این جمال عز منیع وارد آورده‌اید قسم بجمالم اگر حال ملاحظه نمائید و بطرف حقیقت برفیق اعلی متوجه شوید ملاحظه مینمائید که از جسدم بحور دم جاری و از ارکانم آثار اسیاف کین ظاهر آخر تفکر ننموده‌اید که بچه سبب نفسم را انفاق فرمودم و اینهمه سیوف فحشاء و رصاص و بغضا بر او وارد آید واین بسی واضح است که مقصودی جز عرفان مظهر نفسم نبوده و چون مظهر نفسم بتمام ظهور ظاهر شد اینگونه معمول داشته‌اید که مشهود شده حال اگر

\*\*\* ص 273\*\*\*

در موقف حشر اکبر از شما سئوال شود و از آنچه بآن عامل شده‌اید استفسار رود در جواب رب الارباب چه خواهید گفت لا والله ابدا قوت تکلم نخواهید داشت چه که ایامی از غیبتم نگذشته و جمیع حجت ظهور و امور وارده را بچشم خود مشاهده نموده‌اید و معذلک از جمالی که بقول او کل شئونات قبلیه و بعدیه محقق شده غافل شده‌اید و بحجبات نفس و هوی از منظر اعلی محجوب مانده‌اید ای قوم در تمام اوراق بیان کل را باین ظهور قدس صمدانی بشارت دادم و فرمودم که مباد در حین طلوع این نیر اعظم بشئی از آنچه خلق شده ما بین سموات و ارض مشغول شوید و از جمال قدم محتجب مانید و همچنین تصریحا فرمودم که ایاکم ای قوم اگر در حین ظهور بواحد بیان محتجب شوید و این معلوم بوده که واحد بیان اول خلق بیان عند الله محسوب و بر کل سبقت داده‌ام و همچنین بنص صریح فرموده‌ام که ایاکم ای قوم اگر حین ظهور محتجب شوید بآنچه نازل شده در بیان و حال شما ای قوم بوصفی که در بیان نازل شده و نمیدانید که مقصود چیست و درباره کیست چه که ابدا نفسی از مقصودم مطلع نبوده معذلک از موجد وصف و منزل و مظهر و محقق آن که بقولی از او اینگونه هیاکل خلق شده و میشوند معرض شده‌اید و کاش باین اکتفاء مینمودید بلکه بر قتلش فتوی داده‌اید والله در کل احیان مثل ثعبان این جوهر رحمن را اذیت نموده‌اید مؤمن نشدید و بحق عارف نگشتید دیگر بر قتل و ضرش چرا راضی شدید قسم بجمالم که از کأس انصاف ننوشیده‌اید و از بحر رضایم نچشیده‌اید بیمن عدل قدم نگذارده‌اید و در کوی متبصرین مرور ننموده‌اید ضلالت را نفس هدایت شمرده‌اید و صرف شرک را جوهر توحید دانسته‌اید و جمیع شما بعین ظاهر دیده‌اید نفسی را که بیست سنه حفظ فرمود و الآن موجود است و با قدرت بر او و اطلاع بما فی سر او در کنف حفظ رحمانیش حفظ فرمود معذلک برقتلش قیام نمود و چون اراده و فعلش بین مهاجرین انتشار یافت

\*\*\* ص 274 \*\*\*

لذا محض ستر اعمال شنیعه خود و القای شبهه در قلوب متوهمه بمفتریات مجعوله مشغول گشت و افعال و اعمال خود را بساذج قدم نسبت داده که شاید عباد را از یمین یقین بشمال وهم کشانند و شما آنچه را ببصر دیده‌اید و ادراک نموده‌اید انکار نموده و بمفتریات مجعوله از طلعت احدیه محتجب مانده‌اید قسم بجمال عز تقدیسم که آنچه دربارهٴ این جمال مبین نوشته‌اند حجت است بر کل در کذب قائلین و اثبات این امر مبین چه که نسبتهائی ذکر نموده که کذبش اظهر از شمس است در وسط سماء چه که جمیع با این جمال عز اعلی معاشرت نموده‌اید و بقدر ادراک خود ادراک نموده و معذلک باینکلمات مجعوله از منزل آیات احدیه معرض شده و سلمنا که صادقند آیا حق را یفعل ما یشاء ندانسته‌اید و بانه یحکم ما یرید موفق نشده‌اید از جمیع این مراتب گذشته این جمعی که در این سفر مع الله هجرت نموده و اکثری از امورات را ببصر و فؤاد خود ادراک نموده‌اند و شهادت میدهند که حق جل شأنه بجمیع شئونات از کل ما سواء ممتاز بوده و خواهد بود مع ذلک این نفوس را کاذب دانسته‌اید و کسانی که اصلا مطلع بر امر نبوده و نخواهند بود و در مناهج وهم و ظن سالکند صادق دانسته و میدانید فأف لکم یا ملأ المتوهّمین قسم بجمالم که حجت بالغه الهی بر کل تمام شده و کلمه تامه‌اش از افق صدق مشرق گشته و الیوم پناهی جز پناهش نه و ظلی جز ظلش مشهود نه و بشنوید ندای محبوب خود را و آنچه ببصر دیده‌اید متمسک شوید و از عروهٴ وهم بگسلید و اگر ببصر حقیقت ملاحظه نمائید تالله اهل ملأ اعلی در نوحه و ندبه مشغولند و جمیع حوریات غرفات در حنین و ناله اوراق سدره منتهی از ظلم این ظالمان پژمرده گشته تالله الحق اریاح رحمت رحمن از شطر امکان مقطوع و اشراقات انوار وجه سبحان از اهل اکوان ممنوع تالله الحق ظلمی نموده‌اید که کل اشیاء از حیات خود منقطع شده‌اند و الیوم خلقی

\*\*\* ص 275 \*\*\*

باقی نه چه از اهل ملأ اعلی و چه از اهل مداین بقاء و چه عاکفین لجه اسماء مگر آنکه کل لطائف را بحزن تبدیل نموده‌اند و قمیص سود پوشیده‌اند و جمیع ملأ کروبین و حقائق انبیاء و مرسلین در غرفات عز تمکین بنوحه مشغول و شما ای غافلین ارض مسرورید و در ارض هاویه بکمال فرح سیر مینمائید جوهر دین را کشته‌اید و بگمان خود بر سرر دین و ایقان جالسید فوالله یا قوم شبه این ظهور ظاهر نشده و چشم امکان ندیده بشنوید ندایم را و نباشید از احتیاط کنندگانی که در ملأ فرقان بودند بشأنیکه احتیاط از دم بعوضه مینمودند و بر سفک دم الله فتوی میدادند ذکر مشغول بودند و چون آیات سلطان ذکر بر آن گروه القا میشد صیحه میزدند که این اذکار را بگذار و ما را از ذکر الله غافل مکن این بوده اعمال و افعال آن گروه که مشهود گشت و شما ای اهل بیان در این ایام بجوهر آن اعمال مرتکب وعاملید و خود را از حق شمرده و میشمرید إذًا أُشهد الله و ملائکته و أنبیائه و رسله و الذینهم یطوفن فی حول عرشه و کل ما خلق فی السموات و الأرض بأنی ما قصرّت فی تبلیغی إیّاکم و بلّغتکم رسالات الله حین ظهوری و حین ارتقائی و هذا الحین الذی أظهرت نفسی عن أفق الأبهی و ألقیت علیکم الحکمة و البیان و عرفتکم جمال الرحمن و أتممت الحجّة لکم و الدلیل علیکم و البرهان فیکم و ما بقی من ذکر إلا و قد ألقیکم إذًا یا إلهی أنت تعلم بأنّی ما قصرّت فی أمرک بلّغت هؤلاء ما أمرتنی به قبل خلق السموات و الأرض و بیّنت لهم مناهج عدلک و أظهرت لهم مسالک رضائک إذًا یا إلهی فارحم علی هؤلاء و لا تجعلهم من الذین أعرضوا عنّی و أنکروا حقّی و جادلوا بآیاتی إلی أن سفکوا دمی و قطعوا جوارحی إذًا یا إلهی أیّدهم علی أمرک ثم

\*\*\* ص 276 \*\*\*

انصرهم بنصرتک و لا تجعلهم محروما عن هذه النفحات التی هبّت عن هذا الرضوان الذی خلقته فی قطب الجنان و لا تمنعهم عن فوحات التی أرسلته عن أفق اسمک الرحمن إذًا فاحدث یا إلهی فی صدورهم من نور کلماتک نار انجذابک لیقلّبهم من قدرة المحضة إلی یمین عرش رحمانیّتک ثم اشتعِل یا إلهی فی قلوبهم مشاعل عشقک و اشتیاقک لیحترق بها حجبات التی منعتهم عن ساحة قربک و لقائک ثم خذ یا إلهی أیادیهم بأیدی القدرة و الإقتدار ثم انقذهم عن غمرات الوهم و الهوی و بلّغهم إلی مقر الذی قدّسته عن إشارات کل ما خلق بین الأرض و السماء ثم القِ علیهم کلمة التی بها تجذب أفئدة العارفین إلی سماء عز ألطافک و قلوب المقرّبین إلی هواء قدس إفضالک ثم اجعلهم یا محبوبی من الذین ما منعتهم کل من فی السموات و الأرض عن التوجّه إلی شطر عنایتک و الاستقرار علی أمرک و الاعتراف بحضرتک و الإیقان بلقائک إنّک أنت الغفور الرحیم المعطی العزیز الناصر الکریم.

**بأسمی المحزون**

ای سلمان از شهر جان بنسايم قدس رحمن بر اهل اکوان و امکان مرور نما و بقدم استقامت و جناحيَن انقطاع و قلب مشتعل بنار محبة اللّه سائر شو تا بردِ شِتا در تو اثر نکند و تو را از سير در وادی أحديّه منع ننمايد ای سلمان اين أيّام مظهر کلمه محکمه ثابته لا إِله إلّا هو است چه که حرف نفی باسم إثبات بر جوهر إثبات و مظهر آن

\*\*\* ص 277\*\*\*

مقدّم شده و سبقت گرفته و احدی از أهل إبداع تا حال باين لطيفه ربّانيّه ملتفت نشده و آنچه مشاهده نموده که لم يزل حروفات نفی علی الظّاهر بر أحرف اثبات غلبه نموده‌اند از تأثير اين کلمه بود که مُنزل آن نظر بحکمتهای مستوره در اين کلمه جامعه نفی را مقدّم داشته و اگر ذکر حکمتهای مقنعه مغطّئه نمايم البتّه ناسرا منصعق بل ميّت مشاهده خواهی نمود انچه در ارض مشاهده مينمائی ولو در ظاهر مخالف اراده ظاهريّه هياکل امريّه واقع شود ولکن در باطن کل باراده الهيه بوده و خواهد بود اگر نفسی بعد از ملاحظه اين لوح در کلمه مذکوره تفکّر نمايد بحِکَمی مطّلع شود که از قبل نشده چه که صورت کلمات مخزن حقند و معانی مودعه در آن لآلئ علميّه سلطان أحديّه و يد عصمت إلهيّه ناس را از اطّلاع بآن منع ميفرمايد و چون إرادة اللّه تعلّق گرفت و يد قدرت ختم آنرا گشود بعد ناس بآن ملتفت ميشوند مثلا در کلمات فرقان ملاحظه نما که جميع خزائن علميّه جمال قِدَم جلّ و عزّ بوده و جميع علماء در کل ليالی و أيّام قراءت مينمودند و تفاسير مينوشتند مع ذلک قادر بر اينکه حرفی از لآلئ مستوره در کنوز کلماتيّه ظاهر نمايند نبوده‌اند و إذا جاءَ الوعد دست قدرت ظهور قبلم ختم خزائن أو را علی شأن النّاس و استعداد هم حرکت داد لذا أطفال عصر که حرفی از علوم ظاهره ادراک ننموده بر اسرار مکنونه علی قدرهم اطّلاع يافتند بشأنيکه طفلی علمای عصر را در بيان ملزم مينمود اينست قدرت يد إلهيّه و احاطه اراده سلطان أحديّه اگر نفسی در اين بيان مذکور تفکّر نمايد مشاهده مينمايد که ذرّه از ذرّات حرکت نمی کند مگر باراده حق و احدی بحر فی عارف نشده مگر بمشيّت او تعالی شأنه و تعالی قدرته و تعالی سلطنته و تعالی عظمته و تعالی أمره و تعالی فضله علی من فی ملکوت السّموات و الأرض ای سلمان قلم رحمن ميفرمايد در اين ظهور حرف نفی را از أوّل إثبات برداشتم و حکم آن لو شاء

\*\*\* ص 278\*\*\*

لو شاءاللّه از سماء مشيَّت نازل خواهد شد و بعد ارسال خواهيم داشت ای سلمان أحزان بشأنی احاطه نموده که لسان رحمن از ذکر مطالب عاليه ممنوع شده قسم بمربّی امکان که أبواب رضوان معانی از ظلم مشرکين مسدود گشته و نسائم علميّه از يمن عزّ أحديّه مقطوع شده ای سلمان بلايايم علی الظّاهر از قبل و بعد بوده منحصر باين أيّام مدان نفسيرا که در شهور و سنين بيد رحمت تربيت فرمودم بر قتلم قيام نمود اگر از اسرار قبل ذکر نمايم مطّلع ميشوی که لم يزل بعضی از عباد که بکلمه امريّه خلق شده‌اند با حق بمعارضه بر خواستند و از بدائع امرش تخلّف نمودند ملاحظه در هاروت و ماروت نما که دو عبد مقرّب الهی بودند از غايت تقديس بمَلَک موسوم گشتند باراده محيطه از عدم بوجود آمدند و در ملکوت سموات و ارض ذکرشان مذکور و آثارشان مشهور و بشأنی عند اللّه مقرّب بودند که لسان عظمت بذکرشان ناطق بود تا بمقامی رسيدند که خود را أتقی و أعلی و أزهد از کل عباد مشاهده نمودند بعد نسيمی از شطر امتحان وزيد و بأسفل نيران راجع شدند و تفصيل اين دو مَلَک آنچه ما بين ناس مذکور است اکثری کذب و از شاطئ صدق بعيد است و عندنا علم کلّ شئ فی ألواح عزّ محفوظ و مع ذلک احدی بر حق اعتراض ننموده از امم آن عصر که حق جلّ کبرياؤه بعد از بلوغ اين دو مَلَک بمقامات قدس قرب چرا اينمقامرا اخذ فرمود ای سلمان بگو باهل بيان که سلسال باقيه الهيّه و کوثر دائمه ربّانيّه را بماء ملحيّه تبديل مکنيد ونغمات عندليب بقا را از سمع محو منمائيد در ظلّ سحاب رحمت منبسطه مشی کنيد و در سايه سدره فضل ساکن شويد ای سلمان لم يزل حق بظاهر بين ناس حکم فرموده و جميع نبيّين و مرسلين مأمور بوده که ما بين بريّه بظاهر حکم نمايند و جز اين جائز نه مثلا ملاحظه نما نفسی حال مؤمن

\*\*\* ص 279\*\*\*

و موحّد است و شمس توحيد در او تجلّی فرموده بشأنيکه مقرّ و معترف است بجميع اسما و صفات الهی و شهادت ميدهد بآنچه جمال قدم شهادت داده لنفسه بنفسه در اين مقام کلّ أوصاف در حق او جاری و صادق است بلکه احدی قادر بر وصف او علی ما هو عليه إلّا اللّه نبوده و کلّ اين اوصاف راجع ميشود بآن تجلّی که از سلطان مجلّی بر أو إشراق فرموده در اين مقام اگر نفسی از او اعراض نمايد از حق اعراض نموده چه که در او ديده نميشود مگر تجلّيات الهی ماداميکه در اين مقام باقيست اگر کلمه دون خير در باره او گفته شود قائل کاذب بوده و خواهد بود و بعد از اعراض آن تجلّی که موصوف بود و جميع اين اوصاف راجع باو بمقرّ خود باز گشت ديگر آن نفس نفس سابق نيست تا آن اوصاف در او باقی ماند و اگر ببصر حديد ملاحظه شود آن لباسيرا هم که پوشيده آن لباس قبل نبوده و نخواهد بود چه که مؤمن در حين إيمان أو باللّه و إقرار باو لباسش اگر از قطن خَلَقَهْ باشد عند اللّه از حرير جنّت محسوب و بعد از اعراض از قطران نار و جحيم در اينصورت اگر کسی وصف چنين نفسيرا نمايد کاذب بوده و عند اللّه از أهل نار مذکور ای سلمان دلائل اين بيان را در کلّ اشياء بنفسه لنفسه وديعه گذاشته‌ام مع ذلک بسيار عجب است که ناس بآن ملتفت نشده‌اند و در ظهور اينگونه امور لغزيده‌اند ملاحظه در سراج کن تا وقتيکه روشن و منير و مشتعل است اگر نفسی انکار نور آن نمايد البتّه کاذب است و لکن بعد از ان که نسيمی بوزد و او را منطفی نمايد اگر بگويد مضیء است کاذب بوده و خواهد بود مع انکه مشکاة و شمع در حين ضياء و دون آن يکی بوده و خواهد بود ای سلمان اليوم کل اشيا را مرايا مشاهده نما چه که خلق بيک کلمه خلق شده‌اند و در صقع واحد بين يدی اللّه قائمند و اگر جميع باين شمس عزّ باقی که از أفق قدس أبهی إشراق فرموده توجّه نمايند در جميع تجلّی شمس بهيئته مرتسم و منطبع در اين صورت جميع اوصاف

\*\*\* ص 280 \*\*\*

اوصاف و صفات شمس بر آن مرايا صادق چه که ديده نميشود در آن مرايا مگر شمس و ضياء آن و بر عارف بصير مبرهن است که اين اوصاف مرايا لنفسه بنفسه نبوده بلکه کل أوصاف راجع است بآن تجلّی که از مشرق عنايت شمس در آن مرايا ظاهر و مشرق شده و ماداميکه اين تجلّی باقی اوصاف باقی و بعد از محو آن تجلّی از صور مرايا وصف واصفين آن مرايا را کذب صرف و افک محض بوده و خواهد بود لأنّ الأسماءَ و الصّفات يَطُوفُنّ حول تجلّي الّذی أشرق من الشّمس لا حول المرايا بنفسهنّ لنفسهنّ ای سلمان عزّت کل اسما و رفعت آن و عظمت و اشتهار آن بنسبتها الی اللّه بوده مثلا ملاحظه نما در بيوتيکه بين ملل مختلفه مرتفع شده و جميع آن بيوترا طائفند و از اماکن بعيده بزيارت آن بيوت ميروند و اين واضح است که احترام اين بيوت بعلّت آن بوده که جمال قِدَم جلّ اجلالُه بخود نسبت داده با انکه کل عارفند که جمال قِدَم محتاج به بيتی نبوده و نخواهد بود و نسبت کل اماکن بذات مقدّسش علی حدّ سواء بوده بلکه اين بيوت و امثال آنرا سبب فوز و فلاح عباد خود قرار فرموده تا جميع ناسرا از بدايع فضل خود محروم نفرمايد فَطُوْبَی لِمَن اتَّبَعَ أَمْرَاللّه وَ عَمِلَ بِمَا أُمْرَ مِنْ لَدُنْه وَ کَانَ مِنَ الفَائِزِينَ و اين بيوت و طائفين آن عند اللّه معزّزند ماداميکه اين نسبت منقطع نشده و بعد از انقطاع نسبت اگر نفسی طائف شود طائف نفس خود بوده و از اهل نار عند اللّه محسوب و هم چنين در بيوت انفسيَّه ملاحظه نما که بعد از اعراض حکم صنم بر او جاری و عاکفانش عند اللّه از عبده أصنام بوده و خواهند بود حال تفکّر نما که اين بيوت در حين نسبتها الی اللّه و بعد از انقطاع نسبت بيک صورت بوده و خواهند بود و صورت ظاهره اين بيوت در دو حالت بيک نحو مشاهده ميشود بشأنيکه در ظاهر اين بيوت چه در حين نسبت و چه در دون آن أبدا تغيير ملحوظ نه ولکن در حين

\*\*\* ص 281 \*\*\*

قطع نسبت روح خفيّه مستوره از آن بيوت اخذ ميشود و لا يدرکه إلّا العارفون و همچنين در کل مظاهر اسماء که بيوت انفسيّه‌اند ملاحظه کن ای سلمان در کلمات رحمن بقلب طاهر و بصر مقدّس مشاهده نما و تفکّر کن که لعلّ بمراد اللّه فائز شوی ای سلمان در حين خروج از عراق لسان اللّه جميع را اخبار فرمود که سامری ظاهر خواهد شد و عجل بنداء آيد و طيور ليل بعد از غيبت شمس البتّه بحرکت آيند آن دو که ظاهر شدند ولکن عن قريب طيور ليل بدعوی ربوبيّت و الوهيّت برخيزند ولکن نسأل اللّه بأن يعرّفَ النّاسَ أنفسَهم لئلّا يتجاوزوا عن حدّهم و شأنهم و يذکرون اللّهَ بهذا الذّکر الأعظم و ينصرون اللّه بکلّ جوارحهم و أرکانهم و يکوننّ کالأعلام بين السّموات و الأرضين أن اسکنوا يا قوم فی ظلّ اللّه ثمّ استقرّوا علی مقاعدکم بسکينة اللّه و وقار عظيم و تمسّکوا بحبل العبوديّة للّه الحقّ إنّها لَشأن لا يعادله ما خلق بين السّموات و الأرضين و بها يظهر أمراللّه بين عباده و بريّته و من تمسّک بها فی تلک الأيّام لَنَصرَ اللّهَ حقّ النّصر و من تخلّف عنها فقد استکبر علی اللّه و لن يستکبرَ إلّا کلُّ معتد أثيم إن شاءَ اللّه جميع در ظلّ جمال قِدَم ساکن و مستريح باشند و بشطر او ناظر و إنّ هذا لفضل عظيم و اينکه از معنی شعر سؤال نمودی اگر چه قلم امر اقبال بر اينکه بر معانی شعر حرکت نمايد نداشته چه که اليوم بحور معانی بکينونتها و اصلها ظاهر شده ديگر احتياج بکلمات قبل نبوده و نيست بلکه کل ذی علم و حکمت و عرفان از قبل و بعد محتاج باين بحور متموّجه بديعه بوده وخواهند بود ولکن نظر بخواهش تو مختصری ذکر ميشود و از قلم قِدَم علی ما اراد اللّه جاری ميگردد سؤال چونکه بيرنگی اسير رنگ شد موسی با موسی در جنگ شد ای سلمان عرفا را در امثال اين مقالات

\*\*\* ص 282\*\*\*

مقالات بيانات بسيار است بعضی حقّرا بحر و خلقرا امواج فرض گرفته و اختلاف أمواج را ميگويند از صُوَر است و صور حادث است و بعد از خَلْع صُوَر ْ جميع ببحر راجع يعنی حقيقت بحرند و در صُوَرْ هم بعضی بيانات ديگر نموده‌اند که ذکر آن در اين مقام جائز نه و همچنين حقرا مداد و سائر اشيا را بمنزله حروفات ذکر نموده‌اند و گفته‌اند همان حقيقت مداد است که بصُوَر مختلفه حروفات ظاهر شده و اين صُوَرْ در حقيقت مداد واحد بوده و اوّل را مقام وحدت و ثانيرا مقام کثرت گفته‌اند و همچنين حقرا واحد و اشيا را بمنزله اعداد و حقرا آب و اشيا را بمنزله ثلج چنانچه گفته‌اند

و ما الخلقُ فی التّمثال إلّا کثلجة وأنت لها الماءُ الّذی هو نَابِعُ ولکن بِذَوْبِ الثّلج يُرفع حکمُهُ ويوضع حکم الماء والأَمْرُ وَاقِعُ و در مقامی ديگر گفته‌اند وَالبَحْرُ بَحْرٌ عَلَی مَا کَانَ فِی قِدَم إِنَّ الحَوَادِثَ أَمْوَاجٌ وَأَشْبَاحُ باری جميع اشيا را مظاهر تجلّی ذاتی حق ميدانند و تجلّی را هم سه قسم ذکر نموده‌اند ذاتی و صفاتی و فعلی و قيام اشيا را بحق قيام ظهوری دانسته‌اند و اگر اين مطالب ذکر شود سامعين را بشأنی کسالت اخذ نمايد که از عرفان جوهر علم محروم مانند و هم چنين بکون اعيان ثابته در ذات قائل شده‌اند يکی از حکمای عارف گفته حقائقُ الأشياء کائنةٌ فی ذاته تعالی بنحو أشرف ثمّ أفاضها چه که معطی شئ را فاقد شئ ندانسته‌اند و ميگويند محال است چنانچه ابن عرب در اين مطلب شرحی مبسوط نوشته و حکمای عارفين و متأخّرين بمثل صدر شيرازی و فيض و أمثالهما در رَضْراضْ ساقيه ابن عرب مشی نموده‌اند فطوبی لمن يمشی علی کثيب الأحمر فی شاطئ هذا البحر الّذی بموج من أمواجه مُحِيَتِ الصُّوَرُ و الأشباح عمّا توهّموه القوم فيا حبّذا لمن عَرَّی نفسَه عن کلّ الإشارات

\*\*\* ص 283\*\*\*

و الدِّلالات و سَبَحَ فی هذا البحر و غمراته و وصل بحيتان المعانی و لآلئ حِکَمِه التي خلقت فيه فَنَعِيمًا لِلْفَائِزِينَ و هر نفسيکه معتقد بر بيانات عرفا بوده و در آن مسلک سالک شده موسی و فرعون هر دو را از مظاهر حق دانسته منتهی آنست که اوَّل را مظهر اسم هادی و عزيز و أمثال آن و ثانيرا مظهر اسم مُضِلّ و مُذِلّ و أمثال آن و لذا حکم جدال مابين اين دو محقّق و بعد از خلع تعيّنات بشريّه هر دو را واحد دانسته‌اند چنانچه در اصل جميع اشيا را واحد ميدانند و مجمل آن از قبل ذکر شد اين مطالب قوم که بعضی از آن مجملا بيان شد ولکن ای سلمان قلم رحمن ميفرمايد اليوم مثبت و محقّق اين بيانات و مُبْطِل آن در يکدرجه واقف چه که شمس حقيقت بنفسها مشرق و از أفق سماء لا يزال لايح است و هر نفسيکه بذکر اين بيانات مشغول شود البتّه از عرفان جمال رحمن محروم ماند ربيع تحقيق أوهام زمان غيبت است و اليوم ربيع مکاشفه و لقاء قل أنِ ارْتَعُوا يا قومُ فی تلک الأيّام فی رياض المکاشفة و الشّهود ثمّ دعوا الأوهامَ کذلک أمرکم قلمُ اللّه المهيمن القيّوم ذکر جميع علوم برای عرفان معلوم بوده و بيان ادلّه مخصوص اثبات مدلول حال الحمد للّه که شمس معلوم از أفق سماء قيّوم مشرق و قمر مدلول در سماء امر ظاهر و لائح قلبرا از کلّ إشارات مقدّس کن و شمس معانيرا در سماء قدس روحانی بچشم ظاهر مشاهده نما و تجلّيات اسمائيّه و صفاتيّه ‌اشرا در ما سواه ملاحظه کن تا بجميع علوم و مبدأ و منبع و معدن آن فائز شوی ای سلمان قسم بجمال قِدَم که اين ايّام در هر حين از سماء عرفان ربّ العالمين معارف جديد نازل فطوبی لِمَنْ وصل الی هذا المعين و انقطع عمّا عنده ای اهل جذب و شوق انصاف دهيد در اين بيانات که از قول عرفا مختصر ذکر شده کتب لا تحصی حال ما بين ناس موجود

\*\*\* ص 284 \*\*\*

اگر انسان اراده نمايد جميع را ادراک کند دو عمر کفايت ننمايد ای سلمان قل اللّهُ ظاهرٌ فوقَ کلّ شئ و الملک يومئذ للّه ثمّ ذَرِ النّاس بما عندهم باری معارف قبل را بقبل بگذار موسی که از انبيای اعظم است بعد از ثلاثين يوم که بقول عرفا در عشره اوّل افعال خود را در افعال حق فانی نمود و در عشره ثانی صفات خود را در صفات حق و در عشره ثالث ذات خود را در ذات حق و گفته‌اند چون بقيَّه هستی در او باقی بود لذا خطاب لَنْ تَرانِی شنيد و حال لسان اللّه ناطق و ميفرمايد يکبار أرِنی گو و صد هزار بار بزيارت ذوالجلال فائز شو کجا است فضل اين ايّام و ايّام قبل باری ای سلمان آنچه عرفا ذکر نموده‌اند جميع در رتبه خلق بوده و خواهد بود چه که نفوس عاليه و افئده مجرَّده هر قدر در سماء علم و عرفان طيران نمايند از رتبه ممکن و ما خلق فی أنفسهم بأنفسهم تجاوز نتوانند نمود کلّ العرفان من کلّ عارف و کلّ الأذکار من کلّ ذاکر و کلّ الأوصاف من کلّ واصف ينتهی الی ما خلق فی نفسه من تجلی ربّه و هر نفسی فی الجمله تفکّر نمايد خود تصديق مينمايد باينکه از برای خلق تجاوز از حد خود ممکن نه و کل أمثله و عرفان از أوّل لا أوّل بخلق او که از مشيّت امکانيَّه بنفسه لنفسه لا من شئ خلق شده راجع فسبحان اللّه من أنْ يُعْرَفَ بعرفان أحد أو أن يرجعَ إليه أمثال نفس لم يکن بينه و بين خَلْقِه لا من نسبة و لا من ربط و لا من جهة و إشارة و دِلالة و قد خلق الممکنات بمشيئته الّتی أحاطت العالمين حق لم يزل در علوّ سلطان ارتفاع وحدت خود مقدّس از عرفان ممکنات بوده و لا يزال بسموّ امتناع مليک رفعت خود منزّه از ادراک موجودات خواهد بود جميع مَن فی الأرض و السّماء بکلمه او خلق شده‌اند و از عدم بحت بعرصه وجود آمده‌اند چگونه ميشود مخلوقيکه از کلمه خلق شده بذات قِدَم ارتقا

\*\*\* ص 285\*\*\*

نمايد ای سلمان سبيل کل بذات قِدَم مسدود بوده و طريق کلّ مقطوع خواهد بود و محض فضل و عنايت شموس مشرقه از أفق أحديّه را بين ناس ظاهر فرموده و عرفان اين انفس مقدّسه را عرفان خود قرار فرموده مَنْ عَرَفهم فقد عرف اللّهَ و من سمع کلماتِهم فقد سمع کلماتِ اللّه و من أقرّ بهم فقد أقرّ باللّه و من أعرض عنهم فقد أعرض عن اللّه و من کفر بهم فقد کفر باللّه و هم صراطُ اللّه بين السّموات و الأرض و ميزانُ اللّه فی ملکوت الأمر و الخلق و هم ظهورُ اللّه و حُججُه بين عباده و دلائلُه بين بريّته ای سلمان منقطع شو از کل آنچه مابين عباد مشهور است و بجناحين انقطاع بسماء قدس ابهی طائر شو تاللّه لو تطير إليها و تصل الی قُطب المعانی فيها لن تری فی الوجود إلّا طلعةَ حضرة المحبوب و لن تری المعرضين إلّا کيوم لم يکن أحدٌ منهم مذکورا ذکر اين مقام را لسانی ديگر بايد تا ذکر نمايد و سمعی ديگر شايد تا استماع کند ای سلمان حال خوشتر انکه اسرار جان و بدايع اذکار جانان را در سماء مشيّت رحمن وديعه گذاريم و در معنی شعر شروع نمائيم بدان مقصود صاحب مثنوی از ذکر موسی و فرعون ذکر مَثَلْ بوده نه اينکه اين دو در ذات يکی بوده‌اند نعوذ باللّه عن ذلک چه که فرعون و أمثال أو بکلمه موسی خلق شده‌اند لو أنتم تعرفون و همان اختلاف ظاهره که ما بين بوده دليل بر اينست که در کل عوالم با يکديگر مخالف بوده‌اند و اين بيانيست خفی لايعرفه إلّا کلّ عارف بصير و صاحب مثنوی جميع عباد را در ملکوت اسماء موسی فرض نموده چه که کل از تراب خلق شده و بتراب راجع خواهند شد و هم چنين کل بحروف موسومند و در عالم ارواح که عالم يک رنگی است ابداً جنگ و جدال نبوده و نيست چه که اسباب جدال مشهود نه

\*\*\* ص 286\*\*\*

نه ولکن بعد از دخول ارواح در اجساد و ظهور آن در اين عالم اسباب نزاع بميان می آيد چه حق و چه باطل و اين نزاع و جدال اگر لإثبات أمر ذوالجلال واقع شود حق بوده و خواهد بود و من دون آن باطل و اين نزاع و جدال و حبّ و نفاق و إقبال و إعراض جميع طائف حول اسبابند مثلا ملاحظه نما يک سبب از مسبِّب ظاهر ميشود و اين سبب واحد بوده ولکن در هر نفسی بما هو عليه منقلب ميشود و آثار آن ظاهر ميگردد ولکن در هر مقام بظهوری ظاهر مثلا در اسم مغنی الهی ملاحظه نما که اين اسم در ملکوت خود واحد بوده و لکن بعد از تجلّی در مرايای وجود انسانی در هر نفسی باقتضای او اثر آن تجلّی ظاهر ميشود مثلا در کريم کرم و در بخيل بخل و در شقی شقاوت و در سعيد سعادت ظاهر ميشود چه که در حالت فقر نفوس و آنچه در او است مستور است مثلا نفسی که فَلْسی نزد او موجود نه کرم و بخل او مستور است و همچنين سعادت و شقاوت در اين مقام غير مشهود و بعد از غنا در هر نفسی آنچه در اوست ظاهر و مشهود ميگردد مثلا نفسی آنچه را مالک شد فی سبيل اللّه انفاق مينمايد و نفسی اسباب محاربه ترتيب ميدهد و با حق بمعارضه و مجادله قيام مينمايد و نفسی جميع را حفظ مينمايد بشأنيکه خود و دون او از مال او محرومند حال ملاحظه کن از يک تجلّی چه مقدار امور مختلفه متغايره ظاهر ميشود و لکن قبل از تجلی جميع اين نفوس در اماکن خود مخمود و مستور و افسرده بوده و بيک تجلّی شمس اسم مغنی اين نفوسرا چه گونه محشور نمود و آنچه در باطن مستور بود ظاهر و مشهود فرمود و اگر بچشم بصيرت در اين بيان ملاحظه نمائی بر اسرار مستوره مطّلع شوی ملاحظه در فرعون زمان کن که اگر غنا و قدرت ظاهره نبود ابداً بمحاربه با جمال أحديّه قيام نمی نمود چه که در فقدان أسباب عاجز بوده و خواهد بود و کفر در او مستور پس خوشا حال نفوسيکه اسير رنگ دنيا و ما خلق فيها نشده‌اند و بصبغ اللّه فائز گشته‌اند

\*\*\* ص 287 \*\*\*

يعنی برنگ حق در اين ظهور بديع در آمده‌اند و آن تقديس از جميع رنگهای مختلفه دنيا است و جز منقطعين بر اين رنگ عارف نه چنانچه اليوم اهل بها که بر سفينه بقا را کبند و بر قلزم کبريا سائر يکديگر را ميشناسند و دون اين اصحاب احدی مطّلع نه و اگر هم عارف شوند همان مقدار که أعمی از شمس ادراک مينمايد ای سلمان بگو بعباد که در شاطئ بحر قِدَم وارد شويد تا از جميع رنگها مقدّس گرديد و بمقرّ أقدس أطهر و منظر أکبر وارد شويد ای سلمان جميع عباد را رنگهای مختلفه دنيا از شاطئ قدس أبهی منع نموده مثلا در نفس معروف که بمحاربه بر خواسته ملاحظه نما قسم بآفتاب افق معانی که ليلا و نهارا طائف حولم بوده و در اسحار که در فراش بودم تِلْقاء رأس قائم بوده و آيات اللّه بر او القا ميشد و در تمام ليل و نهار بخدمت قائم و چون امر مرتفع شد و ملاحظه نمود اسمش مشهود لون اسم و حبّ رياست چنان اخذش نمود که از شاطئ قدس احديّه محروم ماند فو الّذی نفسی بيده که در ابداع شبه اين نفس در حبّ رياست و جاه ديده نشده فو الّذی أنطق کلّ شئ بثناء نفسه که اگر جميع اهل ابداع اراده نمايند که حسد و بغضای نفسشرا احصا کنند جميع خود را عاجز مشاهده نمايند نسأل اللّهَ بأنْ يطهِّرَ صدرَه و يُرجِعَهُ الی نفسه و يؤيّدَه علی الإقرار باللّه المقتدر العليّ العظيم ای سلمان ملاحظه در امراللّه نما که يک کلمه از لسان مظهر أحديَّه ظاهر ميشود و آنکلمه در نفس خود واحد بوده و از منبع واحد ظاهر شده ولکن بعد از اشراق شمس کلمه از افق فم اللّه بر عباد در هر نفسی علی ما هو عليه ظاهر ميشود مثلا در يکی اعراض و در يکی اقبال و هم چنين حب و بغض و امثال آن و بعد اين مُحبّ و مُبغض بمحاربه و معارضه قيام مينمايند و هر دو را رنگ اخذ نموده چه که قبل از ظهور کلمه با يکديگر دوست و متّحد بوده‌اند و بعد از اشراق شمس کلمه مُقْبِل بلون اللّه مزيّن شده و مُعْرِض بلون نفس و هوی و اشراق

\*\*\* ص 288\*\*\*

و همين کلمه الهيه در نفس مقبل بلون اقبال ظاهر شده و در نفس معرض بلون اعراض مع انکه أصل إشراق مقدّس از الوان بوده در شمس ملاحظه نما که بيک تجلّی در مرايا و زجاجات تجلّی مينمايد ولکن در هر زجاج بلون او در او جلوه مينمايد چنانچه مشهود است و جميع ديده‌ايد باری سبب جدال معرض و مقبل لون و رنگ شده و لکن ما بين اين دو رنگ فرقی است لا يحصی اين بصبغ اللّه ظاهر شده و آن بصبغ هوی و صبغ مؤمن مقبل مجاهد صبغ رحمن بوده و صبغ معرض منافق صبغ شيطان آن رنگ سبب و علّت تطهير نفوس است از رنگ ما سوی اللّه و اين علّت آلايش نفوس است برنگهای مختلفه نفس و هوی آن حيات باقيه عنايت فرمايد و اين موت دائمه آن منقطعين را بکوثر بقا هدايت فرمايد و اين محتجبين را زقّوم فنا چشاند از آن رائحه رحمن در مرور و از اين روائح شيطان و مقصود صاحب مثنوی در اين کلمات آن نبوده که موسی و فرعون در يک درجه بوده‌اند فنعوذ باللّه عن ذلک چنانچه بعضی از جهّال چنين فهميده‌اند فعل موسی بر دين او گواهی است صادق چه که جدال او للّه بوده و مقصود انکه فرعون را از الوان فانيه نجات بخشد و بلون اللّه فائز نمايد و خود در سبيل دوست شربت شهادت چشد و لکن جدال فرعون برای آنکه جان خود و سلطنت خود راحفظ نمايد مقصود موسی اشتعال سراج اللّه بين ما سواه و مقصود فرعون اخماد آن أفَمَنْ يُنْفِقُ روحهَ فی سبيل اللّه کمَنْ يحفظ نفسهَ خلفَ سبعين ألفَ نقاب فما لهؤلاء لا يکادون يفقهون بيانا من اللّه العالم الحکيم بلکه مقصود صاحب مثنوی آنکه سبب جنگ موسی و فرعون رنگ شده و لکن رنگ موسی رنگی بوده که اهل ملأ أعلی خود را فدای آن رنگ نموده‌اند و رنگ فرعون رنگی که اهل جحيم سفلی از آن احتراز نموده خود صاحب مثنوی در مواضع عديده ذکر فرعون نموده اگر ملاحظه کنيد ادراک مينمائيد که مقصود او اين نبوده

\*\*\* ص 289 \*\*\*

که بعضی نسبت ميدهند و چه مقدار اظهار اشتياق نموده که با احبّای الهی مأنوس شود و خدمت دوستان حق فائز گردد اين است که در مقامی ذکر مينمايد بی عنايات حق و خاصان حق گر مَلَکْ باشد سياه هستش ورق باری ای سلمان بر احبّای حق القا کن که در کلمات احدی بديده اعتراض ملاحظه منمائيد بلکه بديده شفقت و مرحمت مشاهده کنيد مگر آن نفوسيکه اليوم در رد اللّه الواح ناريّه نوشته بر جميع نفوس حتم است که بر ردّ من ردّ علی اللّه آنچه قادر باشند بنويسند کذلک قُدِّرَ من لدن مقتدر قدير چه که اليوم نصرت حق بذکر و بيان است نه بسيف و امثال آن کذلک نزّلنا من قبل و حينئذ إن أنتم تعرفون فو الّذی ينطق حينئذ فی کلّ شيء بأنّه لا إله إلّا هو که اگر نفسی در ردّ من ردّ علی اللّه کلمه مرقوم دارد مقامی باو عنايت شود که جميع أهل ملأ أعلی حسرت آن مقام برند و جميع اقلام ممکنات از ذکر آن مقام عاجز و ألْسُن کائنات از وصفش قاصر چه که هر نفسی اليوم بر اين أمر أقدس أرفع أمنع مستقيم شود مقابل است با کل مَنْ فی السّموات و الأرض و کان اللّه علی ذلک لشهيد و عليم أنْ يا أحبّاءَ اللّه لا تستقرّوا علی فراش الرّاحة و إذا عرفتم بارءَکم و سمعتم ما ورد عليه قوموا علی النّصر ثمّ انطقوا و لا تَصْمُتوا أقلَّ من آنٍ و إنّ هذا خير لکم من کنوز ما کان و ما يکون لو أنتم من العارفين اينست نصح قلم أعلی عباد اللّه را باری ای سلمان بدان که هر گز احدی از عباد که فی الجمله شعور داشته قائل باين نشده که مقبل و معرض و موحّد و مشرک در يک مقام و درجه باشند و اينکه شنيده‌ايد و يا در بعضی از کتب قبل ديده‌ايد مقصود در ساحت قدس حق است و اينکه ذکر شد اسماء در ملکوت اسماء واحدند ملکوت را موهوم مدان ملکوت و جبروت و لاهوت اليوم طائف عرشند و از افاضه اين مراتب و عوالم که در اين مقام مشهود است عوالم لاهوت و جبروت و ملکوت و فوق آن در مواقع خود موجود و برقرارند

\*\*\* ص 290 \*\*\*

و برقرارند تفصيل اين مقامات جائز نه و در سماء مشيَّت معلّق الی أن ينزّله اللّه بالفضل و إنّه علی کلّ شئ قدير باری در ساحت حق کل اسماء واحد بوده و خواهند بود و اين قبل از ظهور کلمه فصليّه است مثلا ملاحظه کن که اليوم جميع مظاهر اسماء در ملکوت خود بين يدی اللّه مشهود و هم چنين مطالع صفات و کلّ ما کان و بمقتضای استوای هيکل قِدَم بر عرش عدل عنايتش نسبت بجميع علی حدٍّ سواء بوده و لکن بعد از القای کلمه تفريق و تفصيل ما بين عباد موجود و مشهود چنانچه هر نفسيکه بکلمه بلی موفّق شد بکلّ خير فائز قسم بحزن جمال ذوالجلال که از برای مقبل مقامی مقدّر شده که اگر اقلّ من سم ابره از آن مقام بر اهل ارض ظاهر شود جميع از شوق هلاک شوند اينست که در حيات ظاهره مقامات مؤمنين از خود مؤمنين مستور شده و هر نفسيکه موقن نشد بذکر بلی عند اللّه غير مذکور فنعوذ باللّه عمّا قُدّر له من عذاب الّذی لا عِدْلَ له ای سلمان بر عباد کلمات رحمن را القا کن و بگو خود را از ذئاب ارض حفظ نمائيد و بسخنهای مزخرف که بعضی بآن ناطقند گوش مدهيد سمع را برای اصغای کلماتم مطهّر داريد و قلبرا برای عرفان جمالم منزّه کنيد از کلّ آنچه خلق شده ای سلمان القا کن که بسا از اسحار که تجلّی جمال مختار بر قلوب شما مرور نمود و شما را بدون خود مشغول يافت و بمقرّ قرار خود راجع شد ای سلمان بگو ای عباد بر اثر حق مشی نمائيد و در افعال مظهر قِدَم تفکّر کنيد و در کلماتش تدبّر که شايد بمعين کوثر بيزوال ذوالجلال فائز شويد و اگر مُقْبلْ و مُعْرِضْ در يک مقام باشند و عوالم الهی منحصر باين عالم بود هر گز ظهور قبلم خود را بدست اعدا نميگذاشت و جان فدا نمينمود قسم بآفتاب فجر امر که اگر ناس برشحی از شوق و اشتياق جمال مختار در حينيکه آن هيکل صمدانيرا در هوا آويختند مطّلع شوند جميع از شوق جان در سبيل اين ظهور عزّ ربّانی دهند باری شکَرْ بطوطی داده‌اند و زِبلْ بجُعَلْ زاغ

\*\*\* ص 291\*\*\*

از نغمه بلبل بی نصيب و خفّاش از شعاع شمس در گريز ای سلمان ابتلايم در بين ملل و دول دليلی است قوی و حجّتيست محکم در مدّت بيست سنه شربت آبی براحت ننوشيدم و شبی نياسودم گاهی در غلّ و زنجير و گاهی گرفتار و اسير و اگر ناظر بدنيا و ما عليها بوديم هرگز باين بلايا گرفتار نميشديم طوبی از برای نفسيکه از اثمار اين مقام مرزوق شود و از حلاوت آن بچشد از خدا بصر بخواهيد و ذائقه سالم طلب کنيد چه که نزد بی بصر نقش يوسف و ذئب يکسان است و در ذائقه مريض حَنْظَلْ و شکَرْ در يک مقام و لکن اميدوارم که از نفحات مقدّس اين ايّام نفوسی ظاهر شوند که عالم و ما فيها را بفَلْسی نخرند و عری از کلّ ماسواه بشطر اللّه ناظر شوند و جان دادن در سبيل رحمن را أسهل شئ شمرند و از اعراض معرضين از صراط نلغزند و در ظلّ دوست مقرّ گزينند فيا طوبی لهؤلاء فيا بشری لهؤلاء و يا عزّا لهؤلاء و يا شرفا لهؤلاء تاللّه حوريات غرفات أعلی از شوق لقای اين نفوس نيارامند و أهل ملأ بقا از اشتياق نياسايند کذلک اختصَّ اللّهُ هؤلاء لنفسه و جعلهم منقطعا عن العالمين ای سلمان احزان وارده قلم رحمن را از ذکر مقامات احديَّه منع نموده ضرّ بمقامی رسيده مَقَرّ عزّيرا که اگر جميع ما کان بر خوان نعمتش حاضر شوند و الی آخر لا آخر له از آنچه موجود است متنعّم گردند ابداً کسی را حرفی نه نسبت بخل داده‌اند و باطراف نوشته که شهريّه ما را قطع کرده‌اند رذالت و پست فطرتيرا ملاحظه کن که برای جلب زخارف از ناس و افترای بجمال قدم اينگونه مفتريات باطراف نوشته و فرستاده‌اند با اينکه تو در اينجا بوده و ديده که ابدا اين عبد شهريّه اين قومرا بچشم خود نديده و آنچه هست در بيرون قسمت شده بهر نفسی داده ميشود مع ذلک محض تضييع أمراللّه و اخذ دينار اين قسم معمول داشته‌اند که شنيده قسم بجمال قِدَم که اوّل ضرّی که بر اين غلام وارد شد اين بود که قبول شهريه از دولت

\*\*\* ص 292 \*\*\*

از دولت نمود و اگر اين نفوس همراه نبودند البتّه قبول نمی کردم و تو مطّلع شده که چه مقدار امر بر مهاجرين صعب شده و مع ذلک جميع شاکريم و در قضای الهی راضی و صابر لن يصيبنا إلّا ما کتبَ اللّهُ لنا عليه توکّلنا فی کلّ الأمور و اين قوم که باطراف شکايت شهريّه مينمايند و تکدّی ميکنند ادّعای ربوبيّت مينمايند و از حق معرض ديگر در شأن آن نفوس که متابعت اين گروه نموده‌اند ملاحظه کن أُفٍّ لهم و لمن اتّبعهم فسوف يأخذهم زبانية القهر من لدن عزيز مقتدر قيّوم و لن يجدنّ لأنفسهم من مُعين و لا ناصر کذلک نزّل بالحقّ من جبروت اللّه المهيمن العزيز المحبوب و البهاء عليک يا سلمان و علی الّذين ما باعوا کلمات اللّه بتوهّمات مردود الا انهم هم المخلصون.

**هو المقتدر علی ما ارادة**

وجه حق از افق اعلی باهل بها توجه نموده می فرماید در جمیع احوال بآنچه سبب آ‌سایش خلق است مشغول باشید همت را در تربیت اهل عالم مصروف دارید که شاید نفاق و اختلاف از بین امم باسم اعظم محو شود و کل اهل یک بساط و یک مدینه مشاهده شوند قلب را منور دارید و از خار و خاشاک ضعیفه و بغضا مطهر نمائید کل اهل یک علمید و از یک کلمه خلق شده‌اید نیکوست حال نفسی که بمحبت تمام با عموم ایام معاشرت نماید در جمیع ایام عباد الله را به معروف امر نمودیم و از منکر نهی کردیم قسم ‌بآفتاب ظهور که از افق سجن مشرق است فساد و نزاع و جدال شأن انسان نبوده و نخواهد بود باید کل بما یحبه الله ناظر باشند و بما امروا به فی الکتاب عامل طوبی لک بما

\*\*\* ص 293 \*\*\*

اقبلت الی الله اذ اعرض عنه کل مشرب مریب

**بسم الله الرحمن الرحیم**

الحمدلله الذی قد ظهر الوجود من العدم و رقم علی لوح الأنسان من اسرار القدم و علمه من البیان ما لا یعلم و جعله کتاباً مبیناً لمن امن و استسلم و اشهده خلق کل شیء فی هذا الزمان المظلم الصیلم و انطقه فی قطب البقا علی اللحن البدیع فی الهیکل المکرم لیشهد الکل فی نفسه بنفسه فی مقام تجلی ربه بانه لا اله الا هو و لیصل الکل بذلک الی ذروة الحقایق حتی لا یشهد احد شیئا الا و قدیری الله فیه و اصلی و اسلم علی اول بحر انشعب من بحر الهویة و اول صبح لاح عن افق الأحدیة و اول شمس اشرقت فی سماء الأزلیة و او نار اوقدت من مصباح القدمیة فی مشکوة الواحدیة الذی کان احمدا فی ملکوت العالمین و محمداً فی ملأ المقربین و محموداً فی جبروت المخلصین و ایاً ما تدعوا فله الأسماء فی قلوب العارفین و علی اله و صحبه و سلم تسلیما کثیراً دائماً ابداً و بعد مراتب سالکان را از مسکن خاکی بوطن الهی هفت رتبه معین نموده ‌اند چنانچه بعضی هفت وادی و بعضی هفت شهر ذکر کرده‌اند و گفته‌اند که سالک تا از نفس هجرت ننماید و این اسفار را طی نکند ببحر قرب و وصال وارد نشود و از خمر بیمثال نچشد اول وادی طلب است مرکب این وادی صبر است و مسافر در این سفر

\*\*\* ص 294\*\*\*

در این سفر بی صبر بجایی نرسد و بمقصود واصل نشد باید هرگز افسرده نگردد و اگر صد هزار سال سعی کند و جمال دوست نه ببیند پژمرده نشود زیرا که مجاهدین کعبه فینا ببشارت و لنهدینهم سبلنا مسرورند و کمر خدمت در طلب محکم بسته‌اند و در هر آن از مکان غفلت بامکان طلب سفر کنند هیچ بندی ایشان را منع ننماید و هیچ پندی صد نکند 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 اباء و اجداد است اعراض نمایند و ابواب دوستی و دشمنی را با کل اهل ارض مسدود نمایند و طالب در این سفر بمقامی رسد که همه موجودات را در طلب دوست سرگشته ببیند چه یعقوبها بیند که در طلب یوسف آواره مانده‌اند 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 زیاد گردد. طلب را باید از مجنون عشق اندازه گرفت. حکایت کنند که روزی مجنون را دیدند که خاک میبیخت و اشک می‌ریخت گفتند چه می‌کنی گفت لیلی را می‌جویم گفتند وای بر تو لیلی از روح پاک و تو از خاک طلب می‌کنی گفت همه جا در طلب می‌کوشم شاید در جایی بیابم. بلی در تراب رب الأرباب جستن اگر چه نزد عاقل قبیح است لکن بر کمال جد و طلب دلیل است من طلب شیئاً و جد وجد طالب صادق جز وصال مطلوب چیزی نجوید و حبیب را جز لقای محبوب مقصودی نباشد و این طلب طالب را حاصل نشد مگر بنثار آنچه هست یعنی آنچه دیده و شنیده و فهمیده همه را بنفی لا منفی سازد تا بشهرستان جان که مدینه الا است واصل شود. همتی باید تا در طلبش کوشیم و جهدی باید تا از شهد وصلش نوشیم و اگر از این جام

\*\*\* ص 295 \*\*\*

نوش کنیم عالمی فراموش کنیم و سالک در این سفر بر هر خاکی جالس شود و در هر بلادی ساکن گردد و از هر وجهی طلب جمال دوست کند و در هر دیار طلب یار نماید با هر جمعی مجتمع شود با هر سری همسری نماید که شاید در سری سر محبوب بیند و یا از صورتی جمال دوست زیارت کنید و اگر طالب در این سفر باعانت باری از یار بی نشان نشان یافت و بوی یوسف گم گشته را از بشیر احدیه شنید فوراً بوادی عشق قدم گذارد و از ناز عشق بگدازد در این شهر آسمان جذب بلند شود و آفتاب جهانتاب شوق طالع گردد و نار عشق بر فروزد و چون نار عشق بر افروخت خرمن عقل بکلی بسوخت در اینوقت سالک از خود و غیر خود بی خبر گردد نه جهل و علم داند و نه شک و یقین نه صبح هدایت شناسد و نه شام ضلالت از کفر و ایمان هر دو در گریز و سم قاتلش دلپذیر اینست که عطار گفته کفر کافر را و دین دیندار را ذره دردت دل عطار 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 به مصر عشق در نیایی به یوسف جمال دوست واصل نشوی و تا چون یعقوب از چشم ظاهری نگذری چشم باطن نگشایی و تا بنار عشق نیفروزی بیار شوق نیامیزی و عاشق را از هیچ چیز پروا نه و از هیچ ضری 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 یابی از دریا. عشق هستی قبول نکند و زندگی نخواهد حيات در ممات بيند و عزّت از ذلّت جويد بسيار هوش بايد تا لايق جوش عشق شود و بسيار سر بايد تا قابل کمند دوست گردد مبارک گردنی که در کمندش افتد و فرخنده سریکه در راه محبّتش بخاک افتد . پس ای دوست از نفس

\*\*\* ص 296\*\*\*

از نفس بيگانه شو تا به يگانه پی بری و از خاکدان فانی بگذر تا در آشيان الهی جای گيری نيستی بايد تا نار هستی بر افروزی و مقبول راه عشق شوی نکند عشق نفس زنده قبول نکند باز موش مرده شکار عشق در هر آنی عالمی بسوزد و در هر ديار که علم بر افرازد ويران سازد در مملکتش هستی را وجودی نه و در سلطنتش عاقلانرا مقرّی نه نهنگ عشق اديب عقل را ببلعد و لبيب دانش بشگرد هفت دريا بياشامد وعطش قلبش نيفسرد و هل من مزيد گويد از خويش بيگانه شود و ازهر چه در عالم است کناره گيرد . با دو عالم عشق را بيگانگی اندر او هفتاد و دو ديوانگی صد هزار مظلومان در کمندش بسته و صد هزار عارفان به تيرش خسته هر سرخی که در عالم بينی از قهرش دان و هر زردی که در رخسار بينی از زهرش شمر جز فنا دوائی نبخشد و جز در وادی عدم قدم نگذارد ولکن 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 لولا ک 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 و با حبيب خود براز مشغول گردد در حقيقت و نياز بگشايد و ابواب مجاز در بندد . در اينرتبه قضا را رضا دهد و جنگ را صلح بيند و در فنا معانی بقا درک نمايد و بچشم سَر و سرّ در آفاق ايجاد و انفس عباد اسرار معاد بيند و حکمت صمدانی را بقلب روحانی در مظاهر نامتناهی الهی سير فرمايد در بحر قطره بيند و در قطره اسرار بحر ملاحظه کند دل هر ذرّه ای که بشکافی آفتابيش

\*\*\* ص 297\*\*\*

در ميان بينی و سالک در اين وادی در آفرينش حقّ ببينش مطلق مخالف و مغاير نبيند و در هر آن ما تری فی خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور گويد در ظلم عدل بيند و در عدل فضل مشاهده کند در جهل علمها مستور بيند و در علمها صد هزار حکمتها آشکار و هويدا ادراک نمايد و قفس تن و هوی بشکند و بنفس اهل بقا انس گيرد بنردبانهای معنوی صعود نمايد و بسماء معانی بشتابد در فُلک سنريهم آياتنا فی الآفاق و فی انفسهم ساکن شود و بر بحر حتّی يتبيّن لهم انّه الحقّ ساير گردد و اگر ظلمی بيند صبر نمايد و اگر قهر بيند مهر آرد . حکايت کنند عاشقی سالها در هجر معشوقش جان ميباخت و در آتش فراقش ميگداخت از غلبهء عشق صدرش از صبر خالی ماند و جسمش از روح بيزاری جست و زندگی در فراقرا از نفاق ميشمرد و از آفاق بغايت در احتراق بود چه روزها که از هجرش راحت نجسته و بسا شبها که از دردش نخفته از ضعف بدن چون آهی گشته و از درد دل چون وای شده بيک شربه وصلش هزار جان رايگان ميداد و ميسّر نميشد طبيبان از علاجش در ماندند و مؤانسان از انسش دوری جستند بلی مريض عشق را طبيب چاره نداند مگر عنايت حبيب دستش گيرد . باری عاقبت شجر رجايش ثمر يأس بخشيد و نار اميدش بيفسرد تا آنکه شبی از جان بيزار شد و از خانه ببازار رفت ناگاه او را عسسی تعاقب نمود او از پيش تازان و عسس از پی دوان تا آنکه عسسهاجمع شدند و از هر طرف راه فرار برآن بيقرار بستند و آن فقير از دل ميناليد و باطراف ميدويد و با خود ميگفت اين عسس عزرائيل من است که باين تعجيل در طلب من است و يا شدّاد بلادست که در کين عباد است .آن خستهء تير عشق بپا دوان بود و بدل نالان تا بديوار باغی رسيد و بهزار زحمت و محنت بالای ديوار رفت ديواری بغايت بلند ديد از جان گذشت و خود را در باغ انداخت ديد معشوقش در دست چراغی دارد و تفحّص انگشتری مينمايد که از او گم شده بود . چون آن عاشق دلداده معشوق دل برده را ديد آهی

\*\*\* ص 298 \*\*\*

بر کشيد و دست بدعا بر داشت که ای خدا اين عسس را عزّت ده و دولت بخش و باقی دار که اين عسس جبرئيل بود که دليل اين عليل گشت يا اسرافيل بود که حيات بخش اين ذليل شد. و آنچه گفت فی الحقيقه درست بود زيرا ملاحظه شد که اين ظلم منکَر 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 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 چون از آخر محجوب بود در اوّل ناله آغاز نمود و بشکايت زبان گشود . ولکن مسافران حديقهء عرفان چون آخر را در اوّل بينند لهذا در جنگ صلح و در قهر آشتی ملاحظه کنند و اين رتبهء اهل اين وادی است و اهل واديهای فوق اين وادی اوّل و آخر را يک بينند بلکه نه اوّل بينند نه آخر لا اوّل و لا آخر بينند بلکه اهل مدينه بقا که در روضه خضرا ساکنند لا اوّل و لا آخر هم نبينند از اوّلها در گريزند و بآخرها در ستيز زيرا که عوالم اسما را طی نموده‌اند و از عوالم صفات چون برق در گذشته‌اند چنانچه ميفرمايد کمال التّوحيد نفی الصّفات عنه و در ظلّ ذات مسکن گرفته‌اند. اينست که خواجه عبداللّه قدّس اللّه تعالی سرّه العزيز در اين مقام نکته دقيقی و کلمه بليغی در معنی اهدنا الصّراط المستقيم فرموده‌اند و آن اينست که بنمای بما راه راست يعنی بمحبّت ذات خود مشرّف دار تا از التفات بخود و غير تو آزاد گشته بتمامی گرفتار تو گرديم جز تو ندانيم جز تو نبينيم و جز تو نينديشيم بلکه از اين مقام هم بالا روند چنانچه ميفرمايد المحبّة حجاب بين المحبّ و المحبوب بيش از اين گفتن مرا دستور نيست در اين وقت صبح معرفت طالع شد و چراغهای سير و سلوک خاموش گشت . وهم موسی با همه نور و هنر شد از آن محجوب تو بی پر مپر

\*\*\* ص 299\*\*\*

اگر اهل راز و نيازی بپرهای همّت اوليا پرواز کن تا اسرار دوست بينی و بانوار محبوب رسی انّا للّه و انّا اليه راجعون . و سالک بعد از سير وادی معرفت که آخر مقام تحديد است باوّل مقام توحيد واصل شود و از کأس تجريد بنوشد و در مظاهر تفريد سير نمايد . در اين مقام حجاب کثرت بر درد و از عوالم شهوت بر پرد و در سماء وحدت عروج نمايد بگوش الهی بشنود و بچشم ربّانی اسرار صنع صمدانی بيند بخلوتخانهء دوست قدم گذارد و محرم سرادق محبوب شود و دست حقّ از جيب مطلق بر آرد و اسرار قدرت ظاهر نمايد وصف و اسم و رسم از خود نبيند وصف خود را در وصف حقّ بيند و اسم حقّ را در اسم خود ملاحظه نمايد همهء آوازها از شه داند و جميع نغمات را از او شنود بر کرسيّ قل کلّ من عند اللّه جالس شود و بر بساط لا حول و لا قوّة الّا باللّه راحت گيرد و در اشياء بنظر توحيد مشاهده کند و اشراق تجلّی شمس الهی را از مشرق هويّت بر همهء ممکنات يکسان بيند و انوار توحيد را بر جميع موجودات موجود و ظاهر مشاهده کند . و معلوم آنجناب بوده که جميع اختلافات عوالم کون که در مراتب سلوک سالک مشاهده ميکند از نظر خود سالک است مثالی در اين مقام ذکر ميشود تا اين معنی تمام معلوم گردد . ملاحظه در شمس ظاهری فرمائيد که بر همهء موجودات و ممکنات بيک اشراق تجلّی مينمايد و افاضهء نور بامر سلطان ظهور بر همهء اشياء ميفرمايد و ليکن در هر محلّ باقتضای استعداد آن محلّ ظاهر ميشود و اعطای فيض ميکند مثل اينکه در مرآت بقرصها و هيأتها جلوه مينمايد و اين بواسطهء لطافت خود مرآت است و در بلور نار احداث ميکند و در ساير اشياء همان اثر تجلّی ظاهر است نه قرص و بآن اثر هر شیء را بامر مؤثّر باستعداد او تربيت ميکند چنانچه مشاهده ميکنيد و همچنين الوان هم باقتضای محلّ ظاهر ميشود مثل اينکه در زجاجهء زرد تجلّی زرد و در سفيد تجلّی سفيد و در سرخ تجلّی سرخ ملاحظه ميشود . پس اين

\*\*\* ص 300 \*\*\*

اختلافات از محلّ است نه از اشراق ضياء و اگر محلّ مانع داشته باشد مثل جدار و سقف آن محلّ بالمرّه از تجلّی شمس محروم ماند و آفتاب بر آن نتابد . اين است که بعضی از نفوس ضعيفه چون اراضی معرفت را بجدار نفس و هوی و حجاب غفلت و عمی حايل نموده‌اند لهذا از اشراق شمس معانی و اسرار محبوب لايزالی محجوب مانده‌اند و از جواهر حکمت دين مبين سيّد المرسلين دور مانده‌اند و از حرم جمال محروم شدند و از کعبهء جلال مهجور اينست رتبهء اهل زمان . و اگر بلبلی از گِل نفس بر خيزد و بر شاخسار گُل قلب جای گيرد و بنغمات حجازی و آوازهای خوش عراقی اسرار الهی ذکر نمايد که حرفی از آن جميع جسدهای مرده را حيات تازه جديد بخشد و روح قدسی بر عظام رميمه ممکنات مبذول دارد هزار چنگال حسد و منقار بغض بينی که قصد او نمايند و با تمام جدّ در هلاکش کوشند بلی جُعَل را بوی خوش ناخوش آيد و مزکوم را رايحه طيّب ثمر ندهد اينست که برای ارشاد عوام گفته‌اند دفع کن از مغز و از بينی زکام تا که ريح اللّه در آيد در مشام باری اختلاف محلّ واضح و مبرهن شد و امّا نظر سالک وقتی در محلّ محدود است يعنی در زجاجات سير مينمايد اينست که زرد و سرخ و سفيد بيند باين جهت است که جدال بين عباد برپا شده و عالم را غبار تيره از انفس محدوده فرا گرفته و بعضی نظر باشراق ضوء دارند و برخی از خمر وحدت نوشيده‌اند جز شمس چيزی نبينند . پس بسبب سير اين سه مقام مختلف فهم سالکين و بيان ايشان مختلف ميشود اين است که اثر اختلاف در عالم ظاهر شده و ميشود زيرا که بعضی در رتبه توحيد واقفند و از آن عالم سخن گويند و برخی در عوالم تحديد قائمند و بعضی در مراتب نفس و برخی بالمرّه محتجبند . اينست که جهّال عصر که از پرتو جمال نصيب نبرده‌اند ببعضی مقال تکلّم مينمايند و در هر عصر و زمان بر اهل لجّه توحيد وارد ميآورند آنچه را که خود بآن لايق و سزاوارند و لو يؤاخذ اللّه النّاس بما

\*\*\* ص 301 \*\*\*

کسبوا ما ترک علی ظَهرها من دابّةٍ و لکن يؤخّرهم الی اجل مسمّی ای برادر من قلب لطيف بمنزله آئينه است آن را بصيقل حبّ و انقطاع از ما سوی اللّه پاک کن تا آفتاب حقيقی در آن جلوه نمايد و صبح ازلی طالع شود معنی لا يسعنی ارضی و لا سمائی ولکن يسعنی قلب عبدی المؤمن را آشکار و هويدا بينی و جان در دستگيری و بهزار حسرت نثار يار تازه نمائی . و چون انوار تجلّی سلطان احديّه بر عرش قلب و دل جلوس نمود نور او در جميع اعضاء و ارکان ظاهر ميشود آن وقت سرّ حديث مشهور سر از حجاب ديجور بر آرد لازال العبد يتقرّب اليّ بالنّوافل حتّی احببته فاذا احببته کنتُ سمعه الّذی يسمع به الخ زيرا که صاحب بيت در بيت خود تجلّی نموده و ارکان بيت همه از نور او روشن و منوّر شده وفعل و اثر نور از منير است اينست که همه باو حرکت نمايند و بارادهء او قيام کنند و اينست آن چشمه ای که مقرّبين از آن می نوشند چنانچه ميفرمايد " عينا يشرب بها المقرّبون و ديگر آنکه مباد در اين بيانات رايحه حلول و يا تنزّلات عوالم حقّ در مراتب خلق رود و بر آنجناب شبهه شود زيرا که بذاته مقدّس است از صعود و نزول و از دخول و خروج لم يزل از صفات خلق غنی بوده و خواهد بود و نشناخته او را احدی و بکنه او راه نيافته نفسی کلّ عرفا در وادی معرفتش سرگردان و کلّ اوليا در ادراک ذاتش حيران منزّه است از ادراک هر مدرکی و متعالی است از عرفان هر عارفی السّبيل مسدود و الطّلب مردود دليله آياته و وجوده اثباته اينست که عاشقان روی جانان گفته‌اند يا من دلّ علی ذاته بذاته و تنزّه عن مجانسة مخلوقاته عدم صرف کجا تواند در ميدان قِدم اسب دواند و سايه فانی کجا بخورشيد باقی رسد حبيب لولاک ما عرفناک فرموده و محبوب او ادنی ما بلغناک گفته . بلی اين ذکرها که در مراتب عرفان ذکر ميشود معرفت تجلّيات آن شمس حقيقت است که در مرايا تجلّی ميفرمايد و تجلّی آن نور در قلوب هست ولکن بحجبات نفسانيّه

\*\*\* ص 302 \*\*\*

نفسانيّه و شئونات عرضيّه محجوبست چون شمع زير فانوس حديد چون فانوس مرتفع شد نور شمع ظاهر گردد و همچنين چون خرق حجبات افکيّه از وجه قلب نمائی انوار احديّه طالع شود . پس معلوم شد که ازبرای تجلّيات هم دخول و خروج نيست تا چه رسد بآن جوهر وجود و سرّ مقصود . ای برادر من در اين مراتب از روی تحقيق سير نما نه از روی تقليد و سالک را دور باش کلمات منع نکند و هيمنه اشارت سدّ ننمايد .پرده چه باشد ميان عاشق و معشوق سدّ سکندر نه مانع است و نه حائل اسرار بسيار و اغيار بيشمار سرّ محبوب را دفترها کفايت نکند و باين الواح اتمام نيابد با اينکه حرفی بيش نيست و رمزی بيش نه العلم نقطةٌ کثّره الجاهلون و از همين مقام اختلافات عوالم را هم ملاحظه کن . اگر چه عوالم الهی نامتناهی است ولکن بعضی چهار رتبه ذکر نموده‌اند عالم زمان و آن آنست که از برای او اوّل و آخر باشد و عالم دهر يعنی اوّل داشته باشد و آخرش پديد نباشد و عالم سرمد که اوّلی ملاحظه نشودو آخرش مفهوم شود و عالم ازل که نه اوّلی مشاهده شود و نه آخری .اگر چه در اين بيانات اختلاف بسيار است اگر تفصيل ذکر شود کسالت افزايد چنانچه بعضی عالم سرمد را بی ابتدا و انتها گفته‌اند و عالم ازل را غيب منيع لايدرک ذکر نموده‌اند و بعضی عوالم لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت گفته‌اند و سفرهای سبيل عشق را چهار شمرده اند من الخلق الی الحقّ و من الحقّ الی الخلق و من الخلق الی الخلق و من الحقّ الی الحقّ و همچنين بسيار بيانات از عرفا و حکمای قبل هست که بنده متعرّض نشدم و دوست ندارم که اذکار قبل بسيار اظهار شود زيرا که اقوال غير را ذکر نمودن دليل است بر علوم کسبی نه بر موهبت الهی ولکن اينقدر هم که ذکر شد بواسطهء عادت ناس است و تأسّی باصحاب و علاوه بر اين درين رساله اين بيانات نگنجد و عدم اقبال بذکر اقوال ايشان نه از غرور است بل بواسطه ظهور حکمت و تجلّی موهبت است گر خضر در بحر کشتی را شکست صد درستی در شکست

\*\*\* ص 303 \*\*\*

خضر هست و الا این بنده خود را در ساحت يکی از احبّای خدا معدوم ميدانم و مفقود می شمرم تا چه رسد در بساط اوليا فسبحان ربّی الاعلی . و از اينها گذشته مقصود ذکر مراتب سالکين است نه بيان اقوال عارفين اگر چه مثال مختصری در اول و آخر عالم نسبی و اضافی زده شد مجدّد مثالی ديگر ذکر ميشود تا تمام معانی در قميص مثالی ظاهر شود . مثلاً آنجناب در خود ملاحظه فرمايند که نسبت به پسر خود اوّلند و نسبت بپدر خود آخر و در ظاهر حکايت از ظاهر قدرت ميکنيد در عوالم صنع الهی و در باطن بر اسرار باطن که وديعهء الهيّه است در شما پس صدق اوّليّت و آخريّت و ظاهريّت و باطنيّت باين معنی که ذکر شد بر شما می کند تا در اين چهار رتبه که بشما عنايت شد چهار رتبه الهيّه را ادراک فرمائيد تا بلبل قلب بر جميع شاخسارهای گل وجود از غيب و شهود ندا کند بانّه هو الاوّل و الآخر و الظّاهر و الباطن . و اين ذکرها در مراتب عوالم نسبت ذکر ميشود و الّا آن رجالی که بقدمی عالم نسبت و تقييد را طی نموده‌اند و بر بساط خوش تجريد ساکن شده‌اند و در عالمهای اطلاق و امر خيمه بر افراخته‌اند جميع اين نسبتها را بناری سوخته‌اند و همه اين الفاظ را بنمی محو نموده‌اند و در يمّ روح شناوری مينمايند و در هوای قدس نور سير ميکنند ديگر الفاظ در اين رتبه کجا وجود دارد تا اوّل يا آخر يا غير اينها معلوم شود و مذکور آيد در اين مقام اوّل نفس آخر و آخر نفسِ اوّل است .آتشی از عشق جانان بر فروز سر بسر فکر و عبادت را بسوز ايدوست من در خود ملاحظه فرما که اگر پدر نميشدی و پسر نديده بودی اين الفاظ هم نشنيده بودی پس حال همه را فراموش کن تا در مصطبه توحيد نزد اديب عشق بيآموزی و از انّا به راجعون رجعت کنی و از باطن مجازی بمقام حقيقی خود واصل گردی و در ظلّ شجره دانش ساکن شوی . ای عزيز نفس را فقير نما تا در عرصهء بلند غنا وارد شوی و جسد را ذليل کن تا شريعه عزّت

\*\*\* ص 304 \*\*\*

بياشامی و بجميع معانی اشعار که سؤال فرمودی برسی . پس معلوم شد که اينمراتب بسته بسير سالک است و در هر مدينه عالمی بيند و در هر وادی بچشمه ای رسد و در هر صحرا نغمه ای شنود ولی شاهباز هوای معنوی را شهنازهای بديع روحانی در دل است و مرغ عراقی را آوازهای خوش حجازی در سر ولکن مستور بوده و مستور خواهد بود .گر بگويم عقلها بر هم زند ور نويسم بس قلمها بشکند و السّلام علی من قطع هذا السّفر الاعلی و اتّبع الحقّ بانوار الهدی و سالک بعد از قطع معارج اين سفر بلند اعلی در مدينهء استغنا وارد ميشود و در اين وادی نسايم استغنای الهی را بيند که از بيدای روح می وزد و حجابهای فقر را ميسوزد و يومَ يغنِی اللّه کلّاً من سعته را بچشم ظاهر و باطن در غيب و شهادهء اشيا مشاهده فرمايد از حزن بسرور آيد و از غم بفرح راجع شود قبض و انقباض را به بسط و انبساط تبديل نمايد . مسافران اين وادی اگر در ظاهر بر خاک ساکنند امّا در باطن بر رفرف معانی جالس و از نعمتهای بی زوال معنوی مرزوقند و از شرابهای لطيف روحانی مشروب زبان در تفصيل اين سه وادی عاجز است و بيان بغايت قاصر قلم در اين عرصه قدم نگذارد و مداد جز سواد ثمر نيآرد بلبل قلب را در اين مقامات نواهای ديگر است و اسرار ديگر که دل از او بجوش و روح در خروش و لکن اين معمّای معانی را دل بدل بايد گفت و سينه بسينه بايد سپرد . شرح حال عارفان دل بدل تواند گفت اين نه شيوه قاصد و اين نه حدّ مکتوبست و اسکت عجزاً عن امور کثيرةٍ بنطقی لن تحصی و لو قلت قلّت ای رفيق تا بحديقه اين معانی نرسی از خمر باقی اين وادی نچشی و اگر چشی از غير چشم پوشی و از بادهء استغنا بنوشی و از همه بگسلی و باو پيوندی و جان در رهش بازی و روان رايگان

\*\*\* ص 305 \*\*\*

بر افشانی اگر چه غيری در اين مقام نيست تا چشم پوشی کان اللّه و لم يکن معه من شیء زيرا که سالک در اين رتبه جمال دوست را در هر شیء بيند از نار رخسار يار بيند و در مجاز رمز حقيقت ملاحظه کند و از صفات سرّ هويّت مشاهده نمايد زيرا پرده ها را بآهی سوخته و حجابها را بنگاهی برداشته ببصر حديد در صنع جديد سير نمايد و بقلب رقيق آثار دقيق ادراک کند و جعلنا اليوم بصرک حديداً شاهد مقال و کافی احوال است و سالک بعد از سير مراتب استغنای بحت در وادی حيرت واصل ميشود و در بحرهای عظمت غوطه ميخورد و در هر آن بر حيرتش می افزايد گاهی هيکل غنا را نفس فقر می بيند و جوهر استغنا را صرف عجز گاهی محو جمال ذوالجلال ميشود و گاهی از وجود خود بيزار اين صرصر حيرت چه درختهای معانی را که از پا انداخت و چه نفوسها را که از نفس بر انداخت زيرا که اين وادی سالک را در انقلاب آورد . و ليکن اين ظهورات در نظر واصل بسيار محبوب و مرغوب است و در هر آن عالم بديعی و خلق جديدی مشاهده کند و حيرت بر حيرت افزايد محو صنع جديد سلطان احديّه شود . بلی ای برادر اگر در هر خلقی تفکّر نمائيم صد هزار حکمت بالغه بينيم و صد هزار علوم بديعه بيآموزيم . از جملهء مخلوقات نوم است ملاحظه کن چقدر اسرار در او وديعه گذاشته شده است و چه حکمتها در او مخزون گشته است و چه عوالم در او مستور مانده . ملاحظه فرمائيد که شما در بيتی ميخوابيد و درهای آن بيت بسته است يکمرتبه خود را در شهر بعيدی مشاهده ميکنيد بی حرکت رجل و تعب جسد بآن شهر داخل ميشويد و بی زحمت چشم مشاهده می کنيد و بی محنت گوش می شنويد و بی لسان تکلّم مينمائيد و گاهست که آنچه امشب ديده ايد ده سال بعد در عالم زمان بحسب ظاهر بعينه آنچه در خواب ديده‌ايد می بينيد .حال چند حکمت است که در اين نوم مشهود است و غير اهل اين وادی بر کما هی ادراک نمی کنند . اوّل آنکه آن چه عالم است که بی چشم و گوش و دست و لسان حکم همه اينها

\*\*\* ص 306 \*\*\*

در او معمول ميشود و ثانی آنکه در عالم ظهور اثر خواب را امروز مشاهده ميکنی و ليکن اين سير را در عالم نوم در ده سال قبل ديده ای حال تفکّر نما فرق اين دو عالم و اسرار مودعهء آن را تا بتأييدات و مکاشفات سبحانی فائز شوی و پی بعالم قدس بری و اين آيات را حضرت باری در خلق گذاشته تا محقّقين انکار اسرار معاد نکنند و بآنچه وعده داده شده اند سهل نشمرند مثل اينکه بعضی تمسّک بعقل جسته و آنچه بعقل نيايد انکار نمايند و حال آنکه هر گز عقول ضعيفه همين مراتب مذکوره را ادراک نکند مگر عقل کلّی ربّانی عقل جزئی کی تواند گشت بر قرآن محيط عنکبوتی کی تواند کرد سيمرغی شکار و اين عوالم کلّ در وادی حيرت دست دهد و مشاهده گردد و سالک در هر آن زيادتی طلب نمايد و کسل نشود اين است که سيّد اوّلين و آخرين در مراتب فکرت و اظهار حيرت ربّ زدنی فيک تحيّرا فرموده و همچنين تفکّر در تماميّت خلق انسان کن که اين همه عوالم و اين همه مراتب در او منطوی و مستور شده .أتحسب انّک جرمٌ صَغير و فيک انطوی العالم الاکبر پس جهدی بايد که رتبه حيوانی معدوم کنيم تا معنی انسانی ظاهر شود . همچنين لقمان که از چشمهء حکمت نوشيده و از بحر رحمت چشيده بپسرش ناتان بجهت اثبات مقامات حشر و موت همين خواب را دليل آورده و مثل زده درين مقام ذکر مينمائيم تا ذکری از آن جوان مصطبه توحيد و پير مراتب تعليم و تجريد از ين بندهء فانی باقی بماند . فرمود ای پسر اگر قادر باشی که نخوابی پس قادری بر آنکه نميری و اگر بتوانی بعد از خواب بيدار نشوی ميتوانی که بعد از مرگ محشور نگردی . ای دوست دل که محلّ اسرار باقيه است محلّ افکار فانيه مکن و سرمايهء عمر گرانمايه را باشتغال دنيای فانيه از دست مده از عالم قدسی بتراب دل مبند و اهل بساط انسی وطن خاکی مپسند . باری ذکر اين مراتب را انتهائی نه و اين بنده را از صدمه اهل روزگار احوالی نه خود اين

\*\*\* ص 307 \*\*\*

سخن ناقص بماند و بيقرار دل ندارم بيدلم معذور دار قلم ناله ميکند و مداد ميگريد و جيحون دل خون موج ميزند لن يصيبنا الّا ما کتب اللّه لنا و السّلام علی من اتّبع الهدی و سالک بعد از ارتقای بمراتب بلند حيرت بوادی فقر حقيقی و فنای اصلی وارد شود و اين رتبه مقام فنای از نفس و بقای باللّه است و فقر از خود و غنای بمقصود است . و در اين مقام که ذکر فقر ميشود يعنی فقير است از آنچه در عالم خلق است و غنی است بآنچه در عوالم حقّ است زيرا که عاشق صادق و حبيب موافق چون بلقای محبوب و معشوق رسيد از پرتو جمال محبوب و آتش قلب حبيب ناری مشتعل شود و جميع سرادقات و حجباترا بسوزاند بلکه آنچه با اوست حتّی مغز و پوست محترق گردد و جز دوست چيزی نماند .چون تجلّی کرد اوصاف قديم پس بسوزد وصف حادث را کليم و در اين مقام واصل مقدّس است از آنچه متعلّق بدنياست پس اگر در نزد واصلين بحر وصال از اشياء محدوده که متعلّق بعالم فانی است يافت نشود چه از اموال ظاهريّه باشد و چه از تفکّرات نفسيّه بأسی نيست زيرا که آنچه نزد خلق است محدود است بحدود ايشان و آنچه نزد حقّ است مقدّس از آن . اين بيان را بسيار فکر بايد تا پايان آشکار شود انّ الابرار يشربون من کأس کان مزاجها کافورا اگر معنی کافور معلوم شود مقصود حقيقی معلوم گردد . اين مقام از فقرست که ميفرمايد الفقر فخری و از برای فقر باطنی و ظاهری مراتبها و معنيهاست که ذکر آنرا مناسب اين مقام نديدم لهذا بعهده وقتی گذاشتم تا خدا چه خواهد و قضا چه امضا نمايد . و اينمقام است که کثرات کلّ شیء در سالک هالک شود و طلعت وجه از مشرق بقا سر از غطا بيرون آورد و معنی کلّ شیء هالک الّا وجهه مشهود گردد . ای حبيب من نغمات روح را بجان و دل گوش کن و چون بصر حفظش نما که هميشهء ايّام معارف الهی بمثابه ابر نيسانی بر اراضی قلوب انسانی جاری نيست

\*\*\* ص 308 \*\*\*

اگر چه فيض فيّاض را تعطيلی و تعويقی نه و لکن هر زمان و عصر را رزقی معلوم و نعمتی مقدّرست و بقدر و اندازه افاضه ميشود و ان من شیء الّا عندنا خزآئنه و ما ننزّله الّا بقدر معلوم سحاب رحمت جانان جز بر رياض جان نبارد و در غير بهاران اين کرم نفرمايد فصول ديگر را ازين فضل اکبر نصيبی نيست و اراضی جرزه را ازين کرم قسمتی نه . ای برادر هر بحری لؤلؤ ندارد و هر شاخی گل نيارد و بلبل برآن نسرايد پس تا بلبل بوستان معنوی بگلستان الهی باز نگشت و انوار صبح معانی بشمس حقيقی راجع نشد سعی کنيد که شايد در اين گلخن فانی بوئی از گلشن باقی بشنويد و در ظلّ اهل اين مدينهء جاويد بمانيد و چون باين رتبه بلند اعلی رسيدی و باين درجه عظمی فائز شدی يار بينی و اغيار فراموش کنی . یار بی پرده از در و ديوار در تجلّی است يا اولی الابصار از قطره جان گذشتی و ببحر جانان واصل شدی اينست مقصودیکه طلب فرمودی انشاء اللّه بآن فائز شوی و اين مدينه حجبات نور هم خرق ميشود و زايل ميگردد لا لجماله حجابٌ سوی النّور و لا لوجهه نقاب الّا الظّهور ای عجب که يار چون شمس آشکار و اغيار در طلب زخارف و دينار بلی از شدّت ظهور پنهان مانده و از کثرت بروز مخفی گشته .حقّ عيان چون مهر رخشان آمده حيف کاندر شهر کوران آمده در اين وادی سالک مراتب وحدت وجود و شهود را طی نمايد و بوحدتی که مقدّس ازين دو مقام است واصل گردد . احوال پی باين مقال برد نه بيان و جدال و هر کس درين محفل منزل گزيده و يا ازين رياض نسيمی يافته ميداند چه عرض ميشود . و سالک بايد در جميع اين اسفار بقدر شعری از شريعت که فی الحقيقه سرّ طريقت و ثمره شجره حقيقت است انحراف نورزد و در همهء مراتب بذيل اطاعت اوامر متشبّث باشد و بحبل اعراض از مناهی متمسّک تا از کأس شريعت مرزوق شود و بر اسرار حقيقت واقف گردد . و هر چه از بيانات

\*\*\* ص 309 \*\*\*

اين بنده مفهوم نشود و تزلزلی احداث کند بايد مجدّد سؤال شود تا شبهه نماند و مقصود چون طلعت محبوب از مقام محمود ظاهر گردد . و اين اسفار که آن را در عالم زمان انتهائی پديد نيست سالک منقطع را اگر اعانت غيبی برسد و وليّ امر مدد فرمايد اين هفت رتبه را در هفت قدم طی نمايد بلکه در هفت نفس بلکه در يکنَفس اذا شاءاللّه و اراد و ذلک من فضله علی من يشاء . طايران هوای توحيد و واصلان لجّهء تجريد اين مقام را که مقام بقاء باللّه است درين مدينه منتهی رتبهء عارفان و منتهی وطن عاشقان شمرده اند و نزد اين فانی بحر معنی اين مقام اوّل شهر بند دلست يعنی اوّل ورود انسان است بمدينهء قلب و قلب را چهار رتبه مقرّرست اگر اهلش يافت شد مذکور آيد چون قلم در وصف اينحالت رسيد هم قلم بشکست و هم کاغذ دريد و السّلام ای حبيب من اين غزال صحرای احديّه را کلابی چند در پی و اين بلبل بستان صمديّه را منقاری چند در تعاقب و اين طاير هوای الهی را غراب کين در کمين و اين صيد برّ عشق را صيّاد حسد در عقب . ای شيخ همّت را زجاج کن که شايد اين سراج را از بادهای مخالف حفظ نمايد اگر چه اين سراج را اميد چنان است که در زجاجهء الهی مشتعل گردد و در مشکوة معنوی بر افروزد زيرا گردنی که بعشق الهی بلند شد البتّه بشمشير افتد و سری که بحبّ برافراخت البتّه بباد رود و قلبی که بذکر محبوب پيوست البتّه پر خون گردد فنعم ما قال و عش خاليا فالحبّ راحته عنا فاوّله سقم و آخره قتل و السّلام علی من اتّبع الهدی . آنچه از بدايع فکر در معنی طير معروف که بفارسی گنجشک مينامند ذکر فرمودند معلوم و محقّق شد گويا بر اسرار معانی واقف شده اند ولکن هر حرفی را در هر عالمی باقتضای آن مقصودی مقرّر است بلی سالکين از هر اسمی رمزی و از هر حرفی سرّی ادراک مينمايند و اين حروفات در مقامی اشاره بتقديس است

\*\*\* ص 310 \*\*\*

کاف ای کف نفسک عما تشتهی به هوئک ثم اقبل الی مولیک نون نزّه نفسک عما سواه لتفدی روحک فی هواه جیم جانب جناب الحق ان بقی فیک من صفات الخلق شین اشکر ربک فی ارضة لیشکرک فی سمائه و ان کانت السماء فی عالم الاحدیه نفس الأرض کاف کفر عنک حجبات المحدودة لتعرف ما لا عرفته من مقامات القدسیّه و انک لو تسمع نغمات هذه الطیر الفانیة لتطلب من کئوس الباقیة الدائمة و تترک کئوب الفانیة الزائلة و السّلام علی من اتّبع الهدی.

این کتاب خط آمیر سیف الدین مراغه مرحوم است.