مجموعه آثار قلم اعلی

جلد 37

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

 شهر العظمه 133 بدیع

ص 1

|  |
| --- |
| **فهرست** |
| صفحه | اسم لوح | سر مطلب |
| 1 – 2 | 1- سورة الهجر  | فسبحان الّذی خرق حجبات الممکنات بسلطانه ...... |
| 3 – 7 | 2- سورة الذبح  | اقرالله علی عرش العظمة و الجلال ............ |
| 7 – 17  | 3- سورة البیان  | ذکر اسم ربک عبده اذ دخل بقعة الفردوس ........ |
| 18 – 39  | 4- لوح الروح  | سبحان الذی فی قبضته ملکوت ملک ............. |
| 40 – 57 | 5- سورة السلطان  | تلک آیات الله قد نزلت بالحق ........... |
| 57 – 65 | 6- رضوان الاقرار  | اقرالله بذاته لذاته بانه لا اله الا هو ............. |
| 66 – 81 | 7- سوره حج بغداد  | فسبحان الّذی نزل الایات بالحق .............. |
| 81 – 85 | 8- سورة الاعراب  | تلک آیات اله قد نزلت بالحق فی سماء ........... |
| 85 – 97 | 9- سورة الاحزان  | ان یا سیاح الاحدیه سبح فی قلزم ........... |
| 97 – 104 | 10- سورة الذکر  | هذا کتاب نقطة الاولی الی الذینهم امنوا ............ |
| 104 – 115 | 11- رضوان العدل  | هذا لوح فیه بعث الله اسمه العادل ............. |
| 115 – 122 | 12- سورة القلم  | ان یا قلم الاعلی فاشهد فی نفسک ............ |
| 122 – 130  | 13- سورة الزیاره  | هذا کتاب فی لدی المظلوم الذی سمّی فی ............. |
| 130 – 133  | 14- لوح الزیارة  | اول بهاء ظهر و اشراق من مشرق البقاء ........  |
| 133 – 138  | 15- سورة اسمنا المرسل | هذا کتاب من لدی البهاء الی من اقربالله .......... |
| 138 – 141  | 16- سورة القدیر  | فسبحان الذی قدر مقادیر کل شيء .............. |
| 141 – 143  | 17- لوح الحق  | ان یا ملاء الحق قد ظهر الحق فی .......... |

این کتاب بخط خادم امرالله جناب فیضی است که در اوقات اقامت بغداد از روی نسخه خط جناب زین نوشته و بعد عکس گرفته شده است

\*\*\* ص 1 \*\*\*

هذه سورة الهجر نزلناها بالحق لیظهر بها

مظلومیتی بین السموات و الارضین

**هو الباقی باسمی فی ملکوت الاعلی**

 فسبحان الذی خرق حجبات الممکنات بسلطانه و خلق السموات بامره و انزل من کمفهّرات القدس امطار الانس و ارسل من غمام الانوار آیات التی اقشعرت عنها جلود المشرکین قل ان فی تنزیل الایات و استواء الغلام علی عرش الاسمآء و الصفات لبیّنات للموحدین قل یا قوم هذا جمال القدم قد وقف بین السموات و الارض بیکی و یصح و انتم یا ملاء الارض ان لن تنصروه لا تقتلوه باسیاف الکفر و لاتسفکوا ما یستر عنه جمال الامر خافوا عن الله و لاتکونن من المفسدین قل انه یرید ان یخرج عن بینکم و جعل و لم یکن معه احد الا نفسه کذلک کان من اول الّذی لا اوّل له الی آخر الّذی لن یحصیه کل من فی السموات و الارضین قل ان کینوتة القدم یرید ان یخرج عن بین اعدائه و احبائه و بذلک یسّرن المشرکون و تقطع اکباد الّذینهم استعرجوا الی مواقع القدس هذا المقام الّذی فیه یستفنی منظر الله المقدس العزیز المنیع قل انه و لو یخرج وحده ولکن یکون معه جنود العز ثم اهل جبروت البقا و ملکوت العماء ثم الّذینهم استجاروا خلف خباء القرب مقر هذا الاسم المبارک الّذی منه انفطرت سماء الاعراض و انشقت ارض الکفر ثم ارتفعت غمام الفضل ان انتم من الشاهدین

\*\*\* ص 2 \*\*\*

 قل ان معینه زفراته و ناصره عبراته و طعامی قطعات کبدی و شرابی رشحات دمی و انیسی اناملی و مصاحبی قلمی و ظهری التوکل علی الله ربی و رب کل شی و رب العرش العظیم و حزبی لحناتی و معاشرتی نغماتی و مراتی جمالی ان انتم من العارفین و بذلک تغظغظت قلوب الامکان و تغظغظت ارکان العرش و بکی تا هور القدس من مدامع حمر میز قل یا قوم خافوا عن الله و لاتتعرضوا بجمالی و لاتکنون من الخاسرین قل انا اکتفینا بنفسنا الحق عنکل من فی السموات و الارض و یشهد بذلک قیامی فی ملکوت الملک بین الملک و السلاطین کذلک نزلنا الامر و صرفنا الایات لعل الناس یستشعرون فی انفسهم و یکنون من المتذکرین و انک انت یا حسین اسمع ندآء سمّیک الذی ابتلی فی الارض بما اکتسبت ایدی الظالمین بحیث وقع تحت سنان السّنان و سیف الامکان من هولاء المغلین و بذلک بکت عیون العظمة فی سرادق اللاهوت و عیون القدس فی خیام الجبروت ثم ابصر الانس فی خباء الملکوت ثم عیون اهل السموات و الارضین و انک انت فاشکر الله بما سمّاک بهذا الاسم المبارک العزیز الکریم ایاک ان لا تضطرب فی شی فاصبر ثم اصطبر فیما یرد علیک لیکون فعلک مطابقاً باسمک و تکون من العاملین ثم اعلم بان الله قبل عنک طاعتک و حینئذ بعثک بالحق بین یدیه لتزور نفسه الاعلی فی جماله الاخری و تکون من الذینهم فازوا بلقاء الرحمن فی عرش الرضوان و کانوا من الفائزین اذا نشهد بانک زرت جمال القدم و ادرکت لقائه و بذلک قدر لک فی الفردوس مقاما لایدرکه الا المقربین کذلک منّنا علیک مرة اخری لتشکر ربک و تعرف قدر اخیک الذی هاجر مع الله العزیز القدیر الذی اختصصناه بامر من لدنا فسوف تعرف ان تکون من الصابرین

 (هذه سورة الذبح قد نزل من سماء الامر للذی سمیناه بالذبیح فیملکوت الاسماء لعل یخلّص وجهه لله رب العالمین)

\*\*\* ص 3 \*\*\*

**هو الباقی البدیع**

 اقرا لله علی عرش العظمة و الجلال بانی انا لله لا اله الا انا المهیمن القیوم و اقر حینئذ علی ملکوت العز و الجلال بانه لا اله الا هو المهیمن القیوم و اعترف ذات القِدم علی جبروت القدرة و الاستجلال بانی انا الله لا اله الا انا العزیز المقتدر المحبوب و اعترف هذه الکمة الاعظم بانه لا اله الا هو العزیز المقتدر المحبوب شهد الله فی ذاته لذاته بذاته بانه هو الله لا اله الا انا الظاهر المشهود و اشهد فی ذاتی لذاتی بذاتی باقی انا الله لا اله الا هو الظاهر الباهر المستور ان یا جمال الاولی رشح علی الممکنات من طمطام فیض فضلک لعل یاخذنهم روائح القدس عن هذا الکافور الذی ظهر علی هیکل الظهور و یجری عن هذا السلسبیل الذی بعثه الله علی هیئة القلم و جعل آیة علمه بین السموات و الارض ولکن الناس قلیلاً منهم ما یشعرون ان یا سلطان القدم کیف القی علی الممکنات من آیات عزّ سلطنتک بعد الذی احاطتنی المشرکون من کل الجهات و وضعوا ایادی الغلّ علی هذا الفمّ الدری العزیز المحبوب و ان اذکر بینهم من بدایع الاذکار یزداد البغضاء فی صدور هؤلاء الفجار و انت العالم بما ورد علی نفسک و انک انت الحق علام الغیوب ان یا ذبیح فارفع راسک عن النوم ثم افتح اللسان بالبیان باسمی المقتدر المنان و لا تخف من احد و ان ربک یحرسک من الشیطان و مظاهره و یحفظک بسلطانه العزیز المشهود و ان اردت ان تدخل فی هذا المقام الذی قامت علی فنائه حقایق العالین و الملائکة الذینهم کانوا فی حول العرش ان یطوفون ینبغی لک بان تنفطع عنکل من فی السموات و الارض و عنکل ما کان و ما یکون و تجعل مصاحبک حبّی و مقصدک عرفانی و حصنک التوکل علی ربک العلام فیهذه الایام التی کل اعرضوا عن جماله و اتخذوا انفسهم اربابا من دون الله و کذلک کانوا ان یعلمون و اذا اتصفت بما امرناک به لیفتح الله عین فؤادک

\*\*\* ص 4 \*\*\*

 و تشهد ما لا شهد العباد و تعرف ما لا عرفه احد من الذینهم یدعون فی انفسهم مالا اذن الله لهم و یقولون ما لا یفقهون اذا دع المشرکین و ما عندهم ثم عرج بقولوم القدس الی فضاء الانس لتصل الی فردوس الاعظم فی هذه الکلمة المکنون المخزون قل یا قوم تالله ما انطق عن الهوی بل الروح ینطق فی صدری و تلک برهانی ان انتم تنصفون و یا قوم ان کان هذا جرمی فلست انا اول من اجرم بین یدی الله بل عباد مکرمون خافوا عن الله و لا تدحضوا الحق بافواهکم ثم انظروا بطرف الانصاف فیما نزل بالحق من جبروت الله المقتدر المهیمن القیوم و ان تجادلوا بتلک الکلمات تالله ان یصدق علیکم حکیم الایمان بما نزلت علی علّی من آیات ربه و من قبله علی سبیل الله ان انتم تعرفون و یا قوم فارحموا علی انفسکم و لا تقاسوا هذا الامر بما عندکم و کونوا من الذین اذا تتلی علیهم من آیات ربهم تمیز انفسهم شوقا للقائه ثم علی وجوههم تحیرون ان یا ذبیح تالله الحق ان الغلام قد وقع فی حب البغضاء فیالیت یکون من سیارة لیدلی دلو النصر لعل یخرج به الغلام و یستضی وجوه اهل السموات و الارض و کذلک جرت سنة القضاء علی الواح عز محفوظ و کذلک یقص علیک هذا القلم الذی شرب ماء الحیوان من کوثر الرحمن و نبّت علی ارض القدس فی قطب الجنان و یجری منه کوثر السبحان ولکن الناس لا یکادون ان یفقهون ثم اعلم بان ظهرت فتنة بها انفطرت سموات الوهم و اظلمت شمس الابداع و ظهر کذب الذینهم ادعوا فی انفسهم بانهم آمنوا بایات الله المهیمن القیوم قل یا قوم هذه الایات علی بالحق ایاکم ان لا تستکبروا علیها و کونوا من الذینهم یخضعون قل تالله قد ارتفعت سحاب الفضل و تمطر علی الممکنات ماء الحیوان و هذا من فضل ربکم الرحمن ان انتم توقنون و هل رأیت فضلا اکبر من ذلک لا فونفس الله المهیمن العزیز المحبوب و هل احصیت فی الابداع رحمة اوسع من ذلک لا فونفسی

\*\*\* ص 5 \*\*\*

 المنان لو انتم تعلمون و من الناس من سئل فی هذا النباء عن الذین توهم فی نفسه بانهم مهتدون قل یا قوم انه ان لیحتاج فی اثبات امره بشی عما خلق بین السموات و الارض و ان ما دونه قدخلق بقوله لو انتم فی آیاته تتفکرون قل ان دلیله نفسه و وجوده سلطانه و لایعلم ذلک الامن توجه بوجه القدس الی وجه ربه و یکون من الذینهم فی کلمات ربهم یتفرسون ایاک ان لا توقف امر ربک ثم انظر بطرف القدس الی حجج النبییّن و المرسلین لیسهل علیک الامر و تکسر اصنام الاوهام بسلطان ربک العزیز العلام و تکون من الذینهم علی رفرف العز هم متکتون ثم اعلم بان کلما جری من قلم انصح لم یکن الامن حبی ایاک و الا ان ربک لغنی عنه کل من فی السموات و الارض و انه لهو الحاکم علی ما یشا یحکم کیف اراد بقوله کن فیکون فاسع فی نفسک بان لا یزّلک وساوس الشیطان عن سبل الرحمن ثم استقم علی امر ربک و کن من الذینهم ببصر الله فی امره ینظرون قل یا قوم کلما عندکم و ما انتم تفتخرون به یثبت بایات الله و تلک آیاته نزلت من سماء البداء ایاکم ان لا شکروها و لا تبطلوا بذلک اعمالکم و لا تکونن من الذینهم یتبعون کل ناطق ثم بایات ربهم یکفرو ثم اعلم بانا جعلناک سفیرا من لدنا لتبشر الناس بهذا الامر الذی فیه وضعت کل ذات حمل حملها و غشت حجبات القهر ابصار اهل السموات و الارض الاعدة معدود و هم استقروا خلقت سرادق المجد فاستقربوا الی سین القرب اولئک فی غمرات الامر هم یسبحون عرّ نفسک عن کل شی لیاخذک ید الفضل و یرفعک الی مقعد عز محبوب و یلبسک ما یستنیر به کل الموجودات و هذا من فضل ربک علیک ان لن تحرقه بنیران الاشارات و تکون راسخاً علی امر ربک و لا تتبع کل شرک مردود ایاک ان لا تجعل نفسک محدودا بحدود الاشارات و لا محجوبا بحجب الدلالات فاخرق الحجبات لسلطان من لدنا ثم احرق الاشارات بهذا النار التی اشتعلت فی سیناء القدم و تجلّی علی

\*\*\*ص 6 \*\*\*

 هذا القلم بما یجتذب عنه افئدة الذینهم کانوا بایات الله هم مقتدون تفکر فی امة الفرقان و فی کل ما کان بین یدیهم لعل تقدس نفسک عن اشارات القوم و تکون علی استقامته محمود دع الملک ثم اصعد الی هذا السماء لتطلع بما لا اطلع به احدا لامن شاء ربک المقتدر المتعالی المهیمن القیوم و انک لو تخلص نفسک و تفکر فی هجرتی فی سنة التی وردنا العراق تالله انه لیکفیک عن کل شی و یجعلک من الذینهم فی آیات ربهم یتفکرون و به تمت حجة الله علی عباده و برهانه علی اصفیائه و کملت نعمته لاولیائه و اشرقت وجهه لبریته ولکن الناس لما اخذتهم حجبات الاوهام ما تفکروا فیه بل کانوا عن امر ربهم غافلون قل یا قوم لا تفعلوا کما فعلوا امة الفرقان و لاتدعوا زمام عرفانکم بید احد ان اغتنموا الفضل فی تلک الایام ثم بعیونکم فاشهدون و اذا تتلی علیکم آیات ربکم لا تنقلبوا علی اعقابکم و لا تکونن من الذینهم یعترضون بایات الله ثم علی مقاعدهم یستهزئون ان یا ذبیح قد ذبحت فی کل حین فی عشرین من السنین و لا یعلم ذلک الا ربک العزیز المحبوب ثم اعلم بانّ ذبیح القبل اذا اراد مشهد الفنا جائه الفداء من سماء المبدا و هذا الذبیح ما قبل الفداء و ذبح بسیف البغضاء من هولاء الفجار الذین لا یشعرون ما یفعلون و انک لو تقدس المنظر عن اشارات البشر و تصعد الی منظر الاکبر تشهد راسه مرفوعا علی رمح النفاق فی شطر الافاق و تبکی علیه کبکاء العاشقین الذین منعهم مقادیر القضاء عن الورود علی مقعد عن محبوب ان یا ذبیح طهر نظرک عن الاکوان و ما فیها و من الامکان و ما علیها لتعرف صنع الله الذی اتقن خلق کل شی و تدخل بیت الاسرار ا لتی ما دخل فیها احد الامن شاء ربک العلیم العالم المقتدر القیوم ثم اعرف قدر تلک الایام التی یستضئ وجه الغلام بینکم و تدارک مافات عنک فی عرفانه تالله هذا خیر لک عن ملک السموات و الارض و عن کل ما انتم تعملون او تعرفون فسوف تصنع اصابع الحسرة بین اسنان الحیرة و لن تجد الغلام و لو تجسس فی الاقطار السموات و الارض کذلک یلقیک قلم المبدا من اسرار القضاء لعل

\*\*\* ص 7 \*\*\*

 یخرجن العباد من اجداث الغفلة و ینقطعن عما یمنعهم من الورود علی مقر الرعرفان هذا الرضوان الذی جعله الله مقدسا عن ملاحظة الذینهم کانوا بربهم ان یشرکون و اذا اتاک قمیص الغلام بدم صادق ضعه علی وجهک ثم استنشق من رائحة الرحمن ثم احمر به وجهک و کن صائحا بوجه الحمراء بین الارض و السماء لعل اهل الحجبات یحرقن سبحات الاوهام و یخرجن عریا عن اثواب الاشارات و یصعدن الی جبروت الاسماء و الصفات هذا المقام المتعالی العزیز المحمود و ان ذبیح القبل لما اراد ان یدخل مقر القرب جبروت ربه العلی الاعلی اذا ظهر الشیطان علی صورة الانسان و اراد ان یمنعه عن الورود فی حرم قدس مخزون فلما عرّفناه ارجمه بارجام الاحجار بسلطان من عندنا و قوة من لدنا و کذلک کان الامر ان انت من الذینهم یعلمو و انک فاقتد به ثم اعمل بمثل ما عمل بحث لو تشهد بان احد اراد ان یمنعک عن حب هذا الغلام فاعلم بانه لهو الشیطان قد ظهر علی هیئة الانسان اذا فاستعذ بالله ثم اطرده بشهاب مثقوب ایاک ان لا تلتفت الی شی ثمر اقصد بقلبک الی هذا الشاطی المقدس المحبوب تالله یا ذبیح کلما اسمعت من اول الامر فقد ظهر من لدنا ولکن انا سترناه لحکمة لا یعلمها الا المخلصون و بذلک بغوا علینا اکثر العباد من حیث لا یشعرون و امّا صبرنا فی البلایا و نصبر بحول الله و قوته الی ان باقی جمال القدم بسلطان النصر و ینصر غلامه بنصر الذی یعجز عنه کل ما کان و ما یکون و الروح و التکبیر و البهاء علیک و علی الذینهم فی مرضات ربهم یصبرون

(هذه سورة البیان قد نزل من جبروت الرحمن عندی من بالله و کان من المهتدین فی الالواح مکتوبا)

**«هو العلی الاعلی فی جبروت الابهی»**

ذکر اسم ربک عبده اذ دخل بقعة الفردوس مقر الذی استشرقت علیه انوار الوجه عن مشرق الجمال بایات مبین

\*\*\* ص 8 \*\*\*

 و قام تلقاء العرش منظر الله العلی الاعلی و سمع نفحات ربه الرحمن الرحیم و فاز بکل الخیر حین الذی هبّت علیه نفحات القدس عن رضوان الله العلی المقتدر العزیز العظیم ان یا جمال القدم بشر الذی کان واقفا بین یدی العرش بما قدر له فی صحائف قدس حفیظ قل ان ورودک علی شاطی الکبریا مقام الذی فیه تموج بحر الاسماء باسم الله العلی الاعلی لخیر عما خلق بان السموات و الارضین ان یا ایها المسافر الی الله خذ نصیبک من هذا البحر و لا تحرم نفسک عما قدر فیه و کن من الفائزین و لو یرزقن کل من فی السموات و الارض بقطرة منه لیغنی فی انفسهم بغناء الله المقتدر العلیم الحیکم خذ بید الانقطاع غرفة من هذا البحر الحیوان ثم رشح منها علی الکائنات لیطهرهم عن حدودات البشر و یقربهم بمنظر الله الاکبر هذا المقر المقدس المنیر و ان وجدت نفسک وحیدا لا تحزن فاکف بربک ثم استانس به ولکن من الشاکرین بلغ امر مولاک الی کل من فی السموات و الارض ان وجدت مقبلا فاظهر علیه لئالی حکمة الله ربک فیما القاک الروح ولکن من القبلین و ان وجدت معرضا فاعرض عنه فتوکل علی الله ربک و رب العالمین تالله الحق من یفتح الیوم شفتاه فی ذکر اسم ربه لینزل علیه جنود الوحی عن مشرق اسمی الحکیم العلیم و ینزلن علیه اهل ملاء الاعلی بصحائف من النور و کذلک قدر فی جبروت الامر من لدن عزیز قدیر و لله خلف سرادق القدس عباد یظهرن فی الارض و ینصرن هذا الامر و لن یخافن من احد ولو یحاربن معهم کل الخلایق اجمعین اولئک یقومن بین السموات و الارض و یذکرن الله باعلی ندائهم و یدعون الناس الی صراط الله العزیز الحمید ان اقتد بهولاء و لا تخف من احد و کن من الذین لا یحزنهم ضوضاء الناس فی سبیل بارئهم و لا یمنعهم لومة اللائمین اذهب بلوح الله و آثاره الی الذینهم امنوا و بشرهم برضوان القدس ثم انذر المشرکین قل یا قوم تالله قد جئتکم عن جهة العرش بنباء من الله المقتدر العلی العظیم و فی یدی حجة من الله ربکم و رب آبائکم الاولین انتم و زنوها بقسطاس الحق بما عندکم من حجج النبییّن و المرسلین ان

\*\*\* ص 9 \*\*\*

 وجدتموها علی حق من عندالله ایاکم ان لاتجادلوا بها و لا تبطلوا اعمالکم و لا تکونن من المشرکین تلک آیات الله قد نزلت بالحق و بها حقق امره بین بریته و ارتفعت رایات التقدیس بین السموات و الارضین قل یا قوم هذه لصحیفة المختومة المحتومة التی کانت مرقومة من اصبع القدس و مستورة خلف حجب الغیب و قد نزلت بالفضل من لدن مقتدر قدیم و فیها قدرنا مقادیر اهل السموات و الارض و علم الاولین و الآخرین لن یعزب عن علمه شی ولن یعجزه امر عما خلق و یخلق ان انتم من العارفین قل قد جائت کرة الاخری و بسطنا ید الاقتدار علی کل من فی السموات و الارض و اظهرنا من سرنا الاعظم علی الحق الخالص سرا اقل عما یحصی اذا ماتت الطوریون عند مطلع هذا النور الحمراء علی بقعه السیناء و کذلک جاء جمال الرحمن علی طفل البرهان و قضی الامر من لدی اسم العزیز الحکیم قل للحوریة الفردوس ان اخرجی من غرف القدس ثم البسی من حرر البقاء کیف تشاء من سندس السنا باسمی الابهی ثم اسمعی نغمات الابدع الاحلی عما ارتفع عن جهة عرش ربک العلی الاعلی ثم اطلعی عن افق النقاب بطراز الحوراء و لا تحرمی العباد من انوار وجهک البیضاء و ان سمت تشَهق اهل الارض و السماء لا تحزنی دعیهم لیموتن علی تراب الفناء و ینعد من بما اشتعلت فی نفوسهم نار البغضاء ثم غنی علی احسن النغمات بین الارضین و السموات فی ذکر اسم علیک الاسماء و الصفات و کذلک قدرنا لک الامر و انا کنا قادرین ایاک ان لا تخلعی عن هیکلک الاطهر قمیص الانور ثم زدی علیه فی کل حین من حلل البقاء فی جبروت الانشاء لیظهر منک طراز الله فیکل ما سویه و تیم فضل ربک علی العالمین و ان وجدت من احد رائحة حب ربک ان افدی نفسک فی سبیله لانا خلقناک له و لذا اخذنا عنک العهد فی ذر البقاء عند معشر المقربین و لا تجزعی عن رمی الظنونات من اهل الاشارات دعیهم بانفسهم لانهم اتبعوا همزات الشیاطین

\*\*\* ص 10 \*\*\*

 ثم صحی بین الارض و السماء تالله الحق انی لحوریة خلقنی البهآء فی قصد اسمه الابهی و زین نفس بطراز الاسما فی الملاء الاعلی و انی لقد کنت محفوظة خلف حجبات العصمه و مستورة عن النظر البریه اذا سمعت ابدع الالحان عن شطر این الرحمن شهدت بان الجنان تحرکت فی نفسها شوقاً لاستماعها و طلبا للقائها کذلک نزلنا فی قیوم الاسماء علی لحن البقاء و علی لحن الاحلی فی هذا اللوح المبین قل انه لهو الحاکم فیما یشاء بسلطانه یحکم ما یرید بامره و لا یسئل عما شاء و اراد و انه لهو المختار القادر الحکیم ان الذینهم کفروا بالله و سلطانه اولئک غلبت علیهم النفس و الهوی و رجعوا الی مقرهم فی النار فبئس مقر المنکرین و انک زین نفسک بحبی ثم قلبک بذکری ثم لسانک تبلیغ امری و کذلک قدر لک فی الواح عز حفیظ ثم امش بین الناس بوقار الله و سکینته لیظهر منک اثاره بین العالمین ان اشتعل فی نفسک من هذه النار التی اوقدها الله فی قطب الجنان لیحدث منک حرارة الامر فی افئدة الذینهم امنوا بالله و کانوا من المؤمنین ان امشی علی اثری و لا تکلم الاعلی الصدق الخالص ثم اخضع لعباد الله الموحدین کذلک یعظک لسان الامر ان استمع بما امرت ثم اعمل به لتکون من الفائزین ان الذین لن یظهر منهم آثار الله فی اوامره اولئک لن یصدق علیهم حکم الایقان ولکن الناس اکثرهم احتجبوا عن امرالله و کانوا من قوم سوء اخسرین قل یا قوم هل ینبغی لاحد ان ینسب نفسه الی ربه الرحمن و یرتکب فی نفسه ما یرتکبه الشیطان لافو طلعة السبحان لو انتم من العارفین قدسوا قلوبکم عن حب الدنیا ثم السنکم عن ذکر ماسویه ثم ارکانکم عنه کل ما یمنعکم عن اللقاء و یقربکم الی ما یامرکم به الهوی اتقوا الله یا قوم و کونوا من المتقین قل یا قوم انتم ان تقولوا ما لا تفعلوا فما الفرق بینکم و بین الذینهم قالوا الله ربنا فلما جائهم علی ظلل القدس اذا کفروا به و کانوا من المنکرین خلصوا انفسکم عن الدنیا و زخرفها ایاکم ان لا تقربوا بها

\*\*\* ص 11 \*\*\*

 لانها یامرکم بالبغی و الفحشاء و یمنعکم عن صراط عز مستقیم ثم اعلموا بان الدنیا هی غفلتکم عن موجدکم و اشتغالکم بما سویه و الاخره ما یقریکم الی الله العزیز الحمید و کلما یمنعکم الیوم عن حب الله انها لهی الدنیا ان اجتنبوا منها لتکونن من المفلحین ان الذین لن یمنعه شی عن الله لا باس علیه لو یزین نفسه بحبل الارض و زینتها و ما خلق فیها لان الله خلق کل ما فی السموات و الارض لعباده الموحدین کلوا یا قوم ما احل الله علیکم و لا تحرموا انفسکم عن بدایع نعمائه ثم اشکروه و کونوا من الشاکرین یا ایها المهاجر الی الله بلغ الناس رسالات ربک لعل یمنعهم عن شطر النفس و الهوی و یذکرهم بذکر الله العلی العظیم قل یا قوم اتقوا الله و لا تسفکوا الدماء و لا تتعرضوا مع نفس و کونوا من المحسنین ایاکم ان لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها و لا تتبعوا سبل الغافلین و منکم من اراد ان یبلغ امر مولاه فلینبغی له بان یبلغه اولا نفسه ثم یبلغ الناس لیجذب قوله قلوب السامعین و من دون ذلک لن یؤثر قوله فی افئدة الطالبین ایاکم یا قوم لا تکونن من الذین یامرون الناس بالبر و ینسون انفسهم اولئک یکذبهم کل ما یخرج من افواههم ثم حقایق الاشیاء ثم ملائکة المقربین و ان یوثر قول هولاء فی احد هذا لم یکن منهم بل بما قدر فی الکلمات من لدن مقتدر حکیم و مثلهم عند الله کمثل السراج لیستضئی منه العباد و هو یحترق فی نفسه و یکون من المحترقین قل یا قوم لا ترتکبوا ما یضیّع به حرمتکم و حرمة الامر بین العباده و تکونن من المفسدین و لا تقربوا ما ینکره عقولکم ان اجتنبوا الاثم و انه حرم علیکم فی کتاب الذی لن یمسه الا الذین طهرهم الله عن کل دنس و جعلهم من المطهرین ان اعدلوا علی انفسکم ثم علی الناس لیظهر آثار العمل من افعالکم بین عبادنا المخلصین ایاکم ان لاتخانوا فی اموال الناس کونوا امناء بینهم و لا تحرموا الفقراء عما اتاکم الله من فضله و انه یجزی المنفقین ضعف ما انفقوا انه ما من اله الا هو له الخلق و الامر یعطی من یشاء و یمنع عن یشاء و انه لهو المعطی الباذل العزیز الکریم قل یا ملاء البهاء بلغوا امرالله

\*\*\* ص 12 \*\*\*

 لان الله کتب لکل نفسی تبلیغ امره و جعله افضل الاعمال لانها لن یقبل الا بعد عرفان الله المهیمن العزیز القدیر و قدر التبلیغ بالبیان لا بدونه کذلک نزل الامر من جبروت الله العلی الحکیم ایاکم ان تحاربوا مع نفسی بل ذکروها بالبیان الحسنه و الموعظة البالغه ان کانت متذکرة فلها و الا فاعرضوا عنها ثم اقبلوا الی شطر القدس مقر قدس منیر و لاب و لو اللدنیا و ما قدر فیهما باحد لان الله ترکها لاهلها و ما ارلو منها الاقلوب العباد و انها یسخر بجنود الوحی و البیان کذلک قدر الامر من انامل البهاء علی الواح القضاء من لدن مقضی علیم ان ارحموا علی انفسکم ثم علی ذوی القربی ثم عبادالله المخلصین و ان وجدتم من ذلیل لا تستکبروا علیه لان سلطان العز یمر علیه فی مد الایام و لا یعلم کیف ذلک احد الا من کان مشیته مشیة ربکم العزیز الحکیم ان یا ملاء الاغنیاء ان رایتم من فقیر ذی مرتبة لا تفروا عنه ثم اقعدوا معه و استفسروا منه عما رشح علیه من رشحات ابحر القضاء تالله فی تلک الحاله یشهدنکم اهل ملاء الاعلی و یصلین علیکم و یستفغرن لکم و یذکرکم و یمجدنکم بالسن مقدس طاهر فصیح فیا طوبی لعالم لن یفتخیر علی دونه بعلمه و یا حبّذ الحسن لن یستهزء بمن عصی و یستر ما شهد منه لیسّتر الله علیه جریراته و انه هو خیر الساترین کونوا یا قوم ستارا فی الارض و غفار فی البلاد لیغفرکم الله بفضله ثم اصفحوا لیصفح الله عنکم و یلبسکم برد الجمیل و ان استجارکم احد من المؤمنین و کنتم مستطیعاً فاجروه و لا تحرمن عما اراد لیجرکم الله فی عن رحمته فی یوم الّذی فیه یغلی الصدور و یشتعل الاکباد و یضطرب ارکان الخلایق اجمعین قل یا قوم علیکم بالصدق الخالص لان به یزن انفسکم و یرفع اسمائکم و یعلمو مقدارکم و یزداد مراتبکم بین ملاء الارض و فی الاخرة لکم اجری کان علی الحق عظیم کذلک انصحنا الذینهم امنوا لعل یسمعن ما نصحوا به فی کتاب الله و یجدن الی ذی الفضل سبیل ان یا ایها الوارد بالمنظر الاکبر قد تمت میقات وقوفک لدی العرش باذن الله و خذ کتاب الفضل ثم اذهب به الی الدیار و بشر اهلها برضوان الله الملک العلی العظیم ولکن حرک فی هذا الفردوس بنفحات الانس لتجی بها قلوب الذّینهم انصعقوا من صاعقة الامر لیقومن عن

\*\*\* ص 13 \*\*\*

 قبور الغفله و ینطقن بما نطق الروح یومئذ فی فردوس الاعلی بانه لا اله الا هو و الذی جاء باسم علی قبل نبیل مظهر سلطانه و مطلع آیاته و منبع فضله و اقتداره لمن فی السموات و الارضین ثم الذی ینطق حینئذ انه لعزه و شرفه و کبریائه ثم عظمته و بهائه علی الخلایق اجمین کذلک ینبغی لک و للذینهم استقروا علی مقر الامر و شربوا رحیق المختوم من هذه الکاس المقدس المنیر و اذا وصلت ارض التاء فانشر هذا اللوح بین یدی اسمنا الجواد لتقر به عیناه و یفرح فی نفسه و یکون من الفرحین ثم بین یدی اللذینهم خرجوا عن ظلمات الوهم و استقروا علی مقر الیقین و فی هناک تسمع ضوضاء الذینهم کفروا و اعرضوا و کانوا من المشرکین قل یا قوم اکفرتم بالله الذی خلقکم و سواکم و عرفکم مظهر نفسه و جعلکم من العارفین ایاکم یا قوم لا تمنعوا انفسکم عن بحور المعانی و لا تتبوا کل شیطان مرید فانظر بطرق القدس الی میزان الله لتعرفوا میزانه الحق المستقیم قل الیوم حق لکل نفس بان یطهر قلبه عن التعلق عما خلق بین السموات و الارض و یقدس اذنه عن کل ما سمع و یرجع البصر الی ما کان بین یدیه من حجج التی بها اظهر الله امره فیکل عهد عصر ثم فی حجة التی ظهرت یومئذ سلطان مبین و یتفرس فی آثار الله و یتفکر فیها تالله اذا یستشرق علیه شمس الایقان عن مطلع بیان ربه لیستضئی بها قلبه و یکونن من الموقنین قل صنع الله لن یشتبه بصنع احد من الناس ولکن الناس یشتبهن علی انفسهم فما لهولاء لایکادون یفقهون حدیثا من الله العزیز الخبیر قل بعد اشراق الشمس و ضیائها هل یبقی ضیاء ذی ضیاء لافو نفس الله المهیمن العزیز القدیر کذلک اذکرنا الامر و اتممنا الحجته علی من علی الار ض کلهم اجمعین و نشهد الله و اصفیائه ثم ملائکته بانی ما قصرت فی کل ما امرت به و بلغت رسالاته الی شرق الارض و غربها و کفی به ربهم علی شهید و علیم و اذا وردت ارض الزاء ذکر عباد الذینهم کانوا هناک بهذا الذکر العظیم قل یا قوم امنوا بالله و بما نزل من عنده و لا تتبعوا الذینهم کفروا بآیات الرحمن و سلطانه ثم یذکرونه فی کل بکور و اصیل

\*\*\* ص 14 \*\*\*

 قل مثلکم کمثل الذینهم کانوا ان یذکرو ا الله فی العشی و الاشراق فلما جائهم الله علی ظل اسمه العلی کفروا به و کانوا من المشرکین قل یا قوم ان انصروا الله بانفسکم و اموالکم ثم استقیموا علی امره علی شان لو یحاربکم کل من علی الارض لن یزل اقدامکم عن صراط الله العزیز القادر العلیم ان استقیموا یا قوم حین الذی یدخل علیکم الشیطان و معه ما یمنع به الناس عن حب الله و یدعوهم الی طاغوت الاکبر و کذلک نخبرکم لتکونن من العارفین تالله الحق کلما سمعتم فی هذا الامر قد ظهر من امری القالب البدیع و انا اشرناه الی غیری هذا الحکمة من لدنا لئلا یتوجه قلوب المشرکین الی مقر واحد و لیکون الامر محفوظا عن ضر کل ذی ضر عنید فو الله الذی لا الله الا هو ان الذینهم کانوا ان یستروا وجوههم عن کل ذی بصر اذا قاموا علی بظلم الذی لن یقاس بظلم الاولین و اذا رایت محمدا قبل علی بشره من لدنا ثم ذکره بما نزل علیه الواح غیر حفیظ قل یا عبد ان استقم علی الامر و لا تشرک بالله ثم اکف به عن کل ما سویه و کن علی استقامته منیع فانقطع عن دونی و انس بذکری و لا تکن من الممترین قم علی العبودیة الصرفه لان بها یثبت ا مر الله ربک و تنزل الرحمه علی العالمین قل یا قوم لا تفاسوا امر الله بما سولت لکم انفسکم و لا تجاوز و اعن حدکم و لا تکونن من المفسدین و من یتعد الیوم عن حده لن یذکر عند الله و یکون من المعتدین ان اسجدوا الله ربکم و اذا اشرقت علیکم شمس الحکمه عن مشرق البیان خروا علی التراب خضعا لربکم الرحمن و کذلک ینبغی لکم یا ملاء المقربین و من وجد لذة العبودیه و حلاوتها لن بیدلها بشی عما خلق بین السموات و الارضین و بها تستضئی وجوهکم و تطهر صدورکم و تقدس انفسکم و تعلوا اثارکم بین العالمین ثم اعملوا بان اکرمکم عند الله اخضعکم و اتقاکم کذلک نزلنا من قبل و حینئذ و انا کنا منزلین ان اسمعوا یا قوم ما یامرکم الله به فی ملکوت امره و لا تکونن من الذینهم فرطوا فی جنب الله و تجاوزوا عما قدرناه لهم فبئس مثوی المتجاوزین یا ایها الحاضر بین یدی العرش عاشر مع الناس

\*\*\* ص 15 \*\*\*

 بالحکمة ثم احفظ نفسک لئلا یصبک من ضر و یرجع الی سدرة قدس منیع تجنب عن امور الی تحدث منها الفتنه ثم ابتغ فضل ربک فی کل حین ایاک ان لا شی هذه الایام تالله لن یعادل بآن منها زمن الاولین و الآخرین و لن یفوز احد بلقائها الامن شاء ربک کذلک قدرنا الا مر و انا کنا مقدرین و لا تنس احیان التی کنت حاضرا تلقا العرش فی فردوس الاعظم و استشرقت علیک شمس جمال ربک فی کل حین بانوار بدیع و شربت خمر الایات من کوثر الرحمن و رزقت بنعمة الله المنعم المعطی الکریم و اذا رایت مقبلا الی حرم الله لیدخل مقر عرش عظیم فامنعه من لدنا لان بذلک تضطرب النفوس و یرجع الضر الی نفسی العزیز العلیم ان لا توجهوا الی شطر الله الا بعد اذنه و کذلک ظهر الحکم من افق امر حکیم ثم بلغ امر مولیک فی کل مدینة ان وجدت منقطعا بشره برحمة الله وجوده ثم اذکر له ما ورد علینا من جنود الشیاطین قل تالله قد ورد عینا ما لاورد علی احد من العباد و بذلک ارتفعت ضجیج کل عارف بصیر و ما خلق فی الابداع شئی الاوقد بیکی علی کربتی بل ما فی علم الله ان انتم من العارفین ان الذینهم خلقوا بارادة قلبی قد کفروا بنفسی و کتبوا فی ردی الواحا بها بطل اعمالهم و لا یکونن من الشاعرین و بذلک محت اثار الفضل و انقطعت میاه الرحمته و منعت سحاب الجود و انقطعت هبوب اریاح المقدس عن العالمین و انک فاقصص من قصص الغلام علی ما عرفته و لاتزد و لا تنقص و کن علی صراط صدق مستقیم ثم نباء الناس بمفتریات انفس الذینهم کفروا و اشرکوا قل تالله ما اراد و ابها الابان ینصرفوا العباد عن جهة العرش تالله ان هم الا علی ضلال مبین و اذا وردت ارض الباء من الخاء ذکر من لدنا اهلها مع القانتین و القانتات لیستبشرن فی انفسهم و یکون من الفرحین قل تا الله قد ظهر سر الاعظم

بطراز القدم و حرک شفتاه بکلمة اذا انفضوا عن حوله هیا کل المقربین و انتم یا قوم ان استقیموا علی امرالله و سلطانه و لا

\*\*\* ص 16 \*\*\*

 تکفروا بالذی انتم به من قبل کذلک ینصحکم العبد حین الذی احاطته الضراء عن کل الجهات من مظاهر المشرکین و جلس فی السجن ولن یجد لنفسه معینا الا الله المقتدر العزیز الحکیم تالله الحق قتلت فی کل حین بکل الاسیاف و لا یعرف ذلک احد الا الله المحی العلیم ان یا ایها المسافر قد نزل من قبل للقانتات لوح سمیناه بلوح البهاءو فیه ذکر ما ورد علینا بالتلویح انت خذ سواد ثم اذهب به الیهن ثم اقرا علیهن لیتذکرن بما ورد علی الغلام من جنود الشیاطین قل یا احباء الله ان احفظوا انفسکم لئلا یصدنکم الشیطان من ذکر الرحمن ثم اذکروه بنعمات المجتذبین لان بذکره تطهر القلوب و تهذب النفوس و تجتذب افئدة المحبین و اذا بلغت الخاء ذکر فی هناک عباد الله المخلصین و بلغ هم من لدنا ذکرا و رحمته و نورا ثم اذکر لهم نباء الغلام لیکونن من الذاکرین ثم اذکر اسم الله ص الذی کان من بقیة ال الحسین بین السموات و الارضین الذینهم انفقوا ارواحهم فی سبیل الله بارئهم و کانوا من المجاهدین اولئک الذین جاهدوا باموالهم و انفسهم تلقاء الوجه الی ان ادخلوا جنة الرحمن و کانوا فیها لمن الامنین اذا یحبرن فی جنة الاعلی و یطوفن علیهم غلمان الابهی بکاوس البقاء و یخدمنهم حوریات العز فی بکور و اصیل کذلک یجزی الله الذینهم استشهدوا فی سبیله و یوفی اجور الذین اصابتهم الشدائد فی امره فنعم اجر المجاهدین ثم توجه الی شطر سمنا الاعظم بلوح الله و اثره ثم ادخل علیه ببشارة عظیم ثم ذکره بما القی علیک الروح من هذا المنظر الکریم ثم اخبره من قصص الغلام لیطلع بما ورد علینا فی هذا السجن البعید لیکون شریکا فی مصائبنا و یذکر ما ورد علینا فی هذه الایام و یکون من الذاکرین قل یا ایها الناظر الی منظر الاکبر لا تنس ذکر ربک قم علی الامر باستقامة من عندنا و قدرة من لدنا و بلغ الناس ما امرت به و لا تکن من الصابرین فاستعن من کل حین من الله ربک ثم اغرق حجبات المتوهمین کذلک امرناک من قبل و نامرک حینئذ بایات مبین ثم ذکر الّذینهم کانوا هناک من عباد الله

\*\*\* ص 17 \*\*\*

 المنقطعین قل یا قوم قوموا علی امر الله و دینه ثم انصروه و کونوا من الناصرین ثم اعملوا بانه لغنی عما سویه و ما یامر به الناس هذا من و فضله علیهم لان بذلک یصعدن الی مقر القرب فی فردوس الاعلی و یشهد بذلک کل ذی بصر حدید کذلک امرناک و قدرنالک ان اعمل بما امرت و کن علی عدل مبین فسوف یجزی الله عمل اللذینهم بلغوا ا مره و ما منعهم لومة لائم و لاشمامة شمت و لا منع مانع و لا کثره المغلین و اذا رایت اخیک الذی مسمی فی ملکوت الاسماء باحمد ذکره بذکر الله ربه ثم اذکر له ما ورد علینا فیهذه الارض البعید قل یا عبد ایاک ان لا تجزع فی نفسک حین الذی یجزع فیه انفس بعباد من کل صغیر و کبیر طهر بصرک عن الحجبات تشهد ما اشرقت من افق کلمات ربک شمس المعانی و البیان و تکون من العارفین ان اثبت علی امر مولیک و لا تلتفت الی الیمین و الشمال و ان هذا الفضل کبیر ان استقر فی ظل شجرة و ذق من اثمارها و کن من الشاکرین کذلک امرناک لتدع ما یامرک به هویک و تاخذ ما امرک به مولیک تالله هذا خیر لک ان تکون من العاملین و انک انت یا ایها الحاضر لدی العرش و الناظر الی منظر الاکبر بشر فی نفسک بما سمیت فی ملکوت الاسماء محمد و فی جبروت الاعلی بمبلغ ولدی العرش بمحمود و کذلک یختص الله بفضله من یشاء و انه لهو العزیز الکریم فطوبی لک بما فزت بکل الخیر و اصله و منبعه و کنت من الواصلین و شربت تسنیم الفضل عن منبعه و کنت من الفائزین فسوف یظهر الله فضل ما فزت به و یجزیک با عملت فی سبیله ان تکون حاملا بما امرت من لدن علیم حکیم و کذلک تمت حجة ربک علیک و علی الذینهم امنوا بالله و آیاته و علی کل من فی السموات و الارضین اذا سکن قلم الامر من حرکته لحکمة التی ما اطلع بها احد الا الله العزیز الجمیل و الحمد لله فیکل الاحوال انه مامن اله الا هو له الخلق و الامر و کل الیه لراجعین

\*\*\* ص 18 \*\*\*

(هذا لوح الروح قد نزل بالحق و جعله الله روحا حیا حیوانا لیحی به افئدة العالمین)

هو الباقی ببقاء نفس المهیمن ا لقیوم

لان نفسی نفسه لو انتم تشعرون

 سبحان الذی فی قبضته ملکوت ملک الآیات یصرفها کیف یشاء بامر من عنده و انه لهو السلطان الفرد المقتدر العزیز القدیر قل یا قوم هذه آیات الله وجد کم قد نزلت علیکم من سحاب القضا لتشهدن صنع بارئکم بین الارض و السماء و تستقرن علی کرسی الاستقلال فی طلال هذا الجمال الذی استضاء منه شمس العظمه فی سماء البقاء ثم شمس القدره عن افق البداء ثم شمس العزه علی سماء الامضاء ثم شموس الاولین و الاخرین ان یا قلم القدم ذکر العلی بما القی الشیطان فی صدور الذینهم اعترضوا علی الله فی یوم الذی استوی علی العرش بسلطان مبین لیکون متذکرا فی نفسه و ثابتا فی امر مولیه بحیث لو یجادله کل الاحزاب لن یجد فی نفسه الاضطراب و یشهد کل الاشیاء کیوم الذی لم یکن منها ذکرا بین یدی الله المقتدر العلیم الحکیم و من المشرکین من قال اذا مات الروح هل یبقی اسمه فی الملک بما تصفه عدة معدودت من الّذینهم امنوا و کانوا علی یقین مبین قل تالله ان الروح لن یمیت ابدا هل یبقی منه کل من یدخل فی ظله و کذلک کان الامر ان انتم من العارفین و ان حیوة کل شئی قائم بوجوده و حیوته بنفسه لو انتم من الشاعرین قبل انه لن یفتخر بشی عما خلق بین السموات و الارض لان کل ذلک خلق بقوله ان انتم من المنصفین و انه لو یفتخر بشی لیفتخر بنفسه لا بماسویه و به یفتخر کل من فی ملکوت السموات و الارض و ما فی جبروت الامر و الخلق ان انتم من العالمین قل یا جبل الغل و طرد البغضا و سفینة الحسد مت بغیظک ثم احترق باشتعال الذی اوقده الله فی صدرک تالله قد ظهر ما لاخطر ببال احد و ما احاطه علم نفس من العالمین قل ان وصفی نفسی و ما یظهر من قلمی المقتدر المتعالی العزیز البدیع

\*\*\* ص 19 \*\*\*

 و انتم یا ملاء المشرکین لو تفتخرون بابقاء اسمکم بین الدواب او ذکرکم بین الانعام فافتخروا لان شانکم هذا و شان الذینهم یتبعونکم من دون بیّنته و لا کتاب عز عظیم کذلک جعلناکم عبدة الاسماء و من المعتکفین علیها بحیث تفتخرون بها علی مقاعدکم و لاتکونن من الشاعرین اذا فاعبدوا الهتکم و هویکم فسوف یجعلکم الله و ایاهم هباء بحیث لن یبقی منکم علی الارض من اثر و هذا ما قضی بالحق علی الواح غیر حفیظ قل تالله کل ما انتم تفتخرون به فی تلک الایام یدعونه عن ورائهم عباد الذینهم ینبون انفسهم الی نفسی و کیف جمالی المشرق اللائح الکریم اذا فاشهدوا کیف جعلنا الوهم علیکم سلطانا فی الارض بما اکتسبت ایدیکم یا معشر الغافلین ان یا علی فاسمع ما یقولون المشرکون ثم تفکر فیما یخرج منه افواههم بحیث ینکرون الذین به علت اسمائهم و رفعت مقدارهم و انتشرت آثارهم بین العالمین و من المشرکین من بغی فی نفسه علی الله و قال بان الناس لن یبتعوا هذا الغلام الذی استوی علی عرش قدس منیر و لن یستقر امره فی الارض و بذلک یتداوون امراض نفوسهم و یکونن من الفرحین قل فوالله الذی لا اله الا هو فسوف ینزل الله من غمام الامر جنود یشهاب من القدره و القوه و ینصرون الغلام بنصر الذی اشهدت مثله عیون الخلائق اجمعین و بیعت بسلطانه حقائق البنین و المرسلین و سمیعهم اطوار الورقات المعلقات علی غصن هذه الشجره التی نبتت علی سیناء الرحمن فی هذا الرضوان الذی ظهر باسم السبحان علی هذا المقام المقدس البدیع المنیع و اذا یمرن الاریاح فی خلالهن یظهر احسن النغمات فی وصف هذا الغلام الذی استقر علی عرش الاسماء و الصفات بانه لا اله الا هو و ان هذا الغلام یخدمه مظاهر السبحان الذین صورهم الرحمن علی جماله المشعشع المقدس المنیر قل تالله هذا الغلام قد وقع فی بئر الحسد و البغضا فیالیت یکون سیاره لیدلی دلوه لعل یستشرق بها

\*\*\* ص 20 \*\*\*

 شمس جماله عن افق هذا البئر الذی کان عمقه ما بین السموات و الارضین ان یا علی دع المشرکین و ما یخرج من افواههم ثم اصعد بجناح الیاقوت الی هواء قدس الجبروت لتشهد الکائنات فی ظل ربک و تکون من الراسخین و اذا استشرق علیک انوار القیمص من هذا الهیکل المنیر ضر بوجهک علی التراب خضعا لله لیستضع به وجهک بین العالمین قل یا قوم خافوا عن الله و لا تستکبروا علیه بعد الذی اتی علی غمام من النور و فی حوله شموس مشرقات التی بنور واحدة منها استضاء ملکوت الخلق و الامر ان انتم من العارفین و یا قوم انا لوننکر جمال الاولی فی ظهوره الاخری فبای حجت یثبت ایماننا برسل الله من قبل ثم لعلی قبل نبیل کذلک نطق منطق الطور فی هذا الرق المنشور لتشهدوا صنع ربکم و تکونن من الثابتین ان یا علی انک اطلعت فی سفرک هذا بما ورد علی و سمعت مقالات المشرکین فی حقی و کنت من الشاهدین الی ان قاموا علی و فتوا علی قتلی بعد الذی بقیاس بین السموات و الارض ظهر امر الله و ارتفع ذکره بین العالمین و بذکری رفع ذکر هولاء و علت اسمائهم و اشتهرت آثارهم بین الخافقین انا کنا نحفظهم عن ضر الذین ارادوا قتلهم من عمل الارض و حصبنا اهلی خدما لا نفسهم فی کل ساعة و فی کل حین و هم اشتعلوا فی سر السر علی المکر فی امری و کانوا ان یوسوسوا فی صدور الذین مرت علی قلوبهم نسائم الرحمن من هذا الرضوان الذین خلقت فی ظل ورقة منها جنات غر منیع الی ان قاموا علی قتلی و انا عفونا عنهم بعد قدرتی و سترت عنهم بعد سلطانی و تجاوزت بحلمی و انا المقتدر علی ما شاء و ان العزیز الکریم المتعالی الغفور الرحیم و مع ما اطلعت لکل و لکما سوف تشهد بانهم ینبون کل ذلک و کل ما فعلوا بنفس المقدس العزیز المنیر و ینسب کل ذلک و ما فعل بی بنفسه بحیث ینسب الظالم نفسه الی المظلومیة الصرفه اذا انت تطلع بکذبهم و تعرف ابتلائی فی عشرین من السنین

\*\*\* ص 21 \*\*\*

 کذلک نقص علیک من قصص الحق فسوف تشهد آثارها فی الارض و تکون من المتفکرین قل یا قوم خافوا عن الله و لا یغرنکم الاسماء تالله انها و ملکوتها خلقت بما ظهر من قلمی علی الواح عز عظیم و لاتحرموا انفسکم عن شمس الفضل و الاحسان فی ایام ربکم الرحمن و لا تتبعوا الشیطان فی انفسکم و تکونن من الخاسرین قل یا قوم فعلتم بنفس الله ما لا یفعل احد باحد الی ان ستر وجهه بعد الذی لازال کان مضیئا عن افق القدس بضیاء لائح مبین ان یا علی قد اشتد علی الامر علی شان ضیعت حرمتی بین الناس لعل یرفع بذلک ایادی البغضاء عن راسی و لو انهم ما یرضون بشئی الابان یسفکوا دمی علی الارض و یحمر به خدائر الحوریات علی غرفات قدس منیع و بلغت فی الذله الی مقام الذی جلست فی البیت وحیدا فریدا و ترا بحیث اراد رئیس المدینه ان یحضر بین یدی الغلام وجد الباب مخلوقة و اذا فتحا الباب علی وجهه ما کان عندما من احد یخدمه و بذلک بکت الاشیاء کلها و تقطعت اکباد المقربین ان الذین یتکلمون بمثل الصبیان و لا یقدرون ان یتکلموا بین یدی ربکم الرحمن یعترضون علی آیات الله و کبریائه بعد الذی بحرف منها خلقت حقائقهم و ما عند هم من کلمات المجتجبین قل الیوم لو یکونن کل من فی السموات و الارض مرایا منیره و جواهر مستضیئه و کلهن ینطقن بثناء بارئهم و عبادة موجدهم ولن یومنوا بهذا الجمادی بعد الذی استقر علی عرش الجلال لیحبطن اعمالهم فی الحین و یرجعن الی هاویة السفلی فی اصل الجحیم قل الیوم لا یملک نفس لنفسه شیئا و لا یغنی احدا غناء السموات و الارض و ما بینهما الا بان یدخل فی ظل هذا الامر الذی ظهر عن مشرق القدم و معه جنود العنیب التی لن تردها ابصر الخلائق اجمعین الا الذین طهرّوا النظر عن حجبات اهل البغی و الضلال و دخلوا علی سرر العز مقعد قدس لمیع ان یا اسمی تالله لو تظلع بحزن

\*\*\* ص 22\*\*\*

 قلبی لن تستقر علی مقرک و تفور منک نار الاحزان و تصعد الی ان تبلع ذیل الرحمن فی قطب الجنان لانی بذلت نفسی و ما ملکنی ربی لهؤلاء الذین قاموا علی قتلی فی هذه الایام التی قامت علی کل الملک و حبسونی فی هذه الارض المظلم البعید و کم من لیالی ما نمت علی الفراش لحفظ انفسهم و هم کانوا علی فراش الغل لمن الراقدین و کم من ایام نصبت صدری فی مقابلة سهام الاعداء لئلا یرد علیهم ما یجزعوا عنه و یکونن من المستصرخین و انا کنا مجاهدا لابقاء انفسهم و انهم سعوا لافناء نفسی العزیز المطهر لغالب القدیر الی ان بلغت الایام الهذه الایم التی ا ظهر الله خائنه اعینهم و ما استحزنوا فی صدورهم من غل هذا الغلام الذی اشرق عن افق الافاق بسلطنه و کبریاء عظیم قل یا ملاء الاحباب اترقدون علی فراشکم و کان عین الله ناظرا الی شطر القضا وجسد الله کان مشبکا من سهام المنافقین اتسیرون فی الاسواق بعد الذی حبس نیر الافاق مرة اخری بما اکتسبت ایدی اهل النفاق بحیث لن یطا قدماه موطئا و کان جالسا فی البیت من دون ناصر وسعین اتفرحون یا قوم بفرح انفسکم بعد الذی انقطع فرح الله علی شان الذی لن یفتح شفتاه بما مسته الباساء من هولاء الظالمین اتشتعلون السراج فی لیالیکم بعد الذی غاب سراج الله عن بینکم من همسات المذنبین ان یا احبائی کیف تشهدون الشمس و اشراقها بعد الذی کسف شمس القدم من اکمام الغل و البغضاء بین الارض و السماء و بذلک بکت عین الکبریاء بمدافع الحمر فی جنته الماوی و تزلزلت ارکان عرش عظیم اتمشطون شعراتکم بعد الذی کان شعر الغلام عریا عن قمص النصر و ینطق بان هذا لهو المظلوم بین هولاء الظالمین یا قوم اتنومون علی المهاد بعد الذی کان هیکل الله متبلبلا علی البساط و کان جسده

بین صفحه 22 و 23

 مجروحا من رماح الحاسدین ان یا احباء الله طهّروا قلوبکم عن الدنیا و ذکرها و ما فیها ثم ضعوا وجوهکم علی التراب و قولوا ای رب هذا یوسف البقا قد وقع تحت اظفار ذئاب البغضاء و ما ارتد بصره الا الی شطر مواهبک و افضالک اذا فا رحمه بجودک ثم احفظه بسلطانک ثم انصره ببدایع نصرک بجنود التی لم یروها احد من المغلین ای رب قد بلغ ضره الی مقام الّذی بغی علیه عباد الّذین هم خلقوا بارادته و رفعوا بامره اذا یا الهی فانزل علی احبائه ما یحفظهم عن دونک ثم اجعل لهم قدم صدق عندل ثم احرسهم عن جنود الشیاطین ثم اثبت یا الهی اقدامنا علی هذا الصراط الذی لن یستقر علیه الا اقدام المقربین الذین لن یشهدوا فی شیئی الا بوراق انوار شمس عز سلطانک ولن یتوجهوا الا الی لحظات اعین رحمتک و الطافک و بلغوا فی الانقطاع الی مقام الذی لن یمنعهم شیئی عن ثناء نفسک و ذکر جمالک الطاهر الامنع البدیع الکریم ای رب فاشهد کیف ابتلی الخلیل بین یدی النمرود و الکلیم بین یدی الفرعون و الروح بین یدی الیهود و محمد بین یدی بوجهل و علیّ بین ملاء الفرقان و هذا الحسین بین ملاء البیان ای رب فانصره بجنود امرک ثم ارفعه عن هذا الجب الذی لن یصل احد الی قعره و انک انت القادر المقتدر السلطان العزیز القدیر کذلک علّمکم لسان الذکر لتقومنّ بثناء بارئکم و تکونن من الذاکرین ان یا علی

23

 قم علی خدمة الله و نصره ثم انطق بذکر نفسه بین العالمین و لا تخف من احد تالله الحق روح الاعظم یؤیدک فی امر مولاک و روح القدس ینطق علی لسانک فی حین الذی یفتح شفتاک لثناء هذا المحبوب المظلوم بین یدی هؤلاء الظالمین قل یا قوم ان اعرفوا الله بالله لان ماسواه یعرف به و هو لا یعرف بدونه سبحانه و تعالی عما یعرف بخلقه انه ما من اله الا هو

له الحق و الامر ....

\*\*\* ص 23 \*\*\*

 له الخلق و الامر کل عنده کعبد ذلیل قل یا اهل البهآء له تخزنوا عما ورد علینا ثم اصبروا فی البأساء و توکلوا علی ربکم الرحمن الرحیم ثم ارکبوا علی سفینة الحمراء باسمی الابهی و سیروا فی بحورالکبریاء و لا تلتفتوا الی اهل الارض و السماء تالله کلهم هلکوا فی غمرات الفناء الامن تمسک بهذا الفلک المقدس المحکم العزیز المتین و انا لو نلقی علیکم ما یحزن به فوادکم لم یکن مقصودنا الا اطلاعکم بما ورد علینا بین عبادنا و الافو الّذی بیده نفس البهآء بعوضته الی یطیر فی فناء احد من احبائی لیکون غالبا علی هولاء و مثلائهم بل لو یاذنها الله لیبلغ کلمهم بنفس واحد کذلک کان ربک قادرا علی کل شئی و مقتدرا علی العالمین ولکن صبرنا و سترنا بماکنا ناظرا الی شطر القضاء فی جبروت الامناء و ما اطلع به احد من الخلائق اجمعین ولیتم حجة الله علی خلقه و برهانه علی بریته و دلیله لاهل مملکته و انه لهو الحاکم علی مایشاء یحکم کیف یرید ان یا علی فاشهد هذا الامر ابدع من کل بدیع بحیث لم یکن له شبه فی الاجماع و لا تطیّر فی الاختراع ان انت ترید البصر الی منظر الله الاکبر لترق ذلک و تستجذب من نفحات هذه الایام و یاخذک جذب الغلام و یرفعک الی فردوس ربک العزیز العلام مقر الذی لو یدخل احد فیه لیطلع باسرار ماکان و ما یکون و یشهد نفسه بینها فی کل من فی السموات و الارضین و تشهد بان الیوم لمن ینفع نفسا ایمانها الا بعد عرفان ربها و لو یاتی بکتب الاولین و زبر الاخرین مثلا فانظر فی المشکوة لویصنع ببلور الطف لطیف او زجاجة ارق رقیق لم یکن المقصود منها الا لاستواء السراج علیها و لو یکون محروما عما هو المقصود بل ینفع احد الا فو رب العالمین بل تجده لیة معطلة فی الملک لا یضرو لا ینفع احدا من المالکین کذلک فاشهد فی الآیات و انها لو تنزل بمثل العیش عن غمام قدس رفیع و لم یکن فیها ذکر ربک الرحمن هل ینفعک فی شی لافو نفسی المنان لو انت من الناظرین و ان الایات یکون مشکاتا سراج ذکر مالک الاسماء و الصفات لو

\*\*\* ص 24 \*\*\*

 یجعل محروما عنما لیکون مردودا لی صاحبها و یطرح علی الارض کجسد الذی لم یکن له روح و ما حرک من نسمات الربیع کذلک مثلنا لک شی القدس تطلع باسرار الامر و تستنشق رائحة الرحمن من بحر هذا الملسک الذی رشح علی هذا اللوح الکافور فی هذا الظهور و ظهرمنه رق المنشور الذی یطوف فی حوله بقعة الطور و سینا النور و ظهر منه رق المنشور فی هذا الوح المحبور ولکن الناس اکثر هم فی سکر عظیم قل یا قوم ان الذین اتخذتموهم لانفسکم اربابا من دون الله اولئک اسماء سمیتموها انتم و ابائکم و ما قدر الله لهم من امر ان انتم من العارفین ان یا علی عز نفسک عن کل الاشارات ثم اغمس فی عمرات هذا البحر المواج الذی ما ورد فی ساحله احد من الناس من هولاء النسناس الا من شاء ربک العزیز العلیم لتسمع من حیتان هذا البحر تسبیح ربک العلی الاعلی فی هذا المظلوم الذی اذا اراد اظهار نفسه فی ملا الاسماء اتخذ اسما منها و سمی هیکله به لیعرفه اهل الانشاء ببین الارض و السماء و لو انه تعالی مقدس من ان یعرف بسواه ولکن هذا من فضله علی عباده المریدین قل یا اشجار النفوس لا تحرموا انفسکم عن ربیع الله تا لله الخلق قد ظهر ربیع الرحمن من هذا الرضوان الذی ظهر علی صورة الانسان و انا اخبرناهم به من قبل ولکن ما استشعروا به و کانوا من الغافلین و من لن ثمیر بثمرات الذکر فی هذا الذکر الحکیم فی هذا الربیع العزیز البدیع ینبغی بان یقطع و یلقی فی النار لان به لن ینتفع نفسه و لا انفس الناس من ملاء المقربین ان یا اسمی سوف تسمع ضوضا المشرکین من کل شطر قریب و بعید کما اخبرناکم بذلک فی لوح الّذی نزل فی العراق قبل ان یخرج منه نیر الافاق بسنة لو انت من السامین و ان لم یکن عندک فاطلبه امم اقرئه فی بعض الانام لتطلع باسرار القضا التی رقمت من اصبع الامضا و ما احاطه علم احد من العالمین ثم اشهد فی هذا النباء کلما اشهد منه فی نباء علیّ حین الذی ظهر بملکوت عز مبین بل اعظم لان هذا من امر ما ظهر شبهه فی الارض

\*\*\* ص 25 \*\*\*

 و یشهد بذلک نفس الظهور لو تکون من الشاهدین فسوف یقومن علی ملا البیان کما قام علی علی ملاء الفرقان بل اشد لو انتم فی امر الله لتکونن من المتفکرین لان هذه الایام ایام الزلزال الافخم و نفح فی صور الاعظم و و الناقور الا کرم و تزلزلت فیها کل الاقدام و اضطراب منها اکثر العباد و فیها یغرب علی الناقوس بهذا الاسم الذی به ظهر جمال الاولی مرة اخری و طلع مرة اخری و طلع عن مشرق الجمال بسلطان العز و الاجلال و دعا الکل الی نفس الله العزیز المهیمن القدیر و لکن انک لا تحزن بذلک فسوف یبعث الله قلوبا طاهرا و انفسا زکیا و خلقا بدیعا و یسکنهم فی ظل هذا الرضوان و یسقیهم انامل الرحمن خمر الاطمینان بحیث یشهدن کل من فی السموات و الارض کیوم لم یکن منهم احد مذکورا فو جمالی نفس من هولا فی استقامتهم علی الامر لیکون عند الله خیرا عن عبادة العالمین مجموعا اولئک یستقرن علی سرر القدس فی فردوس الاعظم و یطوفن فی حولهم غلمان الرحمن بکاوس من ماء الحیوان و یسقون منها فی کل الاحیان و کذلک نزل من قبل من جبروت الفضل و اسقاهم ربهم شرابا طهورا کذلک رشح علیک بحر الاعظم الذی یغن کل موج من امواجه بانه انا الله لا الله الا انا و انی قد کنت فی قلوب العالمین مذکورا لیقر بذلک علمیناک و تستقر حسدک علی کرسی الاستقرار و تکون لبنایات ربک مسرورا ثم الق من لدنا ساذج الذکر علی احسائنا الذین کانت اعینهم مترصدا لبدایع رحمة ربک لیستشرق علیهم انوار البقاء عن شعر اللقا: و یکونن بنعمته الجمل من سماء هذا الفضل مرزوقا قل یا قوم فاصبروا علی مارش علیکم من رشحات بحر القضا ثم اذکروا هذا الجمال الذی وقع فی بئر الظلماء بما اکتبت ایدی الاشقیاء فتوکلوا فی کل الامور علی الله الذی خلقکم بامر من عنده و انه یحرسکم عن کل مشرک مردودا ایا کم ان لا تختلفوا بینکم ان اتجدوا عل حبا الله و امره و کونوا النفس واحدة تالله هذا احب عند ربکم عن

\*\*\* ص 26 \*\*\*

 کل امر محبوبا و بذلک تضطرب ارکان المشرکین و ینکر ظهر کل فاجر مبغوضا ایاکم ایاکم عن الفساد و الاختلاف لان بذلک یرجع الضر الی سدرة قدس مرفوعا کونوا اولاء الله علی ارضه و امنائه فی بلاده تالله الحق فسوف نفس الملک و ما فیه و علیه و یبقی لکم ما مضتهم به من قلم غر مشهورا قدسوا انفسکم عن کل ما یحدث به النفاق بینکم لیشهدکم الله مطهرا عن کل انس و عن کل ما لا یحبه رضاه و هذا ما امرتم به فی الواح قدس ممنوعا کذلک وصاکم قلم الرحمن حین الذی احاطته الاخر ان من کل الاشطار و کفی بالله علی ذلک شهیدا ان یا علی ذکر هولاء بما اذکرناک فی هذا للوح لعل تحدث فی قلوبهم ما یجمعهم علی شاطی اسم مبروکا و ان مستک الباساء فی سبیلی ان اصطبروا لا تجزع و انه یکفیک بالحق و یرفعک الی مقام قد کان بالحق محمودا و ان وجدت نفسک مزیدا لا تحزن ثم آنس ینفسی و انا تکون معک فی کل الاحیان و فی کل اصیل وبکورا تاالله یا اسمی قد بلغت فی الحزن الی مقام الذی یبکی قلمی علی نفسی بما ورد علی من الذینهم کفروا بالله و کانوا عن حرم العدل محروما قیل یا ملاء البیان فنعم ما فعلتم بنفسی و بما وصیتم به فی کل الالواح من لدی الله تالله یا علی ما ترک فی لوح من الالواح الا وقد اخبرهم بامری و بشرهم بنفسی و حدثهم باثاری و عرفهم بذکری مع ذلک فعلوا بنفسی ما لافعل احد باحد و کفی بالله علی ذلک شهیدا بعد الذی اظهرت نفسی بسلطان من القداره و الاقتدار و من دون ذلک بحجة التی کانت علی العالمین محیطا قل یا قوم تالله بعد ظهوری صحت الاثار عن کل شی الا لمن دخل فی هذا الرضوان الذی کان علی قطب الفردوس مشهودا و انهم لما ارادوا ان یوفوا عهد الله و میثاقه افتوا علی قتلی و کانوا بذلک فی انفسهم مسرورا تالله الحق یا علی یکذبهم الیوم

\*\*\* ص 27 \*\*\*

 کل الذرات فی کل ما یدعون بل انفسهم و ذواتهم و من دون ذلک کل لسان صادق این لانهم یدعون بانهم آمنوا بعلیّ و بما نزلت علیه من آیات الله و اذا ظهر مرة اخری بایاته و سلطانه ثم عظمت و کبریائه اذا کفروا به و کانوا علی اعقاب الاعراض منقلبا ثم اعلم یا علی بان حضر بین یلدی الله کتا من احد من اهل القاف الذی توقف فی هذا الامر من قبل و سئل فیه عن شانی و انا اخباه فی هذا اللوح بکلمات التی تستجذب افئدة المقربین و انک ان وجدّت رسولا فارسل به الیه لعل یاخذه بوارق انوار اللحظات من عنایات ربه و ینقطعه عن الاشارات و یدله الی کوثر الفضل و یجعله من المخلصین الذین اذا یستشرق علیهم شمس الآیات عن افق الکلمات فیما نزل علی القلم من جمادی القدم یخرن علی الاذقان سجدا لربهم الرحمن و یشقن ستر الحجب و الاحزان شوقا للقاء ربک العزیز المنان و یکونن من الموقنین و ان لن تجد الرسول فاصبر حتی یاتی الله بامره انه ما من مرسل الا هو یهب لمن یشاء ما یشاء و یمنع عمن یشاء ما اراد و انه لهو المقتدر الکریم فسبحان الذی نزل الآیات من قبل کما نزل حینئذ بالحق لیکون جهة و ذکری للعالمین شهد الله انه لا الله الا هو له الحق و الامر و کل الیه لراجعین یحیی و یمیت ثم یمیت و یحیی و انه هو حی لایموت فی قبضته ملکوت کل شی یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید له الامر و الخلق یظر فی الملک ما یشاء و یمنع ما یشاء و یعطی لمن یشاء ما یشاء و انه لهو المعطی العزیز الکریم کذلک کان مقتدرا فی سلطان امره و ملکوت حکمه لن یرده اعراض معرض و لن بید له کفر کافرون یمنعه شرک مشرک ینطق فی کل حین کما نزل فی البیان بانی انا الله لا الله الا انا المهیمن العزیز القدیر مرة ارسل ادم بالحق بایات بینات و جعله رحمة للعالمین و مرة ارسل النوح بالحق ثم بعده طورا ثم بعده صالحا و انزل معهم حجة یعجز عنها الخلایق اجمعین

\*\*\* ص 28 \*\*\*

 الی ان وصل الامر الی الخلیل اذا ظهره عن مشرق القدس و ارسله ببرهانه ثم حجته ثم دلیله ثم آیته للعارفین ثم بعد ذلک ارسل الکلیم بعد الذی تحلی علیه فی بریة القدس علی سیناء القرب عن شجرة المبارکه الابدیة الازلیه الاحدیه بانی انا الله لا اله الا انا قد خلقتک بامری اذهب الی فرعون و ملاه لیل یکنون من المتذکرین و اتاه تسع آیات بینات کما اذکرناه فی صحف الاولین و منها عصاء الامر التی بها فلقناه البحر لموسی و اغرقنا فیه الذینهم کفروا بآیات الله و کانوا علی الله ربهم لمن المستکبرین ثم بعد ذلک اصطفی الروح الذی سماه فی ملکوت الاسماء بابن مریم و ارسله الی قوم آخرین و امر کل هولا بان یذکروا الناس بایام الله تالله الحق هذه الایام من ایامه لو انتم من العارفین کما نزل فی الفرقان لموسی الامر ان ما موسی ان اخرج القوم من الظلمات الی النور نبشرهم بایام الله و کذلک نزل من قبل ان انتم من العارفین ثم بعد ذلک اصطفی محمدا فی الملاء الاعلی و ارسله عن مشرق الحجاز بسلطان مبین و انزل معه فرقانا لیفرق به بین الحق و الباطل و لیذکر الناس بهذا النباء الاعظم الاقوم القدیم ثم بعد ذلک ارتضی علیا بالحق واصطفاه بین بریته و انتخبه ثم انتجبه عن بین خلقه و ارسله بسلطان و امر عظیم و به انفطرت سموات العلم و تموجب ابحر القدس و اندک کل جبل شامخ منیع و به خلق کل الذرات ثم کل الکائنات و بعث کل شی عن الاحداث ان انتم من الشاعرین و کل تزینوا بخلع الله من فضل الذی ظهر معه و کذلک ینزل علیکم الایات هذا القلم المقدس المتعالی المنیر و به فصل کل امر و ظهر کل یرد قمت کل نفسه و بلغت کل حجة و اشرقت السموات و الارضین و اذا نشهد بانه لا اله الا هو و ان علیا لرسوله الذی ارسله بالحق علی الخلایق اجمعین و اما آمنا به و بما نزل علیه من لدی الله الملک

\*\*\* ص 29 \*\*\*

 الحق القدیم و انک انت یا ایها الموسوم بالهاء قبل دال قبل یا فاجهد فی نفسک بان لا تکون مخالفا لهذا الاسم الذی به سمیت فی ملاء الاسماء و لا تکن من الغافلین فاعلم بان حضر بین یدینا کتاب من عندک قرئناه و کنا من الشاهدین ولکن تحیرنا عماسئلت لان ذلک این ینبغی لک ان انت من العارفین هل ینبغی ان یسئل احد من الشمس این شماعک و ظهورک قل فافتح بصرک و انها قد اشرقت علی العالمین بحیث احاط الاشراق شرق الارض و غربها و یشهد بذلک اهل میادین البقا ثم ملکوت الاسماء ثم کل ما کان و ما یکون ان انت من المنصفین و هل یسئل احد من البحر این تموجاتک قل فافتح ایاک ثم البصر لتکون من الشاهدین فانه تموج فی کل حین به تموجات لو یلقی علیکم رشحة منها لیفرق کل من فی السموات و الارضین و لذا اسکنا القلم فی جوابک خمسین الف سنته او ازید من ذلک لو انت من العارفین ثم بعد ذلک سمعنا نداء الله عن وراء حجبات القدس هذاء الذی تحیرت عنه افئدة العارفین ان اعبد خذ القلم و لا تا خرفی ذلک لان بذلک امرت فی ذر البقاء ایاک ان لا تنکث عهد الله و لا تنقض میثاقه ثم وفّ بعهدک و کن من الشاکرین لله الذی خلقک و ارسلک و انزل معک حجة اضطربت عنها سکان السموات و الارضین الا الذین لن یمنعهم منع مانع و لا یحجبهم حجبات الافکیه و لا یطردهم طرد المعرضین و ان الذین لن یجدوا فی قلوبهم الا اریاح الغل و النفاق یقرون بالسنهم بانهم آمنوا بالله و آیاته ولکن الله یشهد بانهم لمن الکاذبین قل ان کنتم آمنتم بالله فبای حجة اعراضتم عن الذی به ظهر کل ارض باذخ رفیع قل تالله یا ملاء المشرکین انه لقمر الله علیکم و رحمة للموحدین و انه السلطانه لکم و شوکة فیکم و ملکوته بینکم و جبروته علی الخلایق اجمعین و کذلک نزلنا علیکم الایات و فصلنا لکم

ضمیمه صفحه 29 از سطر ماقبل آخر

کل حجة متعال منیع و به اشرقت الشموس و ارفعت السحاب و امطرت الغمام و تموّجت البحار و اثمرت الاشجار و تزلزلت

\*\*\* ص 30 \*\*\*

 تفصیلا لعل یهب علیکم رائحة الروح من هذا الرضوان المقدس المنیر و لعل تنقطعون عما عندکم و تحیون بهذا الکاس الذی تفوض منه کل المیاه و کذلک السلسبیل و التسنیم فهنیئا لمن یکون مرزوقا بها و یشرب منها و یکون من الشاربین و اما ما سئلت عن شانی و شأن الذی بحرف منه خلقت السموات و الارضین و به نزلت سیاه القدم من غمام قدس رفیع الذی جعله الله مظهر جماله بین عباد و مطلع اسمائه فی بریته و سمّاه فی جبروت الاسماء بعلی قبل نبیل تالله بذلک شقت ستر حجبات العماء فی لاهوت البقا و تزلزلت اراضی القدس و اهتزت ارکان عرش عظیم و انفصت کل الاسماء عن مسمیاتها و تفرقت الصفات عن زحفها ان انتم من العارفین و لو عرفنا بانک نستمع ما یا مرک قلم الاعلی فی هذا اللوح المنیر البیضاء لامرناک بان تعری جسدک و تخرج عن بیتک و تسکن فی البراری و الجبال جزاء ما سئلت و کنت من السائلین او تسقط نفسک عن شوامخ الشناخیب ان انت من العالمین ولکن لما شهد الله فیک من ضعف عفا عنک بفضله الذی احاط العالمین و اذا وصل الیک هذا اللوح المحکم العزیز البدیع و وجدت منه رائحة الله ربک و قرن بما فیه عیناک و قرئت ما غنمت به لسان الله الملک المقدس العزیز الجمیل قم عن ببقائک ثم ضع هذا اللوح علی راسک ثم ول وجهک شطر البیت و کن من المستغفرین فاستغفر ربک تسعة مرة ثم تب الیه وکن من الراجعین قل ای رب فاغفر لی بسلطان رحمتک و عنایتک ثم اجعل لی قدم صدق عند احبائک ثم اجعلنی من عبادک المخلصین ثم اجعلنی یا الهی ناظر الیک و بما یظهر من عندک ثم انقطنی عمن سواک انک انت العزیز الکریم ای رب تجاوز عنی و بما اکتسبت ایدی لانی ارتکتب

\*\*\* ص 31 \*\*\*

 ذنبا لا یقوم مع ثقله ثقل السموات و الارضین لانی اردت عرفان نفسک بعد الذی قدست نفسک عن عرفان کلشئی و عرفان المقربین ثم اشهد بانه لا الله الا هو و ان نقطة الاولی لنفسه و بهائه بین العالمین و لن یقترن بذکره ذکر احد من الخلاق و هذا تنزیل من لدی الله العلی العظیم ثم اقرء تسعته مرة شهد الله انه لا الله الا هو و ان علی قبل نبیل لسلطانه ثم بهائه بین السموات و الارضین ثم قل تسعة مرة شهد الله انه لا الله الا هو و ان منزل البیان هو نفسه و بهائه و کل خلقوا بامره و کل عنده فی لوح حفیظ ثم قل تسعة مرة شهد الله انه لا الله الا هو و ان الذی ظهر فی الستین هو امره و بهائه ثم عزه و کبریائه بین الخلایق اجمعین ثم قل تسعة مرة شهد الله انه لا الله الا هو و ان طلقه الاعلی لبهائه و ذاته الذی جعله الله مقدسا عن ذکر دونه و ارسله بالحق و جعله حجة للعالمین ثم قل تسعة مرة شهد الله انه لا الله الا هو و ان نقطة الاولی هو ذکر الاعظم بین العباد و به اشرقت الشمس و رفعت السماء و استقرت الارض و خلقت البحار و جرت السفن و حرفت الایات و سخرت الایهاح و اثمرت هذه الشجرة المرتفع الرفیع کذلک یعلمک قلم الامر لئلا تسئل من احد فی امر ربک لان دونه فقراء لا یسمن و لا یغنی الن انتم من الناظرین اما سمعت دلیله ایاته و وجوده اثباته و بها یستغنی کل نفس عن دونها و یشهد بذلک کل قلب طاهر سلیم قل بعد ظهوره لن ینفع احدا شی عما خلق بین السموات و الارضین ایاک ان لا تفرق کلمة الجامعة و لا تحرفها عن مواضعها و کن فی عدل مستقیم فافتح عیناک ثم انظر فی اثار ربک ثم تفکر فیها و ماکنز فی سرها لتطلع بما سرّ عنک و تکون من الفرحین ان یا عبد فانی نفسک ثم آنی بهاء ربک و لا تکن من الغافلین فاعلم بانی عبد آمنت بالله و مظاهر

\*\*\* ص 32 \*\*\*

 نفسه و مطالع امره و مخازن وحیه و مکان علمه و مشارق هدایته و اساکیب رحمة و غمام فضله علی العالمین و بذلک یشهد لسانی. الذین لم یکن فی قلوبهم غل من هذا الغلام الذی به اشرقت الافاق و التّفت الساق بالساق و زلت اقدام کل فاسق مریب قل یا قوم تالله انی افتخر بعبودیتی لنفسه الحق ان ارحموا یا قوم علی نفسی و انفسکم و لا تکنون من المفترین و یا قوم لا تفعلوا کما فعلوا العاد و الثمود بحیث اعترضوا علی الله المهیمن العزیز القدیر و اتقوا الله و لا تفعلوا ما فعل اصحاب الرّس و من دونها اصحاب الاحقاف و الاخدود کما سمعتم من نباء الاولین و یا قو لاتجادلوا بایات الله اذا انزلت بالحق و لا تکونن من المعرضین و یا قوم لا تتبعوا هویکم ان اتبعوا سنن الله فی انفسکم و لا تکونن من الغافلین و یا قوم لا تنکروا فضل الله بینکم و لا رحمته فیکم و لا حجته بین العالمین و یا قوم کونوا ناظرا الی الله ربکم لیزین وجوهکم بنضرة النعیم قل تالله لن یغنیکم السئوال فی تلک بالایام التی اشرقت شمس الحبل عن افق الاستجلال الا بان ترجعوا الی الله بخضوع مبین قل یا قوم خافوا عن الله و لا تفتروا بعبده و لا تکونن من الظالمین ایاکم ان لا تجّروا علیّ اسیاف الغل و البغضاء ثم ارحموا علی وحدتی بین هولاء المشرکین ثم ارحموا علی ابتلائی بین یدی الاعداء بحیت صرت مسجونا فی هذا البئر العمیق قل یا ملاء البیان یکفینی ملک الارض و ما فعلتم بنفسی یا ملاء المنکرین قل ان کان تقصیری تلک الکلمات تالله ان الروح ارتکب ذلک ان انتم من المضیفین احلّلت ما حرمه الله علیکم او حرمت احلل لکم اذا فانصفوا بذلک و لا تکونن من المجاحدین قل انا نعرف و ذنبنا بنیکم و یشهد بذلک لسان الله العالم العلیم قل هو ما ینزل من قلمی و بذلک ملئت

\*\*\* ص 33 \*\*\*

 صدور المنافقین من غل هذا الغلام بعد الذی کان سراج المبین العباد و استضاء به ملکوت کل السموات و الارضین و به رفعت اعلام المجد و رایات النصر و بلغ الفضل الی مقام الذی لن ینکره الا کل مبغض شقی و انک انت ذکر القوم بما شهد الغلام علی نفسه لعل یستریح عن اذی المشرکین اذا فاشهد ما یشهد عینای حینئذ بانه لا الله الا هو و ان علیا قبل نبیل بعده و بهائه کل خلقوا بامره و کل بامره لمن العاملین ولکن تالله الحق ان عینای بیکی و یقول فاستحیوا عما ظهر فی الملک ثم اسعوا الی رحمته الله و سلطانه یا ملاء المومنین ثم شفتائی یضج و یقول بانه لا الله الا هو و ان علیا قبل نبیل قد ظهر بالحق و اتی علی سحاب القدس و فی حوله ملائکة المقربین کذلک یشهد بما شهد الله لنفسه بنسفه ان انت من السامعین و ان لسانی حینئذ ینادی و ینطق و یشهد بما شهد الله لذاتی بذات قبل خلق السموات و الارضین بانه لا الله الا هو و ان علیا سلطانه فی مملکته و کبریائه بین عباده و حجته بین یرتبه قد ارسله بالحق بامر انفطرت السموات و انشقت الارض ونسف کل الاعناق و جف کل البحر لجّی بین ثم یشهد ایدای فی سره و جهره بانه لا الله الا هو و ان علیا مظهر اسمائه و مظهر صفاته و منزل آیاته و به بعث اهل القبور کما شهدنا ذلک و کنا من الشاهدین و ان رجلائی یشهد حینئذ بصوت التی یسمعهما کل رجل سمیع بانه لا الله الا هو و ان نقطة الاولی للاهوته فی الملک و جبروته فی البلاد و بلکوته بین العباد و منه ظهر کل ما اراد الله لولاه ما ظهر شی و لا بنت کلآء و لا ثمار و لا یعرف احد شیئا ان انتم من العارفین و ان قلبی یجن و یقول بانه لا اله الا هو و ان نقطة الاولی لاوله و اخره و ظاهره و باطنه و کل خلقوا بامر من عنده و کل الیه لمن الراجعین و ان فوادی ینوح

\*\*\* ص 34 \*\*\*

 و یشهد بما شهد الله قبل ان یظهر الآدم من الماء و الطین بانه لا اله الا هو و ان علیا لظهوره و بطونه و اصلیه و معدنه و ماویه کذلک یشهد ان انتم من الشاهدین ولکن حینئذ فاشهدوا یا ملاء الانوار بما یشهد شعراتی فوق رأسی بتغنیات التی تستجذب منها افئدة المقربین ثم افئدة المسبحین ثم افئدة المقدسین ثم اهل ملاء الاعلی ثم اهل جبروت البقا ثم اهل قاب و قوسین او ادنی ثم الذینهم سکنوا عند سدرة المنتهی بان یا قوم فاسمعوا نداء الله عن شجرة القصوی من هذا المنظر الدری العی بالابهی بانه لا الله الا هو و ان الذی ارسله باسم علی لسلطان الممکنات و ملیک الموجودات و کلمة الله بین خلقه و کتاب الله بین عباده و قدرة الله بین بریته و انه لهو الحاکم بالحق یحکم بامره ما یشاء و یفعل باذنه مایرید له ملکوت الامر و الخلق یحیی من یشاء یمیت من یشاء و یوتی لمن یشاء و یمنع عمن یشاء و انه لهو المقتدر العزیز الجمیل کذلک اقرا بعد بعبودیته و اثبتها بایات التی لتجزعن عرفانها الخلایق اجمعین انی بهذه الحجة التی بها بثبت ربوبیة الله بین خلقه و الوهیته بین بریته اثبت ایمانی بین هولاء المسرفین فسوف تسمع بانهم لن یرضوا بذلک و یکفرون بایات الله بعد الذی نزلت بالحق من جبروت الله القادر المقتدر العلیم الحکیم قل اما سمعتم ما نزل من قبل لایجادل فی آیات الله الا القوم الکافرین و انک انت لو تجد فی نفسک سمعا اخری فاستمع لما ینادی المنادی نی جبروت الاعلی فوق راس بنداء بیدع منیع قل تالله ان الروح ینطق و ینادی بان هذا لهو المقصود ان انتم من القاصدین و انه لجمال المعبودان انتم من العابدین یا اهل الارض هذه امانة الله بینکم ایاکم ان لا تکون من الخائنین

\*\*\* ص 35 \*\*\*

 و انه ودیعة الله فیکم ایاکم ان لا تعترضوا بها یا شعر المعرضین و انه لنفس الله بین عباده و ظهوره فی بلاده و کنزه لمن فی السموات و الارضین و انه لکتاب الله فیکم و رحمته علیکم و نعمته لکم و عزه علی الموحدین و انه لحرم الله فی الارض الذی یطوفن فی حوله ملئکة المقربین یا ملأ الارض تالله انه لکلمة الله بین الناس و ضیائه فی ملکوت الامر و الخلق و سلطانه علی العالمین و قد ستر فیه کنوز من الاسرار التی لو یظهر حرف منها لتنفطر السماء و تنشق الارض و تخر الجبال و نسقط الاوراق و تضطرب افئدة العارفین و یا قوم انه لظهور الاولی فی هیکل الاخری فسبحان الذی خلقه و ارسله بسلطان بین و یا قوم لا تمنعوا انفسکم عن لقائه و لا تکونن من الغافلین و یا قوم فاغثموا تلک الایام تالله مارات مثلها عیون المقدسین و یا قوم ان تکفروا به فبای حجة یثبت ایمانکم باحد من رسل الله فاتوا بها و لا تکونن من الصابرین و یا قوم تالله من اعرض عنه نقد اعرض عن الله و من اقبل الله فقد اقبل الی الله العزیز الرفیع و یا قوم فاشربوا عن کوثر الدی جری من فمه و عن سلسبیل الذی نسلی من هذا القلم المقدس المنیر و یا قوم لا تفعلوا به ما فعل الابلیس بالله ربه و النمرود بابراهیم و افرعون بموسی و الیهود بعیسی و ابوجل بمحمد و السفیانی بعلی قبل نبیل و یا قوم انه انفق روحه الامر الله بحیث ما حفظ نفسه فی ساعته و یشهد بذلک کل شی ان انتم من الشاهدین فیا قوم قد ورد علیه مالا ورد علی احد من قبل و اتبلی بین المشرکین فی عشرین من السنین و یا قوم قد بقی اثر الحدید علی رجله و الاغلال عن عنقه اذا بیکی علیه کل من فی الملاء العامین و یا قوم تد رفت الدموع من عیون الطاهرات فی غرفات قدس منیر و یا قوم انتم کنتم ساترا وجوهکم

 \*\*\* ص 36 \*\*\*

 تحت قناع النساء خوفا لانفسکم فی ند السنین افمن یکون فی مقابلة الاعداء کن یفرّ عن نداء الحمیر اذا فانصفوا فی انفسکم ان انتم من المنصفین و یا قوم انه سدرة الله فیکم قد ظهر منها نور لو یقابل بلمعة منه اهل السموات و الارضین کل لستضئین بضیائه فعّالی عن هذا الضیاء المشرق المقدس العزیز البدیع ایاکم ان لا تحمدوا هذ النار و لا تطفئوا سراج الله بینکم و لو تعجز عن ذلک انتم و مثلائکم و عن ورائکم الاولین و الاخرین تالله لن یقبل الیوم من احد شی الا بعد حبه و کفی الله بذلک لشهید و خیبر و لو احد یعبد الله من اول الذی لااول له الی اخر الذی یفجر عن احصائه المحصین و لم یکن فی قلبه حب هذا الغلام لن یقبل ابدا بل یضربون الملائکه اعماله علی راسه الی ان یرجعه الی مقره المشرکین فی اسفل الجحیم و یا قوم اشکرون الذی یدعوکم الی الرضوان و یذکر کم فی کل حین بذکر الله العلی العظیم و ما اراد منکم جزاء و لا یرید بحول الله و قوته ان انتم من العالمین و یا قوم تالله نظرة الیه لیخر عما فی السموات و الارض و عما قدر فیملکوت الامر و الخلق و یعرف ذلک کل ذی بصر منیر و یا قوم اشکرون الذی عرفتموه من قبل فویل لکم یا معشر المفسدین ان یا اسمی کذلک یصح الروح فوق راس فیکل حین و انی کلما منعته عن ذلک واضع کف المنع علی فمه لن یمشع فی نفسه و انا وجدناه علی قدرة عظیم بحیث لن یمنعه شی عما فی السموات و الارض کان کله فی قبضته قدرته ککف رماد خفیف و کان السموات و الارض کدرهم فی کف عبیده یحرکه کیف یشاء بامر من ربه العزیز السلطان الفرد المقتدر القدیر و القلم حینئذ یضج بین اناملی بضجیج الذی منه جرت دموع العارفین علی خدود غر منیر کلما

\*\*\* ص 37 \*\*\*

 یرید ان یأخذ الزمام و یحرک کیف یشاء یمسکه اصابع القدرة لئلا یرفع صریخ المنکرین اذا یبکی و یقول ای رب فارخ زمامی لالقی علی الممکنات حرفا من اسرارا لمحجّبة المقنعة المکنونة المخزونه لعل اهل العلماء یعرفون ما لا عرفه احد من العالمین ای رب لا تمنعی عن بدایع ذکرک ثم اذن لی بان اذکر ما خزن فی نفسی من لئالی علم بدیع ای رب ان المشرکین ما عرفوک بعد الذی احاط سلطانک السموات و الارضین ای رب لا تمسک زمامی لانی ارید ان اشق ستر الحجاب عن وجه الممکنات لعل یستشعرن فی امرک اقل من ان یحصی لانهم عمیاء فی السرد صمّاء فی الجهر و انک علی ذلک یعلم خبیر ای رب لا تمنعنی عن اسقاء الممکنات من کوثر العذب الذی احربیة فی سری قبل خلق الموجودات و ما قدرت له من نفاد لعل یقومن هولاء الغفلاء علی ما فان عنهم من بدایع ذکر البدیع المنیع ای رب لا تحرمنی عن نصرک فو عزتک لما وجدت لنفسک فی الارض من ناصر اریدان انصرک من قدرة التی اودعتها فی نفسی و ما اطلع بها احد الا نفسک العلیم الخبیر فو عزتک لاتف کل الموجودات بحرکة من فمن و ذلک لم یکن الا بعد اذنک و انک انت الحاکم القادر المقتدر القدیر ای رب ابکی و یبکی کل عین لوحدتک و بما اتبلیت بین هؤلاء الذین لن یعرفوا و لن یستشعروا بما فی فنائک فکیف جمالک العزیز المنیر فو عزتک یا محبوبی تحیرت فی صبرک بعد قدرتک و فی حلمک بعد علمک المحیط و انت الذی یا محبوبی قدرت ماء الحیوان فی فمی بحیث لو یبدل رشح منه علی الکائنات لیومن کلهم علی امرک الغالب البدیع ای رب لا تمنع الممکنات عن هذا العذب الممتنع العلی الرفیع و لا تبعدهم عن جواهر فیض فضلک ثم ارحمهم بعنایتک و لا تدعهم بانفسهم و انک

\*\*\* ص 38 \*\*\*

 انت الفاعل المرید تفعل ما تشاء بسلطانک و تحکم بقدرتک ما ترید لن یمنعک شی عن سلطانک و حکومتک و لن یعجزک شی عما فی السموات و الارضین ای رب فارحم علی احبائک لانهم یشربون فی اسرمن دماء قلوبهم و قطع احشائهم و لا یقدرون الن یتنفوا فی امرک بین هولاء المغلین ای رب ان لن تقهر علی اعدائک فارحم علی اصفیائک فاذن لهم ما لظهور فی هذه الظلمات الدیجور و انک انت الغفور الرحیم ای رب اشتد الامر علی احبائک بحیث و قعوا بین الاشقیاء و لن یقدرن ان یذکرن بدائع ذکرک الجمیل ای رب فاخرج عن خلف الاحجاب من یذکرک بین السموات و الارض بشأن الذی لن یقدرن ان یمنعه احد عما خلق فی ملکوت الاعلی کیف ما یحرّک علی الارض من هولاء المشرکین ای رب اصفیائک مقهوره بین الاشقیاء و یرد علیهم فی کل حین م یبدل عنه فرح المقربین ان یا قلم ناسک زمامک ثم اصبروا اصطبرو لا تکن من الراکفین تالله الحق لو تلقی حرفا عما القیناک لتنصعق کل من فی السموات و الارضین و ینقضون عن حولی هذه الشر ذمة القلیل ان یا قلم القدم فا قلع ما رشح من غمام علمک ثم اطبع ما ظهر فی لئالی اسرارک لان الناس لن یعرفوا الشمس عن ظل و لا الخزف عن لؤلؤ غرشین و انک لا تحزن عن شی فتوکل علی الله ربک و کن من المتوکلین فاکف بربک و لا تلتفت الی شی ثم انقطع عن المنکرین طهر بصرک عن الذینهم کفروا و اشرکوا فاعرض عنهم ثم اقبل الی الله ربک و انه یکفیک عن المشرکین این یا قلم لا تهتک ستر الممکنات و لا تشق ستر ثیاب الذین اتخذوا الریاسات لانفسهم اربابا من دون الله و یفتون علی الف نبی لئلا ینقص ذرة من اعتزازهم بین العباد کذلک نلقی علیک

\*\*\* ص 39 \*\*\*

 لتطمئن فی نفسک و تکون من الصابرین ان یا قلم دع هولاء ثم ابک علی وحدتی و غربتی فی تلک الایام التی اجتمعوا علیّ اعادی نفس الله و یمکرون فی کل حین علی مکر عظیم و یضربون السیف علی نفسی ثم یبکین باعینهم و یستنصرن من العباد لیشتبهن علی العالمین تالله مارات عین الابداع مثل هؤلاء یقتلون سلطان القدم ثم یلقون علی عرضه هم خرقة و یناورن قد ورد علینا الجرح منه هولاء کذلک مکروا من قبل و حینئذ کما انتم یا ملاء القرب شهدتم و تکون من المشاهدین ان یا نبیل قبل علی اذاتمت ربوات ربک فی هذااللوح و قد جعله الله قمیص جماله بین العالمین لیجدن منه اهل الاطمینان روائح ربهم الرحمن و یستشعرن بما ورد علی یوسف البیان من جنود الشیطان و یکونن من العارفین و انک لو ترید فارسله الی کل الاشطار لعل به تقر عیون عبادنا الاخیار الذین لن یزلهم اشارات الفجار فی هذه الایام اتّصلیم المظلم الشدید کذلک امرناک بالحق و ما امری الا بالله و علیه اعتمادی ثم اعتصامی و توجهی و اتکالی و انه ولی المخلصین ایاک ان یا نبیل مأنه عباد الله عن کل ما لا یرضی به رضاء ربهم ثم امنعهم عن الفساد بحیث لو یبسط علیهم احد ایادی الظلم لا یتعرضوا به ولو یکون من اشقی الناس و تکونن من الصابرین قل یا قوم توکلوا فی کل حین علی الله ربکم و انه یاخذ الذینهم ظلموا و انه اشد المنتقمین و الحمد لله رب العالمین

\*\*\* ص 40 \*\*\*

هذا ما نزل من جبروت البقاء لعباده و منهم من طار

الی سماء الامر و منهم من وقف و کذلک نزلنا

الامر رحمة من لدنا لعبادنا الموقنین هذه سدرة السلطان

قد نزلت من جبروت الرحمن بایات مهیمن مبرم قدیم

**هو الابدع الاقدس الابهی**

 تلک آیات الله قد نزلت بالحق من جبروت البقاء و جعلها الله حجة من عنده و برهانا من لدنه علی من فی السموات و الارض من یومئذ الی یوم الذی فیه تنعدم رایات النفاق و یستضی نیر الافاق عن شرق اسمه الرحمن الرحیم اذا یخطف ابصار الذینهم کفروا و اشرکوا و یضطرب النفوس و یاخذ السکر کل من فی ملکوت الامر و الخلق معه بحیث یضع انامل الحیره بین انیابهم کل ما کان و ما یکون و فیه تبلی السرائر من کل ذی روح ان انتم من العالمین قل یا قوم خافوا عن الله الذی خلقکم و رزقکم و جعلکم کبراء فی الارض و ارسل علیکم من السماء یا ینبت منه الارض بفواکه قدس منیع ایاکم یا ملا الارض لا تکفروا بنعمة الله و لا تختلفوا فی امره ان اتبعوا ما نزل علیکم من سماء الامر ایات غر بدیع و یا قوم قد جائکم الفرج من عند الله ربکم و یامرکم بالبر و التقوی و یمنعکم عن کل ما بامرکم الی الهوی اتقوا الله و کونوا من المتقین قل ان فرجکم فی استواء هذا الجمادی علی عرش غر مبین ان انتم من العارفین قل انه قد ظهر بشان تحیرت عن سلطانه کل العالمین و انکم انتم ما عرفتم فرج الذی وعدتم به فیکل الالواح و کنتم من الغافلین قل تالله لو انتم تتفکرون فی امر الذی

\*\*\* ص41 \*\*\*

 ظهر بالحق تشاهدوا فرج ربکم الرحمن فیما یظهر من هذا القلم الدری العزیز المنیع اذا یا قوم فاستشعروا فی انفسکم لعل تعرفون با رئکم فی تلک الایام التی ما عرفه احد من الممکنات الا من شاء ربکم المقتدر العزیز القدیر بل قاموا المشرکون علیه و یجادلون معه فی ایات الله و یعترضون علی ما نزل علیه کما اعترضوا امة الفرقان علی الله العزیز الممتنع الرفیع حین الذی شقت سحاب الفضل و طلع جمال القدم عن خلفها علی اسم علی بالحق بایات عز مبین و یا قوم تالله ان الذی خلقتها بکف ارادتی قد بغی علی بمثل مانعی الفرعون بین یدی الله ربکم و رب الخلائق اجمعین و قل انا ربکم الاعلی بعد الذی ما کان قادرا بان یخلق الذباب فی الارض و یشهد بذلک کل ذی بصر منیر و من خلق بقولی اعتراض علی بشان بکت السموات و الارض ثم عیون الذینهم طافوا حول حرم الکبریاء بمدامع الحمراء و عن درائهم عیون المقدسین قل ان ابن مریم سعد الی جبل الامر و غطّاء غمام القدس اذا شهد رشحات الدم علی قمیصه نخیر فی نفسه و سئل منه و کان من السائلین فاخبره الغمام عما یرد علی الغلام اذا صباح فی ذاته و انقطع عن العالم و ما فیه و صعد الی مقر القدس بین یدی الله ربه و رب کلشی و رب العالمین و انی لو انطق بکلمة عما ورد علیه لینشق ستر حجاب العظمه و تنعدم ارکان البیت و تضطرب قوائم عرش عظیم ولکن سترنا و صبرنا الی ان یاتی الله بسلطان نصره و یعرّف جماله بین السموات و الارضین ثم اعلم بانّ المشرکین لما شهدوا آیات الله اعتراضوا علیها و کفروا بما آمنوا به من قبل و بذلک حبطت اعمالهم و ما استشمروا بذلک و کانوا من الغافلین و بذلک یلعنهم کل الذرات و کل ما کان خلف جهات القدره و هم علی مقاعدهم یلعبون و یکونن

\*\*\*ص 42\*\*\*

 من الفرحین کذلک یظهر الله خافیة القلوب و خائنة الذینهم یدّعون الایمان بالسنتهم و یکفرون بالذی بامره قدر مقادیر الایمان من لدن عزیز حکیم و منهم من اعرض و طغی فی نفسه و بغی علی الله جهرا و کان من المشرکین و منهم من ارادو بان یمکر فی امر الله و به یدخل عن الغلام فی صدور الذینهم امنوا لیزّلهم عن الصراط و یبعدهم عن هذا الشاطی المقدس المنیر و بذلک اجتمعوا علی ما وسوس الشیطان فی صدورهم و مکروا مکرا فسوف یظهر الله مکرهم لن یتبع امر ربه و یکون علی بصیرة من الله المقتدر القدیر و منهم من اطمئن بانه لو یعترض علی الغلام لیقرض علیه الذین اتبعوه فی غلة لانه یشهد فی نفسه الریاسه قل فویل لکم یا معشر المنکرین و لله عباد لن یمنعهم الاشارات و لا الدلالات و لایصدهم منع مانع و لا اعراض معرض و لو یجتمع علیهم الخلائق اجمعین اولئک الذین ما صدّهم اشارات القبل فی ذکر القمیه و ما منعهم ما نزل فی الفرقان ولکنه رسول الله و خاتم النبیین و خرقوا تلک الحجبات بسلطان القدره من لدنا و دخلوا حرم القدس سقر ربهم العلی الاعلی بصدق مبین و اعترفوا فی انفسهم بان ینقطع النبوه من حینئذ الی اخر الذی لاآخره له و کذلک نفخ الروح فی صدورهم روح الاطمئنان من لدن عزیز جمیل اولئک یعرفون الله بالله و بما یظهر من عنده و یمنعون آذان القدس عن نعاق المشرکین و لو یکونن من عظماء القوم و اشرافهم لان شرفهم فی اتباع امر بارئهم و السجود بین یدی الله العزیز العالم العلیم قل یا قوم خافوا عن الله و لا تجادلوا بایاتک الله و لا تدحضوا الحق بما عندکم فاستحیوا عن الذی خلقکم بقوله اتقوا الله یا قوم

\*\*\*ص 43 \*\*\*

 و لا تکونن من الظالمین و ان لن تومنوا بالذی جائکم عن مشرق الروح بایات التی بها تثبت ما عندکم و لا تفتروا علیه و لا تکونن من المفترین ان یا ملاء البیان تالله هذا لعلی بالحق و یتلی علیکم من آیات الله اتقوا الله یا ملاء الارض و کونوا من المنصفین ان تعترضوا بما نزل علیکم حینئذ فبای برهان تسکن انفسکم و تکون من المستریحین قل لن یقبل الیوم ایمان احد و لا عمل نفس الا بان تتبع هذا الامر المبرم العزیز الحکیم و انتم ان لن تومنوا فسوف یبعث الله قوماً و یسمعهم نغمات الامر و یدخلهم فی هذا الرضوان الذی جعله الله ایة کبریائه بین السموات و الارضین اولئک یعرفون بارئهم بنفسه و بما نزل من عنده من آیات الله المهیمن العزیز الغالب المنیر و یدعون کل ما عند الناس عن ورائهم و لویکون کتب الاولین و الآخرین ان الذینهم عرفوا سلطنة البحر و غمراته و لیالیه هل یلتفتون الی الامواج لا فو ربک العزیز المنان لو انتم من العارفین و الذی شرب من کوثر القدس عن ید الغلمان هل یقتع بملح اجاج لا فو ربکم الرحمن لو انتم من الموقنین و من عرف الشمس لن یشتعل باظلالها کذلک نلقی علی افئدتکم ما یقربکم الی الله مولیکم العزیز المتعالی المنیع لعل اهل الهواکه یرتقون عن التراب و یصعدن الی جبروت السداد مقر عز مکین و انک اذا وردت ارضک مدینة التی سمیت باسمی السلطان بشرها و اهلها من الذین آمنوا بما حرک علیهم قلم القدس من اصبع الله لتکونن من المستبشرین قل یا قوم انتم کنتم رقداء علی وسائد السکون و کان هیکل الامر فی صریخ و حنین و یا قوم ان انصروا الله و امره فی تلک الایام و لا تفقوا فی شئی و کونوا من الناصرین و ان نصره هو تبلیغ امره علی العباد و الاستقرار علی حبه فی تلک الایام التی اضطربت فیها ارکان العارفین و یا قوم لابتدلوا نعمة الله بینکم و لا تنکروا ما یثبت

\*\*\* ص 44 \*\*\*

 به ایمانکم بالله المقتدر المهیمن العزیز القدیر اتقوا الله یا قوم و لا تدعوا امرالله عن ورائکم و لا تتبعوا خطوات الشیاطین و یا قوم ان تکفروا بسلطان الامر فبای وجه انتم تتوجهون فی هذا الایام التی غشرت غبرة النار اکثر العباد و اخذ السکر سکان السموات و الارضین الاالذین اتکلمو علی الله و انقطعوا عن کل نسبته و تمسکوا بحبل الله العزیز الجمیل ان یا روح الاعظم ذکر فی الکتاب ابو القاسم الذی سافر الی الله و مسته فی سبیل شدائد الغربة لیستبشر فی نفسه و یستقیم علی امر ربه حین الذی تزل فیه اقدام کل عارف بصیر ان یا عبد لا تحزن عن شی و لا تلتفت الی الذینهم کفروا و اعرضوا و کانوا علی غفلة مبین ان اصبر ذی ما ورد علیک ثم توکل علی الله ربک و رب کل شی و رب العالمین ان یا فرج انک ان لن تمر علی دیارک فارسل هذا اللوح لعبادنا المقربین انا جعلنا هذا اللوح قمیص الامر لهیب منه سائحة الغلام علی الممکنات لعل بذلک یبعث الله قوما لا تنظرون الا الی الله ربهم و لایحجبهم اشارات المعرضین لعل یجد عبدنا ابراهیم عن هذا القمیص روائح التقدیس و یقوم علی الامر بین السموات و الارضین انیا ابراهیم فاخرج عن خلف السکوت باسمی الناطق المتکلم العلیم الحکیم ان یا خلیل قدس نفسک عن الاشارات ثم نار بنداء الروح بین الارض و السموات لعل بذلک تشتعل النار فی صدور الابرار و یقومن علی الامر بسلطان من لدنا و امر من عندنا و انا المقتدر علی ما اشاء و انا المعطی المتعالی العزیز الرحیم قم علی خدمة الله و نصره و لا تخف من احد و ان هذا امر الله علیک و قضی من قلم غر مبین قل الیوم لا ینفع احدا شی و لو یاتی بصحف السموات و الارض الابان یدخل فی ظل ربه العلی الاعلی فی ظهوره الاخری تالله هذا الجماله بالحق ثم ظهوره فیملکوت الامر و الخلق و سلطانه بین الخلایق اجمعین

 \*\*\* ص 45 \*\*\*

 قل یا قوم اتکتبون البیان و تکفرون منزله فویل لکم یا معشر الغافلین اتذکرون الله ثم تقتلون نفسه فوا حسرتا علیکم یا ملأ المشرکین قل انه ظهر فی تلک الایام علی شان ذلت له رقاب کل شی ان انتم من العارفین و ظهر امر الله بنفسه وحده کما انتم سمعتم و کنتم من السامعین قل بالله قد اشرق الامر کاشمس فی وسط الزوال و لن ینکره الاکل اکمة رجیم ان یا خلیل عرنفسک عن اشارات القوم ثم زین هیکلک برداء غر منیر لاناجعلناک سالنی امرنا فی هناک تبلیغ الناس بما الهمک الروح من لدنا و تکون علی ذکر بدیع فو جمالی من کان فی قلبه حب شی عما خلق بین السموات و الارض لن یقدر ان یحمل هذا الامر المبرم العزیز المنیع ظهر نفسک منهذا التسنیم الذی جری عن معین القدم ثم ظهر به افئدة المریدین اذا بشر فی نفسک بما سمیناک بمنادی الامر ثم ادر خمر الحمراء باسمی الابهی بین الارض و السماء لیحیی بها ارواح الذین اذا یتلی علیهم من آیات ربهم العلی الاعلی یخرن بوجوههم علی التراب خضعاً لله المهیمن الغزیز القدیر ثم اعلم بان کلما سمعت فی هذا الامر قد ظهر بامری و ما دونی خلق بقولی و ما اطلع بذلک الانفس العلیم الخبیر و انا لما اردنا اعزاز الامر بین ملل القبل لذا اشرنا فی الکلمات الی غیرنا حکمة من لدنا و انا کنا حاکمین و ارفعنا الامر الی مقام الذی سمعتم انتشاره و اعلائه الی ان ملئت الکلمه و ذکرها بین السموات و الارضین فلما ظهر الامر و برز ثم لاح و اشرق قاموا علی عباد الذینهم خلقوا بامری و کذلک کانوا من المعتدین ان یا مبادی الامر انّ الذینهم کانوا ان یقنعوا وجوههم خلف القناع خوفا لانفسهم فلما هیّت رائحة الاطمینان خرجوا کالثعبان و کذلک نقصّ علیک ما هو المستور عن اعین الناظرین و لتطلع بما ورد علی حمالی و تکون علی بصیرة من الله و تکون

\*\*\* ص 46 \*\*\*

 من العالمین فهنیئا لک یا منادی الامر بما حضرت بین یدی العرش حین الذی اشرقت شمس الآفاق عن شطر العراق تالله بذلک قزت بما لا فاز به اخذ و هذا تنزیل من لدن عزیز علیم فاشکر الله بما رزقک لقائه و ایدک بزیارة مظهر نفسه فی ایام التی ما عرفها احد من العباد بما اخذتهم الوهام و کانوا علی غفلة مبین ثم اعلم بان یاتیکم الشیطان عن شطر الطغیان و معه ما یمنعکم به عن جمادی الرّحمن ثم قم علی الامر و دع ما عنده عن ورائک ثم اعرض عنه ثم اقبل الی وجهی المشرق العزیز المنیر قل یا ایها الشیطان فاخرج عن بین ملاء الروح لانا وجدنا منک روائح البغضاء من الله العزیز الکریم و حملت یا ایها الملعون ما یلعنک به کل من فی السموات و الارض و سکان ملکوت الامر و الخلق و کل ما کان و ما یکون و لکن انت غفلت عن ذلک و کنت من الغافلین تالله ما مررت علی شیء الا و هو نفسک بلسان سره و انک لما کنت صما ما سعمت ندائه و کنت من الجاهلین و کذلک نقص علیکم من انباء الغیب لتوقّفن بان عندنا علم السموات و الارض و علم کل شی فی ارواح عز حفیظ ان یالسان القدم ذکر الحسین فی الکتاب ثم بشره بانوار العرش لیقلبه الی شطر البقاء منظر ربه العلی الاعلی و یقربه الی شاطی الفردوس مقر الذی توقد فیه النار عن سدرة المختار و ینطق بانه لا الله الا انار الرحمن الرحیم ان یا عبد الی متی تکسل فی نفسک اذا فاشتعل بهذه النار ثم ناد بین الاخیار بما علّمک ربک العزیز الغالب القدیر ایا کم ان لا تختلفوا بینکم و لا تدعوا امر الله عن ورائکم و کونوا بین الناس کانوار الشمس بحیث یستضئی وجوهکم بین العالمین فوالله یا عبد لو تطلع علی ما مسّنی الباساء لتبکی و تنوح بدوام عمرک و ان هذا لحق مبین ولکن انا

\*\*\*ص 47 \*\*\*

 سترنا الامر لئلا یحیط الاحزان مظاهر مظاهر الرحمن و یحترق به اکباد المقربین لذا صبرنا و سترنا الامر لئلا یشق ستر الحجاب عن رب العالمین ان یا منادی الامر ذکر عبدنا الذی سمی بکلمة الاول من اسمی لیشکر فی نفسه و یکون من الشاکرین قل یا ابن فاشکر الله بما استشهد ابیک فی سبیله و کان من المستشهدین تالله الحق حین الذی ارتقی روحه الی الرفیق الاعلی اذا استقبله اهل ملاء الا علی باباریق القدس و اکواب من رحیق الفردوس و یستبرک بلقائه جنود غیبنا العالمین و لو نکشف الغطاء عن ابصر الناس و یشهدن مقامه فی رضوان الابهی لیفدین انفسهم لیصلی ابی مقامه المتعالی اللمیع المنیر اذا یستبقن حوریات الفردوس علی خدمته و انه کان جالسا عن یمین الرضوان و علی راسه تاج البقا من اسمی عظم الابهی و کذلک احاطه فضل ربه الغفور الرحیم و انک یا زین لا تحرم تصیبک لان لک شان من الشّان عند ربک العزیز المقتدر القدیر فامش علی اثر ابیک ثم اقتد بهداه لانه لو یقطع ارکان لن یجد احد فیها الا حبی کما شهدتم و کنتم من الشاهدین و کذلک اخبرناک بما هو المستور عن افئدة الناس لتستقر علی امر ربک و تکون فی امره لمن الراسخین ثم ذکر الذی سمی بمحمد قبل علی ثم بشره من لدنا بما اذکره الله فی الللوح و جری اسمه من اصبع القدس و هذا من فضل لن یعادله فضل الاولین و الاخرین و کل من فاز بذلک فقد فاز بکل الخیر من لدن ربه العزیز الکریم ان یا عبد لا تحزن عن الدینا و شدائدها لان کلما یقضی علی العباد من اسطر القضاء و لو یکون من السوء و هو خیر لهم ان تکون من العارفین لان الله قد ستر عواقب الامور عن انطر الناس و انه ما من الله الا هو یحکم ما یشاء و یفعل ما یرید و کم عن شدة یصل العبد الی معین الرخا و و کم من رخاء یصله الی الشده ان انت م من الشاهدین مثلا انک لو کنت علی ما کان علیه جدک من العزة و الاقتدار لعل الریاسه یمنعک عن الهدایه و کذلک یلقیک جمال الاحدیه لتکون فی کل الاحوال علی

\*\*\* ص 48 \*\*\*

 سرور و فرح بدیع فاشکر الله بما اخذ عنک ما یحجبک عنه عرفانه لان ما ینفع العبد هذا و من دون ذلک لن ینفعه و لو یکون ملاء السموات و الارض من قطعات یاقوت ثمین او لولو قدس منیر تالله ما یغنی به العباد فی تلک الایام هو عرفان ربهم ثم حب الغلام و من دونهما لایسمن و لا یغنی و لو یکون عندهم خزائن السموات و الارضین کذلک یعظک قلم الامر لتستقیم علی حسبی بحیث لن یضطربک شی و لو تضرب بسیوف شاحذ حدید ایاک قم علی خدمته الله علی استقامه لو یقوم علیک کل من فی السموات و الارض لن یزلّ قدماک عن صراط الله العزیز الحمید تالله لیو یقوم احد فی تلک الایام علی حبی و یجادله کل من علی الارض لیغلبه الله علیهم لان روح القدرة قد هبت عن شطر الاقتدار علی الموحدین ثم بلغ امر ربک بروح و ریحان بحیث لا تحدث الفتنه علی الارض لانها ترجع الی اصل الشجره لو انتم من العارفین ذکر الیعقوب ببدایع الذکر من ربه العلیم الحکیم قل ان بصّر الیعقوب قد ارتد من روائح القمیص عن یوسف العزیز و کان من الناظرین و انا ارسلنا الیک قمیص ربک العلی الاعلی علی هیئة اللوح لتجد منه روائح القدس و تقر بصر قلبک بحیث تشهد انوار عرش عظیم و تستقر علی حب مولیک فی ایام التی تضطرب فیها نفس السکون و الاستقرار و تندک و جبال الاوهام و تنشق حجاب المتوهمین اذا تجد ملاء البیان فی سکران من الامر و یاخذهم سیاط الامر من کل الاشطار و هم یفرحون فی انفسهم و یکونن من الغاظین اذا انتم لا تلتفتوا الیهم ففروا الی الله الذی خلقکم و سواکم ثم اتخذوا علی شطر الایمن مقعد عز امین ان یا احبائی زینوا اجسادکم برداء الادب و الانصاف و لا تفعلوا ما یکرهه عقولکم و رضاکم اتقوا الله و کونوا من المتقین و انک انت یا یعقوب لو تشهد بعین القلب قمیص

\*\*\* ص 49 \*\*\*

 ربک الرحمن لتجده محمرا بدم البغضاء بما ورد علیه سهام الاشقیاء و کان الله یشهد ما انتم عنه لمن الغافلین ثم ارسلنا رحمتنا عن شطر القدم الی الذی سمی برحمته الله لیسترخم فی نفسه و یکون من الراحمین و ان رحمته علی نفسه هو عرفان ربه و هذا اصل الرحمه و هل رایتم احسن منها لافو نفس البهاء لو انتم من الموقنین ان یا عبد لا تمنع محبوب رحمته ربک علی نفسک و لا عن ذاتک نفحات ربک الرحمن الرحیم دع کل ذکر عنه ورائک ثم تمسک بذکر ربک العلی العلیم و ان یمسک من ضرّ لا تحزن ثم تفکر ی ضری و قل کما اقول (ای ربّ قد مسّنی الضّر و انّک انت ارحم الراحمین و ان یمسک من اضطرار فاصبر و قل کما اقول) ای رب فافرغ علی صبرا و انک خیر الناصرین و ان یصبک من قضاء فاصطبر و قل ای رب فانزل علی رحمته و انک انت خیر المنزلین ان یا جمال القدم فاستشرق عن شطر البقاء باشراق اسمک الابهی علی من سمّی بمحمد فیملکوت الاسماء لیستجذب فی نفسه بما اخذه تجلی الامر عن شطر الله المهیمن العزیز القدیر ان یا عبد لو یکون لک الف روح و تقدیما بما جری اسمک من قلم الله لیکون احقر من کل شی فی جنب هذا انقص العظیم و انک لو تدق بصرک لتشهد بان لایعادله شی عما خلق بین السموات و الارضین ایاک ان لا تنس فضل ربک و لا تکن فی دین ربک لمن الممترین ان استقم علی الامر ثم اثبت و لا تضطرب عن نعیق المشرکین فسوف یرفع ضجیج السامری ثم صریخ العجل بین العالمین کذلک نخبرکم بالحق لتطلعوا بما یظهر فی الخلق و لا یحجبکم نفحات المشرکین ثم استشرق باشراق اخری علی الذی سمی باسمعیل لیستروح بروحات ربه و یکون من الفرحین ان یا ذبیح فاحفظ نفسک عن کل ما یکرهه ربک العزیز العلیم و لا تحرم ذاتک عن حرم القدس و لا نفسک عن کعبته الانس و لا لسانک عن ذکر الله الغالب المقتدر القدیر ان یا عبد فابک علی نفس الله و وحدته

\*\*\* ص 50 \*\*\*

 ثم ابتلائه و غربته فی هذا الارض التی انقطعت عن ورودها ارجل القاصدین قل یا قوم فارحموا علی الذی نصرکم حین الذی کنتم فی ذله و خوف مبین و قام بنفسه بین الاعداء و نصرکم بجنود الغیب و کذلک کان نصر علی المومنین قریب ایاکم یا قوم لما اطمئنتم منه انفسکم لا تجاوزوا عن حدکم و لا تحاربوا مع ربکم الرحمن و لا تجادلوا بما نزل علیکم من سماء اسم عظیم و یا قوم لا تدحضوا الحق بما عندکم تالله کلما انتم به تستدلون به لغیرکم قد خرج عن لسانی ثم جری من قلمی العلیم الحکیم ایاکم ان لا تاخذونی بذلک لان روح الاعظم تنطق فی صدری روح البقاء یحرک قلم البهاء کیف یشاء ان هذا من عنده بل من لدن علیم خبیر تالله لو کان للامر بیدی لسترت وجهی من کل من فی الارضین و خرجت عن بین هولاء و سکنت علی جبل لن یذکر ذکری بین احبائی فیکف هولاء المغلین فوالله کلما ارید ان اصمت عن بدایع الذکر روح الذکر ینطق فی ارکانی و یقومنی علی امره و یویدنی فیکل حین ان یا اخی الذی افتریت علی بما کنت مقتدرا فی نفسک بعد الذی ربیتک بنفسی و حفظتک عن ضر العالمین فکم من لیال انت کنت مستریحاً علی الفراش و انی قد کنت فی حول بیتک لمن الحافظین فکم من ایام انت کنت فی العیش مع ازواجک و انی کنت حاضرا علی محضر الظالمین لئلا یمسّک من ضر و لا یرد علیک ما یحزنک و تکون من المحزونین و انک مع کل ذلک کنت فی سر السر عن ورائی کلی تجد فرصته علیّ و تفعل ما ینعدم عنه ارکان عرش عظیم و انا کنا ان نرسل الی الدیار لیحضر بین یدیک ما یسرّ به نفسک و یفرح ذاتک و تکون من الفرحین و انک فیکل حین قد کنت فی ضری بحیث لو تجد من نفس لتلقی فی قلبه ما احترقت عنه اکباد ملاء العالمین تاالله بما جری قد کنت عالماً بکل ذلک ولکن سترنا بعد علمنا علی ما انت علیه و کذلک کان ربک لغفور رحیم تالله

\*\*\*ص 51 \*\*\*

 بما جری من تلک فی الاخلاق قد ضرت وجوه العز علی تراب الارض و شقت ستر حجب الکبریاء فی رضوان البقاء و تشبکت احشاء المقربین الی ان سافرت معی فی هذا السفر الذی به جرت دموع هل غرف العز علی خدمو عز منیر مع کل ما سئلت منی و اسنأذنن عنی ما تکلمت بحرف لانی اطلعت منک ما لا اطلع به احد من العالمین الی ان سافرت و دخلت فیهذه الارض اذا قمت علی فیکل یوم بل فی کل حین تالله ما بقی فی جدی من محل الاوقد ورد علیه سهما من سهام تدبیرک و انک لو تنکر فی نفسک یشهد لسان الله الملک العلیم الی ان افتیت علی من دون بنیته ولا کتاب منیر فلما اطلعوا بذلک هولاء المهاجرین قد ارتفعت ضجیجهم ثم صریخهم و انک کنت فی بیتک علی روح و ریحان عظیم فلما اشهدنا فعلک و ما خرج من فلک اذا خرجت عن بینکم وحده من دون ناصر و معین حتی لم یکن عندی من یخدمنی او یطبخ لهولاء الاطفال ما قدر لهم من ملکوت ربّهم المعطی الباذل الرحیم و انک بعد ذلک ما استرحت فی نفسک ثم انتشرت فی البلاد فعلک باسمی لتدخل علی فی صدور المحبین و خرج من لسانک و قلمک ما یستحیی ان بذکره قلم العالین فاسمع ما نزل من قبل و انک لو تبط یدک لتقتلی ما انا بباسط یدی لا قتلک و کان الله علی ما اقول شهید ان یا اخی تالله مستغنی انت و من معک و ترجع الی التراب و ببقی الملک لله المقتدر القدیر تالله یا اخی لم یکن فی قلبی بغضک و لا بغض احد من الممکنات اذا فاسمع قولی ثم طهر نفسک و لا تکن من الغافلین و انک لوتکون علی ما کنت علیه و یسجدک کل من فی السموات و الارض هل یغنیک فی شی لافو نفسی العلیم الحکیم و لو یبغضی کل العباد بقولک همی ینفعک ذلک فی امر لافو ربک المهیمن العزیز القدیم اذا یبکی قلمی و عینی ثم کلشی لو انت من الشاهدین دع الدنیا

\*\*\* ص 52 \*\*\*

 و زخرفها عن ورائک و لا یغرنک الریاسه عن ذکر ربک و فی الخضوع لعباد الله المتقین و مع کل ذلک ما اکتفیت الی ان کتبت الی رئیس المدینه بالذلة التی بها ضیعت حرمی من اخلایق اجمعین ثم الفت مع الذی تبغضه و هو یبغضک و سمعت منه باذنک ما اشتکیت به تلقاء وجهی و کنت من الشاکین فلما قام علی بغض و اشتعلت فی قلبه نار الغل اذا اتخذته لنفسک معینا و کذلک کنت من الفاعلین فسوف یظهرلک ما فی قلبه و قدحتم الله بان یظهره بالحق و انه لهو الفاعل لما یرید تالله یا اخی لو تنصف لتبکی علی نفسک ثم علی نفسی و تنوح فی ایامک و تکون من التائبین الی الله الذی خلقک بامر من عنده انه ما من اله الا هو له الخلق و الامر و کل عنده فی الواح قدس منیع فانظر الی اول الدهر ان الذی قتل اخیه الاکبر الذی سمی بهابیل هل بقی علی الارض لا فو الله الملک العزیز الحکیم بل رجع الی التراب ثم بعثه الله بالحق و سئل عما فعل ثم ارجعه الی مقره و کذلک فانظر فی الامر ثم تفکر فیه و کن من المتفکرین ایاک ان لا تحتجب عما اعطیناک من ملکوت الاسماء لانها قد خلق بامر من عندنا و انا کنا علی کل شی لمن الآمرین ان یا جمال الاعظم حرک القلم عن ذکر ربک ثم طهره عن ذکر ما سویه ایاک ان لا تشتغل باحد وکن فی ذکر ربک العلی المقتدر العلیم ثم انظر الذی کان واقفا تلقاء الامر بلحظات عز رافتک العزیز المهیمن المحیط الذی سمی بعلی بعد الشعبان لیقوم عن رقده و یکون من الذاکرین قل یا عبد قد ارتفعت سدرة الذکر فی هذا الذکر الحکیم و تنطق الورقات العلقات المتحرکات علی اغصانها بانه لا اله الا انا العزیز الفرید و ان هذا لبهاء الله بین السموات و الارض و ضیائه فی جبروت الامر و الخلق و سلطانه علی ما کان و ما یکون ان انتم من العارفین

\*\*\* ص 53 \*\*\*

 و به اشرقت شمس العزة و الجلال و استضائت وجوه المقربین لولاه ما ظهر فی الابداع من شی و ما نطق الروح علی غضن البقا بانه لا اله الا انا العزیز المقتدر العلیم ان یا عبد تخلق باخلاقی ثم امش علی اثری و ان هذا لفضل لن یقابله فضل العالمین ثم زین لسانک بالصدق ثم هیکلک برداء الانصاف ان انت من العاملین کذلک علمک شدید القدره من آیات ربک العزیز الحکیم ثم زین هیکل الخلیل برداء ذکر ربک الجلیل لعل یکسّر اصنام الهوی بسلطانی العلی الاعلی و یکون من المستقمین فی ایام التی تضطرب فیها نفوس اللذینهم استقروا علی سرر الاسماء و یضع کل ذی امر امره و تری الناس سکراء من صاعقة الامر و کذلک نلقی علیک من آیات القدس لتکون من العارفین ان استقم یا عبد علی حب الله و مظهر نفسه و ان هذا اصل الدین ان انت من العالمین دع النفس و الهوی ثم طیر بقوادم القدس الی هذا الهواء الذی انبسط فی هذا السماء التی احاطت العالمین ایاک ان لا تحتجب لسانک بحجاب الکذب لانه یخزی الانسان بین الخلاق اجمعین قل یا قوم و فوا بما عاهدتم و لا تحرسوا الفقراء عما عندکم لان بذلک تمنع الخیر من سحاب فضل رفیع تم اتبعوا ما قدر لکم فی الکتاب و کونوا فی الفعل ازید من القول تالله هذا سجّینی و سجیته المقدسین قل یا قوم قد ارتدت الیکم لحظات الله و انتم لا ترتدون البصر الیه اذا تکونن فی غفلته عظیم و قد اشرق وجه الله فوق روسکم ایاکم لا تمنعوا ابصارکم عن النظر الیه و ان هذا فضل قد کان لدی العرش کبیر و قامت ملکوت الله امام وجوه لکم ایاکم ان لا تحرموا انفسکم عن فلها و لا تکنون من الغافلین کذلک یامر کم سلطان الامر بما هو خیر لکم عما خلق فی العالمین ان یا منادی الامر فأمر الذی سمی بالرضا لیوّجه مرآت قلبه الی منظر الله الاکبر

\*\*\* ص 54 \*\*\*

 هذا المقام الاطهر الاظهر و یکون من الموقنین قل یا غلبه ان اخرق حجبات الظن بقدرة من لدنا ثم ادخل شریعته الیقین ثم اعملوا بان کل الملک احتجبوا بحجاب الوهم فی ازل الازال فلما اردنا خرقها ارسلنا مظهرا من مظاهر نفسنا لیخرق سبحات الاکوان بقدرة الرحمن اذا ارتفعت الضجیج عن بین السموات و الارض و فزعت انفس المشرکین الی ان حقق الله الحق بایاته و بطی اعمال الذینهم اجتحبوا عن جمال الامر و کانوا من الغافلین و مع لم یکن بینهم الا الوهم کبر علیهم خرقه و کانوا من الصارخین و فی تلک الایام بعثناک کل الاوهام علی هیکل بشر و زیناه بقمیص اسم من اسمائنا ثم اشتهر نا ذکره بین العباد و کذلک کنا فاعلین فلما استکبر علی الله ربه و حارب معه و جادل به نزعنا عنه ثوب الاسماء و اشهدناه ککف می الطین فطوبی لمن یخرق هذا الحجاب الاعظم الذی ما ظهر شبهه فی جبروت العالمین فیا بشری لنفس ما احجبه کبر الوهم و یشقه بانامال القدره من لدن عزیز قدیر فیا روحی لمن لا یمنعه سبحات الجلال عن الدخول فی ظل ربه العلی المتعال و یکون من الذینهم دعوا عن ورائهم کل ما یحجبهم من ذکر ربهم العزیز القادر الحکیم ان یا قلم القدم فی جبروت الاعظم حرک باذن ربک علی ذکر من سمی بعلی قبل خان لیجذبه نفحات الرحمن منهذا الرضوان الذی ینطق ورقاتها بانه لا اله الا انا الغالب العادل الفرد الحکیم ان استمع ما یغن روح الاعظم فی جبروت القدم لعل یستریح بذلک نفسک و تکون من الذین اخذهم فرح الامر من کل الجهات و یکونن من الفرحین یا قوم کونوا من انوار الوجه بین العباد مظاهر الامر فی البلاد لیظر منکم اثار الله بین بریته و اقتداره بین الخلایق اجمعین ایاکم زینوا انفسکم باداب الله و امره و کونوا ممتازا عن دونکم اذا یصدق علیکم

\*\*\* ص 55 \*\*\*

 انتسابکم الی ربکم الرحمن الرحیم و من دون ذلک لن یصدق علی نفس حکم الوجود فکیف هذا المقام المرتفع الرفیع کذلک ینصحکم قلم النصح من لدن عزیز کریم ان یا منادی ناد من لدنا عبدنا السلیمان و بشره بنفس الرحمن لیکون من المستبشرین ان یا سلیمان فاحفظ نفسک من مظاهر الشیطان ثم این مسجد الاقصی بزبر الحب من هذا الغلام الابهی ثم عمره بایدی الانقطاع ثم زینه بذهب الذکر فی ذکر هذا الجمادی الذی ارتفعت مبدایة الاستجلال علی سماء ا لاستقلال و بذلک ورد علیها بکت عنه عیون الاولین و الاخرین یا قوم فادخلوا مسجد الاقصی الذی بناه الله بایدی الفضل فی قلوبکم ایاکم ان لا تخربوه بجنوده النفس و الهوی ثم احفظوه من ذکر الشیاطین قل تالله انی لمسجد الاقصی فی ملا اعلی و بیت المعمور فی ملاء الظهور و حرم الکبریاء عند سدرة المنتهی و حلّ الامر علی مشعر البقاء مقام القدس فی هذا الفردوس الرفیع المنیع قل یا ملاء البیان اتقوا الله و لا تخربوا بیت امره بایادی البغضاء و لا شهد هوا ارکانها بوساوس النفس و الهوی خافوا عن الله الذی خلقکم بمظهر نفسه و ارسل الیکم ما قرت بجماله عیون القدم ولکن انتم فی حجبات انفسکم لمن المیّتین و یا قوم لا تنفضوا میثاق الله و لا تدعوا عهده من ورائکم و لا تکونن بایاته لمن المستهزئین کما استهزئوا فی تلک الایام عباد الذین خلقت حقائقهم باثر من قلمه و کذلک کا نوا من المعتدین ثم ذکر فی الکتاب مهدی لیهتدی بهدی الله ربه و یکونن من المهتدین ان یا مهدی خذ هدایته الله بقوة من عندنا و دع عن وراء ظهرک بلایة الدین یذکرون الله بالسنهم و یقرضون بنفسه و یحاربون بذاته و لا یکونن من الشاعرین و اذا یدخل علیهم احد یقعدون مربّعا ثم یخرجن روس اناملهم من عبائهم و یتحرکن السنهم بالوقار فی ذکر ربک المختاره ندا

\*\*\* ص 56 \*\*\*

 ما یفعلون علی ظاهر الامر و فی الباطن یفتون علی الله حفظا لریاساتهم و لا یبالون فی ذلک اقل من النقیر قل تالله الحق انتم لو تذکرون الله علی قدر الذی یقطع السنکم و تعبدون علی شان الذی ینحنی اظهارکم لن ینفعکم الا بعد حبی و کذلک نزل الامر من جبروت عز قدیر هل ینفع الذین او تو الفرقان لو یعبدون الله بعبادة الثقلین لا فو رب العالمین و کذلک فانظر الیوم فی ملاء البیان ان انتم من العارفین و کذلک شقت انامل القدره ستر الحجاب و یظهر الحق و ینطق الروح بالصدق الخالص بین السموات و الارضین لعل الناس یعرفن بارئهم و لا یحجبن عما یکون بین العباد عن ذکر ربهم الرحمن الرحیم ثم اراد قلم الامر بان یذکر الرسول فی اللوح لیکون فعله مطابقا باسمه و یکون من العالمین ان یا رسول بلغ رسالات ربک لولا علی نفسک ثم بلغ الناس لیاثر قولک فی قلوب القاصدین ثم ارسل علی العباد ما ارسلناه الیک من شطر الرحمن روائح السبحان لعل یجذبهم الی عرش الرضوان هذا المقر المقدس المنیر قل یا قوم فاصغوا کلمة الله ثم اقرئوها فی ایامکم و قد قدر الله لتالیه خیر الدنیا و الاخره و یبعثه فی الجنان علی جمال یستضئی منه کل من فی العالمین فهنیئا لمن یقرء آیات ربه و یشکر فی اسرارها و یطلع بما کنز فیها من جواهر علم حفیظ ثم ذکر الذی زرا بیت العتیق لیستبشر بما ذکر من اثر الله فی هذا الخطاب المبرم المحکم المتین قل انا بعثنا الحرم علی هیکل التعظیم فی هیئة التکریم علی سدرة الغلام فیهذه الایام فتبارک الله احسن الخالقین و من یطوف فی حوله فقد یطوفنه اهل ملاء الاعلی ثم هیاکل المسبحین ولکن الله قبل من احبائه مافات عنهم فضال من عنده و انه لا رحم الراحمین فسوف ینزل جنود

\*\*\* ص 57 \*\*\*

 سلطنته الله فی هناک و ینصرن امره و یرفعن ذکره و یقرئن آیاته فی کل بکور و اصیل ان یا منادی الامر ذکر من لدنا عباد الذین ما حرک قلم الله علی اسمائهم لیاخذهم نفحات الذکر من لدن غفور رحیم قل انا اثبتنا اسمائکم فی امواج القدس الذی کان مکنونا تحت حجبات الامر و مخزونا فی کنائز عصمته ربک الحاکم الحکیم ان اجتمع احباء الله علی امره علی شان لا یحدث بینهم ما یختلفهم و یکونن کنفس واحدة کذلک امرناک و ایاهم لتکونن من العاملین ثم ذکر اماء الله اللواتی امن بالله بارئهن ثم اللواتی اصابهن المصائب قل ان اصبرن و لا تحزن بذلک لان الله قدر لکن و للذین استشهدوا فی سبیله ما لا یدرکه عقول لعاقلین و الروح و العز و البهاء علیکم یا جنود الله فی الارضین ان انتم فی امر ربکم لمن الراسخین

(هذا رضوان القرار قد نزل من الله المهیمن القیوم)

**بسم الله الامنع الاقدس الابهی**

 اقرا الله بذاته لذاته بانه لا اله الا هو له الخلق و الامر و کل له خاضعون اقرا الله بنفسه لنفسه بانه لا اله الا هو له العزة و البقاء و له العظمته و السنا و له القدرة و الکبریاء یحیی و یمیت ثم یمیت و یحیی و و انه لهو السلطان فی جبروت العماء و انه لهو الفرد المهیمن القیوم شهد الله فی علو جبروته و سمو ملکوته بانه لا الله الا هو له الرفعة و القوه و له العزة و القدره ینزل من سحاب الفضل ما یطهر به حقایق کل شی ان هم عن جهة الروح لا یهربون کذلک نزل الامرین جبروت البقاء لاهل البهاء لعل الناس کانوا فی ایام ربهم یتذکرون فسبحان الذی یسبح له ملکوت ملک السموات و الارض

\*\*\* ص 58 \*\*\*

 و یسجد له کل نفس کما انتم تشهدون و الذین لا یعرفونه الیوم یسجدون لوجهه ولکن لا یفقهون کما یشهد ذلک فی ملاء البیان یقرون بالله و بالذی ارسله من قبل فلما جائهم ما عرفوا بقمیص آخر کفروا به و کذلک فانظر فی الفرقان و من قبله کل الادیان انت من الذینهم فی امر ربهم یتفکرون ما شهدت عیون الابداع مثل هولاء یعبدون اسما من الاسماء ثم عن موجده یغفلون مثلهم کمشعر الذین یعبدون الاصنام و لا یشعرون فسبحان الذی کان مستویا علی عرش عز اقتداره فی ازل الازال و کان مستورا عن ادراک ملا الجلال و الاستجلال ثم عن الاخیار و الاحبار ثم عن الابصار و الانظار و اذا اراد ان یمطر علی حقایق الموجودات و افئدة الممکنات امطار الفضل و الاحسان و رشحات الجود و الامتنان شق حجاب الستر و اظهر نفسه باسم کل نبی فی کل عصر الی ان اظهر نفسه باسم علی فی سنه الستین ثم بهذا الاسم فی سنته التسع علی سر السطر الی این بلغ الایام الی الثمانین اذا کشف الجمال بین السموات و الارض لسلطان مبین و نادی باعلی النداء بلسان مظهر نفسه بانی انا الذی کنت الها و لا مالوه و عالما و لا معلوم و ربا و لامربوب و انا الذی ما عرفنی احد من الممکنات و لن یعرفنی نفس من الموجودات و کلما عرفه العارفون یرجع الی کلمة التی خلقت بقولی و انا المقدس المتعالی الممتنع العزیز الرفیع قد خلقت الموجودات لعرفان نفسی و نزلت علیهم آیاتی بالحق لئلا یکونن مربیا فی امری الغالب البدیع المحیط فمن ادعی فی نفسه فوق ذلک فقد افتری علی الله الذی خلقه بامر من عنده کذلک نزل الامر فی الواج البل و ینزّل حینئذ دلیلا من لدنا و حجة من عندنا علی الخلائق اجمعین

\*\*\* ص 59 \*\*\*

 و انتم یا ملاء الارض فاعرفوا قدر ما نزلناه علیکم ثم انقطعوا عما عندکم من الاوهام و خذوا آیات الله بقدرة و لا تتبعوا خطوات الذین لذا تتلی علیهم آیات الله یستکبرون علیها بعد الذی خلقت بحرف منها حقائق اهل الاهوت ثم حقائق اهل الجبروت ثم انفس اهل الملک و الملکوت ثم ما کان و ما یکون ان انتم من العارفین و انا الذی کنت مقتدرا علی ما تشاء و اکون مقتدرا علی ما ارید لن یمنعنی خدع الماکرین عن سلطانی المقتدر العزیز القدیر قل انا لو نرید ان تسخر الممکنات و نرجعهم من الوجود الی العدم لنرجعهم بکلمة التی تظهر من قلمی الدی یحرک من انامل قدسی العزیز الکریم ان یا اسمنا المحمد قبل علی اسمع ما یقولون المشرکون و ما یخرج حتی افواههم تالله بها احترقت اکباد الطاهرات فی الغرفات و بکت عیون الایات فی سرادق الکلمات و شقت الظهورات عن مکمن سندس الاشارات و استبرق العلامات و کذلک یحرک بالحق لتکون من المستخربین لانهم اعتراضوا بالذی بحرف منه خلقت حقائقهم و رفعت اسمائهم فی ملکوت الاسماء و ظهرت آثارهم فی اراضی الانشاء و علت اذکار هم بین الارض و السما ان انتم من الشاهدین و بلغوا الی المغرور و الانکار الی مقام الذی انکرو حجة الله و برهانه ثم ظهور الله و سلطانه ثم قیام الله و اقتداره ثم استوار علی عرش عز عظیم ان الذین یتکلمون بمثل الصبیان علند ما یرتفع عن جهة عرش ربک الرحمن ینکرون تلک الکلمات التی نزلت من عرش الاسماء و الصفات و اذا تتلی علیهم تسود وجوههم و ترهقهم عندة الجحیم و یخرج من شفتاهم ما یمعن به علیهم کلم من فی السموات و الارضین یقولون انها ما نزلت علی الفطر و قل یا ملاء المشرکین موتو الغیظکم تالله بها قد ظهرت فطرة الله العزیز المقتدر المهیمن العیم ان یا نبیل فاعلم با ناستر نا الاسرار الامر فی زمن التی ما ادرکه الازلیون و لا اسرمدیون و کنافی نفسنا متوحدا فردا واحدا مستورا عن اعین الموجودات

\*\*\* ص 60 \*\*\*

 و مقنوعا خلف حجبات القدس فی ممکن الذات و اذا اردنا ان نظهر الامر فیملکوت الانشاء اخذنا کفا من الطین بقبضة قدرتنا المقتدر العزیز الحکیم ثم غمباه بمیاه القدس و نفحا فیه روحا من ارواح التی خلقناها فی جبروت البقاء و صورناه علی هیکل من هیاکل القدس و سمیناه بالادم فی جبروت الاسماء ان انت من العارفین کذلک لوناخذ کفا اخری و نبعث منه هیاکل المقدسین ثم صور ملاء العالمین ثم ارواح النبین و المرسلین لنقدر بالحق و انا المقتدر بسلطانی الذی احاط الممکنات و بامری الذی استعلی علی کل الذرات ان انت من العالمین ثم دارت الایام الی ان بلغت الی هذه الایام التی اظهرنا فیها نفسی الحق بهذا الجمادی الذی تجلینا به علی العالمین اذا قاموا علی عباد الذین لن یذکر اسمائهم فی ساحتی المقدس العزیز الرفیع بل خلقت ذواتهم بارکعة امری الذی خلق بقولی و انالذی خلقت الاسماء و ملکوتها و بعث الصفات و جبروتها و اظهرت الحقایق و لاهوتها و کان نفسنا القدیم مقدسا من کلها بل جعلناها ظهورا تا لعبادنا الذی خروا باذقانهم سجدا لوجهی المتعالی العزیز الکریم اذا انت فانک لهذا الرب بما ورد علیه ما لا ورد علی احد من قبل و سته من الباساء ما ینقطع به ارواح اهل اللاهوت خلف خباء القدس فی فردوس الاعلی ثم انقطعت مائدة الروح عن فم المقربین کذلک القیناک قول الحق لعل تطلع برشح عما رشح علینا من بحور القضا و تکون فی نفسک لمن العارفین ان یا نبیل اذات قرب من شطر ربک الی استنطار الآفاق ذکر الناس بما ورد علی طیر القدم من مخالیب المشرکین ایاک ان لا شردوا و لا تنفص ناقصص بالحق ما رایت لعبادنا المقربین قل تالله ان الذی خلق بقولی و استبرک بلقائی افتی علی بما اشتعل فی نفسه نار الحسد و البغضاء ولکن الله ظهر خافیة صدورهم و انه لهو العلیم الخبیر

\*\*\* ص 61 \*\*\*

 ثم افتروا علی کلما ینبغی لانفسهم لیدخلوا به بغض الغلام فی صدور المقدسین قل فویل لکم و بما امرکم هویکم فلله عباد لمن یمنعهم حجبات الاشارات و لا کلما خلق بین الارض و السموات اولئک یخرقن کل الاستار بید القدره و الاقتدار و یعرفن الله بالله و بما یظهر من عنده تالله انهم لعباد الذین یطوفن فی حولهم جنود الامر و یویدهم روح القدس فی کل حین ان یا عبد ذکر الناس و لا تخف من احد فتوکل علی نفس ربک العزیز القدیر ثم احفظ نفسک بان لا یقلبک کبر العمائم من کل بغض حمیر قل یا قوم زینو اروسکم بعمائم الصدق و الانصاف لا بما یحمل علی ظهر البعیر اتقوا الله و لا تدعوا کلمات الله عن ورائکم و لا تکونن من الظالمین فسوف تشهد الذین ینکرون الله و سلطانه ثم عظمت و برهانه یذکرونه بالسنهم و یکونن من الذاکرین اذ یضرب ملکة الامر اذکارهم علی رؤسهم و یقولون فویل یکم یا معشر المشرکین اتفتون علی الله و تجادلون بنفسه و تحاربون بذاته تقربون ما نزل من عنده تالله انکم اذا فی خسران عظیم فسوف یزینون هولاء روسهم بماندیل الخضر و البیض و بذلک یفتخرون بین الناس و یکونن من الفرحین ما رایتم فی ملاء الفرقان بحیث بنسبتهم الی اسم من اسمائنا لیوا من عصب الخضر ثم کفروا به عن موجدها و کذلک فانظر فی شانهم و قلت عرفانهم لتکونن من العارفین قل یا قوم زینو اروسکم بالصدق و الانصاف ثم هیاکلکم بحلال العرفان ایاکم ان لا تبذلوا زینة الله عنکم و لا تکونوا من الذین یقولون ما لا یفعلون و یکونن من المستکبرین کما شهدت فی منک الایام ان الذی اعرض عن الله و استکبر بایاته ینهی الناس عن اکل البصل و شرب الدخان قل فانصف یا عبد ارتکاب هذین اعظم عند الله ام اعراضک علی الله الذی خلقک بقول من عنده اذا فانصفوا یا ملاء العارفین قل یا قوم اتقتلون مظهر نفس الله ثم تسئلون عن دم البعوضة فویل لکم یا معشر الغافلین تالله

\*\*\* ص 62 \*\*\*

 یا قوم یبکی عیونی و عیون بمتی علی رقیق الاعلی و یضج قلبی و قلب محمد فی سرادق الابهی و یصح فوادی و افئدة المرسلین عند سدرة المنتهی ان انتم من الناظرین و لم یکن حزنی منه نفسی بل علی الذی یاتی علی ظلل من الامر بسلطان لایح مبین لان هولاء لن یرضوا بظهوره و ینکرون آیاته و یجحدون سلطانه و یحاربون بنفسه و یخادعون فی امره کما فعلوا بنفسه هذا فی تلک الایام و کنتم من الشاهدین قل یا قوم خافوا عن الله و لا یغرنکم الدنیا بغرورها اتقوا الله و کونوا من المتقین و یا قوم هذا جمال علی بینکم ان لن تومنوا به لا تفتروا علیه و لا تدخلو البغضاء فی صدور عباده و لا تدحضوا الحق بما عندکم و لا تکونن من المشرکین ان یا نبیل انا جعلناک نفحة من نفحات الامر لیجدوا الناس منک روائح هذا القمیص الذی کان محمرا ابدم البغضاء و علق بین السموات و الارضین ان یا محمد قم علی امرالله و دینه ثم شرائع الله و سننه ثم انصره بما تکون مستطیعا علیه لعل تمسک بذلک ایادی الضر عن ذیل دین قویم لان هولاء بدلوا امر الله فی انفسهم و نفسه علی ذواتهم و خرفوا کلمات الله عن موضعها و کذلک کانوا من الفاعلین و من المعرضین من قال بان هذا الغلام اراد ان ینسخ حکم البیان لیلقی الغل فی صدور الممردین قل ان الذین اوتوا بصر الحدید لم یمنعهم اشارات التحدید و یدخلون علی مقر التوحید اقرب من حین و الذی شرب تسنیم القدس من کاس البقاء عن غلام الابهی لن یلتفت الی کاوس الفنا من هیاکل المرسلین و انک انت طهر لسانک عن ذکر دونی ثم ذکر الناس لیستجذبهم نغماتک الی شطر قدس منیر ثم اشهد فی نفسک بانه لا اله الا هو و ان علیا مظهر نفسه بین العالمین و ان بهائه لظهوره و بطونه ثم غره و کبریائه بین الخلائق اجمعین و به یفصل الله بین الحق و الباطل و السعید و اشقی و یمتاز الموحدین عن المشرکین و لن یرفع الیوم نداء احد الی الله الابعد حبی

\*\*\* ص 63 \*\*\*

 کذلک نزل الامر من لدن عزیز قدیر و انک ان وجدت نفسک وحیدا فی امر اذ الا تضطرب ثم استقم لان بذلک یثبت امر الله ان انت من ذی بصر لان احبائی هم لئالی الامر و من دونهم حصاة الارض و لابدان یکون الحصاة ازید عن لؤلؤ قدس ثمین و واحد من هولاء عندالله خیر من الف الف نفس من دونهم کما ان قطعة من الیاقوت خیر من الف جبال من حجر متین کذلک فاشهد الامر و الفرق بین هولاء و هولاء لتکون من اصحاب الیقین و انک ان رایت رضی الروح ذکره بما ورد علی الغلام ثم الق علی وجهه الروح من لدنا کذلک امرت من لدن من لدن علیم حکیم و قل یا رضا اتضحک فی نفسک بعد الذی تبکی عیون القدم بما ورد علیه من ضر الشیاطین التسکن علی مقاعد الراحه و کان حسد نفس الله مضطربا من نوع الشعبان فی کل الایام بل فی کل حین ان یا رضا قم علی الامر ثم الضر ربک و لاتصیر اقل من آن لانک اسم الاعظم فی الاواح قدس حفیظ ثم اجتماع الناس علی حب الله و امره ثم اقرء علیهم ما نزل حینئد من جبروت ربک القرار الحکیم انسیت حین القدی دخلت بقعة الفردوس و حضرت بین یدی العرش و یلقی علیک من سدرة الروح عن خلف الف حجاب بانی انا لله لا اله الا انا المهیمن العزیز القدیر اذا فاشتعل بما تجلی علیک جمال المختار فی لهیب النار لیشتعل بها العباد و یستقر حرارة حب ربک فی افئدة العارفین ان یا رضا تالله ان القلم یبکی علی ضری و مسکنتی ثم وحدتی و غربتی و بما استعلت نار الاعراض فی قلوب المعرضین خذ زمام الامر لئلا یتصرف فیه انامل الشیطان و یصد الناس عن شطر ربک الرحمن الرحیم فافتح علیناک ثم انظر بما نزل من عند ربک لتستقیم علی الامر بحیث لا یقلبک کل من فی السموات و الارضین قل ان ظهوری سلطنتی و حجّتی نفسی و دلیلی جمالی و جندی توکلی و حزبی قدرتی و برهانی قیامی فی مقابلة العالمین فی ایام التی قامت علی الملل و الدول و من

\*\*\* ص 64 \*\*\*

 دونهما جنود الارض کما سمعتم و کنتم من السامعین ان یا عبد فانصر هذا المظلوم الذی عاد علیه من القاه منه آیات ربه لینصر الامر و یکون ناصرین فلما همت رائحة الاطمینان و اطمئن فی نفسه قام بنفسه علی الله الذی خلقه بقوله الی ان افتی علیه و کان من المفتین ولکن الله حفظ عبده بجنود الغیب و الشّهادة و نصره بالحق و انه لخیر ناصر و معین ثم ذکر احبائی فی هناک ثم الق علی وجوههم ما القی الله علی وجهک یشکرن ربهم و یکونن من الشاکرین و یستقیمن علی الامر حین الذی یدخلهم الشیطان ببغض مبین ان یا رضی الروح اسمع قول ربک و لا تکن من المتوقفین اولا لا تضع قدمک علی مقعد الذی تجد فیه نمل الغلام ایاک ان لا تقرب به و کن فی زهد منیع و اذ ایظهر بین یدیک الواح و رسائل فی ردّ الله و سلطانه اذا توکل علی الله ربک و قل بسم الله الا منع الاقدس العزیز الحکیم ثم خذ بقوة الله اوراقا من القرطاس ثم اکتب بما یلهمک الله بسلطانه فی رد من ورد علی الله المقتدر الغالب القدیر ایاک انسب ان لایاخذک الاوهام فاخرق حجباتها و لاتکن من المتوهمین و فی حین الذی تاخذ القرطاس تالله روح الاعظم یویدک و روح القدس ینطق فی صدرک و روح البهاء یتکلم علی لسانک و کذلک ایقن فی قدرة ربک و کمن من الموقنین و قدرنا فی هذا اللوح لاکثر الاحباب بان یکتبوا الواحا فی اثبات هذا الامر و یرسلوها الی البلاد لعل بذلک لن یحتجب احد عن لقاء الله العزیز الجمیل ان یا عبد فاعمل بما امرت و لا تاخر امر ربک و کن من العالمین دع الدنیا و ما فیها و علیها عن ورائک ثم اجعل نفسک سد الامر بین هولاء المفسدین لئلا یتجاوزوا عن حدودهم و لایکونن من المتجاوزین و انک انت یا محمد اذا وردت ارض العراق و حضرت بین یدی الکلیم فاظهر له قمیص الغلام و بما ورد علیه من اخیه یطیع بما ورد علی سلطان القدم من الذی رفع

\*\*\* ص 65 \*\*\*

 اسمه بامر من لدنه و کذلک نزل بالحق من جبروت اسم قدم ان یا کلیم قم علی الامر ثم انصر ربک و کن من الناصرین و ان یدخل علیک الشیطان لینک عن صراط ربک اذا فاستئذ بالله و کن فی عصمته منیع و ان یحضر بین یدیک الواح الغرور من الذی استکبر علی الله المقتدر العزیز القدیر دعها علی التراب ثم خذ القلم بامری العزیز الغالب العلیم ثم بلغه امر ربک بنصائح مشفقه لعل یتذکر فی نفسه و لایستکبر علی الله ربک و رب العالمین تالله یا کلیم ما یجری من قلمهم ینبغی بشانهم یتکلمون مثل الصبیان و یعترضون به علی جمال الرحمن کذلک فانظر فی هولاء الغافلین و بلغوا فی الغفله الی مقام یستدلون بایاتی فی اثبات امرهم ثم یعرضون عن جمالی فما لهولاء القوم لایکادون یفقهون حدیثا من الله العزیز العلیم کذلک غشت قلوبهم غشاوة النفس و الهوی و اخذتهم الشهوات من کل الجهات و کانوا من المیتین دع ذکر هم و ما عندهم ثم تجنب عنهم ثم ابتغ لنفسک فی ظل عصمه ربک موطن آمن و کن من المطمئنین و توکل فی کل الامور علی الله ربک العالم الخبیر ان یا نبیل انت اذهب بکتاب الله و ثوب کبریائه لینتشر بهما روائح القدس بین العالمین و لعل یطهر القلوب عن دنس الوهم و الهوی و یرجعن الی موطن المقربین فافتح اللسان بالبیان ثم اذکر ما رایت و شهدت فی امر مولیک لعل بذلک یفتح ابصار المحتجبین و الروح علیک و علی الذین اذا یتلی علیهم آیات ربهم یخرّنّ باذقانهم سجد الله رب کلشی و رب العالمین و الحمد لهذا الرب اذ هو محبوب العارفین

فقد کتب الله لکل قریة ینتشر فیها هذا اللوح بان یعیدوا اهلها فی ذلک الیوم و یهللوا و یکبروا و یعیشوا باعلی

ما عندهم و یکونن من الشاکرین

\*\*\* ص 66 \*\*\*

**هو الباقی بطاهر**

 فسبحان الذی نزل الآیات بلاحق و ینزّل بامره کیف یشا لا اله الا هو العزیز المقتدر القدیر لن یمنعه شی عن امره و سلطانه یفعل ما یشاء فی جبروت الامر و الخلق و یحکم­ ما یرید و له یسجد کل من فی السموات و الارض یحیی و یمیت ثم یبعث من یشاء منهذا الکوثر العذب المقدس المنیر قل تالله ان روح الامر قد ظهر بالحق و اشراق جمال الاحدیه عن مشرق القدس سلطان مبین و به امتحن الله سمی من فی ملکوت الامر و الخلق و انه لمیزان الله بین السموات و الارضین قل ان شجرة الطور فی هذا الظهور تنطق بالحق بانه لا اله الا انا الرحمن الرحیم قل یا قوم اتقوا الله و لا تختلفوا فی کلمة الله و انها قد ظهرت بالحق ما مرینصعق عنه کل من فی السموات و الارض انه من شاء ربک العزیز القادر المقتدر الحمید قل انها قد کانت بینکم و تتلی علیکم هیکل حین من آیات الله و انتم ما اطلعتم بها بما اخذتکم الاوهام و کنتم علی غفلة مبین کذلک منع الله ابصارکم عن عرفان نفسه بعد الذی کان بینکم بجمال الذی ما ادرک شبهه احد من الاولین ان یا عبد اسمع نداء الله عن هذه الشجرة التی ارتفعت علی جبل القدس و تنطق بالحق بانه لا اله الا هو العزیز الجمیل قل هذا نداء الله من هذه الورقه المنبته المتحرکة المرتقعه المغنیه علی هذه الشجره المرتفعه الاحدیه الالهیه و لا تلتفت الی نفس فتوکل علی ربک و رب العالمین و توجه الیه و لا تخف من احد و لاتکن من الغافلین ثم اعلم با نا امرناک حین ذهابک عن بین یدینا وصیناک بوصایا محکم عظیم و منها ما امرناک بان لا تزد عما رایت فی هجرتک مع الله و لا تقص عما شهدت و ان هدا کان من امری علیک و یشهد بذلک کن الوجود عن درائه لسان الله الملک العزیز القدیر و انک رذت قل اوهام الناس و نقصت عما رایت من قدرة الله ربک و رب ابائک الاولین ان یا محمد اتق الله و لا قبیح امر یک و لا تفیر نعمة الله علی نفسک و علی انفس العباد و لاتکن

\*\*\* ص 67 \*\*\*

 من الجاهلین اتق الله فی نفسک ثم اشهد امر الله ببصرک ثم اخرق حجبات الوهم باسمی المقتدر العزیز الحکیم و انک لولن تخرق السبحات عن وجه قلبک الی ابدالابدین انا ما نمسک زمام الامر و نامرک بذلک بدوام الله العزیز العلیم الی ان تخرق الاحجاب و تطلع عن مشرق الامر بقدرة و سلطان بدیع ان یا محمد بلغ نفسک ثم بلغ الناس بما طلع الوجه عن خلف السبحات بانوار عز عظیم ثم ذکر الناس بما امرت من لدی الله و لا تاخر فیه اقل من الحین فاشدد ظهرک بما امرناک حینئذ فی هذا اللوح الدری المنیر و لاتکن من الذین ما یتبعون الا بما یامرهم هویهم و یکونن من الخاسرین فاعلم بان ربک عالم بکل شی و عنده علم السموات و الارض و غیب ما فی جبروت الامر و الخلق و ان هذا لحق ان انت من العارفین لن یشتبه علیه امر و لن تحجب عنه ما یخطر فی صدور الناس و انه لمحیط علی العالمین ایاک ایاک یا محمد اسمع قوله و دع کل من فی السموات و الارض عن ورائک ثم استقم علی الامر باستقامة من عندنا و امر من لدنا و لا تضطرب فی نفسک و لاتکن من الخائفین اما رایت و شهدت سلطان القدرة و القوه و اما اطلعت کیف ظهرت یدالله عن رداء قدس کریم اما رایت کیف انقادت الامور لسلطانه و خضعت له اعناق الفراعنه و ذل عنده کل ذی شوکة عظیم مع الذی کان بین یدی الاعداء فی کل صباح و مساء و فیکل بکور و اصیل و اما شهدت اعتراف کل العلماء و عجزهم حین الذی استشرقت علیهم انوار العلم و الحکمة من هذا الفم الدری الابدع البدیع ان یا محمد فانصف بالله ثم تفکر فیما اشرق بالفضل و لا تتبع هویک و لا تکن من المعرضین طهر نفسک عن حدودات البشر و لا تجاوز عن حکم الانصاف و لا ترتد البصر عن منظر الله المشرق العلی العظیم ان الله

\*\*\* ص 68 \*\*\*

 جعل لرجل من قلبین و هذا ما نزلناه علی محمد العربی من قبل و اظهرناه بلسان عربی مبین صفّ مرآت قلبک لینطبع علیه جمال الله و ان هذا لنصحی علیک و علی عبادنا المقربین فوالله قد تمت نفسه الله علیکم و ظهر سلطانه و طلع دلیله و جاء برهانه و حکمت حجته ان انتم من الناظرین ان یا محمد انا سترنا وجهنا عنکم فی عشرین من السنین و یشهد بذلک انفسکم و ارواحکم و من ورائکم کل من مسکن فی سرادق الخلد خلف لجج البقا من هیاکل المقدسین و کان الناس مریبا فی هذا الجمال بحیث ما عرفه احد منهم بعد الذی کل حضروا بین یدیه فی کل یوم و سمعوا آیاته و شهدوا انواره بحیث احاطت علی کل من فی السموات و الارض و علی الاولین و الآخرین ان یا محمد قد کنت من قبل مبشر الناس بهذا الظهور فی التسع بما بشرهم الله به فیکل الالواح بل فی کل صحف و زبر منیر و انا منعناک عن ذلک لان فی تلک الایام ما تمت میقات الله و ما جاء الوعد بما قدر فی الواح قدس حفیظ اذا لما تمت المیقات و جاء الوعد امرناک بما اردت من قبل لتکون من الذاکرین امر الذی لن یقوم معه السموات و الارض و هذا ما نزل حینئذ من جبروت الله العلی العظیم ان یا محمد اولا غسلّ نفسک ثم روحک ثم ذاتک ثم جسدک ثم ارکانک من هذا الکوثر الذی جری بالحق من هذا القلم الدری القیوم ثم غسل به الناس بما استطعت لیطهر به افئدة العارفین ثم اعلم بان ربک لیقدر ان یبدل کل من فی الملک بحرف من عنده و انه لهو المقتدر القدیر ولکن تاخر فی ذلک بما قضی فی الالواح و لیمتاز الطیب من الخبیث و السعید عن الشقی و یفصل به الموحدون عن المشرکین قل تالله ان الفتنه قد جائت و بها ترجف ارکان الناس و تزلزلت عنها قلوب المقربین قل ان الذینهم استنکفوا عن عبادة ربهم اولئک استحبّوا العمی علی الهدی و

\*\*\* ص 69 \*\*\*

 الظلمة علی النور و اولئک لفی خسران مبین ان یا محمد ذکر الناس بهذا الحلّ و الحرم لان هذا مقام الذی جعله الله مقدسا عن کل دنس و مطهرا عن نظر المغلین و انک انت فاصعد بهذا الجناح الذی اکرمناک الی مقام الذی تجد کل الارض و من علیها فی ظلک ثم بلغ الناس بما امرناک و لاتکن من الصابرین ثم امش بین الناس بنور من لدنا و ان وجدت مقبلا فاقبل الیه بتمامک و ان وجدت معرضا فاعرض عنه فتوکل علی الله الفرد المتعالی العلیم الخبیر قل یا قوم فارحموا علی انفسکم و النفس العباد و لاتسدوا ابواب الفضل علی وجوهکم و لاتکونن من الهالکین و یا قوم لا تفرحوا بما عندکم من الظنون و الاوهام بل فافرحوا بما عند الله و ان هذا الحکم الله علیکم ان انتم من الشاعرین ثم اعلم یا محمد بان المشرکین ارادوا ان ینقطعوا نسمات الله عن هبوبه و یبدلوا کلمة الله بما امرهم انفسهم و هویهم و لذا حبسونا فیهذه الارض التی انقطعت عنها ایدی الآملین ثم ارجل القاصدین قل الله غالب علی امره و فوق امرکم و تقدیره فوق تدبیرکم یفعل ما یشاء و لن یمنعه شی عن قدرته و سلطانه و انه لهو الباقی الدائم العزیز القدیر فسوف یظهر امره و یصلو برهانه و یرفع سلطانه الی مقام الذی ینقطع عنه ایدی المشرکین کذلک قصصنا لک من کل قصص و فصلنا لک ما کنا علیه ثم هذا النباء الاعظم العظیم لتقر بذلک عینک و عیون الذینهم لن ینظروا الا بهذا المنظر الاعز الکریم ان یا محمد فانفخ من روح الحی الحیوان علی هیاکل العالمین ثم انقطع نسبتک عن کل ذی نسبته و تمسک بهذه العروة المحکم الدری المنیر تهب منک اریاح الانقطاع علی من فی الارض اجمعین و اذا وردت ارض القاف ذکر اهلها بما امرناک فی هذا اللوح لتکون مبشرا من لدنا علی المخلصین ثم ذکر من لدنا حرف الهاء یستبشر فی نفسه بشارات الله و یکون

\*\*\* ص 70 \*\*\*

 من الراضین قل یا حرف الها انک سئلت الله ربک فی سنین القبل فیما انزلناه بالحق بلسان اعجمی منیع و انا امسکنا زمام القلم فی جوابک لما وجدناک فی غفلته و سکر عظیم فوالله بذلک بکت السموات و تزلزلت ارض القدس و اندکت جبال العلم و ضاقت صدور المقربین قل یا هادی انک بای شی آمنت بعلی من قبل و من قبله بمحمد رسول الله و من قبله بابن مریم و من قبله بموسی الکلیم و من قبله بخلیل الرحمن و من قبله بنوح النبی الی ان یرجع الرساله ببدیع الاول فات به ان انت من الصادقین ان کنت آمنت بهم بما نزل علیهم من آیات الله قل تالله هذا لعینها و هذا الجمال جمالهم فاشهدوه ان انتم من الشاهدین و من دون ذلک ملئت الآفاق من انوار هذا الاشراق و ظهر سلطان الاسماء بکل فضل منیع و قمیص بدیع قل فوالله یا حرف الهاء قد بکت روحک حین الذی خرج هذا السئوال عن فمک و جری فی قلمک و انک ما عرفت و کنت من الغافلین فاعلم بان ربک حین الذی کان فی سلطان غیبه عن یدرکه الاسماء و لا الصفات و لا افئدة المرسلین و اذا استقر علی عرش الظهور یخدمه کل الاسماء و الصفات کعبد الذی یخدم مولاه ان انتم من الناظرین و هو بنفسه مقدس عن کل ذلک و عن کل ما عرفتم و هذا ما نزل بالحق من جبروت عز یرفع اما شهدتم بان کل ذلک خلق بقوله و انتم ان لن تشهدوا فانا شهدناه بالحق و کنا علی ذلک شهید و علیم فاشهد بان الشمس خلق بامره و خلقها الله بالفضل وجعلها سراج عزه بین السموات و الارضین و کذلک فاعرف کل الاسماء فی حوله ان انت من الناظرین و مع ذلک کیف ما رضیت بانا نرجع اسما من الاسماء الی نفسنا بعد الذی اظهرنا علیکم

\*\*\* ص 71 \*\*\*

 الامر بحجة مبین و انا خلقنا الاسماء و ملکوتها بسلطان القدره و القوه و انک منعت موجدها عن اسم منها و کذلک فعلت ان کنت من الشاعرین و ان عفونا عنک ان تستغفرالله ربک و تکون من التائبین یا عبد اتق الله ثم افتح عیناک تشهد امرالله ببصرک فوالله لن یکفیک الیوم شی لو تمسّک بالاولین و الآخرین الا بان تدخل فی ظل الله و هذا ظله قد احاط العالمین قل تالله الحق بعد ظهوره لن یکفیکم شی و لن یغنیکم امر و لو انتم تستدلون بکل ما عندکم من تماثیل الغافلین ثم اعلم بان کلما انتم سمعتم قد ظهر بامری حین الذی کنتم فی غفلته و حجاب غلیظ و کلما انتم ادرکتم و علمتم او عرفتم و استدللتم به یرجع بقولی کما رجع فی القرون الاولین قل هل تریدون ان تستروا جمال الشمس باکمام الغل و البغضاء و بسبحات ظنونکم یا ملاء المعرضین او ان تمنعوا بحرالله عن امواجه او نار الامر عن اشتعالها فبئس ما انتم ظننتم فی انفسکم و ساء ما انتم فعلتم و تکونن علیه لمن العاکفین ایاکم یا ملاء البیان لا تشرکوا بالله و لا تقرضوا علیه بما عندکم ذکروا ما وصیتم به فی الصحف و الالواح اتقوا الله و کونو من المتقین اما کان هذه من آیات الله و اما کان هذا الغلام عبده و جماله ثم عزه و بهائه ثم امره و ضیائه و قد اشرق بانوار التی خف عند اشراقها کل الشموس و کیف هؤلاء المظلمین قل تالله انه نزل من سماء الامر و فی عینیه ملکوت العزة و الاقتدار و یدعوا الناس الی رضوان القدس و لن یخاف من احد و لو احاطته المشرکون من هولاء الکافرین قل انه ظهر مرة باسم بدیع الاول ثم مرة باسم الخلیل ثم مرة باسم الکلیم ثم باسم الروح ثم باسم الحبیب ثم باسم علی بالحق ثم باسم الحسین فی هذا الجمال المقدس المشعشع المنیر کل ذلک نذکر لکم لما وجدنا الناس فی ضعف و الافو الذی نفس بیده لالقیناکم من نغمات التی تستجذب عنها افئدة ملاء الاعلی و ینصعق عنها من فی جبروت الخلق اجمعین قل یا قوم

\*\*\* ص 72 \*\*\*

 فارحموا علی الذی جائکم ببرهان الله و حجته و یدعوکم الیه و بما نزل من عنده و ان لن تؤمنوا به دعوه بنفسه و لا تتعرضوا علیه و لاتکون من المعرضین اما تشهدون کیف قام بنفسه و قام علیه کل الذی بکل ما عندهم اشکرون هذا الفضل بعد الذی شهدتم بعیونکم و تکونن من الشاهدین و هو بنفسه ما خاف من احد و لن یخاف بحول الله و قوته و بلغ الامر الی شرق الارض و غربها و ما بینهما من کل ذی شوکة و ذی سلطنته و اقتدار عظیم لو انتم تستطیعون فاظهروا عن اماکنکم ثم اخرجوا روسکم عن بیض الغفلة لتطلعوا بقدرة الله و بما ظهر من عنده و تشهدوا عجزکم و عجز الخلائق اجمعین اما ارتفعت اعلام النصر و اما ملاء من هذا الاسم اسم الله بین السماء و الارض و اما فدیت نفس فیکل یوم و فی کل حین قل تالله ماحفظت نفس فی اقل من آن و کنت مشرق کالشمس فوق روس الاعداء و انتم ما نصرتم الله فی اقل من آن و کنتم قاعدا فی بیوتکم و سترتم وجوهکم عن المحبین و کیف هولاء الظالمین و مع ذلک اشتغلتم بظنونکم بما امرکم به نفسکم و هویکم و کذلک زین الشیطان لکم اعمالکم و کنتم من العالمین قل یا قوم افمن یطیر فی هواء الروح کمن هو یلعب بالطین افمن کان مشرقا فی مقابلة الاعدا کن یستر وجهه فی الحجبات خوفا من نفسه اذا فانصفوا ان انتم من المنصفین افمن کان ما شیا فی فاران القدس کمن کان قاعدا فی البیت فتبینوا یا ملا الغافلین قل تالله ان اقبل کل من فی السموات و الارض و اعراضهم عندی کنداء نملة فی بیداء عز وسیع قل لن یرفع ضجیج احد و لاصریخ نفس الا بهذا الاسم الاعظم الاقوم القدیم قل تالله الحق لن ینفعکم الیوم شی عما کان و عما یکون الا بان تاووا بهذا الرکن المحکم الشدید قل ان یا حرف الها لو کنت مستطیعا لامرناک بان تنفق جزاء ما سئلت الف الف الف الف

\*\*\* ص 73 \*\*\*

 الی ان ینقطع النفس قنطارا من الماس بیض لان منه سئوالک قد هبت روائح الکره و غبار الهمّ علی العالمین لان کلما نزل من عندی هذا ما استدللتم به بحجیّة حجج الله فی کل عهد و قرون و عصر و انتم تشهدون بذلک و من ورائکم کل ذی علم علیم فلم قبلت منهم ما ظهر من عندهم و ترکت ما ظهر منهم فی قمیص اخری اتومن ببعض الکتاب و تعترض ببعض و انّ هذا الظلم عظیم فوالله قد بکت علیّ عیون الغیب و الشهاده بما ظننتم فی حقی و کنتم من الظالمین و فی تلک الایام کنت ساترا نفسی عن المقبلین و المعرضین و سترت نفسی فی الف حجاب لئلا یعرفنی منه احد و لئلا یرفع ضوضاء المنافقین و کنا بینکم کاحد منکم و بذلک امتحن الله ابصارکم و وجدکم من المحتجبین قل ان مربی الممکنات و موجدهم قد کان فی ثوب الرعیه و انتم ما رضیتم بذلک الی ان سجن فی هذا السجن اذا ظهر بالحق و کشف النقاب عن وجهه و اشرق عن فجر الله المهیمن العزیز السلطان المقتدر القدیر فلما عادوا المشرکون عدنا علیهم و اظهرنا نفسنا بالحق لیعلموا بان الله لن یخاف من احد و لن یشغله شأن عن شان و لن یمنعه عن سلطنانه اعراض المعرضین و سلطنته السلاطین ان یا محمد فامر الناس بما امرک الله ثم علمهم بما علمک الله من عنده ثم انصره بقلبک و لسانک و کل مالک و علیک و له نصر السموات و الارض و نصر ما یری و ما لا یری و نصر العالمین ثم قدرنا فی لوح القضاء من قلم الامضاء لمن خطر فی نفسه و توقف فی هذا الامر المبدع البدیع و لمن ارادو ان یتوجه الی شطر القدس و یحضر بین یدی الله العزیز العلیم و یسمع نداء الله و ینظر جماله و یستنشق رائحة الله العزیز المقتدر المتعالی الکبیر بان یخرج عن بیته مهاجر الی الله الی ان یعرض فی المدینة التی سمی بدار السلام و اذا ورد فیها یکبر الله ربه بلسان السر و الجهر ان یصیل الی الشط و اذا وصل الیه یلبس احسن ثیابه ثم

\*\*\* ص 74 \*\*\*

 یتوضا کما امره الله فی الکتاب و اذا غسل یداه یقول ای رب هذا ماء الذی اجریته بامرک فی جوار بیتک الحرام و کما غسّلت یا الهی منه ایدای بامرک غسلنی عن کل دنس و ذنب و غفلته و عن کل ما یکرهه رضائک و انک انت المقتدر القدیر ثم یغسل وجهه و یقول ای رب هذا وجهی الذی طهرنه بارادتک اذا اسئلک بسلطان غر فردانیتک و بدایع اسماء مظاهر امرک بان تطهره عمن سواک ثم احفظه عن التوجه الی غیرک و المنظر الی الذینهم لن یقصد و اجمالک الظاهر الظاهر العزیز الکریم ثم یعبر عن الجسر نار الله و سکینته و یکبر الله الی ان یصل الی آخر الجسر اذا یتوجه الی شطر البیت و یقول فی اول قدمه ای رب هذه اول خطوه وضعتها فی سبیل رضائک و اول قدم حرکته بارادتک و قد هربت یا الهی من کل الجهات الی جهته فضلک و افضالک و فررت عنی و عن نفسی و عنکل ماسواک الی شطر جودک و الطافک الهی لا تخیب املیک عن سحاب رحمتک و عنایتک و لا تمنع قاصدیک عن غمام مجدک و اکرامک فها انا یا الهی قصدت بیتک التی یطوفن فی حولها سکان ملائی الاعلی و منه دونه ارواح المقربین من الاصفیاء اسئلک بها ربهم بان لا تمنع بصری عن بدیع انوار قدس جمالک و لا تحرم وجهی عن ظهورات هبوبات اریاح فجر لقائک و لاتسدّ عن قلبی نفحات عز وحیک و الهامک و انک انت ذو الجود و الجبروت و ذوالفضل و ا لرحمة و الملکوت و انک انت ذو القدرة و القوه و العظموت و انک انت لمن دعاک قریب مجیب ثم یبهی الله و یشرع فی الطواف و یطوفن حول البیت سبعة مرات و اذا تم عمله و قابل باب البیت یقوم و یستغفر الله سبعین مره ثم یقول یا الهی و سیدی لک الحمد علی ما اکرمتنی و انعمتی بحیث اقمتنی علی مقام الذی لا یری فیه الاشئونات عز سلطان احدیتک و لا یشهد فیه

\*\*\* ص 75 \*\*\*

 الا بوارق انوار شمس جمالک اسئلک بک و بنفسک بان تخلصنی عن کدورات الدنیا و زخرفها و تخرق عن وجه قلبی حجبات التی منعتنی عن الدخول فی غمرات ابحر عز توحیدک و احجبتنی عن الورود فی میادین قدس وصلک و لقائک ای رب لا ترجعنی عن باب رحمتک خائباً و لا تطردنی عن بیتک خاسرا ای رب فاغفرلی و لابوی و اخوتی و اهلی و عشیرتی من الذینهم آمنوا بک و بایاتک الکبری فی مظهر جمالک الاعلی و انک انت العزیز الکریم ثم یمشی بکمال السکون و یتبهی الله الی ان یصل الی الباب یقوم و یقول الهی هذا مقام الذی رفعت فیه صوتک و ظهر برهانک و طلعت آثارک و اشرق جمالک و نزلت آیاتک و لوح امرک و رفع اسمک و شاع ذکرک و کملت قدرتک و علت سلطنتک علی من فی السموات و الارضین ثم یخاطب البیت و ارضها و جدارها و کل ما فیها و یقول فطوبی لک یا بیت بما جعلک الله موطئی قدمه فطوبی لک یا بیت بما وقع علیک من لحظات عز کبریائه فطوبی لک یا بیت بما اختارک الله و جعلک محلا نفسه و مقرا السلطنته و ما سبقک ارض الا ارض التی اصطفاها الیه علی کل بقاع الارض بما رقم من قلمه الحفیظ فطوبی لک یا بیت بما یفصل الله بک بین السعید و الشقی من یومئذ الی یوم الذی فیه یتجلی الرحمن بانوار قدس بدیع فطوبی لک ثم طوبی لک بما جعلک الله میزان الموحدین و منتهی وطن العارفین و جعلک مقدسا عن عرفان المبغضین و المشرکین بحیث لن یدخل فیک الاکل مومن امتحن الله قلبه للایمان و لن یقدر الن یتقرب الیک الامن یهب منه روائح السبحان فطوبی لک بما جعلک الله مخصوصا للمقربین من عباده و المخلصین من بریته و لن یمسّک الا الذینهم انقطعوا بکلهم عنکل من فی السموات و الارض و لم یکن فی قلوبهم الاتجلی انوار عز وحدانیته و فی ذواتهم الاظهورات تجلیات قدس صمدانیته و هذا شان اختصک الله به و بذلک ینبعی ان تفتخر علی العالمین فطوبی لک

\*\*\* ص 76 \*\*\*

 و لمن بناک و عمرک و خدمک و سقی اورادک و لمن دخل فیک و لمن لا حظک و لن وجد منک رائحة القمیص عن یوسف الله العزیز القدیر و اشهد بان من دخل فیک یدخله الله فی حرم القدس فی یوم الذی یستوی فیه جمال الهویه علی عرش عظیم و یغفر کل من التجآبک و دخل فی ظلمک ثم یقضی حوائجه ثم یحشره فی یوم القیمه بجمال الذی یستضئی منه اهلها من الاولین و الآخرین ثم یکب بوجهه علی تراب الباب و ینادی ربه بنداء کل منقطع نادم منیب و یقول ای رب انا الذی تعدیّت علیک و اعترضت علی جمالک یما شعلتنی نفسی و هوائی و انک انت العلیم الخبیر ای رب فلما عرفت نفسک استغفرک عما کنت علیه و عما ظهر من لسانی و خرج عن فمی و خطر فی قلبی و رجعت الیک بکلی و انک انت الغفور الرحیم ای رب لما عرفتنی مواقع امرک و ایقظتنی عن نومی و غفلتی اذا خرجت عن بیتی متوجها الی بیتک و کنت ناظرا الی شطر عنایتک و غفرانک و انک انت ارحم الراحمین ای رب قد جئتک بذنب الذی کان اثقل عما فی السموات و الارض و اکبر عن خلق الکونین الی ان قسمت بین یدی باب بیتک التی ما خاب عنها احد من المذنبین و سجدت ترابها خاضعا لجمالک و خاشعاً لسلطنتک و متذللا لحضرتک ای رب فارحمنی برحمت و افضالک ثم اجعل لی مقعد صدق عندک والحقنی بعبادک التائبین ای رب فاغفر جریراتی و خطیئاتی و عن کل ما اکتسبت ایدای و انک انت العزیز الکریم ثم یرفع راسه و یستغفر الله بهذا الاستغفار العزیز العظیم ای رب استغفرک بلسانی و قلبی و نفسی و فوادی و روحی و جسدی و جسمی و عظمی و دمی و جلدی و انک انت التواب الرحیم و استغفرک یا الهی باسغفار الذی به تهب روائح الغفران علی اهل العصیان و به تلبس المذنبین من رداء عفوک الجمیل و استغفرک یا سلطانی باستغفار الذی

\*\*\* ص 77 \*\*\*

 به یظهر سلطان عفوک و عنایتک و به تستشرق شمس الجود و الافضال علی هیاکل المذنبین و استغفرک یا غافری و موجدی باستغفار الذی به یسرعن الخاطبین الی شطر عفوک و احسانک و یقومن المریدین لدی باب رحمتک الرحمن الرحیم و استغفرک یا سیدی باستغفار الذی جعلته نارا لتحرق کل الذنوب و العصیان عن کل تائب راجع نادم باکی سلیم و به یطهر اجساد الممکنات عن کدورات الذنوب و الآثام و عن کل ما یکرهه نفسک العزیز العلیم ثم یدخل البیت بوقار و سکون کانه یشهد الله فی جبروت امره و ملکوت بیته الی ان یدخل فی الصحن و یحضر فی مقابله فیه التی کانت مخصوصه باستواء عرش العظمته علیها اذا یرفع ایداه ثم یتوجه طرفه الی شطر افضاله و یقول اشهد فی موقفی هذا بانه لا اله الا هو وحده لا شریک له و لا شبیه له و لا ندله و لا ضد و لا وزیر و لا نظیر و لا مثال له و ان نقطة الاولی عبده و بهائه و عظمته و کبریائه و لا بیوته و جبروته و سلطانه و عزته و ملکوته و اقتداره و عزه و شرفه و الطافه و به اشرق جماله و ظهر و جهد و طلع برهانه و تم دلیله و کملت حجته و لاحت آیاته و به حشر کل من فی السموات و الارض و بعث من فی ملکوت الامرو الخلق و به هبت نفحات القدس علی العالمین و اشهد بان من یظهره الله حق لاریب فیه و یاتی بانوار قدس منیع و به یجد و خلق السموات و الارض و خلق الاولین و الآخرین فهنیئا لمن یدرک زمانه و یدخل بابه و یشرف بلقائه و یطوف فی حوله و یسجد بین یدیه و یزور تراب قدمیه و یقوم فی محضره و یکون من القائمین ثم یقول ای رب هذا بیتک التی فیه هبت نسمات جودک و عنایتک و فیها تجلیت فی سر السر بکل مظاهر اسمائک و مطالع

\*\*\* ص 78 \*\*\*

 منها ظهرت آیات فضلک علی العالمین و فیها ورد علیک ما ورد من المقبلین و المعرضین و انک انت صبرت فی کل ذالک بعد قدرتک و سلطانک و انک انت العلیم الحکیم القتادر القدیر ای رب هذا لقام الذی فیه تمشیت بقدمیک القدیم و فیه رفعت صوتک و نعماتک ثم ندائک و تغرادتک البدیع اللمیح ای رب هذا مقام فیه استویت علی عرش الممکنات و تعلیت فیه بسلطان قدرتک علی کل من فی السموات و الارضین ای رب هذا مقام الذی توجه فیه طرفک الی شطر جودک و فیه تموجت البحر القدره فی کلمتک المکنون المصون الحفیظ ای رب هذا مقام الذی کان فیه امرک فی سر السر و ما تحرک فیه شفتاک علی ما اردت و سترت فیه وجهک المنیر و کنت فیه فی غیب المنیب و ستر الستر بحیث ما عرف نفسک احد من العالمین ای رب هذه بیت التی عروها بعدک عبادک و غاروا ما فیها و نهبوا ما علیها و بذلک هتکوا حرمتک و حاربوا معک می سرهم و نقضوا میثاقک و کسروا عهدک و انت سترت کل ذلک و تجاوزت عنهم بعفوک البدیع ای رب لا تعرنی عن جمیل سترک و لا تنزع عنی برد عنایتک و غفرانک و لا تبعدنی عن جوار رحمتک و لا تحرمنی عن کوثر فضلک المنیع ای رب قدسنی عن دونک و قربنی الی نفسک و شرفنی بلقائک و انک انت القادر العالم المدرک الباعث المحیی الممیت ای رب وفقنی علی ما انت اردته لعبادک المقربین ثم قدر لی خیر ما قدرته لاصفیائک المقدسین اذا یسکن فی نفسه و یسکت فی ذاتی ثم یتوجه بقلبه و سمعه الی شطر البیت ان وجد رائحة اله و سع ندائه و یوقن فی نفسه بان الله کفر عنه سیئاته و تجاوز عنه و تاب علیه و یشهد نفسه

\*\*\* ص 79 \*\*\*

 مثل یوم الذی ولد من امه و ان ما وجد رائحة الله العزیز القدیر یکرر العمل فی هذا الیوم او فی یوم آخر الی ان یجد و یسمع و هذا ما قدر من قلم عز حیکم علی الواح قدس حفیظ کذلک یفتح الله ابواب الفضل و الجود علی وجه السموات و الارض لعل الناس لا یمنعون انفسهم عن رحمة الله و فیضه و ان هذا لهدی و ذکری من لدنا علی العالمین ان یا حرف الهاء اسمع ما ینادیک الله فی هذا السجن و لا تلنفت الی شی فتوکل علیه ثم ادخل فی شاطی اسم عظیم ثم اعلم بانا لما اجبناک من قبل لذا انصحناک فی هذا اللوح لتستنصح فی نفسک و تطلع بما هو المستور عن انظر العالمین فو الله ما اردنا فی ذلک الا تنزیهک عن حجبات التقلید و ورودک فی هذا الرضون الممتنع المنیع و تشهد الامور بعینک و تصرف کنز الله الاکبر فیهذه الکلمة العظیم قل تالله یا قوم ما انا الا عبد الله و بهائه و ادعوکم الی الله و بما نزل من عنده و ما ارید لکم جزاء و کان الله فی و بینکم شهید ایاکم ان لا تتعرضوا بالذی جائکم بآیات الله و حکمه خافوا عن الله ثم عن حدوده لا تکونن من المتجاوزین ان اتبعوا ملة الله و دینه و لا تختلفوا فیما نزل علیکم و کونوا من المتقین اذا قم یا عبد و تدارک مافات عنک لیغفرک الله بجوده و یلبسک من رداء عز کریم دع الدنیا و ما فیها و علیها فی ظلمک ثم طرفی هولاء الروح و لا تخف من المشرکین اولا فانقطع فی نفسک ثم ادع الناس بالانقطاع لیوثر قولک فی قلوب الغافلین قدس نفسک عن الدنیا ثم امر الناس بالتقدیس عنها کذلک تغطک الورقاء ان انت من العالمین

\*\*\* ص 80 \*\*\*

 فوالله یا عبد لو تستنشق هذا القمیص الذی ارسلناه بایدی المبشرات من تلک الکلمات لتجد منه رائحة الله العزیز المغنی الکریم و تنقطع عن الملک و ما علیه و تدخل مصر الایقان حین غفلتک من کل من فی الارض اجمعین و تشهد بهذا اللوح کما شهد الله لنفسه بنفسه عن جبروت امره بانه لا اله الا هو و ان علیا عبده و بها علی من فی السموات و الارضین و انک انت یا محمد اذا کمل تبلیغک علی اسمنا تفحص هناک لتجد الذی سمی بالحبیب ثم ذکره من لدنا و بشره من عندنا لیفرح فی نفسه و یکون من الفرحین قل یا عبدنا شکر الله بما حضرت بین یدیه و فزت بلقائه و کنت من الفائزین و لوا نک ما عرفته حین الذی کن جالساً بین یدیه ولکن الله قبل عنک طاعتک و قدرتک فی اللوح اجرا عظیم فوالله لو تطلع بما قدر لک لتطیر من الشوق ولکن ستر ذلک عنک و عن عیون العالمین الحکمته التی کانت فی علم ربک و ما اطلع به احد الانفسه و هذا تنزیل من لدی الله العزیز الجمیل ثم ذکر الاحباب فی هناک من کل اناث و ذکور و من کل صغیر و کبیر ثم ذکرهم بهذه الایام التی تغنی فیها عندلیب القدس فی آخر ایامه و تذکرهم باذکار قدس منیع قل یا قوم فانتهوا ما نهیتم عنه و لا تتعدوا من حدود الله و لا تجاوز و اعما امرتم به فی الکتاب اتقوا الله و لا تکونن من الخاسرین ثم اجتمعوا علی امر الله و کلمة و لا تختلفوا فی شی و لاتشرکوا بالله و کونوا من الموحدین کذلک قضینا لکم و للذین قضی نحبهم و کانوا امم امثالکم علی انه لا اله الا هو العزیز الفرد الغالب القدیر و اذا جمعتم علی مقاعدکم ذکروا حزننا و بما ورد علینا ثم سجننا فیهذه الارض التی منعت عن دخولها عبادنا المریدین ثم اعلم یا محمد انا جعلنا هذا اللوح روحا حیا حیوانا لتنفخ منه علی کل ارض و مدینة علی قدوما استطعت علیه لئلا یمسک من ضر و تعب و انک فاعمل بما امرت علی قدر طاقتک و لاتتعب نفسک فوق قدرتک

\*\*\* ص 81 \*\*\*

 و کن فی حفظ و سلامته منیع ثم اعلم بان حضر ببین یدینا ورقة من عندک و ذکرت فیها اسماء الذینهم اکرموک فی رجوعک عن تلقاء الجمال بامر الله العزیز الغالب العلیم الحکیم و بذلک رضیناعنهم و اثبتنا اسمائهم فی لوح الذی لن یغادر عنه ذرة من اعمال الخلائق اجمعین لیکشروا الله فی انفسهم و یذکروه فی ایامهم و یکون من الشاکرین کذلک نفسا علیک و علیهم رحمة من عندنا لهم و لعبادنا الصالحین ثم اشکر الله فی نفسک بما جعلناک حاملا لهذا الفضل الاکبر انتخبناک لتبلیغه علی العالمین و بذلک مننا علیک و علی نفسک و روحک و علی ابائک الی ان ینتهی الی البدیع الاول و ان هذا لفضل مبین فاعرف شانک فی ذلک و بما سقیناک من خمر التی جعلها الله نورا ثم روحا ثم لذة للشاربین فاثبت فیما امرت و لا تضیع فیما قدرتک و ان یمسک من فرح فی الامر فاشکر الله بارئک و ان تمسک من حزن فاصطبر و کن فی صبر جمیل ان الیه لو فی اجور الذینهم صبروا فی جنبه ابتغاء مرضاته و انه لا یضیع اجر المحسنین و انا رتلنا هذا اللوح احسن ترتیلا لک و لمن اراد الله لنفسه و هذا احسن الفضل من لدنا لعبادنا المومنین و الرحمته علمک و علی کل من آمن بالله و بما نزل من عنده فی الواح قدس مبین و الحمد لله رب العالمین

(هذه سورة الاعراب قد نزلت من لدن منزل قدیم)

**هو المقدس المتعالی العلی الابهی**

 تلک آیات الله قد نزلت بالحق من سماء مر بدیع و جعلها الله حجة من عنده و برهانا من لدنه علی العالمین و فیها یذکر عباد الله الذینهم عرفوا الله بنفسه و ما احتجبهم عوی المشرکین و دخلوا فی ظل

\*\*\* ص 82 \*\*\*

 عنایة و سکنوا فی جوار رحمته التی سبقت الممکنات و ان هذا الفضل عظیم اولئک هم الذین یصیلون علیهم اهل ملاء اللاعلی ثم ملائکة المقربین اولئک الذین اذا استشرقت علیهم شمس البقاء من افق العلی مرة اخری خرا بوجوههم سجد الله العلی العظیم ان یا احباء الله من الاعراب اسمعوا نداء الله من هذه الشجره التی ارتفعت بالحق و تنطق کل ورقة من اوراقها فی کل شئی بانی انا الله لا اله الا هو المقدس العزیز الکریم ان یا قوم ان سرعوا الی سدرة الله ثم استظلو فی ظلها تالله الحق لو تفحص فی اقطار السموات و الارض لن تجدن مقر الامن الا فی ظل هذه الشجرة التی ارتفعت علی العالمین و تهب من خلالها نسمة الله التی بما یحیی کل عظیم رمیم توجهوا الیها و کلوا من اثمارها لیطهر بها قلوبکم من اشارات کل مکار اثیم ان اشکروا الله بما عصکم عن تیه النفس و الهوی و انقذکم من غمرات الوهم و العمی فی یوم الذی فیه اتی الله بملکوت امره و اظهر سلطانه علی من فی السموات و الارضین و عرفکم نفسه و اظهر علیکم جماله و کلم معکم ظاهرا شهودا و جعلکم من عباده العارفین ان استقیموا علی الامر لان الشیطان قد ظهر بجنوده و یامرکم فی کل مبین بان نکفزوا بالله الذی خلقکم بامر من عنده و جعلکم من الفائزین ان احمدوا الله بما اختصکم لنفسه بحیث لما غابت شمس القدم وطنها اشرقت عن افق العراق ارضکم و ان هذا من فضله علیکم ولن یعادله عما خلق بین السموات و الارضین و کان و حبه الله بینکم شرقا مضیئا من غیر ستر و حجاب و یتلو علیکم من ایات ربکم فی کل مشهور و سنین و کان بمشی بینکم جمادی القدم بوقار الله و سکینه و یتجلی علیکم فی کل حین بتجلی اخر و بذلک تمت نعمت الله و رحمته علیکم لتکونن من الشاکرین فینبغی لکم بان تفخروا علی قبائل الارض کلها لان دونکم ما فازوا بما فزتم ان انتم من العارفین اذا ینبغی لکم بان تخلقوا باخلاق الله لتهب من شطر قلوبکم روائح القدس علی الممکنات و یظهر منکم اثار ربکم الرحمن الرحیم و انه لما اصطفا کم من بین

\*\*\* ص 83 \*\*\*

 بریته فاجهدوا بان یظهر منکم مالا ظهر من دونکم لیبرهن اختصاصکم بنفسه بین العالمین کونوا کالنجوم بین ملاء الارض لیهتدی بکم عباد الذینهم اجتحبوا عن عرفان الله و مظهر امره و کانوا من الغافلین کونوا امناء علی انفسکم و انفس الناس ثم فی اموالهم و انها لصفة التی احبها الله من قبل ان یخلق الآدم من الماء و الطین و انتم ان لا تکونوا امناء فی الارض ان تطمئوا من انفسکم و لا الناس منکم کذلک ینصحکم انه بلسان مطهر امره و انه لذکری لکم و للخلائق اجمعین طهروا صدورکم عن الحسد و البغضاء ثم نفوسکم عن البغی و الفحشاء ثم اعملوا بما امرکم الله و انه ما امر العباد الابما هو خیر لهم عن خزائن السموات و الارضین ایاکم ان تجادلوا لما خلق فی الدنیا مع احد دعوه الا المها التسریح انفسکم و تکونن خالصا لوجه ربکم العلی العظیم و ان ملکوت الغنا ربکم الرحمن یغنی من یشاء بامر من عنده و انه لهو المقتدر العزیز الکریم ثم اعملوا بان الله اودع الارض بید الملوک و جعلهم ظهورات قدرته بین الخلایق اجمعین ان یدخلن و فی ظل سدرة الامر و من دون ذلک الامر بیده یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید انه لم یزل ما اراد لنفسه شیئا او دع الدنیا و زخرفها لاهلها و قدس اولیائه عن التوجه الیها لانه ما اراد لهم الا ما هو یبقی بدوام نفسه العلی العظیم و ما اراد من الدنیا هو قلوب احبائه لیقدسهم عن کل ما سویه و یعرجهم الی مقر الامن مقام الذی لن یشهد فیه بوارق الوجه و لن یذکر الاذکری العزیز البدیع ان افتحوا یا قوم مدائن القلوب بسیف اللسان باسم ربکم المقتدر العزیز المنان و کذلک امرکم لسان الرحمن من قبل و حینئد ان اعملوا بما امرتم و لا تجاوزوا عن حدود الله ربکم و رب العالمین ایاکم ان تجادلوا فی امرالله مع احد لانا ارفعنا حکم السیف و قدرنا النصر بالحکمة و البیان فضلا من لدنا علی الخلائق اجمعین ان اشتعلوا یا قوم بحرارة حب الله لتشتعل منکم افئدة الناس و ان هذا حق النصر لو انتم من العارفین انه لم یزل کان مقدسا عن الدنیا

\*\*\* ص 84 \*\*\*

 و ما خلق فیها علیها و لو اراد لیسخر الارض و من علیها بامر المقتدر العزیز القدیر ان اصغوا یا قوم بصنع الله ثم اجتنبوا عن صبغ المشرکین ان الله یامرکم بالبر والتقوی ان اتقوا فی دین الله و لا ترتکبوا البغی و الفحشاء کونوا من الذین یشهد من وجوههم انوار ربکم المختار و یظهر منهم اثر الله و وقاره کذلک ینبغی لکم اهل البها فی هذه الایام الشدید ان یا اعرابی اسمعوا ندائی ثم امشوا علی اثری ثم اذکروا ایام لقائی و وصالی ثم هجرتی و غربتی و سخی لیذکرکم الله فی ملکوت عز کریم دعوا کاس الفنا من الذینهم اتبعوا لنفسه و الهوی ثم خذوا کاس البقاء من انامل البهاء باسم ربکم العلی الاعلی فی هذه الکرة الاخری و ان بها نستغنی النفوس عن العالمین ان یا قلم القدم ذکر عبادنا الاعراب الذین اختصهم الله بنفسک و جعلهم ناظرا الی شطر رحمتک و انقطعهم عن المشرکین لیفرحوا فی انفسهم و یستقیموا علی امر الذی انفطرت منه سماء الاعراض و اندکت کل جبل شامخ رفیع قل یا قوم انا اخبرناکم حین الخروج عن العراق بان السامری یظهر و العجل ینادی و تتحرک طیور اللیل بعد غیبة الشمس ایاکم ان لاتنسوا کلمات الله کونوا فی عصمة منیع تالله یا اعرابی لو تنظروننی لن تعرفونی و قد ابیض مسک السود من تتابع البلایا و ظهرت الاف الامر علی هیئه الدال من توالی القضایا ثم اصفر هذا الوجه المحمر المنیر . یا اعرابی لا تنسوا ذکری و بلائی و لا کربتی و ابتلائی فو عمری ان عینی یمطر و قلبی ینوح علی نفسی بین هؤلاء المشرکین تالله ان جمال المشیة قد تغیر من ظلم الاعداء و هیکل الاراده قد استقر علی الرماد و القدر شق ثیاب الصبر و القضاء منع عن الامضا بما ورد من جنود الاشقیاء علی الله العلی الاعلی فی ظهوره الاخری و کذلک قضی الامر ان انتم من السامعین هل من ناصر ینصر جمال الله باللسان و یحفظ هیکل امره من سیوف اهل البیان و یکون من الذین ما منعتهم حجبات الاسماء

\*\*\* ص 85 \*\*\*

 عن الورود فی طمطام الاعظم هذا الذکر الحکیم و هل ذی رحم یرحم علی هذا المظلوم و یستقیم علی نصره و ینقطع عن العالمین ان یا اعرابی ان الذین لمن یقدر ان یتکلم فی محضری قد قام علی قتلی بعد الذی خلقناه و ربیناه و علمناه و حفضناه فی شهور و سنین تالله لو اقصی لکم من قصص یوسف البقا و ما ورد علیه من ذئاب البغضاء لتنقطعن عن انفسکم و ارواحکم و تتوجهن الی الیبداء و تنوحن الی ان تفارق الروح من اجسادکم ولکن امسکنا القلم عن البیان حفظا لانفسکم یا معشر المخلصین یا اعرابی لوحوا لوحدتی و غربتی و سجنی و بلائی و لاتکونن من الغافلین ان الذین جعل الله ظاهرهم عبرة فی الارض قد قاموا علی الاعراض علی شان عجز عن ذکره قلم العالمین یا اعرابی اسمعوا قولی و لا تقربوا الذین تهب منهم روائح النفاق تجنبوا من مثل هؤلاء و کونوا فی عصمته منیع کذلک امرکم جمال الرحمن حین الذی احاطته الاحزان من جنود الشیاطین ان انتم من العارفین و لاضیاء الذی اشرق عن ناحیة البقاء علیکم یا اهل البهاء بدوام الملک المقتدر العلی العظیم هذه سورة الاحزان قد نزلت من لدی الرحمن للذی توجه الی شطر السبحان فی هذا الزمان الذی کل انفضوا عن ضل الیه و رحمته و اتخذوا الشیطان لانفسهم معینا

**بسم الله الامنع الاقدس الاعز الابهی**

 ان یا سیّاح الاحدیه سبّح فی قلزم الکبریاء الذی ظهر باسمی الابهی و جرت علیه سفن البقاء و رکب علیها عباد الذینهم انقطعوا عن الدنیا و طاروا لجناحین القدس الی فضاء هذا الهواء الذی ظهر فی هذه السماء التی ارتفعت فی هذا العما و کذلک احاطهم فضل ربک یشکرن الله و یکونن من

\*\*\* ص 86 \*\*\*

 الشاکرین فی الالواح مسطورا و انک انت قل بسم الله و بالله ثم ادخل عریانی غمرات هذا البحر الذی ما وصل المقربون الی ساحله و کیف الدخول فیه کذلک امرک لسان المحبوب ان افعل و لا تخف من احد فتوکل علیه و انه یحفظک کما حفظک من قبل و انه کان علی کل شی قدیرا تالله الحق الیوم یومک ان اخرج عن خلف حجبات الصمت ثم انطق بین السموات و الارض و بشّر الناس بهذا النباء الذی انشقت منه اراضی الکبر و انفطرت سموات الاعراض و اندکت جبال الغل و انهدمت بیت البغضاء و اقشعرت منه جلود کل مشرک عمیا و انک انت فانظر الی المشرکین و ما یخرج من افواههم منهم من یقول هل الله کان ظاهرا و هل الشمس اشرقت عن افق القدس قل ای رب و ربی انها قد اشرقت بسلطان کان علی العالمین محیطا و انک انت یا اکمة الارض فافتح بصراک لتشهدها مشرقا مضیئا منیرا و انها لم یزل کانت ظاهره فی قطب الزوال بسلطان العظمه و القدرة و الاجلال و لن یسترها اعراض کل معرض و لا شرک کل مشرک و کذلک کان الامر علی الحق مشهودا و منهم من یقول هذا الهو الذی افتری علی الله قل فویل لک یا ایها المشرک ان هذا الاوحی یوحی علمه الله عند سدرة المنتهی و رای من آیات ربه ما رای تالله لن یزل قدماه عن کل ما خلق بین الارض و السماء و انه مرة ینطق علی لحن علیّ فی جبروت القصوی ثم علی لحن محمد فی ملکوت الانشاء ثم علی لحن الروح فی سماء البقاء ثم علی لحن الکبریاء فی هذا الجمال الذی اشرق علی کل شی و ظهر من تجلیاته علی صور الممکنات هیئته انه لا اله الا هو و انه لهو المحبوب فی کبد المقصود و انه لهو المعبود فی کل ما کا ن و ما یکون ولکن الناس اکثرهم احتجبوا عنه بعد الذی ظهر بکل الآیات و ما ظهر من عنده قد کان علی نفسه شهید افیا

\*\*\* ص 87 \*\*\*

 لیت انک کنت حینئذ حاضرا لدی العرش و سمعت لحنات البقاء کیف یظهر عن هیکل البهاء تالله الحق لو یطهر آذان الممکنات و یسمعن نغمته منها لینصعقن کلهم علی التراب بین یدی ربک العزیز الوهاب ولکن لما اعترضوا علی الله جعلهم الله محروما عن بدایع فضله و ما کانوا حینئذ بین یدی ربک الا ککف طین مطروحا و انک لو تفکر فیما یخرج من افواههم تالله تسمع ما لا سمعت من الیهود حین الذی ارسلنا الیهم الروح بکتاب مبینا و لا من ملاء الانجیل حین الذی اشرقنا علیهم شمس البقا عن افق البطحاء و ارسلناه الیهم بانوار کانت علی العالمین مشهودا و لا من ملاء الفرقان حین الذی شقت سماء العرفان و اتی الله علی ظلل اسمه الرحمن بجمال علی بالحق فلما بلغنا الی هذا الاسم المبارک الامنع الارفع الاقدس الذی کان بالحق بدیعا قد ظهر فی نفسی حالتان اشاهد بان قلبی اشتعل من نار الاحزان بما ورد علی جمال الرحمن من ملاء الفرقان کان کل ارکانی یشتعل حینئذ بنار التی لو القی زمامها لتحرق کل من فی الملک و کان الله علی ذلک شهیدا و کذلک اشاهد بان یبکی عینی ثم کل جوارحی حتی یمطر من شعراتی قطرات الدموع بما مسته الباساء من هولاء الاشقیاء الذینهم قتلوا الله و ما عرفوه و فی حین الذی انتحروا باسم من اسمائه علقوه فی الهواء و ضربوا علیه رصاصل البغضاء فیا لیت ما خلق الابداع و ما ذوت الاختراع و ما بعث نبی و ما ارسل رسول و ما حقق امر بین العباد و ما ظهر اسم الله بین الارض و السماء و ما نزلت صحائف و لا کتب و لا زبر ولا الواح و لا رقاع و ما ابتلی جمال القدم بین هولاء الاشقیاء و ما ورد علیه من الذینهم کفروا بالله جهرة و ارتکبوا مالا ارتکبه

\*\*\* ص 88 \*\*\*

 احد من العالمین جمیعا تالله الحق یا علی لو تنظر فی کل ارکانی و جوارحی و کبدی و قلبی و حشائی لتجد اثر رصاص الذی ورد علی هیکل الله فآه آه اذا بقی منزل الآیات عن الانزال و هذا البحر عن الامواج و هذه السدرة عن الاثمار و هذه السحاب عن الامطار و هذه الشمس عن الانوار و هذه السماء عن الارتفاع و کذلک کان الامر حینئذ مقضیا فیالیت کنت فاینا و ما ولدتنی امی و ما سمعت ما ورد علیه من الذین هم عبدوا الاسماء و قتلوا منزلها و خالقها و محققها و مرسلها فاف لهم و بما اتبعوا انفسهم و هویهم و ظهر منهم ما خرت الحوریات عن غرفاتهن و وضع الروح وجهه علی الربّ بما ورد علی رب الارباب من هولاء الذئاب اذا یبکی کل شی لبکائی لنفسه و یضج کل الاشیاء لضجیجی لفراقه قد بلغت فی الحزن علی مقام لن یخرج من فمی نعمات البقاء و لا عن قلبی نفحات الروحی و لو لا عصمتی نفسی لانفطرت ارکانی و کنت معدوماً و اذا یبکی ظهور قبلی فی افق ا لابهی و یخاطبک ان یا علی تالله الحق لو تنظر الی قلبی و کبدی و حشائی ثم سری و بکری و ظاهری و باطنی لتجد اثار رماح البغضاء التی ورد علی ظهوری الاخری باسمی الابهی اذا الوح و ینوح کل من فی الملاء الاعلی ببکائی علیه و اصیح و یصیح کل من فی سرادق الاسماء لصیحتی واضج و یضج کل من فی مدائن البقاء یضجیجی لهذا المظلوم الذی وقع بین ملاء البیان تالله فعلوا به ما لا فعلوا الله الفرقان بنفسی فآه آه عما ورد علیه و علی ما مسّه من هولاء اذا اخّرت کل الوجود من الملک و الملکوت علی التراب بما ورد علی هذا الجمال الذی استقر علی عرش الاقتراب فاف لهم و بما اکتسبت ایدیهم فی کل بکور و عشاء

\*\*\* ص89 \*\*\*

 اذا ینادی جمال القدم بان یا قلم الاعلی غیر الذکر من هذا الذکر الذی به حزن کل الممکنات و کل ما وقع علیه اسم شی ثم اجر علی ذکر اخر فارحم علی اهل ملاء الاعلی تالله الحق تکاد ان تنهدم العرش بعظمته و الکرسی برفعته و انا لما سمعنا النداء انتهینا ذکر الاحزان و رجعنا الی ما کنا فی ذکره سکون بذلک علیما و انک انت یا علی لا تحزن عما القیناک من مصائب التی وردت علی ظهورنا الاولی ثم الاخری فاشدد ظهرک لنصرة امرالله و قم علی الامر بقوة و استقامة منیعا ثم انظر شان هولاء و ما یخرج من افواههم فی تلک الایام التی اشرقت الشمس بکل الانوار و استضاء منه کل مقبل امینا تالله تسمع من هولاء ما لا سمعت من احد لانهم یستدلون فی اثبات امرهم بایات التی نزلناها علی الذی ارسلناه بالحق و جعلناه رحمته لمن فی الملک جمیعا فلما تبتلی علیه اعظم عما سمعوا اذا یعترضن و یفرن و ان یجدن فی انفسهم من قدرة لیقتلن الذی یقرء علیهم الایات کذلک فاعرف شان هولاء لتکون بما عندهم بصیر اقل یا قوم ان الذی ظهر بالحق قد شهدتم عند قدرة الله و سلطنة ثم ظهور الله و عظمته و من دون ما شهدتم من بدائع القدرة و القوه قد نزل من سماء فضله معادل ما نزل فی البیان اتقوا الیه یا قوم و کونوا فی الامر تقیا انتحاربون مع الذی به اشرقت الشموس و نورت الاقمار و زینت النجوم و جرت الانهار و موجت البحار و رفعت السماء و انبسطت ارض القدس و اثمرت الاشجار فاف لکم و بالذی امرکم بان تکفروا بالله و تشرکوا بجمال الذی استوی علی العرش بسلطان کان علی العالمین محیطا تالله یا ایها الناظر الی الله قد ورد علی من هولاء

\*\*\* ص 90 \*\*\*

 ما لا سمعت الآذان و لا شهدت الابصار اذا یبکی علی عیون الممکنات و ینوح لضری کل القبائل من ملکوت الاسماء و الصفات و عیون العظمة عن وراء حجبات عز منیعا تالله الحق ان الذی یفر من الثعلب و یستر وجهه خلف الدنان خوفا من نفسه فلما شهد بانا ارفعنا الامر بسلطان القدرة و القوه و اشتهر اسم الله بین المشرق و المغرب اذ ا ندم عن سدرة و خرج عن خلف القناع ببغضاء عظیما و شاور مع احد من خدامی علی قتلی و اراد ان یسفک هذا الدم الذی لو یترشح علی الممکنات رشح منه کلهن ینطقن بانی انا الله لا اله الا هو و کذلک مکر فی نفسه بعد الذی ربیناه و علمناه فی کل بکور و اصیلا فلما نزلت جنود وحی الله و حفظنی عن شره و مکره اذا قام علی مکر اخری و به تحیرت اهل لجج الاسماء ثم اهل ملاء الاعلی و کان الله علی ما اقول شهیدا و نسب الی نفسی امورا لو تسمعها من ذی بصر لتعرف ما ورد علی هذا المظلوم من هولاء الذین قاموا بظلم کان فی کل الالواح کثیرا ان یا قلم الاعلی ذکر لمن تحبه ما ماوی به حد من حزب الشیطان فی شطر العراق بان یا ملاء ا لبهاء لم تبلغون امرالله ربکم و تدعون الناس الی الله الذی خلق کل شی بامر من عنده لان منتهی رتبة العباد بلوغهم الی مقام الازل و انه لما ینزل عن مقامه و یؤخذ ما اوتی به کیف ینفع العباد تبلیغکم و ذکرکم کذلک سولت له نفسه و تکلم بما اشتد به غضب الله و سخطه علی نفسه و علی الذین یقولون ما قال و جعل انفسهم عن شاطی الفرقان محروما قل فویل لک یا ایها المشرک بالله ما توهمت فی اسم الازل انا خلقناه کما خلقنا کل الاسماء لیدخلن علی موجدهم و صانعهم و یکونن فی امر الله مستقیما کل الاسماء عند الله فی حد سواء یعطی و یاخذ و لایسئل عما شاء و انه کان علی کلشی حکیما و کل فضل انتم عرفتموه فی

\*\*\* ص 91 \*\*\*

 فی النفوس یبقی فی ایمانهم بالله و اقبالهم عند ظهوره و توجههم الی شطر الذی کان فی ازل الازال محبوبا بیّن یا ایها الشقی کیف صار الدیان دنیّا و لن یتغیر دونه ان یا واحد العین فکر فی نفسک اتشهد عیوب الناس و تکون غافلاً عما فی نفسک فویل لک بما علمک الشیطان الذی کفر بالله و جعلناه ظاهره عبرة للخلایق جمیعا قل یا ایها الکافر بالله فیالیت و این و عرفت الذی اتخذته و با من دون الیه تالله الحق لو رایته و عرفته الضرورت منه الف فراسخ بل اکثر من ذلک و کان الله علی ذلک علمیا قل یا ایها الحمیر انا حفظناه و ربیناه و وضعناه و اذکرناه و انت عرفت کل ذلک و کنت علی ذلک شهیدا و انه حارب بنفسی و انکر ایاتی اذا ینبغی لک بان تعترض علیه لاعلی الذی خلقک و ایاه من ماء مهینا و تسئل منه بای حجة امنت بنقطة الاولی و من قبله برسل الله و بای برهمان کفرت بالذی ظهر بکل الایات و افتیت علی قتله و کنت فی الاعراض قویا و من دون ذلک یا ایها المشرک لم یزل کان منه سنتنا بان ناخذ و نعطی اما رایت حجر الذی امرنا العباد بان یطوفن فی حوله کیف انزعنا عن هیکله رداء القبول و اعطینا هذا الفضل بمقام اخر لو انت بذلک علیما اذا فانصف فی نفسک و لو انا علمنا بانک لا تنصف ابدا و عندنا علم السموات و الارض نعلم ما علمک ابیک فی اللیالی و الایام و وسوس فی صدرک و نفخ فیک من روح التی بها ینقلب کل انسان و یصیر حمیرا اذا فاسئل عن الذی اتخذته ربا من دونی قل یا ایها المعرض فانصف فی هل سمعت ظهورا فی الابداع اعظم عما ظهر و ینطق حینئذ فی قطب البقاء بانی انا ربکم

\*\*\* ص 92 \*\*\*

 العلی الاعلی فی هذا الافق المقدس الابهی و هل رایت کلما تا اعظم عما نزلت بالحق من جبروت البقاء من هذا الفتی الناطق فی سماء القضاء لا فو جمالی الذی کان علی العالمین مشرقا و مضیئا و مع ذلک انت اتبعت هذا الذی خلق بحرکة من قلمی و افّی علی نفسی بعد الذی حفظناه فیکل شهور و سنینا یا ایها البصیر العمّی بحیث تری نفسک و لن تسهد مولیک الذی بامر منه خلقت الاسماء و ملکوتها ثم الصفات و جبروتها ثم الخلائق جمیعا هل رایت فی المرآت التی انحرفت عن الشمس علی وجهها من نور او ضیاء او اثر لافو نفس الرحمن لو انت بذلک بصیرا و کذلک فانظر فی مرا یا الاسماء ان یدخلن فی ظل ربهن و یقبلن تجلیات التی تجلی بها شمس البقاء یستضیئن بانوارها و ضیائها و من دون ذلک یمنعن و یکونن محروماً عن تجلیات التی کانت علی الحق مضیئا اما رایت فی ظهور قلبی بان علماء الذینهم عمروا فی الدنیا و ارتقوا الی معارج العرفان و عبدوا الله فی اللیالی و الایام نزل علیهم حکم الشرک و الکفر و نزع عنه هیاکلهم رداء الایمان و الذین یکنون البیوت و ما عرفهم من احد البسهم الله رداء الولایة و النبوه کذلک فاشهد قدرة ربک و لا تکن جبارا شقیا هل ینبغی للذینهم کانوا علی الارض بان یقرضوا علی الله بان هؤلاء الذینهم عمروا فی دین الله و عبدوه و سجدوه و خضعوا لامره و کانوا علماء الارض و رجعوا الی انار انا کیف یضل الی مقام رفیعا قل یا ایها المشرک تقول حکما قالوا المشرکون من قبل فی زمن کل ظهور و لن تستشعر ما تقول فسوف یضربن علی فمک ملائکه العذاب من لدن مقتدر قدیرا ثم اعلم بان حین الظهور

\*\*\* ص 93 \*\*\*

 کل الاسماء فی صقع و احد من صعد الی الله یصدق علیه کل الاسماء من اسمائنا الحسنی و من وقف علی الصراط لن یذکر عندالله ابدا و کذلک نزلنا الامر فی کل الالواح ان انت بذلک خبیرا و انا لو ناخذ کفا من الطین و ننفخ فیه روح الحیوان و نجعله مظهر کل الاسماء و الصفات لنقدر و ما کان ذلک علی الله عزیزا و یکون باقیا فی هذا المقام مادام الذی یکون فی ظل مولاه فاذا خرج یسلب عنه کل ما اوتی به و یرجع الی التراب بحسرة عظیما قل انک انت یا حمیر ما اطلعت باصل الامر و لو یرد علیک ما لا تدرکه فاسئل عن الذی یحری عن قلمه بحور العلم و المعانی لیبین لک ما غفلت عنه و یعلمک من بدایع العلم لتکون فی دین ربک مستقیما لا فو عمری یا علی انهم ما ارادوا ان یعرفوا ما ستر عنهم و انک فاشهدهم کاغنام یذهبون و لا یعرفون راعیهم بل لو تنظر الیهم بنظر الفطره لتجدهم ذئابا یریدن ان یتفرقن اغنام الله و یمصن دمائهم کذلک احصینا امرهم فی هذا اللوح الذی نزل من جبروت عز علیا و انک انت فاحفظ نفسک عن هؤلاء ثم انطق بلحن البقاء بین الارض و السماء ثم اذکر هذا الاسم الاعظم الذی منه انفطرت سماء الاسماء و لا تخف من احد فتوکل علی الله و انه یحفظک عنه کل مشرک مردودا و یویدک علی امره و ینطق الروح فی صدرک و یهتزک نفحات الرضوان عن شطر ربک الرحمن و انه کان علیک حسبیا ایاک ان لا تحزن فی شی لانا ما نسیناک و نحب ان نراک و نسئل الله بان یجمع بیننا بالحق و انه لمن دعاه مجیبا فیالیت کمنت معنا فی السجن و عرفت ما ورد علی جمالی المظلوم من الذین لن یقدرن ان یتکلمن فی محضری و خلقت

\*\*\* ص 94 \*\*\*

 حقائقهم بارادة من قلمی و تشهد ماکان علیک مستورا اسمع ما امرک به قلم الاعلی و لا تسکن فی بیتک و لا تسترح فی نفسک ان ادخل مقر المشرکین من ملاء البیان بنباء الله و امره و قل یا قوم قد جئتکم ببرهان کان علی الحق عظیما ان کان عندکم اعظم عما عندنا فاتوا به و ان شهدتم ببصرکم اعظم عما شهدنا من قدرة الله و سلطنته بینوا و لا تصبروا اقل حنیا و ان شهدتم انفسکم عجزاء عن ذلک خافوا عن الله و لا تجادلوا بالذی به رفع امرالله و علت اسمائکم و ظهرت حجة التی بها تستدلون لدونکم لاثبات امرکم خافوا عن الله و لا تکونن فی الملک کفارا اثیما ان یا سباح بحر المعانی قد تموجت حینئذ قلزم الکبریاء باسمی الابهی و یقذف منه علی الممکنات لئالی ذکر ربک العلی الاعلی تالله ماشهدت عین الابداع کشبهها و لا بصر الاختراع کمثلها فیالیت وجدنا من این لنودعها عنده اومن بصیر لنشهدها او من خبیر لنذکر له اوصافها او ظهوراتها او تجلیاتها اذا لما صعدنا الی سماء القضاء ما شهدنا احدا و بقینا فی نفسنا متحیرا و حزینا و انک فاسرر فی نفسک بما رشح علیک من رشحات هذا البحر و طهرک عن روائح الذین لن تجد فی وجوههم الاغبرة النار و کفروا بالله فی کل عهد و عصر و کانوا عن نفحات الرحمن محروما قل تلک شطوط یذهب الی بحر القدم کما انشعبت منه فطوبی لمن شرب منها و استغنی بها عما علی الارض جمیعا قل ان بحر القدم و ما یخرج منه و یذهب الیه موج من امواج قلزم الکبریاء الذی خلق باسمی الابهی کذلک کشفنا لک سرا من اسرار التی کانت

\*\*\* ص 95 \*\*\*

 عن اعین العالمین مستطورا و قد خلق فی شاطی هذا البحر بیداء ما احاط احد اولها و اخرها و فیه ارتفع نداءالله عن کل الاشطار و ما مر علیه من نبی و لا من رسول الاوقد اخذته نفحات الله فی هذا الواد و اذا وصلوا الی قبة الابهی التی خلقت من نورا الذات فی وسط هذا الواد خرّوا بوجوههم علی التراب خضعا لهذا الجمال الذی ظهر بالحق فی هذا القمیص الذی یجدل المخلصون منه رائحة الرحمن و کذلک کان الامر مقضیا ان یا علی تالله ا لحق ما انقطع و لن ینقطع من هذا البیداء نداء ربک العلی الاعلی یسمع فی کل حین من رضراضها و کثیبها انه لا اله الا هو و ان الذی قد ظهر باسمی الابهی هو محبوب الابداع و مقصود من فی الملاء البقاء لم یزل کان و یکون و کان الله علی ذلک علیما فطوبی لرجل شئی فیه و لسمع یسمع نغمات التی یظهر من اقطارها و یطلع بما ستر فیه من اسرار التی لم یزل کانت خلف سرادق العز مقنوعا فیالیت من ذی حب یتوجه الیه و من ذی استقامة یستقیم علیه و من ذی فؤادی یسرع فیه و ینقطع عن العالمین جمیعا ان یا علی تالله الحق ان الامر اعظم من ان یذکر و اظهر من ان یستروا علی من ان یصیل الیه اعراض کل معرض او مکر کل ماکر عنیدا قل یا قوم لا تفضحوا انفسکم ان استحیوا عن الله الذی ما اراد لکم الا فضلا من عنده و نزل علیکم فی کل حین من سدرة القدس اثمار عز جنیا کلوا من نعمة الله حیث شئتم اتقوا الله و لاتکونن مفسد فی الارض و لا تجعلوا انفسکم عن مقاعد القرب بعیدا تالله الحق ان الورقاء لن یمنع من نغماته و لو تلهث کلاب الارض کلها او تعوی الذباب باحمجها و کذلک نزلنا الآیات بالحق تنزیلا من لدن عزیز حکیما

\*\*\* ص 96 \*\*\*

 فمن کفر الیوم بهذا الامر فقد یلعنه کل الذرات ثم نفسه و ذاته و یده و لسانه و هو الصمّ فی نفسه لن یسمع بما غشت اذنه حجبات الغفله و کذلک کان الامر حینئذ عن افق الحکم مشهودا فطوبی لکم بما لن تجدن لانفسکم شریکا فی هذه الثمرات التی اثمرت من سدرة ربکم العلی الاعلی و جعلها الله مخصوصا بکم و لمن توجه الیها بقلب طاهر سلیما و انک انت ذق من عنک الاثمار و کن شاکرا فیما اوتیت من بدایع فضل ربک و کن علی فرح مبینا و ان الله قد جعلها مختصا للمقربین من عباده و جعل المشرکین من هذا الفضل محروما کذلک بذلنا علی فوادک و روحک و قلبک رائحة الرحمن من یمن السبحان لیجعلک حیّا بحیوته و باقیا ببقائه و ناطقا بثنائه و ذاکرا بذکره و متوجها الی وجهه و ناظرا الی جماله و ان فصله لم یزل قد کان علیک کبیرا ثم بدیعا ثم منیعا ثم عظیما و الکبریا علیک ثم العظمته علیک ثم البهاء من طلعة البقاء الذی ظهر باسمه الابهی و منه علا کل دانی و دنی کل عالی و انعدم کل وجود وحی کل مفقود و اظلم کل شموس و خسف کل اقمار و سقط کل نجوم و اضطرب کل موقن و اضمحل کل متعالی و تزلزل کل ثابت و تحرک کل ساکن و خمد کل نار و اشتعل کل مخمود و قبح کل محمود و حمد کل قبیح و ظهرکل مستور و طلع کل مقنوع و خرق کل غطاء و بعث کل رماد و قرع کل باب و نطق کل کلیل و عز کل ذلیل و بری کل مریض و طهر کل سقیم و شفی کل علیل و بصر کلی عمی و برز کل کنز و تزلزل کل ارض و انفطر کل سماء و انشق کل ارض و فسق کل عادل و عدل کل فاسق و جهل کل عالم و علم کل جاهل و فی کل شجاع و شجع کل خائف

\*\*\* ص 97 \*\*\*

 و سقی کل عطشان و نفخ کل صور و ظهر کل ساعة و نقر کل ناقور و اظلم کل نور و نور کل مظلم و سقط کل ثمر و یبس کل خضر و اخضر کل یابس و هبت نسمته الله التی بها احیت الممکنات من قبل و یحیی الموجودات من بعد و کذلک کان فضل ربک علی نفسک و علی روحک و علی فوادک و علی جسدک و علی جسمک محیطا

هذه سورة الذکر قد نزلت بالفضل لعل ملاء البنیان ینقطعن عما عندهم

و یتوجهن الی یمین العدل و یقومن عن رقد الهوی و یتخذن الی ربهم العلی الاعلی الحق سبیلا

**بسم الله الاقدس العلی الاعلی**

 هذا کتاب نقطة الاولی الی الذینهم امنوا بالله الفرد العزیز العلیم و فیه یخاطب الذینهم توقفوا فی هذا الامر من ملاء البیانیین لعل یستشعرن ببدائع کلمات الله و یقومن فی هذا امر عن رقد الغفلة فی هذا الفجر المشرق المنیر قل انا امرنا کم فی الکتاب بان لا تقدموا طائفة التی یظهر منها محبوب العارفین و مقصود من فی السموات و الارضین و امرناکم ان ادرکتم لقاءالله قوموا تلقاء الوجه ثم انطقوا من قبلی بهذه الکلمة العزیز المنیع علیک یا بهاءالله و ذوی قرابتک ذکرالله و ثناء کل شی فی کل حین و قبل حین و بعد حین و جعلنا هذه الکلمه غرا لاهل البیان لعل بها یرتقون الی معارج القدس و یکونن من الفائزین و انهم ترکوا ما امروا به حیث ما ظهر احد منهم تلقاء الوجه بما امرناهم فی الالواح بل رموا نحوه من کل الآفاق رمی النفاق و بذلک بکیت و بکت اهل جبروت العظمه ثم روح الامین قل یا قوم فاستحیوا عن جمالی ان الذی قد ظهر بالحق انه لبهاء العالمین لو انتم من العارفین و انه لبهاءالله علیه ذکرالله و ثنائه ثم ثناء اهل ملاء الاعلی

\*\*\* ص 98 \*\*\*

 و ثناء اهل جبروت البقاء و ثناء کل شی فی کل حین ایاکم ان تحجبوا بما خلق بین الارض و السماء ان اسرعوا الی رضوان رضائه و لا تکونن من الراقدین قل ان جماله کان جمالی الحق و ان نفسه نفسی و کلما نزلناه فی البیان قد نزل لامره المحکم البدیع اتقوا الله و لا تجادلوا بالذی اخبرناکم به و بشرناکم بظهوره و اخذت عهد نفسه قبل عهد نفسی و یشهد بذلک کل شی ان انتم من المنکرین تالله بنغمة من نغماته قد ولدت حقایق کل شی مرة اخری و بنغمة اخری استجذبت افئدة المقربین ایاکم ان تحتجبوا بشی عن الذی کان لقائه ذات لقائی و فدی نفسه فی سبیلی کما فدیت فی سبیله حبا لجماله العزیز المنیع قل لولاه ما رکب الحاء بالباء و ما استقر هیکل الهاء علی الواو و ما خلق ما کان و ما یکون لو انتم من الشاعرین و لولاه ما القیت نفس بین یدی المشرکین و ما علقت بین الهواء تالله باشتیاقی الیه و شوقی الی نفسه قد حملت ما لا حمله النبین و المرسلین و رضیت کل ذلک علی نفسی لئلا یرد علیه ما یحزن به فواده الالطف الارق الطیف المنیع و وصیناکم فی کل البیان بان لا یحزن احد احدا لعل لا یرد علیه من حزن و الامالی و ذکری لکم و اشتغالی بکم با ملاء التارکین و انی ما اردت فی البیان الانفسه و لا من الاذکار الا ذکره و لا من الاسماء الا اسمه المبارک الامنع الاقدس الابدع البدیع فو عمری لو ذکرت ذکر الربوبیه ما اردت الا ربوبیته علی کل الاشیاء و ان جری من قلمی ذکر الالوهیته علی کل الاشیاء و ان جری من قلمی ذکر الالوهیته ما کان مقصودی الا اله العالمین و ان جری من قلمی ذکر المقصود فهو کان مقصودی و کذلک فی المحبوب انه قد کان محبوبی و محبوب العارفین و ان ذکرت ذکر فی السجود ما اردت الا السجود لوجهه المتعالی العزیز المنیع و ان اثنیت نفسا ما

\*\*\* ص 99 \*\*\*

 کان مقصود قلبی الاثناء نفسه و ان امرت الناس بعمل ما اردت الا العمل فی رضائه فی یوم ظهوره و بذلک یشهد کلما نزل علی من جبروب ربی العلیم الحکیم و علقت کل شی بتصدیقه و رضائه و انه لهو الذی قد کان بنفسه اله العالمین و مقصود القاصدین و انتم لو تدقون الابصار لتشهدن مظاهر یفعل ما یشاء فی ظله لمن العابدین و انتم قد فعلتم بنفسه ما لا فعل امة الفرقان بنفسی و لا ملاء الیهود بالروح فآه آه من حرقة قلبی و حنین نفسی فیما ورد علی محبوبی من ملاء المشرکین اف لکم و لوفا مکم یا معشر الظالمین انا خلقنا الوفاء و الادب لنفسه لعل عند ظهوره لا تفعلوا ما یجزع به حقیقتی و حقایق کل الاشیاء و انتم تجاوزتم عما حدد فی کتاب الله الملک العلی العظیم و خرقتم حجبات الحیا ثم ستر الحرمة و عملتم ما یستحیی عن ذکره قلم الانشاء بین الارض و السماء فآه آه بما ورد منکم علی هذا المظلوم الفرید الغریب و لم ادر ما تفعلون به من بعد لافو نفسی العلیم بل اعلم و عندی علم کل شی فی لوح جعله الله محفوظا عن انظر المشرکین و اخبرناه من قبل بما ورد علیه و یرد و لو انه قد کان بنفسه عالماً بما فی صدور العالمین لن یغرب عن علمه من شی و لا یفوت عن قبضته ما خلق بلکمة من عنده لا اله الا هو الفرد الباعث المحیی الممیت قل یا قوم انه لهو الذی لو یرید ان یجعل کل من فی السموات و الارض حجة باقیه من عنده لیقدرو ان هذا عنده سهل یسیر و انه لهو الذی قد خلق رضوان البیان لنفسه و منه بدء کلشی و یعود لو انتم من العالمین و انتم بالذی کان فی قبضته ملکوت الابداع ما رضیتم بان یسمی نفسه باسم من الاسماء بعد الذی انها و ملکوتها قد خلقت بامره العزیز المنیع فاه آه عن غفلتکم یا

\*\*\* ص 100 \*\*\*

 ملاء البیان فاه آه من احتجابکم یا ملاء المشرکین و انتم لما اسرفتم فی انفسکم و بلغتم الی معارج العرفان بزعمکم تذکرون الوصایه لاحد من اعدائه و تستدلون بها علی الله الذی به شرعت شرایع الادیان فی الاولین و الآخرین و رجعتم الی ما استدل به اولو الفرقان بعد الذی نهیناکم فی ساحته عن کل الاذکار الا بعد اذنه و کان الله علی ذلک لشهید و خبیر اذا فانظروا فی شانکم و عرفانکم فاف لکم و لعقولکم ثم درایتکم یا ملاء الاخسرین اما علمتم بانا طوینا ما عند الناس و بسطنا بساطا اخر فتبارک الله الملک الباسط العزیز الکریم قل یا قوم لاتفتروا علی نفسی انی ما تکلمت الابذکر هذا الظهور و ثنائه و ما تنفست الا بحبه و ما توجهت الابوجهه المشرق المنیر و جعلت البیان و ما نزل فیه ورقة من اوراق حدیقة الرضوان لنفسه المهیمن العزیز القدیر ایاکم ان تغصبوها و ترجعوا الی الذی اراد سفک دمی مرة اخری بما اتبع النفس و الهوی و کان من الحاربین قد فضلنا البیان من حکمة ثم رجعناه الیها و امرنا الکلمة بان تحضر تلقاء العرش لیشهد خلق قبله و یقرح به نفسه العلیم الحکیم اذا فانصفوا هل ینبغی ان یتصرف فیها صاحبها و دونها فما لکم یا معشر المحتجبین انا امرنا ملاء البیان بان یلبسن انفسهم و اثوابها لئلا یقع علیه علی مالا یحبه و کذلک فی کل شی فصلنا تفصیلا فی کتاب مبین کل ذلک نفسه لو انتم من المنصفین و خلقنا السموات و الارض و ما قدر بینهما لاحبائه فکیف جماله المشرق العزیز المنیر و انتم تمسکتم بما قدرناه له و اعترضتم به علی محبوبی فما لکم یا ملاء البغضاء و ما یغنیکم الیوم یا معشر المفسدین و انتم اعترضتم علیه و بکل ما ظهر من عنده بعد ما وصیناکم به

\*\*\* ص 101 \*\*\*

 فی الالواح بان کل من یخطر بباله ذکر اسمه الاعظم البدیع یقوم من مقره و یقول سبحان الله ذو الملک و الملکوت تسعه عشر مرة ثم سبحان الله ذی العزة و الجبروت تسعة عشر مرة الی آخر ما نزلنا فی لوح عز عظیم و انتم کفرتم به و بایاته و ما اکتفیتم بذلک و ما لاحظتم حقوق الله فی حقه و ما راعیتم امر الله فی نفسه العلی العلیم الی ان اعترضتم بکل افعاله واحدا بعد واحد و کنتم لمن المستهزئین و منکهم من قال انه یشرب الچای و منکم من قال انه یاکل الطعام و منکم من اعترض علی لباسه بعد الذی کل خیط من خیوطه یشهد بانه لا اله الا هو و انه لمقصود المقربین و انی اشهد بنفس ما کان عند حضرته فی بعض الاحیان من ثوبین لیبدل احدهما بالاخر کذلک یشهد لسان صدق علیم و ما کان فی بعض اللیالی ما یسترزقن به آل الله و انه ستر امره حفظا لامر الله المحکم المتین بعد الذی خلق کل شی لنفسه و عنده مفتاح خزائن السموات و الارضین اف لحیاتکم یا ملاء البیان تالله خجلت من فعلکم و اذا اتبرء منکم یا ملاء الشیاطین فاه آه من ابتلائه بینکم فاه آه عما ورد و یرد علیه فی کل حین یا قوم فانصفوا ثم تفکروا اقل من آن لو انتم فی تلک الحجبات لم اظهرت نفس و ما ثمر ظهوری یا ملاء المنافقین قد بعثنی الله لخرق الحجاب و تطهیرکم لهذا الظهور و انتم فعلتم ما یتذرف به عینای و عیون المقدسین قد ابیضت وجوه ملل القبل من فعلکم لانکم احجب منهم و اغفل من ملاء التوریة و الزبور و الانجیل فیالیت­ها ولدت من امی و ما اظهرت نفس بینکم یا ملاء الخائنین فو الذی بعثنی بالحق احصیت علم کل شی و کل ما کنز فی کنائز حفظ الله و ما ستر عن انظر العالمین ولکن ما احصیت نفوسا اشقی منکم و ابعد عنکم لانا بعد ما فصلنا فی

\*\*\* ص 102 \*\*\*

 الالواح و ما نصحنا به انفسکم فی کل الاوراق ما ظنّنا بان یظهر فی الملک احد ان یعترض علی الله الذی فی قبضته ملکوت ملک السموات و الارضین اذا تحیرنا من خلقکم و لم ادر بای کلمة خلقتم یا من تحیر فیکم و من فعلکم افئدة اهل ملاء العالمین ثم افئدة المخلصین و المقربین کذلک قصصنا لک یا عبد فی هذا اللوح ما تغردت به حمامة البیان حینئذ لدی عرش ربک العزیز الحمید و انک انت فاقرء ما نزل فیه ثم احفظ لوءلوء المعانی عن کل خائن سارق من ملاء الشیاطین و ان وجدت من ذی بصر فانشره امام عینه لیشهد و یکون من الفائزنی لعل اولی الابصار من عبادنا الاخیار یطلعن بما ورد علی جمادی المختار من هؤلاء الفجار الذین اتخذوا العجل لانفسهم ربا من دون الله و یسجدونه فی العشی و الابکار و یکونن من الفرحین و انک انت لا تحزن عما ورد علینا ثم اصبر کما صبرنا و انه لخیر ناصر و معین ان اذکر ربک فی اللیالی و الایام ثم انطق بثناء نفسه من عباده لعل بثنائه تحدث نار حبه فی قلوب المحسنین و کل یقومن علی ثناءالله ربهم و رب ما یری و ما لایری و رب ابائکم الاولین انا انزلنا علیک الایات من قبل و ارسلناها الیک بید احد من عبادنا الذی سمی بمحمد انا کنا مرسلین و لن یعادل بکلمة منها ما خلق بین السموات و الارضین ان رایت محمداً ذکره من لدنا و ان ربک خیر ذاکر و علیهم قل یا محمد انا وصیناک فی الکتاب بان لا تتجاوز عن العدل و الصدق ایاک ان تکون من المتجاوزین ان اشکر الله بما شرفک بلقائه ثم احفظ

\*\*\* ص 103 \*\*\*

 نفسک لئلا لیظهر منها ما یحبط به عملک کذلک نوصیک بالحق رحمته من لدنا علیک و علی عباد المقبلین ثم کبر من لدنا علی وجوه ابنائک و ذوی قرابتک الذینهم اتخذوا لانفسهم الی الله سبیل ثم اذکر اخیک الذی سمی باحمد قل ایاک ان تکون متوقفا فی امر ربک اسمع قولی ثم مرعن الصراط کمر السحاب هل سمعت فی الابداع ظهورا اعظم من هذا الظهور الذی ظهر بالحق لافو ربک و یشهد بذلک اولوا الالباب و ان هذا لهو الذی تنطق فوق راسه لسان العظمة و الکبریاء ان یا اهل الارض و السماء هذا ظهوری و بهائی ثم عظمتی و برهانی توجهوا الیه بخضوع و اناب قل ان الذین یدعون حبک اولئک یحبونک لانفسهم ولکن الله احبک لنفسک و دعاک بلسان هذا الغلام ثم من قبل بالسن سفرائه اتق الله الذی الیه یرجع حکم المبدء و المآب ثم ذکر من لدنا الذی سمی باحمد و حضر تلقاء الوجه فی العراق لعل ینقطع عما سوی الله و یتقرب الی نفس الرحمن ان یا احمد انا نریک متوقفا حول النار اسمع قولی ثم ادخل فیها باذن ربک تالله انها لنور لمن انقطع عن کل شی و تمسک بعروة امر الله المقتدر العزیز المنان ان یا احمد فکر فیما عندک ثم فی حجج النبیین من قبل و ما نزل فی البیان لعل تنقطع بکلک عن کل شی و تتوجه الی حرم القرب مقر الذی فیه تستضیئی انوار الوجه بضیاء تستضیئی منها حقایق اهل الاکوان لا مضر لاحد الا بان ینکر رسل الله من قبل او یتبع هذا الامر الذی اشرق عن افن القدس بقدرة و سلطان ان یا محمد بلّغه رسالات

\*\*\* ص 104 \*\*\*

 ربک لیستقیم علی امر ربه و لا یکون محتاطا فی هذا الامر الذی یطوف فی حوله الحجة و البرهان من اقبل الی الله فلنفسه و من اعرض فعلیها و مالک الا بان تبلغ الناس امر ربک و تدعوهم الی الرضوان ایاک ان تحزن من شی و ان ربک معک فی کل الاحیان و قد قدر لک عند ربک مقام ما اطلع به احد الا الله المقتدر العزیز السبحان لا تستقر فی مقامک و لا تصمت عن ذکر ربک ان اذکره بین عباده لعل یحدث فی قلوبهم حرارة حجة الله کذلک امرت من لدن ربک العزیز الرحمن کبر من قبل الغلام علی وجوه الذینهم امنوا ثم اجتمعهم فی ظل هذا الفردوس الذی خلقه الله فوق الجنان قل یا قوم ان اعرفوا قدر تلک الایام و لا تکونن من الذینهم نبذوا امرالله عن ورائهم و کانوا من اهل الخسران ان اشکروا الله بما ایدکم علی عرفان نفسه و انزل علیکم الایات من سماء الفضل لیقربکم الی مقام الذی جعله الله مقدسا عن عرفان اهل الطغیان الذین تجاوزوا عن حدود الله و نسوا عهده و میثاقه تالله انهم الامن اصحاب الضلال و البهاء علیک و علی من تمسک بالله و تجنب عن الشیطان

هذا رضوان العدل قد ظهر بالفضل و زینه الله باثمار عز منیع

**بسم الله العادل الحکیم**

 هذا لوح فیه بعث الله اسمه العادل و نفخ منه روح العدل فی هیاکل الخلائق اجمعین لیقومن کل علی العدل الخالص و یحکموا علی انفسهم و انفس العباد و لا یتجاوزوا عنه علی قدر نقیر

\*\*\* ص 105 \*\*\*

 و قطمیر ان یا هذا الاسم انا جعلناک شمسا من شموس اسمائنا الحسنی بین الارض و السماء فاستشرق علی الاشیاء عما خلق فی الانشاء بانوارک العزیز البدیع لعل یجتمعن الناس فی ظلک و یضعون الظلم عن ورائهم و یستنورون من انوارک المقدس المنیر ان یا هذا الاسم انا جعلناک مبدء عدلنا الاسم انا جعلناک مبدء عدلنا و مرجعه بین عبادنا المقربین و بک نظهر عدل کل عادل و نزین بطرازک عبادنا المقربین ان یا هذا الاسم ایاک ان یغرنک هذا المقام عنه الخضوع بین یدی الله المقتدر القدیر فاعلم بان نسبتک الینا کنسبة ما سواک لا فرق بینک و بین ما دونک عما خلق بین السموات و الارضین لانا لما استوینا علی عرش العدل خلقنا الممکنات بکلمة من عندنا کذلک کان ربک علی کل شی حکیم و ارفعنا بعض الاسماء الی ملکوت البقاء فضلا من لدنا و انا المقتدر المتعالی العزیز البدیع قل انه لا نسبة بینه و بین خلقه سبحانه عن کل ما خلق و عما یذکره عباده الذاکرین و انما النسبته التی ینسب به و یذکر فی الالواح انها ظهرت من ارادة التی بعثت من مشیة التی خلقت بامری المبرم المحیط ولکن انا اصطفیناک و اختصصناک و ارفعناک فی هذا اللوح لتشکر ربک و تکون من المنقطعین ایاک ان یمنعک ارتفاع اسمک عن الله ربک و رب العالمین انا نرفع من نشاء بامر من لدنا انا کنا مقتدرا علی ما نشاء و حاکما علی ما نرید لا تشهد فی نفسک الاتجلی شمس کلمة الامر التی اشرقت عن افق فم

\*\*\* ص 106 \*\*\*

 ارادة ربک الرحمن الرحیم و لا تشهد فی ذاتک قدرة و لاقوة و لاحرکة و لاسکونا الا بامرالله الملک العزیز القدیر تحرک من نسمات ربک العلی الابهی لا بما تهب عن شطر النفس والهوی کذلک یامرک قلم الاعلی لتکون من العالمین ایاک ان تکون مثل الذی زیناه بطراز الاسماء فی ملکوت الانشاء فلما نظر الی نفسه و اعلاء اسمه کفر بالله الذی خلقه و رزقه و رجع من اعلی المقام الی اسفل السافلین قل ان الاسماء هی بمنزلة الاثواب نزین بها من نشاء من عبادنا المریدین و نزع عمن نشاء امرا من لدنا و انا المقتدر الحاکم العلیم و ما نشاور عبادنا فی الانتزاع کما ما شاورناهم حین الاعطاء کذلک فاعرف امر ربک و کن علی یقین مبین لا یسلب قدرتنا عن شی و لم تعلق ایادی الاقتدار لو انت من العارفین قل کل اسم عرف ربه و ما تجاوز عن حده یزداد شانه فی کل حین و یستشرق علیه فی کل ان شمس عنایة ربه الغفور الکریم و یرتقی بمرقاة الانقطاع الی مقام لن یحکی الا عن موجده و لا ینطق الاباذنه و لا یتحرک الا باراده من لدنه و انه لهو المقتدر العادل العلیم الحکیم ان یا هذا الاسم ان افتخر فی نفسک بما جعلناک مشرق عدلنا بین العالمین فسوف نبعث منک مظاهرا فی الملک و بهم نطوی شراع الظلم و نبسط بساط العدل بین السموات و الارضین و بهم یمحو الله اثار الظلم عن العالم و یزین اقطار الآفاق باسماء هولاء بین العالمین اولئک الذین یتبسم بهم ثغر الوجود من الغیب و الشهود و هم مرایا عدلی بین عبادی

\*\*\* ص 107 \*\*\*

 و مطالع اسمائی بین بریتی و بهم تقطع ایادی الظلم و تقوی اعضاد الامر کذلک قدرنا الامر فی هذا اللوح المقدس الحفیظ ان یا ذلک الاسم انا جعلناک زینة للملکوک طوبی لهم ان یزینوا هیاکلهم بک و یعدلوا بین الناس بالحق الخالص و یحکموا بما حکم الله فی کتابه المحکم القدیم ما قدر لهم زینته احسن منک و بک یظهر سلطنتهم و یعلو ذکرهم و یذکر اسمائهم فی ملکوت الله العزیز العظیم و من جعل نفسه محروما منک انه عری بین السموات و الارض و لو یلبس حرر العالمین ان یا معشر الملوک زینوا رؤسکم باکلیل العدل لیستضئی من انوارها اقطار البلاد کذلک نامرکم فضلا من لدنا علیکم یا معشر السلاطین فسوف یظهر الله فی الارض ملوکا یتکئون علی نمارق العدل و یحکمون بین الناس کما یحکمون عنی انفسهم اولئک من خیرة خلقی بین الخلائق اجمعین زینوا یا قوم هیاکلکم برداء العدل و انه یوافق کل النفوس لو انتم من العارفین و کذلک الادب و الانصاف و امرنا بهما فی اکثر الالواح لتکونن من العالمین انه ما امر نفسا الا بما هو خیر لها و ینفها فی الاخرة و الاولی و انه بنفسه لغنی من عمل کل ذی عمل و عن عرفان کل عالم خبیر ان الله قد تجلی بهذا الاسم فی هذا اللوح علی کل الاشیاء طوبی للذین استضائوا بانواره و الذین فازوا به اولئک من عبادنا المقربین انا غرسنا بایادی القدره فی هذا الرضوان اشجار العدل و اسقیناها بمیاه الفضل فسوف تاتی کل واحده باثمارها کذلک قضی الامر و لا مرد له من لدنا انا کنا آمرین ان یا مظاهر العدل اذا هبت روائح الاقتدار ان احضروا ملاء البیان ثم ذکروهم بهذا النباء الاعظم العظیم ثم اسئلوا یا قوم بای حجة امنتم بعلی

\*\*\* ص 108 \*\*\*

 و کفرتم بالذی بشرکم به فی کل الالواح فتبینوا یا هو ملا الجهلا ثم اتقوا الله یا معشر الغافلین اتدعون الایمان بمبشری و کفرتم بنفس العزیز الحکیم مثلکم کمثل الذینهم امنوا بیحیی النبی الذی کان ان یبشر الناس بملکوت الله فلما ظهرت الکلمه کفروا بها و افتوا علیها الا لعنة الله علی الظالمین بعد الذی انه نادری العباد فیکل الایام باعلی النداء و اخذ عهد کلمة الله منهم و بشرهم بلقائه الی ان فدی روحه حبا لنفسه العزیز العبدیع فلما شق الستر و ظهرت کلمة الاکبر اعترضوا علیها و قالوا انها تجاوزت عما امر به یحیی کذلک سولت لهم انفسهم ما جعلهم محروما من لقاء ربهم المقتدر القدیر و من المشرکین من قال ما ثبت ما اتی به ابن زکریا علی الارض و ما استقر حکمه فی البلاد بین العباد و قبل الاستقرار لا ینبغی ان یاتی احد و بذلک استکبر علی الروح و کان من المرضین و منهم من قال بان یحیی غسل الناس بالماء و الذی ظهر یغسل بالروح و یعاشر مع الخاطئین کما تسمعون مقالات اهل البیان فی تلک الایام یقولون ماقالوا بل یتکلمون بما لا تکلم به احد من قبل فویل للذین یتبعون هولاء المشرکین قل یا ملاء البیان ان استحیوا عن جمال ربکم الرحمن الذی ظهر فی قطب الاکوان ببرهان لائح مبین و الذی جائکم باسم علی من قبل انه بشرکم بلقائی و اخبرکم بنفسی و ما تحرک الا بحبی و لا تنفس الا بذکری العزیز البدیع و اخبرکم بان کل ذی نور یظلم عند بهائه و یضع کل ذات جمل حملها و کل ذی امانة امانته کذلک نزل الامر من جبروت مشیة ربکم العلی العلیم و اذا اتتکم الساعه حین غفلتکم عنها و اشرق جمال المحبوب عن افق ارادة ربکم المقتدر القدیر انتم اعرضتم عنها و اعترضتم علیه و کفرتم بایاته و اشرکتم بنفسه الی ان اردتم سفک دمه المقدس الطاهر العزیز المنیر

\*\*\* ص 109 \*\*\*

 قل یا قوم اتقوا الله و لا تحددوا امرالله بحدود انفسکم انه یامر کیف یشاء بامر من عنده و انه لهو المهیمن المقتدر القدیر قل تالله انه ینطق فی صدری و ینادی فی روحی و یتکلم بلسانی و انه لهو الذی انطقنی بین السموات و الارضین قل تالله عزیز علی بان اکون بینکم و اسمع منکم ما لا سمعه اذن احد من قبل ولکن الله اظهر فی بالحق و امرت بان لا اعبد الا ایاه و اذکرکم بما هو خیر لکم عن ملکوت ملک السموات و الارضین و لو کان الامر بیدی ما اظهرت نفس بین یدی هولاء الاشرار ولکن انه لهو المختار یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید یا قوم لا تنظروا الیّ بعیونکم و لا بعیون رؤسائکم تالله الحق لن یغنیکم شی و لو تستظهروا بخلق الاولین و الآخرین قل یا قوم فانظروا الی جمالی بعینی لانکم لو تنظرون الی بعین سوائی لن تعرفونی ابدا کذلک نزل الامر فی الواح الله المقتدر العزیز الحکیم قل یا قوم ما انادی بینکم بنفسی لنفسی بل ا نه ینادی کیف یشاء بنفسه لعباده و یشهد بذلک ضجیجی و صریخی ثم حنین قلبی لو انتم من المنصفین ان ورقة التی اخذتها اریاح مشیته الله هل تقدر ان تستقر فی نفسها لا فو الذی انطقنی بالحق بل تحرکها کیف تشاء و انه لهو الحاکم لما یرید و ان حرکتها ثم اهتزازها فی نفسها لیکون شاهدا علی صدق­ها لو انتم من العارفین فانظروا یا قوم کیف حال مزمار الذی وقع تحت انامل ارادة ربه الرحمن و ینفخ فیه نفس السبحان هل یقدر ان همت فی ذاته لافو ربکم العزیز المنان بل یظهر منه فنون الالحان کیف یشاء و انه لهو العزیز الحاکم القدیر و هل تقدر الشمس ان تطلع عن افق الامر من غیر ضیاء او تستطیع ان تمنع الاشیاء من انوارها لافو نفس البهاء و یشهد بذلک کل منصف بصیر قل یا قوم ان

\*\*\* ص 110\*\*\*

 اصابع قدرة ربک العلی الابهی تحرک هذا القلم الاعلی و هذا لم یکن من عندی بل من لدی الله ربکم و رب آبائکم الاولین و انتم یا ملاء المشرکین اتعترضون علی هذا القلم او علی الذی یحرکه بسلطان من عنده قل فویل لکم قد تحیر من فعلکم اهل ملاء العالمین اذا تبکی عین العمل النفسی یضج حقیقة العدل فی ضری و بلائی و تنوح بما ورد علی نفسی من الذینهم خلقوا بارادتی و کانوا ان یفتخروا بالقیام فی حضوری و یستربکوا بتراب قدمی المبارک العزیز المنیع ان یا مظهر العدل انی لاشکون الیک من الذین کفروا و اشرکوا بعد الذی وعدوا بنفسی فی کل الالواح و فی لوح الذی حفطه الله فی کنائز عصمة و جعله محفوظا عن ابصر الخلایق اجمعین قل یا قوم اذا وردتم الرضوان و ادرکتم وردا فاستنشقوا ان وجدتم منه روائح الطیب خافوا عن الله و لا تنکروه و لا تکونن من الذینهم عرفوا ثم انکروا و کانوا من الکافرین و لو یوجد ذو شم لیجد من کل ما یظهر منی رائحة الله المقدس العزیز الکریم ان یا مظاهر هذا الاسم انتم خلقتم بامری و بعثتم بارادتی ایاکم ان یمنعکم هذا المقام عن الخضوع بین یدی ربکم العزیز العلام فی یوم الذی فیه یاتی الله فی ظلل من الغمام بسلطان عظیم و ینفخ فیه روح الحیوان علی اهل الاکوان و یطرز الرضوان باسمی العزیز المنان و یجدد و فیه الانسان بطراز الرحمن و یزین کل الاشیاء برداء الاسماء من لدن مبدع بدیع انکم خلقتم لذلک الیوم اتقوا الله و لاتمنعوا انفسکم من ذلک الفضل العظیم ان یا مسمیات هذا الاسم لا یغرنکم الاسماء یومئذ ان اسرعوا الی شطر الفضل و لو تمطر علیکم سحاب الامر سهام

\*\*\* ص 111\*\*\*

 القهر ایاکم ان تصبروا اقل من حین لایملک فی ذلک الیوم احد شیئا و الامر یومئذ لله العزیز الحکیم قل اوفوا یا قوم بیمثاق الله و لا تنقضوا عهد الذی عاهدتم به فی ذرالبقاء علی محضر الله المقتدر العزیز العلیم قل فافتحوا ابصارکم تالله الحق قد بعث یومئذ حینئذ و اتی الله فی ظلل الغمام فتبارک الله المبعث المقتدر العلی العظیم اذا یفزع کل من فی السموات و الارض و ینوح قبائل اهل ملاء الاعلی کلها الا من اخذه ید الابهی بسلطانه المقتدر العلی الاعلی و شق حجاب بصره باصبع القضاء و نجاه من الذینهم کانوا فی مریة عن لقاء الیه الملک العزیز الجلیل قل تالله بدل کل الاسماء و ارتفع عویل کل شی و اضطراب کل نفس الا الذین بعثتهم نفحات السبحان التی هبت عن شطر ربکم الرحمن و ایقظهم عن النوم و طهرهم عن دنس المشرکین ان یا لسان القدم صرف الایات لان اذان الناس لن یستطیعوا ان یسمعوا ما نزل من سماء فطرتک و هواء ارادتک فالق علیهم علی مقدارهم فی ذکر ما کنت علیه و ان هذا العدل مبین ان یا ملاء الارض فاعلموا بان للعدل مراتب و مقامات و معانی لا یحصی ولکن انا نرش علیکم رشحا من هذا الهجر لیطهرکم عن دنس الظلم و یجعلکم من المخلصین فاعلموا بان اصل العدل و مبدئه هو ما یامر به مظهر نفس الله فی یوم ظهوره لو انتم من العارفین قل انه لمیزان العدل بین السموات و الارضین و انه لو یائی بامر یفزع من فی السموات و الارض انه لعدل مبین و ان فزع الخلق لم یکن الا کفزع الرضیع من الفطام لو انتم من الناظرین لو اطلع الناس باصل الامر لم یجزعوا بل استبشروا

\*\*\*ص 112 \*\*\*

 و کانوا من الشاکرین قل ان اریاح الخریف لو تعری الاشجار من طراز الربیع هذا لم یکن الا لظهور طراز آخر کذلک قدر الامر من لدن مقتدر قدیر و من العدل اعطاء کل ذی حق حقه کما تنظرون فی مظاهر الوجود لا کما زعم اکثر الناس اذا تفکروا لتعرفوا المقصود عما نزل من قلم بدیع قل ان عدل الذی تضطرب منه ارکان الظلم و تنعدم قوائهم الشرک هو الاقرار بهذا الظهور فی هذا الفجر الذی فیه اشرقت شمس البهاء عن افق البقاء بسلطان مبین و من لم یومن به انه قد خرج عن حصن العدل و کتب اسمه من الظالمین فی الواح عز حفیظ و من یاتی بعمل السموات و الارض و یعدل بین الناس الی اخر الذی لا اخر له و یتوقف فی هذا الامر انه قد ظلم علی نفسه و کان من الظالمین ان ارتقبوا یا قوم ایام العدل و انها قد اتت بالحق ایاکم ان تحتجبوا منها و تکونن من الغافلین قل یا قوم زینوا هیاکلکم بطراز العدل ثم احکموا بما حکم الله فی الالواح و لاتکونن من المتجاوزین قل من یشرب قطرة من الماء بامری انه لخیر من عبادة من علی الارض کلها لان الله لن یقبل عمل اجد الا بان یکون مزینا بطراز اذنی بین العالمین ان اعملوا یا قوم بما امرناکم فی الالواح و انه قد نزل من جبروت الله المهیمن العزیز القدیر و الذی ارتد بصره من رائحة قمیص اسمی الرحمن انه یری فی کل الاشیاء آیات ربه العادل الحکیم ان یا قلم الاعلی فابتعث عبد الذی سمی بالرضا بعد نبیل من مظاهر العدل فی ملکوت الانشاء و ان عدله ایمانه بالله و لایعادله عدل السموات و الارضین ان یا عبد ان استمع صریر قلم الاعلی ثم اجتمع الناس علی

\*\*\* ص 113 \*\*\*

 شاطی بحر الاعظم الذی ظهر بهذا الاسم الاقدم القدیم ان احفظ عباد الرحمن لئلا یتغیر وجوه العرفان من لطمات اشارات مظاهر الشیطان کذلک امرک ربک العزیز المنان ان اعمل بما امرت من لدن عزیز جمیل کن سدّا بین یاجوج الشرک و جنود الرحمن لئلا یتجاوزوا من حدودهم کذلک نزل الامر من جبروت حکم ربک العلیم الحکیم انا جعلناک ذکرا من لدنا بین العالمین و جعلناک حصنا لبریتنا بین العالمین لتحفظهم من سهام الاشارات و تذکرهم بهذا النباء الذی منه اضطربت هیاکل الاسماء و غیرت الوجوه و شقت اراضی الکبر و سقطت الاثمار من کل شجر مرتفع منیع طوبی لک بما کسرت صنم الوهم بقوة ربک و نزعت عن هیکلک اثواب التقلید و زینته برداء التوحید بهذا الاسم المقدس المبارک المتعالی المحیط ثم اعلم بان ملاءالبیان اعترضوا علی ربهم الرحمن و کفروا بالذی امنوا بعد الذی وصیناهم فی کل الالواح بان لا یحتجبوا حین ظهوری بشئی عما خلق بین السموات و الارضین منهم من کفر بنفس و یقرء کلماتی و منهم من افتخر بکتب التی نزلت من قبلی من قبل قل الیوم لو یملاء کل من فی السموات و الارض من کتب قیمه و لم یهبّ منها نفحات امری وفوحات حبی انها لن یذکر عند الله ربک و رب العالمین قل فویل لکم یا قوم کلما نزل من ملکوت البیان انه قد نزل فی ذکری و ثنائی ان انتم من العارفین قل اف لکم بما نقضتم میثاق ا لله و نبذتم عهده عن ورائکم و رجعتم الی مقرکم فی اسفل السافلین ان یا اسمی قد یقیت فریدا بین ملاء البیان بعد الذی ما نزل البیان الالذکر نفسی المظلوم الفرید قل یا قوم خافوا عن الله تالله ان نقطة الاولی ما تنفس

\*\*\* ص 114 \*\*\*

 الا بذکری و ما تکلم الا بثناء نفسی و ما کان محبوب قلبه الاجمالی المشرق المنیر ان یا اسمی فاعلم بان الذی منه بعث هیاکل العدل و اشرقت انوار الفضل نسبة المشرکون الی الظلم کذلک فعلوا بنفسی هؤلاء الظالمین فسوف تبدل هذه الارض من ظلم هؤلاء و تضطرب الامور کذلک یخبرک لسان صدق علیم و قد انتشرت الواح النار فی کل البلاد و یمر علیکم مظهر الشیطان بکتاب اذا قل یا عباد الرحمن دعوها عن ورائکم و توجهوا الی کلمة الله المحکم البدیع انه لایعادل بحرف منها ما نزل فی ازل الازال او ینزل من سماء غر رفیع ان یا اسمی طهر عبادی عن نفحات دونی ثم استجذبهم من بدایع نغماتی و کلماتی ثم طیرهم فی هواء قربی و رضائی لعل یقصدون حرم عزی و بیت کبریائی کذلک نزل بالحق و انه تشریی من لدن ربک العلی العلیم ثم امنعهم عن سفک الدماء انا قد نهیناهم فی کل الالواح و هم اتخذوا احکام الله سخریا و تجاوزوا عن حصن الامر و کانوا من الغافلین و رجع ضر اعمالهم الی اصل الشجره و کذلک کان الامر ان انت من السامعین ان الذین یجادلون و یحاربون مع الناس اولئک خرجوا عن رضوان العدل و کانوا من الظالمین فی الواح غیر حفیظ و الذین هم استشهدوا فی سبیل الله فی هذه الایام اولئک من اعلی الخلق و کانوا من الفائزین و فی حین ارتقاء ارواحهم استقبلتهم قبائل ملاء الاعلی کلها برایات الامر کذلک قصی الامر بالحق من لدی مقتدر حکیم قل یا الهی و سیدی انت الذی غرست اشجار العدل فی رضوان امرک و حکمتک فاحفظها یا الهی من عواصف القضاء و قواصف البلاء لترتفع

\*\*\* ص 115 \*\*\*

 باغصانها و افنانها فی ظل فضلک و جوار رحمتک ثم اسکن یا الهی فی ظل اوراقها من اصفیاء خلقک و المقربین من عبادک و انک انت المقتدر علی ما تشاء و انک انت الغفور الرحیم انا خلقنا رضوان العدل بقوة من عندنا و قدرة من لدنا و ارسلناه الیک بفواکه عز بدیع اذا ذق من اثمارها ثم استرح فی ظل اوراقها لتکون محفوظا من نار المشرکین و بذلک اتممنا النعمة علیک لتشکر ربک و تکون من الشاکرین و الحمد لله رب العالمین

من سورة القلم قد نزلت من سماء القدم للذینهم الی شطر العرش ینطرون

**بسم الابدع الابهی**

 ان یا قلم الاعلی فاشهد فی نفسک بانه هو الله لا اله الا انا المهیمن القیوم ثم اشهد بذاتک بانی انا الله لا اله الا هو و کل خلقوا بامری و کل بامری یعملون ثم اشهدوا بکینونک بان هذا لجمال الله قد اشرق عن افق الغیب و ما عرفه احد دونه و لن یعرفه سواه و انه لهو المقتدر العزیز المحبوب و من تجلی منه اشرقت شموس العظمة و الکبریا و خلقت افئده اهل ملاء البقاء ثم حقایق القدس خلف حجبات العلماء و ظهرت اسرار ما کان و ما یکون ان یا قلم لا تنصعق فی نفسک لانا عصمناک بسلطان القوة و القدره و نفخنا فیک من روح لو ینفخ منه فی اجساد الممکنات اقل من ان یحصی لیقومن کلهم عن مقاعدهم و یقولن باسنهم و ینطق بذواتهم و یشهدن بکینوناتهم بانه لا اله الا انا المقتدر المتعظم المتعالی

\*\*\* ص 116 \*\*\*

 العزیز الفرد الغالب القیوم ان یا قلم الامر فاستقم فی ذاتک ثم اظهر فضلک علی الموجودات عما اعطاک الله قبل خلق الحروف و الکلمات و قبل وجود الممکنات و قبل ان یذوت ملکوت السماء و الصفات و قبل ان یظهر الواح عز محفوظ قل ان هذا العز ما سبقه عز لامن قبل القبل و لامن بعد العبد ان انتم یا ملاء الروح تفقهون و ان هذا لجمال ماسبقه جمال من اول الذی لا اول له ان انتم تعلمون قل من خطر فی قلبه بالتقابل بهذا القلم او المشارکه معه او التقرب الیه او عرفان ما یظهر منه لیوقن بان الشیطان وسوس فی نفسه کذلک نزل الامر ان انتم تشعرون قل تالله ما سبقنی احد فی الابداع و لن یسبقنی نفس و هذا ما رقم حینئذ من انامل قدس قیوم قل انّ بحرف عما ظهر منی خلقت الممکنات و حقایق الموجودات و عوالم التی ما اطلع بها احد الا نفسی العزیز المشهود ان یا قلم فاسمع ما یقولون المشرکون فی حقک قل یا ملاء البغضاء مونوا بغیظلم ثم بحسدکم ثم بکفرکم تالله الحق ان هذه القلم بارادة منه خلقت ارواح ملاء الاعلی ثم حقایق اهل البقاء ثم جواهر الافئدة و العقول و باثر منه خلقت شموس العزه و العظمة و بدور العصمة و الرفعه ثم انجم العنایة و المکرمه و به ظهرت الجنان و ما فیها و الرضوان و ما علیه ان انتم تعرفون قل بحرکة منی ظهر علم ما کان و ما یکون ثم خلق و الاولین و الاخرین اذا فافتحوا عیونکم لعل انتم تشهدون ان یا قلم فاکف بما القیت علی الممکنات من سلطانک و قدرتک لان قلوب المغلین تکاد ان تمیز من الغل فاستر امرک و لا تنشر ازید من ذلک لان سموات القدم تنفطر عن قولک و ارض القدس تنشق فی

\*\*\* ص 117 \*\*\*

 نفسا و اهل حجبات الانس فی فردوس العظمه کلهم ینصعقون ان اصبر فی نفسک لان من علی الارض یستطیعن ان یشهدن سلطانک و یسمعن ما یظهر من شئوناتک فیکف موجدک و خالقک الذی خلقک بقول منه فتعالی ربک عما یجری منک من بعد و ظهر منک من قبل فتعالی و عما عرفه المقربون ایاک ایاک فاکف بما ظهر منک تالله الحق لو یقابلن کل من السموات و الارض و ما بینهما من الاشجار و الاثمار و الاوراق و الافنان و الاغصان و المیاه و البحار و الجبال بحرف عما ظهر منک لینطقن فی انفسهم بما نطقت شجرة الطور علی ارض الظهور لموسی الکلیم فی وادی القدس مبروک ان یا قلم فانصت عن بدایع الذکر فیما اعطاک الله انقطع عما عندک ثم بشر الناس بالکلمة الاکبر فی هذا الظهور الاعظم لعل یعرفن بارعم بنفسه ثم عن دونه ینقطعون ثم بشر اهل ملاء الاعلی و قل یا اهل ملاء العظمة فی سرادق الکبریاء یا اهل جبروت القدرة خلف خباء الابهی و یا اهل ملکوت الغیب و الشهادة فی مواقع القدس خلف لجج البقاء ثم یا مظاهر الاسماء فی حجبات العماء عیدوا فی انفسکم فی هذا العید الکبر الذی فیه یسقی الله بنفسه رحیق الا طهر علی الذینهم قاموا لدی الوجه بخضوع محبوب ثم زینوا انفسکم من حریر الایقان ثم اجسادکم من سندس الرحمن بما ظهر و اشرق ثم طلع و ابرق نور عن مشرق الجبین و سجد عند ظهوره کل من فی السموات و الارض ان انتم تفقهون قل تالله الحق ما ظهر شبهه فی الابداع و من اقر بغیر ذلک شهد بغیر ما شهد الله و یکون من المشرکین فی الواح عز محفوظ قل بهذا النور خلق اللاهوت و حقائقها و بعث هیاکل اهل الجبروت و

\*\*\* ص 118 \*\*\*

 ذواتها و به خلق الله عوالم لالها من بدایة و لامن نهایه و ما اطلع بها احد الا من شاء ربه کذلک نلقی علیکم الاسرار لدی انتم فی آثار الله تتفکرون قل هذا النور خضعت عند تجلیه کل الاعناق و سجدت لدی ظهوره ارواح المقربین ثم افئدة القدسین ثم حقایق المسجّین ثم عباد مکرمون ان یا اهل حرم القدس تالله هذا لحرم الله فیکم و حل القدس بینکم و مشعر الروح تلقاء وجوهکم و مقام الامن فی السر و العلن ایاکم ان تحرموا انفسکم عن حرم العرفان فاسرعوا الیه و لا تکونن من الذینهم متوقفون و هذا حرم بطوفن فی حوله هیاکل الاحدیه ثم حقایق الصمدیه ثم ذوات القدمیه و جعل الله فنائه مقدسا عن کل مشرک مردود و لتستبر کن بخدمته حوریات الفردوس ثم اهل غرفات الا فریدوس ثم اهل حظائر القدس و مقاعد الانس ولکن الناس اکثرهم لا یفقهون ان اخرجوا یا اهل الارض و السماء عن مقاعدکم للحج لااکبر فی هذا الجمال المشرق الاطهر فلما شهد الله عجز انفسکم عفی عنکم ولکن انتم بقلوبکم فاسرعون و لن یوفق بذلک احد الا الذین لن یشهد کل من فی السموات و الارض الا کیوم لم یکن احد مذکورا اولئک یسقون من ایادی ربهم رحیق قدس مختوم و من یتوجه الی هذا الشطر الاطهر الانور لیطوفن فی حوله شموس مشرقات التی ما قدر لها من اول و لا من آخر و یستشرق عن افق قلبه شمس الشموس التی تظلم عند ضیائها شموس الاسماء ان انتم تعرفون ان یا قلم اذّن بین ملاء القدم و قل این یا اهل میادین البقاء و یا اهل سرادق الکبریاء ثم یا جواهر الغیب عن اعین اهل الانشاء ان انزلوا عن مقاعدکم ثم تهلّلوا و تکبروا و تکرعوا من کووب البقاء من انامل الابهی من هذا العلام

\*\*\* ص 119 \*\*\*

 الاعلی فی هذا الیوم الدی ما شهدت عیون الابداع شبهه و لا ابصر الأختراع مثله و فیه قرت عیون العظمه علی مقعد عز محمود ان یا حملة العرش زینوا عرش الاعظم فی هذا الیوم لان فیه ظهر جمال المکنون الذی ما فاز بلقائه اهل فردوس الاعلی ولا اهل جنته الماوی قل تالله قد ظهر غیب المکنون باتمه و قرت من جماله عیون الغیب و الشهود ثم عیون الذین طهروا نفوسهم بما رشح علیهم کوثر القدس عن بحر اسم ربهم المشهود قل هذا یوم فیه عرف الله نفسه علی کل من فی السموات و الارض ثم استعلی بسلطانه علی من فی ملکوت الامر و الخلق فتعالی من هذا الفضل المقدس المبارک المحمود و هذا یوم فیه ظهر جمادی القدم بطراز الذی به شقت الاستار و ظهرت الاسرار و برزت الاثمار من الاشجار و نطقت الاشیاء فی ذکر ربهم المختار و برزت الارض بما فیها والسماء بما علیها و الجبال بما فی سرها و البحار بما فی قعرها ولو هم کانوا فی انفسهم محتجبون و هذا یوم فیه کسرت اصنام الشرک و الهوی و استوی جمال القدم علی عرش الاعظم یومئذ نطقت روح الاکرم عن کمن البقاء و روح الاقدس عن سدرة المنهی و روح الامر عن شجرة القصوی و روح الغرمن جبروت الاعلی بان تبارک الرحمن الذی ظهر فی الاکوان بما لا ادرکته العیون قل هذا الذی بحرکة من اصبعه لینعدمن خلق السموات و الارض و بکلمة من فمه لیحیین کل الموجودات و باشارة من طرفه ینقلبن بکل الوجود الی شطر الله المهیمن العزیز الودود قل ان یا ملاء الرهبان عزلوا کنائس التسبیح لان الذی رفع الی قد نزل بالحق و یطوف حول العرش تالله الحق ان الیوم یصبح الناقوس علی ذکری و ینادی الناقور علی و صفی و الصور باسمی المهیمن القیوم.

\*\*\* ص 120 \*\*\*

 لا تحرموا انفسکم من فضل هذا الیوم ثم اسرعوا الی مقر العرش و دعوا ما عندکم و تمسکو بحبل الله القائم الظاهر الناطق المشهود ان یا اهل الغیب و الشهاده غنوا و تغنوا فی هذا العید الذی ظهر بالحق و ما فاز به احد لا من قبل و لا من بعد ان انتم تعلمون و قدا رفع الله فیه القلم عن کل من فی السموات و الارض و هذا ما اشرق به حکم القدم عن مشرق القلم لتفرحن فی انفسکم و تکونن من الذینهم یفرحون ان یا قلم فاخبر حوریة الفردوس قل تالله الحق الیوم یومک فاظهری کیف تشاء ثم البس استقرق الاسماء و سندس البیضاء کیف تریدن ثم اخرجی عن غرف البقاء کالشمس المشرق عن جبین البهاء ثم انزلی عن مکمن الاعلی وقفی بین الارض و السماء ثم اکشفی برقع الستر من وجهک الحوراء لعل بذلک تنشق حجبات الاکبر عن وجه هولاء و ینظرن بالمنظر الاکبر جمادی الله المقدس العزیز المحبوب ان یا قرة القدم تالله ان المشرکین فی سکران من الوهم و لن یقدرن ان یرجعن البصر الی شطر الاطهر و انک بسلطان عصمتک عصمتی خلف حجبات النور و تحرمت جمالی عن مشاهدة اعدائک و کان الامر بیدک و انت الحاکم کیف تشاء بقولک کن فیکون ان یا حوریة البهاء ان اخرجی عن مکمن البقاء ثم طهری بصرک الاطهر عن وجوه البشر تالله الحق لن یدرکک الا اهل النظر من هذا المنظر الاکبر دعی ملکوت الاسماء عن یمینک و جبروت الصفات عن یسارک ثم اشرقی باذنی عن افق عصمتی عرّیه عما خلق فی جبروت الامر و معریه عما ذوت فیملکوت الخلق لیظهر بک طراز الله فی کل ما سویه ثم غنی علی احسن النغمات بین الارض و السموات لعل ینقطعنّ

\*\*\* ص 121 \*\*\*

 الوجود الی وجه ربک المقدس العزیز الودود ان اطلعی عن افق الرضوان بجمال الرحمن و علقی حول ثدییک من جعدک الریحان لتهب عنی العالمین نفحات ربک المنان ایاک ان تستری ترائب المقصول عن ملاء الظهور و غلالة القدس من لحظات الانس ثم ادخلی تلقاء العرش معلقه الشعر مرسوله الفرع محمرة الوجه مزینة الخد مکحولة العین و خذی باسمی الاعلی کاوب البیضا کذلک الحوراء ثم اسقی ملاء البقاء رحیق الهمراء من جمالی الابهی لعل ملاء الظهور یطهرن فی هذا العنید المشهور من هذا الخمر الطهور عن حجبات الغیور و یخرجن عن خلف سبحات المستور بسلطانی العزیز المقتدر المهیمن القیوم تالله الحق انی لحوریة قد کنت علی قطب الرضوان عن خلف ستر الرحمن و ما ادرکتنی عیون اهل الامکان لم یزل کنت مستورة عن وراء حجاب العصمة خلف سرادق العظمه سمعت صوت الاحلی عن وراء حجاب العصمه یمین عرش ربی الاعلی شهدت بان الرضوان یتحرک فی نفسه و ینجرک کلما خلق فیه شوقا للقاء الله الابهی اذا ارتفع نداء آخر تالله قد ظهر محبوب العالمین فطوبی لمن یحضر بین یدیه و یشرف بلقائه و یسمع نغماته المقدس العزیز المحبوب و استجذب من نداءالله افئدة ملاء الاعلی ثم قلوب اهل میادین البقا و اخذتهم جذبات الشوق الی مقام کلهم اهتزوا فی انفسهم و توجهوا الی شطر القدس مقام عز ممنوع و انی لو ارید ان اذکر ما شهدت فی تلک الحاله لن اقدر و لو اتکلم بکل اللسان وسع هذا الفضل الذی احاط کل الاشیاء و جذب الذی اخذ کل من فی لجج الاسماء شهدت بان ملاء البیان فی غفلة و حجاب کانهم فی اجداث الفناء هم میتون ان یا ملاء البیان اتحسبون بعد اعراضکم عن هذا الظهور انتم

\*\*\* ص 122 \*\*\*

 فی سبیل الروح تسلکون لا قو جمالی الذی جعله الله مظهر جماله بین ما کان و ما یکون ان یا حوریة القدس دعی ذکر هولاء لان قلوبهم من حجارة صماء لن یؤثر فیها الا ما یخرج عن الهوی لانهم غیر بالغ فی الامر یسترضعن من ثدی الغفله لبن الجهل ان اترکیهم علی التراب ثم غنی علی لمنحرفی جبروت البقاء ثم اجتری اهل مقاعد الفردوس عما ظهر فی ملکوت الانشاء یستجدبن من نغماتک و یسرعن الی جمادی قدس موعود و لیطلعن بهذا الیوم الذی فیه زینت عینا کل الاشیاء بقمیصی الاسماء و استرقی کل فقیر الی مکمن الغنا و غفر کل عاصی محروم ان ابتغوا یا قوم فی هذه الایام فضل الله و رحمته التی وسعت کل الممکنات ایاکم ان تعقبوا کل جاهل محجوب اذا ثم نداء القلم فی هذا اللوح فی هذا الذکر المبارک المختوم

هذه سورة الزیارة قد نزلت من جبروت الفضل لاسم الله الاول لیزور به

قانتته الکبری و الذینهم آمنوا بالله و آیاته و کانوا من الفائزین

**هو العزیز المقتدر العلی الابهی**

 هذا کتاب من لدی المظلوم الذی سمی فی ملکوت البقاء بالبهاء و فی جبروت العلا بالعلی الاعلی و فی لاهوت العماء بکل الاسماء من اسماء الله الحسنی و فی ارض الانشاء بالحسین ولکن الناس اکثرهم فی حجاب و وهم عظیم و قد ورد علیه فی کل عهد ما لا یحصیه احد الا الله الملک العلی العظیم مرة ابتلی بید القابیل و قتل فی سبیل الله و صعد الیه مظلوما و کذلک کان الامر من قبل و کان الله علی ذلک لشهید و خبیر و مرة ابتلی بید النمرود و القاه علی النار و جعل الله النار علیه

\*\*\* ص 123 \*\*\*

 نورا و رحمة و انه لیحفظ عباده المقربین و مرة ابتلی بید الفرعون و ورد علیه ما یتحرق به افئدة المخلصین و مرة خلق علی الصلیب و رفع الی الله العزیز الجمیل و مرة ابتلی بید بوجهل ثم الذینهم قاموا علیه باشقاق من اهل النفاق و ورد و علیه ما لا یذکر بالبیان و کان نفس الرحمن علی ما ورد علیه یعلم و شهید و مرة قتل مظلوما فی ارض الطف و استشهدوا معه الذین نسبهم الله الی نفسه المقدس المنیر الی ان قطعوا راسه و اساورا اهله و داروهم فی البلاد و کذلک قضی علیه من جنود الشیاطین و مرة علق علی الهواء و استشهد فی سبیل الله المهیمن المقتدر القدیر و مرة حبست فی ارض الطاء فی اربعة اشهر معلومات و لن یحصی ما ورد علی قلم العالمین و بعد ذلک اخرجونی عن السجن و اطردونی مع اهلی عن الاوطان الی ان دخلنا العراق و کنا فیه لمن الساکنین و ورد علینا فی تلک الارض من الذینهم خلقوا بامری ما لا یحصیه احد بحیث رمیت فی کل آن برمی النفاق و مع ذلک سترنا الامر و کنا مبشرا بین العباد و داعیا الی الله العزیز الجمیل الی ان قام علی کل الملل بکل الحیل و انی وحددة قد قمت بنفسی فی مقابلة الاعداء و نصرت ربی بما کنت مستطیعا علیه الی ان حقّ امر الله بکلماته و بطل عمل المشرکین و بذلک اشتعلت نار البغضاء فی صدور الذینهم یدعون الایمان بنقطة البیان و کذلک سولت لهم انفسهم و زین لهم الشیطان اعمالهم و کانوا من الغافلین تالله قد ورد علی من هؤلاء ما لا ورد من احد اذا بکت علی عیون القاصرات فی الغرفات و ضجت افئدة المخلصین و عن ورائهم بکت عین الله الملک السبحان المقتدر العلی الحکیم و من فتح الله اذنه یسمع ضجیج الاشیاء و صریخها فی تلک الایام بما ورد علی من هولاء الذینهم اقروا

\*\*\* ص 124 \*\*\*

 بالله فی اول ظهوره ثم کفروا به بعد الذی جائهم بجمال اخری بسلطان مبین و کنا بینهم و بین الذین کفروا من ملل القبل الی ان اشرقت شمس البلاء عن افق القضاء و جاء حکم الخروج بما رقم فی الواح قدس حفیظ تالله الحق قد قمت فی مقابلة الاعداء فی ایام التی فیها اضطربت قلوب العارفین و تزلزلت ارکان کل نفس و اقشعرت جلود الذینهم کانوا فی حولنا و کانوا من الموحدین الی ان نزلت جنود النصر من جبروت الله المهیمن العزیز العظیم و حفظنی بالحق و نصرنی بملائکة السموات و الارض ثم بجنود غیبه العالمین و خرجنا عن المدینه بطراز الذی تحرت عنه عقول العاقلین ثم افئدة العارفین و ما مرّ جمال القدم علی مدینة الا و قد خضعت عند ظهوره اعناق المستکبرین الی ان وردنا فی هذا السجن و کان الله یعلم ما ورد علی فیه من الذین کان فی صدورهم غل الغلام کانهم کانوا علی مرصد الغل لمن المنتظرین و ما مضی علی من آن الا و قد رمیت فیه برمی النفاق من جنود المغلین تالله قد قلّت فی کل حین باسیاف البغضاء و یشهد بذلک لسان الله العلی الاعلی و لکن الناس هم فی غقلة و شقاق عظیم و ان الناس لو طهروا اذ انهم لیسمعن حینئذ ما یناد به ربهم الابهی فی الرفیق الاعلی و یکونن من السامعلین ولکن احتجبوا عما یتکلم به لسان القدم فی جبروت الاعظم و کانوا من الغافلین و قاموا علی شان افتوا علی قتلی من غیر بینة من الله و کتاب عظیم و لقد نزلت جنود النصر مرة بعد مره و حفظنی الله بها و جعلنی ناطقا بذکره مظاهرا بسلطانه و طالعا بانوار قدس کبریائه و منطقا بثناء نفسه العلی العظیم و کذبک قضی علینا و قصصناه بالحق لعل الناس یکونن من المطلعین و انک انت یا ورقة الفردوس

\*\*\* ص 125 \*\*\*

 اذا وصل الیک هذا اللوح الدری المنیر قومی عن مقامک و خذیه بید الخضوع ثم استنشقی منه رائحة الله ربک و رب العالمین ثم ذکری مصائبی التی نزل ذکرها فیه لتکونی من الذاکرات فی الواح الله المهیمن العزیز القدیر ثم بلغی امر ربک عل اللواتی هن فی حولک ثم علی الدینهم اهتدوا بهدایة الروح و کانوا من الموقنین فهنیئا لک یا ورقه الفردوس بما حرکتک نسائم الروح و اجذبتک الی مصر اللقا مقر عرفان ربک العزیز البدیع و شربت عن کاوس رحمة ربک و فزت بما لا فاز به احد من العالمین اذا فاشکری ربک ثم اقنتی له ثم ارکعی ثم خذی کتاب الله بقوة من عنده و انه لکتاب عظیم فیاحبذا لک بما نسبک الله الی اسمه الذی به ظهرت رایت النصر و اشرقت شمس الفضل و لاح قمر الجود و استقر جمادی القدم علی عرش اسمه العلی العظیم و به رفعت ملکوت الاسماء و زینت هیاکل الصفات و ظهر هیکل القدس بطراز اسمه القدیم و به احاط سلطان الامر علی الممکنات و استشرقت شمس الجود علی الکائنات و به جری النهرین الاعظمین فی الاسمین الاعلیین و باشرب منهما الا الذین اختصهم الله لامره و انتجبهم بین عباده و اصطفاهم من بریته و جعلهم مطالع اسمائه الحسنی و مظاهر صفاته العلیا و جعلهم من الفائزین بلقائه الممتنع العزیز البدیع و انک انت یا ورقة الفردوس زوریه من قبلی بما نزل حینئذ من جبروت الله المقدس المتعالی الحکیم العلیم و اذا اردت الشروع فی زیارتک مطلع الاسماء و منبعها و مشرق الصفات و مخزنها قومی ثم ولی وجهک شطر الفردوس مقر الذی فیه دفن اسم الاول و جعله الله مشهد هیکله المقدس العزیز المنیر فلما وجهت قفی بالاستقرار و کبری الله ربک تسعه عشر

\*\*\* ص 126 \*\*\*

 مرة و فی کل تکبیر یفتح الله بابا من ابواب الرضوان علی وجهک و یهب علیک عن جهة الجنان رائحة السبحان و کذلک قضی الامر من لدی عزیز حکیم ثم تبهی الله تسعة مره ایقانا لامره و اقرارا لسلطانه و اعزازا لنفسه و اذعانا لظهوره و اقبالا الی وجهه المقدس الطالع الظاهر الباهر اللائح المشرق المنیر و قولی اشهد بنفسی و ذاتی و کینونتی و لسانی و قلبی و جوارحی بانه لا اله الا هو و ان نقطة البیان بظهوره و بروزه و عزه و شرفه و کبریائه لمن فی الملاء الاعلی ثم عظمته و قدرته و اقتدره ما بین الارض و السماء و الذی ظهر بالحق انه لسلطانه علی من فی السموات و الارض و بهائه علی من فی جبروت الامر و الخلق اجمعین ثم قولی اول روح ظهر عن مکمن الکبریاء و اول رحمة نزلت من سماء القدس عن یمین العرش مقر ربنا العلی الاعلی علیک یا سر القضاء و هیکل ا لامضاء و کلمة الاتم فی جبروت البقاء و اسم الاعظم فی ملکوت الانشاء اشهد بذاتی و نفسی و لسانی بانک انت الذی بک استوی جمادی السبحان علی عرش اسمه الرحمن و بک ظهرت مشیة الاولیه لاهل الاکوان و بک نزلت نغمة الفردوس من سماء الفضل من لدن ربک العزیز المنان و بک ظهر امرالله المهیمن المقتدر العزیز القدیر و اشهد انک کنت اول نور ظهر عن جمال الاحدیه و اول شمس اشرقت عن افق الالهیه لولاک ما ظهر جمادی الهویه و ما برز اسرار الصمدیه اشهد ان بک طارت طیور افئدة المشتاقین الی هواء القرب و الوصال و بک ذاقت قلوب العاشقین حلاوة الانس و الجمادی عند اشراق شمس وجهة ربک ذوالجلال و الاجلال لولاک ما عرف احد نفس الله

\*\*\* ص 127 \*\*\*

 و جماله و ما وصل نفس الی شاطی قربه و لقائه و ما شربت الممکنات من میاه مکرمته و الطافه و ما سقت الکائنات من خمر فضله و اکرامه و بک انشقت حجبات الموجودات و بک ظهرت ملکوت ملکوت الاسماء و الصفات و بک استهدی کل نفس الی شاطی قدس عظیم و بک غردت الورقاء علی افنان البقاء و دلع دیک العرش علی اعضان سدرة البهاء و بک ظهر جمال الغیب باسمه العلی الاعلی و بک نزل کل خیر فی جبروت العماء الی ملکوت البداء و رقم کل فضل من اصبع الله علی الواح القضاء و بک احاطت الممکنات رحمته الله المقتدر العلیم العظیم و لولاک ما رفعت السماء و ما سکنت الارض و ما ظهرت البحار و ما اثمرت الاشجار و ما اخضرت الاوراق و ما اشرقت شمس الفضل عن افق قدس منیر و بک هبت روائح الغفران علی کل من فی السموات و الارض و فتح ابواب الجنان علی الاکوان و استجذبت افئدة الذینهم آمنوا بالله العزیز المقتدر الکریم و انت الکلمة التی بها فضل بین الممکنات و امتاز السعید من الشقی و النور عن الظلمه و المومن من المشرک من یومئذ الی یوم الذی تنشق فیه السماء و یاتی الله فیه علی ظلل من الامر و فی حوله من الملائکة قبیل اذا شقت السحاب و اتی الوجه عن خلف الحجاب بربوات عز عظیم و المشرکون حینئذ یفرّون عن الیمین و الشمال و اخذ السکر کل من فی السموات و الارض الا عدة احرف وجه ربک الرحمن الرحیم و اشهد انک انت حملت امانة ربک الرحمن و عرفت جمال السبحان قبل خلق الاکوان و فزت بلقاءالله فی یوم الذی

\*\*\* ص 128 \*\*\*

 ما عرفه الا انت و هذا من فضل اختصک الله به قبل خلق السموات و الارضین و اشهد ان بذکرک فتحت السن الکائنات علی ذکر ربهم العلیم الحکیم و بثنائک موجدک قد قام الکل علی ثنائه و یشهد بذلک کل الوجود من الغیب و الشهود عن ورائه کان الله علی ذلک یشهد و علیم و اشهد انک نصرت امین الله و ظهرت امره و جاهدت فی سبیله بما کنت مستطیعا علیه و بنصرتک ظهرت حجة الله و برهانه ثم قدرته و اقتداره ثم عظمته و کبریائه ثم سلطنته علی الخلائق اجمعین فطوبی للذینهم جاهدوا معک و حاربوا مع اعداءالله بامرک و طافوا فی حولک و دخلوا فی حصن ولایتک و شربوا عن کوثر محبتک و استشهدوا فی مقابلة وجهک ورقدوا فی جوارک و یکونن من الراقدین اشهد بانهم انصار الله فی ارضه و امنائه فی بلاده و حزب الله بین بریته و جنود الله بین خلقه و اصفیاء الله بین السموات و الارضین و اشهد بان ورد علیک فی سبیل ربک بلایا عظمی و مصائب کبری و احاطتک الضراء عن کل الجهات و ما منعک شی عن سبیل بارئک و جاهدت بنفسک الی ان استشهدت فی سبیله و کنت من المستشهدین و انفقت روحک و نفسک و جسدک حبا لمولاک القدیم و اشهد ان فی مصیبتک بکت کل الاشیاء بین الارض و السماء ثم عیون المقربین خلف سرادق عز مبین و عرت الحواریات روسهن فی الغرفات و ضربن علیها بانامل قدس بدیع و ضررن بوجوههن علی التراب و جلسن علی الرماد و ینوحن حینئذ علی غرفات حمر منیر و اشهد ان فی مصیبتک قد

\*\*\* ص 129 \*\*\*

 لبس کل الاشیاء رداء السوداء و اصفرت وجوه المخلصین و اضطربت ارکان الموحدین و بکت عین العظمه و الکبریاء فی جبروت قدس رفیع و اشهد یا مولای حینئذ فی موفقی هذا بانک ما قصرت فی امر ربک و ما صبرت فی حب مولیک و بلغت امره الی شرق الارض و غربها الی ان فدیت فی سبیله و کنت من المستشهدین فلعن الله قوما ظلموک و قاموا علیک و حاربوا بنفسک و جادلوا بوجهک و انکروا برهانک و فرطوا فی جنبک و استکبروا عن الخضوع بین یدیک و کانوا من المشرکین اذا اسئل الله بک و بالذینهم فی جودک بان یغفر لی و یکفر عنی جریراتی و یطهرنی عن دنس الارض و یجعلنی من المطهرین و یرزقنی بلقائه فی تلک الایام التی کل غفلوا عنه و کانوا من المحتجبین و یوفقنی علی الاقرار به و الاذعان لامره و الایقان بنفسه و الاقرار بایاته و الدخول فی ظله و الاستقرار فی جوار رحمة و الشهادته فی سبیله و الانابه الی نفسه العلی العظیم و نسئل الله بک بان لا یحرمنا فی تلک الایام عن بوارق انوار وجه و بان لا یجعلنا محروما عن بدایع فضله و مایوسا عن رحمته التی احاطت العالمین و بان یستقرنا علی حبه و یستقیمنا علی امره بحیث لا یزل اقدامنا علی صراطه الذی ظهر بالحق بین السموات و الارضین و الرحمة و التکبیر و البهاء علیکم یا اصفیاء الله بین العباد و امنائه فی البلاد و علی اجسادکم و اجسامکم و ارواحکم و اولکم و اخرکم و ظاهرکم و باطنکم و علی الذینهم حلّوا فی جوارکم و طافوا فی حولکم و نزلوا علی باب رحمتکم و قاموا لدی ظهور انوار عفوکم و دخلوا علی فناء قربکم و استقربوا الی الله بکم و

\*\*\* ص 130 \*\*\*

 استشفعوا عندالله بانفسکم و زاروا حرمکم و استبرکوا بترتبکم و استهدوا بهدیکم و کانوا من المتوجهین الی وجوهکم المطر المقدس المشرق المنیر فیا الهی و سیدی اسئلک به و بالذینهم رقدوا فی حوله بان تجعلنا من الذین هم طاروا فی هواء رحمتک و شربوا عن خمر مکرمتک و احسانک و بلغوا الی ذروة الفضل بجودک و الطافک و ذاقوا حلاوة ذکرک و صعدوا الی معارج القصوی و مقاعد الاعلی بفضلک و مواهبک و انقطعوا عن کل الجهات و سرعوا الی شطر افضالک و اخذتهم نفحات عز رحمانیک وفوحات قدس صمدانیتک و انک انت المقتدر العزیز الحکیم فیا الهنا و محبوبنا فاغفر لنا و لوالدینا و ذوی قرابتنا من الذینهم آمنوا بک و بایاتک و بالذی ظهر بسلطانک ثم اجعلنا یا الهی فی الدنیا عزیزا باعزازک و فی الآخره فائزا بقائک و لا تجعلنا محروما عما عندک و لا مایوسا عن کل ما ینبغی لک و انک انت ذوالجود و الاحسان و ذوا الفضل و الامتنان و انک انت ربنا الرحمن و الهنا و المستعان و علیک التکلان لا اله الا انت الغفور الرحیم کذلک فصلنا لک یا ورقة الفردوس و اذکرناک فی هذا اللوح لتتبعی ما امرت به و تکونی من القانتات فی الواح قدس منیر.

هذا الوح الزیارة قد نزل من ملکوت القدم لاسم الله الذی سمی بالحسن

و نسبه الی نفسه المهیمن العزیز القیوم فطوبی للذینهم یزورونه

\*\*\* ص 131 \*\*\*

**بسم الله الابدع الابهی**

 اول بهاء ظهر و اشرق عن مشرق البقاء و اول ضیاء لاح عن مطلع النساء و اول رحمة نزلت من سحاب الکبریاء علیک یا من قدسک الله عن اشارات اهل الانشاء و نسبک بمظهر نفسه العلی الاعلی و مطلع امره بین الارض و السماء و ایدک بروح الاعظم فی ایام التی تزلزلت فیها افئده اولی النهی و ارتفع ضجیج کل الاشیاء الی مکان القصوی و سدرة المنتهی اشهد الله و اهل ملاء الاعلی و سکان جنة الماوی و الذینهم استقروا فی غرفات الحمراء خلف حجبات القضاء بانک شربت رحیق الایمان من ایادی الفضل من لدن ربک الرحمن و دخلت بقعة الرضوان مقر الذی فیه استضائت انوار السبحان و فزت بمواهب الله المقتدر العزیز المنان و اشهد انک کنت مومنا بالله و موقنا بآیاته و مذعنا بسلطانه و مقرا بفردانیته و معترفا بوحدانیته و خاضعا لامره و خاشعا لمظهر نفسه و مطلع جماله و مشرق ظهوره و مخزن وحیه و مکمن آیاته و اشهد ان روحک اشرقی الی الرفیق الاعلی و کان مطهرا من حجبات اهل الانشاء و دخل منظر الکبری فلعن الله الذین هم ظلموک و اساروا ذو قرابتک و کانوا من الظالمین و اشهد ان فی مصیبتک جرت دموع الموحدین و اصفرت وجود المقربین و احترقت قلوب المخلصین و اشهدک یا الهی علی موقفی هذا و الذینهم استقروا علی سرر البقا ثم ملائکة الذین یطوفن فی حول عرش جمالک العلی الاعلی بانی امنت بک

\*\*\* ص 132 \*\*\*

 و بایاتک الکبری حین الذی انفطرت فیه سماء القضاء و اتی مظهر نفسک علی ملکوت الاسماء و بالذینهم سبقوا الیه قبل خلق الارض و السماء و دخلوا فی ظل عنایته و شربوا عن کاس رحمته و اقروا بسلطانه و اعترفوا بعظمته و اقتداره و سجدوا عند اشراق انوار وجهه و کانوا من المقلبین فی الواح الغر من قلم الامر مکتوبا و اشهد یا الهی و ربی بان الذی ظهر فی تلک الایام انه لبهائک و ظهورک و بروزک و قدرتک و سلطانک لمن فی السموات و الارض فطوبی لمن عرفه و سمع ندائه و اجاب امره و طاف حوله و قصد بابه فویل لمن ظلمه و انکر امره و حابل بایاته و حارب بنفسه و کذب برهانه و قام علی الاعراض تلقاء وجهه و استکبر علیه و کان من المعرضین فی الکتاب مذکورا و اسئلک یا الهی فی هذا الموقف الشریف بنفسک العلی الاعلی و بهذا الظهور الاظهر الابهی الذی به اشرقت الارض و السماء و طلعت شمس القضاء عن افق البداء بان تستقیم یا الهی قدمای علی هذا الصراط الذی ذلت علیه اکثر الاقدام ثم اجعلنی ناظرا الی شطر رضائه و متوجهاً الی حرم قدس کبریائه و ثابتا علی حبه و موقنا بما یظهر من عنده و مستقیما علی ما اراد و انک انت الفاعل لما تشاء و انک انت علی کل شی قدیرا فیا الهی اقسمک بانوار وجهک الذی احاطت الممکنات و برحمتک التی سبقت الموجودات بان لا تجعلنی محروما عن نفحات قدس عنایتک و الطافک و لا مایوسا من فیوضات رحمتک و مواهبک ثم اقمنی بسلطانک علی حبک و ذکرک ثم

\*\*\* ص 133 \*\*\*

 انقطعنی عن سواک ثم احفظنی یا الهی بان لا اجادل بایاتک حین مظاهر امرک و مشارق وحیک و مطالع فضلک ثم افتح یا الهی بصری بان اعرفک لک لا مدونک و لن اتمسک بشی عما خلق بین السموات و الارض و انک کنت بکل شی علیما ثم اغفرلی یا الهی و لابی و امی و الذین نسبهم الی نفسی ثم انزل علی من کل خیر قدرته لعبادک الاصفیاء ثم اجعل مقعد صدق فی جوار رحمتک الکبری ثم طهرنی عن کل ما یحجبنی عنک ثم استعدنی للقائک فی قیمة الاخری و انک انت الذی فی قبضتک ملکوت الارض و السماء و انک قد کنت بعبادک رحیما

هذه سورة اسمنا المرسل قد نزلنا من

جبروت الفضل لیکون علی العالمین بشیرا

**هو الابدع الاقدس الارفع الابهی**

 هذا کتاب من لدی البهاء الی من اقر بالله و اعترف بسلطانه ثم استقر علی مقر قدس رفیع و فیه ما یستقیمه علی ما کان ان یسمع ما نزل فیه و لا یمنع اذن القلب عن اصفاء کلمة الله المقتدر العزیز المنیع و قد تجلی الله فی هذا اللوح باسمه المرسل علی الممکنات لئلا یمنع احد من بدایع ما کنز فی هذا الاسم المبارک البدیع انا جعلنا هذا اللوح مبدء ظهور هذا الاسم فی العالمین و منه بعثنا الرسل من قبل الذی لا قبل له و ارسلناهم الی العباد امرا من لدنا و انا کنا آمرین و نرسلن

\*\*\* ص 134 \*\*\*

 به الرسل الی اخر الذی لا اخر له بقدرة من لدنا و انا کنا قادرین و کان هذا اللوح مسطورا من قلم القدره محفوظا خلف حجاب العصمه اذ اظهرناه بالحق و بعثنا علی احسن الطراز فی صور هذه الکلمات المشرق المقدس المنیر ان یا هذا الاسم انا جعلناک مظهر رسلنا فی ملکوت الاسماء و قدرنالک مالا یحصیه احد من الخلائق اجمعین و ارفعناک بالحق الی مقام الذی استظل فی ظلک کل المرسلین و بک نرسل الرسل الی کل بعوالم من عوالم ربک و هذا ما قدرناه لک فضلا من لدنا لعبادنا العارفین و من الرسل من نبعثه بالحق و نرسله الی العباد بکتاب و حجة مبین و منهم من انطقناه بفضل من عندنا و الهمناه حکمة الامر من لدنا و انا کنا علی کل شی لمقتدر قدیر و منهم من اوحینا الیه برسل من الملائکه و منهم من انطقنا الروح فی صدره بربوات قدس بدیع و منهم من اظهرناه لکل ذلک و جعلناه مظهر کل الاسماء بین الارض و السماء و طهرناه عن دنس المشرکین و ایدناه بروح الاعظم و جعلناه مظهر نفسا لمن فی ملکوت الامر و الخلق و قدرنا له خیر العالمین کذلک فضلنا بعضهم علی بعض فضلا من عندی و انا الفضال القدیم و من دون هولاء تجلینا بهذا الاسم علی کل من فی السموات و الارضین و جعلنا هذا الاسم شمسا لیستضئی من انوارها کل الوجود من الغیب و الشهود و لا یعرف ذلک الا الذینهم اوتوا بصر الروح من لدن علیم

\*\*\* ص 135 \*\*\*

 حکیم و لن یمنع احد من تجلی هذه الشمس الا من یجعل حجابا بینه و بین انوارها کذلک نلقی علی العباد ما یقربهم الی کوثر العرفان و یستبین سبل العرفان و کم من رسل تجلی علیهم تجلیات هذه الشمس ولکن فی انفسهم لایکونن من الشاعرین مثلا ان الذین یذهبون برسائل الملوک الی الاقطار اولئک رسلا من عندهم و تجلی علیهم هذا الاسم علی شانهم و علی قدر تقابلهم لهذه الشمس المشرق العزیز البدیع و منهم من یحمل رسالات الله فی الواحه و لا یفقه فی نفسه و یکون من الغافلین کما نشهدون ان الذین یسمّون عندهم بالچاپار اولئک فی الذهاب و الایاب یحملون ایات الله و کتابه و ینشرونها فی الدیار ولکن فی انفسهم من المحتجبین و کم منهم لو یطلعون بذلک لن یقبلوا فی انفسهم و لن یحملوها بل یکونن من المجاهدین و اشرق علیهم تجلی هذا الاسم حین غفلتهم عنه کذلک احاط فضل ربک العالمین و انا ارسلنا مع هولاء فی کل ذهابهم ما لا یحمله احد من العارفین فکیف دونهم و هذه من خفیات رحمته ربهم علیهم و علی عبادنا المقربین اولئک الیوم یذکر اسمائهم عند الله ملائکة المرسلات و جعلناهم مبشرات لعبادنا المریدین و اولئک یکون فی هذا الفضل الی ان یظهر اله لهم اعمالهم وعدا من عنده انه خیر المومنین فسوف بیعتهم الله بسلطانه و یعرفهم مطر نفسه و یبلغهم الی فردوس القدس جزاء ما عملوا و کانوا من العالمین لن یضیع عند الله اجر احد من عباده و انه لا یضیع اجر المحسنین و انا الهمنا الملوک من قبل بان یعینوا عبادا لهذا الامر لیظهر منهم ما اراد الله فی تلک الایام من انتشار اثاره کذلک نبین لکم قدرة ربکم لنکونن فی قدرته لمن الموقنین ان یاملوک البیان انتم فامروا رسائلکم عند ظهور شمس الایقان عن مشرق السبحان بان

\*\*\* ص 136 \*\*\*

 یذهبوا بنباء الله و الواحه فی کل الدیار و یخبرن الناس بانوار قدس بدیع نبأوا هؤلاء بان یحملوا اثار الله الی کل الاشطار لتهب روائح القدس علی العالمین و انا جعلناکم مظهر سلطنتنا لهذا و لعرفان موجدکم حین الظهور تالله هذا خیر لکم عن ملک السموات و الارضین ان ارتقبوا ایام الله لکی تجدونها ثم ابتعوا بعد استماعکم الی مقعد القدس مقر عرش عظیم تالله توجهکم الی شطر السبحان و قیامکم بین یدی عرش ربکم الرحمن لخیر عن عبادة الثقلین ایاکم ان لاتحرموا انفسکم عن فضل تلک الایام ثم ادخلوا حرم الفردوس جوار رحمة ربکم الرحمن الرحیم تالله بذلک یستحکم سلطنتکم و یرفع قدرکم و یعلو ذکرکم و یثبت اسمائکم علی الواح قدس حفیظ و یاخذکم فی ذلک الایام فضل بارئکم و یسلطکم علی من علی الارض اجمعین کذلک امرکم مالله فی هذا اللوح لئلا یحتجبوا حین الظهور بما عندکم من زخارف الارض و لا تمنعوا انفسکم عما هو خیر لکم بما خلق بین السموات و الارضین ان سمعتم نصح الله فلا نفسکم فان اعرضتم فلکم و انه لغنی عن عباده المحتجبین و انتم ان لن تفعلوا بما امرتم به فی اللوح و انه یرسل الواحه بید ملائکة المبشرین حین غفلتکم عن ذلک کما انا نرسلها بایدی عبادکم حین غفلتکم و غفلتهم عنها کذلک کان ربکم مقتدرا علی ما یشاء و حاکما علی ما یرید لن یمنعه احد عن سلطانه و لن یعجزه شی عما خلق فی السموات و الارض ان انتم من العارفین کما شهدتم و سمعتم کل ذلک من مظاهر نفسنا حین الظهور بحیث کلما منعوهم مظاهر الظلم عن سلطانهم و قاموا علیهم بالاعراض انهم اظهروا بسلطانهم ما ارادوا و اثبت الامر بکلماتهم و قطع دابر الظالمین

\*\*\* ص 137 \*\*\*

 کذلک فصلنا فی هذا اللوح اسرار الامر فطوبی لن یقرئه و یتفکر فیما سطر علیه و یخرج ما کنز فیه من لئالی علم منیر ان یا ایها الملوک فی البهاء لا تفعلوا کما فعلوا الملوک بنا فی تلک الایام و منهم ملک العجم الذی علق هیکل الامر فی الهواء و قتله بظلم بکت علمه کل الاشیاء ثم اهل الفردوس ثم اهل ملاء العالمین و قتل انفس معدودات من ذوی قرابتنا و غار اموالنا و جعل اهلنا اساری بایدی الظالمین و حبسنی مرة بعد مرة تالله الحق لن یقدر احد ان یحصی ما ورد علی فی السجن الا الله المحصی العلیم القدیر ثم بعد ذلک اخرجنی مع اهلی عن الدیار الی ان ادخلنا العراق بحزن مبین و کنا فیه الی ان قام علینا ملک الروم و دعانا الی مقر سلطنته و اذا وردنا علیه جری علینا ما استفرح به ملک العجم الی ان دخلنا فی هذا السجن الذی انقطع فیه عن ذیلنا ایدی المحبین کذلک فعل بنا ولکن انا تشکر الله بما ورد علینا من محکم قضایاه و نحمده علی ذلک رجاء ما عنده و انه لهو الغفار الرحیم ان یا اسمنا المرسل و مظاهره انا عززناکم و ارفعناکم و جعلناکم بظاهرنا فی ملکوت الاسماء ایاکم ان لا یغرنکم شی عن بارئکم و لایحجبنکم ارتفاع ذکرکم عن موجدکم خافوا عن الله و کونوا من المتقین انیا مرایا هذا الاسم لا تفعلوا بنفسی کما فعلوا المرایا فی تلک الایام لانکم خلقتم بامری و بعثتم بارادة من قلمی ان انتم من الشاعرین هل ینبغی للاشباح بان شکر انوار الشمس او تقرض علیها بعد الذی خلقت بها لافو نفس المهیمن العزیز القدیر و ان اعراضهم عن الشمس و اعتراضهم علیها کاعتراض الجعل علی رائحة المنک و کذلک مثلنا للعباد

\*\*\* ص 138 \*\*\*

 مثلا لعل الناس کانوا بآیات ربهم لمن الموقنین و من لن یبلغ نفسه رسالات الله و به و لن یمنعها عن البغی و الفحشاء و ما نهی عنه فی الالواح از لمحروم عن تجلی هذا الاسم و یکون من المحرومین ان یا اهل البهاء بلغوا انفسکم رسالات ربکم ثم بلغوا العباد لمحیط بکم رسالات الله علی العالمین ایاکم ان لا تحرموا انفسکم عن هذا الفضل الامنع المنیع و انک انت یا ایها العبد قم عن رقدک ثم بلغ الناس بما امرت من لدن ربک الرحمن الرحیم و لا تنظر الی احد ثم انظر الی وجه ربک العزیز المنیر فاکف بربک عن دونه لتشهد نفسک غنیا عن العالمین انا نزلنا هذا الرضوان و ارسلناه الیک لتفکر فیه و بما علیه و تشکر ربک و تکون من الشاعرین فانقطع عن الدنیا و زخرفها ثم استعن بالله فی کل الامور و کن من المتوکلین ثم اجتمع الناس علی امر ربک و کن من المحسنین ان اطلع عن افق اللسان بصمصام البیان ثم غن علی لحنی بین السموات و الارضین و ان وجدت نفسک محمودا فاشتعل من هذه النار باسم ربک المختار لتستجذب بک قلوب الابرار من عبادنا المقربین و ان وجدت نفسک علیلا فاستشف باسمی الشافی لیستشفی بک کل مریض و علیک کذلک قدرنا لک و امرناک به لتکون من العالمین و علیک انوار ربک باسمی الابهی و علی من معک من عبادنا الموقنین.

هذه سورة القدیر قد قدرناها فی جبروت البقاء

و انزلناها علی العباد لیکون لهم سراجا مضیئا

**هو الحق البهی الابهی**

\*\*\* ص 139 \*\*\*

 فسبحان الذی قدر مقادیر کل شی فی الواح عز محفوظ و خلق کل شی علی شان لو یصفن انفسهم عن غبرة الوهم و الهوی لیصعدن الی مقاعد القصوی و ینطقن بما نطق روح القدس عن سدرة المنتهی بانه لا اله الا هو و ان ذات کلمتین فی هذین الاسمین لقیوم الاسماء فی جبروت البقا و کذلک احاطت رحمته الایام کل الانام ولکن الناس هم لا یشعرون و لقد تجلی الله فی هذا اللوح باسمه القدیر علی کل الممکنات لیتقدرن به کل الموجودات عما خلق بین الارضین و السموات لئلا یحرم احد عن سلطان قدرته و هذا ما نزل حینئذ من لدن مهیمن قیوم ان یا شمس اسمی القدیر فاستشرق علی الکائنات ببدایع قدرة ربک لیشهدن کل الاشیاء فی انفسهم قدرة الله المقتدر العزیز المحبوب و من یجعل محروما عن تجلی هذا الاسم لن یوقن علی الاقرار بقدره ربه العزیز المختار و لو یعترف لم یکن علی التحقیق لا ن ما فقد عنه کیف یدرکه فسبحانه عما یعرفون اذا یا قوم فاجعلوا قلوبکم مراتا لهذا الشمس لینطبع فیها انوارها و تجلیها و کذلک یامرکم ربکم ان انتم تعرفون و من الطبع فیه تجلی هذا الاسم لیجعله الله قادرا علی کل شی بحیث لو یقول لکل شی فانقلب ینقلبون و لو یرید ان یغلب علی الممکنات بارادة من عنده لیقدر من قدرة ربه و ان هذ الفضل شهود و من هذا اللوح هبّت روائح القدرة علی کل ذی قدرة و یهب کیف یشاء بامر من عنده ان انتم تعقلون و ان مثل هذا الاسم فی هذا اللوح کمثل معین الماء یجری فی انهار شتی کذلک من هذا الاسم یجری میاه القدرة فی انهار الموجودات و یاخذ من یشاء علی قدر مقدور ان یا ذلک الاسم انا خلقناک بامر عندنا و ارفعنا ذکرک فی ملکوت الاسماء و زیناک

\*\*\* ص140 \*\*\*

 بقمیص البقاء لتشکر ربک و تکون من الذینهم یشکرون ایاک ان لا یغرنک شی و لاتحتجب عن ذکر اسم ربک و لاتکن من الذین اذا شهدوا انفسهم فی علو و ارتفاع غفلوا عن ذکر ربهم ثم استکبروا علی الله الذی خلقهم بارادة من عنده و کذلک کانوا ان یفعلون ان یا مسمیات هذا الاسم و مظاهره ان استمعوا نداء ربکم الرحمن فی هذا الرضوان و لا تلتفتوا الی ما قدر فی الاکوان و لاتکونن من الذینهم لا یفقهون ایاکم ان لا یغرنکم الاسماء عن ذکر بارئکم و اذا استشرق علیکم شمس ذکر ربکم خروا بوجوهکم مسجد الله المقتدر المهیمن القیوم ایاکم ان لا یمنعکم شی عن الخضوع بین یدی الله و لا تکونوا بمثل الذی ارفعنا امره بین العباد ثم اشتهرنا ذکره فی البلاد فلما شهد نفسه علی عز و ارتفاع اذا استکبر علی الذی خلقه و سواه و بلغ الی مقام الذی اعترض تلقاء الوجه و فرط فی جنب الله و کان من الذین اذا استشرقت علیهم شمس الجمال عن افق الاستجلال استکبروا و کانوا من الذینهم یستکبرون ان یا اسمی انا جعلناک مظهر هذا الاسم لتدّع کل الممکنات عن ورائک و تکسر اصنام الوهم من کل شی و تدخل الکل فی ظل ربک العزیز المحبوب و تنصر ربک فی کل شان بما استطعت لیرتفع اعلام النصر علی مقاعد قدس مرفوع قل یا ملاء البیان انکم ان لن تنصروا الغلام فسوف ینصره الله کما نصره بالحق اذ کان فی السجن و نصره بجنود لن تروها و انزل معه ما یحفظ عن اعادی نفسه انه ما من اله الا هو له الخلق و الامر و کل عنده فی لوح محفوظ ان یا اسمی ان استقم علی الامر ثم ذکر الناس بما الهمک الروح و ان وجدت مقبلا فاقبل الیه و ان وجدت معرضا فاعرض عنه و لا تخف فتوکل علی الله ربک و انه یحرسک عن الذینهم کفروا و اشرکوا و کانوا من الذینهم اذا یتلی علیهم آیات

\*\*\* ص 141 \*\*\*

 الرحمن اذا هم فی انفسهم یلعبون قدس نفسک عن کل ما یمنعک عن صراط الله الذی له ما فی السموات و ما فی الارض و ان هذا خیر لک عما کنز فی ملکوت الامر و الخلق ولکن الناس اکثرهم لا یفقهون ان ارتقب یوم الذی یاتی الله بسلطان من الامر و فی حوله ملائکة الروح اذا تجد الناس صرعی و یاخذ الاضطراب سکان السموات و الارض و ینقلبن کل الاسماء و یخرن علی تراب محدود الا من ینقطع الی الله و یدخل فی ظل ربه العلی المتعالی العزیز المحمود کذلک الهناک من بدایع وحی ربک لتستقر فی نفسک و تکون من الّذینهم مستقرون و البهاء علیک و علی من اتخذ فی ظل ربه مقاماً محدود و الحمد لله العزیز المقتدر المتعالی المحبوب.

هذا لوح الحق قد نزل من جبروت الامر و من یفرئه

و یتفکر فیه یبعثه الله فی قطب الرضوان بطراز

الذی یستشرق منه انوار الرحمن و یستضئی منها اهل

ملاء العالین

**هو الحق قد کان عن افق الحق علی الحق بالحق شهودا**

 ان یا ملاء الحق قد ظهر الحق عن افق الحق فی هذا الحق الذی طلع عن مطلع الحق و ینطق بالحق و یذکرکم علی الحق ایاکم ان لا تنسوا الحق حین الذی اخذ عنکم عهد نفسه الحق و لاتکونن من الذینهم اعرضوا عن الحق و کانوا من المعرضین قل تالله الحق ان الحق حینئذ ینادی فی امامه و یخبر الموجودات بان هذا لهو الحق قد ظهر علی الحق و انه لهو الحق الذی به حق الحق من قیل

\*\*\* ص 142 \*\*\*

 و یحقق الحق من بعد و انتم یا ملاء الحق فانظروا الحق بما استشرق من شمس جماله ثم اسمعوا نغمات الحق عمّا یخرج عن شفتائه ثم استشربوا من تسنیم الحق عما یعطیکم من کاس عنایته و کلوا من نعمة الحق عما نزلت من سماء عز سلطانه و غمام قدس افضاله ثم استظلوا فی ظل شجرة الحق هذا الغلام الذی به یحرک فی نفسه لیتحرک به ظهورات الحقیه و شموسات الاحدیه و اذا یسکن فی نفسه لیستقر جمال الحق ثم هیکله علی عرش قدس منیع و انتم یا ملاء الحق لو تصفّون ابصارکم عن غبار الممکنات و ما یحدث منها مما لا یلیق بسلطان الاسماء و الصفات لتشهدوا بان مظاهر الحق و مطالعه و مشارقه و مکامنه لیطوفن فی حول هذا الحق الذی ظهر بالحق ثم استوی بالحق علی العرش الذی یسجد عند ظله کل من فی السموات و من فی الارض و لو انهم لا یعرفون ذلک و لا یستشعرون فی انفسهم و یکونن من الغافلین عن هذا الحق الذی لو یشق برقع الجلال عن وجه الجمال لینطق کل الاشیاء و یویدهم روح القدس بما ایده نفس البهاء فی عالم البقاء بانی انا الحق لا اله الا هو و انا کل عند ظهور هذا الحق لتکونن من الساجدین و ان هذا لهو الذی یمشی عن امامه مظاهر الحق و عن ورائه مطالع الارباب و عن یمینه جواهر سبحان و عن یساره هیاکل الرحمن و کلهم ینطقن و یصیحن و ینادین ان یا ملاء البیان تالله قد کذبکم السن الرحمن بما تدّعون فی انفسکم الایمان بالله المهیمن العزیز القدیر لانکم انتم ادعیتم فی انفسکم بانکم امنتم بالله و مظهر نفس الذی سمی بعلی قبل نبیل فلما جاء مرسله بسلطان من الامر علی غمام القدس فی فردوس الاعلی اذا انکر تموه و کذبتموه الی ان افتیتم علی قتله کما افتوا علماء الفرقان علی

\*\*\* ص 143 \*\*\*

 علی ّ من قبل مظهر نفسه العلی المتعالی المقتدر المهیمن القدیر اذا ما تمرون علی شی الاوقد یکذبکم و یبرء منکم و یستغیذ بالله من لقائکم فوالله لو تنصفون فی انفسکم تشهدون بان نفس الذی یخرج منکم لیکذبکم و سماء التی رفعت فوق رؤسکم لیبرء منکم و کلما یمطر من السحاب ینکر ما یخرج من السنکم لو انتم من السامعین و بکم منعت غمام الرحمة و الفضل و بدلت عیش اهل ملاء الاعلی ثم اصفر وجه الکبریاء لانکم فعلتم ما لا فعل احد من قبل و انا سترناه بفضل من لدنا و انا الفضال المقتدر الحکیم و ما اظهرنا بین العباد هذا رشح من ترشحات بحور اعمالکم و الا لو انطق علی الحق فیما فعلتم لیرجع امر ما یکون الی ما کان و یرجع الوجود الی عدم البحت البات و بیدل کل ما یشهد فی الملک الی التراب و کذلک نزل الامر من لدن عزیز وهاب ان انتم تکونن من المتنبهین

**هو**

از روی نسخه خطی حضرت زین المقربین روحی له و لاحباء

 مؤطنه المقدس فدا در ایام بغداد استنساخ نمود بغیر از زیارتنامه بیت شیراز و سوره ملوک که نسخه آن را در محل دیگر داشتم و این نسخه خطی را حضرت زین در محرم 1298 مطابق سال 37 تاریخ بدیع در موصل مرقوم فرموده­ بودند و یازدهمین نسخه­ای بود که بدان ترتیب نگارش رفته بود بحر الله ابهی الابهی در صبح جمعه یازدهم ایام عید سعید رضوان سال 99 موفق و مفتخر باتمام گردید