**SƏYYAHIN HEKAYƏTİ**

**Həzrət Babın həyatından epizodları**


**təsvir etmək üçün**

**Əbdül-Bəha**

**tərəfindən yazılmışdır**

**İngilis dilinə tərcümə:**

**Eduard Q. Braun**



Həzrət Bab kimi tanınan şəxs haqqında və bu məz­həbin təbiəti barədə dillərdə və ağızlarda müx­tə­lif nağıllar dolaşır, İran tarixinin səhifələrində və Av­ropa salnamələrində çeşidli məlumatlar yer alır. La­kin bu iddialar fərqləndiyindən və danışılan he­ka­yələrin müxtəlifliyi səbəbindən, onların heç biri əmin­liklə təsdiq olunmağı haqq etmir. Bunlardan da­nışan insanların bəziləri ifrat qınaq və lənətdə ağız­larına gələni danışmışlar; xaricdə də bəzi tarixi ya­zılar təqdir çalarları ilə bu məsələdən bəhs edir; müəy­yən bir qisim də eşitdiklərini yazmış və bu zaman nə mühakimə etmiş, nə də tərif söyləmişlər.

İndi bu müxtəlif məlumatlar başqa səhifələrdə ya­zıldığından və onların hamısının burada qeyd edilməsi sözü uzatmasın deyə, bu məsələnin tarixinə nə aid­dirsə (səyahətlərim zamanı İranın hər bir tərə­fin­də, istər yaxın, istər uzaq, daxildən və xaricdən, dost­dan və yaddan ciddi-cəhdlə arayıb-axtardığım şey­lər) və mübahisə tərəflərinin razılaşdıqları şey­lər qısa şəkildə yazıya alınmalıdır ki, məsələnin xü­lasəsi bilik çeşməsi üçün susamışların və bütün hadisələrlə tanış olmaq istəyənlərin ixtiyarına verilsin.

Həzrət Bab Pak Nəsildən gələn gənc bir tacir idi. O, (hicri) 1235-ci ildə məhərrəm ayının 1-də[[1]](#footnote-1) doğul­muş­du və cəmi bir neçə il sonra atası Seyid Mə­həm­məd Rza vəfat edəndə, özü də tacir olan dayısı Mir­zə Seyid Əlinin himayəsində, Şirazda bö­yü­müş­dü. Həddi-büluğa çatanda, Buşehrdə, əvvəlcə da­yı­sı ilə müştərək, sonra isə müstəqil surətdə ticarətlə məş­ğul olmağa başladı. Onda möminliyi, səmi­miy­yə­ti, məziyyəti ilə seçilirdi və insanların nəzərində bu xüsusiyyətləri ilə səciyyələnirdi.

1260-cı ildə (hicri) iyirmi beş yaşı olanda, Onun dav­ra­nışında, tərz və üsulunda, oturuş-duruşunda müəy­yən əlamətlər görünməyə başladı və bununla da Şirazda onun fikrində bəzi ziddiyyətlər və qa­nad­la­rı altında bəzi digər şeylər olması barədə söh­bət­lər çıxdı. O danışmağa başladı və Bablıq[[2]](#footnote-2) mə­qa­mı­na iddia etdi. Bab (Qapı) sözü ilə Onun demək is­tə­diyi bu idi ki, O, hələ cəlal pərdəsi arxasında olan, saysız və sonsuz kamilliklər sahibi, iradəsi ilə Onun Özünün hərəkət etdiyi, məhəbbətinin ipin­dən yapışdığı bir böyük Şəxsin fəzl kanalıdır. Yusif su­rə­sinin[[3]](#footnote-3) şərhi kimi yazdığı birinci kitabında O, bü­tün parçalarda kömək və fəzl aldığı Şəxsə xitab et­di, Onun üçün hazırlıqlarda Ondan kömək istədi və Onun məhəbbəti yolunda şəhid olmağı arzu et­di.

Onun verdiyi çoxlu bəyanlarda belə bir cümlə var: “Ey Allahın geridə Saxladığı[[4]](#footnote-4), mən tamamilə Sə­nə fəda olmuşam; Sənin yolunda lənətlənməyə razı­yam; Sənin məhəbbətindən başqa heç nə arzu et­mi­rəm; Ulu Allah əbədi hifz kimi kifayətdir.”

O, eynilə, Quran ayələrinin, ayinlərin və ərəbcə olan duaların izahı və aydınlaşdırılması ilə bağlı; göz­lənilən Şəxsin zühurunu gözləmək üçün in­san­la­rı oyadaraq və sövq edərək bir sıra kitablar yazdı; və bu kitablara “İlhamlı Səhifələr” və “Vicdan sö­zü” adları verdi. Lakin araşdırdıqda bu aydın oldu ki, mələkdən vəhy almaq barədə Onun bir iddiası ol­ma­mışdır.

O indi insanlar arasında təlim və təhsilinin ol­ma­ma­sı ilə tanınırdı və bu vəziyyət insanların gözündə fövqəl-təbii bir şey kimi göründü. Bəzi in­san­lar ona cəzb olundular, lakin böyük bir hissəsi güc­lü etiraz göstərdi. Vəzifə, məqam sahibi və min­bər­də oturan bütün üləmalar və tanınmış müc­təhid­lər yekdilliklə onun məhv edilməsi və b­o­ğul­ması qərarına gəldilər, lakin Şeyxi firqəsinin zahid və dərviş həyatı yaşayan üləmaları öz ehkamlarına əsa­sən, daim böyük, bənzərsiz və etibarlı bir şəxsin gə­li­şini gözləyirdirlər və onların öz istilahı ilə on­dan “Dördüncü Dayaq” və Açıq Aydın Dinin hə­qi­qət­lə­rinin mərkəzi təzahürü deyə bəhs edirdilər.

Bunların arasından Molla Hüseyn Buşruyi, Mir­zə Əhməd Əzğəndi, Molla Sadiq Müqəddəs, Şeyx Əbu Turab İştihardi, Molla Yusif Ərdəbili, Molla Cəlil Urmui, Molla Mehdi Kəndi, Şeyx Səid Hindi, Molla Əli Bəstami və başqaları gəlib Onu tapdılar və sonra İranın hər tərəfinə yayıldılar.

Həz­rət Ba­bın Özü Al­la­hın Evi­ni[[5]](#footnote-5) zi­ya­rət və tə­vaf et­mək üçün yo­la düş­dü. Qa­yı­dar­kən, Onun Bu­şeh­rə gə­li­şi xə­bə­ri Şi­ra­za ça­tan­da, ora­da bö­yük mü­za­ki­rə­lər ol­du, şə­hər­də qey­ri-adi hə­yə­can və çax­naş­ma­lar baş ver­di. Ülə­ma­la­rın bö­yük ək­sə­riy­yə­ti Ona eti­raz et­mək üçün cəb­hə al­dı­lar, qət­li­am və da­ğın­tı fit­va­sı ver­di­lər, Fars əya­lə­ti­nin ha­ki­mi Hü­seyn Xan Acu­dan­ba­şı­nı təh­rik et­di­lər ki, Həz­rət Ba­bın şa­gird­lə­ri­ni, yə­ni Mol­la Sa­diq Mü­qəd­də­si döy­dür­sün. Son­ra Mir­zə Mə­həm­məd Əli Bar­fu­ru­şi və Mol­la Əli Ək­bər Ər­dis­ta­ni ilə bir­lik­də onun bığ və saq­qa­lı­nı yan­dır­dı­lar və üçü­nün də ba­şı­na nox­da sa­lıb kü­çə və ba­zar­la­rı do­lan­dır­dı­lar.

İn­di İran ülə­ma­la­rı­nın ida­rə­çi­lik funk­si­ya­la­rı ol­ma­dı­ğı üçün, fi­kir­ləş­di­lər ki, zo­ra­kı­lıq və mü­da­xi­lə on­la­rın məh­vi­nə apa­ra­caq və sa­kit­lik ya­ra­da­caq, hə­rə­kat bo­ğu­la­caq və unu­du­la­caq; hal­bu­ki vic­dan mə­sə­lə­lə­rin­də mü­da­xi­lə sə­bat və möh­kəm­li­yə gə­ti­rir və gö­zü və ru­hu olan in­san­la­rın diq­qə­ti­ni cəzb edir; və bu fakt də­fə­lər­lə öz doğ­ru­lu­ğu­nu sü­but et­miş­dir. Be­lə­lik­lə bu cə­za da­ha da məş­hur­luq gə­tir­di və çox­lu in­san­lar araş­dır­ma­ğa baş­la­dı­lar.

Fars əya­lə­ti­nin ha­ki­mi ülə­ma­la­rın doğ­ru he­sab et­dik­lə­ri yol­la hə­rə­kət edə­rək Həz­rət Ba­bı onun hü­zu­ru­na gə­tir­mək üçün bir ne­çə at­lı gön­dər­di. Həz­rət Ba­bı gə­tir­dik­də Onu ülə­ma­la­rın qar­şı­sın­da töh­mət­lən­dir­di, qı­na­dı, və təz­mi­nat tə­ləb et­di. Həz­rət Bab Onun töh­mə­ti­nə ca­vab ve­rib əzm­kar­lıq­la mü­qa­vi­mət gös­tə­rən­də məc­li­si apa­ran şəx­sin işa­rə­si ilə ha­kim Onu təh­qir və hə­qa­rət edə­rək Ona elə möh­kəm bir şil­lə vur­du ki, tür­ba­nı ba­şın­dan ye­rə düş­dü və şil­lə­nin izi Onun üzün­də qal­dı. Gö­rü­şün so­nun­da on­lar məş­və­rət et­mək qə­ra­rı­na gəl­di­lər və Həz­rət Ba­bın da­yı­sı Ha­cı Se­yid Əli­nin zə­ma­nət və və­di­ni alıb evi­nə gön­dər­di­lər, qo­hum və yad­lar­la əla­qə sax­la­ma­ğı qa­da­ğan et­di­lər.

Bir gün Onu məs­ci­də ça­ğı­rıb töv­bə et­mə­yə və id­dia­sın­dan əl çək­mə­yə va­dar et­mək is­tə­di­lər, la­kin min­bər­dən elə bir söh­bət et­di ki, ora­da olan­la­rın ha­mı­sı­nı sus­dur­du və ye­rin­də oturt­du, ar­dı­cıl­la­rı­nın və­ziy­yə­ti­ni və möv­qe­lə­ri­ni möh­kəm­lən­dir­di və güc­lən­dir­di. O za­man be­lə fərz edir­di­lər ki, O, Sa­hib-əz-Za­man (Sa­lam ol­sun Ona) ilə va­si­tə­çi ol­maq id­dia­sın­da­dır; la­kin son­ra bu ay­dın və aş­kar ol­du ki, O, baş­qa bir şə­hə­rin Qa­pı­sı (Ba­biy­yət), key­fiy­yət və si­fət­lə­ri­nin Onun ki­tab və trak­tat­la­rın­da zikr edil­di­yi Kə­sin rəh­mət və fəz­li­nin va­si­tə­çi­si ol­du­ğu­nu nə­zər­də tu­tur­muş.

Qeyd edil­di­yi ki­mi, bü­tün ha­di­sə­lər za­ma­nı ülə­ma­la­rın ida­rə­et­mə el­min­də təc­rü­bə və ba­ca­rıq­la­rı ol­ma­dı­ğı üçün, on­la­rın qə­rar­la­rı­nın da­vam­lı ola­raq bi­ri di­gə­ri­ni əvəz et­di­yi üçün mə­sə­lə­nin əks-sə­da­sı hər ye­rə ya­yı­lır­dı. On­la­rın Həz­rət Ba­ba ma­ne ol­ma­la­rı bü­tün İran bo­yu söz-söh­bə­tə sə­bəb ol­du, dost­la­rın coş­qu­su­nu ar­tır­dı və tə­rəd­düd edən­lə­rin isə irə­li çıx­ma­la­rı­na sə­bəb ol­du. Çün­ki bu ha­di­sə­lə­rə gö­rə, in­san­la­rın ma­ra­ğı da­ha da art­dı, İra­nın hər ye­rin­də bə­zi bən­də­lər Onun tə­rə­fi­nə gəl­di­lər və mə­sə­lə o qə­dər əhə­miy­yət kəsb et­di ki, mər­hum Mə­həm­məd Şah ülə­ma­lar və se­yid­lər ara­sın­da çox ta­nın­mış, hör­mət və eti­ba­rı ilə məş­hur bir şəxs olan Se­yid Yəh­ya Da­ra­bi­ni və­kil et­di və sə­fər üçün ona at və pul ver­dib Şi­ra­za gön­dər­di ki, ge­dib şəx­sən mə­sə­lə­ni araş­dır­sın.[[6]](#footnote-6)

Se­yid Yəh­ya Şi­ra­za gəl­di və Həz­rət Bab­la üç də­fə gö­rü­şüb söh­bət et­di. Bi­rin­ci və ikin­ci söh­bət­də su­al­lar ver­di və ca­vab­lar al­dı; Seyid üçün­cü gö­rüş­də Köv­sər su­rə­si­nin[[7]](#footnote-7) təf­si­ri­ni xa­hiş et­di və Həz­rət Bab dü­şü­nüb-fi­kir­ləş­mə­dən onun ya­nın­da­ca Köv­sər su­rə­si­nə ət­raf­lı bir təf­sir yaz­dı, Se­yid hey­ran ol­du və ov­sun­lan­dı və bu his­sin gə­lə­cə­yi və ya nə­ti­cə­lə­ri­nin do­ğu­ra­ca­ğı iğ­ti­şaş­lar ba­rə­də dü­şün­mə­dən, bir­ba­şa Bu­ru­cerd­də olan, Kəş­fi ki­mi ta­nı­nan ata­sı Se­yid Cə­fə­rin ya­nı­na tə­ləs­di və mə­sə­lə­dən onu ha­li et­di. Hər­çənd o, hik­mət­li və bi­lik­li bir şəxs idi, və za­ma­nın tə­ləb­lə­ri­nə çox da eh­ti­ram gös­tə­rən adam de­yil­di, mü­şa­hi­də et­dik­lə­ri ba­rə­də qor­xu­suz və qay­ğı­sız bir şə­kil­də şa­hın eşi­ka­ğa­sı Mir­zə Lüt­fə­li­yə mək­tub yaz­dı ki, o, bu mək­tu­bu mər­hum şa­ha çat­dır­sın, özü isə İra­nın hər tə­rə­fi­nə get­di, get­di­yi hər bir şə­hər və mən­tə­qə­də min­bər­lər­dən ca­maa­tı elə də­vət et­di ki, ülə­ma­lar onun də­li ol­du­ğu­na qə­rar ver­di­lər və bu­nu an­caq bir sehr­baz­lıq he­sab et­di­lər.

Ülə­ma­la­rın qə­ra­rı, müc­tə­hid­lə­rin eti­ra­zı və səs-kü­yü Zən­ca­na ye­ti­şən­də, də­rin və nü­fu­ze­di­ci nitq qa­bi­liy­yə­ti­nə ma­lik Mol­la Mə­həm­məd Əli gü­vən­di­yi şəxs­lər­dən bi­ri­ni Şi­ra­za gön­dər­di ki, mə­sə­lə­ni araş­dır­sın. Hə­min şəxs bu ha­di­sə­lər ba­rə­də zə­ru­ri və la­zı­mi qay­da­da ta­nış olan­dan son­ra, mü­əy­yən ya­zı­lar­la [Həz­rət Ba­bın] qa­yıt­dı. Mol­la, bax­ma­ya­raq ki özü alim idi və də­rin araş­dır­ma­la­rı ilə məş­hur idi, am­ma mə­sə­lə­nin nə yer­də ol­du­ğu­nu eşi­dən­də və ya­zı­lar­la ta­nış olan­da də­li ol­du və göz­lə­nil­di­yi ki­mi, coş­du: o ki­tab­la­rı­nı moi­zə ota­ğın­da top­la­dı və de­di: “Yaz və mey vax­tı gəl­di,” və bu cüm­lə­ni de­di: “Mə­lu­mu ta­pan­dan son­ra elm ax­tar­maq bə­yə­nil­məz.” Son­ra min­bər­dən bü­tün şa­gird­lə­ri­ni ça­ğır­dı və on­la­rı [Əm­ri qə­bul et­mə­yə] is­ti­qa­mət­lən­dir­di, özü isə Həz­rət Ba­ba mək­tub ya­zıb ima­nı­nı bə­yan et­di.

Həz­rət Bab ona ca­va­bın­da cü­mə na­ma­zı­na rəh­bər­lik et­mə­yi tap­şır­dı.

Zən­can ülə­ma­la­rı qal­xıb ca­ni-dil­dən in­san­la­ra nə­si­hət ver­sə­lər və xə­bər­dar­lıq et­sə­lər də, heç bir nə­ti­cə­si ol­ma­dı. Son­da on­lar Teh­ra­na ge­dib mər­hum Mə­həm­məd şa­ha şi­ka­yət et­mə­yə məc­bur ol­du­lar və Mol­la Mə­həm­məd Əli­nin Teh­ra­na çağ­rıl­ma­sı­nı xa­hiş et­di­lər. Ona gö­rə də şah əmr ver­di ki, o sa­ra­ya gəl­sin.

O Teh­ra­na gə­lən­də onu bir dəs­tə ülə­ma­nın hü­zu­ru­na gə­tir­di­lər; am­ma, de­yi­lə­nə gö­rə, nə qə­dər çə­kiş­mə və mü­ba­hi­sə­dən son­ra o gö­rüş­də ona heç nə tə­sir edə bil­mə­di. Ona gö­rə də şah ona bir əsa və məs­rəf­lə­ri üçün əl­li tü­mən ba­ğış­la­dı və qa­yıt­ma­sı­na ica­zə ver­di.

Bu xə­bər bü­tün məc­lis­lər­də da­nı­şıl­dı, İra­nın bü­tün böl­gə və vi­la­yət­lə­ri­nə ya­yıl­dı, Həz­rət Ba­ba iman gə­tir­miş bir ne­çə nə­fər Fars əya­lə­ti­nə gəl­di­lər. Ülə­ma­lar ba­şa düş­dü­lər ki, mə­sə­lə çox cid­di hal alıb və on­la­rın bu ba­rə­də nə­sə et­mək şans­la­rı əl­dən çı­xıb və məh­bəs, döy­mə, iş­gən­cə və təh­qi­rin heç bir fay­da­sı yox­dur. Be­lə­lik­lə on­lar Fars ha­ki­mi Hü­seyn xa­nı xə­bər­dar et­di­lər ki, “əgər sən bu atə­şi sön­dür­mək is­tə­yir­sən­sə, bu par­ça­lan­ma və təf­ri­qə­ni sax­la­maq is­tə­yir­sən­sə, bu işin tə­ci­li dər­ma­nı və qə­ti əla­cı Ba­bı öl­dür­mək­dir. Bab bö­yük bir or­du yı­ğıb və üs­yan plan­laş­dı­rır.”

Ona gö­rə də Hü­seyn xan qa­la­bə­yi Əb­dül­hə­mid xa­na əmr ver­di ki, Həz­rət Ba­bın da­yı­sı­nın evi­nə ge­cə­ya­rı­sı hər tə­rəf­dən hü­cum et­sin­lər, Həz­rət Ba­bı və bü­tün ar­dı­cıl­la­rı­nı əli­bağ­lı onun ya­nı­na gə­tir­sin­lər. La­kin Əb­dül­hə­mid xan və onun dəs­tə­si ev­də Həz­rət Bab, da­yı­sı və Se­yid Ka­zım Zən­ca­ni­dən baş­qa heç kə­si tap­ma­dı­lar. Və tə­sa­dü­fən o ge­cə və­ba epi­de­mi­ya­sı və dəh­şət­li is­ti Hü­seyn xa­nı qaç­ma­ğa məc­bur et­di və o, Həz­rət Ba­bı şə­hə­ri tərk et­mə­si şər­ti ilə azad et­di.

Er­tə­si gün Həz­rət Bab Se­yid Ka­zım Zən­ca­ni ilə bir­lik­də Şi­raz­dan İs­fa­ha­na yo­la düş­dü­lər. İs­fa­ha­na çat­maz­dan əv­vəl O, əya­lə­tin ha­ki­mi Mö­tə­midüd-Döv­lə­yə mək­tub yaz­dı və xa­hiş et­di ki, hö­ku­mə­tin qə­ra­rı ilə Onun qal­ma­sı üçün uy­ğun bir yer ayır­sın. Ha­kim İmam­cü­mə­nin ima­rə­ti­ni ayır­dı. Həz­rət Bab ora­da qırx gün qal­dı; Bir gün İma­mın xa­hi­şi ilə, O dü­şün­mə­dən, vəl-Əsr su­rə­si[[8]](#footnote-8) ba­rə­də ca­maa­tın qar­şı­sın­da bir təf­sir yaz­dı. Bu xə­bər Mö­tə­mi­də ça­tan­da, O Həz­rət Bab­la söh­bət et­mək is­tə­di və “Xü­su­si Mis­si­ya”[[9]](#footnote-9) ba­rə­də Ona su­al­lar ver­di. Elə hə­min mü­sa­hi­bə­də bu “Xü­su­si Mis­si­ya”nı sü­but edən ca­vab yaz­dı.

Mö­tə­mid əmr ver­di ki, ülə­ma­lar top­laş­sın­lar və ha­mı­sı bir yer­də Onun­la bəh­sə gir­sin­lər və bu mü­za­ki­rə onun şəx­si ka­ti­bi tə­rə­fin­dən heç bir də­yi­şik­lik ol­ma­dan qey­də alı­nıb Teh­ra­na gön­də­ril­sin. Şah nə əmr et­sə və nə fər­man ver­sə, o da ye­ri­nə ye­ti­ril­mə­li­dir.

La­kin ülə­ma­lar bu təd­bi­ri şə­riə­ti zə­if sa­lan bir təd­bir he­sab edib ra­zı­laş­ma­dı­lar, la­kin yı­ğın­caq ke­çi­rib yaz­dı­lar, “Əgər bu mə­sə­lə­də şüb­hə olar­sa, on­da yı­ğı­şıb mü­za­ki­rə et­mə­yə eh­ti­yac olar, la­kin bu şəx­sin ən ay­dın bir Şə­ri­ət­lə ra­zı ol­ma­dı­ğı gün ki­mi ay­dın­dır, ona gö­rə də ən yax­şı­sı Şə­riə­tin qa­nu­nu­na əməl et­mək­dir.”

Be­lə ol­duq­da, Mö­tə­mid öz ya­nın­da məc­lis təş­kil et­mək is­tə­di ki, əsl hə­qi­qət üzə çıx­sın və ürək­lər aram tap­sın, la­kin çox bil­gi­li Ağa Mə­həm­məd Meh­di və məş­hur pla­ton­çu Mir­zə Hə­sən Nu­ri­dən baş­qa ülə­ma­lar və şöh­rət­li alim­lər Ay­dın Qa­nu­na (Qu­ra­na) hör­mət­siz­lik gə­tir­mə­mək üçün gənc ta­cir­lə bu mü­za­ki­rə və mü­ba­hi­sə­yə ra­zı ol­ma­dı­lar. Be­lə­lik­lə, məc­lis fiq­hə aid bir sı­ra su­al­la­rın mü­za­ki­rə­si və Mol­la Səd­ra­nın eh­kam­la­rı­nın ay­dın­laş­dı­rıl­ma­sı və təh­li­li ilə bit­di. Bu məc­lis­də ha­kim tə­rə­fin­dən heç bir qə­naə­tə gə­li­nə bil­mə­di­yin­dən, ülə­ma­la­rın ağır hökm və sərt qə­rar­la­rı ye­ri­nə ye­ti­ril­mə­di; la­kin bö­yük hə­yə­ca­nı azalt­maq və ca­maa­tın səs-kü­yü­nün qar­şı­sı­nı al­maq üçün o be­lə bir söz yay­dı ki, Həz­rət Ba­bın Teh­ra­na gön­də­ril­mə­si ba­rə­də fər­man çı­xıb ki, qə­ti qə­ra­ra gə­lin­sin ya da mü­əy­yən cə­sa­rət­li ülə­ma­lar [Onu] tək­zib et­sin­lər.

Ona gö­rə də Mö­tə­mid Onu İs­fa­han­dan öz at­lı dəs­tə­si ilə yo­la sal­dı; la­kin on­lar Mur­çih-Xa­ra ça­tan­da, Onun İs­fa­ha­na qay­ta­rıl­ma­sı üçün giz­li əmr ver­di ki, bu­ra­da öz şəx­si dam­lı mül­kün­də Ona sı­ğı­na­caq və pə­nah ver­miş­di; Mö­tə­mi­din eti­bar­lı və gü­vən­li xid­mət­çi­lə­rin­dən baş­qa heç kəs Həz­rət Bab haq­qın­da bil­mir­di.

Dörd ay bu cür keç­di və Mö­tə­mid Al­la­hın rəh­mə­ti­nə get­di. Mö­tə­mi­din qar­da­şı oğ­lu Gur­gin (Qor­kin) xan Həz­rət Ba­bın şəx­si mən­zil­də ol­du­ğu­nu bi­lir­di və bu mə­sə­lə­ni Baş Və­zi­rə çat­dır­dı. Ha­cı Mir­zə Ağa­sı, o gör­kəm­li və­zir qə­ti bir əmr və gös­tə­riş ver­di ki, on­lar Həz­rət Ba­bı giz­li­cə, heç kə­sin Onu ta­nı­ma­ma­sı şər­ti­lə, Nü­sey­ri (Na­si­ri) sü­va­ri­lə­ri­nin mü­şa­yiə­tin­də pay­tax­ta gön­dər­sin­lər.

Həz­rət Bab Ki­nar-Gir­də ye­ti­şən­də Baş Və­zir­dən məs­kun­laş­ma­ğın Kü­leyn kən­di ol­ma­sı ba­rə­də ye­ni bir əmr gəl­di. O ora­da iyir­mi gün qal­dı. Bun­dan son­ra Həz­rət Bab şa­hın hü­zu­ru­na mək­tub gön­dər­di və ar­zu et­di ki, Onun mə­qa­mı­nın doğ­ru­lu­ğu­nu or­ta­ya qoy­maq üçün bir məc­lis təş­kil et­sin­lər və bu­nun o bö­yük irə­li­lə­yiş­lər üçün va­si­tə ola­ca­ğı­nı göz­lə­yir­di. Baş Və­zir bu­na im­kan ver­mə­di və şa­hın hü­zu­ru­na be­lə ərz et­di: “Sü­va­ri dəs­tə­si hə­rə­kə­tə ha­zır­dır, in­di­ki za­man­da bu cür mə­sə­lə­lər­lə məş­ğul ol­maq səl­tə­nə­tin çök­mə­si­nə gə­ti­rər. Heç bir şüb­hə də yox­dur ki, pay­tax­tın məş­hur ülə­ma­la­rı İs­fa­han ülə­ma­la­rı ki­mi hə­rə­kət edə­cək­lər və bu da ca­ma­at ara­sın­da iğ­ti­şaş ya­ra­da­caq və be­lə olan təq­dir­də, mə­sum İma­mın di­ni­nə uy­ğun ola­raq, on­lar bu se­yi­din qa­nı­nı ana sü­dü ki­mi ha­lal bi­lə­cək­lər. Şah mə­iy­yə­ti sə­fə­rə ha­zır­dır və qar­şı­da heç bir ma­neə və ən­gəl yox­dur. Şüb­hə yox­dur ki, Ba­bın ol­ma­sı ağır çax­naş­ma və fə­sad ya­ra­da­caq. Ona gö­rə də in­di­ki za­ma­nın tə­lə­bi ilə ən hik­mət­li plan bu­dur: şa­hın taxt­da ol­ma­dı­ğı müd­dət­də bu şəx­si Ma­ku qa­la­sın­da sax­la­maq və qa­yı­da­na qə­dər onun ca­ma­at­la gö­rüş­mə­si­ni qa­da­ğan et­mək.”

Bu fik­rə əsa­sən şa­hən­şa­hın öz xət­ti ilə Həz­rət Ba­ba mə­kub gön­dər­dil­di və mək­tu­bun məz­mu­nu­nun ənə­nə­vi ya­zı­lı­şı­na uy­ğun ola­raq, mək­tu­bun qı­sa məz­mu­nu be­lə idi:

(Ün­van xi­ta­bın­dan son­ra) “Şa­hın mə­iy­yə­ti Teh­ran­dan çıx­maq ərə­fə­sin­də ol­du­ğu üçün ya­ra­şan şə­kil­də gö­rüş­mək müm­kün de­yil. Ma­ku­ya ge­də, bir müd­dət ora­da qa­la və din­cə­lə bi­lər­si­niz; mü­zəf­fər döv­lə­ti­miz üçün dua edər­si­niz; biz bü­tün şərt­lər al­tın­da si­zə diq­qət və hör­mət gös­tə­ril­mə­si üçün təd­bir gör­mü­şük. Sə­fər­dən qa­yı­dan­da si­zi xü­su­si ola­raq də­vət edə­cə­yik.”

Bun­dan son­ra on­lar Onu sü­va­rı mü­ha­fi­zə dəs­tə­si ilə (on­la­rın ara­sın­da ça­par Mə­həm­məd Bəy də var­dı) Təb­riz və Ma­ku­ya gön­dər­di­lər.

Bun­dan əla­və Həz­rət Ba­bın ar­dı­cıl­la­rı Mə­həm­məd Bə­yin va­si­tə­çi­li­yi ilə [On­dan] mü­əy­yən xə­bər gön­də­ril­di­yi­ni (bun­la­rın ara­sın­da mər­hum şa­hın aya­ğı­nın sa­ğal­dıl­ma­sı, la­kin bir şərt­lə ki, söh­bət baş tu­ta­caq­dı və çox­lu­ğun zül­mü da­yan­dı­rı­la­caq­dı) və Baş Və­zi­rin bu mək­tub­la­rın şa­hın hü­zu­ru­na çat­dı­rıl­ma­sı­na ma­ne ol­du­ğu­nu söy­lə­yir­lər. Çün­ki onun özü ru­ha­ni li­der ol­maq id­dia­sın­da idi və di­ni rəh­bər­lik gös­tər­mək üçün ha­zır­lan­mış­dı. La­kin baş­qa­la­rı bu mə­lu­ma­tı tək­zib edir­lər.

Hər bir hal­da sə­fə­ri za­ma­nı O Baş Və­zi­rə bir mək­tub yaz­dı, “Siz mə­ni İs­fa­han­dan ça­ğır­dı­nız ki, ülə­ma­lar­la gö­rü­şüm və qə­ti bir həll yo­lu ta­pıl­sın. İn­di nə ol­muş­dur ki, bu əla fi­kir Ma­ku və Təb­riz­lə əvəz olun­­du­­?”

O, Təb­riz şə­hə­rin­də qırx gün qal­sa da, ülə­ma­lar Ona il­ti­fat gös­tə­rib ya­xın­laş­maq is­tə­mə­di­lər və Onun­la gö­rüş­mə­yi düz­gün he­sab et­mə­di­lər. Son­ra Onu Ma­ku qa­la­sı­na gön­dər­di­lər və doq­quz ay Onu o uca da­ğın ba­şın­da yer­ləş­miş əl­çat­maz qa­la­ya yer­ləş­dir­di­lər. Ma­ku­nun ha­ki­mi Əli Xan Pey­ğəm­bə­rin ailə­si­ni həd­dən ar­tıq sev­di­yi üçün Ona müm­kün qə­dər diq­qət gös­tər­di və [bə­zi adam­la­rın] Onun­la söh­bət et­mə­si­nə ica­zə ver­di.

İn­di isə Azər­bay­ca­nın məş­hur ülə­ma­la­rı gö­rən­də ki, qi­ya­mət qop­muş ki­mi Təb­ri­zin hər tə­rə­fin­də bö­yük səs-küy qal­xıb, on­lar hö­ku­mət­dən [Həz­rət Ba­bın] ar­dı­cıl­la­rı­nın cə­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nı və Həz­rət Ba­bın Çeh­riq Qa­la­sı­na gön­də­ril­mə­si­ni xa­hiş et­di­lər. Be­lə­lik­lə on­lar Onu o qa­la­ya gön­dər­di­lər və kürd Yəh­ya Xa­nın nə­za­rə­ti al­tı­na ver­di­lər.

Al­la­ha həmd ol­sun! Bö­yük müc­tə­hid­lə­rin və hör­mət­li fə­qih­lə­rin bu qə­rar­la­rı­na, ha­kim­lə­rin şid­dət­li cə­za və qı­naq­la­rı­na – dö­yül­mə, sür­gün və həbs­lə­rə – bax­ma­ya­raq, bu ic­ma gü­nü-gün­dən bö­yü­yür­dü, mü­za­ki­rə və mü­ba­hi­sə­lər elə bir miq­yas al­mış­dı ki, bü­tün İran bo­yun­ca yı­ğın­caq və məc­lis­lər­də an­caq bu ba­rə­də da­nı­şı­lır­dı. Mey­da­na çıx­mış iğ­ti­şaş bö­yük idi: Ay­dın Di­nin ülə­ma­la­rı vay çə­kir­di, küt­lə hay-küy qal­dır­mış və təş­vi­şə düş­müş­dü, Dost­lar isə se­vi­nir və al­qış edir­di­lər.

La­kin Həz­rət Ba­bın Özü bu iğ­ti­şaş və çax­naş­ma­ya əhə­miy­yət ver­mir, is­tər yol­da, is­tər­sə də Ma­ku və Çeh­riq qa­la­la­rın­da ol­du­ğu ki­mi, ax­şam və sə­hər, xeyr, ge­cə və gün­düz, ən if­rat hey­ran­lıq və məf­tun­luq ha­lın­da, O, qa­ib, la­kin möv­cud olan, möh­tə­rəm və hör­mət etdiyi Şəx­sin[[10]](#footnote-10) key­fiy­yət və si­fət­lə­ri üzə­rin­də da­vam­lı tə­fək­kür et­mə­yə qa­pan­mış­dı. O, o Şəxs haq­qın­da da­nı­şır və onun xü­la­sə­si bu­dur:

“Bax­ma­ya­raq ki, bə­la dər­ya­sı hər tə­rəf­dən co­şur, qə­za­vü-qə­dər zər­bə­lə­ri bir-bi­ri­nin ar­dın­ca vu­rur, kə­dər və bəd­bəxt­lik zül­mə­ti ru­hu və bə­də­ni çul­ğa­la­yır, am­ma Mə­nim ürə­yim Sə­nin üzü­nü xa­tır­la­maq­la ay­dın­la­nır və qəl­bim Sə­nin tə­biə­ti­nin ət­rin­dən gül­şən olur.”

Qı­sa­sı, üç ay Çeh­riq qa­la­sın­da qal­dıq­dan son­ra, Təb­ri­zin məş­hur müc­tə­hid­lə­ri və Azər­bay­can ülə­ma­la­rı in­san­la­rı qor­xut­maq və va­hi­mə­yə sal­maq üçün Həz­rət Ba­ba ən ağır cə­za tə­lə­bi ilə Teh­ra­na mək­tub yaz­dı­lar. Baş Və­zir Ha­cı Mir­zə Ağa­sı İra­nın bü­tün böl­gə­lə­rin­də ülə­ma­la­rın tə­laş və səs-kü­yü­nü gö­rən­də o zo­rən on­lar­la əl­bir ol­du və Həz­rət Ba­bın Çeh­riq­dən Təb­ri­zə gə­ti­ril­mə­si­nə əmr ver­di. Onu Ur­mi­yə­dən ke­çi­rib apa­ran­da şə­hə­rin ha­ki­mi Qa­sım Mir­zə Onu qey­ri-adi eh­ti­ram­la qar­şı­la­dı və aşa­ğı və yu­xa­rı tə­bə­qə­dən iba­rət xey­li say­da in­san top­laş­dı. On­lar öz­lə­ri­ni son də­rə­cə hör­mət­lə apar­dı­lar.

Həz­rət Bab Təb­ri­zə çat­dıq­dan bir ne­çə gün son­ra Onu hö­ku­mət məh­kə­mə­si­nə gə­tir­di­lər. Ta­nın­mış müc­tə­hid­lər­dən Ni­za­mül-Ülə­ma, Mol­la Mə­həm­məd Ma­ma­ğa­ni, İmam-Cü­mə Mir­zə Əh­məd, Şey­xül-İs­lam Mir­zə Əli-Əs­ğər və bir ne­çə di­gər ülə­ma iş­ti­rak edir­di­lər. On­lar Həz­rət Ba­bın id­dia­sı ba­rə­də su­al­lar ver­di­lər. O, Meh­di­li­yə id­dia et­di­yi­ni söy­lə­di; bu za­man bö­yük bir gu­rul­tu qop­du. Qüd­rət­li ülə­ma­lar Onu hər tə­rəf­dən əha­tə et­di­lər və mol­la­lar elə bir hü­cum et­di­lər ki, sa­də bir gənc Elb­rus da­ğı­nın qar­şı­sın­da dur­sa, bun­dan da­ha bö­yük hey­rət do­ğur­maz­dı. On­lar dəlil tə­ləb et­di­lər. Tə­rəd­düd et­mə­dən O mətn­lər oxu­du və bu söz­lə­ri söy­lə­di: “Bu dai­mi və ən qüd­rət­li sü­but­dur.” On­lar Onun qram­ma­ti­ka­sı­nı tən­qid et­di­lər. O da Qu­ran­dan də­lil­lər gə­tir­di və or­ta­ya qoy­du ki, bu­na bən­zər qram­ma­tik qay­da­lar­dan is­tis­na­la­ra mi­sal­lar ora­da da var­dır. Be­lə­cə məc­lis da­yan­dı və Həz­rət Bab Öz mə­ka­nı­na qa­yıt­dı.

O za­man Azər­bay­ca­nın ha­ki­mi və­li­əhd idi. Həz­rət Bab­la bağ­lı o heç bir qə­rar ver­mə­di, və Ona ma­ne ol­maq is­tə­mə­di. La­kin müc­tə­hid­lər be­lə məs­lə­hət gör­dü­lər ki, şid­dət­li cə­za ve­ril­mə­li­dir və qə­ra­ra al­dı­lar ki, Onu döy­sün­lər. Be­lə­lik­lə, hör­mət­li se­yid­lər­dən bi­ri olan Şey­xül-İs­lam Mir­zə Əli Əs­ğər Həz­rət Ba­bı öz evi­nə gə­tir­di və öz əli ilə çu­buq­la Onu vur­du. Bun­dan son­ra on­lar Həz­rət Ba­bı Çeh­ri­qə gön­dər­di­lər və cid­di şərt­lər al­tın­da dus­taq et­di­lər.

Bu dö­yül­mə, tən­beh, həbs və cid­di təd­bir­lər ba­rə­də xə­bər­lər bü­tün İra­na ya­yı­lan­da ha­ki­miy­yət və nü­fu­za ma­lik olan ülə­ma və müc­tə­hid­lər bu di­nin ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı və ye­rin­də bo­ğul­ma­sı üçün hə­rə­kə­tə keç­di­lər və bu­nun üçün əl­lə­rin­dən gə­lə­ni et­di­lər. Və qə­rar­la­rı­na da­ha də­qiq ol­sun de­yə bu söz­lə­ri də əla­və et­di­lər ki, “bu şəxs və onun ar­dı­cıl­la­rı tam az­mış­lar, din və döv­lət üçün zi­yan­lı­dır­lar.” İran ha­kim­lə­ri ha­ki­mi-müt­ləq ol­duq­la­rı üçün bə­zi əya­lət­lər­də on­lar bu qə­ra­ra uy­du­lar və ba­bi­lə­rin kö­kü­nü kəs­mək və pə­rən-pə­rən et­mək üçün bir­ləş­di­lər. La­kin mər­hum Mə­həm­məd şah bu mə­sə­lə­də diq­qət­li dav­ran­dı və dü­şün­dü ki, bu Gənc Pak bir nə­sil­dən­dir və onun ailə­si ba­rə­sin­də “sən ol­ma­say­dın” de­yə mü­ra­ci­ət edil­miş­di. O vax­ta qə­dər ki, O ic­ti­mai asa­yi­şə və ri­fa­ha zidd olan heç bir zə­rər­li hə­rə­kət tö­rət­mir­, hö­ku­mət ona mü­da­xi­lə et­mə­mə­li­dir. Ət­raf böl­gə­lə­rin ülə­ma­la­rı ona şi­ka­yət edən­də o ya ca­vab ver­mir, ya da on­la­ra təd­bir­li dav­ran­ma­ğı əmr edir­di.

Bu­na bax­ma­ya­raq, məş­hur müc­tə­hid və şöh­rət­li alim­lər­lə Həz­rət Ba­bın alim ar­dı­cıl­la­rı ara­sın­da qar­şı­dur­ma, mü­za­ki­rə və çə­kiş­mə o qə­dər yük­səl­di ki, bə­zi əya­lət­lər­də on­lar bir-bi­ri­ni lə­nət­lə­mək də­rə­cə­si­nə çat­dı­lar; əya­lə­tin ha­kim­lə­ri üçün də mən­fə­ət əl­də et­mək va­si­tə­lə­ri ya­ran­dı və ona gö­rə də bö­yük iğ­ti­şaş və çax­naş­ma düş­dü. Po­daq­ra xəs­tə­li­yi şa­hın ayaq­la­rı­nı elə tut­muş və onun dün­ya­nı ni­zam­la­yan fik­ri­ni elə məş­ğul edir­di ki, Baş Və­zir ha­cı Mir­zə Ağa­sı­nın mü­ha­ki­mə­si iş­lə­rin apa­rıl­ma­sın­da əsas mər­kə­zə çev­ril­di, onun qa­bi­liy­yət­siz­li­yi və re­surs ça­tış­maz­lı­ğı gün ki­mi ay­dın ol­du. Onun hər sa­at fik­ri də­yi­şir­di və ye­ni əmr ve­rir­di: Bir də­fə o, ba­bi­lə­rin ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı və əzil­mə­lə­ri­ni mü­la­hi­zə edə­rək ülə­ma­la­rın qə­rar­la­rı­nı dəs­tək­lə­mək üçün dəs­tək ax­ta­rır­dı: baş­qa bir də­fə isə o, bir mis­ti­kə çev­ri­lər də de­yər­di, “bü­tün səs­lər Sul­tan­dan­dır,”[[11]](#footnote-11) ya­xud öz di­li ilə tək­rar edir­di: “Mu­sa Mu­sa ilə sa­vaş­da­dır,”[[12]](#footnote-12) ya­xud da oxu­yar­dı: “Bu, yal­nız Sə­nin sı­na­ğın­dır”[[13]](#footnote-13) Qı­sa­sı, bu sə­bat­sız və­zir va­cib mə­sə­lə­lə­ri ida­rə et­mək­də qa­bi­liy­yət­siz­li­yi, cə­miy­yə­tin iş­lə­ri­nə nə­za­rət et­mək və ni­zam­la­maq­da ye­tər­siz­li­yi üzün­dən elə hə­rə­kət et­di ki, hər yan­dan və hər tə­rəf­dən iğ­ti­şaş və səs-küy qalx­dı: ən ta­nın­mış və nü­fuz­lu mol­la­lar küt­lə­yə əmr ver­di­lər ki, Həz­rət Ba­bın ar­dı­cıl­la­rı­na sa­taş­sın­lar, tə­ca­vüz et­sin­lər və be­lə­cə hər tə­rəf­dən hü­cum baş­la­dı. Xü­su­si­lə də Meh­di­lik id­dia­sı məş­hur ülə­ma və bil­gi­li müc­tə­hid­lə­rin qu­la­ğı­na ça­tan­da min­bər­lə­rin­dən səs­lə­ri­ni ucalt­dı­lar, qış­qı­rıb şi­ka­yət et­di­lər ki, “di­nin və imam­lar­dan gə­lən mö­tə­bər hə­dis­lə­rin ən va­cib eh­kam­la­rın­dan bi­ri, xeyr, Həz­rət Cə­fə­rin eh­ka­mı­nın tə­mə­li on ikin­ci mə­sum İma­mın qey­bə çə­kil­mə­si­dir (On­la­rın hər iki­si­nə sa­lam ol­sun). Bəs Ca­bul­ğa­ya nə oldu? Ca­bul­sa ha­ra get­­di­­? Bəs Ki­çik Qey­bə­tə nə oldu? Bö­yük Qey­bət ne­cə oldu? Hü­seyn İbn Ru­hun söz­lə­rin­də nə de­yi­lir, İbn Mehr­ya­rın hə­di­si nə­di­r? Və­li­lə­rin və Kö­mək­çi­lə­rin[[14]](#footnote-14) pər­va­zı ne­cə ola­ca­q? Şər­qin və Qər­bin fət­hi ilə nə et­mə­li­yi­k? Dəc­ca­lın eş­şə­yi ha­ra­da­dı­r? Süf­ya­ni­nin zü­hu­ru nə vaxt ola­ca­q? Əh­li-Bey­tin hə­dis­lə­rin­də­ki əla­mət­lər ha­ra­da­dı­r? Mü­zəf­fər Di­nin ra­zı­laş­dı­ğı şey ha­ra­da­dı­r? Bur­da an­caq iki mə­sə­lə var: ya biz Mü­qəd­dəs İmam­la­rın hə­dis­lə­ri­ni rədd et­mə­li, Cə­fə­rin məz­hə­bin­dən üz dön­dər­mə­li, və İmam­la­rın ay­dın əla­mət­lə­ri­ni sa­yıq­la­ma ki­mi qə­bul et­mə­li­yik; ya da Di­nin əsas və kö­mək­çi eh­kam­la­rı­na, Şə­riə­tin va­cib və ay­dın bə­yan­la­rı­na uy­ğun ola­raq, bu şəx­sin rədd edil­mə­si­ni, xeyr, məhv edil­mə­si­ni əsas və­zi­fə he­sab et­mə­li­yik. Əgər biz ha­mı­nın qə­bul et­di­yi mö­tə­bər hə­dis­lə­rə və aş­kar də­lil­lə­rə göz yum­saq, mə­sum İma­mın Eh­ka­mı­nın tə­mə­lin­dən heç nə qal­ma­ya­caq: biz nə sün­ni ol­ma­lı, nə də ha­kim məz­həb­dən ol­ma­lı­yıq ki, vəd olu­nan Öv­li­ya­nı göz­lə­mək­də və do­ğul­muş Meh­di­yə inan­maq­da da­vam edək. Əks hal­da Öv­li­ya­lıq Qa­pı­sı­nın açıl­ma­sı­nı qə­bul et­mə­li, və Həz­rət Mə­həm­mə­din ailə­sin­dən gə­lən Şəx­sin iki əla­mə­tə ma­lik ol­du­ğu­nu nə­zə­rə al­ma­lı­yıq: bi­rin­ci şərt Mü­qəd­dəs şə­cə­rə­dən ol­ma­lı­dır; ikin­ci­si isə par­laq ayət­lər­lə qüv­vət­lən­di­ril­mə­li­dir [İla­hi­dən ol­ma­lı­dır]. Biz Şiə­lə­rin xi­las ol­muş dəs­tə­si­nin mi­nil­lik inan­cı ilə nə et­mə­li­yik ya­xud on­la­rın də­rin müc­tə­hid və gör­kəm­li ülə­ma­la­rı ba­rə­də nə de­mə­li­yi­k? Bun­la­rın ha­mı­sı səhv­mi edib­lə­r? On­lar xə­ta va­di­sin­də­mi az­mış­la­r? Bu ne­cə bir sax­ta təs­diq­dir! Al­la­ha and ol­sun, bu in­sa­nın be­li­ni qı­ran bir şey­dir! Ey in­san­lar bu atə­şi sön­dü­rün və bu söz­lə­ri unu­dun! Əf­sus! Vay bi­zim di­ni­mi­zə, vay bi­zim şə­riə­ti­mi­zə!”

On­lar məs­cid­lər­də və iba­dət­xa­na­lar­da, min­bər və moi­zə­lər­də şi­ka­yət et­di­lər.

La­kin Ba­bi li­der­lə­ri on­la­rın əley­hi­nə trak­tat­lar yaz­dı­lar və öz dü­şün­cə­lə­ri­nə uy­ğun ca­vab­lar ver­di­lər. Əgər tə­fər­rü­at­lar bu­ra­da da­nı­şıl­sa, mə­sə­lə uza­nar, an­caq bi­zim məq­sə­di­miz ta­ri­xin gös­tə­ril­mə­si­dir, inan­maq və rədd et­mək üçün də­lil­lər gə­tir­mək de­yil; am­ma bə­zi ca­vab­la­rın məğ­zi bu­dur ki: Sü­bu­tu ali, də­li­li hə­dis­dən üs­tün, əv­vəl­ki­ni kök, son­ra­kı­nı bu­daq he­sab edə­rək de­yir­lər, “əgər bu­daq kök­lə uy­ğun gəl­mir­sə, bu sü­but ola bil­məz və ona eti­bar et­mək ol­maz; zi­ra de­yi­lən nə­ti­cə­nin mü­əy­yən olun­muş prin­si­pə qar­şı dur­maq haq­qı yox­dur və onun ək­si­nə qal­xa bil­məz.” Doğ­ru­dan da, bu cür hal­lar­da on­lar şər­hi vəh­yin öz hə­qi­qə­ti və hə­qi­qi təf­si­rin məğ­zi he­sab edir­di­lər: be­lə­lik­lə, mə­sə­lən, on­lar Qai­min hökm­ran­lı­ğı­nı mis­tik bir hökm­ran­lıq ki­mi, Onun fəth­lə­ri­ni isə ürək şə­hər­lə­ri­nin fət­hi ki­mi şərh edir və bu fik­rə dəs­tək ki­mi Şə­hid­lə­rin Ağa­sı­nın (ha­mı­nın ca­nı ona fə­da ol­sun) məz­lu­mi­yət və məğ­lu­biy­yə­ti­ni mi­sal gə­ti­rir­di­lər. Çün­ki o, “Və bi­zim qo­şu­nu­muz on­la­ra üs­tün gə­lə­cək”[[15]](#footnote-15) mü­ba­rək ayə­si­nin əsl tə­za­hü­rü idi, am­ma bu­na bax­ma­ya­raq, o, şə­hid­lik pi­ya­lə­si­ni ka­mil məz­lu­miy­yət­lə, müt­ləq məğ­lu­biy­yət anın­da iç­di və düş­mən­lə­ri­nə qa­lib gəl­di və Ali Qo­şu­nun dəs­tə­lə­rin­dən ən qüd­rət­li­si­nə çev­ril­di. Ey­ni­lə də təh­sil­siz ol­ma­sı­na bax­ma­ya­raq Həz­rət Ba­bın bir sı­ra ya­zı­la­rı­nı Mü­qəd­dəs Ru­hun im­la­sı he­sab edir­di­lər; məş­hur in­san­la­rın qo­yub get­dik­lə­ri ki­tab­lar­dan zid­diy­yət­li hə­dis­lər­dən çı­xa­rış­lar et­di­lər; məq­səd­lə­ri­nə açıq şə­kil­də uy­ğun gə­lən hə­dis­lə­ri sü­but ki­mi gə­tir­di­lər; keç­mi­şin mü­əy­yən gör­kəm­li şəxs­lə­ri­nin bə­yan­la­rın­dan ya­pış­dı­lar; On­lar, həm­çi­nin, möh­tə­rəm di­nin [İs­la­mın] za­hid və tər­ki-dün­ya alim­lə­ri­ni­nin, məş­hur dər­viş­lə­ri­nin iman gə­tir­mə­lə­ri­ni ye­tər­li bir sü­but he­sab edir, Həz­rət Ba­bın möh­kəm­li­yi­ni və sə­ba­tı­nı isə ən güc­lü əla­mət sa­yır, mö­cü­zə və bən­zə­ri şey­lər söy­lə­yir­di­lər; bi­zim məq­sə­di­mi­zə yad olan şey­lər­dən müx­tə­sər­lik üçün biz yan keç­dik və in­di il­kin möv­zu­muz­la da­vam edə­cə­yik.

Bu ha­di­sə­lər za­ma­nı Ba­bi­lər ara­sın­da mü­əy­yən şəxs­lər pey­da ol­du­lar ki, on­lar bu məz­hə­bin nə­zə­rin­də qə­ri­bə üs­tün­lü­yə və gör­kə­mə ma­lik idi­lər. On­la­rın ara­sın­da nur­lu Ha­cı Se­yid Ka­zım Rəş­ti­nin (Al­lah onun mə­qa­mı­nı ucalt­sın) şa­gir­di və Həz­rət Ba­bın zi­ya­rə­tin­də Onun yol­da­şı və kö­mək­çi­si ol­muş Mir­zə Mə­həm­məd Əli Ma­zan­da­ra­ni də var­dı. Bir müd­dət keç­dik­dən son­ra o elə mü­əy­yən dav­ra­nış və ha­lət­lər gös­tər­di ki, ha­mı ona ita­ət et­mə­yi müt­ləq inam­la alın­maz qa­la­ya sı­ğın­maq he­sab et­di və hət­ta ha­mı­nın li­de­ri və baş­çı­sı olan Mol­la Hü­seyn Buş­ru­yi də bu məz­hə­bin nə­cib və mü­tə­va­ze ar­dı­cıl­la­rı ki­mi ona xi­tab edə­rək bö­yük ita­ət­kar­lıq­la və onun hü­zu­run­da bir mü­ti bən­də ki­mi dav­ran­dı.

Bu şəxs son də­rə­cə də­ya­nət­lə Həz­rət Ba­bın sö­zü­nü ucalt­maq üçün özü­nü həsr et­di və Həz­rət Bab da haq­qı­na onu tə­rif və tə­rən­nüm et­di, onun qalx­ma­sı­nı Gö­rün­mə­zin yar­dı­mı say­dı. Nitq və üs­lu­bun­da o, “aş­kar mö­cü­zə” idi, möh­kəm­lik və sə­ba­tın­da isə ha­mı­dan üs­tün idi. Nə­ha­yət­də o, (hic­ri) 1265-ci il­də Bar­fu­ru­şun baş qa­zi­si müc­tə­hid Səi­dül-Ülə­ma­nın fit­va­sı ilə ba­şın­dan keç­di və hə­ya­tı­nı gu­rul­tu­lu və səs-küy­lü küt­lə­nin ara­sın­da fə­da et­di.

On­la­rın ara­sın­da bil­gi­li din xa­di­mi, Qəz­vin müd­ri­ki Ha­cı Sa­le­hin qı­zı Qür­rə­tül-Eyn ki­mi ta­nı­nan bi­ri də var­dı. Nəql edir­lər ki, o, müx­tə­lif sə­nət­lər­də ma­hir bir şəxs idi, Qu­ra­ni-Şə­ri­fin təf­si­ri və tə­lim­lə­ri üzə­rin­də öz bə­la­ğət­li şərhləri ilə ən gör­kəm­li us­tad­la­rın an­la­yış və fik­ri­ni hey­rə­tə sa­lır­dı və şöh­rət­li Şeyx Əh­sai­nin eh­kam­la­rı­nın qüd­rət­li bir əla­mə­ti idi. O, Mü­qəd­dəs Mə­qam­lar­da ila­hi tə­lim­lər ba­rə­sin­də Ka­zı­mın çı­ra­ğın­dan işıq al­dı və Həz­rət Ba­bın yo­lun­da hə­ya­tı­nı kö­nül­lü fə­da et­di. O elə bir şöh­rət qa­zan­dı ki, alim­lər və mis­tik­lər onun nit­qi­ni eşit­mə­yə can atır, onun mü­la­hi­zə və mü­ha­ki­mə­lə­ri­nin qüd­rə­ti­nə şa­hid ol­ma­ğın həs­rə­ti­ni çə­kir­di­lər. Onun bey­ni tə­la­tüm­lü ide­ya­lar­la, qız­ğın və coş­ğun fi­kir­lər­lə do­lu idi. Bir çox yer­lər­də o ən in­cə mə­sə­lə­lə­ri izah edə­rək mü­ba­hi­sə­lər­də qa­lib gəl­miş­di. Teh­ran­da Mah­mud Kə­lən­tə­rin evin­də həbs­də ikən, toy şən­lik­lə­ri­nin get­di­yi bir za­man­da, şə­hə­rin ora­da qo­naq olan zən­gin və nü­fuz­lu adam­la­rı­nın xa­nım­la­rı onun söz­lə­ri­nin gö­zəl­li­yi­nə hey­ran ol­muş və onun ət­ra­fın­da top­laş­mış, onun söz­lə­ri­nə qu­laq asa­raq mü­si­qi­yə fi­kir ver­mə­miş­di­lər, on­lar onun seh­ri­nə dü­şə­rək toy­la­rı mü­şa­yi­ət edən xoş və ma­raq­lı mən­zə­rə­lə­ri seyr et­mək­dən ay­rıl­mış­dı­lar. Qı­sa­sı, bə­la­ğət­də o, əs­rin fə­la­kə­ti, mən­ti­qi mü­ha­ki­mə­də dün­ya­nın bə­la­sı idi. Onun ürə­yin­də qor­xaq­lıq və cə­sa­rət­si­zli­yin izi be­lə yox idi, nə də ona xe­yir­xah olan­la­rın nə­si­hət­lə­ri­nin ona bir fay­da­sı var­dı. Hər­çənd o, gənc və gö­zəl bir qa­dın idi, am­ma o şöh­rə­ti ki­şi­lə­rin əlin­dən al­dı və Teh­ra­nın nü­fuz­lu müc­tə­hid­lə­ri­nin fit­va­sı ilə hə­ya­tı­nı qur­ban ve­rə­nə qə­dər mə­ta­nə­tin özü­nü sı­na­ğa çək­di. La­kin əgər biz tə­fər­rü­at­la­ra var­saq, mə­sə­lə uza­nar.

De­mək, Mə­həm­məd Şah ölən­də İran be­lə bir böh­ran­lı və­ziy­yət­də, ülə­ma­lar çaş­qın və tə­laş için­də idi­lər və bu vaxt tax­ta ye­ni bir şəxs çıx­dı. Baş Və­zir, Əmir Ni­zam Mir­zə Ta­ğı xan səl­tə­nə­tin ida­rə­çi­li­yi­ni öz zülm­kar əl­lə­ri­nə al­dı və id­dia atı­nı öz­ba­şı­na­lıq və tək ida­rə­çi­lik mey­da­nı­na çap­dı. Bu və­zir təc­rü­bə­siz, hə­rə­kət­lə­ri­nin nə­ti­cə­si­ni nə­zə­rə al­ma­yan bir şəxs idi; qa­na su­sa­mış və utan­maz bir adam, hər an qan tök­mə­yə tə­lə­sən və ha­zır bi­ri idi. Cə­za­nın ağır­lı­ğı­nı müd­rik ida­rə­çi­lik sa­yır, in­san­lar­la sərt dav­ran­ma­ğı, əzab ver­mə­yi, qor­xut­maq və hə­də­lə­mə­yi o səl­tə­nə­tin in­ki­şa­fı üçün əsas va­si­tə he­sab edir­di. Şah həz­rət­lə­ri er­kən gənc­lik yaş­la­rın­da ol­du­ğun­dan bu və­zir qə­ri­bə xə­yal­la­ra düş­dü və iş­lə­rin apa­rıl­ma­sın­da ha­ki­mi-müt­ləq­lik tə­bi­li­ni çal­dı: tək­ba­şı­na və qə­tiy­yət­lə, şah­dan ica­zə al­ma­dan, bil­gi­li döv­lət adam­la­rı ilə məs­lə­hət­ləş­mə­dən, o, ba­bi­lə­rin tə­qib olun­ma­sı­na əmr ver­di və xə­yal et­di ki, lov­ğa güc­lə bu cür mə­sə­lə­lə­rin kö­kü­nü kə­sə bi­lər və qəd­dar­lıq yax­şı nə­ti­cə­lər ve­rər; hal­bu­ki (ger­çək­lik­də) vic­dan mə­sə­lə­lə­ri­nə mü­da­xi­lə sa­də­cə on­la­rı da­ha da ya­yır və güc­lən­di­rir; sön­dür­mə­yə nə qə­dər çox ça­lı­şır­san­sa, atəş o qə­dər də alov­la­nır, xü­su­si­lə də iman və din mə­sə­lə­lə­rin­də, qan tö­kül­dük­cə ya­yı­lır və tə­si­ri ar­tır, in­san­la­rın ürə­yi­nə güc­lü tə­sir gös­tə­rir. Bu şey­lər sü­but olun­muş­dur və sü­but­la­rın da ən bö­yü­yü elə bu müa­mi­lə­dir. Be­lə­lik­lə, nəql edir­lər ki, Ka­şan­da bir ba­bi­nin əm­la­kı ta­lan edil­miş, ailə üzv­lə­ri qo­vul­muş və pə­rən-pə­rən sa­lın­mış­dı. Onu so­yun­dur­muş və qam­çı­la­mış­dı­lar, saq­qa­lı­nı ba­tır­mış, eş­şə­yin üs­tü­nə tər­si­nə min­dir­miş, ən ağır qəd­dar­lıq­la, tə­bil, şey­pur, sim­li alət və tam­bur sə­da­la­rı al­tın­da şə­hə­rin kü­çə və ba­zar­la­rın­da do­lan­dır­mış­dı­lar. Dün­ya­dan və onun əh­lin­dən tam bi­xə­bər ya­şa­yan bir nə­fər ga­vur kar­van­sa­ra­yın bir kün­cün­də tək­ba­şı­na otur­muş­du. İn­san­la­rın ha­ray-hə­şi­ri asi­ma­na qal­xan­da o da kü­çə­yə qaç­dı, dö­yən­lə dö­yü­lən­lə­ri ayırd edən­dən və onun ca­ma­at ara­sın­da rüs­vay olun­ma sə­bə­bi­ni və cə­za­sı­nı öy­rə­nən­dən son­ra ax­tar­ma­ğa baş­la­dı və elə o gün ba­bi­lə­rin cə­miy­yə­ti­nə qo­şul­du və de­di ki, “Məhz bu pis mü­na­si­bət və ca­ma­at qar­şıs­ın­da­kı bu zə­la­lət və al­çal­dıl­ma bu­nun hə­qi­qət ol­ma­sı­nın sü­bu­tu­dur və ən kamil də­lil­dir. Əgər be­lə ol­ma­say­dı, min il keç­mə­li idi ki, mə­nim ki­mi bi­ri­nin xə­bə­ri ol­sun.”

Bü­tün təd­bir­lər­də və­zir tam öz­ba­şı­na­lıq­la, heç bir gös­tə­riş al­ma­dan və ica­zə so­ruş­ma­dan, ba­bi­lə­ri cə­za­lan­dır­maq və iş­gən­cə ver­mək üçün hər tə­rə­fə əmr­lər gön­dər­di. Ha­kim­lər və qa­zi­lər sər­vət top­la­maq üçün bə­ha­nə, mə­mur­lar isə mən­fə­ət va­si­tə­si ax­tar­dı­lar; mol­la­lar min­bər­lər­dən ca­maa­tı hü­cu­ma ça­ğır­dı­lar; di­ni və mül­ki qa­nun­lar əl-ələ ver­di­lər və bu in­san­la­rı məhv et­mək və kö­kü­nü kəs­mək üçün ça­lış­dı­lar.

Bu in­san­la­rın Həz­rət Ba­bın tə­lim­lə­ri­nin tə­məl prin­sip­lə­ri və giz­li eh­kam­la­rı ba­rə­də düz­gün və la­zı­mi bi­lik­lə­ri hə­lə yox idi və öz və­zi­fə­lə­ri­ni də bil­mir­di­lər. On­la­rın an­la­yış və fi­kir­lə­ri köh­nə tərz­də idi, dav­ra­nış və ədəb­lə­ri qə­dim ənə­nə­yə uy­ğun­du. Bun­dan əla­və Həz­rət Ba­ba çı­xış bağ­lı idi, bəd­bəxt­lik alo­vu isə hər tə­rəf­də alov­la­nır­dı. Ülə­ma­la­rın fit­va­sı ilə, hö­ku­mət və bü­tün­lük­də, in­san­lar də­fe­dil­məz bir qüv­və ilə, qa­rə­tə baş­la­dı­lar və hər ye­ri ta­lan et­di­lər, bu atə­şi sön­dür­mək və bu ya­zıq in­san­la­rı məhv et­mək üçün on­la­rı cə­za­lan­dır­dı­lar, iş­gən­cə ver­di­lər, öl­dür­dü­lər və ça­pıb-ta­la­dı­lar. Bu in­san­la­rın məh­dud say­da ol­duq­la­rı ki­çik şə­hər­lər­də əl­lə­ri bağ­lı ha­mı­sı qı­lınc­dan ke­çi­ril­di, bö­yük şə­hər­lər­də isə say­la­rı çox idi və keç­miş inanc­la­rı əsa­sın­da öz­lə­ri­ni mü­da­fiə­yə qalx­dı­lar, çün­ki öz və­zi­fə­lə­ri ba­rə­də bil­gi al­ma­la­rı müm­kün de­yil­di, bü­tün qa­pı­lar bağ­lan­mış­dı.

Di­gər yer­lər­lə ya­na­şı, Ma­zan­da­ran­da Bar­fu­ruş şə­hə­ri­nin sa­kin­lə­ri qa­zi Səi­dül-Ülə­ma­nın əm­ri ilə Mol­la Hü­seyn Buş­ru­yi­yə və onun ar­dı­cıl­la­rı­na hü­cum et­di, al­tı-yed­di adam öl­dür­dü­lər. On­lar qa­lan­la­rın məhv edil­mə­si üçün on­la­rı əha­tə­yə alan­da Mol­la Hü­seyn azan ve­ril­mə­si­nə əmr ver­di və əli­ni qı­lın­ca uza­dan­da, ha­mı qaç­ma­ğa üz tut­du, za­də­gan və əyan­lar pe­şi­man­çı­lıq və eh­ti­ram­la onun qar­şı­sı­na gəl­di­lər və onun çı­xıb get­mə­si­nə ra­zı­lıq ver­di­lər. Bun­dan əla­və, on­lar Qa­di-Ke­la­dan Xos­ro­vu at­lı və pi­ya­da­lar­la mü­ha­fi­zə­çi ki­mi tə­yin et­di­lər ki, ra­zı­lı­ğa əsa­sən, on­lar Ma­zan­da­ran­dan sağ-sa­la­mat çı­xıb get­sin­lər. On­lar şə­hər­dən çı­xan­da yol­la­rı və da­yaz çay ke­çid­lə­ri­ni bil­mə­dik­lə­ri üçün Xos­rov at­lı və pi­ya­da­la­rı ət­ra­fa da­ğıt­dı, Ma­zan­da­ran me­şə­sin­də on­la­rı pus­qu­da yer­ləş­dir­di, ba­bi­lə­ri yol olan və ol­ma­yan yer­lər­də ayır­dı və on­la­rı bir-bir vur­ma­ğa baş­la­dı. Hər tə­rəf­dən tü­fəng­lər şaq­qıl­da­yan­da giz­li plan üzə çıx­dı və yo­lu itir­miş bir ne­çə şəxs baş­qa­la­rı ilə bir­lik­də dər­hal gül­lə­lə­rin qur­ba­nı ol­du­lar. Mol­la Hü­seyn da­ğıl­mış ar­dı­cıl­la­rı­nı top­la­maq üçün azan əm­ri ver­di və bu za­man ka­tib Mir­zə Lüt­fə­li xən­cə­ri­ni çı­xa­rıb Xos­ro­vun qar­nı­nı yar­dı. Xos­ro­vun dəs­tə­sin­dən bə­zi­lə­ri öl­dü­rül­dü və qa­la­nı dö­yüş mey­da­nın­da pə­rən-pə­rən düş­dü­lər. Mol­la Hü­seyn dəs­tə­si­ni Şeyx Tə­bər­si­nin tür­bə­si ya­xın­lı­ğın­da­kı qa­la­ya yer­ləş­dir­di və ic­ma­nın ar­zu­la­rın­dan agah ol­du­ğu üçün, din­cəl­mək əm­ri ver­di və yü­rü­şü sax­la­dı. Dəs­tə­nin çə­kil­di­yi bu möv­qe son­ra Mir­zə Mə­həm­məd Əli Ma­zan­da­ra­ni və bir ne­çə nə­fər di­gər­lə­ri­nin qo­şul­ma­sı ilə da­ha da möh­kəm­lən­di və be­lə­lik­lə, qa­la mü­da­fiə­çi­lə­rinin sa­yı üç yüz on üç nə­fə­rə çat­dı. La­kin bu in­san­lar­dan heç də ha­mı­sı dö­yüş­mək qa­bi­liy­yə­ti­nə ma­lik de­yil­di­lər, an­caq yüz on nə­fər dö­yü­şə ha­zır­lan­dı. On­la­rın ço­xu ülə­ma ya da tə­lə­bə­lər idi ki, on­la­rın da hə­ya­tı bo­yu yol­daş­la­rı ki­tab­lar və ri­sa­lə­lər ol­muş­du; am­ma ye­nə də, sa­va­şa və tü­fəng at­ma­ğa ya qı­lınc çal­ma­ğa adət et­mə­dik­lə­ri­nə bax­ma­ya­raq, dörd də­fə dü­şər­gə və or­du­lar on­la­ra hü­cu­ma keç­di, top, tü­fəng və qum­ba­ra ilə mü­ha­si­rə­yə alın­dılar, hər dörd də­fə də on­lar düş­mə­ni məğ­lu­biy­yə­tə uğ­rat­dı­lar, or­du ta­ma­mi­lə qaç­ma­ğa üz tut­du və da­ğı­dıl­dı. Dör­dün­cü məğ­lu­biy­yət­də Ab­bas­qu­lu xan La­ri­ca­ni qüv­və­lə­rin baş­çı­sı, şah­za­də Meh­di­qu­lu Mir­zə isə dü­şər­gə rəi­si idi. Adı yu­xa­rı­da çə­ki­lən xan dü­şər­gə­dən kə­nar­da, me­şə­nin için­də mas­ka­la­na­raq giz­lə­nir, gün­düz­lər dü­şər­gə­də pey­da olur­du. Son dö­yüş ge­cə baş ver­di və or­du dar­ma­da­ğın edil­di. Ba­bi­lər ça­dır­la­rı və ala­çıq­la­rı yan­dır­dı­lar, ge­cə gün­düz ki­mi ay­dın­lan­dı. Mol­la Hü­sey­nin atı­nın aya­ğı il­gək tə­lə­yə düş­dü, çün­ki o at­lı, qa­lan­la­rı pi­ya­da idi. Uzaq­da ağa­cın ba­şı­na dır­maş­mış Ab­bas­qu­lu xan onu gör­dü və öz əli ilə bir ne­çə gül­lə bo­şalt­dı. Üçün­cü atəş­də onu ye­rə sal­dı, ar­dı­cıl­la­rı onu qa­la­ya gə­tir­di­lər və ora­da dəfn et­di­lər. Bu ha­di­sə­yə bax­ma­ya­raq, qo­şun üs­tün gə­lə bil­mə­di. Nə­ha­yət, şah­za­də əh­də gir­di, Qu­ran üzə­rin­dən imam­la­ra and içə­rək de­di: “Si­zə to­xu­nul­ma­ya­caq; ev­lə­ri­ni­zə qa­yı­dın.” On­la­rın azu­qə­si bir müd­dət idi ki, tü­kən­miş­di, hət­ta at­la­rın də­ri və sü­mük­lə­ri də qal­ma­mış­dı, və on­lar ne­çə gün idi ki, an­caq su ilə da­ya­nır­dı­lar, ona gö­rə də ra­zı­laş­dı­lar. On­lar or­du­nun yer­ləş­di­yi ye­rə gə­lən­də dü­şər­gə­dən kə­nar­da on­lar üçün ye­mək ha­zır­lan­mış­dı. On­lar ye­mək ye­mək­lə məş­ğul idi­lər, si­lah­la­rı­nı çı­xa­rıb kə­na­ra qoy­muş­du­lar, bu za­man əs­gər­lər hər tə­rəf­dən on­la­ra hü­cum et­di­lər və ha­mı­sı­nı qır­dı­lar. Bə­zi­lə­ri bu in­san­la­rın gös­tər­dik­lə­ri rə­şa­də­ti mö­cü­zə say­mış­dı­lar, am­ma bir dəs­tə in­san har­da­sa mü­ha­si­rə­yə dü­şən­də, bü­tün yol­lar və cı­ğır­lar bağ­lı olan­da, qur­tul­ma­ğa ümid qal­ma­yan­da, on­lar şüb­hə­siz ki, var qüv­və­lə­ri ilə vu­ru­şur­lar, igid­lik və cə­sa­rət gös­tə­rir­lər.

Zən­can və Ney­riz­də də, ülə­ma və müc­tə­hid­lə­rin əm­ri ilə qa­na su­sa­mış hər­bi qüv­və hü­cum et­di və on­la­rı mü­ha­si­rə­yə al­dı. Zən­can ha­di­sə­lə­rin­də ba­bi­lə­rin rəh­bə­ri müc­tə­hid Mol­la Mə­həm­məd Əli, Ney­riz­də isə Se­yid Yəh­ya Da­ra­bi idi. Əv­vəl­cə on­lar ba­rı­şıq ya­rat­maq is­tə­di­lər, la­kin qəd­dar­lıq və vəh­şi­lik gö­rən­də on­lar son dam­la­nı gö­zə alıb vu­ruş­maq həd­di­nə çat­dı­lar və qa­lib qo­şun­la­rın ta­bee­di­ci gü­cü hər cür qa­çış yo­lu­nu kəs­miş­di, mü­qa­vi­mət gös­tər­mək­dən baş­qa yol qal­ma­mış­dı. La­kin on­la­rın dö­yüş­də çox güc­lü ol­ma­la­rı­na, or­du baş­çı­la­rı­nın mə­ta­nət və dö­züm­lə­ri ilə hey­rə­tə sal­ma­la­rı­na bax­ma­ya­raq, say­ca çox güc­lü olan hər­bi qüv­və qa­çış yo­lu­nu tut­du, on­la­rın qol-qa­na­dı­nı sın­dır­dı. Bir ne­çə dö­yüş­dən son­ra, on­lar da əh­də və ra­zı­laş­ma­ya, vəd və Qu­ran­la ve­ri­lən an­da, hərb­çi­lə­rin hiy­lə­lə­ri­nə təs­lim ol­du­lar və ha­mı­sı da qı­lınc­dan ke­çi­ril­di­lər.

Əgər biz Ney­riz və Zən­can sa­vaş­la­rı­nın tə­fər­rü­at­la­rı­na var­saq, ya­xud bu ha­di­sə­lə­ri əv­vəl­dən axı­ra da­nış­saq, bu mə­qa­lə iri həcm­li bir ki­tab olar­dı. Be­lə­lik­lə, bu­nun ta­ri­xə bir fay­da­sı ol­ma­dı­ğı üçün biz on­la­rın üzə­rin­dən qı­sa­ca keç­dik.

Zən­can­da baş ve­rən ha­di­sə­lə­rin ge­di­şin­də Baş Və­zir son və qə­ti təd­bir al­dı. Şa­hın əm­ri ol­ma­dan, məh­kə­mə­də müt­tə­him­lə­ri mü­da­fiə edən və­kil­lər­lə məs­lə­hət­ləş­mə­dən, öz­ba­şı­na, qə­tiy­yət­lə, za­lım­lıq və az­ğın­lıq­la, Həz­rət Ba­bı öl­dür­mək haq­qın­da əmr ver­di. Baş ve­rən­lə­rin qı­sa təs­vi­ri be­lə­dir. Azər­bay­ca­nın ha­ki­mi Şah­za­də Həm­zə Mir­zə bu eda­mın onun əli ilə ol­ma­sı­nı is­tə­mir­di və Əmi­rin qar­da­şı Mir­zə Hə­sən xa­na de­di, “bu rə­zil və iy­rənc bir hə­rə­kət­dir; bu­nu hər kəs ba­ca­rar; mən dü­şü­nür­düm ki, şah mə­nə əf­qan­lar və ya öz­bək­lər­lə vu­ruş­ma­ğı hə­va­lə edər, ya Ru­si­ya və Tür­ki­yə­yə hü­cum et­mə­yi əmr edər.” Be­lə­lik­lə, Mir­zə Hü­seyn xan öz bə­ha­nə­lə­ri­ni ət­raf­lı şə­kil­də Əmi­rə yaz­dı.

Se­yid Bab Çeh­riq­dən Təb­ri­zə yo­la düş­məz­dən əv­vəl iş­lə­ri­ni sah­ma­na sal­mış­dı, ya­zı­la­rı­nı və hət­ta üzük və qə­ləm­da­nı­nı xü­su­si bir qu­tu­ya qoy­muş, qu­tu­nun da aça­rı­nı zər­fə qo­ya­raq ilk yol­daş­la­rın­dan bi­ri olan Mol­la Ba­ğı­rın va­si­tə­si­lə Mol­la Əb­dül-Kə­rim Qəz­vi­ni­yə gön­dər­mişdi. Mol­la Ba­ğır bu əma­nə­ti Qum­da bir ne­çə nə­fə­rin hü­zu­run­da Mol­la Əb­dül-Kə­ri­mə təh­vil ver­di. Ora­da olan­la­rın tə­ki­di ilə o qu­tu­nu aç­dı və de­di, “bu əma­nə­ti Həz­rət Bə­ha­ul­la­ha ver­mək əmr edi­lib: bun­dan ar­tıq bir şey so­ruş­ma­yın, de­yə bil­mə­yə­cəm.” Or­da­kı­la­rın is­rar­lı xa­hi­şi ilə o qu­tu­dan ma­vi rəng­də, son də­rə­cə in­cə və gö­zəl şi­kəs­tə xət­tin­də in­san for­ma­sın­da, san­ki bir­cə də­fə mü­rək­kəb to­xu­nu­şu (yax­ma­sı) ilə ya­zıl­mış ya­zı­lı bir tumar çı­xar­dı. On­lar mək­tu­bu oxu­yan­da gör­dü­lər ki, Həz­rət Bab *Bə­ha* sö­zün­dən üç yüz alt­mış kəl­mə çı­xar­mış­dır. Son­ra Mol­la Əb­dül-Kə­rim əma­nə­ti öz ün­va­nı­na çat­dır­dı.

Bə­li, biz in­di mət­lə­bə qa­yıt­ma­lı­yıq. Baş Və­zir qar­da­şı Mir­zə Hə­sən Xa­na ikin­ci fər­man gön­dər­di və o fər­ma­nı­nın məğ­zi bu idi: “Təb­ri­zin İmam Cə­fər (sa­lam ol­sun ona) tə­rəf­da­rı olan müc­tə­hid­lə­rin­dən rəs­mi və ay­dın bir fit­va çı­xar, Ur­mi­yə­dən xris­ti­an ala­yı­nı ça­ğır, Ba­bı ca­maa­tın gözü qa­ba­ğın­da as və qoy alay yay­lım atə­şi aç­sın.”

Mir­zə Hə­sən xan fər­raş­ba­şı­nı ça­ğı­rıb gös­tə­riş­lə­ri­ni ver­di. On­lar Həz­rət Ba­bın se­yid­li­yi­ni bil­di­rən tür­ba­nı­nı və şa­lı­nı çı­xar­dı­lar. Dörd ar­dı­cı­lı ilə bir­lik­də Təb­ri­zin ka­zar­ma mey­da­nı­na gə­tir­di­lər və bir hüc­rə­yə sal­dı­lar. Qırx nə­fər xris­ti­an əs­gə­ri ke­şik­çi qoy­du­lar.

Er­tə­si gün fər­raş­ba­şı müc­tə­hid Mol­la Mə­həm­məd Ma­ma­ğa­ni, Mol­la Mir­zə Ba­ğır və Mol­la Mür­tə­za­qu­lu və baş­qa­la­rı­nın fit­va­sı əsa­sın­da Həz­rət Ba­bı və Təb­ri­zin əsil­za­də ailə­sin­dən olan Ağa Mə­həm­mə­də­li ad­lı gənc oğ­la­nı Ur­mi­yə xris­ti­an ala­yı­nın rəi­si Sam xa­na təh­vil ver­di. On­la­rın sa­lın­dıq­la­rı hüc­rə­nin pil­lə­kə­ni üzə­rin­də də­mir mıx vurdular və iki ip ke­çir­di­lər. İpin bi­ri ilə Həz­rət Bab, di­gə­ri ilə Ağa Mə­həm­mə­də­li­ni asıl­mış ki­mi bağ­la­dı­lar və hər iki­si­ni elə bağ­la­dı­lar ki, gən­cin ba­şı Həz­rət Ba­bın si­nə­si­nə dü­şür­dü. Ət­raf ev­lə­rin da­mı in­san iz­di­ha­mı ilə dal­ğa­la­nır­dı. Əs­gər ala­yı üç cər­gə­yə dü­zül­dü. Bi­rin­ci sı­ra atəş aç­dı, son­ra ikin­ci, da­ha son­ra üçün­cü sı­ra atəş aç­dı. Bu tü­fəng atə­şin­dən çox bö­yük tüs­tü du­ma­nı qalx­dı. Tüs­tü çə­ki­lən­dən son­ra gördülər ki, gənc aya­q üs­tə da­ya­nıb, Həz­rət Bab isə di­va­rın­dan asıl­dı­ğı hüc­rə­də ka­ti­bi Ağa Se­yid Hü­sey­nin ya­nın­da otu­rub. On­la­rın heç bi­ri cü­zi də ol­sa zə­də al­ma­mış­dı.

Sam Xan mü­rəx­xəs ol­ma­sı­nı is­tə­di; növ­bə baş­qa bir ala­ya gəl­di və fər­raş­ba­şı Onun əlin­dən tut­du. Mü­ha­fi­zə rəi­si Ağa­can bəy Xəm­si irə­li çıx­dı; on­lar Həz­rət Ba­bı hə­min oğ­lan­la ey­ni mı­xa bağ­la­dı­lar. Həz­rət Bab fars di­li­ni bi­lən­lə­rin ba­şa düş­dü­yü bir ne­çə söz de­di, qa­lan­la­rı isə an­caq Onun sə­si­ni eşit­di­lər. Ala­yın baş­çı­sı şəx­sən mey­da­na gəl­di: bu, (hic­ri) min iki yüz alt­mış al­tın­cı il, şa­ban ayı­nın 28-ci gü­nü[[16]](#footnote-16) gü­nor­ta­dan əv­vəl baş ver­di. O qəf­lə­tən atış əm­ri ver­di. Bu yay­lım atə­şi elə bir tə­sir ya­rat­dı ki, [qur­ban­la­rın] köks­lə­ri de­şik-de­şik ol­du, yün­gül zə­də­lən­miş si­fət­lə­rin­dən baş­qa bü­tün əza­la­rı bir-bi­rin­dən ta­ma­mi­lə ay­rıl­dı.

Son­ra on­la­rın nə­şi­ni mey­dan­dan çı­xa­rıb şə­hər kə­na­rın­da­kı xən­də­yin qı­ra­ğı­na qoy­du­lar və o ge­cə ora­da qal­dı. Er­tə­si gün Ru­si­ya kon­su­lu bir rəs­sam­la gəl­di və xən­də­yin qı­ra­ğın­da ne­cə qal­mış­dı­lar­sa, o cür də on­la­rın rəs­mi­ni çək­dir­di.

İkin­ci ge­cə ba­bi­lər bu iki nə­şi ora­dan apar­dı­lar.

Üçün­cü gün, in­san­lar nəş­lə­ri ta­pa bil­mə­di­lər, bə­zi­lə­ri be­lə fərz et­di­lər ki, vəh­şi hey­van­lar on­la­rı ye­miş­dir və ona gö­rə də mol­la­lar min­bər­lər­dən elan et­di­lər ki, “Mə­sum İma­mın, yə­ni əsl şiə­nin mü­qəd­dəs cis­mi yır­tı­cı hey­van­lar­dan, qurd-quş­dan və zə­də­lər­dən qo­run­muş­dur, am­ma bu şəx­sin cis­mi­ni vəh­şi hey­van­lar par­ça­la­mış­dır.” La­kin tam araş­dır­ma və sor­ğu­lar­dan bu sü­but olun­du ki, Həz­rət Bab öz ya­zı­la­rı­nı və şəx­si əş­ya­la­rı­nı pay­la­yan­da müx­tə­lif əla­mət­lər­dən bu­nun tez­lik­lə baş ve­rə­cə­yi aş­kar gö­rü­nür­dü, ona gö­rə də bu ha­di­sə­lə­rin ikin­ci gü­nü, Yəh­ya xa­nın oğ­lu, Azər­bay­ca­nın Həz­rət Ba­ba sə­da­qət­li olan əsil­za­də­lə­rin­dən bi­ri olan Sü­ley­man xan gəl­di və bir­ba­şa Təb­riz ha­ki­mi­nin evi­nə get­di. Ha­kim onun köh­nə dos­tu, yol­da­şı və sir­da­şı ol­du­ğu üçün; bun­dan əla­və, o mis­tik bir xa­siy­yə­tə ma­lik ol­du­ğun­dan, heç bir tə­ri­qə­tə nif­rə­ti və ya əda­və­ti ol­ma­dı­ğı üçün, Sü­ley­man xan bu sir­ri ona aç­dı və de­di: “Bu ge­cə, mən bir ne­çə nə­fər­lə, hər cür va­si­tə və hiy­lə ilə nə­şi qur­ta­ra­ca­ğıq. Hət­ta bu müm­kün ol­ma­sa be­lə, nə olur­sa ol­sun, biz hü­cum edib ya məq­sə­di­mi­zə na­il ola­ca­ğıq, ya da hə­ya­tı­mı­zı bu yol­da qur­ban ve­rə­cə­yik.” Ha­kim ca­vab ver­di ki, “bu cür na­ra­hat­lıq la­zım de­yil.” Son­ra o, ya­xın xid­mət­çi­lə­rin­dən Ha­cı Al­lah­yar ad­lı bi­ri­si­ni gön­dər­di və o da, han­sı­sa yol­lar­la və va­si­təy­lə, bir müş­kül və ya çə­tin­lik ol­ma­dan, nə­şi gə­tir­di və Ha­cı Sü­ley­man xa­na ver­di. Sə­hər açı­lan­da isə, gö­zət­çi­lər öz­lə­ri­ni tə­mi­zə çı­xar­maq üçün xə­bər yay­dı­lar ki, nəş­lə­ri qurd-quş ye­yib. O ge­cə on­lar cə­na­zə­ni Mi­lan­dan olan bir ba­bi­nin ema­lat­xa­na­sın­da giz­lət­di­lər. Növ­bə­ti gün on­lar qu­tu ha­zır­la­dı­lar, nə­şi qu­tu­ya qoy­du­lar və əma­nət ki­mi qo­yub get­di­lər. Son­ra Teh­ran­dan gə­lən gös­tə­ri­şə uy­ğun ola­raq onu Azər­bay­can­dan çı­xar­dı­lar. Bu əmə­liy­yat ta­ma­mi­lə giz­li edil­di.

İn­di bu il­lər­də, (hic­ri, min iki yüz) alt­mış al­tı - alt­mış yed­din­ci il­lər­də bü­tün İran üz­rə ba­bi­lə­rin ev­lə­ri­nə od vu­rul­du, hər bi­ri han­sı kənd­də olur­sa ol­sun, cü­zi bir şüb­hə ol­duq­da qı­lınc­dan ke­çi­ril­di. Dörd min­dən çox in­san qətl edil­di, çox bö­yük say­da qa­dın və uşaq hi­ma­yə­siz və kö­mək­siz qal­dı, çöl­lə­rə düş­dü, ümid­siz ha­la gəl­di, əzil­di və məhv edil­di. Və bü­tün bun­la­rın ha­mı­sı an­caq Mir­zə Ta­ğı xa­nın öz­ba­şı­na qə­rar və əm­ri ilə tö­rə­dil­di və o be­lə xə­yal edir­di ki, be­lə əzi­ci cə­za təd­bir­lə­ri ilə bu di­nin ar­dı­cıl­la­rı elə da­ğı­dı­la­caq və yox edi­lə­cək­di ki, on­lar haq­qın­da hər han­sı bir əla­mət və mə­lu­mat qal­ma­ya­caq­dı. Çox keç­mə­di ki onun dü­şün­dü­yü­nün tam ək­si baş ver­di və ay­dın ol­du ki, [ba­bi­lə­rin] sa­yı art­maq­da­dır. Alov da­ha da yük­səl­di və bu­nun ya­yıl­ma­sı da­ha da sü­rət­lən­di: iş­lər bö­yü­dü və bun­lar ba­rə­də xə­bər­lər baş­qa öl­kə­lə­rə ya­yıl­dı. Əv­vəl­cə bu an­caq İran­la məh­dud­la­şır­dı: son­ra dün­ya­nın qa­lan his­sə­si­nə ya­yıl­dı. Tə­rəd­düd və bə­la sa­bit­lik və möh­kəm­lik gə­tir­di, də­rin ağ­rı və cə­za qə­bul və cəz­bo­lun­ma­ya sə­bəb ol­du. Ha­di­sə­lə­rin özü tə­əs­sü­rat­lar ya­rat­dı; tə­əs­sü­rat araş­dır­ma­ğa sövq et­di; Araş­dır­ma isə sa­yın art­ma­sı­na gə­ti­rib çı­xar­dı. Və­zi­rin yax­şı dü­şü­nül­mə­miş si­ya­sə­ti ilə bu bi­na qa­la­ya çev­ril­di və möh­kəm­lən­di, bu tə­məl möh­kəm və qüv­vət­li ol­du. Əv­vəl­lər bu mə­sə­lə adi bir mə­sə­lə ki­mi qə­bul edi­lir­di: nə­ti­cə­də in­san­la­rın nə­zə­rin­də bö­yük əhə­miy­yət kəsb et­di. Dün­ya­nın hər ye­rin­dən çox­lu in­san­lar İra­na gəl­mə­yə və ca­ni-dil­dən ax­tar­ma­ğa baş­la­dı­lar. Çün­ki dün­ya­da təc­rü­bə ilə təs­diq olu­muş­du ki, bu cür vic­dan mə­sə­lə­lə­rin­də əzab-əziy­yət şə­fa gə­ti­rir; qı­nan­ma sə­yi ar­tı­rır; qa­da­ğa coş­qu­ya sə­bəb olur; təh­did ma­ra­ğı ar­tı­rır. Mə­sə­lə­nin kö­kü ən də­rin­də­dir, bu­daq isə açıq və aş­kar­dır. Bir bu­daq kə­si­lən­də di­gər­lə­ri çı­xır. Mü­şa­hi­də olu­nub ki, baş­qa öl­kə­lər­də bu cür şey­lər baş ve­rən­də on­lar diq­qət cəlb edə və ma­raq ya­ra­da bil­mə­di­yi üçün öz-özü­nə sö­nür. Av­ro­pa öl­kə­lə­rin­də in­di­yə ki­mi di­nə aid çox­lu hə­rə­kat­lar mey­da­na çıxmışdır, am­ma mü­da­xi­lə edil­mə­dik­lə­ri və çıl­ğın fi­kir do­ğur­ma­dıq­la­rı üçün on­lar əhə­miy­yət­siz he­sab edil­miş, qı­sa za­man son­ra ara­dan qalx­mış və məhv edil­miş­dir.

Bu ha­di­sə­dən son­ra bir ba­bi bu Əm­rin ta­ri­xi­ni qa­ra­la­yan, bü­tün mə­də­ni dün­ya­da ona hər cür qa­ra ya­xıl­ma­sı­na sə­bəb olan bö­yük səh­və, ağır say­maz­lıq və xə­ta­ya yol ver­di. Bu ha­di­sə­nin ma­hiy­yə­ti bu­dur ki, Həz­rət Bab Azər­bay­can­da qa­lan­da, Ona son də­rə­cə bağ­lan­mış, ge­cə-gün­düz Ona xid­mət edən Sa­diq ad­lı bir gənc ağ­lı­nı-hu­şu­nu itir­di. Təb­riz­də Həz­rət Ba­bın ba­şı­na gə­ti­ri­lən­lər baş ver­dik­də bu xid­mət­çi öz ağ­lı ilə hə­rə­kət edə­rək qi­sas al­maq fik­ri­nə düş­dü. Ha­di­sə­lə­rin tə­fər­rüa­tı, Əmir Ni­za­mın müt­ləq ha­ki­miy­yə­ti, az­ğın­lı­ğı, və əli­nin üs­tün­də əl ol­ma­dı­ğı ba­rə­də o bir şey bil­mir­di; bu fit­va­nın Şah­dan tam xə­bər­siz ola­raq ve­ril­di­yin­dən və Baş Və­zi­rin o əm­ri öz­ba­şı­na ver­mə­sin­dən agah de­yil­di; ək­si­nə, o he­sab edir­di ki, ümu­mi qay­da­ya uy­ğun ola­raq sa­ra­yın əyan­la­rı­nın ümu­mi ra­zı­lıq­la bu iş­də əl­lə­ri var­dı və bu­nu bi­lir­di­lər, ona gö­rə də sə­feh­li­yi, qə­zə­bi və şər tə­rə­fi ilə, xeyr, tam də­li­lik­lə, qal­xıb Təb­riz­dən ya­nın­da da bir nə­fər­lə bir­ba­şa Teh­ra­na gəl­di. O za­man şa­hın mə­iy­yə­ti Şi­mi­ran­da idi, düz ora yol­lan­dı. Al­la­ha pə­nah apa­rı­ram! O elə bir həd­di­ni bil­məz hə­rə­kət et­di ki, dil onu söy­lə­yə bil­məz, qə­ləm təs­vir et­mək is­tə­məz. Am­ma Al­la­ha həmd və şükr ol­sun ki, bu də­li adam tü­fən­gi qır­ma ilə dol­dur­muş­du və dü­şün­müş­dü ki, bu bü­tün gül­lə­lər­dən da­ha üs­tün və yax­şı­dır.

Son­ra bir­dən iğ­ti­şaş düş­müş və bu di­nin adı bəd­nam ol­muş­dur ki, on­lar bu əmə­lin gə­tir­di­yi lə­nət, rüs­vay­çı­lıq və töh­mət­dən qur­tul­maq üçün nə qə­dər ça­lı­şıb cəhd gös­tər­sə­lər də, hə­lə də qur­tu­la bil­mir­lər. On­lar Həz­rət Ba­bın zü­hu­run­dan bu gü­nə ki­mi ha­di­sə­lə­ri nəql edə­cək­lər; la­kin söh­bət bu ha­di­sə­yə gə­lib ça­tan­da on­lar xə­ca­lət­lə baş­la­rı­nı aşa­ğı sa­lır, öz­ba­şı­na hə­rə­kət edən o şəx­si rədd edir və onu in­san­lı­ğın bi­na­sı­nı da­ğı­dan və töh­mət sə­bə­bi sa­yır­lar.

Bu ağır ha­di­sə baş ve­rən­dən son­ra bu di­nin bü­tün ar­dı­cıl­la­rı şüb­hə al­tı­na düş­dü­lər. Əv­vəl­cə nə araş­dır­ma, nə təh­qi­qat var­dı, la­kin son­ra sa­də­cə əda­lət xa­ti­ri­nə on­lar qə­ra­ra al­dı­lar ki, araş­dır­ma, təh­qi­qat və yox­la­ma ol­ma­lı­dır. Ba­bi ki­mi ta­nı­nan hər kəs­dən şüb­hə­lə­nir­di­lər. Həz­rət Bə­ha­ul­lah bu za­man ya­yı Teh­ran­dan bir fər­səng uzaq­lıq­da yer­lə­şən Əf­çə kən­din­də ke­çi­rir­di. Bu xə­bər ət­ra­fa ya­yı­lan­da və cə­za­lan­dır­ma baş­la­yan­da, ba­ca­ran giz­lən­di, ya da öl­kə­dən qaç­dı. On­la­rın ara­sın­da Həz­rət Bə­ha­ul­la­hın qar­da­şı Mir­zə Yəh­ya da var­dı. O bir ava­ra ki­mi, dər­viş li­ba­sın­da, əlin­də kəş­kül, Rəşt is­ti­qa­mə­tin­də­ki dağ­lar­da və yol­lar­da sər­gər­dan idi. Həz­rət Bə­ha­ul­lah isə tam təm­kin və sa­kit­liklə Əf­çə­dən çı­xıb şa­hın mə­iy­yə­ti­nin mə­ka­nı və dü­şər­gə ye­ri olan Ni­ya­va­ra­na gəl­di. Ye­ti­şən ki­mi Onu həbs et­di­lər və bü­töv bir alay Ona nə­za­rət et­di. Bir ne­çə gün­lük is­tin­taq­dan son­ra Onu zən­cir və qan­dal­lar­da Şi­mi­ran­dan Teh­ra­na, zin­da­na gön­dər­di­lər. Bü­tün bu əziy­yət və cə­za təd­bir­lə­ri Ha­ci­büd-döv­lə Ha­cı Əli xa­nın sər­həd bil­mə­yən öz­ba­şı­na­lı­ğı he­sa­bı­na baş ver­di və qur­tul­maq üçün bir ümid də yox idi, o vax­ta­dək ki, əla­həz­rət Şah öz il­ti­fa­tı ilə hə­rə­kət edə­rək diq­qət­li dav­ran­maq əm­ri ver­di və ümu­miy­yət­lə sa­ray­da­kı və­zir­lər va­si­tə­si­lə o ha­di­sə­nin xü­su­si­lə araş­dı­rıl­ma­sı­nı və yox­lan­ma­sı­nı is­tə­di.

Həz­rət Bə­ha­ul­lah bu mə­sə­lə ilə bağ­lı is­tin­taq olu­nan­da ca­va­bın­da bu­yur­du: “Ha­di­sə­nin özü işin hə­qi­qə­ti­ni gös­tə­rir və təs­diq edir ki, bu, dü­şün­cə­siz, ağıl­sız və ca­hil bir in­sa­nın hə­rə­kə­ti­dir. Zi­ra ağ­lı ba­şın­da olan heç kəs be­lə ağır bir işə qol qo­yan­da tü­fən­gi­ni qır­ma ilə dol­dur­maz­dı. Ən azı işi elə təş­kil edə və plan­laş­dı­rar­dı ki, əməl ni­zam­lı və qay­da­sın­ca ol­sun. Ha­di­sə­nin özü­nün tə­biə­tin­dən gün ki­mi açıq və ay­dın gö­rü­nür ki, bu hə­rə­kət Mə­nim ki­mi bir şəx­sin işi de­yil­dir.”

Be­lə­lik­lə, bu bər­qə­rar ol­du və sü­but edil­di ki, qa­til an­caq öz mə­su­liy­yə­ti ilə bu ağır hə­rə­kə­ti və vəh­şi­li­yi tö­rət­miş və öz Ağa­sı­nın qan­lı qi­sa­sı­nı al­maq üçün fi­kir və plan­la bu dəh­şət­li əmə­li et­miş­dir və bu­nun baş­qa heç kəs­lə əla­qə­si yox­dur. Hə­qi­qət ay­dın olan­dan son­ra Həz­rət Bə­ha­ul­la­hın gü­nah­sız­lı­ğı elə mü­əy­yən olun­du ki, da­ha heç bir şüb­hə qal­ma­dı; məh­kə­mə qə­ra­rı onun tə­miz­li­yi­ni və bu mə­su­liy­yət­dən azad­lı­ğı­nı elan et­di; ay­dın ol­du ki, Onun ba­şı­na gə­ti­ri­lən­lər düş­mən­lə­ri­nin səy­lə­ri ilə və Ha­ci­büd-döv­lə­nin dü­şün­cə­siz­li­yi və na­danl­ğı üzün­dən baş ver­miş­dir. Ona gö­rə də, hö­ku­mət mü­sa­di­rə olun­muş mü­əy­yən əm­lak­la­rı və mülk­lə­ri qay­tar­maq və bu­nun­la Onu sa­kit­ləş­dir­mək is­tə­di. Am­ma əm­la­kın bö­yük his­sə­si iti­ril­di­yin­dən və an­caq əhə­miy­yət­siz bir his­sə qay­ta­rı­la­ca­ğın­dan, heç kəs on­la­rı al­maq üçün irə­li gəl­mə­di. Əs­lin­də Həz­rət Bə­ha­ul­lah Ali Mə­qam­la­ra[[17]](#footnote-17) get­mək üçün izin is­tə­di və bir ne­çə ay­dan son­ra şa­hın ica­zə­si və Baş və­zi­rin iz­ni ilə şa­hın el­çi­lə­ri­nin mü­şa­yiə­tin­də mü­qəd­dəs mə­qam­la­ra yo­la düş­dü.

Hə­lə gə­lin əv­vəl­ki söh­bə­ti­mi­zə qa­yı­daq. Həz­rət Ba­bın ya­zı­la­rı­nın çox his­sə­si in­san­la­rın əlin­də idi. Bun­lar­dan bə­zi­lə­ri Qu­ran ayə­lə­ri­nin təf­si­ri və on­la­rın şər­hi idi; bə­zi­lə­ri dua­lar, xüt­bə­lər, [mü­əy­yən] par­ça­la­rın [əsl mə­na­sı] haq­qın­da işa­rə­lər idi; di­gər­lə­ri isə xə­bər­dar­lıq, nə­si­hət, töv­hid eh­ka­mı­nın müx­tə­lif sa­hə­lə­ri haq­qın­da trak­tat, Kai­na­tın Sər­və­ri­nin [Həz­rət Mə­həm­məd] xü­su­si pey­ğəm­bər­lik mis­si­ya­sı­nın sü­but­la­rı və (an­la­şıl­dı­ğı qə­də­ri­lə) xa­siy­yə­tin də­yiş­mə­si­nə təş­viq­lər, dün­yə­vi mə­qam­lar­dan ay­rıl­maq və ila­hi vəhy­dən ası­lı­lıq ki­mi möv­zu­lar­da ya­zı­lar idi. La­kin Onun ya­zı­la­rı­nın məğ­zi və məq­sə­di Onun Özü­nün niy­yə­ti və fik­ri, Onun əzi­zi və məq­su­du olan, tez­lik­lə zü­hur edə­cək Hə­qi­qə­tin[[18]](#footnote-18) tə­ri­fi və təs­vi­rin­dən iba­rət idi. Zi­ra O, Öz zü­hu­ru­nu gö­zəl şey­lə­rin müj­də­çi­si he­sab edir­di, özü­nün əsl tə­biə­ti­ni O Kə­sin da­ha bö­yük ka­mil­lik­lə­ri­nin zü­hu­ru üçün sa­də­cə bir va­si­tə sa­yır­dı. Və doğ­ru­dan da, ge­cə və gün­düz bir­cə an da ol­sun, Onu vəsf et­mək­dən da­yan­ma­dı, bü­tün ar­dı­cıl­la­rı­na bil­di­rir­di ki, on­lar Onun zü­hu­ru­nu göz­lə­mə­li­dir­lər: elə bir tərz­də ki, O, Öz ya­zı­la­rın­da be­lə bə­yan edir: “Mən o ən qüd­rət­li ki­ta­bın bir hər­fi­yəm, sa­hil­siz dər­ya­dan bir­cə dam­la­yam və O zü­hur edən­də, Mə­nim əsl tə­biə­tim, Mə­nim sir­lə­rim, ey­ham və işa­rə­lə­rim aş­ka­ra çı­xa­caq, və bu di­nin rü­şey­mi öz var­lıq də­rə­cə­lə­ri ilə in­ki­şaf edə­cək və uca­la­caq, və “ən gö­zəl bi­çim”[[19]](#footnote-19) mə­qa­mı­na ça­ta­caq, “Ya­ra­dan­la­rın ən gö­zə­li Al­lah nə mü­ba­rək­dir”[[20]](#footnote-20) li­ba­sı ilə bə­zə­nə­cək­dir.” Və bu ha­di­sə [hic­ri min iki yüz] alt­mış doq­qu­zun­cu il­də[[21]](#footnote-21) özü­nü gös­tə­rə­cək­di ki bu da “bir müd­dət son­ra” ili­nə mü­va­fiq­dir və “sə­nin möh­kəm say­dı­ğın dağ­la­rın bu­lud ki­mi ke­çib get­di­yi­ni gö­rə­cək­sən”[[22]](#footnote-22) ye­ri­nə ye­tə­cək­dir. Qı­sa­sı, O, Onu elə təs­vir edir­di ki, Onun öz ifa­də­si ilə, ila­hi bə­rə­kə­tə ya­xın­laş­maq və in­san­lıq aləm­lə­rin­də ka­mil­lik də­rə­cə­lə­ri­nə na­il ol­maq Ona mə­həb­bət­dən ası­lı­dır, Ona mə­həb­bət atə­şin­dən elə alov­lan­mış­dı ki, onun zik­ri Ma­ku qa­la­sın­da­kı qa­ran­lıq ge­cə­lər­də onun par­laq şa­mı idi, Onu xa­tır­la­maq Çeh­riq məh­bə­si­nin dar hüc­rə­lə­rin­də ən ya­xın yol­da­şı idi. O bun­dan ru­ha­ni in­ki­şaf əl­də et­di; Onun şə­ra­bın­dan məst ol­du; Onun zik­ri ilə se­vin­di. Onun bü­tün ar­dı­cıl­la­rı da bu əla­mət­lə­rin za­hir ol­ma­sı­nı göz­lə­yir­di­lər və Onun ya­xın yol­daş­la­rı­nın hər bi­ri bu kə­ha­nət­lə­rin ye­ri­nə yet­mə­si­ni ax­ta­rır­dı­lar.

Həz­rət Ba­bın zü­hu­ru­nun əv­və­lin­dən Teh­ran­da (Həz­rət Bab bu şə­hə­ri Mü­qəd­dəs Tor­paq ad­lan­dır­mış­dı) və­zir­lər­dən bi­ri­nin evin­də əsil­za­də nə­sil­dən, bü­tün mə­na­lar­da is­te­dad­lı, pak­lıq və nə­cib­lik­lə bə­zən­miş bir Gənc var­dı. Hər­çənd O, ali­cə­nab nəs­lə və yük­sək əla­qə­lə­rə ma­lik idi, hər­çənd Onun əc­dad­la­rı İran­da ta­nın­mış za­də­gan idi­lər və ha­mı on­lar­la əla­qə ya­rat­ma­ğa ça­lı­şır­dı, am­ma O alim­lər züm­rə­sin­dən və ülə­ma tay­fa­sın­dan de­yil­di. Bu Gənc er­kən gənc­lik il­lə­rin­dən və­zir­lər çev­rə­sin­də həm qo­hum­lar, həm də yad­lar ara­sın­da məq­səd­yön­lü­lü­yü ilə ta­nı­nır­dı və uşaq­lıq­dan ağ­lı və zə­ka­sı ilə se­çi­lir­di, müd­rik­lər ara­sın­da hör­mət sa­hi­bi idi. La­kin O əc­dad­la­rı­nın qay­da­sın­ca, yük­sək mə­qam­la­ra yük­səl­mək is­tə­mə­di, nə də par­laq, la­kin ötə­ri mə­qam­lar ax­tar­dı. Am­ma ha­mı Onun son də­rə­cə ağıl­lı­lı­ğı­nı qə­bul edir­di, Onun iti fəh­mi və zə­ka­sı ha­mı tə­rə­fin­dən hey­ran­lıq do­ğu­rur­du. Sa­də xalq ara­sın­da bö­yük eh­ti­ra­ma ma­lik idi, bü­tün yı­ğın­caq və məc­lis­lər­də O məf­tu­ne­di­ci nit­qi və xi­ta­bı ilə məş­hur idi. Təh­sil və tə­li­mi­nin ol­ma­ma­sı­na bax­ma­ya­raq, O elə bir id­ra­ka və zə­ka­ya ma­lik idi ki, er­kən gənc­li­yin­də O, ila­hiy­yat mə­sə­lə­lə­ri­nin və me­ta­fi­zik su­al­la­rın mü­za­ki­rə olun­du­ğu or­tam­lar­da olur­du, bö­yük müc­tə­hid və ülə­ma­la­rın hü­zu­run­da O da­nı­şar, ora­da olan­la­rı hey­rə­tə sa­lar­dı, və bu­nu in­san nəs­li üçün tə­bii olan id­ra­kın föv­qün­də olan bir da­hi­ya­nə­lik he­sab edər­di­lər. Er­kən gənc­li­yin­dən O qo­hum­la­rı­na ümid ye­ri idi, ailə­si və nəs­lin­də bən­zə­ri yox­du, xeyr, on­la­rın pə­na­hı və sı­ğı­na­ca­ğı idi.

La­kin bu şə­ra­it və və­ziy­yə­tə bax­ma­ya­raq, O ba­şı­na kü­lah qo­yur və sa­çı çiy­ni­nə tö­kü­lür­dü, heç kəs tə­səv­vür et­mir­di ki, On­dan bu iş­lər çı­xa bi­lər­di, ya­xud Onun qa­bar­ma dal­ğa­la­rı bu kəh­kə­şa­nın ən hün­dür nöq­tə­si­nə ça­ta bi­lər­di.

Həz­rət Ba­bın mə­sə­lə­si hər ya­na ya­yı­lan­da Ona tə­rəf­dar ol­du. Əv­vəl­cə O Öz qo­hum və ta­nış­la­rı­nı, Öz ət­ra­fın­da­kı uşaq­la­rı və hi­ma­yə­də olan­la­rı mə­lu­mat­lan­dır­dı; son­ra ge­cə-gün­düz ener­ji­si­ni dost­la­rı və yad­la­rı [ye­ni di­ni qə­bul et­mə­yə] də­vət et­di. O, bö­yük qə­tiy­yət­lə aya­ğa qalx­dı, son də­rə­cə sə­bat­la və hər cür yol­la o cə­miy­yə­tin prin­sip­lə­ri­ni sis­tem­ləş­dir­mək­lə və əx­la­qi qa­nun­la­rı­nı möh­kəm­lət­mək­lə məş­ğul ol­du, bü­tün va­si­tə­lər­lə bu in­san­la­rı mü­da­fiə və mü­ha­fi­zə et­di.

Be­lə­lik­lə, Teh­ran­da bir bü­növ­rə qoy­duq­dan son­ra O, Ma­zan­da­ra­na get­di, ora­da, məc­lis­lər­də, gö­rüş­lər­də, mü­şa­vi­rə­lər­də, mü­sa­fir­xa­na­lar­da, məs­cid­lər­də və məd­rə­sə­lər­də qüd­rət­li bə­yan və iz­har nü­ma­yiş et­dir­di. Onun ge­niş al­nı­na ba­xan, ya­xud can­lı məd­hiy­yə­lə­ri­ni eşi­dən hər kəs Onu aş­kar bir də­lil, giz­li bir maq­nit qüv­və­si, nü­fu­ze­di­ci tə­sir gü­cü ki­mi gör­dü­lər. Bö­yük say­da yox­sul, zən­gin və bil­gi­li in­san­lar Onun moi­zə­lə­ri­nə cəzb olun­du­lar, ürək­lə­ri­ni və hə­yat­la­rı­nı tə­miz­lə­di­lər, elə alış­dı­lar ki, rəqs edə­rək qı­lınc al­tı­na get­di­lər.

Be­lə­cə, bir də­fə çox­lu bən­zər hal­la­rın bi­rin­də, Nu­run alim və arif olan dörd nə­fər ülə­ma­sı Onun hü­zu­run­da ikən O elə bir iza­hat ver­di ki, dör­dü də qey­ri-ix­ti­ya­ri yal­var­dı­lar ki, Ona xid­mət et­mək üçün on­la­rı qə­bul et­sin. Çün­ki “aş­kar ov­su­na” bən­zər bə­la­ğə­ti­nin gü­cü ilə bu gör­kəm­li alim­lə­ri elə məm­nun et­di ki, on­lar san­ki tə­li­min ib­ti­da­sın­da, sa­də­cə ye­ni baş­la­mış şa­gird­lər idi­lər, ona gö­rə də əlif­ba­nı baş­dan öy­rən­mə­li idi­lər. Nöq­tə və Əli­fi-müt­lə­qi izah edib ay­dın­laş­dır­dı­ğı bir ne­çə uzun yı­ğın­caq­lar ke­çi­ril­di və ora­da ülə­ma­lar hey­rə­tə düş­dü, Onun bə­yan də­ni­zi­nin coş­ma­sı və uğul­tu­sun­dan sehr­lən­di­lər və mat qal­dı­lar. Bu ha­di­sə ba­rə­də xə­bər ya­xı­na-uza­ğa ya­yıl­dı, düş­mən­lə­ri də­rin ümid­siz­li­yə uğ­rat­dı. Bu ha­di­sə­lə­rin nə­ti­cə­sin­də Nur böl­gə­si hə­yə­ca­na gəl­di və iğ­ti­şa­şa düş­dü, bu qa­rı­şıq­lıq və na­ra­hat­lıq­la­rın sə­si Bar­fu­ruş əha­li­si­nin qu­la­ğı­na ye­tiş­di. Nu­run baş müc­tə­hi­di Mol­la Mə­həm­məd qış­laq­da idi. Bu xə­bər­lə­ri eşi­dən­də o, ecaz­kar bə­la­ğə­tə, tə­sir­li nit­qə, qə­ti də­lil­lə­rə, par­laq iz­har gü­cü­nə ma­lik iki ən gör­kəm­li və də­rin mol­la­nı ora­ya gön­dər­di ki, bu atə­şi sön­dür­sün­lər, də­lil­lə­rin gü­cü ilə o Gən­ci məğ­lub et­sin­lər, ya töv­bə et­mə­yə va­dar et­sin­lər, ya da qol qoy­du­ğu bu iş­lə­rə gö­rə töv­bə et­mə­yə məc­bur et­sin­lər. Ecaz­kar iş­lə­ri­nə gö­rə Al­la­ha həmd ol­sun! O iki alim Gən­cin hü­zu­ru­na mü­şər­rəf olan­da, Onun bə­yan dal­ğa­la­rı­nı gör­dü­lər, də­lil­lə­ri­nin gü­cü­nü duy­du­lar, qı­zıl­gül ki­mi aş­dı­lar, iz­di­ham ki­mi çal­xa­lan­dı­lar, meh­rab və kür­sü­nü, min­bər və rə­ya­sə­ti, sər­vət və cah-cə­la­lı, sə­hər və ax­şam moi­zə­lə­ri­ni tərk et­di­lər, öz­lə­ri­ni bu Şəx­sin məq­səd­lə­ri­nin ya­yıl­ma­sı­na ver­di­lər, hət­ta baş müc­tə­hi­di bu işə tə­rəf­dar ol­ma­ğa də­vət et­di­lər. Be­lə­lik­lə bu Gənc çağ­la­yan çay ki­mi nitq gü­cü ilə Amul və Sa­ri­yə yo­la dü­şən­də o təc­rü­bə­li mol­la və Nur qış­la­ğın­da­kı o gör­kəm­li ülə­ma ilə gö­rüş­dü. Bu gö­rü­şün nə­ti­cə­si­ni hər tə­rəf­dən yı­ğı­lıb gəl­miş in­san­lar göz­lə­yir­di­lər. Müc­tə­hi­də Onun tam eh­ti­ra­mı­na bax­ma­ya­raq, hər­çənd o el­mi ilə ha­mı tə­rə­fin­dən qə­bul edi­lir­di və müa­sir­lə­rin­dən ən bi­lik­li­si he­sab edi­lir­di, am­ma mü­za­ki­rə və bəh­sə baş­la­maz­dan ön­cə is­ti­xa­rə et­mək qə­ra­rı­na gəl­di. İs­ti­xa­rə ona kö­mək et­mə­di və ona gö­rə də bə­ha­nə gə­ti­rib bu mə­sə­lə­ni baş­qa vax­ta sax­la­ma­lı ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Be­lə­lik­lə, onun sa­vad­sız­lı­ğı və qü­sur­la­rı üzə çıx­dı və bu ha­di­sə çox say­da in­san­la­rın Əm­ri qə­bul et­mə­si­nə, on­la­rın iq­ra­rı­na və in­ki­şa­fı­na sə­bəb ol­du.

He­ka­yə­nin qı­sa xül­asə­si be­lə­dir. O bir müd­dət o qə­sə­bə­lər­də gəz­di. Mə­həm­məd şa­hın ölü­mün­dən son­ra O, Teh­ra­na qa­yıt­dı və Həz­rət Bab­la ya­zış­maq və əla­qə ya­rat­maq is­tə­yir­di. Bu ya­zış­ma­da va­si­tə­çi Həz­rət Ba­bın əsas da­ya­ğı və eti­bar­lı yol­da­şı şöh­rət­li Mol­la Əb­dül Kə­rim Qəz­vi­ni idi. İn­di Həz­rət Bə­ha­ul­lah Teh­ran­da çox ta­nın­dı­ğın­dan və in­san­la­rın qəlb­lə­ri Ona cəlb olun­du­ğun­dan, ülə­ma­lar ara­sın­da­kı iğ­ti­şaş, İran xal­qı­nın bö­yük his­sə­si­nin aq­res­siv­li­yi və Əmir Ni­za­mın də­fe­dil­məz qüd­rə­ti qar­şı­sın­da O, Mol­la Əb­dül Kə­rim­lə bir­lik­də bu­nu mü­na­sib gör­dü­lər ki, həm Həz­rət Bab, həm də Həz­rət Bə­ha­ul­lah bö­yük təh­lü­kə­də­dir­lər və şid­dət­li cə­za­ya mə­ruz qa­la bi­lər­lər, ona gö­rə də in­san­la­rın diq­qə­ti­ni ara­da ol­ma­yan bir nə­fə­rə yö­nəlt­mək­lə bir təd­bir gör­mək olar ki, Həz­rət Bə­ha­ul­lah bü­tün in­san­la­rın mü­da­xi­lə­sin­dən qo­ru­na bil­sin. Bun­dan son­ra, çox müx­tə­lif fi­kir­lə­ri nə­zər­dən ke­çir­dik­dən son­ra kə­nar­dan bir nə­fə­rin mü­na­sib ol­ma­dı­ğı qə­ra­rı­na gəl­di­lər və mü­ha­ki­mə­lə­ri­ni Həz­rət Bə­ha­ul­la­hın qar­da­şı Mir­zə Yəh­ya­nın adı üzə­rin­də da­yan­dır­ma­lı ol­du­lar.

Ona gö­rə də, Həz­rət Bə­ha­ul­la­hın kö­mə­yi və gös­tə­ri­şi ilə, on­lar onu dost-düş­mə­nin di­lin­də məş­hur et­di­lər və gu­ya onun im­la­sı ilə Həz­rət Ba­ba mək­tub­lar yaz­dı­lar. Giz­li ya­zış­ma get­di­yi üçün Həz­rət Bab da bu pla­nı bə­yən­di. Be­lə­lik­lə Mir­zə Yəh­ya giz­lən­miş­di və or­ta­lıq­da yox idi, am­ma onun adı dillərdə do­la­şır­dı. Bu qüd­rət­li plan ecaz­kar də­rə­cə­də iş­lə­yir­di, çün­ki Həz­rət Bə­ha­ul­lah ta­nın­sa və or­ta­da gö­rün­sə də, əmin-aman­lıq­da ol­du, bu pər­də kə­nar­dan işi heç kə­sin an­la­ma­sı­na im­kan ver­mə­di, və heç kəs nə­yi­sə di­rə­şib öy­rən­mək fik­ri­nə düş­mə­di, o vax­ta­dək ki, Həz­rət Bə­ha­ul­lah şa­hın iz­ni ilə Teh­ra­nı tərk et­di və Ali Tür­bə­lə­rə (İra­qa) get­di.

O, Bağ­da­da ça­tan­da (hic­ri) min iki yüz alt­mış doq­qu­zun­cu ilin (Həz­rət Ba­bın ya­zı­la­rın­da “bir müd­dət son­ra­kı il” ki­mi qeyd edil­miş və Öz di­ninin hə­qi­qi tə­biə­ti­ni və onun sir­lə­ri­ni aça­ca­ğı­na söz ver­di­yi il) Mə­hər­rəm ayı­nın ay­pa­ra­sı dün­ya­nın üfü­qün­də par­la­dı və nəql edil­di­yi ki­mi, ha­mı­nın ara­sın­da aş­ka­ra çıx­dı. Həz­rət Bə­ha­ul­lah çox sü­rət­lə in­san­la­rın ara­sın­da ox­la­ra hə­dəf ol­du, Mir­zə Yəh­ya isə mas­ka­la­na­raq vaxt ke­çi­rir­di və özü­nü da­ha yax­şı giz­lət­mək üçün əvvəlcə Bağ­da­dın ya­xın­lı­ğın­da və ət­raf­lar­da, in­di isə Bağ­da­dın özün­də ərəb pal­ta­rın­da müx­tə­lif iş­lər­lə məş­ğul idi.

Həz­rət Bə­ha­ul­lah elə hə­rə­kət et­di ki, ic­ma­nın üzv­lə­ri­nin ürək­lə­ri Ona cəzb olun­du. İraq əha­li­si­nin ək­sə­riy­yə­ti isə su­sur və da­nış­mır­dı, bə­zi­lə­ri hey­rə­tə dü­şür, di­gər­lə­ri qə­zəb­lə­nir­di. Bir il ora­da qal­dıq­dan son­ra O, hər şey­dən əl çək­di, qo­hum və ya­xın­la­rı­nı tərk et­di, ar­dı­cıl­la­rı­na bir şey de­mə­dən, tək və yal­nız, dost, sir­daş, kö­mək­çi və yol­daş gö­tür­mə­dən Bağ­dad­dan çı­xıb get­di. Har­da­sa iki ilə ya­xın O Tür­ki­yə Kür­düs­ta­nın­da, əsa­sən də, dağ­lıq əra­zi olan və Sar-Qa­lu ad­la­nan yer­də sa­kin ol­du. Na­dir hal­lar­da O Sü­ley­ma­niy­yə­yə gə­lər­di. Çox keç­mə­dən o böl­gə­nin ən gör­kəm­li ülə­ma­la­rı Onun və­ziy­yə­tin­dən və şə­rai­tin­dən ha­li ol­du­lar və ila­hiy­ya­tın ən mü­rək­kəb mə­qam­la­rı ilə bağ­lı olan mü­əy­yən su­al­lar ba­rə­də Onun­la söh­bət et­di­lər. On­da bö­yük əla­mət­lər və qa­nee­di­ci ca­vab­lar gö­rən­də Ona çox yük­sək hör­mət və eh­ti­ram gös­tər­mə­yə baş­la­dı­lar. Bu­nun nə­ti­cə­sin­də o böl­gə­də O bö­yük şöh­rət və nü­fuz qa­zan­dı və Onun ba­rə­sin­də qı­sa xə­bər­lər hər tə­rə­fə ya­yıl­dı ki, iran­lı bir nə­fər Sü­ley­ma­niy­yə qə­sə­bə­sin­də (hə­lə keç­miş­dən sün­ni­lə­rin ən bö­yük ülə­ma­la­rı­nın ye­tiş­di­yi bir yer) pey­da olub və o öl­kə­nin in­san­la­rı Onu hə­vəs­lə tə­rif­lə­yir­lər. Bu şa­yiə­lər­dən mə­lum olur­du ki, bu Şəxs məhz Həz­rət Bə­ha­ul­lah­dır. Ona gö­rə də bir ne­çə nə­fər o tə­rəf­lə­rə yo­la düş­dü­lər, Ona yal­va­rıb-ya­xar­dı­lar və ha­mı­nın yal­va­rı­şı nə­ti­cə­sin­də O ge­ri qa­yıt­dı.

Baş­çı­la­rı­nın və di­gər üzv­lə­ri­nin öl­dü­rül­mə­si ki­mi bu cür ağır ha­di­sə­lər­dən bu ic­ma yı­xıl­ma­dı və sar­sıl­ma­dı, ək­si­nə, sa­yı art­dı və də­fə­lər­lə ço­xal­dı; la­kin Həz­rət Bab di­nin tə­mə­li­ni ye­ni­cə qoy­ma­ğa baş­la­yan­da öl­dü­rül­dü­yü üçün ic­ma dav­ra­nış, hə­rə­kət, və­zi­fə­lər və mü­na­si­bət­lər ba­rə­də ta­ma­mi­lə bil­gi­siz idi və on­la­rı ida­rə edən ye­ga­nə prin­sip Həz­rət Ba­ba olan sev­gi­lə­ri idi. Məhz bu bil­gi­siz­lik üzün­dən bə­zi yer­lər­də çax­naş­ma­lar ol­du; qəd­dar­ca­sı­na in­ci­dil­dik­lə­ri üçün mü­da­fiə olun­maq məc­bu­riy­yə­tin­də qal­dı­lar. La­kin Həz­rət Bə­ha­ul­lah qa­yıt­dıq­dan son­ra O, bu ic­ma­nı tər­bi­yə et­mək­də, öy­rət­mək­də, ni­zam­la­maq­da və ye­ni­dən qu­rub dir­çəlt­mək­də gər­gin səy­lər qoy­du və qı­sa bir vaxt­dan son­ra bü­tün bu na­ra­hat­lıq­lar və fə­sad­lar sön­dü­rül­dü, in­san­la­rın ürək­lə­rin­də sa­kit­lik və dinc­lik bər­pa olun­du; be­lə ki, de­yi­lə­nə gö­rə, hət­ta döv­lət adam­la­rı­na bu ay­dın ol­du ki, bu di­nin tə­məl niy­yə­ti və tə­lim­lə­ri ru­ha­ni şey­lər­dir, tə­miz ürək­lə bağ­lı olan mə­sə­lə­lər­dir; on­la­rın əsl və əsas prin­sip­lə­ri in­san nəs­li­nin əx­la­qı­nı is­lah et­mək və dav­ra­nı­şı­nı gö­zəl­ləş­dir­mək­dir və on­la­rın mad­di şey­lə­rə qə­tiy­yən ma­raq­la­rı yox­dur.

Bu ic­ma­nın üzv­lə­ri­nin ürək­lə­rin­də bu prin­sip­lər otu­ru­şan­dan son­ra on­lar hər bir di­yar­da elə əməl­lər gös­tər­di­lər ki, döv­lət adam­la­rı ara­sın­da ruh­la­rı­nın in­cə­li­yi, mə­tin­lik­lə­ri, xoş niy­yət­lə­ri, gö­zəl əməl­lə­ri və mü­kəm­məl dav­ra­nış­la­rı ilə şöh­rət tap­dı­lar. Çün­ki bu in­san­lar ita­ət və təs­li­miy­yə­tə ən yax­şı ri­ay­ət edən in­san­lar idi­lər, və be­lə bir gös­tə­riş alan­da öz dav­ra­nış və mü­na­si­bət­lə­ri­ni ona uy­ğun­laş­dı­rır­dı­lar. Əv­vəl­lər on­la­rın söz­lə­ri­nə, əməl­lə­ri­nə, dav­ra­nış­la­rı­na, əx­laq­la­rı­na və tərz­lə­ri­nə eti­raz edir­di­lər: in­di isə İran­da on­la­rın eh­kam və ru­ha­ni mə­qam­la­rı­na eti­raz edir­lər. Bu in­san gü­cü xa­ri­cin­də­dir, o, ürə­yi və ya vic­da­nı mü­da­xi­lə və ya eti­raz­la də­yi­şə bil­məz, ya da ki­min­sə inan­cı­na qa­rı­şa bi­lər. Zi­ra vic­dan alə­min­də heç nə yox, məhz Al­la­hın nu­ru­nun şüa­sı hökm edir, ürə­yin tax­tın­da an­caq Sul­tan­lar Sul­ta­nı­nın qüd­rə­ti ha­kim­dir. Be­lə ki, hər bir qa­bi­liy­yət­lə bağ­lı [hə­rə­kə­ti] sax­la­maq ya­xud da­yan­dır­maq olar, am­ma fi­kir və dü­şün­cə­ni yox; hət­ta bir in­san öz ira­də­si ilə be­lə fi­kir­ləş­mə­yi və dü­şün­mə­yi sax­la­ya bil­məz, öz xə­yal və tə­səv­vü­rü­nü da­yan­dı­ra bil­məz.

Bü­tün ha­di­sə­lər­də da­nıl­maz hə­qi­qət bu­dur ki, har­da­sa otuz beş il ər­zin­də bu ic­ma tə­rə­fin­dən hö­ku­mə­tə qar­şı heç bir mü­xa­lif ya­xud döv­lə­tə qar­şı tə­əs­süb­lü hə­rə­kət baş ver­mə­miş­dir və bu uzun il­lər­də on­la­rın sa­yı­nın və gü­cü­nün baş­lan­ğıc döv­rə nis­bə­tən iki də­fə art­ma­sı­na bax­ma­ya­raq, heç bir yer­də on­la­rın sə­si çıx­ma­mış­dır, mə­gər ki, ara­da­bir ülə­ma və müc­tə­hid­lər bir ne­çə nə­fə­ri (doğ­ru­dan da, bu mə­lu­mat­la­rın dün­ya­ya ya­yıl­ma­sı və in­san­la­rın ayıl­dıl­ma­sı üçün) ölü­mə məh­kum et­miş­lər. Zi­ra mə­sə­lə hə­qi­qət olan­da bu cür mü­da­xi­lə­lər da­ğıt­mır, ək­si­nə ti­kir, ona gö­rə də, sön­dü­rül­mür və unut­du­rul­mur, ək­si­nə, tə­kan alır və ya­yı­lır.

Mən, əsl hə­qi­qət­də, nə baş ver­mə­si ba­rə­də qı­sa bir epi­zo­du da­nı­şa­ca­ğam. Bir nə­fər şid­dət­li şə­kil­də bir ba­bi­yə sa­ta­şır və onu cid­di ya­ra­la­yır. Ba­bi də ona ca­vab ve­rib in­ti­qam al­maq is­tə­yir və ona si­lah qal­dı­rır. La­kin bu ic­ma­nın tə­qib və qı­nan­ma­sı sə­bə­bin­dən o qaç­ma­ğa məc­bur olur.

O Hə­mə­da­na ça­tan­da onun kim ol­du­ğu mə­lum olur və mol­la züm­rə­sin­dən ol­du­ğu üçün müc­tə­hid­lər onu aman­sız­ca tə­qib edir­lər və tu­tub hö­ku­mə­tə təh­vil ve­rir­lər ki, ona cə­za ve­ril­sin. Tə­sa­dü­fən onun boy­nun­dan Həz­rət Bə­ha­ul­la­ha aid bir sə­nəd dü­şür və mə­lum olur ki, ya­zı­nın möv­zu­su qi­sas al­maq cəh­di­nin töh­mət­lən­di­ril­mə­si, qi­sas al­maq is­tə­mə­yin qı­nan­ma­sı və it­ti­ham edil­mə­si, eh­ti­ras­la­rın ar­dın­ca get­mə­yin qa­da­ğan olun­ma­sı­dır. Baş­qa mə­sə­lə­lər­lə ya­na­şı bu ifa­də­lər də var­dı: “Hə­qi­qə­tən, Al­lah üs­yan­ka­rı tərk edir,” və ey­ni­lə, “Öl­mə­yi­niz öl­dür­mə­yi­niz­dən da­ha yax­şı­dır. Si­zə iş­gən­cə ve­ri­lən­də bu­nu tö­rə­dən­lə­rə kö­mək edin və in­san­la­ra pə­nah olun; si­zə mə­həl qoy­ma­yan­da isə iş­lə­ri­ni­zi Qo­ru­yu­cu Rəb­bə bu­ra­xın. Sə­mi­mi olan­la­rın əla­mə­ti və yə­qin­li­yə ye­ti­şən­lə­rin xa­siy­yə­ti bu­dur.” Ha­kim ya­zı ilə ta­nış olan­dan son­ra o şəx­sə be­lə de­yir: “Si­zin ta­be ol­du­ğu­nuz o Baş­çı­nın əm­ri ilə dü­zə­liş la­zım­dır, cə­za və bə­dəl va­cib­dir.” O şəxs isə ca­vab ve­rir: “Əgər siz Onun bü­tün gös­tə­riş­lə­ri­ni ye­ri­nə ye­tir­sə­niz, cə­za və ölü­mə təs­lim ola­raq mən ən yük­sək məm­nun­luq du­ya­ram.” Ha­kim gü­lür və onu bu­ra­xır.

Be­lə­lik­lə, Həz­rət Bə­ha­ul­lah ən yük­sək səy­lər qoy­du ki, [Öz adam­la­rı­nı] tər­bi­yə et­sin, on­la­ra əx­laq öy­rət­sin, bü­tün öl­kə­lə­rin elm və sə­nət­lə­ri­ni öy­rən­mə­yə, yer üzü­nün bü­tün mil­lət­lə­ri ilə meh­ri­ban rəf­ta­ra, bü­tün xalq­la­rın ri­fa­hı­nı ar­zu­la­ma­ğa sövq et­sin, ün­siy­yət­cil­lik, ra­zı­lıq, ita­ət­kar­lıq, mü­ti­lik, uşaq­la­ra tə­lim-tər­bi­yə ve­ril­mə­si­nə, in­san nəs­li­nin eh­ti­ya­cı olan şey­lə­ri is­teh­sal et­mə­yə, özü­nü bə­şə­rin hə­qi­qi xoş­bəxt­li­yi­nə həsr et­mə­yə ça­lış­sın­lar. Və O da­vam­lı ola­raq, hər tə­rə­fə nə­si­hət­lər gön­dər­di və bu­nun gö­zəl nə­ti­cə­lə­ri ol­du. Bu mək­tub­lar­dan bə­zi­lə­ri cid­di və də­rin ax­ta­rış­lar­dan son­ra öy­rə­nil­miş­dir, bir his­sə­si isə in­di ya­zı­ya alın­ma­lı­dır. Bü­tün bu mək­tub­lar əx­la­qın tə­miz­li­yi nə­si­hət­lə­ri­nə, gö­zəl dav­ra­nış təş­vi­qi­nə, mü­əy­yən in­san­lar­dan uzaq dur­ma­ğa, asi­lər­dən şi­ka­yə­tə həsr olun­muş­du. Baş­qa şey­lər­lə ya­na­şı bu cüm­lə də var­dı:

“Mə­nim əsir­li­yim Mə­nim zil­lə­tim de­yil; hə­ya­tı­ma and ol­sun, bu, hə­qi­qə­tən, Mə­nə şə­rəf­dir! La­kin zil­lət Mə­nim dost­la­rı­mın hə­rə­kət­lə­ri­dir ki, öz­lə­ri­ni Bi­zə bağ­la­yır­lar, am­ma hə­rə­kət­lə­rin­də ib­li­sin ar­dın­ca ge­dir­lər. On­la­rın ara­sın­da eh­ti­ra­sa qur­şa­nan və əmr olu­nan­dan üz dön­də­rən var; on­la­rın ara­sın­da düz­gün rəh­bər­li­yə ria­yət edən də var. Gü­nah iş­lə­dən və dün­ya­ya bağ­la­nan­la­ra gəl­dik­də isə, on­lar, qə­tiy­yən Bə­ha əh­lin­dən de­yil­lər.”

Və ye­nə də: “Gö­zəl dav­ra­nış və əx­laq na­xı­şı ilə bə­zə­nən­lə­rin xoş ha­lı­na: o, hə­qi­qə­tən, öz Rəb­bi­nə ay­dın və gö­zəl hə­rə­kə­ti ilə kö­mək edən­lər­dən­dir.”

“Odur Al­lah, uca­dır Onun mə­qa­mı, hik­mət və bə­ya­nı. Haqq (par­laq­dır Onun bə­ha­sı) in­sa­nın mə­də­nin­dən mə­nə­vi göv­hər­lə­ri çı­xa­rıb gös­tər­mək üçün hər bir dörvr­də bir Əmin gön­də­rir. Al­la­ha ina­mın və Onun di­ni­nin əsas tə­mə­li bu­dur ki, on­lar müx­tə­lif məz­həb­lə­ri və çe­şid­li tər­iqət­lə­ri nif­rət sə­bə­bi və əsa­sı et­mə­sin­lər. Bu prin­sip­lər, qa­nun­lar və əmin yol­lar bir məş­riq­dən do­ğur və bir üfüq­dən par­la­yır, bu fərq­lər isə za­ma­nın, döv­rün, əs­rin və epo­xa­nın nə­zə­rə alın­ma­sın­dan irə­li gə­lir. Ey töv­hid əh­li, səy kə­mə­ri­ni bərk bağ­la­yın, ki bəl­kə di­ni əda­vət və mü­na­qi­şə dün­ya xalq­la­rı ara­sın­dan qal­xa və yox ola. Al­la­ha və Onun bən­də­lə­ri­nə sev­gi xa­ti­ri­nə bu əzə­mət­li və qüd­rət­li iş­lə məş­ğul olun. Di­ni nif­rət və kin dün­ya­nı udan atəş­dir, onu sön­dür­mək isə çox çə­tin­dir, o vax­ta­dək ki, İla­hi Qüd­rə­tin Əli in­san­la­rı bu mə­na­sız fə­la­kət­dən qur­tar­sın. İki döv­lət ara­sın­da­kı sa­va­şa ba­xın: hər iki tə­rəf sər­vət və hə­yat iti­rib­lər: nə qə­dər kənd­lər vi­ran olub ki, san­ki heç ol­ma­yıb! Bu hökm bə­yan çı­ra­ğın­da işıq ki­mi­dir.”

“Ey dün­ya xalq­la­rı, siz ha­mı­nız bir ağa­cın mey­və­lə­ri, bir bu­da­ğın yar­paq­la­rı­sı­nız. Ka­mil xe­yir­xah­lıq, uyum, mə­həb­bət və ra­zı­lıq için­də olun. Hə­qi­qət Gü­nə­şi­nə and ve­ri­rəm, ra­zı­lıq nu­ru üfüq­lə­ri işıq­lan­dı­rar və par­la­dar. Hər şe­yi Bi­lən Hə­qi­qət bu de­yi­lə­nə şa­hid ol­muş­dur və şa­hid­dir. Bu ali ka­mil­lik və bə­şə­rin qo­run­ma­sı mə­qa­mı­na na­il ol­maq üçün ça­lı­şın. Bu niy­yət niy­yət­lə­rin Sul­ta­nı və bu ümid ümid­lə­rin Ağa­sı­dır.”

“Biz ina­nı­rıq ki, Al­lah yer üzü sul­tan­la­rı­na kö­mək edə­cək ki, dün­ya­nı Əda­lət Gü­nə­şi­nin par­laq nu­ru ilə işıq­lan­dı­rıb bə­zə­sin­lər. Bir də­fə biz Şə­ri­ət di­lin­də da­nış­mı­şıq, baş­qa bir də­fə isə Hə­qi­qət və Tə­ri­qət di­lin­də; son məq­səd və nə­ha­yi niy­yət bu uca mə­qa­mı üzə çı­xar­maq idi. Şə­ha­dət üçün Al­lah ye­tər.”

“Ey dost­lar, dün­ya­nın bü­tün in­san­la­rı ilə se­vinc və ra­yi­hə ilə ün­siy­yət edin. Əgər siz­də baş­qa­la­rın­da ol­ma­yan bir söz və ya onun cöv­hə­ri var­sa, onu sev­gi və meh­ri­ban­lıq di­li ilə çat­dı­rın: əgər qə­bul olu­nar­sa və tə­sir edər­sə, məq­sə­də na­il olun­muş­dur, əgər yox, onu özü­nə bu­ra­xın, onun­la sərt dav­ran­ma­yın, am­ma dua edin. Meh­ri­ban dil ürək­lə­rin maq­ni­ti və qəl­bin qi­da­sı­dır; o söz­lə­rə mə­na ve­rir, hik­mət və bi­lik gü­nə­şi­nin üfü­qü­dür.”

“Əgər töv­hid əh­li son za­man­lar­da Xa­təm­dən (On­dan baş­qa ha­mı­nın ca­nı Ona fə­da ol­sun) son­ra gə­lən şan­lı Şə­riə­tə uy­ğun hə­rə­kət et­səy­di­lər və onun ətə­yin­dən ya­pış­say­dı­lar, din qa­la­sı­nın tə­mə­li sar­sıl­maz­dı, iz­di­ham­lı şə­hər­lər vi­ran ol­maz­dı. Ək­si­nə, şə­hər­lər və kənd­lər sülh və əmin-aman­lıq əl­də edər və on­lar­la bə­zə­nər­di.”

“Se­vim­li xal­qın qəf­lə­ti və ix­ti­la­fı, və şər adam­la­rın du­ma­nı ilə Gö­zəl Öl­kə zül­mə­tə bü­rü­nüb və zə­if­lə­yib. On­lar [bil­dik­lə­ri­nə uy­ğun] ya­şa­say­dı­lar, Əda­lət Gü­nə­şi­nin işı­ğın­dan qa­fil qal­maz­dı­lar.”

“Bu Məz­lum er­kən vaxt­lar­dan in­di­yə ki­mi qa­fil­lə­rin əlin­dən əziy­yət çək­miş­dir. On­lar bir sə­bəb ol­ma­dan Bi­zi bir də­fə İra­qa, baş­qa bir vaxt Ədir­nə­yə, son­ra isə qa­til­lər və qa­rət­çi­lər üçün sür­gün ye­ri olan Ək­ka­ya sür­gün et­di­lər; nə də bi­li­nir ki, bu ən bö­yük Məh­bəs­dən son­ra Biz ha­ra­da və han­sı yer­də sa­kin ola­ca­ğıq. Bu­nun bi­li­yi Ər­şin və Kür­sün Rəb­bi, Al­la­hın ya­nın­da­dır. Biz har­ada ol­saq, ba­şı­mı­za nə gəl­sə də, öv­li­ya­lar Ali Üfü­qə ka­mil də­ya­nət və inam­la bax­ma­lı, dün­ya­nın is­la­hı və mil­lət­lə­rin tə­lim-tər­bi­yə­si ilə məş­ğul ol­ma­lı­dır­lar. Ba­şı­mı­za nə gəl­di­sə və gə­lə­cək­sə, Bir­lik Kə­la­mı­nın ya­yıl­ma­sı üçün alət və va­si­tə ol­muş­dur. Al­la­hın hök­mün­dən ya­pı­şın və ona sa­rı­lın: bu, hə­qi­qə­tən, hik­mət­li Ami­rin ya­nın­dan gön­də­ril­miş­dir.”

“Ka­mil şəf­qət və mər­hə­mət­lə Biz dün­ya­nın in­san­la­rı­nı hi­da­yət et­dik və ruh­la­rı­nın fay­da­la­na­ca­ğı şey­lə­rə is­ti­qa­mət­lən­dir­dik. Dün­ya­nın ən uca üfü­qün­dən par­la­yan Hə­qi­qət Gü­nə­şi­nə and içi­rəm ki, Bə­ha əh­li­nin dün­ya­nın çi­çək­lən­mə­si və is­la­hın­dan, mil­lət­lə­rin pak­laş­ma­sın­dan baş­qa bir məq­səd­lə­ri ol­ma­mış­dır və yox­dur. On­lar bü­tün in­san­lar­la sə­mi­miy­yət və xe­yir­xah­lıq için­də ol­muş­lar. On­la­rın za­hi­ri ba­tin­lə­ri ilə bir­dir, ba­tin­lə­ri za­hir­lə­ri ilə ey­ni­dir. Əm­rin hə­qi­qə­ti giz­li və sax­lı de­yil, in­san­la­rın üzü qar­şı­sın­da açıq və aş­kar­dır. On­la­rın əməl­lə­ri bu təs­di­qə şa­hid­dir. Qoy bu gün bə­si­rə­ti olan hər kəs Bə­ha əh­li­nin məq­sə­di­nə yo­lu­nu on­la­rın əməl və ni­şa­nə­lə­ri ilə tap­sın, on­la­rın nitq və dav­ra­nı­şın­dan isə niy­yət­lə­ri­ni an­la­sın. İla­hi mər­hə­mət dər­ya­sı­nın dal­ğa­la­rı şa­hə qal­xıb, Onun fəzl və lütf bu­lud­la­rı­nın ya­ğı­şı hər an yağ­maq­da­dır. İraq­da qal­dı­ğı za­man bu Məz­lum otur­du və bü­tün züm­rə­dən olan in­san­lar­la, pər­də­siz və mas­ka­sız ün­siy­yət et­di. Nə qə­dər üfüq­lə­rin sa­kin­lə­ri düş­mən ki­mi da­xil ol­du­lar, rəğ­bət his­si ilə tərk et­di­lər! Fəzl qa­pı­sı ha­mı­nın üzü­nə açıq idi. Asi və ita­ət­kar­lar­la Biz za­hi­rən bir tərz­də da­nış­dıq ki, bəl­kə şər adam­lar sa­hil­siz əfv dər­ya­sı­na yol ta­pa­lar. Sət­tar Adı­nın şə­fəq­lə­ri elə tə­za­hür edir­di ki, şər adam özü­nün yax­şı he­sab edil­di­yi­ni zənn edir­di. Heç bir el­çi mə­yus ol­ma­dı, heç bir ax­ta­ran rədd edil­mə­di. Düş­mən­çi­lik və uzaq­laş­ma sə­bəb­lə­ri İran ülə­ma­la­rın­dan və ca­hil­lə­rin ya­raş­maz əməl­lə­rin­dən qay­naq­la­nır­dı. Bu par­ça­lar­da­kı “ülə­ma” sö­zü o şəxs­lə­ri nə­zər­də tu­tur ki, on­la­r in­san­la­rı Töv­hid Dər­ya­sı­nı­nın sa­hil­lə­rin­dən uzaq tu­tub­lar; [bi­li­yi­ni] tət­biq edən alim­lə­rə və əda­lət­lə hə­rə­kət edən müd­rik­lə­rə gəl­dik­də isə, on­lar dün­ya­nın bə­də­ni­nə ruh ki­mi­dir­lər. Xoş o alim şəx­sin ha­lı­na ki, ba­şı əda­lət ta­cı ilə bə­zə­nib, bə­də­ni isə dü­rüst­lük zi­nə­ti ilə par­la­yır. Nə­si­hət Qə­lə­mi dost­la­ra öyüd ve­rir və on­la­ra şəf­qət, mər­hə­mət, hik­mət və in­cə­li­yi əmr edir. Məz­lum[[23]](#footnote-23) bu gün məh­bəs­də­dir; Onun müt­tə­fiq­lə­ri rüt­bə, or­du, top-tü­fəng de­yil, yax­şı əməl­lər və mə­ziy­yət­lər qo­şu­nu­dur; Bir pak hə­rə­kət yer üzü­nü uca cən­nə­tə çe­vi­rir.”

“Ey dost­lar, bu Məz­lu­ma xoş xa­siy­yət və gö­zəl əməl­lər­lə kö­mək edin! Qoy bu gün hər bir ruh ən uca mə­qa­ma can at­sın. O, in­san­da ola­na de­yil, Al­lah­da ola­na bax­ma­lı­dır. İn­san özü­nə fay­da ve­rən şe­yə de­yil, va­si­tə­si­lə Al­la­hın ita­ət olun­ma­lı olan Sö­zü­nün uca­la­ca­ğı şe­yə bax­ma­lı­dır. Ürək hər cür xud­bin­lik və eh­ti­ras­dan tə­miz­lən­mə­li­dir, zi­ra töv­hid əh­li­nin və öv­li­ya­la­rın si­la­hı Al­lah xo­fu ol­muş­dur və in­di də be­lə­dir. Bu bir qal­xan­dır ki, in­sa­nı nif­rət və rə­za­lət ox­la­rın­dan qo­ru­yur. Mö­min­lik bay­ra­ğı hə­mi­şə qa­lib ol­muş­dur və dün­ya­nın ən qüd­rət­li qo­şun­la­rın­dan sa­yı­lır. Öv­li­ya­lar or­du­lar Rəb­bi Al­la­hın iz­ni ilə in­san ürək­lə­ri­nin şə­hər­lə­ri­ni onun­la fəth edir­lər. Onun əm­ri­nə bü­tün şə­ra­it­lər­də əməl olun­ma­lı­dır. Ye­rin nə­zə­rə alın­ma­sı, ən­da­zə və şə­rai­tə uy­ğun söh­bət hik­mət­dən­dir; qə­rar da bu hik­mət­dən­dir; zi­ra in­san ki­min­sə de­di­yi­ni qə­bul et­mə­mə­li­dir.”

“Bü­tün şərt­lər al­tın­da Haq­qı (par­laq­dır Onun bə­ha­sı) is­tə­yin ki, O Öz bən­də­lə­ri­ni mö­hür­lü şə­rab­dan[[24]](#footnote-24) və Qəy­yum Adı­nın nur­la­rın­dan məh­rum et­mə­sin.”

“Ey Al­la­hın dost­la­rı, hə­qi­qə­tən, Sə­mi­miy­yət Qə­lə­mi si­zə bö­yük və­fa­dar­lı­ğı hökm edir. Al­la­ha and ol­sun, onun işı­ğı gü­nə­şin işı­ğın­dan da­ha aş­kar­dır! Bü­tün işıq­lar onun işı­ğın­da, pa­rıl­tı və şüa­sın­da sö­nür. Biz Al­lah­dan ar­zu edi­rik ki, Və­fa­dar­lıq Gü­nə­şi­nin par­laq tə­cəl­li­lə­ri­ni Öz şə­hər və öl­kə­lə­rin­dən əsir­gə­mə­sin. Biz ha­mı­nı ge­cə-gün­düz və­fa­dar­lı­ğa, is­mə­tə, pak­lı­ğa və sa­bit­li­yə is­ti­qa­mət­lən­dir­mi­şik; və xe­yir əməl və xoş key­fiy­yət­lər hökm et­mi­şik. Ge­cə də, gün­düz də qə­lə­min sə­si qal­xır və dil da­nı­şır ki, qı­lın­cın ək­si­nə söz qalx­sın, şid­də­tin ək­si­nə səbr, zül­mün ye­ri­nə təs­li­miy­yət, şə­hid­lik za­ma­nı im­ti­na. Zi­ra otuz il­dən çox bir müd­dət­də bu məz­lum ic­ma­nın ba­şı­na gə­lən­lə­rin qar­şı­sın­da on­lar səbr­li ol­muş, hər şe­yi Al­la­ha tap­şır­mış­lar. Əda­lət və in­sa­fı olan hər kəs de­yi­lən­lə­rə şə­ha­dət ver­miş və ver­mək­də­dir. Bu müd­dət­də bu Məz­lum gö­zəl nə­si­hət­lər, tə­sir­li və ye­tər­li öyüd­lər ver­mək­lə məş­ğul ol­muş­dur, ta ki bu təs­diq olun­sun və ha­mı­nın gö­zü qar­şı­sın­da aş­kar ol­sun ki, bu Qur­ban özü­nü fə­la­kət ox­la­rı­na hə­dəf et­miş­dir ki, in­san ru­hun­da giz­li olan xə­zi­nə­lər üzə çıx­sın. Sa­vaş və rə­qa­bət yer­də­ki yır­tı­cı­la­ra ya­ra­şar, in­sa­na ya­ra­şan isə tə­ri­fə­la­yiq hə­rə­kət­lər­dir.”

“Rəh­man! O Kəs ki in­sa­nı ya­rat­dı... və ona da­nış­ma­ğı öy­rət­di.”[[25]](#footnote-25) Bü­tün bu əziy­yət­lər­dən son­ra, nə döv­lə­tin və­zir­lə­ri, nə də din xa­dim­lə­ri doy­mur­lar. Bir­cə in­san ta­pıl­ma­dı ki, əla­həz­rət şa­hın (Al­lah onun səl­tə­nə­ti­ni dai­mi et­sin) hü­zu­run­da Al­la­hın Sö­zü­nü de­sin. Bi­zim ba­şı­mı­za gə­lən­lər an­caq Al­la­hın Bi­zə yaz­dıq­la­rı­dır. On­lar il­ti­fat­la dav­ran­ma­dı­lar, pis­lik üçün də hər şe­yi et­di­lər. Əda­lət si­murq qu­şu­na dön­dü, və­fa isə kib­ri­ti-əh­mə­rə[[26]](#footnote-26) çev­ril­di: heç kəs haq­qı üçün da­nış­ma­dı. Elə gö­rü­nür­dü ki, san­ki əda­lət in­san­lar­da nif­rət oya­dır, Al­lah adam­la­rı ki­mi bü­tün öl­kə­lər­dən qo­vul­muş­du. Həmd ol­sun Al­la­ha! “Ta” tor­pa­ğı­nın he­ka­yə­sin­də Al­la­hın hökm et­dik­lə­ri şey­lər üçün bir kim­sə da­nış­ma­dı. Şa­hın qar­şı­sın­da ha­ki­miy­yət nü­ma­yi­şi­nə hör­mət və qul­luq­la­rı­nı gös­tər­mək üçün on­lar şə­rə xe­yir de­miş, is­la­hat­çı­nı üs­yan­kar ad­lan­dır­mış­lar. Bu ki­mi adam­lar dam­la­nı dər­ya, zər­rə­ni gü­nəş ki­mi qə­lə­mə ve­rər­lər. Kü­leyn­də­ki evi “möh­kəm qa­la” ad­lan­dı­rır, aş­kar hə­qi­qə­tə göz yu­mur­lar. On­lar dün­ya­nın bir sı­ra is­la­hat­çı­la­rı­nı asi­lik­də gü­nah­lan­dır­mış­lar. Əbə­di­ya­şar Al­lah bi­lir, bu in­san­la­rın döv­lə­tin şan-şöh­rə­ti və mil­lə­tə xid­mət­dən baş­qa bir niy­yət­lə­ri ol­ma­mış­dır və yox­dur! On­lar Al­lah xa­ti­ri­nə da­nış­mış və da­nı­şır­lar, və Al­la­hın yo­lun­da ge­dir­lər.

“Ey dost­lar, yer üzü sa­kin­lə­ri­nin Məq­su­du olan Kəs­dən di­lə­yin ki, əla­həz­rət şa­ha kö­mək et­sin, ta ki, İra­nın bü­tün məm­lə­kət­lə­ri Əda­lət Gü­nə­şi­nin nu­run­dan sa­kit­lik və əmin-aman­lıq na­xı­şı ilə bə­zən­sin. Ve­ri­lən bə­ya­nat­la­ra gö­rə, öz mü­ba­rək xa­siy­yə­ti ilə o, həbs­də olan­la­rı azad et­miş və əsir­lə­rə azad­lıq ver­miş­dir. Mü­əy­yən mə­sə­lə­lə­rin [Al­la­hın] bən­də­lə­ri qar­şı­sın­da təq­di­ma­tı va­cib­dir və mö­min­lər üçün tə­bii­dir, ki yax­şı­lar agah ol­sun­lar və bil­sin­lər. Hə­qi­qə­tən, O, is­tə­di­yi kə­si Öz is­tə­di­yi­nə il­ham­lan­dı­rır və O Qüd­rət­li, Təq­dir Sa­hi­bi, Alim və Hə­kim­dir.

“O di­yar­dan bu Məz­lu­ma bir xə­bər ye­tiş­miş­dir ki, hey­rə­tə sə­bəb ol­muş­dur. Əla­həz­rət Mü­tə­mi­düd-Döv­lə Fər­had Mir­zə bu Məh­bus haq­qın­da elə şey de­miş­dir ki, onu tək­rar et­mək xoş de­yil. Bu Qur­ban onun­la ya onun ki­mi­lər­lə çox az söh­bət edib. Xa­tır­la­dı­ğı­mız qə­də­ri­lə, an­caq iki də­fə o bu Məz­lu­mun mə­ka­nı olan Şi­mi­ran­da Mür­ği-Mə­həl­lə­də olub. Bi­rin­ci də­fə o gü­nor­ta­dan son­ra gəl­di, ikin­ci də­fə isə cü­mə gü­nü sə­hər gəl­di və gün­ba­ta­na doğ­ru qa­yıt­dı. O bi­lir və fər­qin­də­dir ki, hə­qi­qə­tin ək­si­nə da­nış­ma­ma­lı­dır. Kim­sə onun ya­nı­na get­sə, qoy bu Məz­lu­mun adın­dan bu söz­lə­ri de­sin: “Ey şah­za­də! Bu ya­zıq Qur­ba­nın ba­şı­na gə­lən­lər ba­rə­də Mən za­ti-ali­niz­dən an­caq əda­lət və in­saf is­tə­yi­rəm.” Xoş o ru­hun ha­lı­na ki, inad­ka­rın şüb­hə­lə­ri onu əda­lət gös­tər­mək­dən ge­ri qoy­ma­dı və in­saf gü­nə­şi­nin nu­run­dan məh­rum et­mə­di. Ey Al­la­hın öv­li­ya­la­rı! Söh­bə­tin so­nun­da Biz bir da­ha is­mət, və­fa, mö­min­lik, sə­mi­miy­yət və pak­lı­ğı hökm edi­rik. Şə­ri bir tə­rə­fə atın və xe­yi­ri tu­tun. Alim və Ha­kim Al­la­hın Ki­ta­bın­da si­zə hökm olu­nan bu­dur. Bu­na əməl edən­lə­rin xoş ha­lı­na. Bu an­da qə­ləm na­lə edir və de­yir: “Ey Al­la­hın öv­li­ya­la­rı, dü­rüst­lük üfü­qü­nə eh­ti­ram gös­tə­rin və on­dan kə­nar olan hər şe­yi tərk edin, ay­rı­lın və azad olun. Al­lah­dan baş­qa heç nə­də güc və qüv­vət yox­dur.””

Qı­sa­sı, əv­vəl­lər İra­nın bü­tün vi­la­yət­lə­rin­də bu məz­həb ba­rə­sin­də fərq­li və uz­laş­ma­yan, bə­li, in­san öv­la­dı­nın xa­siy­yə­ti ilə uy­ğun ol­ma­yan və ila­hi lüt­fə mü­xa­lif olan he­ka­yə və mə­lu­mat­lar dil­dən di­lə, ağız­dan ağı­za ötü­rül­müş və məş­hur­laş­mış­dır. La­kin on­la­rın prin­sip­lə­ri otu­ru­şan­da və sa­bit olan­da, on­la­rın əx­laq və dav­ra­nış­la­rı ta­nı­nıb ba­şa dü­şü­lən­də şəkk və şüb­hə pər­də­si düş­dü, bu di­nin hə­qi­qi tə­biə­ti ay­dın və aş­kar ol­du, o də­rə­cə­də bir yə­qin­li­yə çat­dı ki, on­la­rın prin­sip­lə­ri in­san­la­rın uy­dur­ma­la­rı­na bən­zə­mir və on­la­rın tə­mə­li yay­ğın fi­kir və qiy­mət­lən­dir­mə­lər­dən fərq­li­dir. On­la­rın dav­ra­nı­şın­da, hə­rə­kət, əx­laq və tərz­lə­rin­də eti­ra­za yer yox­dur; İran­da­kı eti­raz bu di­nin ide­ya və eh­kam­la­rı­na qar­şı idi. Müx­tə­lif və­ziy­yət­lər­də­ki şərt­lər­də mü­şa­hi­də olun­muş­dur ki, in­san­lar bü­tün müa­mi­lə­lər­də bu ic­ma­nın eti­bar­lı­lı­ğı, sə­da­qə­ti və mö­min­li­yi­nə inan­mış və eti­bar et­miş­lər.

Gə­lin əsas möv­zu­mu­za qa­yı­daq. İraq­da qal­dıq­la­rı dövr­də bu in­san­lar bü­tün dün­ya­da məş­hur ol­du­lar. Çün­ki sür­gün elə bir şə­kil­də məş­hur­lu­ğa gə­tir­di ki, bö­yük say­da baş­qa fir­qə­lər on­lar­la it­ti­faq və bir­li­yə da­xil ol­maq is­tə­di­lər, on­lar­la ya­xın ol­maq üçün va­si­tə­lər dü­şün­dü­lər. La­kin bu ic­ma­nın Baş­çı­sı hər bir fir­qə­nin məq­sə­di­ni aş­kar edə­rək son də­rə­cə ar­dı­cıl, eh­ti­yat­lı və qə­tiy­yət­lə hə­rə­kət et­di. Heç kə­sə eti­bar et­mə­yə­rək, O müm­kün qə­dər hər kə­sə nə­si­hət et­di, on­la­rı döv­lə­tin və mil­lə­tin fay­da­sı­na olan gö­zəl qə­rar və məq­səd­lə­rə sövq və təş­viq et­di. Baş­çı­nın bu dav­ra­nı­şı və tər­zi İraq­da şöh­rət­lən­di.

Ey­ni­lə də on­lar İraq­da olan­da xa­ri­ci hö­ku­mət­lə­rin mü­əy­yən rəs­mi­lə­ri ya­xın­lıq is­tə­yir­di­lər və on­lar­la dost­luq mü­na­si­bət­lə­ri ya­rat­ma­ğa ça­lı­şır­dı­lar, la­kin Baş­çı ra­zı­laş­mır­dı. Di­gər qə­ri­bə ha­di­sə­lər­dən bi­ri bu idi ki, “şa­hın ailə­sin­dən bir nə­fər İraq­da bu (xa­ri­ci) hö­ku­mət­lər­lə ra­zı­lı­ğa gir­di, vəd və təh­did­lər al­tın­da on­lar­la giz­li­cə əl­bir ol­du. La­kin bu ic­ma qı­naq di­li­ni aç­dı və on­la­ra nə­si­hət ve­rə­rək de­di, “Bu nə al­çaq­lıq­dır, bu nə açıq xə­ya­nət­dir; ki, in­san dün­yə­vi fay­da, şəx­si mən­fə­ət, ra­hat şə­ra­it və ya hə­ya­tın ya mal-mül­kün qo­run­ma­sı üçün özü­nü elə bö­yük bir zi­ya­nın və açıq zə­rə­rin içi­nə at­sın, ən bö­yük zə­la­lə­tə sa­la­caq bir yo­la düş­sün, bu və o bi­ri dün­ya üçün şə­rəf­siz­lik və rüs­vay­çı­lıq sa­yı­lan şey­lə məş­ğul ol­sun. İn­san hər han­sı al­çaq­lı­ğa haqq qa­zan­dı­rar, am­ma və­tə­nə xə­ya­nə­tə yox, hər bir gü­na­hı ba­ğış­la­maq və əfv et­mək olar, am­ma öz hö­ku­mə­ti­ni rüs­vay et­mə­yi və döv­lə­ti­nə zə­rər ver­mə­yi yox”. On­lar dü­şü­nür­dü­lər ki, sə­mi­miy­yət və sə­da­qət gös­tə­rə­rək və­tən­pər­vər ki­mi hə­rə­kət edir­lər, və­fa­dar­lıq bor­cu­nu mü­qəd­dəs sa­yır­dı­lar; bu nə­cib məq­sə­di mə­nə­vi borc he­sab edir­di­lər. Bu şey­lər ba­rə­də xə­bər­lər İra­qi-Ərəb bo­yun­ca ya­yıl­dı, öl­kə­lə­ri­nə xe­yir ar­zu­la­yan­lar təq­dir və hör­mət­lə­ri­ni ifa­də edə­rək bu ba­rə­də min­nət­dar­lıq­la da­nış­dı­lar. Fərz et­mək olar­dı ki, bu ha­di­sə­lər şa­hın hü­zu­ru­na ərz edi­lə­cək­dir; la­kin bir müd­dət­dən son­ra mə­lum ol­du ki, Mü­qəd­dəs Mə­qam­da sa­ray­la, hət­ta şa­hın özü ilə əla­qə­si olan bə­zi şeyx­lər, giz­li şə­kil­də bu ic­ma­ya şər ata­raq onun qə­ri­bə ya­xın­lıq və mü­na­si­bət­lə­ri ol­du­ğu­nu id­dia et­miş­lər və gü­man etmişi­lər ki, bu cür cəhd­lər­lə on­lar sa­ra­yın il­ti­fa­tı­nı qa­za­na­caq, mə­qam və rüt­bə­lə­ri­ni ar­tı­ra­caq­lar. Əda­lət da­ya­ğı olan sa­ray­da bu ba­rə­də heç kəs azad bir şə­kil­də da­nı­şa bil­mə­di­yi üçün və və­zir­lər də [işin əsl və­ziy­yə­tin­dən] agah ol­sa­lar da, sus­ma­ğı ən yax­şı si­ya­sət bil­mişlər və İraq mə­sə­lə­si bu şər təq­di­mat və şa­yiə­lər­lə Teh­ran­da da­ha da ağır­laş­mış və qey­ri-adi də­rə­cə­də şi­şir­dil­mişdi. La­kin hə­qi­qət­dən agah olan baş kon­sul or­ta həd­di göz­lə­yə­rək hə­rə­kət et­di və son­ra Mir­zə Bu­zurq xan Qəz­vi­ni Bağ­dad­da baş kon­sul ol­du. La­kin bu şəxs vax­tı­nın çox his­sə­si­ni sər­xoş hal­da ke­çir­mə­yə adət et­di­yin­dən və təd­bir­li­li­yi ol­ma­dı­ğın­dan, İraq­da­kı o şeyx­lər­lə əl­bir və or­taq ol­du və da­ğıt­maq və məhv et­mək üçün qur­şa­ğı­nı bər­kit­di. Nə qə­dər təs­vir et­mək qa­bi­liy­yə­ti var­dı­sa, bar­maq­la­rın­da nə qə­dər güc var­dı­sa, eti­raz və id­dia üçün is­ti­fa­də et­di. Hər gün Teh­ra­na yaz­dı, on­lar­la ra­zı­laş­ma və mü­qa­vi­lə bağ­la­dı, İs­tan­bul­da­kı sə­fi­rə dip­lo­ma­tik no­ta­lar gön­dər­di. La­kin bu bə­ya­nat və id­dia­la­rın heç bir əsa­sı və ye­ri ol­ma­dı­ğı üçün ha­mı­sı tə­xi­rə sa­lı­nır və uza­dı­lır­dı; nə­ha­yət­də bu şeyx­lər baş kon­sul­la məş­və­rət üçün yı­ğın­caq ça­ğır­dı­lar, “iki Ka­zım” [məs­ci­din­də] bir ne­çə ülə­ma və bö­yük alim yı­ğıl­dı­lar, yek­dil ra­zı­lı­ğa gə­lib Uca Kər­bə­la və şə­rəf­li Nə­cə­fin ülə­ma­la­rı­na mək­tub ya­zıb on­la­rın ha­mı­sı­nı ça­ğır­dı­lar. On­lar bə­zi­lə­ri bi­lə­rək, di­gər­lə­ri bil­mə­yə­rək gəl­di­lər. Bil­mə­yən­lə­rin ara­sın­da gör­kəm­li və təc­rü­bə­li müc­tə­hid, şə­rəf­li və şöh­rət­li alim, hə­qi­qə­ti ax­ta­ran­la­rın so­nun­cu­su, in­di və­fat et­miş və ba­ğış­lan­mış, ha­mı­nın rəh­bə­ri ki­mi qə­bul edi­lən və [mə­sə­lə­dən] ha­li ol­ma­yan Şeyx Mür­tə­za da gəl­di. La­kin əsl plan­lar­dan agah olan­da o de­di, “mən nə bu di­nin əsl tə­biə­ti, nə də bu ic­ma­nın giz­li eh­kam­la­rı və ila­hiy­yat mə­sə­lə­lə­ri ilə yax­şı ta­nış de­yi­ləm; mən in­di­yə ki­mi nə on­la­rın hə­rə­kət­lə­rin­də, nə də dav­ra­nış­la­rın­da Mü­qəd­dəs Ki­ta­ba zidd olan bir şey nə gör­mü­şəm, nə də duy­mu­şam ki, on­la­rı ka­fir ad­lan­dı­rım. Ona gö­rə də bu mə­sə­lə­də mə­ni üzr­lü sa­yın, qoy kim bu mə­sə­lə­ni öz və­zi­fə­si he­sab edir­sə, o da ad­dım at­sın.” Şeyx­lə­rin və kon­su­lun pla­nı qə­fil və ümu­mi hü­cum idi, la­kin mər­hum şeyx ra­zı­laş­ma­dı­ğı üçün bu plan po­zul­du və doğ­ru­dan da rüs­vay­çı­lıq və mə­yus­luq­la nə­ti­cə­lən­di. Be­lə ki, ora­ya gəl­miş şeyx­lər, müc­tə­hid­lər dəs­tə­si və di­gər ca­ma­at Kər­bə­la­dan da­ğı­lış­dı­lar.

Elə bu za­man asi şəxs­lər – hət­ta qo­vul­muş və­zir­lər – hər tə­rəf­dən ça­lış­dı­lar ki, bu ic­ma­ya tə­sir et­sin­lər ki, bəl­kə on­lar öz is­ti­qa­mət və dav­ra­nış­la­rı­nı də­yi­şə­lər. Hər bir mə­həl­lə­dən ya­lan xə­bər və na­ra­ha­te­di­ci mə­lu­mat­lar da­vam­lı ola­raq bir-bi­ri­nin ar­dın­ca, bu məq­səd­lə fa­si­lə­siz ola­raq və da­yan­ma­dan axır­dı ki, şah sa­ra­yı­nın əsl niy­yə­ti bu ic­ma­nın ara­dan gö­tü­rül­mə­si, əzil­mə­si, məh­vi və da­ğı­dıl­ma­sı idi; bu ya­zış­ma­lar ha­ki­miy­yət­lə da­vam­lı ola­raq baş ve­rir­di; və çox keç­mə­dən İraq­da­kı bü­tün ba­bi­lər əl­lə­ri bağ­lı İra­na təh­vil ve­ri­lə­cək­di. La­kin ba­bi­lər sa­kit və dinc­lik için­də ya­şa­yır­dı­lar, dav­ra­nış və ədəb­lə­rin­də heç bir də­yi­şik­lik yox idi.

Be­lə­lik­lə Mir­zə Bu­zurq xan bu cür hə­rə­kət­lər­lə ürə­yin­də tut­du­ğu plan­la­rı hə­ya­ta ke­çir­mək­də uğur­suz­lu­ğa dü­çar olan­da, [ba­bi­lə­ri] ne­cə kə­dər­lən­dir­mək və aşa­ğı­la­maq ba­rə­də fik­rə düş­dü. O hər gün təh­qir üçün bir bə­ha­nə ax­tar­dı, çax­naş­ma və na­ra­hat­lıq­lar ya­rat­dı, asi­lik bay­ra­ğı­nı qal­dır­dı və və­ziy­yət elə bir son həd­də çat­dı ki, iğ­ti­şaş­lar baş­la­dı, ida­rə­çi­lik əl­dən çıx­dı və ürək­lə­rin qə­fil tə­la­tü­mü və ağ­lın çaş­ma­sı əzab-əziy­yət­lə­rə və hə­yə­can­la­ra gə­tir­di.

[Ba­bi­lər] bu və­ziy­yə­tə uy­ğun­laş­ma­ğın bir yo­lu­nu ta­pa bil­mə­dik­lə­ri­ni gör­dük­də (çün­ki sa­vaş­maz­dı­lar, çün­ki on­lar mə­yus ol­muş və xə­yal qı­rıq­lı­ğı­na uğ­ra­mış­dı­lar) və bu hərc-mərc­li­yə bir dər­man və ya bu qa­rı­şıq­lıq­da bir in­saf ta­pa bil­mə­dik­də, on­lar doq­quz ay ər­zin­də mü­za­ki­rə­lər apar­dı­lar. Tə­rəd­düd et­di­lər, nə­ha­yət on­la­rın mü­əy­yən sa­yı qar­şı­dur­ma­nı sax­la­maq üçün Os­man­lı hö­ku­mə­ti­nin tə­bəə­li­yi­nə keç­di­lər ki, bu­nun­la bu çax­naş­ma­nı sa­kit­ləş­dir­sin­lər. Bu təd­bir va­si­tə­si­lə iğ­ti­şaş­lar sa­kit­ləş­di, kon­sul isə on­la­rı na­ra­hat et­mək­dən əl çək­di; la­kin o bu ha­di­sə ba­rə­də fakt və hə­qi­qət­dən fərq­li bir tərz­də şah sa­ra­yı­na he­sa­bat ver­di və əl­bir şeyx­lər­lə bir­lik­də [ba­bi­lə­rin] fi­kir­lə­ri­ni ya­yın­dır­maq üçün plan­lar qur­maq­la məş­ğul ol­du. La­kin son­ra və­zi­fə­dən çı­xa­rıl­dıq­dan son­ra müş­kül­lər onun ba­şı­na tö­kül­dü və o peş­man ol­du və heyfs­lən­di.

Gə­lin əsas möv­zu­mu­zu da­vam et­di­rək. On bir il və bəl­kə bir az çox, Həz­rət Bə­ha­ul­lah ərəb İra­qın­da qal­dı. İc­ma­nın dav­ra­nış və ədə­bi elə idi ki, [Onun] şan-şöh­rə­ti art­dı. Çün­ki O, da­im in­san­lar ara­sın­da açıq-aş­kar gə­zir­di, bü­tün tə­rəf­lər­lə da­nı­şır və ün­siy­yət edir­di, çə­tin ila­hiy­yat məsələlərinin həlli və ila­hi­li­yin çə­tin an­la­şı­lan mə­qam­la­rı­nın hə­qi­qi mə­na­sı­nın araş­dı­rıl­ma­sı ba­rə­də müctəhid və üləmalar ilə ya­xın­dan söh­bət­lər edir­di. İn­di hər cür züm­rə­dən olan in­san­la­rın xə­bər ver­dik­lə­ri ki­mi, O, is­tər yer­li sa­kin, is­tər­sə də gəl­mə ol­sun, ha­mı­nı Özü­nün meh­ri­ban söh­bət­lə­ri və nə­za­kət­li xi­ta­bı ilə məm­nun edir­di; Onun tə­rə­fin­dən bu cür dav­ra­nış və tərz bu­na gə­tir­di ki, on­lar Onun sehr­baz ol­ma­sın­dan şüb­hə­lən­di­lər və Onu mis­tik bir tə­li­min tə­rəf­da­rı he­sab et­di­lər.

Bu müd­dət­də Mir­zə Yəh­ya giz­lən­di və or­ta­lı­ğa çıx­ma­dı, əv­vəl­ki dav­ra­nış və tər­zin­də qal­maq­da da­vam et­di, o vax­ta­dək ki, Həz­rət Bə­ha­ul­la­hın Bağ­dad­dan get­mə­si ba­rə­də Os­man­lı sul­ta­nı­nın fər­ma­nı çıx­dı və bu za­man Mir­zə Yəh­ya nə fər­man­dan qa­ça bi­lər­di, nə də Həz­rət Bə­ha­ul­la­hı mü­şa­yi­ət edə bi­lər­di: bir ara o Hin­dis­ta­na get­mə­yi dü­şün­dü, baş­qa bir vaxt isə Tür­küs­ta­na yer­ləş­mə­yi fi­kir­ləş­di; La­kin bu iki plan­dan heç bi­ri ba­rə­də qə­ra­ra gə­lə bil­mə­di­yi üçün son­da öz ar­zu­su ilə li­ba­sı­nı də­yi­şə­rək, dər­viş pal­ta­rın­da, Kər­kük və Ər­bi­lə yo­la düş­dü. Bu is­ti­qa­mət­də da­vam edə­rək o, Mo­su­la çat­dı və kar­va­nın əsas he­yə­ti gə­lib ye­ti­şən­də o, kar­va­nın ya­nın­da özü­nə yer və mə­kan tut­du. Hər­çənd bu sə­fər­də ha­kim və mə­mur­lar son də­rə­cə hör­mət və eh­ti­ram gös­tər­miş­di­lər, yo­lun özündə, ara­da­kı da­ya­na­caq­lar­da da mü­na­si­bət la­yiq­li və şərəfli idi, am­ma o ye­nə də, han­sı­sa zo­ra­kı hə­rə­kət eh­ti­ma­lın­dan qor­xa­raq, pal­ta­rı­nı də­yi­şə­rək giz­lən­di və eh­ti­yat­la hə­rə­kət et­di.

Bu yol­la on­lar İs­tan­bu­la çat­dı­lar və şan­lı Os­man­lı sul­tan­lı­ğı­nın mü­sa­fir­xa­na­sın­da yer­ləş­di­lər. Baş­lan­ğıc­da on­la­ra hər cür diq­qət gös­tə­ri­lir­di. Üçün­cü gün qal­dıq­la­rı yer dar ol­du­ğu və say­la­rı çox ol­du­ğu üçün on­lar baş­qa bir evə köç­dü­lər. Za­də­gan­lar on­la­rı gör­mək və söh­bət et­mək üçün zi­ya­rə­tə gə­lir­di­lər və on­lar isə, de­yi­lə­nə gö­rə, öz­lə­ri­ni mü­tə­va­ze apa­rır­dı­lar. Məc­lis və yı­ğın­caq­lar­da çox in­san­lar on­la­rı lə­nət­lə­yir və tə­nə edir­di­lər ki, “bu ic­ma bü­tün dün­ya üçün fit­nə-fə­sad tö­rə­dən, bü­tün əhd və mü­qa­vi­lə­lə­ri po­zan bir ic­ma­dır; on­lar bü­tün öl­kə­lər üçün na­ra­hat­lıq mən­bə­yi­dir­lər və zə­rər gə­ti­rir­lər; on­lar bir od qa­la­yıb­lar ki, yer üzü­nü yan­dı­rır; on­lar za­hi­rən yax­şı gö­rün­sə­lər də, hər cür cə­za və tən­be­hə la­yiq­dir­lər,” bu­nun­la be­lə ba­bi­lər öz­lə­ri­ni səbr­li, eh­ti­yat­lı, sə­bat­lı apar­dı­lar və hət­ta özü­nü mü­da­fiə üçün də ol­sa, yük­sək mə­qam­la­rı bez­dir­mə­di­lər və ya o səl­tə­nə­tin heç bir zən­gi­ni­nin evi­nə get­mə­di­lər. Onun Öz ra­zı­lı­ğıyla mən­səb sa­hib­lə­rin­dən olan­lar­la gö­rüş­dü­yü za­man elm və sə­nət­dan baş­qa heç bir söh­bət olma­dı; nə­ha­yət, mü­əy­yən döv­lət adam­la­rı Ona yol gös­tər­mək is­tə­di­lər, dost­ca­sı­na məs­lə­hət edə­rək bil­dir­di­lər ki, “mü­ra­ci­ət et­mək, işi­ni di­lə gə­tir­mək və əda­lət is­tə­mək adi haq­dır.” O isə ca­va­bın­da bu­yur­du ki, “Biz Sul­ta­nın əm­ri­nə ta­be ola­raq bu öl­kə­yə gəl­mi­şik. Bun­dan baş­qa Bi­zim nə bir məq­sə­di­miz, nə də is­tə­yi­miz nə olub, nə də var ki, şi­ka­yət edək və na­ra­hat­lı­ğa sə­bəb olaq. Ta­le pər­də­si ar­xa­sın­da nə giz­lə­nib­sə, gə­lə­cək­də aş­ka­ra çı­xa­caq. Ri­ca et­mək və min­nət­çi düş­mək üçün bir zə­ru­rət nə ol­muş­dur, nə də var­dır. Əgər [si­zin döv­lə­ti­ni­zin] açıq zə­ka­lı rəh­bər­lə­ri hik­mət­li və qey­rət­li ol­sa­lar, müt­ləq araş­dı­ra­caq­lar və bu işin hə­qi­qə­ti ilə ta­nış ola­caq­lar; əgər be­lə ol­ma­sa, on­la­rın hə­qi­qə­tə çat­ma­la­rı sa­də­cə müm­kün de­yil və fay­da­sız­dır. Əgər be­lə­dir­sə, döv­lət adam­la­rı­na mü­ra­ci­ət et­mək və na­zir­lə­rə üz tut­ma­ğa nə eh­ti­yac var? Biz hər cür tə­laş­dan aza­dıq və ta­le­yi­mi­zə ya­zı­lan­la­rı qə­bul et­mək üçün ha­zı­rıq və ha­zır­lan­mı­şıq. “De, ha­mı­sı Al­lah­dan­dır”[[27]](#footnote-27) möh­kəm və ye­tər­li bir də­lil­dir və “əgər Al­la­hın sə­nə bə­la ve­rir­sə, Onun Özün­dən baş­qa xi­la­se­di­ci yox­dur”[[28]](#footnote-28) şə­fa­ve­ri­ci dər­man­dır.”

Bir ne­çə ay­dan son­ra, Ru­me­li­də Ədir­nə­ni on­la­rın mə­ka­nı ki­mi tə­yin edən sul­tan fər­ma­nı çıx­dı. Ba­bi­lər, türk za­bit­lə­ri­nin mü­şa­yiə­tin­də, ha­mı­sı bir­lik­də ora­ya get­di­lər və məs­kun­laş­dı­lar. Çox müx­tə­lif səy­yah­lar­dan və şə­hə­rin bə­zi bö­yük və alim adam­la­rın­dan eşi­di­lən bə­yan­la­ra gö­rə, on­lar ora­da da öz­lə­ri­ni elə apar­dı­lar və dav­ran­dı­lar ki, şə­hə­rin sa­kin­lə­ri və hö­ku­mət rəs­mi­lə­ri on­la­rı tə­rif edər­di­lər və ha­mı on­la­ra hör­mət və eh­ti­ram gös­tə­rər­di. Qı­sa­sı, Həz­rət Bə­ha­ul­lah da­im ülə­ma­lar, fə­qih­lər, za­də­gan və kü­bar­lar­la söh­bət et­di­yi üçün bü­tün Ru­me­li bo­yun­ca şan və şöh­rət, mad­di ra­hat­lıq­la bir ara­ya gəl­di, nə qor­xu, nə ür­kü qal­dı, on­lar ra­hat­lıq­da ol­du­lar, vaxt­la­rı­nı sa­kit­lik içə­ri­sin­də ke­çi­rir­di­lər, o vax­ta­dək ki, Həz­rət Ba­bın ar­dı­cıl­la­rın­dan bi­ri Se­yid Mə­həm­məd İs­fa­ha­ni Mir­zə Yəh­ya ilə ta­nış ol­du və ya­xın­laş­dı, və bu­nun­la da na­ra­zı­lıq və müş­kül sə­bə­bi­nə çev­ril­di. Baş­qa söz­lə, o giz­li int­ri­qa­la­ra və Mir­zə Yəh­ya­nı ta­mah­lan­dır­ma­ğa baş­la­dı və de­di, “bu ic­ma­nın şöh­rə­ti dün­ya­ya ya­yı­lıb, gö­zəl ad çı­xa­rıb­lar: nə qor­xu, nə də bir təh­lü­kə qa­lıb, nə də sə­nin qar­şın­da bir ür­kü və eh­ti­yat­a sə­bəb var. Ona gö­rə də tə­rəf­dar ol­ma­ğı bi­tir ki, dün­ya sə­nin ar­xan­ca gəl­sin; tə­rəf­dar­la­r ara­sın­dan üzə çıx ki, bü­tün üfüq­lər­də məş­hur ola­san.” Mir­zə Yəh­ya da, nə­ti­cə­lər ba­rə­də dü­şü­nüb-da­şın­ma­dan və təc­rü­bə­siz­li­yin­dən, onun söz­lə­rin­dən ov­sun­lan­dı və ax­maq­ca­sı­na al­dan­dı. Bu sü­də­mər bir kör­pə ki­mi idi, o isə bir dö­şə çev­ril­di. Bü­tün təd­bir­lər­də, ic­ma­nın mö­tə­bər şəxs­lə­ri ona “sən ne­çə il­lər ər­zin­də qar­da­şı­nın qol­la­rın­da bəs­lən­mi­sən, ra­hat­lıq və se­vinc yas­tı­ğın­da ra­hat­lan­mı­san; bu nə də­li­lik, bu nə dü­şün­cə­lər­di­r? Mü­əy­yən mü­la­hi­zə­lə­rə gö­rə və təd­bir­li­lik məq­sə­di­lə sə­nə ve­ri­lən bu boş ad sə­ni az­dır­ma­sın;[[29]](#footnote-29) nə də ic­ma­nın qı­na­ğı­na tuş gəl­mə, Sə­nin rüt­bən və də­yə­rin bir söz­dən ası­lı­dır, sə­nin yük­səl­mə­yin və ucal­ma­ğın bir hifz və eh­ti­yat­lı­lıq təd­bi­ri idi,” de­yə onu nə qə­dər tənbeh etsələr də, o qədər az təsiri oldu; ona nə qə­dər yol gös­tər­sə­lər də, o, mü­xa­li­fət­də dur­ma­ğı fay­da ilə bir tut­du. Da­ha son­ra da ta­mah və hə­ris­lik atə­şi alov­lan­dı, və hər­çənd bir şe­yə eh­ti­yac yox idi, on­la­rın və­ziy­yə­ti son də­rə­cə ra­hat ol­sa da, mə­va­cib və ma­liy­yə dəs­tə­yi al­maq fik­ri­nə düş­dü­lər və hət­ta Mir­zə Yəh­ya­dan ası­lı olan bə­zi qa­dın­lar [ha­ki­min] sa­ra­yı­na get­di­lər və yar­dım və sə­də­qə is­tə­di­lər. Həz­rət Bə­ha­ul­lah on­la­rın tə­rə­fin­dən be­lə bir əx­laq və dav­ra­nış gör­dük­də, hər iki­si­ni (Yəh­ya və Se­yid Mə­həm­məd) hü­zu­run­dan bu­rax­dı və get­mə­lə­ri­ni əmr et­di.

Elə ol­duq­da, Se­yid Mə­həm­məd ma­liy­yə yar­dı­mı al­maq üçün İs­tan­bu­la yo­la düş­dü və iz­ti­rab qa­pı­sı­nı aç­dı. De­yi­lə­nə gö­rə, bu mə­sə­lə bö­yük üzün­tü gə­tir­di və münasibətlərin kəsilməsinə səbəb oldu. Bun­dan əla­və, o, İs­tan­bul­da lov­ğa­lıq­la mü­əy­yən he­sa­bat­lar yay­dı və təs­diq et­di ki, gu­ya İraq­dan gə­lən o gör­kəm­li şəxs Mir­zə Yəh­ya­dır. Bu­ra­da fit­nə-fə­sad tö­rət­mək və üs­yan qal­dır­maq üçün bir fürsət ol­du­ğu­nu gö­rən cür­bə­cür in­san­lar gu­ya onu dəs­tək­lə­yib al­qış­la­dı­lar, onu təh­rik edib qı­zış­dır­dı­lar və de­di­lər: “Sən hə­qi­qə­tən də əsas da­yaq və qə­bul olun­muş xə­ləf­sən: sə­la­hiy­yə­tin­dən is­ti­fa­də et ki, fəzl və ne­mət üzə çıx­sın. Dal­ğa­sız də­niz­dən səs çıx­maz, bu­lud gu­rul­tu­suz ya­ğış yağ­dır­maz.” Odur ki, bu cür söz­lər­lə o bəd­bəxt in­san onun hə­rə­kət­lə­ri­nin tə­lə­si­nə düş­dü və elə boş söz­lər söy­lə­di ki, [in­san­la­rın] fi­kir­lə­ri­ni qa­rış­dır­dı. Onu qı­zış­dır­maq və təh­rik et­mək is­tə­yən kəs­lər is­tis­na­sız ola­raq ya­vaş-ya­vaş hər künc­də-bu­caq­da, xeyr, sa­ra­yın özün­də be­lə şid­dət­li rəd­diy­yə­lər söy­lə­mə­yə baş­la­dı­lar və de­di­lər ki, “ba­bi­lər be­lə de­yir­lər, bu cür izah ve­rir­lər: [on­la­rın] dav­ra­nı­şı be­lə­dir, be­lə-be­lə şey­lər de­yir­lər və s.” Bu cür fit­nə və qu­ra­ma­lar mə­sə­lə­lə­ri təh­rif et­di, özü­nü­mü­da­fiə üçün zə­ru­ri təd­bir he­sab edi­lən mü­əy­yən plan­lar üzə çıx­dı; ba­bi­lə­rin növ­bə­ti sür­gün­lə­ri mü­za­ki­rə­yə qo­yul­du; və qəf­lə­tən əmr gəl­di və Həz­rət Bə­ha­ul­la­hı Ru­me­li­dən çı­xar­dı­lar; Onu han­sı məq­sə­də gö­rə ya­xud ha­ra­ya apa­ra­caq­dı­lar, mə­lum de­yil­di. Ağız­lar­da ta­ma­mi­lə fərq­li söz-söh­bət gə­zir­di və bir çox şi­şirt­mə­lər bu­nu de­yir­di ki, xi­las ol­ma­ğa əlac yox­dur.

İn­di Onun­la olan bü­tün şəxs­lər yek­dil­lik­lə yal­var­dı­lar və tə­kid et­di­lər ki, Onun­la get­mə­yə on­la­ra ica­zə ver­sin­lər, la­kin hö­ku­mət nə qə­dər on­la­ra xə­bər­dar­lıq et­di­sə və qa­da­ğa qoy­du­sa da, sə­mə­rə­si ol­ma­dı. Nə­ha­yət, Ha­cı Cə­fər ad­lı bi­ri ağ­la­yıb sız­la­dı, öz əli ilə bo­ğa­zı­nı kəs­di. Hö­ku­mət və­ziy­yə­tin be­lə ol­du­ğu­nu gör­dük­də, Onu mü­şa­yi­ət et­mə­yə ha­mı­ya ica­zə ver­di, on­la­rı Ədir­nə­dən də­ni­zin sa­hi­li­nə gə­tir­di və ora­dan Ək­ka­ya yo­la sal­dı. On­lar Mir­zə Yəh­ya­nı isə ey­ni tərz­də Fa­ma­qus­ta­ya gön­dər­di­lər.

Ədir­nə­də­ki son gün­lə­rin­də Həz­rət Bə­ha­ul­lah tə­fər­rü­at­lı bir ri­sa­lə yaz­dı və ora­da bü­tün mə­sə­lə­lə­ri ay­dın və ət­raf­lı iz­har et­di. O, di­nin əsas prin­sip­lə­ri­ni aç­dı və izah et­di, əx­laq, ədəb, istiqamət və dav­ra­nış tərzini ay­dın­laş­dır­dı: O, mü­əy­yən si­ya­si mə­sə­lə­lə­ri tə­fər­rü­at­lı şə­kil­də şərh et­di, həq­qa­niy­yə­ti­nin çe­şid­li də­lil­lə­ri­ni gə­tir­di: O, ic­ma­nın xoş niy­yə­ti­ni, sə­da­qə­ti­ni və sə­mi­miy­yə­ti­ni bə­yan et­di, bə­zi­lə­ri fars, bö­yük ək­sə­riy­yə­ti ərəb di­lin­də olan dua­lar yaz­dı. Son­ra O, bu­nu bir bağ­la­ma­ya qoy­du və ün­van ola­raq İran şa­hı­nın adı­nı yaz­dı və üzə­rin­də isə qeyd et­di ki, ürə­yi və hə­ya­tı pak olan, Al­la­ha sə­da­qət­li və şə­hid ol­maq üçün ha­zır­lan­mış bir nə­fər ka­mil təs­li­miy­yət və hə­vəs­lə bu mək­tu­bu şa­hın hü­zu­ru­na çat­dır­ma­lı­dır. Xo­ra­san­dan olan Mir­zə Bə­di ad­lı bir gənc mək­tu­bu gö­tür­dü və şa­hın hü­zu­ru­na tə­ləs­di. Şah onu mü­şa­yi­ət edən əyan­lar­la Teh­ran­dan kə­nar­da bir yer­də dü­şər­gə sal­mış­dı­lar və o tək­ba­şı­na şa­hın dü­şər­gə­si­nin düz qar­şı­sın­da uzaq­da bir qa­ya­nın üzə­rin­də da­yan­dı və şa­hın mə­iy­yə­ti­nin keç­mə­si­ni ya­xud onun hü­zu­ru­na da­xil ol­maq im­ka­nı göz­lə­mə­yə baş­la­dı. O üç gün oruc tut­du və yat­ma­dı: tü­kən­miş ci­sm və zə­if­lə­miş ruh qa­lır­dı. Dör­dün­cü gün şah şəx­sən ət­ra­fı dur­bin­lə göz­dən ke­çi­rir­di və qəf­lə­tən qa­ya­nın üzə­rin­də çox eh­ti­ram­lı bir tərz­də otur­muş bu ada­mı gör­dü. Be­lə qə­naə­tə gəl­mək olur­du ki, o çox gü­man ki, min­nət­dar­lıq et­mək is­tə­yir, ya­xud təz­mi­nat və ya əda­lə­tin bər­pa­sı­nı tə­ləb edir. Şah sa­ray xid­mət­çi­lə­rin­dən bi­ri­nə əmr et­di ki, gən­cin və­ziy­yə­ti­ni öy­rən­sin. İs­tin­taq­dan ay­dın ol­du ki, gənc­də bir mək­tub var və onu öz əli ilə şa­ha təq­dim et­mək is­tə­yir. Ya­xın­laş­maq üçün izn aldıqdan son­ra o, dü­şər­gə­nin önün­də təs­vi­rə­gəl­məz lə­ya­qət, təm­kin və eh­ti­ram­la, uca­dan səs­lən­di, “ey şah, sə­nə Sə­ba­dan doğ­ru bir xə­bər gə­tir­mi­şəm.”[[30]](#footnote-30) [Şah] mək­tu­bu alıb onu gə­ti­rə­nin həbs olun­ma­sı­nı əmr et­di. Şah eh­ti­yat­la hə­rə­kət et­mək və hə­qi­qə­ti bil­mək is­tə­yir­di, la­kin hü­zur­da olan­lar şid­dət­li töh­mət­lə dil­lə­ri­ni aç­dı­lar və de­di­lər: “Bu şəxs bö­yük id­dia­ya dü­şüb, hey­rə­ta­miz cə­sa­rət gös­tə­rib, qor­xu və ür­kü­süz bü­tün in­san­la­rın hid­dət­lə ya­naş­dı­ğı, Bol­qa­rıs­tan və Skla­vo­ni­ya­ya sür­gün edil­miş bir şəx­sin mək­tu­bu­nu şa­hın hü­zu­ru­na gə­ti­rib. Əgər ona dər­hal ağır cə­za ve­ril­məz­sə, bu id­dia get­dik­cə bö­yü­yə­cək.” Be­lə­cə, və­zir­lər be­lə bir fi­kir yü­rüt­dü­lər ki, o cə­za­lan­dı­rıl­ma­lı və ona iş­gən­cə ve­ril­mə­li­dir. Bi­rin­ci iş­gən­cə­ni zən­cir və dart­ma ilə et­di­lər və de­di­lər: “Di­gər dost­la­rı­nın adı­nı ver ki, əzab­lı ağ­rı­dan xi­las ola­san və yol­daş­la­rı­nı təh­vil ver ki, zən­cir iş­gən­cə­sin­dən və qı­lınc ağ­rı­la­rın­dan xi­las ola­san.” Ona nə qə­dər iş­gən­cə ver­di­lər, dam­ğa vur­du­lar, iz­ti­rab ver­di­lər, an­caq möh­kəm­lik və sü­kut­dan baş­qa bir şey gör­mə­di­lər, səs­siz dö­züm­dən baş­qa on­dan bir şey ala bil­mə­di­lər. İş­gən­cə heç bir nə­ti­cə ver­mə­yən­də isə, onun şək­li­ni çək­di­lər, (cəl­lad­lar onun sa­ğın­da və so­lun­da, özü isə zən­cir və qan­dal­la­ra vu­rul­muş, qı­lınc al­tın­da ka­mil bir mü­la­yim­lik və təm­kin­lə otur­muş hal­da), son­ra isə qət­lə ye­tir­di­lər. Mən bu şək­li üzə­rin­də dü­şün­mə­yə də­yər de­yə gön­dər­dim, çün­ki o, hey­ra­ne­di­ci bir mü­ti­lik və qə­ri­bə bir təs­li­miy­yət­lə, son də­rə­cə ita­ət­kar­lıq­la otu­rur­du.

Əla­həz­rət şah mək­tu­bun mü­əy­yən par­ça­la­rı­nı oxu­duq­da və məz­mu­nu ilə ta­nış ol­duq­da baş ve­rən­lər­dən xey­li tə­sir­lən­miş və tə­əs­sü­fü­nü gös­tər­miş­di, çün­ki əyan­lar tə­ləs­miş və çox şid­dət­li bir cə­za ver­miş­di­lər. Hət­ta de­yi­lə­nə gö­rə, o üç də­fə söy­lə­miş­dir: “Sa­də­cə bir ya­zış­ma va­si­tə­si olan şəx­si kim cə­za­lan­dı­rı­r?” Son­ra şah əmr ver­di ki, ülə­ma­lar, hör­mət­li və bi­lik­li ila­hiy­yat­çı­lar o ri­sa­lə­yə ca­vab yaz­ma­lı­dır­lar. La­kin pay­tax­tın ən təc­rü­bə­li alim­lə­ri mək­tu­bun məz­mu­nu ilə ta­nış ol­duq­dan son­ra əmr ver­di­lər: “Bu şəx­sin pak din­lə mü­xa­lif ol­ma­sı bir ya­na, o, adət və iman, və di­gər öh­də­lik­lə­ri qa­rış­dı­ran, sul­tan və əmir­lə­rə müş­kül ya­ra­dan bi­ri­si­dir. Ona gö­rə də, [bu məz­hə­bin] ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı, sı­xış­dı­rıl­ma­sı və əzil­mə­si Şə­riə­tin tə­ləb­lə­rin­dən bi­ri və doğ­ru­dan da, ən əsas və­zi­fə­dir.”

Bu ca­vab şa­hın hü­zu­run­da təs­diq olun­ma­mış­dı, çün­ki mək­tu­bun məz­mu­nu Şə­ri­ət və ya mən­tiq­lə heç bir zid­diy­yət təş­kil et­mir­di, si­ya­si və ya hö­ku­mət mə­sə­lə­lə­ri­nə qa­rış­mır­dı, nə də Səl­tə­nə­tin taxt-ta­cı­nı mü­da­xi­lə ya­xud hü­cum­la təh­did edir­di. Ona gö­rə də, on­lar mə­sə­lə­nin əsl ma­hiy­yə­ti­ni mü­za­ki­rə et­mə­li və ay­dın və açıq bir ca­vab yaz­ma­lı idi­lər ki, şüb­hə­lə­ri da­ğıt­sın, çə­tin­lik­lə­ri həll et­sin və ha­mı­nın mü­za­ki­rə­si­nin ən əsas nöq­tə­si ol­sun.

İn­di isə bu ri­sa­lə­nin bə­zi par­ça­la­rı ya­zı­lı şə­kil­də iz­har olun­ma­lı­dır ki, in­san­lar mə­sə­lə­dən da­ha yax­şı ha­li ol­sun­lar. Ri­sa­lə­nin əv­və­lin­də iman və iqan mə­sə­lə­lə­ri ba­rə­də ərəb di­lin­də sar­sı­dı­cı bir par­ça var­dı; ca­nı Məh­bu­bun yo­lun­da fə­da et­mək; im­ti­na və ra­zı­lıq ha­lə­ti; ta­le­siz­lik, fə­la­kət, mə­şəq­qət və bə­la­la­rın çox­lu­ğu; düş­mən­lə­rin hiy­lə­si üzün­dən fit­nə-fə­sad­da şüb­hə­li bi­lin­mək; əla­həz­rət şa­hın hü­zu­run­da Onun mə­sum­lu­ğu­nun bər­qə­rar ol­ma­sı; asi şəxs­lə­rin eti­raz­la­rı və üs­yan­kar fir­qə­nin in­kar­çı­lı­ğı; Həz­rət Ba­bın iş­lə­rin­də ila­hi tə­yi­din əla­mət­lə­ri; yer üzün­də bir kim­sə­nin sə­ma­vi bir şe­yə qar­şı dur­maq­da aciz­li­yi; İla­hi vəhy­dən Onun oya­nı­şı və bu sə­bəb­dən say­sız-he­sab­sız bə­la­la­ra düş­mə­si; onun ila­hi bəx­şiş al­ma­sı, ru­ha­ni fəzl­dən pay al­ma­sı, öy­rən­mə­dən bir­ba­şa bi­lik­lə ay­dın­lan­ma­sı; bə­şə­rə nə­si­hət ve­ril­mə­sin­də, on­la­rın in­sa­ni ka­mil­lik­lə­rə na­il ol­ma­ğa is­ti­qa­mət­lən­di­ril­mə­lə­rin­də, on­la­rın ila­hi mə­həb­bət­lə alov­lan­ma­la­rın­da Onun səy­lə­ri­nin haq­lı­lı­ğı; ener­ji­nin dün­yə­vi səl­tə­nət­dən da­ha bö­yük mə­qa­ma na­il ol­ma­ğa yö­nəl­dil­mə­si; son də­rə­cə təs­li­miy­yət, sə­da­qət və mü­ti­lik ru­hun­da ya­zıl­mış bə­la­ğət­li dua­lar və bu ki­mi mə­sə­lə­lər. Son­ra O di­gər mə­sə­lə­lə­ri fars di­lin­də iz­har edir. Onun­sa for­ma­sı be­lə­dir:

“Ey Al­lah, bu, mə­nim şa­ha gön­dər­mək is­tə­di­yim bir mək­tub­dur; və Sən bi­lir­sən ki, mən on­dan sə­nin in­san­la­rı­na əda­lət­li dav­ran­ma­ğın­dan və Sə­nin səl­tə­nə­ti­nin sa­kin­lə­ri­nə lütf gös­tər­mə­yin­dən baş­qa bir şey is­tə­mə­mi­şəm. Və hə­qi­qə­tən, ru­hu­ma and ol­sun, mən sə­nin is­tə­di­yin­dən baş­qa heç nə is­tə­mə­mi­şəm, nə də Sə­nin qüd­rə­ti­nə and ol­sun, Sə­nin is­tə­di­yin­dən baş­qa bir şey is­tə­yi­rəm. Sən­dən, Sə­nin Özün­dən baş­qa bir şey is­tə­yən var­lı­ğı məhv et. Cə­la­lı­na and ol­sun, Sə­nin ra­zı­lı­ğın mə­nim son ümi­dim­dir, Sə­nin ira­dən isə Mə­nim is­tə­yi­min son həd­di­dir! Elə isə, ey Al­lah, Sə­nin zən­gin­lik ətə­yin­dən ya­pış­mış bu fə­qi­rə və Sə­ni ça­ğı­ran bu mü­ti bən­də­yə rəhm ey­lə, zi­ra Sən hə­qi­qə­tən, Qüd­rət­li və Əzə­mət­li­sən. Əla­həz­rət şa­ha kö­mək et, ey Al­lah, Sə­nin bən­də­lə­rin ara­sın­da Sə­nin qa­nun­la­rı­nı ic­ra et­sin, Sə­nin xil­qə­tin ara­sın­da Sə­nin əda­lə­ti­ni gös­tər­sin, ta ki o, bu məz­hə­bi (di­ni) də, on­la­rın ya­nın­da olan­lar ki­mi, ida­rə et­sin. Hə­qi­qə­tən, Sən Qüd­rət­li, Qüv­vət­li və Hik­mət­li­sən.

Za­ma­nın şa­hı­nın iz­ni və ra­zı­lı­ğı­na əsa­sən, bu şah­lı­ğın pay­tax­tın­dan[[31]](#footnote-31) İra­qi-Ərə­bə üz tut­du və on iki il o öl­kə­də sa­kin ol­du. Ora­da qal­dı­ğı müd­dət­də şa­hın hü­zu­ru­na Onun və­ziy­yə­ti ba­rə­də heç bir mə­lu­mat ve­ril­mə­di, nə də xa­ri­ci öl­kə­lə­rə bir təq­di­mat edil­di. Al­la­ha tə­vək­kül edə­rək O, hə­min di­yar­da qal­dı və son­ra İra­qa bir döv­lət mə­mu­ru gəl­di və gə­lən ki­mi bu bi­ça­rə­lər dəs­tə­si­nə müş­kül­lər ya­rat­ma­ğa baş­la­dı. Hər gün, İra­nın mü­əy­yən din xa­dim­lə­ri­nin təh­ri­ki ilə bu bən­də­lə­ri tə­qib et­di; hər­çənd on­lar­da Di­nə ya­xud döv­lə­tə zə­rər vu­ra­caq, ya­xud həm­və­tən­lə­ri­nin prin­sip və adət­lə­ri­nə xi­laf bir şey mü­şa­hi­də olun­ma­dı. Be­lə­lik­lə, bu Bən­də be­lə bir fi­kir yü­rüt­dü: “Kaş ki, gü­nah­kar­la­rın əməl­lə­ri üzün­dən şa­hın dün­ya ni­zam­lı məs­lə­hə­ti­nə zidd olan hə­rə­kət­lər mey­da­na çıx­ma­sın.” Ona gö­rə də, Xa­ri­ci İş­lər Na­zi­ri Mir­zə Sə­di xa­na mə­sə­lə­nin ma­hiy­yə­ti ba­rə­də qı­sa bir iz­har ün­van­lan­dı ki, onu şa­hın hü­zu­ru­na ərz et­sin və o da şa­hın əm­ri­nə uy­ğun ye­ri­nə ye­ti­ril­sin. Uzun bir za­man keç­di, am­ma heç bir əmr çıx­ma­dı; son­da və­ziy­yət elə bir həd­də çat­dı ki, qəf­lə­tən iğ­ti­şaş baş­la­ma­sı və çox­lu in­san qa­nı­nın tö­kül­mə­si qor­xu­su ya­ran­dı. Zə­ru­rə­tən, Al­la­hın bən­də­lə­ri­nin mü­ha­fi­zə­si üçün, mü­əy­yən bir say­da ba­bi İraq ha­ki­mi­nə mü­ra­ci­ət et­di­. Əgər şah nə baş ver­di­yi­nə əda­lət­lə bax­sa, onun nur­lu ürə­yi­nin güz­gü­sün­də ay­dın olar ki, baş ve­rən­lər məq­sə­də­uy­ğun­luq ba­xı­mın­dan edil­miş­dir və gö­rün­dü­yü qə­də­ri­lə, bun­dan baş­qa çı­xış yo­lu ol­ma­mış­dır. Şah həz­rət­lə­ri bu­na şa­hid ola və təs­diq edə bi­lər ki, bu di­nin adam­la­rın­dan cə­mi bir ne­çə nə­fər han­sı di­yar­lar­da olub­lar­sa, mü­əy­yən ha­kim­lə­rin əda­və­ti üzün­dən mü­ha­ri­bə və mü­na­qi­şə atə­şi yan­dı­rıl­ma­sı mey­li olub. La­kin bu Fa­ni Kəs İra­qa gəl­dik­dən son­ra ha­mı­nı iğ­ti­şaş və əda­vət­dən çə­kin­dir­miş­dir; bu Bən­də­nin şa­hi­di isə Onun hə­rə­kə­ti­dir, zi­ra ha­mı agah­dır və təs­diq edər ki, O za­man İran­da bu fir­qə­yə mən­sub­la­rın sa­yı əv­vəl­ki vaxt­lar­da xey­li çox ol­muş­dur, am­ma bu­na bax­ma­ya­raq, heç kəs öz həd­di­ni aş­ma­dı və heç kə­sə hü­cum et­mə­di. On beş ilə ya­xın­dır ki, ha­mı sa­kit­cə da­vam edir, Al­la­hın işi ilə məş­ğul­dur və Ona tə­vək­kül edir, baş­la­rı­na gə­lən­lə­ri Al­lah­dan bi­lib səbr­lə dö­zür­lər. Bu Bən­də­nin Ədir­nə ad­la­nan bu şə­hə­rə gəl­mə­sin­dən son­ra bu ic­ma­dan bir nə­fər “qə­lə­bə” sö­zü­nün mə­na­sı ba­rə­də so­ruş­du. Müx­tə­lif ca­vab­lar gön­də­ril­di, və şa­hın hü­zu­run­da ay­dın ol­ma­sı üçün bi­ri də bu sə­hi­fə­də ve­ri­lə­cək ki, bu Bən­də­nin nə­zə­rin­də sülh və is­la­hat­dan baş­qa heç nə ol­ma­mış­dır. Əgər bə­zi ila­hi lütf­lər la­yiq ol­ma­sam da Mə­nə əta edil­miş­sə də, açıq-aş­kar üzə çıx­mır və ən azı bu bi­lin­mə­li­dir ki, Al­lah Öz bol fəz­li və haqq et­mə­di­yim mər­hə­mə­ti ilə bu Məz­lu­mu id­rak na­xı­şın­dan məh­rum et­mə­miş­dir. “Qə­lə­bə” sö­zü­nün mə­na­sı­nı təs­vir edən söz­lər bu cür iz­har olun­muş­dur:

**“Odur Al­lah, Uca­dır O.**

“Mə­lum­dur ki, Al­lah (şan­lı­dır Onun zik­ri) dün­ya­dan və on­da olan­lar­dan mü­nəz­zəh­dir və “qə­lə­bə”nin mə­na­sı bu de­yil­dir ki, kim­sə ki­min­lə­sə sa­vaş­ma­lı ya vu­ruş­ma­lı­dır. “O is­tə­di­yi­ni edir”in Rəb­bi xil­qə­tin səl­tə­nə­ti­ni, tor­paq və də­ni­zi sul­tan­la­ra ver­miş­dir, on­lar isə, öz rüt­bə­lə­ri­nə uy­ğun ola­raq İla­hi Qüd­rə­tin məz­hər­lə­ri­dir: O, hə­qi­qə­tən, Qüd­rət­li, Hökm­ran­dır. La­kin Al­la­hın (şan­lı­dır Onun zik­ri) Özü üçün sax­la­dı­ğı şey bən­də­lə­ri­nin ürək­lə­ri­dir ki, on­lar da Al­la­hın tə­ri­fi və Onun mə­həb­bə­ti­nin xə­zi­nə­lə­ri, ir­fan və hik­mət də­fi­nə­lə­ri­dirlər. Əbə­di Sul­ta­nın is­tə­yi hə­mi­şə bən­də­lə­ri­nin ürək­lə­ri­ni dün­ya və on­da olan­la­rın təh­ri­kin­dən tə­miz­lə­mək ol­muş­dur ki, Ad­lar və Si­fət­lər Rəb­bi­nin tə­cəl­li­lə­ri ilə ay­dın­lan­maq üçün ha­zır­lan­sın­lar. Ona gö­rə də, ürək şə­hə­ri­nə heç bir yad yol tap­ma­ma­lı­dır ki, Bən­zər­siz Dost – yə­ni Onun Za­tı (Uca­dır O) de­yil, Ad­la­rı­nın və Si­fət­lə­ri­nin tə­cəl­li­si Öz ye­ri­nə gə­lə bil­sin, zi­ra o Bən­zər­siz Sul­tan da­im yük­səl­mək və en­mə­yin föv­qün­də ol­muş­dur və ola­caq­dır. Ona gö­rə də, bu gün “qə­lə­bə” nə ki­min­sə əley­hi­nə, nə də ki­min­lə­sə əda­vət ol­muş, nə də ola­caq­dır; ək­si­nə, məm­nu­ne­di­ci şey bu­dur ki, xud­bin­lik və eh­ti­ra­sın hökm­ran­lı­ğı al­tın­da olan in­san ürək­lə­ri­nin şə­hər­lə­ri Hik­mət və Nə­si­hət Sö­zü­nün qı­lın­cı ilə fəth edil­mə­li­dir. Ona gö­rə də “qə­lə­bə” ar­zu edən hər kəs əv­vəl­cə öz ürə­yi­nin şə­hə­ri­ni ru­ha­ni hə­qi­qət və Sö­zün qı­lın­cı ilə fəth et­mə­li, Al­lah­dan baş­qa kim­sə­ni zikr et­mək­dən qo­ru­ma­lı­dır: bun­dan son­ra qoy o, diq­qə­ti­ni baş­qa­la­rı­nın ürək­lə­ri­nin şə­hər­lə­ri­nə dön­dər­sin. “Qə­lə­bə” sö­zün­dən məq­səd bu­dur: fit­nə-fə­sad heç vaxt Al­la­ha xoş get­mə­miş və get­mir, əv­vəl­lər bə­zi ca­hil­lə­rin et­dik­lə­ri isə heç vaxt təq­dir olun­ma­mış­dır. Əgər siz Onun ra­zı­lı­ğı na­mi­nə öl­dü­rül­sə­niz, bu si­zin üçün öl­dür­mək­dən da­ha yax­şı­dır. Bu gün Al­la­hın dost­la­rı bən­də­lər ara­sın­da elə bir tərz­də üzə çıx­ma­lı­dır­lar ki, hə­rə­kət­lə­ri ilə ha­mı­nı Cə­lal Rəb­bi­nin ra­zı­lı­ğı­na doğ­ru yö­nəlt­sin­lər. Mü­qəd­dəs­lik Üfü­qü­nün Gü­nə­şi­nə and içi­rəm ki, Al­la­hın dost­la­rı ye­rə və onun ke­çi­ci sər­vət­lə­ri­nə heç vaxt əhə­miy­yət ver­mə­miş­lər və ver­mə­yə­cək­lər. Al­lah Öz bən­də­lə­ri­nin ürək­lə­ri­nə hə­mi­şə diq­qət ver­miş­dir, və bu da Onun ən bö­yük fəz­lin­dən­dir ki, fa­ni qəlb­lər dün­yə­vi təm­tə­raq­dan tə­miz­lən­sin­lər və arın­sın­lar, və əbə­di mə­kan­la­ra ye­tiş­sin­lər. O Hə­qi­qi Sul­tan isə Özü Özü­nə ki­fa­yət­dir və heç kəs­dən ası­lı de­yil: Nə fa­ni var­lıq­la­rın mə­həb­bə­tin­dən ona bir fay­da var, nə də on­la­rın nif­rə­tin­dən Ona bir zi­yan də­yər. Bü­tün dün­yə­vi mə­qam­lar Onun va­si­tə­si­lə olur və Ona da qa­yı­dır, Al­lah isə tək və yal­nız Öz mə­qa­mın­da­dır və bu mə­qam mə­kan və za­ma­nın, zikr və bə­ya­nın, əla­mət, təs­vir və tə­ri­fin, yük­sək­lik və al­çaq­lı­ğın föv­qün­də­dir. Bu­nu isə On­dan və Ki­tab­dan bi­li­yi olan kim­sə­dən baş­qa heç kəs bil­mir. On­dan baş­qa Al­lah yox­dur, Qüd­rət­li, Kə­ra­mət­li.” Son

“La­kin gö­zəl əməl­lər bun­dan ası­lı­dır ki, şah özü əda­lət və il­ti­fat­lı nə­zər­lə o mə­sə­lə­yə bax­ma­lı­dır, də­lil və sü­bu­tu ol­ma­yan mü­əy­yən şəxs­lə­rin təq­di­ma­tı ilə ki­fa­yət­lən­mə­mə­li­dir. Biz Al­lah­dan di­lə­yi­rik ki, Öz is­tə­di­yin­də şa­hı qüv­vət­lən­dir­sin: Onun­sa is­tə­di­yi aləm­lə­rin is­tə­yi ol­ma­lı­dır.

Bun­dan son­ra on­lar bu Bən­də­ni İs­tan­bu­la ça­ğır­dı­lar. Biz bir ne­çə fə­qir ta­le­siz­lə o şə­hə­rə ye­tiş­dik və gə­li­şi­miz­dən son­ra bir kim­sə ilə ün­siy­yət et­mə­dik, zi­ra [on­la­ra]de­yə­cə­yi­miz bir şey yox idi və ha­mı­ya də­lil­lə bir­cə şe­yi gös­tər­mək is­tə­yir­dik ki, bu Bən­də­nin fə­sad tö­rət­mək fik­ri ol­ma­mış və fə­sad­çı­lar­la da heç vaxt tə­ma­sı ol­ma­mış­dır. Ru­hu­nu tə­rif et­mək üçün hər şe­yin dil aç­dı­ğı Kə­sə and ol­sun, hər han­sı bir is­ti­qa­mə­tə üz tut­maq da bə­zi şərt­lər üzün­dən çox çə­tin idi; la­kin bu şey­lər in­san­la­rın hə­ya­tı­nı qo­ru­maq üçün edi­lir­di. Hə­qi­qə­tən, Rəb­bim Mə­nim qəl­bim­də­ki­lə­ri bi­lir və O, hə­qi­qə­tən, de­dik­lə­ri­mə şa­hid­dir. Adil hökm­dar yer üzün­də Al­la­hın köl­gə­si­dir; ha­mı onun əda­lə­ti­nin köl­gə­si­nə sı­ğın­ma­lı və onun lüt­fü­nün al­tın­da ra­hat­lan­ma­lı­dır. Bu­ra şəx­siy­yət­lə­rin ya­xud kim­lə­ri­sə bu­ra­xıb di­gər­lə­ri­ni töh­mət­lən­dir­mək ye­ri de­yil; çün­ki köl­gə­nin özü o köl­gə­ni sa­la­nın kim ol­du­ğu­nu bil­di­rir. Al­lah (şan­lı­dır Onun zik­ri) Özü­nü aləm­lə­rin Rəb­bi ad­lan­dır­mış­dır, çün­ki O ha­mı­nı bəs­lə­miş­dir və bəs­lə­yir; fa­ni var­lıq­la­rın föv­qün­də olan lüt­fü və aləm­lər­dən üs­tün olan mər­hə­mə­ti uca­dır Onun.

Bu ki­fa­yət qə­dər ay­dın­dır ki, in­san­la­rın tə­səv­vü­rü­nə gö­rə is­tər haqq, is­tər na­haqq ol­sun, bu ic­ma hə­qi­qi bir din ki­mi qə­bul et­dik­lə­ri din­lə məş­hur­dur­lar və bu­na gö­rə ma­lik ol­duq­la­rı hər şe­yi iti­rib­lər və Al­la­hın ya­nın­da olan­la­rı ax­ta­rıb­lar. Mər­hə­mət­li Al­la­ha mə­həb­bət yo­lun­da hə­yat­dan bu cür im­ti­na on­la­rın id­dia et­dik­lə­ri­nə də­qiq bir sü­but və bə­la­ğət­li bir də­lil­dir. Nə vaxt­sa gö­rü­nüb­mü ki, ağ­lı ba­şın­da olan bir in­san hə­ya­tı­nı ver­di­yi hə­qi­qət üçün bir də­lil və sü­but ol­ma­dan öz ca­nın­dan keç­sin? Əgər de­yil­sə ki, “bu in­san­lar də­li­dir,” on­da bu da tu­tar­sız­dır, çün­ki bu bir-iki nə­fər­lə məh­dud­la­şan bir tə­za­hür de­yil, ila­hi hik­mət köv­sə­rin­dən içib məst ol­muş, Ya­rın yo­lun­da şə­hid­lik mey­da­nı­na ca­ni-dil­dən tə­lə­sən və hər cür züm­rə­dən olan çox­say­lı in­san var. Əgər Al­lah xa­ti­ri­nə hər şey­lə­ri­ni tərk et­miş, Onun yo­lun­da can­la­rı­nı və mal­la­rı­nı ver­miş bu şəxs­lər ya­lan­çı­dır­lar­sa, on­da baş­qa­la­rı­nın Şa­hın hü­zu­run­da or­ta­lı­ğa qoy­maq is­tə­dik­lə­ri ilə bağ­lı təs­diq et­dik­lə­ri şe­yin hə­qi­qə­ti han­sı də­lil və sü­but­la təs­diq olu­na bi­lə­r?

Hər­çənd mər­hum Ha­cı Se­yid Mə­həm­məd (Al­lah onun mə­qa­mı­nı ucalt­sın və Öz rəh­mət və əfv də­ni­zin­də qərq et­sin), döv­rün ən alim müc­tə­hid­lə­rin­dən bi­ri, müa­sir­lə­ri ara­sın­da ən mö­mi­ni və pəh­riz­ka­rı idi, onun də­yə­ri­nin şə­fə­qi elə bir də­rə­cə­də idi ki, ya­ra­dıl­mış­lar onun tə­rif və məd­hin­dən bəhs edir­di­lər, onun za­hid­lik və din­dar­lı­ğı­nı inam­la təs­diq edir­di­lər, am­ma rus­lar­la mü­ha­ri­bə­də çox şe­yin­dən keç­di və ki­çik bir dö­yüş­dən son­ra ge­ri dün­dü, hər­çənd o özü ci­had elan et­miş­di və Di­ni dəs­tək­lə­mək üçün par­laq bay­raq­la və­tə­nin­dən get­miş­di. Kaş ki o ör­tü­cü güc çə­ki­lər­di və göz­dən giz­li olan şey üzə çı­xar­dı!

Bu di­nə gəl­dik­də isə, iyir­mi il­dən yu­xa­rı­dır ki, on­lar şa­hın şid­dət­li qə­zə­bi­nə gö­rə ge­cə-gün­düz mə­şəq­qət­lə­rə mə­ruz qa­lıb­lar və şa­hın qeyz fır­tı­na­sı­nın zər­bə­lə­ri­dən hər bi­ri ay­rı-ay­rı öl­kə­lə­rə atı­lıb­lar. Nə qə­dər uşaq ata­sız qal­mış­dır! Nə qə­dər ata öv­lad­sız qal­mış­dır! Nə qə­dər ana­lar qor­xu və va­hi­mə­dən öl­dü­rül­müş öv­lad­la­rı­nın üs­tün­də ağ­la­ma­ğa cü­rət et­mə­miş­lər! Bun­la­rın ço­xu Al­la­hın o bən­də­lə­rin­dən idi­lər ki, ax­şam sər­vət və bol­luq için­də idi­lər, sə­hər ar­tıq son də­rə­cə yox­sul­luq və sə­fa­lə­tə düş­müş­dü­lər! On­la­rın qa­nı­na bo­yan­ma­mış bir tor­paq qal­ma­dı, fər­yad­la­rı­nın ucal­ma­dı­ğı bir ha­va yox­du. Və bu bir ne­çə il ər­zin­də qə­za­vü-qə­dər bu­lud­la­rın­dan bə­la ox­la­rı da­yan­ma­dan ya­ğış ki­mi yağ­mış­dır. Am­ma bü­tün bu sı­naq və mü­si­bət­lə­rə bax­ma­ya­raq, on­la­rın ürək­lə­rin­də ila­hi mə­həb­bət atə­şi elə yan­dı ki, on­lar ti­kə-ti­kə doğ­ran­sa­lar da, bü­tün yer üzü sa­kin­lə­ri­nin Məh­bu­bu­nun mə­həb­bə­tin­dən im­ti­na et­məz­di­lər; xeyr, bü­tün qəlb­lə­ri ilə on­lar Al­la­hın yo­lun­dan baş­la­rı­na gə­lən­lə­rə can atır və ümid edir­lər.

Ey şah! Mər­hə­mət­li­nin rəh­mət kü­lək­lə­ri bu bən­də­lə­ri bü­rü­müş və on­la­rı Töv­hid di­ya­rı­na çək­miş­dir – “və­fa­lı aşiq hər ha­lı ilə bəl­li­dir” – la­kin İra­nın bə­zi alim­lə­ri Za­ma­nın Hökm­da­rı­nın nur­lu ürə­yi­ni Mər­hə­mət­li­nin hə­rə­mi­nə da­xil ol­maq iz­ni ve­ril­miş və Hik­mət Kə­bə­si­nə yön al­mış kəs­lər ba­rə­də na­ra­hat et­miş­lər. Kaş dün­ya nəz­mi­ni hökm edən şah bu Bən­də­nin o alim­lər­lə gö­rüş­mə­si və əla­həz­rət şa­hın hü­zu­run­da də­lil və sü­but­lar gə­tir­mə­si ba­rə­də qə­rar ve­rər­di! Bu Bən­də ha­zır­dır və Al­lah­dan ümid edir ki, be­lə bir məc­lis qu­rul­sun ki, mə­sə­lə­nin hə­qi­qə­ti əla­həz­rət şa­hın hü­zu­run­da ay­dın və aş­kar ol­sun. Son­ra isə qə­rar sə­nin əlin­də­dir və mən sə­nin hökm­ran­lıq tax­tı­nın qar­şı­sın­da dur­ma­ğa ha­zı­ram; son­ra isə Mə­nim le­hi­mə ya əley­hi­mə hökm ver. Mər­hə­mət­li Rəbb möv­cu­da­tın qo­şun­la­rı ara­sın­da dai­mi sü­but olan Fur­qan­da bu­yu­rur, “əgər doğ­ru de­yir­si­niz­sə, ölüm di­lə­yin.”[[32]](#footnote-32) O bə­yan et­miş­dir ki, ölüm ar­zu­la­maq sə­mi­mi­li­yin sü­bu­tu­dur; Şa­hın nur­lu fik­rin­də bu ay­dın ola­caq ki, bu gün yer üzü sa­kin­lə­ri­nin si­ta­yiş et­dik­lə­ri Kə­sin yo­lun­da hə­yat­la­rı­nı ve­rən­lər han­sı fir­qə­dir. Əgər bu in­san­la­rın on­la­rın kim ol­duq­la­rı ilə bağ­lı eh­kam ki­tab­la­rı Onun (Uca­dır O) yo­lun­da tö­kü­lən qan­la ya­zıl­mış ol­say­dı, bə­şə­rin ara­sın­da say­sız-he­sab­sız ki­tab­lar mey­da­na çı­xar və gö­rü­nər­di.

Elə isə, kim­sə söz­lə­ri ilə əməl­lə­ri uy­ğun olan bu in­san­la­rı ne­cə da­na bi­lər və o kəs­lə­ri qə­bul edər ki, Hökm­ran Al­la­hın yo­lun­da həzz al­dıq­la­rı hör­mə­tin zər­rə­sin­dən be­lə keç­mə­miş­lər və keç­məz­lə­r?

İra­nın bu Bən­də­ni in­kar edən bə­zi müc­tə­hid­lə­ri nə vaxt­sa Onu nə gö­rüb­lər, nə də Onun­la gö­rü­şüb­lər, hət­ta Onun niy­yə­tin­dən də xə­bər­lə­ri ol­ma­yıb: bu­nun­la be­lə, on­lar is­tə­dik­lə­ri­ni de­di­lər və is­tə­dik­lə­ri­ni də edir­lər. Hər bir id­dia sü­but tə­ləb edir, sa­də­cə təs­diq­lə ya­xud za­hid­lik ge­yi­mi gey­mək­lə onu bər­qə­rar et­mək ol­maz.

(Al­la­hın bə­rə­kə­ti onun üzə­ri­nə ol­sun) *Fa­ti­mə­nin Giz­li Ki­ta­bı­nın* məz­mu­nun­dan bu­ra­da ye­ri­nə dü­şən bə­zi par­ça­la­rı­nın tər­cü­mə­si fars di­lin­də təq­dim edi­lə­cək ki, in­di giz­li qal­mış bə­zi şey­lər şa­hın hü­zu­run­da açıl­sın. Yu­xa­rı­da qeyd edi­lən ki­tab­da (bu gün *Giz­li Kə­lam­lar* ad­la­nır) xi­tab edi­lən in­san­lar o kəs­lər­dir ki, za­hi­rən elm və mö­min­li­yi ilə ta­nı­nır­lar, ba­tin­də isə eh­ti­ras və şəh­vət­lə­ri­nin kö­lə­si­dir­lər. O bu­yu­rur:

“Ey elm­li ta­nı­nan ca­hil­lər! Nə üçün za­hir­də ço­ban­lıq id­dia­sı edir­si­niz, la­kin ba­tin­də qo­yun­la­rı­ma ca­na­var olur­su­nuz. Siz par­laq­lı­ğı və işı­ğı ilə Mə­nim şə­hər və di­ya­rı­mın kar­van­la­rı­nı yol­dan az­dı­rıb ölü­mə sü­rük­lə­yən ya­lan­çı dan ul­du­zu­na bən­zə­yir­si­niz.”

Ey­ni­lə O bu­yu­rur:

“Ey za­hir­də bə­zən­miş, ba­tin­də əs­kik­lər! Siz du­ru, la­kin acı su­ya bən­zə­yir­si­niz ki, za­hir­də çox lə­tif və gö­zəl gö­rü­nür, la­kin ila­hi dad sər­ra­fı onun bir dam­la­sı­nı be­lə qə­bul et­məz. Bə­li, Gü­nəş işı­ğı həm tor­paq­da, həm də ay­na­da tə­cəl­li edir, la­kin bu tə­cəl­li­nin fər­qi yer­dən ta Fər­qi­dan­ ul­du­zu­na qə­dər­dir, bəl­kə də bu fərq in­tə­ha­sız­dır.”

Ey­ni­lə O bu­yu­rur:

“Ey hə­və­sin cöv­hə­ri! Ne­çə sə­hər­lər La­mə­ka­nın məş­ri­qin­dən sə­nin mən­zi­li­nə gəl­dim və sə­ni ra­hat­lıq ya­ta­ğın­da Mə­nim­lə de­yil, baş­qa­sı ilə məş­ğul gör­düm. On­da bir ruh şim­şə­yi ki­mi İz­zət Səl­tə­nə­ti­nin ça­dı­rı­na qa­yıt­dım. Və öz ya­xı­nım­da­kı mü­qəd­dəs­lik qo­şun­la­rı­na bir şey söy­lə­mə­dim.”

Ey­ni­lə O bu­yu­rur:

“Ey dün­ya kö­lə­si! Çox sə­hər­lər İna­yə­ti­min nə­si­mi sə­nin üzə­ri­nə əs­di. Sə­ni qəf­lət ya­ta­ğın­da yat­mış gör­dü. Sə­nin bu ha­lı­na ağ­la­ya­raq ge­ri dön­dü.”

Son

Ona gö­rə də şa­hın əda­lə­ti qar­şı­sın­da düş­mə­nin bə­ya­nı ki­fa­yət sa­yıl­ma­ma­lı­dır. Ya­lan­la doğ­ru­nu ayırd edən Fur­qan­da O bu­yu­rur, “Ey iman gə­ti­rən­lər, əgər bir fə­sad­çı si­zə bir xə­bər gə­tir­sə, (onu) araş­dı­rın. Yox­sa bil­mə­dən bir qöv­mə pis­lik edər, son­ra da bu­nun peş­man­çı­lı­ğı­nı çə­kər­si­niz.”[[33]](#footnote-33) Qüdsi hə­dis­də isə be­lə bu­yu­ru­lur ki, “böh­tan­çı­ya eti­bar et­mə­yin.” Mə­sə­lə bə­zi müc­tə­hid­lər tə­rə­fin­dən düz­gün an­la­şıl­ma­mış, nə də on­lar bu Bən­də­ni gör­müş­lər. La­kin Onu gör­müş şəxs­lər şə­ha­dət ve­rir­lər ki, bu Bən­də Al­la­hın Ki­tab­da əmr et­dik­lə­ri­nə xi­laf bir şey söy­lə­mə­miş­dir və bu mü­ba­rək ayə­ni oxu­yur­lar: O bu­yu­rur (Uca­dır O) “Yal­nız Al­la­ha, bi­zə na­zil edi­lə­nə və biz­dən əv­vəl na­zil edi­lən­lə­rə iman gə­tir­di­yi­mi­zə... gö­rə­mi bi­zi da­nır­sı­nı­z?”[[34]](#footnote-34)

Ey za­ma­nın pad­şa­hı! Bu sər­gər­dan­la­rın göz­lə­ri dö­nür və Mər­hə­mət­li Kə­sin mər­hə­mə­ti­nə tə­rəf ba­xır və müt­ləq, bu bə­la­lar­dan son­ra ən bö­yük mər­hə­mət gə­lər və bu ən ağır əziy­yət­lər bö­yük ra­hat­lıq­la əvəz olu­nar. Am­ma Biz bu­na ümid edi­rik ki, əla­həz­rət şah özü diq­qə­ti­ni bu mə­sə­lə­lə­rə yö­nəl­də­cək və bu Bi­zim ürək­lə­ri­miz­də ümid sə­bə­bi olar. Və bu tə­miz bir xe­yir­dir ki, təq­dim edil­miş­dir və Al­la­hın şə­ha­də­ti ye­tər.

Həmd ol­sun Sə­nə, İla­hi! Ey Al­lah, Mən şə­ha­dət ve­ri­rəm ki, şa­hın ürə­yi Sə­nin bar­maq­la­rın ara­sın­da­dır: Əgər is­tə­yir­sən, Ey Al­lah, onu mər­hə­mət və lütf tə­rə­fi­nə dön­dər: hə­qi­qə­tən, Sən Uca, Qüd­rət­li və Xe­yir­xah­san: Sən­dən baş­qa Al­lah yox­dur, kö­mək umu­lan Qüd­rət­li!

Ülə­ma­la­rın sa­va­dı­na gəl­dik­də, O bu­yu­rur: “Gə­rək in­san­lar fə­qih­lər ara­sın­da nəf­si­ni qo­ru­yan, di­ni­nə ria­yət edən, eh­ti­ra­sı­na mü­qa­vi­mət gös­tə­rən və Rəb­bi­nin əm­ri­nə ita­ət edən­lə­rin ar­dın­ca so­na qə­dər get­sin­lər. Əgər za­ma­nın hökm­da­rı ila­hi il­ham alı­cı­sı­nın di­lin­dən çı­xan bu bə­ya­na diq­qət edər­sə, gö­rər ki, ön­cə qeyd edi­lən hə­dis­dən gə­lən key­fiy­yət­lər­lə sə­ciy­yə­lə­nən­lə­rə kib­ri­ti-əh­mər­dən də na­dir rast gə­li­nir. Ona gö­rə də, hər kə­sin elm id­dia­sı nə ol­muş, nə də eşi­dil­miş­dir.

Son­ra­kı za­man­la­rın fə­qih­lə­ri­ni də ey­ni­lə təs­vir edər­kən O bu­yu­rur: “O za­ma­nın fə­qih­lə­ri göy qüb­bə­si al­tın­da ən şər fə­qih­lər­dir: fit­nə-fə­sad on­lar­dan çı­xır və on­la­ra da qa­yı­dır.”[[35]](#footnote-35)

Əgər kim­sə bu hə­dis­lə­ri in­kar edər­sə, onu bər­qə­rar (is­bat) et­mək bu Bən­də­yə dü­şər; la­kin Bi­zim məq­sə­di­miz müx­tə­sər­lik ol­du­ğun­dan, mö­tə­bər­lik ba­rə­də tə­fər­rü­at­lar təq­dim olun­ma­mış­dır.

İm­ti­na pi­ya­lə­sin­dən iç­miş müc­tə­hid­lər heç vaxt bu Bən­də­yə ma­ne ol­ma­mış­lar, hət­ta mər­hum Şeyx Mür­tə­za (Al­lah onun mə­qa­mı­nı yük­səlt­sin və Öz fəzl qüb­bə­si al­tın­da oturt­sun) İraq­da ol­du­ğu­muz gün­lər­də Bi­zə mə­həb­bət gös­tə­rər­di və bu mə­sə­lə ba­rə­sin­də Al­lah izn ver­mə­di­yi müd­dət­cə da­nış­maz­dı. Biz Öz is­tə­di­yin­də və bə­yən­di­yin­də ha­mı­ya kö­mək et­mə­si­ni Al­lah­dan di­lə­yi­rik.

İn­di bü­tün in­san­lar bü­tün o mə­sə­lə­lə­rə göz yum­muş­lar və bu ic­ma­nı tə­qib et­mə­yə and iç­miş­lər; be­lə ki, şa­hın şəf­qət köl­gə­sin­də yer alan və bol ne­mət-bə­rə­kət­lər için­də üzən bə­zi şəxs­lər­dən “Şa­hın lütf­lə­ri qar­şı­lı­ğın­da siz han­sı xid­mət­lə­ri gös­tər­mi­si­niz? Han­sı­sa bir müd­rik si­ya­sə­ti­niz­lə [onun] öl­kə­lə­ri­nə bir öl­kə qat­­mış­­sı­­nız­­mı­­? Siz in­san­la­ra ra­hat­lıq gə­ti­rən, səl­tə­nə­ti çi­çək­lən­di­rən, döv­lə­tin gö­zəl adı­nın da­vam et­mə­si­nə yar­dım edən bir şey et­­mi­­si­­niz­­mi­­?” de­yə so­ru­şul­sa, on­la­rın bun­dan baş­qa ca­vab­la­rı ol­ma­ya­caq ki, doğ­ru-ya­lan, on­lar şa­hın hü­zu­run­da bir sı­ra in­san­la­rı ba­bi ki­mi qə­lə­mə ve­rə­cək­lər və bu­nun­la da qət­li­am və ta­lan­la məş­ğul ola­caq­lar; hət­ta Təb­riz­də və baş­qa yer­lər­də on­lar bə­zi­lə­ri­ni sat­mış və xey­li sər­vət al­mış­lar; və bu heç vaxt şa­hın hü­zu­ru­na ərz olun­ma­mış­dır. Bü­tün bun­lar məhz bu­na gö­rə baş ver­miş­dir ki, on­lar bu bəd­bəxt və ya­zıq in­san­la­rı kö­mək­siz gör­müş­lər. On­lar va­cib mə­sə­lə­lə­ri bu­ra­xıb­lar və bu ya­zıq fə­qir­lə­rin üs­tü­nə dü­şüb­lər.

Çox­lu tə­ri­qət­lər və müx­tə­lif tay­fa­lar şa­hın köl­gə­sin­də sa­kit­lik­də ya­şa­yır­lar və on­lar­dan bi­ri də bu in­san­lar­dır. Bu yax­şı ol­maz­dı­mı ki, şa­hın ət­ra­fın­da olan­la­rın yük­sək səy­lə­ri və ali­cə­nab­lı­ğı bu cür mü­şa­hi­də olun­sun: ki, on­la­rın bü­tün fir­qə­lər üçün plan­la­rı ol­ma­lı­dır ki, on­lar şa­hın köl­gə­si al­tı­na gəl­sin­lər və on­lar ha­mı­nın ara­sın­da əda­lət­lə ida­rə et­sin­lə­r? Al­la­hın əmr­lə­ri­ni hə­ya­ta ke­çir­mək xa­lis əda­lət­dir və ha­mı bun­dan məm­nun­dur; xeyr, Al­la­hın əmr­lə­ri Onun ya­rat­dıq­la­rı­nın hif­zi üçün da­im bir alət və va­si­tə ol­muş və ola­caq­dır və ne­cə ki O (uca­dır O) bu­yu­rur: “Və əvəz çıx­maq­da si­zə hə­yat var, ey ağıl sa­hib­lə­ri.”[[36]](#footnote-36) La­kin bu, şa­hın əda­lə­tin­dən çox uzaq­dır ki, bir nə­fə­rin səh­vi­nə gö­rə çox say­da in­san qə­zəb hə­də­fi ol­sun. Al­lah (şan­lı­dır Onun zik­ri) bu­yu­rur: “Heç kəs baş­qa­sı­nın yü­kü­nü çək­mə­mə­li­dir.”[[37]](#footnote-37) Və bu ki­fa­yət qə­dər ay­dın­dır ki, hər bir ic­ma­da alim və ca­hil, müd­rik və na­dan, gü­nah­kar və mö­min olub və ola­caq. İy­rənc hə­rə­kə­ti isə müd­rik in­san tö­rət­məz. Çün­ki müd­rik in­san ya dün­ya­nı is­tə­yir, ya­ da onu tərk edir. Əgər o, dün­ya­nı tərk edir­sə, on­da, Al­lah­dan baş­qa heç nə­yi nə­zə­rə al­ma­ya­caq, bun­dan əla­və, Al­lah xo­fu qa­da­ğan olun­muş və töh­mət gə­ti­rən hə­rə­kət­dən onu sax­la­ya­caq. Əgər o, dün­ya­nı is­tə­yir­sə, müt­ləq o, Al­la­hın bən­də­lə­ri­nin ik­ra­hı­na sə­bəb ola­caq hə­rə­kət­lə­ri et­mə­yə­cək və bü­tün di­yar­lar­da sa­kin olan­la­ra vəh­şət do­ğu­ra­caq əməl­lər et­mə­yə­cək; ək­si­nə elə əməl­lər edə­cək ki, bə­şə­rin cəlb olun­ma­sı­na sə­bəb ola­caq. Be­lə­lik­lə, bu sü­but olun­muş­dur ki, iy­rənc hə­rə­kət­lər an­caq ca­hil şəxs­lər tə­rə­fin­dən tö­rə­dil­miş və tö­rə­di­lə­cək­dir. Biz Al­lah­dan di­lə­yi­rik ki, bən­də­lə­ri­ni On­dan baş­qa­la­rı­nı sev­mək­dən sax­la­sın və onu Ona ya­xın­laş­dır­sın: Onun, hə­qi­qə­tən, qüd­rə­ti hər şe­yə ye­tər.

Həmd ol­sun Sə­nə, Ey Al­la­hım! İla­hi, Sən mə­nim fər­ya­dı­mı eşi­dir­sən, və­ziy­yə­ti­mi, sı­xın­tı və mü­si­bə­ti­mi gö­rür­sən və qəl­bim­də olan­la­rı bi­lir­sən. Əgər sə­nin xa­ti­ri­nə mə­nim ça­ğı­rı­şım sə­mi­mi­dir­sə, Öz ya­rat­dıq­la­rı­nı onun­la Sə­ni ta­nı­maq sə­ma­sı­nın üfü­qü­nə cəzb et və şa­hı Öz Mər­hə­mət adı­nın tax­tı­nın sağ tə­rə­fi­nə dön­dər; son­ra isə ona, ey mə­nim Al­la­hım, Sə­nin lütf gö­yün­dən və mər­hə­mət bu­lud­la­rın­dan ya­ğan bə­rə­kə­ti bəxş ey­lə ki, o, ma­lik ol­duq­la­rın­dan əli­ni üz­sün və Sə­nin ne­mət di­yar­la­rı­na tə­rəf dön­sün. Ya Rəbb, bən­də­lə­rin ara­sın­da zülm olu­nan­la­rı dəs­tək­lə­mək­də və Sə­nin Sö­zü­nü Sə­nin in­san­la­rın ara­sın­da yük­səlt­mək­də ona kö­mək et; son­ra ona gö­rü­nən və gö­rün­mə­yən­lə­rin qo­şu­nu ilə yar­dım et ki, o, şə­hər­lə­ri Sə­nin adın­la fəth et­sin və Sə­nin qüv­vət və ha­ki­miy­yə­tin­lə yer üzün­də olan­la­rın ha­mı­sı­nı ida­rə et­sin, ey ya­ra­dı­lış səl­tə­nə­ti əlin­də olan Kəs! Və Sən hə­qi­qə­tən, həm əv­vəl­də, həm də son­da ida­rə edən Kəs­sən: Sən­dən, Qüd­rət­li, Qüv­vət­li və Hik­mət­li­dən baş­qa Al­lah yox­dur.

On­lar mə­sə­lə­lə­ri şa­hın hü­zu­run­də elə yan­lış təq­dim edib­lər ki, əgər bu məz­həb­dən olan bir kim­sə­dən bəd əməl çıx­mış­sa, on­lar onu bu bən­də­lə­rin di­ni­nin bir his­sə­si he­sab edir­lər. La­kin Özün­dən baş­qa Al­lah ol­ma­yan Al­la­ha and ol­sun, bu Bən­də xə­ta­lar tö­rət­mə­yi bə­yən­mə­miş­dir və o ki qal­dı Al­la­hın Ki­ta­bın­da ay­dın şə­kil­də qa­da­ğan olun­muş şey­lər[[38]](#footnote-38) ola! Al­lah in­san­la­ra şə­rab iç­mə­yi ha­ram bu­yur­muş­dur və onun qa­nun­suz­lu­ğu Al­la­hın Ki­ta­bın­da na­zil ol­muş və ya­zıl­mış­dır, za­ma­nın ülə­ma­la­rı isə (Al­lah on­lar ki­mi­lə­rin sa­yı­nı ar­tır­sın) bu ik­rah do­ğu­ran hə­rə­kə­ti in­san­la­ra yek­dil­lik­lə qa­da­ğan et­miş­lər. Bu­nun­la be­lə, bə­zi­lə­ri bu­nu edir­lər. İn­di ki, bu hə­rə­kə­tin cə­za­sı bu qa­fil in­san­la­rın üzə­ri­nə dü­şür, mü­qəd­dəs­lik cə­la­lı­nın tə­za­hür­lə­ri olan­lar isə pak və lə­kə­siz qal­maq­da [da­vam edir­lər]. On­la­rın tə­miz­li­yi­nə gö­rü­nən və gö­rün­məz ol­sun – bü­tün Var­lıq şə­ha­dət ve­rir.

Bə­li, Al­la­hın bu bən­də­lə­ri Al­la­hı “O is­tə­di­yi­ni edir və is­tə­di­yi­nə hökm ve­rir”[[39]](#footnote-39) ki­mi qə­bul edir­lər.Al­lah­dan baş­qa çə­ki­lə­cək ya qa­ça­caq bir yol yox­dur və on­dan baş­qa nə bir sı­ğı­na­caq, nə də bir pə­nah var. İs­tər alim, is­tər ca­hil ol­sun, in­san­la­rın ira­dı eti­bar edi­lə­si bir şey ol­ma­mış və ol­ma­ya­caq­dır. Bir­lik Dər­ya­sı­nın göv­hər­lə­ri olan pey­ğəm­bər­lə­rin öz­lə­ri in­san­la­rın nif­rət və hü­cum hə­də­fi olub­lar; o ki qal­dı bu bən­də­lər ola. Ne­cə ki O bu­yu­rur: “Hər üm­mət öz el­çi­lə­ri­ni ya­xa­la­ma­ğa qəsd edir­di. On­lar hə­qi­qə­tin ya­lan ol­du­ğu­nu sü­bu­ta ye­tir­mək üçün ba­til söz­lər­lə mü­ba­hi­sə apa­rır­dı­lar.”[[40]](#footnote-40) Ey­ni­lə O bu­yu­rur: “on­la­ra elə bir el­çi gəl­məz­di ki, ona is­teh­za et­mə­sin­lər.”[[41]](#footnote-41) Pey­ğəm­bər­lə­rin Mö­hü­rü­nün, Se­çil­miş­lə­rin Sul­ta­nı­nın zü­hu­ru­na ba­xın; Hə­qi­qət Gü­nə­şi Hi­caz üfü­qün­dən doğ­duq­dan son­ra şər əh­li­nin əlin­dən Cə­lal Rəb­bi­nin Qüd­rət Məz­hə­ri­nin ba­şı­na nə zülm­lər gə­ti­ril­mə­di! İn­san­lar o qə­dər qa­fil idi­lər ki, on­lar o Mü­qəd­dəs Za­tı na­ra­hat et­mə­yi ən bö­yük xe­yir əməl­lər­dən və Uca Al­la­ha ya­xın­laş­maq va­si­tə­si he­sab edir­di­lər. O dövr­də, ilk il­lər­də za­ma­nın ülə­ma­la­rı, is­tər xris­ti­an, is­tər­sə də yə­hu­di­lər, o Ən Yük­sək Üfü­qün Gü­nə­şin­dən üz dön­dər­di­lər; o şəxs­lə­rin üz dön­dər­mə­lə­ri­nin ar­dın­ca, is­tər fə­qir, is­tər­sə də nə­cib­lər, Mə­nə­vi Üfü­qün Gü­nə­şi­nin nu­ru­nu sön­dür­mək üçün qur­şaq­la­rı­nı bər­kit­di­lər. Ha­mı­nın ad­la­rı ki­tab­lar­da ya­zıl­mış­dır; on­la­rın ara­sın­da Vəhb ibn Ra­hib, Kə­əb ibn Əş­rəf, Ab­dul­lah (ibn) Übəyy, və on­lar ki­mi­lə­ri var­dı; Son­da mə­sə­lə o nöq­tə­yə çat­dı ki, on­lar o Mü­qəd­dəs Za­tın qa­nı­nı tök­mək üçün məş­və­rət yı­ğın­ca­ğı ça­ğır­dı­lar, ne­cə ki, Al­lah (şan­lı­dır Onun zik­ri) bə­yan et­miş­dir: “Bir za­man ka­fir­lər sə­ni həbs et­mək, öl­dür­mək və ya (yur­dun­dan) qov­maq üçün sə­nə qar­şı hiy­lə qu­rur­du­lar. On­lar hiy­lə iş­lət­di­lər, Al­lah da hiy­lə iş­lət­di. Al­lah hiy­lə iş­lə­dən­lə­rin ən yax­şı­sı­dır.”[[42]](#footnote-42) Ey­ni­lə O bu­yu­rur: “Əgər on­la­rın üz dön­dər­mə­si sə­nə ağır gə­lir­sə, on­da ba­ca­rır­san­sa, ye­rin içi­nə (enə bi­lə­cə­yin) bir la­ğım və gö­yə (çı­xa bi­lə­cə­yin) bir nər­di­van tap ki, on­la­ra bir mö­cü­zə gə­ti­rə­sən. Əgər Al­lah is­tə­səy­di on­la­rı top­la­yıb doğ­ru yo­la yö­nəl­dər­di. Elə isə ca­hil­lər­dən ol­ma!”[[43]](#footnote-43) Al­la­ha and ol­sun, Al­la­ha ya­xın­la­rın ürək­lə­ri bu iki ayə­nin mə­na­sın­dan ya­nır; la­kin Bi­zə çat­dı­rı­lan bu ki­mi mə­sə­lə­lər nə­zər­dən qaç­mış­dır, in­san­lar isə nə dü­şün­müş­lər, nə də dü­şü­nür­lər ki, ila­hi nur­lar məş­ri­qi­nin zü­hu­run­da Al­la­hın bən­də­lə­ri­nin üz dön­dər­mə­lə­ri­nin sə­bə­bi nə idi.

Elə­cə də, Pey­ğəm­bər­lə­rin Mö­hü­rün­dən əv­vəl Mər­yəm oğ­lu İsa­ya bax. Mər­hə­mət­li­nin o Məz­hə­ri­nin zü­hu­run­dan son­ra bü­tün ülə­ma­lar o İman Cöv­hə­ri­ni küfr­də və asi­lik­də gü­nah­lan­dır­dı­lar; son­da o döv­rün ülə­ma­la­rı­nın baş­çı­sı olan Ha­nan və ey­ni­lə də ən bil­gi­li ha­kim olan Qa­ya­fa­nın[[44]](#footnote-44) ra­zı­lı­ğı ilə O Mü­qəd­dəs Kə­sə elə di­van tut­du­lar ki, qə­ləm xə­ca­lət çə­kir və onu tək­rar təs­vir et­mək­də aciz­dir. Ye­ri Onun ba­şı­na dar et­di­lər və son­da Al­lah Onu gö­yə apar­dı. Am­ma pey­ğəm­bər­lə­rin tə­fər­rü­at­lı he­ka­yə­si ve­ril­sə, yor­ğun­luq gə­tir­mə­sin­dən eh­ti­yat edi­lir.

Ey Şah, əgər izin ver­səy­din, əla­həz­rə­tə bir şey gön­də­rər­dik ki, onun­la göz­lər tə­ra­vət­lə­nər, ruh­lar sa­kit­lə­şər, hər bir əda­lət­li in­san əmin olar ki, Ki­ta­bın bi­li­yi Onun [Həz­rət Bə­ha­ul­lah] ya­nın­da­dır. Ca­hil­lər üz dön­dər­mə­səy­di­lər və ülə­ma­la­rın da tərs kor­lu­ğu ol­ma­say­dı, hə­qi­qə­tən, elə bir söh­bət açar­dım ki, on­dan ürək­lər şad­la­nar və ha­va­ya uçar­dı­lar ki, o ha­va­nın kü­lək­lə­rin­dən “On­dan baş­qa Al­lah yox­dur” züm­zü­mə­si eşi­di­lər­di. La­kin in­di vaxt im­kan ver­mə­di­yin­dən, dil bə­yan­dan qa­lır və elan pi­ya­lə­si Al­la­hın Öz qüd­rə­ti ilə aça­ca­ğı vax­ta qə­dər mö­hür­lə­nir: Hə­qi­qə­tən, O Qüd­rət­li və Qüv­vət­li­dir.

Həmd ol­sun Sə­nə, ey Al­lah! Ey mə­nim Al­la­hım, Sə­nin göy­lər­də və yer­də olan­la­rı ta­be edən adın­la Sən­dən di­lə­yi­rəm ki, Öz di­ni­nin çı­ra­ğı­nı qüv­vət və lütf şü­şə­si ilə sax­la­ya­san, ta ki in­kar kü­lək­lə­ri Sə­nin hökm­ran Adı­nın sir­lə­rin­dən qa­fil olan­la­rın di­ya­rın­dan onun ya­nın­dan öt­mə­sin: son­ra isə onun nu­ru­nu Öz hik­mə­ti­nin ya­ğı ilə ar­tır. Hə­qi­qə­tən, Sən Öz ye­rin­də və gö­yün­də olan hər kə­sin üzə­rin­də İq­ti­dar Sa­hi­bi­sən.

İla­hi, Sə­ni and ve­ri­rəm o ila­hi Sö­zə ki, “Ən Möh­kəm Dəs­tək­dən”[[45]](#footnote-45) ya­pı­şan­lar­dan baş­qa yer­də və göy­də olan­la­rın ha­mı­sı on­dan qor­xur – Mə­ni Öz ya­rat­dıq­la­rın ara­sın­da tərk et­mə. Mə­ni Öz ya­nı­na qal­dır və Mə­ni Öz mər­hə­mət köl­gə­nə da­xil ey­lə, Öz fəz­li­nin xa­lis şə­ra­bın­dan içir ki, Sə­nin cə­lal ça­dı­rın və lüt­fü­nün qüb­bə­si al­tın­da sa­kin olum. Hə­qi­qə­tən, Sən is­tə­yi­nə gü­cü ye­tən­sən və hə­qi­qə­tən, Sən Qo­ru­yu­cu və Öz-Özü­nə Ki­fa­yət edən­sən.

Ey Şah! Əda­lət çı­ra­ğı sön­dü­rü­lür, hər yan­da tə­qib atəş­lə­ri yan­dı­rı­lır ki, son­da Mə­nim adam­la­rı­mı əsir et­sin­lər. Bu, Al­la­hın yo­lun­da sar­sı­dıl­mış ilk şə­rəf de­yil. Hər kəs gə­rək Pey­ğəm­bə­rin qo­hum­la­rı­nın ba­şı­na gə­lən­lə­rə bax­sın və xa­tır­la­sın ki, in­san­lar on­la­rı ne­cə əsir et­di­lər və bö­yük Şa­ma gə­tir­di­lər; on­la­rın ara­sın­da abid­lə­rin Şah­za­də­si, se­çil­miş­lə­rin Da­ya­ğı, aşiq­lə­rin Pə­na­hı (on­dan baş­qa ha­mı­nın ru­hu ona fə­da ol­sun) da var­dı. On­la­ra de­yil­di: “Siz xə­­va­­ric­­si­­niz­­mi­­?” O de­di, “xeyr, Al­la­ha and ol­sun, biz Al­la­ha və Onun əla­mət­lə­ri­nə inan­mış bən­də­lə­rik, iman di­şi bi­zim­lə ağa­rıb gü­lür, Mər­hə­mət­li­nin əla­mə­ti işıq sa­çır; bi­zim zik­ri­miz­lə əl-Bət­ha[[46]](#footnote-46) ya­yı­lır, yer­lə göy ara­sı­na gi­rən qa­ran­lıq qo­vu­lur. De­yil­di: “Al­la­hın ica­zə ver­di­yi­ni siz qa­da­ğan­mı et­miş, Al­la­hın qa­da­ğan et­di­yi­nə izn­mi ver­miş­si­ni­z?” O de­di: “Al­la­hın hökm­lə­ri­nə ria­yət edən­lər­dən bi­rin­ci­si bi­zik: Biz Əzə­li­nin əla­mət­lə­ri və üm­mət­lər ara­sın­da Onun zik­ri­yik.” De­yil­di: “Siz Qu­ra­nı tərk­mi et­mi­si­ni­z?” O de­di, “Mər­hə­mət­li onu bi­zim va­si­tə­miz­lə na­zil et­di; biz Cə­lal Sa­hi­bi­nin Öz ya­rat­dıq­la­rı ara­sın­da güc­lü kü­lək­lə­ri­yik; biz, va­si­tə­si­lə öl­dük­dən son­ra Onun ye­ri can­lan­dır­dı­ğı ən qüd­rət­li Dər­ya­dan qalx­mış çay­la­rıq. Onun əla­mət­lə­ri biz­dən nü­fuz edir, Onun də­lil­lə­ri za­hir olur, ni­şa­nə­lə­ri üzə çı­xır; Onun sir­lə­ri və giz­lin­lə­ri bi­zim ya­nı­mız­da­dır.” De­yil­di: “Elə isə, siz han­sı səh­və gö­rə bə­la­ya düş­mü­sü­nü­z?” O de­di, “Al­la­ha mə­həb­bət və On­dan baş­qa ha­mı­dan əl üz­dü­yü­mü­zə gö­rə.”

Hə­qi­qə­tən, Biz onun ifa­də­lə­ri­ni tək­rar et­mə­dik (sa­lam və sa­la­vat ol­sun ona), bəl­kə onun söz­lə­rin­də giz­lən­miş Hə­yat Də­ni­zin­dən bir dam­la za­hir et­dik ki, bu­nun­la irə­li ge­dən­lər ya­şa­sın­lar və şər və ən rə­zil adam­la­rın əlin­dən Al­la­hın eti­bar­lı bən­də­lə­ri­nin ba­şı­na gə­lən­lər­dən agah ol­sun­lar. Və bu gün Biz keç­miş za­man­lar­da əda­lət­siz hə­rə­kət edən­lə­ri qı­na­yan in­san­la­rı gö­rü­rük, o za­man ki, öz­lə­ri zülm edən­lər­dən da­ha şid­dət­li zülm edir­lər, am­ma bu­nu bil­mir­lər. Al­la­ha and ol­sun, mən fə­sad is­tə­mi­rəm, an­caq Al­la­hın bən­də­lə­ri­ni Də­vət Gü­nü­nün Sul­ta­nı Al­la­ha ya­xın­laş­maq­dan ge­ri qo­yan hər şey­dən pak­lan­ma­la­rı­nı is­tə­yi­rəm.

Mən ya­ta­ğım­da yat­mış­dım: Mər­hə­mət­li Rəb­bi­min nə­sim­lə­ri Mə­nim üzə­rim­dən əs­di və Mə­ni yu­xu­dan oyat­dı. Bu­na Onun Qüd­rət səl­tə­nət­lə­ri və Mə­lə­ku­tu­nun sa­kin­lə­ri, Onun Cə­lal şə­hər­lə­rin­də ya­şa­yan­lar, Onun Özü, Haqq şə­ha­dət ve­rir. Mən nə Onun yo­lun­da­kı fə­la­kət­lər­dən, nə də Onun mə­həb­bə­ti və Onun ra­zı­lı­ğı uğ­run­da bə­la­lar­dan be­za­ram. Al­lah bə­la­nı bu ya­şıl çə­mən­lik üçün bir sə­hər yağ­mu­ru, Özü­nün ye­ri və gö­yü işıq­lan­dı­ran çı­ra­ğı üçün bir kib­rit edib.

Ki­min­sə ma­lik ol­du­ğu sər­vət ona qa­la­caq­mı ya­xud onun kə­ki­lin­dən tu­tu­lan­da ona bir fay­da­sı ola­ca­q? Qə­bir da­şı al­tın­da ya­tan və tor­paq­la qu­caq­la­şan­la­ra ba­xan­da sul­ta­nın kəl­lə sü­mük­lə­ri­ni qu­lun oy­naq sü­mük­lə­rin­dən ayır­maq olar­­mı­­? Sul­tan­lar Sul­ta­nı­na and ol­sun ki, yox! Ya­xud da, o, ha­ki­mi ço­ban­dan ayı­ra bi­lir, ya zən­gin və var­lı bi­ri­ni ayaq­qa­bı­sı və hə­si­ri ol­ma­yan­dan ayırd edi­r? Al­la­ha and ol­sun, adil olan və dü­rüst mü­ha­ki­mə edən­lər­dən baş­qa fərq­lər ara­dan gö­tü­rü­lür. Ha­ra­da­dır müc­tə­hid­lər, ülə­ma­lar, əsil­za­də­lə­r? Ha­ra­da­dır on­la­rın ba­xış iti­li­yi, nə­zər kəs­kin­li­yi, an­la­yış lə­tif­li­yi, dü­şün­cə sağ­­lam­­lı­­ğı­­? Ha­ra­da­dır on­la­rın giz­li xə­zi­nə­lə­ri və açıq bər-bə­zək­lə­ri, zi­nət­li taxt­la­rı, zən­gin ya­­taq­­la­­rı­­? Əf­sus! Ha­mı­sı vi­ra­n ol­du, Al­la­hın hök­mü on­la­rı ovul­muş tor­pa­ğa dön­dər­di. Yığ­dıq­la­rı bo­şal­dı, top­la­dıq­la­rı da­ğıl­dı, giz­lət­dik­lə­ri yox olub get­di. Və­ziy­yət­lə­ri elə ol­du ki, boş yer­lə­rin­dən, açıq dam­la­rın­dan, qo­pa­rıl­mış di­rək­lə­rin­dən, ye­ni şey­lə­ri­nin köh­nəl­mə­sin­dən baş­qa bir şey gör­məz­sən. Bə­si­rət­li in­sa­na gə­lin­cə, hə­qi­qə­tən, var-döv­lət onu so­na bax­maq­dan sap­dır­maz; eh­ti­yat­lı in­sa­nı isə sər­vət Zən­gin və Uca Al­la­ha üz tut­maq­dan sax­la­ya bil­məz. Gü­nə­şin düş­dü­yü hər ye­rə hökm edən, is­raf­çı­lıq edən və dün­ya­da və on­da ya­ra­dıl­mış ən ma­raq­lı şey­lə­ri ax­ta­ran kəs ha­ra­da­dı­r? Qa­ra es­kad­ro­nun və sa­rı bay­ra­ğın ami­ri ha­ra­da­dı­r? Zəv­ra­ya[[47]](#footnote-47) hökm edən, bö­yük Şam­da əda­lət­siz­lik edən kəs ha­ra­da­dır? Kə­rə­mi qar­şı­sın­da xə­zi­nə­lə­rin qorx­du­ğu, sə­xa­vət və əlia­çıq­lı­ğı qar­şı­sın­da dər­ya­nın özü­nü itir­di­yi kəs ha­ra­da­dı­r? Qo­lu üs­yan­la uza­nan, ürə­yi Mər­hə­mət­li­dən dö­nən kəs ha­ra­da­dı­r? Ləz­zət se­çi­mi edən və nəf­si-hə­va mey­və­lə­ri­ni gö­tü­rən kəs ha­ra­da­dı­r? Gə­lin otaq­la­rı­nın xa­nım­la­rı və gö­zəl­lik sa­hib­lə­ri ha­ra­da­dı­r? Ha­ra­da­dır on­la­rın yel­lə­nən bu­daq­la­rı və ya­yı­lan qol­la­rı, uca sa­ray­la­rı və sar­ma­şıq­lı bağ­­la­­rı­­? Ha­ra­da­dır on­la­rın rə­van aşı­lan tağ­la­rı, nə­sim­lə­ri­nin mü­la­yim­li­yi, su­la­rı­nın züm­zü­mə­si, kü­lək­lə­ri­nin vı­yıl­tı­sı, gö­yər­çin­lə­ri­nin qu­rul­tu­su, ağac­la­rı­nın xı­­şıl­­tı­­sı­­? Ha­ra­da­dır on­la­rın gü­lü­şən ürək­lə­ri, tə­bəs­süm edən diş­­lə­­ri­­? Vay on­la­rın ha­lı­na! On­lar uçu­ru­ma dü­şüb­lər, çın­qıl­la­ra yol­daş olub­lar; bu gün on­lar xa­tır­lan­mır, on­lar­dan kim­sə da­nış­mır; on­lar­dan nə bir xə­bər, nə bir işa­rət var. İn­san­lar bu­nu gör­dük­lə­ri hal­da mü­ba­hi­sə­mi edə­cək­lə­r? Bil­dik­lə­ri hal­da bu­nu in­kar­mı edə­cək­lə­r? Mən bil­mi­rəm, on­lar han­sı va­di­də azıb qa­lıb­lar: gör­mür­lər­mi ki, ay­rı­lır­lar və qa­yıt­mır­la­r? On­lar nə qə­dər yük­sək və aşa­ğı öl­kə­lər­də məş­hur ola­caq­lar, dü­şüb-qal­xa­caq­la­r? “Mö­min­lər üçün o vaxt ye­tiş­mə­yib­mi ki, Al­la­hı zikr et­mək üçün ürək­lə­ri mü­ti ol­su­n?”[[48]](#footnote-48) Xoş o kə­sin ha­lı­na ki de­miş­dir və de­yər: “Bə­li, ya Rəbb, vaxt ye­ti­şib və gə­lib,” o kəs ki, var olan hər şey­dən üzü­lüb. Əf­sus! Al­la­hın fəz­li və lüt­fün­dən baş­qa, nə əki­lib­sə, o da bi­çi­lib və nə qo­yu­lub­sa, o da gö­tü­rü­lür. Cə­lal pər­də­si­nin Qüd­rət­li və Ulu Rəb­bi­nin Mə­lə­ku­tu­na yük­səl­mə­si­nə ma­ne ola bil­mə­di­yi Kə­si yer an­la­ya bil­­miş­­mi­­? Bi­zim yax­şı bir işi­miz var­mı ki, onun­la qü­sur­lar ara­dan qalx­sın ya bi­zi əmr­lə Rəb­bi­nə ya­xın­laş­dır­sı­n? Biz Al­lah­dan di­lə­yi­rik ki, Bi­zim­lə əda­lə­ti ilə de­yil, lüt­fü ilə rəf­tar et­sin və Bi­zi Ona tə­rəf dö­nən­lər­dən və On­dan baş­qa hər şey­dən ay­rı­lan­lar­dan et­sin.

Ey şah, Mən Al­lah yo­lun­da heç bir gö­zün gör­mə­dik­lə­ri­ni, heç bir qu­la­ğın eşit­mə­dik­lə­ri­ni gör­mü­şəm. Dost­lar Mə­ni da­nıb­lar; yol­la­rım da­ra­lıb; əmin-aman­lıq ho­vu­zu qu­ru­yub; ra­hat­lıq çə­mə­ni ya­nıb sa­ra­lıb. Nə qə­dər fə­la­kət­lər üs­tü­mü­zə ya­ğıb, nə qə­dər də ya­ğa­caq! Mən Qüd­rət­li və Kə­ra­mət­li­yə tə­rəf ge­di­rəm, ar­xam­ca isə əfi ilan sü­rü­nür. Göz­lə­rim­dən axan sel­lər ya­ta­ğı­mı is­la­dıb; la­kin Mən özü­mə gö­rə kə­də­rlən­mi­rəm. Al­la­ha and ol­sun, ba­şım Rəb­bi­nin mə­həb­bə­ti na­mi­nə ni­zə­yə can atır, və bir ağa­cın ya­nın­dan ke­çər­kən ürə­yim ona xi­tab edə­rək “Ah, kaş sən mə­nim adı­ma kə­si­lər­din və mə­nim bə­də­nim Rəb­bi­min yo­lun­da sə­nin üs­tün­də çar­mı­xa çə­ki­lər­di” de­mə­miş keç­mə­mi­şəm; bə­li, Mən in­san­lı­ğın sər­xoş­luq için­də az­dı­ğı­nı gö­rü­rəm, am­ma on­lar bu­nu bil­mir­lər: on­lar eh­ti­ras­la­rı­nı yük­səl­dib­lər, Al­la­hı bir kə­na­ra qo­yub­lar, elə bil Al­la­hın hök­mü­nü bir is­teh­za, oyun-oyun­caq sa­nır­lar. Və elə bi­lir­lər ki, yax­şı iş gö­rür­lər, və əmin-aman­lıq qa­la­sın­da löv­bər sa­lıb­lar. Mə­sə­lə on­la­rın gü­man et­dik­lə­ri ki­mi de­yil: on­lar sa­bah bu gün dan­dıq­la­rı­nı gö­rər­lər.

Biz bu ən uc­qar sür­gün ye­rin­dən[[49]](#footnote-49) Ək­ka məh­bə­si­nə köç­mək ərə­fə­sin­də­yik. De­dik­lə­ri­nə gö­rə, bu, dün­ya­nın ən xa­ra­ba şə­hə­ri, gö­rü­nüş­cə ən çir­kin, iq­li­mi­nə gö­rə ən iy­rənc, su­yu ən çirk­li bir yer­dir; san­ki bu bay­quş yu­va­sı imiş; o böl­gə­lər­də onun ula­ma­sın­dan baş­qa bir şey eşi­dil­mir. Və on­lar bu Bən­də­ni ora­da həb­sə sal­maq, yum­şaq­lıq qa­pı­la­rı­nı üzü­mü­zə bağ­la­maq, öm­rü­mü­zün bu qa­lan gün­lə­rin­də dün­ya­nın yax­şı şey­lə­rin­dən Bi­zi məh­rum et­mək is­tə­yir­lər. Al­la­ha and ol­sun, yor­ğun­luq mə­ni üz­sə də, ac­lıq Mə­ni məhv et­sə də, ya­ta­ğım daş par­ça­sı, yol­da­şım çöl­lə­rin vəh­şi hey­van­la­rı ol­sa da, ge­ri dur­ma­ya­ca­ğam, qə­ti və qə­rar­lı­lar ki­mi, Əzə­li­yət Hökm­da­rı, üm­mət­lə­rin Ma­li­ki Al­la­hın gü­cü ilə səbr­li ola­ca­ğam; və bü­tün şə­ra­it­lər­də Al­la­ha şükr edi­rəm. Biz Onun fəz­li ilə (Uca­dır O) bu məh­bəs­də boy­nu­mu­zun zən­cir­lər­dən və qan­dal­lar­dan azad ola­ca­ğı­na ümid edi­rik; ki, bü­tün sə­mi­mi üz­lə­ri Qüd­rət­li və Kə­ra­mət­li Kə­sə dön­də­rə­cək­dir. O, hə­qi­qə­tən, Ona dua edən­lə­rə ca­vab ve­rir və Onu ça­ğı­ran­la­ra ya­xın­dır. Biz On­dan di­lə­yi­rik ki, bu qa­ran­lıq fə­la­kə­ti Öz öv­li­ya­la­rı­nın bə­dən­lə­ri üçün qal­xan et­sin, bu­nun­la on­la­rı iti qı­lınc­lar­dan və xən­cər­lər­dən qo­ru­sun. Onun nu­ru bə­la­lar va­si­tə­si­lə par­la­yıb, tə­ri­fi da­yan­ma­dan şö­lə sa­çıb. Onun üsu­lu keç­miş əsr­lər­də və qə­dim za­man­lar­da be­lə ol­muş­dur.

İn­san­lar at­la­rı büd­rə­yən­də, ya­taq­la­rı yı­ğış­dı­rı­lan­da, qı­lınc­la­rı kor­ta­lan­da, ayaq­la­rı sü­rü­şən­də nə­yi ba­şa düş­mə­dik­lə­ri­ni bil­mə­li­dir­lər. Mən bil­mi­rəm, on­lar nə vax­ta qə­dər ar­zu atı­nı ça­pa­caq­lar, qəf­lət və xə­ta çö­lün­də sər­gər­dan qa­la­caq­lar. İz­zət­dən han­sı bir iz­zət, zil­lət­dən han­sı bir zil­lət qal­ma­lı­dı­r? Uca taxt­lar­da özü­nə yer edən­mi ya­xud şöh­rə­tin son həd­di­nə ça­tan­mı dai­mi qal­ma­lı­dı­r? Xeyr, Mər­hə­mət­li Rəb­bi­mə and ol­sun! Bun­la­rın ha­mı­sı ke­çi­ci­dir və yal­nız Qüd­rət­li, Xe­yir­xah Rəb­bi­min üzü qa­lar. Da­ğı­dı­cı ox han­sı qal­xa­na dəy­mə­yib, fə­lək han­sı lə­lə­yi qo­par­ma­yı­b? Ölüm mə­lə­yi gə­lən­də han­sı qa­la giz­li qa­lı­b? Han­sı taxt uç­ma­yıb, han­sı sa­ray xa­ra­ba qal­ma­yı­b? İn­san­lar Qüd­rət­li, Hər Şe­yi Bi­lən Rəb­bin mö­hürü al­tın­da ne­cə xa­lis mər­hə­mət şə­ra­bı ol­du­ğu­nu bil­səy­di­lər, on­lar töh­mə­ti müt­ləq kə­na­ra atar və bu Bən­də ilə ki­fa­yət­lə­nər­di­lər; am­ma on­lar in­di Mə­ni şəkk-şüb­hə və möv­hu­mat əl­lə­ri ilə to­xu­duq­la­rı zül­mət pər­də­si ilə pər­də­lə­yib­lər. Bə­yaz Əl bu qa­ran­lıq ge­cə­yə bir ba­ca aç­ma­lı­dır. O gün Al­la­hın bən­də­lə­ri lap əv­vəl­lər o böh­tan­çı qa­dın­la­rın de­dik­lə­ri­ni de­yər­lər ki, əv­vəl­də nə baş­la­mış­dı­sa son­da o zü­hu­ra gə­lər. Ayaq­la­rı üzən­gi­də ikən on­lar ge­cik­mək­mi is­tə­yir­lə­r? Yox­sa get­mə­lə­rin­də han­sı­sa bir qa­yı­dış gö­rür­lə­r? Xeyr, Rəb­lə­rin Rəb­bi­nə and ol­sun, Qi­ya­mət Gü­nün­dən baş­qa! O gün in­san­lar qə­bir­lə­rin­dən qal­xar­lar və var-döv­lət­lə­ri­nə gö­rə sor­ğu-su­al olu­nar­lar. Xoş­bəxt­dir o kəs ki, yük­lər dağ­la­rın ke­çib ge­də­cə­yi, ha­mı­nın Uca Al­la­hın hü­zu­run­da sor­ğu-su­al olun­ma­la­rı üçün pey­da ola­caq­la­rı o gün­də onu əz­məz. Hə­qi­qə­tən, Onun cə­za­sı şid­dət­li olur.

Al­lah­dan di­lə­yi­rik ki, bə­zi ülə­ma­la­rın ürək­lə­ri­ni kin və nif­rət­dən pak et­sin ki, on­lar şey­lə­rə bağ­lan­dıq­da gör­mə­si­ni itir­mə­yən göz­lər­lə bax­sın­lar; və on­la­rı elə bir mə­qa­ma yük­səlt­sin ki, o mə­qam­da dün­ya və ora­da­kı ağa­lıq­lar onu Uca Üfü­qə tə­rəf dön­mək­dən sax­la­ma­sın və ya­şam ru­zi­si qa­zan­maq və evi­ni azu­qə ilə təc­hiz et­mək qay­ğı­sı on­la­rı dağ­la­rın di­dil­miş yun ki­mi ola­ca­ğı gün haq­qın­da fi­kir­ləş­mək­dən ya­yın­dır­ma­sın. Bəd­bəxt­lik­dən Bi­zim ba­şı­mı­za gə­lən­lə­rə gö­rə on­lar se­vin­sə­lər də, bir gün gə­lə­cək ki, on­da on­lar ağ­la­yıb sız­la­ya­caq­lar. Rəb­bi­mə and ol­sun, əgər Mə­nə için­də on­la­rın ol­duq­la­rı şöh­rət və sər­vət, var-döv­lət və şə­rəf, ra­hat­lıq və cah-cə­lal ilə Mə­nim ol­du­ğum sı­xın­tı və mü­si­bət ara­sın­da se­çim ve­ril­səy­di, Mən müt­ləq bu gün içə­ri­sin­də ol­du­ğu­mu se­çər­dim, və in­di bu bə­la­la­rın bir­cə zər­rə­si­ni də bü­tün ha­si­lat alə­min­də­ki­lə­rə də­yiş­məz­dim! Al­la­hın yo­lu­da­kı bə­la­lar ol­ma­say­dı, Mə­nim da­vam et­mə­yi­min Mə­nim üçün bir şi­rin­li­yi qal­maz­dı, nə də hə­ya­tı­mın Mə­nə fay­da­sı olar­dı. Qoy bu, bə­si­rə­ti olan və ən yük­sək ba­xı­şa nə­zər sa­lan­lar­dan giz­li qal­ma­sın ki, hə­ya­tı­mın bö­yük bir his­sə­sin­də Mən bir­cə tük­dən ası­lı qı­lınc al­tın­da otur­muş, o qı­lın­cın nə za­man, bir an­da, yox­sa bir az­dan dü­şə­cə­yi­ni bil­mə­yən bir Bən­də ol­mu­şam. Və bü­tün bun­lar­da Biz aləm­lə­rin Rəb­bi Al­la­ha şükr et­mi­şik və Ona bü­tün şə­ra­it­lər­də həmd oxu­yu­ruq: Hə­qi­qə­tən, o hər şe­yə şa­hid­dir.

“Biz Al­lah­dan di­lə­yi­rik ki, köl­gə­si­ni ge­niş­lən­dir­sin[[50]](#footnote-50) ki, töv­hid əh­li ora­ya tə­ləs­sin, sə­mi­mi­lər ora­da pə­nah tap­sın; və bu bən­də­lə­rə öz fəzl gül­şə­nin­dən çi­çək­lər, öz lüt­fü­nün üfüq­lə­rin­dən ul­duz­lar bəxş et­sin; xoş­la­dı­ğı və təq­dir et­di­yin­də ona yar­dım et­sin; Onun Ən Gö­zəl Ad­la­rı­nın Məş­ri­qi­nə ya­xın­laş­dı­ran şey­lər­də ona kö­mək et­sin ki, o, gör­dü­yü xə­ta­ya göz yum­ma­sın, öz tə­bəə­lə­ri­nə lütf nə­zə­ri­lə bax­sın və on­la­rı aman­sız­lıq­dan qo­ru­sun. Və On­dan (Uca­dır O) di­lə­yi­rik ki, sə­ni Öz di­ni­nə kö­mək­çi, Öz əda­lə­ti­nə gö­zət­çi et­sin ki, sən Onun bən­də­lə­ri­ni öz qo­hum­la­rı­nı et­di­yin ki­mi ida­rə edə­sən və özün üçün seç­di­yi­ni on­lar üçün də se­çə­sən. Hə­qi­qə­tən, O Qüv­vət­li, Uca, Qo­ru­yu­cu və Qəy­yum­dur.”

İn­di isə, uy­ğun bir mə­qam ya­ran­dı­ğı üçün, Həz­rət Bə­ha­ul­la­hın trak­tat və ri­sa­lə­lə­rin­də yer alan bə­zi hökm­lə­rin qı­sa şə­kil­də bu trak­ta­ta da­xil edil­mə­si mü­va­fiq he­sab edil­miş­dir ki, əsas prin­sip­lər və ayin­lər, on­la­rın tə­mə­li və əsa­sı ay­dın və aş­kar ol­sun. Bu mətn­lər isə bir sı­ra trak­tat­lar­dan su­rə­ti alı­na­raq tər­tib edil­miş­dir.

On­la­rın ara­sın­da bu var: “bü­tün din­lər­dən olan in­san­lar­la ru­ha­niy­yət və ra­yi­hə için­də ün­siy­yət edin. Mə­ba­da, cə­ha­lət coş­qu­su sə­ni sən­dən al­sın. Hər şey Al­lah­dan­dır və Ona da qa­yı­dır: Hə­qi­qə­tən, O ya­ra­dı­lı­şın Mən­bə­yi və aləm­lə­rin Məq­su­du­dur!”

Və on­la­rın ara­sın­da bu da var: “Ki­tab­lar­da və ri­sa­lə­lər­də si­zə fit­nə-fə­sad və əda­vət qa­da­ğan edil­miş­dir; və bun­da Mən si­zin uca­lıq və yük­sə­li­şi­niz­dən baş­qa heç nə ar­zu­la­mı­ram, və bu­na göy və onun ul­duz­la­rı, gü­nəş və onun şə­fə­qi, ağac­lar və on­la­rın yar­paq­la­rı, də­niz­lər və on­la­rın dal­ğa­la­rı, yer və onun xə­zi­nə­lə­ri şə­ha­dət ve­rir. Biz Al­lah­dan di­lə­yi­rik ki, Öz öv­li­ya­la­rı­nı sax­la­sın və bu mü­ba­rək, qiy­mət­li və ecaz­kar mə­qam­da on­la­ra fay­da ve­rən şey­lər­də on­la­rı möh­kəm­lən­dir­sin və Biz On­dan di­lə­yi­rik ki, Uca Qə­ləm tə­rə­fin­dən hökm olu­nan­la­ra uy­ğun dav­ran­maq­da Mə­ni əha­tə edən­lə­rə kö­mək et­sin.

Və on­la­rın ara­sın­da bu da var: “El­min ən gö­zəl ağa­cı bu uca söz­dür: “Siz ha­mı­nız bir ağa­cın mey­və­lə­ri və bir bu­da­ğın yar­paq­la­rı­sı­nız.” “Fəxr et­mə­sin o kəs ki öz öl­kə­si­ni se­vir, fəxr et­sin o kəs ki, bü­tün dün­ya­nı se­vir.”

Və on­la­rın ara­sın­da bu da var: “Hə­qi­qə­tən, öz oğ­lu­nu ya­xud baş­qa­sı­nın oğul­la­rın­dan bi­ri­ni oxu­dan (tər­bi­yə edən) kəs Mə­nim oğul­la­rım­dan bi­ri­ni oxut­muş ki­mi­dir. Onun üzə­ri­nə Al­la­hın bə­ha­sı, Onun fəz­li və bü­tün aləm­lə­rin üzə­rin­də olan mər­hə­mə­ti ol­sun.”

On­la­rın ara­sın­da bu var: “Ey Bə­ha əh­li! Siz mə­həb­bə­tin sə­hə­ri və ila­hi fəz­lin süb­hü ol­mu­su­nuz və olur­su­nuz. Di­li­ni­zi ki­mi­sə lə­nət­lə­mək­lə ya­xud nif­rin­lə çirk­lət­mə­yin, gö­zü­nü­zü na­la­yiq şey­lər­dən qo­ru­yun. Ma­lik ol­du­ğu­nu­zu tək­lif edin: əgər qə­bul edi­lər­sə, məq­sə­də na­il olun­muş­dur; əgər yox, mü­da­xi­lə et­mək əbəs­dir; onu özü­nə bu­ra­xın və Qo­ru­yu­cu və Qəy­yum Al­la­ha doğ­ru ge­din. Kə­dər sə­bə­bi ol­ma­yın, o ki qal­dı əda­vət və fit­nə ola. Ümid bu­dur ki, İla­hi Fəzl sid­rə­si­nin köl­gə­sin­də bəs­lə­nə­cək­si­niz və Al­la­hın is­tə­dik­lə­ri­ni ye­ri­nə ye­ti­rə­cək­si­niz. Siz ha­mı­nız bir ağa­cın yar­paq­la­rı və bir də­ni­zin dam­la­la­rı­sı­nız.”

On­la­rın ara­sın­da bu var: “Al­la­hın ima­nı və Al­la­hın di­ni Əzə­liy­yət Sul­ta­nı­nın İra­də sə­ma­sın­dan an­caq yer üzü sa­kin­lə­ri ara­sın­da bir­lik və ra­zı­lıq üçün na­zil ol­muş və aş­ka­ra çıx­mış­dır. Onu ni­faq və ix­ti­laf sə­bə­bi­nə çe­vir­mə­yin. Ra­zı­lıq gü­nə­şi­nin doğ­ma­sı və şə­fəq saç­ma­sı üçün əsas va­si­tə və baş­lı­ca alət Al­la­hın di­ni və Rəb­bin Qa­nu­nu­dur; dün­ya­nın in­ki­şa­fı, mil­lət­lə­rin tə­lim-tər­bi­yə­si, bü­tün öl­kə­lər­də­ki in­san­la­rın əmin-aman­lı­ğı və ba­rı­şı ila­hi əmr­lər və hökm­lər va­si­tə­si­lə­dir. Bu ən bö­yük bəx­şiş üçün əsas va­si­tə bu­dur; o hə­yat pi­ya­lə­si ve­rir, əbə­di hə­yat bəxş edir, və dai­mi bə­rə­kət eh­san edir. Yer üzü­nün baş­çı­la­rı, xü­su­si­lə ila­hi əda­lət mü­cəs­sə­mə­lə­ri bu və­ziy­yə­ti qo­ru­maq üçün gər­gin səy­lər qoy­ma­lı, onu ya­rat­ma­lı və hifz et­mə­li­dir­lər. Ey­ni­lə də in­san­la­rın və­ziy­yə­tin­dən ha­li ol­maq üçün ara­yış apa­rıl­ma­lı, müx­tə­lif si­nif­lə­rin hər bi­ri­nin əməl və və­ziy­yət­lə­ri ilə ta­nış ol­maq la­zım­dır. Biz Al­la­hın qüd­rət tə­cəs­süm­lə­rin­dən, məhz hökm­dar və baş­çı­lar­dan ar­zu edi­rik ki, on­lar səy qo­ya­caq­lar ki, bəl­kə on­la­rın ara­sın­dan ix­ti­laf yox ola, üfüq­lər ra­zı­lıq nu­ru ilə işıq­la­na. Ha­mı Zikr Qə­lə­min­dən axan şey­lər­dən ya­pış­ma­lı və onu ye­ri­nə ye­tir­mə­li­dir. Al­lah təs­diq edir və möv­cu­da­tın bü­tün zər­rə­lə­ri şə­ha­dət ve­rir ki, biz yer üzü sa­kin­lə­ri­nin uca­lı­ğı, yük­sə­li­şi, tə­lim-tər­bi­yə­si, hif­zi və is­la­hı­na sə­bəb ola­caq şey­lə­ri qeyd et­dik. Biz Al­lah­dan di­lə­yi­rik ki, Öz bən­də­lə­ri­ni möh­kəm­lən­dir­sin. Bu Məz­lu­mun is­tə­di­yi an­caq əda­lət və in­saf­dır. Qoy on­lar an­caq eşit­mək­lə ki­fa­yət­lən­mə­sin­lər. Qoy on­lar bu Məz­lu­m tə­rə­fin­dən za­hir olan­lar üzə­rin­də dü­şün­sün­lər. Mər­hə­mət­li­nin Mə­lə­ku­tu­nun sə­ma­sı­nın üfü­qün­dən par­la­yan Vəhy Gü­nə­şi­nə and ol­sun ki, əgər han­sı­sa bir şərh­çi ya­xud na­tiq gö­rün­səy­di, Mən özü­mü bə­şə­rin şər və böh­ta­nı­na hə­dəf et­mə­zdim.” Son

Bu cüm­lə­lər­lə, bu di­nin prin­sip­lə­ri­nə, ide­ya­la­rı­na, dav­ra­nış xət­lə­ri­nə, əx­la­qı­na və məq­səd­lə­ri­nə bir açar əl­də edil­di; hal­bu­ki əgər biz bu mə­sə­lə­nin hə­qi­qə­ti ilə in­san­la­rın di­lin­də do­la­şan he­ka­yə və söz­lər­lə ta­nış ol­maq is­tə­yi­rik­sə, hə­qi­qət bu söz­lər ara­sın­da­kı fərq­lər və zid­diy­yət sə­bə­bin­dən ta­ma­mi­lə giz­li və qa­ran­lıq qa­la­caq. Ona gö­rə də, ən yax­şı­sı bu­dur ki, bu di­nin prin­sip və məq­səd­lə­ri on­la­rın tə­lim­lə­rin­dən, trak­tat­la­rın­dan və ri­sa­lə­lə­rin­dən aş­ka­ra çı­xa­rıl­sın. Bun­dan üs­tün bir mö­tə­bər­lik, han­sı­sa bir də­lil və mətn yox­dur, çün­ki bu, tə­mə­lin tə­mə­li və son me­yar­dır. İn­san ha­mı haq­qın­da bir fər­din da­nı­şı­ğı, ya da hə­rə­kə­ti ilə mü­ha­ki­mə yü­rü­də bil­məz, çün­ki mə­qam­la­rın müx­tə­lif­li­yi in­san nəs­li­nin özəl­li­yi və onu mü­şa­yi­ət edən bir hal­dır.

Hər bir hal­da, (hic­ri) min iki yüz sək­sən be­şin­ci ilin əv­və­lin­də on­lar Həz­rət Bə­ha­ul­la­hı və Onun­la olan bü­tün in­san­la­rı Ədir­nə­dən Ək­ka məh­bə­si­nə kö­çür­dü­lər, Mir­zə Yəh­ya­nı isə Fa­ma­qus­ta qa­la­sı­na gön­dər­di­lər və on­lar ora­da qal­dı­lar[[51]](#footnote-51). La­kin bir müd­dət­dən son­ra İran­da mə­sə­lə­lər­dən baş çı­xa­ran, müd­rik si­ya­sət­lə­ri, əv­vəl­dən və son­ra­kı vaxt­lar­da da hə­qi­qət­dən agah olan və onu bi­lən bə­zi şəxs­lər əla­həz­rət şa­hın qar­şı­sın­da təq­di­mat et­di­lər və de­di­lər ki, “in­di­yə ki­mi bu din­lə bağ­lı he­sa­bat ki­mi ve­ri­lən, da­nı­şı­lan, təs­diq olu­nan və id­dia olu­nan şey­lər ya mü­ba­li­ğə olub, ya da da­nı­şan­lar öz plan­la­rı­na uy­ğun və şəx­si mən­fə­ət­lə­ri üçün bə­yan­lar uy­du­rub­lar. Əgər be­lə ol­sa ki, əla­həz­rət şah özü şəx­sən mə­sə­lə­lə­ri araş­dır­sın, bu ic­ma­nın dün­yə­vi məq­səd­lə­ri və ya si­ya­si mə­sə­lə­lər­lə bağ­lı ma­ra­ğı­nın ol­ma­ma­sı­nın onun hü­zu­run­da ay­dın ola­ca­ğı­na ina­nı­rıq. On­la­rın hə­rə­kət və dinc­lik­lə­ri­nin mər­kə­zi oxu, on­la­rın bü­tün fi­kir və dav­ra­nış­la­rı­nın özə­yi ru­ha­ni şey­lər­lə məh­dud­la­şır və an­caq vic­dan mə­sə­lə­lə­ri çər­çi­və­sin­də­dir; bu­nun hö­ku­mət iş­lə­ri ilə heç bir əla­qə­si və ya taxt-tac iq­ti­da­rı ilə heç bir işi yox­dur; onun prin­sip­lə­ri pər­də­lə­rin çə­kil­mə­si, əla­mət­lə­rin də­qiq­ləş­di­ril­mə­si, ruh­la­rın tər­bi­yə­si, xa­siy­yət­lə­rin is­la­hı, ürək­lə­rin tə­miz­lən­mə­si, maa­rif şə­fəq­lə­ri ilə zi­ya­lan­maq­dır. Şa­ha xas lə­ya­qə­tə ya­ra­şan və dün­ya dü­zən­li ta­ca mü­na­sib olan bu­dur ki, hər bir züm­rə­dən və iman­dan olan bü­tün tə­bəə­lər bə­rə­kət hə­də­fi ol­ma­lı, şa­hın əda­lə­ti­nin ge­niş köl­gə­si al­tın­da dinc­lik və fi­ra­van­lıq­da sa­kin ol­ma­lı­dır­lar. Zi­ra ila­hi köl­gə yer üzün­də ya­şa­yan­la­rın ha­mı­sı üçün sı­ğı­na­caq və bü­tün bə­şə­rin pə­na­hı­dır; bu han­sı­sa bir fir­qə ilə məh­dud­laş­mır. Xü­su­si­lə də, bu di­nin əsl tə­biə­ti və ger­çək eh­ka­mı in­di aş­kar­dır və bi­li­nir: on­la­rın bü­tün ya­zı­la­rı və trak­tat­la­rı də­fə­lər­lə və tez-tez əl­lə­rə dü­şüb, və hö­ku­mət­də sax­la­nıb hifz olu­nur. Əgər on­lar oxu­nar­sa, əsl hə­qi­qət və da­xi­li ger­çək­lik ay­dın və aş­kar olar. Bu sə­hi­fə­lər bü­töv­lük­də fit­nə-fə­sad qa­da­ğa­la­rı, in­san­lıq ara­sın­da dü­rüst dav­ra­nış töv­si­yə­lə­ri, ita­ət, təs­li­miy­yət, sə­da­qət, ra­zı­lıq, tə­ri­fə­la­yiq key­fiy­yət­lə­rin əl­də edil­mə­si, tə­qdirə­la­yiq nai­liy­yət və xü­su­siy­yət­lər­lə dol­ma­ğın təş­vi­qi ilə do­lu­dur. On­lar­da si­ya­si mə­sə­lə­lə­rə qə­tiy­yən is­ti­nad yox­dur, nə də iğ­ti­şaş və ya fə­sad tö­rə­də bi­lə­cək şey­lər­lər­dən bəhs edir. Bu şərt­lər al­tın­da əda­lət­li hö­ku­mət heç bir bə­ha­nə ta­pa bil­məz, ürək və qəl­bin özəl haq­qı olan dü­şün­cə və vic­da­na mü­da­xi­lə haq­qın­da id­dia­dan baş­qa heç bir bə­ha­nə­si yox­dur. Və bu mə­sə­lə ilə bağ­lı ar­tıq çox mü­da­xi­lə­lər ol­muş­dur və say­sız-he­sab­sız səy­lər qo­yul­muş­dur. Nə qə­dər qan tö­kül­müş­dür! Ne­çə baş­lar asıl­mış­dır! Min­lər­lə in­san öl­dü­rül­müş­dür; min­lər­lə qa­dın və uşaq di­dər­gin və əsir ol­muş­dur; nə qə­dər bi­na­lar xa­ra­ba­ya çev­ril­miş­dir; nə qə­dər nə­cib tay­fa və ailə­lər baş­sız və ev­siz qal­mış­dır! Am­ma heç nə­yə tə­sir et­mə­miş­dir, heç bir mən­fə­ət əl­də edil­mə­miş­dir; bu xəs­tə­li­yə bir dər­man, bu ya­ra­ya bir məl­həm ta­pıl­ma­mış­dır. Vic­dan azad­lı­ğı­nı, qəlb və ürək sa­kit­li­yi­ni tə­min et­mək hö­ku­mə­tin və­zi­fə­si və funk­si­ya­la­rın­dan bi­ri­dir və bu, bü­tün za­man­lar­da in­ki­şaf və tə­rəq­qi­də baş­qa öl­kə­lər­dən üs­tün ol­ma­ğın sə­bə­bi ol­muş­dur. Baş­qa mə­də­ni öl­kə­lər öz ara­la­rın­da məz­həb da­va­la­rı­nı kə­na­ra qoy­duq­la­rı, bü­tün sinif­lər­dən olan in­san­lar­la bir me­yar üz­rə rəf­tar et­dik­lə­ri za­ma­na qə­dər bu gör­kəm­li və­ziy­yə­tə, yük­sək nü­fuz və qüv­vət də­rə­cə­si­nə na­il ol­ma­mış­lar. Ha­mı bir xalq, bir mil­lət, bir növ və bir nə­sil­dir. Müş­tə­rək ma­raq tam bə­ra­bər­lik­dir; bə­şə­rin ara­sın­da əda­lət və bə­ra­bər­lik səl­tə­nə­tin əsas təb­li­ğat­çı­la­rı və fəth sər­həd­lə­ri­nin uzan­ma­sı üçün baş­lı­ca va­si­tə­dir. Yer üzü sa­kin­lə­ri­nin han­sı kə­si­min­dən mü­ba­hi­sə əla­mə­ti gö­rü­nər­sə, əda­lət­li hö­ku­mət tə­rə­fin­dən dər­hal cə­za təd­bi­ri gö­rül­mə­li­dir; qey­rət kə­mə­ri­ni qur­şa­yan və mey­da­na çı­xıb mə­su­liy­yət gö­tü­rən kəs şa­ha­nə il­ti­fat qa­za­nır və par­laq bəx­şiş­lə­rə la­yiq­dir. Za­man də­yi­şir, dün­ya­nın eh­ti­yac və də­bi də də­yi­şir. Din və ima­na mü­da­xi­lə hər bir öl­kə­də aş­kar zi­yan gə­ti­rər­kən, yer üzün­də bü­tün xalq­lar­la əda­lət və in­saf­la rəf­tar tə­rəq­qi­yə sə­bəb olur. Si­ya­si fir­qə­lə­rə mü­na­si­bət­də eh­ti­yat­kar­lıq, ma­te­ria­list cə­rə­yan­lar­dan qorx­maq və təd­bir­li ol­maq doğ­ru­dur. Çün­ki əv­vəl­ki­lə­rin fik­ri­ni məş­ğul edən möv­zu­lar si­ya­si mə­sə­lə­lə­rə qa­rış­maq plan­la­rı­dır, son­ra­kı­la­rın isə hə­rə­kət və dav­ra­nış­la­rı əmin-aman­lıq və sa­kit­li­yi po­zur. La­kin bu ic­ma öz yo­lun­da möh­kəm­dir, dav­ra­nış və iman­da qə­ti­dir; on­lar o də­rə­cə­də mö­min, sə­da­qət­li, mə­tin və sa­bit­dir­lər ki, hə­vəs­lə hə­yat­la­rı­nı qur­ban ve­rir, öz yol­la­rı ilə Al­la­hı ra­zı et­mə­yə ça­lı­şır­lar; on­lar səy­lə­rin­də ça­lış­qan və zəh­mət­lə­rin­də şövq­lü­dür­lər; on­lar ita­ət cöv­hə­ri, mə­şəq­qət və bə­la­da çox səbr­li­dir­lər; on­lar var­lıq­la­rı­nı fə­da edir­lər, am­ma nə şi­ka­yət edir, nə də səs­lə­ri­ni çı­xa­rır­lar; on­la­rın de­dik­lə­ri, hə­qi­qə­tən də, ürək­lə­rin giz­li həs­rə­ti­dir, ax­tar­dıq­la­rı və iz­lə­dik­lə­ri şey isə bir rəh­bə­rin gös­tə­ri­şi ilə­dir. Ona gö­rə də, on­la­rın prin­sip­lə­ri­nə və Rəh­bə­ri­nə eh­ti­ram gös­tər­mək la­zım­dır, ba­ya­ğı şey­lə­ri bə­ha­nə et­mə­mək gə­rək­dir. İn­di Rəh­bə­rin dav­ra­nı­şı, Onun ri­sa­lə­lə­rin­də­ki tə­lim­lər, Ya­zı­la­rın­da­kı məq­səd aş­kar və mə­lum ol­du­ğu üçün, bu ic­ma­nın hə­rə­kət xət­ti də gün ki­mi açıq və ay­dın­dır. Ruh­dan sal­maq, zi­yan, kö­kü­nü kəs­mək, qor­xut­maq, qı­na­maq, öl­dür­mək, sür­gün et­mək və qam­çı­la­maq yo­lu ilə müm­kün olan və edi­lə bi­lən hər şe­yi et­di­lər, am­ma heç bir nə­ti­cə əl­də edə bil­mə­di­lər. Baş­qa öl­kə­lər­də bu cür hal­lar­da şid­dət və tə­qi­bin tə­kan və qı­zış­dır­ma ki­mi tə­sir et­di­yi­ni an­la­yan­da və heç bir diq­qət ver­mə­mə­yin da­ha tə­sir­li ol­du­ğu­nu gö­rən­də on­lar in­qi­lab atə­şi­ni sa­kit­ləş­dir­di­lər. Ona gö­rə də, on­lar bü­tün din­lər üçün bə­ra­bər hü­quq­lar elan et­di­lər, şərq­dən qər­bə qə­dər bü­tün si­nif­lə­rin azad­lı­ğı­nı du­yur­du­lar. Bu səs-küy və eti­raz­lar, bu gu­rul­tu və iğ­ti­şaş­lar təh­ri­kin, şir­nik­lən­dir­mə­nin, qı­zış­dı­rı­cı­lıq və hiy­lə­nin nə­ti­cə­lə­ri­dir. Zi­ra otuz il ər­zin­də nə bir qa­rı­şıq­lıq ya üs­yan səs-kü­yü, nə də bir fit­nə əla­mə­ti gö­rün­müş­dür. Tə­rəf­dar­la­rın sa­yı­nın iki­qat art­ma­sı­na və bu ic­ma­nın ço­xal­ma­sı­na bax­ma­ya­raq, bu ic­ma­nı nə­cib­ləş­dir­mək üçün çox­lu nə­si­hət və təş­viq­lər he­sa­bı­na in­di ha­mı son də­rə­cə sa­kit­lik­də və sta­bil­lik için­də­dir. On­lar itaə­ti öz fərq­lən­di­ri­ci xü­su­siy­yət­lə­ri­nə çe­vir­miş­lər və ən yük­sək təs­li­miy­yət və ta­be­çi­lik­lə şa­hın sə­da­qət­li tə­bəə­lə­ri­dir­lər. Han­sı qa­nu­ni əsas­da hö­ku­mət bun­dan son­ra da on­la­rı na­ra­hat edə ya­xud on­la­rın in­ci­dil­mə­si­nə im­kan ve­rə bi­lə­r? Bun­dan əla­və, in­san­la­rın vic­dan və inanc­la­rı­na qa­rış­maq, və in­san­la­rın müx­tə­lif inanc­la­rı­nı tə­qib et­mək səl­tə­nə­tin ge­niş­lən­mə­si­nə ən­gəl, baş­qa öl­kə­lə­ri fəth et­mə­yə ma­neə tö­rə­dir, tə­bəə­lə­rin sa­yı­nın art­ma­sı­nın qar­şı­sı­nı alır və mo­nar­xi­ya­nın bər­qə­rar ol­muş prin­sip­lə­ri­nə zid­dir. Qüd­rət­li Per­si­ya hö­ku­mə­ti­nin in­san­la­rın vic­dan mə­sə­lə­lə­ri­nə qa­rış­ma­dı­ğı za­man­lar­da müx­tə­lif tə­ri­qət­lər bö­yük şa­hın bay­ra­ğı al­tı­na da­xil olub or­da sa­kin ol­du­lar və müx­tə­lif xalq­lar o qüd­rət­li hö­ku­mə­tin mü­ha­fi­zə­si al­tın­da ya­şa­dı­lar və xid­mət et­di­lər. İm­pe­ri­ya­nın sər­həd­lə­ri gün­dən gü­nə ge­niş­lən­di. Asi­ya qi­tə­si­nin ək­sər his­sə­si onun əda­lət­li ida­rə­çi­li­yi al­tın­da idi. Müx­tə­lif din­lə­rin və tə­ri­qət­lə­rin bö­yük ək­sə­riy­yə­ti o öl­kə­nin ta­cı­nı da­şı­ya­nın tə­bəə­lə­ri sı­ra­sın­da idi­lər. La­kin bü­tün tə­ri­qət­lə­rin iman­la­rı­na mü­da­xi­lə et­mək adə­ti ya­ra­nan­da və in­sa­nın dü­şün­cə­si ba­rə­də su­al ver­mək dəb və vər­di­şə çev­ri­lən­də, Per­si­ya im­pe­ri­ya­sı­nın ge­niş səl­tə­nət­lə­ri ki­çil­di, və çox­lu əya­lət və ge­niş əra­zi­lər onun əlin­dən çıx­dı və o həd­də çat­dı ki, Tu­ran, As­su­ri­ya və Xal­de­ya ki­mi bö­yük əya­lət­lər iti­ril­di; o vax­ta­dək ki – sö­zü uzat­maq nə­yə la­zım – Xo­ra­san böl­gə­si­nin bö­yük his­sə­si də ey­ni­lə vic­dan mə­sə­lə­si­nə mü­da­xi­lə­yə və ha­kim­lə­rin fa­na­tik­li­yi­nə gö­rə Per­si­ya hö­ku­mə­ti­nin nə­za­rə­tin­dən çıx­dı. Çün­ki Əf­qan müs­tə­qil­li­yi­nin sə­bə­bi və türk­mən tay­fa­la­rı­nın çev­ri­li­şi, hə­qi­qə­tən də, bu şey­dən idi, əks hal­da on­lar heç vaxt və ya heç bir dövr­də Per­si­ya­dan ay­rıl­maz­dı­lar. Aş­kar zi­yan­ve­ri­ci­lik qar­şı­sın­da zi­yan­sız­la­rı tə­qib et­mə­yə nə zə­ru­rət var? La­kin əgər biz din alim­lə­ri­nin fit­va­la­rı­nı ye­ri­nə ye­tir­mək is­tə­sək, qan­dal və zən­cir­dən, qı­lınc ti­yə­sin­dən kim­sə qur­ta­ra bil­mə­yə­cək, çün­ki İran­da bu ic­ma­dan baş­qa Mü­tə­şər­ri­lər, Şey­xi­lər, Su­fi­lər, Nu­sey­ri­lər və di­gər­lə­ri ki­mi ic­ma­lar da var və hər bi­ri də di­gə­ri­ni ka­fir sa­yır və ci­na­yət­də suç­la­yır. Be­lə bir və­ziy­yət­də hö­ku­mət bu­nu ya o bi­ri­si­ni tə­qib­mi et­mə­li­dir, ya­xud da tə­bəə­lə­ri­nin və xal­qı­nın fi­kir və vic­da­nı­na gö­rə na­ra­hat­mı ol­ma­lı­dı­r? Ha­mı şa­hın tə­bəə­lə­ri­dir və onun hi­ma­yə­si al­tın­da­dır. Eşi­dən və ita­ət edən heç kəs na­ra­hat edil­mə­mə­li və bez­di­ril­mə­mə­li­dir, asi çı­xan və ita­ət­siz­lik gös­tə­rən hər kəs isə əla­həz­rət şah tə­rə­fin­dən cə­za­lan­dı­rıl­ma­lı­dır. Hər şey­dən baş­qa, zə­ma­nə ta­ma­mi­lə də­yi­şir, prin­sip və tə­si­sat­lar da də­yi­şik­li­yə uğ­ra­yıb. Bu cür hə­rə­kət­lər bü­tün öl­kə­lər­də in­ki­şaf və tə­rəq­qi­yə ən­gəl olur, tə­nəz­zül və pis­ləş­mə­yə sə­bəb olur. Şərq hö­ku­mə­ti­nin da­yaq­la­rı­nı tit­rə­dən bu zo­ra­kı tə­la­şın əsas sə­bə­bi və baş­lı­ca ami­li hə­qi­qə­tən də, bu mü­da­xi­lə qa­nun­la­rı və vər­diş­lə­ri­dir; Taxt-ta­cı At­lan­tik okea­nı və Bal­tik də­ni­zi üzə­rin­də ən uc­qar şi­mal böl­gə­lə­rin­də hökm­ran olan o döv­lət[[52]](#footnote-52) özü­nün müx­tə­lif tə­bəə­lə­ri ilə bə­ra­bər qay­da­da rəf­tar et­di­yi və müx­tə­lif mil­lət­lər üçün ey­ni si­ya­si haq­lar qur­du­ğu üçün dün­ya­nın bü­tün beş qi­tə­sin­də ge­niş ko­lo­ni­ya­lar əl­də et­miş­dir. At­lan­tik okea­nı­nın şi­ma­lın­da­kı bu ba­la­ca ada har­da, Şər­qi Hind ya­rı­ma­da­sı­nın o ge­niş əra­zi­lə­ri har­­da­­? Be­lə ge­niş bir əra­zi bü­tün in­san­la­ra və si­nif­lə­rə bə­ra­bər və əda­lət­li ya­naş­ma­dan baş­qa nə ilə­sə əl­də edi­lə bi­­lər­­mi­­? Bü­tün ha­di­sə­lər­də an­caq qa­nun­lar va­si­tə­si­lə, vic­dan azad­lı­ğı, bü­tün mil­lət və xalq­la­ra va­hid və bə­ra­bər rəf­tar­la, on­lar öz səl­tə­nət­lə­ri al­tı­na fak­ti­ki ola­raq dün­ya­nın bü­tün məs­kun­laş­ma­mış əra­zi­lə­ri­ni gə­ti­rib­lər, bu azad­lıq prin­sip­lə­ri he­sa­bı­na on­lar gün­bə­gün güc­lə­ri­ni, qüd­rət­lə­ri­ni, im­pe­ri­ya­la­rı­nın sər­həd­lə­ri­ni ge­niş­lən­di­rib­lər və hal­bu­ki bu za­man yer üzün­də­ki xalq­la­rın ək­sə­riy­yə­ti əda­lə­ti­nə gö­rə o döv­lə­ti tə­rən­nüm edir­lər. Eti­qa­dın də­rin­li­yi və əsl mö­min­li­yə gəl­dik­də isə, on­la­rın me­ya­rı və də­li­li nə­cib key­fiy­yət­lər­də, mə­ziy­yət­lər­də və ka­mill­ik­lər­də möh­kəm ol­ma­la­rı­dır ki, bun­lar in­san nəs­li­nin ən bö­yük ne­mət­lə­ri­dir, onun-bu­nun di­ni inan­cı­na mü­da­xi­lə, bi­na­la­rın yı­xıl­ma­sı, in­san nəs­li­nin kə­sil­mə­si de­yil. Əv­və­li Ro­ma im­pe­ri­ya­sı­nın sü­qu­tu döv­rü­nə dü­şən və so­nu İs­lam ar­dı­cıl­la­rı­nın İs­tan­bu­lu ələ ke­çir­mə­si­nə tə­sa­düf edən or­ta əsr­lər­də ilk növ­bə­də din rəh­bər­lə­ri­nin tə­si­ri nə­ti­cə­sin­də şid­dət­li dö­züm­süz­lük və zo­ra­kı­lıq ya­xın-uzaq bü­tün Av­ro­pa öl­kə­lə­rin­də baş qal­dır­dı. Mə­sə­lə o ye­rə gə­lib çıx­dı ki, san­ki in­san­lıq alə­mi yı­xı­la­caq də­rə­cə­də sil­kə­lən­di, ağa­nın və vas­sa­lın, sul­tan və tə­bəə­nin sa­kit­li­yi və ra­hat­lı­ğı məh­vol­ma pər­də­si ar­xa­sın­da gö­rün­məz ol­du. Bü­tün tə­rəf­lər gü­cə-gün­düz təh­did və tə­laş hə­də­fi idi­lər. Si­vi­li­za­si­ya ta­ma­mi­lə məhv edil­di. Öl­kə­lə­rin ida­rə­çi­li­yi­nə və ni­za­mı­na mə­həl qo­yul­ma­dı. İn­san oğ­lu­nun xoş­bəxt­li­yi­nin prin­sip­lə­ri və əsas­la­rı don­du­rul­du. Hökm­da­rın sə­la­hiy­yə­ti­nin da­yaq­la­rı sil­kə­lən­di. La­kin din baş­çı­la­rı­nın və ra­hib­lə­rin tə­sir və iq­ti­da­rı hər yer­də müt­ləq idi. La­kin on­lar ara­la­rın­dan bu fərq­lə­ri, tə­qi­bi və kor-ko­ra­nə tə­rəf­keş­li­yi gö­tü­rən­də, bü­tün tə­bəə­lə­rin bə­ra­bər hü­quq­la­rı­nı və in­san­la­rın vic­dan azad­lıq­la­rı­nı elan edən­də o səl­tə­nə­tin üfüq­lə­rin­dən şə­rəf və qüd­rət işıq­la­rı elə doğ­du və par­la­dı ki, o öl­kə­lər hər bir sa­hə­də in­ki­şaf et­di­lər; hal­bu­ki Av­ro­pa­nın ən qüd­rət­li mo­nar­xi­ya­sı Asi­ya­nın ən ki­çik öl­kə­si­nin kö­lə­si idi və onun qar­şı­sın­da al­çal­mış­dı, am­ma in­di Asi­ya­nın ən bö­yük öl­kə­lə­ri be­lə Av­ro­pa­nın ən ki­çik öl­kə­si­nin qar­şı­sın­da du­ra bil­mək iq­ti­da­rın­da de­yil. Bun­lar tə­sir­li və ye­tər­li sü­but­lar­dır ki, in­sa­nın vic­da­nı mü­qəd­dəs­dir və ona hör­mət olun­ma­lı­dır və onun azad­lı­ğı ide­ya­la­rı ge­niş­lən­di­rir, əx­la­qı də­yi­şir, dav­ra­nı­şı yük­səl­dir, ya­ra­dı­lı­şın sir­lə­ri­ni açır, ası­lı­lıq­lar dün­ya­sı­nın giz­li hə­qi­qət­lə­ri­ni aş­ka­ra çı­xa­rır. Bun­dan əla­və, əgər ürək və qəl­bin məx­su­si xü­su­siy­yə­ti olan vic­dan bu dün­ya­da sor­ğu­la­nar­sa, ümu­mi qi­ya­mət gü­nün­də ila­hi əda­lət məh­kə­mə­sin­də in­san üçün da­ha han­sı bə­dəl qa­lı­r? Tə­səv­vür­lər və fi­kir­lər sul­ta­nın yox, sul­tan­lar Sul­ta­nı­nın id­ra­kı da­xi­lin­də­dir; və ruh və vic­dan qəlb­lə­rin Sa­hi­bi­nin nə­za­rət bar­maq­la­rı ara­sın­da­dır, onun qul­la­rı­nın yox. Odur ki, möv­cu­dat dün­ya­sın­da bü­tün dü­şün­cə mər­hə­lə­lə­rin­də və inanc­lar­da yek­dil olan iki şəxs ta­pı­la bil­məz. “Al­la­ha yol Onun ya­rat­dıq­la­rı­nın nə­fəs­lə­ri­nin sa­yı qə­dər­dir” müb­həm bir hə­qi­qət­dir və “hər bir üm­mə­tə Biz ay­rı bir ayin qoy­duq”[[53]](#footnote-53) Qu­ra­nın lə­ta­fət­lə­rin­dən bi­ri­dir. Əgər baş­qa din­lə­rin tə­qi­bi­nə sərf olun­muş və be­lə­cə heç bir nə­ti­cə və ya sə­mə­rə­nin alın­ma­dı­ğı bu bö­yük ener­ji və qiy­mət­li vaxt mo­nar­xi­ya­nın tə­mə­li­ni möh­kəm­lən­dir­mə­yə, səl­tə­nə­tin tax­tı­nı güc­lən­dir­mə­yə, hökm­da­rın səl­tə­nət­lə­ri­ni fi­ra­van et­mə­yə, şa­hın tə­bəə­lə­ri­ni ruh­lan­dır­ma­ğa sərf edil­səy­di, bir an­da şah­lıq səl­tə­nə­ti fi­ra­van ol­muş olar­dı, in­san­la­rın əkin yer­lə­ri şa­ha­nə əda­lə­tin bə­rə­kə­ti ilə su­lan­say­dı, İran səl­tə­nə­ti­nin şə­fəq­lə­ri aş­ka­ra çı­xar və dün­ya­nın üfüq­lə­rin­də hə­qi­qi sa­bah ki­mi ay­dın və aş­kar olar­dı.

Hər bir hal­da mü­əy­yən şəxs­lər bu mə­sə­lə və mü­la­hi­zə­lə­ri bil­dir­miş­lər. Am­ma gə­lin biz əsas möv­zu­mu­za qa­yı­daq. Şah həz­rət­lə­ri öz nə­cib şəx­siy­yə­tin­də giz­li sir­ri araş­dır­maq­dan məm­nun idi. Ve­ri­lən mə­lu­ma­ta gö­rə, şa­hın hü­zu­run­da bu ay­dın və aş­kar ol­du ki, bu şüb­hə­lə­rin bö­yük ək­sə­riy­yə­ti da­vam­lı ola­raq uy­dur­ma pər­də­lə­ri ar­xa­sın­da mə­sə­lə­lə­ri sax­ta­laş­dır­maq­la məş­ğul olan və bu ic­ma­nın üzə­ri­nə şüb­hə sa­lan, öz mən­fə­ət­lə­ri üçün və mə­qam­la­rı­nı qo­ru­maq na­mi­nə toz də­nə­si­ni öz uy­dur­ma güz­gü­lə­rin­də yer kü­rə­si­nə, sa­man çö­pü­nü da­ğa çe­vi­rən nü­fuz­lu adam­la­rın hiy­lə və əda­və­ti­nin nə­ti­cə­si­dir. Bu şüb­hə­lə­rin qə­tiy­yən nə tə­mə­li, nə də əsa­sı var­dı, və bu id­dia­la­rın da nə də­li­li, nə də hə­qi­qə­tə uy­ğun­lu­ğu var­dı. Bu aciz in­san­la­rın han­sı qüd­rə­ti və qa­bi­liy­yə­ti var­dı, bu fə­qir tə­bəə­lə­rin han­sı cə­sa­rət və gü­cü var­dı ki, on­lar hökm­da­rın iq­ti­da­rı­na zi­yan ya­xud zə­də vur­sun­lar, ya da şa­hın hər­bi qüv­və­lə­ri­nə qar­şı çı­xa bil­sin­lə­r?

O za­man­dan in­di­yə ki­mi iğ­ti­şaş və fit­nə-fə­sad İran­da azal­ma­ğa doğ­ru get­miş, səs-küy və çə­kiş­mə da­yan­mış­dır. Hər­çənd hə­lə də on-on iki il ön­cə İs­fa­han­da ol­du­ğu ki­mi, bə­zi müc­tə­hid­lər öz şəx­si və özəl mən­fə­ət­lə­ri üçün ca­maa­tı təh­rik edir və ara­nı qa­rış­dı­rır, səs-küy qal­dı­rır­lar, öz usan­dı­rı­cı­lıq və be­zik­di­ri­ci­lik­lə­ri ilə bu ic­ma­nın bir-iki üz­vü­nü tən­gə gə­ti­rir­lər. Zi­ra İs­fa­han sa­kin­lə­ri ara­sın­da o di­yar­lar­da mö­min­lik­lə­ri, dü­rüst­lük­lə­ri və ali­cə­nab­lıq­la­rı ilə məş­hur olan iki qar­daş var­dı – Tə­ba­tə­ba se­yid­lə­ri[[54]](#footnote-54) – Se­yid Hə­sən və Se­yid Hü­seyn. On­lar ti­ca­rət­lə məş­ğul olur­du­lar və zən­gin idi­lər, bü­tün in­san­lar­la ka­mil meh­ri­ban­lıq və nə­za­kət­lə dav­ra­nır­dı­lar. Bü­tün eh­ti­mal­lar­la, heç kəs bu iki qar­da­şın ən yax­şı olan­dan zər­rə qə­dər də sap­ma­sı­nı gör­mə­miş­di­lər, o ki qal­dı cə­za və iş­gən­cə­ni haqq edən bir əx­laq ya dav­ra­nış gö­rə­lər. Zi­ra, de­yi­lə­nə gö­rə, bü­tün tə­ri­fə və təq­di­rə­la­yiq key­fiy­yət­lə­ri ilə on­la­rı ha­mı qə­bul edir­di, on­la­rın əməl­lə­ri və hə­rə­kət­lə­ri isə öyüd-nə­si­hət ki­mi idi. Bu qar­daş­la­rın İs­fa­han İmam­cü­mə­si Mir Mə­həm­məd Hü­seyn­lə bir ti­ca­rət iş­lə­ri olur; On­lar haqq-he­sab­la­rı­nı yox­la­yan­da gö­rür­lər ki, on sək­kiz min tü­mən on­la­ra çat­ma­lı­dır. Ona gö­rə də, on­lar söv­də­ləş­mə­lə­ri po­zur­lar, bu məb­ləğ üçün is­tiq­raz dü­zəl­dir­lər və onu mö­hür­lə­mək is­tə­yir­lər. Bu şey İmam­cü­mə­yə çox ağır gə­lir, və qə­zəb və düş­mən­çi­lik səh­nə­si­nə da­xil olur. Özü­nün borc­lu və qaç­ma­ğa ye­ri ol­ma­dı­ğı­nı gö­rən İmam­cü­mə səs-küy və qış­qı­rıq sa­lır və de­yir: “Bu iki qar­daş ba­bi­dir­lər və şah­dan şid­dət­li bir cə­za haqq edir­lər.” Küt­lə bir an­da on­la­rın evi­nə hü­cum et­di, on­la­rın bü­tün mal­la­rı­nı ta­lan və qəsb et­di, zöv­cə və uşaq­la­rı­nı qor­xu­dub dəh­şə­tə sal­dı­lar, bü­tün mal­la­rı­nı ələ ke­çir­di­lər və məhv et­di­lər. Son­ra on­la­rın bu mə­sə­lə­ni şa­ha çat­dı­ra­caq­la­rın­dan və təz­mi­nat tə­ləb edə­cək­lə­rin­dən qor­xa­raq İmam­cü­mə on­la­rı ne­cə öl­dür­mək və ara­dan gö­tür­mək fik­ri­nə düş­dü. Bu­nun üçün o bir ne­çə müc­tə­hi­di onun­la əl­bir ol­ma­ğa inan­dır­dı və on­lar ölüm fit­va­sı çı­xar­dı­lar. Son­ra on­lar bu iki qar­da­şı həbs et­di­lər, zən­cir­lə­rə vur­du­lar və ca­maa­tın qar­şı­sı­na çı­xar­dı­lar. On­lar ba­car­dıq­la­rı bir gü­nah ta­pıb on­la­ra ya­pış­dır­maq, bir səhv tap­maq, ya­xud bir bə­ha­nə üzə çı­xar­maq is­tə­di­lər, am­ma edə bil­mə­di­lər. Nə­ha­yət­də de­di­lər, “Siz ya di­ni­ni­zi dan­ma­lı­sı­nız, ya da baş­la­rı­nı­zı cə­za qı­lın­cı­nın al­tı­na qoy­ma­lı­sı­nız.” Hər­çənd ora­da olan­lar­dan bə­zi­lə­ri on­la­rı sövq edə­rək de­di­lər ki, “`biz bu din­dən de­yi­lik` de­yin və bu ki­fa­yət edə­cək və bu si­zin qur­tul­ma­ğı­nız və hif­zi­niz üçün bir va­si­tə ola­caq,” am­ma on­lar heç vəch­lə ra­zı ol­ma­dı­lar, ək­si­nə bə­la­ğət­li bir nitq və tə­sir­li bir bə­yan­la iman­la­rı­nı təs­diq və bə­yan et­di­lər və bun­dan İmam­cü­mə­nin qə­zə­bi co­şub çağ­la­dı, on­la­rı öl­dü­rüb məhv et­mək­lə ki­fa­yət­lən­mə­yib öl­dür­dük­dən son­ra on­la­rın bə­dən­lə­ri­nə elə al­çal­dı­cı hə­rə­kət­lər et­di­lər ki, on­la­rı de­mək ya­raş­maz və o iş­lə­rin tə­fər­rü­at­la­rı­nı dil təs­vir edə bil­məz. Doğ­ru­dan da, bu iki qar­da­şın qa­nı­nı elə tök­dü­lər ki, hət­ta Cul­fa­nın xris­ti­an ke­şi­şi o gün na­lə çək­di, fər­yad et­di və ağ­la­dı. Bu ha­di­sə elə bir tərz­də baş ver­di ki, ha­mı o iki qar­da­şın ta­le­yi­nə ağ­la­dı, çün­ki on­lar hə­yat­la­rı bo­yu bir­cə qa­rış­qa­nın be­lə his­lə­ri­ni əz­mə­miş­di­lər, hal­bu­ki ha­mı de­yir­di ki, İran­da­kı ac­lıq za­ma­nı on­lar yox­sul­la­rın və sı­xın­tı­da olan­la­rın və­ziy­yə­ti­ni yün­gül­ləş­dir­mək üçün bü­tün sər­vət­lə­ri­ni sərf et­miş­di­lər. Am­ma be­lə bir ad-sa­na bax­ma­ya­raq, in­san­la­rın ara­sın­da o cür qəd­dar­lıq­la öl­dü­rül­dü­lər.

Am­ma in­di uzun müd­dət­dir ki, şa­hın əda­lə­ti bu cür ağır tə­qib­lə­rin qar­şı­sı­nı alıb və sax­la­mış­dır və heç kəs da­ha be­lə şey­lə­rə cü­rət et­mir.

1. 20 oktyabr 1819 [↑](#footnote-ref-1)
2. 23 may 1844 [↑](#footnote-ref-2)
3. Quranın 12-ci surəsi [↑](#footnote-ref-3)
4. Ərəbcə Bəqiyyətullah [↑](#footnote-ref-4)
5. Məkkəyə həcc ziyarəti [↑](#footnote-ref-5)
6. Məhəmməd Şah 4 sentyabr 1848-ci ildə öldü; “Səyyahın Hekayəti” kitabının ingiliscə tərcüməsi ilk dəfə 1891-ci ildə üzə çıxdı. [↑](#footnote-ref-6)
7. Quranın 108-ci surəsi [↑](#footnote-ref-7)
8. Quranın 103-cü surəsi [↑](#footnote-ref-8)
9. Orijinalda, “Nübuvvəte-Xase” (red.) [↑](#footnote-ref-9)
10. Həzrət Bəhaullaha işarə olunur, Həzrət Bab Özünü Onun müjdəçisi sayır və Ona “Allahın zahir edəcəyi Kəs” deyə müraciət edirdi. [↑](#footnote-ref-10)
11. “Məsnəvi”dən [↑](#footnote-ref-11)
12. Yenə orada [↑](#footnote-ref-12)
13. Quran, 7:155 [↑](#footnote-ref-13)
14. Orijinalda, Nöğəba və Nöcəba (red.) [↑](#footnote-ref-14)
15. Quran, 37:173 [↑](#footnote-ref-15)
16. 9 iyul 1850 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ətabati-aliyat, hərfən Ali Məqamlar deməkdir. Şiə müsəlmanlar bu adlarla Kazımeyn, Nəcəf və Kərbəla şəhərlərinə isnad edirdilər, ümumiyyətlə isə, bu, mərkəzi Bağdad olan şərqi İraqa aid edilir. Həzrət Bəhaullah həbsdən azad olunub İrandan sürgün olunanda sürgün yeri olaraq Bağdadı seçdi. [↑](#footnote-ref-17)
18. Bu, Həzrət Bəhaullah idi. [↑](#footnote-ref-18)
19. Quran, 95:4 [↑](#footnote-ref-19)
20. Quran, 23:14 [↑](#footnote-ref-20)
21. 1852-ci il. Quran, 38:88-də keçən “bir müddətdən sonra” ifadəsi ərəbcə “hin” olaraq keçir. Bu sözün əbcəd dəyəri 68-dir. 68-dən sonra ifadəsi hicri 1269-cu ilə (1852) işarədir ki, bu ildə Həzrət Bəhaullah Siyah-Çal zindanında ilk dəfə Allahdan öz ilahi missiyası barədə vəhy qəbul etmişdir. [↑](#footnote-ref-21)
22. Quran, 27:88 [↑](#footnote-ref-22)
23. Bütün Yazılarında “Məzlum” sözü Həzrət Bəhaullahın Özünü nəzərdə tutur. [↑](#footnote-ref-23)
24. Allahın əmrləri [↑](#footnote-ref-24)
25. Quran, 55:1, 3-4 [↑](#footnote-ref-25)
26. Qədim zamanlarda misi qızıla çevirə biləcəyinə inanılan qeyri-adi kimyəvi maddə (red.) [↑](#footnote-ref-26)
27. Quran, 4:78 [↑](#footnote-ref-27)
28. Quran, 6:17 və 10:107 [↑](#footnote-ref-28)
29. Mirzə Yəhyanın ləqəbi Sübhi-Əzəl idi, yəni Əzəliyyət Sübhü. Həzrət Bəhaullah, bununla bağlı iqtibas edirdi ki, Allah “sübhün işığını qaraldan...”dır (Müqəddəs Kitab, Amos, 4:13). Mirzə Yəhyanın digər ünvanları barədə, bax: Həzrət Bəhaullah, “Qurdun Oğluna Məktub”da “Ey Şeyx! Bu sözlər üzərində düşün...” ilə başlayan paraqrafa; Bax: Şövqi Əfəndi, “Allah yanımızdan keçir”, 7-ci fəsil, “Bu böhranın əsas fiquru heç kəs yox, məhz Həzrət Babın namizədi...” sözləri ilə başlayan paraqrafa. [↑](#footnote-ref-29)
30. Quran, 27:22 [↑](#footnote-ref-30)
31. Tehran [↑](#footnote-ref-31)
32. Quran, 2:88 və 62:6 [↑](#footnote-ref-32)
33. Quran, 49:6 [↑](#footnote-ref-33)
34. Quran, 5:59 [↑](#footnote-ref-34)
35. Əllamə Məclisi, “Bihar-ul-Ənvar” cild 52, bab 25 [↑](#footnote-ref-35)
36. Quran, 2:179 [↑](#footnote-ref-36)
37. Quran, 6:164, 17:15, 35:18, 39:7, 53:38 [↑](#footnote-ref-37)
38. Quran, 5:90 [↑](#footnote-ref-38)
39. Quran, 2:253, 3:40, 22:14, 22:18 [↑](#footnote-ref-39)
40. Quran, 40:5 [↑](#footnote-ref-40)
41. Quran, 15:11, 36:30 [↑](#footnote-ref-41)
42. Quran, 8:30 [↑](#footnote-ref-42)
43. Quran, 6:35 [↑](#footnote-ref-43)
44. Bax: İncil, Yəhya, 11:49-50; Həvarilərin işləri, 4:6-10; 18:13-28; [↑](#footnote-ref-44)
45. Quran, 2:256; 31:22 [↑](#footnote-ref-45)
46. Məkkə [↑](#footnote-ref-46)
47. Bağdad [↑](#footnote-ref-47)
48. Quran, 57:16 [↑](#footnote-ref-48)
49. Ədirnə [↑](#footnote-ref-49)
50. İran Şahına istinad olunur [↑](#footnote-ref-50)
51. 1868 [↑](#footnote-ref-51)
52. İngiltərə [↑](#footnote-ref-52)
53. Quran, 22:34 [↑](#footnote-ref-53)
54. O seyidlər ki, İmam Hüseynin yox, İmam Həsənin nəslindən gəlirlər (red.) [↑](#footnote-ref-54)