صورت کتیبه مطهر امام رضا (ع)

شاه عباس قُبّه مطهره را به طلا تذهیب کرد، چنانچه در کتیبه قبّه مطهره به آن اشاره شد و صورت آن کتیبه چنین است:

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم مِن عَظائِمِ تَوفِيقاتِ اللهِ سُبحَانَهُ أَن وَفَّقَ السُّلطَانَ الأعظَمَ مَولَى مُلُوكِ العَرَبِ وَ العَجَمِ،

به نام خدا كه رحمتش بسيار مهربانى‏اش هميشگى است، از بزرگ توفيقات خداى سبحان اينكه موفق نمود سلطان اعظم‏ سرور پادشاهان عرب و عجم،

صَاحِبُ النَّسَبِ الطَّاهِرِ النَّبَوِيِّ وَ الحَسَبِ البَاهِرِ العَلَوِيِّ، تُرابُ أَقدَامِ خُدَّامِ هَذِهِ العَتَبَةِ المُطَهَّرةِ اللَّاهُوتِيَّةِ،

دارنده نسب پاك نبوى، و حسب تابناك علوى‏ خاك قدم هاى خدمتكاران اين قبّه مطهّر لاهوتى،

غُبارُ نِعالِ زُوَّارِ هَذِهِ الرَّوضَةِ المُنَوَّرَةِ المَلَكُوتِيَّةِ، مُرَوِّجُ آثَارِ أَجدادِهِ المَعصُومينَ،

غبار كفش هاى زائران اين گلشن‏ نورانى، رواج ‏دهنده آثار اجداد معصومينش،

اَلسُّلطَانُ ابنُ السُّلطَانِ، أبُو المُظَفَّرِ شَاه عَبَّاسُ الحُسَينِيُّ المُوسَوِيُّ الصَّفَوِيُّ بَهادُر خانُ،

سلطان فرزند سلطان، ابو المظفر شاه عباس حسينى موسوى صفوى بهادر خان،

فَاستَسعَدَ بِالمَجِي‏ءِ مَاشِيًا عَلَى قدَمَيهِ مِن دَارِ السَّلطَنَةِ أِصفَهَانَ إِلَى زِيَارَةِ هَذَا الحَرَمِ الأشرَفِ،

پس سعادت يافت به آمدن با پاى پياده از اصفهان پايتخت كشور، به زيارت اين حرم شريف

وَ قَد تَشَرَّفَ بِزِينَةِ هَذِهِ القُبَّةِ مِن خُلَّصِ مَالِهِ فِي سَنَةِ أَلفِ وَ عَشَرٍ، وَ تَمَّ فِي سَنَةِ أَلفٍ وَ سِتٍّ وَ عَشَرٍ.

و به طلاكارى اين گنبد از مال خالصش در سال هزاروده تشرّف پيدا كرد و در سال هزار و شانزده به پايان‏ رسيد.

پنجم: شيخ طبرسى در كتاب «اعلام الورى»، پس از بيان پاره‏ اى از معجزات حضرت رضا عليه السّلام گفته: اما آنچه‏ براى مردم پس از شهادت آن حضرت تا زمان ما ظاهر شده، از بركت مشهد مقدّس آن حضرت و علامات و عجايبى كه مردم بسيار مشاهده نمودند، و عام و خاص تصديقش كردند، و مخالف و موافق به آن اقرار نمودند، بسيار بلكه خارج از شماره است، و همانا در آن مشهد مقدّس كور مادرزاد، و ابرص [نوعى بيمارى پوستى] شفا يافتند، و دعاها مستجاب شده و حاجات برآورده گشته و شدايد و مصايب برطرف شده است و ما بسيارى از اينها را خود مشاهده كرديم و علم و يقينى يافتيم كه شك در آن‏ راه نيابد. شيخ بزرگوار حرّ عاملى در كتاب «اثبات الهداة» پس از نقل اين كلام از شيخ طبرسى فرموده: كه مؤلّف اين كتاب محمّد بن الحسن الحرّ مى‏ گويد: من بسيارى از اين معجزات را ديدم و مشاهد كردم همچنان‏ كه شيخ طبرسى مشاهده كرده است و براى من يقين حاصل شد همچنان‏ كه براى او يقين حاصل شده‏ و در مدت مجاورت من در مشهد مقدس كه 26 سال مي شود چيزهايى در اين باب شنيدم كه از حدّ تواتر گذشته و من در خاطر ندارم كه در اين مشهد دعا كرده باشم و از خدا حاجتى خواسته‏ باشم مگر آنكه الحمد للّه برآورده شد و مقام را گنجايش تفصيل نيست، لهذا به اجمال اكتفا كرديم.