صورت سڀ سلطان ، پاڻ ڏسڻ آيو پنهنجو تماشو  
ڪاٿئين حنبل، شافعي، ڪاٿئين مالڪ، نعمان  
ڪاٿي پٽي پوٿيون، ڪاٿئين پڙهي قرآن  
ڪاٿئين اناالحق چوي، ڪاٿئين ڦيرائي فرمان  
ڪاٿئين طفوليت ۾، ڪاٿئين پير جوان  
ڪاٿئين مير وزير ٿيو، ڪاٿئين هنومان  
سچو پيو صبر ۾، هوءِ حيرت ۾ حيران

هر صورت ۾ سلطان (الله) موجود آهي پاڻ ئي پنهنجو تماشو ڏسڻ آيو آهي. ڪاٿي هو حنبلي، شافعي، مالڪي ۽ حنفي آهي ته ڪٿي هو قرآن پيو پڙهي. ڪٿي پاڻ کي اناالحق ٿو چوي ته ڪٿي پنهنجو فرمان ڦيرائي تو. ڪٿي ٻار آهي ته ڪٿي پوڙهو ۽ جوان آهي. ڪٿي مير وزير ٿئي تو ته ڪٿي هنومان آهي. سچل صبر ۾ آهي ۽ هو حيرت ۾ حيران آهي.

ہر صورت میں سلطان (اللہ تعالیٰ) موجود ہے ۔ وہ خود ہی اپنا تماشا دیکھنے آیا ہے۔ کہیں وہ حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی ہے تو کہیں وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہیں تو وہ خود کو اناالحق کہتا ہے تو کہیں اپنا فرمان ہی تبدیل کر دیتا ہے۔ کہیں وہ بچہ ہے تو کہیں وہ بوڑها اور جوان ہے۔ کہیں وہ میر اور وزیر بنتا ہے تو کہیں وہ ہنومان ہے۔ سچل صبر میں ہے اور وہ حیرت میں حیران ہے۔

In every case, Almighty God is present. He has come to see his own spectacle. Somewhere He is Hanbli, Shafaee, Malki and Hanafi. So somewhere He is reading Quran. In other words, He calls himself Unalterable and somewhere he changes his decree. Somewhere He is a baby, then somewhere He is young and old. Wherever he becomes lord and minister and somewhere he is Hanuman. Sachal is in patience and astonished at its wonder.