**مطلب چهل و دوم \_ ظهور مبارک نقطهٴ اولی**

**و بشارت بامر الله**

قوله تعالی : باری این ظهورات عز احدیه از اول لا اول بوده تا اینکه زمان منتهی شد بظهور بدیع اول در قمیص آخر و طالع شد از مشرق اعلی نقطهٴ اولی جلت عظمته و علت آثاره و عز کبریائه و ناس را بشریعه بقا هدایت فرمود و جمیع عباد تمسک برؤسای خود از علما جسته ابدا بساذج عز احدیه اقبال ننمودند مع آنکه ظاهر شد بحجتی که کل از اتیان مثل آن خود را عاجز مشاهده نمودند بعد بمعارضه بر خاستند و خوارق عادات طلب نمودند آنذات قدم رسالهٴ استدلالیه که بدلائل سبعه معروفست مرقوم فرمودند و جمیع حجت و دلیل را بآیات منتهی نمودند و از قلم قدس جاری که الیوم این آیات که از سحاب عز نازل شده حجت است بر شرق و غرب عالم و حجتی فوق آن نبوده و نخواهد بود چنانچه ولیعهد آنجوهر صمد را در مجلس خود حاضر نمود و حجت خواست آن جمال قدم فرمودند آیات الیوم حجت است بالاخره نپذیرفتند و کل بر قتل آن ساذج قدم فتوی دادند الا معدودی که بآیات الٓهی موقن شده و از مغرب کفر و ضلال بمشرق ایمان و اقبال توجه نمودند و بعد آن ذات قدم در کل الواح منزله جمیع را باینظهور اعظم بشارت داده چنانچه سطری از بیان نازل نشده مگر آنکه این ذکر امنع در او مذکور .