**مطلب نود و هشتم \_ الفت و رحمت**

قوله تعالی : در لوح طبیب نازل : " ... وصیت این مظلوم کل را آنکه بکمال روح و ریحان با عباد الهی معاشرت نمائید هر وقتی را حکمی و هر هنگام را اقتضائی حضرت نوح لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا عرض نموده و حضرت روح ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم وقتی از اوقات در عالم رؤیا خدمت حضرت رسول روح ما سواه فداه رسیدم کلماتی از آن مطلع کتاب الهی ظاهر و بیاناتی از آن بحر حکمت ربانی باهر و در اثناء بیان فرمودند از قبل فرمودم الجنة تحت ظلال السیوف و لکن این ایام اگر ظاهر بودم میفرمودم الجنة تحت ظلال سدرة الالفة و الرحمة بعد از اصغاء این کلمه مبارکه علیا عرض نمودم روح العالم لشفقتک الفداء و لعنایتک الفداء و لرحمتک الفداء و بعد از بحر بیان جاری شد آنچه که از برای قلم واسطهٴ اظهار نه و از برای مداد مقام ابراز نه و چون از خواب برخاستم مدتی خود را مسرور مشاهده نمودم بشأنیکه بوصف نیاید ...."