**مطلب یکصد و چهل و سوم \_ سبب و علت هستی**

قوله تعالی : " دوست یکتا میفرماید عالم خلق شد و امم از عرصه عدم بوجود آمد که شاید سبب و علت هستی و خلق خود را بیابند و بدانند عهدها گذشت و قرنها تمام شد هنوز ادراک ننموده‌اند که از کجا آمده‌اند و بکجا میروند و برای چه آمده‌اند سبحان الله رب العرش العظیم سبحان الله رب الکرسی الرفیع هر صاحب درایتی متحیر و هر صاحب ذکائی متفکر .... اعمال خود عباد ایشان را از مالک ایجاد منع نموده و الا فیض فیاض مهیمن و محیط بوده و خواهد بود فضل عمیمش عالم را فرا گرفته و کرم محیطش جمیع را احاطه نموده ..." انتهی