**مطلب یکصد و پنجاه و هفتم \_ دیک العرش**

**بسم الله الاقدس الاقدس**

" قد استقر جمال القدم علی عرش اسمه الاعظم و دیک العرش امام الوجه یتغنی باحسن النغمات و یترنم بابدع الترنمات و ینادی یا ملأ الارض و السمآء ان ابشروا بما خرقت الاحجاب و هتک الاستار و ظهر وجه المحبوب من افق الاقتدار بسلطان لا تمنعه سطوة الفجار و لا نعاق المنکرین هلموا و تعالوا ثم اسرعوا بالقلوب الی شطر المحبوب هذا لهو الذی بذکره انجذب اهل الفردوس ثم ملأ الاعلی و تکلم بذکره کل ذی وجود انه لا اله الا هو العلیم الحکیم .."

و در لوحی دیگر میفرمایند :

" بسمه الناطق فی ملکوت البیان ان الدیک یقول هذا یومی و اتغنی باسم الله فی ملکوت الانشاء لانه نسبتی الی عرشه و انه ظهر فی قطب الامکان و استقر علیه طلعة الرحمن انطق فی کل الاحیان قد اتی مطلع الظهور بسلطان احاط العالمین ان الورقاء نادی و قالت هذا یومی و فیه اغرد علی افنان سدرة المنتهی باسم ربی الابهی و ابشر الناس بهذا الظهور الذی به استضاء من فی السموات و الارضین و القلم یقول هذا یومی لانی اتحرک بین اصبعی الرحمن و اذکر الناس بهذا الیوم البدیع انا نقول کل من اقبل الی الله ان الیوم یومه طوبی لمن سمع نداء الله بقلب طاهر منیر . "