**٦٨ - نفس ناطقه در زمين محدث و دارای ابتدا ولی ابدی و بی انتها است**

از حضرت بهاءالله در لوح رئيس است. قوله الاعلی: "ان النفس التی يشارک فيها العباد انها تحدث بعد امتشاج الاشياء و بلوغها کما تری النطفة انها بعد ارتقائها الی المقام الذی قدر فيها يظهر الله بها نفسها التی کانت مکنونة فيها."

و از حضرت عبدالبها ء است. قوله الجليل: "بدانکه نفوس بشريه در اين کره ارض هر چند اعصار و دهور متواليه است ولی حادث است و چون آيت الهی است لهذا بعد از وجود باقی روح انسانی را بدايت است ولی نهايت نه الی الابد باقی است و همچنين انواع موجوده در کره ارض حادث است زيرا مسلّم است که يک وقتی در جميع روی زمين اين انواع نبودند بلکه اين کره ارض موجود نبوده امّا عالم وجود بوده چه که عالم وجود منحصر بکره ارض نيست. مقصد اين است که نفوس انسانی هر چند حادث است ولی حال باقی و ابدی و مستمّر است زيرا عالم اشياء عالم نقائص است بالنّسبه بانسان و عالم انسان عالم کمال است بالنّسبه باشياء نقائص وقتی بدرجه کمال رسيد بقا پيدا ميکند."