**مجموعه آثار قلم اعلی**

**جلد 41**

این مجموعه با اجازه محفل مقدس روحانی ملی ایران شیدالله ارکانه به تعداد محدود به منظور حفظ تکثیر شده است ولی از انتشارات مصوبه امری نمی‌باشد.

شهرالنور 133 بدیع

سركار خانم طلعتيه عارفي و جناب پرويز عارف زاده اين مجموعه را در تاريخ 14 شهر المسائل 132 بديع (4/10/54) به­محفظه ملي آثار و آرشيو امر تقديم فرمودند.

\*\*\* ص 1\*\*\*

**بسمه المهیمن علی الاشیآء**

قد غرب نجم الظّنون بما طلع صبح الیقین من افق مشية ربّکم العلیم الحکیم قد وُعِدَ من فی العالم بظهور مالک القدم فلمّا اتی بالحقّ اعرض عنه العباد الاّ من شاءالله المقتدر القدیر منهم من تمسّک بالأوهام مُعرضاً عن مطلع الالهام و منهم من تشبّث بذیل الأشارات غافلاً عن منزل الآیات الا انّهم من الصّاغرین طوبی لک بما وجدت عرف المحبوب و آمنت بالله الفرد الخبیر کن طائراً باجنحة الایقان فی هوآء محبّة الرّحمن و ذاکراً باسمه بین الامکان علی شأن تنجذب به الذّرّات و تنتبه افئدة الراقدین

قل هذا

\*\*\* ص 2 \*\*\*

قل هذا یوم فیه اخذ جذب البیان من فی الامكان و انار افق الفضل بهذه الشّمس الّتی بها اشرقت شموس المعانی و التّبیان تبارک الرّحمن الّذی اظهر هذا الامر البدیع یا ایّها الطّائر فی هوآء المقصود انا کنّا معک فی کلّ الاحوال و سمعنا ما نادیت به الله ربّک و ربّ العالمین طوبی لک بما کنت مقبلاً الی المقصود و معرّضاً عن الّذی اعرض عن الله اذ اتی بسلطان مبین ان انطق بین الامم بذکر ربّک مالک القدم علی شأن یتوجّه به من فی العالم انّ ربّک یؤیّدک کیف یشآء لا اله الاّ هو المقتدر القدیر قل لیس هذا یوم الوقوف قد تحرّکت الاشیآء من ندآء مالک الاسمآء و نادت الذرات الملک لله المقتدر العلی العظیم طوبی لمن قام من نسمة الوحی و نصر ربّه فی هذا الامر الّذی به ظهر ما کنز

\*\*\* ص 3 \*\*\*

فی علم الله المقتدر العلیم المحیط - کبر من قِبَلی علی من فی حولک ثم بشرّهم بهذا الذّکر الّذی به طارت القلوب و استفرحت افئدة المقرّبین – قل یا احبّاء الرّحمن انتم فوارس الامکان ان استقیموا علی الامر علی شأن تضطرب منه افئدة الفجّار و یرتعد ظهر المشرکین کذلک نطقت الورقآء اذ قصدت المقصد الاقصی من لدن علیم خبیر – انّما البهآء علیک و علی من معک من الّذین اضآؤا من انوار هذا المصباح الّذی اوقده الرّحمن فی قطب الامکان و کانوا من المقبلین

**بسمه الفرد الواحد العزیز الحکیم**

تعالی الّذی قدّر لاهل البهآء مالا قدره لاهل الأنشآء الا انّهم مطالع الایقان بین الامکان – اولئک عباد کسّروا سلاسل التقیید بما اشرقت علیهم انوار التّوحید من افق عنایة ربّهم

العزیز

\*\*\* ص 4 \*\*\*

العزیز المختار اولئک اثمار سدرة الّتی ارتفعت بالحق و مصابیح الهدی لمن فی الارضین و السّموات نسئل الله بان یؤیّدهم علی تبلیغ امره بالانقطاع الّذی تقوح منه رآئحة الرّحمن بین الاکوان و یحفظهم من روائح الّتی تمّر من اشارات الّذین کفروا بالله منزل الآیات انّ الامر عظیم علی شأن کلّما یرقم ذکر عظمته یضطرب القلم و ینصعق و اذا افاق یقول طوبی لمن اقبل الی الوجه منقطعاً عن الجهات تفکّروا یا قوم فیما ظهر فی هذا الظّهور لتروا انفسکم فی اعلی المقام انّ الّذین نعدوا اولئک تمسّکوا بالهوی معرضاً عن الهدی نشهد انّهم من اهل الضّلال انّا دعونا النّاس فی کلّ الاحوال الی الله منهم من اعرض و منهم من توقّف و منهم من اقبل الی الغنیّ المتعال انّ الّذین اقبلوا اولئک من جواهر الخلق و الّذین اعرضوا اولئک

\*\*\* ص 5\*\*\*

لیس لهم نصیب من رحیق رحمة ربّهم العزیز الوهّاب قد تمّت حجّة الله علی خلقه و برهانه علی عباده یشهد بذلک ربّکم العزیز العلّام انّ الّذی فاز بذکر الله فی ایّامه انّه ممّن فاز بکلّ الخیر و له حسن مآل یا ایّها العبد ان استمع صریر القلم الاعلی انّه ارتفع فی السّجن الاعظم اذ کان جمال القدم بین ایدی الاشرار قد خلقنا کلّ شییء لایّام الله انّها ظهرت و اشرقت ولکنّ النّاس فی غفلة و حجاب انّک کن ناظراً الی شطر ربّک و ناطقاً بثنائه بین العباد

**هو النّاطق فی ملکوت البیان**

ان یا مصطفی قد ذکرت من القلم الاعلی و تلک مرّة اخری لتشکر ربّک مولی الوری و تقوم علی الامر علی شأن یصیح بندائک الأشیآء بین الأرض و السّماء هذا ینبغی لمن اقبل الی مشرق الله المهیمن

القیوم

\*\*\* ص 6 \*\*\*

القیوم – ذکّر النّاس بالذّکر الاعظم لعلّ یتنبّهنّ و یقومنّ و یتوجّهن الی الله ربّ ما کان و ما یکون – کن مشتعلاً بنار الله علی شأن تظهر آثارها فی الملک کذلک یأمرک من عنده لوح محفوظ – لا تحزن عن الدّنیا و مکارهها توکّل علی الّذی علیه توکّلت عباد مکرمون– ان اشرب رحیق الحیوان ثمّ اسق من فی الامکان لیقرّبهم الی العزیز المحبوب – ان اشکر الله بما ذکرت لدی العرش مرّة بعد مرّة انّه یذکر من توجّه الیه بذکر تنجذب به العقول کذلک نطق لسان البیان فی هذا المقام الّذی جعله الله مزیّناً بطراز اسمه المهیمن علی الغیب و الشّهود

**بسمی الاعظم**

قل یا الهی و ناری و نوری قد دخلت الایّام الّتی سمّیتها بایّام الهآء فی کتابک یا مالک الاسمآء و تقرّبت ایّام صیامک

\*\*\* ص 7 \*\*\*

الّذی فرضته من قلمک الاعلی لمن فی ملکوت الانشآء ای ربّ اسئلک بتلک الأیّام و الّذین تمسّکوا فیها بحبل اوامرک و عروة احکامک بان تجعل لکلّ نفس مقرّاً فی جوارک و مقاماً لدی ظهور نور وجهک ای ربّ اولئک عباد ما منعهم الهوی عمّا انزلته فی کتابک قد خضعت اعناقهم لامرک و اخذوا کتابک بقوّتک و عملوا ما اُمِروا به من عندک و اختاروا ما نزلّ لهم من لدنک ای ربّ تری انّهم اقرّوا و اعترفوا بکلّ ما انزلته فی الواحک ای ربّ فاشربهم من ید عطائک کوثر بقائک ثم اکتب لهم اجر من تغمّس فی بحر لقائک و فاز برحیق وصالک اسئلک یا مالک الملوک و راحم المملوک بان تقدّر لهم خیر الدّنیا و الآخرة ثمّ اکتب لهم ما لاعرفه احد من خلقک ثمّ اجعلهم من الّذين طافوا فی حولك و يطوفون

حول

\*\*\* ص 8 \*\*\*

حول عرشک فی کل عالم من عوالمک انّک انت المقتدر العلیم الخبیر هو المقتدر علی ما یشآء بقوله کن فیکون یا ایّها المتشبّث بذیل عنایتی ان استمع ندائی من شطر فضلی انّه لا اله الاّ انا الآمر العلیم قد کنّا معک اذ هاجرت من التآء مقبلاً الی ارض الخآء انّه لهو السّامع البصیر انّا قبلنا عملک فی الله ان افرح بذلک و قل لک الحمد یا اله العالمین لک ان تذکرنی فی ارض التّآء بالرّوح و الرّیحان کذلک بامرک الرّحمن من منظره الکریم ذکّر عبادی بالحکمة علی شأن تنجذب به عقولهم و تنشرح صدورهم انّه من افضل الأعمال لدی العلیم الخبیر ان افرح بذکری ایّاک و بما یخبرک به قلمی الأعلی انّه لهو الصّادق الأمین قد قدّر لک من لدی الله ما تقرّ به مهیمن الموحّدین البهآء علیک و علی الّذین فازوا بایّامی

\*\*\* ص 9 \*\*\*

**و تمسکوا بحبلی المتین**

بسمی الّذی به تضوّعت نفحات القمیص و مرّت الجبال کتاب نزّل من لدی المظلوم الی من سمّی بمصطفی فی ملکوت الأسماء لیجذبه الی مقام یقوم و یقول بالحکمة و البیان قد اتی الرّحمن بسلطان لا تمنعه الالوف و لا تضعفه الصّفوف یدع العالم الی الاسم الاعظم الّذی به انقلبت الامور و تزعزت الادیان یا ایّها المذکور من قلمی قم علی ذکری و ثنائی بین عبادی و عرّفهم امری و سبیلی ثمّ الق علیهم کلمتی الّتی بها صاحت الصّخرة و تزلزلت الارکان قل یا ملأ الغافلین تالله قداتی من اضطربت منه القلوب و فاحت به نفحة الرّحمن فی البلدان قل ایاکم ان یمنعکم ما عندکم عمّا عندالله ضعوا الاوهام و تمسّکوا بعروة عنایة ربّکم العزیز العلّام هذا یوم لا تنفعکم زخارف الارض

ولاجنودها

\*\*\* ص 10 \*\*\*

و لاجنودها و فنونها اتّقوا الله و لا تتبعوا کلّ فاجر ؟؟؟ اذا اتی الوعد و انار مشرق الظّهور اعرض عنه العلمآء الی ان افتوا بظلم ناح به الملأ الاعلی و عن ورائهم کلّ عارف بصّار انّا اظهرنا الامر و ارینا العباد افقی الاعلی و هدیناهم الی سوّی الصّراط ان اقتصر امورک علی ذکری بین خلقی بالحکمة الّتی انزلناها فی الکتاب کذلک نوّرنا آفاق البیان بنور العرفان طوبی لمن عرف و ویل لکل غافل مرتاب کبّر من قبل علی احبّتی الّذین نبذوا العالم فیهذا الامر الّذی به زلّت الاقدام البهآء المشرق من افق عنایتی علیک و علی من اقبل الی الله فی المآب

و ما ذکرت فی مصطفی الّذی هاجر فی سبیل الله و توجّه الی هناک انّ الله اجر الّذین نصروا امرالله باموالهم و انفسهم قد شهد بذلک قلمی

\*\*\* ص 11 \*\*\*

الاعلی فی لوحی العظیم قد ارسلنا له لوحاً لیجد منه نفحات عنایات ربّه و یکون من الصّابرین

یا مصطفی علیک بهآءالله مولی الوری خذ کان من رحیق المختوم ثمّ اشرب منها باسمی القیّوم انّه یقربک الی ربّک و یدخلک فی سرادق العلم و الحکمة و البیان تعالی الرّحمن منعم هذه النّعمة الکبری و مسقی هذا الکوثر الاصفی انّک اذا فزت به قل لک الحمد یا بحر العطآء و لک الفضل یا مالک ملکوت الاسماء

**هو العلیم الابهی**

ان یا خلیلی فی الصّحف و اسمی فی الکتب ان استمع ندآءالله من شاطی بحر القدم فی البُقعة النّورا من السّدرة الابهی انّه لا اله الاّ انا المقتدر القدیر لعن الله من ظلمک و انکر حقّک

فی البیان

\*\*\* ص 12 \*\*\*

فی البیان نشهد انّه من الظّالمین انّک لا تحزن قد ابی الله عمّا ارادو انه نزّل لک ما یبقی به ذکرک بین العالمین ان اطلع باذنی من افق سمآء امری و بلّغ النّاس بالحکمة و البیان کذلک امرت من لدن ربّک الرّحمان ایّاک ان یمنعک من فی الاکوان عن ذکر ربّک العزیز الحمید فانظر فی ملأ البیان و قلّة درایتهم قد انکروا الذّی باسمه زیّن سمآء البیان بشمس العلم و التّبیان لولاه ما نطق شجر الطّور ما غردت حمامة الامر علی افنان دوحة الظّهور کذلک اشرق نیّر الوحی من افق ذکر ربّک العزیز الحکیم قل یا قوم لو یستنشق احد لیجد من کلّ حرف نزّل فی البیان رایحة قمیص المنیر قل هذا لهو الّذی اخذ الله عهده قبل عهد نفسه و قبل خلق السّموات و الارضین قد هبت اریاح القضا من شطر القدرة و الاقتدار و اخذت عنهم الاستقرار انّ ربّک

\*\*\* ص 13 \*\*\*

هو الحاکم علی ما یرید انّا بعد وردنا فی السّجن الاعظم بلّغنا رسالات الله شرق الارض و غربها لیعلم الکلّ بانّ البلا ما منع ربّهم الابهی عمّا اراد و من افق السّجن ندع الامم الی الله مالک القدم کذلک اظهرنا القدرة رغماً لأنف الّذین کفروا بالله العزیز العلیم دع الغافین فی خوضهم ثمّ اذکر ربّک بروح و ریحان انّه معک و ینصرک بالحق فی کلّ حین ان اذکرا لأین من قِبَلی و بشّره بذکری ایّاه سوف یرفع الله الّذین ظلموا من غیر بینة و لاکتاب منیر و البهآء علیک و علیهم من لدی الله العزیز الجمیل

**هو الاقدس الاعظم الابهی**

ذکر من لدنّا لمن فی العالم لیجذبهم الی الله ربّ العالمین انّا ذکرنا فی کلّ الاحیان من فی الامکان منهم من اقبل و فاز منهم من اعرض عن الفرد الخبیر ان استمع ندائی من حول سجنی انّه لا اله الاّ

\*\*\* ص 14 \*\*\*

هو العلیم الحکیم نشهد کما شهد الله قبل خلق السّموات و الارض ولکن النّاس اکثرهم من الغافلین قد اخذوا اهوائهم و نبذوا من یدعوهم الی الحقّ المبین انّک تمسّک بالله و سلطانه انّه یکفیک و یقدّر لک ما اراد انّه لهو المقتدر القدیر انّا نذکرک فی سجنی الاعظم لتشکر ربّک و تکون من الرّاسخین قد احاطتنا الاحزان بما ورد علی مظاهر امر الرّحمن من الّذین کفروا بالله العزیز الحمید طوبی کل بما اقبلت و ویل للمعرضین

**بسم الله الاقدس الاعظم**

کتاب من لدی الرحمن الی من فاز بکوثر الحیوان فی ایام فیها اعترض من فی الامکان الاّ من شآءالله المقتدر العزیز المختار لیطمئنّ بفضل مولیه و یکون ناطقاً بذکره بین الاحزاب انّا نذکر من توجّه

\*\*\* ص 15 \*\*\*

الی الله و نویّد الّذین قاموا علی نصرة امر ربّهم العزیز الوهّاب طوبی لک بما توجّهت الی الافق الاعلی و سمعت ندآء مالک الاسمآء اذ اتی بقدرة و سلطان انّ الّذین وجد و اَعرف القمیص اولئک من اهل التقدیس و الّذین غفلوا اولئک من اهل الضّلال و لو یعبد من الله فی الغرّو و الآضال لانمّا عرفنا توجّهک الی الله توجّهنا الیک من هذا السّجن الاعظم و نزلنا لک هذا اللّوح الّذی به یطیر من فی الآفاق قل یا قوم هذا یوم الله توجّهوا الیه و لا تتّبعوا کلّ غافل مرتاب قل تالله قد اتی الوحد و ظهر الموعود و الملک لله مالک الرّقاب اتّقوا الله و لاتتّبعوا اهوآء الّذین تمسّکوا بحبال الظّنون و تشبّثوا بذیل الاوهام اتّبعوا من یدعوکم فی قطب العالم الی الله مالک القدم هذا خیر لکم یا اولی الابصار کذلک زینّا ملکوت اللّوح

\*\*\* ص 16 \*\*\*

بذکر مالک الجبروت ان اقرئه و قل لک الحمد یا مولی الانام انّما البهآء علیک و علی من معک من الّذین آمنوا بالله العزیز الغفّار

**بسمه المقتدر علی من فی الابداع**

قد ظهر الحقّ بسلطان لا تمنعه جنود العالم و لا شئونات الامم ینطق فی کلّ الاحیان انّه لا اله الاّ انا العزیز الوهاب قد ارتفع النّداء علی شأن اهتزت منه الجبال ولکنّ النّاس اکثرهم فی غفلة و ضلال طوبی لمقتدر کسر باسمی القدیر اصنام الوری و اقبل الی الله بقوّة ما منعتها سبحات الجلال قم علی خدمة الامر و بشّر النّاس بهذا الظّهور الّذی به انار العالم و اضآء افق الابداع قل یا قوم قد سرت نسائم الرّحمن و ظهر ما هو المسطور فی الزّبر و الالواح خافوا الله و لاتدحضوا الحقّ بافواهکم اجیبو من یدعوکم الی اعلی المقام قد جری کوثر الحیوان من فم مشیّة ربّکم الرّحمن و فکّ الرّحیق

\*\*\* ص 17\*\*\*

المختوم باسمه المهیمن علی الادیان کذلک زیّنّا افق العالم بانور بیان الاسم الاعظم الذّی اتی من سمآء الوحی بقدرة و سلطان

**بسمه المهیمن القیّوم**

قد مضت الشّهور و السنین و کان جمال القدم فی سجن مبین قد قبلنا الاحزان لفرح الامکان و الشدة لرخآء العالمین اذا ظهر الامر و انار افق الظّهور قام النّاس علی الاعراض منهم من هتک ستر الحرمة و منهم من کفر بالله مولی المخلصین و منهم من قال انّ الآیات مفتریات من نفسه و منهم من اختی علی منزلها کذلک ورد علی المظلوم من جنود الغافلین انّا وجدنا عرف حبّک ذکرناک بهذا اللّوح البدیع لتشرب منه رحیق محبّة ربّک و تذکره بین عباده الرّاقدین لیستدار کوا ما فات عنهم فی ایّام الله و یتقرّبن الی هذا البحر العظیم کذلک له و قدنا سراج البیان فی مشکاة

الامکان

\*\*\* ص 18 \*\*\*

الامکان طوبی لمن استضآء به و ویل للمبعدین

**الاقدس الامنع الاعظم**

انّ الشّجرة تذکر ورقة من اوراقها و تذکرّها فضلاً من لدی الله المهیمن القیّوم لتجذبها بیان الرّحمن الی الافق الاعلی و تقرّبها الی المقام المحمود انّ المحبوب قدظهر بالحقّ و انّه لمقصود السّموات و الارض ولکنّ النّاس اکثرهم لا یعرفون یدعوهم فی اللّیالی و الایّام الی مطلع الالهام و هم لایشعر من طوبی لک یا امتی بما سمعت ندآئی و اقبلت الی وجهی لعرفان نفس اذ اعرض عنّی کلّ مشرک مردود اشکری ربّک بهذا الفضل الاعظم ثمّ اذکریه بهذا الاسم الّذی جعله الله مولی الغیب و الشّهود

**یا ابنآء الانسان**

جهد نمائید شاید از شما ظاهر شود آنچه لایق ایّام الهی است

\*\*\* ص 19\*\*\*

اینمظلوم شما را وصیّت می­فرماید بآنچه که سبب علوّ و سمو است زیّنوا هیاکلکم بطراز الاعمال و رؤسکم باکلیل الاخلاق لتستضیء بهما الآفاق نور ظاهر و مشرق و نیّر امر مشهود و لائح دیوان یعنی نفوس غافله در کمین انسان بوده و هستند خود را به اسم حق حفظ نمائید آگاه باشید بیدار باشید اینست وصیّت او طوبی للعالمین

\*\*\* ص 20 \*\*\*

این صفحه خالی میباشد

\*\*\* ص 21 \*\*\*

صحیفة الله المهیمن القیوم

**هو الذّاکر النّاطق العلیم**

الحمدلله الّذی ظهر بمشرق آیاته و مطلع بیّناته و مصدر اوامره و احکامه انّه هو الّذی به ظهرت الاسرار و نطقت الاشجار و جرت الانهار و ماجت البحار طوبی لمن فاز بعرفانه و سمع ندائه و عمل بما امر به فی کتابه و ویل لمن نبذ کتابه و جادل بآیاته و کفر ببرهانه و انکر حجّة الّتی بها فتحت ابواب المواهب و الالطاف و اشرق نیّر العدل من کلّ الجهات و نادی المناد الملک لله مالک المبدء و المآب النّور السّاطع من افق ارادة الله ربّ

\*\*\* ص 22 \*\*\*

ربّ الارباب و البهآء المشرق من افق المشیّة و الالطاف و التّکبیر الظّاهر من لسان مولی الوری علی ایادی امره الّذین ما نقضوا عهده و میثاقه و نصروا امره بین عباده و نطقوا بثنائه فی بلاده اولئک مفاتیح ابواب الافئدة و القلوب و مطالع اسمآء الله مالک ا لملوک بهم امطر السّحاب و ظهرت خزائن الارض و ما کان مکنونا فیها و مستورا تحت اطباقها سبحانک یا مالک الوجود و المهیمن علی الغیب و الشّهود اسئلک باسمک الاعظم الّذی به ظهرت اسرار الکتب و ماکان مسطورا فی الصّحف ان تویّد اولیائک علی نصرة امرک بالحکمة و البیان ای ربّ اسئلک بقدرتک الّتی غلبت الکائنات و بقوّتک الّتی احاطت الموجودات ان تجعلنی و اصفیائک اعلام هدایتک فی ارضک و آیات امرک بین خلقک تری یا الهی

\*\*\* ص 23\*\*\*

عملت به الجبابره و ا لفراعنة ای ربّ خذ اعنّة غرورهم بقبضة اقتدارک و ازمّة طغیانهم بیمین ارادتک ای ربّ انصر المظلومین بجنودک ثمّ احفظهم من شرّ اعدائک الّذین کفروا بک و بآیاتک و قاموا علی تضییع امرک انّک انت المقتدر علی ما تشآء و فی قبضتک زمام من فی السّموات و الارضین لا اله الاّ انت المهیمن المتعالی العلیم الحکیم یا ایّها الطّائر فی هوآء محبّتی اینکه در اشتعال اولیای آن ارض ذکر نمودند لله الحمد رحیق بیان را از ایادی عطآء مقصود عالمیان آشامیدند و بما انزله الله فی کتبه فائز گشتند هر یک را از قبل مظلوم به نور بیان منوّر دار ایشانند هیاکل اولیّه که از ید عطآء مطلع نور احدیّه کوثر بیان آشامیدند و به مدد کلمۀ علیا به مقام بلوغ رسیدند انّا ذکرناهم من قبل و فی هذا الحین بآیات

جرت

\*\*\* ص 24 \*\*\*

جرت من کلّ حرف من حروفاته انهار الحکمة و البیان فی الامکان طوبی لهم و نعمیا لهم نشهد انّهم فازوا باصغآء ندائی الاحلی و صریر قلمی الابهی اولئک عباد وصفهم الله فی کتبه من قبل و من بعد انّه ولی المحسنین و لایضیع اجر العاملین نسئل الله تبارک و تعالی ان یوفقّهم علی استقامة لاتزلها جنود العالم و سطوة الامم انّه هو المقتدر العزیز الفضّال ذکر جناب ذاکر و ناصح را نمودند انّه فاز بالاقبلت نطق بالذّکر و الثّناء منه نسئل الله تبارک و تعالی ان یمدّه بجنود البیان و یحرسه بقوّته و قدرته الّتی احاطت الجهات یا نون انّا سمعنا ندائک ذکرناک من قبل بلوح لاح من افقه نیّر عنایة الله ربّ العالمین طوبی للسان نطق بذکری و لقلب فاز بحرارة حبّی و لبصر تشرّف بمشاهدة آثاری و آیاتی و لید اخذت کتابی منقطعة عن الارض

\*\*\* ص 25 \*\*\*

و زخرفها و آلائها و ثروتها یا طا یذکرک المظلوم من شطر السّجن بما یؤیّدک علی احیآء النّفوس مرّة اخری و تهذیبها انّ ربّک هو النّاطق العلیم قل یا قوم ضعوا ما عندکم من الظّنون و الاوهام و خذوا ما اوتیتم من لدی الله ربّ العرش العظیم قل الهی الهی نوّر قلوب عبادک بانوار معرفتک و زیّن رؤسهم باکلیل محبّتک و هیاکلهم باثواب انقطاع فی ایامک انّک انت المقتدر علی ما تشأء لا اله انت القویّ المقتدر الحکیم انشآءالله حق جلّ جلاله در ذکر آنجناب کوثر حیوان مقدّر فرماید تا معشر اموات از نفحات بیان به حیات تازه فائز شوند انّه هو المقتدر علی ما یشآء بقوله کن فیکون ذکر جناب میرزا عبدالحسین را نمودند که قصد افق اعلی نموده طوبی له و نعیماً له نسئل الله

تبارک

\*\*\* ص 26 \*\*\*

تبارک و تعالی ان یوّفقه علی خدمة امره و یزیّنه بطراز الاستقامة علی شأن لا تمنعه الاسمآء عن مالکها و محییها و مقدّرها یا عبد الحسین ندای مظلوم را به گوش جان بشنو هزار و دویست سنه حزب شیعه بر اسما معتکف و از حق غافل و به گمان خود خود را ناجی و سائر احزاب عالم را هالک می­دانستند غرورشان به مقامی رسید که از برای خود اسبابی اخذ نمودند و طریقی گرفتند و چون فجر یوم ظهور دمید کلّ بر مشرق وحی الهی و مطلع الهام ربّانی وارد آوردند آنچه را که حصاة بیضآء نوحه نمود و کینونة اشیا بناله و ندبه مشغول قل الهی الهی اشهد بظهورک و استوائک علی سریر العرفان فی قطب الامکان و بقیامک ایام وجوه الادیان اسئلک یا مالک الملکوت و سلطان الجبروت باسمک الّذی به سخّرت افئدة الامم

\*\*\* ص 27 \*\*\*

و بنور امرک الّذی به نوّرت العالم ان تحفظنی من شرّ الظّالمین ای ربّ انا عبدک و ابن عبدک اقبلت الیک منقطعا عن دونک و اردت منک بدایع فضلک و عطائک ای ربّ لا تخیبنی عن بحر بیانک و شمس جودک انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله الاّ انت العزیز الغفور الرّحیم ذکر جناب ابراهیم را نمودند انّا نذکره فی هذا المقام الاعلی و نبشّره بما نزّل له من سمآء بیان الله ربّ العالمین یا ابراهیم اسمع النّدآء من القلم الاعلی الملک لله العزیز الحکیم نسئل الله ان یرزقک المائدة الّتی نزلت من سمآء عطآء ربّک الکریم لانّها هی بیانه الّذی به انجذبت افئدة المقرّبین و المخلصین قل لک الحمد یا الهی بما سقیتنی رحیقک المختوم و عرّفتنی صراطک الممدود اسئلک ان تجعلنی مزّیناً بطراز الامانه بین خلقک ثم

افتح

\*\*\* ص 28 \*\*\*

افتح علی وجهی بمفتاح اسمک الاعظم ابواب الفضل و الجود و الکرم انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله انت الفرد الواحد المقتدر القدیر یا غلام قبل حسین اولیای الهی را از قبل و بعد در الواح شتّی بامانت و دیانت و عفّت نصیحت نمودیم ولکن اکثری نصح الله را نشنیدند و برّ و تقوی را ببغی و فحشآء تبدیل نمودند سوف یرون انفسهم فی خسران مبین فضل این ظهور خارج از احصا بوده هست چه که نزاع و جدال و فساد منع شده منعاً عظیماً فی الزبر و الالواح از حق می­طلبیم تو را تأیید فرماید بر آنچه سبب تقدیس عباد و ارتفاع کلمه است انّه هو المؤیّد النّاصح الحکیم یا رضا قبل قلی ذکرک من احبنّی ذکرناک بذکر بدیع قد ملئت الآفاق من آیات ربک مالک یوم التّلاق ولکن النّاس

\*\*\* ص 29 \*\*\*

فی ریب مبین نسئل الله ان یؤیّدک علی خرق الاحجاب کلّها و یقرّبک الیه انّه هو العزیز العلّام و نذکر فی هذا الحین من سمّی بعلی ثمّ الّذی انشأ فی نبأ الله ما انشده احد ا غصانی الّذی سّمی ببدیع الله فی کتابی المبین نسئل الله ای یحفظهما و یؤیّدهما علی ما ینبغی لهذا الیوم المبارک العزیز البدیع انّه یسمع ما یخرج من افواه العباد انّ ربّک هو السّمیع البصیر یا احبّائی یوم یوم نصرت است امّا بحکمت و بیان کل را وصیّت می­نمائیم باعمالیکه سبب اقبال احزاب عالمست بعضی در اطراف از حکمت خارج شده­اند نسئل الله ان یوفّقهم و یؤیّدهم علی ما تجذب به افئدة العباد انّه هو المقتدر القدیر یا خلیل علیک بهائی و رحمتی نفوس مذکوره هر یک بذکر اعظم فائز گشت اگر چه الیوم مقام کلمة الله

نزد بعضی

\*\*\* ص 30 \*\*\*

نزد بعضی معلوم نه طوبی از برای نفسیکه بآن فائز شد بیقین مبین بدانید هر کلمه­ئیکه از فم اراده باسم نفسی ظاهر شد او به مثابه سدرۀ باسقه مرتفعه مبارکه است و در هر حین اثمارش و اثارش و اوراقش تازه و خرّم طوبی للعارفین و للفائزین البهآء الظّاهر من افق سمآء ملکوتی علیکم یا اولیائی و علی الّذین ما منعتهم الاسمآء عن التقرّب الی الله الفرد الواحد المقتدر القدیر یا قلمی الاعلی طوبی لک بما اظهرنا منک لئالی الحکمة و البیان و ما ماج به بحر التّبیان فی الامکان تعالی الرّحمن الّذی انطق الاشیآء بما نطقت به سدرة الطّور لموسی ابن عمران اذکر من احبّنی و شرب رحیق الوصال من ید عطائی اذ کان حاضراً لدی المظلوم بخضوع خضعت له الجهات انّه سمّی بعلی عسکر فی کتاب الاسمآء من لدی الله

\*\*\* ص 31 \*\*\*

منزل الایات طوبی لک بما وجدت عرف البیان و قصدت المقصد الاقصی و الزروة العلیا الی ان حضرت و فزت بما منع عنه اکثر العباد انّا ذکرناک من قبل و نذکرک بما انجذبت به افئدة المقرّبین فی یوم الله ربّ الارباب کن مستقیماً علی امر ربّک بحیث لا تمنعک سطوة الّذین کفروا فی المآب اذ استوی جمال القدم علی العرش الاعظم بقدرة و سلطان البهآء من لدنّا علیک و علی الّذین اقبلوا و قالوا لک الحمد یا مالک الرّقاب و نذکر اولیائی فی المیم و الیا و نبشّرهم بما قدّر لهم من القلم الاعلی فی الزّبر و الالواح طوبی لک یا ارض المیم و الیا بما اظهر الله فیک من احبّه الّذی سمّی بالالف و الحا الّذی انزلنا ذکره فی الصّحیفة الحمرا من قلمی الاعلی طوبی له وطن احبّه امراً من لدن مالک الایجاد

اناّ ذکرنا

\*\*\* ص 32 \*\*\*

انّا ذکرنا و نذکر اولیائی هناک الّذین ما منعتهم الاسیاف عن التّقرب الی الله مشرق الالهام خذوا کوب الاستقامة من ید العنایة ثمّ اشربوا منه باسم ربّکم العزیز الوهّاب لا تحزنوا عمّا ورد من کلّ مفتر کذّاب الّذین بدّلوا الاماناته بالخیانة و الصّدق بالکذب الا انّهم نبذوا کتاب الله ورائهم و کفروا بآیاته الّتی اذا نزّلت اذا نزّلت خضعت لها الاذکار افرحوا بذکری ثمّ انصرونی باعمال یتضوّع بها عرفه القبول کذلک نطق القلم اذ کان المظلوم بین ایادی الاشرار یا اهل سیسان علیکم بهآء الرّحمن لازال مذکور بوده و هستید ایاکم ان تمنعکم الهوی عن مولی الوری خذوا اذیال ردآء ربّکم العزیز المختار اولیای آن ارض را ذکر نموده و مینمائیم طوبی لوجه توجه و بقلب اقبل و للسان نطق و لید اخذت

\*\*\* ص 33 \*\*\*

کتابی المبین ایّام ایّام ظهور است و مکلّم طور بر عرش بیان مستوی جهد نمائید شاید فائز شوید بآن چه که باقی و دائمست جناب امین علیه بهائی و عنایتی مکّرر اولیای آن ارض و اطراف را ذکر نموده و بساحت اقدس فرستاده از حق می­طلبیم شما را تأیید فرماید بر استقامت کبری و مزیّن دارد به طراز عنایت امروز قلم در سرور و لوح در جذب و فرح طوبی از برای نفسیکه به ندای قلم اعلی از نوم غفلت برخواست و به خدمت امرالله قیام نمود اشکروا ربّکم بهذا الفضل العظیم و هذه العنایة الّتی لیس لها نظیره فی الملک و لاشبیه بین العباد امآء قانتات را از قبل مظلوم ذکر نمائید و بانوار بیان مقصود عالمیان منوّر دارید النّور السّاطع اللّامع من افق سمآء البرهان علیکم یا اولیائی و علیکنّ یا امائی

و علی کلّ

\*\*\* ص 34 \*\*\*

و علی کلّ مستقیم فی الجهات علی امرالله مالک الاسمآء و الصّفات

**بسم الله المقتدر العلیم الحکیم**

حمد حضرت مقتدیرا لایق و سزاست که از قلم اعلی کوثر بقا جاری نمود و عالم ملک و ملکوت را میان جواهر فضل بحیات باقیۀ دائمه فائز فرموده را سبحان الله در کلّ احیان ندا از شطر اعلی مرتفع و نسائم صبح ظهور در هر یوم در مرور ولکن خلق عالم از آن ممنوع و محروم الاّ من ؟؟ید الاقتدار و اخرجته من طین الاوهام فضلاً من عنده و هو المقتدر العزیز الوهّاب سبحانک یا سلطان الوجود و ملیک الغیب و الشهود یشهد هذا الفانی ببقائک و فناء الاشیآء و بقدرتک و عجز من فی الارض و السّمآء اسئلک یا من فی قبضتک زمام الکائنات ببحر آیاتک و ظهورات

\*\*\* ص 35 \*\*\*

عظمتک و قدرتک و بالاسم الّذی به سخّرت الممکنات و مدائن الاسمآء و الصّفات بان تؤلّف قلوب اولیائک فی ایّامک و نوّرها بنور معرفتک و زینّها بطراز محبّتک ثمّ ایّدهم علی الاستقامة الکبری بحیث لاتزال اقدامهم عمّا فی ایدی العباد الّذین نقضوا عهدک و میثاقک ای ربّ تری اولیائک بین ایادی اعدائک و امنائک بین ایادی الخائنین من خلقک و المفترین من بریّتک اسئلک بان تحفظهم بقدرتک و سلطانک و عظمتک و اجلالک انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله الاّ انت العلیم الحکیم عرایض آنجناب صبح یوم سه شنبه بیست و یکم شهر جمادی الثانی بساحت اقدس اعلی فائز و بعد از عرض در پیشگاه حضور مولی الانام این آیات باهرات نازل قوله جلّ جلاله

و عزّ

\*\*\* ص 36 \*\*\*

و عزّ سلطانه و عظم برهانه بسمی الّذی به سرت نسائم العرفان علی من فی الامکان یا خلیل علیک بهائی و عنایتی قد حضر المجد بکتبابک و عرضه امام الوجه انزلنا لک ما تضوّع به عرف المعانی و البیان من الادیان لتشکر و تکون من الرّاسخین هذا یوم فیه فتحت ابواب الکرم علی العالم و اشراق نیّر الجود من افق ارادة الله رب العالمین انّا وجدنا من کتابک عرف حبّک و توجهک و قیامک علی خدمة امرالله مالک یوم الدّین قد فزت من قبل بایات ربّک نسئل الله ان ینوّر بک افئدة عباده بنور عرفانه و یمدّک بجنود الحکمة و البیان انّه هو المقتدر القدیر هذا یوم فیه انجذبت حقایق الاشیآء من ندآء ربها مالک مالک ملکوت الاسمآء و اشرقت من آفاق سمآء قلمی الاعلی

\*\*\* ص 37 \*\*\*

شموس المواهب و الالطاف طوبی بعد نبذ الدّنیا و اخذ ما نزل من ملکوت بیان ربّه المبیّن العلیم یا خلیل قد احاطتنا الاحزان من الّذین نبذوا الامانة ورائهم و ارتکبوا ما ناح به العدل و کلّ عارف بصیر اذا اخذک کوثر بیانی و وجدت عرف عنایتی قل الهی الهی لک الحمد بما سقیتنی سبیل بیانک اذ منع عنه اکثر خلقک و جعلتنی مقبلاً الی افقک الاعلی اذا عرض عنه علمآء الاوهام فی ایّامک اسئلک بنور امرک الّذی به اشرقت الارض و السّمآء و بسلطانک الّذی به سخّرت الاسمآء بان تؤیّدنی علی ذکرک و ثنائک و قدّر لی ما قدّرته لاصفیائک انّک انت الله لا اله الاّ انت الغفور الرّحیم انّا اردنا ان نذکر من سمّی بمهدی علیه بهائی و عنایتی فی کتاب الاسمآء و نبشّره بعنایة الله ربّ

العالمین

\*\*\* ص 38 \*\*\*

العالمین اسمع النّدآء من شطر عکآء انّه لا اله الاّ هو الفرد الواحد العلیم الخبیر انّا ذکرناک من قبل و انزلنا لک ما ماج به بحر العرفان فی الامکان نسئل الله ان یؤیّدک علی خرق حجبات عباده و یوفّقک علی استقامة تستقیم به ارجل خلقه انّه هو المقتدر علی ما یشآء بقوله العزیز البدیع قل یا ملأ الارض ضعوا الظنون و الاوهام قد اتی القیّوم برایات الآیات من لدی الله المقتدر القدیر لا ینفعکم الیوم ما عندکم الاّ بهذا الامر الّذی به ارتعدت فرائص الظّلم و اسودّت وجوه المعرضین قل ایّاکم ان تحوّفکم سطوة الظّالمین او تمنعکم اشارات الّذین کفروا بالله او شبهات کلّ جاهل بعید قم باسم ربک علی امره و بشّر النّاس بهذا الظّهور الّذی ابتسم به تغر الطّور و نادت السّدرة الملک لله

\*\*\* ص 39 \*\*\*

العزیز الحمید انّا سمعنا ندائک اجنباک و راینا اقبالک اقبلنا الیک و انزلنا لک ما لاینقطع عرفه بدوام الاسمآء و الصّفات اشکر ربّک بهذا الفضل الاعظم و قل لک الحمد یا من فی قبضتک زمام الکائنات اشهد انک ظهرت و اظهرت ما کان مکنونا فی العلم و مرقوماً فی الصحیفة الحمرآء من القلم الاعلی طوبی لمن فاز بایّامک و سمع ندائک و ویل لکلّ منکر انکر هذا الفضل المبین خذ کأس الاستقامة بیدک الیمنی ثمّ اشرب منها باسم ربّک المهیمن علی من فی السّموات و الارضین ثمّ اسق العباد الّذین اقبلوا الی الوجه بذکره الحکیم کذلک نطق لسان المظلوم اذ کان بین ایدی الغافلین و اردنا ان نذکر فیهذا الحین من سمّی بقاسم لیفرح و یکون من الشّاکرین یا قاسم هذا یوم فیه ظهرت الاسرار

و نطقت

\*\*\* ص 40 \*\*\*

و نطقت الاشجار و جرت الانهار بما استوی علی عرش الظّهور مکلّم الطور الّذی به ارتفعت الصیحه و نادی المناد تالله قد اتی الموعود بسلطان مبین انّا امرنا الکلّ بالامانة و الدّیانة و بما ترتفع به کلمة الله بین عباده و امره فی بلاده من النّاس من اقبل و منهم من اعرض الی این کفر بالّذی اتی من سمآء الفضل بسلطان عظیم قل یا ملأ الارض اتقوا الله و لا تتّبعوا اهواء الّذین انکروا ظهوره و سلطانه و جادلوا بآیاته الّتی احاطت السّموات و الارض ایّاکم ان تمنعکم الاوهام عن هذا النّور السّاطع المشرق اللمیع انّا ننصحکم لوجه الله طوبی لمن سمع و قال لک الحمد یا من بیدک مفاتیح علوم الاوّلین و الآخرین انّک اذا فزت بایاتی و وجدت عرف بیانی قل الهی الهی لک الحمد بما ذکرتنی فی سجنک الاعظم

\*\*\* ص 41 \*\*\*

و انزلت لی ما یکون باقیاً بدوام ملکوتک اسئلک یا من باسمک جری فرات رحمتک من قلم عنایتک ببحر بیانک الّذی ماج امام وجوه عبادک بان تجلعنی من الّذین شربوا رحیق الاستقامة من ایادی عطائک و قدّرلی یا مقصودی خیر کلّ عالم من عوالمک انّک انت الفضّال الکریم یا محمود اراد المظلوم ان یذکرک فی مقامه المحمود و یبشرک بما قدّر للمقبلین فی کتاب الله المقتدر العزیز الودود خذ کتاب الله بقدرة من عنده ثمّ اهد النّاس الی افق العرفان امرا من لدی الله مالک الوجود ایاّک ان تمنعک ضوضآء المعرضین و نعاق النّاعقین الّذین نقضوا عهدالله و اعرضوا عن صراطه الممدود هذا یوم فیه اشرق نیّر الظّهور من افق ارادة الله ربّ ما کان و ما یکون قل یا ملأ البیان اتّقو الرّحمن

و آمنوا

\*\*\* ص 42 \*\*\*

و امنوا بالّذی به فتح باب السّمآء و ظهر ماکان مستورا عن العیون کذلک غنّت حمامة العرفان علی اعلی الاغصان طوبی لقوم یسمعون یا قلمی الاعلی اذکر من سمّی بمیرزا قبل تقی نذکر تنجذب به افئدة الّذین اقبلوا الی الله مسخّر الوجود بقوله کن فیکون لا تحزن من شیء توکّل علی الله الّذی خلقک و سوّئک و انزل لک ما یکون باقیا ببقآء الملکوت قل یا ملأ الارض زیّنوا روسکم با کالیل الانقطاع و هیاکلکم بطراز التّقوی ایّاکم ان یمنعکم ما عندکم عمّا عندالله ضعوا الظّنون قد اتی القیّوم بسلطان مشهود ایّاکم ان تضعفکم سبحات العلمآء الّذین اعرضوا عن الحقّ علّام الغیوب البهآء من لدنّا علیک و علی اخیک و علی الّذین شربوا باسمی المحبوب رحیقی المختوم ان یا قلم اذکر من سمّی بنصرالله لیفرح بهذا الذّکر الّذی

\*\*\* ص 43 \*\*\*

به فاحت نفحات البیان فی الامکان و اشرق نیّر البرهان بارادة الله مالک الغیب و الشّهود یا نصر قد اتی النّصر و انّه هذا الامر الّذی به ارتعدت فرائص کلّ غافل محجوب قد احاطتنا الاحزان من کلّ الجهات بما اکتسبت ایادی الّذین کفروا بالشّاهد و المشهود طوبی لنفس فازت بذکر الله فی ایامه و شهدت بما شهد الله انّه لا اله الاّ هو المهیمن القیّوم طوبی لک بما نبذت الموهوم و سمعت النّدآء اذ ارتفع بالحقّ من هذا المقام المرفوع قل الهی الهی لک الحمد بما ایّدتنی علی الاقبال و لک الشّکر بما عرّفتنی امرک الّذی به ارتعدت فرائص کلّ ظالم مردود ای ربّ اسئلک باقتدار مشیّتک و نفوذ ارادتک و ببحر فضلک و عطائک و سمآء جودک و رحمتک بان تؤیّدنی علی الاستقامة علی امرک

الذی به

\*\*\* ص 44 \*\*\*

الّذی به زلّت اقدام خلقک الّا من حفظته بقدرتک الّتی بها سخّرت ممالک الوجود ای ربّ انا عبدک و ابن عبدک قد اقبلت الی افقک اسئلک بان لا تخیّبنی عمّا قدّرته للمقرّبین من عبادک و المخلصین من بریّتک انّک انت الله المقتدر العزیز المحبوب یا جمال القدم ولّ وجهک شطر مدینة اخری ثمّ اذکر من سمّی بجعفر قلی فیهذا الافق الاعلی لیأخذه جذب النّدآء و یقرّبه الی الله مولی الانام قد حضر اسمک فی السّجن الاعظم انزلنا لک آیاتا بیّنات الّتی بها اخذ النّشاط و الانبساط سکّان مدائن العشّاق الّذین آمنوا بالمقصود و مانقضوا العهد و المیثاق ایّاک ان یمنعک شیء من الاشیآء عن الله لا تخوفک سطوة کل ظالم مرتاب خذ کتاب الله بقدرة لا تمنعها ضوضآء العالم و لاظلم کلّ فاجر کفر بالله المقتدر

\*\*\* ص 45 \*\*\*

العزیز الوهّاب قد ظهر ماکان مکنونا فی کنز عصمة الله و مستورا عن الابصار انّک اذا شربت من ید عطائی کوثر العنایة و الالطاف قل الهی الهی انا عبدک و ابن عبدک اعترف بما نطق به لسان عظمتک و ما انزلته فی کتابک ای ربّ اشهد بوحدانیّتک و فردانیّتک و بتقدیس ذاتک عن الاشباه و تنزیه کینونتک عن الامثال اسئلک بحفیف سدرة امرک و هزیز نسمات فجر ظهورک بان تجعلنی ثابتاً فی امرک و راسخاً فی حبّک بحیث لو یجتمع علیّ من علی الارض لاتزلّ قدمی عن صراطک ای ربّ قدّرلی ما ینصرنی فیکلّ عالمی من عوالمک و یجعلنی عزیزاً بعزّک انّک انت المقتدر العزیز الفیّاض یا ابا الفتح قد اتی الفتّاح و معه مفتاح خزائن العلوم و الفنون من لدی الله مالک الرّقاب

هذا یوم

\*\*\* ص 46 \*\*\*

هذا یوم فیه تعطّر العالم من نفحات الوحی ولکنّ ا لامم اکثرهم اعرضوا و کفروا بالله منزل الآیات قل یا قوم اتّقوا لله قد اشرق النّور من افق الظّهور و اتی مت کان مرقوماً من یدالله الیه فی الزّبر و الالواح انصر ربّک بالحکمة و البیان طوبی لک و لمن عمل بما امر به فی امّ الکتاب هذا یوم فیه یسمع من امواج بحر البیان قد اتی الرّحمن بسلطان غلب من فی الامکان ینبغی لک ان تدع الدّنیا و الوانها و زخرفها ورائک متمسّکا بما امرت به من لدی الله المقتدر المختار قل الهی الهی قوّ جوارحی لخدمة امرک ثمّ افتح بی ابواب افئدة خلقک ای ربّ ترانی مقبلاً الیک و منجذباً بآیاتک اسئلک بانوار وجهک و اقتدارک بین عبادک بان تکتب لی ما یحفظنی من همزات الّذین انکروا حجّتک و نقضوا

\*\*\* ص 47\*\*\*

عهدک و ارتکبوا ما ناح به الملأ الاعلی فی العشّی و الاشراق ای ربّ نوّر قلبی بنور معرفتک ثمّ اظهر منه لئالی حبّک انّک انت الفرد الواحد العزیز العلّام یا علی علیک بهائی بلسان پارسی ندای مظلوم را بشنو امر عظیم است هر نفسی اراده تقرّب بافق اعلی نماید باید در حین توجّه بما انزله الرّحمن فی الفرقان تمسّک جوید و عمل نماید قال و قوله الحق قل الله ثمّ ذرهم فی خوضهم یلعبون سدرۀ این کلمه مبارکه در حدیقۀ فرقان بامر مقصود عالمیان غرس شد و اثمارش امروز ظاهر و در توجّه آخر که مقام استقامت کبری است باید باینکلمه مبارکه تکلّم نماید و عمل کند انّی ترکت ملّة قوم لایؤمنون بالله و هم بالآخرة هم کافرون هر نفسی فائز شد بآنچه که این حین از قلم اعلی نازل اوست اهل بها و اصحاب

سفینه

\*\*\* ص 48 \*\*\*

سفینه حمرا و الاّ این ابصار مرموده عباد و آذان آلودۀ باوهام لایق مشاهده و اصغا نبوده و نیستند در لیالی و ایّام آیات بمثابه امطار نازل و باطل آفتاب بیّنات از آفاق الواح الهی مشرق و لائح مع ذلک قوم محجوب و غافل در حزب شیعه تفکر نما بظنون و اوهام تربیت شده­اند و بمفتریات چندی متمسّک لذا از نفحات وحی و استماع ندای مکلّم طور ممنوع و محروم مانده­اند از حق بطلب مجدّد امثال انحزب را ظاهر نفرماید و جمیع عباد را بنار محبّت و نور امر مشتعل و منوّر دارد اوست قادر و توانا و دانا و بینا یا لسان العظمة ولّ وجهک الی من سمّی بمحمد قبل حسین ثم انزل له من خزائن علمک ما یجعله مؤیّداً فی ایّامک علی خدمة امرک انّک انت المقتدر المهیمن علی

\*\*\* ص 49 \*\*\*

من فی السّموات و الارضین امروز سرادق فضل مرتفع و خباء مجد بر اعلی الاعلام منصوب طوبی از برای عبدیکه بکلمه الهی در این یوم عزیز بدیع فائز گشت قسم با آفتاب حقیقت که از افق سجن اعظم اشراق نموده به کلمة الله معادله نمینماید آنچه که مشهود است شئونات دنیا عباد را از مولی الوری محروم ساخته امروز از حفیف سدره منتهی اینکلمه اصغا می­شود یا ارض طوبی لک بما تشرّفت بقدوم مولئک و طوبی لمن اخذ منه کلمة فی ایّامه اگر آذان واعیه یافت شود از جمیع اشیا ندای قد اتی فاطر السّمآء اصغا نماید نزاع و جدال و اعراض و اعتراض منع شده جنود حق جلّ جلاله اعمال و اخلاق طیّبه مرضیّه بوده و هست رحمت الهی از برای نفوسی است که باین جنود مبارکه مرقومه بر نصرت امر قیام نموده اند ینبغی لاهل البهآء ان

یتمسکوا

\*\*\* ص 50 \*\*\*

یتمسّکوا بما امروا به فیهذا اللّوح و بتقوی الله المقتدر العزیز الحمید کذلک نطق القلم اذ یمشی المظلوم فی سجنه الاعظم فضلاً من عنده علیک و علی الذّین تشبثوا باذیال اوامرالله ربّ العالمین یا عبّاس قبل قلی قد قبل الیک البحر الاعظم و اراد ان یخرج لک لئآلی الحکمة و البیان الّتی کانت مکنونة فی اصداف المودقه فیه لتحمد و تشکر و تسبّح ربّک الکریم انّا اظهرنا ما کان مکنونا فی ازل الآزال یشهد بذلک من عنده کتاب عظیم انظر ثمّ اذکر ما انزلناه فی کتاب احد من الرّسل و اخبرنا القوم بهذا الیوم العزیز البدیع اخبر بظهور الربّ و قال الّذی یجعل الفجر ظلاماً و یمشی علی مشارف الارض یهوه الله انجمود اسمه قل یا ملأ البیان اتّقو الله قد ظهر ما کان مرقوماً فی الالواح و نزال ما لاتعادله کتب السّمآء

\*\*\* ص 51 \*\*\*

لو تنکروا هذا الامر الاعظم و ما طهر فیهذا الیوم بای شیء یثبت ما عندکم انصفوا و لا تکونوا من الغافلین امّ الکتاب ینطق امام وجوهکم و انتم فی نوم عجیب قد اخذتم امرالله لهواً و لعباً نشهد انّکم من الاخسرین فی لوح مبین نسئل الله تبارک و تعالی ان یزیّن العباد بطراز الانصاف و یؤیّدهم علی العدل الخالص و یوفّقهم الی الرّجوع انّه هو التّواب الغفور الرّحیم انّک لا تحزن من شیء قل الهی الهی اسئلک باصفیائک الّذین سرعوا الی مشهد الفدا فی ایّامک و انفقوا ارواحهم و ما عندهم فی سبیلک و بالنّور الّذی به اشرقت ارضک و سمائک ان تؤیّدنی علی الاستقامه فی حبّک قدّرلی ما یجعلنی غنیّا بغنائک و مستقیماً ثابتاً راسخاً فی امرک انّک انت المقتدر العزیز العلیم البهآء من لدنّا علیک

و علی ابنک

\*\*\* ص 52\*\*\*

و علی ابنک کبّر من قبلی علیه و بشّره برحمة الله الّتی سبقت من فی السّموات و الارضین انّا اردنا ان نذکر فیهذا الحین من سمّی باسمعیل لیشکر الله ربّ العرش العظیم نسئل الله ان یجعلک مستقیما علی امره بحیث لا تزلّک شبهات العلمأء و لا تخوّفک سطوة الامرآء و لاتضعفک قوّة المشرکین قل لک الحمد یا الهی بما سقیتنی کوثر البقآء من ید عطائک و شرّفتنی بلقآء ایّامک و انزلت لی ما یکون باقیا ببقآء ملکوتک اسئلک بمصباحک الّذی حفظته من اریاح عاصفات بان تقدّر لی ما یجعلنی منجذباً بایاتک و متمسّکا بحبل فضلک ای ربّ انّا الّذی اعترفت بوحدانیّتک و فردانیّتک و بعظمتک و سلطانک اسئلک ببحر آیاتک و سمآء رحمتک بان توفّقنی علی خدمة

\*\*\* ص 53 \*\*\*

اولیائک الّذین ما اتّخذوا لأنفسهم معینا دونک و ما نقضوا عهدک و میثاقک ای ربّ ارحم من اقبل الی افقک الاعلی و شرب رحیقک المختوم من ایادی اسمک القیّوم امام وجوه الوری انت الّذی شهد کلّ ذی ورایة بجودک و کرمک و کلّ ذی فقر بعظمتک و غنائک ای ربّ ترانی قائما لدی باب فضلک اسئلک ان لا تخیّبنی عمّا قدّرته فی کتابک لامنائک انّک انت المقتدر علی ما تشآء باسمک المهیمن علی من فی السّموات و الارضین یا محمّد علیک بهائی لله الحمد از دریای رحمت الهی نوشیدی و بعنایتش فائز گشتی مکّرر باثار قلم اعلی مزیّن و منوّر شدی از قبل عریضه­ات بحضور فائز طوبی لک و لابیک نشهد انّه صعدا لی الرّفیق الاعلی و فاز برحمة الله الّتی سبقت الارض و السّمآء هذا یوم فیه فاز

کل مقبل

\*\*\* ص 54 \*\*\*

کلّ مقبل بما لا فاز به احد من قبل یشهد بذلک من نطق و ینطق انّه لا اله الاّ هو العزیز الوهّاب و النّاطق فی المبدء و المآب کن مطمئنّا بفضل مولیک انّه معک یسمع و یری و هو العزیز العلاّم البهآء من لدنّا علیک و علی ابنک نسئل الله ان یؤیّدکما علی ما یرتفع به مقامکما بین العباد انّه علی کلّ شیء قدیر یا معمار یا عبدالله اسمت لدی المذکور مذکور و بشرف اصغا فائز لذا ذکرت نمودیم بایاتیکه کنوز سلاطین بآن معادله ننماید اشکر ربّک المشفق الکریم یا معمار ارکان بیت دین الهی از ظلم مشرکین حرکت نموده آیا آن قدرت در تو هست که بیوت اوهام و ظنون حزب شیعه را معدوم نمائی و بایادی صدق و قدرت بیت جدید را تعمیر کن و بانوار نیّر ایقان منوّر داری لعمری بیوت اوهام

\*\*\* ص 55 \*\*\*

حزب قبل ناس بیچاره را از کعبة الله منع نموده و طلعت مقصود را آویختند و برصاص بغضا شهیدش کردند و عالهم بر منابر بسب و لعنش مشغول از حق بخواه ارض را از امثال آن حزب مقدّس دارد و منزّه فرماید انّه هو المقتدر المختار یا قلم اذکر من سمّی بمهدی لیفرح و یکون من الشّاکرین یا مهدی اسمع النّدآء الّذی ارتفع من هذا المقام الاعلی من السّدرة الحمرآء انّه لا اله الاّ هو الفرد الواحد العلیم الخبیر انّ الّذین نقضوا میثاق الله و عهده اولئک من الاخسرین فی کتاب الله ربّ العالمین قل یا قوم قد جآء الیوم و القیّوم ینادی باسمه المقتدر العظیم ایّامکم ان یمنعکم ما عند الجهلآء عن الافق الاعلی ضعوا ما عندهم و خذوا ما اوتیتم من لدن علیم خبیر طوبی لک و لمن صعد الی الله نشهد انّه شرب

کوثر

\*\*\* ص 56 \*\*\*

کوثر البقآء من ید عطآء ربّه الکریم انّه فاز بما لا فاز به اکثر الخلق یشهد بربک لسان العظمة فیهذا المقام الرّفیع اقبل الی الافق الاعلی اذا عرض عنه الوری الاّ من شآءالله مالک ملکوت الاسمآء و اعترف بما نطق به القلم بما نزل من سمآء ا لفضل من لدن مقتدر قدیر انّا کنّا معرصین صعوده و ذکرناه بما ماج به بحر الغفران و هاج به عرف عنایة الله الغفور الرّحیم طوبی له و من ذکره بعد صعوده بما نزل من لدن منزل قدیم البهآء علیه و علی الّذین ما نقضوا عهد الله ربّ العرش العظیم یا امان الله اینمظلوم در این حین ترا ذکر می نماید و از حق میطلبد اولیای خود را مؤیّد فرماید بر آنچه که سبب اصلاح عالم و راحت امم است در عشق آیه ظلم عظیمی ظاهر و یکی از اولیا را حزب شیعه من دون دلیل و برهان شهید نمودند ولکن حین ارتفاع علم ظلم رایة عدل باراده الهی ظاهر

\*\*\* ص 57 \*\*\*

و هویدا طوبی لاولیائی هناک چه که از اوامر و نواهی الهی تجاوز ننمودند در موارد بأسا و ضرّآء بصبر جمیل تمسّک جستند از سلطان اعمال که در آن مدینه ظاهر شد آنکه احبّآ از اعدا نزد امرا شفاعت نمودند ایشانند اهل بها و اصحاب سفینۀ حمرا از حق می­طلبیم کلّ را مؤیّد فرماید بر اتّحاد و اتّفاق این ایّام صیت عمل اولیا نزد حق و خلق مرتفع از حق بطلبید این بلندی را پستی اخذ ننماید و نور اتّفاق را سحاب اختلاف ستر نکند انّه هو القویّ الغالب العزیز الحکیم یا محمود اغنام الهی را ذئاب حرص و هوی احاطه نموده در مدینه کبیره وارد شده آنچه که عیون اصفیا گریست و حنین ملأ اعلی مرتفع گشت قد اکلوا اموال النّاس بالباطل و قالوا ما ناح به المقرّبون نسئل الله تبارک و تعالی ان یؤیّدهم علی الرّجوع الیه و الانابة لدی باب فضله انّه هو

المقتدر

\*\*\* ص 58 \*\*\*

المقتدر علی ما یشآء بکلمته المهیمنة علی من فی السّموات و الارضین البهآء من لدنّا علیک و علی اخیک کبّر علیه من قبلی و ذکّره بایاتی و نوّره بنور بیانی العزیز البدیع انّا اردنا ان نذکر فی هذا الحین من هذا القلم المبین من سمّی بمحمّد فی ناسوت الانشآء لتجذبه نفحات الذّکر و تقرّ به الی الحقّ علّام الغیوب یا محمّد اسمع نداء المظلوم انّه ظهر و اظهر ما کان مکنوناً فی علم الله مالک الوجود قل یا قوم انصفوا فیما ظهر بالحق ایّاکم ان تحجبکم حجبات الاسمآء عن موجدها ضعوا الاوهام ثمّ اقبلوا الی الله المهیمن القیّوم کذلک انزلنا الایات و جعلناها قوادم لک لتطیر بها فیهذا الهوآء الّذی یسمع من هزیز اریاح قد اتی الرّب و الموعود استوی علی العرش بسلطان مشهود اذا وجدت عرف الرّحیق قل لک الحمد یا الهی

\*\*\* ص 59 \*\*\*

بما شرّفتنی باثارک و انزلت لی ما یبقی بدوام ملکک و ملکوتک اسئلک بکتابک المبین الّذی ینطق امام الوجوه الله لا اله الاّ هو الفرد الواحد المهیمن عل یالغیب و لشهود ان تجعلنی فی کلّ الاحوال متمسّکا بحبلک و ناطقا بثنائک بین خلقک انّک انت المقتدر علی ما تشآء بقولک کن فیکون ای ربّ قدّر لی و للاخوین ما ینبغی اسمآء عطائک و بحر فضلک ثمّ افتح علی وجوهنا و وجوه اولیائک ابواب عنایتک انّک انت المهیمن العزیز الوجود یا نعمة الله قد ظهرت النّعمه و نزلت المائده ولکنّ القوم اکثرهم لایعرفون نبذوا نعمة الله ورائهم متمسّکین بما عندهم من الاوهام و الظّنون قل یا ملا الارض اعلموا قد اتی من ابتسم بظهوره ثغر ملکوت الله المهیمن القیّوم قد ماج بحر البیان امام وجوه الادیان

انصفوا

\*\*\* ص 60 \*\*\*

انصفوا و لا تکونوا من الّذین انکروا نعمة الله بعد انزالها و کفروا ببرهانه و انکروا حجّته المهیمنته علی ما کان و مایکون انظروا انظروا انّ النّور سطع و اشرق من افق سمآء الظّهور و السّدره تنادی الملک لله مالک الیوم الموعود کذلک هاج عرف البیان و ماج بحر العرفان طوبی لمن وجد و عرف ویل لکن غافل محجوب انتهی حمد مقصود عالمیان را که در جمیع احوال از قلم اعلایش ذکر اولیا و اصفیا نازل و ظاهر این ایّام البتّه دوستان الهی اصغا نموده­اند که از ظلم معتدین و مفتریات مفترین بر حق مبین چه وارد شده لعمر ربّنا و ربّ العرش و الثری قد بدّلوا الصّدق بالکذب و الامانة بالخیانة و الاقبال بالاعراض و العدل بالظّلم و الانصاف بالاعتساف بذلک

\*\*\* ص 61 \*\*\*

ناح کلّ منصف و صعدت زفرات کلّ موقن و فزلت عبرات کلّ بصیر اسئل الله تبارک و تعالی ان یؤیّدهم علی الرّجوع الیه و الانابة لدی باب فضله و القیام امام کرسیّ عدله انّه هو المقتدر العزیز المختار و هذا ما نزل لمن سمّی بعباد الله قوله جلّ جلاله و عمّ ن واله یا عباد الله لعمرالله انّ المظلوم فی حزن مبین لیس حزنی من سجنی و ماورد علیّ من اعدائی بل شاء الّذین یدّعون حبّی و عملوا ما صعدت به زفراتی و نزلت عبراتی و ناح به اللّوح و القلم یشهد بذلک کتاب الله المبین ا نّا اظهرنا الامر و انزلنا الآیات و القوم اکثرهم من الغافلین قد خسر الّذین انکروا حجّة الله و برهانه و نقضوا عهده و میثاقه نسئل الله ان یؤیّدهم علی الرّجوع انّه هو التّواب الکریم قد نادی

المناد

\*\*\* ص 62 \*\*\*

المناد من کلّ الجهات ولکنّ القوم اکثرهم من المعتدین قلوبی لک بما وجدت نفحات الوحی و عرفت من کان مذکورا فی کتب الله العزیز الحمید فی استوآء مکّلم الطّور علی عرش الظّهور و ورود البهآء فی سجن عکّآء لایات للمتفرسین قل یا معشر البشر ضعوا ما عند القوم و خذوا رحیق المختوم باسمی القیّوم ثمّ اشربوا منه رغما لکلّ جاهل بعید و کلّ عالم مریب کذلک طلع نور البیان من افق سمآء رحمة ربّک الرّحمن لتفرح و تکون من الشّاکرین یا حسن بعد میرزا انظر ما ظهر و اشرق من افق اراده الیه ربّ هذا المقام الرّفیع ثمّ اسمع ما ارتفع من هذا الافق الاعلی و قل یا مالک الاسمآء و فاطر السّمآء اسئلک بصریخ المقرّبین فی فراقک و ضجیج المخلصین

\*\*\* ص 63 \*\*\*

فی ایّامک و ببحر آیاتک و مشرق وحیک و الهامک ان تؤیّدنی علی استقامة لا تزلّها جنود الغافلین و لا صفوف الظّالمین ای ربّ انّا عبدک و ابن عبدک ما اردت الاّ خدمة امرک اسئلک بانوار فجر ظهورک ان لا تخیّبنی و اولیائک عمّا قدّرته لاصفیائک فی محکم ایاتک ای ربّ ترانی مقبلاً الی افق امرک و متمسّکا بحبل فضلک قدّر لی یقرّبنی الی ساحة عزّک و بساط قدسک انّک انت المقتدر علی ما تشآء بکلمتک العلیا لا اله الاّ انت المقتدر العزیز الحمید یا قلم اذکر من سمّی بشیر محمّد باللغة النّورآء انّ ربّک یفعل ما یشآء و هو المهیمن القیّوم سبحان الله هادی دولت آبادی ادّعای ایمان نموده و می­نماید مثل او مثل نفسی است که از بحر بقطره مشغول معلوم نیست بکدام حجّت

و برهان

\*\*\* ص 64 \*\*\*

و برهان به نقطۀ اولی و از قبل او به انبیاء ایمان آورده لعمری عرف یوم الله را نیافته نقطۀ اولی باعلی النّدآء به کمال عجز می­فرماید ای ملأ بیان در آن یوم به بیان و حروفات آن از او محجوب نمانید و عمل ننمائید آنچه را که حزب فرقان عمل نمودند امروز بساط الله مبسوط اهل بها با کمال بهجت و نشاط بذکر و ثنا مشغول از حق می­طلبیم مقبلین را از امواج بحر رحمت محروم ننماید و از انوار نیّر برهان که از افق سمآء اراده اش اشراق نموده منع نفرماید بگیر ذیل عنایت را بایادی رجا و قل لک البهآء یا مالک الارض و السّمآء اسئلک باسمک القیّوم الّذی به انکسر ظهر مظاهر الاوهام و الظنون و بامرک الّذی به سخّرت ما کان و ما یکون بان تکتب لی اجر من سمع ندائک و سرع الی باب فضلک و شرب رحیق البیان من ید

\*\*\* ص 65 \*\*\*

عطائک تری یا الهی ما ورد علی اولیائک و اصفیائک و امنائک فی بلادک قد عقر الظّالمون ناقتک الحمرآء و افترسوا اغنامک یا مولی الوری و ارتکبوا ما ناح به العدل و صاح به الانصاف ای ربّ تسمع ضجیج المخلصین و تری ما ورد علیهم من الظّالمین اسئلک بقدرتک الّتی احاطت الکائنات بان تحفظ احبّائک من شرّ اعدائک ثمّ احرسهم بجنود عدلک انّک انت المقتدر الّذی لا تمنعک قدرة العالم و لا قوّة الامم ثمّ اسئلک یا الهی ان تغفرلی و لابنی و لمن تمسّک بحبلی عطائک و تشبّث بذیل فضلک انّک انت ارحم الرّاحمین و فی قبضتک زمام من فی السّموات و الارضین یا قلم الابدی اذکر من سمّی بحیدر قبل قلی لتجذبه نفحات البیان الی مقام لایری فیه الاّ سلطنة الله و عظمته و عزّه و اقتداره کذلک

انزلنا

\*\*\*ص 66 \*\*\*

انزلنا الآیات و صرّفناها بالحقّ و هو المقتدر الآمر القدیر انا راینا اقبالک و سمعنا ندائک و عوناک الی یمین بقعة الفردوس لتمسع و تری ما منع عنه علمآء الارض و عرفانها الّا من شآء الله العزیز الکریم لیس لاحد ان یتوقّف الیوم فی هذا النبأ العظیم ینبغی لکل نفس اذا وجدت نفحات الوحی و سمعت النّدآء من شطر العرش تقوی لبّیک لبّیک یا مقصود العارفین و المذکور فی افئدة المخلصین اسئلک بنورک الساطع و امرک المهیمن اللّامع ا ن تؤیّدنی علی ما یرتفع به امرک و مقام کلمتک ای ربّ انا عبدک و ابن عبدک و لا ارید الاّ بدائع فضلک انت الّذی بارادتک تحرک القلم الاعلی و ظهر ما کان مستوراً مکنوناً فی افئدة الاصفیآء اسئلک بمصباحک الّذی احاطته الاریاح و باسمک الّذی

\*\*\* ص 67 \*\*\*

سخّرت به الاسمآء بانّ توفّقنی علی القیام علی خدمتک و تؤیّدنی علی ذکرک و ثنائک بحیث لا تمنعنی مدافع البغضآء و لا تخوّفنی زماجیر الاعدآء ای ربّ اکتب لی بجودک ما یقرّبنی الیک و یجعلنی ناصراً لامرک و حافظا ما امرتنی به فی کتابک لا اله الا ّ انت الفضّال الکریم یا اسمعیل علیک بهاءالله العزیز الجمیل احفظ ما نطق به مبشّری فی ذکری و ذکر مقامی بقوله کتبت جوهرة فی ذکره انّه لایشار باشارتی و لا بما نزل فی البیان بکمال تصریح می­فرماید آن سلطان وجود و مالک غیب و شهود بمن و اشارۀ من معروف نمی­شود و نه بآنچه در بیان نازل شده مکرّر این فقراترا ذکر نمودیم و همچنین فقرات دیگر که از قلم مبشّر ظاهر شده مع ذلک معرضین بیان در اوّل کلمه ببیان استدلال می­کنند در

\*\*\* ص 68 \*\*\*

در ازهاق حق و احقاق باطل باید اهل بها بشأنی مستقیم باشند که احدی از معرضین مجال تکلّم نیابد چه که هر نفسی در این ظهور ببیان استدلال نماید او در آن حین مخالفت امرالله نموده و شاعر نیست مدح آن که نزد متبصّرین مقصود از بیان و نزولش ذکر این امر بوده و هست طوبی للفائزین انّک احفظ ما ذکرناه لک لئلّا یجد المشرکون مجالاً فی الاعراض عن نباء الله ربّ العالمین و الاعتراض علی مآب بالحق من لدن علیم خبیر یا قلمی اذکر من سمع ندائی الّذی سمّی بمهدی فی کتاب اسمائی لیشکر الله ربّ العرش و الثّری و ربّ البیت المعمور اشهد علی ما شهدالله انّه لا اله الّا هو المهیمن القیّوم یا مهدی خذ کتاب الله بقوّة لا تمنعها قوّة العالم ثمّ اقرء ما نزل من ملکوت بیان ربّک العزیز

\*\*\* ص 69 \*\*\*

الوجود قل یا ملأ الارض هذا یوم الله لو انتم تعرفون هذا یوم اخبر به النّبیون و بشّر به التّوراته و الانجیل و الزّبور قل لا مفرّ لکم و لا مهرب لاحد الاّ بهذا الامر المشهود هذا الحبل الممدود یا ملأ الارض خافوا الله و لا تنکروا الّذی اتی بآیات احاطت شرق الارض و غربها یشهد بذلک من عنده لوح محتوم انّ البحر ینادی و البرّ ینادی و الرّوح فی بیدآء الخضوع ینادی و یقول یا مالک الغیب و الشّهود انّی اجد عرف قمیصک طوبی لارض تشرفت بقدومک و لعبد وجد عرف ظهورک فیهذا الیوم المبارک المحبوب کذلک اظهر الفجر رایاته و الیوم اعلامه طوبی لمن فاز و قال لک الحمد یا سلطان الوجود البهآء من لدنّا علیک و علی الّذین ما منعتهم شبهات القوم عن التقرّب الی البیت

المعمور

\*\*\* ص 70 \*\*\*

المعمور یا محمد قبل علی قلم اعلی در این حین باین کلمه علینا ناطق یا اهل تا قد اتی من کان مرقوماً فی الکتب و مسطوراً فی الصّحف و مذکورا فی القلوب نسئل الله ان ینصره بکم و باستقامتکم انّه یسمع و یجیب و هو المقتدر القدیر این ایّام را شبهی و مثلی نبوده و نیست جهد نمائید شاید فائز شوید بآنچه که سبب هدایت خلقست امروز صراط ندا می­نماید و میزان کلّ را بعدل و انصاف نصیحت می­فرماید طوبی از برای نفوسیکه باصغا فائز و بان عاملند اشکر الله ربّک ربّ العرش و الثّری انّه ذکرک فی سجنه الاعظم بما یبقی به ذکرک و اسمک فی کتاب ا لله مالک هذا المقام الکریم یا صادق صدق و راستی از صفات بزرگ الهی بوده و هست طوبی از برای نفوسیکه

\*\*\* ص 71 \*\*\*

بآن تمسک جستند قد ورد علینا من الکذب ما ناح به الرّوح و صاح به کلّ صادق امین لا اشکوبثی و حزنی اصبر فی البلآء و اشکر الله مالک هذا الیوم البدیع قد حملت البلایا فی سبیله و رأیت ما لا رأی احد یشهد بذلک کلّ منصف خبیر و کلّ عالم بصیر امانت و دیانت و عفّت و صدق و صفا خِلَع ممتازه حق جلّ جلاله است طوبی لمن زیّن هیکله بهاء انّه من الفائزین فی کتاب الله القویّ القدیر ان یا قلم اذکر من سمّی بمحمّد قبل باقر و بشّره بعنایة الله العزیز الجمیل یا محمّد قبل باقر الهی الهی لک الحمد بما عرّفتنی مصدر اوامرک و مطلع احکامک الّذی اقمته مقامک فی ارضک ای ربّ اسئلک بانوار عرشک و بالصّحیفة الّتی ما اطّلع بها احد الاّ نفسک و بامطار ربیع

عنایتک

\*\*\* ص 72 \*\*\*

عنایتک و باسرار کتبک و زبرک و الواحک بان تجعلنی علی حبّک ثابتاً راسخاً مستقیماً بحیث لا یحرکنی ظلم المشرکین و لا ضوضآء الغافلین و لا سطوة الّذین کفروا بیوم الدّین ایربّ انا عبدک و ابن عبدک و اعترف بغفلتی و توقفی فی ایامک اسئلک بان تؤیّدنی علی تدارک مافات عنّی ثم اکتب لی من قلمک الاعلی اجر من شرب رحیق الوحی من ید عطائک انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله الاّ انت العطوف الغفور انتهی

الحمدلله لئالی اصداف عمّان فضل الهی در هر حین ظاهر و مشهود آیات عالم را احاطه نموده و بیّنات امام وجوه کل باهر و موجود مع ذلک کلّ غافل و محجوب ایا ابصار را چه از مشاهده منع نموده و همچنین آذانرا از اصغا

\*\*\* ص 73 \*\*\*

ندا از شطر عرش در لیالی و ایّام مرتفع و نور امر از هر جهتی ساطع و لائح بشأنی اشراط ساعت و اسرار قیامت ظاهر که اقلام عالم از احصای ذکر آن عاجز و قاصر این عبد خدمت هر یک از اولیا تکبیر می­رساند و از بحر جود الهی و آفتاب کرم رحمانی میطلبد کل را موفّق دارد بر آنچه سبب ارتفاع کلمة الله و مقامات ایشانست طوبی از برای نفوسی که بعد از اقرار و اعتراف بکنز لا شبه له یعنی استقامت کبری فائز گشتند امروز خباء مجد بر اعلی المقام مرتفع و انوار فجر ظهور از ذروۀ علیا و فردوس اعلی بشأنی ظاهر که هیچ منصف و عادلی او را انکار ننموده و نمینماید باید این عبد و احبّای آن ارض بکمال عجز و ابتهال از غنی متعال آنچه را سزاوار یوم است طلب نمائیم و بان تمسّک جوئیم انّه هو المشفق الکریم و هو

الغفور

\*\*\* ص 74 \*\*\*

الغفور الرّحیم و هذا ما نزل لجناب میرزا محمّد علی علیه بهآءالله قوله جلّ شأنه و جلّ جلاله یا لسان العظمة لا تمنع فیوضاتک عن اولیائک و لا تخیّبهم عمّا قدّرته فی کتابک لاصفیائک اقبل الی من اقبل الیک ثم اذکره بذکر تنجذب به افئدة العالم اشهد انّ الیوم یومک غنّی امام الوجوه و غرّه انّ البیان و ملکوته حضر واتوقفا لاصغآء ندائک الاحلی و صریر قلمک الاعلی لا تمنع المقبلین عن نیّر ظهورک خذ ایادیهم بایادی قدرتک و انتمذهم من طین الاوهام بعظمتک و سلطانک و قوّتک و اختیارک انت الّذی لا تمنعک شئونات البشر و لا اعراض من انکرو کفر لا اله الّا انت الفیّاض الکریم یا محمّد قبل علی انّا ذکّرناک من قبل و فی هذا الحین و نسئل الله تبارک و تعالی

\*\*\* ص 75 \*\*\*

ان یؤیّدک و الّذین آمنوا علی ما ینبغی سمآء کرمه و بحر عطائه قل لک الحمد یا الهی بما هدیتنی و انزلت لی من سمآء فضلک آیات عظمتک ای ربّ ترانی الفقیر قائماً لدی باب جودک و العاجز متمسّکا بحبل قدرتک و سلطانک قدّر له ما ینبغی لعزّک و عطائک انّک انت المقتدر القدیر انّا اردنا ان نذکر من سمّی باستاد آقا لیفرح و یکونن الشّاکرین امروز آفتاب حقیقت از افق سمآء اراده اشراق نموده و می­فرماید یا ملأ الارض قد خلقتم لهذا الیوم اعرفوا مقامه و ما ظهر فیه من لدی الله العلیم الحکیم و می­فرماید یا حزب الله لا تحزنوا عمّا ورد علیکم فی سبیلی سوف ترون ما لا رأت عین الابداع و تجد من انفسکم فی مقام کریم جهد نمائید شاید فائز شوید بآنچه که بعزّ رضای الهی مزیّنست لا تفرحوا بما عندکم و لاتیأسوا

من روح الله

\*\*\* ص 76 \*\*\*

من روح الله و رحمته انّه مع عباده المقبلین یوم عظیم است و فضلش عظیم خود را محروم منمائید حق جلّ جل جلاله از برای اولیا مقدّر فرموده آنچه را که سبب حیات ابدی و راحت سرمدیست قل لک الحمد بما اسمعتنی ندائک و وفقتنی علی الاقبال الیک و سقیتنی کوثر عرفانک و ذکرتنی بآیاتک و اظهرت لی بیّناتک ای ربّ انا عبدک و ابن عبدک اسئلک ان لا تمنعنی عن سمآء فضلک و لاعن بحر عطائک انّک انت الکریم ذو الفضل العظیم یا استاد یا حسین اسمع ندائی من شطر سجنی و اذکر لایّامی و ما ورد علیّ فی سبیل الله مقصود العارفین قد اعرض عنّی ؟؟؟ و قام علی قتلی بعد ما حفظته فی سنین متوالیات اشهد انّه انکر آیاتی و کفر بنعمتی و اعرض عن جمالی بعد اذ خلقناه

\*\*\* ص 77 \*\*\*

من طین لاذب یشهد بذلک من عنده کتاب مبین قل الهی الهی لک الحمد بما ذکرتنی و لک الشّکر بما هدیتنی و لک العطآء بما اسمعتنی اسئلک بان تؤیّد المنکرین علی الاقرار و المعرضین علی الاقبال و الظّالمین علی العدل ای ربّ ترکت نفسی متوجّها الی انوار وجهک اسئلک ان لا تخیّبنی عن بدائع فضلک و جودک انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله الاّ انت المؤیّد المعین

یا قلم ولّ وجهک شطر من سمّی بمؤمن ثمّ اذکره بما لا ینقطع عرفه بدوام الملک و الملکوت قد ظهر من کان مکنوناً و اتی من کان مستورا عن الابصار و العیون طوبی لنفس سمعت النّدآء و اقبلت الی الافق الاعلی و ویل لکلّ غافل محجوب هذا یوم فیه نادی المناد من کلّ الجهات اتّقوا الله یا قوم و لا تتّبعوا

کلّ

\*\*\* ص 78 \*\*\*

کلّ مشرک ممنوع هذا یوم قرّت به عیون الملأ الاعلی و نطقت الاشیآء قد اتی الحق بسلطان مشهود قل یا قوم لا ینفعکم الیوم شیء من الاشیآء و لا امر من الامور الاّ بهذا الامر المحتوم اقبلوا بوجوه نورآء الی الله مالک الأسمآء ثمّ انصروه بجنود الاخلاق و الاعمال امرا من لدی الحقّ علّام الغیوب کذلک ارتفع صریر قلمی الاعلی فضلاً من لدی الله العزیز البدیع یا کبابی علیک بهائی ذکرت نزد مظلوم مذکور و نازل شد آنچه که شبه و مثل نداشته و ندارد بگو الهی الهی شهادت می­دهم بر عظمت و عطا و عزّت و بهای تو توئی آنسلطانیکه ضوضای اهل امکان اراده اترا منع ننموده و شئونات مطالع ظنون و اوهام ترا از مشیّت باز نداشت قدرت عالم ترا ضعیف

\*\*\* ص 79 \*\*\*

ننموده و کفر امم ترا از ذکر توحید منع نکرده مخالفت عباد نعمتت را سر ننموده نفاق اهل شقاق ترا از اشراق ممنوع نساخت ای کریم کل بر کرمت گواهی داده و میدهند فقیرانت را از بحر غنا محروم مکن و محتاجان را از ملکوت ثروتت منع نساز توئی قادر و توانا و توئی دانا و بینا یا قلمی اذکر من سمّی بمشهدی صادق لیأخذه جذب نفحات الذّکر و یقرّبه الی مقام لا یسمع فیه الاّ ذکر الله و ثنائه و لایری فیه الاّ تجلیّات انوار نیّر امره العزیز البدیع هذا کتاب ینطق بالحقّ و یدعوا الکلّ الی الله ربّ العالمین انّ الّذین اعرضوا الیوم عن الله و سلطانه انه اولئک فی ضلال مبین نسئل الله تبارک و تعالی ان یؤیّد عباده علی ما یحبّ و یرضی و یقدّر لهم ما یقرّبهم الیه

فی کلّ

\*\*\* ص 80 \*\*\*

فی کلّ حین قل الهی الهی انّ الضّعیف تمسّک بحبل قوتّک و الذّلیل تشبّث باذیال ردآء عزّک و المسکین قام لدی باب جودک و الغافل بحر علمک و سمآء حکمتک اسئلک ان تقدّر لی ما یفرح به قلبی و تقرّبه عینی انّک انت المقتدر الفیّاض العلیم الحکیم البهآء من لدّنا علیک و علی من معک من کلّ اناث و ذکور ذکّرهم من قبلی و بشّرهم بآیاتی و نوّرهم بنور رحمتی الّتی سبقت من فی السّموات و الارضین نختم الکتاب بالاسیسن الّذین سمیا بالنّبیل قبل با و بمهدی و نسئل الله لهما ان یوفّقهما بقدرته و سلطانه و یعرّفهما ما ینبغی لایّامه العزیز البدیع مکّرر ذکر ایشان از قلم اعلی جاری چندی قبل دو لوح امنع اقدس مخصوص ایشان نازل و ارسال شد و به زیارت آن فائز شدند

\*\*\* ص 81 \*\*\*

عنایت احاطه نموده و رحمت سبقت گرفته قلم اعلی در لیالی و ایّام باولیا متوجّه و باسمشان متحرّک باید کل بنور ایقان منوّر شوند و باستقامت کبری فائز هنگام اشراق نیّر آفاق از افق عراق الی حین کل را اخبار داده ایم بنعیق ناعقین و اعراض معرضین و انکار منکرین در یکی از الواح این کلمۀ علیا نازل در جمیع مدن و دیار نعاق ناعقین مرتفع شود طوبی لمستقیم نبذه ورائه متمسّکا بحبل الله المحکم المتین مدعیّهای رمز و کذّابهای عالم ظاهر شده و می­شوند بشأنیکه در جمیع مدن و قرن نعاق ناعقین مرتفع خواهد شد کذلک نطق لسان العلیم فی هذا اللّوح المبین شاید در عکّا هم نعیق ناعق مرتفع گردد نسئل الله تبارک و تعالی ان یؤیّدکم علی الاستقامة الکبری و یحفظکم عن مفتریات الملحدین

والمفترین

\*\*\* ص 82 \*\*\*

و المفترین انّه هو المقتدر العلیم الحکیم انتهی ارادة الله بمثابه مصباح عالم وجود را منوّر فرموده امید آنکه کل باین نور ساطع بمشرق آیات و مطلع بیّنات فائز گردند راه را بیابند و توجّه نمایند انّ ربّنا هو المؤیّد الحکیم ذکر جناب ورقا علیه بهآءالله و عنایته را نموده بودند بعد از عرض در ساحت امنع اقدس این آیات باهرات نازل قوله عزّ بیانه و عزّ برهانه یا اولیائی فی تا انّا جعلنا الورقآء ذاکراً من عندنا لیهدی الناس الی صراط الله المستقیم انّه فاز بالاقبال فی اوّل الایّام و قام علی خدمة الامر و هدی النّاس الی هذا الافق المنیر ما اراد من ذکری الاّ خدمة الامر و عمل ما فاز بعزّ قبول الله ربّ العالمین نسئل الله ان یحفظه بجنود الغیب و یحرسه

\*\*\* ص 83 \*\*\*

بسلطانه المهیمن علی من فی السّموات و الارضین و نسئله ان یوفّقه علی حفظ هذا المقام العزیز الرّفیع انتهی دیگر آن که دو لوح امنع اقدس مخصوص جناب میر علی اصغر و جناب حاجی علی اصغر علیهما بهآءالله نازل و ارسال شد نسئل الله ان یؤیّدهما لیشربا من کأوس العطآء رحیق البقآء انّه هو الفیّاض المشفق الکریم و همچنین لوحی مخصوص جناب مشهدی علی کلاه دوز علیه بهآءالله نازل و ارسال شد فضل و رحمت و الطاف کل را احاطه نموده هر یک از مقبلین از بحر بی پایان رحمتش قسمت و نصیب برداشتند و از نفحات وحی اخذ نمودند آنچه را که شبه و مثل نداشته از حق میطلبیم در هر حین بر اقبال و توجّه و استقامت و امانت و محبّت و شفقت اولیای خود بیفزاید تا از آثار ایشان

جمیع اهل

\*\*\* ص 84 \*\*\*

جمیع اهل عالم به آنچه سبب اعظمست از برای نظم عالم و راحت امم فائز گردند انّ ربنا هو الفضّال الکریم و هو المقتدر الغفور الرّحیم جناب دوست مکرّم حاجی نبیل قبل با و همچنین جناب میرزا مهدی علیها بهآء الرّحمن را تکبیر و سلام می­رسانم و از حق از برای ایشان می­طلبم آن چه را که لایق سمآء بخشش و کرم است فی الحقیقه آنچه ذکر شد بشارتیست عظیم از برای جناب خلیل چه که ذکر اولیا را بساحت اقدس ارسال داشتند و از برای کل طلب عنایت نمودند و باب عنایت بر وجه کل باز و مفتوح له الحمد فیکلّ الاحوال و له الشّکر بدوام ملکه و ملکوته انّه هو الغنیّ ا لمتعال البهآء و الذّکر و الثّنآء علیک و علی اولیآءالله هناک الّذین ما منعتهم ضوضاء العالم عن التّوجه الی الله

\*\*\* ص 85 \*\*\*

المقتدر العزیز الحمید محمد

**هو الناطق امام وجوه الاحزاب**

یا اولیاء در لوح دنیا این کلمات عالیات از مشرق بیان مالک اسما و صفات نازل حمد و ثنا سلطان مبین را لایق و سزاست که سجن متین را بحضور حضرت علی قبل اکبر و حضرت امین مزیّن فرمود و بانوار ایقان و استقامت و اطمینان منوّر داشت علیهما بهآءالله و بهآء من فی السّموات و الارضین النّور البهآء و التّکبیر و الثّنآء علی ایادی امره الّذین بهم اشرق نور الاصطبار و ثبت حکم الاختیار لله المقتدر العزیز المختار و بهم ماج بحر العطآء و هاج عرف عنایة الله مولی الوری نسئله تعالی ان یحفظهم بجنوده و یحرسهم بسلطانه و ینصرهم بقدرته الّتی غلبت الاشیآء الملک لله

فاطر السمآء

\*\*\* ص 86 \*\*\*

فاطر السّمآء و مالک ملکوت الاسمآء نباء عظیم می­فرماید ای اصحاب ایران شما مشارق رحمت و مطالع شفقت و محبّت بوده­اید و آفاق وجود بنور خود و دانش شما منوّر و مزیّن بوده آیا چه شد که بدست خود بر هلاکت خود و دوستان خود قیام کردید یا افنانی و یا اولیائی بیقین مبین بدانید خیمه امر الهی عظیم است جمیع احزاب عالم را فرا گرفته و خواهد گرفت روز روز شماست و هزار لوح گواه شما بر نصرت امر قیام نمائید و بجنود بیان بتسخیر افئده و قلوب اهل عالم مشغول شوید باید از شما ظاهر شود آنچه که سبب آسایش و راحت بیچارگان روزگار است کمر همّت را محکم نمائید شاید بندگان از اسیری فارغ شوند و بآزادی رسند امروز ناله

\*\*\* ص 87 \*\*\*

عدل بلند و حنین انصاف مرتفع دود تیرۀ ستم عالم و امم را احاطه نموده براستی میگویم حق جلّ جلاله با رایت یفعل ما یشآء ظاهر و با عَلَم یحکم ما یرید باهر باید نفوس مستقیمه راضیه مرضیّه باو ناظر باشند یا اولیائی آنچه از ساحت امنع اقدس حق جلّ جلاله ظاهر شود حقّ لاریب فیه نقطه اولی میفرماید انّه لو یحکم علی السّمآء حکم الارض او علی الارض حکم السّمآء لیس لاحد ان یقول لِمَ و بِمَ انّا سمعنا مقالات العباد تشهد الذرّات بانّ الحق یسمع و یری و هو السّمیع البصیر لا یغرب عن علمه من شیء یشهد بذلک لسان الله الملک الحقّ العدل المبین قل یا قوم هذا یوم الله لو انتم تعرفون قد استوی مکلّم الطّور علی عرش الظّهور رغماً لمن کفر بالله فی یوم

النّشور

\*\*\* ص 88 \*\*\*

النّشور لعمرالله انّ السّاعة تنادی و القیامه تقول یا معشر البشر تالله قد اتی مالک القدر و بظهوره تزیّن المنظر الاکبر اتّقوا الله و لا تکونوا من الغافلین یا اولیائی انّا اردنا ان نمّن علیکم بذکر ما سترناه لتوقن کلّ نفس بانّ عنده علم کل شیء فی کتاب مبین هذا یوم فیه یمحوالله ما یشآء و یثبت و عنده امّ الکتاب ولکنّ النّاس اکثرهم من المعرضین انّا نذکر اولیائی هناک و نبشّرهم باقبالی الیهم و بما نزل لهم من سمآء مشیّة الله ربّ العالمین ایّاکم ان تمنعوا انفسکم عن فرات جری من قلمی الاعلی امراً من لدن مقتدر قدیر از لغت فصحی بلغت نورآء توجّه نمودیم اولیا باید بر امر مستقیم باشند استقامتی که شبهات مریبین و اشارات ناعقین و سطوت ظالمین او را

\*\*\* ص 89 \*\*\*

حرکت ندهد طوبی لمن تمسّک بها و اخذ کأس للاستقامه من ید عطآء ربّه و شرب باسمه العزیز البدیع کلمه چندی قبل باصغا فائز لذا ناح هیکل عنایتی و صاحت کلمة الله مقصود من فی السّموات و الارضین قد منعت عبادی اعمالهم عن التّوجه الی یمین عدل الله العزیز العظیم نسئله تبارک و تعالی ان یؤیّد النّصر علی ما یحبّ و یرضی و یقدسه عن کلّ ما لاینبغی لیوم الله ربّ الکرسیّ الرّفیع نسئل الله ان یحفظه بجوده و یحرسه بجنوده و یجعله من الّذین نصروا امره ببین عباده و نسئله ان یفتح علیه بمفتاح اسمه الرّحمن ابواب الحکمة و البیان انّه هو المقتدر علی ما یشآء بامره المبرم المتین جناب مظفّر لازال کان علی ریب مبین عند ربّکم علم کلّ شیء لو انتم من العارفین قد منعته الاعمال عن فضل یوم

المآل

\*\*\* ص 90 \*\*\*

المآل یشهد بذلک ربّه الغنیّ المتعال فیهذا المقام الرّفیع قل انّا ما اردنا لک الاّ رحمة من عندنا و فضلاً من لدنّا یشهد بذلک فؤادک و کلّ منصف بصیر نسئل الله ان یؤیّدک علی الانقطاع عن دونه و التّشبّت بما انزله فی کتابه العظیم و یوفّقک علی الرّجوع الیه و الانابة لدی بابه المنیف انّه هو الفضال التّواب الصّادق الامین ایّاکم ان تمنعکم شبهات العالم و ضوضآء الامم خذوا اذیال رداء رحمة ربّکم الّتی سبقت من فی السّموات و الارضین البهآء المشرق من افق سمآء بیانی علی اولیائی و علی الّذین سمعوا ندائی و قالوا لبّیک لبّیک یا مولی الاسمآء و لبّیک لبّیک یا محبوب المقرّبین از قبل از قلم اعلی این کلمه علیا جاری لا تصدّقوا کلّ قائل و لا تطمئنّوا من کلّ وارد فضل و رحمت

\*\*\* ص 91 \*\*\*

الهی مقدّس از احصای قومست انّا طهّرنا الّذی صعد الینا من قبل بکوثر بیانی و غفرناه فضلا من عندی و انا الفضّال الکریم یا اولیائی زحمت خود را از دست مدهید سوف ترون ما قدّر من قلمی الاعلی فی الصّحیفة الحمرآء الّتی ما اطّلع بها احد الاّ الله العزیز العلیم ضعوا ما عند القوم متوجّهین الی ما عند الله ربّکم و ربّ آبائکم الاوّلین قسم بآفتاب حقیقت که از افق سجن عکّا مشرق و لائحست اگر این امر در مدن خارجه نشر میشده هر آینه اکثر اهل آن دیار مقبل مشاهده میگشتند این ایّام خبرهای خویش از آنجهات رسیده نوریکه اهل ایران در اطفآء ان جاهد و ساعی احزاب مختلفة بظهور و بروز و اسباب تجلّی و اشراق آن مشغول عنقریب ظاهر میشود آنچه حال از اعین عالم مستور است

کذلک

\*\*\* ص 92 \*\*\*

کذلک نطق لسان العظمة فضلاً من عنده و هو الفضّال الکریم

هو المبیّن العلیم و هو السّامع المجیب

حمد مقصود عالم را لایق و سزاست که بعنایت اسم اعظم کوثر علم و عرفانرا بر امم مبذول داشت و از کلمه علیا رایت الملک لله را امام وجوه بر افراشت سطوت ظالمین و منع منکرین و ضوضآء جاهلین او را منع ننموده بحر کرم بشأنی موّاج که عالم ملک و ملکوت را احاطه نموده و آفتاب فضل بشأنی مشرق که جمیع عوالم علوم و فنون را منوّر فرموده علّت عنایته و جلّ سلطانه و عزّ برهانه النّور المشرق من افق سمآء الجود و العطآء علی ایادی امره الّذین اخذوا کتابه بقدرة لم تمنعها جنود الاعراض و لا مظاهر الانکار هم الّذین وصفهم الله فی محکم کتابه من قبل و من بعد رجال

\*\*\* ص 93 \*\*\*

لا تلهیهم تجارة و لابیع عن ذکر الله و فی مقام آخر لا یسبقونه بالقول و هم یامره یعملون بهم اظهر الله امره و سلطانه و بهم هدی الخلق الی صراطه المستقیم و نبأه العظیم و بهم انتشرت آثاره و علت آیاته و ظهرت انواره انّ ربّنا هو المقتدر علی ما یشآء و فی قبضته زمام الامور فی الاوّلین و الآخرین و بعد در این یوم مبارک چهار ساعت از روز گذشته اینعبد قصد فردوس اعلی و جنّت علیا نموده و بعد از حضور امام وجه لسان عظمت به این کلمات محکمات و آیات باهرات ناطق قال و قوله الحق یا مجد جناب خلیل علیه بهآء ربّه الجلیل نامه ارسال داشته لله الحمد بعنایت مخصوصه اولیای انجهات فائزند و نار محبّت در افئده و قلوب مشتعل نسئل الله ان یوفّقهم علی ذکره و ثنائه و خدمة امره و ینزّل علیهم من سحاب

رحمته

\*\*\*ص 94 \*\*\*

رحمته امطار جود و یسقیهم من ید عطائه کوثر بیانه انّه هو المقتدر العزیز الفضّال یا خلیل در این حین نامه ات بحضور فائز و این مظلوم بنفسه قرائت نمود طوبی لک بما وجدنا منک رائحة الاستقامة فیهذا النّباء الّذی به اضطربت ارکان الّذین کفروا بیوم الدّین قل یا قوم اتّقوا الرّحمن و لا تکونوا من الظّالمین قد اتی البرهان و اشرق نیّر الایقان من افق سمآء بیان الله ربّ العالمین ایّآکم ان تحزنکم شئونات الاشرار و اعمال الفجّار دعوهم بانفسهم مقبلین الی الله الفرد الخبیر انّهم نقضوا عهد الله و میثاقه و ارتکبوا ما ناح به الرّوح الامین انّ الظّ الم فی ارض الیا قد ارتکب ما احترقت به افئدة الاصفیآء و ذابت اکباد المخلصین و ظهر فی ارض الطّا ما

\*\*\* ص 95 \*\*\*

اخبرناکم به فی کتابنا الاقدس عنده علم کلّشیء فی لوح مبین سوف یرون الظّالمون جزاء اعمالهم انّ ربّک هو المنتقم المقتدر القدیر قل یا حزب الله ایّاکم ان تخوّفکم مظاهر الاوهام او تحزنکم مطالع الظّنون الّذین کفروا بآیات الله و حجّته و انکروا هذا السّبیل المستقیم انّا بشّرناهم بمکلّم الطّور هذا الظّهور الّذی استوی علی عرش البیان فی قطب الامکان رغماً لکلّ جاهل بعید و کلّ غافل مریب انّک اذا فزت بفرات رحمة ربّک الّذی جری من قلمه الاعلی و سمعت ندائه الاحلی قل لک الحمد یا الهی بما هدیتنی الی افق ظهورک و سقیتنی کوثر عرفانک و عرّفتنی مشرق آیاتک و مطلع بیّناتک اسئلک باسمک الّذی سخّرت به ما کان و ما یکون ان تحفظنی عن شرّ اعدائک و توفّقنی علی

الاستقامة

\*\*\* ص 96 \*\*\*

الاستقامة علی حبّک ثمّ اسئلک یا مولی العالم باسمک الافضل الاقدم ان تؤیّد حضرة السّلطان و اولیائه علی الاقبال الیک و التّوجّه الی انوار وجهک ای ربّ وفّقه علی حفظ اغنائک من ذئاب ارضک ثمّ اکتب له ما یقرّبه الیک و یسقیه کوثر عرفانک ثمّ عرفه یا الهی سجیّة اولیائک الّذین طهّرت قلوبهم عن الضّغینة و البغضآء و عن الفساد و الجدال انّک انت المقتدر الغنیّ المتعال لا اله الاّ انت العزیز الفیّاض ای ربّ زیّن اولیائک بالصبّر الجمیل و الاصطبار الجلیل و نوّرهم بنور معرفتک و ایّدهم علی التّوجه الی عبادک و هدایتهم فی ایّامک انّک انت المشفق الغفور الکریم انتهی لِله الحمد آفتاب

\*\*\* ص 97 \*\*\*

برهان از افق سمآء بیان بشأنی اشراق نموده که واصفین و ذاکرین و متکلّمین کلّ از وصفش عاجز و قاصر مشاهده می­شوند من یقدر ان یحصی امواج بحر بیانه و من یقدر ان یحیط تجلّیات انوار نیّر عطآئه امروز در هر یومی صحیفه نازل و در هر لیلی کتابی ظاهر سبحان الله مع این عنایت کبری که عالم غیب و شهود را احاطه نموده خلق از آن غافل و محجوب آیا چه سکری عالم عرفان را اخذ کرده که مع ارتفاع ندا و ظهورات رایات مولی الوری کل در نوم غفلت مانده­اند صیحه آگاه ننموده و صور تأثیر نکرده باید در جمیع احوال بحبل فضل تمسّک نموده و بذیل عنایت تشبّث جست شاید عباد در این یوم مبارک محروم نمانند هذا العبد یعرض و یقول یا الهی و سیّدی و سندی

تری

\*\*\* ص 98 \*\*\*

تری المقرّبین و المقبلین بین ایادی المعرضین من عبادک و ورد علیهم فی حبّک ما ناح به سکّان ملکوتک و جبروتک ای ربّ ایّدهم علی الانابة لدی بابک و الرّجوع الی بساط قدسک انّک انت المقتدر العزیز الوّهاب و اینکه ذکر جناب آقا خان و سائر اولیا علیهم بهآءالله را نمودند بعد از عرض در ساحت اقدس مخصوص هر یک نازل شد آنچه که عالم و مافیه بآن معادله نمینماید هذا ما نزل لجناب آقا خان علیه بهاء الرّحمن

**بسمی الّذی به فتح باب الکرم علی العالم**

یا آقا خان اسمع ندائی من شطر سجنی انّه ارتفع علی شأن فاز باصغائه الشّرق و الغرب عنایة من لدی الله المشفق الکریم انّا اظهرنا ما کان مکنوناً فی العلم و انزلنا

\*\*\* ص 99 \*\*\*

ما قرّت به عیون من فی السّموات و الارضین اشکر الله بهذا الذّکر الاعظم الّذی نزل من سمآء عنایة ربّک العلیم الخبیر قل لک الحمد یا اله الاسمآء و لک البهآء یا مولی الوری بما ذکرتنی اذ کنت مظلوما مسجونا بین ایدی الغافلین و هذا ما نزل لجناب اسمعیل لا علیه بهآءالله

**بسمی القائم امام وجوه العباد**

یا اسمعیل علیک بهآء ربّک الجلیل انّه ذکرک فیهذا الحین بآیات انجذبت بها حقائق الوجوه و اجتنبت افئدة الخائنین الّذین نبذوا عهدالله ورائهم متمسّکین بما عندهم من الصّور و التّماثیل قل لک الحمد یا الهی بما هدیتنی الی صراطک الظاهر المبین و انزلت لی ما شهد باقبالی الی افقک المنیر اسئلک ان لا تخیّبنی عمّا عندک

انک انت

\*\*\* ص 100 \*\*\*

انّک انت ارحم الرّاحمین – و هذا ما نزل لجناب حسن آقا علیه بهآءالله بسمی المبیّن العلیم یا حسن علیک بهائی قد اتی الوعد و الموعود ینادی امام وجوه الغیب و الشّهود و یأمرهم بما یقرّبهم و یعرّفهم ما کان مستوراً عنهم انّ ربّک هو الفیّاض العلیم الحکیم لا تحزن من شیء قد قدّر لاولیائی ما عجزت عن ذکره اقلام العالم و السن المخلصین کذلک ذکرک من عنده لوح عظیم و هذا ما نزل لجناب حاجی آقا علیه بهاءالله

**بسمی الظّاهر الباهر النّاطق المبین**

یا حاجی آقا علیک بهائی در لیالی و ایّام اهل بها یابد از حق بطلبند عباد را باوهامی مثل اوهام حزب شیعه مبتلا نفرماید خود را عادلترین عالم میشمردند ولکن

\*\*\* ص 101 \*\*\*

بظلمی ظاهر گشتند که اهل مدائن عدل و انصاف متحیّر مانده­اند از حق امید آنکه به کمال همّت حزب الله بر حفظ عباد قیام نمایند تا به مثابه آن حزب حزبی ظاهر نشود و مجدّد احداث نشود آنچه که سبب اشتعال نار ضغینه و بغضاست قد حضر اسمک لدی المظلوم ذکرک بهذا الکتاب المبین امروز روز تبلیغ است باید هر یک از اولیا به این امر اعظم توجّه نماید و بحکمت و بیان و روح و ریحان غافلین را بافق آگاهی آگاه فرماید کذلک غنّت حمامة البیان علی اعلی غصن الامکان امراً من لدی الله ربّ العرش العظیم و هذا ما نزل لجناب عزیز لا علیه بهآءالله بسمی الّذی به فکّ ختم رحیقی المختوم یا عزیز قد اقبل الیک المظلوم من هذا الشّطر الّذی فیه

ارتفع

\*\*\* ص 102 \*\*\*

ارتفع النّدآء عنایة من لدی الله المقتدر القدیر طوبی لاذن سمعت ولعین رأست و ویل للغافلین قل قد اتی من کان مستوراً عن العیون و ظهر من تضوّع به عرف الله ربّ هذا المقام الرّفیع قد اتی الموعود بسلطان غلب من فی السّموات و الارضین لو یسئلک احد من البهآء قل انّه تحت براثن البغضآء یشهد بذلک کتابی المبین قد احاطت اریاح الظّلم مصباح الله مالک یوم الدین قل الهی الهی ایّد عبادک علی القیام علی خدمتک و ایّدهم علی الاستقامة علی حبّک انّک انت المقتدر الّذی شهدت بفضلک الکائنات و بعظمتک الممکنات لا اله الاّ انت القویّ المقتدر القدیر و هذا ما نزل لفرّخ خان علیه بهآءالله

\*\*\* ص 103 \*\*\*

**بسمی المهیمن علی من فی الغیب و الشّهود**

یا فرّخ خ ا قل الهی الهی اسئلک بامواج بحر کرمک و باشجار فردوس رحمتک و باثمار سدرة بهائک و باشراقات نیّر عطائک و بظلال اوراد بستان عنایتک و بالانهار الجاریة فی جنّة ارادتک ان تجعلنی مستقیماً علی امرک بحیث لا تمنعنی قوانین العباد و لا اصولهم عن اوامرک و احکامک ای ربّ احفظ حزبک عن اعدائک ثمّ افتح علی وجوههم ابواب الکرم و الجود بقدرتک و سلطانک ای ربّ تری ضعفآء الارض مقبلین الی افق اقتدارک اسئلک ان لا تخیبّهم عمّا اراد و امن فضلک فی ایّامک انّک انت الّذی شهدت الصّخرة بعطائک و رحمتک و بقوّتک و قدرتک و البحر

\*\*\* ص 104 \*\*\*

و البحر بعظمتک و عزّک و الشّمس بقوّتک الّتی احاطت مملکتک انت الّذی یا الهی لا تمنعک الجنود و لا تخوفک الصّفوف تفعل ما تشآء و تحکم ما ترید و انّک انت العزیز الحمید انتهی آیا چشم عالم چنین فضلی مشاهده نموده و یا ادراک امم بر احصای آن مؤیّد گشته لاو نفسه الحقّ ظاهر شده آن چه که از ادراک و عقول من فی العالم خارج بود اسباب مجادله و محاربه و نفاق و اختلاف کل را به قوّت قلمش برداشت و از الواح محو نمود و به آنچه سبب اتّفاق و اتّحاد و محبّت و الفت و دوستی و یک جهتی است ثابت فرمود و کل را به آن امر نمود اگر صاحبان بصر حقیقی و سمع معنوی فی الجمله توجه نمایند این عبد از بدایع فضل الهی و رحمت نامتناهی به کمال

\*\*\* ص 105 \*\*\*

عجز و ابتهال می­طلبد آنچه را که سبب ارتفاع مقامات این حزبست امید آن که این حزب اعظم بانوار قدم از آن چه عرف فساد از آن متضوّعست بآن اعتنا ننمایند و نزدیک نشوند و اجر و مقام خود را بدانند و بشناسنند اکثری از خلق حال گواهی داده­اند برعدم فساد این حزب مظلوم مبارک فی الحقیقه نزد متبصّرین ثابت بوده ولکن نظر باغماض بعضی به عداوت من غیر جهت برخی گاهی از اسباب اصلاح عرف فساد یافته­اند نعوذ بالله از اولّ امر الی حین جمیع الواح بمعروف بلکه بمعروف معروف ناطق بوده و هست طوبی از برای نفوسیکه بعین الهی نظر نمایند البته نیّت که خالص شد تجلّیات انوار نیّر اصلاح ظاهر و هویدا ­گردد انّ ربّنا هو المشقق الکریم و هو الفیّاض الغفور الرّحیم اینکه

ذکر

\*\*\* ص 106 \*\*\*

ذکر جناب هاشم بیک علیه بهآء الله را نمودند بعد از عرض در ساحت امنع اقدس این آیات مقدّسۀ مبارکه نازل قوله عزّ بیانه و جلّ برهانه

**بسمی المهیمن علی الاسمآء**

این عبد لا زال اولیاء را ذکر نموده و کل را به افق اعلی دعوت فرموده ولکن اکثری از نفحات ایّام محروم مانده­اند چه که بمظاهر اوهام و ظنون ناظر بوده­اند سبحان الله آفتاب ظهور از افق طور بشأنی مشرق و لائح که از برای احدی مجال توقّف نبوده و نیست از حق می­طلبیم آثار غفلت را محو فرماید و اولیایش را از ا ثمار سدرۀ دانائی محروم ننماید یا ها قبل شین علیک بهائی لِله الحمد فائز شدی بآنچه که در کتب الهی مذکور و مسطور است امید آنکه

\*\*\* ص 107 \*\*\*

اولیا در یوم الهی از لجّه بحر احدیّه و تجلّیات آفتاب حقیقت منع نشوند و از ناعقین و مریدین و معرضین محفوظ مانند عالم متحیّر چه که مشاهده می­شود عباد بمحبّت دویوم از نعمتهای باقیۀ و ائمه چشم میپوشند اینست سکر غفلت که اکثری را اخذ نموده قل الهی الهی ایدنی فی ایّامک علی حقّ المشاهدة الاصغآء لئلّا تمنعنی اوهام الخلق و ظنونهم عن التَّقرب الی باب رحمتک الّذی فتحته علی من فی السّموات و الارضین ثمّ قدّر یا الهی ما یجعلنی قویّا بقوّتک و مریداً بارادتک انّک انت ا لمقتدر الآمر الحکیم البهآء من لدنّا علیک و علی الّذین تمسّکوا بهذا الحبل المتین انتهی امروز حکم محکم آیۀ مبارکۀ بل ؟؟؟ به ؟؟؟ از افق سمآء ارادة الله ظاهر و لائح

یشهد

\*\*\* ص 108 \*\*\*

یشهد کلّ ذی لسان علی یده الغالبة القاهرة و سلطنة المهیمنة المحیطه این عبد نمیداند چه عرض نماید و اظهار دارد امطار آیات در هر حین از سحاب فضل جاری و نازل از هر جهتی کلمۀ مرتفع و از هر شطری بیانی مسموع عالم را رحمت کلّیۀ الهیّه احاطه نموده باید به صد هزار عجز و ابتهال مسئلت نمائیم اهلش را محروم ننماید اوست قادر و توانا این عبد خدمت اولیای آن ارض علیهم بهآءالله و عنایته و رحمته سلام و تکبیر می­رساند و از حق می­طلبد جمیع آن نفوس مقدّسه را بانوار نیّر استقامت گیری منوّر فرماید تا جمیع مثل جبل بر امر ثابت و راسخ و مستقیم مشاهده شوند انّ الله ربّنا هو المؤیّد المقتدر القویّ القدیر

\*\*\* ص 109 \*\*\*

**هوالله تعالی شأنه العظمة و الاقتدار**

الحمد لله الّذی تفرّد بالجلال و توحّد بالجمال و تقدّس عن المقال و هو الغنیّ المتعال فی المبدء و المأل و فی کلّ الاحوال الّذی لم یزال کان مقدّسا عن ذکر الکائنات و منزّهاً عن اعلی وصف الممکنات باسم من اسمائه ماج بحر العلم فی العالم و نطق الاسم الاعظم بین الامم و من کلمته العلیا ظهر الافق الاعلی و نطقت سدرة المنتهی بین الارض و السّمآء تعالی سلطانه الّذی به نصبت اعلام الهدایة بین البریّه و رایات القدرة علی الجبال الشّامخه و بندائه الاحلی انجذبت الاشیآء و بظهوره نطق مکلّم الطّور علی اعلی مقام السّینآء تعالی تعالی ظهور هذا النّور و اظهار امره فی هذا الدّیجور انّه لهو الّذی

به ظهر

\*\*\* ص 110 \*\*\*

به ظهر فصل الخطاب فی المآب لا اله الاّ هو العزیز الوهاب و الصّلوة المشرقة من افق سمآء امره و السّلام الظّاهر من فم مشیّته علی انبیائه و اصفیائه الّذین انفقوا انقسهم فی سبیله لاظهار امره و اعلآء کلمته هم الّذین بهم ظهرت اسرار الکتاب و ما کان مستوراً فی الزّبر و الالواح و بهم برز حکم التّوحید و نور التّفرید و غرّدت حمامة الامر علی الاغصان انّه لا اله الاّ هو العزیز المنّان یا حسین علیک بهآء الله مکتوبیکه جناب خلیل علیه عنایتی به شما ارسال داشت عبد حاضر تلقآء وجه مظلوم مرّة بعد مرّة عرض نمود لله الحمد نفحات محبّت الهی از او متضوّع هذا من فضل یشهد له اهل السّمع و البصر و الفواد و عن ورائها من نطق و ینطق فی کلّ شأن انّه لا اله الاّ هو

\*\*\* ص 111 \*\*\*

العلیم الحکیم انّا نذکره فضلاً من عندنا و نبشّره بعنایة ربه الکریم انّا سمعنا ندائه و ذکرناه بهذا اللّوح المبین طوبی له و للّذین قاموا علی الامر و قالوا قد اتی الوعد و الموعود ینادی من الافق الاعلی و یقول تالله قد اتی مالک الاسمآء و فاطر السّمآء الّذی به ظهر المکنون و برز المخزون و نطق السّبیل قد اتی الجلیل و هذا صراطه المستقیم انّ الدلیل ینادی و یقول یا خلیل ان افرح بعنایة ربّک انّه ذکرک فی لیلة فیها احاطته الاحزان من الّذین انکروا حجّة الله و برهانه و نقضوا میثاقه و جاحدوا امره و جادلوا بآیاته الّتی بها تحرّک کلّ عظم رمیم و نذکر الّذین ذکرتهم فی کتابک و نبشّرهم بفضل الله و رحمته و نوصیهم بما تظهر به انوار العدل فی العالم انّ ربّک الرّحمن لهو النّاصح المشفق

\*\*\* ص 112 \*\*\*

المشفق الکریم یا اولیآئی فی هناک ایّاکم ان تخوّفکم شئونات الظّلم تمسّکوا بحبل الحکمة متوکلّین علی الله المقتدر الغالب القدیر انّ الّذین ارادوا ان یطفئو نورالله اولئک من الاخسرین فی کتاب الله ربّ العالمین قولوا یا ملاء الغافلین اَین آیائکم و اسلافکم و این جبابرة الارض و فراعنتها و اَین قیاصرة الملک و زخارفهم و قصورهم ان اعتبروا و لاتکونوا من الغناین این الّذین اعرضوا عن الله و آیاته و کفروا بنعمة الله بعد انزالها و ارتکبوا فی ایّامهم القلیلة الفانیه ما ناح به اهل سرادق الملکوت قد اخذهم الله بقهرمن عنده انّه لهو الاخّاذ المقتدر العلیم الحکیم ای افرحوا یا احبّائی بذکری ایاکم لعمرالله لاتعادله الکنوز و لا خزائن الارض کلّها یشهد

\*\*\*ص 113 \*\*\*

بذلک من عنده کتاب مبین خذوا کأس الفلاح باسم ربّکم مسخّر الاریاح ثمّ اشربوا منها رغما للّذین انکروا من اتیهم بآیات لاتعادلها کتب القبیل یشهد بذلک لسان العظمة فی هذا المقام الرّفیع امروز برهان بنفسه ندا می­نماید و حجّة باسرها دعوت می­فرماید و بامری ظاهر که از اوّل ابداع تا حین شبه آن ظاهر نه غفلت ناس به مقامی رسیده نفسی را که معادل کتب الهی از قبل و بعد آیات بدیعة منیعه آورده از او اعراض نموده­اند و بنفوسیکه قابل ذکر نبوده و نیستند مشغولند حال در ما انزله الرّحمن فی الفرقان تفکّر نمائید که ببیان واضح مبین می­فرماید قوله تعالی و نُفخ فی الصّور فصعق من فی السّموات و من فی الارض الاّ من شآءالله ثمّ نفخ فیه اخری

فاذاهم

\*\*\* ص 114 \*\*\*

فاذاهم قیام ینظر من و اشرقت الارض بنور ربّها و وضع الکتاب وحییء بالنبیّین ذالشّهدآء و قضی بینهم بالحقّ و هم لا یُظلمون جمیع الیوم منصعق مشاهده می­شوند الاّ عدّة احرف وجه الله العلیّ العظیم نفوس مستقیمۀ ثابتۀ راسخه امروز از لئالی بحر وجودند مقامشان بقلم و مداد اتمام نپذیرد سوف یظهرالله ما کان مکنونا فی علمه المبین در این دو آیۀ فرقان بحور علم و عرفان مستور در نفحۀ اوّل و ثانی تفکّر نمائید و همچنین در آیۀ ثانی که آیتی است عظیم مع انکه الیوم بتمام معنی ظاهر و هویدا ناس جاهل از او غافل از حق بطلبید عیون ناس را از غبار هوی مقدّس فرماید که شاید ادراک کنند آنچه را که از برای او از عدم بوجود آمده­اند. آیات ظاهر و بینات

\*\*\* ص 115 \*\*\*

باهر آنچه را که از قبل ندیده و ادراک آن ننموده­اند در این ظهور اعظم من غیر ستر و حجاب و بکمال تصریح من غیر تأدیب دیده و شنیده­اند سُور الهیّه مابین بریّه ندا می­نماید ولکن احدی شاعر نه تا بشنود کل از خمر هوی مدهوش زود است در دنیا و آنچه در او مشاهده می­نمایند بعدمی راجع و خود را در خسران مبین می­بینند ای دوستان قدر ایّام را بدانید در جمیع قرون و اعصار فراعنۀ ارض و جبابرۀ بلاد بر حق اعتراض کرده­اند و به کمال سعی و اجتهاد در اخماد سدره و اطفآء نور احدیّه کوشش نموده­اند ولکنّ الله اطروهم بقدرته و اظهر ما اراد بسلطانه المهیمن علی العباد جبابره در رتبة اولیّه جهلای ارضند که باسم علم معروفند ایشانند

قطّاع

\*\*\* ص 116 \*\*\*

قطّاع طُرُق الله و سبیله ذنب جمیع اهل عالم باین نفوس راجع است چه که ایشانند علّت منع و سبب انکار اعاذ باالله و ایّاکم من شرّ هؤلآء کل را وصیّت می­نمائیم بتقوی الله و برّه و بصبر و اصطبار و بحفظ آیات الله و کلماته لئلّا یمسّها المشرکون الحمد لله مالک ما کان و مایکون البهآء المشرق من افق البقآء علیک و علی احبّأئی فی هناک الّذین فازوا بآیات الله مالک الملک و الملکوت و صاحب العظمة و الجبروت یا محمّد قبل حسین این لوح امنع اعزّ اقدس اعظم را نزد جانب خلیل ارسال دارلتقرّ به عینه و عیون الّذین ما اختلفوا فی هذا النّباء العظیم الحمد لله الغفور الکریم

\*\*\* ص 117 \*\*\*

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهی**

امروز ثنا و سلام و ذکر و بیان مخصوص اولیآء حق جلّ جلاله است که شبهات اهل عالم ایشان را از سبیل رحمن منع ننمود عرف قمیص را یافتند و بشطر دوست شتافتند منع مانعین و سطوت ظالمین و مکر یاکرین و اعراض علما و اغماض فقها ایشان را از انوار وجه مالک اسما منع ننمود از اقراح عرفان راح فلاح را باسم مسخّر اریاح نوشیدند نوشیدنیکه ایشان را از انهار و جداول عالم غنی و بینیاز نمود لعمر محبوبنا و محبوبکم و مقصودنا و مقصودکم و مقصود من فی السّموات و الارض ایشانند آن نفوسی که در کتب قبل و بعد مذکورند تعالی الّذی ایّدهم و عرّفهم و اظهرهم و اقامهم علی خدمة امره ایشانند کاسر اصنام اوهام و مخزن

اعداء

\*\*\* ص 118 \*\*\*

اعداء مولی الانام یسئل الخادم ربّه ان یؤیّدهم و یوفقهم و یرزقهم خیر ما عنده انّه هو العزیز الوهّاب سبحانک یا منزل الامطار و مجری الانهار اسئلک بجواهر خلقک الّذین وفوا بعهدک و میثاقک بان تؤیّد احبّائک علی استقامة لا تزلّها جنود الظّنون و الاوهام و لا تمنعهم اُمَرآء الانام ای ربّ تری ملاء البیان و تسمع ما تنطق به السنهم و تعلم اعمالهم و اعراضهم عن المقام الّذی به ثبتت حجّتک فی ازل الآزال و ظهرت آیات قدرتک بالعظمة و الاجلال اسئلک یا مسخّر العالم و محیی الرّمم بان تؤیّدهم علی الرّجوع الیک انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله الاّ انت العلیم الحکیم ثمّ اجعل یا الهی و مقصودی عبدک الخلیل من النّاصرین

\*\*\* ص 119 \*\*\*

لامرک و النّاطقین بثنائک – ای ربّ ایّده فیکلّ الاحوال انّک انت الغنیّ المتعال و بعد نامۀ آن جناب که معطّر بود بذکر و ثنای محبوب عالمیان عین را کحلی بود هویدا و قلب را وجدی بود آشکار از حق جلّ جلاله می­طلبیم آنجناب را مؤیّد فرماید بر آنچه سزاوار است و بعد از قرائت و اطّلاع قصد مقام اعلی نمود امام وجه غرض شد و بشرف اصغا فائز هذا ما نزّل من ملکوت حکمة ربّنا و ربّکم و ربّ من فی الارض و السّمآء قوله جلّ جلاله

**هو السّامع العلیم**

یا خلیل اهل عالم بمثابۀ صبیان مشاهده می­شوند نیست بر احدی که از این کلمۀ علیا تعجّب نماید چه که کلّ مشغولند باموری که خود بر فنا و زوال آن شاهد و گواهند و بایادی

خود

\*\*\* ص 120 \*\*\*

خود از برای خود میافروزند آنچه را که از اطفائش عاجز و قاصرند اوهام کل ؟؟؟ نموده و ظنون جمیع را از ما ینفعهم منع کرده الاّ من شآءالله از برای حق نَفسی نَفَسی بر نیاورد و گامی لله بر ندارد بمثابه اغنامی مشاهده میشوند که راهی را گم کرده­اند متفرّق و متشتّت در هیمآء غفلت و نادانی سائرند و شاعر نیستند از حق جلّ جلاله مسئلت نمائید قطرۀ از دریای دانائی بر عباد خود مبذول دارد و عنایت فرماید اوست بخشنده و توانا در ملأ بیان تفکّر نما مع آنکه بر حزب شیعه و اعمال و ثمرات آن مطلع گشتند چنانچه بچشم دیده­اند و بگوش شنیده­اند مع ذلک به همان اوهامات مجرّد تمسّک نموده­اند به وهم از سلطان یقین محرومند و بغدیر از بحر اعظم ممنوع

\*\*\* ص 121 \*\*\*

قل الهآ معبودا مسجودا شهادت می­دهم بوحدانیّت تو و فردانیّت تو و بخشش­های قدیم و جدید تو توئی آن کریمی که امطار سحاب سمآء رحمتت برشریف و وضیع باریده و اشراقات انوار آفتاب بخششت بر عاصی و مطیع تابیده از رحیمی که ساذج رحمت بابت را ساجد و جوهر عنایت کعبۀ امرت را طائف از تو سؤال مینمایم فضل قدیمت را می­طلبم و جود جدیدت را می­­جویم که بر مظاهر وجود رحم فرمائی و از فیوضات ایّامت محروم نسازی جمیع محتاج و فقیرند و انت الغنیّ الغالب القدیر انتهی لله الحمد و المنّه بحر بیان نه بشأنی موّاج که این خادم فانی از عهدۀ ذکر و یا وصف برآید معدوم را نزد حضرت موجود شأنی نه و بیانی نه با کمال

عجز

\*\*\* ص 122 \*\*\*

عجز و انکار باذیال رداء کرمش متشبّث که آنجناب را در جمیع احوال موّفق دارد و عبادش را از فضل ایامش محروم نفرماید انّه علی کلّ شیء قدیر و بالاجابة جدیر اینکه دربارۀ حبیب مکرّم جناب آقا میرزا علی اخوی حساب میرزا محمّد خان علیهما بهآء الرّحمن مرقوم داشتند نامۀ ایشان رسید و امام وجه محبوب عالمیان عرض شد یک لوح امنع اقدس بشأن آیات و یک لوح ابدع احلی بشأن پارسی از سمآء عنایت و فضل نازل و این عبد حسب الامر نوشته ارسال شد از حق می­طلبم ایشان را فائز فرماید بلقآء آن تا از بحر بیان رحمن بیاشامند آنچه را که سبب حرکت و علّة اشتعال گردد و بر خدمت امر قیام نمایند یعنی بتبلیغ این عبد خدمت ایشان تکبیر می­رساند

\*\*\* ص 123 \*\*\*

و از حق جلّ جلاله تأیید می­طلبد تأییدی که آثار آن در اقطار ظاهر و هویدا گردد اوست بخشندۀ که حجبات عالم و امم او را منع ننموده و ننماید لا زال ید قدرتش ظاهر و یمین عنایتش مبسوط طوبی از برای نفوسیکه در این مطلع ایّام خود را از اشراقات انوار آفتاب عنایت محروم ننمودند انّ ربّنا الرّحمن هو المعطی الکریم و هو الجواد الکریم لا اله الاّ هو العلی العظیم اینکه ذکر حضرات اولیا جناب آقا میرزا محمود و جناب آقا میرزا محمّد خان و جناب آقا محمّد حسن خان و علیهم بهآء الرحمن فرمودند کل در ساحت امنع اقدس مذکورند لله الحمد بعد از عرض اسامی مخصوص هر یک از سمآء فضل نازل آنچه که عرفش بدوام اسمآء حسنی و صفات علیا باقی و دائم است و این فانی از حق جلّ جلاله سائل و آمل که هر یک را به مثابۀ

علم

\*\*\* ص 124 \*\*\*

علم بر امرش ظاهر و باهر و مرتفع فرماید اوست قاضی حوائج سائلین و اوست اَمَل آملین و مقصود قاصدین البهآء و الذّکر و الثّنآء علی جنابک و علی الّذین ما منعتهم الاوهام عن الله ربّنا و ربّکم و ربّ من فی السّموات و الارضین

**هو الاقدس الاعظم العلیّ الابهی**

تعالی من نطق و انطق الاشیآء بذکره و ثنائه و تعالی من اظهر ما کان مخزونا فی سرادق امره و فسطاط عزّه و تعالی من اخذ رحیق الحیوان و اداره بانامل العطآء بین ملأ الامکان تباهی من تقرّب و اخذ باسمه الابهی و شرب بذکره المقدس عن الاذکار تعالی من کان قائماً بین العباد مرّة ینطق باسمائه الحسنی و مرّة بکلمته العلیا و تعالی من سمع ندائه الاحلی و توجّه الی افقه الاعلی و سمع منه ما اهتزّ به الکلیم فی جبروت السّینآء

\*\*\* ص 125 \*\*\*

و الحبیب فی المعراج عنه تجلّی انوارک مالک الاسمآء نسئل الله ان یوفّق اهل الارض علی ما ظهر و اظهر بسلطانه المهیمن علی من فی الارض و السّمآء و بعد قد بلغ الفانی کتابک الّذی کان مسطوراً من قلم المحبّة و الوداد و مزیّنا بذکر الله مالک الایجاد و اذا فتحت و قرئت توجّهت الی مشرق العرش و عرضت کلّ ما فیه اذا تبسّم جمال القدم و نطق بما یکون روحاً لأجساد العالم و نوراً للأفاق الّتی ما اطّلع بها الاّ الله مالک الأمم قال و قوله الحق قد سمعنا ندآئه و توجهنا الیه و اجبناه بهذا الکتاب المبین الّذی بنفسه یشهد انّه لا اله الاّ هو والّذی ینطق انّه لهو الاسم الاعظم کذلک نطق قلم الوحی ولکنّ النّاس اکثرهم من الغافلین ما عبد ان افرح ثمّ استبشر بما توجّه الیک لحاظ ربّک و نزّل

لک

\*\*\* ص 126 \*\*\*

لک ما یبقی به ذکرک بدوام الملک و الملکوت و اذا فزت به قم و قل لک الحمد یا اله العالم و لک الضّیآء یاضیآء العالمین و ما ذکرت فیمن سُمّی بعزیز طوبی له بما ذکر لدی العرش و تحرّک علی ذکره لسان العظمة و الکبریآء فیهذا المقام الّذی سُمّی بالاسمآء الحسنی و طوراً بالسّجن الاعظم انّ ربّک لهو الحقّ علّام الغیوب کبّر علی وجهه من قبل المظلوم و قل تمسّک بحبل الامر و قل یا مالک الرّقاب اسئلک باسمک الوهّاب بان لا تجعلنی محروماً عمّا عندک فاکتب لی ما کتبته لعبادک الاتقیآء الّذین نبذوا ا لدّنیا و توجّهوا الی افقک الأعلی ای ربّ انا الّذی توجّهت بکلّی الی وجهک و تشبثت بزیل عطائک ان تغفرلی و ترحمنی فانّک انت خیر راحم و ان تعزّبنی اذاً یشهد کلّ جوارحی بعدلک

\*\*\* ص 127 \*\*\*

و عنایتک لا اله الاّ انت المقتدر العلیم الحکیم انتهی انشآء الله بعنایات لا تحصیئه الهیّه فائز باشید و باشراقات انوار وجه مزیّن از حق جلّ و عزّ بخواهید که جمیع را به این فیض اعظم فائز فرماید و بافق اعلی هدایت نماید ای برادر من مع انکه افق ظهور شمس جمال الهی مُشرق و منوّر است مع ذلک اکثری متحیّر و مبهوت بل میّت و مفقود مشاهده میشوند بسیار عجیب است که هنوز لذّت رحیق اطهر را نیافته­اند و به مقام بلند قرب که عرفان بالله است فائز نگشته­اند از حق می­طلبیم نائمین را از نسائم فجر یوم الله بیدار فرماید و مجرد کانرا از رشحات بحر فیض حیات جاودانی عطا نماید انّه لهو الواهب المعطی الکریم در هر بلدی نعیقی مرتفع شده و میشود چه که قلم اعلی در الواح

و آیات

\*\*\* ص 128 \*\*\*

و آیات کبری جمیع را بآن اخبار فرموده لذا باید کلّ بحق جلّ و عزّ پناه برند و بدون او متمسّک نشوند این فضیلت اکبر و وصیّت الهی که در جمیع کتب مسطور است الیوم باید جمیع دوستان به کمال خضوع و خشوع و عبودیّة صرفه خلق را بحق بخوانند بدون آنکه ذرّۀ اثر حیوة در خود مشاهده کنند. قسم بآفتاب افق بیان که هیچ مقامی الیوم از عبودیّت صرفه بالاتر نبوده و نیست از حق می­طلبیم که کل بآن فائز شوند و دوستان باین مقام ناظر باشند و الله یهدی من یشآء الی صراط مستقیم انشآءالله همیشۀ ایّام بکمال روح و ریحان بذکر رحمن مشغول باشید و جمیع آقایان و موالیان و محبّان و مشفقانرا و اخوی را از قبل این فانی باحسن ذکر ذاکر شوید شاهد و گواهست که این فانی در کلّ احیان

\*\*\* ص 129 \*\*\*

بذکر دوستان الهی مشغول بوده و هست و امید چنانست که به کمال محبت و حرارت در این روزیکه از برای او مثل و مانند نبوده و نیست ظاهر باشند و بذکر و ثنآء حق مشغول البهآء علیکم

**هو المغرّد علی الاغصان**

قد انزلنا ما کان مکنوناً فی ملکوت البیان و اظهرنا ماکان مخزوناً فی کتب الله ربّ العالمین من النّاس من وجد عرف البیان و اقبل الی الرّحمن و منهم من اعرض و انکر ما اتی من سمآء الفضل من لدی الله العلیم الحکیم نعیماً لمن سمع النّدآء و انجذب بآیات الله و سحقاً لکلّ غافل بعید انّ الدّین وجدوا حلاوة البیان انّهم من اهل البهآء فی کتاب الله العزیز الحمید یا ایّها الخلیل بذکرک المظلوم من شطر السّجن و یبشّرک بعنایات ربّک و یذکّرک بآیاته انّه هو الفضّال

الکریم

\*\*\* ص 130 \*\*\*

الکریم قد انزلنا لک و للّذین حضرت اسمائهم لدی الوجه ما یغنیهم عن کتب العالم یشهد بذلک فهذا اللّوح المبین الّذی نزّل فی هذا الحین من قلم الله مالک یوم الدّین انّک اذا شربت رحیق الوحی من کأس البیان و اخذک جذب آیات ربّک الرّحمن قل الهی الهی اشهد بوحدانیّتک و فردانیّتک و بما جری من قلمک الابهی و نزّل من افقک الاعلی اسئلک یا مقصود العالم و محبوب الامم باسمک الاعظم الّذی جعلته نوراً للمقرّبین من عبادک و المخلصین من خلقک و ناراً لمن اعرض عنک و عن آیاتک و اعترض علیک فی ایّامک بان تویّد عبدک هذا علی خرق حجبات عبادک و سبحات خلقک و وفّقه فی کلّ الاحوال علی ما یتضّوع به عرف رضائک و اسئلک

\*\*\* ص 131 \*\*\*

یا مولی الوری و ربّ العرش و الثّری بان تجعلنی منقطعاً عن دونک و قائماً علی نصرة امرک و ناطقاً بما یقرّب عبادک الی ساحة عزّک و جمالک یا مطلع الجمال و جلالک یا مشرق الجلال لا احبّ الوجود الاّ لذکرک و ثنائک و لا ارید الاّ ما قدّرته لی من قلم تقدیرک ای ربّ ایّدنی علی ما ینبغی لایّامک و ظهورک و ما انزلته فی کتابک اسئلک بآثار قلمک و نفوذ مشیّتک و اقتدار ارادتک بان تؤیّد عبادک علی الرّجوع الیک و الانابة لدی باب فضلک و الخضوع عند ظهورات عظمتک ای ربّ لا تمنعهم عن امواج بحر بیانک و لاعن مشاهدة آثار قدرتک فی ایّامک انت الّذی لا تمنعک شئونات العالم و لا اعراض الامم و انت الّذی یا الهی اظهرت الکلیم من بیت

فرعون

\*\*\* ص 132 \*\*\*

رغماً له و لا عدائک و نجیّت الخلیل من نار ذات الوقود اظهاراً لقدرتک و سلطنتک اسئلک بآیات امرک و رایات عزمک بان تقدّر لاولیائک خیر الآخرة و الاولی و ما یقرّبهم الیک یا مالک الاشیآء لا اله الاّ انت المقتدر القدیر

**بسمی الاقدم الاعظم**

کتاب نزّل بالحق لمن اخذه جذب بیان الرّحمن و اجاب مولاه اذ اتی بامر عظیم ینادی یوم الله فی ما سواه طوبی لذی سمع سمع و لذی قلب اقبل الیه بفرج مبین ان الشّمس مع اشراقها تقتبس من نوره ولکنّ القوم اکثرهم من الغافلین قد ظهر کلّ ماکان مستوراً فی حجب الغیب و برز ما کان مسطوراً فی کتب الله ربّ العالمین

\*\*\* ص 133 \*\*\*

من النّاس من وجد عرف قمیصی و سرع الی بحر عنایتی و منهم من اعرض و اعترض علی ما نزّل من ملکوت بیانی البدیع کم من عالم نقض میثاق الله و عهده و کم من غافل سمع النّدآء و اقبل بقلبه الی الله العلیم الخبیر یا خلیل انّآ ذکرناک من قبل و ارسلنا الیک ما حکی عن ظهوری و اقتداری و رحمتی و شفقتی و فضلی الّذی احاط من فی السّموات و الارضین لا تحزن عمّا ورد علیک قد فاز بالرفیق الأعلی من آمن بالله مالک هذا الیوم المنیر انّا ذکرناه فضلاً من عندنا علیک و علیه و انا الفضّال الکریم طوبی له بما فاز بالاقبال اذ اعرض عنّی اکثر عبادی الّذین خلقناهم لخدمة امری المحکم المتین انّ ربّک غفر اخاک حین صعوده و طهّره عن الآثام و

ادخله

\*\*\* ص 134 \*\*\*

ادخله فی مقام عجزت عن اوصافه السن العارفین انا نکبّر من هذا المقام علی احبّائی فی هناک الّذین شربوا رحیق بیانی و فازوا بما جری من قلمی الاعلی انّ ربّک لهو الغفور الرّحیم البهآء من لدی الله مالک الاسمآء علیک و علیه و علی الّذین نزلت اسمائهم فی لوحی الحفیظ

**بنام مقصود عالم**

یا خلیل علیک بهائی و عنایتی حمد مقصودیرا لایق و سزاست که به مرقاة بلا اهلی ولا را بافق اعلی راه نمود و بید عطا از رحیق لقا عنایت فرمود و سحاب مانعه را بارادۀ محیطه از میان برداشت تا پرتو انوار جمال الله را مشاهده نمایند و جان نثار کنند و به این نثار که نفس آثار است اهل این عشق و محبّت را حیات

\*\*\* ص 135 \*\*\*

تازۀ باقیه بدیعه بخشید و از این نثار نسیم خوشی در مرور قسم بآفتاب حقیقت که در این حین از افق این مقام مُشرق که ادراک عالم از ذکر اثر و ثمر این نسیم روحانی عاجز و قاصر است جلّت حکمته و عظمت آثاره تعالی ذکره و عزّ سلطانه و لا اله غیره یا خلیل نامۀ که ارسال نمودی جناب حسین علیه بهائی بساحت اقدس فرستاد و این لوح امنع اقدس در جوار نازل نسئل الله تبارک و تعالی ان یؤیّدک و عباده علی ما ینبغی لایّامه و یجعلک خادماً لامره و ناطقاً بذکره و ذکر اولیآئه الّذین جعلناهم اوّلاء علی انّه لا اله الاّ هو طوبی لمن فاز بما نزّل و عرف ما نطق به لسان العظمة انّه من المقرّبین فی کتابی المبین اولیای آن ارض طرّاً را ذکر مینمائیم کبّرمن قبلی علیهم و بشّرهم باقبالی

الیهم

\*\*\* ص 136 \*\*\*

الیهم و توجّهی ایّاهم من هذا الشّطر البعید فی آخر القول قل سبحانک یا منوّر الآفاق و النّاطق فی یوم التلاق اسئلک بالانوار المشرقة من افق رحمتک و انجم سمآء فضلک بان تؤیّد عبادک علی خرق ما منعهم عن الاقبال الیک و الحضور امام وجهک انت الّذی اقر بکرمک الکائنات و بفضلک الممکنات اسئلک بان لا تخیّبهم عمّا عندک و خلّصهم من الظنون و الاوهام انّک انت المقتدر العزیز هو الذّاکر العلیم العلاّم و ؟؟ اوهام عالم را اخذ نموده و سبحات آمال عباد را از مشاهدۀ انوار افق اعلی منع کرده باصنام عاکفند به گمان آن که حق را عابدند سبحان الله مقرّی که عدل و علم عالم از او ظاهر از او غافل و به علمای جاهل ظالم

\*\*\* ص 137 \*\*\*

متمسّکند در جیمع قرون و اعصار این نفوس ظالمه بر مشارق وحی الهی وارد آوردند آنچه که جمیع عیون گریست و از جمیع قلوب چنین مرتفع لله الحمد در چنین ایّامی که ظلمت عالم را احاطه نموده به کوثر حیوان فائز شدی و از فرات رحمت نوشیدی این مقام اعلی را باسم مالک اسما حفظ نما و به حکمت و بیان و روح و ریحان با عباد ارض معاشرت نما شاید نفس بذکر آنجناب به انوار آفتاب ظهور اقبال نماید ولدی المذکور مذکور آید در جمیع احوال به حکمت ناظر باش حق جلّ جلاله در عراق و ارض سرّ و سجن اعظم بحکمت امر فرموده مخصوص بعد ورود در این سجن اعظم و بعد از شهادت جناب بدیع علیه بهآئی دوستان را تکبیر برسان قل ایّاکم ان تخوّفکم سطوة الجبابره

او

\*\*\* ص 138 \*\*\*

او تضعفکم قوّة الفراعنه سوف تفنی الدّنیا و ما فیها و یبقی ما قدّر من لدی الله ربّ العالمین البهآء علیک و علی الّذین فازوا بعرفان الله فی هذا الیوم المبارک العزیز البدیع

**هو المبین الخبیر البدیع**

قد انزلنا لک الآیات من قبل و نذکرک فی هذا اللیل فضلاً من لدنّا انّه لهو الفضّال القدیم و نکبّر من هذا المقام علی وجهک و وجوه الّذین سطع منها الانّه ای فی حبّ الله ربّ العالمین کم من عبدٍ ادعی العلم و العرفان و منع اذ اتی الرّحمن و کم من جاهل شرب من بحر العلم باسمی المهیمن علی من فی السّموات و الارضین انشآءالله نفوس مستقیمۀ راسخه در ظلّ سلطان احدیّه مستریح باشند و بانوار وجه منوّر امروز روزیست که جمیع ذرّات بالملک لله ناطقند باید

\*\*\* ص 139 \*\*\*

شاربان کوثر بقا بذکر الله مالک الاسمآء ناطق باشند بشأنیکه سبب قیام قاعدین و توجّه غافلین شود قدر این ایّام را بدانید این همان ایّامیست که در اکثر کتب الهیّه ذکر آن از قلم اعلی ثبت شده طوبی لقلب عرف و شرب و فاز و ویل للجاحدین انّا نکبّر علی وجوه الّذین آمنوا من هذا المقام البعید و نذکرهم بما هو خیر لهم من خزائن الارض کلّها انّه لهو الغفور الرّحیم نوصیکم بالأستقامة الکبری و بما حکم به الله فی کتابه البدیع نسئل الله بان یوّفقکم و یقدّر لکم ما قدّره لاصفیآئه انّه لهو العزیز العظیم

**هو النّاطق بالحق بین الخلق العظیم**

یا خلیل ان افرح بما توجّه بحر الغفران الی اخیک الّذی صعد الی الله المهیمن القیّوم انّا غفرناه فضلاً من لدنّا

لتشکر

\*\*\* ص 140 \*\*\*

لتشکر ربّک مالک الملوک هذا یوم فیه اشرقت شمس الجود و ارتفعت سمآء الکرم هذا الاسم الّذی تنطق فی مقامه المحمود بهذا الاسم ارتعدت فرآئص الاسمآء و بهذا النّور اشرقت الارض و انارت الوجوه یا خلیل ان احمد الله بما ذکرت من قلمه الاعلی مرّة بعد مرّة انّه لهو الشّاهد النّاظر العزیز الودود

**بنام خداوند مهربان**

انشآءالله لم یزل و لایزال بحبل مطلع امر الهی و مشرق وحی صمدانی متمسّک باشی دنیا و ما فیها در کلّ حین در زوالست و آنچه باقی و دائمی خواهد بود ایمان بحق و عمل به آنچه امر فرموده است بوده جهد نما تا بر صراط امر مستقیم باشی و از ما سوی الله فارغ و آزاد گردی اکثری از ناس بوساوس شیطانیّه از افق توحید محروم مانده­اند تابع هواهای خود هستند

\*\*\* ص 141 \*\*\*

و همچه گمان می­نمایند که حق را متابعت می­کنند زود است که به جزای عمل خود مبتلا شوند باید به کمال فرح و سرور بذکر مالک ظهور مشغول باشی البهآء علی الّذین استقاموا علی الامر و اتّبعوا بسمه الحزین الغریب امرالله المحکم المتین یا الهی و اله الارض و السّمآء و سلطانی و سلطان من فی ملکوت الاسمآء تری ما ارتکبه المشرکون فی ایّامک مامن ارض الاّ و قد سفک فیها دم اصفیائک و مامن هوآء الاّ و قد صعدت الیه زفرات احبّائک اسئلک یا اله العالم و المقتدر علی الامم بان تنزل من سمآء عنایتک ما نفرح به قلوب احبّتک ای ربّ فانظر الیهم بلحظات رأفتک و خلّصهم من طفاة خلقک و عصاة بربّیتک ای ربّ تسمع ضجیج القلوب و حنین افئده امنائک

اسئلک

\*\*\* ص 142 \*\*\*

اسئلک بان تبدّل سریر الظّلم بعرش العدل انّک انت المقتدر علی ما تشآء و انّک انت المهیمن القیّوم

**بسمه المهیمن علی ما کان و مایکون**

شهد الله انّه لا اله الاّ هو و الّذی ینطق بحقّ انّه السلطان الوجود لمن فی الغیب و الشهود و به نزّلت الصّحائف و الالواح و ظهر ما کان مکنونا فی خزائن الابداع من اعترف به اعترف بالله و سلطانه و الّذی اعرض انّه من الهالیکن طوبی لمن سمع ندآء ربّه و اجابه و ویل لکلّ غافل بعید و قد سمعنا ندآئک و اجبناک بهذا الکتاب المبین لتقرئه بین العباد و تقوم علی ذکر ربّک علی شأن لا تمنعک اشارات الملحدین

**هو الشّاهد السّمیع**

شهد الله انّه لا اله الاّ هو و الّذی الی بالاسم الاعظم

\*\*\* ص 143 \*\*\*

انّه لمولی العالم طوبی لسمیع سمع ندآئه الاحلی و لعالم اتّخذ لنفسه سبیله المستقیم انّا اظهرنا الامر و انزلنا الآیات و ارسلنا البرهان و القوم اکثرهم من النّائمین قد اخذتهم الغفله علی شأن انکروا من خلقهم و رزقهم الا انّهم من الاخسرین فی کتابی المبین قل یا ملأ البیان اتّقوا الرّحمن و لا تتّبعوا کلّ کاذب اثیم الّذی منعکم عن صراط الله و اغوالکم عن هذا النّباء المبین ای افتحوا ابصارکم ثمّ انظروا بالعدل و الانصاف کذلک یأمرکم من عنده کتاب حفیظ انّک اذا سمعت ندآئی و وجدت عرفی و رأیت افقی قل لک الحمد یا من ذکرتنی و انزلت علیّ ما لایعادله ما فی الارض انّک انت المعطی هو المشرق من افق البیان المشفق الکریم سبحان الّذی نطق فی ملکوت العرفان و انطق کل شیئ نباء نفسه

المهیمنة

\*\*\* ص 144 \*\*\*

المهیمنة علی الامکان انّه ینصر من قام علی نصرة امره و یؤیّده کیف یشآء بالعظمة و الاقتدار لا تمنعه جنود العالم و لا اشارات الامم ینطق بالحق فی قطب الابداع انّه لا اله الاّ هو العزیز الوهّاب نعیماً لمن سمع ندآء المحبوب و توجّه الیه بالرّوح و الرّیحان انّا وجدنا عرف حبّک نزّلنا لک هذا اللّوح لتشکر ربّک فی البکور و الآصال لا تحزن من الدّنیا و شئوناتها انّها ستفنی و یبقی لک ما قدّر فی الکتاب کذلک دلع دیک العرش و نطقت الورقآء بابدع الحان نسئل الله بان یوفقّک علی خدمته و یجعلک من الّذین فازوا بالاستقامة الکبری فیهذا الامر الّذی به تزلزلت البلاد

**هو** **النّاطق** **العلیم** **الخبیر**

قد تکرّر قلمی الأعلی من الّذین ارتکبوا ما نهوا عنه فی الکتاب

\*\*\* ص 145 \*\*\*

انّا نهینا الکل ّعن التّوجّه الی هذا المقام منهم من نبذ امرالله و منهم من اتّبع ما امر به فی الالواح طوبی لمن تمسّک بالامر و ویل لکلّ غافل مرتاب انّا نحسبّ الّذین جعلوا آمالهم رضی الله ربّ العالمین او یتّبعون احکامه بالرّوح و الرّیحان من عرف الله لا یتجاوز عمّا انزله الله فی الصّحائف و الالواح انّک لا تحزن من شیء ان افرح بذکر ربّک ثمّ اعمل ما امرت به من لدی الله مولی الانام

**بسمی الّذی به لاح افق العالم**

یا معشر الامم قد اتی مالک القدم باسمه الاعظم و یدعوکم الیه ان انتم من السّامعین انّه ما اراد لکم الاّ ما یقرّبکم الی الفرد الخبیر ایّاکم ان تحزنکم شئونات الدّنیا او تمنعکم زخارفها عن صراطی المستقیم خافوا الله و لا تتّبعوا ما عندکم ان اتّبعوا ما اُمرتم به من لدن علیم حکیم سوف تفنی الدّنیا و ما عندکم

و یبقی

\*\*\* ص 146 \*\*\*

و یبقی کلّ ذکر نزّل من قلمی الاعلی ان انتم من العارفین کن قائماً علی خدمة امری و ناطقاً بذکری و عاملاً بما نزّل فی کتابی و مقبلاً الی افقی المنیر

**بنام** **خداوند** **توانا**

آفتاب حقیقت مشرق و ظاهر و مکلّم طور ناطق و مشهود طوبی از برای نفوسیکه به این فیض اعظم و فرح اکبر فائز شدند و ویل لمن اعرض عن الله و کفر بآیاته و جادل ببرهانه انّه من الاخسرین فی کتاب الله ربّ العالمین دوستان الهی را تکبیر می­رسانیم و بافق اعلی هدایت می­نمائیم باید کل به کمال اتّحاد بر خدمت امر قیام نمایند قیامیکه اضطراب او را اخذ ننماید و تزلزل باو راه نیابد ای دوستان ایّام رحمن است و عنادل عرفان بر اغصان مغرّد از حق بطلبید توفیق عنایت فرماید تا باستقامت تمام بر خدمت امر مالک انام قیام نمائید

\*\*\* ص 147 \*\*\*

اوست قادر و مقتدر قد شهدت بقدرته الکآئنات و سلطانه بسمه الظّاهر من افق الاقتدار الممکنات قد اظهرنا الامر و انزلنا الآیات للّذین نبذوا الوهام و اقبلوا الی مشرق الیقین و اثبتنا بها اسمائهم فی کتاب ما اطّلع به الاّ الله العلیم الخبیر لو یعرّفن هذا الفضل الاکبر و هذا المقام الانور الاطهر لیطیرّن فی هوآء محبتی الّتی سبقت العالمین کم من عبدٍ فاز بانوار الوجه و تحرّک من نسمة الوحی و کم من عبد تمسّک بکلّ متوهّم بعید سوف یرون الّذین اقبلوا مقاماتهم العُلیا و یشکر من ربّهم المعطی الکریم یا احبّآء الرّحمن تمسّکوا بما نزّلناه لکم من جبروت الاقتدار تالله لایعادله ما خلق فی الامکان یشهد بذلک من ینطق بالحق انّه لا اله الاّ هو العلیم الحکیم هنیئاً لک بما شربت

الرحیق

\*\*\* ص 148 \*\*\*

الرّحیق المختوم اذ اتی القیّوم بامره البدیع ان اشکرالله بهذا الفضل قل لک الحمد یا محبوب العارفین

**هو السّامع المجیب**

یا عبدالله حمد کن مقصود عالم را که از نسمات فجر ظهور ترا آگاه فرمود و راه نمود جمیع عالم از برای عرفان این یوم و خدمت امر خلق شده­اند ولکن چون صریر قلم اعلی و حفیف سدرۀ منتهی مرتفع حزب شیعه طرّاً بر اعراض قیام نمودند الاّ معدودی از اصحاب احمد احسائی علیه بهائی و عنایتی و رحمتی الّتی سبقت من فی الارض و السّمآء ای کاش باعراض اکتفا مینمودند بر سفک دم اطهرش فتوی دادند انّک اذا فزت ببیان ربّک الرّحمن قل الهی الهی لک الحمد بما هدیتنی و ایّدتنی علی عرفان یومک الّذی زیّنت به کتبک و زبرک و الواحک

\*\*\* ص 149 \*\*\*

و لک الثّنآء بما عرّفتنی نبأک العظیم و امرک القدیم سقیتنی کوثر بیانک الی ان اقبلت الی افقک الاعلی و مقامک الابهی اسئلک یا مالک ملکوت الأنشأء ببحر رحمتک و سمآء فضلک بان تغفرلی و لو الدّی و لمن آمن بک و بآیاتک ای ربّ انا الّذی اقبلت الیک و ما اتّخذت لنفسی ربّاً سواک اسئلک بامواج بحر علمک و اشراقات انوار نیّر حکمتک بان تقدّر لی ما ینفعنی انّک انت المقتدر علی ما تشآء و فی قبضتک زمام الانشآء لا اله الاّ انت القویّ القدیر یا عبدالله حق از برای لقا ظاهر شده ولکن مشرکین حایلند و منکرین مانع نسئله ان یکتب لک اجر لقائه و ما ینبغی لقدرته و سلطنته و اقتداره البهآء علیک

**بنام مقصود عالم و مالک امم**

حمد مقدّس از معانی و بیان مالک امکان را لایق و سزاست

که عالم را

\*\*\* ص 150 \*\*\*

که عالم را بنور عرفانش منوّر فرمود و افئدۀ مقبلین و مقرّبین را نجاتم انّا لِله مزیّن داشت در بحبوحه ذلّت نور عزّت از افق اراده مشرق و در بحبوحۀ فقر آفتاب غنا از سمآء مشیّت طالع و ساطع جلّ سلطانه و جلّ برهانه لا اله غیره نامۀ آن جناب رسید و امام وجه مظلوم قرائت شد بشرف اصغا فائز گشت لله الحمد بمثابۀ علم ما بین اهل عالم باسم حق مذکوری بمحبتش مشهور این کلمه علیا بمثابه گوهر بیمانند از خزانۀ قلم اعلی ظاهر گشته هنیئاً لک و مریئاً لک نسئل الله ان یوّفقک و یؤیّدک علی ما یحب و یرضی انّه هو مولی الوری و ربّ العرش و الثّری جواب عرایض مقبلین از سمآء مشیّت نازل و ارسال شد از حق میطلبیم نفوس مذکوره را موّفق فرماید تا از بحور مستوره در کلمات و آیات الهی بیاشامند و از نفحات وحی قسمت برند و نصیب

\*\*\* ص 151 \*\*\*

بردارند لازال آنجناب در ساحت اقدس مذکور بوده و هستند حکم لقا و اجر لقا و ذکر لقا از برا ی آنجناب از قلم اعلی ثبت شده این ذکر را قرون و اعصار و تغییرات عالم و ضوضاء امم محو ننماید یشهد بذلک کلّ عالم بصیر و کلّ عارف خبیر و اگر وقتی از اوقات حکمت اقتضا نماید توجّه نمایند ولکن باید در جمیع احوال اولیای الهی بحکمت ناظر باشند و به آن متمسّک چه که این کلمۀ علیا مکرّر از قلم اعلی جاری شده دوستان را از قبل مظلوم تکبیر برسان و بتجلیّات آفتاب عنایت حق مسرور دار انّه معهم یسمع و یری و هو السّمیع البصیر البهآء المشرق من افق سمآء ملکوتی علیک و علی الّذین اقبلوا و قالوا لک الحمد بما اظهرت لنا صراطک المستقیم و نبأک العظیم

**هو النّاظر من افقه الاعلی**

لله الحمد

\*\*\* ص 152 \*\*\*

لله الحمد دوستانش را برتری داد بهتری داد مهتری هم خواهد داد اراده اش را ارادات عالم منع ننماید و مشیّتش را ضوضآء امم باز ندارد یفعل ما یشآء و یحکم ما یرید و هو القوّی الغالب القدیر نامه­ات رسید ندایت را شنیدیم و باین لوح امنع اقدس جواب عنایت شد تا از بحور مستورۀ در آیات الهی بیاشامی و در انجمن عالم بذکر و ثنا مشغول شوی علمای ایران عباد را از ایمان منع نمودند و از بحر اعظم محروم داشتند و در زمان رسول الله یعنی حضرت خاتم تفکّر نما علما ممنوع و راعی غنم فائز انّ الفضل بیده و العنایة فی یمینه یفعل ما یشآء و یحکم ما یرید و هو العزیز الحمید نسئل الله ان یؤیّدک و یمدّک بجنود الحکمة و البیان انّه علی کلّ شیء قدیر قل لک الحمد یا الهی بما ذکرتنی فی سجنک الاعظم اذ کنت مسجوناً بین ایادی

\*\*\* ص 153 \*\*\*

للامم اسئلک بآیاتک الکبری و ظهورات عنایتک فی ناسوت الانشآء بان تکتب لی من قلمک للاعلی ما یقرّبنی الیک و ینفعنی فی عوالمک انّک انت المقتدر العلیم الحکیم

**بسمه المقتدر علی ما کان**

قد خضعت السّمآء بما ارتفعت هذه السّمآء الّتی تری من افقها شمس ذکر اسمی البدیع قد سکنت البحار بما تموّج هذا البحر الاعظم و طارت الجبال بما استقرّ هذا الهیکل المبین قد فاحت نفحات المحبوب اذ مشی جمال القدم فی سجنه العظیم قد جری کوثر الحیوان بما فتح فم الله فی هذا المنظر الکریم طوبی لمن عرف المحبوب اذ ظهر بین النّاس بسلطانه المهیمن علی العالمین کذلک نطق لسان العظمة اذ کان فی حزن عظیم

**هو المقتدر العلیم**

مظلوم

\*\*\* ص 154 \*\*\*

مظلوم آفاق در لیالی و ایّام خلق را بحق جلّ جلاله دعوت نمود و آنچه که سبب علوّ عباد و سمّو من فی البلاد است به بیانات شافیه کافیه ذکر فرمود دوستان الهی را بتقدیس و تنزیه و بما یرتفع به الامر وصیّت نموده آن چه الیوم سبب اعلاء کلمه و ظهور نور است اتّفاق بوده و خواهد بود چه که آفاق به او منوّر و مقام انسان به او مشهود اگر تا حال اولیا و اصفیا بما امرهم به القلم الاعلی عمل می­نمودند جمیع ارض به نور ایقان منوّر مشاهده می­شد ای دوستان بشنوید ندای مظلوم را و نصح ناصح امین را به گوش جان اصغا نمائید انّه خیر لکم عمّا عندکم و ما عند الامم کذلک نطق الّسان فی ملکوت البیان طوبی لمن وفی بمیثاق الله و عهده و ویل للنّاکثین

\*\*\* ص 155 \*\*\*

**هو الشّاهد الخبیر**

یا محمّد اشجار رجا را سیف اوهام قطع نموده و بیوت عدل و انصاف را ایادی ظلم ویران کرده و زخارف دنیای فانی کل را از ملکوت باقی الهی محروم ساخته یا حزب الله جهدی و یا احبّآء الرّحمن همّتی که شاید مقبلین از اوهامات معرضین محفوظ مانند در قرون و اعصار حزب قبل بظنون و اوهام مشغول و ثمرات اعمال ای نفوس غافله آنکه بر سیّد عالم فتوی دادند و شهیدش کردند حمد کن مقصود عالمیان را که ترا تأیید فرمود و راه نمود قل لک الحمد یا اله العالم و لک الثّنآء یا مقصود العارفین

**بسمه الأبهی**

مقصود از کتاب­های آسمانی و آیات الهی آنکه مردمان بآدابی

تربیت

\*\*\* ص 156 \*\*\*

تربیت شوند که سبب راحت خود و سایر بندگان شود هر امریکه قلب را راحت نماید و بر بزرگی انسان بیفزاید و ناس را راضی دارد مقبول خواهد بود مقام انسان بلند است اگر به انسانیّت مزیّن باشد و الاّ پست­تر از جمیع مخلوق مشاهده می­شود بگو ای دوستان امروز را غنیمت شمرید و خود را از فیوضات بحر معانی محروم ننمائید از حق می­طلبیم جمیع را به طراز عمل پاک و خالص در این یوم مبارک مزیّن فرماید انّه لهو الحاکم المختار

**یا ورقا**

یا ایّها الطّآئر فی هوآء محبّة مالک الاسمآء بشر الشیر قبل محمّد و ذکّره بآیات ربّه لیفرح بظهور عنایة مولاه الکریم قد ذکرنا کلّ الاسمآء فضلاً من عندنا و نذکر الّذین قاموا

\*\*\* ص 157 \*\*\*

و قالوا لبّیک یا اله العالمین طوبی لمن فاز باثمار شجرة قلمی الاعلی انّه من اهل الیقین فی کتاب مبین قل سبحانک یا فالق الحبّة و بارئ النّسمته اسئلک بالاسم الدّنی به انجذبت البریّة و نادی الرّوح فی البرّیّة بان تجعلنی من الّذین ما منعتهم الشّئون عن اسمک المکنون الّذی یمشی فی هذا الحین و یدع الکلّ الی الله ربّ العالمین

**بسمی القویّ القدیر**

یا ابراهیم انّا نذکرک بما اقبلت الی الله المهیمن القیّوم طوبی لوجه توجّه الی وجه الله و لقلب اقبل الی مقامه المحمود ان انظر ثمّ اذکر اذ توجّه الخلیل بقدرة الجلیل الی مقرّ الاصنام باسم ربّه مالک الانام طوبی لید کسرت اصنام الظّنون و الاوهام بهذا الاسم الّذی به انصعق من فی الارض

والسمآء

\*\*\* ص 158 \*\*\*

و السّمآء الاّ من شآءالله المقتدر المختار تمسّک بحبل الحکمة و تشبّث بذیل ربّک العزیز الوهّاب انّه ذکرک اذ کان مسجونا فی السّجن الاعظم و توجّه الیک اذ اخذته الاحزان طوبی لک و لمن فاز بالاستقامة الکبری فی امرالله مالک الانام

**بسمی الغفور الرّحیم**

انّا ذکرناه من قبل و من بعد و نذکر و فی هذا الحین لیجد عرف عنایة ربّه فی المقام الاعلی انّه آمن و اجاب و صعد متقبلاً الی الله ربّ العالمین قد طهّره الله فضلاً من عنده و غفره رحمة من لدنه انّه هو ارحم الرّاحمین طوبی له بما فاز بذکر قلمی الاعلی الّذی لایعادله شیء من الاشیآء یشهد بذلک من استوی علی عَرش اسمه العظیم البهآء المشرق من افق فضلی علیه و علی کلّ عبدٍ ثابتٍ راسخ مستقیم

\*\*\* ص 159 \*\*\*

**بسمی الّذی یشهد و یری**

یا ملأ الارض تالله قد تضوّعت رآئحة القمیص و انار افق الظّهور و نطق مکلّم الطّور و النّاس اکثرهم من الغافلین ینادیهم قلمی الاعلی فی اللّیالی و الایّام یشهد بذلک مالک الانام فی هذا الکتاب المبین قد نبذوا الیقین عن ورآئهم متمسکین بما امروا من لدی کلّ غافل بعید نشهد انّهم نبذوا کتاب الله و اخذوا کتب انفسهم الا انّهم من الصّاغرین طوبی لک و لاسمک و لمن شهد بهذا الفضل الاعظم فی هذا الیوم المنیر لا تحزن من شیء توکّل علی الله انّه یؤیّد من اراد علی خدمة امره العزیز العظیم

**بسمه الباقی الّدائم**

شهد الله انّه لا اله الاّ هو المهیمن القیّوم و الّذی ظهر بالحق

و ینطق

\*\*\* ص 160 \*\*\*

و ینطق بین الخلق انّه حمل البلایا کلّها لخلاص العالمین انّه ینادی فی سجنه الاعظم و یدع الامم الی الفرد الخبیر طوبی لمن سمع ندائه و اقبل الیه و ویل لمن اعرض و اتّبع کلّ عالم مریب قد سمعنا ندائک و اجبناک بهذا اللّوح المبارک العزیز البدیع توکّل علی الله فی کلّ الامور انّه یحفظ من یشآء بسلطانه المهیمن علی العالمین

**الاقدس الاعظم الابهی**

ذکر من لدنّا لمن ذکر لدی العرش لتحرّکته نفحات الذّکر الی مقامی یطیر باجنحة الاشتیاق الی الله مالک الرّقاب انّه توجّه الی من توجّه الیه و نطق بذکر الّذین قاموا علی نصرة امره فی البلاد طوبی لمن النقط لئالی المعانی من معدنه و ترک الفاظ القوم لاهل الاوهام هنیئاً لمن شرب الخمر الحمرآء من الید البیضآء

\*\*\* ص 161 \*\*\*

و اخذه السّکر علی شأن انقطع عن الامکان قل اتّها للکوثر بیانی بین خلقی و رحیق عرفانی لعبادی طوبی لمن فاز بها و شرب منها عند اشراق نور جمالی من افق وجهی المشرق علی الآفاق لا تحسبنّ الّذین غفلوا علی امر الا انّهم من اهل الضّلال ینعهم اعمالهم و لو یظنّون حول البیت و یقوّمن بالاسحار قل لا عاصم الیوم لاحدٍ الاّ لمن سرع بقلبه الی مطلع الفضل الّذی به اطمئنّت القلوب و قرّت الابصار قل یا قوم تالله تنادی السّدرة المنتهی فی ملکوت الانشآء و انتم غفلتم بعد الّذی خَلقتم لهذا النّدآء الاحلی یشهد بذلک مالک الابداع الی متی تتّبعون الهوی ان اقبلوا الی وجه الهدی الّذی ظهر علی شأن ما منعتها حجبات الفجّار کسّر و اکواب الموهوم باسمی القیّوم ثمّ خذوا قدح الفلاح باسم فالق الاصباح کذلک احیینا

اجساد

\*\*\* ص 162 \*\*\*

اجساد الالفاظ من رشحات بحر بیان ربّک مسخّر الاریاح اذا فزت باللّوح و انجذبت من کوثر الرّحمن قل لک الثّنآء یا مطلع الثّنآء و لک البهآء یا من بیدک بهآء السّموات و الارضین

**بسمه الباقی بعد فنآء الاشیآء**

سبحان الّذی نزّل الآیات بالحقّ و جعلها بیّنات لمن فی السّموات و الارضین بها احیی الله الارض بعد موتها انّه لهو المقتدر العزیز و زیّن سمآء البیان بانجم المعانی و البیان و طرز کتاب الوجود باسمه العزیز المنیع قد وجدنا منک عَرف الاقبال لذا نزل لک هذا اللّوح الّذی لا یعادله ما خلق فی الارض انّ ربّک لهو العلیم الخبیر انّ الّذین استیقظوا من ندآء الله اولئک من اهل البهآء فی لوح عظیم ان

\*\*\* ص 163 \*\*\*

استقم علی الامر و تدارک مافات عنک کذلک یعظک المسجون من لدن علیم حکیم بلّغ امر مولیک بالحکمة کذلک یامرک من یدع الکلّ الی الله العزیز الکریم تفکّر فی ایّامی و ما ورد علیّ فی سبیل الله ربّک و ربّ العالمین قم علی ذکر مولیک باستقامة لا تمنعها نعیق الفجّار و لانهیق الّذین کفروا بالله العزیز الحمید انّما البهآء علی اهل البهآء الّذین استقرّوا علی الفلک الحمرآء باسم الله مالک الاسمآء الا انّهم من بسمه المهیمن علی الملک و الملکوت الفائزین تالله انّ مالک الجبروت ینادی من فی النّاسوت الی المقام الّذی استقرّ فیه عرش اسمه الاعظم الّذی الی من سمآء العظمة بسلطان احاط من فی العالمین قد تحرّک قلمی الاعلی فی کلّ الاحیان کما تحرّک من قبل ینطق و یقول انّه لا اله الاّ هو العلیم الحکیم لو وجه

الناس

\*\*\* ص 164 \*\*\*

النّاس حلاوة الذّکر الّذی طلع من مطلع البیان لیدعنّ الدّنیا و ما فیها و یقبلنّ الی قبلة الآفاق الّذی سکن فی هذا السّجن المتین لعمری قد اخذت النّاس اهوآئهم و بها منعوا عن هذا الفضل العظیم طوبی لقادر اقبل الی الوجه و لقویّ خرق الحجاب ما صبع الیقین قد ذکر ذکرک لدی العرش و نزّل لک هذا اللّوح الّذی منه لاحت شمس البیان و تغرّدت الورقآء علی الافنان انّه لا اله الاّ هو العلیم الخبیر هذا لوح لو تأخذه بید القوّة لیکون معک فی کلّ الاحوال و ینصرک بدوام الله رب­ العالیمن

**هو الاعظم الاقدم الابهی**

قد حضر لدی العرش العباد الّذین آمنوا بالله المهیمن القیّوم و توجّه الیهم وجه القدم فی السّجن الاعظم اذ نطق بآیات الله العزیز المحبوب طوبی لهم بما حضروا و سمعوا ما تکلّم به الله ربّ

\*\*\* ص 165 \*\*\*

ما کان و ما یکون قل انّه لظهور الله فیما سواه یشهد بذلک کلّ الاشیآء ان انتم تعرفون لا یعزب عن علمه من شیء و لا یعجزه ما خلق بقوله کن فیکون انّا وجدنا عرف حبّک و سمعنا ندآئک و اجبناک بهذا الکتاب المختوم الّذی یحکی عن الکتاب الاعظم و انّه هذا اللّوح المحفوظ الّذی ینطق فی العالم انّه لا اله الاّ هو العزیز الودود استقم علی الامر ثمّ اشکر ربّک بما نزّل لک ما لاتعادله کنوز الغیب و الشّهود کبّر علی وجه احبّائی و بشرهم بهذا المقام المحمود البهآء علیک و علی من شرب رحیق الوحی من هذا القدح الّذی منه شرب عباد مکرمون

**هو المقتدر علی ما یشآء**

یا محمود یذکرک الودود من هذا المقام المحمود و یدعوک الی الله المهیمن القیّوم قد سمعنا ضجیجک و حنینک فی ایّام ربّک

و عرفنا

\*\*\* ص 166 \*\*\*

و عرفنا ما انت علیه انّ ربّک لهو العالم الخبیر انّه سمع ندائک و اجابک بما لاتعادله خزآئن الارض کلّها افرح و کن من الشّاکرین سیفنی العالم و ما فیه این القیاصره و قصورهم این الفراعنة و اقتدارهم و این الجبابرة و نفوذهم قد رجعوا من قصورهم الی قبورهم انّ ربّک لهو المذکّر الحکیم این صدر الایران و کبریآئه و این عظمته و اقتداره و این ثغره الباسم و امره الجازم و جسمه النّاعم قد رجع الی مقرّه خائفاً مضطرباً متزلزلا من خشیة الله رب العالیمن نشهد انّه کان علی جانب من الحبّ و ما ظهر منه فی ایّامه الاخیره ما یحزن به جمال القدم فی هذا الظّهور العظیم یا محمود لا تحزن عمّا ورد علیک افرح بهذا الذّکر المبین اشکرالله بما عرّفک هذا الامر الّذی احتجب عنه

\*\*\* ص 167 \*\*\*

کلّ عالم مریب انّک قد کنت مذکوراً لدی المظلوم و توجّه الیک طرف الله العالم المحیط قل سبحانک یا من فی قبضتک زمام العالم اسئلک بالاسم الاعظم الّذی به فتح کلّ باب و نطق کلّ کلیل و استغنی کل فقیر بان تقدّر لی ما ینبغی لعظمتک و اقتدارک و جودک و الطافک ای ربّ انا الّذی اقبلت الیک و توکّلت علیک قدّر لی ما ینفعنی فی عوالمک انّک تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک و انّک انت المقتدر القدیر لا اله الاّ انت الغفور الرّحیم

**هو الشّاهد و المشهود**

یا محمود یذکرک مالک الوجود فی مقامه المحمود و یبشّرک بعنایة الله العزیز الودود طوبی لنفس فازت بکلمة الله انّها من اعلی الخلق فی لوح محفوظ ایّاک ان تمنعک شئونات الخلق عن

الحق

\*\*\* ص 168 \*\*\*

الحق دع الموتی و تمسّک باسمه المحیی المهیمن القیوم کذلک نطق لسان المظلوم فی السّجن لتشکره فی اللّیالی و الایّام و فی اصیل و بکور انّک اذا وجدت عرف بیانی و فزت بلوحی قل لک الحمد یا مالک البقآء و لک الثّنآء یا سلطان الوجود

**یا محمود**

قد حضر کتابک الّذی ارسلته الی اسمی المهدی فی هذا السّجن الّذی فیه ینادی لسان المظلوم انّه لا اله الاّ هو المهیمن القیّوم ان اطمئن بفضل الله و رحمته ثمّ اذکره بذکر تطیر به الارواح و العقول ینبغ لکلّ من توجّه الی الوجه ان یعمل بما امر به فی کتاب الله الفرد الواحد المقدّس العزیز الودود و امّا ما ذکرت فی الّذین اقبلوا الی مطلع الامر بشّرهم بذکر اسمائهم فی هذا المقام الممنوع انّا سمعنا ندائهم

\*\*\* ص 169 \*\*\*

و ذکرناهم فی هذا الکتاب و نسئل الله بان یوّفقکم علی ما یحبّ و یرضی انّه لهو الحقّ علاّم الغیوب

**بسمه المهیمن علی الاسمآء**

انّا نذکر الله فی کلّ الاحوال علی شأن لا یمنعنا السّجن و ما ورد فیه علینا من الّذین کفروا بالبرهان و اعرضوا عن الله ربّ العالمین قد خلق العالم الذّکر مالک القدم منهم من غفل و منهم من سمع و سرع الی الله العزیز الحکیم طوبی لمن تمسّک بحبل الله و تقرّب الی بحره العظیم ویل لمن اتّبع الهوی اذ جائه الذّکری من لدن علیم خبیر هنیئاً لک بما شربت رحیق الذّکر و اقبلت الی افق امر ربّک المعطی الباذل القدیم ان استقم علی الامر بحول الله و قوّته ثمّ انطق بثنائه لینتبهنّ به کلّ غافل بعید

اولیای

\*\*\* ص 170 \*\*\*

اولیای الهی هر یک مذکورند و بعنایت فائز قل یا جبّار قد اتی المختار و القوم فی ریب مبین اسمع النّداء من سدرة المنتهی فی الفردوس الاعلی انّه لا اله الاّ هو الفرد الواحد العلیم الخبیر

**یا عبدالله**

حضر اسمک لدی المظلوم ذکرناک بما لا تعادله الاشیآء کلّها انّ ربّک هو الصّادق الأمین اشکرالله بهذا الفضل الأعظم و قل لک الحمد یا مالک الامم بما ایّدتنی علی الأقرار اذ انکر امرک کلّ جبّار عنید یا ابراهیم انّ الکتاب نزّل و الآیات ظهرت و البیّنات نادت الملک لله ربّ العالمین اعرف مقام الکلمة انّها تنجیک فی کلّ عالم من عوالم ربّک المقتدر القدیر البهآء علی اولیائی و امائی

\*\*\* ص 171 \*\*\*

هناک اللّائی آمنّ بالله ربّ الکرسیّ الرّفیع انتهی

یا ایّها النّاطق بثنائی و النّاظر الی افقی و القائم علی خدمة امری انّا زیّناک بطراز عنایتی و القیناک کلمتی و اظهرناک لتبلیغ امری بین عبادی قد حضر العبد الحاظر فی هذا الحین و ذکرک و عرض لدی الوجه ما ارسلته اذاً ظهر بحر العنایة بامواج الرّحمة و العطآء و اشرق نیّر الفضل من افق البقآء و ذکرناک بما انجذب به الملأ الأعلی و خرج الرّوح من مقامه الابهی شوقاً لاصغاء ندائی الی ان حضر مقابلة رأسی و نادی باعلی النّدآء یا ملأ الارض و السّمآء هذا هو المکنون فی ازل الآزال الّذی بذکره نزلت کتب الله ربّ العرش و الثّری ایّاکم یا ملأ الارض ان تمنعوا انفسکم ضعوا ما عندکم ثمّ اسرعوا بالقلوب الی مقام

فیه

\*\*\* ص 172 \*\*\*

فیه استوی القیوم علی عرش الظّهور و ینطق انّه لا اله الاّ انا الفرد الواحد العلیم الخبیر طوبی لک بما اقتصرت امورک علی ذکری و ثنائی و خدمة امری العزیز المحبوب ذکّر من قبلی اولیائی و بشّرهم بفضلی و رحمتی و نوّرهم بانوار بیانی البدیع قد انزلنا لهم ما ینادی باعلی النّدآء و یشهد بفضلی وجودی الّذی احاط الوجود من الغیب و الشّهود نعیماً لمن فاز بانوار ملکوتی و ویل لکلّ منبعض بعید یا مصطفی علیک بهآء الله مولی الوری خذ کأساً من رحیق المختوم ثمّ اشرب منها باسمی القیّوم انّه یقرّبک الی ربّک و یدخلک فی سرادق العلم و الحکمة و البیان تعالی الرّحمن منعم هذه النّعمة الکبری و مسقی هذا الکوثر الاصفی انّک اذا فزت به قل لک الحمد یا بحر العطآء و لک الفصل یا مالک ملکوت الاسمآء

\*\*\* ص 173 \*\*\*

یا نعمة الله لعمرالله کلّما اردت ان اذکر اولیائی بسمعت ندآء الاشیآء من کلّ الجهات هذا من فضلی علیهم و عنایتی لهم بشّر نفسک و اولیائی بما جری من قلمی الاعلی فی هذا الحین الّذی نطق اللّسانی انّه لا اله الاّ انا العزیز الوهّاب یا قاسم آفتاب حقیقت در این لیل ظلمانی از افق عکّا بشطر تا توجّه نموده لیذکرک و هل تعرف من هو هو الله المهیمن القیّوم احمد ربّک ثمّ اشکره بهذا الفضل الّذی لو یعصر بایادی المحبّة و الوفا لیتقطّر منه کوثر الحیوان فی الامکان تمسّک بالحکمة ثمّ ادخل النّاس فی مدینة البیان امرا من لدی الله العزیز المنان یا فتح الله قد جآء فتح الله و نصره و اتی من کان مخزونا فی علمه بشّر النّاس و قل افتحوا ابصارکم قد اشرق من افق العرفان نیّر البرهان ضعوا ما عندکم مقبلین الی الله

ربّ

\*\*\* ص 174 \*\*\*

ربّ العالمین قد اهتز العالم من نفحات الوحی و اخذ الوجود جذب الظهور انّه ینطق فی طور البیان قد فتح باب السّمآء و اتی فاطرها بسلطان غلب من علی الارض انّه هو الفرد الواحد المقتدر القدیر یا فتح الله قد خلقت لنصرة امر ربّک تمسّک بها و کن من النّاصرین انّما النّصرة هی تبلیغ امری بالبیان لا بالنّزاع و الجدال اعرف و کن من العارفین یا محمّد تقی اسمع ندائی من شطر سجنی انّه بجذبک الی افقی و یسقیک کوثر البیان من ید عطائی و یحفظک عن دونی و یقرّبک الی بساط قدسی انّک اذا وجدت عرف عنایتی قل الهی الهی لک الحمد بما هدیتنی بنور امرک الی مشرق آیاتک و مطلع بیّناتک اشهد انّک ظهرت و اظهرت ما یجعل اسمآء عبادک باقیة

\*\*\* ص 175 \*\*\*

ببقآء اسمائک و صفاتک انّک انت المقتدر علی ما تشآء و فی قبضتک زمام من فی الارضین و السّموات یا رضا مالک قضا از برای خود حبس عکّا را از قلم تقدیر امضا نمود و در سجن اعظم من غیر ستر و حجاب کلّ را به مالک قدم دعوت فرمود هنیئاً لک چه که در این حین قدح ذکر الهی باسمت ظاهر اشرب و کن من الشّاکرین یا خلیل انّک فزت برحیق الوحی و شربت کوثر البقآء من ید العطآء و ذکرت مرّة بعد مرّة انّا نوصیک و الّذین آمنوا بخدمة امرالله ربّکم و ربّ العرش و الثّری و مالک الآخرة و الاولی انّه هو الفضّال الکریم یأمر عباده بما یقرّبهم الیه و یجعلهم من الّذین لا خوف علیهم و لا هم یحزنون یا شیرزاد حبّذا هذا المقام الاعلی انّ وجه المظلوم توجّه الیک من شطر

السجن

\*\*\* ص 176 \*\*\*

السّجن و انزل لک مایجد منه المخلصون عرف الله المهیمن القیّوم اذا فزت بفرات رحمة ربّک الرّحمن قل لک الحمد یا مالک الامکان بما نوّرت القلوب بنور معرفتک و الرّئوس باکلیل عنایتک ای ربّ انا عبدک اقبلت الیک فی یومک قدّرلی ما یقرّبنی الی بساط قدسک انّک انت الواحد و انّک انت المعطی و انّک انت الکریم یا محمد قبل صادق ارادۀ مبشّر انکه عالم را به انوار صدق منوّر فرماید و امم را به طراز عرفان بیاراید ولکن الی حین اثری از آن ظاهر نه قوم بمفتریاتی ناطق که شبه آن در عالم اصغا نشده قد انکروا آیات الله و سلطانه و حجّته و برهانه للا انهم من الغافلین فی کتابی المبین الحمد لله آن جناب بحبل صدق تمسّک نمودند امروز هر نفسی بعرفان حق فائز شد او از

\*\*\* ص 177 \*\*\*

قلم اعلی در صحیفه حمرآء از صادقین مذکور و مسطور یا محمّد اسمعیل قد خلقک الله و من علی الارض لذکری و ثنائی و الطّواف حول ارادتی و مشیّتی و العمل بما نزّل فی کتابی طوبی لمن فاز بما خلق له انّه من اهل البهآء فی هذا المقام الاعلی یشهد بذلک لسان العظمة فی ملکوته العزیز البدیع یا جبرئیل لعمرالله اسرافیل امر در صور اعظم دمید و افئدة و قلوب که در هیاکل وجود از حیات محروم و ممنوع از کوثر بیان الهی بحرکت آمد و بحیوة ابدی فائز گشت منکرین اگر چه بظاهر سامع و ناطق و متحیرند ولکن عندالله از هالکین مذکور و مسطور انّ الصّور هو القلم الاعلی و نفخنا فیه امرا من عندنا و انا الآمر القدیم یا جبّار حضرت مختار می­فرماید خذ کتابی بقدرتی و قوّتی و قل الهی انا عبدک و ابن عبدک متمسّکا بحبل جودک اسئلک

ان

\*\*\* ص 178 \*\*\*

ان تجعلنی ناظراً الیک و بما ظهر من عندک منقطعاً عن دونک انّک انت المؤیّد العلیم الحکیم یا ابراهیم خلیل آمد در آتشش انداختند محمّد را کذّاب گفتند کلیم را سحّار و روح را کفّار این خلق بی انصاف لازال از حق معرض بوده­اند وجوه باقبال فائز نگشت الاّ من شآء ربّک لعمری ما خلقت للدّنیا بل لامری العزیز و نبأی العظیم یا علی عالم از عرف بیان الهی معطّر و بکمال ذوق و شوق بتسبیح و تهلیل مشغول از حق می­طلبیم عباد خود را فائز فرماید به آنچه جماد به آن فائز گشت سبحان الله کلمۀ قبول و رضا تصرّفات عجیب و غریب در عالم ظاهر نمود بکلمۀ قبول بیت ترابی مطاف عالم واقع و حجر سیاه مقبل امم قدرتش در هر حین ظاهر فرمود آنچه را که سبیل است اعظم از برای ایقان و ایمان

\*\*\* ص 179 \*\*\*

طوبی لبصیر رأی و لسمیع سمع ندآءالله من سجن عکّآء انّه من الفائزین فی هذا المقام المنیر یا علی حمد کن سلطان وجود را که در ساحتش مذکوری و به او معروف یا علی خ ا علیک بهآءالله حیرت اندر حیرت است معشر علمای ایران از اوّل ایّام الی حین به ظهور و کیفیّت آن آگاه نه آیا سبب منع چه بود و علّت محرومی چه عند ربّک علم کلّشیء فی کتاب عظیم این مظلوم از اوّل ایّام الی حین در دست اعدا مبتلا گاهی با زبخیر و هنگامی اسیر تا در آخر ایّام به این وارد و نحمد الله بذلک و نسئله ان یوفّقک علی امره انّه هو المقتدر القدیر یا جعفر قبل قلی خ ا امروز روزیست بزرگ و مبارک آن چه در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و می­شود مقام انسان بزرگست اگر بحق توجّه نماید و بر امر ثابت و راسخ باشد

\*\*\* ص 180 \*\*\*

انسان حقیقی به مثابه آسمان لدی الرّحمن مشهود شمس و قمر سمع و بصر انجم او اخلاق منیرۀ مضیئه مقامش اعلی المقام و آثارش مربّی امکان هر مقبلی الیوم عرف قمیص را یافت و بقلب طاهر به افق اعلی توجّه نمود او از اهل بها در صحیفه حمرآء مذکور خذ قدح عنایتی باسمی ثمّ اشرب منه بذکری العزیز البدیع یا عبد الله خ ا امرالله ظاهر و آیات الله نازل اسرار مکنونه امام وجوه مشهود و فرات رحمت از قلم مقصود عالمیان جاری از حق می­طلبیم عباد خود را از فیوضات ایّامش منع ننماید و از بحر فضل محروم نسازد امروز اشیا از اهتزاز کلمه علیا بظهور مالک اسما در جذب و وله و سرورند طوبی از برای سمعیکه باصغا فائز شد آن جناب باید بحمد و شکر

\*\*\* ص 181 \*\*\*

الهی مشغول باشد چه که قلم اعلی از سجن عکّا به تو توجّه نموده انه یحبّ من احبّه و یذکر من ذکره لا یعزب عن علمه من شیء قد احاطه علمه و احاطت حکمته یقدّر لمن یشآء ما یشآء و یکتب لمن یرید ما یرید و هو المشفق الغفور الرّحیم یا آقا خ ا امروز اگر یکی از شاربان رحیق معانی قصد مدینه بیان نماید جمیع اهل مدینه را به نوحه و ندبه مشغول یابد چه که اغنام الهی در هر شهر و دیاری بین ذیاب مبتلا مشاهده می­شوند قد رأینا و صبرنا انّ ربّک هو الصبّار و امر عباده بالصّبر الجمیل انّا انزلنا لک فی هذا الخیر ما یکون مخلّداً فی کتاب الله ربّ ا لعالمین یا محمّد قبل علی بلایای ارض را لاجل کلمۀ مبارکه علیا قبول نمودیم در ایّامیکه عالم بنار بغضا مشتعل در اظهار امر توقّف ننمودیم

دیدیم

\*\*\* ص 182 \*\*\*

دیدیم آنچه را که احدی ندیده و شنیدیم آنچه را که نفسی نشنیده ولکن بلا در سبیل مالک اسما از شهد شیرین­تر و از مائده لذیذتر غذای عشّاق قطعات اکباد و شراب اولیا عبرات جاریه در سبیل محبوب یکتا طوبی از برای نفوسیکه زخرف این دو یوم او را از نعمت باقيه دائمه محروم نساخت اشکر ربّک انّه ایّدک و عرّفک صراطه المستقیم و نبأه المحکم المتین

هو الظّاهر بالبرهان فی ملکوت البیان

مۤ ﻩٰ علیک بهآءالله مولی الاسمآء انّ البحر الاعظم اراد ان یرسل الیک موجاً من امواجه لتریه بعینک و تکون من الشّاکرین و شمس العرفان ارادت ان تتجلی علیک بتجلّی من تجلّیاتها لتجذبک الی الله ربّ العالمین اسمع النّدآء من شطر السّجن

\*\*\* ص 183 \*\*\*

انّه یقرّبک الی المقام الاعلی و یؤیّدک علی خدمة امر ربّک العلیم الحکیم و ینطقک بثنائه و یسقیک کوثر الفضل من ید عطآئه و یسمعک صریر قلمه الاعلی الّذی ارتفع بین الارض و السّمآ و یریک ما اشرق و لاح من افق لوحه العزیز البدیع قد سمع المظلوم ندآئک و انزل لک ما یبقی به اسمک فی کتاب الله العزیز الحمید و رأی توجّهک توجّه الیک من هذا المقام الّذی جعله الله مطاف المخلصین و الملائکة المقرّبین هذا یوم فیه ظهرت للاسرار و برز ما کان مکنونا فی علم الله لک یوم الدّین و فیه ارتفع صریر قلمی الاعلی و خریر مآء عنایتی و حفیف سدرة امری طوبی لمن اقبل و سمع و ویل للغافلین قم علی الامر باستقامة لا تزلّک سطوة الظّالمین الّذین نقضوا عهدالله و میثاقه و کفروا بحجّته و برهانه و غیّروا نعمته علی انفسهم الاّ انهم من

الاخسرین

\*\*\* ص 184 \*\*\*

الاخسرین فی کتابه المبین قل یا ملاء الارض ضعوا ما عندکم من الظّنون و الاوهام قد اتی القیّوم بنور به اشرقت الارض و السّمآء و بنار اشتعلت بها افئدة المقبلین ایّاکم ان تمنعکم شبهات العلمآء عن التّقرب الی مولی الوری و ایّاکم ان تحجبکم سبحات النّاعقین عن هذا النّبئا العظیم قل لاعاصم الیوم لاحد الاّ بهذا الامر الّذی اخبر به الله فی کتب المرسلین افتحوا ابصارکم تالله الحقّ هذا یوم المکاشفة و اللّقآء طوبی لمن اقبل و فاز و ویل لکلّ جاهل بعید انّک قم علی الامر منقطعاً عن الارض و آلآئها و زخرفها و خذ کأس العرفان من ایادی عطآء ربّک الرّحمن ثمّ اشرب منها رغماً للّذین کفروا بالله اذ اتی بسلطان مبین انّهم انتظروا ایّام الظّهور فلمّا اتی المیقات و نزلت الآیات اعرضوا عن مشرق

\*\*\* ص 185 \*\*\*

امر ربّهم المقتدر القدیر طوبی لک یا مهدی بما سبقت العلمآء فی اقبالک الی الله مقصود العارفین و طوبی لک بما شربت رحیق الوحی قبل فقهآء الارض الّذین انکروا ظهور الله ربّ العرش العظیم سوف یرفع الله هذا المقام الاعلی بین عباده انّه ولیّ المقبلین نسئل الله ان یجعلک علما باسمه فی بلاده و رایة ذکره لمن فی السّموات و الارضین انّه هو المقتدر علی ما یشآء لایمنعه شئی من الاشیآء و هو القویّ الغالب العلیم الحکیم انّک اذا اخذک کوثر بیانی و اجتذبک صریر قلمی قل سبحانک اللهم یا الهی و سیّدی و سندی اسئلک بالکلمة الّتی بها انجذبت افئدة المخلصین من عبادک و المقرّبین من خلقک و بمصباح امرک الّذی به انارت آفاق مملکتک بان تجعلنی خادماً لامرک و قائماً علی خدمتک ای ربّ

ترانی

\*\*\* ص 186 \*\*\*

ترانی منقطعاً عن دونک و متمسّکاً بعروتک الوثقی اسئلک برحمتک الّتی سبقت الوری و بنور امرک المشرق من افقک الاعلی و باسمک الّذی به ماج بحرالاسمآء و سخّرت به من فی ناسوت الانشآء بان تؤیّدنی علی عمل یکون باقیاً ببقآء اسمآئک و صفاتک و لایأخذه المحو بدوام ملکوتک و جبروتک انّک انت المقتدر المهیمن العزیز الفضّال بلسان پارسی ذکر می­شود از حق جلّ جلاله سائل و آملیم آن جناب را مؤیّد فرماید بر آنچه سزاوار ایّام اوست یا ایّها النّاظر الی الوجه بیقین مبین بدان امرالله و ما ظهر من عنده بمثابۀ آفتاب از دونش واضح و لائح و ممتاز ولکن رمد غرور و غفلت ابصار را از مشاهده منع نموده و همچنین قصص اولی آذان را از اصغا طوبی لعبد ما منعته الاحجاب و ماخوّفه ظلم فراعنة الارض

\*\*\* ص 187 \*\*\*

و اشرارها سمع و اقبل الی الله ربّ الارباب در قرون و اعصار علمای ایران منتظر ظهور بوده­اند و بر منابر باسمش ناطق و عند ذکرش قائم و بکلمه عجلّ الله ذاکر و چون فجر ظهور دمید و ندای مکلّم طور مرتفع کلّ باسهام بغضا و اسیاف بغی و فحشا هجوم نمودند و وارد آوردند آنچه راکه لوح و قلم از ذکرش محزون و مرتعد از حق بطلبید عباد را بطراز عدل و انصاف مزیّن فرماید که شاید خود را از حیات ابدی و نعمت سرمدی محروم نسازند در هر عصری از اعصار که افق عالم بانوار نیّر ظهور منوّر گشت خلق بی انصاف بر اعراض قیام کردند و حایل گشتند و عباد را از انوارش منع نمودند و محروم ساختند امید آنکه آن جناب باصبع اقتدار حجبات را شق نماید و سبحاترا خرق و عباد را از بئر اوهام بجنود حکمت و بیان نجات بخشد

شاید

\*\*\* ص 188 \*\*\*

شاید از بعد متنبه شوند و مقام ایّام را بدانند و بتدارک مافات مشغول گردند کذلک نطق لسان المظلوم اذ کان فی سجنه العظیم انّه ما اراد الا ّما ترتفع به کلمة الله المطاعة بین عباده و ما یقرّبهم الیه یشهد بذلک کلّ عارف بصیر و کل عالم خبیر البهآء من لدنّا علیک و علی من یسمع قولک فی امرالله رب الکرسیّ الرّفیع و مالک هذا الیوم البدیع

**هو القائم بالفضل و النّاطق بالعدل**

یا ایّها النّاظر الی الوجه کتاب متحیر که چه ذکر نماید ظنون و اوهام در افئده و قلوب غافلین بشأنی تصرّف نموده که محو آن بسیار مشکل است قائم ظاهر شد و نفوس منتظره که به گمان خود اتقی العالم و اعلم الامم بوده­اند ارتکاب نمودند آنچه را که عین عظمت گریست و اهل بیانی که به چشم خود اعمال حزب

\*\*\* ص 189 \*\*\*

قبل را دیده­اند و بگوش خود شنیده­اند مجدّد بقدم آنحزب ظالم مشی مینمایند و به همان اسمآء قبل متمسکّند هادی دولت آبادی در اضلال ناس بیچاره مشغول او از نفوسی است که ناحیه مقدّسه و جابلقا و جابلسا ترتیب دادند یک عالم ظنون و یک اقلیم اوهام تازه به میان آمده دعا کن حق جلّ جلاله عبادش را حفظ فرماید میگویند بیان تحریف شده کتاب ایقان که در جواب مسائل خال علیه بهآءالله در حضور نازل شده و ذکر هجرت این مظلوم در آن مذکور مع ذلک آن را به مطلع اوهام نسبت داده­اند در این صورت قلم چه تحریر نماید و لسان چه ذکر کند آنچه از مشرق مشیّت الهی نازل شده به مثابه آفتاب از دونش ظاهر و ممتاز بر هیچ بصیری مشتبه نشده و نمیشود از حق بطلب اولیای خود را

موید

\*\*\* ص 190 \*\*\*

مؤیّد فرماید بر حفظ نفوس شاید به مثابه حزب قبل به اوهام مبتلا نشوند لعمرالله آمه و خامه متحیّر آن جناب گواهند که اینمظلوم از اوّل امر الی حین به مثاب غیث هاطل از سمآء عنایت آیات نازل فرمود و فوق قدرت و اقتدار اهل عالم عمل نمود هیچ سدّی منع ننموده هیچ امری حائل نشد و باعلی النّدآء کل را بافق اعلی دعوت نمودیم اکثری نصح ناصح امین را نپذیرفتند نبذوا نصح لله ورائهم متمسّکین بما عندهم من الاوهام و الظّنون ملّت معرض دولت غافل جهلای ارض فرصت یافته­اند و عمل نموده­اند آنچه را که هیچ حزبی عمل ننمود چندی قبل الواح منیعه بدیعه و آیات مهیمنئه مقدّسه باسم ورقا علیه بهائی و عنایتی ارسال شد لعمرالله ینطق کلّ حرف من حروفاتها قد فتح باب السّمآء

\*\*\* ص 191 \*\*\*

و اتی من کان مخزوناً فی العلم و مستورا عن الابصار اولیای آن ارض را فرداً فرداً تکبیر برسان کل را بشارت ده و بعنایت حق مسرور دار بگو یا حزب الله شما بذکر و ثنا و نصرت حق مشغول باشید آنچه بر ما وارد شود راضی و شاکریم نسئل الله ان یوفّق اولیائه علی الاستقامة الکبری و علی ما یحبّ و یرضی انّه هو المقتدر المهیمن العزیز الحکیم البهآء من لدنّا علیکم و علی الّذین سمعوا و قالو لک الحمد یا مقصود هو الله تعالی شأنه الحکمة و البیان العارفین حمد مالک جود و سلطان وجود را لایق و سزاست که از ارسال رسل و انزال کتب مقصودی در رتبه اوّلیّه جز عرفان ذات مقدّس و تألیف افئده و قلوب نبوده بیک کلمه که از افق امّ الکتاب ظاهر فرموده صراط ظاهر و حکم حساب

باهر

\*\*\* ص 192 \*\*\*

باهر صیحه مرتفع و ندای صور محیط و جبال در مرور جلّت عظمته و قدرته و عزّت سلطنته و اقتداره و احاطت کلمته و سلطانه یا ایّها المذکور لدی المظلوم قد ارسل اسم الجود کتابک و ذکرک ذکرناک بهذا اللّوح المبین الّذی یجد منه المّوحد من عرف بیان الله ربّ العالمین نشهد انّک اقبلت فی اوّل الایّام و فزت و اعترفت بالله و آیاته و ظهوره و اقتداره و عظمته و اجلاله نسئل الله تبارک و تعالی ان یوفّقک فی آخر ایّامک کما ایّدک فی اوّل ایّامک انّه لهو المطاع فی امره و المحمود فی حکمه لازال مذکور بوده و به عنایت و فضل لایحصی و رحمت کبری فائز طوبی لک و نعیماً لک قل الهی الهی کل الحمد بما ذکرتنی فی سجنک الاعظم و هدیتنی الی صراطک الاقوم و نوّرت قبل بضیاء معرفتک و عینی بنور لقائک اسئلک یا سلطان

\*\*\* ص 193 \*\*\*

الوجود و مالک الغیب و الشّهود بامرک الّذی احاط الاشیآء و بقدرتک الّتی غلبت من فی الارض و السّمآء و بامواج بحر بیانک و تجلّیات نیّر احکامک ان تجعلنی فی کلّ الاحوال ناطقاً بثنائک و قائماً علی خدمتک و معترفاً بما نزل من سماء عرفانک انّک انت المقتدر المهیمن علی من فی السّموات و الارضین لا اله الاّ انت الفرد الواحد العلیم الخبیر یا ایّها الحاضر فی هذا الحین امام عرش الله مالک یوم الدّین قد انزلنا لکلّ اسم من الاسمآء ما طارت به الصّخرة الصّمآء فضلا عن الاجساد و الاجسام و الارواح بشّر اولیائی بفضلی و عنایتی و رحمتی الّتی سبقت ارضی و سمائی و نور عنایتی الّتی اشرق من افق عطائی یا نبیل قبل­ با سفینه بین امواج ترا ذکر می­نماید و مصباح بین اریاح بذکر اولیای حق جلّ جلاله

مشغول

\*\*\* ص 194 \*\*\*

مشغول مشرکین و ظالمین عمل نمودند آنچه را که عین حقیقت گریست و لوح صیحه زد و قلم منصعق فلمّا افاق تشبّث بذیل الرّحمة و قال ارحم عبادک یا ارحم الرّاحمین ثمّ استر سوء ظنونهم یا مقصود افئدة العارفین اشهد انّ رحمتک سبقت الکائنات و فضلک احاط الموجودات کلّ الامور فی قبضته اقتدارک و بحر العفو امام وجهک و نیّر الجود و الغنآء فی یمین ارادتک یا ستّار اسئلک باسمک المختار و یا صبّار اسئلک بلئالی حبّک فی افئدة الاخیار ان تزیّن هیاکل عبادک باثواب البرّ و التّقوی انّک انت الکریم ذوالفضل العظیم لا اله الاّ انت الغفور الرّحیم

هوالله

انّآ نرید ان نذکر ابنک الّذی فاز ذکره بالاصغآء فی هذا الحین الّذی ینطق لسان العظمة فی سجنه الاعظم العزّة و العظمة

\*\*\* ص 195 \*\*\*

لله ربّ العالمین یا اسمعیل قد تضوّع من الخلیل عرف الانقطاع علی شأن تحیّر به الملأ الاعلی و الّذین طافوا عرش الله العظیم دع الدّنیا لاهلها و خذ الکتاب بقوّة لا تمنعها صفوف المفترین طوبی لک بما نزل اسمک من لسان الله المتکلم الصّادق الامین قل لک الحمد یا الهی بما هدیتنی الی اسمک الاعظم و نوّرت قلبی بنور امرک المبین یا قلمی اذکر من سمّی بنعمة الله فیهذا المقام الرّفیع ثمّ انزل علیه ما تفوح به نفحات عنایة ربّه المشفق الکریم نسئل الله ان یرفعک باسمه و یقدّر لک ما یقرّبک الیه فی کل حین العزّ و البهآء و العظمة و الثّنآء علیک و علی عباد الله الموقنین

**هو الشّاهد السّامع العلیم الحکیم**

سبحان الّذی باسمه ماج بحر البیان فی الامکان و اشرق

نیّر الظّهور

\*\*\* ص 196 \*\*\*

نیّر الظّهور من افق سمآء البرهان و غرّدت حمامة الفردوس علی غصن الایقان انّه لا اله الاّ هو الفرد الواحد المقتدر العزیز المنّان قل یا ملأ الارض ابشروا فی انفسکم قد استوی هیکل القدم علی العرش الاعظم و نطق بما خضع له کتب العالم و احاط الفضل من فی السّموات و الارض طوبی لمن عرف و ویل لکلّ منکر کفّار قل قد فتح باب اللّقآء و اظهر من کنز العرفان لئالی الحکمة و البیان امراً من لدی الله المقتدر المختار قد حضر کتابک لدی المظلوم و سمعنا ندائک الأحلی فی ذکر الله مولی الوری و رأینا توجّهک الی الافق الاعلی اجبناک بلوح خضعت له الالواح انّا انزلنا لک من قبل و فی هذا الحین ما فتح به باب العلم علی وجه کلّ مقبل بصّار طوبی لک بما فزت فی اوّل الایّام بکوثر المعانی اذ منع عنه العباد

\*\*\* ص 197 \*\*\*

الاّ من شآءالله مالک الایجاد نسئل الله تبارک و تعالی ان یسقیک فی کلّ الاحیان رحیق بیانه و کوثر ذکره و سلسبیل رحمته الّتی سبقت الادیان انّک اذا وجدت عرف بیانی من آثار قلمی قل سبحانک الّلّهم یا الهی اسئلک بظهورک الّذی اهتزّ الطّور و نطقت السّدرة بما انجذبت به افئدة الابرار ای ربّ ترانی فی کلّ الاحوال مقبلاً الیک و متوجّها الی افق فضلک و بحر عطائک اسئلک ان لا تخیّبنی عمّا انزلته من سمآء رحمتک للطّائفین فی حول بیتک الحرام قد شهد کلّ ذی انصاف بقدرتک و سلطانک و کلّ ذی عدل بعظمتک و اقتدراک و کلّ ذی بصر بظهورک و بروزک و علوّک و عنایتک قرّب یا مقصود العالم و محبوب الامم عبادک الّذین بعدوا عن ساحة قربک و اعرضوا عنک فی ایّامک ای ربّ ایّدهم علی

الاقرار

\*\*\* ص 198 \*\*\*

الاقرار بعد الانکار و علی الاقبال بعد الاعراض انّک انت المقتدر العزیز الوهّاب صلّ اللّهم یا الهی علی امنائک و اصفیائک الّذین عملوا بما امرتهم فی کتابک ثمّ زیّنهم بین عبادک بالامانة و الدّیانة و الصّدق و الصّفآء انّک انت مالک ملکوت الاسمآء ای ربّ عرّفهم صراطک و نبأک الّذی بشّرت به فی کتبک و صحفک ثم وفّقهم علی التمسّک به و التّشبّث بذیله انّک انت المقتدر المختار ای ربّ تری عبدک النّبیل قام علی خدمة امرک بین عبادک ایّده باسباب سمواتک و ارضک لیقرّب العباد الی البحر الاعظم بجودک و کرمک انت الّذی لا تمنعک ارادات الامم و لامشیّاتهم و لاسطوتهم و ظلمهم و اقتدارهم تفعل ما تشآء و تحکم ما ترید

\*\*\* ص 199 \*\*\*

و انّک انت الآمر الحاکم فی المبدء و المآب لا اله الا انت الفرد الواحد هو الظاهر اللّائح المبین العزیز الفضّال کتاب انزله المضلوم الّذی به قام القائم و نطق القیّوم الملک لله ربّ ما کان و ما یکون یا نبیل علیک بهائی بعد از اشراق آفتاب حقیقت از افق ظهور و ارتفع نداء مکلّم طور ناس جاهل بی شعور در هیمآء ضلالت و بیدآء غرور هائم الی حین آگاه نشدند و از نوم غفلت بیدار نه تبّالهم و لمن اضلّهم پست­ترین جمیع احزاب عالم معرضین اهل بیان بوده و هستند نفسیکه معادل جمیع کتب الهی آورده او را انکار نموده­اند و باوهامات خود متمسّکند الی حین ادراک یوم الله را ننموده­اند هزار و دویست سنه بذکر قائم و ولی و وصی و نقیب و نجیب و شیخی و بالاسری مجادله مینمودند و بتکفیر یکدیگر مشغول حالهم معرضین

بهمان

\*\*\* ص 200 \*\*\*

بهمان اوهامات متمسّک حاصل آن نفوس چه بود و حاصل این نفوس چه قل هذا یوم الله لا یذکر فیه الاّ هو ان انتم تعلمون قل قد طوبی بساط الالفاظ و الاوهام بما اتی سلطان الایّام بنور مبین دوستان آن ارض را تکبیر برسانید از حق می­طلبیم کل را مؤیّد فرماید بر آنچه لازم و سزاست آنجناب باید در کلّ حین بذکر حق جلّ جلاله و اسمش ناس را مشتعل نمایند البهآء علیک و علی من معک و علی الّذین قالوا آمنّا بالله هو السّامع العلیم الخبیر الفرد الخبیر عالم بانوار ظهور مالک قدم منوّر و صریر قلم اعلی مرتفع و سدرۀ منتهی باثمار جنّیه لطیفه مشهود و کوثر بیان از یمین عرش جاری و روح القدس بقد اتی الحق ناطق ولکن عباد غافل و محجوب سبحان الله کل معترف و مقرّ نه

\*\*\* ص 201 \*\*\*

بر ظهور مکلّم طور و در قرون و اعصار یکدیگر را بشارت میدادند بظهور قائم و چون منادی عزّت از ملکوت عظمت بقد اَتَی الوعد ناطق و اشراقات انوار ظهور از افق عالم مشرق کل بر اعراض قیام نمودند و بر سفک دم اطهرش فتوی دادند مقام علما و فقهای ایران نزد هر بصیری واضح و هویدا گشت الی حین آرام نگرفتند و دست بر نداشتند اعاذنا الله و ایّاکم من شرّ هؤلآء یا ایّها النّاظر الی الوجه و المذکور لدی المظلوم نار ضغینه و بغضا و نفوس مذکوره که باسم علم معروفند الی حین ساکن نشده نسئل الله ان یحفظ اولیآئه من شرّ الّذین بّدلوا نعمة الله کفراً و احلّو قومهم و دار البوار حزب الله را از قبل مظلوم تکبیر برسان از حق می­طلبیم کل را تأیید فرماید بر ذکر و ثنا و انتشار آیاتش بگو قدر ایّام را

بدانید

\*\*\* ص 202 \*\*\*

بدانید و بما ینبغی تمسّک نمائید اینست نصح مالک اسم و سلطان یفعل ما یشآء که از قلم اعلی جاری گشت طوبی للعاملین و طوبی للفائزین ذکر کربلائی اسد را نمودند انّا نذکره ببیانی و نذکّره بآیاتی و نبشّره بما نزّل من سمآء عنایتی انّه هو المشفق الکریم یا اسد سمعنا ذکرک ذکرناک و نوصیک بالعدل و الأنصاف و بما امرت به فی کتاب الله العلیم الحکیم افرح بذکری ایّاک و قل لک الحمد یا مولی العالم و لک الثّنآء یا مقصود من فی السّموات و الارض اشهد انّک دعوتنی و هدیتنی الی صراطک المستقیم اسئلک بان تجعلنی مستقیماً علی امرک و ناطقاً بثنائک الجمیل البهآء علیک و علی اهلک بشّرهم من قبلی و کبّر علی وجوههم من لدی المظلوم الغریب اهل سیسانرا ذکر نمودید

\*\*\* ص 203 \*\*\*

انّا ذکرناهُم من قبل و من بعد بآیات لاتعادلها زخارف العالم و ما عند الأمم انّ ربّک هو الذّاکر العلیم یا اهل سیسان اسمعوا ندآء الرحمن انه یذکرکم و یوصیکم بالمعروف امراً من لدن آمرٍ علیم اسمعوا النّدآء من شطر السّجن فی سدرة المنتهی انّه لا اله الاّ هو الفرد الخبیر لعمرالله لایعادل بما نزّل لکم ما یُری فی ناسوت الانشآء یشهد بذلک مالک الأشیآء فی هذا المقام الرّفیع طوبی لکم و لآذانکم بما فازت باصغآء ندآئی و لا بصارکم بما رأت آثاری و لقلوبکم بما حملت اماته حبّی العزیز المنیع قد قدّر لکم من القلم الاعلی ما قرّت به اعین المقرّبین ایّاکم ان یمنعکم شیء من الاشیآء عن الله ربّ العالمین و نوصیکم بالحکمة و الصبّر و الاصطبار و السّکون و الوقار امراً من لدی الله

المقتدر

\*\*\* ص 204 \*\*\*

المقتدر القدیر الّذی اَتی راکباً علی السّحاب و منادیاً باسمه العزیز البدیع البهآء علیکم و علی الّذین سمعوا و اجابوا ربّهم الفضّال الکریم

**الاقدس الاعظم العلیّ الاعلی**

قد سمعنا ندآئک و اطّلعنا بما ورد علیک لذا تموج بحر عنایة ربّک العزیز العظیم تشهد بکینونتک بانّ رحمة سبقت الممکنات و فضله احاط العالمین هل یحزنک فقدان الزّخارف لعمری کلّ الامور فی قبضة قدرة ربّک المقتدر القدیر لاتحزن عمّا فات عنک توجّه بالقلب الاطهر الی المنظر الاکبر قل یا مالک القدر و فاطر البشر قد نبذت ما عندی رجائی ما عندک انّک انت الغفور الرّحیم انّه یقبلک فی تلک الحالة اذ وجدک عریّاً عمّا یلعب به العباد انّه لهو الغفور

\*\*\* ص 205 \*\*\*

الکریم ان فقد ما عندک ان اطمئن بما عندالله و ان بقیت بلا ناصر ان استنصر من الّذی فی قبضته ملکوت ملک السّموات و الارضین ان لن تجد لنفسک معیناً فاعلم و ایقن بانه معنیک و ان تفرّق رفقائک و الّذینهم کانوا معک انّه یرافقک و یذکرک بالحقّ انّه ناصر من لا ناصر له و معیّن من لا معین له و انّه لهو العزیز الحکیم لعمری لو تجد نفحات تلک الآیات و تطّلع بنسائم رحمة ربّک الّتی تمّ منها لیأخذک السّرور علی شأن تدع من فی الملک و تقوم بثنآء هذا المظلوم الفرید الغریب قم ثمّ اذکر ربّک و لا تخف عمّا فات عنک انّ ربّک لهو المقتدر علی ما یشآء انّه لهو الحاکم علی ما یرید فاعلم ا نّ زینتک حبّی و غنائک ذکری و کنزک ثنآئی و لئالیک التّوکل علی الله الباقی العلیم الخبیر ضع الاحزان ثمّ خذ کاس

السّرور

\*\*\* ص 206 \*\*\*

السّرور باسم ربّک الرّحمن قل یا الهی و محبوبی و یا الهی و مقصودی و یا الهی و معبودی لک الحمد بما احاطتنی فیوضات سحاب مکرمتک و شئونات مواهبک و افضالک و لو انّی یا الهی قد فات عنّی ما ینبغی لشأنک و یلیق لسلطانک ولکن اری بانّک ما منعتنی عمّا ینبغی لرحمتک و احسانک و ما یلیق لکرمک و جودک بحیث ذکرتنی و کنت صامتاً عن ذکرک ای ربّ فاجعلنی منقطعاً عمّا سواک و قائماً بحبّک و ناطقاً بذکرک و ناظراً الی شطرک لا کون خادماً فی بقیّة ایّامی لامرک ای ربّ فارحمنی بجودک ثم اکتب لی ما یحفظنی عن شرّ الّذینهم کفروا بنفسک و اعرضوا عن جمالک بعد الّذی اتیتهم من سمآء امرک بسلطنتک و اقتدارک ای ربّ لاتدعنی بنفسی و لا تطردنی بین عبادک خذیری بایادی قدرتک ثمّ انقذنی من بحور الاحزان

\*\*\* ص 207 \*\*\*

انّک انت الغفور الکریم العزیز المستعان

**بنام خداوند دانای توانا**

ندایت باصغای مظلوم عالم در سجن اعظم فائز شد نعیماً لک بما اقبلت الی قبلة الوجود و نراک مستقیماً فی امرالله رب العالمین از حق می­طلبیم آنجناب را بر حفظ بآنچه به او عطا شده مؤیّد فرماید امروز شأن نفوس مستقیمه معلوم نیست لعمرالله سوف یظهر بالحق من لدن مقتدر قدیر عبد حاضر لدی الوجه حاضر و مکتوبی که به او ارسال داشته بودید معروض داشت و وصیّت آنجناب را عمل نمود و این کلمه از افق سمآء محبّت آنجناب مشرق بود یا الهی قد نبذت ما عندی رجآء عندک الحمدلله باین کلمه عُلیا موفق شدید و بساحت اقدس ارسال داشتید قد کرّرنا هذه الکلمة الّتی نطق بها لسانک انّ

ربّک

\*\*\* ص 208 \*\*\*

ربّک لهو الذّاکر العلیم انشآءالله ثمر اینکلمه از برای آنجناب ظاهر می­شود و بآن فائز می­شوند انّ ربّک لهو الخبیر و انّه لهو النّاطق البصیر قل سبحانک ترانی متوجّهاً الیک منقطعاً عن دونک و سمع ضجیجی و صریخی و تشاهد ما انا علیه فی حبّک و حبّ اولیائک و اصفیائک عزّتک و عنایتک یشهد کلّ ارکانی و اعضائی و جوارحی و عروقی بقدرتک و سلطنتک لا اله الاّ انت المقتدر المتعال العزیز القدیر ای ربّ وفّقنی علی عمل یرتفع به امرک و یبقی به ذکری فی ملکوتک و جبروتک ای ربّ انا المسکین قد تشبّثت باسمک الکریم فاکتب لی من قلمک الاعلی ما ینفعنی فی الآخرة و الاولی انّک انت

\*\*\* ص 209 \*\*\*

مالک العرش و الثّری لا اله الاّ انت الغفور الکریم

**هو المهیمن علی من فی الارض و السّمآء**

طوبی لقلب اقبل و لوجه توجّه و لعین رأت و لاذن سمعت اذ ارتفع النّدآء من السّدرة المنتهی انّه لا اله الاّ هو الفرد الواحد العلیم الحکیم قد حضر اسمک لدی المظلوم ذکرک بما انجذبت به افئدة الّذین ما منعتهم حجبات العالم عن التقرّب الی الله ربّ العالمین طوبی لابیک انّه فاز فی اوّل الایّام اذ ارتفع ندآء مالک الانام بین السّموات و الارضین انّه اقبل بعد ما سمع اذا عرض عن الافق الاعلی کلّ عالم بعید سمع و اجاب و قال لک الحمد یا مقصود القاصدین کذلک جال قلم القدم فی مضمار اللّوح امراً من لدی الله الآمر القدیم انّک اذا رأیت امواج

بحر بیانی

\*\*\* ص 210 \*\*\*

بحر بیانی و اجتذبک رحیق عطائی قل الهی الهی لک الحمد بما هدیتنی الی صراطک المستقیم و نبأک العظیم اسئلک بالکلمة الّتی بها اظهرت حکم الصّور و انصعق به من فی ممالک العلوم و الفنون بان تعلّمنی ما ینفعنی فی کلّ عالم من عوالمک ای ربّ اسئلک بسراج امرک الّذی حفظته من اریاح الضّغینة و البغضآء الّتی هبّت من افئدة اعدائک الّذین زیّنوا رؤسهم بما رفعهم بین عبادک و غصبوا حقّک باسمک بان تجعلنی منجذباً بآیاتک و ناطقاً بثنائک و مستقیماً علی امرک انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله الاّ انت القویّ الغالب القدیر

**هو المقصود**

امروز لسان ملکوت باینکلمة مبارکه عُلیا ناطق طوبی لقویّ ما اضعفته الجنود و لمستقیم ما زلّته سطوة الملوک

\*\*\* ص 211 \*\*\*

یا نبیل علیک بهآءالله العزیز الجمیل انّا نری القوم فی نوم عجیب و ریب مبین لیس لهم ما یسوقهم الی مرضاة الیّه و لا ما یجذبهم الی الافق الاعلی هل ما عندهم یعادل بما عندالله لا و نفسه الحق قل انّه لا یتّبع اهوآئکم و لا یمشی فی طرقکم اتّقوا الله و لا تکونوا من الظّالمین ذکّر من قبلی اولیآء الله و احبّائه و بشّرهم بذکری و عنایتی نسئل الله بان یقرّبهم الیه و یقدّر لهم اجر لقائه انّه ما من اله الاّ هو یهدی من یشآء الی صراطه المستقیم قل هذا یوم الاستقامة و الوفآء نعیماً لمن قام عل خدمة امرالله انّه من اهل هذا المقام لدی الله ربّ العالیمن ذکّر النّاس بالحکمة و البیان لئلّا تشتعل نار البغضآء فی صدر کلّ ناعق بعید البهآء المشرق من افق سمآء رحمتی علیک و علی من معک

و علی الذین

\*\*\* ص 212 \*\*\*

و علی الّذین ما حجّتبهم حجبات العلمآء و لا سطوة المعتدین

**بنام گویندۀ پاینده**

این مظلوم گواهی داده و میدهد بسلطان وجود و مالک غیب و شهود و باینکه از برای او شبه و ضدّ و ندّ نبوده و نخواهد بود و باین کلمه مبارکه که طراز دیباج کتاب وجود است ناطق انّه لا اله الاّ انا المهیمن القیّوم انشآءالله آنجناب به کمال روح و ریحان بذکر محبوب عالمیان مشغول باشند و به خدمت امرش قائم دوستان الهی را از قبل مظلوم تکبیر برسان بگو انشاءالله باید بما ینبغی لامرالله و ظهوره ناطق و عامل باشید بشأنیکه شئونات دنیا شما را منع ننماید در سبیل حق حمل شداید نمودید این مقام را حفظ کنید شیاطین در ا رض منتشرند و باضلال انسان مشغول قل کذلک ینصحکم من عنده کتاب مبین

\*\*\* ص 213 \*\*\*

و یذکّرکم بالله و آیاته و یعلّمکم ما یهدیکم الیه انّه لهو الغفور الرّحیم البهآء المشرق من افق البقآء علیک و علی الّذین اقبلوا الی الله بسمی الّذی به ارتفعت الصّیحه بین البریّه الفرد الخبیر یا اسمعیل بفرح اکبر فائز شدی و بسرور اعظم مزیّن چه که حق جلّ جلاله از شطر سجن اعظم بتو توجه نمود و ترا ذکر فرمود اشکر و کن من الجاهدین یا نعمة الله مالک اسما میفرماید انشاءالله لازل بنعمت حقیقی و مائدۀ سمائی فائز باشی و بما یحبّه الله مطّرز عالم فانی و ما عندالله باقی یشهد بذلک کل ّمنصف خبیر یا عبدالله عبودیّت حقیقی مقامیست بزرگ طوبی از برای نفسیکه به آن تمسّک نمود و ویل از برای کسیکه مقام او را نشناخت و از او غافل شد و یک اصبع تجاوز نمود از برای هر شیء مقام و مقدار و حدودی معیّن است

من فاز

\*\*\* ص 214 \*\*\*

من فاز بالعبودیّة لله الحقّ ا نّه فاز بکلّ الخیر یشهد بذلک من ینطق بالحقّ انّه لا اله الاّ انا الآمر العلیم

**هو الظّاهر فوق الأشیآء**

قد شهد لسانی لنفسی و شهدت نفسی لهیکلی و هذه شهادة لو یکشفها الیه لتجعل الاعلی اسفلاً و الارکان متزلزلة و القلوب مضطربت و النّفوس مرتجفه کذلک نطق لسانی فی ملکوت بیانی طوبی لمن جعل مشیّته فانیة فی مشیّتی و فاز بالتّصدیق فیما نزّل من سمآء ارادتی و جری من قلمی انّه من اهل جنّة عرفانی و اصحاب سفینتی الّتی انزل الرّحمن ذکرها فی کتابه الحکیم طوبی لک بما نزّل لک هذا اللّوح الّذی شهد و اعترف فیه المظلوم لنفسه المسجون الغریب انّک اذا فزت به ان اشکرالله ربّک و ربّ العالمین و قل اشهد انّک قد اظهرت

\*\*\* ص 215 \*\*\*

ما کان مکنوناً فی خزآئن الغیب و مخزوناً فی کنآئز عصمتک لا اله الاّ انت ا لفرد الواحد المقتدر العلیم الحکیم

**هو الاقدس الاعظم الابهی**

قد فاز اذ انک باذن الله و تشرّف کتابک فی السجن الاعظم بمحضر ربک المهیمن القیّوم بذلک تحرّک القلم الأعلی و غنّت اوراق سدرة المنتهی و نطق لسان العظمة فی ملکوت البقآء انّه لا اله الاّ انا العزیز المحبوب بشرّ نفسک من قِبَل ربّک انّه یذکرک فی هذا المقام الممنوع و یعلّمک لتقول متوجها الی الافق الاعلی سبحانک یا فاطر السّمآء و خالق الاشیآء اسئلک بالاسم الّذی به طار العشّاق و ارتفع النّدآء فی الآفاق و احترق المشتاقون من الم الفراق بان تنزل من سمآء عنایتک

ما یجعلنی

\*\*\* ص 216 \*\*\*

ما یجعلنی متمسّکاً بک و غنیّاً عمّا سواک انّک انت المقتدر علی ما تشآء اشهد انّ فی قبضتک ملکوت الانشآء لا اله الاّ انت الواحد المقتدر الفرد العلیم الحکیم اطمئن بفضل مولیک قد توجّهت الیک لحظات عنایته انّه لهو السّمیع البصیر

**بسمه المهیمن القیّوم**

سبحانک یا الهی و محبوبی و مالکی و سلطانی یشهد لسانی و قلبی و جوراحی بوحدانیّتک و فردانیّتک و بعلوّک و سمّوک و قدرتک و اقتدارک قد خلقت اللّسان یا الهی لذکرک و القلب لحبّک و البصر لمشاهدة آثار صنعک و النّظر الی افقک عمیت عین لا تدراک و خرس لسان لا یذکرک ما من شیء الاّ و قد ظهر لخدمتک و ذکرک بعد عرفان مظهر توحیدک و مطلع نور تفریدک اشهد

\*\*\* ص 217 \*\*\*

یا الهی فیهذا الحین و فی کلّ الاحیان ببقآئک و فنآء ما دونک و بقدرتک و عجز ماسویک ای ربّ مع ذلک و اعتراف کلّ شیء بذلک ظهرت بمظلومیّته لا یقدر القلم ان یقوم بوصفها ای ربّ اسئلک بهذه المظلومیّة الّتی ناح بها کلّ ذی بصر و ذی فؤاد بان تتصر احبّتک الّذین تراهم تحت براثن الظّالمین ای ربّ عزّزهم بقدرتک و سلطانک انّک انت المقتدر القویّ الغالب القدیر

**هو المؤیّد العلیم**

یا نبیل علیک بهآء ربّک الجلیل در این یوم عزیز بدیع جناب علی قبل محمّد علیه بهآءالله بساط ضیافتی گسترده و طائفان حول را دعوت نموده در این حین جناب اسم جود علیه بهائی ذکر شما را نمود و بنیابت عمل نموده آنچه را که اَمَل مقرّبین بوده طوبی لک و نعیماً لک البهآء

من لدّنا

\*\*\* ص 218 \*\*\*

من لدنّا علیک و علی من معک انّ الفضل بیده و الجود فی قبضة اقتداره یحکم کیف یشآء لا اله الاّ هو العزیز المنّان انّا نکبّر من هذا المقام الا عزّ الابهی علی ابنائک الّذین ذکرناهم من قبل انّ ربّک هو المقتدر المختار یا محمد اسمعیل از قبل لئالی ذکر از عمّان عنایت مقصود عالمیان اخذ شده نزد تو ارسال گشت طوبی لک و لعباده الفائزین یا نعمة الله نعمت حقیقی و مائدۀ سمائی ما نزّل من سمآء مشیة الله بوده و هست لله الحمد بآن فائزی وصیّت می­نمایم شما را به حفظ آنچه عنایت شده انّه هو الغفّار و هو الفضّال الکریم یا عبد العلی اجعل ندآئی جناحاً لک و طِربه فی هوآء حبّی العزیز الرّفیع و ان ترید اجعله حصنا لنفسک لیحفظک من شرّ الظّالمین الّذین انکروا حجّة الله و برهانه

\*\*\* ص 219 \*\*\*

و اعرضوا عن الحق علّام الغیوب یا عبدالعلی انّا نکبّر من هذا المقام علی وجه امّک و نبشّرها برحمتی الّتی سبقت الوجود من الغیب و الشّهود نسئل الله ان یؤیّد عباده و امائه علی ما یحبّ و یرضی انّه هو السّامع العزیز المحبوب البهآء من لدنّا علیک یا نبیل و علی من معک من کلّ اناث و ذکور انّ ربّک هو الفرد الواحد العطوف الغفور

**بسمه الامنع الاقدس الابهی**

کتاب من لدنّا لمن مال من نسمة الاشتیاق الی نیّر الآفاق و اقبل الی الله ربّ العالمین لتأخذه نفحات الوصال مرّة اخری بهذا اللّوح الّذی به طرّزت الالواح ان ّربّک لهو المقتدر القدیر افرح بما توجّه الیک وجه القدم من هذا السّجن الاعظم و یذکرک برفق اذا سمع اهل ملأ البقآء قال

الملک

\*\*\* ص 220 \*\*\*

الملک فداک یا مالک العالمین لا تحزن من شیء توکّل علی الله فی کلّ الامور انّه ینصرک بالحقّ انّه ولّی المتوکّلین اقرء ما نزّل لک من سمآء الوحی انّه یجذبک الی مقام تری الدّنیا و ما فیها من الشّدّة و الرّخآء و الثّروة و الغنآء احقر شیء عندک انّ ربّک لهو العلیم الخبیر طوبی لک بما فزت بهذا اللّوح اذ کان المحبوب بین ایدی الظّالمین کذلک سرت نسمات الالطاف عن مدین رضوان فضل ربّک حبّاً ایّاک انّه لهو الغفور الرّحیم انّما البهآء علیک و علی من معک من احبّتی الّذین اقبلوا الی هذا الوجه المنیر

**بسمی الّذی به ماج بحر العرفان**

انّ الیوم ینادی و یقول یا قوم قد ظهر مظهر الامر و به نفخ فی الصّور و وضع المیزان و تصب الصّراط و برز ما کان مسطوراً فی کتب الله

\*\*\* ص 221 \*\*\*

ربّ العالمین هذا یوم فیه شدت الحصاة لمنزل الآیات و البطحآء ینادی قد اتی مالک الاسمآء و الارض المقدسّه تقول قد ظهر مکلم الطّور و ینطق فی کل شأن انّه لا اله الاّ انا العلیم الخبیر سمعنا ندائک اجنباک و سمعنا ذکرک ذکرک بهذا اللّوح المبین قم بین العباد بالحکمة و البیان و قل یا قوم انصفوا فیما ظهر و لا تکونوا من الظّالمین قد اتی من طافت حوله الحجّة و البرهان یشهد بذلک لسان القدم فی السّجن الاعظم اسرعوا و لا تکونوا من المتوقّفین قد خرقنا الاحجاب و هذا افقی الاعلی انظروا و لا تکونوا من المنکرین هذا یوم ینبغی لکلّ نفس ان یذّکر النّاس بهذا الّذکر الاعظم و یسقیهم کوثر الحیوان الّذی جری من یمین عرشی العظیم کذلک ذکرناک و انزلنا لک ما تقرّ به عیون العارفین و الحمدلله ربّ العالمین

\*\*\* ص 222 \*\*\*

**هو الآمر الحکیم**

یا نبیل علیک بهائی و عنایتی و رحمتی الّتی سبقت الوجود انّا ذکرنا کلّ اسم کان فی کتابک و انزلنا لکلّ واحد ما ینطق فی قطب العالم قد اتی الرّحمن بسلطان مشهود کن مستقیماً علی الامر و ناطقاً بین العباد بما یجذبهم الی افق الاعلی و یقرّبهم الی الله ربّ ما کان و ما یکون قد حضر بین یدینا العبد الحاضر و بیده کتب من احبّائی و ذکر فی کلّ واحد منها اسمآء قد فازت باثر قلمی الاعلی و رحیق ذکری المحبوب البهآء علیک یا من فزت بلقآئی وسمعت ندآئی و شربت کوثر حبّی و نطقت بذکری بین عبادی انّ ربّک یشهد و یری و هو الحقّ علاّم الغیوب

**هو الاقدس الاعظم الابهی**

سبحانک یا من فی یمینک زمام الکائنات و فی قبضتک

\*\*\* ص 223 \*\*\*

ازمّة الممکنات اسئلک باسمک الّذی به نزلت الآیات و ظهرت البیّنات ان توفّق عبادک علی اعلآء کلمتک و اظهار ما یرتفع به امرک ای ربّ تری انّ الظّلمة احاطت خلقک و بریّتک نوّرهم یا الهی بانوار وجهک و اشراقات شمس ظهورک ای ربّ اسئلک بنفسک بان تجعلنی فی کلّ الاحوال ناظراً الی افق عطآئک و قاصداً بحر عنایتک و راضیاً بما عندک و ما قدّر لاصفیآئک و سفرآئک ای ربّ توجّهت بوجهی الی مطلع انوار وجهک اسئلک ان لا تحرمنی عنک فی کلّ عالم من عوالمک انّک انت المقتدر علی ما تشآء و انّک انت المهیمن القیّوم ثمّ اکتب لی ما یصلح به امور الآخرة و الاولی انّک انت المقتدر علی ما تشآء اشهد انّ بیدک مفاتیح الامور کلّها تعطی

و تأخذ

\*\*\* ص 224 \*\*\*

و تأخذ و انّک انت المقتدر المختار

**هو الأقدس الاعظم**

هذا شهر فیه و له الاسم للاعظم الّذی به ارتعدت فرائص العالم و استبرک بقدومه الملأ الاعلی و اهل مدآئن الاسمآء هللّوا و کبّروا و سبّحوا بالرّوح و الرّیحان تالله هذا شهر به استضائت الشّهور و فیه ظهر الکنز المحزون و الغیب المکنون و نادی باعلی النّدآء بین الوری الملک لهذا المولود الّذی به ابتسم ثغر الامکان و تمایلت الاشجار و ما حبّ البحار و طارت الجبال و نطق الفردوس و صاحت الصّخرة و نادت الاشیآء یا ملأ الانشآء ان اسرعوا الی مشرق وجه ربّکم الرّحمن الرّحیم هذا شهر فیه تزیّنت الجنان بانوار وجه ربّها الرّحمن و هدرت الورقآء علی السّدرة

\*\*\* ص 225 \*\*\*

المنتهی و انجذبت افئدة المقرّبین ولکنّ النّاس اکثرهم من الغافلین طوبی لمن ادرکه و عرف الّذی کان موعوداً فی کتب الله العزیز الحمید و ویل لمن اعرض عن الّذی توجّهت الیه وجوه الملأ الاعلی و انصعق کلّ مشرک رجیم اذا فزت بهذا اللّوح اقرأه بابدع الالحان و قل لک الحمد یا ربّ الرّحمن بما ذکرتنی بهذا اللّوح الّذی به تضوّع عرف قمیص عرفانک و تموّجت بحار فضلک اشهد انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله الاّ انت المقتدر العلیم الحکیم

**هو الظّاهر النّاطق العلیم**

شهد الله انّه لا اله الاّ هو و الّذی اتی انّه لهو الموعود فی لسانی و المسطور من قلمی و المذکور فی قلبی و الظّاهر فی ایامی الّتی بشّرنا الکلّ بها فی کتبی و صحفی و زُبُری و لوحی الحفیظ انشآءالله در

جمیع

\*\*\* ص 226 \*\*\*

جمیع احوال بافق اعلی ناظر باشی و بحبل محکم متمسّک امروز هر نفسی بعرفان حق جلّ جلاله فائز شد او اسبق از عباد قبل و بعد در کتاب الهی مذکور و مسطور است طوبی از برای نفسیکه باین مقام بلند اعلی فائز شد ولکن این مقام باستقامت تمام و کامل می­شود اوّل امر معرفة الله است و آخر آن استقامت بر حبّش و نصرتیکه در کتب الهی مذکور است مقصود تبلیغ امر است آنهم بکمال حکمت و مدارا که مباد امری مغایر ظاهر شود و سبب اضطراب نفوس گردد البهآء علیک و علی الّذین فازوا بایّام ربّهم و عملوا بما امروا به فی کتابه المبین

**بسم الله العلیم الحکیم**

هذا کتاب ینطق بالحق و یهدی النّاس الی جبروت عزٍّ علیّا و قد جعله الله حجّته من عنده علی الخلائق جیمعاً یا قوم قدّسوا

\*\*\* ص 227 \*\*\*

انفسکم عمّا یمنعکم عن ربّکم الرّحمن و لاتکونوا فی الارض جبّاراً شقیّا اتقوا الله و لاترتکبوا الفحشآء اتّبعوا سنن الله و لاتتّبعوا کلّ شیطان مریدا و لا تدعوا مع الله آلها آخر انّه کان علی العالمین محیطاً و ارسل الیکم عبداً من عباده بسلطان کان علی الحقّ مبینا لیدعوکم الیه و یقرّبکم الی ساحة عزّ رفیعا ایّاکم ان تجادلوا به بعد الّذی جائکم عن مشرق الوحی بنبأ قد کان فی اللّوح عظیما کذلک غرّو الورقآء علی افنان سدرة المنتهی بامر من لدن عزیز حکیما انّک انت یا امة الله استمعی ندائی عن شطر سجنی ثم اعملی بما امرت فی هذا اللّوح الّذی کان من قلم الامر مسطورا و الرّحمة علیک و علی کلّ عبد منیبا کبّری من لدّنا علی وجه اختک ثمّ ذکر بها بهذا النّبأ الّذی کان فی الالواح موعودا لتستقیم علی حبّ مولاها و لاترتکب ما تخمد به نار فؤادها

و عندنا

\*\*\* ص 228 \*\*\*

و عندنا علم کل ّ شیء بامر من لدن مقتدرا قدیرا و الرّوح علیها ان تثبت علی امرالله و توجّه الی شطر القدس بقلب طاهر منیرا

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهی**

الحمدلله الّذی سخـّر العالم باسمه الاعظم و انّه اذا استوی علی التّراب انّه لهو العرش الاعظم تشهد الذّرات بانّ الرّحمن قد ظهر بالحق و استوی علیه باسمه المهیمن الاسمآء و انّه هو الّذی لو عیشی نبی السّجن یمشی فوق السّمآء تعالی مالک الاسمآء الّذی ظهر و اظهر ما اراد و اخذ الّذین انکروا حقّه و نقضوا میثاقه و ارسلوه بالظّلم الی هذا السّجن الّذی ذکره القلم الاعلی فی الواح شتّی تعالی مالک الوری و سلطان الاخرة و الاولی و اصّلی و اسلّم و اکبّر علی مظاهر امره و مطالع ذکره الّذین قاموا

\*\*\* ص 229 \*\*\*

بالاستقامة الکبری فی ایّام فیها تزلزلت الارض و تزعزعت ارکان البلاد یسئل الخادم ربّه بان یؤیّد هؤلآء علی تبلیغ امره و نشر احکامه لیتضّوع عرف الاحکام بین الانام انّه لهو المقتدر المتعالی العزیز العظیم و بعد قد بشرّنی کتابکم و هدانی الی عواطفکم فلمّا قرئت و وجدت منه قیامکم علی خدمة الامر و استقامتکم علی حبّ الله فی هذا الیوم الّذی فیه اضطربت افئدة العباد للا من استضلّ فی ظلّ عنایة ربّه المقتدر القدیر توجّهت و قصدت مقاماً لایُذکر بالاسمآء و لا یُوصف بما یظهر من قلم الانشآء دخلت فی ساحة الاقدس و عرضت ماجری من معین فؤادکم فی ایّام ربّنا و ربّکم و ربّ من فی السّموات و الارضین اذاً نطق لسان العظمة

بما تضوع

\*\*\* ص 230 \*\*\*

بما تضوّع به عرف الله بین البریّة قال جلّت عظمته و عظم کبریآئه

**بسمی الشّاهد و بسمی البصیر**

قد حضر عبدی الحاضر و عرض لدی المظلوم ما ظهر من کنز حبّک و خزینة اقبالک سمعنا و اجبناک بآیات یجد منها المخلصون عرف عنایة الله ربّ العالمین کانّی اراک قآئماً لدی الباب و نسئل حالک و عمّا ورد علیک فی هذا الامر المبرم المتین اشکر لله بذکری ایّاک اتّه یذکر من ذکره و یهدی من اراد الی صراطۀ المستقیم یا نبیل یذکرک الجلیل من شطر السّجن و یبشّرک بفضله الّذی احاط من فی السّموات و الارضین قد دخلت مقاماً منع عنه علمآء الارض الاّ من شآءالله المقتدر القدیر و سمعت ما حرم عنه عرفآء العباد الاّ من انقذته ید فضل ربّک الغفور الکریم

\*\*\* ص 231 \*\*\*

کذلک رشح آناء المعانی علیک ما یجذبک الی مقام لا تمنعک شئونات الارض عن هذا الامر المبین ذکّر من قبلی احبّآئی الّذین اقبلوا الی سمائی و نطقوا بثنآئی و قاموا علی نصرة امری البدیع قل یا اهل الارض تالله قد ظهر ما کنز فیها اتّقوا الله و لا تکونوا من الغافلین هذا یوم فیه ابتسم ثغر العالم بما استوی مالک القدم علی العرش للاعظم ان اسرعوا بقلوب نورآء ثم اقبلوا بوجوه بیضآء الی افقه الاعلی و لا تکونوا من الخاسرین تالله هذا یوم الرّبح لو انتم من العالمین و هذا یوم به قرّت عیون الایّام و ظهر فیه ما کان مستوراً من اصبع الله المهیمن العزیز الحکیم فلمّا تحرّک الاصبع سجد القلم الأعلی کذلک یخبرک من یطوفه لوح حفیظ انّک اذا فزت باصغآء ندائی و شربت

رحیق

\*\*\* ص 232 \*\*\*

رحیق بیانی ولّ وجهک شطر الله و قل لک الحمد یا مقصود العالم و لک الکرم یا محبوب العارفین روحی لعنایتک الفدآء یا مالک الأسمآء کیف اشکرک بعد ما اعترف بعجزی من فی السّموات و الارض و کیف اثنیک بلسانی الکلیل اسئلک بان تؤیّدنی علی ذکرک و خدمتک و توفّقنی علی ما ینبغی بظهورک العزیز المنیع از حق جلّ جلاله

سائل و آمل که از برای عالم یک گوش مقدّس از شک و ریب یافت شود و یا نفسی بطراز انصاف مزیّن کرده تا نفحات یوم الهی را بیابد و حلاوت بیان الهی را ادراک کند قسم بنیّر اعظم که این عبد به کمال خجلت و انفعال در خود نظر می­کند چه که موفّق شده بر عرفان

\*\*\* ص 233 \*\*\*

یومیکه شبّه و مثل نداشته و ندارد و همچنین فائز شده به مقامیکه در هر یوم معادل کتب از سمآء مشیّتش نازل می­گردد و مع ذلک مشاهده مینماید جمیع ناس غافل و محتجب بشئوناتیکه قابل و لایق ذکر نبوده و نیست سبحان الله بحر ظاهر و آفتاب حقیقت مُشرق و مکلّم طور باعلی النّدآء ناطق مع ذلک کل به هوای نفسانیّه مشغول یا محبوبی لعمرک خود این فانی خود را قابل این یوم ندانسته و نمیداند قسم به فرات معانی که الیوم از یمین عرش جاریست آنچه عرض می­شود از روی حقیقت است کفی بالله شهیدا انشآء الله آنجناب و این عبد و آقایانیکه در آن ارض ساکنند مقدّس شویم از آنچه لایق ایّام الهی نبوده و نیست و بعد باذیال کرم تشبّث نمائیم و از او بطلبیم که ما را حفظ فرماید از آنچه سزاوار

نبوده

\*\*\* ص 234 \*\*\*

نبوده و نیست صد هزار حمد که این عباد را محروم نفرموده و ممنوع نساخته مؤیّد فرمود بر استماع ندایش حال مسئلت مینمائیم که در ظلّ قباب عظمت و سدرۀ عنایت حفظ فرماید و به آیاتش بشأنی مشتعل نماید که از کدورات عالم مکدّر نشویم و از خدمت امر باز نمانیم انّه لهو المقتدر علی ما یشآء لا اله الاّ هو الغالب القدیر اینکه مرقوم فرموده بودید اخبار دوستان را بساحت اقدس عرض نمائید انشآءالله احبّای رحمن در هر بلد که هستند مؤیّد شوند بر اعمال پسندیده و بما انزله الله فی الکتاب تا اخبار سبب سرور و علّت فرح واقع شود فرمودند بنویس بنبیل یا نبیل هذا یوم فیه تحدّث الارض اخبارها و تعرض السّمآء ما یظهر فیها ولکن بعضی از اراضی حدیثشان

\*\*\* ص 235 \*\*\*

سبب حزن لانهایه بوده و هست اگر در این مقام تفصیل ذکر شود عرق خجلت اکثری را غرق نماید و لکن چون ایّام ایّامیست که رحمت سبقت گرفته و آسمان کرم ظاهر شده و دریای فضل امام وجوه باهر گشته حضرت ستّار ستر می­فرماید انّه یحبّ عباده الّذین سمعوا و اجابوا ولکن از حق بطلبید کل را مقدّس فرماید از آنچه لایق یوم او نبوده و نیست انّه یسمع و یعلم و یری و هو السّتار الحکیم انّا نکبّر من هذا المقام علی وجوه احبّائی الّذین طاروا فی هوآئی و شربوا رحیق فضلی و قاموا علی خدمة امری البدیع البهآء علیهم و علی اللّائی آمنّ بالله الفرد الخبیر یا نبیل قد انخمدت کلّ نار رأیتها و سمعتها ولکنّ النّار فی السّدرة تنطق علی شأن ما منعها ضوضآء العباد و لا جنود من

من فی

\*\*\* ص 236 \*\*\*

من فی البلاد و لا اشارات العلمآء و شبهات الفقهآء تنادی فی کلّ الاحوال بما امرت من لدن قویّ آمر قدیر لعمری انّها زادت من البلایا و الرّزایا هل یعرف احد من ایّ عنصر ظهرت و من ایّ قوّة برزت قل ای و ربّی من قدرة الله المهیمن القیّوم انّا لله و انّا الیه راجعون اینکه دربارۀ بعض از احبّا مرقوم داشتید که بجهة بعض امورات باطراف توجّه نموده­اند از حق جلّ جلاله سائل و آمل که جمیع را به منتهای صحّت و فرح و ابتهاج جمع فرماید و بذکر و ثنایش مشغول نماید محبوب فؤاد جناب ورقا علیه التّحیّة و الثّناء و بهآء الله الابهی از قراریکه نوشته بودند این ایّام به آنشطر متوجّهند در هر محلّ هستند انشآء الله مؤیّد و موفّق باشند چون محلّ

\*\*\* ص 237 \*\*\*

توقّفشان معلوم نه لذا این عبد در عرض جواب ایشان توقف نموده ولکن انشآء الله بعد از اطّلاع باقی عمر ایستاده­ام بفراست اینکه ذکر جناب حاجی محمد آقا و حاجی علی عسکر و جناب فرج آقا و آقا میرزا غلامعلی علیهم بهآء الله نموده بودید الحمدلله ذکرشان در ساحت امنع اقدس اعلی عرض شد و هر یک بعنایت حق جلّ جلاله فائز شدند و اینفانی خدمت هر یک تکبیر عرض می­نماید انشآء الله بما یحبّه الله مؤیّد شوند و بما ینبقی به اسمآئهم موفّق گردند مکرّر ذکر ایشان از قلم الهی جاری لعمر ربّنا فازوا بما مات فی حسرته اکثر الخلق انشآء الله بمقامات خود عارف شوند و باسم حق حفظش نمایند و مؤیّد شوند باعمالیکه عرف خلود از آن استشمام شود دنیا فی الحقیقه

قابل

\*\*\* ص 238 \*\*\*

قابل ذکر نبوده و نیست و لایق توجّه نه در یکی از الواح مبارکه در مقام تذکّر و نصح عباد فقره ایست که مضمونش اینست می­فرماید چه بسیار از بیوت که در شب تشد وِزَرقا از او استماع شد یعنی نغمات و تغنیات و در صبح نحیب بکا از او مرتفع در این صورت از برای هر عاقلی لایق آنکه شئونات فانیه او را مشغول نسازد و از عالم باقی محروم نکند انّ الخادم یسئل و یدعو والله هو السامع المجیب و اینکه دربارۀ جناب ملاّ قاسم علیه بهآء الله مرقوم فرموده بودند و توجّه ایشان مخصوص تبلیغ امر الهی اینمراتب تلقآء وجه عرض شد هذا ما نطق به لسان الرّحمن فی ملکوت البیان

**بسمی العزیز المنّان**

\*\*\* ص 239 \*\*\*

یا قاسم ذکرناک من قبل لیجذبک ذکر الرّحمن الی مقام لا تخوّفک جنود العالم و لا ضوضآء الامم الّذین نقضوا میثاق الله و عهده و کفروا بالمآئدة الّتی نزّلت بالحقّ من ملکوت عنایة ربّهم المقتدر القدیر طوبی لک بما نبذت الاوهام مسرعاً الی افق الیقین انظر ثم اذکر اذ اتی محمّد رسول الله و ما ارتکب النّاس فی ذاک الیوم العزیز المنیر قد انکره العلمآء اوّلاً ثم الّذین اتّبعوهم من دون بیّنته و لا کتاب مبین قد اشتعلت نار البغضآء فی صدورهم علی شأن ناح بها الرّوح الامین قد نبذوا کتاب الله عن ورآئهم و اخذوا اهوائهم الا انّهم من الاخسرین فی کتاب الله ربّ العالمین ثمّ انظر اذ اتی الرّوح قاموا علی الاعراض علی شأن ضاقت علیه الارض بوسعتها

لعمری

\*\*\* ص 240 \*\*\*

لعمری قد ورد علیه ما صاح به کلّ منصف بصیر قل یا ملأ الارض تفکّروا فیما ورد علی اصفیآءالله فی القرون الاولی و لا تکوننّ من الغافلین ستفنی الدّنیا و ما فیها و یسئلون عمّا فعلتم بظلم عظیم کبّر من قبلی العباد الّذین اخذوا کأس العرفان باسمی الرّحمن و شربوا منه امراً من لدن آمر قدیر قل طوبی لکم بما اقبلتم الی الله الفرد الخبیر البهآء علیک و علیهم و علی الّذین تمسکوا بالعروة الوثقی فی هذا الیوم المبارک المقدّس العزیز البدیع ثمّ استمع ندائی الآخر من شطر منظر الاکبر انّه یذکرک مرّة اخری فی هذا اللّیل فضلا من عنده و هو المشفق الکریم طوبی لوجهک بما توجّه الی الله و للسانک بما تحرّک لتبلیغ امر ربّک الشّاهد البصیر کن فیکلّ الاحوال ناظراً الی الحکمة الّتی انزلناها فی الواح شتّی و فی هذا اللّوح

\*\*\* ص 241 \*\*\*

المبین کذلک علّمک من فی قبضته زمام العلوم و عرفک من کان فی یمینه ملکوت السّموات و الارضین الحمدلله ربّ العالمین این خادم فانی خدمت اینشان تکبیر می­رساند و از حق تأیید می­طلبید لئلاّ تمنعه حجبات البلاد و سبحات العباد و مقصود از حجبات و سبحات و فراعنه و جبابره و مظاهر ظلم و هر کلمۀ که نفحۀ قهر از از او استشمام شود مقصود علمای ارض بوده و هستند که از صراط مستقیم الهی محروم مشاهده میکردند و سبب و علّت فساد در عالم آن نفوس بوده و هستند و به بفتوای آنمطالع ظلم بر مظاهر او وارد شد آنچه که جمیع اشیاء به نوحه و ندبه قیام نمودند فی الحقیقه جاهلند ولکن خود را به بطراز علم مابین ناس جلوه داده­اند و الا عالِم حقیقی به منزله اکلیل است از برای رؤس و به مثابه قلب است از برای

هیکل

\*\*\* ص 242 \*\*\*

هیکل طوبی لمن یراه و یحّبه و یتوجّه الیه و ینحصر بین یدیه و یؤانس معه ولکن خالصاً لوجه الله لا لجهةٍ اخری انشآءالله نسیم انصاف مرور نماید و نائمین را از غفلت نجات بخشد شاید در این ایّام روحانی از فیض فیّاض حقیقی محروم نماند صد هزار افسوس سنین منقضی شد و مشهور منتهی و ساعات گذشت و دقایق به انتها رسید و هنوز اهل ارض از فراش غفلت بر نخواستند عالم غافل و انسان متحیّر الأمر بید الله ربّنا العلیم الحکیم اینکه مرقوم فرموده بودید که جناب استاد شیر محمّد بقرا داغ و استاد جبّار علیهما بهآءالله بمیان دوآب رفته­اند ذکر هر دو در ساحت امنع اقدس عرض شد فرمودند انشآءالله جناب جناب شیر محمّد بذکر حق جلّ جلاله مشغول باشد و بعنایتش

\*\*\* ص 243 \*\*\*

مطمئن امروز بر کل لازم و واجب است که بما انزله الله فی الکتاب متمسّک باشند امروز روز اعمال و اخلاق است طوبی لعامل عمل لله و لسالک سلک الیه یا نبیل ان رأیته کبّر من قبلی علیه و بشّره بذکری ایّاه لیفرح و یکون من الشّاکرین یا نبیل انّا نذکر من سمّی بجّار الّذی آمن بالله المهیمن القیّوم و نذکر احبّائی فی میان دوآب الّذین شربوا کوثر البیان فی ایّام ربّهم الرّحمن و اعترفوا بما شهد لسان العظمة قبل خلق الامکان انّه لا اله الاّ انا الفرد الواحد العزیز الودود و نذکر احبائی الّذین استشهدوا فیهناک فضلاً من لدنّا و انا الفضّال العزیز المحبوب اشهد انّکم آمنتم بالله و ما نزّل بالحقّ و سمعتم ندائه الأحلی و اجبتم فی یوم فیه اضطرب کلّ قوّی قدیر انتم الّذین اقبلتم الی الافق

الاعلی

\*\*\* ص 244 \*\*\*

الاعلی اذ ظهر مولی الوری و فزتم بما منع عنه اکثر الخلق یشهد بذلک من عنده علم ما کان و ما یکون قد رأیتم فی سبیل ما نآح الملا الاعلی الی ان صعدتم الی الرّفیق الاعلی بما اکتسبت ایدی الّذین ظلموا و اتّبعوا الاوهام و الظنّون یا معشر الشّهدآء علیکم بهآءالله و رحمته و نفحات تضوّعت من شطر قمیصه المقدّس المبروک اشهد انّکم آمنتم بالله و سرعتم بقلوبکم الی البحر الاعظم و فزتم بما امرتم به من لدی الحقّ علامه الغیوب منکم من شرب غرفته و منکم من شرب کأساً بعد کأس و منکم من سرع الی البحر الاعظم و شرب منه فی هذا المقام المحمود علیکم نورالله و عنایته و رحمة الله و فضله بدوام الملک و الملکوت نفوسیکه در آ ن ارض به شهادت فائز شدند ذکرشان مکرّر از قلم اعلی جاری شده بقیّۀ

\*\*\* ص 245 \*\*\*

اهل حق که در آ ن ارض موجودند کل را تکبیر برسان و بشارت ده بآنچه از قلم اعلی دربارۀ شهدای ایشان نازل شده فضلی مخصوص ایشان از افق عنایت ظاهر که اگر جمیع من علی الارض مطّلع شوند بشطر دوست توجّه نمایند طوبی لدمّ سفک فی سبیلی و لروح طار فی هوآئی و لقب شرب رحیق حبّی و لنفس صعدت الی افقی و لعبد اخذ بقوّتی کتابی العظیم کذلک امرناک بالحقّ ان اعمل به امراً من عندی و انا الآمر الحکیم و اینکه دربارۀ مرحوم آقا یوسف مرقوم داشتید ذکر ایشان از قبل شده و عنایت حق جلّ جلاله به ایشان متوجّه نحمد الله الّذی غفره و ذکره فضلاً من عنده و هو الغفور الرّحیم اینکه دربارۀ ابن جناب مرفوع مرحوم میرزا علیه بهآءالله و عنایته مرقوم داشتید چندی قبل مخصوص ایشان

از سمآء

\*\*\* ص 246 \*\*\*

از سمآء عنایت لوح امنع اقدس نازل و ارسال شد انشاءالله بنور ایمان منوّر شوند و در ظلّ رحمت رحمن بکمال استقامت بیاسایند جناب نبیل جلیل نبیل قائن علیه بهآءالله الأبهی چندی قبل مراسله ارسال داشتند و در آن ذکر یکی از بستگان مرفوع را نموده بودند آن جناب اگر مصلحت بدانند از قول اینفانی خدمت جناب ابن علیه بهآءالله تکبیر برسانند شاید نفحات اَب از ابن استشمام شود و بیمین توجّه نمایند و از کتاب ابرار قسمت برند نعمیاً لاباه انّه فاز بذکر الله قبل صعوده و بعد صعوده بذکر لایعادله شئی فی الابداع قد شهد بذلک ربّنا و ربّ من فی السّموات و الارضین خدمت جناب میرزای بهار از جانب این فانی سلام برسانید انشآءالله امیدواریم خارق

\*\*\* ص 247 \*\*\*

احجاب و محرق سبحات واقع شوند و مؤیّد گردند بر آنچه الیوم سزاوار است در لیالی و ایّام این خادم مسئلت مینماید از حق جلّ جلاله که کل را موفّق فرماید بر توجّه بآنچه به طراز بقا مزیّن است این که ذکر اسامی دوستان و اجتماع ایشان در منزل آن جناب فرمودند در ساحت امنع اقدس عرض شد مخصوص هر اسمی از اسما لوح اعزّ اعلی نازل و همچنین مخصوص دوستان که جناب مخدومی ع ب علیه 9ءء و دوستان مراغه که جناب ابن دخیل علیه بهآءالله ارسال نموده بودند کل بفیوضات حضرت فیّاض فائز شدند و بانوار ملکوت مزیّن گشتند انسان اگر فی الجمله در فضل بیمنتهای حق جلّ جلاله تفکّر کند حیرت بشأنی او را اخذ نماید که از خود و غیر غافل شود

نسئله

\*\*\* ص 248 \*\*\*

نسئله تعالی بان یشکر نفسه من قبل عباده و یثنی ذاته من قبل اصفیائه و اولیائه چه که این بسی واضح است که شکر غیر او قابل او نبوده و نیست ولکن چون امر فرموده عباد خود را بشکر و ثنا محض فضل قبول فرموده و میفرماید اینکه در باب جناب صدر مرفوع رحمة الله ذکر نمودید ایشان در اوّل غافل و مخالف بودند و بعد در ایّام توجّهشان بشطر زورآء ظاهر شد از ایشان در سبیل آنچه که دلیل بود بر اقبال و محبّت علی قَدَرٍ معلوم و بعد مرة یصعدو اخری ینزل الی ان اتیه ما کان محتوماً من الله در آن حین بسیار مضطرب و خائف بعد عنایت حق شامل شد انّه لهو المختار فیما اراد و هو العلیم الحکیم باری در اواخر از حق جلّ جلاله نسبت به ایشان اظهار

\*\*\* ص 249 \*\*\*

عنایت میشد فرمودند در اواخر امری که سبب حزن جمال قدم گردد از او ظاهر نشد همچنین نظر بعنایتیکه ببعض از منتسبین ایشان که به طراز محبّة الله مزیّنند بوده و هست امر فرمودند احدی دربارۀ ایشان جز بکلمۀ خیر تکلّم ننماید انّه علی کلّ شئی قدیر و بکلّ شئی علیم و اینکه در نقرۀ مرحوم حضرت شیخ علیه من کلّ بهآء ابهاه و من کلّ علاء اعلاه مرقوم داشتید حسب الأمر حضرت غصن الله الاعظم روحی و ذاتی و کینونتی لتراب قدومه الفدا ارسال میدارند مقصود از این سؤال از اثیم آن بوده که بر جهل و نادانی خود ملتفت شود و شاید معنی آن را سؤال نماید و بافق اعلی توجّه کند آن بیچاره که موفّق نشد و مقصود از ذکر آن این نبود که جمال قدم از برای این ظهور

امنع

\*\*\* ص 250 \*\*\*

امنع اقدس ابهی بآنفقرات استدلال نماید میفرماید ان الدّلیل یستحیی ان یذکر لاثبات امره و الضّمائر تخجل ان ترجع الیه و البرهان قائماً لدی بابه و الحجّة تطوف حول عرشه العظیم امثال این بیانات لاَخص از لسان مالک اسما شنیده شد و هر منصف بصیری شهادت می­دهد بانّه لایذکر بدونه و لایعرف بسواه بعضی از ناس خارج و داخل که در بیداری ظنون و اراضی اوهام ساکنند گمان نموده­اند که حق جلّ اجلاله ادّعای وصایت و امثال آن نموده قد فرست السنتهم و عمیت ابصارهم انّه مقدّس عن کلّ ما عندهم و منزّه عن اشاراتهم و ما تدرکه افهامهم دربارۀ ورد نسترن ذکر فرموده بودند چون ذکرش بذکر جناب مشهدی علی علیه بهأءالله مزیّن بود سبب بهجت و سرور گردید الحمدلله نباتی چون

\*\*\* ص 251 \*\*\*

بذکر یکی از دوستان الهی فائز بود بشرافت اصغا در ذروۀ علیا و غایة قصوی فائز گشت از اینفقره مقامات دوستان ثابت مستقیم معلوم میشود و بر عالمیان هویدا میگردد سوف یظهر مقام من ذکر من قلمه الاعلی الأمر بیدالله مالک الآخرة و الأولی این فانی خدمت ایشان تکبیر می­رساند انشآءالله لازال موفّق باشند بر آنچه سبب ارتفاع امر است و مؤیّد باشند بر حفظ مقام خود لدی الله ربّ العرش العظیم خدمت آقایان آن ارض یعنی نفوسیکه منقطعاً عن العالم در ظلّ علم عنایت مالک قدم مستظّلند سلام و تکبیر و خلوص معروض می­دارم انشآءالله بنور اتّحاد منوّر شوند و به کمال اتّفاق ظاهر امروز عرف اتّفاق بسیار محبوبست اگر متضوّع شود اوست معین

و ناصر

\*\*\* ص 252 \*\*\*

و ناصر و جند حق جل جلاله در اکثر الواح این کلمات عالیات از قلم اعلی نازل قوله جلّ کبریائه باید کلّ باعمال طیّبه و اخلاق روحانیّه حق را نصرت نمایند و میفرمایند هیچ جندی اقوی و اعلی از اعمال و اخلاق پسندیده نبوده و نیست امید هست که کل به این رتبۀ علیا و مقام اعلی فائز شوند ای دوستان کل بر عنایت و شفقت حق گواهید از جمله عنایات لاتحصی ذکریست که از قلم اعلی دربارۀ کل در لیالی و ایّام نازل میشود طوبی لمن فاز بذکر ربّنا و ربّکم و ویل للغافلین جهد نمائید تا باکلیل قبول فائز شوید و در صحیفه حمرا بانتم لله مذکور آئیید اینست ذکری که عشّاق از عرفش نیاسوده­اند و صاحبان بصر در سبیلش جان باخته­­اند جهدی جهدی ای آقایان

\*\*\* ص 253 \*\*\*

وقت مثل کبریت احمر است کم بدست افتد در هر حال از حق جلّ جلاله از برای کل توفیق طلب می­نمایم و استدعا آنکه ایشانهم از برای اینفانی تأیید طلب نمایند انّا ضعفآء عجزآء لدی باب فضله انّه لهو الفضّال المقتدر القدیم مخصوص جناب مشهدی علی علیه 9ءء از قبل و بعد و در این کره آیات بدیعه منیعه از سماء رحمت رحمانی نازل و ارسال شد انشآءالله بنفحاتش معطّر شوند و به انوارش منوّر گردند البهآء المشرق من افق البقآء علی جنابکم و علی من معکم و علی الّذین آمنوا بالله الفرد الواحد المقتدر العزیز الخبیر فی 19 شهر ذی الحجة الحرام سنه 99

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهی**

شهد الله انّه لا اله الاّ هو والّذین ظلموا اولئک عباد تأخذهم نفحات العذاب من کلّ الجهات امراً من لدنه

و هوالله

\*\*\* ص 254 \*\*\*

و هوالله ربّنا و ربّ الاشیآء و مقصودنا و مقصود من فی الارض و السّمآء و سبحانک یا اله الملوک و راحم المملوک تری اولیآئک تحت مخالب البغضآء و تسمع حنینهم من ارض الطّآء و دیار اخری اسئلک باسمک الّذی به سخّرت الاسمآء بان تؤیّد اصفیائک علی الصّبر و الاصطبار ثم احفظهم بجنودک یا من فی قبضتک ملکوت القضآء ای ربّ تری ما ورد علیهم و تسمع ضجیجهم و حنینهم و تعلم ما ارادوا فی اظهار امرک و اصلاح دیارک و ابراز جودک و کرمک و فضلک بین خلقک ای ربّ اسئلک بلئالی بحر بیانک و شموس سماء ایقانک بان تحفظهم و تنصرهم و تکتب لهم من قلمک الأعلی کلمتک العلیا الّتی بها تضوّع عرف رضائک و وجد کلّ مخلص نفحات قمیص عنایتک انت الّذی

\*\*\* ص 255 \*\*\*

لاتوصف باوصاف العالم و لا بما جری من القلم قد کنت غنیّا عن الذّکر و البیان و عن معارج العلم و التبیان انّ الحقائق اعترفت بعجزها و الکتب اقّرت بقصورها هل یقدر ؟؟؟ البیان ان یستّن فی مضمار عرفانک او یجول فی بیدآء ضبائعک لا و نفسک العلیا و سلطان الاسمآء لم تزل کنت غنیّا بغنآء ذاتک و قویّا بقدرتک و اقتدارک ای ربّ تری بانّ الضّعیف تمسّک بحبل قوّتک و الّذلیل تشبّث باذیال ردآء عزّک و یقسمک بما تزیّن بطراز القبول فی محضرک و تروی بردآء الخضوع لدی باب عظمتک بان تخلّص اولیآئک و اصفیائک من ظلم اعدائک ثمّ افرغ علیهم صبراً بجودک و فضلک لانّ البلآء فی حبّک یا مالک الاسمآء احلی من کلّ جلوه

و ابهی

\*\*\* ص 256 \*\*\*

و ابهی من کلشئ و سوف یرون المشرکون و الغافلون خسرانهم من اعمالهم و المخلصون ما یعجز القلم عن اظهاره و ذکره و بیانه ای ربّ انر ابصار خلقک لیروا ما غفلوا عنه عند اشراقات انوار ظهورک و لو انّهم یا الهی قد عملوا ما انقطع عنهم نفحات فیض فیّاضّیتک وفوحات شفقتک و عنایتک ولکن یا الهی و سیّدی و مقصودی و رجای لمّا اریتنی بحور رحمتک و سموات عطایاک هذا رجائی و طمعی اسئلک بان لا تحرم عبادک عما اظهرته بجودک و لا تمنعهم عن امواج بحر ظهورک انک انت المقتدر علی ما تشآء و المهیمن علی ما ترید و فی قبضتک زمام من فی السّموات و الارضین و اُصّلی و اُسلّم علی مشارق الامر و مطالع الحکم و مظاهر نفسک یا مالک الاسمآء و فاطر السّمآء الّذین نبذوا

\*\*\* ص 257 \*\*\*

اهوآئهم و اتّبعوا ما امروا به من مبرم امرک و اظهرت منهم ما اردته بقدرتک و قوّتک انّک انت الله ربّ العالمین و مقصود المقرّبین و غایة آمال المخلصین و بعد قد نبع الخادم آثار قلمکم الّتی تضوّع منها ما ینادی باعلی الندآء بخلوصکم و حبّکم و قیامکم علی خدمة امرالله مقصودنا و مقصودکم و محبوبنا و محبوبکم و معبود من فی السّموات و الارض فلمّا قرئت و عرفت طرت باجنحة الاشتیاق الی مالک یوم الطّلاق فلمّا حضرت عرضت ما فی کتابکم اذ انطق لسان الرّحمن فی ملکوت البیان بما فازت الاشیآء کلها بکوثر العرفان قال جلّت بسمی الّذی به ماج بحر الاسرار عظمته یا ایّها المقبل الی جبروت امری استمع نداء المظلوم فی هذا الحین الّذی احاطته الاحزان من الّذین کفروا بالرّحمن و نقضوا

میثاق

\*\*\* ص 258 \*\*\*

میثاق الله المهیمن القیّوم قد افتوا علمآء العصر علی اولیائی و اصفیائی قد اخذ الله کبیرهم و هو المقتدر علی ما یشآء بقوله کن فیکون و المشرکون ما انتبهوا من ذلک قد اخذ الآخر و هو المقتدر علی ما یشآء و فی قبضته ازمّة الأمور قد اخذتهم الغفلة علی شأن انکروا الله و برهانه و هم لا یفقهون و یدخلن المساجد باسمی و افتوا علی نفسی و هم لایشعرون یقعد من علی صدر العالم باسمی و منه اعنّی ما خُلق لعبادی کذلک اخذتهم الاوهام و الظّنون تسمع من السنهم ذکری و ثنائی و تری عبراتهم و زفراتهم لاو امری و احکامی فلمّا اتی مطلع الحکم و مشرق الأمر کفروا به و افتوا علیه بظلم ناح به هیکل العظمه علی عرش اسمه القیّوم لعمری لو لا سبق کتاب من الله لاریناهم من اقوی و من اقدر

\*\*\* ص 259 \*\*\*

ولکن صبرنا الی ان یظهرالله ما اراد انّه لهو المقتدر علی ما یشآء لا اله الاّ هو الحقّ علّام الغیوب انّک لا تنظر الی شوکة الأعدآء و نار انفسهم ان انظر فی القرون الاولی و ما ظهر من قدرة ربّک المهیمن علی الغیب و الشّهود انّا نریهم کالصبیان یلعبون ما یطیّن و لا یعلمون قل یا ایّها العالم الجاهل بایّ حجّة آمنت بالله فی مظاهر قبله و بایّ برهان اعرضت عن الّذی اتاک بما یعادل کتب الله کلّها ان انصف یا ایّها الغافل المردود تالله قد افتیت علی الّذی طافه الملأ الأعلی و عباد مقرّبون قل یا معشر الجهلآء خافوا الله و لا تعترضوا علی الّذی جائکم من مطلع الاقتدار برآیات الآیات و اظهر ما کان مستوراً فی العلم و مسطوراً فی کتب الله مالک الوجود قل تنوح الاشیآء

من ظلمکم

\*\*\* ص 260 \*\*\*

من ظلمکم و انتم تلعبون بانفسکم و لا تشعر من قل یا معشر العلمآء این الّذی سمّی بعبد الحسین الّذی بغی علی مولاه فی العراق و کفر بنعمته بعد انزالها و این منم سمّی بصادق فی ارض الطّآء الّذی شهد الرّحمن بکذبه فی کتاب کان مختوماً یختام الامر و محفوظاً فی علمه المکنون و این امام الانام فی ارض الصّاد الّذی ناحت من ظلمه سکّان الجبروت والّذین طافوا ملکوت الله العزیز الودود فلمّا کفرو بغی و اعرض و اطغی اخذه الله بقهر ما رأت عین الابداع شبهه کذلک قضی نحبه و نحب الّذین ظلموا علی اولیآء الله من دون بیّنته و لا امرٍ معلوم و سوف یقضی نحب الّذین قاموا علی الظّلم و الاعراض علی شأن ارادوا ان یزعزعود ارکان الأمر و یطفئوا نور الله العزیز المشهود یا ایّها النّاظر

\*\*\* ص 261 \*\*\*

الی الوجه انّا اردنا عزّ العالم و هم ارادوا ضّری و ذلّتی و قد اظهرنا نفسنا لاصلاح بلادی و دریای و هم قاموا علی الاعراض و ارادوا ان یخربوا هذا البیان الاحکم الامتن المرصوص قل اتّقوا الله و لا تجاوزوا عن مقاماتکم و حدودکم انّه قد اتی بقدرة لا تمنعه مدافع العالم و لا جنود الامم ان انتم تعرفون کذلک ا شرق نیّر البیان من افق البرهان اقبلوا الیه یا اولیائی فی التّآء و من حولها ثمّ اقبلوا بقلوب نورآء و قولوا سبّوح قدّوس ربّ الملآئکة و الرّوح البهآء المشرق من افق ملکوتی و النّور الظّاهر من سمآء جبروتی علی اولیائی و اصفیائی الّذین نصروا امری و قاموا علی خدمتی عی شأن ذکرهم مالک القدم فی لوحه المسطور لِله الحمد قد نزّلت الآیات و ظهرت

البینات

\*\*\* ص 262 \*\*\*

البیّنات و اظهر بحر العنایه لئالی الطافه لاولیآئه طوبی لنفس فازت و لعین رأت کدام بیان و لسان قابل ذکر این فضل بی منتهی بوده و هست این عبد فانی در هر حین که رشحات بحر فضل را مشاهده مینماید از قِبل کل بحمد و شکر محبوب عالمیان قیام میکند فضل بمقامیست در خود شاهد و گواهست بر خود بحر فضل ظاهر و شمس عنایت مشهود ولکن اکثر غافل و محجوب ناس غافلند لو علموا نفدوا انفسهم فی سبیله المستقیم و صراطه القویم و جماله العزیز القدیم اعمال نفوس عالم ایشان را مشغول نموده بزخارف والو اینکه دو یوم بعد قسمت اعدای ایشانست قد سمعت باذنی من لسان مولای فی حین من الاحیان قال و قوله الحقّ یا عبد حاضر یک تجلّی از تجلّیات شمس انقطاع

\*\*\* ص 263 \*\*\*

بر یکی از ملوک عالم اشراق نموده فی الجمله متنبّه شد و بعد از تنبّه به اینکلمه ناطق لاخیر فیما ملکته الیوم و غداً یملکه غیری و بعد از عرش سلطنت اجتناب نمود و مثنکّرا از بلاد دور شد فی الحقیقه از حیّات و عقارب وسیع فرار نمود و بعد احدی او را نیافت ورزا و امرا هر چه تفحّص نمودند او را نیافتند و فرمودند اگر یک تجلّی بر جمیع اهل عالم نماید کل عمل نمایند بآنچه او عمل نمود ولکنّ الله یفعل ما یشآء و یحکم ما یرید و هو الفرد الواحد العلیم الحکیم اینکه مرقوم داشتند الواح الهیّه رسید و چشم سَر و جان از انوارش روشن و در بیت جناب ناظر علیه بهآءالله و عنایته جناب لا میرزا مهدی و جمعی از احبّای الهی علیهم بهآءالله حاضر بودند قرائت شد و همچنین سواد آن نزد

دوستان

\*\*\* ص 264 \*\*\*

دوستان ارسال گشت و همچنین سواد الواحیکه مخصوص اطراف بود و بعد از سواد اصلش ارسال شد جمیع اینفقرات که فی الحقیقه تبلیغ حقیقی است در ساحت امنع اقدس عرض شد هذا ما نطق به ملکوت البیان قوله عزّ اجلاله یا نبیل طوبی از برای ارضیکه بقدوم اهل حق فائز گشت و از برای بیتیکه ذکر اولیا در او مرتفع ششد و از برای لسانیکه بتبلیغ امر ناطق گشت لله الحمد که آن جناب فائز شدند بآنچه که سزاوار است بلّغ امر ربّک ثمّ اذکره فی اللّیلالی و الایّام و اجتذب القلوب باسمه العزیز المحبوب انّه یشکره من قبلک افرح و کن من القائمین طوبی لمن سمّی بمهدی و للّذین حضروا و سمعوا آیات الله ربّ العالمین نسئل الله بان یوفّق الّذین فازوا بعرفانه فی ایّامه و وجدوا

\*\*\* ص 265 \*\*\*

حلاوة بیانه اولئک من الملأ الاعلی فی کتاب الاسمآء علیهم بهآءالله فاطر السّمآء الیوم انتشار آثار بحکمت و بیان اعظم اعمال است صد هزار طوبی لمن بلّغ امرالله و یبلّغ شکّی نبوده و نیست که مقصود از آفرینش عرفان حق جلّ جلاله بوده و این امر اعظم و غایة قصوی حاصل نمی­شود مگر بتبلیغ و انتشار آثار انّ الخادم یسئل الله تعالی بان یوفّق اولیآئه فی کلّ الاشطار بما یحبّ و یرضی اینکه دربارۀ ابن جناب من صعد علیه بهآءالله و عنایته و رحمته مرقوم فرمودند حق شاهد و گواهست که این عبد و سایر دوستان از حق جلّ جلاله سائل و آملیم که ایشان را مؤیّد فرماید و به طراز عمل صالح مزیّن نماید حضرت والدشان از موقنین در کتاب الهی مذکورند طوبی له طوبی له ولکن

انمحبوب

\*\*\* ص 266 \*\*\*

آنمحبوب جان ملاحظه فرمایند باید بعضی از امور از نفوسیکه با خارج مراودۀ کلّیّه دارند مستور باشد چه که بسا می­شود انسان من غیر نفاق و وفاق کلمه را که شنیده ذکر مینماید و این سبب حوادث می­گردد اهل حق باید بحکمت تربیت شوند تا اذکار و اعمالی که سبب و علّت عناد و نفاق اهل عالم است ظاهر نشود کل عامل شوند آنچه را که به آن مأمورند و نطق نمایند بآنچه که مأذونند اینکه دربارۀ جناب میرزا ی ب ه علیه عنایة الله مرقوم داشتند جناب لا میرزا مهدی علیه 9ءء ذکر ایشانرا نموده­اند و همچنین ورقه از ابکار افکار ایشان ارسال داشته­اند و اینفانی هم جواب عرض نموده ارسال داشت انشآءالله موفّق شوند بر آنچه سزاوار است ایّام سکون و فرح و بهجت دوست بسیار از حق سائل

\*\*\* ص 267 \*\*\*

و آملم که کل را بشأنی مؤیّد فرماید که سطوت اهل عالم و ظلم امم ایشان را از حق جلّ جلاله منع ننماید اینکه ذکر جناب استاد ش و جناب مشهدی ج ب و جناب حاجی م ح و جناب لا ف ر علیهم بهآءالله فرمودند در ساحت امنع اقدس عرض شد و نسبت بهر یک امواج بحر فضل ظاهر و هویدا و همچنین جمیع دوستان آن ارض از انوار آفتاب عنایت ربّ منوّر چه که هر یک بذکر محبوب فائز شدند هنیئاً لهم و مریئاً لهم و اینفانی هم خدمت هر یک عرض فنا و نیستی معروض می­دارد و از حق اتحّاد و اتّفاق آن نفوس مطمئنه ثابته را مسئلت مینماید و نسئله تعالی ان یحفظهم من شرّ الّذین قاموا علی اطفاء نوره و اخماد ناره انّه علی کلّ شئی قدیر و اینکه مرقوم فرمودند

جناب

\*\*\* ص 268 \*\*\*

جناب سرز ا م ح خ ا علیه 9ءء استدعای لوح مخصوص اخوی خود نموده­اند این فقره عرض شده و الحمد لله باجابت مقرون گشت ولکن آن جناب ملاحظه نمایند اگر بحکمت موافق است عطا فرمایند و لوحی هم مخصوص جناب میرزا ابو علیه 9ءء نازل و ارسال شد انشآءالله بآن فائز شوند و همچنین مخصوص نفسین جناب میرزا 220 کبیر و جناب محمد قبل ص علیهما 9ءء دو لوح امنع اقدس از مشرق فضل ظاهر انشاءالله بآن فائز شوند و از بحر بیان رحمن بیاشامند لله الحمد مخصوص هر یک از مقبلین و فائزین ظاهر شد آنچه که فی الحقیقه از مثل و نظیر مقدّس بوده و هست از حق میطلبیم صاحبان الواح را مؤیّد فرماید تا از کلمات سبحانی رحیق حَیَوان بیاشامند

\*\*\* ص 269 \*\*\*

اوست قادر و توانا ذکر صعود جناب لا محمد صادق علیه رحمة الله و غفرانه از ارض یا فرموده بودند تلقآء وجه مالک قدم عرض شد و این کلمات عالیات از مشرق اراده مشرق قوله عزّ کبریائه

**هو الغفار الستّار**

یا محمّد قبل صادق طوبی لک بما آمنت بالحقّ فی یوم اعرض عنه الخلق الاّ من شآء و اراد اشهد انّک اقبلت الی افق الأمر اذ اعرض عنه اکثر العباد یا اله الملکوت و سلطان الجبروت اسئلک بنفحات وحیک فی ایّامک و تضوّعات قمیص عرفانک فی بلادک و بالاسم الّذی به سرع الموحدون الی مطلع القضآء یا مالک الاسمآء و المقرّبون الی مقرّ الفدآء یا فاطر السّمآء بان تغفر من صعد الیک و تکفّر عنه سیئاته بجودک ای ربّ فاکتب له

بفضلک

\*\*\* ص 270 \*\*\*

بفضلک ما کتبته لاولیآئک و اصفیآئک ای ربّ تعلم ما ورد علی اولیائک فی ایّامک و تسمع حنینهم و انینهم فی سجن اعدائک اسئلک بهم و بالّذین انفقوا ارواحهم شوقاً للقائک بان تؤیّد احبّائک علی ما تحبّ و ترضی ثمّ انزل فی هذا الحین علی من صعد الیک و ورد علیک ما یبقی به آثاره بدوام الملک و الملکوت انّک انت المقتدر علی المالک و المملوک لا اله الاّ انت العزیز الودود یا حبیب فؤادی لعمر محبوبی و محبوبکم این عبد حسرت میبرد چه که این ایّام ربیع عنایت الهی عالم را احاطه نموده و وقت صعود و مردن است چه که انسان فائز می­شود بذکریکه به مثابه شمس از افق سمآء کتاب الهی لائح و مشرقست محو آن را اخذ ننماید وقت آن را نیابد در هر حال راضی و شاکر باید بود

\*\*\* ص 271 \*\*\*

چه که او بمصلحت این عباد دانا و آگاهست هو یعلم ما عندنا و انّا لا نعلم ما عنده و هو العلیم الخبیر و همچنین ذکر جناب مشهدی علی علیه بهاءالله فرموده بودند مرّة بعد مرّة بذکر حق فائز گشته­اند انشآءالله مؤیّد شوند بر خدمت امر تا ظهور و آثار و اثمار سدرۀ وجود به دوام اسمآءالله در ملک ظاهر و باهر و باقی بماند و مکتوبی از جناب حبیب روحانی آقا خلیل علیه 9ءء و عنایته باسم جناب آقا محمد حسین علیه بهآءالله رسید و در ساحت اقدس عرض شد فرمودند یا عبد حاضر عرف خوشی از ایشان متضوع انشآءالله مؤیّد باشند در جمیع احوال بر ذکر و ثنای حق بروح و ریحان انّا سمعنا ندآئه و اذکار الّذین کانت فی کتابه و ذکرناهم بذکری المبین و عزّزناهم فضلاً من عندی و نوصیهم بما یرتفع به شأن الأمر و اَنَا الآمر الخبیر مکرّر ذکر آن نفوس از

\*\*\* ص 272 \*\*\*

از لسان مبارک استماع شد در مکتوب جناب آقا میرزا مهدی علیه بهآءالله هم ذکر ایشان شده انّ ربّنا الرّحمن لهو المعطی الکریم ذکر آقای معظّم جناب آقا ملا مصطفی علیه بهآءالله الابهی فرموده بودند از حق این خادم سائل که ایشان را موفّق دارد بر خدمت امر یا محبوب فؤادی استقامت امریست عظیم انشاءالله یحکمت موّفق شوند و بخدمت فائز در این حین بساحت امنع و اقدس اعلی احضار شدم و بعد از حضور امام کرسی فرمودند بنویس بجناب نبیل قبل با علیه بهآءالله احبّای الهی را که در اطراف ساکنند تکبیر برساند و بعنایت حق مسرور دارد ارض میم و یا تحت لحاظ عنایت حق بوده طوبی لاولیائی فی هناک و طوبی ثم طوبی لمن اقبل الی الله فی اوّل الایّام انّا ذکرناه و ذکرناهم فضلا من عندنا و نوصیهم بالحکمة و السّکون و الوقار و عدم التّعرّض علی احد

\*\*\* ص 273 \*\*\*

من العباد لهم ان یشربوا کوثر البقآء فی السّر باسم ربّهم الغفور الکریم و نجد من ارض المیم و الرآء عرف محبّتی سوف یرفعها الله بالعدل و نوصی اهلها بالبرّ و التّقوی و ما ینبغی الایّام الله ربّ العالمین و نذکر اولیآئی فی اطرافها و نبشّرهم باقبالی الیهم و ذکری ایّاهم و نذکر السّین و الیا و من حولها طوبی لاولیائی فیهناک الّذین نبذوا اوهام العباد متمسّکین بصراطی المستقیم و نأمرهم بالحکمة لئلّا یرتفع ضوضآء الّذین غفلوا عن هذا الامر العظیم الحمدلله کل بعنایت حق فائزند و بذکرش ناطق ولکن باید فریب نخورند چه که ماکرین و خادعین درصدد نفوس سلیمۀ صادقه بوده و هستند چنانچه از ارض را و شین نوشته بودند شخصی رسول نام که سالها در خدمت جناب عندلیب علیه بهآءالله و عنایته بود و بزعم خود در هواء ایقان سیر مینمود بالاخره عهد وفا را شکست و به مقام اوّل راجع و بعد ارادۀ

آنجهات

\*\*\* ص 274 \*\*\*

آنجهات نموده لاجل اضلال اولجلب المال لذا باید آنحضرت مراقب باشند اطراف را آگاه نمایند چه که جنود شرک باسم حق ظاهر می­شوند و بسا می­شود که اسم خود را تغییر می­دهند اعاذنا الله و ایّاکم من شرّ هؤلآء و همچنین تأکید فرمائید زود قوی هر قائلی را تصدیق ننمایند و از هر نفسی مطمئن نباشند اگر چه احتمال می­رود در حبس نظر به کدورتی که مابین خود واقع شده سبب غفلت گشته از حق می­طلبیم امثال آن نفوس را هدایت فرماید و چون مدتی در ظل بوده­اند حال محروم نفرماید انسان جایز الخطاست لولا فضله و عنایته کان الخادم اذنب من کلّ مذنب بصد هزار لسان از حق جلّ جلاله می­طلبم که بآن نفوس عطا فرماید آنچه که سبب تطهیر و تقدیس قلوبست و باینعبد عطا فرماید آنچه که سبب و علّت استقامت

\*\*\* ص 275 \*\*\*

و قیام بر خدمت است عرض دیگر نسبت به اکثر آن جهات اظهار عنایت شده انشاءالله بآن فائز می­شوند و مقصود آخر آنکه خدمت هر یک از اولیای الهی این خادم فانی تکبیر میرساند و از کل استدعا مینماید که فانی را از دعای خیر فراموش نفرمایند تا حق جلّ جلاله این خاکسار را مؤیّد فرماید بر خدمتی که به او راجع شده البهآء الظاهر اللّائح من افق عنایة ربّنا علی حضرتکم و علی الّذین شربوا رحیق الایمان من ید عطآء ربّهم الغفور الکریم و الحمدلله العلیّ العظیم فی 24 شهر رمضان المبارک سنه 1300

**هو الاطهر الاظهر الابهی**

سبحانک اللّهم یا الهی لک الحمد بما جعلتنی اسیراً بایدی الظّالمین فی سبیلک فو عزّتک لا یذهب عن مذاقی حلاوة ما شربت من کأس القضآء

فی

\*\*\* ص 276 \*\*\*

فی حبّک ای ربّ عرّف عبادک جمالک و لا تجعلهم محروماً عن خمر رحمتک الّتی جرت من صبع مشیّتک فی ایّامک انّک انت المقتدر القدیر

**بسمه الاعظم**

سبحانک اللّهم یا الهی هذا طرفی قد کان منتظراً بدایع رحمتک و هذه اُذُنی قد ارادت اصغآء نغماتک و هذا قلبی یطلب کوثر عرفانک اذا یا الهی قد قامت امتک تلقآء مدین رحمتک و یدعوک باسمک الّذی جعلته اعظم اسمائک و مهیمناً علی من فی ارضک و سمائک لترسل علیها نفحات رحمتک لتجذبها بکلّها عن نفسها و تقلّبها الی مقرّ الّذی فیه استضآء وجهک و ظهر سلطانک و استقرّ عرشک انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله الاّ انت العزیز الکریم ای ربّ اسئلک بان لا تطرد من ارادک و لا تمنع من قصدک و لا تحرم من احبّک ای ربّ

\*\*\* ص 277 \*\*\*

انت الّذی سمّیت نفسک بالرّحمن ثمّ بالرّحیم فارحم امتک الّتی لاذت بک و توجّهت الیک و انّک انت الغفور الرّحیم

**بسم الله الاعزّ الامنع الابهی**

اکثری از رجال از شطر ذی الجلال محروم مانده­اند از فضل الهی شاید نسا بر امرش قیام نمایند و بذکرش ناطق شوند و بشطرش متوجّه گردند ای کنیز حق الیوم کلّ در صقع واحد بین یدی الله مذکورند هر نفسی بحق اقبال نمود از اهل بها محسوب و از رجال اعراف مذکور از خدا بخواه که بذکرش موقن شوی در این ایّام که شمس جمال از افق عظمت و اجلال بضیآء لا یحصی طالع شده و فضلش کلّ من فی السّموات و الارض را احاطه نموده ای کنیز حق خمر حیوان را از معانی کلمات رحمن بیاشام قسم باسم اعظم هر نفسی باین کوثر روحانی مرزوق شد و فائز گشت

حجاب

\*\*\* ص 278 \*\*\*

حجاب اهل عالم او را از شطر قدم منع ننماید بلکه کلّ امکان را معدوم مشاهده نماید و بشطر رحمت توجّه نماید به گوش جان کلمات سلطان معانی را بشنو اینست وصیّت جمال قدم امآء خود را

**بنام خداوند مهربان**

این نامه ایست از مظلوم آفاق به یکی از آماء الهی تا کلمه حق را بشنود و بآنچه الیوم شایسته است عمل نماید طوبی لامة فازت بالایمان و عملت بما امرت من لدی الرّحمن ای امة الله اخت شما که در سجن ساکنست لدی العرش حاضر و مسئلت نمود که یآن امه کلمۀ الهیّه اشراق نماید یعنی از سمآء مشیّت الهیّه آیات بدیعه منیعه نازل شود لذا اجابت نمودیم و این کلمات عالیات را فرستادیم اشکری و قولی لک الحمد یا محیی العالمین

\*\*\* ص 279 \*\*\*

**هو الاقدس الاعظم الابهی**

انّا نذکر آللّائی آمنّ بالله و اتبعنّ ما امرن به فی الکتاب طوبی لعبد اقبل الی الله و لامة فازت بهذا الیوم الّذی فیه نطق لسان العظمة لا اله الاّ انا العزیز الغفّار یا امتی استمعی ندآئی من شطر سجن ثمّ اشکری ربّک بما عرّفک مطلع امره و نطق بذکرک اذ کان بین الاشرار احمدی الله فی کلّ الاحوال و تمسّکی بالعروة الوثقی لئلاّ تزلکّ اشارات الّذین کفروا بربّ الارباب انّا نبشّر من توجّه الی الوجه و نقدّر له ما لا اطّلع به الاّ العزیز العلّام کذلک ذکرناک فضلاً من لدنّا اذا فزت به اشکری و قولی لک الحمد یا مولی الانام

**بسمه المهیمن علی الارض و السّمآء**

قد تجدّد العالم بظهور مالک القدم باسمه الاعظم ولکن القوم

لایعرفون

\*\*\* ص 280 \*\*\*

لایعرفون قد ظهر المکنون و یخبر النّاس بما ینفعهم فی الآخرة و الاولی ولکن النّاس اکثرهم لا یعرفون قد تحرّک العالم من نفحات القدم و نطق الرّوح فی اللّوح باعلی النّدآء ولکنّ النّاس اکثرهم لا یفقهون ان یا امتی استمعی ندآئی من شطر سجنی انّه لا اله الا ّانا المهیمن القیّوم اشکری بما تحرّک علی ذکرک قلمی و علی اسمک هذا الّلسان العزیز المحبوب کذلک غنّت الورقآء علی افنان البقآء طوبی لمن سمع للاقدس للاقدم للاعظم ویل للمعرضین قل اللّهم یا الهی اسئلک بمطلع آیاتک و مشرق وحیک الّذی سجن فی اخرب البلدان بما دعا الکلّ الی افق امرک و سمآء جودک بان تقرّبنی و الّذین امنوا الی افقک الاعلی و ظهور جمالک الابهی ثمّ اشربنا یا الهی خمر و صالک و کوثر بقائک انّک انت الّذی لا یعزب عن علمک من شیء و لایعجزک اقتدار

\*\*\* ص 281 \*\*\*

الفراعنه و شوکة الجبابرة لا اله الاّ انت العزیز الحکیم الا قدر الله لا اله الاّ هو المهیمن القیّوم

**باسم دوست یکتا**

قسم به محبوب جان و معبود امکان که اگر جمیع امآء ارض اینکلمه مبارکه را که از مطلع بیان رحمن طالع که به تو میفرماید ای کنیز من و فرزند کنیز من بگوش جان بشنوند کلّ باسمش جان فدا نمایند انشاءالله نفحات بیان محبوب عالمیان را بیابند و از خمر معانی که در او مستور است بیاشامند الیوم یوم نصرتست طوبی از برای نفوسیکه بحق متوجّهند و از خلق گذشتند.

**الباقی الکافی**

یا من بلائک دوآء صدور المخلصین و ذکرک شفآء افئدة المقربین و قربک حیات العاشقین و وصلک رجآء المشتاقین و

\*\*\* ص 282 \*\*\*

و هجرک عذاب الموحّدین و فراقک موت العارفین اسئلک بضجیج المشتاقین فی هجرک و صریخ العاشقین فی بعدهم عن لقائک بان ترزقنی خمر عرفانک و کوثر حبّک و رضائک ای ربّ هذه امة الّتی نست ما سواک آنست بحبّک و ناحت فیما ورد علیک من اشرار خلقک قدّر لها ما قدّرته لامائک اللّائی یطفن حول عرش عظمتک و یزرن جمالک فی العشّی و الاشراق و انّک انت الحاکم فی یوم التّلاق هو الفرد العزیز المقتدر المحبوب حمد محبوبی را لایق و سزاست که لمیزل مقدّس از وصف ممکنات بوده و لایزال متعالی از نعمت موجودات خواهد بود زیرا نعت و وصف جمیع من فی الارض و السّموات ~~بامر~~ بامر او مخلوق و منجعلند و خلق بامره کیف یلیق لجنابه و یرتقی

\*\*\* ص 283 \*\*\*

الی حضرته دون او لایق او نه و ماسوی او قابل او نه قبول او ما یظهر من العباد این فضیلت از آن سلطان احدیّه بر بریّه فسبحانه و تعالی عماهم یصفون و بعد معلوم بوده که حفظ عباد و دون آن در قبضه اقتدار حق بوده و خواهد بود هل من حافظ غیر الله قل سبحان الله ما من حافظ الاّ هو له الخلق و الامر و کلّ به یحفظون و لم یزل و لا یزال عباد او در کنف حفظ و حمایت او بوده و خواهد بود و به آن دو جناب در مدینة الله یعنی دار السّلام بالمواجهه وعدۀ انزال کلّ خیر داده شد و از آن یوم ابواب عنایت مفتوح گشته و مفتوح خواهد بود الاّ ان یشآءالله در کمال اطمینان بوده تا یدالله باقی ید ضرّآء و بأسآء مقطوع و ممنوع است البتّه سعی بلیغ نموده که بر صراط حبّ مستقیم بمانید و تا این رتبه باقی کلّ فضل و خیر باقی خواهد بود

و امروز

\*\*\* ص 284 \*\*\*

و امروز امری از ثبوت

بر این صعب تر نه

للاقدس الامنع الابهی سبحانک یا من تسمع ضجیج المظلومین فی ایّامک حنین العاشقین فی هجرک و فی انّک اسئلک فی آیاتک الّتی بها اهتزّت الأشیآء و زیّن الملکوت الاسمآء و بان تقدر بکل من اقبل الیک ما ینبغی لعلو سلطانک و سمّو اقتدارک ای ربّ اید العباد و آلأما علی الاستقامة علی حبّک ثم اکتب لهم ما کتبته لاصفیائک

الّذین ما ارادو الاّ ما اردت لهم و ماشاؤا الاّ ما قدّرت لهم ای ربّ سبق جودک من فی الجود و احاطت رحمتک من فی الغیب و الشّهود لا تحرم عبادک عن البحر الّذی ظهر بالطافک و تموّج بمواهبک ایّدهم علی التقرّب الیک منقطعین عن سوائک لا اله الا انت المقتدر القدیر

و اینست آن امر صعب مستصعبی که حمل نمی­کند او را احدی للاّ من شاءالله ربّک العزیز الغالب القدیر و السّلام و الرّحمة و التّکبیر علیکما و علی من یحبّکما رحمة من عندنا علیکما و علی العالمین

\*\*\* ص 285 \*\*\*

**هوالله**

بسمه المظلوم المسجون سبحانک یا الهی قد توجّه وجه البهآء الی وجهک حجتک وجهه و ندآئه و ظهورک ظهوره و نفسک و نفسه و امرک امره و حکمک و حکمه و جمالک و جماله و سلطانک و سلطانه و عزّک عزّه و قدرتک قدرته اسئلک یا خالق الامم و مالک القدم بان تحفظ امآئک فی سرادق عصمتک کفّر عنّهن ما لاینبغی فی ایامک فاجعلّهن یا الهی طاهرات عن الاریاح و الشّبهات و مقدّسات عما لا ینبغی لنسبتهنّ الیک

یا مالک الاسمآء و منزل الآیات انّک انت الّذی فی قبضتک زمام الممکنات لا اله الاّ انت المقتدر المتعالی المهیمن العزیز القیّوم

بجهة حفظ دو دایرۀ اعزّ امنع اعلی بخط میرزا آقا جان بجهة آنجناب و سمّی شما حاجی ارسال شد انشآء الله از جمیع بلایا و رزایا در کنف حفظ الهی محفوظ خواهند بود و در این روزها انشآءالله نوشته بجهة حاجی تازه سمّی شما و کسانی دیگر ارسال می­شود لکن در پوسته ممکن نبود و دیگر

\*\*\* ص 286 \*\*\*

و دیگر آنکه فقرۀ که آقا باقا میرزا موسی نوشته بود سفارش شد که قبضش را نزد آن جناب ارسال نماید و اگر مصلحت بدانید این فقره با دو فقرۀ که مرقوم نموده بودید با پوسته ارسال نمائید

**هو الشّاهد الخبیر**

ذکر من لدنّا لمن آمن بالله المهیمن القیّوم لیطمئنّ بفضل مولاه و یقوم علی خدمة الامر بالحکمة الّتی نزّل ذکرها فی الواح الله ربّ ما کان و ما یکون قد کنت مذکورا لدی المظلوم اشکر ربّک بهذا الفضل و قل لک الحمد یا منزل الآیات و لک الثنّآء یا من فی قبضتک زمام الوجود طوبی لابیک الّذی قصد المقصد الاقصی و الذروة العلیا و انفق زوجه فی الغربه فی سبیل الله العزیز الودود انّا ذکرناه فی الواح شتّی بذکر لایعادله ما یری فی الارض یشهد بذلک من عنده لوح محفوظ. انّا نوصیک و اولیآئی بالحکمة لئلاّ

\*\*\* ص 287 \*\*\*

یشتعل نار البغضآء فی صدور الّذین کفروا بالشّاهد و المشهود البهآء علیک و علی امّک و علی من معک و علی الّذین نبذوا الاوهام متمسّکین بعروة عنایة ربّهم العزیز الغفور

**بنام مقصود عالمیان**

قد فزت بکوثر الذّکر مرّة بعد مرّة و این از فضل­های بزرگ الهی است امروز شأن دوستان حق و مقامات ذکر و بیان نظر به عدم قابلیّت خلق مستور و مکنونست ولکن البتّه اصبع قدرت حجابرا خرق نماید و مقامات هر نفسی و مکافات هر عملی را ظاهر فرماید اوست قادر و مقتدر الحمدلله بمائده سمائیّه و نعمت الهیّه فائز شدی جهد نما تا باسم حق جلّ جلاله این مقام را حفظ نمائی امروز روز ظهور مقامات و بروز اعمال است طوبی از برای نفسیکه فائز شد بآنچه

سبب

\*\*\* ص 288 \*\*\*

سبب علوّ امرالله است انّه من المخلصین فی کتابی المبین البهآء علیک و علی ابیک الّذی کان مذکوراً من القلم الاعلی قبل صعوده و بعد عروجه انّ ربّک لهو الغفور الرّحیم

**هو الاقدم الاعظم**

کتاب نزّل بالحق و یهدی النّاس الی الافق الاعلی المقام الذی تنطق فیه سدرة المنتهی انّه لا اله الاّ انا المهیمن القیّوم قد سمع کلّ حجر ندآءالله و وجد کلّ مدر عرف القمیص ولکنّ النّاس اکسرهم لایشعرون قد اخذ جذب البیان من فی الامکان طوبی لقوی سرع بقلبه و لغنیّ توجّه الی الله العزیز الودود قل یا قوم ایّاکم ان تمنعکم شئونات الارض عن مالک السّمآء دعوا اهوائکم و توجّهوا الی مقام شهدت ذرّاته قد اتی الیوم و ظهر الاسم المکنون اشکرالله بما فزت بذکری مرّة بعد مرة فانظر

\*\*\* ص 289 \*\*\*

فی عنایة الله و الطافه و قل نفسی لعطائک الفدآء یا ایّها المقصود و روحی لفضلک الفدآء یا من باسمک هاج عرف القمیص و ماج بحر العلوم

**هو الاقدس الاعظم الابهی**

یا سلیمان ایّام نزدیک بآخر است و اهل ارض در غفلت مبین و ضلالت آشکار مشاهده می­شوند لسان صبح بقد اتی الحق ناطق و یوم بانا یوم الله ذاکر و اشیا بقًد نزّل امّ الکتاب قائل ولکن گوشی که فائز شود به ندا و قلبی که مزِّین گردد به حبّ الله مالک الاسما قلیل بوده و هست در صبح و شام اهل ارض از احزاب مختلفه بمساجد و معابد و هیاکل و کنائس لذکر الله توجّه مینمایند و از مذکور غافل در حین ذکر مذکور امام عیون قائم ولکن از او محتجب می­بینند و نمی­شناسند می­شنوند و

و ادراک

\*\*\* ص 290 \*\*\*

و ادراک نمینمایند جمیع این غفلت و ضلالت و نادانی که عالم را فرا گرفته سبب و علّت اوّلّیه آن علمای ارض بوده و هستند چه که اوهاماتی که ترتیب داده­اند و آن را در اذهان جّهال ارض به صد هزار حیل دسائس داخل نموده­اند تا آن اوهام باقی از اشراقات انوار آفتاب یقین محرومند لذا خود و عباد بیچاره از فیض فیّاض ممنوع و از ما ینفعهم محروم و امرای ارض اگر فی الحقیقه مطیع آن نفوس غافله بودند حق و آثارش در عالم یافت نمی­شد مگر نزد نفوسیکه از شبهات و حجبات و اوهام عباد مقدّس بوده و هستند باسم حق معزّزند و در ذلّت حق باسباب مختلفه متسمک و متشبّث کاش باین اکتفا می­نمودند لا و نفسی الحق هر صاحب بصری آثار ظلم آن نفوس غافله را مشاهده می­نماید طوبی لعالم

\*\*\* ص 291 \*\*\*

عرف المعلوم عجب در اینکه مع این اعمال علمای این اراضی و اطراف را قبول ندارند و خود را ناجی و هادی وافقه و اتقی می­شمرند تبّاً لهم و للّذین اتّبعوهم من دون حجّة و بیّنة و برهان و دلیل یا سلیمان حمد کن محبوب امکان را که تو را تأیید فرمود بر عرفان این فضلیکه آسمان شبه آن را ندیده و ارض نظیر آن را حمل ننموده افرح و کن من الشّاکرین الحمدلله ربّ العالمین

**هو الشّاهد الخبیر**

قد انزلنا الآیات و اظهرنا البیّنات و ارسلنا من سمآء البیان مآئدة العرفان طوبی لمن فاز و ویل للغافلین امروز مائده در کلّ حین نازل و نعمت از سمآء کرم به مثابه غیث هاطل طوبی از برای نفوسیکه باین عطیّة کبری فائز شدند و از رحیق مختوم باسم حق جلّ جلاله نوشیدند در این رحیق

اثرها

\*\*\* ص 292 \*\*\*

اثرها مکنون و حکمتها مخزون وجود را از ما سوی الله مقدّس نماید و در هر حین بر نار محبّتش بیفزاید انسانرا بمقامی فائز فرماید که غیر حق را مفقود و معدوم مشاهده نماید هذا من فضل الله ربّ العرش العظیم لازال در ساحت اقدس مذکور بوده و هستید این فضل اعظم را به عنایتش حفظ نما و از سارقین و خائنین مستور دار کذلک نطق القلم اذ کان المظلوم فی حصن متین و سجن مبین

**بسمی المهیمن علی الاسمآء**

یا اسمعیل یذکرک الجلیل من شطر السّجن و یدعوک الی الله العزیز الجمیل انّه خلق الخلق لعرفانه فلمّا ظهر و انزال الآیات کفرو به و بکتابه المبین کن قائماً باستقامة لا تزلّک سطوة الامرآء و ناطقاً ببیان لا یمنعه ضوضآء الغافلین انّا سمعنا ندائک

\*\*\* ص 293 \*\*\*

و حضر لدی المظلوم اسمک انزلنا لک ما تضوّع به عرّف الرحمن فی الامکان تعالی فضله الّذی احاط الوجود و رحمته الّتی سبقت من فی السّموات و الارضین لا یعزب عن علمه من شئی یسمع و یری و هو السّمیع البصیر اذا فزت بلقآء الوحی و سمعت صریر قلمی قل لک الحمد یا الهی بما اوضجت لی سبیلک و انزلت لی دلیلک و اظهرت ما کان مکنوناً فی علمک فضلاً من عندک علی اولیائک اسئلک بالکلمة العلیا الّتی بها سخّرت الارض و السّمآء و بتجلّیات انوار نیّر ظهورک من افق الطّور بان تجعلنی ناطقاً بذکرک و ثنائک و متمسکاً بحبلک ای ربّ تری الفقیر قصد باب غنائک اسئلک ان لا تخیّبه عمّا عندک انّک انت ارحم الرّاحمین و اکرم الاکرمین لا اله الاّ ا نت العلیم الحکیم

هو الشّاهد

\*\*\* ص 294 \*\*\*

**هو الشّاهد الخبیر**

امروز روز کلمه مبارکه کلّشئی احصیناه کتاباست یا ا سمعیل امید آنکه بانقطاع خلیل ظاهر شوی و بامّ الکتاب تمسّک نمائی در حینیکه در هوا معلّق بود جبرئیل امین رسید و قال هل لک من حاجة قال امّا الیک فلا باین کلمه عرف انقطاع عالم را احاطه نمود روح العالم لانقطاعه الفدا امروز قلم اعلی بالحان بدیعه منیعه ناطق و در مقام اوّل و رتبه اولی بصور تعبیر شده و نفخنا فیه بامری اذاً انصعق من فی الارض و السّمآء الاّ من انقذناه باسمنا المنجی و باسمنا الکریم از سطوت ظالمین و ظالم معتدین فحرون مباشید عالم از کلمة الله حرکت نموده و جهالت از نفحاتش معطّر گشته بگو

\*\*\* ص 295 \*\*\*

ای ارباب مدارس خود را محروم منمائید ای اهل کنائس خود را منع نکنید بوجوه بیضآء و قلوب نورآء اقبال نمائید شاید به مراد الله فائز گردید و از عالم و ما فیه فارغ و آزاد این مظلوم در حینیکه در بحر احزان سابح اولیا را ذکر نمود در نامه حضرت پادشاه ایران این کلمه نازل انّی امشی مقبلاً الی العزیز الوهّاب و عن ورائه تنساب الحباب لو یسئلک احد عن البهآء قل انّه بین ایادی الاشرار اذا وجدت عرف بیان الله قم عن مقامک مقبلاً الی کعبة الوجود و قل لک الحمد یا مالک الغیب و الشّهود اسئلک بنفحات آیاتک و اللّئالی المکنونة فی بحر عطائک ان تجعلنی منقطعاً عن دونک و ناطقاً بثنائک و قائماً علی خدمتک انّک انت العزیز و انّک انت الفیاض

لا اله

\*\*\* ص 296 \*\*\*

لا اله الاّ انت العزیز الفضّال

**بسمی الصّائح بین الارض و السّمآء**

انّ الظّالمین عملوا ما عمل آبائهم من قبل الا انّهم لا یفقهون یقتلون اولیائی و ینوحون بما ورد علی اسّمآئی من قبل ما لهم لا ینتبهون من ندآءالله مالک ماکان و ما یکون قد اعتکفوا علی الاصناف و هم لا یشعرون قد عزّتهم صفوفهم و الوفهم و زخارفهم علی شأن نبذوا عن ورآئهم من خلقهم بقوله کن فیکون سوف تلعنم صفوفهم و تتبرّء عنهم زخارفهم و هذا ما کان محتوماً من لدی الله المهیمن القیّوم قل ان افرجوا فی دولتکم الباطلة سوف تنوحون کنوح الشکّلی یشهد بذلک من عنده کتاب مکنون انّک لا تحزن عما اکتسبت ایدی العباد اشکرالله الّذی ذکرک من مقام المحمود

\*\* ص 297 \*\*\*

خذ کأس الاستقامة باسم مالک البریّه ثمّ اشرب منها باسمه الظّاهر هذا ما نطق به لسان العنایة فی ملکوت المشهود العزّة و القدرة قوله جلّ اجلاله

یا امین طوبی از برای نفوسیکه در این ایّام بر خدمت امر قیام نموده­اند هر عملی امروز فی سبیل الله از نفسی ظاهر شود او از سلطان اعمال عند غنیّ متعال مذکور طوبی لمحمّد قبل علی الّذی ذکرته و لمن سمّی بخلیل انّآ نذکرهما و نبشّرهما بقبول ما عملا فی سبیلی المستقیم کبّر من قبلی علی وجههمّا انا نسئل الله بان ینزل علیهما ما یقرّبهما الیه و یحفظهما من شرّ اعدآئه انّه علی کلّ شئی قدیر قوله تبارک و تعالی یا محمّد قبل علی بآثار قلم اعلی فائز شدی لله الحمد حجبات اوهام را به اسم مالک انام شق نمودی امروز میزان

اعظم

\*\*\* ص 298 \*\*\*

اعظم امام وجوه عالم منصوب و ینادی باعلی النّدآء انّی انا الممیّز العلیم طوبی لمن ما منعته قدرة و ما خوّفته سطوة اقبل الی الافق الاعلی باستقامة کبری انّه من اهل البهآء فی لوح مبین

**بسمه الذّاکر العلیم**

یا صادق امروز هر نفسی بافق اعلی اقبال نمود و بعرفان حق جلّ جلاله فائز گشت او صادق بوده و هست و اگر باینمقام فائز نشود ؟؟ اوّل لا اوّل له الی آخر لا آخر له بصدق تکلّم نماید لدی الله از اهل صدق محسوب نه شکر کن مقصود عالمیان را و بحمدش ناطق باش چه که انوار شمس صدق بر تو تجلّی نمود و تو را به صراط مستقیم هدایت فرمود در جمیع قرون و اعصار اعدا در اطفآء نور الهی و اخماد نار سدره جهد نموده­اند و سعیها مبذول داشته­اند ولکنّ الله

\*\*\* ص 299 \*\*\*

اطردهم امرا من عنده و اظهر ما اراد بقوله العزیز البدیع اگر نفوس غافله در آنچه از قبل وارد شده تفکر نمایند مقام این یوم مبارک را ادراک می­کنند و بآنچه مقصود است فائز میگردند ولکن حبّ دنیا و شئوناتش کل را اخذ نموده بشأنیکه شعور از برای کسی باقی نه الاّ من شآءالله طوبی از برای عبادی که علم علما و سطوت اعدا ایشانرا از سبیل الهی منع ننمود و از کوثر باقی محروم نساخت الامر بیدالله یفعل ما یشآء و یحکم ما یرید و هو الفرد الواحد العزیز الحمید

ذکر جناب

میرزا نبیل قبل علی علیه بهآءالله و عنایته و ذکر استقامت و اشتعال ایشانرا بنار محبّت رحمن و همچنین ذکر نفوسیکه بهدایت ایشان و راهنمائی

ایشان

\*\*\* ص 300 \*\*\*

ایشان براه اعظم و صراط مستقیم و نباء عظیم فائز گشته­اند این مراتب در پیشگاه حضور به شرف عرض فائز اذاً نطق لسان العظمة بما طارت به الأجساد فضلاً عن الارواح و یک لوح ابدع اقدس مخصوص ایشان از سمآء عنایت نازل و ارسال شد این خادم خدمت ایشان تکبیر و سلام میراسند لِله الحمد از ملکوت بیان مقصود عالمیان نصیب اعظم و قسمت کبری اخذ نمودند و در دفتر عالم ذکر باقیات صالحات ثابت گردید اینکلمه در کنز عصمت الهی از محو محفوظ است و از تغییر مقدّس و همچنین نفوسیکه بروح جدید فائز گشته­اند و از رحیق بیان ربّانی بعرصه باقی توجّه نموده­اند مخصوص هر یک لوح اقدس انور از سمآء عنایت نازل و ارسال شد لیجذبهم

\*\*\* ص 301 \*\*\*

بیان الرّحمن الی ملکوت البیان و یقرّبهم الیه فی کل الاحوال و یکتب لهم ما یکون باقیا ببقآء آیاته و یجعله لهم کنزاً عنده انّه هو الحافظ الأمین این خادم فانی هر یک را ذکر مینماید و از بحر کرم میطلبد آنچه را که سبب انزال نعمتهای باقیه و مائده­های سمائیه است حال مقام هنیئاً مریئاً است اینعبد میگوید شما هم بگوئید اگر معنی یافت شود آن هم بگوید چه که لله الحمد انوار فیوضات فیّاض حقیقی از افق اراده اشراق فرمود و ایشان را ببحر احدیّه راه نمود یا لیت الخادم کان معهم و فاز بما زوا از حق جلّ جلاله میطلبم ایشان را تأیید فرماید تا رحیق بیان از آیات منزله بیاشامند و انوار آفتاب عنایت را از آفاق الواح مشاهده نمایند فضلش کلّ را

احاطه

\*\*\* ص 302 \*\*\*

احاطه نموده نفوس مقبله از قبل مذکور بوده­اند و همچنین بعد از ذکر اسامی بذکر آخر فائز گشتند کِه قادر بر احصای این عنایت کبری بوده لا والله الّا نفسه المهیمنته علی العالمین

**هو النّاطق فی هذا المقام الرّفیع**

یا محمّد قبل علی یذکرک المظلوم کما ذکرک من قبل انّه لا اله الاّ هو الفرد الواحد العلیم الخبیر قد انزلنا الآیات و اظهرنا البیّنات و النّاس اکثرهم من الغافلین قد جرت الانهار و اثمرّت الاشجار و ظهرت الاسرار و القوم اکثرهم من الرّاقدین هذا یوم لایعادل بآن منه القرون الاولی یشهد بذلک مالک الاسمآء و هو الشّاهد العلیم کن مستقیماً علی الامر و قائماً علی خدمة مولیک لعمرالله سوف تفنی الدّنیا و ما فیها و یری المخلصون ما قدّر لهم من لدی الله

\*\*\* ص 303 \*\*\*

ربّ العالمین لا تحزن من شئی افرح بذکری ایّاک انّه یکون باقیاً بدوام اسمائی الحسنی و صفاتی العلیا اشکر و قل لک الحمد یا مقصود العالمین نسئله تعالی بان یقدّر لک خیر الاخرة و الاولی و یکتب لک ما یرفعک بهذا الاسم بین العباد انّه لهو القویّ الغالب القدیر انّا نوصیک بالحکمة فی هذا الامر الّذی به زلّت اقدام العارفین البهآء علیک و علی الّذین فازوا بعرفان الیوم و آمنوا بالّذی اتی بسلطان مبین هو الظّاهر من افقه الاعلی کتاب نزّل بالحقّ من لدن من عنده علم السّموات و الارض و انا العلیم و فیه یخبر الکلّ بما نزّل فی کتاب الله من قبل و من بعد و انا الخبیر تالله قد نصب الصّراط و وضع المیزان و انا الصّراط المستقیم طوبی لقاعد اذا سمع

قام

\*\*\* ص 304 \*\*\*

قام و لصامت اذ اعرف نطق و لمتوقّف سرع الی الافق الاعلی و انا الافق المنیر قل یا ملأ الارض اتّقوا الرّحمن و لا تتّبعوا کلّ شیطان مرید قد ظهر المکنون و اظهر ما کان مستوراً فی کتب الله العزیز الحمید دعوا الظّنون تالله قد تشرّفت سمآء العرفان بنیّر الایقان یشهد بذلک من ینطق فی کلّ الاشیآء انّه لا اله الاّ انا الفرد الواحد المقتدر القدیر سمعنا ذکرک ذکرناک فضلاً من لدنّا ان اعرف و کن من الشّاکرین ایّاک ان تمنعک اشارات الّذین کفروا بالله اذ اتی بملکوت مبین و سلطان عظیم و امر محکم متین کذلک ما مطلت امطار الفضل من سحاب العدل طوبی لمن رای و ویل للنّائمین

\*\*\* ص 305 \*\*\*

**باسم گوینده دانا**

حمد مقدّس از ادراک و عقول و منزّه از عرفان من فی الامکان ساحت امنع اقدس حضرت مقصودی را لایق و سزا که بحکمت و بیان مدائن افئدۀ اهل امکان را تصرّف فرمود اعراض اهل عالم از وضیع و شریف و اغماض امم از عمل و عرفا او را از اراده­اش منع ننمود اقتدار قلم و نفوذ مشیّتش را حجبات ضلال و سبحات جلال از تسخیر باز نداشت عَلَمش انّه هوالله و رایتش قد اتی مولی الوری طوبی از برای نفوسیکه ندایش را اصغا نمودند و بقلوب مقدّسۀ طاهره در ظلّ رایتش مأوی گزیدند جلّت الحکمة و جلّ اقتدارها و عظمت آیاته و عزّ مقامها و جلّ تصرّفها یا میزان امروز میزان باننّی انا

الممیّز

\*\*\* ص 306 \*\*\*

الممیّز العلیم ناطق میزان حقیقی محبّت الهی بوده و هست طوبی از برای نفوسیکه به نور امر منوّرند و بنار سدره مشتعل حمد کن مقصود عالم را که ذکرت از قبل و بعد از لسان عظمت جاری ثروت عالم و اذکار امم کل بعدم راجع ولکن آیات الهی و ما قدّر من عنده باقی و دائم ظلم ظالمین و ضوضآء معتدین و حوادث و تغییرات قرون و اعصار او را تغییر نرسد و محو نسازد در عالم قلم اعلی محو نبوده و نیست اثبات اندر اثبات از مالک آن میطلبیم در هر حین بر تأییدات بیفزاید و یجعلک علماً باسمه و منادیاً لذکره انّه علی کلّ شئی قدیر یا ایّها الناظر الی الوجه ابن مریم میفرماید بمن عطا فرمودی آنچه را که علما و حکما بعرفانش فائز نگشتند چه مقدار از علما و کبرا و امرا

\*\*\* ص 307 \*\*\*

و اقویا محرومند و اسامی ایشان از دفتر اقبال و قبول خارج و چه مقدار از عباد که در ظاهر بین خلق از ضعفا و جهّال محسوب بر اعلی مقام عزّت و رفعت و علم و دانش مقر گزیدند یمحوا لله ما یشآء و یثبت و عنده امّ الکتاب طوبی لک و هنیئاً لک از رحیق مختوم آشامیدی و عطا نمودی این فضلی است عظیم اعرف مقامه و کن من الشّاکرین

و اینکه دربارۀ

جناب میرزا محمّد علی میزان علیه بهآءالله مرقوم داشتند این کلمات عالیات از افق بیان منزل آیات نازل قوله تبارک و تعالی

هوالله یا محمّد قبل علی میزان باعلی النّدآء ناطق میزان الهی کلمه مبارکه لا اله الاّ اَنَا العلیم الحکیم و باین میزان

کل را

\*\*\* ص 308 \*\*\*

کلّ را سنجید در اقلّ من آن حساب خلق تمام شده یعرف المحبّون بانوار وجوههم و المجرمون بسیماهم سبحان الله آثار قیامت و اشراط ساعت کلّ را احاطه نمود ولکن اعمال سدّیست محکم عباد را از تقرّب منع کرده و در هیمآء بُعد بخود واگذاشته لِله الحمد آنجناب فائز شدند بآنچه که سبب فلاح و نجاتست سطوت اُمرا منع ننمود و ضغینۀ علما محروم نساخت بقلب منیر توجّه نمودند و بعرفان آفتاب حقیقت فائز گشتند مکرّر ذکرت از قلم اعلی نازل اشکر ربّک المشفق الرّحیم از حق جلّ جلاله میطلبم اولیای خود را تأیید فرماید بر حفظ آنچه عطا فرموده چه اگر علی قدر عین نمله تجلّیات نیّر فضل و عطا که مخصوص اولیا مقدّر شده ظاهر شود

\*\*\* ص 309 \*\*\*

کل در بیدای وجود به لبّیک لبّیک ناطق کردند در سرّش اسرارها مستور و در کشفش عنایتها مشهود

**هو النّاطق فی جبروت البیان**

کتاب نزّل بالحقّ لقوم یعرفون و یهدی النّاس الی صراط الله المهیمن القیّوم طوبی لمن وجد عرف بیان ربّه الرّحمن و شهد بما نطق به لسان العظمة فی مقامه المرفوع انّک انت اذا سمعت النّدآء من الافق الأعلی قل لک الحمد یا مالک الاسمآء و فاطر السّمآء بما نوّرت قلبی بنور معرفتک و انزلت لی آیاتک و اسمعتنی ندآئک اسئلک بقوّتک الّتی ما اضعفته الجنود و الصّفوف و باسمک الّذی سخّرت به عوالم الغیب و الشّهود بان تجعلنی فیکلّ الاحوال متحرّکا بارادتک و متمسّکا بحبلک و عاملاً بما انزلته فی کتابک لک الحمد

یا الهی

\*\*\* ص 310 \*\*\*

یا الهی و سیّدی و سندی بما ذکرتنی مرّة بعد مرّه و زیّنتنی بطراز عرفانک و ایّدتنی علی الاقبال الیک اسئلک بان توفقنی بجودک و کرمک علی الاسقتامة علی امرک و القیام علی خدمتک انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله الاّ انت الآمر الحکیم صلّ اللهم یا الهی علی اولیائک و اصفیائک الّذین ما نقضوا عهدک و میثاقک و ما منعتهم ضوضآء خلقک و شبهات عبادک الّذین بدّلو نعمتک و اعرضوا عن جمالک و کفروا بظهورک و آیاتک اسئلک یا اله الاسمآء بان تنزل علّی من سمآء عطائک ما یقرّبنی الیک انّک انت المقتدر القدیر و بالاجابة جدیر

**هو المشفق الکریم**

یا مهدی علیک بهائی اگر چه در ظاهر لدی المظلوم حاضر نه

\*\*\* ص 311 \*\*\*

ولکن در عالمیکه مقدّس از حجبات و سبحاتست بوده­اید لازال مذکور و بعنایت حق جلّ جلاله فائز چندی قبل از قلم اعلی اذن صادر لاریب فیه انّه نزل من لدن علیم خبیر ورقه سبقت گرفت اقبلت و فازت انّا الحقناها بالتّوفیق الاعلی و نذکرها بما یبقی به ذکرها بدوام آیاتی و اسمائی و صفاتی و نعزّیکم و نسّلیکم فیما ورد علیکم فی سبیل الله یا قلمی الأعلی اذکر الورقه الّتی صعدت بعد ما قصدت و فازت بعد ما طارت و تشرّفت بعد ما حضرت و رأت بعد ما تقرّبت بذکر یستضی منه الآفاق یا ورقتی علیک بهآءالله و رحمته التّی سبقت من فی الارض و السّمآء اشهد انّک اقبلت الی الافق الاعلی شوقاً للقآءالله مالک الاسمآء و اخذت الرّحیق

المختوم

\*\*\* ص 312 \*\*\*

المختوم باسمی القیوم علی شأن ما منعتک سبحات العلمآء و لا شبهات الفقهآء اشهد انّک سمعت النّدآء و اجبت و قصدت المقصد الاقصی و الذّروة العلیا اذ کان الرّجال فی وهم مبین طوبی لک بما انفقت روحک فی الفراق و قدّر الله فی فراقک حکم الوصال و اللّقآء ان هذا الاّ فضل ظهر و اشراق من افق یراعة ربّک الفضّال الکریم لعمرالله یکفیک ما نزّل لک من ملکوت مشیّة ربّک الغفور الرّحیم کذلک اظهر البحر الاعظم لئالی المواهب و الالطاف و الشّمس انوار الفضل و العطآء انّه هو الّذی احاط کرمه الممکنات وجوده الکائنات یرفع من یشآء فضلاً من لدنه و هو الآمر المقتدر العزیز العظیم

\*\*\* ص 313 \*\*\*

**هو النّاطق بالحق**

چندی قبل از قلم اعلی ذکرت جاری و نازل هذه مرّة اخری لتشکر ربّک الکریم قد قرء عبد الحاظر ما تولّد من بکر خلوصک و عرفانک فی ذکر الله ربّ العالمین سیّد السن این ایّام لسانیست که بذکر حق ناطق گشته و ملیک ابصار بصریست که بافق اعلی توجّه نمود الحمد لله بنعمت کبری فائز شدی انشآءالله بعنایت حق بحفظ این مقام مؤیّد شوی دوستان آن ارض را تکبیر برسان و بذکر حق جلّ جلاله مسرور دار لله الحمد برحیق ابهی باسم مالک اسما فائز گشتند بگو جهد نمائید در تبلیغ امر الهی بحکمت و بیان انّه یأمرکم فی آخر الکتاب بحفظ مراتبکم و مقاماتکم انه لهو النّاصح الحکیم البهآء علیک و علیهم من لدی الله العزیز الحمید

هو

\*\*\* ص 314 \*\*\*

**هو السّامع المجیب و الشّاهد الخبیر**

یا ایّها النّاظر الی الوجه علیک بهآءالله مالک العرش یوم یوم الله است و ندایش از هر جهتی مرتفع و نور امرش از هر افقی ساطع طوبی لبصیر شهد و رأی و لسمیع سمع و هدی سبحان الله عالم را حیرت اخذ نموده چه که مشاهده میشود اهل آن از انوار نیّر ایقان گذشته و بحبال اوهام تمسّک نموده­اند یا مهدی علیک بهآئی نامه­ات را جناب جواد علیه بهآءالله و رحمته بساحت اقدس فرستاد و باصغا و حضور فائز گشت انّا وجدنا منها عرف حبّی و استقامتک علی امری نسئل الله تعالی ان یفتح علی وجهک بمفتاح اسمه الاعظم باب الکرم انّه مولی الامم لا اله الاّ هو المهیمن القیّوم امید آنکه آنجناب

\*\*\* ص 315 \*\*\*

باسم حق جلّ جلاله ناطق باشند و بذکرش مشغول بعضی عرائض از آنشطر رسید و چند شهر قبل جواب از سمآء مشیّت ربّانی نازل و الی حین ارسال نشد چه که نزد اکثری سلاح و اصلاح را فرقی نه ممیّز مفقود و خلق در بیدای حیرت سرگردان نفس معرضه که در جزیره ساکن بجمعی علم اکسیر آموخته که شاید بر بصیرتشان بیفزاید ولکن بر کوری افزود اگر وقتی عبدالله و یا مثل او را ملاقات نمودی بگو ای بیخرد همین علم را میزان قرار ده لیظهر لک الحق در علیّه چهار نفس مدّتی به آن مشغول بودند و جز خسارت حاصلی ندیدند و نخواهند دید یا مهدی علیک بهائی لعمرالله ایّامیکه این مظلوم از سیاحت دو سنه مراجعت نمود مشاهده شد آنغافل بجمعی عمل مناصفه داده قلنا ویل لک یا غافل مناصفه مرضیّ حق نبوده و نیست از اسمش

خدعه

\*\*\* ص 316 \*\*\*

خدعه و مکر ظاهر یا یحیی دعها و لاتکن من الخاسرین باری حال هم بجمعی داده و میدهد و ناس بیچاره هم نظر بوثوق باکسیر ایّآم حیات عمل مینمایند کرّه اولی را باخری پیوند میکنند سبحان الله جوهر اوهام لازال امور را بر خود مشتبه نموده و مینماید الی ان یرجع الارواح الی مقرّها و ما قدّر لها آنچه گفته شد لوجه الله بوده و هست چه که ناس بیچاره از اصل امر بیخبرند و به دام اکسیر و امثال آن مبتلا شده­اند اذا وجدت نفحات بیانی قم عن مقامک مقبلاً الی کعبة الله ربّ ما کان و ما یکون و قل الهی الهی اشهد بظهورک و بروزک و استوائک علی عرش البیان فی قطب الامکان اسئلک بنفحات وحیک و ما تضوّع من آیاتک فی ایّامک و بامواج بحر عطائک و تجلّیات شمس فضلک

\*\*\* ص 317 \*\*\*

ان تؤیّد عبادک علی الرّجوع الیک و الانابة لدی بای عفوک وجودک انّک انت التّواب المقتدر الغفور الرّحیم ای ربّ ترانی مقبلاَ الیک و متمسّکاً بحبل فضلک اسئلک ان ترفعن عن عبادک باسمک انّک انت المقتدر علی ما تشآء و فی قبضتک زمام خلقک لا اله الاّ انت الفرد الواحد العزیز الوهّاب و نذکر اولیائی هناک و نسئل الله ان یکتب لهم من قلمه الاعلی خیر کلّ عالمٍ من عوالمهن و یسقیهم کوثر الاستقامه الّذی من شر به لا تمنعه جنود العالم عن التّقرب الی الاسم الاعظم و لا تخوفه سطوة المتعدین و لا شوکة الّذین کفروا بالله مالک الوجود و مربّی الغیب و الشّهود البهآء من لدنّا علیک و علیهم و علی الّذین یحبّونکم فی سبیل الله ربّ العالمین و مالک یوم الدّین و نختم القول بذکر اخیک

و اختک

\*\*\* ص 318 \*\*\*

و اختک و نسئل الله تعالی ان یحفظهما بجوده و جنوده و یحرسهما من نعاق النّاعقین و شرّ الظّالمین انّه هو المقتدر علی ما یشآء بقوله العزیز هو المشرق من افق الملکوت الحکیم کتاب انزله الرّحمن لمن فی الامکان و به دعا الکلّ الی الافق الاعلی و الذّروة العلیا المقام الّذی تنادی سدرة المنتهی الملک لمن ای بسلطان مبین یا مهدی قد هدیناک السّبیل و عرّفناک لدّلیل و القیناک کلمتی الّتی بها نطقت الاشیآء الملک لله العلیم الخبیر ایّاک ان تحزنک شئونات الدّنیا و ما ارتکبه الظّالمون فی ناسوت الإنشآء قم علی خدمته الامر باسم ربّک الغالب القدیر انّا ذکرنا ایاک من قبل و من بعد الّذی توجّه الی الوجه و انفق روحه فی سبیل الله ربّ العالمین تشهد انّه صعد الی الرّفیق

\*\*\* ص 319 \*\*\*

الاعلی و وجدت منه سکّان الفردوس الاعلی عرف محبّة ربّه الابهی تعالی هذا المقام العزیز الکریم انّ حبّی سراج یکون معه فی کلّ عالم من عوالم ربّه تارة تراه علی هیکل الرّضوان و رونقه و اخری علی صورة ملک من الملائکة المقرّبین طوبی لمن فاز بکلمة الله قبل صعوده و بعده انّه من الفائزین فی کتاب الله الملک العزیز الحمید طوبی لاخیک سلیمان انّا نوصیه بما یرتفع به شأنه بین العباد و نسئل الله بان یقرّبه الیه انّه لهو المقتدر القدیر و نکبّر علی امکّ الّتی اقبلت و فازت و ذکر اسمها تلقآء عرش الله العظیم و نذکر اختک الّتی فازت و ذکر اسمها تلقآء عرش الله العظیم و نذکر اختک الّتی فازت بانوار محبّة ربّها و اقبلت الی الافق الاعلی اذ اعرض عنه کلّ عالم جلیل کبّر من معک بعنایتی و رحمتی انّا ذکرناکم بما لایعادله شئ یشهد بذلک لسان الله الصّادق الامین

البهآء

\*\*\* ص 320 \*\*\*

البهآء علیکم من لدن عزیز جمیل قد ذکرکم الامین تلقآء الوجه مرّة بعد مرّة و اراد لکم خیر الآخرة و الاولی من عنایة ربّه المشفق الکریم بسمی المشرق من افق الملکوت م ه انّا نادیناک من الشّطر الایمن الطّور انّه لا اله الاّ هو المهیمن القیّوم طوبی لمن نبذ الاوهام و اخذ الیقین امراً من لدی الله ربّ العالمین عالم بنار اوهام مشتعل و از انوار فجر ظهور الهی غافل و محجوب در لیالی و ایّام صریر قلم اعلی مرتفع و ندای سدره ظاهر و نور امر از افق اعلی مشرق مع ذلک خلق بی­ انصاف بشعور نیامده­اند لله الحمد آنجناب به خدمت امر فائز و بذکرش ناطق و بافقش مقبل بوده و هستند غفلت ناس بمقامی رسیده که از صیحه و صور متنبّه نشدند و سر از فراش بر نداشتند آنجناب

\*\*\* ص 321 \*\*\*

و دوستان باید به حکمت متمسّک باشند لئلاّ ترتفع ضوضآء کلّ جاهل مردود البهآء المشرق من افق سمآء فضلی علیک و علی الّذین ما منعتهم سبحات الجلال عن التّوجّه الی الغنیّ المتعال انّا نکبّر من هذا المقام علی انّک من معک انّ ربّک لهو الفضّال القدیم بسمه المهیمن علی من فی الارض و السّمآء یا ایّها النّاظر الی الافق الاعلی و المتمسّک بحبل عطآء مولی الوری اسمع النّدآء من شطر عکّآء الله لا اله الاّ هو الفرد الواحد المقتدر العلیم الحکیم یا مهدی قد حضر کتابک لدی المظلوم مرّةً بعد مرّة و سمعنا ندائک اجبناک بما یقربّک الی البحر الاعظم الّذی ماج امام وجوه العالم لتشکر ربّک العزیز الحمید قد وجدنا من کتابک عرف التّوجّه و الاستقامة و الاقبال نسئل الله تعالی ان یجعلک متمسّکاً بما انزله فی کتاه المبین قد ورد علّی

فی هذه

\*\*\* ص 322 \*\*\*

فی هذه الایّام ماذایت به اکباد المقرّبین قل یا حزب الله ضعوا ما لا ینبغی لایّامه و خذوا ما امرتم به انّه هو النّاصح الامین طوبی بعد تمسّک بالامانة و الدّیانة و ما یرتفع به امرالله ربّ العالمین قد ظهر فی المدینة الکبیره ما ذرفت به دموع العارفین قد نقض عهدی من ادّعی حبّی بذلک ناح قلمی و لوحی یشهد بذلک کلّ منصف بصیر نسئل الله تبارک و تعالی ان یؤیّده و من اضّله علی الرّجوع الیه انّه هو التّواب الغفور الرّحیم کبّر من قبلی علی وجوه اولیائی الّذین شربوا رحیق حبِ من کاس عطائی و ذکّرهم بما نزل من ملکوت بیانی العزیز البدیع قل یا ملأ الارض قد استوی هیکل الفضل علی عرش اسمه الکریم ایّاکم ان تمنعکم ضوضآء علمائکم الّذین انکروا حجّة الله و برهانه العزیز العظیم نوّر افئدة الّذین معک

\*\*\* ص 323 \*\*\*

بهذا النّور المشرق من افق سمآء لوح ربّک الفیّاض المقتدر القدیر انّا نوصیک و الّذین آمنوا بالحکمة لئلّا ترتفع ضوضآء الغافلین انّ الّذی عمل بما امر به یفتح الله علی وجهه ابواب الخیرات انّه معین المخلصین و مقصود المقرّبین البهآء المشرق من افق سمآء عنایتی علیک و علی من معک و علی کلّ ثابت مستقیم بسمی المبیّن العلیم ان افرح بما کنت مذکوراً الدی العرش و مسطوراً من قلمی للاعلی و قائماً علی خدمة امری بین عبادی انّ ربّک لهو العلیم الخبیر انّا ارسلنا الیک نفحات القمیص و انزلنا لک ما خضع له کلّ ذکر رفیع کن فیکلّ الاحوال ناظراً الی افقی و قائماً علی خدمتی و متمسّکاً باسمی العزیز البدیع قد غابت انجم الظّنون و الاوهام بما اشرقت شمس الیقین من افق ارادة ربّک العزیز العظیم

کم من

\*\*\* ص 324 \*\*\*

کم من عالم غفل عن المعلوم و کم من عارف انکر القیّوم و کم من غافل انتبه من النّدآء و اقبل الی الافق الاعلی انّ الفضل بیده یفعل بسلطانه ما اراد و یحکم انّه لهو المقتدر القدیر کبّر من قبلی علی احبّائی الّذین اقبلوا الی شطری و نطقوا بثنائی هو النّاطق الظّاهر المجذب العلیم الحکیم الجمیل الحمد لله الّذی سخّر العالم بسلطانه و اجتذب الامم بآیاته الّذی اعترف کلّ شئ بعظمته و اقتداره و اقسرّ کلّ ذی لسان بعزّته و عظمته و عطائه الذّکر و الثّنآء و التّکبیر و البهآء علی ایادی امره الّذین داروا البلاد لاعلآء کلمته و انتشار آثاره و اظهار ما تقرّبهم الیه و یعلّمهم صراطه المستقیم و نبأه العظیم یا مهدی علیک بهائی و عنایتی انّا ذکرناک من قبل بآیات الله المقتدر العلیم الحکیم انّا سمعنا ندائک اجبناک و رأینا اقبالک اقبلنا الیک

\*\*\* ص 325 \*\*\*

من شطر سجنی العظیم طوبی لک بما کسّرت اصنام الاوهام بعضد الحکمة و البیان و اقبلت الی النّور اذ سطع منهذا الافق المبین نسئل الله تبارک و تعالی ان یجعلک ساقی کوثر البرهان فی هذا الیوم العزیز البدیع و یجذبک بآیاته و ینصرک بسلطانه و یقرّبک الیه بفضله العزیز العظیم یا ایّها النّاظر الی ا لوجه قد ذکرک الامین علیه بهآءالله ربّ العالمین مرّة بعد مرّة انّه یحبّک لوجه الله العزیز الحمید بلسان پارسی ندای مظلوم حقیقی را بشنو در قرون و اعصار حزب غافل یعنی شیعه بذکر وصی و ولی و شیخی و رکن رابعی مشغول بشأنیکه از توحید حقیقی غافل و محجوب سبحان الله باسما از مالک آن و خالق آن محرومند از ثمرات اعمالشان در یوم ظهور محبوب عالمیان مراتب و مقاماتشان واضح و معلوم شد

و ابعد

\*\*\* ص 326 \*\*\*

و ابعد و اجهل و اخسر احزاب عالم مشاهده گشتند چه که بمثابه ذئاب قصد محبوب ابدی و مقصود سرمدی نمودند در اوّل به لعن و سبّ مشغول و در آخر بسفک دم اظهرش فتوی دادند و شهیدش نمودند قل الهی الهی و مالکی و مالکی و سلطانی و سلطانی اسئلک بسراجک الّذی احاطته الاریاح و باسمک الّذی جعلته مفتاحاً لباب الرّحمة و الفلاح ان تجعلنی و اولیائک من الّذین انفقوا ارواحهم و اموالهم فی سبیلک ای ربّ ایّدنا علی استقامة لا تزلّها سطوة المعتدین و لاتمنعها ظلم الظّالمین انّک انت الله ربّ العالمین و مالک یوم الدّین اولیای آن ارض را از قبل مظلوم تکبیر برسان از حق می­طلبیم ایشان را تأیید فرماید بر استقامتی که اسما آن را نلغزاند و از صراط مستقیم و نبأ عظیم منحرف نسازد

\*\*\* ص 327 \*\*\*

از قبل جناب عطّار علیه بهآءالله العزیز المختار عریضه بساحت اقدس فرستاده جواب نازل و ارسال شد انشآءالله فائز شوند به آنچه که سبب اعلآء کلمة الله است در جمیع احوال باید کل بحکمت تمسّک نمایند لئلّا یرتفع ضوضآء المفترین و الخائنین الامر المحکم و بید الله المقتدر العلیم الحکیم البهآء المشرق من افق سمآء عنایتی علی الّذین ما نقضوا عهدی و میثاقی و علیک و علی اولیائی هناک و علی من فی ضواحیها الّذین شربوا رحیق بیانی من کأس عطائی و قالوا لک الحمد یا محبوب العارفین و مقصود افئدة المقرّبین و المخلصین

**هو المشرق من افق سمآء البرهان**

یا مهدی علیک بهائی در این ربیع رحمانی و یوم نورانی باید اولیای الهی به محبّت و رأفت و رحمت و حکمت و بیان

اهل

\*\*\* ص 328 \*\*\*

اهل امکان را آگاه نمایند و به افق اعلی دعوت کنند سبب اوّل که علّت ارتفاع کلمه مبارکه است اتّحاد و اتّفاق اولیا بوده باید آنجناب به لسان ظاهر و باطن بآنچه ذکر شد تمسّک نمایند و باتّفاق که علّت کبری است از برا ی اصلاح عالم و تهذیب امم تشبّث جویند قل سبحانک اللّهم یا الهی اشهد بوحدانیّتک و فردانیّتک و بانّ عندک علم کلّ شئ فی کتاب ما اطّلع علیه الاّ انت ای ربّ اسئلک هجر عفوک و سمآء عطائک و شمس فضلک ان تؤیّدنی علی خدمة امرک و علی عمل یتضوّع به عرف رضآئک و یکون باقیاً ببقآء ملکوتک ترانی یا الهی قد اقبلت بکلّی الیک اسئلک ان تؤیّدنی علی ما ینبغی لایّامک انکّ انت المقتدر العزیز الفضّال اخوان و دوستان را از جانب مظلوم ذکر نما نسئل الله ان یؤیّدهم و یوفّقهم علی ما

\*\*\* ص 329 \*\*\*

یقرّبهم الیه انّه هو السّامع المجیب البهآء علیکم من لدی الله المقتدر القدیر هو الراکب علی السّحاب سبحان من اظهر ما اراد و عرّف الکلّ سبیله الواضح المستقیم و هدی العباد الی مشرق العلم و انزل لهم ما فاح به تعرف العرفان فی الامکان انّه لهو المنزل القدیم مکلّیم الطور ینادی و یدع النّاس الی ما اراد و انا الحاکم علی ما ارید یا مهدی سبّح باسم ربّک ثم اذکره بربوات المخلصین طوبی للّذین خضعوا لآیات ربّهم و هنیئاً لک بما شربت کوثر حبّی العزیز البدیع انّا ذکرناک من قبل و فی هذا اللّوح المنیر کن مستقیماً علی الأمر و ناطقاً بهذا الاسم العظیم طوبی لک و لابیک الّذی قصد المقصود و صعد الی الله ربّ العالمین انّا کنّا حاضراً حین صعوده و انا السّامع المجیب ایّاک ان تحزنک شئونات الخلق

توکّل

\*\*\* ص 330 \*\*\*

توکّل فیکلّ الامور علی الحقّ مالک هذا الیوم المنیع انا نؤیّدک علی خدمة الأمر و نوفّقک علی ما قصدته فی ایّام الله العلیم الخبیر البهآء علیک و علی کلّ مقبل مستقیم

**بنام سلطان اسما**

ای مهدی ندایت باصغای مظلوم آفاق فائز انّه یسمع و یری و انّه لهو السّمیع ا لبصیر انشاءالله بعنایات مخصوصۀ الهیّه بذکرش مشغول بشی و بآنچه در کتاب نازل عامل طوبی لابیک انّا نشهد انّه توجّه الی مشرق الوحی و مطلع الحجّة و البرهان و صعد فی السّبیل الی ربّه الرّحمن لعمرالله لا یعادل بهذه الشّهادة کنوز الارض و انّها معه فی کل عالم من عوالم ربّه المتعالی العلیم الحکیم اجر هیچ نفسی ضایع نشده و نخواهد شد اگر کسی نَفَسی لله بر آرد اثر آن در ابداع البتّه ظاهر شود

\*\*\* ص 331 \*\*\*

انّ ربّک لهو العلیم الخبیر بعنایت الهی مسرور باش انّه یکتب لمن اراد اجر لقآئه و الحضور لدی بابه انّه لهو المعطی الکریم

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلی الابهی**

یشهد الخادم انّه لا اله الاّ هو لم یزل کان و یکون بمثل ما قد کان بعد اعترافه بانّه کان مقدّساً عما یکون و ما قد کان و منزّها عن الاسمآء و الامثال و الاشباه و هوالله الغنیّ المتعال قد ارسل الرّسل و انزل الکتب و اظهر ما اراد فضلاً من عنده و هو العزیز الفضال و بعد قد بلغتی کتابکم و اجتذبنی عرف حبّکم محبوبنا و محبوبکم و مقصودنا و مقصودکم فلمّا اخذت و فتحت و قرئت و عرفت و وجدت قصدت المقصد الاقصی و الذّروة العلیا الی ان حضرت و عرضت اذاً توجّه الیّ الوجه و نطق بما فاح به عَرف البیان فی الامکان قال و قوله الاحلی و فضله

المهیمن

\*\*\* ص 332 \*\*\*

المهیمن علی الاسمآء

**بسمه العزیز العلیم**

یا میم قبل ها ان استمع ندآء المظلوم انّه یذکرک کما ذکرک من قبل بعد ما احاطه الغافلون من کل الجهات منهم من اعرض و منهم من انکر و منهم من جادل و منهم من قام جهرة و افتی علی الله ربّ العالمین ؟؟ اولیائی بظلم ناح به سکّان جنّة الخلد و اصحاب هذا المقام الرّفیع کذلک سوّلت لهم انفسهم نشهد انّهم من الاخسرین لدی الله العلیم الحکیم انّا ذکرناک بما لا یعادله ذکر فی الارض و نذکرک فی هذا الحین فضلاً من عندی و انا الفضّال الغفور الکریم انّک لا تحزن من شئی لعمرالله انّ الظّالمین فی بئر النفس و الهوی الا انّهم من الهائمین هل یقدر احد ان یمنع ما ارده الله لا و امری المهیمن علی من فی السّموات و الارضین مثلهم کمثل الصبیان یلعبون

\*\*\* ص 333 \*\*\*

بما لا ینفعهم الا انّهم فی ضلال مبین انّ الذی افتی علی اولیآئی قد اخذه الله بقهر من عنده و استقبله ملائکة العذاب و قال یا خلیت تعال ینتظرک اصحاب الجحیم فلمّا ورد استعاذ ایل النّار من شرّه و خلته بالله العزیز الحمید و اخذ الاخر بقدرة من عنده و یرسل بعد هما نفس اخری انّه یجزی الظّالمین بقهر من عنده و هو القویّ الغالب القدیر یا مهدی عالم را مجازات اعمال احاطه نموده هر روزی بشأنی ظاهر و بطرزی با هزار حق بطلبید جمیع را به عنایت خود موفّق دارد و به صراط مستقیم هدایت فرماید غفلت ناس به مقامی رسیده که از علّت هستی خود و عرفان آن محجوبند ؟؟؟ فی الظّلمات و لا یشعرن تقواهم اهوائهم کیف تشآء و هم لایعرفون به کمال جدّ و جهد بر اطفآء نور الهی کوشش نموده­اند ولکنّ الله یمنعهم امرا من عنده

و هو

\*\*\* ص 334 \*\*\*

و هو المهیمن القیّوم دوستان آن ارض را از قبل حق تکبیر برسان انشآءالله کل بکمال استقامت بافق امر ناظر باشند و به حکمت متمسّک کذلک وصّینا من قبل و فی هذا الحین طوبی لمن عمل بما امر به و ویل للغافلین البهآء المشرق من افق عنایتی علیک و علی الّذین ما خوّفهم ظلم الظّالمین و سطوة الآمرین

لله الحمد در این صبح پنجشنبه که بیست و یکم ماه مبارک رمضانست بذکر حق جلّ جلاله فائز شدید هذه نعمته لا تقاس بنعم الدّنیا کلّها اگر چه اینعبد فانی از ارسال جواب دستخط آنجناب بر حسب ظاهر اهمال نموده ولکن حق شاهد و گواهست و همچنین قلب آنجناب که این تأخیر و تعویق محض محبّت و ملاحظۀ حکمت و عدم فرصت بوده و هست حال

\*\*\* ص 335 \*\*\*

مبالغی دستخطهای دوستان الهی مانده و این عبد مجال نیافته که جواب عرض نماید ولکن در حین ورود به ساحت امنع اقدس اعزّ ابهی عرض می­شود و در آنحین بذکرهم فائز می­شوند در این صورت اگر در ارسال آن تاخیر رود بأسی نبوده و نیست چه که اصل مقصود آنکه در ساحت اقدس مذکور آیند چنانچه نقطۀ اولی روح ماسواه فداه می­فرمایند جمیع از برای آنست که یکبار لدی العرش مذکور آیند و آنجناب الحمدلله مکرّر باینمقام اعلی فائز شده­اند بایادی طلب و رجا از مالک اسما این فانی لاشئ مسئلت مینماید که بابی بر وجه اولیای خود مفتوح سازد تا کل بر ثمرات اعمال و مکافات آن اگر چه بقدر سّم ابره هم هست مطّلع و آگاه شوند لعمر محبوبنا و محبوبکم و محبوب من فی السموات و الارض که

هر نفسی

\*\*\* ص 336 \*\*\*

هر نفسی بآن فائز شد شوکت و سطوت و ثروت و قدرت و اقتدار اهل عالم را بمثابۀ چشم نملۀ میته مشاهده مینماید ضرّا و بأسا عالم را احاطه نموده متنبّه نشده­اند که سهل است هنوز از حزبی که غیرالله قصدی نداشته و ندارند و مقصودشان عمار عالم و اصلاح امم بوده و اذّیتشان بموری نرسیده تا چه رسد به انسان بفتوای علمای جاهل دست بر نداشته­اند در جمیع احیان دولت را محرّکند و دولت هم نظر باوهامات متعدده تا حین دست از ظلم نکشیده سی سنه او ازید می­شود که در لیالی و ایّام قلم اعلی دوستان خود را بصبر و اصطبار امر فرموده و از اعمال و افعال و اخلاق و اقوال نالایقه غیر مرضیّه منع نموده منعاً عظیماً فی الزّبر و الالواح مع ذلک بر اولیا و اصفیا

\*\*\* ص 337 \*\*\*

وارد آمده آنچه که اکابد اهل فردوس از نار حزن بریان شده سوف یرون الغافلون ثمرات اعمالهم کما رأوا اثمار ما عملوا من قبل اگر این مقام فی الجمله مفصّل شود خشیة الله کل را احاطه نماید و بیم هلاکت است اختم ذکر هذا المقام بذکر حضرت المقصود و انّه لا اله الاّ هو الفرد الواحد العلیم الخبیر اینکه دربارۀ جناب امین حاجی میرزا ابوالحسن علیه بهاءالله و عنایته مرقوم داشتید جناب ایشان در ساحت اقدس بوده­اند و بما اراده الله فائز و این ایّام حسب الأمر باحوال پرسی آقایان حضرات افنان علیهم منکلّ بهآء ابهاه بیرون تشریف برده­اند و بعض مکاتیب آنجناب بایشان رسیده و باین بنده داده­اند و تفصیل هر یک در ساحت اقدس عرض شد از جمله حکایت وجه

ذکرش

\*\*\* ص 338 \*\*\*

ذکرش در مکتوب اینعبد و ایشان هر دو بوده و آنچه ایشان نوشته­اند صحیح است و بطراز قبول مزیّن حواله نموده­اند بجانب حاجی ا ح علیه 9ءء برسد و یا بابن ایشان در تفلیس اینکه دربارۀ محبوب روحانی جناب ورقا علیه بهآءالله الابهی مرقوم داشتید بعد از ورود اینخبر در ساحت اقدس نازل شد کلمۀ که مشعر بر حفظ ایشان بوده و بآقائی حضرت افنان ا ح علیه منکل بهآء ابهاه امر شد که بایشان برسانند و از ارض ش و یا تفصیل ایشانرا نوشته بودند و همچنین مکتوب ایشانرا که در سجن بیکی از دوستان نوشته بودند نزد این عبد ارسال داشتند بعد از عرض در ساحت اقدس تبسّم فرمودند علی العجاله سبب فرح جمال قدم واقع شد چه که تفصیلات خودشان را با متحصلین مرقوم

\*\*\* ص 339 \*\*\*

داشته بودند لله الحمد در حفظ و حمایت حق جلّ جلاله بوده و هستند این فانی خادم از حق تعالی شأنه سائل که ایشانرا مؤیّد فرماید در جمیع احوال و فائز نماید بآنچه سزاوار عنایت اوست ذکر حجّة الاسلام فرموده بودند او از اکثری بهتر اگر نفسی در اعمال خبیثۀ مردودۀ کاذب مسمّی بصادق تفکّر نماید طلب رحمت از برای حجّة الاسلام کند اقل دراهم معدوده را بسبب عمل ناپسندیده باخت ولکن ثانی حق جلّ جلاله و انبیاء و اصفیا و اولیائش را به عزّت ظاهره فروخت لعمر محبوبنا قد خسر و رجع الی مقامه و همچنین از عمل اوّل رائحۀ تزویر و ریا استشمام نه ولکن ثانی در هر حین بتزویری ظاهر که شیطان باعوذ بالرّحمن ناطق باری عباد بیچاره در ایادی این نفوس ظالمۀ غافلۀ محیله مبتلا امید هست که

حق

\*\*\* ص 340 \*\*\*

حق جلّ جلاله ناس بیچاره را از امثال این حجج حفظ فرماید و بمطلع نور حقّ الیقین هدایت نماید در این ظهور امنع اقدس ید قدرت الهی مفسدین و ظالمین را مهلت نداده مع ذلک متنبّه نشده و نیستند و عنقریب بر فراش غفلت ناله و حنینشان مرتفع و بمنازل خود راجع و بمجازات اعمال معذّب سبحان الله نفسیکه از یک تب بناله میآید ملاحظه نمائید در صحت به چه غرور و کبر ظاهر آیا شعور در این نفوس خلق نشده آیا قوّه ذکریه از اینها اخذ شده در هر حال باید بحق جلّ جلاله تمسّک جست و طلب حفظ نمود انّه لهو الغفور الکریم و هو السّمیع المجیب و اینکه دربارۀ محبوب معظّم حضرت نبیل جلیل علیه 9ءء نوشته بودید ذکرشان در ساحت امنع اقدس شده

\*\*\* ص 341 \*\*\*

و کمال عنایت ظاهر و در این ایّام باینعبد هم چیزی مرقوم فرموده­اند انشآءالله جواب خدمتشان ارسال می­شود اینکه دربارۀ جناب ادیب عارف یعنی دوست مکرّم جناب میرزا بهار علیه عنایة الله و رحمته مرقوم داشته بودند بعد از وصول ورقه و قرائت آن اینفانی بافق اعلی توجّه نموده در ساحت امنع اقدس ابهی معروض داشت هذا ما نطق به لسان العظمه فی الذّروة العلیا قوله جلّ جلاله یا عبد حاضر

جواب ایشانرا بنویس و از قبل اینمظلوم تکبیر برسان لیجد عرف حبّی و یقوم علی ما ینبغی لهذا النّبئا العظیم بگو یا بهار انشآءالله عالم را بطراز این اسم مزیّن نمائی تا کل باثواب جدیدۀ بدیعه مخلّع شوند این ربیع روحانی را نظیر و مثل نبوده

و نیست

\*\*\* ص 342 \*\*\*

و نیست چه که امطار رحمت در کلّ حین نازل مقصود آنکه حجبات ضلال و سبحات جلال خرق شود و آفتاب عدل از افق سمآء انصاف اشراق فرماید تا کل به کمال روح و ریحان و سکون و اطمینان خود را فی عیشة راضیة مشاهده نمایند و اصنام حمیّته جاهلیّه را که سبب و علّت فساد عالم و امم است باسم مالک قدم بشکنند تا جمیع احزاب از فرات رحمت ربّ الارباب در یوم مآب بیاشامند و آفاق بانوار اتّفاق منوّر شود در اینصورت مرض عالم رفع گردد و کلّ بصحّت ابدی فائز شوند کذلک زیّنا افق سمآء البیان بنیّر العرفان طوبی لمن سمع و عمل بما اُمر به من لدن آمر حکیم فی الحقیقه این خادم فانی از مکتوب ایشان مسرور شد بهجت حاصل گشت

\*\*\* ص 343 \*\*\*

و عرف محبّت از او استشمام چه که مزیّن بود بذکر محبوب عالمیان اگر چه بظاهر اشارۀ خطاب باینفانی بود ولکن هر حرفی عرف ذکر مقصودنا و مقصود من فی السّموات و الارض از آن متضوّع از حق جلّ جلاله سائل که ایشان را تأیید فرماید بر آنچه ذکرش بدوام ملک و ملکوت باقی و پاینده ماند از جانب این فانی خدمت ایشان سلام و تکبیر برسانید مکتوبی هست مکرم جناب آقا خلیل علیه بهآءالله بجناب آقا محمّد حسین علیه 9ءء نوشته بودند ایشان نزد فانی ارسال داشتند و بعد از اطّلاع در ساحت امنع اقدس عرض شد ایشان و اسامی مذکورۀ در مکتوب ایشان هر یک به ذکر الله جلّ جلاله فائز شدند یا لها من ذکر لو یلقی علی الحجر لیجری منه مآء الحیوان و لو یلقی علی الجبل

یخضع

\*\*\* ص 344 \*\*\*

یخضع لاسم الله و لو علی الاشجار تثمرّ فی الحین الی ان انصعق الخادم فلمّا آفاق زار المقصود من قبل الاسمآء این بشارت اعظم را آنحبیب مکرّم به ایشان برسانند و در جمیع احوال باید کل بحکمت ناظر باشند هر اسمی لدی العرش ذکر شود مخصوص او امطار ذکر از سمآء رحمت رحمانی نازل شده و میشود ولکن دوستان باید ملاحظة و دقت نمایند و حکمت را از دست نگذارند بسا میشود نفسی بتزویر ادّعای محبّت مینماید و مقصودش اطّلاع و آگاهی است و حق هم ستر میفرماید چه که نمّام لازال مبغوض بوده و هست ولکن دوستان باید ینظر به نورالله باشند و تا نضرۀ بها از وجهی ملاحظه ننمایند لب نگشایند از قبل لسان عظمت باینکلمات علیا ناطق و این عبد مکرّر ذکر نموده قوله تعالی

\*\*\* ص 345 \*\*\*

لا تصدّقو اکلّ قائل و لا تطمئنّوا من کلّ وارد الی آخر بیانه جلّ و عزّ باید آنجناب این تفصیل را بدوستان حق جلّ جلاله اظهار دارند دستخطّ حضرت محبوب معظّم جناب نبیل قبل با علیه بهآءالله الأبهی رسید فی الحقیقه هر حرفی از آن بر اقبال و خلوصشان الی الله و لله شاهد و گواه و چون اراده عرض جواب هست در این مکتوب باختصار ذکر شد حسب الامر باید آنجناب کمال حکمت را منظور نمایند اهل بها بزیارت مکه فائز میشوند و خود جمال قدم روح ما سواه فداه در عراق بجامع تشریف میبردند امروز جمیع باید بحکمت متمسّک باشند و با هر قبیل هم در عراق معاشرت میفرمودند و با کل بروح و ریحان معامله میشد بشأنیکه حین هجرت ناس کنوح التکلی نوحه مینمودند و بعد نظر بعدم حکمت وارد شد آنچه

وارد شد

\*\*\* ص 346 \*\*\*

وارد شد و حال در هر شهری بعضی از نفوس بتمام حیله ظاهر شده و میشوند چنانچه در ارض م بقدر سیصد سوار بحکم ظالمین و آمرین با دو نفر خادع ماکر کذّاب بقریۀ از قری که دوستان الهی ساکن بودند توجّه نمودند از قرار مذکور سوارها را متفرّق کرده­اند و دو نفر مکّار که قاعد عسکر بودند درب خانۀ یکی از احبّای معروف رفته و اظهار ایمان نموده­اند آن بیچاره بکمال صدق و صفا آن دو خبیث را در آن شب ضیافت کامل نمود و بعضی از دوستانرا هم خبر کرد تا جمع شدند بخیال آنکه دو دوست حقیقی یا از نزد مقصود یا از نزد احبّای الهی آمده­اند لذا جمیع بدیدن نفسین شتافتند و بعد از اطلّاع بر نفوس مقبله بغتة سوارها را اخبار دادند و اطراف اصحاب حق را احاطه نمودند و جمیع را اخذ

\*\*\* ص 347 \*\*\*

کردند باری در این ایّام احتمال میرود در جاهای دیگر هم به همین حیلها و مکرها درصدد اطلاع برآیند دوستان باید هر قائلیرا تصدیق ننمایند و از هر واردی مطمئن نشوند تا بتدریج مکنون قلوب ظاهر شود التأنّی من الرّحمن و العجله من الشّیطان بتأنّی و صبر احوال ناس معلوم میشود هر وجهیکه در او نضرۀ بهاست از دونش ممتاز است این فقرات عرض شد تا دوستان آگاه باشند اگر چه جمیع آسمان و زمین اگر جمع شوند البتّه قادر بر اطفآء نور الهی و اخماد نار سدرۀ ربّانی نگردند و کل خود را عاجز مشاهده کنند ولکن دوستان باید به ارادۀ حق جلّ جلاله حرکت نمایند و از جملۀ امور مهمّه حفظ آیات الهی بوده و هست سبحان الله مع آنکه بکرّات اینفقره نوشته شد و باطراف ارسال گشت مع ذلک در ارض طاهر نفسی را

که اخذ

\*\*\* ص 348 \*\*\*

که اخذ نمودند مع نوشتجات بوده گویا کتب و صُحُف و زُبُر و الواح حق را محض تسلیم مهیّا نموده­اند بر کل حفظش واجب و لازم است صد هزار افسوس که لئالی بحر علم الهی بدست سارقین و خائنین افتاده انشآءالله اولیای حق در آن دیار موفّق شوند بر حفظ ای ربّ اسئلک باسمک الاعظم و باقتدارک علی العالم بان تحفظ اولیائک بقدرتک و ایدّهم علی حفظ ما انزلت من سمآء مشیّتک انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله الاّ هو الفرد العلیم الحکیم خدمت هر یک از دوستان آن ارض عرض فنا و نیستی و سلام و تکبیر میرسانم انشآءالله کل موفّق شوند بر آنچه سبب و علّت اصلاح اهل عالم است عبادیکه بغیر حق توجّه ننموده­اند و در لیالی و ایّام مقصودی جز اصلاح عالم و راحت

\*\*\* ص 349 \*\*\*

امم نداشته­اند ایشان را بفساد نسبت داده­اند و خود هم می­دانند که آن نفوس مقدّسه بریئی­اند از آنچه گفته و میگویند ولکن اینکلمات بهانه و دست اویزی است از برای اخذ و نهب و غارت و امثال آن الا لعنة الله علی القوم الظّالمین الّذین ظلموا فی الارض و نقضوا المیثاق و انکروا ما نزّل من ملکوت الله ربّ العالمین و آنچه از رؤیا مرقوم داشتید در ساحت امنع اقدس عرض شد هذا ما نطق به قال عزّ اسمه عزّ ثنآئه ملکوت العلم آنچه در عالم رؤیا از برای او کشف شد کل دلیلی است بر استقامت و برهانیست بر خدمت انشآءالله در جمیع اوان به خدمت امر محبوب امکان فائز باشند و همچنین دلیل است بر تسلیم و رضا و شهادت در نوم

سبب

\*\*\* ص 350 \*\*\*

سبب حیوة بوده و هست لم یزل و لا یزال بحق ناظر باشند و باو متمسّک انّه یحفظه فضلاً من عنده و یکتب له خیر ما انزله فی کتابه المبین

بشارت اینفانی آنکه جناب محبوبی امین البیان اعنی حاجی میرزا ابوالحسن علیه بهآءالله الابهی بشرف حضور فائز و از آنجناب و اولیای آن ارض در ساحت اقدس ذکر نمودند آنچه را که سبب فرح قلب اینفانی شد و همچنین ذکر مخدّره والده و اخوی و اخت علیهم بهآءالله را نمودند مخصوص آنجناب لوحی از سمآء عنایت نازل مع ذکر ورقات انشآءالله بآن فائز شوند و همچنین اسامی که آنجناب مرقوم داشتند جمیع در ساحت من لایعزب عن علمه من شئ عرض شد هذا ما نطق به لسان البیان فی

\*\*\* ص 351 \*\*\*

ملکوت العرفان

قوله عزّ بیانه

یا مهدی علیک عنایتی طوبی لک و للّذین آمنوا بالله الفرد الخبیر نفوسی را که ذکر نمودی کل بذکر حق فائز شدند و در حق هر یک آیات بیّنات از سمآء مشیّت الهی نازل طوبی از برای ایشان و از برای آبائشان و امّهاتشان چه که دوستان حق جلّ جلاله از ایشان ظاهر شدند و رحمت سابقۀ واسعه کل را احاطه نموده از قبل مظلوم آفاق هر یک را بشارت ده و تکبیر برسان و کل را امر مینمائیم بحکمت و آنچه سبب عزّ امر الهی است و نهی مینمائیم از آنچه جوهر انسانیرا ستر مینماید یا اولیائی فی التّآء ان استمعوا ندآء المظلوم الّذی یذکرکم فی السّجن اگر اهل عالم مقام ذکر حق را بدانند و از برای هر یک عالمی مثل این عالم باشد البتّه

آنرا

\*\*\* ص 352 \*\*\*

آنرا انفاق نمایند تا بکلمه فائز شوند حال این مقامات نظر بعدم استعداد عالم مستور است ولکن یظهرها الله بالحقّ انّه علی کلّ شئی قدیر در هر حال بحکمت ناظر باشید و باو متمسّک هر نفسی را امین بدانید و مطمئن مشوید چه که ما بین امنا خائن مشاهده می­شود و ما بین اصدقا کاذب لئالی محبّت رحمن را از ابصار خائنان مستور دارید و از سارقان محفوظ کذلک یأمرکم المظلوم انّه لهو الآمر النّاصح المشفق الغفور الکریم

فی الحقیقه تمسّک بحکمت لازم و واجب است چه که در اکثر الواح این حکم نازل و ثابت مجدّداً عرض اینفانی خدمت آقایان و دوستان حق آنکه الواح و نوشتجات را بسیار مستور دارند کونش در حجره جایز نه باید در محلّهای

\*\*\* ص 353 \*\*\*

مکنونه مستوره حفظ شود و احدی از داخل و خارج بر محل مطّلع نشود هر نفسی مکلّف است بر حفظ لئالی ثمینه خود آنجناب و جمیع دوستان الهی مطّلعند که مقصود از این ظهور اعظم اصلاح عالم بوده و هست و جز آن نهی شده نهیاً عظیماً مع ذلک ناس خائف و مضطرب مشاهده می­شوند چه که همین اخذ و نهب و غارت دلیل بر خوف عاملین و آملیین است ولکن حق ظاهر شود و انوار عدل عالم را احاطه نماید عمر ظالم بسیار کوتاهست یا لیت القوم یعرفون و یعلمون و یفقهون البهآء الظّاهر اللآئح المشرق من افق عنایة ربّنا علی جنابکم و علی من معکم و علی اولیآءالله فیهناک

فی 24 شهر رمضان المبارک سنة 1300

\*\*\* ص 354 \*\*\*

الأقدس الأعظم الأبهی سبحانک یا الهی قد احاطت المصباح اریاح الغل و البغضآء این زجاجة حفظک یا حفّاظ العالمین و تری الورقاء فی مخالیب اولی الفحشآء این شئونات قدرتک یا قرار العالمین تری المظلوم بین جنود الظّلم و النفاق این ظهورات سطوتک یا قهار العالمین اسئلک یا من بیدک زمام الموجودات بان تنصر احبتک و تخلّصهم من ایادی الظّالمین

من خلقک و الفاجرین

من بریّتک ثمّ احفظ یا الهی هذا السّراج من انفاس الّذین حرّکتهم اهوائهم علی شأن قاموا علی اطفاء نورک و اضلال خلقک ای ربّ خذهم بقدرتک ثم اکف شرّهم بسلطانک انّک انت الّذی احاط قدرتک و ظهرت سلطنتک و انّک انت عل کلشیء قدیر

\*\*\* ص 355 \*\*\*

هوالله الوآحد الاحد الهی الهی لک الحمد بما اسکنتنی فی دیار الغربة و ترکتنی بین ایدی الظّالمین و لک الشّکر بما انطقتنی بثنائک اذ کنت بین ایدی الفاجرین ای ربّ ترانی و اهلی بین ایدی الذّین ما وجدوا رائحة الانصاف و فی کل حین یرد منهم علینا ما لاورد علی احد من العالمین قدسطا علینا اضعف العباد و اعترض علینا من کل احقر من الرّماد و بذلک اشکرک یا مولی العارفین وفق یا الهی احبّتک علی الصّبر فی سبیلک و الاصطبار فی حبّک انّک انت علی کلّشیء قدیر ثم اکتب لهم ما یقرّبهم الی فنآء تقدیسک ثم انزل علیهم ما یحفظهم عن همزات المشرکین من خلقک انّک انت المقتدر المتعالی العزیز الحکیم

\*\*\* ص 356 \*\*\*

**بسمی المهیمن علی الاسمآء**

حمد مالک جود و سلطان وجود را لایق و سزاست که بیک کلمه عالم را بنور ظهور منوّر فرمود و آذان عالم را باصغاء قد اتی الرّحمن مزیّن داشت طوبی از برای نفسیکه فائز شد بمقرّ عرش راه یافت یا ایّها المذکور لدی المظلوم یک کلمه از کلماتیکه در اوّل یوم ظهور از لسان عظمت جاری و از جهت اعلای فؤاد نازل منجی و حافظ و ناصر و معین کلّ است و آن کلمه کلمه مبارکه یفعل ما یشاست و سبب نزول آن اینکه هر مقبل خود را باین کلمه علیا از ظنون و اوهام حفظ نماید و حق را مختار داند بعضی مع اقرار باین کلمه ذکر نمودند آنچه را که سبب حزن ملأ اعلی گشت بگو ای عباد بر خود رحم نمائید در آنچه ظاهر شده تفکّر کنید و بآثار توّجه

\*\*\* ص 357 \*\*\*

نمائید ثمرۀ سدرۀ مبارکه آثارش بوده و هست طوبی للفائزین یا اولیائی بحکمت و بیان خلق را بصراط مستقیم الهی هادی شوید ولکن آنچه لازم و مقدم هست تطهیر وجود است به کوثر نصائح از فساد و نزاع و ضغینه و بغضاء حق چنین گفته و چنین فرموده و بآن حکم نموده طوبی للعاملین و طوبی للمنصفین و طوبی للمستقیمین

**بسمی الظّاهر فی السّجن الاعظم**

کتاب انزله الوهّاب لمن آمن فی المآب لیقرّ به البیان الی اعلی المقام قل یا قوم تالله قد ظهر ما کان مسطوراً فی کتب الله ربّ الأرباب قد ارتفعت الصّیحه بالحقّ و نادی المناد الملک لله مالک الرّقاب قد نسف الجبال و قامت الغبوز من کلمة الله الغنیّ المتعال قد سرت نسمة الله و فاحت نفحات الوحی و القوم اکثرهم فی غفلة و ضلال طوبی

لمن

\*\*\* ص 358 \*\*\*

لمن فاز بزلال هذا السّلسال و ویل لکلّ غافل مرتاب اذا فزت بلوحی ولّ وجهک بشطر الله ربّ ما یری و ما لایری و قل لک الحمد یا الهی بما ذکرتنی اذ کنت ضامتاً عن ذکرک و هدیتنی اذ کنت غافلاً عن صراطک و ایقظتنی اذ کنت راقداً اسئلک یا مالک الوجود و سلطان الغیب و الشّهود بان تقدّر لعبدک هذا کلّ خیر انزلته فی کتابک ثمّ زیّنه یا مقصودی بطراز الامانة و التّقوی و ما ینبغی لایّامک یا مولی الوری و ربّ العرش و الثّری لا اله الاّ انت المقتدر المختار

**بسمی الصّادق الامین**

یا صادق آنکلمه مبارکه که جمیع عالم باو خلق شده حال ظاهر و من علی الارض را به حق جلّ جلاله دعوت میفرماید در لیالی و ایّام قلم الهی در حرکت چه در بیت چه در صحرا چه در اودیه

\*\*\* ص359 \*\*\*

و حال بر جبل جالس و جمیع را بکمال شفقت بما ینفعهم امر مینماید طوبی از برای نفسیکه ندایش را شنید و عمل نمود آنچه را که در کتاب الهی نازل شده از حق بطلب تا تو و دوستان خود را از رحیق استقامت بنوشاند انّه لهو المقتدر القدیر

**بسم ربّنا الأقدس الاعظم العلّی الأبهی**

سبحانک یا قیّوم الاسمآء و مالک العرش و الثّری اسئلک باسمک الأعظم الأمنع الأقدس الأعزّ الأبهی ان تقدّر لمن اقبل الیک و عمل ما انزلته فی کتابک اجر کلّ مستقیم ما منعته سطوة العباد و لا ضوضآء البلاد انّک انت الفیّاض الکریم و فی قبضتک زمام من فی السّموات و الارضین

**هو الاقدس الاعظم العلیّ الاعلی**

هذا ذکر من لدی المظلوم الی الّذین توجّهوا الی الافق الاعلی و شربوا

کوثر

\*\*\* ص 360 \*\*\*

کوثر العرفان من ایادی عطآء ربّهم الغفور الکریم قد اصبح العالم مزیّنا بانوار القدم ولکنّ النّاس اکثرهم من الغافلین قد منعتهم الوهام عن عرفان الله و مشرق وحیه الا انّهم من الخاسرین طوبی لعارف عرف المعروف و لطالب تمسّک بالمطلوب الّذی ینطق انّه لا اله الا ّهو العزیز الحمید انّ الّذی یدع الکلّ الی الله قد جعلوه مسجوناً فی هذا الحصن المتین بلسان پارسی ذکر می­شود تا کل بمقصود فائز شوند چه مقدار از عرفا و علما که شب و روز بذکر مالک اسما مشغول بودند و چون شمس ظهور از افق سمآء مشیّت الهی اشراق نمود کل متوقّف بل محتجب مشاهده شدند الاّ من شآء ربّک بگو ای دوستان الیوم باید بکمال روح و ریحان بذکر محبوب عالمیان مشغول باشید دنیا را وفائی نبوده و نیست جهد کنید

\*\*\* ص 361 \*\*\*

تا بطراز باقیه مزیّن شوید و از کوثر احدیّه بیاشامید چشم از برای امروز خلق شده و آذان از برای اصغای ندای مطلع عنایت الهی موجود گشته ندای حق در کلّ حین مرتفعست طوبی لاذن سمعت و لوجوه توجّهت و لالسن اقّرت و اعترفت بما شهد به الله المقتدر العلیم الحکیم کتابت مشاهده شد و ندایت استماع گشت انشاءالله در کلّ اوقات بفیوضات نامتناهیه الهیّه فائز باشی و بافق اعلی متوجّه جمیع دوستان آن ارض که از رحیق عرفان نوشیده­اند و بافق اعلی ناظرند از لسان این مظلوم تکبیر برسانید ذکرشان نزد این مسجون مذکور است جناب شیخ احمد علیه بهآءالله چندی در این ارض بوده و ذکر هر یک را تلقآء وجه نموده نسئل الله بان یوفّقه علی ذکره و ثنآئه و یؤیّده علی ما یحبّ و یرضی انّه

\*\*\* ص 362 \*\*\*

لهو المقتدر المتعالی العلیم الخبیر

**بسم الله الاقدس**

قد حضر بین یدینا کتابک و اطلعنا بما فیه و اجبناک بهذا اللّواح المنیع نسئل الله بان یوفّقک علی حبّه و رضاه و یطیّرک فی کلّ حین الی هواء الّذی تسمع فیه تسبیح اهل ملأ الاعلی لله ربّک العزیز الحمید طوبی لک بما عرفت ربّک و سمعت ندائه و کنت من المقبین توکّل علی الله ثم انقطع عمّا سواه انّه مع عباده المتوکّلین ان اذکره فی کلّ الایّام و بذکره تستنیر افئدة الموحّدین لا تحزن من شیئ و قد قدّر لک فی الکتاب مقام رفیع قل سبحانک اللهم یا الهی اسئلک بقدرتک الّتی احاط من فی جبروت الامر و الخلق و ملکوت السّموات و الارض ثمّ باسمک الاعظم

\*\*\* ص 363 \*\*\*

العظیم بان ترزقنی ما قدرته لاصفیائک ثمّ احفظنی من کلّ بلاء و مکروه و انّک انت المقتدر القدیر ای ربّ لا تحرمنی عن فیوضات المخلصین الّتی نزلّها علیهم من سحاب رحمتک و لاتبعدنی عن شاطی عزّ احدیّتک ثمّ اجعل لی یا الهی مقعد صدق عندک ثم الحقنی بعبادک المخلصین ای ربّ انا الّذی تمسّک باسمک الکریم و انّک انت المعطی الباذل الغفور الرّحیم فاکتب لی من قلم الاعلی ما یحفظنی عن التّوجّه الی غیرک و انّک انت المقتدر علی ما تشاء وحدک لا اله الاّ انت الجواد العلیم الحکیم و الحمد لله الملک المعطی العلیّ العظیم

**بسم الله الامنع الاقدس الابهی**

ان یا فرج افرح بفرج الله و انّه قد جائک بغتة کاشراق الوجه عن افق هیکل بدیع و انّ فرجه ایّاک هو عرفانک نفسه

المتعالی

\*\*\* ص 364 \*\*\*

المتعالی العزیز القدیر یا فرج فرّج فی نفسک بفرج الله و انّه لاعظم عند ربّک عن ملکوت السّموات و الارضین قوّ قلبک علی نصرة امرالله ثمّ اعرض وجوه المشرکین و من کان فی قلبه بغض الله تالله یتغیّر وجهه و تهب عنه رواریح العقیم قل یا قوم اتقرؤن ما نزّل علیکم من قلم الله و تکفرون بنفسه فویل لکم یا ملأ الغافلین اتنکرون الّذی بحرکة من اصبعه خلقت السّموات و الارض و بحرکة اخری یرجعنّ الی عدم بسیط و انّک فاشکرالله بما فزت بعرفانه و شربت کوثر الایقان من ایادی فضله و صرت من الفائزین استقم علی الامر بحول الله و قوّته ثمّ اطمئن بفضل الله انّ فضله یکفیک عن العالمین و الرّوح علیک و علی من آمن بالله و توجّه الی شطر القدس بقلب طاهر منیر و الحمدلله محبوب العارفین

\*\*\* ص 365 \*\*\*

جناب فرج لا علیه بهآءالله الابهی هو ا لمنادی من افق العرش امروز ذرّات کآئنات بعیش مشغولند چه که محبوب حقیقی که لازال در ستر بوده کشف حجاب فرموده و در انجمن عالم بکمال ظهور و بروز ظاهر و هویدا یک تجلّی از تجلّیاتش بر اهل قبور پرتو افکند کل بحیات بدیع فائز و بشطر عرش متوجّه جهد نمائید شاید فائز شوید بآنچه سبب ذکر باقی گردد قسم به آفتاب افق سمآء معانی هر نفسی الیوم غافل ماند و غافل رفت او در عذاب دائمی و اسف دائمی و حسرت دائمی مبتلا ماند دوستان از حق جلّ جلاله طلب فضل نمایند که شاید محرومان عالم به مقصود فائز شوند بعید ببحر قرب وارد شود و علیل از بحر شفا بیاشامد انّه علی کلّشئ قدیر البهآء المشرق من افق سمآء رحمتی علیک و علی من سمع النّدآء اذ ارتفع

من السّدره

\*\*\* ص 366 \*\*\*

من السّدرة المنتهی و اجاب بخضوع مبین

**هو المشرق من افق البرهان**

کتاب انزله المظلوم لمن آمن بالله المهیمن القیّوم لیجذبه ندآئی و ذکری الی ملکوتی و یقرّ به الی مقام فیه نصبت رآیة انّه لا اله الاّ هو هو الحقّ علاّم الغیوب طوبی لجوهر ما منعته الاعراض عن ذکرالله مالک الوجود و طوبی لخلیج ما شدته ایادی الظّلم و لبحر ماج بهذا الاسم المهیمن علی کلّ شاهد و مشهود لعمرالله انّ الشّمس تنادی و القوم هم لایعرفون و السّمآء تنطق و القوم هم لایسمعون قد منعتهم الاوهام و هم لایشعرون انظر ثمّ اذکر اذ اتی مبشّری برآیات الوحی و الالهام اعرض عنه علمآء العصر و باعراضهم اعرض العباد الاّ من شآءالله ربّ ما کان و ما یکون

\*\*\* ص 367 \*\*\*

منهم من انکرو منهم من اعرض و منهم من اقل علیه بظلم ناح به اهل الملکوت کذلک نشر صبح الظّهور لوآئه فضلاً من عنده علیک انّه اقبل الیک من شطر سجنه الاعظم و انزل لک ما لاتعادله الخزآئن و الکنوز قد حضر العبد الحاضر بکتابک و قرئه لدی المظلوم اجبناک بهذا اللّوح المحفوظ الّذی کان مکنوناً فی حجب الغیب و لاحت من افقه شمس عنایة ربّک العزیز الودود قد وجدنا من کتابک عرف محبّتی الّذی به سرع الاصفیآء الی مقرّ الفدآء فی سبیل الله مالک هذا الیوم الموعود طوبی بلسانک بما نطق بالحق فی یوم ربّک و لقلمک بما جری منه ثنائه العزیز المحبوب نسئله تعالی ان یؤیّدک علی خدمة امره و یمدّک بجنوده و ینطقک بثنآئه و ینصرک باسمه المهیمن علی

الأشیآء

\*\*\* ص 368 \*\*\*

الاشیآء انّه هو المقتدر علی ما یشآء بقوله کن فیکون کذلک انزلنا علیک من سمآء الحکمة و العرفان امطار رحمة ربّک الرّحمن لتشکره و تقوم علی خدمة الامر بقیام لا یعقّبه القعود البهآء المشرق من افق ملکوتی علیک و علی الّذین ما منعتهم شبهات العالم عن الاسم الاعظم و ما حجّبتهم حجبات کلّ عالم محجوب

**بنام مقصود عالمیان**

عالم را حجبات اهل علم از حضرت معلوم محروم نموده چنانچه آنجناب آگاه شدند و در یوم ظهور نیّر اعظم از افق عالم اسرار مستوره کشف شد و بر هر صاحب بصری واضح و مبرهن گشت در قرون و اعصار بذکر حق جلّ جلاله مشغول و باسم مبارکش بطراز عزّت کبری مزیّن

\*\*\* ص 369 \*\*\*

و در مجالس و محافل بکلمه توحید ناطق و از طول غیبت متأسف و محزون و چون صبح ظهور دمید و آفتاب حقیقت از افق عالم اشراق نمود کل بسبّ و لعن مشغول ای کاش باینمقدار کفایت مینمودند بالاخره فتوی بر قتل سیّد عالم دادند باری اوهامات قبل سبب و علّت این خطاء اکبر شد حال مجرّد اهل بیان بهمان قدمها مشی مینمایند بگوئید ای غافلین در ثمرهای حزب قبل تفکّر نمائید شاید متنبّه شوید و بساط ظنون و اوهام را باسم مالک انام بر پیچید در قول خود را اعلی العالم مینامیدند ولکن در یوم امتحان اخسر از جمیع ملل مشاهده گشتند از حق می­طلبیم آنجناب را مؤیّد فرماید بر استقامت کبری لله بگوئید و الی الله دعوت

نمائید

\*\*\* ص 370 \*\*\*

نمائید شاید هیکل عالم از غبار ظنون و اوهام ظاهر شود و بطراز اطمینان و یقین مزیّن گردد اولیاء آن ارض را تکبیر برسانید و باذکار قلم اعلی متذکّر دارید که شاید مجرّد سبیل کذب باز نشود کل مبدء و مرجع را بیابند و بحق وحده ناظر باشند اینست امر مبرم که ظاهر شد امید هست که اهل آن دیار عرف ایّام را بیابند و منقطعاً عن الکلّ راجع شوند قل الهی الهی انا الّذی اقبلت الیک و تمسّکت بعروة فضلک اسئلک بنسایم ایّامک و نفحات وحیک و الاسرار الّتی کانت مکنونة فی علمک و بالسّفینة الّتی جعلتها لاهل البهآء فی کتابک بان تؤیّدنی علی القیام علی خدمة امرک ای ربّ لاتنظر الی نفسی و ما عندی بل الی

\*\*\* ص 371 \*\*\*

بحر فضلک و سمآء جودک و شمس کرمک الهی الهی اجد عرف ظهورک من اثر قلمک الاعلی و ارید القیام لدی بابک و الحضور امام عرشک لاری ما خلقت العیون لرؤیته و اسمع ما ذوّتت الآذان لاصغائه او تکتب لی یا الهی من القلم اجر لقائک و ما ینبغی لفضلک و جودک انّک انت ارحم الرّاحمین لا اله الاّ انت العلیم الحکیم

**بسمی المظلوم الغریب**

قد ناح اهل جبروتی بما ورد علی اولیائی الّذین یذکرون الله فی الغداة و العشیّ و ما ارادوا الاّ اصلاح الامم فی العالم یشهد بذلک مالک القدم فی مقام فیه اشرقت شمس الفضل و شهدت الذّرّات انّه لا اله الاّ هو المهیمن القیّوم طوبی لک بما اقبلت الی الوجه اذا عرض عنه جهلآء

الارض

\*\*\* ص 372 \*\*\*

الارض الا انّهم لا یفقهون قد انار افق سمآء اسمی المکنون ولکنّ القوم هم لایشعرون قد نقضوا میثاقهم و نبذوا عهدهم الی ان کفروا بالّذی آمنوا به فی الاعصار و القرون قل یا ملاء الارض قد ظهر من کان موعوداً فی کتب الله اتّقوا الرّحمن و لا تتّبعوا کلّ غافل محجوب اشکرالله بما ایّدک و عرّفک و اقامک لدی باب فتح علی من فی الارض و السّمآء انّ ربّک لهو المشفق العطوف ضع اوهام النّاس و تمسّک باذیال الیقین کذلک یأمرک من یشهد فی کلّ الاحیان انّه لا اله الاّ هو العزیز الودود ان اثبت علی الامر و اذکر ربّک فی الاصیل و البکور هو الشّاهد السمیع یا علی انّ المظلوم اراد ان یذکرک بما یجذبک الی الافق

\*\*\* ص 373 \*\*\*

الاعلی و یعرّفک ما احتجب عنه مطالع الاسمآء الاّ من اراد الله ربّ العالمین قل الهی الهی و سیّدی و سندی و مقصود قلبی اسئلک بامواج بحر بیانک و انوار شمس فضلک بان تؤیّدنی علی خرق السّبحات الّتی حالت بینی و بینک و منعتنی عن التّوجّه الی انوار وجهک و عن الورود فی شاطی بحر جودک ای ربّ ترانی مقبلاً الیک و راجیاً ما عندک اسئلک بان لا تخیّبنی عمّا قدّرته من القلم الاعلی لعبادک الاصفیآء الّذین کسّروا اصنام الظّنون و الاوهام بقدرتک و قوّتک انّک انت المقتدر علی ما تشآء و فی قبضتک ملکوت الانشآء لا اله الاّ انت المقتدر القدیر

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلّی الابهی**

نامه که جناب آقا خلیل علیه بهآءالله بشما نوشته بودند بتمامه

در لیل

\*\*\* ص 374 \*\*\*

در لیل بیست و پنجم ماه مبارک رمضان تلقآء عرش رحمن عرض شد هذا ما نزّل فی الجواب من لدن مالک المبدء و المآب قوله جلّ جلاله یا محمد قبل حسین حمد کن مقصود عالمیان را که بتو عنایت فرمود آنچه را که علما و ادبا و عرفا و امرا از او محرومند الاّ من شآءالله اگر نفوس طائفین در این نعمت کبری و موهبت عظمی تفکّر نمایند تا نفس آخر من غیر تعطیل بلَکَ الحمد یا مولی الجلیل ناطق شوند از حق بطلبید کل را بر مقامات خود آگاه فرماید و یا ابصار را بنور عرفان منوّر نماید و بنماید اوست توانا و دانا جناب خلیل علیه بهآئی ذکر بعضی از دوستان را نموده الحمد لله کل از اثمار سدرۀ توحید با نصیبند و در این حین لحاظ عنایت بهر یک متوجّه طوبی از برای نفوسیکه

\*\*\* ص 375 \*\*\*

در ایّام الهی بذکر قلم اعلی فائز شدند و از کأس عرفانش آشامیدند و اینکه ترا وکیل نمود که بزیارت فائز شوی اینفقره بطراز قبول فائز وقتی از اوقات از قبل دوستانت الهی که در ورقه مذکورند توجّه نما و بآنچه مقصود است فائز شود دربارۀ میرزا علی استدعا نموده لو شآءالله و اراد ینزل له ما تقرّ به اعین المقرّبین جناب محمّد قبل خان بذکر حق جلّ جلاله فائز شده له ان یشکرالله بما ایّده و عرّفه فی یومه العزیز البدیع دوستان آن ارض را طرّاً بعنایت حق فائزند انّا ایّدناهم فضلاً من لدنّا و فضّلنا بعضهم علی بعض امراً من عندنا و نکبّر علیهم من هذا المقام الأمنع الأقدس العزیز المنیع و نذکّر آمائی الّائی ذکرن لدی المظلوم و نبشّرهنّ برحمتی الّتی سبقت من فی السّموات

والارضین

\*\*\* ص 376 \*\*\*

و الارضین و الحمدلله ربّ العالمین اشراقات انوار آفتاب عنایت حق جلّ اجلاله از افق کلمات محکمات ظاهر و لائح و هویدا طوبی از برای نفوسیکه در این ربیع عرفان بفیوضات حضرت رحمن فائز گشتند و از دریای رحمتش آشامیدند اینعبد فانی خدمت جمیع دوستان آن ارض تکبیر میرساند و از حق جلّ جلاله میطلبد کل را مؤیّد فرماید بر آنچه سبب هدایت خلق است طوبی لمن عمل بما امر به فی الکتاب من لدی الله العزیز الوهّاب البهآء علیهم و علی الّذین آمنوا بالفرد الخبیر و الحمدلله المقتدر العزیز القدیر

**بسمی الظّاهر العلیم**

هل یری فی الارض من یسمع ندآءالله باذن الانصاف

\*\*\* ص 377 \*\*\*

و العدل و هل یری من یتوجّه الی الذّروة العلیا او یعمل بما امر به من قلمی الاعلی طوبی لمن سمع ندآئی و وجد عرف بیانی لعمرالله انّه من الفآئزین فی کتابی المبین تمسّک بکتاب الله و ما نزّل فیه من لدن عالم خبیر کم من عالم اراد لقآئی فی الاعصار الخالیه و فیهذا العصر فلمّا اظهرت نفسی اعرضوا عنّی و افتوا علّی بظلم ناح به الرّوح الامین طوبی لمن شهد بما شهد به الله و نعیماً لمن فاز بهذا الامر البدیع انّا اظهرنا الامر و دعونا الکلّ الی صراط الله المستقیم من النّاس من اقبل و منهم من اعرض و الّذی اعرض انّه من اصحاب السّعیر انّک تمسّک بحبل الامر و تشبّث بذیل ربک مالک هذا الیوم العظیم

جناب میرزا محمّد خان

\*\*\* ص 378 \*\*\*

علیه بهآءالله

**بنام خداوند یکتا**

ای اهل عالم بعد از کشف حجاب جمعی بآیات متمسّک آیات نازل نمودیم و برخی ببیّنات متشبّث آنرا اظهار داشتیم و حزبی باحکام متوجّه شطری اعظم از آن ظاهر فرمودیم آنچه خواستند مجری شد و هر چه گفتند باصغاء فائز مقصود از جمیع آنچه ظاهر شد آنکه گوشها مستعد شود از برای اصغای یک کلمه علیا و آن اینست یا ملأ الارض لا تجعلوا دین الله سبباً للبغضآ اگر اینکلمه در عالم محلّ اخذ نماید کل خود را فارغ و مستریح مشاهده نمایند بگو لعمرالله مذهب الهی و دینش از برای اتّحاد و اتّفاق آمده نه از برای اختلاف و نفاق یشهد بذلک امّ الکتاب و القوم هم لایسمعون

\*\*\* ص 379 \*\*\*

البهآء المشرق من افق سمآء ملکوتی علیک و علی الذّین نبذوا الاوهام متمسّکین بانوار الیقین

**هو المقتدر علی ما یشآء**

انّا اظهرنا الامر و انزلنا الآیات و دعونا الکلّ الی الله المهیمن القیّوم من النّاس من تمسّک بالهوی معرضاً عن الله مولی الوری و منهم من نبذ ما عنده و اخذ ما امر به من لدی الله مالک الوجود انّا ذکرنا الّذین آمنوا و نذکرهم بما یبقی به اسمآئهم بدوام الملک و الملکوت کذلک نطق لسان العظمة اذ کان بین ایدی الّذین غفلوا عن الله مالک الوجود البهآء علی اهل البهآء الّذین شربوا باسمی الرّحیق المختوم

ذکر جناب آقا میرزا محمد خان علیه بهآءالله فرموده بودند

بعد از

\*\*\* ص 380 \*\*\*

بعد از عرض در ساحت اقدس این آیات بیّنات مخصوص ایشان نازل قوله عزّ برهانه و جلّ ثنآئه

**هو المهیمن علی الاسمآء**

یا محمّد از حق میطلبیم تو را تأیید فرماید بر استقامت بر حبّش بشأنیکه در این دار فانی کسب مقام باقی نمائی و در این افسردگی عالم بنار حبّش مشتعل باشی امروز مقبلین قادرند بر کسب مقامی که ایادی تغییر از او مقطوع و سطوت فنا از او ممنوع از حق میطلبیم آنجناب را در جمیع احوال مؤیّد نماید و بآنچه اراده فرموده موفّق فرماید اوست قادریکه شئونات عالم او را منع ننماید و ضوضآء امم از مشیّتش باز ندارد

**بسمی العزیز البدیع**

\*\*\* ص 381 \*\*\*

یا علی ما کان گذشت و ما یکون از بعد میآید باید این حین را غنیمت شمرد و بما ینبغی تمسّک جست امروز هر شجری را ذکریست و هر مدری را بیانیست قسم بآفتاب حقیقت اُذُن واعیه از جمیع اشیآء ندای الملک لله مولی الوری اصغا مینماید در شرق ظاهر و آثارش از غرب هویدا و در غرب بر سریر بیان مستوی و از شرق ندایش مرتفع از حق میطلبیم اولیای خود را مدد فرماید و از اشراقات انوار نیّر بیان محروم ننماید اوست بخشنده و اوست عطا کننده و هو الکریم الفیّاض

**بنام یگانه آفاق**

نفحات وحی عالم را احاطه نموده و عرف قمیص جمیع را فرا گرفته ولکن بعضی فائز و برخی محروم مانده­اند چه که

باوهام

\*\*\* ص 382 \*\*\*

باوهام رؤسای خود تشبّث نموده­اند بگو امروز در کتب الهی بیوم الله نامیده شده قدرش را بدانید و تا وقت باقی خود را از فیوضات این یوم مبارک بی بهره و نصیب ننمائید جهد کنید تا از زلال بیمثال عرفان ذات مقدسش بیاشامید و از رحیق مختوم قسمت برید انّه لهو المقدّر المعطی العلیم الخبیر بسمی الظاهر القائم فی ملکوت البیان اراده مطلقة الهیّه عالم را منقلب فرموده من یقدر ان یمنعه من سلطانه لعمرالله آنچه در این ظهور اعظم ظاهر شده سبب بزرگست از برای اصلاح عالم و تهذیب نفوس امم یا حزب الله باسباب تمسّک نمائید از قبل فرموده ابی الله ان یجری الامور الاّ باسبابها یا حزب الله ظلم ظالمین شما را محزون ننماید امرالله عالم را احاطه نموده

\*\*\* ص 383 \*\*\*

زود است که رایت تقدیس الهی بر شما و باسم شما در عالم نصب شود امید آنکه کلّ موفّق شوند باثبات کلمه یفعل الله ما یشآء در افئده و قلوب انّه یؤیّده اولیائه و یوفّقهم علی ما یرفعهم فی بلاده بین عباده انّه علی کلشئ قدیر

**هو المنادی بین السّموات و الارض**

یا حزب الله ندا مرتفع امر ظاهر نور مشرق ساحت طور بمکلّم مزیّن و منوّر جشن عظیم برپا جذب بیان من فی الامکانرا اخذ نموده آثار قلم اعلی از جمیع جهات ظاهر از حق میطلبیم آذان اولیا را از مفتریات بعضی حفظ فرماید در عرصه یفعل الله ما یشآء اذکار عالم مفقود بوده و هست قل تمسّکوا بهذا الذّکر الاعظم و لا تکونوا من الغافلین انّک اذا سمعت بیانی قل الهی الهی لک الحمد بما هدیتنی الی سمآء عطائک و عرّفتنی

\*\*\* ص 384 \*\*\*

و عرّفتنی مشرق آیاتک و مطلع بیّناتک اسئلک برحمتک الّتی سبقت الکائنات و بنور وجهک الّذی به اشرقت الممکنات ان تکتب لی ما یقرّبنی الیک و ینطقنی بثنائک انّک انت الفضّال الکریم البهآء المشرق اللّائح من افق سمآء البرهان علیک و علی الّذین اقبلوا و قالوا لک الحمد یا مولی الامکان و لک الثّنآء یا مقصود من فی السّموات و الارضین الحمد لک یا اله العالمین

**هو الظّاهر المستور**

ذکر من لدنّا لمن سمع النّدآء و اجاب ربّه النّاطق السّامع البصیر طوبی لقویّ قام علی خدمة الأمر و ویل لکلّ رجل اضعفته قوّة الاقویآء و شوکة الأمرآء الّذین نبذوا کتاب الله عن ورائهم و قالوا ما ناح به اهل الفردوس الاعلی والّذین

\*\*\* ص 385 \*\*\*

ینصرون امر ربّهم فی البکور و الاصیل ایّاک ان تحزنک شئونات الخلق استمع ندآء ربّک انّه ینادیک من شطر السّجن بندآء انجذبت به افئدة العارفین خذ کتابی باسمی امراً من عندی و انا الآمر القدیم بکلمتی ارتفعت السّموات و باسمی استقرّ العرش علی هذا المقام العزیز البدیع کذلک نطق لسان المظلوم اذ کان بین ایدی ؟؟؟ البهآء من لدنّا علیک و علی کلّ عبد مستقیم

**هو المنادی بین الارض و السّمآء**

یا اهل الأنشآء یذکرکم مولی الاسمآء فی هذا السّجن الّذی استقرّ فیه عرش ربّکم العلیّ العظیم انّه قد اتی لحیوة العالم و دعا الکل الی البحر الاعظم طوبی لمقبل اقبل و فاز و ویل للمنکرین یا ملأ الأرض دعوا ما عند القوم تالله

لاینفعکم

\*\*\* ص 386 \*\*\*

لاینفعکم الیوم ما یشهد و یری الاّ بهذا الأسم الّذی جعله الله مطلع اسمآئه و مظهر صفاته و مشرق امره المبرم المتین کذلک نطق لسانی فی ملکوت بیانی انّک فزت قم و قل لک الحمد یا محبوب العارفین اشهد انّک اظهرت ماکان مستوراً و بیّنت ماکان مخزوناً و نطقت بما هدی النّاس الی صراط الله المستقیم البهآء المشرق من افق سمآء بیانی علیک و علی الّذین تمسّکوا بحبل الاستقامه علی هذا الامر الّذی به زلّت اقدام العارفین

**هو الظّاهر المبین**

در این حین اراده نمودیم اولیای الهی را جمعاً ذکر نمائیم تا از عرف آیات از چشمه جاریه از حروفات در کل بنوشند و فائز شوند انّه یحب اولیائه و یعرّفهم سبیل الله

\*\*\* ص 387 \*\*\*

الواضح المستقیم یا اهل تا ندای الهی را بگوش جان بشنوید و از انوار آفتاب معانی در این یوم نورانی محروم نمانید انّه یهدی اولیائه الی البحر الاعظم الّذی یسمع من امواجه قد اتی یوم المآب و هذا ربّکم العزیز الوّهاب الّذی ینطق فی السّجن الاعظم العظمة لله ربّ الارباب یا اولیائی فی التّآء اسمعوا ندآء المظلوم انّه یدعوکم الی الاستقامة الکبری لئلاّ تمنعکم الاسمآء عن التّوجّه الی الله ربّ العالمین قد حضر لدی العرش اسمائکم و ارسلها عبدالله الّذی طار فی هوائی و تمسّک بمیثاقی و تشبّث بذیلی المنیر طوبی له و نعیماً له بما اراد لاولیائی ذکری العزیز البدیع اذاً تحرّک علی ذکرکم قلمی و نطق لسانی و توجّه الیکم وجه الله ربّ العرش العظیم از حق میطلبیم شما را بشأنی مستقیم

فرماید

\*\*\* ص 388 \*\*\*

فرماید که ذکر اسمآء شما را از بحر فضل و عطا محروم نسازد یا اهل تا اراده آن که شما بر تدارک مافات قیام نمائید تا آنچه در آن ارض از ظلم ظالمین بر سیّد عالم وارد بنور عدل و راستی تبدیل شود یعنی اعمال محبوبه بعد سبب روشنی تاریکی قبل گردد انّ ربّکم هو الفضّال الکریم امروز باید کل بخدمت امر مشغول شوید بعضی از ناعقین در اطراف در اضلال خلق بیچاره جهد بلیغ مبذول داشته­اند در حزب قبل تفکّر نمائید خود را بهترین عالم می­دانستند و در یوم ظهور از آخرین احزاب امم مشاهده گشتند لعمرالله برحضرت خاتم از آنحزب ظلمی وارد که قلم از ذکرش عاجز و لسان از احصایش قاصر بیان فارسی که حضرت نقطۀ اولی لاجل آگاهی عباد نازل فرموده بآن تمسّک نمائید

\*\*\* ص 389 \*\*\*

و قرائت کنید تا بر اسرار مکنونه عارف شوید لعمرالله هذا هو الحق و ما بعده الاّ الضّلال

یا اولیاءالله فی میلان یذکرکم ربّکم الرّحمن فی هذا السّجن البعید قد فزتم بعرفان الله و آثاره ایّاکم ان یمنعکم النّاعقون عن الله العزیز الحمید خذوا کتاب الله بقدرة من عنده و قوّة من لدنه انّه یحفظکم و یعرّفکم و یرشدکم الی الحقّ الظّاهر المتکلّم المبین جناب امین علیه بهائی و عنایتی مکرّر ذکر شما را نموده طوبی له و لکم و لمن تمسّک بحبل الله المتین یا اولیائی فی سیسان اسمعوا ندائی و لا تکونوا من الصّامتین اذکروا ربّکم الرّحمن باستقامة ترتعد به فرائص الغافلین لازال لدی المظلوم مذکور بوده و هستید قد انزلنا لکم من قبل ما فاحت به نفحات الوحی و رائحة عنایة ربّکم المشفق

\*\*\* ص 390 \*\*\*

المشفق الکریم نسئل الله تبارک و تعالی ان یسقیکم کوثر الاستقامة من ید عطائه انّه ولّی المحسنین قد ذکرکم من ورد علیکم ذکرناکم بهذا الکتاب العظیم افرحوا بفضل الله و رحمته ثم اذکروه فی البکور و الاصیل

یا خلیل قد جری فرات البیان و سطع نور البرهان امام الوجوه و القوم اکثرهم لایشعرون قد احاطت الایات من علی الارض طوبی لمن سمع ورائی و ویل لکلّ غافل محجوب انا ذکرناک فی الواح شتّی و انزلنا لک ما یقرّب العباد الی العزیز المحبوب قد ارتفع النّعاق فی المدن و الدّیار هذا ما اخبرناکم به من قبل امراً من لدن مالک الوجود قل یا قوم قد اتی الیوم و ظهر من کان مکنوناً مخزوناً فی علم الله العزیز الودود قم علی الامر باستقامة لا تمنعک شبهات الّذین انکروا

\*\*\* ص 391 \*\*\*

حجّة الله و برهانه و ارتکبوا ما اردت به الوجوه قد نبذوا کتاب الله ورائهم و اخذوا ما امروا به من مطلع الظّنون قل یا قوم خافوا الله و لاتتّبعوا کلّ جاهل مردود هذا یوم فیه اتی من کان مرقوماً من قلم الله ربّ ما کان و ما یکون کبّر من قبلی اولیائی الّذین ما منعهم ظلم العالم و لا اعراض الّذین کفروا بالشّاهد و المشهود کن مستقیماً علی الامر بحیث لا تمنعک مظاهر الاعراض الّذین نقضوا المیثاق و العهود قل الهی الهی لک الحمد بما هدیتنی فی ایّامک و اظهرت لی ما کان مستوراً عن العیون ای ربّ ترانی مقبلاً الیک و منقطعاً عن دونک اسئلک بقدرتک الّتی غلبت الاشیآء و بسلطانک الّذی احاط ما کان و ما یکون ان تؤیّدنی علی خدمة امرک بحیث لا تخوفنی سطوة الّذین انکروا بیتک المعمور ای ربّ انا

عبدک

\*\*\* ص 392 \*\*\*

عبدک و ابن عبدک قدّر لی ما یرفعنی باسمک بین خلقک انّک انت المقتدر علی ما تشآء و فی قبضتک زمام العلوم انّا اردنا فی هذا الحین ان نذکرون سمّی بمیرزا صالح خان لیطهّره کوثر بیان الرّحمن و یقرّ به الیه انّه هو الحق علّالم الغیوب قل یا قوم اسمعوا ندآءالله و لاتتّبعوا الّذین کفروا بالله العزیز المحبوب قد ذکرک من احبنی ذکرناک فی هذا المقام المحمود لتشکّر ربّک ندیّ ایّدک علی الاقبال اذ منع عنه کلّ مشرک مبغوض نسئل الله ان یقدّر لک ما یرفعک و ینزل علیک من سحاب الکرم ما انجذبت به القلوب یا رحیم قد نزلت الرّحمة من سمآء عطآء ربّک العزیز الغفور طوبی لعبد اقبل الیه و ویل لکلّ غافل مردود نسئل الله ان یفتح علی وجهک باب فضله و یسقیک کوثر

\*\*\* ص 393 \*\*\*

البقآء من ایادی الجود و العطآء انّه ما من اله الاّ هو یفعل ما یشآء امراً من عنده و هو المقتدر المهیمن العزیز العلیم و نسئل الله ان یؤیّدک علی خدمة امره و یقرّبک الیه انّه هو المقتدر العزیز القدیر یا لسان العظمه اذکر من سمّی بعلی خان الّذی ما نقض عهدک و میثاقک و شهد بما شهدالله انّه لا اله الاّ هو الفرد الخبیر قل یا ملأ البیان هذا یوم بشرالله به انبیائه و اصفیائه بقوله یوم یقوم النّاس لربّ العالمین ایّاک ان تمنعک ضوضآء المفترین عن الله ربّ العالمین قل یا قوم انّی ترکت ملّة قوم کفروا بالله العزیز الحمید تالله لا تخوّفنی سطوتکم و لایمنعنی ظلمکم یشهد بذلک لوح الله العزیز الحکیم هذا یوم فیه یطوف الطّور حول مشرق الظّهور و ینادی کوم الله قد اتی المقصود بسلطان مبین قد

شهدت

\*\*\* ص 394 \*\*\*

شهدت الاشیآء بما شهد الله قبل خلق السّموات و الأرضین انّه لا اله الاّ هو المقتدر القدیر یا محمّد علیک بهائی و عنایتی انّا ذکرنا ایاک الّذی صعد الی الرفیق الاعلی بما انجذبت به افئدة الّذین نبذوا الاوهام مقبلین الی افق الایقان قد حضر مثالک لدی العرش و انزلناک ما عجز عن احصائله المحصون طوبی لک و لمن نبذ ما عند القوم و اخذ ما نزل من لد الله الواحد الغفّار قد کنت مذکوراً لدی المظلوم یشهد بذلک ربّک المهیمن القیّوم انّا اردنا ان نذکر من ذکرناه فی اوّل الایّام بذکر اشرقت به الارض و السّمآء و انا العزیز الفضّال یا نبیل قبل باقر علیک بهائی و عنایتی انّآ ذکرناک مرّة بعد مرّة بآیات انجذبت بها افئدة

\*\*\* ص 395 \*\*\*

الّذین اقبلوا بوجوه نورآء الی مشرق الانوار کبّر اولیائی من قبلی و ذکّرهم بما یقرّبهم الی مطلع النّور الّذی به نادی المناد الملک لله العزیز الفیّاض و نذکر من سمّی باسمعیل الّذی اقبل الی افقی بنور تنوّرت به افئدة الابرار البهآء من لدنّا علیک و علی من سمّی بنعمة الله فی هذا الحین الّذی ینطق اللسان فی ملکوت البیان العزّة و العظمة لله مالک یوم المعاد و نذکر ابنک الآخر لیفرح بعنایة ربّه و یقبل الی کعبة الله و یقول لک الحمد یا من ایّدتنی علی التّقرب و الاقبال یا میرزا قبل مهدی علیک البهآء الأبدی قم علی الامر منقطعا عن العالم و طهّر القلوب بکوثر بیان ربّک العزیز الوهّاب انّا ذکرناک و انزلنا لک مائدة العرفان و النّعمة اظهرناها من کنز رحمة ربّک العزیز المختار

طوبی

\*\*\* ص 396 \*\*\*

طوبی لاولیآءالله و اصفیائه الّذین تمسّکوا بحبل التّبلیغ بالحکمة التی انزلناها فی الکتاب

**هو الاقدس و الاعظم الابهی**

یا قاسم ان استمع ندآء المظلوم انّه ینادیک و یذکرک لتقوم علی خدمة امر ربّک العزیز الحکیم انصرالله بالحکمة و البیان لئلاّ یرتفع ضوضآء الّذین اعرضوا اذ اقبل وجه القدم بنور مبین ثمّ اعلم انّ النّصره هی تبلیغ الأمر و الاستقامة علی ما امرت به من لدن قویّ قدیر ایّاک ان تمنعک شئونات الخلق عن الّذی اتی بالحق بسلطان عظیم قل انّه فی السّجن الاعظم یدع الامم الی الله العزیز الحمید انّا نکبّر من هذا المقام علی وجوه اولیآئی الّذین نبذوا الظّنون و الأوهام مقبلین الی افق الیقین و نکبّر علی الّذی اقبل الی الافق الاعلی و سمُّی بالورقآء

\*\*\* ص 397 \*\*\*

فیملکوت الاسمآء و علی الّذین فازوا برحیق العزیز البدیع لعمرالله من شرب منه لایمنعه شئ من الاشیآء عن الله فاطر السّمآء یشهد بذلک مالک الأسمآء فیمنظره الابهی طوبی للسامعین یا قاسم افرح بما اقبلنا الیک من هذا المقام الأعلی و ذکرناک بما فاح به عرف البیان انّ ربّک لهو الغفور الکریم قد سمعنا ندآئک اجنباک بهذا الکتاب الّذی لایعادله ما علی الارض ان اشکر و قل لک الحمد یا مقصود العارفین البهآء علیک و علی من نطق بالحق فی هذا النّبأ العظیم بسمه المهیمن علی الاسمآء انّا نذکر من وجد عرف الوصال فی المآل اذ اشرق مطلع البیان بانوار جمال ربّه الغنیّ المتعال طوبی لمن قام علی الامر و فتح مدآئن القلوب بمفتاح اسم ربّه

العزیز

\*\*\* ص 398 \*\*\*

العزیز المختار انّا نذکرک من شطر السّجن لتقوم علی ذکره بین العباد کن علی شأن لا تضطربک اشارات القوم و لا تخوّفک سطوة کلّ مشرک جبّار ستفنی شوکة الاقویآء و سطوة الامرآء و یبقی الملک لله مالک الایجاد انّ الّذی توجّه الی مطلع البقآء انّه منم اهل البهآء فی کتاب ما اطّلع به الاّ الله ربّ الارباب

**الامنع الاقدس الاعظم**

ذکر من لدنّا لمن اراد ان یتقرّب الی البحر الاعظم اذ تنوّر افق العالم بنیّر اسمه المهیمن علی من فی السّموات و الارضین طوبی لغریب تقرّب الی الوطن الاعلی و لذاکر تمسک بذکر ربّه الحکیم من النّاس من کان منتظراً ایّام الله و لقآئه و اذا ظهر اعرض و اتّبع سنن الجاهلین و منهم من نبذ العالم مقبلاً الی النّور المشرق من هذا الافق المنیر

\*\*\* ص 399 \*\*\*

طوبی لک بما وجدت عرف الرّحیق و اقبلت الی الله ربّ العالمین استقم علی الامر ثمّ ذکّر النّاس بهذا النّباء الّذی به تزلزلت ارکان المشرکین

**هو الناطق فی ملکوت البیان**

قد انزلنا الآیات و اظهرنا البیّنات ولکنّ القوم فی ضلال مبین الاّ الّذین انقطعوا عن الاوهام و توجّهوا الی الله مولی المخلصین قد زیّنا سمآء العرفان بمصابیح الحجّة و البرهان طوبی لمن اقبل ویل لکلّ غافل بعید قد قرّت عین العالم بظهور مالک القدم ولکنّ القوم اکثرهم من المعرضین طوبی لک بما فزت بانوار العرش و توجّهت الی الافق الاعلی فی هذا الفجر المنیر لا تیأس من فضل ربّک ان اعمل بما ینبغی لهذا الیوم الّذی فیه ایّ الرّحمن بسلطان عظیم کذلک

نزّلنا

\*\*\* ص 400 \*\*\*

نزّلنا لک ما تقر به عینک و عیون الّذین تقرّبوا الی البحر الکبیر اذکر ما سمعت و رأیت من آیات ربّک لعلّ النّاس یتوجّهن الی الله ربّ العالمین

**هو الاقدم الاعظم**

انّا نذکر من قبل الی الله لیبقی ذکره بین العالمین قل لیس الفخر للّذین توجّهوا الی انفسهم بل للّذین توجّهوا الی امور من آمن بالله الفرد الخبیر کونوا لغیرکم کما کنتم لانفسکم کذلک یأمرکم ربّ العالمین اتّحدوا فی امرالله و حبّه و لا تختلفوا فی امر من الامور کذلک یعلّمکم الله فضلاً من عنده انّه لهو الغفور الکریم باتّحادکم یظهر امرالله بین العباد و باستقامتکم تستقیم ارجل المضطربین توکّلوا علی الله ثمّ انصروه بالذّکر و البیان لعلّ یتنبهن الّذین رقدوا

\*\*\* ص 401 \*\*\*

فی مهاد الاوهام و کانوا من الغافلین

**هو المقتدر علی ما اراد**

قد توجّه وجه القدم من سجنه الاعظم الی الّذین شربوا رحیق الحیوان باسم مالک الادیان الّذی ینطق فی الامکان انّه لا اله الاّ انا المقتدر المختار لیفرحنّ المقبلون بالفرح الاعظم و یشتعلّن المخلصون علی شأن لایخمدهم اعراض الفقهآء و لا اعتراض العلمآء ینطقنّ فیکل الاوان بین ملأ الادیان بالحکمة و البیان و یذکّرنّ النّاس بهذا الوعود الّذی به ظهر طلعة المقصود و اضآئت الآفاق افرحوا بالله و سلطانه رغماً للّذین کفروا اذ جآء الوعد و اتی البرهان اشکرالله بما نزّل لک هذا الذّکر الّذی به انارت الصّدور و قرّت الابصار

**بنام خداوند یکتا**

\*\*\* ص 402 \*\*\*

در جمیع احیان حق جلّ و عزّ احبّای خود را ذکر نموده و مینماید این از فضل­های بزرگ اوست چه که الیوم هر کلمه که از فم مشیّت ربّانی ظاهر و از قلم اعلی ثبت شد باقی و دائم خواهد ماند افرحوا بعنایة الله و فضله انّه لهو الغفور الکریم و بر هر نفسی لازم و واجب است که باخلاق و اعمالی مزیّن و عامل شود که سبب توجّه و تقرّب ناس بمبدء گردد و هر نفسی از او عرف خلوص استشمام نماید دنیا فانی و آنچه از برای احبّا مقدّر گشته باقی و دائم خواهد بود کذلک القیناک لتذکّر النّاس بما نزّل من سمآء مشیّة ربّک النّاطق المقتدر المهیمن القیّوم

**هو النّاطق فی ملکوت التّقدیس**

قد نری الجبال خاشعة متصدّقه من خشیة الله ولکنّ النّاس

\*\*\* ص 403 \*\*\*

یفرحون بما عندهم و لایکوننّ من الشّاعرین تمشی الدّاهیة الدّهمآء عن ورآئهم و هم یلعبون فی انفسهم و یکوننّ من الغافلین یتقرّب الیهم الموت فیکلّ الاحیان و هم فی غفلة عنه الا انّهم من الهالکین طوبی لک بما فزت بعرفان الله هذا من فضله علیک انّ ربّک لهو الفضّال الکریم دع النّاس و ما عندهم و خذ ما اُمِرت به فی کتاب عظیم الّذی اشرقت من افقه شمس اوامر ربّک لعمری انّه لمآء الحیوان لمن فی السّموات و الارضین یحیی الله به من اراد من خلقه انّه لهو المقتدر القدیر

**بسمه الاعظم الاقدس الابهی**

ذکر من لدنّا لمن فاز بانوار الایمان اذ اخذت الغفلة سکّان الارض و السّمآء الاّ من شآءالله المقتدر القدیر

انّ

\*\*\* ص 404 \*\*\*

انّ المخلصین قد سرعوا الی الله و القاصدین توجّهوا الی المنظر المنیر انّ الله یذکر من توجّه الی البحر الاعظم اذ اعرض عنه الامم و یصلّی علیه من هذا المقام البدیع ایّاک ان تحجبک اشارات الّذین کفروا بالله او تمنعک حجبات المتوقّفین الّذین منعوا عن کوثر الحیوان بما اتّبعوا کلّ جاهل بعید لا تحزن فی امر توکّل علی الفرد الخبیر

**بسمه الاقدس الاعظم الابهی**

کتاب من لدنّا لمن شرب رحیق الوحی اذ اتی الله بملکوته الممتنع المنیع و ما منعته فی الله لومة لآئم و لا شقاوة مشرک و لا سطوة الظّالمین طوبی لک یا ایّها العبد بما فزت بما لا فاز به اکثر العباد و اقبلت الی وجه ربّک اذ اعرض عنه کلّ فاجر بعید افرح بما کنت مذکوراً لدی العرش

\*\*\* ص 405 \*\*\*

و نزّل لک ما اهتزّ به البیان شوقاً لربّه الرّحمن و ظهر به ما کان مستوراً فی علم الله المقتدر العلیم الحکیم انّ الّذین ما فازوا الیوم سوف تأخذهم الحسرة و النّدامة انّ ربّک لهو العلیم الخبیر قد فصّلنا کلّ امر من لدنّا طوبی لمن عرف و ویل للغافلین تفکّر فی فضل الله و رحمته انّه یذکر احبّآئه اذ کان مسجوناً بین ایدی الظّالمین قد سمعنا ندآئک و وجدنا عرف حبّک و نزّلنا لک ما یبقی به ذکرک بدوام الله ربّک و ربّ العالمین احمدالله بهذا الفضل الّذی لایعادله شئی فی الابداع قد غلبت ارادته و سبقت رحمته من فی السّموات و الارضین فنعم ما تعمل به فی الایّام و احسن منه ما تشتغل به فی اللّیالی انّ ربّک لهو المحصی الحکیم طوبی لقلم یتحرّک علی ذکرالله ولید تکتب ما نزّل من سمآء الوحی من لدن مقتدر

قدیر

\*\*\* ص 406 \*\*\*

قدیر ایّاک ان تمنعک اوهام النّاس عمّا انت علیه کن ذاکراً بذکر ربّک و ناطقاً بهذا الاصل القدیم انّما البهآء علیک و علی امک الّتی سمعنا ندآئها و اجبناها فی هذا الکتاب البدیع کبّر من قبلی علی وجهها ثم بشّرها بهذا الذّکر المبین

**هو الشّاهد الخبیر**

قد کنّا جالساً علی الجبل حضر العبد الحاضر باسمآء احبّآئی و نزّلنا لکلّ واحد منهم ما جعله الله کوثر الحیوان لاهل الامکان و سراج الامر لاهل الادیان طوبی لبصیر رأی و لعطشان شرب باسمه القیّوم یا عبد العلی یذکرک مولی العالم علی هذا الجبل الاعظم اشکر و قل لک الحمد یا مالک الغیب و الشّهود اشهد انّک ظهرت و اظهرت ما قام به کلّ قاعد و شاهد کلّ خریر و نطق کلّ کلیل و تحرّک

\*\*\* ص 407 \*\*\*

کلّ سطیح و انجذب کلّ من اقبل الیه می الیوم الموعود خذ لوح الله بقدرة من عنده و تمسّک بما یرتفع به مقامک عندالله مالک الوجود انّه یسمع و یری و هو الحق علّام الغیوب

**بنام دوست یکتا**

از هزیر نسیم سحری در اینظهور اعظم اینکلمه مبارکه اصغا میشود عالم بمحبّت و وداد آباد و ببغض و عناد خراب ای اهل بها بشنوید ندای مشفق یکتا را و جهد نمائید تا نور اتفاق عالم را منوّر سازد و آفاق را مزیّن اختلاف در جمیع قرون و اعصار سبب تزعزع و ذلّت بوده و هست محزون مباشید از سطوت اُمَرا و اعراض علما بافق اعلی ناظر باشید و بعنایت حق مطمئن البتّه دوستان خود را از اشراقات انوار آفتاب عزّت و اقتدار محروم نسازد زود است هر

\*\*\* ص 408 \*\*\*

هر مستقیمی مقام خود را مشاهده نماید و هر مقبلی بآنچه از برایش مقدّر شده آگاه گردد از قلم اعلی جاری شده آنچه که نفاد او را اخذ ننماید طوبی از برای نفوسیکه بحبل استقامت متمسّکند و بذیل عنایت متشبّث انّهم اهل البهآء قد ذکرت اسمآئهم من القلم الاعلی فی الصّحیفة الحمرآء طوبی للسامعین و ویل للغافلین البهآء علیک من لدی الله ربّ العالمین

**بنام محبوب عالمیان**

عبد حاضر نزد مظلوم حاضر مع کتابی در دست و مزیّن بود بذکر و ثنای حق جلّ جلاله طوبی از برای نفسیکه فائز شد بیوم الهی و مظهر غیب مکنون و سرّ مخزون را شناخت او نزد حق از من علی الارض اعلی و اقرب ندای جناب نبیل علیه بهائی را شنیدیم الحمدلله بخدمت امر موفّقند و بذکر مظلوم ناطق

\*\*\* ص 409 \*\*\*

انّا نکبّر من هذا المقام علیه و علی احبّاء الله فی هناک و علی کلّ عبد ثابت مستقیم و همچنین ندای تو باصغای مالک اسما فائز انشآءالله مؤیّد شوی بر آنچه که الیوم لدی الله مقبولست شما از نفوسی بوده­اید که ذکرتان در ساحت اقدس امنع بوده قدر این مقام بلند اعلی را بدانید و به اسم حق جلّ جلاله حفظش نمائید تا که اشارات و سبحات غافلین و معرضین شما را از صراط مستقیم الهی نلغزاند و منع ننماید و نذکر اهل سیسان الّذین اقبلوا الی الافق الاعلی اولئک فازوا بکلمة الله المهیمن القیّوم جمیع لدی العرش مذکورند و در صحیفۀ حمرا از قلم اعلی مسطور البهآء علی من کتب کتابک و علیک و علیهم و علی کلّ متشبّث بذیل الله المقتدر الغفور الکریم بسمی الّذی به نزّلت المائدة ذکر من لدنّا لمن فاز بانوار الایمان فی ایّام ربّه الرّحمن و حضر

اسمه

\*\*\* ص 410 \*\*\*

اسمه تلقآء الوجه اذ کان المظلوم علی جبل منیع لعمرالله لایعادل ما یشهد و یری بکلمة من کلمات الله انّ ربّک یغرفک لتشکر و تکون من الرّاسخین کم من عبد کسّر سلاسل الموهوم بزعمه فلمّا بلبوناه رأیناه ناکصاً علی عقبیه و ناکثاً عهدالله المحکم المتین انّا نوصیک بالعمل بما امرنا العباد فی الکتاب انّ ربّک لهو المشفق الکریم تمسّک بکتاب الله فی کلّ الاحوال کذلک یوصیک قلمی الاعلی فیهذا المقام الرّفیع

\*\*\* ص 411 \*\*\*

**بسمه النّاطق فی ملکوت البیان**

شهد الله لنفسه بنفسه قبل خلق الاشیآء انّه لا اله الاّ انا العزیز الوهّاب من سمع النّدآء فاز بکلّ الخیر و الّذی اعرض انّه من اهل الضّلال نعمیاً لامةٍ اخذت کتاب الله بقدرة من عنده و اتّبعت ما انزله الرّحمن فی الزّبر و الالواح اشکری ربّک بما ذکرت لدی العرش و تحرّک لک القلم الاعلی اذ کان مالک الاسمآء مسجوناً بین ایدی الاشرار کذلک عزّزناک و ذکرناک بهذا اللّوح الذّی اشرقت من افقه شمس الحکمة و البیان

\*\*\* ص 412 \*\*\*

**الاعظم الاقدم**

ان یا قلم الاعلی اذکر من توجّه الی الافق الابهی اذ اتی سمآء الامر بسلطان غلب من فی السّموات و الارضین لتأخذه نفحات الآیات علی شأن یدّعّ الکآئنات عن ورائه مقبلاً الی الله ربّ العالمین یا ایّها الطّائر فی هوآء الایقان استمع ندآء محبوب الامکان من هذا السّجن الّذی به ارتعد ظهر الوجود و ناح الرّوح الامین لا تحزن من شئ قم علی الامر بحول الله و قوّته و کن من الّذین ما منعتهم اشارات العلمآء عن هذا الذّکر الحکیم انّا رأیناک مقبلاً الی البحر نزّلنا لک هذا اللّوح المنیر احمد بما ذُکرت لدی العرش و توجّه الیک وجه القدم من هذا المنظر الکریم انّ الّذین مُنعوا الیوم من بحر الحیوان اولئک اصحاب النّیران فی لوح حفیظ نعیماً لک بما اقبلت الی المقصود و شربت

\*\*\* ص 413 \*\*\*

رحیق العرفان من کأس الطاف ربّک الرّحمن و کنت من الفآئزین نوصیک بالاستقامة الکبری لانّ الشّیطان عن ورآء الرّحمن یدعو اولیآئه الّذین کفروا بالله فی ازل آلازال کذلک ینبئک من عنده علم کلّ شئ فی کتاب مبین انّما البهآء علیک و علی الّذین توجّهوا الی الوجه اذ ظهر من هذا الافق المنیر

**الاقدم الاعظم**

انّا نذکر من وجد حلاوة بیان رّبه الرّحمن بقلب منیر قد تعطّر العالم من نفحات الوحی ولکنّ المشرکین فی خسران عظیم قد مرّت الجبال الی الغنیّ المتعال ولکنّ النّاس اکثرهم من النّآئمین انّا نذکر من اقبل الی الوجه و ننزل له ما یثبت به ذکره فی کتاب الله الملک العزیز الحمید اشکر ربّک بهذا الفضل قل لک الحمد یا الهی بما جعلتنی مقبلاً الیک و متوجّهاً الی شطر عرفانک اذ اعرض عنک

اکثر

\*\*\* ص 414 \*\*\*

اکثر الخلق اسئلک بان توفّقنی علی خدمتک و تجعلنی من الثابتین

**هو الاقدس الاعظم الابهی**

ذکر من لدنّا لمن طار باجنحة الایمان الی الله الفرد الواحد العزیز الحمید لیأخذه جذب النّدآء و یقرّبه الی الله ربّ العالمین انّا نذکر من ذکر ربّه و تلقی علیه ما طارت به افئدة العارفین اعرف قدر هذا الفضل ثمّ اشکر ربّک المقتدر القدیر کن ناطقاً باسم ربّک و ذاکراً بذکره الجمیل کذلک علّمک قلمی الاعلی ما ینفعک فی الآخرة و الاولی اذا فزت به قل لک الحمد یا محبوب العارفین

**هو المستوی علی العرش**

قد انار افق البیان و مالک الامکان ینادی بین العالم و یدع الامم الی صراطه المستقیم بذلک اعترض علیه العلمآء منهم من افتی علیه و منهم من جادل بآیات الله المهیمن العلیم الحکیم

\*\*\* ص 415 \*\*\*

قل یا قوم لا ینفعکم ما عندکم دعوا الاوهام متوجّهین الی الله مالک الانام کذلک یأمرکم من عنده کتاب مبین قد ذکر ذکرک لدی العرش و نزّل لک ما ینفعک فی الاخرة و الاولی ان تکن من الرّاسخین اشکرالله بهذا الفضل الاعظم ثمّ اذکره بین عباده الغافلین لعلّ یجدنّ عرف المقصود و یقبلنّ الی الفرد الخبیر

**هوالله تعالی شأنه العظمة و الکبریآء**

قل یا الهی و اله الاسمآء و فاطری و فاطر السّمآء اسئلک بالاسم الّذی به خضعت الاشیآء و سرت سفینة العنایة علی بحر الکبریآء و به ظهرت امواج بحر علمک بین خلقک انوار شمس حکمتک من افق ارادتک ان تجعلنی من الّذین ما منعهم ضوضآء العباد عن التّوجه الیک یا مالک الایجاد ای ربّ تری الضّعیف الّذی تمسّک بحبل قدرتک و رفع

ایادی

\*\*\* ص 416 \*\*\*

ایادی الرّجآء الی سمآء جودک و فضلک ای ربّ لا تحرمه عن نفحات آیاتک و ما قدّرته لامنائک الّذین قاموا علی امرک و نطقوا بذکرک و ثنائک انّک انت المقتدر علی ما تشآء و باسمک نصب عَلَم یفعل ما یشآء لا اله الاّ انت الغفور الکریم

**بسمی المقتدر علی الاسمآء**

یا علی قد فزت بذکری من قبل انّه یذکر من اقبل الیه و یسمع من ینطق بثنائه و یری من قام علی خدمته انّ ربّک لهو السّمیع البصیر کم من متوهّم اعرض عن الحقّ و کم من غافل استکبر علی الله العلیم الحکیم یا ملاء الارض استمعوا ما ینطق به مالک القدر فی المنظر الاکبر انّه لا اله الاّ انا المقتدر القدیر یا معشر البشر ان اخرقوا الحجاب الاکبر انّه لهو العالم الّذی نبذ کتاب الله عن ورآئه و اتّبع هویه اذ اتی الله بسلطان مبین انّک تمسّک

\*\*\* ص 417 \*\*\*

بحبل الاستقامة و قل لک الحمد یا مقصود العالمین

**هو الاقدس الاعظم العلیّ الابهی**

ذکر من لدی المظلوم الی الّذین طاروا فی هوآء محبّة الرّحمن اذ نادی المناد فی ملکوت البیان انّه لا اله الاّ هو الفرد الواحد السّمیع البصیر انّا نبشّر الذّین اقبلوا الی الوجه بذکر الله و ثنآئه لعمرالله ذکره خیر عمّا خلق فی الارض یشهد بذلک من ینطق انّه لا اله الاّ هو العزیز الحمید طوبی لکم بما اقبلتم الی الافق الاعلی و شربتم کوثر الابهی من ید عطآء ربّکم المعطی الکریم انّا نوصیکم بتقوی الله و ما یرتفع به امره انّه لهو الحاکم الخبیر ان اذکروه بالرّوح و الرّیحان لینجذب به اهل الامکان الّذین اخذهم سکر الهوی علی شأن منعوا عن صراط الله المستقیم ان اتّحدوا یا اولیائی فی بلادی هذا ما انزله الرّحمن فی لوحه

الحفیظ

\*\*\* ص 418 \*\*\*

الحفیظ تمسّکوا بکتاب الله و ما نزّل فیه انّه ینفعکم فی کلّ عالم من عوالم ربّکم المقتدر القدیر کذلک طرّز لوح البقآء بما راد قلمی الاعلی نعیماً لنفس فازت و لعین رأت و لاذن سمعت ندآءالله ربّ العالمین البهآء علیکم و علی کلّ مقبل نبذ الاوهام و شرب کوثر الیقین

**باسم آفتاب حقیقت**

ای دوستان امروز نیّر اعظم اهل عالم را بشارت میدهد آنچه مکنون بود ظاهر فرمود صراط مستقیم ظاهر میزان مشهود کوه­ها و صحراها و نهرها یکدیگر را بشارت میدهند به ظهور اسم مکنون و کنز مخزون بایستید بر امرالله باستقامتی که سبب استقامت اهل عالم شود سال­ها در اعلاء کلمه و اظهار امر جهد بلیغ مبذول شد حال مشاهده میشود نفوسی چند محض هوی بر مالک اسما قیام نموده­اند و در صدد تضییع

\*\*\* ص 419 \*\*\*

امرالله بر آمده­اند از حق بطلبید ایشان را هدایت فرماید و از این ظلم عظیم باز دارد اوست قادر و اوست توانا اوست مهیمن و اوست دانا ذکرت لدی المظلوم مذکور و این لوح امنع اقدس نازل لیأخذک فرح بیان الرّحمن و یجعلک من المقرّبین در جمیع احوال بحبل عنایت متمسّک باش و باستقامت کبری متشبّث چه که دزدان در کمینگاهان مترصّداند البهآء علیک و علی الّذین فازوا بهذا الامر الاقدس العظیم هو المنادی فی الملکوت البیان یا علی نامه­ات که باخوی آقا عبدالعلی ارسال نمودی بساحت مظلوم حاضر و باصغا فائز از اوّل ایّام مذکور بوده­اید یا علی اولیا باید در هر حین بر حرارت محبّت الهی بیفزایند حرارت از محبّت ظاهر و محبّت از توجّه حاصل

انشآءالله

\*\*\* ص 420 \*\*\*

انشآءالله آنجناب و اولیا بنار سدره مشتعل باشند و بنور معرفت منوّر و در جمیع احوال بخدمت امر مشغول امروز خدمت امر الهی آگاه نمودن خلقست بماینفعهم و اعمالیکه سبب تسکین نار ضغینه و بغضاست در افئده و قلوب احزاب قل الهی الهی لک الحمد بما هدیتنی و اسمعتنی و سقیتنی و جعلتنی مقبلاً الی ساحة عزک بعد اعراض اکثر خلقک اسئلک یا مالک ممالک العلم و العرفان باسمک الّذی به سخّرت الامکان و انجذبت به افئدة الادیان بان تؤیّدنی علی ذکرک و ثنائک بالحکمة و البیان ایربّ وفّقنی و اولیائک علی البرّ و التّقوی ای ربّ ترانی قائماً لدی باب کرمک و متمسّکاً بحبل عطائک قدّر لی ما یجعلنی منقطعاً عن دونک و متشبّثاً بحبال رحمتک و غفرانک

\*\*\* ص 421 \*\*\*

ای ربّ قدّر لی ما قدّرته لاصفیائک ثمّ اکتب لی ما یقربنی الیک و یؤیّدنی علی خدمتک انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله الاّ انت الغفور الکریم قد حضر لدی المظلوم ما انشأه ابنک احمد علیه بهائی و انشده المجد امام وجهی اجبناه بآیات لاتعادلها کنوز الارض و لاثروة العباد یا احمد انّا سمعنا ما اثنیت به الله ربّ العرش العظیم و وجدنا من نظمک عرف محبّة الله مقصود العارفین نسئله ان یمدّک بجنود البیان و یؤیّدک علی ذکره و یرفعک باسمه بین عباده انّه هو الفضّال المقتدر العلیم الحکیم قل لک الحمد یا بحر العطآء و لک الشّکر یا شمس الفضل و البهآء اسئلک ان لا تخیّبنی عمّا قدّرته لاصفیائک وفقنی علی عمل یکون الزّینا لعزّ قبولک ثمّ اکتب لی یا الهی ما یحفظنی من اشرار خلقک و شبهات

عبادک

\*\*\* ص 422 \*\*\*

عبادک انّک انت المقتدر الفیّاض العزیز العظیم

**هو النّاطق فی سجنه العظیم**

یا علی چندی قبل مخصوص اولیای ارض تا نازل شد آنچه که بآن عرف عنایت کل را احاطه نمود مگر نفوسیکه بحبل بغی متمسّکند و بذیل فحشا متشبّث حال مجدّد عریضۀ تو بساحت اقدس فائز از حق میطلبیم کل را تأیید فرماید تا ندای مرتفعۀ از سدرۀ طور را اصغا نمایند و بما ینبغی لخدمة الامر قیام کنند ذکر آفتاب قد اَتی الوهّاب بوده و ذکر اشیا قَد اَتَی مالک الأسمآء طوبی از برای سمعیکه باصغا فائز شد و بر خدمت قیام نمود و ویل لمن انکر و کان من المعرضین

یا جهانبخش لله الحمد ببخشش مالک حقیقی فائز شدی جمیع

\*\*\* ص 423 \*\*\*

خزائن عالم بآنچه حق عطا فرموده معادله ننماید ایمان و اقبال و عرفان هر یک جامه عنایت حق جلّ جلاله است یزیّن به من یشآء من خلقه و یمنع عمن یرید من عباده انّه هو المقتدر القدیر قدر این جامه مبارک را بدان و قلب را از طراز آن محروم منما نسئل الله ان یؤیّدک و یمدّک بجنود البیان انّه هو المقتدر العزیز المنّان

یا نقی قبل خان امروز ندا مرتفع و عالم از عرف ظهور معطّر یسمع من اراد الاصغآء و یری من اراد المشاهدة از اوّل ظهور که بحر عنایت موّاج شد کلمه لَن را برداشتیم و من غیر ستر و حجاب ظاهر گشتیم طوبی لعین رأی و لاذن سمعت نسئل الله ان یؤیّدک علی الاستقامة الکبری انّه هو فاطر السّماء و مالک ملکوت الاسمآء

یا عباس

\*\*\* ص 424 \*\*\*

یا عبّاس قبل قلی حدیث طور راجع و اسرار آن ظاهر سدرۀ مبارکه ناطق طور در این حین بآمنت بک یا ربّ العالمین متکلّم از اینفقره علوّ مقام ظهور اَمام وجوه متفرّسین و متبصّرین ظاهر و مشهود گشت بشنو ندای مظامیرا و از حق بطلب ترا تأیید فرماید بر امریکه عرف بقا از آن متضوّع و نور رضا از آن ساطع انّ ربّک هُوَ قاضی حاجات الطّالبین و هو المقتدر الغفور الکریم

یا الیاس ربّ النّاس می­گوید یوم یومی است که انسان قادر است در آن بر تحصیل مقامات باقیه و عنایات دائمه و مائدۀ سمائیّه و نعمت سرمدیّه جهد نما و از حق بطلب شاید قابل ورود در لجّه احدیّه شوی و عالم را معدوم و مفقود مشاهده کنی هل تعرف من ذکرک من شطر السّجن قل الله النّاطق

\*\*\* ص 425 \*\*\*

المتکلّم العلیم الحکیم نسئل الله ان یوفقک علی ذکره و ثنائه و یقرّبک الیه انّه هو المشفق الرّحیم یا محمد قبل علی سمعنا ندآئک نادیناک من شطر الکبریآء انّه لا اله الاّ هو مالک الأشیآء و فاطر الأرض و السّمآء افرح بما اقبل الیک وجه الله و ذکرک بما یبقی بدوام ملکوته العزیز المنیع طوبی از برای سمع و بصریکه الیوم باصغآء ندا و مشاهدۀ آثار فائز گشت اگر سمع طیّب طاهری یافت شود از جمیع اشیا بشارت این ظهور اعظم را اصغا مینماید و هیچ بشارتی در عالم باین بشارت معادله نمینماید قل الهی الهی اجد نفسی فی بحر الفرح بما انجذب قلبی بآیات ظهورک فی ایّامک و اجدها فی طمطام الغمّ بما اَطّلت ایّام عدوّک ای ربّ ارحم اولیآئک و اصفیائک ثم احفظهم من ذئآب

ارضک

\*\*\* ص 426 \*\*\*

ارضک انّک انت المقتدر القدیر

یا عبدالله هر نفسی گواهی داده و میدهد بر فنای دنیا مع ذلک بشأنی بآن متمسّکند که خارج از احصاء محصین است غفلت کل را محروم نموده و از بحر رحمت الهی منع کرده طوبی از برای دارای قوّت که باسم حق پردهها را درید و بافق ظهور فائز گشت قل الهی الهی ایّدنی و احبّائک علی التّوجّه الیک و القدم علی خدمتک انّک انت الفیّاض الکریم ای ربّ تری الجاهل قصد بحر علمک و المحتاج ملکوت اسمائک اسئلک ان لا تخیّبنی عمّا عندک انّک انت المقتدر القدیر یا عبدالله طیور عرش الهی تحت براثن ظلم مبتلا امروز باید کل بافق اعلی ناظر باشند و از دونش فارغ و آزاد آز و طمع جمیع خلق را از راز ایّام بی­نیاز

\*\*\* ص 427 \*\*\*

محروم نموده نار حرص و هوی خاموشی نپذیرد مگر بارادۀ حق جلّ جلاله قل الهی الهی اسئلک به قیامک و قعودک و بمشیتک و استوائک و قرائة آیاتک و بنورک و بیانک و باظهار امرک امام خلقک ان تحفظ اولیائک من شرّ الظّالمین الّذین نقضوا عهدک و میثاقک و ارتکبوا ما ماج به کلّ صادق امین و کلّ عالم خبیر لا اله الاّ انت المقتدر القدیر یا علی چندی قبل عریضه جناب خلیل علیه بهآءالله و عنایته بساحت اقدس فائز و مخصوص هر یک از اسماء مذکوره در آن لوحی و آیاتی از سمآء مشیّت مالک مجد و عطا و عزّ و بها نازل امنیئاً لهم و مریئاً لهم و همچنین مخصوص آنجناب ثمّ الّذی بثناء مولاه نازل شد آنچه که مقدّس از شبه و منزّه از مثل است لازال اولیا در ساحت غنیّ متعال

مذکور

\*\*\* ص 428 \*\*\*

مذکور بوده و هستند انّا نبشّر فی هذا الحین ابنک الّذی نطق بثنآء مولاه مرّة بعد مرة ندایش را شنیدیم و آنچه از لسان در مدح مقصود عالمیان ظاهر شده بشرف قبول و اصغا فائز طوبی للسان نطق بثناء مولاه و نظمش امام وجه قرائت شد نفوس حاضره و همچنین طائفین حول شنیدند و هر یک درباره­اش ذکر نمودند آنچه را که سبب تأیید و علّت توفیق است منتسبین طرّاً را از قبل مظلوم تکبیر برسان و بتجلّیات انوار آفتاب بیان مقصود عالمیان مزیّن دار نختم القوی فی هذا المقام بذکر الأسمین الّذین ذکرنا هما من قبل فضلاً من لدنا و اَنَا الفضّال الملهم المشفق العلیم الحکیم و نوصی من آخر الکتاب اولیائی و احبّائی بالامانة و الدّیانة و الصّدق و الصّفآء امروز ناصر امر اخلاق مرضیّة

\*\*\* ص 429 \*\*\*

و اعمال طیّبه بوده و هست طوبی للعاملین و هنیئاً للعارفین جناب امین علیه بهآءالله ربّ العالمین این ایّام مجدّد بساحت اقدس فائز و ذکر اولیای آن ارض را مکرّر معروض داشته فی الحقیقه معین اولیا و احبّا بوده و هست در عرایض مرسله ذکر دوستان اطراف را از قبل و بعد نموده و مینماید خیرخواه عالم و امم بوده و هست نسئل الله ان یؤیّده فیکلّ الاحوال کما ایّده انّه هو الجواد الکریم النّور و البهآء علیکم یا اولیآءالله و اصفیآئه نسئله ان یوفّقکم علی ما یحبّ و یرضی لا اله الاّ هو مالک الافق الأعلی و الظّاهر باسمه الابهی

**هو الرّحمن الرّحیم**

ان یا علی من نار فراقک احترقت افئدة المقرّبین و من

هجرک

\*\*\* ص 430 \*\*\*

هجرک بکت عیون اهل مدائن البقآء و شققن جیوبهنّ حوریّات الفردوس فی الغرفات العظمة و صاح روح القدس و ناح مطلع اسمآء الحسنی فی الجنّة الابهی و تذرّفت اعین المخلصین یا علی من زفراتک احترقت الاحجاب و تزلزلت ارکان البیت و صاح روح الامین تالله حین الّذی توجّهت الی الحرم الاقدس منظر ربّک المقتدر العلیّ العظیم سافر معک اهل الملأ الاعلی و طافوا فی حولک الی ان ظهر سواد مدینة الّتی فیها حبس محبوب العالمین تالله فی کلّ و طأة تصلّیّن علیک اهل الملکوت و الّذین استقرّوا فی مداین الاسمآء من لدن ربّک المقتدر القدیر و خاطبک روح الاعظم بین السّموآت و الارض ان یا علی طوبی لک بما تقرّت الی مقرّ الّذی

\*\*\* ص 431 \*\*\*

یطوفنّ فی حوله مظاهر الامر من النّبیین و المرسلین طوبی لک بما استنشقت رائحة ربّک الرّحمن الرّحیم و اردت لقآء الّذی مات فی حسرته موسی الکلیم یا علی انت الّذی سمیّت فی الملأ الاعلی بسلطان الزّائرین تالله ما سبقک فی ذلک احد من العباد و یشهد بذلک کلّ الاشیاء بما شهد ربّک مالک الاسما و فاطر الارض و السّما یا حبّذا هذا المقام الّذی ما فاز به احد الاّ من شآء ربّک العزیز الحمید انت الّذی من حنینک حنّ قلب العالم و من صریخک فی الاشتیاق و ضجیجک فی الفراق بکت عین العظمة علی مقرّ الّذی انقطع عنه ذکر العالمین طوبی لک بما فزت بالحجّ الاعظم فو جمال المظلوم الّذی ینطق بین السّموات و الارضین بانّ المناتمنی لقائک و الحلّ حلّ من مقرّه

شوقا

\*\*\* ص 432 \*\*\*

شوقا الی وجهک و المقام یترجّی مقامک و المشعر یستشعر ما اوتبیت به من لدی الله الغفور الکریم یا علی هذا شاطی البحر الاعظم قد قرّت عیناک بالنّظر الیه و منه تهب عرف الوصال و رایحة اللقا اشکر ربّک ثمّ اسجد و قل ان الحمد لله ربّ العالمین هذا مقام خلع ابن العمر ان نعلین الفراق و شرب رحیق الآیات من فم ارادة ربّک مالک الاسمآء و الصّفات و اخذه سکر خمر ندآء ربّک علی شأن انصعق فلمّا افاق قال انّک انت الهی و اله من فی السّموات و الارضین و قصد من قبله الخلیل و کشفنا له من ذنیل حجاب من الف الف حجاب قال لک الحمد یا الهی بما اریتنی ملکوت الامر و الخلق و جعلتنی من الفائزین ان یا علی انا کنّا معک فی کلّ الاحوال و کنّا ناظرا الیک فی احتراقک بنار

\*\*\* ص 433 \*\*\*

الفراق و اشتیاقک الی فنآء الّذی ینطق کلّ ذرّاته بانّه لا اله الاّ هو الملک المتعالی العلیم الحکیم ان یا علی قصدک بمقصود العالم و توجّهک الی الکعبة البقا خیر من عمل الّذین طافوا حرم العتیق قد قدّرلک ما لا تحصیه احد الاّ ربّک المحیط العلیم قل سبحانک اللهم یا الهی و محبوب قلبی و مقصود سرّی لک الحمد بما وفّقتنی بالتقرّب الی مقام الّذی فیه استضآء انوار وجهک و لاحت شمس عنایتک ای ربّ لم ادر بایّ عمل شرّفتنی بهذا المقام الّذی لمیزل کان مقصد اصفیائک و مرجع اولیائک و لک الحمد یا الهی بما سمعت ضجیج المشتاق فی الفراق و هدیته الی مقرّ القرب و العزّ و الوصال ای ربّ لا تحرم عبادک عن التقرّب الی مقرّ امرک و لا تطردهم عن فنآء الّذی سبعة

مشرق

\*\*\* ص 434 \*\*\*

مشرق عنایتک ای ربّ تری احتراق قلوب المشتاقین فی هجرک و اضطراب افئدة الآملین فی فراقک ایربّ فاشربهم خمر الوصال بید رحمتک و ارزقهم سلسبیل القرب و اللّقا بفضلک و احسانک انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله الاّ انت العزیز القیّوم حمد محبوب عالمیانرا که بحج اعظم فائز شدی و بحسنه کبری مرزوق از اشتیاق آنجناب بافق اعلی جمیع اهل مداین اسما در حنین و احتراق و از حق جلّ کبریآئه مسئلت نمودند که آنجناب را بمقرّ اطهر و منظر اکبر مشرّف فرماید قسم بجمال قدم فائز شدی بفضلی که شبه نداشته محزون مباش که از حزنت آثار حزن در طلعة قدم ظاهر بشنو ندای الهی را از افق اراده پروردگار عالم و خالق مداین

\*\*\* ص 435 \*\*\*

اسما و در کمال سکون و اطمینان به مطلع وحی رحمن راجع شو ولکن تعجیل لازم نه انّ الله یحبّ الصّابرین

**هوالله تعالی شأنه الفضل و العطا**

یا علی علیک بهائی نشهد انّک ذکرناک من قبل بآیات لاحت من افق کلّ حرف منها شمس عنایة الله ربّ العالمین لعمرالله ماج فی کلّ کلمة من کلمات ربّک بحر الحقایق و المعانی ولکنّ القوم فی بعد مبین انّا اردنا فی هذا الحین نزیّن رأسک مرّة اخری باکلیل عنایة ربّک و هیکلک بطراز الاستقامة الکبری فی هذا النّبأ العظیم قد ارسل النّبیل علیه بهائی و عنایتی ذکرک تلقآء العرش و عرضه غصنی ضیآء اقبلنا الیک و انزلنا لک من امّ الکتاب هذا الکتاب العزیز البدیع قد احزننی ما ورد علیک فی خروجک من ارض التا و ورودک فی ارض

جعلها

\*\*\* ص 436 \*\*\*

جعلها الله مشرق آیاته المهیمنة علی من فی السّموات و الارضین اسئله تعالی ان یفتح علی وجهک باب جوده و عطائه انّه هو الفضّال الکریم

**هو السّامع البصیر**

یا احمد قد اتی یوم القیام و الغافلون فی نوم عجیب قد ظهر السّرّ المکنون و المعرضون فی وهم عظیم قد ارتفع صوت العندلیب و النّاس اکثرهم من الغافلین ینادی لسان العظمة ولکنّ القوم اکثرهم من السائمین طوبی لک و لابیک و لمن فاز بعرفان الله المقتدر القدیر

**هو المشفق الکریم**

یا محمّد قبل حسین مبارک باشد اقبال شما مبارک باشد درود شما هنیئاً لک بما شربت رحیق الوحی من ید عطآء ربّک و مریئاً لک بما فزت بمائدة البیان الّتی انزلها الله

\*\*\* ص 437 \*\*\*

من سمآء العرفان ولکن اوّل امرالله عرفان او جلّ جلاله است و امّا آخر استقامت بر او و امر این استقامت و ظهورش عظیم است از حق بطلب ترا فائز فرماید بشأنیکه اسباب عالم منع نکند و از توجّه باز ندارد انّ ربّک هو السّامع المجیب قل الهی الهی تری اغنامک بین ذئاب ارضک و مظاهر اسمک الرّحمن بین مطالع الکفر و الطّغیان اسئلک یا منجی البهآء من غمرات البلآء و حافظه من جنود الاعدآء ان تجعلنی مستقیماً علی امرک و متمسّکاً بحبلک ای ربّ تری السّائل قائماً لدی باب جودک سئلک یا مالک الوجود بعزّک ان لا تحرمه عن ملکوت غنائک انّک انت المعطی العزیز الفیّاض

هو الشاهد

\*\*\* ص 438 \*\*\*

**هو الشّاهد الخبیر**

حق جلّ جلاله مبشّر فرستاد و مژده داد تا اهل ارض بطراز فرح و سرور مزیّن کردند و با کمال انبساط قصد بساط حق نمایند ولکن چون افئدۀ عباد باوهام مشغول از انوار صبح یقین محروم مانده­اند و این مژدۀ جانبخش سبب احزان شد چه که قلب بغیر مشغول و آذان بانکر الاصوات مأنوس سبحان الله فرات شیرین امام وجوه جاری و نیّر اعظم از اعلی افق عالم مشرق مع ذلک خلق غافل در هر حال باید از حق جلّ جلاله مسئلت نمود عباد خود را محروم نفرماید حمد کن مقصود عالمیان را که بشارتش جان عطا فرمود و تو را بر توجّه و اقبال و عرفان تأیید نمود انّه هو الفضّال الکریم لا اله الاّ هو المقتدر العلیم الحکیم

\*\*\* ص 439 \*\*\*

**بنام قیّوم توانا**

یا محمّد قبل حسین آن سرّ مستمری که در لوح محفوظ مکنون و مخزون بود در هیکل انسان ظاهر و آن رمزی که انبیای الهی سینه به سینه القا مینمودند مشهود و باعلی النّدآء ناطق ولکن حجابهای کثیره یعنی علما ناس بیچاره را از این فضل ا کبر و فیض اعظم منع نمودند طوبی از برای نفسیکه باصبع توکّل حجاب را شق نمود و سدّ را باسم حق شکست و بافق اعلی توجّه نمود اوست از اعلی الخلق عند الحق طوبی لک بما نزّل باسمک هذا اللّوح الاعظم و هذا الکتاب المبین الحمدلله ربّ العالمین ذکر جناب حاجی محمّد حسین ساکن مصر و حاجی محمّد حسین ساکن تفلیس علیهما بهآءالله و جمع اخری از دوستان الهی علیهم بهآءالله فرموده بودند این مراتب بتمامه تلقآء وجه مالک قدم عرض شد

قوله

\*\*\* ص 440 \*\*\*

قوله عزّ و جلّ

**بسمی المظلوم**

یا حزب الله علیکم بهائه و عنایاته قد ذکرکم اسمی ذکرناکم بما تنجذب به افئدة المقرّبین طوبی ار برای نفوسیکه بکلمه الهی و ذکر الهی فائز گشتند یا حزب الله بحبل اتّحاد و اتّفاق تمسّک نمائید و مظلوم را بجنود اعمال و اخلاق نصرت کنید قدر و مقام وقت را بدانید لعمری مثل و شبیه از برایش نبوده و نیست قرون و اعصار طائف این ایّامند از حق جلّ جلاله مسئلت نمائید شما را تائید فرماید تا سبب هدایت خلق شوید بطرس صیّاد سمک بود قائد عالم شد و هادی امم اباذر راعی غنم بود سبب تذکّر اهل علوم و حِکم گشت قدر خود را بدانید و مقام خود را بشناسید سطوت

\*\*\* ص 441 \*\*\*

عالم و ظلم و حوادث آن یوم او یومین بوده و هست و ما عندالله کان دائماً باقیاً و یکون بمثل ما قد کان تا فرصت باقی و نفس باقی در خدمت امر صرف نمائید لعمرالله اینست آن کلمه نصحیکه سزاوار است دیباج امّ البیان بان زینت یابد البهآء علیکم و علی من ایّدکم و هدیکم و عرّفکم و اسمعکم و علی الّذین شربوا رحیق الاستقامة من ید عطآء ربّهم الکریم لله الحمد کل فائز شدند و بعنایت حق جلّ جلاله مفتخر و مزیّن از حق میطلبیم از هر یک نهری جاری نماید و باسباب غیبیّه مدد فرماید اگر چه اولیای حق در این ایّام بفوق آنچه ذکر شود فائزند هم بذکر الهی فائزند و هم بایّامش اینمقام بسیار بلند است حق جلّ جلاله شاهد و گواه

**هو السّامع المجیب**

یسئل المظلوم ربّه بان یؤیّد اولیائه علی ذکره و ثنآئه و خدمة

امره

\*\*\* ص 442 \*\*\*

امره المبرم العزیز المنیع سمعنا ذکرک ذکرناک لتشکر ربّک المقتدر العلیم الحکیم انّک اذا سمعت النّدآء من الافق الاعلی قل الهی الهی لک الحمد بما ایقظتنی نفحات وحیک و عرّفنی فضلک القدیم و اشهدنی جودک البدیع اسئلک بامواج بحر عرفانک و آیات عظمتک و بانبیائک و رسلک الّذین ما منعتهم سطوة الجبابره عن التقرّب الیک و لا ظلم الافراعنة عن التّوجه الی انوار وجهک بان تجلعنی ثابتاً علی امرک و مستقیماً علی حبّک ای ربّ نوّر قلبی بنور معرفتک و زیّن هیکلی بطراز التّقوی و رأسی باکلیل الاخلاق انّک انت الحاکم فی یوم المیثاق و منوّر الآفاق ثمّ قدّر لی خیر الآخرة و الاولی لا اله الاّ انت المقتدر علی ما تشآء بقولک کن فیکون

\*\*\* ص 443 \*\*\*

**بنام خداوند مهربان**

انشاءالله لم یزل و لایزال بحبل مطلع امر الهی و مشرق وحی صمدانی متمسّک باشی دنیا و ما فیها در کلّ حین در زوال است و آنچه باقی و دائم خواهد بود ایمان بحق و عمل بآنچه امر فرموده است بوده جهد نما تا بر صراط امر مستقیم باشی و از ماسوی الله فارغ و آزاد گردی اکثری از ناس بوساوس شیطانیّه از افق توحید محروم مانده­اند تابع هواهای خود هستند واهمچه گمان مینمایند که حق را متابعت میکنند زود است که بجزای عمل خود مبتلا شوند باید بکمال فرح و سرور بذکر مالک ظهور مشغول باشی البهآء علی الّذین استقاموا علی الامر و اتّبعوا امرالله المحکم المتین

**هو الاقدس الاعظم**

شهد الله انّه لا اله الاّ هو لم یزل کان مقدّساً عن الذکّر

و البیان

\*\*\* ص 444 \*\*\*

و البیان و منزّهاً عن الوصف و البیان قد اقرّ الکافرون بالعجز عن الصّعود الی سمآء عرفانه و المخلصون عن البلوغ الی ادراک کنه ذاته لم یزل کان موحد ذاته ذاته و واصف نفسه نفسه لانّ ماسواه قد خلق بقوله تعالی کیف یقدر ان یعرف من لایعرف بدونه و یصف من لایوصف بما سواه تعالی سلطانه و تعالی اقتداره فلمّا استقرّ علی عرش اسمه الرّحمن وصف نفسه بآیات واضحات و کلمات لائحات و امر الکل بان یصفوه بما جری من قلمه الاعلی و قبل منهم ذکرهم و ثنآئهم فضلاً من عنده انّه لهو المهیمن المقتدر العلیم الحکیم طوبی لمن استقام علی حبّه و شرب رحیق الایمان لمن هذا البحر الّذی ینطق کلّ قطرة منه انّه لا اله الاّ انا النّاطق الخبیر اعرف قدر الایّام و توجّه فی کلّ الاحوال الی الله ربّ العالمین

\*\*\* ص 445 \*\*\*

کذلک نطق لسان الوحی لتجذبک آیات ربّک العزیز الحمید

**هو الاقدس الاعظم**

یا میرزا آقا اسمت لدی العرش مذکور آمد و مالک اسم باین کلمات بدیعه منیعه که هر یک مفتاحند برای باب دانائی ترا ذکر می­نماید جهد نما تا در این صبح امید بفیوضات بحر توحید فائز شوی البهآء علی اهله

**هو العزیز العظیم**

ای عزیز عزّت در حقیقت اوّلیّه مخصوص نفوسیست که بعزّالله معزّزند چه که عزّت هیچ عزیزی و قدرت هیچ قادری باقی نخواهد ماند مگر باسم حق عزّ اعزازه انشآءالله باینمقام اعلی و رتبه علیا فائز شوی انّ ربّک لهو المعطی الکریم البهآء علیک

**هو العلیّ الابهی**

قل لک الحمد یا منزل المنّ و السّلوی و مالک العرش و الثّری

بما

\*\*\* ص 446 \*\*\*

بما عرّفتنی مظهر امرک و بحر توحیدک اسئلک باسمک الاعظم و نورک الاقدم بان تکتب لی اجر من فاز بلقائک و تقرّب الیک باذنک انک انت المقتدر المتعالی العلیم الحکیم

**هو المعطی الکریم**

قلم اعلی در حبس اعظم بذکر الله ناطق و مشغولست انشاءالله باید نفوسیکه از کوثر ایقان نوشیده­اند و بافق رحمن ناظرند بکمال استقامت بذکر حق مشغول باشند بشأنیکه ظلم ظالمان ایشان را از صراط محبوب عالمیان منع ننماید البهآء علیک

**هو العلیّ الابهی**

قل سبحانک یا مالک العالم و ملیک الامم اسئلک بالاسم الّذی به رفعت السّمآء و نصبت الجبال و غنّ العندلیب علی الافنان بان تقدّر لاصفیائک ما ینبغی لبحر جودک و سمآء

\*\*\* ص 447 \*\*\*

عطائک ای ربّ قد شهدت الاشیا بفنآئی و بقائک و عجزی و اقتدارک فافعل بی ما انت اهله اشهد انّک انت الجواد الکریم

**هو الاقدس الابهی**

قل سبحانک یا سلطان الوجود و مالک الغیب و الشّهود اسئلک بالاسم الّذی به انفطرت السّمآء و انشقت کلّ ارض جدباء و نسفت جبال الاوهام فی ملکوت الانشاء بان تفتح علی وجه احبّائک ابواب عزّک و غنائک انّک انت المقتدر العلیّ الحکیم

**هو العلیم الفضال**

یا ورقا اعلم ثمّ اعرف انّا اصطفیناک لذکری و عرفناک سبیل فضلی و رحمتی و سقیناک کوثر بیانی من کوثر عطائی و اسمعناک ندائی و صریر قلمی و اخبرناک بما جری من رحیق عنایتی فی انهار جنابی و اخترناک للقیام علی خدمة امری المبین و ذکر نبائی العظیم

قل

\*\*\* ص 448 \*\*\*

قل سبحانک اللهم یا الهی اسئلک باسمک الاعظم ان تجعلنی فائزاً بما انزلته فی کتابک المبین انّک انت ارحم الرّاحمین

**هو البصیر**

یا روح الله قد اقبل الیک الرّوح الاعظم من شطر السّجن و یذکرک بما لاینفد عرفه بدوام ملکوتی و بقآء جبروتی انّک اذا وجدت و عرفت قل لک الحمد یا بحر العطآء و لک الشّکر بما اظهرتنی و انطقتنی فی اوّل ایّامی بذکرک و ثنائک انّک انت الغفور الرّحیم

**هو الاقدس الاعظم العّلی الابهی**

کتاب انزله الرحمن لمن فی الامکان و انّه لمآء الحیوان طوبی لمن اقبل باسمی و شرب منه بذکری الحکیم یا ایّها النّاظر الی الافق الاعلی ان استمع ندآء المظلوم فی سجنه الاعظم انّه لا اله الاّ هو العلیم الحکیم اشکر بما ایّدک علی الاقبال و اسمعک ندآئه فی الحضور انّ هذا

\*\*\* ص 449 \*\*\*

بفضل کبیر انت الّذی توجّهت الی الوجه و دخلت و حضرت و سمعت ما لا سمعه اکثر الخلق انّ ربّک لهو الشّاهد البصیر تفکّر فی فضله و عطائه انّه اسمعک ندآئه الاحلی و اراک منظره الابهی و سقاک من کوثر الظّهور بید عطآئه انّه لهو الغفور الکریم احمد ربّک فی اللّیالی و الایّام ثم اذکره بین عباده الّذین اقبلوا الی افقه المنیر کبّر من قبلی علیهم و بشرّهم بهذا الکتاب الّذی ینطق بالحقّ بین السّموات و الارض بان تالله قد اتی مظهر الظّهور و ینادی باعلی الندآء کلّ صغیر و کبیر و یدع الکلّ الی الجنّة العلیا المقام الّذی تنادی فیه سدرة المنتهی الملک لله الفرد الخبیر ایّاک ان تحزنک شئونات الدّنیا توکّل فی الامور علی الله الّذی خلقک و سوّاک و انّه لهو الفضّال القدیم سوف ینزل علیک من سمآء عطآئه ما یفرح به قلبک کذلک یبشّرک العلیم البهآء علیک و علی الّذین نبذوا العالم فی سبیل الله و اخذوا کتابه

الذّی

\*\*\* ص 450 \*\*\*

الّذی رقم من هذا القلم البدیع

**هو الاقدس الاعظم العلّی الابهی**

قل یا مالک الوجود المستوی علی عرش الشّهود اسئلک بالاسم الّذی به تجلیّت علی الکلیم فی الطّور و علی الرّوح فی بیدآء الظّهور بان تنزل علّی و احبّتک ما ینبغی لسحاب جودک و سمآء کرمک ایربّ انا الّذی تمسّکت بحبل عطآئک و تشبثت بذیل رحمتک اسئلک بان لا تحرمنی عمّا قدّرته للّذین استشهدوا فی سبیلک و حملوا الشّدائد فی رضائک انت الّذی تحکم ما تشآء و تفعل ما ترید لاتمنعک حجبات العالم و لا ضوضآء الامم لا اله الاّ انت الغفور الکریم

**بسمی الناطق فی ملکوت البیان**

ذکر من لدنا لمن آمن بالفرد الخبیر و اقبل الی قلب العالم و اعترف بما نطق بلسان العظمة الملک لله ربّ العرش العظیم ان البهآء

\*\*\* ص 451 \*\*\*

یذکرک فی حین ناح قلبه و ارتفع حنین فؤاده بما اکتسبت ایدی الظّالمین انّ النّاعق نعق و الظّالم قام علی الظّلم یشهد بذلک قلمی الاعلی انّه یخبرکم بما ورد علی جمال القدم من جنود المشرکین الّذین یطوفون حوله فی الظّاهر و فی الباطن العلم عندالله ربّ الکرسیّ الرّفیع لعمرالله انّ الکتاب ینوح و القلم الاعلی یبکی و یقول یا قوم اتقوا الله و لا تنکروا الّذی اتی من سمآء العطآء بسلطان غلب من فی السّموات و الارضین انّک اذا سمعت النّدآء اقبل و قل لک البهآء یا مولی الوری بما ذکرتنی فی سجن عکّا اذ کنت بین ایدی الّذین نبذوا عهدک و میثاقک و کفروا بآیاتک الّتی احاطت الوجود من الاوّلین و الآخرین البهآء علیک علی کلّ ثابت مستقیم

\*\*\* ص 452 \*\*\*

**الاقدس الامنع الاعظم**

ذکر من لدنا لمن تزیّن بطراز محبّة الرّحمن و اقبل الیه اذ اعرض عنه العباد انّ الّذی نبذ الاوهام و اقبل الی مطلع الایقان انّه من اهل الفردوس لدی الله الغنیّ المتعال یا احبّآءالله ان اتّحدوا فی الامر ثمّ زیّنوا هیاکلکم باثواب المحبّته و الوداد اذکروا الله فی اللّیالی و الایّام علی شأن تفرح به القلوب و تمرّ به الجبال انّ الّذی فاز بهذا الامر یاخذه الاشتیاق علی شأن یطیر فی هوآء محبّة الرّحمن بالرّوح و الرّیحان هنیئاً لک بما شربت قدح المعانی اذ اعرض عنه کل شرک مرتاب قم علی الذّکر و البیان بین الامکان لعلّ ینتبهنّ بهما الرّاقدون و یتوجّهن الی العزیز الوهّاب ان احمدالله بما ایّدک علی عرفان مطلع البرهان و انزل لک ما فاحت به نفحة البیان

\*\*\* ص 453 \*\*\*

فی الامکان تمسّک بحبل الاعظم و تشبّث بذیل ربّک مالک الانام قل ای ربّ ایّدنی علی خدمتک و الاستقامة علی امرک و الرّجوع الیک فی کلّ الاحوال

**هو الاقدس الاعظم الابهی**

یا ملأ الاعلی استموا ما ارتقع من الارض النّورآء تالله انّ الذّکر الاعظم ینادی بین الامم و یقول قد اتی الله و به ظهر فجر الایّامی انّه غیر ینادی و یدع العباد الی افقه الاعلی یشهد بذلک من جعله الله من اولی الابصار قل یا ملأ البیان لعمرالله انّی ما ادّعیت ما عندکم و لا ارید ان اثبت لنفسی ما عندکم ننطق و نقول کلما قلنا فی ازل الآزال خافوا الله و لا تتّبعوا اهوائکم و لا ترتکبوا ما ینوح به الملأ الاعلی اتّقوا الرّحمن و لا تکونوا من الّذین ارادو الوجه فی العشیّ و الاشراق و اذا اشرق

من افق

\*\*\* ص 454 \*\*\*

من افق الظّهور کفروا بالله ربّ الارباب انک یا ایّها المقبل الی الله ان استمع ما یقولون انّهم یدّعون الایمان لانفسهم و یکفّرون الّذی به ثبت حکم الایمان کذلک ذکرناک و عرّفناک لتطّلع بما ورد علی الله مالک الرّقاب البهآء علیک و علی اخیک و علی الّذین آمنوا بالله خالق الاصباح

یا محمّد قبل تقی

قد ذکر ذکرک لدی المظلوم و ذکرک بآیات لایقوم معها ما کان و ما یکون و لایعادلها شئ فیما خلق بین الکاف و النّون انّه فی السّجن یذکرک و الّذین آمنوا بالله المهیمن القیّوم اذکر ربّک بما علّمک صراطه و انزل لک ما فاح به عرف القمیص فی ممالک الغیب و الشّهود فاسئل الله ان یجعلک مستقیماً علی هذا الأمر و قویّاً باسمه المقتدر القدیر

\*\*\* ص 455 \*\*\*

البهآء المشرق من افق البقآء علی الّذین فازوا بذکرالله فاطر السّمآء و اعترفوا بما نطق به لسان القدم انّه لا اله الاّ انا العزیز الودود و نذکر من کان آخر و ارد علیکم انّ ربّک لهو العزیز الوهّاب انّه یحبّ عباده و یذکرهم فی العشیّ و الاشراق طوبی لقاصد قصده و لناطق نطق بذکره و توجّه بوجهه الیه و لقلب فاز بنور العرفان انّا نذکر من هذا المقام علی الّذین آمنوا بالله منزل الآیات

**بسمه المهیمن علی من فی الارض و السّمآء**

یا تقی اتّق الله ربّک ثمّ اذکره بما ارشدک و هدیک الی صراط المستقیم انّ البهآء ینهی عن الهوای و یأمرکم بما انزله مالک الوری فی کتابه المبین قد اشرقت شمس الظّهور و نطق مکلّم الطّور ولکنّ القوم فی حجاب غلیظ قد نبذوا مولی

الوری

\*\*\* ص 456 \*\*\*

الوری بما اتّبعوا الهوی الا انّهم من الصّاغرین قم بالاستقامة الکبری علی ذکری الله مالک الآخرة و الاولی انّه یسمع و یری و هو الشّاهد النّاظر السّمیع

**هو العلیم الخبیر**

قد حضر الأمین لدی الوجه و ذکرک ذکرناک بهذا اللّوح المبین اسمع النّدآء من شطر سجن ربّک مالک الاسمآء انّه یقرّبک الی مقام لا تری فیه الاّ انوار وجه ربّک المبیّن العلیم قد ذکرناک من قبل و فی هذا الحین لتشکر ربّک الکریم اذا وجدت عرف اثر قلمی الاعلی قل الهی الهی انا الّذی اقبلت الیک معرضاً عن اعدائک الّذین اعرضوا عنک و کفروا بآیاتک و جادلوا ببیّناتک بعد اذ دعوتهم الی صراطک المستقیم و نبأک العظیم اسئلک ببحر بیانک و شمس برهانک بان

\*\*\* ص 457 \*\*\*

بان تؤیّدنی علی خدمة امرک و ذکرک و ثنائک بین عبادک انّک انت المجیب فی کل الاحوال و انّی انا السّائل المتمسّک بذیل اسمک الغنیّ المتعال

**هو الشّاهد السّمیع**

یا علی الحمدلله فائز شدی بآنچه که اکثر خلق از او محجوب و ممنوعند کل از برای معرفت حق خلق شده­اند مع ذلک از او غافل و بخود مشغول زود است که کل بوا حسرة علینا ناطق گردند هذا ما اخبر به الخبیر فی کتابه المبین آنچه الیوم از اعظم اعمال لدی الله محسوبست استقامت بر امر است چه که بسیار عظیم است توکّل علیه فی کل الاحوال انّه مع من ذکره و اقبل الیه انّه لهو السّامع المجیب سوف یظهر ما اراد لاحبّائه انّه لهو المقتدر العلیم