## نور عالم

> حضرت عبدالبهاء حيفا - فلسطين
> 1919 19 -YV
> جورج اور لتيمر (George Orr Latimer)

> تقديمى گروهى از زائرين به مركز ميثات
> به ياد اجتماع آنها بر سر سفرةٌ حضرت عبدالبهاء در "ملكوت رضاى الهى"

## نور يوم جديد











 عبدالهياء'


14 $\qquad$ حضرت بهاءالله
9. $\qquad$
94 $\qquad$ تانون ارث
$\qquad$
97 $\qquad$ جبل كرمل، سرزمين انبياء
4V $\qquad$
av $\qquad$ "مركز عهل و بيمان"
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
"در صورتى كه سفر به ارض اقدس در نهايت رِح و ريحان انجام شُود، ملاقات شما ماتما





 بودند كه فرمود، "و در ايّام آخرواقع





 عبدالبهاء عنايت مىشد نصيب وافر برديم -كلماتى كه اتّحاد و ارتباط مطلوب بين قلوب را برقرار مى ماخت.
اثمار اين سفر زيارتى، بيانات مباركة آن حضرت، نه به عنوان هداياتى برايى ما بلكه به

مى آمل، در اينجا نقل مىگردد.




 گرانبها را به احبّاى الهى هديه كنيما عكسها توسّط خانم مارگرت راندال، آقاى آرتور هتوِى Arthur Hathaway، فوجيتا و


آنحه از تصاوير كه مشاهده مىشود توسّط مترجم افزوده شده است]. اين كتاب به تصويب هيأت
اجرايى بهائى رسيده است.
حضرت عبدالبهاء در مقايسه با اعصار گَشتهه، اين عصر را عصر الماس تسميه

 آنها ببيند، همانطور كه ما ديديم.

## مقّدمه

در طيّ شس ماه بعد از وصول ابجازة ما، احتمال مبادرت به سفرى به ارض اقدس "در "در
 مىگردد زيرا وتى قلبى مملو از اشتياق باشد كه به زيارت برود، اين مقصود قلبى، تَر منطبق با حكمت باشد، البته تحقّق يابد.


 مى شديم. تعدادى از
 يكتنبه قبل از رسيدن به شُبورگّ"، سالن بنرگِ مملو از نفوس مشتاقى بود كه براى شُنيدن اين بيام جمع شده بودند.


SAY• كشتى بخار لإيلند در سال

جند روذ در بارسس بوديم و در طئ اين مذّت جند ملاقات با الحبّاء داشتيم. قلوب آنها





 سفرخود را انجام دهد.








 جوانان مصرى بسيارگسترده بود و بسيارى از مردم در ار اتر مساع

 برخوردار باشيم، عزيمت جهت ديدن مناظر سخت دلتنگ كننده و ملالآور بود.




در طئ روز خانم ترو True و دخترش دوشيزه ادنا ترو را ملاقات كرديم. آنها شب قبل از از



















 و زينت بغدادى راكه راهى زيارت حضرت عبدالبهاء بودند، ملاقات كرديم.





 اينجا گرره ديخرى از نفوس دوست داشتنى ير محبّت را يافتيم كه براى ابراز محبّت و ويشنهاد


 كه قلوبمان مشحون از مسرتّ ومملو از عشثقى برد كه برادرانمان ما ما را در آن مستغرق ساخته بودندن،
ديگربار به "كارلزاداد" يوستتم.


 كه تا بدان وتت تجربه نكرده بوديم تلوب ما را ا انباشت. در تمامى مذّت عجله و سردرگكى يياده




VAY. تصويى از خليج ميلا در دهذ











 امرالله را جمع آورى كند. حضرت عبدالبهاء به او اجازه داده بودند اين كتاب را بنويسد.

تقرباً بلافاصله، شوتى، هنراه با ميرزا فاضل، يكى از تواناتين مبلّغان ايرانى، براى



 بيام حضرت عبدالبهاء به عالم انسانى را مستقيماً از لسان خود ايشان بشنوند. آنها




هيكل مبارك در تمامى طول سفر آنها را الحاطه كرد وموئيّد آنها بود.


 ما را به حضور مبارك احضار مىكردند و در آنجا بود كه اشواق تلبيه و منويات ضماتير را وا ابراز



 مى شدند. حكايات حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء توسّط خواهر حضرت عبدر عالبهاء بيان مى شد. غالباً هيكل مبارك وارد شده به آنها ملحت مى شدند. زندگى ما در آن دوازده روز عالى و يرورح حنين مىیذشت. همانطود كه اوّلين ديدار ما با احبّاى مصر تلوب ما را برايى وصول نور ملكوت الهى آماده ساخت، اين روزها نيز تأثيرى فراموش نشدنى از تجسّم باشكوه قدرت مركزميثاق بر ملوب ما نـا نهاد.


حضرت عبالبهاء منگام وررد بي هياط بيت مبارك در هيها

## استقبال




 كرده و قرنها جـشم به راه ظهور حضرتش ورئ وتأسيس ميثاتش مانيانده بود.




 آسايش و رناه نوودند، قلوب ما متوجه اين نكته شدكه كا ما در واتع در بيت "ربّالجنود" بوديم.
 غربى ونيز ياران مهرى را نيزبه عرض هيكل مبارك رسانديم.


حضرت عبدالبهاء در حال ترك مسافرخانة زاثران غربى

مذّت نيم ساعت دربارة عشت و و مبتّى كه بين ايرانيان و المركاييان وجود دارد صحبت







 نقطه بايان رسيده و ما درواتع در دست طيب الهى، شافى جميع امراض امل عالم، قراركرفته

بوديم•

## عموميت

بعد از ظهر روز آوّل، 17 نوامبر 1919












 بودند و از تأخير عذرخوامى كردند. آن روز بعد از ظهر، تمام محبّت و ادب شاهامنهُ خود را متوجّه

آقاى دِنهام، مهمان انگگليسى، كردند. هيكل مباركى آنقدر مهربان، شادمان و لبخندشان آنقدر

 عالم مردم مشتاق آملن به اينجا مستند. اين جبل كرما منظره خوشايندى دارد و محيط آن دلیذير است. اينجا در حيفا به تعداد زيادى طبيب احتياج است. طبيب مشهور اينجا كليمى است. هيجّ طبيب محبوبى كه مودد علاثة تمام مردم باشد وجود ندارد." آقاى دنهام يرسيد، "آيا حقايق اساسى اين امر را مىتوان به اطفال در مدارس تعليم داد؟" حضرت عبدالبهاه: "در طفوليت بسيار آسان است. هر آنحه كه طفل در زمان طفوليت ياد بعيرد، هرگز فراموش نخواهد كرد. مثلى است در عربى كه مىگِيد، "العلم فى الصّغر كالنّشش فى الحجر." ابداً محو نشود. طفل مثل شاخه تازه است. لطيف است. به هر نحوى كه مايل باشيد مىتوانيد تعليمش دهيد. بخواهيد آن شاخ كج را راست كنيد، جزبه آتش راست نشود."
 مدارس امكان آموزش آن وجود دارد؟" حضرت عبدالبهاء جواب دادند، "تغاوتى ندارد كه در كدام مدرسه وارد مىشويم يا
 در آن وارد مى شوند. آنجه كه عمومى است آسمانى و الهى است وآنى است.

عمومى است آسمانى است و هر آنحه كه خصوصى است بشرى است.
 جمهو ناس است. اين خرافات ديگر كافى است. مردم نسبت به يكديگر احساسات خصرانيانه

 چرا نبايد اطفال به مدارسى غير ازمدارس خود بروند؟ جميع اغنام الهى هستند و او شبان مهربان.

 آقاى دنهام: "آيا حقيقت بايد شفاهاً انتشار يابد ياكتبآ؟"

حضرت عبدالبهاه: "هر دو. تعليم حقيقى با عمل است. عمل تأثير دارد. يك عمل بهان از مزار قول است. عيسى مسيح مى فرمايد، „با ميوهمايشانه^^ (اعمالشان) نه كلامشان. تول برل به تنهايى جه اثرى دارد؟ امر واتعى ممان عمل است. آقاى دنهام: "مادر انگلستان ضربالمبثلى داربم كه مىگیديد، (ممثال و الگُو بهتر از موعظه

است."
حضرت عبدالبهاء: "يقيناً. عمل است كه انسان را نصيح و بليغ ساخته است. هيج لسان فصيحى بهتر ازعمل نيست. مادام كه خورشيد مىتاتابد، آيا لازم است بغويد، "من درخشانم"؟ ابداً لزومى نه."
آقاى دنهام: "حضرت عبدالبهاء بايد با اين ممه مصهاحبهها خيلى خسته باشندا باري."


 آتاى دنهام: "جوّ اينجا خيلى آرام است." حضرت عبدالباء: "به شرطى خيلى خوب است كه شما بياييد و اينجا.ساكن شويد. آن وتت خواميد ديد." آقاى دنهام: "تَر هر نفسى كه مايل به آمدن باشد، به اينجا بيايد، ديگر فضايى باقى نمىماند."
حضرت عبدالبهاء: "در ايران انجمنى بود كه اعضاء آن در سكوت كامل مىنشستند. با







 و حال شما مانند آذ قطعه كاغذ ظريف هستيد. هر قدر اينجا هر باشد، باز هم نضايیى براى شما هيدا خواهد شد. سرهنگ آليسون يرسيد كه آيا جنگى واكنشى روحانى در ايالات متّحده و در جهان خواهد

داشت.

حضرت عبدالبهاء: "بله. در وهلة اولى، مردم بسيار غافل بودند. بخصصوص در باريس
 از من مى خواستند به موضوع ديگرى بيردازم. به جنان حالتى رسيده بودم، امّا حالّا حال آنها متوجّه

هستند وبه مراتب بهتر از گذشتهاند. قلوب اندكى لطيفتر شده است." سرهنگ آليسون: "از زمان خاتمه جنگى به نظر مىرسد انگيزة ودحانى فروكش كرده

است."
حضرت عبدالبهاء: "نفوسى كه پسرانشان كشته شدهاند، طبيعى است كه قلوشان متأثرّ شده





 ما واتعاً تسلّى مىيابده. "اين جنگـ تا حذّى در بيدارى نوع بشر مؤثّر بوده و نضائل و محاسن صلع عمومى را نشان


 بعگيند، »من هم آلمانى هستم.《 آتر دولت مايل است جنگیى به راه بياندازد مردم با آن موافقت







 باشد، خواهد گفت اين وطن من است، و شما (سرهنگ آليسون) خواهيد گفت سوريه وطن من
"ممه يى بردهاند كه جنگگ مخرّب بنيان عالم انسانى است. هيّي فايلداى جز زبان و
خسران ندارد."
آقاى راندال: "اين جنگَ جميع ملل را به فقرو فاقه انداخته است." هضرت عبدالبهاء: زيان و خسران اين جنگ در آينده معلوم خواهد شد.
 نمى داد. درمصر اعتصاب سبب شل دستمزدها سى درصد ترقّى كند.
 خواهد انتاد، و درمان آن صلح عمومى و تأسيس محكمة كبرای بينالملللى است و اين كه كلّيه



 وارد جنگـ نشد، امّا خسارتش عظيم بود. درميان اين گفتگوى فوقالعاده عالى، سوت كشتى آقاى دنهام بلند شد كه به مسافران خبر مى داد بر غرشه حاضر شوند. حضرت عبدالبهاء به آقاى دنهام توصيه فرمودند دو سه

 جذّابترين شخصيتى هستند كه تا به حال در عالم شناختهام.م

وحلدت عالم انسانى
ارّلين شام 17 نوامبر 1919
( اندكى ازساعت هفت آن روزيكشنبه فراموش نشدنى گذشته بود كه به ما امر شد برسر ميز

 ميز دراز جاى دادند. خانم راندال در رأس ميز قرارگَرفت؛ سرهنگ و وخانم آلما آليسون در دو طرف او

 اصدق، تنها فرد بازمانده از "هنج ايادى امرالله" ايران"، درسيت درست راست ايشان نتست.


ايادى امراله جناب ابن اصدق

در سمت مقابل، هيكل مبارك ياران امربكايى، دكتر سليمان رفعت، طبيب ترك امل





 وجودش عبارت از محبتت و خلمت" بود، بلافاصله از انتخار عظيم خلدمت بر سر ميز برا برخوردار
 بود، با غذاهاى مطبوع وخوشمزهّه ازياران جذيرايى مى كردندند.






 ملكوت آب آسمانى، مملو ازس سور ومشحون از دحبود بود.


حضرت عبدالبهاء باكرومى از امبّاى شرق وغرب (لّ مارس 19YI، حيها). جناب ابن احدق و وفوجيا دراين تصور ديده میاشوند.











 اختلاف بالمرّه از ميان برخيزد و وحدت تأسيس كَردد، تغرته كنار رود و عَلَم وحدت عالم انسانى
به امتزاز آيد.)
"جلسات بسيارى در عالم منعقد مى شودد مانند جلسات تجّار، مجالس سياسيون، محافل تحقيقات جغرافيايى، جلسات براى تطب شمال والم امثال آن. المّا محفل ما براى محبّتى است كه





 جینگال طبيعت نجات داد و اين كه آنها مىتوانند عالم طبيعت را متحوّل ساخته به عالم انوار تبديل كنند.


 بدرخشد و ظلمت را از بين ببرد. انشاءالله اين دنيا عالم الهى گرددد. عالم انسانى به اندازه كافـى عالم حيوانى بوده است.
"حضرت مسيح حيات خود را فداكرد تا عالم انسانى از ظلمت نجات يابد. امّا اسفاكه

 شد و ظلمت ماذّى شدّت گَرفت.

 با آن شراب مى


وتلوبمان مملو از محبّت است.


 جلسات كاملاُ وحانى بودند.." آقاى راندال اظهار داشت كه حديان كانونشن حضور داشتند.

حضرت عبدالبهاء فرمودند، "در آينده شاهد اجتماعات به مراتب عظيمترى خحواهيد بود."








 جنگى از ميان مىرفت. حقوق ممه محفوظ مىماند. حال، ميج نتيجهاى ندارد. اين جنگ بدون نتيجه ماند.
"تنها نتيجه جنگى كه به ظهور رسيد اين بود كه اين نتطه (فلسطين) آزاد شد. زيران آيرا






 تا بيست پاوند ارزش داشت؛ حالا بانصد باوند ارزش دارد؛ بسيار ترقّى كرده است. هيج مدرسا





 انگلستان به هندوستان وارد شود، جان ومال هيحّكس محفوظ نبود.
"آتر امريكا قيموميت تركيه را بِذيرد خيلى خوب خوامد شد، جه كه هميشه بين كردها و ارمنى ها منازعه است. در آناطولى بين آنها مقاتله است. اتر امربكا قبول كند، اين مقاتله موتوف
"دعا مىكنيم جميع اين موارد بگذرد. انشاءاللّ، عالم انسانى ورى آسايش خوامد دير ديد؛




 الوطن بل لمن يحبّ العالم." ما ازجميع اين مسائل فارغ و وبركناريم."

## حكومت

ناهار هفلهم نوامبر 1919








 انگلستان وجود دارد، بر شكلى از حكومت كه رئيس آن برانى حند سال انتخاب مى ششود، مانند


 هیه كه سالطنت را با جمهورى تلفيق مى كند. اين شكلى از حكومت است كه رئيس مشخص و ممتازى دارد."

دكتر اسلمنت گفت، "آيا در حاكم وسلطان دائمى هيح مزيتّى وجود دارد؟"
 حكومت جمهورى خواهيم بود و داشتن حكومت جمهورى كه دولت را تشكيل دهد دهد در در دوران
 "موقعى كه ويلسون انتخاب مىشد، من امريكا بودم. بين تافت و رونوِلت بحث و و مجادلد
 مذاكرات و محاورات عمومى بود و مجادله و اختلان ملاوم وجود داشت. جرايد هم اختلان


 نداشت. هر جهارسال يكـ مرتبه انتخابات انجام مىشود."


تتودور دنزولت (ترقّىخواه)


ويليام تافت (جمهورىخواه)


وودرو ويلسون (دموكرات)

دكتر اسلمنت عرض كرد، "آر شاه بىكفايت باشد آيا بارلمان تدرت بركنار كردن او را دارد؟"
حضرت عبدالبهاء فرمودند، "بارلمان مسلّماً مىتواند او را عزل كند. در سلطنت مشروطه شاه كارى ندارد كن انجام دهد. كليه امور توسّط هيأت دولت و مجلس وكلاى ملّت رتق و فتق مى شود."
دكتر اسلمنت: آيا پارلمان صلر اعظم را منصوب مىكند؟
 مجلس وكلاى ملّت مسنول است.. او مسئول مجلس ملّت است و تَر تقصيرى نمايد عزل خواهد شد. تفاوت در اين است كه وتتى رئيس ممتازى وجود داشته باشد، مملكت براى خودش داراى




راجع به جمهوى الهى صحبتى درميان نيست. امدردنيوى بايد همتاى عالم روحانى باشد. حضرت عبدالبهاء فرمودند، "خوب گفتى. در لندن، سفير ايران نزد من آمد و گڭنت بين انگلستان و ايران دربارة موضوع بحث و وجدل است. سِر ادوارد گِرى




 علّت است كه هيكل مبارك [حضرت بهاءالل1] مى فرمايند سلطنت مشروه بهتر است، زيرا تركيبى از جمهورى و سلطنت است.
آتاى راندال: "در جنين تضيهاى آيا شاهزادگان و اشران هم وجود خواهند داشت؟"






 از هيج امتيازخاحْى برخوردار نبودند. اين مطلب را ملاحظه كنيد كه آلمان هفتاد ميليون جمعيت

 صد ميليون انسان ناتص است."


دكتر اسلمنت دربارة لوحى صحبت كرد كه در آن گَفته شده درمشرقالادكاربايد فتط آثار حضرت بهاءالله خوانده شود. از ايشان سؤال كرد، "آيا اين بدان معنى است كه كلام حضرت باب و حضرت عبدالبهاء نبايد خوانده شود؟"

 توضيحى لازم باشد، مى توانند به كلام عبدالبهاء مراجعه كنتد." دكتر اسلمنت عرض كرد، "آيا كلام حضرت عبدالبهاء با بيانات حضرت بهاءالله يكسان

حضرت عبدالبهاء فرمودند، "بله. حضرت بهاءالله در نصوص مباركه مىىفرمايند، "او (حضرت عبدالبهاء) مبيّن آيات است." من ازخودم نظرى ندارم. هر آنجه كه ارادهُ مبارك تعلّة
بگيرد ابجرا خواهم كرد."

آقاى راندال اظهار تمايل كرد كه هندين ماه اله است مشتاق حضور بر سر ميز


 اجتماعى براى انتشار امرالله بود، تا بتواند نوع بشر را به واسطةٌ محبّت جذب نمايد برايد اميدوارم كه اين ميزنيز مانند آن باشد."

لسان عمومى
جلسة شامگاهى، IV نوامبر 1419





 جلسه خاتهد مىيافت. ما كه روح جليدى يانه بوديم برمى يخاستيم؛ گويى در نهر نور غرته شده









 مرتبه آمل و بالاخره از مسافتى مرا ديد. حالا شما در كمال حرّبت آمدهايد. ر وذ و شب اينجا مستيم ومىتوانيم با مم باشيم.


تصويرى تاريخى از سجن اعظم عكًا




 شد. او يزدى بود؛ مسافرت از شهر زادگاهش تا عكا دو ماه طول كشيده بود. تمام اين راه را پاى بياده طى كرد...
"وقتى شما موسيقى ايرانى مى شنويد عجيب و غريب به نظر مىرسد، امّا وتتى به آن


 ملكوت واحد است؛ لسان قلوب است. قلوب موجد محبّت با يكديگر است. به مه مين بين ترتيب كه لسان ملكوت واحد است، زبان ابناء بشر نيز بايد واحد باشد. آنگاه كامل خواهد شد شد شهود، ظاهرو باطن، يكسان خواهد شد.


تصهوى تاريخى از ححجرهُ جمال مباركى در سجن اعظم
"تركى اينجا آمد و يكى از سكنه در كمال يحبّت به او كفت، »آنت ترّة عينى" (تو نور



 نمىدانند، با تلويشان ممديگر را دركى مىكينند وبى نهايت مسرورند. "با آتاى ربيى جهي كردى آقاى لتيمرگفت، "در ايلالات نيوانگگلند مشنول تبليغ بود. تَرجه مايل است در اينجا باشد امتا ازتبليغ در آنجا خشينود است."


 بك رزذ درغرب ... اين نفس آيندة عظيىى دارد.

در آمريكا بهايثانى هستند كه نغوس بسيار خوبىاند. همه را مى ششناسم. آنها به عالم





 خوف در آنها راه نداشت. وتتى در بيوت خود بودند ابداً نمىدانستند كه جه ريه زمانى ده يا بيست


 دكتر اسلمنت عرض كرد، "آيا حضرت باب آنها را هدايت كردند كاريا كا از خود دفاع كنند يا

به علّت غفلت وجهالت اين كار راكردند؟ حضرت عبدالبهاء فرمودند، "آنها از تعاليم خبر نداشتند. ابتداى امرالثالث بود و تعاليم مباركه








 همان شب بود كه بابالباب به شهادت رسيد.



 بودند. آنها را دعوت به صرف غذا كردند. موتىى كه مشغول خوردن بودند ده جوخه رسيدند ر

آنها را با نيزه به تتل رساندند. شهامت آنها در ممين حذّ بود. به اين علّت است كه مردم يزد دويست نفر از آنها راكشتند. آنها ابلـاً مقاومت نكردند."


نغاش هنرمنل بهانى نبرد لالمه را در نظر مبسّم ساستته واين الورا إديد آروده است"

عدالت افتّهادى
مائدةُ شامگامى، IV نوامبر 1919
حضرت عبدالبهاء فرمودند، "به خاطر دارم زمانى كه در امريكا بوديم هند نفر با هم سفر



 آقاى لتيمر اظهار داشت كه نامهاى از دوشيزه آلما نوبلاك دريافت داشته كه از يادبود جلسه اطفال در اسلينگن Esslingen آلمان سخن به ميان آورده است.


تصويرى از حضرت عبدالبهاء و اطفال در اسلينگن آلمان
حضرت عبدالبهاء فرمودند، "تدلدت خداوند را ملاحظه كيد. خانمى با با هنين هيكل











 "موضوع اين است كه اين مس [ميس] نوبلاك ناس را ما مجلوب كرده است. مرد
 سلك مؤمنين در آورد."


عطانم آلما نببلاك در مزل خود در اشتوتگارت آلمان يك سال بعل از صدور الواح نقشههاى تبليغى"

سرهنگى آليسون دريارة وضعيت حال وآيندة شامات [سوريه] و فلسطين سوال كرد.



 انگليس بسيار ترقّى كرده است.

 اين وعده داده شده و در الواح جمال مبارك برايى يهوديان ايران، هيكل مباركى مرقوم فرمودوهاند
 مرقوم فرمودند. بسيارى از يهوديان ايران بهانى شدهاند و نفوس مقدّسه در ظلّ امرالش وارد شدهاند."
سؤال: آيا كليه يهوديان به فلسطين مراجعت مىكند؟"

حضرت عبدالبهاء فرمودند، "بعضى از آنها مىآيند، امّا ممه خير. تعداد يهوديان عالم
 وجود ندارد. براى يكى ميليون يهودى ديگرج جا هست؛ نه بيشتر از آن."
آقاى راندال عرض كرد، "حضرت بهاءالله چهَ مذّتى در حيفا تشريف داشتندو؟"


ماه اقامت مى فرمودند."
آقاى راندال عرض كرد، "آيا مسائل اتتصادى ابتدا در آمريكا حلّ نخواهد شا شد و وآيا ايالات














 است كه با قيه ابتدا شود. اين مخزن زير ادارة انجمنى از عقلاى جامعه باشل و به معرفت آن انجمن امور هدايت گردد.

## واردات سبعه يا عوايد هفتگانه






است و اين نتط تكافوى مايحتاج و معاش او كند. از او هيزى گرفته نمىشود. اتكرگرفته شود، او




 گرفنه مىشود. هرجه عايدى بيشتر باشد، نسبت (ماليات) ازدياد يابد.




است.
"ثالث عايلى مخزن ازمال بى وارث حاصل مىشود.
"عايدى رابع از معادن است. آتر معدنى در اراضى متعلّق به شخصى يافت شود، ثلثش راجع به او وبقيه راجع به مخزن است. "عايدى خامس دفينه [گنج پنهان شده - م] است. آكرش شخصى دفينهاى بيابد نصف آن را بردارد، و نصف ديگربه مخزن مىرسد. "عايدى سادس، آگر مال بى وحاحب [لعته - م] در راه يافت شود، نصف آن به اين مخزن راجع است.
"عايدى سابع عبارت از تبرعات اختيارى است. يعنى آنحهه كه اشخاص به اختيار خود و
 دارد.

مصارن هفتگانه
"ارّل ،ادادى عشر حكومت به خزانه عمومى براى مصارفات عمومىى.
 عاطل و باطلند. مثلاً، تَر محصول نفسى طعمهُ حريق شود يا در امور تجارت متضهرَّرددد، و به اين سبب فقيرشود، بايد ازاين نفوس فتير و محتاج مراتبت شور اورد.
 "رابع، ادأرة ايتام است؛ به آنها مم بايد مساعلت و اعانت شود.
"خامس، اداره مكتب است؛ مدارس بايد جهت تعليم و تربيت اطفال تأسيس و اداره شود. "سادس، ادارة امور نفوس ناشنوا و ونابينا است "سابع، ادارة صحتت عمومى است. هر آنجه كه براى صحّت عمومى خرورت دارد داشته باشد، بايد مهيًا گردد. باطلاقها بايد خشك و ير شود، آب فراهم گردد؛ هر جه براى صشّت عمومى لازم
"آكر (بعد از اين مصارفات) هيزى زياد بماند، آن را بايد نقل به حندوق بيتالعدل اعظم
 منتهاى راحتى وسرود باشند. "مع كل" ذلك، اين به معنى آن نيست كه همه برابرند. در مراتب ابداً خللى واقع نگردد.


 بايد به تكليف خود واتف باشد. بلديهى است كه جنرال نتواند مشل سراز زندگىى كند. مثلاُ
 يكى بايد هدايت كند وديگرى بايد نقشهها را الجرا كند." آقاى راندال گفت، "آيا ارجح جنان نيست كه قيهة بهائى در امريكا تأسيس شود تا اين
 حضرت عبدالبهاء فرمودند، "تطعاً. اتَر روستايى در ايالات متّحده تأسيس شود و اين نقشه
 دكتر اسلمنت عرض كرد، "آيا حكومت ايران اجازه مىدهد اين قراء و تصبات در ايران تأسيس شوند؟" حضرت عبدالبهاء فرمودند، "حكومت ايران اجازه نمىدهد. در آينده اجازه خواهد داد. فعلاً رضايت نمىدهل. اولياء حكومت اذن نمىدهرند. "آتر در يك قريه عمل شود، در ساير تراء و تصبات به موجب آن عمل مى آنند. آر اجرا
 كه اينقدر اختلان و نزاع وجود دارد. نبايد اينطور باشد. آكر اين نظام تأسيس شود، عدالت برا برقرار شود و ديعر جنگی نخواهد بود. در امريكا به اشتراكيون گفتم، "اين برنامهها كه شُما داريد اريد منتج

 آسايش خواهيد بود نه اغنيا.ه اين مسأله اعتصاب را نقط با شريعت الله مىشود حلّ كرد. در مصر

 داران وكارگران متوقَف مى شوند و امور آشفته ويريشان مى شود."

## اسارت طبيعت

ناهار 1 نوامبر 1919









 بايد جلسه داشته باشند و دربارة وسايل تبليغ امرالله صحبت كنند.



درباره هينى ها و زإينى هايى كه دركشتى بخار "لايلند" با آنها ملاقات كرديمّ وتفتگويمان

 ملاقاتى داشته باشد.
 معتقدند كه دينشان منسوخ است. حتّى ميكادو متوجّه شده كه دين آنها منسوخ است است و الذا




 بود ازمملكت مزبور بيرون آمد امّا كاملاُ واقف براوراوناع اوراع است




 عظمتش اسير طبيعت است. نه قدرت اراده دارد نه هوش و ودرايت. سر مويى از طبيعت انحراف نتواند. حركت خودش را تحت شُلطه ندارد. حتّى نمىتواند اشعة خورد را نـرا نتاباند. مثل ساير سيّارات است. جقدر ماهى در دريا هست و هقدر جوامرات و مرجانها! آنها مم اسير دست طبيعتاند.
"لذا كلّيه ممكنات، غير از انسان، اسير دست طبيعتند. امّا انسان داراى اراده است و طبت خواست و اراده خود عمل مىكند. حقيقت جميع اشياء را كثف مىكند، امّا شمس از از وجود
 برفرق طبيعت مىكويد.
"انسان داراى روح انسانى است و مثل ساير حيوانات بايد طبق قوانين طييعت عمل كند.


 سُلطذة طبيعت نيست. ترّة منطق اورا فائق برطبيعت مىكند.
"طييعت فاقد منطبق است؛ توّة اراده ندارد. نمىتواند اسرارخود راكشف كند؛ نمىتواند



 حيست؟




 عغلية وسيعه را در شرق سامان دهد. اين ثابت مىكند كه در انسان تَّهاى وجود دارد كه اعظم از طبيعت است."







 متحهد شود. بين آنها هيج فرقى نبايد وجود داشتينه باشدلـ


 مناسب آن است.




 كفت، »

 كنّارهاش باشده،." آقاى راندال سؤال كرد كه آيا حضرت عبدالبهاء در مورد تحقّق نبوّات و بشارات حضرت

بهاءالش، حضرت باب و حضرت عبدالبهاء به طوركلّى بياناتى مى فرفمايند.







 شهر متظر ظهور موعود بودند. اين درشهر نيويورك معلوم ومعرون است. جناب ميرزا ابوالفضل

آن را دركتابش شرح داده. دركتاب عهد عتيت اينطور شرح داده شده است. بعد ازويرانى هيكل
 رلذ است. يكى سال بعد از تأميس هيكل جهارصد و نود سال طيّ شد، بعد حضرت مسيح ظاهر

شد.
در همان كتاب نبوّات زبادى دربارهُ حضرت محمّد و ائمّه وجود دارد. نبوّات بسيار است.

 محىى الدّين آن را بشارت دادهاند. مختصر آن كه تعلاد اين بشارات بسيار است. در مقالة





 موعود [در آن موقع] واتع مىشود.


 ظهوش كانى است. لذا عرفان حاصل از جمال مبارك فى نفسه كافى است. ميكل ميار مبارك



 تأسيس فرمود. ازبدايت زمان تا به حال هيج امرى قابل مقايسه با آن نيست



 مغرِد شوى ["ايّآى أن يمنغكَ الغرود عن مطلع الظّهود" - م


الرّاقدين" (مضمون: به ياد آور كسى راكه از لحاظ شأن و مقام بزركتر از تو بود. حال كجا است




است) - م].
"هيكل مبارك طهران را، هنگامى كه ناصرالدّين شاه در اوج جلال وعظمت بود



امور در تو آشفته خواهد شد)].
بعد قسطنطنيه را زمانى مخاطب قرار دادند كه اميراطورى عثمانى در اوج قدرت بود. فرمودند، 》ای شهرى كه بين دو دريا هستى. كرسى ظلم بر تو حاكم است. عنقريب به وضعيتى
 الواقعة فى شاطى البحرين تد استقرّ عليك الكرسى الظّلم ... فسوف تغنى و الرّبت البيّة و تنوح






 بودند، در هنين وقتى آن خطابات مهرين مهيمنه را فرمودند. "هيكل مبارك مانند سلطانى بودند كه رعايا را مخاطب قرار مى داد


 حضور مبارك] خاضع و خاشع. عبدالحميد" فرمانى صادر كرده بود كه جمال مباركى مأذون به

 مدينه عكا مىىآمدند تا هيكل مبارك را زيارت كنند.
"ميشيش شصت يا مفتاد زائر بهائى اينجا بود. احدى جسارت تكلّم به كلامى نمىكرد. تكرشما آنجا بوديد حيرت ميكرديديا




















آقاى راندال گفت، "در كتاب دانيال به جه تاريخى اشاره شده است كه مىگويد، "خوشا
 آئ
حضرت عبدالبهاء فرمودند، "اين تاريخ طبق تقويم شمسى محاسبه مى شود. از زمان بعثت


 بر مبناى تقويم قمرى اين مذّت هزار و صد و بنج سال میشود. مهر سه سال قبل آنها انتظار مىكشيدند. همه جا نوشتند ماشيح [مسيح موعود يهوديان] ظاهر خواهـي





 دورى كرد تا بيحاره مُرد."
دكتر اسلمنت عرض كرد، "در خاتمه هبץا منتظر جه بايد باشيم؟ هیه هيزى را شاهد
خواهيم بود؟"


 هيز به نحو مطلوب خواهد بود."
 حضرت عبدالبهاء فرمودند، "تغييرات وجود خواند داليان داشت. اماكنى وجود دارد كه تطعاً

 بقاياى بسيارى از سختيوستان دريايى وجود دارد؛ تعداد آنها بسيار و غير قابل شمار




بعد سختت و جامل شدء اوّل ميّال بود بعد سفت و جامد شد. سنگت سبزى شد. بعد تدريجاً خُرد و متلاضى شد. لذا جغرافياى عالم به يكي حالت باقى نمىماند.
"در ايران درباهة بسيار عظيمى وجود داشت. بسبار عظيم. به كلّى نابديد شد و جایى آن را سنگ گرفت. " در هزار يا دو هزار سال، ممكن است دوباره بجوشد و ظاهر شود. لهذا جغرافيا

تغير مىكند؛ طبييى است."
آتاى لتيمرگفت، "اين تغيير ناكهانى است يا تدريجى ؟؟

 در شمال به امريكا ملحق شد. زمينشناسان در اين مورد اتغاق نظر دارند. بعداً تجزيه حاصل

شد."


دكتر اسلمنت گفت، "شخصى از اهالى ابردين Aberdeen از بوشهر تا شيراز را با اتومبيل
طَّ دو ساعت طنَ كرد."
حضرت عبدالبهاء فرمودند، "الآن اتومبيلها از بوشهر به شيراز مى مروند. اين قرن بسيار عظيم است. بسيارى از اسرار وجود مكشوف خواهد شد. اختراعات عظيمه شود و اكتشافات جسيمه صورت گيرد."
 دارند سبب شد احساس كند همواره مشتاقند كه با ما باشند.



 با هيكل مبارك صحبت كرد. حضرت عبدالبهاء بسيار علاقمند شدند ور ور مر مقابل Harlan Ober









 روى ديوار آويزان كنيد نه آن كه در صصندوق بحذذاريد."
 حضرت مولى الورى كى به امربكا بر مىتردند." حضرت عبرا عبدالبهاء فرمودند، "بينيم ارادة الهى

 ايالات خواهم رفت."
 بودند؛ به آن "لقمةالقاضى" مىگگتند. حضرت عبدالبهاء داستان زير را تعريف كردند.

"تركها ثيفته خوردن مستن. دراين رابطه مثل راهبها عمل مى مكتند جون دوست دارند












 متُققاً قيام كند و عكومت ظالم را معزول كرده تغير دمند؛ امتا مقصود اضسحكالل و نابودى مردم نيست." آقاى لتير يرسيد، "آيا حضرت عبدالبهاء كتاب قواى اسرارّميز را نوشتند يا تقرير فرمودند كسى ديگر نوشت."

حضرت عبدالبهاء فرمودند، "تقرير كردم."
 حضرت عبدالبهاء فرمودند، "كسى كه تاريخجه (نه يادداشتّها) را نوشت، بيشتر مطالب آن را ازمن دريافت كرد."



 براى دريافت حقوق وجود ندارد. وقتى اين كتاب نوشته شد در ايران ارتشاء خيلى زياد بود."•؛


baval porinitamer roctery $\mathbf{3} \cdot 14$

براى دسر تدرى ميوة كاج آوردند كه حضرت عبدالبهاء فرمودند در ايران بسيار خوشمزّه و مطلوب است. يكى از آنها را برداشتند و شكستند و به هر يكـ از ما با به نويت قسمتى عنايت

 خرد اختصهاص مى داد.

جنگ
صرن شـام، 19 نوامبر 1919
آقاى لتيمر يرسيد كه آيا اين آخرين جنگى همان نبرد آرماگدون [ارمجلّون] بود.
 جنگ تمامى اهل عالم شركت كردند." 1 " آتاى ويل يرسيد كه آيا نبّتى كه در نصل ماقبل آخر كتاب دانيال شده هـ كه بادشاه شمال با
 حضرت عبدالبهاء فرمودند، "بله، به ممين جنغ مرد مريوط است. آتاى راندال گَت، "آتر مجمع اتْفاق ملل شامل جميع ملل عالم نشود، آيا براى امربكا بهتر نيست كه خارج از آن باقى بماند؟" حضرت عبدالبهاء فرمودند، "مسلّماً. امريكا زمانى بايد وارد شُود كه نمايندگان جميع ملل

 سفيديوشى كه در كنارة رودخانه ايستاده بودند و يكى روى آبهاى رودخانه بود به اين ظهور مربوط مىشود؟" حغرت عبدالبهاء فرمودند، "بله. من اين مطلب را در كتاب مفاوضات توضيح دادهام. به آن مراجعه كنيد. واضح خواهد شُدل


 آّل گلولهـا كشته شد يا در دنعه دوم؟
 حضرت باب در اوّلين شلّيكى هيج گَلولهاى اصابت نكرد." سيس آتاى لتيمر دربارة انتقال رمس حضرت باب به طهران سوال كرد.

حضرت عبدالبهاء فرمودند، "درست همان است كه در متالهُ شتخصى سّاح آمله است. متالة شخصصى سّياح را بخوانيد؛ مهان است. كلنِه شروح ديگگر بى اساس است. سليمانخان شهيد رمس مبارك را به طهران آورد." ؛؛

بيتالعدل
ناهار • 1419 نوامبر
حضرت عبدالبهاء لطفالله را فرا خواندند كه در كنار ما سر ميز بنشيند و تعداد ما براى صرن ناهار را به نُه نفر برساند. وتتى دكتر اسلمنت ترجمة نامهاى از يكى از الحبّاى اشتوتگارت را تقلديم كرد، سيماى هيكل مبارك درخشيل و فرمودند، "مى خواهم تو را به آلمان بفرستم. الحبّاء را بسيار مشتعل خواهى يافت. آر نقط يك روذ را در آنجا بگخرانى، بسيار مسرود خواهى شد."
 آرامش ساعتها در جلسات مى نشيند، در حالى كه خردسالان بهانیى امربكايى بسيار نآرامند، فرمودند، "فعاليت هميشه بهتر از آرام گَرفتن است. برایى جسم انسان فعاليت به مراتب بهتر است. فواد، بسرخاله كوجح شوقى، ف؛ تمام روذ را نآرام است." تصويرى از بيت وحدت بهانى بوستون به هيكل مبارك نشان داده و وضعيت بيت و طرح فعاليتهايش به اختصهار توخيح داده شد. هيكل مبارك چحند دقيقه به عكس نگاه كردنله سبس فرمودند، "بيت خوبى است؛ جميل است." هيكل مبارك از اين كه اين بيت هنل طبقه است خشنود بودند و فرمودند، "نظام مطللىى است." مسرّت ايشان آشكار بود زيرا سيماى زيباى مبارك مى درخشيد. ايشان خواستند كه عكس را نگّه دارند و هنگامى كه بعل از ناهار به تنهايى به بيت مبارك تشريف مىبردند، ديديم كه در خيابان ايستادنل و ديگريار نگاهى به تصوير انداختند. سيس آن را زبر بغل گذاشتند و از دروازه بيرون رفتند. آقاى لتيمر چرسيد كه آيا نظر بر اين نبوده كه ياران هر نوزده روز يكـ مرتبه، براى تشكيل ضيافت، درخانههاى خود را بگشايند. حضرت عبدالبهاء فرمودنل، "هر نوزده روز يك مرتبه جمعيتى بايل جمع شونل. در هر مدينه بايد اين كار انجام شود. مـلاك، در بوستون بايد توسّط جمعىى از احبّاء ضيافتى تشكيل شود. مقوصد از ضيافت اشتعال رح محبّت و مودّت است، و اين كه احبّاء هر نوزده روز يك مرتبه مجتمع شوند." آقاى لتيمر يرسيد، "آيا جلسات ضيافت بايل در دوزاوّل هر ماه بهانى تشكيل شود؟"
 اجتماع منور بايد در نهايت محبّت و اتْقاق باشد. اين سبب شود كه روح محبّت ومودّت به ميزان

زيادى توريج يابد."


دكتر جان اسلمنت

آقاى راندال، "آيا در اين جلسات علاوه بر تلاوت ادعيه و آثار سرود و آواز هم بايد

حضرت عبدالبهاء، "بله."




دادند.
حضرت عبدالبهاء فرمودند، "شخص اسير در وضعيت مطلوبى براى خصردن قرار ندارد.

 آكر آن را از وطنش دور كنند مىميرد. جندين مرتبه سعى كردند اين طير را به عگا بیاوردند، امّا

هميشه مرد. هون اسيربود."
دكتر اسلمنت چند سؤال درباره بيتالعدل مطرح كرد. مضمون كلّ بيانات حضرت
مولى الورى در جواب او حنين بود:
اين بيوت عدل در كلّه تراء و تصبات نخواهد بود، بلكه نقط در شهرهاى بزرگ تشكيل
 يكى بيتالعدل را خواهد داشت. قراه و تصبات اطراف تحت حاكميت اين بيتالعدل است.
 شعبه در انگلستان، يكى در فرانسه و غيره. بعد از يكـ سال همه جمع خوامند شد الـا تا اعضاء بيتالعدل بينالمللى را انتخاب كنند. اين بيتالعدل بين المللى مشل مجمع اتفاق ملل فعل
 بود. سه مرحله وجود دارد - محلّى، ملّى و بينالمللى. درشهر همة مردم يك هيأت نمايندگى يا


 مىىكد. سیس اعضاء بيوت عدل مختلف ملّى مجتمع مى شونند و به ممان شيوه اعضاء بيتالعدل مححلّى را انتخاب مىكنند. مقّرات يكسانى براى كلِّه آنها اجرا مى شـود.
 تمام مخارج، در مخزن حيزى باقى ماند، به بيتالعدل راجع است. بيتالعدل دلد به تلدون

مالياتما میيردازد. مثيلاً، در حيفا ميزان ماليات عبارت از عشر است. اين خيلى زياد است.







آقاى لتيمريرسيد، "آبا ميخزن عومىى وبيتالمالـي يكى هستند؟" حضرت عبدالبهاء فرمودند، "بله."

 فرمودند نصف آن. فرق در جيسته"




 اينها صرناً به طور مثال دكر میى شود تا نظريه مطرح شود. اينها موضوعاتى است كه بيتالعدل بايد تصميم بگگيرد و تعيين كند نه بيتالمال."
"امرالله"
جلسه شامكامى •Y نوامبر 1919



 بيشتر تلاش كردند اين نور را خاموش نمايند، روشنتر شد. جميع آنها از بين رفتند در دالى كهـ رايت الهى به امتزازآمد.
"بعضى از منسوين ناصرالذّينشاه اذعا كردند كه ايمان آوددهاند. از جمله اين نفوس دختر و نوههاى او بودند. دخترش خواست به اينجا بيايد، امّا تلگَرافى براى او فرستادم كه نيايد. عجيب است كه آنها اين را بارها آزمودهاند.
"وقتى حضرت مسيح ظاهر شد، كلِّه قوا سعى كردند امر حضرتش را ريشهكن كنند. هم حاكم و هم مردم. دوازده مرتبه تتل عام شدند. اكثر مسيحيان كثته شدند. با اين حاله، اين امر انتشاريافت. بسيارى از مردم به قتل رسيدند، خانههاى بسيارى نابود شل، مردم به حبس افتادند، امًا باز هم امر منتشر شد.
 بعد متوجّه شد كه از عهدهُ ريشه كن كردن امر حضرت مسيح بر نياملده است. بالاختره متوجّه شد كه بايد در جهت اعتلاى آن بكوشد. بعد وندا را احضار كرده با آنها مشورت كرد. كیفت، "(مىبينم كه آينده: ما بسيار نامطلوب است. هرحه بيشتر سعى مىكنم اين نور را خاموش كنمّ نورانىتر و تابانتر مىشود. تصهز مىكنم اين بيرت مسيح هرجم ما را هايين مى آورد. لذا قبل از آن كه يرچم ما پايين بيايل، بايد تسليمش شويم." آنها به اين حرف خنديدند. ابداً به نكر آينله نبودند. آن تعصّب مجسّم بودنل. اين سبب انهلام و نابودى است. آنها را كنارگذاشت. سيس دنبال فردى مسيحى فرستاد كه با نفوذ و قابل اعتماد بود. به او گَفت، »هن توبه كردهام. مى جواب داد، >ايكى از اين معابد را تخليه كن، كلّيه بتها را بيرون انداز، آن را تغيير شكل بلهه، ناقوسى را بياويز و اعلام كن كه وز يكشنبه براى اعلام امر مسيح به كليسا خواهى رنت." "روذ يكشنبه، با رداهاى خود وكلّيه وزيرانش و خانوادهاش، در نهايت شكوه و جلال به سوى كليسا رفت. وارد شل و كلاهش را از سر برداشت. از مسيحيان خواست دعا بخخوانند. جميع آنهادعا خواندند. بعد، از كليسا بيرون آمل و اعلام كرد كه دين او دين مسيت است. حال آنها اين را تجربه كردهاند. عليرغم اين واقعيت، لجوج وسرسختند. غفلت موجب

شده مخالفت كنند.
"همينطور در زمان حضرت محمّد؛ مذت سيزده سال آنها كشتند، غارت كردند، منازل را نابود كردند. سيس آن حضرت به مدينه هجرت كرد. كلّ قبايل و فرّت عليه او بودند و به مدينه رفتند تا او را نابود كنند. خحداوند در ميان آنها اختلاف انداخت تا تادر بار به اين كار نباشند. نهايتأ امر او اعتلاء يافت. برجميع فرقهها و اقوام غلبه كرد. جميع در سلك مؤمنين وارد شدند. حالل، مجلّد آنها اين را تجرنه كردند و نتيجه را ديدند. "ايرانيان باز مـم همان كار را كردند. آنها خون زيادى ريـختند و بعد ناصرالدّدينشاه از آن نادم شد، امّا به قتل رسيد.
"حضرت موسى ظهور فرمود. فرعون و تمام تومش را نصيحت كرد. آنها اعتنا نكردند.
 هدايت و نصيحت كرد و بیىنهايت نسبت به آنها مهريان بود. آنها كَتند، (»حقيفت ندارد.ه بعد از مذتى متوجّه شُدندك در در اشتنباهند.





نكند.ل، آنها اعتنا نكردند.

 مخالفت نكرده بودند به مراتب بهتر بود.





## "بايد مثل اطفال خردسال باشيد"

مالدةُ شبانه •Y نوامبر 1919
حضرت عبدالبهاء فرمودند، "جلسات، اجتماعياعات و كليساهايايى را كه در امريكا در آن

 به حضور مبارك بود.
حضرت عبدالبهاء فرمودند، "رضعيت انسان در دو مرحله از حيات طاهر و وخالص است.






است. او در طلب انتخار و امتياز نيست؛ در طلب ثروت و امثال ذلك نيست. اين در اثر ضعف قوّه ارادة او است. وقتى به مرحلة كمال حكمت و درايت رسد، مجذّداً به هيزى امهْيت نمىدده. ازمحدوديتها فارغ است. اين در اثرقوت فوقالعاده است؛ قوّه الهى است. جه كه آن را آزموده و تجربه كرده و بىاهمّيتى امور دنيوى را مشاهده كرده است؛ همانطلوكه طفل به آنها اهمّيت نمىدهد.

شويد.<" "
در هنگام صرف مائده ، حضرت عبدالبهاء متوجّه بهيه شدند كه، با صرفهجیي، نقط اندكى برنج خوشمزّة ايرانى ميل مىكرد و فرمودند، "برنج، دوست نداريد؟ برنج خوب است،
 حضرت عبدالبهاء متوجّه شدند كه بهيه ميل نكرد و هيكل مباركـ خنديدند و فرمودند، "داستان جالبى برايتان تعريف كنم" بعد به مارگرت اشاره كرده فرمودند، "لوبيا بخوريد" امًا او نخورد. "وقتى در پاريس بودم، مرد ثوتمندى مرا براى صرف شام به رستورانى دعوت كرد. به




 خلان مقرّرات است.« خيلى برايش سخت بود. گرسنه مانل و يك هوند مـم برايش خرج برداشت." (بعد به صداى بلند خنديدنل.) "به همين ترتيبى كه ما اينجا در كمال محخبت و مودّت جمع شدهايم، اميدوارم كه انشاءالله در ملكوت ابهى ملاقات كنيم. اجتماع اصلى آنجا است. آن اجتماع ابلى است؛ ديگر جلدايى و نراقى وجود ندارد. اين رجاى ما است." آقاى لتيمر اظهار داشت كه بعضى از هزشكان اذُعا مى كنند كه مواذٍ معدنى ميوهها درست
 حضرت عبدالبهاء فرمودند، "در يوست ميوه ماذّهاى است كه به هضم كمك مى كـى كند. مثلاً، در پوست انگِو عنصرى است كه به هضم انگگور كمك مى كند. البتّه يوست سفت است؛ همين مطلب در خصصوص خرما هم صادت است. "اسمعيل مرا به غذا دعوت كرد. يك ميز مخصوص و يكـ ميزعمومى داشت. ما سرميز
 آن راكذاشته بودند تا سرد شود. مثل زله شده بود. كاسهاى برداشت وگَفت، غاشما بايد اين را با



 عبدالبهاء - مـ]


 تلبى است متوجّه است كه مائدة زمينى برای ما در آن موقع اممّيت جندانى نداشت

## بيام به يهرديان

ناهار Y 1414 نوامبر 14




 وتتى ميكل مبارك براى ناهار مراجعت فرمودند، روحيهاى شاداب




 حضرت عبدالبهاء شرحى روشن از خطابهشان برایى يهود بيان كردند؛ به طور خلاصه فرمودند:
"در يكى از بلاد امربكا يهوديان از من دعوت كردند كه برايشان صحبت كنم. از آنجا كه






 آتر آنها از حضرت مسيح بيروى كرده بودند محبوب جميع بلاد و قراء شده بودند. آما آنها تبعيت
 نيارددند، امّا حضرت مسيح امر خود را تأسيس كرد و آن افراد حقير عظمت يانتند، مشل بطرس،

 آودديد. آن ماهيگیيران اينطو عمل نكردند. آترشما بر اثر آقدام آنها حركت كرده بوديد به جلال ابدى واصل مى شديد.
"اى يهوديان، شما معتقديد كه عيسى مسيح دشمن موسى بود. معتقديد كه بناى امر او را تخريب كرد، شريعتش را منسوخ كرد و توانين اورا تغيير داد. تكر تخيه اينطور باشد ما مـم مسيح را وامىگذاريم و اعراض مىكنيم، هون مسيح اقراركرد كه موسى مرد خلدا است، بيامبر خلدا است، كتاب مقذّس كتاب الهى است و شريعت موسى الهى است. اين مستحيل است كه او معتقد باشد موسى رسول الهى است و ازطرت خدا است ودر اسرعين حال دشمن اوباشد.
 و تلاش كردهايد. آيا شما سبب شديد اسم موسى به قسطنطنيه برسد؟ آكر اسم او را در آنجا بياوريد، خواهند گفت كه ابداً نشنيدهاند. كتاب مقذّس به دمشق نرسيده است. امّا مسيح كتاب مقذس را در جميع عالم ترويج داد و سبب شلد دويست مرتبه ترجمه شود. مى توانيد يك مكا منزل در امريكا يِدا كنيد كه كتاب مقذّس در آن نباشد؟ هجه كسى اين كار را كرد؟ اتر مسيح ظاهر نشده بود، اسم موسى به امربكا نمى كرسيد. مسيح ثابت كرد كه يهود امٌت برگزيدهُ خلدا هستند. فقط
 "آيا اين رفتار دشمن است يا دوست؟ بايد انصاف داشته باشيد. ملاحظه كنيد كه مسيع تا جه حذ به توويج تعاليم موسى يرداختا از از مردم امريكا بيرسيد كه موسى كيست.
 »هارون كى بود؟« جواب مىدهند، »نبى بود.《 همينطور در خصوص سليمان، داود، ايليا،



سبب اين دوكلمه كشته شدهايل و متشتت شدهايد. اكر اقراركرده بوديل كه مسيع رسول الهى امت هيحيكـ از اينها اتْناق نمى انتاد.
"وتتى صسحبت من تمام شد يكى از يهود از ميان جمعيت قيام كرد وگغتش، لاز اين به بعد

- " من يهودى نيستم.")
"نג|"
جلسة شامگاهى6 1414 نوامبر
حضرت عبدالبهاء فرمودند، "آر به فارسى تكلَّم مىكنم شما متوجّه نمىشويد. ابداً اهمْيتى نلارد كه آيا شخصى فارسى يا انگَليسى صحبت كنل. قلوب مجلوب نفحات الهى است. همين الآن مشغول صحبت بودم كه در عالم جند ندا وجود دارد. يكى نداى حرب است؛ ديگرى نداى سياست است؛ يكى نلاى صلع است؛ ديگرى نلاى منافع تجارى است؛ يكى
 ندايمى كه در تلب عالم نبّاض است، نداى يا بهاءالأ بهى است. اين حيات عروت است، نبّاض است. عروت ديگر هم موجود انًا فعال نيست. اين ندايى است كه خلق فعّاليت مىكند. اين

ندايى است كه حيات مىبخخشد."
"شُجرهُ مباركه"
مائدهُ شُامگاهي6 Y1 نوامبر 1419
موتع شام، فواد و رباض، دو نوه سه ساله حضرت عبدالبهاء، هر دو در يك سر ميز نشسته بودنلء چهرة آنها از شدّت وجل و سرعد براى اين انتخارى كه نصيب آنها شده بود، مىدرخشيد. دريافتيم كه قبل از شام، حغرت ورتة مباركة عليا به نواد گفته بودنل كه جون تمام روذ را آنجا بوده، بهتر است براى شام به منزل برود. او سريعاً اطات را ترك كرده و مستقيما نزد حضرت رت رو عبدالبهاء رفته و در اين مورد شكايت كرده بود. حضرت عبدالبهاء در كمال محبّت به او فرموده بودند، "البتّه مىتوانى براى شام نزد من بمانى." نؤاد بلاناصله يريزممندانه نزد بقيه خانواده

برگֹته وگغته بود، "ملاحظل مىكيند كه حضرت عبدالبهاء مايلند كه من نزدشان بمانم." حضرت عبدالبهاء به مارگرت فرمودند، "دنحترشما قلب باك و صافى دارد؛ بسيار خالص
 گَردد. او نصيح و بليغ خواهل شد و در اجتماعات عظيمه نطت خواهد كرد و من به ساحت جمال ولم مبارك دعا مىكنم كه او را مؤيّد فرمايد تا نفوس بسيارى وا جذب كند و با قدرت عظيم تكلّم

نمايد. در زمان او شجرهُ مباركه ثمرخواهد داد. حال اوراق ظاهر شده امّا در زمان او فواكه مشهود خواهد شد.
"آكر نتض عهد واقع نشده بود، حال اثمار شجره مباركه مشهود بود. ازهارش نزديك به ظهود بود، امّا نقض عهد آن را معوّق گذاشت. تَر نقض عهد نبود، وضعيت امريكا جه مى شـدا
 بر آن آتش ريخته شود. همين وضعيت در زمان حضرت مسيح بود. كارى كه آديوس كرد سبب
 به اين امر بودند. آربوس بسيار فصيح بود. او وجود هيزى را ثابت كرد كه وجود نداشت. الّا بار بحر


 حضرت عبدالبهاء فرمودند، "انشاءالله يومى خواهد رسيد كه او سر اين ميز خواهد باهد بود.



 بايد آنقدر باشد كه سبب مسرّت گردد." آقاى راندال عرض كرد، "همانطور كه هيكل مبارك فرمودند در مراجعت به انعقاد جلسات خيافت خواهيم هرداختـ." حضرت عبدالبهاء فرمودند، "به ملكوت ابهى دعا مىكنم و طالب نهايت درجه تأييد و امداد براى شما خواهد شد."
"از راه دريا"

روزى در عكّا، YY نوامبر 1919
حضرت عبدالبهاء فرمودند، "اوّلين روزى كه هوا مطلوب باشد همه بايد به عكا برويد. اميلوارم فردا هوا خوب باشد.




خواهند كرد، تجارت رونت مىيگيرد، و خليج عكا مركز زبارت جهانى مىشود و محلّ توجه و احترام عالم میگردرد."
فجر رلز بعد در بهترين آيّام، يومى بىنظير در دستان خالق الايّام، دميل. شوقى، با طرارت











باب بعرى عكّا






 وجود نداشته است.







 مشتاقانه جست وجو خواهد كرد، همانطوركى ها جستيم.


نلاشى لُديمى از باب بحرى عكاً

آخعون نفر از اين اصحاب مسكم و بارفاي حخرت بهاءالله (غير از حضرت عبدالبهاء و حضرت ورته مباركة عليا)، آنا حسين بود كه ما را در كنار ديوارهاي قشله استقبال نمود و درون قلعهاى كه ملّت دو سال نحانه و زندان آنها بود - و به علّت نزديكى به ملكوت آسمان از جهان و
 شكوه و جلال حضرت عبدالبهاء، اين عبد الهى، فداكارى و ايثارش و خلدمات مهرارش، در بحبوحهُ بلاما صبر و بردبارىاش، آن مولای خردمند و فرزانه، نمودار بود و در هـة اين موارد، در جايى كه خورشيدش فراموش كرده بود و روزمايش در آن دو سال حبس جز بر با تاريكـ و ورشن شوا
 ااحترام و محبتى را، تنها ازطرت مشاملده قلبى كه به نودى آسمانى منيرشلده باشلد، مىتوان ديلد. در ححجرة "سجن اعظم، مُشرن به دريا، با نوزده تير عمودى و سه تير عرضى، حضيرت بهاءالله مذّت دو مال محبوس بودند. حجرهاى سنگى، بلون تختى براى خحوابيدن يا كرسىاى ونى براى نشستن، سنگ سخت كف حجره تنها مدلز استراحت بود. در اينجا مظهر ظهو الهى سكونت داشت، مظهر ظهورى كه عالم از او غفلت كرده و انسان كمر همت بر اذيت و آزارش بسته بود - تكرار تارتغ. الما راه و شيوة خداوند با وش انسان متغاوت است و ملكوت حـبّ، جلال الهى، به آرامى طالع شل و نوش نشانه ظهورش بود. بىگمان ملكوت آسمان نه آنجنان ظاهر مى شود كه بتوان ديل. حضرت بهاءالله، از خلال هنجره: كوجكى كه ميلaها مسدودش كرده بودند، مى ايستادند و هيكل مباركى را به صلها زانُى كه در ذاصلة نيم فرسنگى ايستاده بودند نشان مى دادنل. اين
 اندكى غذايى، در زبر آفتاب سوزان يِموده بودند نقط به اميد يك نگامى آشنا از آن سوى بودند و حركت دستى از "من يظهرهاهله" كه آنها را ديله است و آنها حضرتش را.


لينجرة حجرة حضرت بهاءالشُ در سجن اعظم
آنها كه از تشرّت به حضورش ممنوع شده بودند از اين كه به ممين فاصله نيز به جمال


 داشتند، و اطاق مجاور آن، كه در اختيار جناب غصن الطهر، برادر حضرت عبدا بالبيا بالباء، بود وارد



 بىانباز را منعكس مى ساخت.


راه جله به سوى جشت بام كه جناب غصن اطهريبمودند و روزنلّ سحلّ سقوط ايشان

ديگربار به سوى نو خورشيد بازگشتيم و به سبى باغ هي ازگّل رضوان، باغ مسلز حضهر







 بهاءالله دوست داشتند در مايهاش بنشينند و الواح بسيارى در آنجا نازل شدء الواحى كه، به بها كلام



دو درخت توت در باغ رضوانكه حضرت بهاءالهَ در سايه آن جلوس مى فرمودند


از ميان باغ رد شديم و به خانء كوجكى رسيديم كه حضرت بهاهاللُ در هنگام اقامت در باغ از آن استفاده مى فرمودند.


باندا والع درباغ رخوان

وقتى به اطاق مقذّ مىنگرى، كه ممانند زمان اقامت طلعت ابهى نگهدارى شده؛ احساسات و عواطفى عجيب تو را فرا مىگيرد. به سختى مى توان باور كرد كه در آستانة ممان




 ومود نياز را فرامم كرده بودند. حقيقتاً هيكل مبارك ميزيانى اشرانى بود بودند
 شود، امٌا اين فتط يكى از نقاط مححلّ سكونت حضرت بهاءالله است و حال بايد به تصر بهجى


 در كنار مرقد امٌ عبدالبهاء ايستادهايم، كه حضرت المعياء در حقَّش فرمود، "آفريندهُ تو كه اسمش

يهوه صبايوت است شوهر تو است"•• - فى الحقيقه ديدگان يِامبر الهى، بى مدد زمان، مشاهده كیك


اطاق محلّ استراحت حضرت بهاءالله در باغ رضوان






 آرامش يافت.


 مىگيرد، مانند مسافرى درسزمينى غريب، كه زيان آن اتليم را فرا نگرفته است. منرو ادبيات نور

آفاق را به تصوير مىكشند، امّا در عبادتى كه ميج شكلى به خود نـىگیرد، به كانونش، به فجر وجودش، تقرّب مى جيهى. در تابش انوار طلايى خحوشيد كه در سكوت تامٌ واقع مى شلد، وارد حجرة بيرنى مرقد
 بوتهماى برگزيده ايجاد شده بود، احاطه كرده است. انسان احساس مى مكند كه اين مقبره نيست،


 حضهو قدسى حضرتش آكامى دارند، موا را انباشته است. اينجا مدحل" انس و ارتباط ورح آدمى آدى
 مليع وصدايى ملايم زيارتنامه را تلاوت كرد.


 آفتاب در حال غروب بود كه از راه كنار دريا به حيفا بازگشتيم و حضرت ورا عبدالبار الباء را
 داشتيد؟"

بينش
مائدهُ شامگامى، PY نوامبر 1919
همه، طبت معمول، در بيت حضرت عبدالبهاء جمع شديم، امّا شام تأخير داشت؛ ما


 خوش آمديد سرمنگا و خانم آليسون." آيا حضرت عبدالبهاء از دو شاهد آم آمدن آنها بودند؟
 درارة دمشت صحبت كردند.
سرهنگ آليسون دربار: دردسرسوى،

حضرت عبدالهاء فرمودند، "بازى بحچگانه است. آنها اين كار را انجام دادند تا انگگليسىها آنجا را تخليه نكنند ... (در اشاره به سفر ما به بهجى فرمودند) امروذ به شما بد گَذشت؟"
آقاى راندال گفت، "سركار آقا از احساسات قلبى ما خبر دارند؛ اين يكى بهترین و يرمسرتتترن روزهاى زندگى ما بود."

 آقاى ويل گفت كه نامهاى اخيراً ازخانم ترو دريافت كرده كى گوياى آن است كه احبّاء در



سياحتى كرديم."

آٓاى راندال گفت، "شلمات مباركة مكنونه كجا و هه زمانى نازل شد و هرا به آن لقب "مكنون" دادند؟"
حضرت عبدالبهاء فزمودند، "ابتدا ينهان بود. انتشار نيافته بود. در بغداد در در اواخر ايام

 عثمانى نيز ما را تحت جور و عدوان قرار داده بود. در جنين زمانى بود كه كلمات مكنونه نان نازل شد." بعد از آن كه حضرت عبدالبهاء از سرهنگ آليسون يرسيدند كه در دمشت چهه ديدهاند،





 منتج نشود. اين بصيرت است؛ چهـ كه بصر عنصرى سبب هدايت نشود، بلكه بصيرت معنوى است كه سب هدايت گردد." مرهنگی آليسون گفت، "امريكاييان در آنجا كارهاى چناهندگى را خوب انجام مىدهند."

حضرت عبدالبهاء فرمودند، "فى الحقيقه امريكاييان كارهاى زيادى انجام مىدهند؛ همه جا حتّى در ايران. انجام دادن اين نحوهُ كار صصحيح است."
 عبدالبهاء آن را تفصيل و شرح خواهند داد؟" حضرت عبدالبهاء فرمودند، "خحير. تكر كسى توضيحى بخواهلد، داده مى ششود. توضيحات دركتاب اقدس واضح است. غير از جند مطلب، همه هيز بسيار رشن است. همه به سهولت مى توانند آن را بفهمند. مثل قرآن نيست. قرآن به عربى فاخر (بسيار مشكل) نوشته شده است. امّا
 آقاى راندال گفت، "ترجمئ كاملى از آن در امريكا نداريم."

 اين صودت ترجمه مطلوب خواهل بود. يكى فرد به تنهايى نمىتواند اين كار رار را به نحوى



 شخصى زبان عبرى بداند، متوجّه مىشود كه اين ترجمه هقدر تفاوت داري دارد. حال، آثار مباركه
 اصلى كاملاُ متفاوت است. در كمال فصاحت و و جمال است. آنقدر عالى و حيرتانگيز است


 بهاءالله) در نهايت درجئ جمال است، امّا ترجمهما خما خير... "مثلأ عبارتى در كتاب مقلّس است كه "من هستم آن نانى كه از آسمان نازل شد".." در


 انشاءاالله فرزندان شما (خطابِ به آتاى راندال) فارسى مى آموزند و متوجّه مى شوند كه هقدر آنها زببا هستند.
"آح شخصى زیان فارسى را تعليم گيرد، مىداند كه مثل يونانى، فرانسوى يا ايتاليايى

 آقاى راندال گفت، "اميدواريم ترجمهُ بهترى ازسورة هيكل داشته باشيم."
 كرد. آر چنين مترجمى وجود داشته باشد به او بدهيد ترجمه كند. اين شخص


 اشعار خيّام نيست. امتا در ايران اممّيتى ندارد. بين او و سعلىى (سرايندهُ اشعار آموزنده)، وبين او او و حافظ (غزلسرا) چهه تغاوتى وجود دارد."
 ما بايد به ابتكارخودمان آن را الن ايجاد كنيم؟" حضرت عبدالبهاء فرمودند، "خودشان بايد آنها را براى ترجمه انتخاب كنند. كسانى كه هـنداندين زبان بلدند، برزيانها، ادبيات وعلوم تسلّط داشته باشند."

جلسات
ناهار 1919 نوامبر
امروز حضرت عبدالبهاء آمدند؛ در دستان مبارك دستمالى ير از گَلهاى ياسمن بود، كه مر
 فرمودند سر ميز بنشينيم. آقاى لتيمر يرسيد كه آيا بيتالعدل محلّى در هر شهر تشكيل خواهد شد يا در هر ايالت؛ آيا بيتالعدل عمومى مستقيماً انتخاب خواهد شد آلا يا غير مستقيم؛ و آيا حضرت عبدالبهاء اعضهاء بيتالعدل را منصوب مى فرمايند؟"
 شهرها(ى آن ايالت) درظل" آن بيتالعدل هستند. "كشورها بيتالعدل عمومى را مستقيماً انتخاب خواهن آند كرد ور و همه هيز در دست او او است.
 سوريه [به عنوان ايالتى درظلّ اميراطورى تركيه] بيتالعدل استانبول را انتخاب خواهي استانبول، لندن، باريس، واشنگتون وغيره بيتالعدل عمومى را انتخاب مى مكنند."

هخرت عبدالبهاء فرمودند كه ايشان بيتالعلدل را منصوب نمى فرمايند. بعد از ايشان تشكيل خواهد شد. آتاى ويل يرسيدك آيا برایى تشُكيل جلسات در شيكاتى بيشنهادى دارند. حضرت عبدالبهاء فرمودند، "هر يك از ياران بايد سعى كنند نفسى را هدايت نمايند.

 ظلّ امر الهى داخل شود و اجتماعى مشاهده كند و به بيان اكاذيب يردازد، او ايمان ندارد. ابداً
 مى آورند، عميقاً منجذب شُوند و مجذلوب امر الهى گردند." آتاى ويل گفت، "آيا بهتر نيست كه در شيكاتك در منازل جلسات گروهى منعقد شودب" حضرت عبدالبهاء فرمودند، "بسيارخوب است."

 هر نغسى بايد سالى يكـ نغر را تبلِغ كند." آقاى لتيمر گفت، "آيا داشتن جلسات علئى علنى كه براى آن تبليغات صورت گَرفته و علّهاى هم به آن دعوت موند خوب است؟
حضرت عبدالبهاء فرمودنل، "بله خوب است. آنها مى توانند به جلسات عمومى بيايند."
 مبارك مسرهدگرديد منگامى كه فرمودند، "قلرت الهى را ملاحظه كنيد كه چچگونه كليميان را با


است. او مرد بسيار خوبى است. او نيز يهودى تبار است؛ خيلى خوبي است است." آقاى لتيمرگفت، "به خاطر دارم كه هند سال تبل يوحنّا داود به جلسة ما ما در پاريس آمد.










فقط ملاحظه كن كه جقدر ازمن نفرت دارى.ه وتتى اين راگْتم خنديد. گَفتم، »تو حق ندارى


 ايمان دارى؟« گفت، »بله.《 بعد گفتم، »از او بيرس دليلش حيست. به هیه برهانى معتقدى كه

 حقّانيت حضرت مسيح را از روى كتاب عهد عتيق ثابت كرد. بعد آن خانم طالب دلائل عقلى





تبليغ
حضرت عبدالبهاء به آقاى ويل فرمودند، "آگر مردم از شما درباره سلوك شما (به عنوان

 عالم انسانى، تحرّى حقيقت، ترك تعصبّات، صلح عمومى و غيره. شما بايد طبت اين تعاليم عمل كنيد.
"يِام امر مبارك را متتشركنيد؛ شما بايد اين كار را با رعايت حكمت انجام
 ذهن شنوندگان مناسب باشد؛ موخوعاتى كه آنها را به حيرت نياندازد. بر تعاليم مباركه تأكيد كنيد همانطو كه من در امريكا عمل كردم. بگَييد كه ظلمت جهالت افق شرق را را تيره و تاريكـ نموده




 معرفى امر مبارك. اين را به هر كليسايى، اجتماعى يا هرگروهى از مخخاطبان بگیيد. سيس، آنحه

كى امتيت دارد اين است كه اتر نفسى را علاقمند و مستعد يافتيد با آنها عميقاً در اين نهضت دينى وارد شويد."

## اجتماعى روى "جبل رب"

دركنار مردد حضرت اعلى، Wr نوامبر 1919






 مى آوديم كه محبوب ما درست بالاي سرما دركره است، باهاى ما بال دال درمى آبزد.


ملام هغرت اعلى در سال 19 • 1 منگام استقرار رمس مبارى










 مى سازد وحتّى خاكى اين محلّ انعكاسى از جمال مكنونى است كه تلب را مقهودخود مى سازد.


 ارض بودند.

در يك گرششه، جناب حيدرعلى [جناب ميرزا حيدرعلى اصفهانى - م]، آن ششخصيت آسطانى، را بر روى فرش زيباى ايرانى، كه كف حجره و قسمتى از ديوار را بيشانده بود، نشسته




شرح سالها خدمتش، دوازده سالّ" مسجونيتش در سلّول انفرادى تاريك در خر خارطوم،


 انياى اللى دعا مىكردند در آن يوم حضور داشتنه باشند.


 فقط يكى از مورهاى خدا هستم، الما سعى دارم همانتدر كه مورى در توان ديان دارد كارم را انجام

دهم."
وتتى حضرت عبدالبهاء وارد حجره شدرند، كه اكنون مملو ازياراران، اعم از ايرايرانى، عرب،




















حضرت عبدالبهاء - آن نجمى كه هرگزش غرويى ندارد، نجم ميثاق - باملاطفتى متعالى به
 مىكردند و در آن حالت آن جلال سلطانى ديگريار قدمى به عقب برداشت - حالتى ايجاد شد كه ابدأ قابل توصيف نيست.






حضرت عبدالبهاه با عّْهاى از زالئرن در حال بايين آمدن ازكره كرمل

## حيدرعلى

جلسه ثامكاهى سY نوامبر 1914
آقاى راندال گغت كه تاكنون مرگز جنين بعدازظهر و جنين شبى نديدها
 ماه كاملاً جنان مىتابد كه احدى ميل به خوابيدن ندارد بلكه مايل است بنشيند و تماشا كند. در

لندن اين خيلى غريب است. ابتدا ظلمت ابرها است و بعد مِه و بعد دود. روزشب مىشود. همه جيز درظلمت است."
آقاى ويل كفت كه ملاقات امروزبا حيدرعلى خيلى باعث مسرّت بود.


حضوت عبدالبهاء در حال بايين رفتن ازكوه كرمل
حضرت عبدالبهاء فرمودند، "نفس مقدّسى است. خيلى منقطع است. در تمام آيّام





 هر نظر راحت باشى."
 مسن و ضعيف است، امْا ععل و هوش او بسيار عالى است. تا دو سال بيش مشغول نوشتن بود.

حالا به علّت تقذّم سنّى، تَششهايش نمى شنود. تُّه سامعه ضعيف شده، امّا قَّهُ عقلانى و تفكر ابداً زائل نشده است. هيج هيزى را فراموش نكرده؛ همه هيزرا به خاطر دارد." آتاى لتيمرگفت كه سردبير بعضى از روزنامها از "خطر زرد" صححبت مى آن مىشُواند.
حضرت عبدالبهاء با خنده فرمودند، "از فوجيتا مىترسد؟ او اينقدر از فرجيتا مىترسدو

 حضرت عبدالبهاء فرمودند، "تطهاً؛ به ميزان استعداد در آنجا بستگى دارد دارد."

آينلدةُ هوإيماها
ما⿰亻دهُ شامگامى 1419 FY نوامبر
آقاى راندال سؤال كرد كه آيا حضرت عبدالبهاء مايلند دربارة آينده مواييماها صحبت
كنند.
حضرت عبدالبهاء فرمودند، "به درجهاى ترقّى مىكند كه هر كسى مى تواند با آنها سفر
 باشد، به جاى استفاده ازكُورسه و اتومبيل از طلّاره استفاده خواهِ



صلط عمومى
 در طيّ اين حرب كليه اين اختراعات سبب تخريب عالم انسانى شده است. فـى الميا المثل، تلغراف،

 حسرت و اسف است كه براى تخريب استعمال شده است. اتر كشتى بخار نبود، امريكا ابداً در امور ارويا داخل نمى شد، هـه كه لااقل شش ماه طول مىكشد تا امريكاييان ازاقمانوس عبوركنند. بعل از اين حرب اميلواردم عالم انسانى بيلارگَردد و متوجْه شود كه هيج راه علابجى غير از انطباق با تعاليم ربّانى نيست.
"اتُر سرايردة وحدت عالم انسانى بر وجه ارض بلند نشود و صلع عمومى تأسيس نگردد،
 آلمانها فراموش نكنند، اتريشى ما فراموش نكنند، بلغارها فراموش نكتند، تركها فراموش نكنتن.
 "از يی طرف آشوب سوسياليستها اتٌفاق افتد، از طرف ديگر طوفان بلشويسم بلند شود،

 واقع خواهد شد. جميع اينها مثل ديناميت است. يك ريت روز منفجر شود، مغرَ آن كه عَلْم صلح عمومى طبق تعاليم الهى به اهتزاز آيد و وحدت عالم علم انساني انمانى اعلام شود.



توّة انسان خعيف است؛ عاجز است."
شيخ فرج الله يرسيد، "آيا عُلَم صلع عمومى بعد از اين جنگَ بلند شود؟"




تعاليم الهى در اين كارمونُق مى شود.
"مقتضيات عالم طبيعت براى آن ضرورى است. يكى از مقتضيات عالم طبيعت حرب


 مىىند. در عالم طبيعت انتراق و جدايى وجود دارد، منازعة بقا وجود دارد. اينها تمايلات

طبيعى است؛ مقاوت نابذير است.

 مخالف توّه طبيعت عمل كند. حاكميت طبيعت را در هم شكند و وبدون اين قوّه ميسرن نيست.
 ضربهاى به ديگرى بزند قابل مجازات است. حالل، جرم نهان وجود دارد؛ يعنى، به علّار آلت ترس از از
 به تّهٌ ملكوت. يس، ترس ازمجازات او را از ارتكاب جرم منع نكند بلكه خشيةاله است است كه منع
 نهان و آشكار خلاصى يابد. نورانى شود، روحانى ترّردد، آسمانى شود.




















 آٓقاى راندال كفت، "نتيجه در روسيه جيست؟"




 باشد، محقَقاً تصوّر مى كند كه برابرند."

حضرت بهاءالله
نامار Y乏 نوامبر 1414
امروز دكتر اسلمنت ازحضرت عبدالبهاء تقاضا كرد دريارةٌ حيات حضرت بهاءالله در بهجى
صسبت كنند.


حضرت عبدالبهاء در بهجى




 هريوم جهارتن از احبّاء ممراه با جهار تراول براى خريد


 هم كوجكتر بود. خانمى از ايران مهمان شد. هيجِ جايى براى او نبود. در اطاقى كه ما

مى خوابيديم يخدان [صنلوق] بلندى بود كه آن را با بسر خود قرار داد. نيهه شب از اين دنده به آن دنده شدو و انتاد بايين. مبه بيدار شديم وتا صبح خنديديمريم


اطان جمال مباركى دربيت عودى شهّار





 "(روستا عالم روح است و شهر عالم جسم."" از بيانات مبارك دريانتم كه به طور غيرمستقيم به مطلبى اشاره دارند.



 من معاثرت كند.ه






 حرفى نزد. بعد يكى روز ضيافتى بريأكردم وجميع مأُوران آن نواحى را دعوت كردم. از صبح تا





"در عكاً شيخى از مسلمانان بود خيلى شهرت و ونوذ











 كذاشتم. ازآن زمان به بع يآنجا بودند، يا عكا، يا حيفا يا يا بهجى.



دكتر اسلمنت عرض كرد، "الواح ملوكـ دركجا نازل شدند؟" حضرت عبدالبهاء فرمودند، "قستى در درادرنه و قسستى در عكاًا" دكتر اسلمنت يرسيد، "آيا غير از ملكه ويكتويا هيجكدام از ملوك و سلاطين جواب دادند؟"
حضرت عبدالبهاء فرمودند، "خير؛ هيجكدامر."
دكتر اسلمنت سؤال كرد، "نحوه زندگى حضرت بهاءالله در بهجى چجگونه بود؟" حضرت عبدالبهاء فرمودند، "سلوكى مثل اميرزادگان داشتند. پاشاها مى آمدند و مشتاق ملاقات بودند امّا هيكل مبارك موانقت نمى فرمودند." دكتر املمنت اظهار داشت كه مبلّغان مسيحى نسبت به زندگى مـجالًّ هيكل مباركى در مقايسه با زندتى محقّر حضرت مسيح معترض بودند. حضرت عبدالبهاء فرمودند، "البته اعداء هر آنجه كه بخراهند هر كسى به سهولت كسب مىكند، امّا كسب آن در سجن معجزه است. هيكل مبلم مباركى منوز در





 فرمان او بودند و والى فرمانى دريافت كرده بود كه ايشان را تحت نظر دقيت قرار داده محلود نمايد."
دكتر اسلمنت يرسيد، "آيا اين واتعيت ندارد كه حضرت بهاءالله بايد كلّه صفات الهى را
 حضرت عبدالبهاء فرمودند، "بله؛ امّا، ميكل مبارك از لحاظ امتصهادى و وتوجّه به رفاه



 آنها را مصطادره نمود."

مائدة شامكامى 1 Y نوامبر 1919




 كلام الهى را فاتح و مسلّط مىنمايد ايراد فرمودند - تصوريى روشن و واضح از اليّا مآليه مسيحى ترسيم فرمودند.













 در ملكوت الهى سبب نحبلت و سرافكندگى است، و آنجه كه در اين عالم سبب حقارت است در ملكوت سبب عظمت وجلالت است.
 آمدهاند. آنها اوراق خطرناكى عليه عبدالحميد آوردهاند. بايد آن اوراق را را تسليم كند وبايد بايد بغويد









 ابدأ ازخود دفاع نكردمامـهـ "(ا(مهذا به خاطر اين تلغراف بسيار ممنونم. بسيار امتنان دارم، جه كه اين تلغران مرا برا به








 بهائى مستم. اين عظمت من است.







 او سر تعظيم فردد مىى آرند. جميع تاجها در مقابل تاج خار او فرود مىآيد. حضرت مسيح اين را

















قانون ارث
نامار YO نوامبر 1919

 امروز تصميم گرفتند كه او را با هواييما بفرستند و به لبخندى فرمودندار فراند، "وقتى سوار بر هواييما شوده، حتمأ هواييمايى روحانى است." آقاى لتيمر يرسيد كه آيا توزيع ميراث به به نحوى كه حضرت باب فراب فرمودهاند يا روشى كه حضرت بهاءاللة تجويز فرمودهاند تنفيذ و اجرا يا خواهد شـد










 هه كه او تنها كسى بوده كه آن را به دست آروده است.





وربق خواستهاش بايد عمل كنند." آقاى لتيمرگفت، "در مفت طبقُّ ورّاث معلّمان هم ذكر شدهاندء آيا مقصود معلّمين بهائى هستند يا كلّه معلّمين را شامل مى شُود؟"
حضرت عبدالبهاء فرمودند، "محلود به معلمّمين بهائى نيست."



تصرّت كرد و اين املاكى وتفى بدون آن كه دست بخورد از شخصى به شخص ديگر، به هسر
 كلمه از سؤل را براى ايشان توضيح دهد، با جواب داد
 ارشدش بدهد. او ممكن است آنطوركه مايل است اين كار را انجام دهد. مادام كه اين مِلكـ او


 است - اموالش را تقسيم كند." دكتر اسلمنت گفت كه انگلستان مبتلا به اين سيستم است كه آن را "قانون دست مرده" می نامند. (Rule of Dead Hand)



 آتاى لتيمرگفت، "در امريكا، دولت ماليات بر ارث را بر املكى به ميزانى كه باقى مانده

تحميل مىكند." حضرت عبدالبهاء فرمودند، "اين موضوعى سياسى است. هيج ارتباطى با احكام دينى ندارد. هيجّ جيز براى ممانعت دولت از وضع قانون ارث وجود ندارد. فرد بهائى نبايد در آن مداخله كند."

بعدازظهرى با عائلهُ مباركه
بعد از ظهر، موقع ملاقات خانم راندال با بانوان عائله مباركه، حضرت


 او ادامه داد، "خيلى طول نمىكشد،" و ايشان جواب دادند، "سوار بر هواييمايى روحانى به
 در اين موقع فزاد كوجك نفس نفس زنان وارد اطاق شد و با شا شود و هيجان و وبه سرعت شروع به حرن زدن كرد. به نظر مىرسيد كه الاغش به تب دجار شده و از حضرت عبدالبهاء



 خانمها بدهد - بلكه تا آن موقع خودش آل آن را خرا خورده بوده

 بهاءالله در طهران، كه جهار ماه طول كثيد، سفرى در اواسط زمستان بـان به بغداد، و وسيس ورودشان به آخرين نتطة تبعيدشان، عكاّ، بيان كردند و فرمودند:


حضرت عبدالبهاء در باغجه بيت مبارك
"وقتى به سجن عكاً مىى آمديم، ابتدا در حيفا به ساحل آمديم؛ هفتاد و دو نفر بوديم. ما را





سربازان از ساحل تا قشله ايستاده بودند. ابتدا زنان را بالا برده در اطاقى حبس كردند. بعد با مردان هم به همين نحو رفتاركردند. هيَج اثاثى وجود نداشت؛ فقط جند كَليم بود و.غير از قلرى نان هيَ غذايى نداشتيم. خیلى گرسنه شديم و موقعى كه سرازان صدایى گَريه اطفال را شنيدند قدرى برنج نيمچز برايمان آوددند. نمىتوانستيم آن را بخوديم؟ امّا قدرى به اطفال داديم تا كمى سيرشوند وتريهشان تمام شود. قدرى نان به حضرت بهاءالله دادند امًا ايشان بسياركم ميل كردنذ. خوشبختانه خيلى خسته بوديم و طولى نكشيد كه خواب رفتيم. روز بعل سربازان به يكى از مردان اجازه دادند براى خريد اندكى غذا برای ما مذت يكـ ساعت قشله را تركى كند. "عليرغم تمام اين شرايط در قشله خيلى مسرور بوديم. شب دومى كه آلـى آنجا بوديم آنقدر به صداى بلند مى خنديديم كه حضرت بهاءالله دم در آمدند و به ما فرمودنل كه سكوت كنيم هـي سربازان ممكن است تصوزركنند ديوانه شدهايم كه در هنين محلّى اينقدر مسروريم."

جبلكركر
سرزمين انبياء
جلسd شامكاهى 1919 نور نوامبر
تدرى دير به جلسة شامگًاهى رسيديم. حضرت عبدالبهاء بلافاصله شوقى را احضهار فرمودند تا لوح حضرت بهاءالله راكه بسيار زببا و فصيح بود و همان موقع تلاوت شلده بود، براى ما
 صراحت آن ذوتزده شديم. ما تحقّت كلام حضرت بهاءالله راكه فرمودند، "او مبين كتابِ است" شاهل بوديم.
حضرت عبدالبهاء فرمودند، "اجتماع احبّاء خيلى خوب است. يك ماه ديگر اينجا سبز و خرّم است. اين صحرا جايى است كه حضرت بهاءالله عبور خرمودهاند. اين مكانى است كه خحيمه جمال مبارك بريا شد. بسيارى از تعاليم مبارك و الواح مقذسه در اينجا نازل شد. "اين ارضى است كه انبياء اللهى در آن قدم گَذاشتند. آنها در اينجا سكونت كردند و بشارت دادند كه يومى خواهد رسيد كه خحيمه هروددگار در اين نتطه بريا خواهد شلد. حضرت مسيح هميشه از جبل كرمل؛ حيفا و ناصره عبود مىفرمودند. لهذا اين بلاد و اين جبل هواى روحانى دارد. آر انسان در حالت تفكُر و آرامش باشد، و بر اين نقطه مرود كند احساس مىكند كه اين كوه و اين صحرا با او تكلّم مىكنند. احساس او اينطور است. حضرت محمّد هم به اينجا آمدند. ايشان دو مرتبه به اينجا آمدند؛ يك بار وتتى يازده ساله بودند و يكـ مرتبه وتتى بيست و

مشت ساله بودند. غار حضرت ايليا اينجا است. او در اينجا اقامت مىكرد و شاكَردان بسيارى اطران او بودند و او آنها را تعليم مىداد اد تا تريت شوند."

## ضيافات بهائى




 شسسى به بيتالعدل واكذار شده است تا شرق و غرب مسكن است در مورد يك تقويم مردد قبول متحّد شوند.
آتاى راندال سسس يرسيد كه آيا مسكن است نعلأ تقوبم ايرانى را اتخاذيكنتد.



بايان اين ترن تأسيس مى يشود."





الهى بوده است."

## "مركز عهل و بيمان"

ناهار Y 4 نوامبر 1919





 رضة مباركه مشحون از روحانيت است."

 رسالة "ابن ذئب" آمده صحت دارد يا صرفاً حليث است. هيكل مبارك فرمودند، "بله؛ همه


آقاى راندال سؤال كرد كه آيا قبل از عزيمت ما حضرت عبدالبهاء درباره عهد و ميثاق و مقصود از استقامت حسحبت خواهند فرمود. حضرت عبدالبهاء فرمودند، "اين موضوع در الواح جمال مباركى ذكر شده است. دركتاب




 سبس در لوحى خططاب به من به خطّ مبارك، بسيار تمجيد مى فرمايند. مايل نيستم درباره آن

 او بيزار است، او را طرد فرما؛ هر كسى كه او را خلدمت كند منصور دار و هر كس او او را انكار كند
 "حضرت بهاءالله دركتاب عهدى، كلّيه الواح و ادعيه، در بيش از هزار موضع، مى مفرمايند كه „هر نفسى كه نقض ميثاق من كند، بىوفا است؛ كسى كه هنين كند بايد از او اجتناب كـر كرد،

 مى فرمايند. بيش از هزار محل در آثار مباركى و الواح مقدّسه، حتّى در كلمات مباركة مكان مكنونه دكر




 جايگاه ظاهرى را مى فهميم امّا دربارةٌ حقيقت روحانى مركزميثاق اطّاللاعى نداريم."
 مقام من؛ هر كلامى جز آنجه كه میگويم خططا است. جمال مبارك هيج جايى برای كسى جهت

تضهعيف [امرالله] باقى نگذاشتند. ايشان اين عهد را بستند تا وحدت بهائى را حفظ كتند تا احلى



 آن حضرت آن را »كتاب عهدى《 ناميدند. اين آخحين لوح مبارك بود. بعد از آن ديگگر هيَّ

لوحى نازل نشد.
"انْجه كه اممّيت دارد اتْحاد احبّاء است. اين خيلى مهمّ است. اتّحاد بايد در نهايت استحكام باشد. هر نفسى كه محبّت حضرت بهاءالله را در دل دارد بايد جان نداى يار ياران كند. محبّت ياران محبّت حضرت بهاءالله است. دراين امرمبارك هيج خططى جز اختلاف بين احبّاء

وجود ندارد.
"هر زمان كه افترات و اختلاف در ميان دو شخص ايجاد شود، نهايتاً به اعراض هر دو از
 كند. لهذا شما بايد وحدت بهانى را حفظ كنيد. اجازه ندهيد اختلان بين دو تن از از احبّاء ايجاد شود. وقتى اختلافى باشد هر دو متأتّر و محزوند.
 مشاهده كنيد، بكوشيد تا بين آنها مهر و محبّت ايجاد شود. چهه كه در ملكوت الهى اختلان معبول نه.
"حضرت بهاءالله مى فرمايند، »آتر دو نفس درموضوعى مجادله و اختلاف نمايند، هر دو


 جمال مبارك براى محبّت ظاهر شد. مقصود او حنين نبود كه بين دو نغس اختلافى ايجاد ايجاد شود.

 آقاى راندال گفت كه تصوْر مىكند كه امريكا در حال حاضر تدريجاً از لحاظ روحانى اندكى رشد مىكند. حضرت عبدالبهاء فرمودند، "ممينطور است. اميلوارم كه يوماً فيوماً تزايد يابد و مضاعف شود. جمال مباركِ با اشعd محبّت ظهود فرمود. اين سبب سرود من است. هيج سرور لذّتى جز وحدت احبّاء دارم."

## انقطاع



 خانم راندال عنايت كردند:

 رحح ملكوت به مثابة خورشيد ازانق تلب او اشراق نمايد."

## 


 ما بيش از آن مستغرق در احساسات بود كه بتوانيم سخنى بر زيان بان بياريبم. هيكل مباركى نيز ساكت بردند، الما دراين سكوت ما تعميد رِح را ما مىيانتيم.

## محبّت

ناهار YV نوامبر 1919
حضرت عبدالبهاء نيلى زود براى نامار تشريف آوردند وجميع ما را را بها اطاق دكر اسلمينت






 .

 ظلمت و تاريكى در ممه جا برقرار است. شايد شما سبب شويد كه به واسطزُ شما عالم نورانى

شود. اين عالم دنياى كثشار است، دنياى سفك دما است، دنياى نفرت وكينه است. انشاءاءاله




 هه كه حيات در اين عالم منوط به محبّت است. نوراني جلال الهى منوط به محبّت است؛ سكون تلب و ورح هر دو منوط به محبّت است. غير اس از اين هر
 بايد نهايت محبّت در حقَ او نشان دهند تا از آمدن به اين شهر وملاقات با ياران خشنود گُردد."


آقاى ويل گَفت بسيارى ازمردم در امريكا هستند كه به مطالعة كتبى دربارة نگارش خود به خود كه مذعى مى شوند ييام اولاح متصاعده را منتقل مىكند مىیيردازند و معتقدند كه به اين وسيله فنانايذيرى روح را ثابت مىى منند و اين سبب تسلّى قلب مى شود. حضرت عبدالبهاء فرمودند، "مقصود از آن حيست؟"

آقاى ويل گفت، "اثبات جاودانگگى."
حضرت عبدالبهاء فرمودند، "تا حذّى درست مىگییند چه كه احساسات و ارتباطات روحانى ميسر است. آنها تصنّ مىینند كه با ارواح در تماس مستقيم هستند. به آنها بغوييد كه آنحه احساس مىكنتد نتط احساسات روحانى است. عالم انسان هيج ارتباطى با عالم نبات يا حيوان ندارد. الّا احساسات يا عواطفى ورحانى بين اين دو وجود دارد. وتتى انسان به صحراه مرتع يا كوه نگگاه مىكند با آنها تكلّم نمىكند، امّا موجى از رابطهُ روحانى بين آنها وجود دارد. عوالم سُفلى قادر به ايجاد ارتباط با انسان نيستند، امّا داراى احساساتى اتند. آنـا خانم راندال يرسيد كه آيا درآينده هنرهاى جليد يا احتمالاً رنگهاى جليدى انى وجود خواهد

داشت.
حضرت عبدالبهاء فرمودند، "بله. هنرهاى جديل و ساير ابداعات آنچه را كه نعلاُ موجود است تكميل مىكند. همه هيز در هر قسمتى تجليد خواهد شد. اين نسل را با نسل گذشته نمىتوان قابل قياس دانست."
حضرت عبدالبهاء فرمودند كه مارگُت از برنج خسته شده و دكتر اسلمنت از سوب. مارگرت جواب داد، "بايد اقراركنم كه يك كمى."
حضرت عبدالبهاء فرمودند، "بلون آن كه بگَويد مى دانستم. مذتى برنج نخواهيد خحود." دكتر اسلمنت گفت كه غذاى ماذّى وقتى مائدهُ آسمانى وجود دارد زياد توفير نمىكند. حضرت عبدالبهاء فرمودند، "اين اصل اساسى است. حواريون حضرت مسيح دراينجا در بيابان براى مولاى خودشان حتّى غذا به دست نمىآوددنل. حضرت مسيح دربارة يوحنّاى معمدانى فرمودندكه ، "غذاى او علف وسبزه بود." بعد از مكثى فزمودند، "حضرت مسيح يكـ بار مشغول خحودن انگگود بودند و فرمودنل، » با هم هستيم در ملكوت به صرن مائده بيردازيم.《
glo
حدود ساعت سه و نيم حضرت عبلالبهاء ما را احضهار فرمودند. مى دانستيم كه لحظة جدايى فرا رسيده است. كلّ سفر ما يك روز و نه روزهاى زياد به نظر مىرسيد و به سختى

 حضرت عبدالبهاء با ول تكلّم فرموده بودند و اكنون كلمات شفقتآميز و مؤثّر ايشان دعاى آن آن


 قلب شما باشل، در اين صورت دروحدت ويگانگى به سر مى بريـم.
 شديد. مقامات مقذّسه را زيارت كرديد و به اين نقطة مباركه واصل شديد و ش شبها و روزها را در

 اجتماعات مبارك و روحانى تشكيل دهيد - اجتماعاتى كه در آن به صداى رسا ما محبّةالله اعالم شود. دراين صورت من نفحاتى راكه منبع از آن اجتماعات است استشا استا يابهاءالأبهى استماع نمايم و نغهات مليع كه ازآن جوامع نشأت بغيرد اصغاء كنم. "هميشه با شما هستم و تكرحه جسماً از شما دورم، امّا روحاً همواره نزديكم و ودر ميان شما شما
 شما دعا مىكنم و طلب تأييل و ملد كنم. ممه شما در ظلّ صيانت و حراست الهى مستر مرتِح باشيد." يكى لحظه با دست مباركى هر يكى از ما را گَرفتند و آخرين كلام حضرتش هميشه ماية

تسويت و دلگرمى ما است، "شما تحت صيانت الهى هستيد." عزيمت در زير باران جقدر مطبوع بود. به نظر مىرسيد كه طبيعت سيلآسا مىگريد و وباران
 ياران محبوب ايستاده بودند تا با ما وداع كرده، "دست حت همراهتانـان" بگويند. آنها ما را دا در اين

 است رمز آملن ما باشد - كه ملكوت را ترك نكردهوهايم.


حضرت عبدالبهاء در حال عزيمت به بيت مباركى
' مأنخذ اين بيان برمتزجم معلوم نشد. لهذا به هبل ترجبه متوسّل گَبتّ. " شربورگ Cherbourg شهرى در نورماندى در شمال فرانسه است كه بعد از بلعيدن شهر اوكتويل Octeville، اكنون
رسماً به شربورگ اكتويل تغييرنام داده است - م

「 بارى Bari مركز استان بارى درمنطتئ آيوليا Apulia (به ايتاليايى Puglia) واتع در ساسل درياى آدرياتيك - م
 و صدالت و محبتت و دوستى ورُّح و ريهانند. آيا بدين وسيله احبّاء تلب مرا مسرود نـىدارند؛ آيا آزوى تلب مرا

 كتبى حضرت عبدالبهاء دكركردهاند، گواين كه در قرن بدبع (صY را به اين خطاب برميجان مخاطب مى فرمايد..." جناب باليوزى در صفخه ه ه \& كتاب 'Abdu'l-Baha ' تصريح كردهاند كه اين لوح مبارك بوده و مأخلذ خود را صغحات ا-1 The Passing of ‘Abdu'l-Baha اثر كتاب حضرت ولى امراله و ليدى بلامغيلد (متاره خانم) ذكر كردهاند. در ترجمه كتاب بهاءالله و عصر جلديد، ص صY آن را "بيانات

 - حضرت عبدالبهاء مىفرمايند، "اطفال مانند شاخهأ تر و تازهاند؛ هر نوع تربيت نمايى نشو و نما كنند" (آثار مباركه دربارْ تعليم و تريت، ص•ج). در بيان ديگر مىفرمايند، "هركودك در بدو طغوليت مانند شاخه تر و تازه است و در




 وتركج كج شود وتا نهايت عمربر آن منهج سلوك نمايد."- م「
خصوصى است زيان محض است وخسران صِرن." (مكاتيب عبدالبهاء، جr، ص ع٪ץ) - م
^ بيان حضرت مسيح در انجيل لوتا، باب ף، آيات درخت بد ميوة نيكو آردد. زيرا كه هر درخت از ميوهاش شناخته مىمود. از خار انجير را نـى يابند و از بوته انگور را

نیىجيند. آدم نيكو از خزينه خوب دل خود هيز نيكو بر مىآودد وشخص شوير از خزينغ بد دل خويس جيز بد بيرون























ربخته ميشد."



 نفرمودند، امٌا جناب آتا محتدقانتى، معروف به نييل اكبر، جناب ميرزا علىمحند ورقاى شهيد، جناب شيخ


(.rir

צ
 مى ممند: "روزى كه الحّآى سيسان مطّلع گرديدند كه بايد مراجعت نـايند، از اين كه نتوانسته بودند هيكل مبارك را از زندان آزاد نمايند، نهايت حزن را داشتند. تبل از حركت حضرت بهاءالش آنان را احضضار و مقدارى ازغذاى زندان به آنها عنايت فرمودند و توجه آنها را به سيب زمينى كه جزر غذايى زندان بود جلب كردند و توصيه نمودند آن را در ده خويش بكارند. جون شغل اين نغوس زواعت بود، طزز كشت اين محصول را از زارعين محلز با نهايت علاته ياد گرفتند. منگام عزيمت نيز متدارى از بذر آن را براى كثت به ممراه بردند و اين محصول جديد در خاكي آذربايجان به دست الحبّاى سبسان، به امر مباركِ حضرت بهاءالهُ، كاشته شلد و بس از آن زارعين ديگر نواحى به كشت آن آشنا شدند ر ر بدان مبادرت نمودند و به اين طريت رايج گرديد به طورى كه از لحاظ غذايى براى آنان اهمّيت حياتى و اساسى ييدا كرده مكتّل غْلات، يعنى محصول تديمى و دانيى آنان گرديد و به كزات اين محصول جديد تمام ايالت آذربايبان را از بلایى تحعى، كه اغلب بدان دهارمىگرديد، رمانيد." - م
 ويليام هاوارد تافت William Howard Taft، از سوى حزب جمهرى

 نامزد رياست جمهرى كرد. وددرو ولسون Woodrow Wilson، بعل از بحث و جدل بسيار از طرف حزب دموكرات نامزد شد. نغر ههارم يوجين دبس Eugene V. Debs از حزب سوسياليست امربكا بود. در انتخابات عمومى، ويلسون


 كالج انتخاباتى، نغر دوم مى شـد -
 در اواخر ترن نوزدمم و اوايل ترن بيستم است. او نيهيلى برتر در جناح آزادى
 بود و در دوان رياست جمهوى وددر ويلسون، از سال 1911 تا 1917 به عنوان جهل و يكمين ونير امو خارجئ

ايالات متّهده خدمت كرد - مر م

ه" در جلد ارّل بدايعالآثار، صYY جنين آمده است، "آنگاه امر به تليفون و استفسار حال مستر برايان و حرمش
 مستر برايان خودش در سفر است. لهذا در يكى اتومبيل بزگگ، كه ملتزمين ركاب مم در حضود مرينى مباركى بودند، سوار شده مسافة بعيدهاى خارج از شهر طيت نمودند تا به قصر مستر برايان، كه بهترن نقاط آن صفحات بود، نزول الجلال فرمودند. حين ورد، خانم محتره مسس برايان دويده با نهايت خضوع اظهار مسرّت و ممنونيت از عنايات مباركى نمود و همجحنين دخترش؛ و بس از استماع تعاليم و مساثل و مطالب اميهه وصرف جاى و شيهين رجاى آن نمودندكه بعضى
 تأليفات ايشان محض يادكارو انتخار تقديم نمودند و استدعاى دعاى مبارك در نصرت و ظفراو در آن سغركردند؛ زيرا
 كنايت ايشان مايل مىساخت. لذا حين حركت مناجاتى در طلب تأييدشان در كتابجهاى به تلم مباركى صددر يافت و باز بياناتى كى مزيد انجذاب و اطمينان و سرهد و افتخار و حبور آنها بود، غرموده حركت نمودند و تا حين حركت شاير الطان مبارك بودند." جناب باليوزى مرقوم نمودهاند، "ويليام جنينغز برايان درسفرخود به دورجهان (ף-0 - 19 ) به ارض اقدس وارد شد و در حيغا اقامت نمود. به علّت اوضاع و شرايط آن زمان نتوانست با حضرت عبدالبهاء ملامات كند. حضرت





 به محل" اقامت برايان، كه با شهر فاصله داشت، رفتند تا با خانم برايان و دخترش ملاقات كند. طولى نكشيد كـ مطبوعات ازورد حضرت عبدالبهاء به لينكلن مطّلع شده خبرنگاران خود را براى مصطاحبه با ايشان اعزام كردند. اعراب در زمرة كسانى بودند كه طالب ملاقات ايشان در متل مسلز اقامت بودند. اقامتى كه بيش از دوازده ساعت طول نكيد و توجه قابل ملاحظهاى را به خود جلب كرد" (باليوزى، Abdu'l-Baha, Center of the Covenant' ،

ص(YM9).


 ثوئي (1^4^) امير بيسمارك و دوك لاونبورگ و نحختين صدراعظم تاريخ آلمان. بيسمارك توانست آلمان متّحد را به
 بيسمارك نيز صدراعظم اميراطوى شد و لقب صدراعـم



مراجعع نماييد - http://www.bahaifaithart.com/Bahaifaithart/PAINTINGS.html " " تَر هريگل مورد بحث همان فردى باشد كه از بانيان جامعة بهائى آلمان است، توخيحات زير خرعرى است: دكتر
 (توسّط خانم وايت به امر مبارك مدايت شد. بعدها خانم وايت با حضرت ولى امرالله بناى مخالفت را گذاشت. دكَ هريگل نيز متعاقباً با ولايت امر حضرت شوتى افندى مخالفت كرده از امر مبارك خارج شد. در مـان مأخذ نوق نوشته شده كه در زمرة ناقضين ميثاق محسوب شده است. اوايل دوران رلايت آن حضرت،
 مكتوب هريعل به اشتباه خويش بى برده است. كاتب ميكل مبارك مرقوم داشته كه با آن كه از طرف حضرت ولى امراله به ار تأكيد شُده تبل از جانبدارى ازكسى به معلالعه نصوص بيردازد الّا در اثر سخنان خانم قت وايت بصيرت خود را الز دست داده است. بعد اظهار اميلوارى شده كه به مرور زمان حقيقت الواح وصاياى حضرت عبدالبهاء مكشوفگردد. در
 تمايل كردهاند كه در ظل" امر مباركى درآيند و مجذداً تسجيل شوند. هيكل مباركى به مهغل ملَّى آلمان توصيه فرمودهاند
 اشاره به بعضى ناتضين از جمله نوه ازل، خانم وايت، احمد سهراب، كوجكترين تعلّل و مسامحه در معابل آنها را بحرانى شديد مـجون وضعيت آتا و خانم هريگل محسوب مىفرمايند. روحيه خانم نيز در صنحه 119 متن انگليسى م به نفض ميثاق توسّط هربیل تصريح دارند






r" در لوح مباركى خطاب به مسس ثارسنز آمده است، "معادن ثلثش راجع به اين مخزن اسـت" (خهلابات سه جلدى،
طبع آلمان، ص•VY).
ז" در لوح مبارك خحطاب به مسس بارسنز آمده است، "دفينه آرييدا شود ثلشُ راجع به اين مخزن است." (مهان)


به مخزن را-جع است. (هـان)
-" در لوح مبارك خحلاب به مسس بارسنز اين مودد مشاهده نـى شود. به جاى آن "اداى رسوم حيوانات به حكومت"
امت كه درشرح فوق وجود ندارد ״" در لوح مباركى خحطاب به مسس هارسنز آمله است، "آر هيزى زياد بماند آن را بايد نقل به صندوت عمومى ملّت به جهت مصارف عمومى كرد." (خطابات سه جلدى، ص VTI).
پ

 شده) مىفرمايند: "آنها [محافل] بايل به مر وسيلهاى كه در اختيار دارند، از طريق آبونه شدن، ارسال گزارش و ممالات، به تشويت و ترغيب توسعd نشريات مختلف بهائى بيردازند. اين قبيل نشريات عبارتند از "نجم باختر" و نشهية اطنال ملكوت" در ايالات متّحده امربكا، "اخبار امرى" در هندوستان، "خورشيد خاود" در تركستان"، "ستاره شُرت" در رُابن، "شمس حقيقت" در آلمان." (ترجمه)
 حضرت اعلى در دلائلالسبعه به آن اشاره فرمودهاند. برانى آكاهى بيشتر نگاه كنيد به مائدة آسمانى، جY، صVA
 -r. حضرت بهاءالله مىفرمايند، "... ظلمى فوق اين در عالم الهى نه كه جمال قدم به دون خود استدلال بر حقِّيت خود نمايند بعد از آن كه هون شمس در تطبب زوال سماء لايزال مشهود ولانع است" (مائدهُ آسمانى، جV، صY ا) - م "r مقصود ويلهلم اوّل قيصر آلمان است كه يس از غلبه بر فرانسه و شكست دادن نابلئون سوم، دركتاب مستطلاب

اتدس اورا مهخاطب ترار دادند - م
rّشايد اشاره به بيان حضرت بهاءالله دركتاب اقدس باشد كه خططاب به تركيه عثمانى مى فرمايند، "يا معشر الرّرم نسع
بينكم صوت البوم..." (بند A4) - م
 ترجمهاى از آن ذكر شده است كه، "نگران نباشيلء عنقريب ابوابِ كشوده خواهد شمد و خيمهُ من بر صفع جبل كرمل


















 نكاءكيد -


 انتشار يافت. بعدها مرضيه گيل آن را با عنوان Forces of Civilization http://www.h- كرد كه در سال آ به طبع رسيد. ترجمه يوحنّا داود در نشانى زير در دسترس است $\rho^{-}$- net.org/-bahai/diglib/books/A-E/A/abdulbaha/mfc/mfc.htm
 انتخاب اعضاى موتّه در مجالس ممالكى محرسه منوط برضايت و انتخاب جمهو باشد احسن است جه كه اعضهاى منتخبه از اين جهت تدرى در امو عدل و داد را مراعات مينـايند كى مبادا صيت و شهرتشان مذموم گردد و از درجئ

حسن توجْه الهالى ساتط شوند. و مـجوظنّ وگمان نرد كه مقصود از اين كلمات مذمّت غنا ومدح نترو احتياج است بلكه غنا منتهاى مملوحيّت را داثته تَر بسعى وكوشش نغس خود انسان در تجارت و زراعت ر صناعت بغضل الهى
حاصل گردد و درامورخيينّ حرف شود" (رسالة مدنيه، ص• •ب) - م




احقاق حقوقش متصوّد نگگردد" (رسالل مدنيه، صYY) - م





 شخصى سيًّ (صY) نيز به اين گرنه مطرح شده است: " در اين شالْيك گلوله ها جنان تأثير نموده بود كه سينه

 را به وضعى كه دركنار خندق افتاده بود برداشتـ" - م






ادنى آسيبى نرسيده بود." - م








جسلد را در كارخانة شـخص ميلاني بابي مصفوظل نموده، رذ ديگرصندوت ساخته، در صندوت نهاده، امانت گذامتنذ. بعد به موجب تعليماتى كه از طهران رسيد از آذربايجان سركت داده، بكلّى اين تخيّه مستو ماند." ه؛ معصود ازغواد، فزند طوبى خانم وميزا محسن افنان است - م
" צ\& ممانطود كه نويسنده در سطودبالاتر اشاره كرده، بعد ازمراجعت به مسافرخانه به نوشتن ترجـة بيانات مباركى مشغول مىشّده است. بدين لهاظ كاملاُ مشخْص است كه نحوة انتخاب دو بيتالعدل محلّى و ملّى را الشتباه كرده است. در واتع هيأت نمايندگان يا وكلآكه توسّط مردم ثرشهر انتخاب مىشوند در محلىى جمع مىشوند و اعضاء بيتالعدل ملَّى را انتهاب مىكننل. انما، در سطح محلّى اعضاء بيتالعدل محلّى با رأى مستقيم مردم انتهاب مىشوند. البتغ استثنايى در مورد طهران، به علّت وسعت وكثرت جمعيت بهانى، وجود داشت كه احبّاء تعدادى از ياران را به عنوان نماينده انتخاب مىكردند و آنها به انتخاب اعضاه محفل روحانى طهران مبادرت مىكردند. امًا، ترتيب انتهابى در الواح وصايا پيشّبينى شُده است -
 مى شود. نام كامل او كه به كنستانتين كبير نيز معرف است، فلاويوس واليوس آنورليوس كنستانتينوس آنوكوستوس

 كنستانتين و معاونش ليسينيوس Licinius مشتركاً فرمان ميلان Edict of Milan را در سال rir صادر كردند كه

بردبارى مذمبى برای كلّه اديان در سراسر اميراطودى را العلام مىكرد.- م
 كه نمى تواند آدم بكشد، اين ملح نيست. زيرا از ضعف است. يا آن كه طفل عفّت و عصمت دارد؛ اين مدع نيست. زيرا از خعف و عدم توّت اوست. ولى تگر از ورى عقل باشد مملوح است" (محاضرات، جY، ص•VA /گلزار تعالمم

بهائى، ص(I).
-" اشاره به بيان حضرت مسيع در انجيل متى، باب نكنيد و مشل طغل كوهچ نشويد هرگز داخل ملكوت آسمان نهواهيد شد. يس هركه مل اين بهه كوجكـ خود را فرتن سازد، همان در ملكوت آسهان بزرگتر است." حضرت عبدالبهاء در يكى از خحطابات مبارك مىغرمايند، " به به هه اطنال مباركى مستند؛ خيلى نوانيند. در وجومشان انوار محبْتاللُ باهر است. در سقَشان دما ميكنم. به تول حضرت مسيح اينها اطفال ملكوتند قلوشان مثل آينه در نهايت لطافت است هر گاه تلوب بزرگان مثل اينها بشود خوب



 اثرات اين خطابة مباركى هنين نوشتهاند: "امًا تأثيرات آن خطابئ مباركه هنان بود كذ در بين مسيـيـان و اسرائيليان از آن به بعد الفت و ارتباط به ميان آمد حتىى بنای آن داشتند كه دركنائس يكديگر حاضرشُوند و در يگانگى و اتتحاد ملل و مذاهب نطت نمايند و هر وقت در محضر اطهر و مجمع بهائيان حاضر مى شدند از صميم تلب شاكر اين امر اعنم و
 فرمودند، "امرنز در كنيسة موسويان صحبت كرديم. شما ديليد كه خگَونه اثبات شد كه حضرت مسيح كلمةالهُ و حضرت محمند رسولالله است. از اوّل ديانت مسيحيه و اسلام الى يومنا هذا كسى در معبل يهود در حقيتت مسيع و محتّد جنين نطقى نكرده كه هيحكس اعتراض نتهايد، بلكه اكر مدنون و مسرود شوند. اين نيست مگر تأيبد حضرت بهاءاللُ" (ممان، صV•



دركنيسه يهوديان ايراد شده وبه ممان مواردى كه ذكرشد اشاره دارند - م ro آريوس Arius از آباء اؤليه كليسا بود. اوعيسى مسيح را خلقى اوٌل خحلاوند مى دانست و معتقد بود مهان فاصلaاى كه
 P - Y Y Y Y - عهد عتيت، كتاب زكرياى نبى، باب ع، آية \&ْ متأسّفانه مترجم نتوانست اصل عبارات نوشته شده روى سنگـ مرتد حضرت غصن اطهر را بيابد. زيرا حضرت ولى امراله رمس اطهر ايشان را به محلّ جديل انتقال دادهاند و ديگر اثرى از نوشته مزبور دى سنگت جلديد نيست. در استفسارى كه از جناب دكتر وحيد رأنتى شد، ايشان گفتند كه در آن ايّام رسم بود كه اين عبارت روى سنگى قبو نوشته مىشد، "مو الباتى ارجعى إلى ريّى" كه عبارت دوم آيه ترآنى است. - عهلد عتيت، كتاب اشعيا، باب זه عبارت مودد بحث در باب يازدمم كتاب اشعيا، آين ده، است. التا ترجمة آن به التتباه "سلامتى او با جلال خحواهد بود" ذكرشده است. در سحالى كه عبارت انگليسى his resting place shall be glorious است

كه خرج ميكل مبارك از بغداد درسال IYVQ واتع شد - م ^ه اين واتعه در عهد جلديل؛ كتاب اعمال رسولان؛ باب 1 دكر شده ات. در آية

 آن عيسى هستم كه تو بدو جفا مىكنى. ليكن برخاسته به شهر بروكه آنجا به توگفته مى بشود جه بايد كرد. امّا آنانى كه
 جون جشمان خود را گشود هيج كس را نديل و دستش را گَرنه او را به دمشق بردند و سه رغ نابينا بوده هيزى نخورد و
 رفته بدان خانه در آمد و دستها بر وى گذارده گفت، الى برادر، ثانول، خحداوند يعنى عيسى كه در زامى كه مى آمدلى بر توظاهرگشت مرا فرستاد تا بينايى بيابي و ازرحى القدس برشوى. در ساعت از هشمان او جيزى مثل فلس افتاده بينايى يافت وبرخاسته تعميدگرفت."
بعداً شائول (يولس) شُخصـاً اين داستان را براى دمشتيان تعريف مىكند كه در هـان مأخذذ باب Y Y آئ YV به
بعد درج است - م

 يرتستان) بود كه حدود سال IA£V با مركزيت بيروت شروع شُد. بعد از ونات الى اسميت، اين كار تحت نظركرنليوس



كه در اين امر همكارى كردند عبارتند از: Nasif al Yaziji, Boutors al Bustani, Yusuf al-Asir





 كه متن فارسى آن در دست نيست. در لوح كوتامى حضرت عبدالبهاء در نهايت فصاحت بـا به آن اشاره فرمودهاند: "ايى


 هاضرو از نعـت آسمانى بهره و نميب دارى و به خحدمت ملكوت مشغولى و به نفحات جنّت ابهى مألوف. تا توانى به


" جناب دكتر يونسخان افروخته نوشتهاند، "يكى نغر از مبلّنات متعضب بيرتستانى ييرنى بود مسمّاة به ميس رمزى كى










 است كه بعدها كاتب حضرت ولى امرالله شد - م


نونته است. هـانجا ذكرشده كه ايشان در ميان الحبّاى غريى به Angel of Mount Carmel معرون است - م











 آنها تزلزلى راه نداشت. حتى در زمانى كه مسجونيت در نهايت شذّت بود و حضرت بهاءالش در تشلل تشريف داشتند به

 خورد آنكاراريد."










نتل خراهد شـد - -















آن رقت مثل مرشدم حضرت باب بشوم و واز بالاى دار خطبهاى مانند خطبئ او ادا كنم و لذا حاكم و دائرماش و وكيل
 احبَ الأشياء نزد من مصلوب شدن است شنيدند، جنان كه آب سرد بر آتش ريخته شود سرد شدلد و و بعد از آلن مين كه ميأت تنتيشيه به عكّا آمده از من ملاحات خواستند نِئيرفتم."


 Iarr 1 در تفليس به دست يكى از ارامنه به نام عاملان آن بود، به تـل رسيد -
 مذكور اينگونه از لسان مبارك نتل شده است: "جمال باشا به تدس رفت ر آنجا به واسطل لوائع و مفتريات اعدا و




 نكشيد، قونسول آمد. كفت تعجب است. تالگراف جمال باشا از بئرسبع رسيد و حال آن كه جنتى در كانال دارارد.

 عاقبت او را مىديدم."




 مِن مذا الأصل القديم. مقصود ازاين آيها مباركه غصن اعظم بوده"


 است، مىفرمايند: "البهاه عليك و على مَن يخدمُك و يطونُ حولَكِ و الويل و العذاب لتُن يُخالفُك و يؤذّيكـ.

طويى لمن والاكى و الستقر لمن عاداك."


 است" (مـان، صغ ٪). در بيان ديغر آمده است، "جمال مبارك به تلم اعلى عهد وئقى و ميثاق عظيمى تأسيس نمود و به موجب عهد و ميثاق كلَ بايد اطاعت و انقياد نمايند؛ مفرىى از براى نفسى باقى نگذاشتند و به شرطى مشرط















