## اسماعظممالهى


تهيه و تنظيم:هوشنگ گَهر ريز

$$
1
$$

## اسم/عظهمالهى


$1$


500)
piersian institute
FOR BAHA'I STUDIES

俍

艮
 حتّالاعكاد الدام لازم مهنول دارد .













'
P.O. BOX 8464. DUNDAS. ONTARIO CANADA L.OH GM2
(اين كتاب را به نوه بسيار عزيزم شميهم زينى (Shamim Zainy)اهداءٍ مينمايم)

| شناسنامه كتاب |  |
| :---: | :---: |
|  | نام كتاب |
| هوشنك | نويسنده |
| سال. | تاريخ نشر |
| لندن انكلستان | محل نشر |
| اوّل | نوبت جاهِ |
| إ0.0. | تعداد جإ |
| نشر بديع - لندن | ناشر |
| مينا | ولرّزنى |
| بوك برس | حالهو صحا |
| سمندر | اجرایى طرح |

## مقلّهمه

جندنى قبل مؤسسه فنخيمه معارفس بهائى بلسان فارسى طلى مرقومهاى كه متن آنَ در اين
 عبد خواستار شدند اين امر همانطوريكه از مرقومه مورخ شهر آلنّوُ آن هيئت مستفاد ميگردد
 عزيز بهانى و ياران رحمانى بيش از بيش با آثار و آيات طلعات مقدّسه أس كيرند و سببا ازدياد معلوماتشان شود.





 كُمينى كه به معرلِت جمال مُبين نصيبب اهل عالمُ كُته و و در آثار جميع انبياء مذكور بوده پاسم








 رضوان سنه ץ .
$\therefore \because$

1
$:$





 او سالها رياست اداره ريشهكنى مالارياى شهرسرستانهایاى آبادان، خرمشهر وكركانرابها عهده ذاشت. در سال شک



 بلنار ستان و مقدونيّه مهاجرت نمودهاندئر







 اميد است كه به تدريج به جليتيه طبع آراسته كردند.

## فهرست مطالب كتاب

صفحه
$\lambda$
If
iv
11
Y.
Y.
Y.

YD
Yq
ry
fr

 \&- حلّاسم اعظم در آب
 1- مطابقت حرورا أبجَد با اسابمى إبراد واعداد 9- بيست و جهار بير - أدلاء اسم اعظم
 11- تحيّيت اللّه ابهى ذكر أسم اعظمّ است

M

Y
YD

 1 1 1 - ديانت زردشتتى وانتظار بيروان حضرت زردشت بنظهور خضرت بهاءاللّ
 -Y- تاريخ مسيحيت وانتظار مسيحيان بـلهور جمال مبارِى

 .
 هץ- اعثقاد اهل بها بظهور بعدى مظهر أمر البهى

l 1 N
צY－روح القدس همان اسم اعظم المهى است YY－Y－جبرئيل همانان اسم اعظم الهمى است

 －「－ ر 10.1 بF• ｜－Yا－نوآباربعه－جهار ابواب－نائب المام
 －FY شF هـ

$\because$


## السم اعظظم ورْمزِمْمَمنَم



 (آياتبيتّاتصنعه \& \& ب)

يكديكر وخلق معاشرت نماثيدير
اسم اعظم نام مباركى حضرت بهاءٍاللّ است جنانجهِ خود هيكل مبارك در لنح تجليّات
ميغرمايند:



ونيز ميفرمايند:
,اليوم لايق آن كه به اسماعغظم متشّبث شوند، نيست مُهرْب و متَّرّى جز او و ناس را متحّد (ندا باهل عالم بعنحه 59 )









 بوده؟ درمرقوهه مورخ "طرح اسم|عظم بنابرتحليق و ومطالعه جناب ليضفى اياديى امراللّهتوسط حضرت عبدالبهاه.












 حضرت عبدالبهاء ميغرمايند:


 (تذكرة












وعيان كشت و انتظلار جندين ساله بشُر بها انتهمى رسيد و آن زمانى بود كه بحر لضل و رحمتـ الها
 عرشن جلال من غير ستتر و حجاب عالم را به نور ظهور منور فرمود و اظهر من الشمسن باين آيات باهزات متكلّم گُشتر:



أرادككمُالاّ مايُقربكمالى العرد الخبير،

 شنواذاشتّه باشيد.
و نيز شهادت ميدهد باينكه:
"شهدالله انه لا اله الا هو والذى آتّى باسم الاعظم انه لَموكى العالم طوبيى لسميع سَمِع ندائه
(لنالى حكمت جلد امنحه 99 )


 غالفىى كه طريق صوابش را برگزيند.
حضرت'عبدالبهاء باين بيان احلى ناطق قوله الجو الجميل:
 نلحات قدس مشام اهل سرادقّ عزّت را معطّر نموذه و امْواج محيط الهمى بر سواحل



 غرّااستو رايگان نثار ميشود والبهاء عليكم يالخباء اللّه ع ع
(منتخباتى از مكاتيب جلد
لوح حكمت از جمله الواح مرّهه نازله از يراعه جمال قدس جانان است كه به بالفتخار جناب




الفلاسفه ناميده و دربارهاش ميفرمايند او عارف به حتايق مستور از ابصار بوده و مردم را به شناسائى خداوند دعوت مينموده است ودرباره بقراط ميفرمايند او فيلسوف بزر دُ بوده. حضرت



 اين ندا الست كه از يمين عرش مرتلغ واكُر لوت ورونت جميع ابضار در بصرى محصور گردد شايد
 - جناب Tتا محمّد تائينى معروف به نبيل اكبر يكى از علماى بنام ايران بود كه در علم و











 حضرتعبدالبهاء خطابَ به يكى از موزمنين ميفرمايندا



( (1)
سرگردان مانده،



مبعوث گُشته|اند ثابت شُده است كه بيوسته بصورت بشر در جامعه ظاهر ميگردند آنان جامع


 شاعر ميگويد:
اسم اعظم بكند كار خود ايدل خوش باش



## (كتاب دور بهاني مفعه





 دوران حضرت مسيحصبيح شُكل يكـ ماهى را داشت كه اشاره به ماهى يوحنّاى نبى يعنى (يونس)



 "
حضرت نتطه اولى در ضمن شُح سورةالقدر از قرآن مجيد در مورد نقش اسمماعظم در اسلام ميغرمايند:





 كل صحيغه به صحيغه شرحمهاء شهرت و متروف اسبت. سورة القدر در مكه معظمه نازل شـده و و مشتمل بر ه آيه ميباشد. ( امَا در دوره جمال مبارى نتش اسم اعظم متداول بين اخجباببا به صورتّى است كه شرح آن



اسرار الهى را بيان ميفرمايند.
حضرت بهاءاللّه در لوح نصير كه در ادرنه بالتتخار جناب حاج محمّد نصير تززوينى نازل لرمودهاند ميفرمايند:

 تموج لىى ذاته باسمه الاعظم الاكبر، فضهون'بيان مبارى آنكه:


جمال مُبين در لوحى درباره اسم إِعظّم ميفرمايند:


 (IY آيات المهى جلد Y صراط مستقيمر راهنمودهـ

خطوط فِص״ّاسم اعظمم.

حضرت عبدالبه|ء در مناجاتى ميفرمايند:




 مايُشاء نشان و رمزى ازصفات و كمال خداوند و جلال و شكوه الهى را دارا مىاباشند.




 جاودانى استّ.
حضرت عبدالبهاء در مناجات ديگرى ميغرمايند:








 يمين و ديگرى در يسار مىاباشند.
( تُريحاسماعظم توسّط حضرت عبدالبهاء بالتخار آقا سيتد نصرالله از سادات خمسن:


 رجوع شود بها Tن.













 كه منغلعل به جميع صلات راسماء الهيّهاستاست.


 إتتباس انوار است كه به واسظه وسيله كبرى المستليضة من الحق والمفيضة على الخلق حامل كُردد.
بارى(باء) حقيقىى كه حقيتت كليهاست جون ذر مراتب ثلالثه از زُروهاعلى تانابه مركزآدنىا
 كرديد, كوكبى از يمين و كوكبّا از يسار و اين رمز عظيم دو شكلمى اسيت كه در در يسار ر يمين اسم







 - -

| $\lambda$ | $r$ | $Y$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | $\Delta$ | $q$ |
| $\gamma$ | $Y$ | $Y$ |

ا- در كلمة خواحرالهاى - - و-ابه ترتيب دارایا الرزش عددى هشت، ششو يكن هستنذ كه جمع آن باعدد بانزدهد برابر میاشود.
 يننى(توا)است.


 كه جمع آن با عدد بِنج برابر ميشود.


 عددى كلمه (آدم) است.

## تأثير اسم|عظم

## حضرتبهاءإللّه ذرباره تأير اسم اعظم در لوحى ميفرماينّن.


 و'جعل البر الاسماء كلها منوطاباسمه الاع عظم وانه قدظهر بالحق ولكن الناس اكثر هم عنه معرضون،

درباره تأيرات اسم اعظم بايد كفت كه. حضرت عبدالبهاء دِر الواح مباركه ابشاره




 توجّه مينمايند.
در اين حالت طالب و عاشق جمأل مُنير دوست ميشُوند و دنيا و آنجها در اوست يكسره

 رسيدند عالكم تادر بر تبديل و تنيير شان نتنوافهد بود.
 ميگردد ودر كرّا"حوال شاد و مسرور ر راضى هستندا حضرت عبدالبهاءاءر مورد ظهور اين تأير در مؤمنين ميفرمايندئ



اتحّاد و انجداببين احبابناست،
ونيز ميفرمايند،
"اسم|عظظم تأيراتش در امور جسمانى وروحانى هر دو محقّق و مسلّم است، .



 تلارت نما تا تأثير عجينب مشاهلده نمانى, جميع آن قوى أوهام كردد و معوو ونابود شوده. (لّحبالتخار خانم الاورت)

ونيز در لوح ديگرى درباره تأثير اسم اعظم ميفرمانيند:




## طرز استفادهانگشترى اسم اعظم وطريقه بكار بردن آن

خضرت عبدالبهاد در هورد استْفاده از انگُشترى اسم اعظم در لوح خانم إيزابل بِمينظام
ميفرهايند:
 (لدح بالثّغار خانم ايزابل برمينگامه)


 اگر انگشترى موجود باشد بايد آن را در دستّر راست نمود.






 نيز شب هنگام آخرين كلام قبل از خوانب بر زبان برده شود. اسم اعظم المهى يُكانه اسمهى است كه

اسم اعظم الهى





جديدى تبديل مينمايدنا (ترجمه نگارنده)
 انگّلستان مطالبنا مرقوم ميغرمايند كه مضمونش جنين استا





 خطاب به محفل متدّس ملّى رُايون باينِ مضمون ميفرمايندا:
 مهنوعيّتى بُر جواهرات وكتب امبرى ملاحظله نگشته وبا وجودى كه براى ساحت و و توليد و لرورش


 بيت العدل اعظم درباره اينكه ميتوان از انگشترى اسما اسم اعظم براى مرده مره استغاده كرد در جواب اين عبد ميفزمايند:





## نصب لوحه اسمم اعظم

در خموص نصب لوحه اسم اعظم جناب دكتر لطفاللّه حكيم منشى مبارك مى منويسل كه


(نتقل ازانجار امرى ايرانان)





اقدس باشدزيارت نگشته است،
حلّ اسم اعظم در آب
حضرت عبدالبهاء در مورد حلّاسمم اعظم در آبـ ميفرمايند:



در كتاب مصباح گْنَمى نقل از بينمبر اكرم حضرت مْمدّد است كه لُرموده هر كس كه اين





## اعطاءِ لقـب اسمم اعظمر به بعضمى از مؤمنيـن





اعغظم قائل كشت. اين مؤمن و فدائى جمال مبارك در تبليغ أمرالله و مواجهه و مباحثه با بابيان كوشُش و مجاهدت بسيار نمود.
حضرت بهاءاءاللّه خطاب به ايشان ميغر مايند:
 وليز ميفرمايند:

 (السرار الآثار جلد الدنحه (IYه)

الشهدلفيّذاتكن انه الا اله الا هوه
و نيز در لوحى بايشان ميغرمايند:



(













حضرت عبدالبهاء در لوحى ميفرمايند:
"-
 حضرتت بهاءإللّه در الواح كثيرى نفس مباركـ را به نام اعظم خطابي ميفرماينداز آن آن جمله
 از بغداد به اسلامبول به بندر سامسون هر درياى سياه نزديكى شُدند ودر ميان هُودج كه كه با آن سغر



 حضرت بهاءًالله از حوادث مندرجه در لوح ملاح القُّدس اخبار فرموده و تأكيد در ظهور بليّات ر امتحانات شديده دارند تمامى اين لوح مبارى تاكنون به طبع نرسيده استا


 : معروض داشته و به نعوت جمال ابهى و عبوديّت خود هرداخته از از اين رو مورد عنايت مبارى قرار

$$
\begin{aligned}
& \text { شاعر شهير بهاني حضرت نـيم اصفهانى ميغرمايد: } \\
& \text { اي شهنشاه مُلك كُ كُ كيكُون } \\
& \text { خون نمائيم شكر ذات تو چون }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جان سـاريم در رهش اكنون } \\
& \text { آنت رَبى مُعينْ مَن نَاجاك } \\
& \text { اكى جمال مبارك كبيجون } \\
& \text { كى توانيم حقَّ حمد توكى } \\
& \text { نعمتتاز از قياس ما برتر } \\
& \text { خاكساريم بر درش اينكـ } \\
& \text { أَنت ربّبى ولَّى مَن والاكی }
\end{aligned}
$$



جمال مبارك يكى الزالواح ميغرمايندا



لمى كتب اللّهالعليمالحكيمه.
مضمون بيان مبارك آنكه:


حضرت عبدالبهاء ميغرمايند:






وسهيمعع







 اين مقام راداردر.
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:




در آئين بهائى طبق حكم كتاب مستطاب اقدس بر همه فرض و واجب كشُته. كه



 تصميمات بيتالعدل اعظم المهى قسمت دوم تقسيم آنحّه را كه داراست و و مالكـ است است بهر كس و
 است كه فرموده:





 حضرت بهاءاءالله در مورد اسرار و رموز كتاب هياكل در لوح جناب مُبّلغ مرحوم محمّد
ابراهيم يزدى فُرموده.

 ( بحريازنبحور اسماء سير نمودهي
 شُيخ بهائى در شعر خودّبنام مقدّس اسم اعظم اشاره كرده ميگويد:





 علمه البيان، در تفسير صافى در ذيل اين آيه آهله الست كه سالبيان الاسم الاعظم علم به كه كل












 الحسنى غيرقابيل احصاء ميباشد. حضرت عبدالبهاء ذكر اين اسم را مبارك دانسته و سبب سعادت بشر و و راحتى من


 ترسيم Зُشته از مشتقّات اسماعظمهاستا
 تيمّن ميشمارند ولى نصب آن بر سنع دبور واعلانات در و ديوار و يا الصاق به رسائط جائز شمرده
حضّت عبدالبها، در لوحى ميغرمايند:

 جون در مطاللب مختلف اين مجموعه ذكر حرورا ابجَد بسيار بميان آمده لدا كُنته ميشود





اسامى مؤمنين از آن اعداد استغاده ميفرهودند. در كتاب فرهنگ لنات منتخبه در اين باره



 قائل شدند كه آن را حساب آبجِد يا حساب جُمّل مينامند.











 (IYYF (رياضى اللناتجلد

جهريق و شديل هر يكـ سيضد و هيجده حضرت بهاءاءِالله مينرمايند:




واهل سفينه عنايتّ ماء و 'نيز ميفرماينده:














 را باز و سرّ معما زا كشُغ نما نمانيه.




 حضرت عبدالبهاء ميغرمايند:





ونيز ميفرماينده



 اكبر و بضضى در بیى آن بودند كه آيا اسمى كه باب معرفت و شناسانئي رموز الهى است و شرط

شناخت ساحت كبريائى جرا حقايتش پنهان مانده. آيا آن اسمى كه عالم خلتت را بوجود آررده


كون و مكان است حرا طالبينش را از اين فيض محروم سار ساخته؟

آشكار گرديد.
حضرت بهاءااللّه در اين مورد ميغرمايند:



بدينترتيب آن اسمى كه ازاو علومارليّن وآخرينبه عرصه شُهود آمد و آن نامى كه عارفان




حضرت عبدالبهاء در مناجاتى ميفرمايند:


 ونيز ميفرمايند:
"دورهاسماعظم موهبتاندر موهبتاستو و مسرّتاندر مسرّت و عليكم التحيّة والثنّاء،


جمال اقدس ابهمى در يكى از الواح مينرمايند:
"
 (آيات المهى جلد Y هنحه

ونيز ميفرمائيد:


ظهور اسم اعظم بشارت دادهـ،

## 

حضرت عبدالبهاء در لوح جناب محمّد عطّار در بندر گز ميفرمايند:
 كه حضرت نقطه اولى الا آلان مكتوم. حكمت آلان التضفاء تنمايدلكن من بعد دكر خواهد شده (YYY امر و خلق جلد Y مفنحا (M)

در رساله مكاشفات يوحنا در بابالا درباره آدلاء اسم اعظم ميفرمايند:









 (كتاب مغارضات صنحه (Y)

كويند كه تراشكر ميكنيم،


 تبعيد بسر ميبرد.

 تفسير اين رساله هرگز بولوع نخواهد بيوست امًا هنانجه ميدانيمّ معانى واقعى و حقايتا مودعه
 حضرت بهاءاءاللّه در لوح جناب ورقا



 حضرت عبدالبهاءٍ درباره مقام يوحنا ميفرمايندا
 محترم بودند جميح از آن روح الهمى محروم
 (مكاتيب جلد ب صفحه (\%q)



 ركنَاولّل واصلى حَواريون محسوبند.






 (انجيل يوحنابابـ 19 آيات






 نشستهاند.

حضرت عبدالبهاء در لوح احباى بادكوبه آقا موسى و Tآا كيش ميغرمايند:

 (مائدة آسمانى جلد Yمطعهة •ها)




 هنوز ميقات معرفى آن نغوس مباركه نرسيدا است،












 بر روى آن ستونها استقرار جسته اشارهبه آيه مباركه قرآنبه استِ كه ميفرمايلا
 خواهد نمود. حضرت عبدالبهاء جل شأنه در تفسير اين كريملُ مباركه بيانيّى باين بمضمون


 حضرت عبدالبهاء در لوح مرحوم ناطق نيسانى يكى از آن بْنج نغس بمبارى را معزلىّى ميفرمايند:
 حاجي ميرزامحمّد تقى النانْاست و جهار ذيگر بعدبيان خواهذ شله

 الدوله و وكيل الجقق مسهور و بانى مشرق الاذكار عسّق آباد بود بايد در انتظار جههار نفسن ذيُر باشيم كه در آينبّه به وسيله بيت العدل اعنظم الهمى معرفى كُردند. حضرت ولى مقدّس امرالله در لوح قرن در هورد حرول خحى كه جزو بY بی بير ميباشند ميفرمايند:





 (كتاب قرن بذيع صفعهاهY)
" (بهاء٪ رمزى از اسم اعظم و بيانگر نام مبارك حضرت بهاءاللله است



 كل علو، وان ظهوره لوق كل ظهورو.... هضمون بيان مبارك آنكها








 بدشت باسم تازمای موسوم كُشتند.
هيكل مبارك لقب پبهاء، يالتند و از آن يوم اهل مجمع جمال مبارك را را باسم پيهاء،
 شرف صدرر يالتّ. حضرتّولى بمدّس امراللّه در لرن بديع بهمين موضوع جنين اشاره ميغرمايند:

 اين اسماء بود مبلوم كُردداز جمله هيكل مقّدّس بنغسهاز آن تاريخ بنام مبهاءاء، خوانده شدنديه (7) (ترنبدي مفهه (9f)


 (كلمانتّ مبار كه مكنونه آيب YY
در تشريح و تغسير آيه فوق حضرت عبدالبهاء چنين ميغرمايند:





ميفرماينلد:






نوابِبته. شُودْ

## (أى يـنسر انصاف)




























 ذكر شده در هر خال مخأطب اين لوح مبارى را خاتون جان فرها
 بحالنبه طبع نرسيده إسنت. .







چس ازنُزول لوح مبارك بهاء آداب بهائيان آن شد كه بجاى رحمةاللّه عليه يا غنفراللّه له يا رضى اللله عنه كه در اسلام متداول بود جمله عليه يا عليها يا عليهمم يا عليهن بهاءياءالله الابهى استفاده كرديد. و نيز در نامهها محض ملاحظه حكمت از تـرض مردم بنؤ رمز" مثلألم عليه 899 بجاى عليٌ هباءاءالله بكار رلتـ.

 تا آنكه حضرت غصن اعظم برای اعلان مقام عبوديت خويش نام عبا

 مشتقات اينست جمال اقدس ابهى' طلعت ابهىى، البهى الابهى'، هوالبهى الابهىى، الاعظظم الابهىى'



والارض' ربابهىى و...
( منشى مبارك حضرت ولى عزيز امراللّه در توليع Y Y ايريل 19Y ا خطاب به محفل ملى آمزيكا و كانادا در اين باره بيانى بدين مضمون ميفرمايندين:













صدهزار همجونازل آيدنديدير



























 مختصى جمالقدم بيوده استا



 (حهرت تهاءاءاللّه) ميباشذه.



















$\qquad$
: :




 (كتّاب مستطاب.اكدسى صفحه (191) :

 (كتاب مستطابنالددس بند عاصنحه \&)
: الايام.لذا ماتحددت بِحلود السنة والشهور،













مدد زغيرتو ننگـ استِبيا بهاء مددى

 حديثششيشهو ونگُباستْيا بهاء مذدى

مونس هندى در عشق بهاء سروده:
 : تو كار ساز جهابنى به يك إشاره جشم دريغ و درد كه هون جام وهبل وبا باقى ماند دلشُكسته ما در براقراق حضرت دوست

كهاينجهانْ همهرنگ/استانيا بهاء مددى

 مگر عنايت تو دستگير ما گردد



 حضرت بهاءألله در دعاى روز نوروز جنينين اشاره ميفرمايندئ
„هذه ايام التى فيها ينطق المسيح الملكنُ لكت يا مو جدالروح و يتكلم الحبيب لكن الحمديا



شاعر شيرين سخنن مرحوم بلبل معانى در وصف بهاء جنين كُنته (چند بيت از غزّل او
آورده ميشود)
 بُشرى لنّا بُشرى لّنا
هحبوب جانطاهر شُدهاز او جهانططاهر شُده اسرار حقّبّاهر شده بردردها آمل دوا بُشرى لَنا بُشُرى لَنا


 بُشرى لَنا بُشرى كنا
 نوشته ميشود:



هورشُم بهاء گوشُم بهاء؛ كى شد فراموبشم بهاء

 هوشُم بها: كوشم بهاء، كى شد لراموشم بهاء
امواج هنور كهكشان، انوار جشم اختتران
خورشيد اوج آسمان، ماه سيهر بيكران
عشق كهئلكّ بادوزان آبررانن خلق زميندور زمان

مهر بها كردار او، جهر بهأكُكلز|راو ذكر.بهاء كُتار او، لـكر بهاه، بندار او
خيزد جو نالم يار او، گويد نواي زار اراو هر از بهاه آثار او، از هلب Tتشبار او
هوشم بها: گوشُم :هبأ
كى شد لراموشم بها
همانطور كه كبلا نيز اشازه كرديده بشارات بظهور جمال اتبلس ابْهى علاوه بر تصريح در

 خود آزرذهاند. از آن جمله شيخ بونى در كتاب شُمسن المعانى در لُصل يازدهم به نام بهاء اساره


 كرد اين بشارتشيخ بونُى را جناب بيرزا حيلر علىى اصفهاني در كتاب دلائل العرلان نقل نموده
 جلد اولّ صفعه

اى بهاءٍ جانمب بتربانت



 كُفتا چه خواهنى بندهام بُر گوى آواز دلت بشنو هـاى راز من هم ماتم .واسرار من

 از اين جهان گغتّم كه آرى جانْ من جانم تُؤى تا زندهُام
 در دعاهاى سنحر اهيذ بر الطذ تو ها
 رحمى نما برحال من دستم بگير آرام كن


 هر جه دارم هر جهة هستّم زندهام يا مردهام
 ":

 تا در آنمى ذر كنارم مردهامام

 جشثم بردرگاه أيزد دارم و در نيمه شبها •
 (اى بهباء جانم بقربانت)
( Y $\quad$ سربيتون - انگلستان

## تحيّنّتاللّهابهُى ذكر اسم اعظم است





. حضّرتِبهاءالله كر وجوبب كفتن 90 مرتبه اللّه ابهى در هر روز ميفرمايندا



:والاقتدار،
مضمونُ بيان مبارى آنكه:


 إبتدار خود جالس شار عـد










كتاب منتشر گرديده. يكى از سنوالاتّ درباره همين ذكر الله ابهى استا:

سنوال - با وضوى صلوة تلاوت ذكر \$Q مرتبه اسم اعظم جايزاست يانهـ

 مبارك خويش بيان فرمودهاند كه در حقيقت هر دو نشان ان از ذات مُددّس مظهر ظهور المهى دارد كه









سئوالن من مرقوم غُرمودند كه:

 (٪)




 رويه را منسوخ لرمودندلـ.
جمالقدم در كتاب مستطاباقدّس در اين اين باره جنين ميفرمايند:




الحكم من الق البيان طوبيى للعاملين، مضمرن بيان مباركن آنكه:
هيحِكس حقّ ندارد كه در كوجه و بازار جلوى مردم لبب به تذذكار بجنبانده اكر كسى خواسي


 راعمل مىكتنذ.
شاعر شُيرنّن گُنتار جناب ورتا چه خوش سروده:
اللّه آنّهى
الله اكبر الله ابهى الله انور اللهة ابهِّا اللّه ابدع اللّه امنع اللّه اطهر الله ابهىى
.
وك جششم بنكّر اللّه ابهى
سرّ مقّدْر اللّه امهـى
نور مطّهر الله ابهى

بارْبِّمْزمر اللّه ابهى

با جذبه روح با سُور سُبوح
اى كى كش بشنو صوت هُوْهُو كنز' مُفنّم رمز مُنمنَم جان مجسهم روح مُكرم
تا هند جويم تا جند كُ كويم
ورتا بكو باز در كلشن راز

در دوران اقامت جمال ابهى در ادرنه تعيّيت الله اكبر به تحيّت اللّه ابهى مبدل كشّت و
 بود.
حضرت ولكّ محبوبامرالله در اين باره ميفرمايند.


 (كتاب قرن بديع صنعه (YAF)









 تحيّت احباى آمريكا داده شـد
جمالمبارى خطاب به جناب سمندر قزوينى مربوط به برادرش جناب نبيل.ابن نبيل

> ميفرمايند:







در قلب گُفت،
و همحجنين در.لوح اسم اللّه درباره تُحيّت ميفرمايند:






 لحّيّت اللّه ابهى گوس ربوبيّت جمال الحديّتاست كه در قلب امكان نألير نمايد،


 معتبر اسلامى شإها آوريهم.
كتاب مستطاب بيان مشحون از اشارات صريحه بنام مبارك حضربت بهاءاءاللّه دإرد در آن
 آمده است از آن جمله:




 ممنوع جإشتهاند.
حهضرتتنتطه اولّلى در كتابن بيان اشاره بهمين اسماء ميفرمايند:
 ( (DY) (بيانباب

اللّه، يا نوراللّه، يا لضل اللّه، يا جووداللّه، ...





 اين حـديث در تفسير صافى ملاّ محسن لِيض كاشانى نتل از ساير كتب شيعه نيز آمده






> سأعر.در'وصفاين جهار تكبير كنته:
 حضرت نتطه اولّل درباره اين حكم و نحوه استفاده از اين تكبيرات در كتاب
ميفرمايند:
"










جناب ميرزا عليمحمد ورقا شاعر شهير بهانى در وصف الله آبهى جنين سروده1

- ذكر نهانم اللّه ابهـى

كويد زبانم الله ابهىى باشد بيانم اللها ابهى
دانى كه دانمه اللها ابهىى


تا هيتوانم الله ابههى
قلب ولسانم اللّه ابهى نوشد روانم اللّه ابمىى
كويد كه جانم اللّه ابهـى
 تا هست ممكن واجب شمارم بر اهل تدقيق از روى تحقيق برسى دمادم از اسم اعظم كيتى شود طور از لمعه نور كويم باجهار با اهل اسرار سِّرا دمادم كويند با هم شايد زجامتاز
قدسانیى نور با جذبه شُور در صلات ميّتّ و صلات مولود نيز تعيت اللّه ابعهى آمده است










يكن در شريعتاللّه منسوخ له ولى در ايام مباركـ شيمه موخدّين و صفت مخلصين اللّه ابهجى بود و


 بر آرم، اين مطرب از كجاست كه بر كلهت نام دوستٌ (VYY (V)

ونيز در لوح اسم اللّه ميغرمايند:






 باشند كه اين امر در نظلر اهل عر بر بنا بايددر انظار ديكران اين رسوم طبيعى و خيلى ساده جلوه كنده.













بيان داشت كه حضرت عبدالبه|ء ميغرمايند امروز روز خمودت وجمودت نيست امروز روز اعظمم و







 شمس جمال غصن اعظم است اللّه اعظم انسب و اوّلى استّ. خلاصه اختلالـ شدّتّ يالهت و
 و رجا نمايند تا تكلين را معين فرمايند و يكى از آن دو تكبير را صرا اطهر جواب صريح در تصريح اللّه ابهى صادر نمودند. بدين نحو ناقضين منكوب و وايوس شدند ر ر از لجاجنئ دنست كشيدند. جنانجه هبلاك مدكور گشت نام من يظهره اللّ (حضرت بهاءاءاللّ) بيش از ه•Y موضع در بيان

جناب نعيم سدهى در وصلـ حضرت بهاءاءاللّه جنين سروده.
 كه به نام ونشان بهاءاءاللّه هست در هر زمان بهاع الله بوده اندر جهان بهاء اللّه بر تو ودوستان بهاءاءالله داده نظم بيان بهاء اللّه همحجو حور جنان بهاءاءالله مثلا شُد فلان بهاء اللّه
كل بل نزد بهاءاءآدلاء شياء

كاه گفتم عيان بهاءٍالله گاه كْتمر صريح و كهُ تلويح كاه كُنتم مشيّت اولّكلى كاه كنتم كه اسمم من يظهر
 كاه گُفتنم خوش آنكه مياهيند ، كاه كُفتم نموده تولِّيدم گاه كُتم عيان بطور مثل. جه مرا يا جه أْدله جه حَى


## اسم اعظم |ز نظر شعراو عرفا

## حضرت نتطه اولّى به جناب ملاحسين بشرونى ميفرمائئـة

 غالباخود آنها امتصوداهلمو منظورو الْتى رانممذانند.



 ررانشان حكايت دارد.


 اسلام حديثى استك كير ميغرمايدر:






 عارف فاضل مولانا جلالآلدينّ رلمفى، حافظ شيرازيى (لسان النيب)، مُشرفـ الّالدين سعدى






ميبست و موجب سرور و نشاط ميگشَت. در ايران زمين از ديرباز نقّالان در قهوهخانهها نقش. بزبر گّى ايفا مىانمودند.



 ورزشگاههاى باستانى توسط مرشد خواندانده ميشد و سبب تحرّك و و سرور ورزشئكاران ميكرديديد.
 بادشمن برمىانتكيخت.
در عين حال سرودهاى مذهبى ريشه كهنسالى در آثار ادبى ملّتها دارد الز اين رو رو سينه به






























 سرورى بر كل اسماء بايلشا اسمّ اعظم جون كسى نشناسدشن يكى ديكر از آن شعرا نعمت اللّ بن عبداللّه ملتب به نورالدّين و معروالـ به شاه نعـيت اللّه
 هى
او به سال •Y سالها در يزد، هرات و لندهار ه 4 رياضت مشنغول شد
 هر جند كه ديوانش


 ايشان را مظهر ثههور الهى ميداند
اين هغت حرلا نام آن شاه منست آن مجموع دويستورسى و هشنت بشمارش'

 يكى ديگر از اعاظم حكماء و عرفا و بزر گترين شعرای ايران است كه بيش از از هر شاعر ديگرى در







 عبدالنهاء؛ "شْته, مولوى ميلويد:



> "من طلبنْنى وجدنىى ومن وجدنى عرلنى و من عرلنى عشقنى و....


 را سرح دادهاند و حضرت عبدالبهاء در لوحى دزباره اين بيت
وسهة زنبر خاك آنوادى وشُكين كن تنس
ای هبا گر بكذرى بر ساحل رود آرس ميفرمايند:





 خود آنها مقصود اهلى و منظور واقعى رانمىدانند. اين شعر هم از آن جمله است كه روح اس الامين به

لسان شاعر جارى ساخته.
ترسم كه Tششوبلبش بر هم زند بندادادرا


 (مآخذاشيعار در آنار بهاتى جلد

السنهالشعرأرع حافظـ ميگويد بشارت باد كه تدرتاسم اعظم دسـت همه خالنُين و متجاوزين را از كشور ايران كوتاه ميكند.
حضرتص عبدالبهاء در لوح جبْاب مُخرم ساكن كُنجه ميفرمايندا
 است و سال صلح وصفا
عزيز دارزمان وصال راكاندم







$$
\begin{aligned}
& \text { خداونذ .نكهدار از زوالش } \\
& \text { عبيرآلْيزْ مىآيد شمالش } \\
& \text { خوشا شيراز ورضع بیمثالش } \\
& \text { ميان جعلر ابباد و مصّلى }
\end{aligned}
$$



لطيلـ دريا هم مترد آن شعر استـ.

 ارجمندترين سخن سرايان ايران استْ بلكه از سخنّ كويان ملل ديعر كسانى كه با سعلى برابرى كنند بسيار محلوددند.
او در لصباحت كلام و بلاغنت بيان طبعى روان دارد و در اندرزكوئى و مباعظه و بنقل حكايت


شُده و زينت بخش الواح گرديده بيت مشهور او: دوست تزديكتر از من به من است


 العالمين شارب جه كه از لسان قدم دكرش جارى شـد.....








عرش مُبْهى ز بهار بهاء شمس عُجلَّى ز جَلاء بهاء

هائله بشرى به لقاء بهاء هرخ مُتلّى زَ عَلاء بهاء
(IVF (كلزاز نیيم صفعها

مظهر آيت لقااست بهاء
مقصد كل"انبياء است بهاء
زابتدا تا بانتها است بهاء
أرضنمِنور رَّبها است بهاء
و نيز سروده:

مطلع ذات كبريا استّ بهاء نيكا آنحه ذكرلقا استدرقرآن معنى آيت وْاشرقّت ال


هوالبهیى الابهى
منبعثغانبياءٍ بهاست بها
داد لاتقربا بهاست

مظهر كبرياءٍ بهاست بها
آنكه فرمانبه آدم و حواً

جائكمم آمرنا بهاست بها بها




أز براى ندا بهاست بها
اللس و ياء آولّ و آخِر

أنكه بهر نجات كفت بنوح نار نمرود آنكه كلشّن ساخت نزد لرعون آنكه با موسى آنكه بهر مسيّ نازل كرد آنكه .تائيد مصطفى . لرمود. آنكه مبعوث كرد هائم اوست او ذات واحد تادر

## 







 و... وركا در يكى از اشعارش ميكوريد


 مدح و لثناى جمال لدم سرودها
سمس ابهه جلوهكر گرديد و جان عاشقان
در هواى طلحتش هون ذرّه رتصان آمده

 رجال ربود و آخرالامر شهيد كشت

رلاع حجب كرديد هان از قدرت ربّالفلق

 ( 9 -

به جمالت ای نكو خو به كلام باشد ايندل كه مسلسلاز نظارْ از نظاره به بهام باشُدايندل به حصار بزم كويت به مرام باشل اين دل به جلال وشوكت وكّر به نظا نظام باشد اين دل نشود دکر كه سرخوش به غمام بام باشداين دل بِرُباز اتَّوّهم كه هُمام زبلاء خود جشانى به دوام باشد اين

بخيالت ای نكو روبه مدام باشدايندل جو نمودایا بافسون بدل حزين بر خون به جمال حسن رويت بهت تَتار مشكــــــويت
 جه به جذب روى مهوش شدهام غريق آتش
 جه ز ما سوى برانى ز زخودش به خَ خود رسانى




بازِ سلطان كى نظر بر لاشه مُرداز دارد
 معنى توحيديعنى, خال هندريى بهاء شرحه شرحه ريختّاز سينا ابروى بها فتنه مكابارد مكراز جشمّ جادرى بهاء نيست الآلآيتى از خلقَ نيكوى بهاء (غزلياتاتاستاد سلمانى صنها 9)

 مشحون|






 ماه تابان لاى لایى روح



 در جبههات نوشته خط ايمان لاى لاى هستى تو غمڭغسارم روز و شبان لاى لاى آب و كِّلَت سرشته از عنصر لرش رخته ترار وتابتآرام جان لاى لاى خود عنذليب كفته در كُنستان لاى لای ای ماه كلعدارماى شاه باه اولارم از شوقالنجذابت نايد زديده خوابيت اى نوكل شكغته در مهد ناز خفته (بياد هحبوب صفنها (Y)



 محبوب من ابهاى من
در ظل انوار توام عبد لفداكار توام محبوب من ابهاى من
 محبوب من ابهاى هن
 محبوب من إهایى من


 محبوبش سروده و جنين ثُنته: جهان بر از بهاه شود، جهان بر از بهاء شود

عقول ير جلا شود لِلوب حقَّ نما شود به مكتب بها است اين كه كار بر بها شود
جهان بر از بهاء شود، جهان بر از بهاء شود
نديدهاى تو بنجهاى كه كيميا ايُر شود
شنيدهاى كه كيميا بهر جه خورد زر شود
عقول چر جلال شُود، قلوب حقّ نما شود
جهان لِر از بهاء شود، جهان بَر از بهاء شُود
(بلانلي عنايتى صنیه (Y)
دكتر طاهره خدا دوستـ فروغى در پاستخ به مكتب بها جنين سروده: پاستخ به مكتب بهاء
زهر غُريب و Tشُنا از Tن نُكار بشنود
جه خوشُ بود كه گوش جانز جششق يار بشنود
فُلندرى كوى او زهر. كنار بشنود

زبدر باستانيش لثناى يار بشنو
به مكتب بهاء زبان به مدح هر ثنا شود
جهان يراز بهاء شُود، جهان بحر از بهاء شُود
(YF بلانّى عنايتتى صفعه)

## اسماءٍ وصلات المهى و معانیى عرفانى وروحانى آنها

حضرتنبهاءااللّه درباره صغات و اسماء الهمى ميفرمايندة. "آنحه در آسعانها وزمين است مَحال


















 مبداء و مطالع اذكار باشد و ميبايست در مقام


در صلات كبير روزانه زيارت ميكنيم كه:



در الواح و آثار حضرت بهاءالله زيارت ميكنيم كه توصيغ اسهاء و صنات و تجليل و














 حضرت بهاءاالله در لوح مدينة التوحيد همهن مرسلين را مظاهر صفات وا واسماء ناء ناميده تغاوتى بينشان نمى گذارند


 العالهم لُى اللا ما يحصى لقداشركى بالله و آياته وبرسله و كان من المشركين، (مائده آسمانى جلد Y صـلده (YYY)

مضمون بيان مبارك آنكه


العال و اعمال و آنحه كه از آنان ظاههر ميكردد. اين حقيقت توحيد استا استا





 ظاهر ميشونده,

بقول دانشمند لجرزانه و اديب يگانه دكتر عليمراد داودى جميع امشياء مظهر اسماء و صفات




 جامعه اسم اعظم جامعه ايست كه واقغن بر شمول الطالِ حضرت بها بهاء الله است و اسر امر جمالمبارى


 آشكار مىبينيم واين همانْ توحيد حقيقى است. جضرت بهاءااللّه ميفرمايند:
 رسم. كل"اسماء منتهى به كلمة العليا و كلّصفات راجع به مشية الاولى"،

جناب فاضل مازندرانى مينويسل .كه در اصطلاح عرهانى مشهور زُ مُتبادر در اسماءاءالله
 الهى است ودي



 خلاص گردند به آن درجه از علّو و ترّقُقى نائل ميگردندند.


 وصفات و عالم موجودات مظاهر اسم الهيند. حضرت بهاءاءاللّه ميغرمايند:






ونيز در مقامى ديكر باين آيات باهراتاتناطق: '


 (كتاببدبي هنغه (Y4Y) لارموده*
در كتاب تاريخ اديان (تاريخ آئين بودا صفحه •\&) مطالهه مينمائيم كه طبق عقيده


 وقتى است كه اراذه خلق كردن دارد.
 و جون بر ساير مخلوقات امتياز دارد لذا محيط بر جميع كائنات است, در قرآن كريم ميان ميفرمايند

 و چسر در هلر اسـّا بنابراين انسان ميتواند جامع جميع كمالات و جامع كل اسماء ر صفات باشلد.

## - حضرنتعبدالبهاء ميفرمايند:







 حضر'ت رب اعلى در تائيد اين إمر در كتاب دلائل سَبْه ميفرمايندا












 و همه صفابت بامر اوظاهر كشتهاند.
در اين معام اشاه به لوح مباركى ميكنيم كه در سجن اعظم از از قلم مالكى امم نازل شده وه و وه




حُسنى وصفات علياو صاحب علمو بيان بوده و خواهد بود ولكن احدى ازز زلال اينبيان كه از يمين
 حضرت بهاءاللّه در لوح برهان خطان



مضمون بيان مبارك Tنكها:
اين همان است كه خداوندار را مظهر امر خود خواسته و مطلم اسماء حُسنى در عالم خلق لرموده است
ودر سوره هيكل ميغرمايند:

 جعلناك آية عزى لمن لفى جبروت الامر و الخلق ليهتدين بكن عبادى ويكونن من المهتدين، (كتاب مبين آثار تلم اعلى جلد

مغاد بيان مباركىجنين است:






 مانند:
اسم الجلالةه نام خدا - اللّهاست.

حضرت بهاءاالله آن را تصديقا لرمودهاند.
اسمالللّالاخر: لقب جناب قُّوّوس است.
اسم اللهالاصدق اسم الكلهالاول، لقب جناب باببالباب ملاّحسين بشرونى استا.
 كه نتوانست عنايت حقّ را حفظ كند و طالب رياست كرديد و نقّض عهد الهمى نمود و بله مخالفت برخاست و مطرود حقَّ و خلق شد.
 نالضين بيوست.
اسم اللّه الرحيم: لتب اعطانى و عنوان خطابی به آلا سيدعبدالرحيم الميم اصفهانى است. اسم اللّهالزين: زاء؛ جناب زنين المقرّبين ميباشد.



> الهى نمود.




 لاهر وهويدااست وكل"اين اسماء و بلاتِ راجع باوسته شايسته جنين.است كه در دراين مسئله









 لرموده چان الله خلتي آدم على صورة الرحمني،

nو اعلم انْاللنفس جناحين، ان طارت فُى هواء الحنبو الرضاتُنْسِبَالمى الرحمن وان طارت


 مضمون بيان مبارك اين اسست كه:









 در يكى از الواح درباره نغس آمآره جنين ميفرمايند:





 خدا دور ميكند و از جميح مواهب و تمامى فيض الهمى محروم مينمايل. حضرت بهاءاللكه در كتاب مستطاب اقدا اقدس ميفرمايند:



هضمونن بيان مبارى آنكه،
مبادا اسماء ظاهرى شما را الز مالكـالـماءاء حقيتى منع نمايد و يا اين كه ذكر غير من سبب








 مطالعه نمائيم.

## حضرتش ميفرمايند:












 اكر چنانجه بتوانيم باين مواهبى كه حضرت عبدالبهاه كرمودهاند نانل كرديم شامل آنهمه عطايا خواهيم شد.

نجمال اقدس ابههى در يكى از الواح بيانى بدين مضمون ميغرمايند كه انسانِ مُّلِ سَّجر است



نار است. در اين ايام است كه ايُمار لطيف و بسنديده وافعال و خصائل قدسى بايد از او ظاهر گردد

 تجليّات ميفرماينل:


(مجموعه الواح بعداز كتاب مستطاب الدس صفحه (IY)
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:
xانسان كه اشُرف كائنات ذى روح است و متحركَ باراده و مؤيَّد به عقل و هوش لذا بإيد در جميع كمالات فائق بر كائنات باشلـ وانگر از اين موهبت محروم به غايت منقدوح و مدموم و بدترين ( (C.A. $)$ نوع حيوانه

## كليّه انبياء الهمى اسم اعظم و يكك حقيققت واحلنهاند

> حضرت ولى مقدّس امراللَ ميغرمايند:













 جميع مرسلين و بيامبران الهى جون از منبع واحد Tمدهاند و مرآت صاليا حقند همكى اسم

حضرت بهاءاءالله در كتابن بديع درباره حقيقت واحد انبياء ميفرماينده: , ,



 واحدو شريعتو واحدواسزو واحدور




 است كه جسد متلاشى ميگُردد و صعود ميفرمايند و آن عبارت از اين است كه قالب عنصرى را



 حضرت عبدالبهاء در لوحى اشاره بهمين وحدت آنان آن ميفرمايندا


 (امر و خلق جلد Y
توجه باين حقيقت كه مؤسسين اديان مختلفه حاملين روح قدسى و واسطه بين حقّ" و
 اساس روحانى آنها واحد است. اگر در ميان كلامشان تفاوتى مىابينيم آن مربوط به احتياجات
 است متاسغانه بيروان اديان به مرور زمان آن را اهراموش ميكنند و بهواهناى خود و نغس خون انويش به

 واحدند با تجذيد دين جديد تعاليم جديد به ميان مى آيد و مظهر ظهور در لـميص بديع ظاري ميشّود و بهار روحانى مى آيد حضرت عبدالبهاءٍ در بيان تجديد ادوار دينيه ميفرمايندا

 شود، وجودبه هُركت آيل، حتايق انسانيه بشارت يابد ودر مراتر اتب و كمالات نشو و و نما جويد.... بعد






 ادوار روحانيه شمس حقيقت مانتدادوارارعالم. شمس دائمادر دور ورتجبديداست....،

## 



 مقلز گرموده به بيش ميرورد
 منتقبول كنيم واوامر واحكامشان رالز دلو دلو جان عامل شويم. حضرتبهاءااللهد در بيان توجيه مقاماتاتانبياه ميغرمايندا







يكى از مههترين و عمدهترين اختلاف بين بيروان اديان مختلغ آنست كه دربار آريا

 كه رسولان خدا غير از ما هستند.




ديانت بهانىى نبايد به خطا تفسير شود و يا دز لهمه و در ك آن اشتُباهى رلخ دهد و آن وجود مبارى را به خلاف حقيقتت جلوه دثيمّ ميفرمايند:





 (YQ-Y)
حضرت بهاء الله بيانى باين مضمون ميفرمايند كه مبادا فرقى در بين انبياء و آياتشان

 مُشركين محسوبر ميخردد.


 بروز نكند نبايد.نفى آن صفتاز آن مظهر احلّيه شود و حكم نفى جارى كردد.

بشارات كتب آسمانىى انتظار يـيروان اديان كَذشُته درباره ظهور PGint جمالقدم واسم اعظم

حضرت بهاءاللهة:درباره وعود انبياء در كتب آسمانى و اشاراتى كه نازل لُرمودهند هنين
ميغرمايد:
"جميع كتب و جُحلف الهيّه ناسِ راباين ظههور اعطم بشاربت داده واخبار كردماندواحدى كما هُوَّتْهِ بر احصاء آياتى كه در كتب لبل (Y) (Y)

حضرتت عبدالبهاه اشاره به امر بديع اسم اعظم مـيفرماينده:


 اسمش ندا مىنمايد و كل را آكاه مىىلرمايد و صاحب بيان باعلكى النداء وصيّت لرموده و به كمال


عجزْ وابتهال 3اكر،


 (Y)\&
ونيز در 'همان بـفر كريم ميغرمايند:



 ( $\mathrm{H} \cdot \wedge$ (
در حقيقتّ بنابر مطالعه آلار مباركه تعداد بشارات كتب سماويه درباره اين فظهور اعظم از

 شناخت مظهر ظهور جديد گُشتند و مردم بيحاره و بادان را از شُناسانى راه حقيتت و معرفتّ سلطان ظهور محروم و ممنوع ساختند بدين علتت „انوار الهى را بر حسبب ظاهر اطغاء نمودند و و





 جدسيه را بايد همان مطالُ رحمانى و منابع علم لدنى مكشول دارند و اسرار و رموز را آشكارا توضيح و تشَريح نمايند.
حضرت بهاءياللهه در كتاب مستطاببايقان بهمين موضوع اشاره ميفرماينله:

 ندارد و لرعون كُفْر از بيضاى موسىا اطلاع نيابد جنانجه ميفرمايد و ما يعلم تأويله ان اللّه (Y- (Yتاب محبوب)


















 (أنطابه مبار كدر سنر غُربر)

بهاءاللهَبر إمر خلاورندغلّاعلى است،





رحمتك كبرى لبت شلدهاحصاء نمايده (ترجمها) حضرت بهاءاللّه در سوره هيكل ميفرماينده
 (كتاب بمبين آثار كلم اعلى جلداضنعا

مسجود الاوليّن والاغرين،
مضمون كلام خدا آنكه
بخدا لسم كه آنكه محبوب جهانيان و متصود عالميان و معبود زمين و آسمانها و مسجود آيندكان و كذُشتُان بود ظاهر و عيان كرديد. ونيز در لوح ديكر ميغرمايندا

 (لنالى حكمتج جلد اصنحه (A) (ل)

> و همجحنين ميغرمايند:

 (كتاب ثنر ايمانْ منحه، -))
ونيرز باين بيانات احلى ناطق:
"جميع اخزاب مختلفه ارضن منتظر و چچون آلتاب حقيقت از افق عالم طالع كّل مُعرض الا. من شاءإللّهي ونيز ميغرمايند:


 اكنون كه درباره بشارات و اشارات كه از قلم طلعات قدسيه درباره اين ظهور بديع كه



## آينين هندوويا آثين برهمأئى وانتظار تِيروان حضرت كريشنا بطهور <br> 药 <br> حضرت بهاءاءالله


 (Kتاب 3رن بديع منغه •Y)

نامبرده شدهاست،








 توحيد و خدايرستى است و ذات تديم ازلى علت العلل و مبداء تمام موجودإت است است و واز از نظر


 ץ




 در نتيجه از هزاران سال بيش رمز اسم اعظم (نام حضرت بهاءإللّ) بر مردْم آنَ سرزمين شناخته

شُه بود زيرا ظهور حضرت بهاءِالله همان (روح اعظم) اسنت. مؤسس ابين آنين حضرت كريشنا مظهر تجالّى ويشُنواست كه در ديانتت هندو نظير همان


 آثار ذكاوت وهوش و استعداد فطرى در اونمايان بوذ كه او راز ساير كودكان متمايز ميكرد و جون با خُسن خلق و صفات برجسته و رفتّار و كرداز مرضيه در بين همه مشهور كشتّ بادشاه درصدد قتلش برآمل ولى خود از ميان رفت و معلوم گرديل. در آنوقت مردم خواستند كهر اور او را به تخت سلطنت بنشانتد ولىى او قبول نكرد و همواره در يما كسب علم و وحكمت بود بطوريكه سرآمد همڭان
 بر آن ايام تربانى كردن حيوانات و حتى انسان بين مردم زواج داشت و اين عملى بود كه


 روالتى كه بنياد دين سست مىيشود و لتاليمش زير و رو ميگُردد من (يعنى خدار) در جامه

 در كتاب مقدس گيتا درباره حقيقت روح بحت كُرديله كه ثرتوى از روح كل است و و مبداب كل و جوناز ليست روح انسان هم ابدى است بدين جهت است اعتقاد به بقاى روح دو دارند. انتظار بيروان حضرت كريشنا آن است كه ظهـور عظيمى كه رجت

 , سيكن ياطريفـ سيكن، مى باشد.

## آئين بوذالُى و كُنْوسيوس وانتظار بيروان حخْرتث بودا بنظهور جمالقدم


 ( 4 ( 4 (



















 مرد.م مبعوش

حضرت عبدالبهاءٍ در بارِه حضرت بودا و تعاليمش مىالرمايند:
 اساس اصلى بكلى از ميانرفتّو عادات ور رسوم جاهليه بدعت شدتا آنكه هنتههى به عبادات صورو

يس از اينكه قلب آن حضرت باشراق عظيم يِيامبرى فائز گشت با سفار تبلينى در سراسر قُطهه هندوستان هرداخت اوّل اعضاء فاميل خود را تبليغ نمود و سيس با به انتشار آئين جديد
 به كشورهاى همجوار مثل كره ورّاهن سرايت كرد و دين رسمى آنها گرديد در تاريخ اديانين مذكور


 قبلا اشاره شد كه ييروان حضرت بودا بودا بر اين معتقدند كه كوتاما بوا بوداى جهارم وم وعده داده
 مؤسنس صلح جهانى است در عالم به ظهور خواهلد رسيد و عظمت و جلالت خلدارندى را نمايان كزذه بر همه غالب خواهد شدل
حضرتشولى مقدّس امراللّه در مورد انتظار بودائيان ميغرمايند:

(Y) (Y)







 طبق رسوم هندونى سوختّه شـد
 زنبيل و يا سه سبل را نوشتنند. مهمترين فرق اين ديانـو ويانت فرقه مهايانا كه تقريبا همزمان با ظهور












 من نمىاخواهم كه مرا بدر جه مقدّسين و نيكان

مرد نيكـ هميشه خاطرش مطمئن است ولى مرد بد انديش در همه حال خائف و ودر بيم و هراس است.


مرد نيكن هميشه ناظر به اصل حقيقت است و آن را النتخاب مىكتد و آن تقوى و محبت
خالص است.
 هيروانش در جهان بين صد تا دويست ميليون تخمين زده ميشود. او هيوسته مردم را با به ظهور عظيمى بشارت ميداد.
حضرت عبدالبهاه ميغرمايند:
„مقصود اين است كه ملكت گُنفوسيوس بوده حال عبادت صور و تمائيل نمايند بكلى از



جنين نبودهبلكهاساس سيكر بودهورورشى دييكر،

# ديانت زردشتتى- حضرت زردشتو انتظار بيروان آن حضرت بظهوز جمال مبارك 

حضرت بهاءاءالله در لوح جناب بهرام درباره حضرتزردرشتْ ميفرمانيند.


 ( $ا$ ( $\Delta 4$ )






 بدى كليه كتابخانههاي ايران به آتش كشيده شد و همه مدار كاز باز بين رفتـ.












داد و به هرستش خخدارنذ يگانه دعوت نمود.







مقدّسه الهيّه بود.






 بسيارى از بشاراتى كه درباره ظهور بعدى و هممجنين ظهور كلى إلهي بوده از اصل كتاب خارج نمودهاند.

## حضرت عبدالبهاء در اين مورد ميفرمايند:



(بشارات كتب آسمانى صنیه Y-Y)






خسروكيان باشد. در كتاب گُلدسته خمن آئين زردشتيان آمده است كه پس از غلبه تازيان
 فردوسى شاعر نامدار ايران با توجه باين عقيده كه شاه بهرام بينمبر ايرانى موعود زردشتياناست

| زدشت سواران نيزه كّدر |  |
| :---: | :---: |
|  | يكى مرد |
| بتابد از او فّر"ها | كزو گردد ايمن جهانهانج |

متصود شاعر از دشت سواران مازنداران است كه جمال مبارك ازاز احفاد و انساب هادشاهاهان
 حضرت ولى مقذّس امراللّه ميفرمايند:
 حضرت زردشتّويزد گُزد آخرين شهريار سلسله ساسانى منتههى ميشوده،


شاه نعمتاللله ولى در مورد نسب حفرت بهاءاءالله ميكّويد:
 هر حلد روم رازند بر ها همو كيوان زند به هند علم
 آنحــــهـه امــــر اسبت نيز بكو اندرين نكتهاش نمود بيان

نعمت اللّه هر آنجه بود نهان



 بظهور حضرت رباعلى استا در مورد انتظار زار زردشتيان اين بيان بيان كه مورد تائيد و تفسير حضرت


 (YY (مجوببعالم صix ()

 نيز در كتاب دوربهاتمى صفحه 9 مندرج استا

苂 +

 (Yا- (Y) بهمين ظهور مباركاست، حضرتزردششت در سن YY سالكى در حاليكه در معبد به نماز ونعبادت مشنول بود بُدست
 سال ه人
حسابروزز و سال و قرندر كتب دينى جنيننوشوشته شدها

$$
\begin{aligned}
& \text { يهوديان - هر روز يكـ سال } \\
& \text { زردشتيان - هر روز يكـرنرن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بابيها - هر روز بָּجاه هزار سال (سوره معارج آيه با } \\
& \text { ". بهائيان هر روز هانصد هزار سال هال }
\end{aligned}
$$

(YY ماتخذاين محاسبات كتاب محبوب عالم-منـهـ)
حضرت بهاءاللهه در لوح عبدالوهاب ميغرماينِد:
 مضمون بيان مبارك آنكها بساط اوهام بر جيده شد و رحمنّ بامرْغظيم خود لرار سيد.

## ديانت يهودى - حضرت موسى وانتظار يهوديان بظهور حضرت بهاءا اللّه

حضرت بهاءااللهد در الواح متبدده ظهور خويش راظهور مكلم طور ناميدهاند دريكىازالواح ميفرمايند:
,امروز امواج بحر بيان متصود عالميان امامْ وجوه اديان ظاهر و لتجّليات انوار ظهرو مكلم



يسعبون، ياليت لومتى ينظرون
, ونيز در لوح غبدالوهاباب ميفرمايندئر
„قل هدا يوم فيه استوى مكلم الطور على عرشاش الظهور وقام الناس للها ربالعإلمين،.


مضمون بيان مبارك آنكه:

و مردم را به خداوند عالميان ميخواند.











 اورلادان يحقوب است خوانده شدند و عربها آنان را كليمى كويند به جهت آن است كا كه در تورات
 نيز دز سوره نساه آيه YYا الشاره بهمين موضوع استا











 آمد واز دست راستاو براى ايشان شريعت آتشين پديد آمده
 در اين بشارت خبر جهار ظهور الهفى را بيانْ فرمودهاند ارّل آنكه نار احديّت در طور سينار








 "يخرج لضيب من جدع يساى و ينبت غصن من اصولهَ و ييضرب الارض بقضيب أمه يميت

 جهأر طرف عالم فراهم خواهد آورد"

 يكى از
 رمسس دوم كه يكى از فراعنه مقتدر مصر بود حدود جهار صد سالب بعداز حضرتابرابراهيم بدنيا آمد.
 اور الز آب كُرفتّ ودر قصر سلطنتى پرورش داد. او كه مدت جهل سال در قصر سلطنتى بزر كـ شده






 حضرت بهاءإلله ميفرمايند:

 (كتاب مستطاب ايتان منغه 9)






 سوكا عالم بهآنّ سرزمين رمسبار گُتنتن.


دز مزامير داود انمل Y Y آيه Y جنين آمده استي،





در كتاب اشعيا باب
 (كتاب متدّ" عهد عتيق منـى
 مجد خدا و بهاءاءالله را مشاهده خواهند نـندود



 تعليم دهد و به راههاى وى سلوك نمائيم زير! كه شريعت از صيهعون و كلام خخلداوند از اورشليم (كتاب عمهد عتيت منعها 9 (1-9)

هادر خواهد شد،







 خضرت بهأاللّه در يكى از الواح ميفرمانِندن
" چخنديومى است كه كوم اللّه مقّر عرش واقح شده واين مقامى است كه در كتبب قبل مدكور


 ( 99 (U) مسطور بود طوبى لللعارفين و ويل للغافلفين،

## تاريخ مسيحيت و انتظار بيروان حضرت مسيح بظهور جمالمباركى



حضرتبهاءاللّه در لع ملكـروس ميغر مايندر
















 حضرتعبدالبهاء درباره شهادادت يحيى بن زكريا ميفرينرايندا







 ونيز در لوح جنابابفتح اعظم ميغرماينديند
 شدهه... آن همان ندابود كهابن زكرياقبلالز روح غرمود من آواز آن كسم كهد دربيابابن نداميكندكه


راه خداوندرادرست كنيدر،

 آنان را ابراى تبليغ و نشر نغحاتاللله باطراف فرستادتا بيام جديد را بكوش مردم برسانياند. اسامامى آنها جنيناست: اين Y ${ }^{\mid}$











 اجداي خود باقى، ماندند. مسيحيان منتنظر ظهور و ونزل مجدد حضرت مسيح هستند و متتقدند



 حضرت بهاءاالله در لوح احباب ميعرمرايندا


مضمون آنكه: بگواى مردم اين يرورد كار مهربان شما است كه با حجت و ودليل آمله بوى رو








 سـادت و رفاه آنان را موكول به رجعت خود فود فرموذها روزيكه هلع و سلام تمام دنيا را فرا گيرد و جنث و جدال ريشه كن شود.
 در جلال هدر آسمانى با گُروه گُروبيّن و ملائكه مقربّبين خواهد آمها در انجيل هتى باب צا آيه







روز جميع ملل متحد شده كليه مذاهب مذهلب واحد و عالم كون بهشت برين ميگردد. در جنان زمانى است كه شاعر ميگويد

$$
\begin{aligned}
& \text { شود هر يكـترا تسبيح خوانیا } \\
& \text { ز صد شكرت يكى اناكْنته باشم } \\
& \text { اگر هر موى من گُرددز زبانى } \\
& \text { هنوز از بیزبانى خفته باشهم } \\
& \text { حضرت مسيح در انجيل يوحنا باب Y آ آيه Y }
\end{aligned}
$$







 حضرت ولىى مقذس و عزيزامراللّه ميفرمايند:

















 ارتدكس •Үانميليون در جهاناس استا
حضرتت عبدالبهاء در خطابهاى راجع به حضرت مسيح ميغرئرمايند: "حضرت مسيح شخصى بود وحيد ولريد واين|'متم عظيمه راتربيت نموت نمود، اين ملل متحاربه



كتاب مقدّس مسيحيان انجيلن است كه به كتالب عهد جديد مشهور ميباشد كه شامل انجيل بشرح زير استّانجيل متى، انجيل مرلس، انجيل لوقا، انجيل يوحنا. حضرت بهاء اللّه در ايقان شرينب ميغرمايندن



 (TY (Yتابايتان صنیه)

## ظهور ديانت اسلام وانتظار ييروان حضرت دحمّمّ بظهور حضضرت بههاءا اللّه

 حضرت بهاءاءالله ميفرمايند:
 ظلمات شرك نجات بخشند ولكن توم بر اعراض و اعتراض فيام كردند و وارد آوردند آنيه را كه

 شبه جزيره عربستان دز مغنرب و جنوب ايران والـر و از دلديم الايام محل سكونت


















 به شنل جوبانى مشنول گُشت و به امانت و صداقَت مشهور و معروف كرديد









 ثا مدت


 حضرتبهاءالله آن ايام را جنين تصوير ميفرمايند:


 حضرت محمّد قبله را بوض فرمود و احكام شُريتت قبل را تنيير داد و در سال ششم و و


 حضرت بهاءاللّه چنين شهادت دادهانداند:







 از




تقلديس ذاتالهى از شبه و مثل وتنزّيه كينونتش ازشريكن و شبيه به آن حضرت ثابت و ظاهره







 حضرت عبدالبهاء ميغرمايند:



 ( 19 ( 19 (



 ليض حضرت رحمن، حضرت ولى مقدّس امزاللّه ميغرمايند:
 كند كه حضرت رسول اكرم مهبط: وحى الهي هستند و لرآن كلام الله است و و ائمه اطهار معصوم
 احاديث آنجه در آلار مباركه وارد شده صعيح و متتبر استّه ونيز ميفرمايند:
nحضرت رسول اكرم مهبط وحقي الهمى. بودند و مقامشان شامخ و عظيم استّ. اهل بهاء
 كتاب آسمانى ترآن پس از رحلت بينمبر جمعآوري و يكى از آنها به عنوان مستبرترين




 لراله تخمين ميزنند جمعيت مسلمين جهان AIY ميليون ميباشب كه شامل •\& م ميليون سنى و IYD ميليون شيعه است.




 يكى از علماى عرب مىانويسد كه آنان كهُ طالب حقيقت رمز اسم اعظمهند ملانكه تاييد به
 است آب كوثر به آنها عطا ميفرمايد در اين مورد و در مورد بشاراتى كه در احاديث مروى آمدها است بايد تفكر و تدبر نمود تا حقيقت آآن مكشُولِ شود. حضرت رلى مقدّس امرالله در كتاب لرن بديع راجع به بشار اتى كه در كتباسلاملى موجود است جنين مفرمايند!
"حضرت رسولاكرم در لـرآنْ مجيد ظهور مباركىرابهُ ونباء عظيم، تعبير وآن يوم لخخيمرا

















 ذاناست". و نيز در سوره عنكبوت ميفرمايد: (آيه



 من يشاء الحى صراط مستقيم،



قر آن مجيد منبع اسرار و حكم المى است و آيات آسمانى واحاديثث اسلامى همه كواه بر


نادان و بیاخبر و نيز علماىى جاهل از شنيدن آن نباء عظيم هحروم گشتند و پيامش را بآديده گُرفتند.

ننهادند و خود واهل عالم را دجار گمراهمى ر ظللالت نمودند
حضرت ربّاعلى در كّيوم آلاسماء اشاره به آن آيات در مورد ظههور جمال مبارك هنين ميفرمايند:



وكفى بالله الحق شهيداه هيفرمايند كه:

. ميان آمده بگو همd مردمان در مورد من اختتلاف نظر دارند... شهادت خداوند كافى استي

## بشارات كتـبـ مقدّسه دربارهY ظظهور هر آخرالزمان

حضرت عبدالبهاء در كتاب مغاوضات مبارك كميغرمايندا






> شاعر والا مقام بهانئى حضرت نعيهم فرموده: هله انبياء زرَبّ نبيل
> همه انبياء كه ايه ز زيى|ند

داده اخبار اينظهور جلين منذرين و مبشرين وينل



 همه پيامبران آسمانى بشارت بظهور دوباره در آينده ايام دادهاند بنابراين : مندوها ماينا منتظر
 يهوديان منتظر ظهرد ربّ"الجنود ، مسيحيان منتظر ظهود كاني مسيع ، مسلمانان شُيعه كنظظر




 ابهىى به فاصله كمى از يكديگر اتغاق افتاد

 القاب ذكر اعظم، ذكراللّه، ذكر، ذكر اكبر، ذكر اللّه الاعظم، ذكر.الله الكبير منسوب به
 بهاءإللّهاستا.
آيات الهمى دربار دكر اعظم جضرت نتطه اولى









آخرة مناهل جنة الرضوانْ عنداللّه بكتوبان،
و وهمحنين در همان لوح منيع ميغرمايندا



بالحق حاكماوشهيداه.
 جانب من آمده در حقيقتاو شاهـد باشيريد.
 ويلودكره،



 خضرت/على در قيوم الاسمأمأ ميغرماينده



المصير بالحق مآباء.




زخرف آيات $\ddagger$
آيات الهى درباره نباء عظيم
حضرت بهاءءالله در لوحى ميفرا ميفرايند:




 تصديق ميكنيد و به اثبات ميرسانيدا جمال ابهى در سوره ونا ميفرمايند:

 الاعظم لمى هدا النباء العظيم،

 حضرتت بهاءاالله در لوح اششراقات ميفرمايند:
 لنكم و ينْفكـم و علمكم صراط المستقيم وَنَّاه العظيم،


 لرموده و خبر بزرى بشما دادها
 معرضون،

 آيه 0 ه و سوره سجده آيه Y-Y به كتاب مقدّس انجيل متى فصل آيه ا Y-Y و بسيارى از احاديث و و روايات در اسلام الم مراجعه نمود.




 محتقين و دانشمندان باين نكته توجه دارند كه تا قبل از سال KYY ميلادى يعنى سال





 ( $\Gamma$ (مكاتيب مبار S جلد حساباز'/قليدس ماهرتراست،



 استاز شهر واشنگتن به شُهر بالتيمور لِرستاده


فى الوآلع مبداء تاريخ بديع از آن روز آغاز گرديد


 اين بيشُونى و بشارت به سير ترقىى و بيشرلنت علم و صنحت و و تعالى فكر و و زندكانىا


 آنچه كه از مطالعه دقيق دائرةالمعارنها. و كتب علمى بدست مىآيل آبنبيت كه در طول




 فكرى واقتصادي در اين قرن بديع يديدار گشتينه است.

 .
 بعر جكم صد عصر دارد يننى اگُ آلار صد عصر راجممح نمانى و آلار اين عصر رانيز جممع نمائى آلار (كتاب محبرب عالم هنسه 9 )

اين عصر تلؤوق بر آثار صد عصر داردرد.
.











حضرت عبدالبهاء موقدى كه در شيكاكو تشريف داشُتند بيامىا براى عالم انسانى توسط
 ههواللّه الحمدالله ترون ظلمانى كدشت، قرن نورانىا آمد. الحمدالله آلار اوهام و تقاليد




 (مجحموعه خطابات مبار S صفنحه روحالقدّس حيات بخش است و و عالم انسانى در تَجلدّدهـ،

بشارات مُنزله حضرت رتبّاعلى بظهور حضرت بههاءاللّه و انتظار بابيان حضرت نتطه اولى در خصوص ظهور من يظلهره اللّه ميفرمايندا




بشارات و اشارات مربوط بظهور جمال اقدس ابهى در آثار و كتب مقدّسه اديان كذذشته و






 حضرتشّ در كتاب بيان ميفرمايند:
 يظهره اللهزيراكهاوست كه كل بيان و من فيه رابع باو ميعرددبه منتهاى خضوع وغايت خشوع،






 حضرت ربباعلى باين روشنى وواضهحى در كتاب بيان ميمريفمايندر:


 ( بيان هارسى باب Y واحد Y Y Y
 بار تكرار فُرموده و در برخى از آثار و آيات مُنزله به عنوان شُجر حقيقت، شما شمس حقيقبت، شُجر و


 يهاءإلاله الشاره ميفرمايند:
 (يان

بهاءاولا شينمى بوده وهستنده و همجّنين:
, وطوبىى لمن ينظر الى نظم بهاءاللّه و يشكر ربه لانه يظهر والامّرد له من عنداللّه لُمى البيان، (بيان نار سیى باب غ


 جنانجه إز قبل اشاره كشـت تمالمى كتاب بستطاب بيان مشحون از از اشارات و بشارات
 ميخورد توان كفت كه كتاب بيان بشارت ناهمايست بظهور جمال مبارك...









 ( $1 \lambda-\lambda Y$ ترنبديع صنحات


 فرهودند تا انظار متوجه هيكل هيل مبارك كنباشد. حضرت ولى امراللّه در اين مورد ميفرماينده:




حضرت عبدالبهاء در كتاب مقاله شخص سياح صفعات \& \& \& 4 مطالبى باين مضمون








 حضرت ازليها با عنوان اين دو كلمه از قبول بايمان حضرت





توجه باين بيان حضرت نقطه اولى نرمائيد كه فرمودها
 للاوت كند بهتر ابستاز آن كه هزار مرتبهبيان راتلاوت كنده. . ونيز فرمودها





 منتظر سالهاى غياث و مستناث بودند ولى اكثر بابييها به حضرت ابتهاءاءاللّه ايمان آر آردند.



 عليه آن طلدتازلى قيام






جنين ميغرمايند:




 الوجود وماعرفالمقصود و مابرز جمال المعبود تالله باسمه لد خلقتّالسمّاء و ماليهاو والارضن ، و

114 $\qquad$ اسم اعظم المي






## جلالت و عظمت ظهور ججمال قدم واسم /عظم

حضرت ولى مقدّس امراللّه درباره مقام و ونزلنت حضرت بهاءعاللّه ميفرماينذ:


 بن آن در اين امر توتف نماينداز معرضين عنداللّه محسوبند واز آحَرفَ نفى مُنسوب، (Yif كتاب لرن بديع صنانيا)
 ميغْرمود كه يس از من قائم ظهور خوإهد كرد و يس از شهادتبُ موعود كل امم يعنى (حضرت
 نوشتجات خود به كلمب (بهاء) نيز اشاره كرده است. آن بزر غوار ذر اوأخر ايام حيات مينغرمود كه

 دهور ر اعهار و اعقاب به اجر جزيل مفتخر و متباهى خواهلد شد. حضرت عبدالبهاء مانْند حضرت اعلى به همانانسجام و تأكيد در بيانا افميّت ظهِور سلطان سلاطين در الواح خود اشاراره لرموردهاند. حضرت مولى الورى در مورد ظهور آب آسمانى اخود و عظظمتّ آن يوم ميفرمايْنده:




 حضرت عبدالبهاء در ثاريس با حضور هY نفر از احباب و غيره درباره. عظلمت ظهور جمالقدم فُرمودند
 راحت خواهند بولد و عالم انسانى اتحاد و اتفاق حاصل خْواهذ نمود. نزاع و ج جدال نْغواهد ماند.

 (







 ديگُ بايدتا مقبول در گاه كردد. جميع عالم طالب اين يوم بودند كه شايد مولقّ شرند به آنجّه لايتٍ وسزاوار اسست طوبىاز برایى نفسى كه امورات دنيا الورا الز مالكنالوَرى منع نتموده. (كتاب خلتّ جديدر صنع بدي صفته
 هينحچگاه مدعى آن نيستند كه ممتاز از انبياى قبل هستند بلكه اشاره ميغرمايند كه بشر در سير
 عظيمى را اليجاب كرده و چنين سطوع و طلوعى به جهانيان عرصه گرديده. در حقيقت ميغرمايند
 كردهاند.

> جمال قدم و اسمم اعظم باين بيانات دُريات ناطق: :



 (منتخبات آنار حضرتبهاءإلله صنحه • -




 جنين تتليم ميدهد شمها را كسى كه نزد اواوما الكتاباساست.


 يالت. عنقريب آثار اين خلق بديع ظاهر شودو و خلتّكان از خواب غفلتُ بيدار گُردنده.


 بايدتوجه باين آيات نمائيم:

 ونيز ميغرماينده
, تاللّه الحق انانالامر عظيم عظيم هدا كلمه كررّناها فى اكثير الالواح لعل تينبه بها العباده.
 نبرده و نبرد كارادر الواع باين امر شهادت دادهايم شايد ناس ازن خواب غنلت بيدار شده متنبه كردند.







 حضرت بهاءااللّله در اين مورد ميفرمايند:

 (ظ)
زمانى كه سلطان جلالب عر عرش ظهور مستوى كشتر ومكلم طور بآحسن جمال بر شُجْره طور



 بديع نمودار شد و حقانيّت ظهورش
جمالل قدم واسم اعظم آنايامر را جنين توصيف ميفرمايند: "يوم يومى است كه جميع نبيّن و و مرسلين از جانب ربِ العالمين كل را بشارت بارت به آن


 حضرت خاتم كتاب غرقان كه هارق بين حقّ وبابطل است است.



واز رَحيق مغتوم محروم،


 يوسيده و كهن امروزى در حالز زوال ونابودى.

 شك قهر وغضب خدا آنان را كه هوجب اين غغلت شُدهاند فرا انواهد كُرفت زيرا ميفرما مايند دنظر

به عصيان اهل عالم وخطاهاى والعه در آن و مصيبات وارده بر اصفياءو واولياء جميح مستحق هملاكى

 و بديع حضرت بهاءاللله را جايكُزين آن سازرد
حضرتُ بهاءاللّه در لوح جنابن نبيل الشاره بهمينين امر ميغرمايندا "حال ارض حامله مشهود زود است كه اتمار منيغه واشجار باسقه واوُراد محبوبه و نعماء



حضرت ولى مقدّس امراللّه دُر رابطه با جنينّ موضوع ميفرمايند:

 بهاءاللّه راكه از الت تاريخ رلته رلته نمودار ميگردد مشاهده نمود، (جلوه مدنيّت جهانى صغنها (M) هيكل مباركدر توقيعات مباركه اشاره ميفرمايند كه هر جند ظهور حضرت بهاءاللّه عالم





حضزت ولىامرالله در توليعى چنينين ميفرمايندن

جنبشهاى اوولّهاش رادر رحم بفضری"ْر رنج احساس كرده.

شكى نيست كه مواهب و ليوضات ر ثمرات ظهور جمال مبارك در در آتيه ايام بس وس وسيع و

 درحقيقت بِعث درباره وجود خدا و مقام مظاهر امرش بحث در مجهولات است زيرا كه


آياتشان بقدر ادراك خود بغهميم و خود را دجار ومهم و مستتنرقِ درياى خيال نكنيم. اين مطلبى
 مستقر و بشر در عالم ناسوت سرگردان و و بیى خبر. هر كس بطريقى تا آنجا كه ادراك كند مند مقام مظهر امر را ميشناسد و به آن آيمان دارد.


 المحمود. قل لم يكن لفى نفسى الا الحق و ولايرى فى دااتى الا اللّه

مضمون بيان مبارك آنكه: در هيكل من به جز هيكل خدا هيج هيز هيز ديده نمىاشود و در




 نداء مترنمر و باين مناجات متكلم كشته كها
 نفسى اشاهدهها احقر من الطين،



 خاكى مىبينمه











حضرت بهاءإللله در يكى از الواح بصراحت تام ميفرمايند كه مظاهر ظههور الهما نيزاز عرفان

 ميغرمايند:
"و جمالك يا سلطان القدم و المستوى على العرش الاعظم ان مطلع آياتكت و ونظهر


 مضمون بيان مبارك آنست كه: قسم به جمال تواى سلطان قدم كه مطلع آيات و مظهر









 استاز حضرتش نتل لُرمودهاند و آن را نيز جنين ترجمه فرمودهواند.




حضرت بهاءإللّه در متام ديگر ميغرْاينلد:

 بنابر اين اساس غائى و نهانیى متتقدات اهل بهاءً و شالوده رسالت عظمى آن آن است كه

 خداوند بيان فرمودهاند. ميفرمايندا




ميفريترمايند: را دوست دارد و برازنده هيكل مقدّسش ميداند
 جانم بوده بشانى كه كلما اشاهد موتفا من موالـــ الارض احبـ ان ان آخر عليه سجدالله محبوبى و (كتاب بدير منغه

محبوب اللارنين"







(Y•Y Y Y

## اعتقاد اهل بههاء بظهورر بعدى مظهر امر المهى

حضرت ولى محبوب و مقدّس امراللّه درباره اعتقاد إهلِ بهاء بظهور بدلى جنين ميفرماينّد:
.اديان و ظهورات الهيّه مرتبا مستمرا در عالم ظاهر شده و هموواره رو به ترلمى و تكالمل

 مو كد| و صريحأ رد مينمايند بهمان نحو نيز اعتققاد به حخاتميت ظهوز ى راكه خود نيز بدالٍ منتسبند


 قرنههاي زيادى بايد بگذرد. واعصار وادوار بسيارى طى گردد تا مظهر ظهور بعدى دز جنهان


 ميكردد مورد لبول نيست و كاملأ با اصول ديانت بهانىى مناير و متمايز است شكّى نيست كه هر اسر

 صريح طلعات مقدّسه بهانئى استا
حضرت ولى متدّس و محبوبد در تائيد اين نظريه ميغرمايندا

 كُشُهه و اين نظر را اكيدا زد مينمايد... آيا اين كلمات تلويحا مشعر بر آن نيست كه ظهور الها هموارهرو به ترتى ولكامل است وآيا دلاتلبر آن ندارد كه حامل اين پيام معترف بر آن است كه امرى كه از جانب خداوند بر آن مبعوث كُشته جنبه نخاتميت ندارد و ظهور او آخرينِّظهور هشيّيت (\%ヶ-

و هدايت:الهمى نيستى,
بنابر مطالله آثار لوقِ اهل بهاء بايد جس از ميقات معين كه در حساب الْهى مشخْه شده



 بيافتد وادعائى نمايد.



 الله ولا تتبعوا ما عندكم من الاوهام اتبعوا ما يامر كم بهر بركم العزيز الحكيم، (كتاب مستطاب اتدّس بند
مضمون بيان الهى آنكه: كسى كه قبل از اتمام هزار سال كامل ادعاى امرى كند دروغكُوو مفترى




 بيت العدل اعظم الهم در كتابب مستطاب اقدّس در قسمس يادداشتهاها در اين باره خنين





 (كتاب مستطاب التدس صفغه مها (14) است كه بايد قبل از ظهور بعد منقضى گردده


 نمىشمارده بلكه استمرار آنها را بازكو ميغرماينّن و ر رسالنت آتيه آنان را با با ترفيات عمر آينده
 ,

 در ام الكتاب خويش طههر بعدى يس از حضرت بـرت باءألله رااعلام ميدارد. حضرت ربّبّ در كتاب مستطاب بيان نار سىادر مورد استمرار ظهور مظاهر الهيّه جنين ميغرمايندن
, كل طهورات لبل از برایى رسول الله خلت شده و كل ظهورات










 مستطاباقدّس جهي ميفرمايند: حضرت عبدالبهاء ميفرْنَانئلد؛



 (AF, YY

و نيز هيكل مباركى در لوح محّب على ميرزاى شُيرازى ميفر مايندا



 شود در ظل او هستندهـ حضرت عبدالبهاء مطلب ديگرى را روشن ميفرمابند و آن اين است كـ كه ظهرور مظاهر



 عالم طبيتند. وقتتى كه زوال روحانى ديانتى شُروع گُردد همه در ظالمت ظلاللت فرو ميروند و نادانى




 اسرارو انوار جمال مباركدر عالمو وجود مشُهود، نه ظهورى ونه بروزیى و نه صدورى







 عالم با ظهور حضرت آدم در ششّ هزار سال قبل آغاز گرديد و با وجودى كه انبياء عـظّام مانند



## 

الحجابx




ونيزُ در توقيع ه•ا بديع جنين ميغرمايند:


 آن بحر البحور خواهندبودالىاني يتمنورهو يخرج من بطون هدالكورالالمع الالمنع الخطير،

, شكى نينست كه جنين ظههر مهيمنى جنين كورى را اليجاب مينمايد زيرا كينيّيت وامتداد





 (در, بهانى) صنحه
:على ذلكن ليشهدو عليم، مضون بيان مبارك آنست كها





















اخلى دراينلوح مبين،





 خضرت ولى محبوب امرالله در مورد آغاز اين دور در توقيع مباركى نوروز •11 بديع ميفرمايند:

مَمَبداء آلف سنه ملكور در كتاب اللهى (كتاب مستطاب اقدس) و اختتام دوره شريعت
 ودويستت و شیهتّ و نه از همجرت رسول||كرم عليه الصلوات والسلام استِ.


# زوح القّدّس همان اسم |عظم الهـى است 

> حضرت عبدالبها؛ دربارْ روحالقّدّس ميغرمايند:





## 

مغسرين اديان بر اين عقيدهاند كه روحالقدّس همان اسم اعظطم الهى اسبت. درِ اعتقادات





 معتقدات عتايد مسيحيان است كه به مدنى سه لسمت كردن اسِّ وست و اينكه خدا جوهرى واحد






 عَلويه انسان است. جميع اينهااز ليوضاتروحالقدساستآنواسطه ليضضاستّبينحقّوّوخلق.




قلوبشان بامر خدا مبعوث شدند وْبه مرور اين نسيمر روحانى بر الجئلده ايشان از جنَت اعلى كه ابهمى
 جبر'يلي، روح الامين و روحالقذس و در آسمانى نامه پارسيان به بهمن تعبير كشته واحد أستـ" بلذّات بر عالميان.
حضرت عبدالبهاء ميفرمايند همقصود از روحالقدّس ليضض الهمى استّ و اشعه ساطعه از

طبق تبيّن حضرت عبدالبهاء آن كينونات مقدّسه ر مشارق عزّاحدّيّيه حقيقس كامله فائضه از حضرت احدّيتند كه به هيكل بشرى ظاهر ميگّردند و جملگى اسمم اعظم الهيند. اين متام مظهريّت در عالم شهود مقامى است كه آن را خدا به آنان اعطا فرموده. جس آنها نه تنها مطالع اسماء الحُسنى هستند بلكه راسطه فيض المهى نيز مىابِشند در كتاب قاموس ايتان مينويسند كه متصود از روحالقدّس مظهر امر المىى است در هر دورى ظاهر شود زيرا در آن دور و عصر نغسشان موجباحياى قلوب و فيوضاتشان مورث ترقى جهان و جهانيان ميگردد.

خضرت بهاءاالله درباره روحالقدّس ميفرمايند:
 (كتاب دجبرب: (Yالم صفعه (Y)

ونيز در سوره هيكل باين بيانات عليا ناطق:
حان شجرة الطور تنطق فیى صلر العالم و روح القدس ينادى بين الامم گّد اتى المقّصود (آثار
 انوار روحالقّدّس، و نظائر آنها منبحث از تجليّات روحانيّه و الطاف ربانيّه ساطعه از حضرت

 در الواح مباركه درباره روح القُدس فرمودهاند كه آن همانا روح آسمانى يا روح لاهوتىى. در

 ميدانتد و آن را نيز روح الامين گفتهاند.
 و جوهر اشراقّات انوار الهیى كه بر قلوب انسانها ميتابند و روح تازه و جان تازه به كالبل بشر
 حضرت عبدالبهاء ميغرهاينل:







حضرت بهاءاللّه واسطل انوار تجليّآت بر حقايق وجود بودند و كر كلمات مباركه كه كنز

 با ظهور و طلوعش روح بعالم وجود ميدمد در كتاب مجموعه تاريخ الديان درباره روخالقدّس
 آسمانى ذكر نموده ولى برخى از مسيحيان عقيده دارند كه حضرت مسيح با بدر آسما آمانى

بصورت روحالقدّس نمايان ميحردد.

حضرت عبدالبها، درباره حلول روحالقذّس بِر خَواريون ميفرمايند:
 لبيوت يالتتند و به روح محبت الله حيات جديد حاصل نمودنلذو حضرت مسيح را زنده و معين و


خضرت عبدالبهاء به خانمى ميفرمايند:
 ونيز در خطابهاى ميفرمايند: "جميع مظاهر الهيّه خون موزيد باين روح (روحالقدّس) بودند يكى هستنّد. حقيتت


تعاليمشان باين روح يكىاست زيراروحالقدّس يكمى استّه ارت

## نصوصى چند از حضرت عبدالبهاءٍ دربارهروِحالقدّس

»هر قلد عالم انسانى ترقّى نمايد باز ممكن نيست بدرجه كمال رسد الا به ترتيب
روحالقدّس،
„ماديّت محتاج روح استو وعالم جسمانى محتاج نفئات روحالقدّس، "روحالقدّس واسطه بين حقّو وخلق است،
"روح القدّس واسطه انوار تقديس است كـد كه از شُمس حقيقت به حقائقّ مقدّسه رسانده *متصود ازروح القّدّس اليضض المهى است،
,نغثات روح القدّس است كه حياتأبديه ميذهده ,اكُر نغسى از ليوضات روح القدّس محروم شد مِيّت است وكا وكو كمال صوريه داشته باشد و دارایى صنايح وعلومْ باشد.
 قوه روْحانيه مگربنلثات روحالقدس القد
"هر كّوتّى عاجز است مر لُوّت روح القدّس،




مبدول دارد و عموم بشر راتربيت كنده حضرتولى محبوب وعزيزيز امراللّه ميفرمايندب:





## جبرئيل همان اسم اعظم الهيي است

حضرت بهاءِاللّه در جوابب سئوالى درباره جبرئيل مينرماينده






لدى الرحمن لو انتتم تعلمون" در كتبن آسمانى گُذشتّه جبرئيل به جلوه الهيّه و تابش انوار رحمانيه تعبير شده. در انجيل










 انسانهاست. آن صوت مليح تا اعماق قلبش طنين ميانداخت. حضرت محمّد هنداشت كه شآيداز فرط تفكر و افراط در مكاشفه موجب ديدن اين شبح

 وحى الهمى بوسيله جبرئيل بر اونازل شد و به هدايت خلق مامور كشتّ.




الحمدالله قرن اوهام كذشتي در تفاسير علماى سنىا و شعيه آمده است كه جبرئيل كه امين وّحى و حامل بيام الهـى






بصراحت سلر رةالمُنتهمى ميخوانتن.
حضرت بهاءاالله باين بيان اهلى ناطقّ ميگردند:
1


و تأيد ديگر بر اين مطلب آياتى است كه در الواح عيد سعيد رضواناز تلم اعلىن نازل كشته كه در كتاب ايام تسعه صفعه
 مظاهر مقدّسه بر خسب نصوصن مباركه داراي قواى متعديه






للمومنين،

 هادى اهل ايمان است.
"من كان عدواللّه و ملائكته و رسله و جبريل وميكال فان الله عدو للكاورين"

مضمون كلام آنكه؛ هر كه با خدا و لرشتعان و بينمبران او و جبرئيل و ميكائيل دشمن (4) است خدا هم دشمن كافران است.











كرديده. :
يهوديان با جبرئيل ضديت دارند زيرا ميكويند خبر اسارت هنتاد ساله را جبرنيل به


 (كتابجدانيالباب

ونيز در باب نهم آيه بيستو ويكم ميفرمايد:

 لرواز نموذه بوقت هديه شام نزد من دسينده در كتابب محاضرات مطالبى درباره دشمنى يهود با جبرئيل در صفحه •ع صورتلزوم بآن مراجعه شود.

## ملاككه، وفرشتكان باسم|عظم اطلاق كَشئهاند

حضرت بهاءااللّه در كتاب مستطابـايتان درباره ملائكه ميفرمايند: „مقصود ازاين ملائكه آن نفوسيى هستند كه بقوه روحانيّه صفات بشريه رابنار محبتا لها

 بر آن لفوس مقدّسه اطلاقَ كُشتهي
مغسرين اسلامى از سنى و شيعه در معنى ملانكه و اقسام آنها و وظايف هـا هر يك با با هم




ـ حضرت عبدالبهاء در وصفشان فرمودهاند:



ملاء عاليّن و ملاثكَه مقربيّن دحسوبنده در كتبانبياء بنىا اسرائيل در اسغار مختلفـ ذكر ملانئكه گُشته در مَزامير داود آمده است است كها








 بر گزيند. اين امر بر ساير حكامووزيران گران آمد متفقا بر آن شدنلد كه نا تقصيرى به گردن دانيان








 شيران افكنده شود و سنُ بزر







(iنقل الز دانيال نیى باب: 9 صنحه
در كتاب انجيل نيز در جند مورد ذكر فرشتُكان شده منجمله:










آمده است.
ץ- اسرافيل - كه مامور حيات به خلق است وبر طبق اعتقادات مسلمين در روز تيامت در شييورى بنام صوراسراليل ميدمد و مردگّان را زنده ميكند. F- F- عزرائيل - كه هامور جان

 حضرت بهاءياللّه در كتاب مستطاب ايقان ميفرمايند:
 (كتابايقان صنحه 5 )
در كلمات مباركه مكنونه درباره ظهور حرفـ اوّلو و دوّم اسمم اعظم در آيه YY درباره مّلا عاليّن وگروبين ميفرمايند:
„در ليل جمال هيكل بقا از عَقبه زمردى وها به سدره منتهى دجوع نمود و كُريست



 .اكتفا ميگردد ميفرمايند:
"آن اسم عظيم اسمزاعظم است مراد جمال مباركـاست"
(كنز اسرار جلد Y Yفـ 4F)

 به لتب فرشته كرمل بود او بتيرّمردما روشن ضمير و بسيار روحانى و منقطع بود. حضرت عبدالبهاء او را خيلى دوست داشتي استند و دربار اراش ميفرمايند:




 ندارند جقلدر روحانى نورانى مشتهل هارغو و متذكر هستند.....

درباره اين مؤمن فداكار نوشتهاند كه روزى يكى از زائرين از حضرت عبدا عبالبهاه سئوال









 (مجلها|نبار المرىايرانان)

ملائكه طبق كتب آسمانى باسامىى مختلغ آمده از آن جمله،


 روحالقدّدّ دوح، البهاء، شديدالقرى، و...

# شديذالقُوى همان اسم اعظم/ست 

حضرت عبدالبهاء در لوح جناب شكوهمى ميفرمايند: ״روح الامين و جبرئيل وروح القدّس وشديدالقّوى عبارتاز عنواناتاتشيئى واحداست،.

در قرآن شريف در سوره النجم اشاره به هشديدالقوى، خطاب به حضرت دمقّد كُشته كه
 مقتدرى كه به خلّتّ كامل جلوهكردو آن رسول در الققاعلاى كمال بودي




 وعرفالكّم مستور بوده.
 و وقتىا به گونه جبرئيل يا كبوتر ظاهر ميكرددر.

هميشه مستور بوده.
حضرت عبدالبهاء در اين بارة ميغرمايند:

 (مناروناتمباركمنس، 9 )

ماننـ بيلاره
حضرت بهاءـاللّه ميفرماينذ:
״جميع عالم قادر بر تحديد فيوضات يكن كلمه از كلمات حقّو ويكٌ حرناز آثار قلم اعلى
"كلام اللّه ولو انحصر بكلمة لا تعادلها كتبـبالعالمينه

جناب نعيم عليه رنوان اللّه ميفرمايد:

داده لاتقربا بهاست بهاء
جائكم امرنا بهاست بهاء
بر خليل خدا بهاست بها
كفتِ الق العصا بهاست بهاء
مائله از سماء بهاست بهاء
بشديل التُوى بهاست بها ــ
از براى ندا بهاسـبّ بهاء
الفس ويا واولّل وآخر

مظهر كبريا بهاسـت بها آنكه فرمان به آدم و حوا آنكه بهر نجات كُنت بنوح
نار نمرود آنكه كلشن ساخت
نزد لرعون آنكه با موسى
آنكه بهر مسيح نازل كرد
آنكه تائيد مصطفى لُرمود
آنكه مبعوث كرد قائم را
اوست الو ذات واحد قادر

بند Y اشاره به سورة النجم است كه لِرهود علمه شديد القوى يعنى جبرئيل آيانت را به


و نيز درباره شديد القوى جنين سرودها
واحد است آن واز احد هادر
ابدى البقاء الىى الاخر
در مظاهر جْو ميشود ظاهر
مىزند صيحه انا القاهر
همم هنمه ناهیى و منم آمر
هم شديد الحتاب و هام غالمر
در همه أنبياء يود سائر
تو بروح القدّس مشو كالر
كفر بر نور غير هنفور است
روح قدس ميههن قادر
ازلمى اللقاء من الاول
نور قهار ار بشُذت و ضهن
آن شديد القوى ذومره
كه منم آخر و منم اولّل
همر عظيم النكال و هم راحم
اين تُجلَّى يوحلت ور وجعت

گفت عيسى زجسم فائده جیيست
در همه انبياء همين نور است "


## بشارات واشارات انبياءِ به يوم اللّه ولقاءِ اللّه






 (تاموس توقيع منيع ثورزز






 (تاموس توفيع منيع نرورز



 آنچجه از زبل وعده داده بودند ونا شا شد.


 (Y- $\times$ •




 (محبوبعالم منیه . طيبه معطّر شُده راجع ميلِردنده
 برها وبعرهاو جبالها آكاكها كدلكت هبتارياح الفضله از هر سو سونى شنيده ميشد.







 استو حِضش بسيار محكمو وـلوم در ار مسجونه،
( 3 (
 بشاراتزيادى بظهور رَبّالجُنود واشاءه صيتو صوتاتمر المهى از آن كوه به جميع عالم داده شده

است.
در كتاباشعياى نبهى جنين مذكرر است:

راشاهد خواهندنمودهـ





عبدالبهاء در اثر آزار و اذيّيت و ضديّت ناقضيّن ايامى جنذ در آن غار بسر بردند تا تا آنكه مفتى عكا بحضور مبارى رسيد واستدعاى رجوع را نمود.
حضرت عبدالبهاء درباره سابقه تاريخى اين غار ميغرمايند:
,ترانى يا الهئى هى هذا الجبل الرفيع و المقام الباذخ المنيع مارى كل رجل رجل عظليم و ملاذكل جليل و نبيل... ملجاء حضره ايليا اوى اليه الاشعياء و مر عليه يسوع المسيح... موطى قلدمى لـب الجنود لحى المقام الاعلى. رب هلدا جبل سميته فی التوراةٍ بكرمل و نسبة اليكت لمى بطون الزبر (قاموس توقيع منيع نرورز

والالواح....
هيكل مبارك در لوح جناب ميرزا حيدر على اشاره ميغرمايند كه اشراق هر ظهروزي يا يا
مبدئش اين ارض مباركاست و يا محل هجرتانبياء و يا منتهايش راجع باين ارض است باسطورى


 سكنى. داشتند شتابزده بيرون دويدند

 اشياء و اهل ملاء اعلى بلّند الست كه ميگوينداى كوه خاضع شو زيرا وجه خدا بتو توجه نموده آن وجهى كه صاحب ملكوتاسماء و خالق آسمانها وزمين است، امروز روزيست كه همه بذكر وثناى تو مشغولند. أمروز روزيست كه دريا و خشكى و بر و بحر مزّده آن را داده بودند. عنقريب عنايت

 كتاب بيان فارسى در مورد لتاى خدا ميغرمايند:
 آن چه كه در كتب سماويه ذكر لقاء او شده Sكر لقاء ظاهر بظمهور اواست كه مراء مراد نقطه حقيقت كه
 (S|كتابسيان رسول اللّه ص بود. و هست،




 در قرآن كريم آيات بسيارى درباره يوم لتاء الله مذكور گششته كه برخَ از آنها در صغحات

 "من كان ير جوا القاء الله هان اجل اجل اللّه لاتو هوالسميع النليمه

 مىاباشند والا حقَ غيبَ ذات مطلق استو والطلب مردود و السبيل مسدوده آيات خدا درباره لقاء











 رسول اكرم فرمودهانُد. از آيات قرآناين كونه شاهد اهد آوردهاند:
 سوره رعد آيه Y „يدبر الامر يفهل آلايات لعلكم بلقاء اللّه توقنونِ،
 سوره هود آيه اتY „اللذين آمنوا انهم بلا قواربهمه"


در كتاب اصول كافى حديثىى نقل گرديده كه ترجمه آن اين است: حضرت امام


 افكندناورا درك نكند ولى دلها با حقائق ايمان او وا امكابينند. حضرت عبدالبهاء ديدار خدا را امرى حتمى مىيدالنتل پو حقيقة الامر ان اللقاء امر مسلم هعتوم منصوص فى الصُحفـ والواح الخِّى القيومه در تفسير ديدار خدا در بين بيروان اديان اختلافاتى موجود است و و جنانجه هيكل مبارك ميفرماينذ xاختّلل /الاواوم فى هذه المسئلة، در كتاب نافه مكنون از صفحه بين سنى و شُيعه ذكر شده علاتمندان مىتواتند به آن مراجه فرا فرمايند. حضرت بهاءاالله در كتاب اقدس درباره رويت خدا در تَلِالها
 البحور ـ قل تالله الحق انن الطور يطوف حول مطلع الظهور والروح ينادى منن الملكوت هلموا و تعالوا
 (YY (Yتاباتدس بند •1 صنغه ()

هوالمكتوب فُى الواح الله المتعالى العزيزّ المحبوبي مضمون بيان مبارك آنست كه:
امروز روزيست كه حضرت موسنا دائز به مشاهده انوار خدا شدا شد و از آب زا زلال وصال المهى آشاميد واز اين تدحى كه بدان خروشان شدند درياها (يـنى درياهاى حتايق و وامرالهى) نوشيد.
 ملكوت خود كه بشتابيد و بيائيد زادگان غرور اين است آن آن روزى كه كوه خدا با إشتياق ديدار او
 آسمانى ذكر گشته بود ظاهر ور و هويدا شد. در تقريرات جناب اشُراقِ خاورى ميخوانيم كه حضرت موسى با مشايخ اسرائيل به كوه






 بديدار خدا در كوه مقذّس نانل كرديد







 تفكر بيذذيريم بلكه هر نَصى كه مطالعه مينمائيم بايد با نصوص و الواح ديگر بسنجيم و در بارهاش

حضرت بهاءإلله در ايقان ششريل ميغرمايندا

 آنجه كه لقاء هظهر امر كه عين لقاء الله است براه باطل رئتند. در اين متام نبذهاءى از بيانات



من لمحالارض والسماء راباين خطاب أعلى مخاطبـ ميسازد لا اله الا هوالمهيميمن القيوم، "طوبىا لز براى جششمى كه مشاهده نمود و وجهى كه به وجه اللَه رَبّ ماكان و ومايكون توجه

كرد.


عظمت آن ظاهر و مشهود و انبياء و رسل الهمى به جان و دل آرزوى اين يوم مباركىرا مينموّدند و ملل واتوام در حسرتوصالش ايام ميگدرانيدنده, "اين يوم يوميستْ كه در جميع كتب حقّ" جلّهِلله انبياء و اصفياى خود رابه آن بشارت لرمودهم
،هدا يوم فيه يقول اللاموت طوبىى لكك يا ناسوت بما جعلت موطى قدم اللّه و مقر عرشه
العظيم*
 صعدالى اللّه الههيمن القيوم،
،تالله الحق تلكن الايام فيها امتحن كل النبيّن و المرسلين لم الذين هم كانوا اَلفـ سُراديّ العظمه و لسطاط العظمة وحْبِاء اللزّة،

بايد توجه داشت كه در آيات لُرآنى كه در صفحات لبلل نوشته شده علاوه بر كر.لقاء اللّه
 رويت او توسط مردم خيال خامى يـيش نيست و بغرموده جميع بيامبران مستخيل و متال است است جس بايد Tمدن خدا را با Tمدن انبياء و مظاهر ظهور يكى دانست و و آيات الهمى را جز از لسان آن آنان
 لا يذركاست و مستور و ينهانان از انظار عالميان.


 مردم از هر گونه تعبير و تغصيل در اين باره معاف باشنـند و معانى حقيتى آن را دا دريابند. حضرت بهاءااللّه ذر آن لوح ميغرمايند:




تدركها الابصار وهويدر كـالابصار و هواللطيفـ الخبيره مضمون بيان عربى لوح آنكه: خداوند را بديدكان نميتوان ادرایى كرد ولى او ديدگّان ما را
nقلدرى در آيات لقاء كه از مالكت ملكوت اسماء در لرقان نازل شده توكك لرما... در جميع





عندليبْ خوسنواى گُلشن ههاءـ درباره كوه خدا كُنته

كى يكـ عالم شكوه ولرّز يزد ز الشجارت به كوش آيل خروش سلره سينا كه جنّت از تو درْ بهجنت بود ابى جنّتْ عليا كه عرش اكبر اعظم نمود اندر دلتن.ماوا كه هم مجرای كوثر آمدى همر مغرض طور طوبا
 مقام عرش اعظم رّبّ اعلى نقطه اولى
 شدى هر دم مطافـ دلدسيان عالم بالا بهاءیالله در عكّا و بأب الله در حيغا


ببال ایى كوه كرمل بر زمين ر آسمان يكسر
 اكر خوانم ترا جنّست ز رويت ميكشّم خنجلت تو راذوالعرش اكر خوانم سزا باشبد روا ذانم تواى كوه متدّس مركز لردوس اعلانىّى تونى آن منرب اعظم كه غارببدر تو شِ شد خورشيد
 جو كشّ آنِ مظهر واحد به ذيل آلدسترالد
 تو ای ارضن مقدّس شادمانىى كن كه شد نـاكن

## كينيّيت نزول و چچگونگى بعث و وحى و تجلّلحى روح القّدّس به انبياءٍ







 نوشيددريالت ككهاز جانب خذاوند متعال حامل ليضالهمى واواسطهابلاغ بيابم آسمانى|است".























مقتضياتاوتات واسباب ظاهر شدهر
حضرت عبدالبهاه در اين مورد مىالرمايندا
 نهايتاين است كه تبل از ظهور خون ساكت و صامتالند مانند نائمند و بنداز ظهروز ناطق و شارق

ونيز در مناوضات مبارك مىالفرمايند:














حضرت بهاءءاالله درباره وحى ميفرمايند:


$\qquad$ اسم اعظم اللمى'
(IVINالU










در آن هنگام است كه هيمنه و عظمت حضرت بهاءاللّه در حين نُزول آيات بتدرى است



مىنمايند.


 خالقها وبارئهاه
(IYA لنالى حكمت جلد Y صفحه ()
شُكى نيست كه نحوه نُزول زَحى و انرات تُجلّى آن بر مظاهر مقذّسه يكسانٌ نيست و و بصورت گوناگُون جلوه مىكند در اين مقام جلوه و كيفيّتانُورل زُحى را بر مظاهر مقدّسه مطالعه مىينمائيهم.
جگونگّى رسالت حضرت كريشنا در ديانت هندو
حضرت كريشنا مظهر تجلَّى در ديانت هندو بود: كريشنا به منتنى عزيز است. او در
$\qquad$ اسم البظم"!



 روحالقدس و جگونگى حلول روح الامين بر قلب مباركش بر نويسنده معلوم نيست.

هچونگَيُزولوَحى به حضرت بودا










 درختا معرلت مشُهور گشت و مورد برستش قرار كرفتّ.

چتَونگى رسيدن وْحى به حضرتزردشت
 امتحانات و آزمايش بر آن حضرت بود تا اينكه در آن سن و سال در بالانى كوه سبلان كنار درياهِه
 بيامبري مبعوث شد... در حكايت زردشتيان آمذه است كه مادرش در در ايام بار باردارى در عالمر روزيا



ساطع از آسمان درخشيد و جوان خوش سيمائى بدر آمد مدبرى در آن ميان جنين تُبير خوابرا
 جلال و عظمت بادشاهى خواهد شد و به خلعت رساريالت مفتخر ميگردد.




## خِّونگى نُزول وَوحى به حضرت موسى






 گشت و به رسالتت قوم مبعوث شد. حضرت ولى مقدّس امراللّه در اين باره ميفرماينلد:



## 

 يهوديان را در رود اردن تعميد مىداد و بشارت بظهور شخصى از خْودش مالوقوتر ميداد حضرت


 همان لحظه حضرت يحيي بشارت داد داد كه روح را ديدم كه مثل كبوترى از آسمان فُرود آمد و بر او



ذهنده در همان حال نُزول بعث به حضرت عيسى شأهد آن كبوتر بوده است. در انجيل متتى بابب سوم مينويسد:
 من احتياج دارم كهاز تو تعميديابم وتو نزد دمنمهى آنى





در انجيل لوُقا باب سوم جنين مىانويسد:

 رسيد كهُ تو جسر حبيب من هستى كه بتو خوشنودمى (كتاب متانس انجيل لُوناباب
حضرت عبدالبهاء در كتاب مستطاب مفاوضات آيات لوق را جنين تشريح ميفرمايند: "كبوترى كه داخل مسيح شد، نه اين كبوتر محسوسه اسـت بلكه يكن كيفيّتـ روحانى بود به جهت تلهيم و تُْٔهم بصورت محسوسه بيان شله


حضرت ولى متدس امراللّه ميغرمايند:
 به مثابه حمامهاى نازل بر وجود مقدّسش ملاحظه نموده (كتابقرنبلميع صنحه F.Y)

كيغّيتّنُزول وَحى به حضرت محمّد
حضرتمجمّمد اغلب به كوه حِرا (جبل النور) براى تفكر وتوجه و دعا تشريفـ مىايردند و در




$\qquad$ اسم اعمظم اللثي

جبرنيل گفت بخوان، فرمود بلد نيستم در دفعه سوم جبرئيل گفت بخوان بنام پرورد دكارت كه




 بانتؤيد عبادك على ذكركو وثنائكُ،
(سيدر سل حضرتمحعدّ صنحه (Y)
ودر متام ديكر ميفرمايند:

 ظلمات شِركى نجات بخشنده.


خضرت احولى مقدّس و محبوبامرالله هيفر مايند:
"حضرت رسول اكرم در جبل جِرا خارج از مكه معظمه از طرف جبرئيل امين به خطاب
 (كتابگُرنبديع صنحه 4.4)



 رسيده مضمون بيان مبارك جنين است استا






گرديد و سبب شد تا توقيعاتى مانند تغبسير سوره بقرها رساله فاطميه وادعيه مخزونه از قلم مبارى نازل شود.
حضرت باب با نقل رؤيانى كه ديده بودند كيفيّنتّ بعث خود را چنين ميفرمايند كها از خْون حضرتس سيدالشهداء نوشيدهاند.
حضردت ولى مقدّس امرالله درباره آن خواب ميغرمايندا

 الهمى و واسطه ابلأُ پيام اسمانى اسْت،

بايد يادآرر شد كه حضرت خَرم مبارك خديجه بيگم اوليّن خانمى بودند كه بنابه اظظهار







 تلبت جائى يرای شكت وترديدنباشد.


هـى بمتام حضرتشُ برد.

## جَكُونگيُنزول وَحى الهمى بر حضر ت بهاءاللّه









 آنار حضرتش نقل مىتمايل.





بايد بخاطر داشت كه قبل از آن تاريخ هم جمال مبارك مقام مظهريّيتّ را دارا بودند منتها


ميگردد ايام ظهور تلقى مىشود.









 آحفايش متجلِّى شُد و به هُورت حُوريهأى در مقابل آن هيكل بِّا و سَباح بحر بلا مصورّ و مجسم

جمال مبارك آن تجربه روحانى ونُزول وَحى آسمانى را خطاب به شيخ نجفىى جنينين توصينـ ميفرمايند.
,در شبى از شبها در عالم رؤيا از جميع جهاتاتاين كلمه عُليا إصغاء شدانانانتصرك بكت وبه
 ينصرونك بكت و باسمكن الذى بهاحياءاللّه النده العارلين،

تر جمه لَسهـت عربى فوق توسط بيت العدل اعظم المهي در كتاب معرفى حضرت بهاءاللّ
جنين مرقوم لرمودند.








 بشر از كيفيّت نُزول وَحى بر پيامبران جبل جون حضرات كريشنا، موسى' زردشـتا، بودا،

 جمال اقدس ابهى بصورتى زنده وروشن بيان شده استب. حضرت بهاءاللّه در لوح سلطان ايران ناصرالدين شاه مأموريت خطير خود را خنين ميغرمايند:
„يا سلطان انى كنت كاحد من العباد رالدا عَلى المهاد مَرت نسانم السبحان و عَلمنى علم ماكان ليس هذا من عندى بل منلدن عزيز عليم وامرنى بالنداء بين الارضن و سماء ....، (لالح سلطانايرانصنه (Y)
بيت العدل اعظم الهم آيات فوق را در كتاب معرفى حضرت بهاءالله جنين ترجمه
 المهى آموخت. اين علم از من نيست بلكه از خداوند داناى معتّلـر است. خدا مرابدعوت عالم مامور ساختا


حضرت بهاءاللّه در سوره هيكل در مورد حضور حُوريه الهمى در موقع نُزول وَححى ميغرمايند:

 طراز الرضوان يظهر من وجهها و نضرة الزحمين تعلن من خلدّها و كانت تنطلق بين السموات وات والارض
 نفسى و استفرحت منها عباد مكرمون و اششارت بإصبحها الى راسى و خالـا خلا



تجلّى وخحى الههى بر جمال اقدس البهى به مدت قريب



 ووكوانتحصر بكلمة لا تعادلها كتب العالمين"،
برای ختام اين بحث كه درباره كيفينت نُزول وّحى بر جمال قّدم بود به جند انر ديگر اششاره

> ميگُردد.
حضرت بهاءِالله در لوحى ميغرمايند:





ونيزَ در لوح خطاب به جناب طبيب عزَّنزول يافته چوله تحالىي
"صعدتالى المقر الاعلمى وتمت لدى العرش اذا خاطبنى المتصود و نزلتا ايات اخرى علىى سرعة كالسيل النازل عن الجبال او كالبرت الطاهر من الغمام بل اسرع ايضا عجزت عن تحريرها لعمرك سكر خمر الايات اخلدنى على شان منعت اناملم عن الحركة و تلبى عن التفقه ما نزل من جبروت بيان ربناالعليم الخبير كانى صرت تطعة من النارو كنت نانظراالى شطر الترش نظر من بات


و همحِنين ميفرمانيند:
"تالله تدكنت راتدا هزتنى نفحات الوحى و كنت صامثأانطقنى زبكتالمقتدر القِدير، (MY (M)
و نيز ميغرمايند:
 بين الارض والسماه ما كان هدا من عندى بل من عنده ويشهدبدلكن سكان جبروته وملكوته واهل


ريا لوم تالله كنت ساكتا لمى البيت و صامتا عن كل الالجان ولكن الووح اهتزنى و انطقنى بالحق و ظهرت آثاره لى وجهه ان انتم لفى جمالى تتلفرسون،


## بسم اللّه الرحمن الرحيمر رمز و نشانى از اسم اعظمم است

( حضرت عبدالبهاءٍ در لوحى كه در تفسير بسم الله الرحمن الرحيم كه در در ايام حيات












 الانشاء بحقيقه يغعل مايشاء هضهون بيان مبارك آنكه: ستايش ونياني

 مايشاءٍ در كليه عوالم غيب وشهود استا




 الحمد اللّه رب العالمين الرحمن الرحيم مالكك يوم الدين اياك نبنبد واياك نستعين اهدنا الصراط

المستقيم صراط الدين انممت عليهمُ غير المنضوب عليههم ولاالضالين،
(1)



 كمراهان عالمران
در كتاب بحار الانوار مجلسى روايت از حضرت اميرمؤمنان على عليه السلام است كـي





 نوشتند آنان عقيده داشتند كه بسم اللّه الرحمن الرحيم جامع جميع ححّايق الهى و منبع اسرار ربانّى است.
 تحققى نيالته بو(حديثى است متتبر كه نقل از حضرت على امير مؤلمنان است است كه فرموده:






 ميباشد كه عين (باءً) است در باطنْ و ظاهر و جميع جامع شـئون كليه حقايق استا:
 و تفسير جداڭانهاى نيز درباره حرف (ب) كه علت موجودات و عامل هيضن خدا و جامع جميع
$\qquad$ اسم الaظم الهمي

كلمات الهمى است مرقوم فرمودهاند براساس اين حديث حقايق معنويه در بسم اللهّ ولفظ (باء) و (نقطه) مندرج استا.








 (نتل از امام جعفر صادق شده حضرتش ميفرمايند، nالباء بهاءاللّه والسين سناء اللّه و الميم مجداللّه|.)


 و مايكون در اوّل كتاب مستطاب اقدس و عباراتى نظير بسم البهى در الواح نازله اله حضر اله


 الرحمن الرحيم آمدهاست. حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:

 (مكاتيب تحضرتعبدالبهاء جلدامفته ff)

مضمون بيان مبارك جنين است:


 در Y Y






 ظهورش مىباشد. يس همه هيامبران الهم اسمم اعظم هستند. خضرت بهاءااللّه ميفرمايند xشكى نبوده و نيست كه كل در مقيقتتاوليّه بعرلان اللّه خلتّ شدهانده همه ميدانيم كه عرفان حقّ توسط خلقَ ممتنع و محال است در اين صورت مكاتوان كفت
 عين توحيد است و جوهر تفريد اين متام وحدت و يعانكى حقّا است. مولوى كويد:
تا بنده ز خود فانى مطلق تشوي






.طوبى لمن لاز به وكان منالراساسخين" در تفسير بسم الله آمده است كه:


 موسى والاناجيل الاربعة المهحى. والترآن اللى علمه شديد القوى و البيان النازل هن الملكوت

الاعلى و صحائفـ آيات ربكت التتى انتشرت فى مشارق الارض و مغاربها و..."

بنابر اين آنانكه در يناه اسم اعظمند از اهل معنى توحيد و عواطف لانهايه جمال تدم بهره


 حضرت عبدالبهاءِ در لوح جنابانفانان سدره مقَّسه، در يزد ميفرمايندا



و نيز در خطابى به جناب ميرز! سياوش پارسى احباى الهى را باين بيانات احلى مزّده
ميلهند:
٪ایى احباى الهیى، از ملكوت اعلى مرُده عنايت ميرسد و از جبروت ابهى نسيم موهبت



 „و ان اللّه خلق المشيّة لا من شيئى بنفسها وائم خلق بها كل هل ما وقع عليه اسم شيئى وان العللة لوجودها هی نفسهالا سواها،
(كتابامر و خلتى جلداصغه ••1)
 ( ${ }^{\text {( }}$ فُقَانيست و هم واحد بيانیى.







 بعد ما اخخترعت قبل 6 بدعت لاستنطقت لتتنطقت جلت و و تعالت دامت و و استضانت دارت دارت و استبانت لِهى هـى ساجدة على عرشها ناطقة ببهاءٍ منشنهاه

نقطه اوّل بسم اللّه الرحمن الرحيم منشاء تصوير همه خطوط و حرولَ استـن بطورى كه در مرتبه اجسام همه نتوش و صُور موجوداتاز ت تنوع خط شكّل يانته و نقطه بعنوان سرآغاز حرول ور

كلمات قرار گرفته.
در كتاب بيان عنوان علييّن و حروفِ دون عليّين ذكر شده يعنى اهل ايمان و و مؤمنين بظهور مظاهر الهى و اهل انكار و ناقضين عهد و ميثاق الهى. اين دو مابه الامتياز انسان در نزّد خداوند غيب و شهود استِ جمال تدم واسم|عظم در يكى اززابيات تصيده عزَّورقائيه ميفرمايند:


 آخر0

"معنى نتطه لا يعد ولايحصى است ولايحدو ولاينفى است زيراطلعتّموعود و كلمه جامعه و

 (آثار تلم اعلى جلد

نواّب اربعل، نائب امام، باب، جههار نواّب نائب|مام غائب
حضرت بهاءاللّه درباره ابواب اراربه ميفرمايند:

 ابوابب اربغه يا نواب كه در اسلام ثنته، میاشود واسطه إمام غائب و خلق بودهانداند. براى توضيح مغتصر ازاين موضنع بايد سه نكته يادآورى كردد.


 الاسماء نُزول وْححى رااز جانب خدا تصريح كردند حضرت نتطها اوالى در كتاب فيوم الاسماء در سوره W"




 بيان $\uparrow$ شان را جنين نازل فرمودندن

 صُور علميه مخصومن بها ابوابه،
ونيز در هممين سِفر كريم ميفرمايند:







 بقيه طى جهل روز ديگر عزّنزول يالفت. حضرت|على ضمنتوتيدىى ميفرماينده:



 حضرت رب اعلى بنامهاى „آحسن القصصى، كتاب الحُسينيه، كتاب آلاكبر، تغسير آلاكبر، "تأويل أعظمه و غيره نام بردهاند در يك مرضع اين كتاب الشاره لطيفى اسنت كه حضرتش از از همان:آغاز




 بدست مردم جاهل و ونادان و متعصب ندهند. حضرت بهاءااللّه در اين باره ميفرمايند:
 كه طيور الثده آنام در آن ايام كادر به طيران لوق آن مقام نبودنذه.

## ( $\Delta Y$ Y (W

حضرتاعلى از همان ابتداء امر استقلال مظهريّت خويش را بيان لرموده بودنذ ولى جولى جون
 خود را باب ناميدنده اين از آن نظلر بود كه قبول آن براى مريم


 اساس آن يحنى معام مظهريّت الهمى دوره و مرحلهاى وجود ندارد

جضرتاعلى در كتاب دلائل السببه در اين مورد ميفرمايند:




و در متّام ديگر ميفرمايند اگر حقيقت و سرّ بيان خود را را آشكّار فرمايند حتّى مؤمنين


 اينكه حتى مؤمنين طاقت تحمل قائميت حضرت را ندانئتند حضرت بها بهاءاءللكه اعتراض ملا عبدالخالق را كه يكى از مؤمنين بود مثال ميزنتد ميفر مايند

 ظاهر كمال عنايت نسبت باو مشهود تا آنكه لوحى مخصو


(IVY-IYY ظثهر الحق صفحات)
بايد توجه داست كه منظور از بابيّت در حقيقت بابيّت به ظهور حضرت بهاب بهاءالله بوده.



 اعلى تصريح گشتّه. آن حضرت در كتاب





 بعبادى المؤمنين،
ودر سوره 44 ميفرمايند:
, انا نحن قداوحينا اليكن بما اوحى اللّه علىينى النبين،

حال با ذكر اين مقدمات به شُر ح درباره نواب يا ابواب اربعه كه حضرتات اعلى در كتابب بيان
شئون علميه و يا صُور علميه رااختصاص به آنها فُرموده مىآثردازد.






 سال $\ddagger$ نواب يكى از چس از ديگّى خود را نانب امام ناميدند.

 . هF. هجرى يعنىا يكهزار سال بعد واقع شد.
حضرت بهاءواللّه در لوح ميرزا آقاى افنان درباره اين ادعالى درا دروغين ميفرمايندا





 محقّد بن عثمان بود.
بدين ترتيب او نيزر نايب سوّم را جانشين خود نمود و نايب سوّمى نايب نها نها رم را التخاب

 اعلى غيبت كُبرى ناميدن.

جهارم اعلان نمود كه امام برايى هميشهُ غيبت فرمودو واز النظار غايبب كشُتا

 درج شدهاست.
حضرت بهاءااللّه در الواح بسيارى رأجع باين مطلب بياناتى فرموددهاند باين شعا



 (محافراتمبعنهد (AIV)

> ونيز در لوح ميرزا آفاى الفان ميغرمايند:









 كه بربيا است و مضمون آن جنين استين استا




ريحانب مقرر داشت و اكنون در بهشت مقيم است و مقام بس رفيع دارد. خداوند درجاتش را در

 "بعد از امام عسگرى
 (بنارت كتب آسمانى صنشه تاويل بكار بردنده

> حضرت نعيم شاعر بهانىا جه خوش سروده:
> يا به شهر دجر كه جابلقا است كغتى آن شه به شهر جابلسا از جه بيرون ز نقشه دنيا است كر بود اين بنا به روى زمين

حضرت عبدالبهاء در لوح جناب ناضل شيرازى درياره ادعاى كذّبابواباباربعه مينرمايند:




 (بشارات كتب آسمانى صفشات

اسامى نوآباربعه بترتيب باين شرح استا.
 عثُمان بن سـيد ب- نائب سوم - ابوالتاسم حسين بن روح f محمّد سمرى است،.

## اسنم اعظم الهمى در ادعيه اسلامىى

حضرت بهاءكاللله در لوح جناب ميرزا عباس استر آبادي ميغرمايند:





 (مأنده آسمانى جلد


 النظمة - شهر النور - شُهر الر حمة - شُهر الكلمات - شُهر الكمأل - شُمر الاسماءِ - شهر الحزهة -

 بهاءاللله و آخرين ماه بنام مباركـ حضرت ربا







 (مبله عندليبششماره:
 است كه در كتاب مجلسى و ساير كتب متتبره اسلامى آمده است. اين دعا الختصاص به شبّهاهى
 اين دعا با ساير ادعيه اسلامى دريافت كه تنهها نام بهاء مخصوص در در اين دعا است است و در ساير دعاها رجود ندارد ازز اين رو خود را شَيخ بهائى ناميد و در شعر خود به اين اين دعا اشاره نمود.
 در رساله روحانى مذكور إست كه اگر مسلمين از آثار و الواح جمال مبارك جهيزى الهى



 سبقت خواهند كرفت و با وجودى كه نام بهاء حضرت بهاءاالله همه روزه در ايام ماه رمضان از كُلدستههاى مساجد شنيده ميشود باز عارلـ به مقام نشدندن. حضرت رضا درباره اين دعا لرمروده:
 براى داشتنش به شمشير متوصل ميخرددم،
 جناب دكتر وحيد رالتى مقاله جالب ر كامل در شرح اين برشته تحرير در آوردهاند كه در مجانله عندليب به جاه رسيده و در اين مجموعه از برخى از الواح مندرجه در آن نقل كرديدها


 مقام به دو مورد الشاره ميگرددد. حضرت بهاءااللّه ميفرمايند: "سبحان الله مع آنكه از قبل در دعاى سحر ذكر اسمم اعظم نمودهاند مشاهده ميشود عباد
 القلوب والاكباد بدلكت مالكن الايجاد هذا السجن المتين. يا محمّد عباد را حفظـ نما كه هـ مبادا بمثابه

 و نيز در لوحى ديگُر در همين باره ميفرمايند:
















شُـهو:


 (YY ()
بخشايد انه على كل شينىى لدير،





هضْمون بيان مبارك آنكه:
$\qquad$
اسم غيب نه ميباشد كه آن اسم اعظم است كه در دعاي سـحر ماه رمضان ذكر ششده هـ در اين جا نكته جالبىى رااارانه ميفرمايند و آناين است كه شماره نه با حروف آبجد با با بها



بنداد واقع كرديد.
حضرت بهاءاعاللّه در لوحى ميفرمايندا










رنيزد در لوح ديگر ميفرمايند:





آمنتبالله ربالعالمين،


 تقدر لمى ما قدرته لا صفيائكت وامنابنك انكن انتاللهضال لا اله الا انت الغنى المتعال،


حضرت نعيم اصفهانى شاعر خوش كفتار چنين سروده:

در دعاى سحر بهاء است بهاء
و آخرش نام حضرتاعلى

اسم اعظم كه اولِّنْ اسم اسـت كارلش اسم طلعتا البهى است

حضرت بهاءياللّه در لوحى ميغرمأيند:

 اوست و مَشرق امتّحان المهى اوست در يكت مقام اين كلمه لصل الخطاب است و اوستْ سَّه محكم متين ما بين موحدين و مشر كين و در مقامى سيفـ برنده است كه بين حقّ و وباطل را الهل نمايلد.
 اعظمم الهم محروم كرده سُوف يرى جزاء عمله امرامن لدن آمر عليم،

و نيز در لوحى ديكُزباين كلمات عاليات ناطق:




 (URY (لنالى حكهت جلد (NA) يريدو هو العزيز الحميد،

دعاى سحّر ماه مباركـ رمضان
 اللمهم/نىاسئلكّ بيهائكن كله اللمهمانیا اسنلكك من جمالكن با جمله و كل جمالكك جميل اللهمهانى| اسبنلكك بجمالكن كله
 اللمهمانئاسنلكك بجلجالكن كله اللهم انىاسنلكنك من عظمتكن باعظلمهاو كل عظمتكنك عظيمة اللههم انى اسينلكُكبغفمتكن كلها اللهمانىا اسنلكنك من نورك بانوره و وكل نوركنيّر اللهمانىاسئلنك بنورك كله
 اللهممانى اسنلكنك برحمتكن كنلها.
اللهم انى اسنلكك من كلماتكك باتمها و كل كلماتكنكا تامه اللهم انیى اسينلك بكلماتكاتك كلها
 اللهم انى|اسئلكك بكمالكت كله

اللهم انى اسنلكُكن باسمائكْ كلها
 اللهمانمى اسنلكتكبعزتكن كلها اللههمانتى اسنلكك من مشيتكن بامضانها وكل مشيتكت ماضية اللهم انى اسنلكك بمشيتكت كلها


 اللهم انى اسئلككب بلمكك كله

اللمهم|نى اسنلكت من قولكتُ بارضاهو كل قولكِّ رضها اللهم اني اسنلكن بقولكت كله اللهم|نها اسئلكت من مسائلكن باحبها اليكت و كلها اليكت حبيبة اللهم انى اسئلكن بمسانلكن كلها
 اللهم انى اسئلكت بشريكن كله اللهم انی اسئلكت من سلطانكت باذّومه و كل سلطانكت دائم اللهم:اتى اسنلكت بسلطانكن كله اللهم انى اسئلكت من ملكت بافخرهو وكل ملكن فاخر اللهمانى اسنلكت بملكن كله اللهمم انى اسنلكت من علوك باعلاهلاهو كل علوكى عال

اللهمانىى اسئلكت بعلوك كله
 اللفهمانتناسئلكتبمنكي كله اللهم انیى اسنلكت من آياتكن باكرمها و كل آياتكن كريم اللهم انى اسئلكن بآياتك كلها
 اللهم انى اسنلكك بما تجيبنىى به حين اسئلكُ فاجبنى يااللّه

 الرحمة - شهر الكمال - شهر الاسماء - شُهر العزة - شهر المشية - شهرالمرالقدرة - شهرالعلم-

شهرالقول - شهرالمسائل - شهرالشرف - شهرالسلطان - شهرالمالملك - شهرالعلاء اين دعا از روى نسخه جاهِ شده كتا كتاب مفاتيع الجنان توسط آقا شُيخ عباس قمى در شركت سهامى طبع كتاب در طهران نتّل




جلوه نمايد. آيات توحيد اشراق كند و ليض جديدنازل گُ دد و تائيد شُديد حاصل شود.
 جهان الست و نجات دهنده كمراهان.






 1

## فهرست اعلام ؤاهم مواضيح



انجيل بوحنا - كتاب آسهانی،
ابابم تسعه- كتاب
ابقان́ - كتاب
IfY
انتطاع - كتابف آبادان

انتالستان 14.0.Y
 Y IV. ارض 1094 الوهيّت ومكهريتّ- كتاب 9人م


Tآكا
Tآلاكيش
 ارض سر"
 آنينزردشتَى

بإن مروشٌ - مجله

Wh, IUY, DAF.IDC.IIT, DA, DF

 IYT.IYY Yالتيمرور باكتانيان - لردله بأكارادكينا -



 هf 9Flatif بعلبكه

ITT.YO.FD
اسلامبولTI AF المكندر كبير


 UR. IYY, IFY, Iff, ITF, IIF, AI

اسرائيل

السمعيل-
المرانيل

اسماعظم - كتابه

Iff.inf
arulinin الاس
 IYA,IFf, fh, Fq, FF, FY, Iq.rA 18F

 IYYIYO.IFY.DS
 الفلاطون


 IYfivaliffilfe
البرالطر دوريتينيان 44
 LEF IFA, IYY IMA, AY





 100.1.9

اللف


 آ'ئين برهمانمى| IF
IFI,ITF، آدم حضرت آرامتى- زبان


VY, IYQ.IY., 95, Xh, IF
آمريكا
آسيها-13130
 1.1.111 البوبر
 IYriMY
 fy.ry
 IYT جهارم

IYT.IYI
ايو عمر ر علمان بن بـيد عمركا- نايب IYT J
 of احمد الحند
 F.ادعيا محبوب- كتاب مناج
1.ارمطور - عالم يوتانى Af الروميا

 ازليبا 11 از

IYA.1Y0.101.ff اسرارالآتار - كتاب

IF,IY اسباط بنى اسرانيانيل


IIA A شو




 MO. IFY.ife.in جاسايكا
 هe



6
جالر رساله تارينح؛ لرباره مطاهرة - كتاب
 جr

## $\tau$

حاججا ميرزا محمدنقي|انفان- وكيل الدرالـ - وكيل الحتّ
 حبئه 19 حجاز



 هود
 IM.TY.T. حياتبعداز مرى- كتابه



 W0.|FDLن
 حكايت دل- كتاب|| حايليه خاتون If! 15 , 1010 هA.


هيامبديه - مجله

Ef تاريخاديان تهريز تجلبات- لحر

 VO.1EF
FY تنسير هألى - كتاني
 توليع مبارى خطلباها اهباى شرلـ -

IYY توليع مبارك رضوان توليع مارك نوررز •االبديع فانيا تسليم ررها - كتاباه تنسير يـرا با بنره
 تازيان 18

を
IYYجاجبا



 جنأكتنيم-كتاب|
جعغر مادلذ-براري الام حسن عسڭركا -
حضرت/
جلوه مدنْيْت بهانى- كتاب IY.

 MI

 H.ra.ro

جمال

 6A,54,0
جمالك كبريا - بعفرترتباءالله نين

جمال تيوم - بعضرتبها،الله نيز هراجعه

1. بغراط

Yبرهمانـى
بياد معبوب- كتابي f. بر
F. بلبل مسانى - مُاء

|D9.IDY:ITF:AY.A|
YY بوائيان بوشهر


 IT, IY, IIA,A.Y. ITT.M.T-,YA,YA,MY, MY. IN,IY
 ,FY,FI. $\Delta G, \Delta Y, \Delta T, \Delta-, F Y, F Y, F G$
 . WY, IEY, BY, IIY, Il-IM, Al,YY MI, iYd, IYY, IYf, IYO
 BA,IYF, IY, FP, YA.TA
 IFA,IFY, IDA, IFO, IYO. Il .FA 47 بيت الملدام
بينالنهريني بلنارمتانون


 9Y. 4 fy 4 باريس 189.110 خاكستان

 يرونستان - لر بیلرس

بيتر السميت
AF
بيلاطس 49

|  |  |
| :---: | :---: |
| هr |  |
|  | \|F1.|F| |
| baimlir. | خرهسٌ |
|  |  |
|  | , |
|  |  |
|  |  |
| رود اردن |  |
| 10\% ${ }_{\text {\% }}$ | دكتر ريافن |
| ربكالجندو | Yرياكا تزر Yq |
|  |  |
|  |  |
| j | IVF.IYD.YY |
|  | IYY |
| زنبيل- | IYF |
| زبدى. | AF |
| AF:YY زرديدّ | IV. |
|  | دلائل العران- |
| ¢Y,FY |  |
|  |  <br> fq ت-i |
| $J$ |  |
|  | د) |
| س |  |
| H. | دانئكده |
| /10 | Y- دكتر لطنــاللّ |
| 1.Y ${ }^{\text {M }}$ |  |
| MY\|0 | دإنـكاه |
| Al.Y9 |  |
| سعن\| | رحينّ |
|  |  |
| هr |  |
| - |  |
| Iffilferata | ر/ Ff.FT.YA |
| (10) |  |
|  | YY,Y |
| مراجبر | رئتص |
| 14 14. | Yرود جيعرن |
| 1944.0. | ردد كنگّا |


 MY, $9\{, \lambda Y, \lambda F, Y Y, Y D, Y Y, Y I, O \lambda$ 105.10. 119

حضرتاتريم 4 ،
 .YY,ID.IF.YY,YY,M,Y-,IA,IY,IG

, Al. $\Delta Y, \Delta F, \Delta \Delta, \Delta Y, \Delta Y, \Delta I D \cdot, F A$
d.F,YY,YD,YY,Y,fq,FA,fS
|A-, |fy, |FY. $101,11 Y$ حورية


 109:By.ilf
 109.10F. 10.1YF 10. 10 . حضرتت كليم .IY, YM,YD,M,IY_حض IYF.IYO. IVY, DL.FY.T9
 . WY.IMF, A.YY,Y Y 109
 109, Dbfidor.io.

 حضرترتر 49
 IVF. IYY, IFY
 حفرتباب- كتابئ1F9 IVf حضرتاتامام محمد بالج
$t$

خاطراتو 9 بالل عكا - كتابج

 خديجا بيكم -حرم حضرتباباب Y9 خراسانان



DY
APه

لكالسطينين
لفيثائررشـا لريليبس - حوارى


 ar ${ }^{\text {G }}$

لره كاتوليك
لرالرالرتدكس

كالم - مهدي - هضرت
IYY,IYI
Uالاوس ايتان - كتاب






 VY, $L=$. ID-ITY, INA, III, AY, AY, Y4 Jريش- كابنا لريه
 fh frex
شُشاهنامه - كتاب
 Ifliff IYY




11,YA o, - مes

 IYY M M. TY, TF WiliPY bلatiel

YA.FAIT 4 4 طور هبينا
b
b If . IIA



عبالمطلب 91910 Wiule
هرالى


- Ir4.IrA عشیق آباد


1919
 - If9

IY, IYF,IYF عندليب- مبلم عهداعلى زندنانى حضرتباباب- كتاب


|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
| 'لا ${ }^{\text {ل/ }}$ |  | 89, ${ }^{\text {5 }}$ |
| Trun |  |  |
| ل | Ifr | oندهار |
|  | كتابِ |  |
| IYY | $\bigcirc$ | \% ${ }^{\text {a }}$ |
| 1YY ${ }^{\text {V }}$ | S'M | (0) |
| IYf لا لح | S |  |
|  | - ${ }^{\text {S }}$ |  |
|  |  | 111.0f) |
| لج لا لح مشبدي على 101 | (1) 16, \% | Afs |
|  |  | $\checkmark$ |
|  |  | كاشانو |
| لز |  | كابران |
| لو |  | كتاببدي8- |
|  | Wix |  |
| 888) | IYA, isq itar, irimy ity | كتاببتد- |
|  |  | S 111 |
| لإليجاني | لها |  |
| 1) ${ }^{1}$ |  |  |
|  Iff.Ifr |  |  |
|  |  | ST.NT |
|  | لV\% ${ }^{19 \%}$ | IFY. |
|  |  |  <br>  |
| 4y- ${ }_{\text {L }}$ |  | 99, 94 |
| (4Y*) | Ifr.1199الر جنابنبيل |  |
| A1.FY* | IVY |  |
|  | ل\% |  |
| مrer |  | ك |
| 198. 195 | لو بابنتار |  |
| or | لو |  |
| ها | 15.190 |  |
|  |  |  |
| - برّ | لكح | كتابتوحيدا <br>  |
|  | IVr | S |
| IVf.imatime | لو | 9T,YY.4\% |
| AF, 4 - | 1FY | - |


|  | 18Y.140.119.99,Yג.YY,.81 |  <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
| - نرجس خآتون\| |  |  |
|  | ميرزا آلاجانّ |  |
| ننیا | נrsir |  |
|  |  | M9,irtides |
|  |  |  |
|  | مينا | IYY Mr. |
|  | diliyg | 154, |
|  | - or |  |
|  |  | EYGT - معمد جواد |
| 945 9 | ${ }^{\text {Onta }}$ |  A1 Ar |
| نداباهل عالم- كتابه |  |  |
| - | 10.0.0.0.0.0. | Por |
|  |  |  |
| - | N | مستج |
|  |  |  |
| IfI.AY ${ }^{\text {U }}$ |  |  |
| ${ }^{9}$ |  | 19,90.4 |
|  | - | ملاوضات |
| 1.9 إلix | P, Ti | N1, |
|  |  | AD, MT, 18 \% |
| 14404-13, | ميرعماهو | م |
|  |  |  |
|  |  | مرإبها |
| $\stackrel{ }{4}$ | AF*) | مرندرني4 |
| 918 | مسيو آلزّل منى |  |
| 90.1) | YY-1/A |  |
| AF ${ }^{\text {A }}$ |  |  |
| هr | - |  |
|  | P40 |  |
|  | PA ${ }^{\text {P1/ }}$ | 188, $159.19 \%$ |
| A-9 |  | 1.9.94,9017 |
| 15 | ميرزا مسليمانونورا مشُرو، | M |
|  | مسالرّ | M. |
| IIY.TA.TY, 'rı |  |  |
| يزد | - | كتاب¢ |
| يزدكرد | نتحاتو |  |
|  | HY |  |
| IYT.18S |  | M9، |
| برانه9 |  | - |
|  | 191.14\%.AY |  |
|  |  | نتنغباتآثار حضرتبابالاله - كتاب |

منّغْصصات كتّب - كتاب شُناسى
كتب آسمانى





آثار حضرت بهاهارالله



ادعيه حضرت محبوب - حابه مصر - سال







لنالى حكهت جلد
لنالى حمتـج جلد



 مائده آسمانى جلد
مانده آسمانى جلب


Tالثار حضرت لتلطه اوّلى

آثار حفرتع عبدالبهاه
مكاتيب جلد
منتخبات مكاتيبـ جلد
مالده أسمانمي جلد
لؤ بالتغار خانم اطاورت
لو بانتخار خانم هلن كُودال
لو بالتخار خانم ايزابل برمينانام
قَرن بديع - جاب كانادا - سال

بيتالعدل|عظم|لهمى
 مرتوره 19 ز رانويه




آثار ساير لويسند كان مهانيا
آيات بينات- جابي كاناتادا - سال $1 \Delta \&$ بديع -





امر ر خلق جلد
امر و خلقّ جلد





























 Sرعر يكتا - جابش طهران- سال



محبوب عالم- جابن كانادا - بسال 199Y اميلادى -




 ناله مكنون - جالجا آلمان - سال
 نور ايمان - هابل جكـ - سالن 199 ميلادي -









مبعلات بهاني
اخبار امرىايران
عندليبا جاباب كانادا
هيام بهالى - جابي لرانسا بيام بديع - جابا Tآمريكا اختر جوان جاب- انگلستان


$$
\begin{aligned}
& \text { 1- بيتالعدل اعظم الهيا- هالب آلمان - سال }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 世 }
\end{aligned}
$$

 Y أين كتامب مجددا در هندورستان در سال D- انقطاع - جاب آلمان - سال • 10 بديع - 10 ص صنحه



 9- حياتبعد از هر




كتبب دردست/الدامبراكى هانپ ا- دوران صباوت تا ولايت ولمى محبوبـ و يكتاى امرالله حضرت شوقىى النذى ربانّنىا Y- مطالبى درباره كتاب مستطاب

 ه- نصوص مبار كه درباره اصول معتقدات بهانيانيان درباره اس اسلام \&- تاريخ امر مبارك در بلغارستان

 الميّه باضافه صورت|ماكن متبركه امرى و السلامى 9- روابط خانواذه و احترام به حقوقي والدين
-1- خاطراتت مهاجرتى|

The Greatest Name


Compiled
H. Gohazziz

