**مجموعه آثار قلم اعلی**

**مجموع کتاب­های سبز - جلد 32**

**ویرایش دوم-شهر الملک 181 بدیع (فوریه 2025)**

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

**شهر الجلال 133 بدیع**

این مجموعه شامل ادعیه و مناجات و الواح نازله از قلم حضرت بهاءالله می‌باشد. الواح عمدتاً خطاب به جنابان ورقا و خاندان ایشان، ملا مهدی و خانواده، میرزا عبدالله نور، و نیز به افتخار حرف حیّ، قرابط، امّ سید اشرف، خاله مبارک، احبای شهرهای آذربایجان، ابوالمعالی و ملا احمد در نیریز ... است. از جمله لوح با ترجیع‌بند فسبحان من خلق فسوّی و لوح با مطلع از باغ الهی با سدره ناری آن تازه غلام آمد و لوح با عنوان ذکر اول مجلس من یظهره الله است. الواح مبارکه موضوعات متنوعی را در بر می‌گیرد از جمله تبلیغ، استقامت، امانت، بلایا، عبیدالله ثانی، ابن ذئب که مردم را از تلاوت دعای سحر که اسم اعظم در آن است منع نموده، سؤال از جفر، وقایع ارض یاء، اشتغال به صنعت و کسب، سؤال از مولودی که خارج از حکم الله ظاهر شود، عنایت در حق ولیعهد وقت، ورود مسافرین به ارض اقدس بدون اذن، محافظت از الواح و آثار مبارکه، حجاب، اکسیر، مقام جنابان شیخ احمد و سید کاظم...

برخی الواح این مجموعه مشابه کتاب جلدسبز شماره 19 است.

\*\*\* ص 1 \*\*\*\*

خالی

\*\*\* ص 2 \*\*\*\*

**هو السّلطان العلیم الحکیم**

هذه ورقة الفردوس تغنّ علی افنان سدرة البقاء بالحان قدس ملیح و یبشّر المخلصین الی جوار الله و الموحّدین الی ساحة قرب کریم و یخبر المنقطعین بهذا النّبأ الّذی فُصّل من نبأ الله الملک العزیز الفرید و یهدی المحبّین الی مقعد القدس ثمّ الی هذا المنظر المنیر قل انّ هذا لَمنظر الاکبر الّذی سُطر فی الواح المرسلین و به یفصل الحقّ عن الباطل و یفرق کلّ امر حکیم قل انّه لشجر الرّوح الّذی اثمر بفواکه الله العلیّ المقتدر العظیم ان یا احمد فاشهد بانّه هوالله لا اله الّا هو السّلطان المهیمن العزیز القدیر و الّذی ارسله باسم علیّ هو حقّ من عندالله و انّا کلّ بامره لمن العاملین قل یا قوم فاتّبعوا حدود الله الّتی فُرضت فی البیان من لدن عزیز حکیم قل انّه لسُلطان الرُّسل و کتابه لامّ الکتاب ان انتم من العارفین کذلک یذکرکم الورقاء فی هذا السّجن و ما علیه الّا البلاغ المبین فمن شاء فلیعرض عن هذا النّصح فمن شاء فلیتّخذ الی ربّه سبیل قل یا قوم ان تکفروا بهذه الآیات فبأیّ حجّة آمنتم بالله من قبل هاتوا بها یا ملأ الکاذبین

\*\*\* ص 3 \*\*\*

لا فو الّذی نفسی بیده لن یقدروا و لن یستطیعوا و لو یکون بعضهم لبعض ظهیر ان یا احمد لاتنس فضلی فی غیبتی ثمّ ذکّر ایّامی فی ایّامک ثمّ کربتی و غربتی فی هذا السّجن البعید و کن مستقیماً فی حبّی بحیث لن یحوّل قلبک و لو تضرب بسیوف الأعداء و یمنعک کلّ من فی السّموات و الأرضین و کن کشعلة النّار لاعدائی و کوثر البقا لاحبّائی و لاتکن من الممترین و ان یمسّک الحزن فی سبیلی او الذلّة لأجل اسمی لاتضطرب فتوکّل علی الله ربّک و ربّ آبائک الأوّلین لأنّ النّاس یمشون فی سُبل الوهم و لیس لهم من بصر لیعرفوا الله بعیونهم او یسمعوا نغماته بآذانهم و کذلک اشهدناهم ان انت من الشّاهدین کذلک حالت الظّنون بینهم و قلوبهم و تمنعهم عن سبل الله العلیّ العظیم و انّک انت ایقن فی ذاتک بانّ الّذی اعرض عن هذا الجمال فقد اعرض عن الرّسل من قبل ثمّ استکبر علی الله فی ازل الآزال لی ابد الآبدین فاحفظ یا احمد هذا اللّوح ثمّ اقرأه فی ایّامک و لاتکن من الصّابرین فانّ الله قد قدّر لقارئها اجر مأة شهید ثمّ عبادة الثّقلین کذلک مننّا علیک بفضل من عندنا و رحمة من لدنّا لتکون من الشّاکرین فو الله من کان فی شدّة او حُزن و یقرء هذا اللّوح بصدق مبین یرفع الله حُزنه و یکشف ضرّه و یفرّج کربه و انّه لهو الرّحمن الرّحیم و الحمد لله ربّ العالمین ثمّ ذکّر من لدنّا کلّ من سکن فی مدینة الله الملک الجمیل من الّذینهم آمنوا بالله و بالّذی یبعثه الله فی یوم القیامة و کانوا علی مناهج الحقّ لمن السّالکین 152. مقابله شد

\*\*\* ص 4 \*\*\*

**هو العلیم الخبیر**

سبحانک یا الهی و سیدی و سندی و محبوبی و مقصودی و مقصود المقرّبین اسئلک باسمک الاعظم و بأمرک المبرم و صراطک المستقیم و کتابک المبین و بانوار وجهک و نفحات وحیک و اسرار علمک ان تقدّر لعبدک کلّ خیر و کلّ فضل و کلّ رحمة انزلته فی صحائف مجدک للمقرّبین من خلقک انّک انت المقتدر الحکیم ای ربّ افتح علی وجهی ابواب فضلک و عطائک اشهد فی قبضتک مفتاح کلّ باب عظیم لا اله الّا انت العلیم و انت الحکیم و انت الآمر الخبیر البهاء المشرق من افق سماء ملکوت الله علیک و علی کلّ صادق امین.

مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

اخت حیدر **هو العزیز**

هذا کتاب ینطق بالحقّ و یبشّر اللّواتی هنّ آمنّ بالله ربّهنّ و کنّ فی یوم القیام لمن القائمات و ذکرن ربّهنّ فی الغداة و العشیّ و کنّ فی سرادق القدس لمن الخالدات ان یا امة الله فاشکری الله بارئکنّ فی ما انعم علیکنّ من نعمة الّتی ما سبقت الیها احد من القانتات بحیث عرّفکنّ مظهر نفسه فی یوم الّذی انصعقت فیه کلّ الطّلعات و بلغتنّ الی مقام الّذی سافرتنّ من اوطانکنّ و هاجرتنّ الی الله فی عرش القربات و وصلن الی مقام الّذی انقطعت عنه کلّ الاشارات و الدّلالات اذاً شهدتنّ بعیونکنّ ما لارأت عیون الأوّلیات و الآخریات و سمعتنّ نغمات الفردوس فی مقرّ الّذی جعله الله مقدّساً عن عرفان الکائنات کذلک یجزی الله امائه اللّواتی یسبقن فی حبّهنّ

\*\*\* ص 5 \*\*\*

ربّهنّ و سرعن بانفسهنّ فی رفرف الغرفات و الرّوح علیکنّ و علی اللّواتی هنّ کنّ فی حبّ الله لمن الجاذبات 152. مقابله شدمنشی محفل: یدالله رفعت

**هو العزیز الباقی البهیّ الأبهی**

سبحانک اللّهمّ یا الهی فاحفظ احبّائک الّذین هم قصدوا لقائک و زیارة جمالک و لذا سلکوا مناهج البرّ و البحر و منهم من دخل فی الوثاق بعد الاشتیاق و منهم من مات فی الفراق اذاً اسئلک یا الهی باسمک الّذی به احطتَ کلّ شیء علماً بان تقدّر لکلّ شیء اجر لقائک و مقام وصالک لئلّا یحرم عن سلطان مواهبک شیء لا فی السّموات و لا فی الأرض و لا ما بینهما و انّک انت علی کل شیء قدیر.

ن ی جناب ملّا احمد

**بسمه القیّوم علی من فی السّموات و الارض**

کتاب ینطق بالحقّ من لدن من قام علی امر الله بسلطان لم تمنعه اشارات الّذین کفروا و اعرضوا اذ فتح باب السّماء و اتی الموعود بسلطان عظیم قل انّه ظهر بالحقّ و اظهر ما اراد و انّه لهو المهیمن علی الاسماء لا اله الّا هو المقتدر القدیر انّا نذکر الّذین اقبلوا الی الوجه و نوصیهم بالأمانة الکبری و الصّداقة الّتی بها یظهر مقام الانسان فی الامکان تعالی الرّحمن الّذی یعلّم عباده ما یقرّبهم الی صراطه المستقیم انّا ذکرناک من قبل و فی هذا اللّوح لتفرح و تکون من الشّاکرین ان اعرف قدر ایّام ربّک و تمسّک بما ینفعک فی کلّ عالم من عوالمه انّه لهو العلیم الخبیر انّا نکبّر من هذا المقام علی وجوه احبّائی الّذین اخذوا کتابی و طاروا فی هوائی و اقبلوا

\*\*\* ص 6 \*\*\*

الی افقی و نطقوا بثنائی الجمیل ان افرحوا یا اصحاب الله بذکره ایّاکم و اقباله الیکم انّ ربّکم الرّحمن لهو الباذل الکریم البهاء علی الّذین اتّبعوا امر الله و مانقضوا میثاقهم الا انّهم من المقرّبین فی کتاب مبین.

مقابله شدمنشی محفل: یدالله رفعت

**به نام خداوند یکتا**

ای احمد کلمات پارسیّه از لسان احدیّه بسیار شنیدی و کوثر معانی بدیعه از کئوس کلمات الهیّه آشامیدی حال ملاحظه کن معادله می‌نماید به حرفی از آن آنچه در ارض بیان و سموات تبیان ظاهر شده لا فو ربّ العالمین کلمات مشرک بالله که به آن جناب نوشته درست ملاحظه کن تا از قبایح کلماتش بر قبایح نفسش مطّلع شوی الله اکبر انّ البغاث قد استنسر. طیر قبیحه ضعیفه با نسر طائر در سماء قدس احدیّه دعوی همپری نموده و نمله فانیه رتبه سلیمانی را مدّعی شده بگو ای مشرک بالله بعوضۀ اراضی جُرزه قادر بر تغمّس بحر قدس الهیّه نبوده و نخواهد بود بشناس قدر و رتبه خود را و از شأن خود تجاوز مکن و بر سلطانی که صد هزار امثال تو به ادنی کلمه او خلق شده‌اند طغیان منما این است حکم محکم که از قلم اعظم ظاهر شده قل یا ایّها المردود و جوهر النّمرود و مظهر کلّ الیهود اَتقول انّ ید الله مغلولة غلّت یدک المحدودة کفرت بما قلت اَما تری ید الله قد کانت مبسوطة بالحقّ علی العالمین باری آن جناب و سایر احباب بسیار خود را از ایاح عقیمه در این ایّام فانیه که از شطر مظاهر شرکیّه در هبوب و مرور است حفظ نمایند. ان یا احمد ان استقم فی امر الله ربّک و فی کلّ حین طیّر فی هواء حبّه ثمّ اشرب من رحیق عنایته ثمّ انطق بثناء نفسه ثمّ اذکر بدایع امره ثمّ اشکره بما کنت

\*\*\* ص 7 \*\*\*

مذکوراً بین یدیه و جعلک من الفائزین دع المشرکین و اصنامهم عن وراک و انّ هذا ینفعک فی اولاک و اخراک ثمّ اصعد فی کلّ حین الی مثواک مقرّ الّذی طهّره الله عن کلّ منکر عنید در جمیع احیان به ذکر رحمن مشغول باش و ناس را به شطر سبحان دعوت نما این است ثمره وجود انسان در این زمان و کلّ احیان و الرّوح علیک و علی الّذین طهّرتهم نسمات الغفران الّتی هبّت من رضوان الامر من لدی الله المقتدر السبحان و الحمدلله الملک العزیز المنّان.

مقابله شد منشی محفل : یدالله رفعت

**ذکر اوّل مجلس من یظهره الله است**

**هو الحیّ**

سبحان الله از این ساعت و وقت که جوهر نور قمیص طیور پوشیده که شاید در رضوان حبّ هویّه داخل شود و بر افنان شجره وفا و اغصان سدره بقا جالس شود و ساذج وجود برقع حدود در بر نموده تا قاصدی شود از عماء حُبّ و به مدینه سبای عشق راه یابد تا از غلبات ذوق و جذبات شوق قسمت برد و نصیب بر دارد و هیکل قدس رداء نسیم صبا قبول نموده که شاید از هجرات مدینه وارد شود و بر شعر جلال و وجه جمال محبوب بوزد تا از معاشرت و مجالست آن کسب روایح کافور سنا و طیب بقا نماید و هیئة صمدیّه ثوب منیر مصباحی را حامل گشته تا در آن بیوت بین یدی محبوب مشتعل مستوقد گردد و بحر اعظم چون نهری شده که شاید در آن رضوان ساری و جاری گردد سبحان الله چه مجلس قدسی بر پا گشته و چه بساط بزم خوشی گسترده گشته جمیع کرّوبین ملأ اعلی مقامات قدس قرب رفرف

\*\*\* ص 8 \*\*\*

ابهی و سدره منتهی را از قلب ستردند و محو نمودند و گوش هوش مراتب روح را از نغمات ورقاء عرشی و ترنّمات ادیاک عزّ صمدی مجرّد و منزّه نمودند تا در آن مقام وارد شوند و به آنچه در آن عالم است مفتخر و مشرّف گردند و ذلک فضل یظهر من خفیات الأمر علی من یشاء و کذلک یعطی کیف یشاء و ینفق کیف یشاء و انّه لمقتدر علی ما یشاء و انّه هو المقتدر المحبوب.

مقابله شد منشی محفل : یدالله رفعت

**بسمه المهیمن علی الاسماء**

هل تری ما عبر و هل تجد ما غبر لم ادر لما یحزن البشر فاعتبروا یا اولی الالباب هل تریدون الوفا عمّا یفنی قد خسر الّذین منعوا عن اللّقا بعد الّذی جری کوثر الحیوان من اصبع ربّهم العزیز المستعان ایّاکم ان یمنعکم ضوضاء الّذین ظلموا تقرّبوا الی الله بهذا الاسم الّذی اتی من سماء الامر بملکوت الآیات اَ فی سلطانه ریب ام فی قدرته الّتی احاطت الوجود تفکّروا یا اولی الأنظار کم من عباد ناجوا فی الفراق اذا اشرق نیّر الآفاق یوم المیثاق کفروا بربّ الأرباب منهم من قال لیس هو الموعود قل یلعنک بذلک کلّ الوجود تالله انّه لهو المقصود الّذی زیّن به الالواح کذلک القیناک و اشرقنا علیک من افق القلم ما یقرّبک الی الله مالک الأمم لتذکره فی العشیّ و الاشراق.

مقابله شدمنشی محفل: یدالله رفعت

ن ی جناب میرزا احمد

**بسمه المهیمن علی الامکان**

شهد الله انّه لا اله الّا هو و الّذی ظهر بالحقّ انّه لمطلع الفضل و مشرق العدل به ظهرت الکلمة العلیا و بلغ کلّ مقبل الی الغایة القصوی من اقبل الیه قد اقبل الی الله مالک الوری و الّذی اعرض انّه

\*\*\* ص 9 \*\*\*

من الخاسرین فی لوح عظیم طوبی لک یا احمد بما امرت النّاس بالمعروف و نهیتهم عن المنکر ان اذکر لهم ما سمعت من لسان العظمة و الکبریاء اذ کان مطلع الاسماء فی الزّوراء لعلّ ینتبهنّ و یتوجّهنّ الی الله ربّ العالمین انّا انزلناک لک الواحاً شتّی لتشکر ربّک الغفور الکریم لاتحزن من شیء توکّل علی الله الفرد الخبیر انّما البهاء علیک و علی الّذین اقبلوا الی الأفق الأعلی اذ انار بهذا الاسم المبین.

مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

نیریز جناب میرزا احمد من اهل یا

**بسمه المقتدر علی من فی الامکان**

سبحان الّذی یعرّف نفسه فی کلّ الأحیان و ینزل الآیات فی الغدوّ و الآصال انّ الّذی سمع اقبل الیه و فاز بیوم المآل و الّذی اعرض انّه منع بهویه عن مولاه الا انّه من اهل الضّلال قل یا قوم ان اترکوا ما عندکم قد ظهر ساذج القدم بالعظمة و الاجلال ان اقبلوا الیه بوجوه حمراء و قلوب نوراء کذلک یأمرکم من اشرق من افق الجمال قد خسر الّذین منعوا عن کوثر الحیوان فی ایّام الرّحمن و ذر الّذین اقبلوا الی الحقّ و شربوا رحیق الوصال قد انجذب کلّ شیء من اشراق الوجه ولکنّ النّاس اکثرهم فی عروة و عقال طوبی لمن کسّر سلاسل الظّن بایدی الیقین و اقبل الی الله الغنیّ المتعال انّک اذا وجدت عرف الآیات و انجذبت من کلمات ربّک مالک الصّفات قم و قل یا قوم قد اتی الموعود و فی قبضته زمام الآجال.

مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

**بسمی الّذی به ماج بحر الفضل و هاج عرف الله ربّ العالمین**

هذا کتاب ینطق بالحقّ و یدعو من علی الارض الی صراط الله المستقیم هذا یوم فیه ینطق امّ الکتاب

\*\*\* ص 10 \*\*\*

امام وجوه الاحزاب و القوم فی ضلال مبین یشهد لسانی و قلمی بانّک اقبلت و سمعت و فزت بآثارالله العزیز الحمید قل لک الحمد بما هدیتنی الی افقک و اسمعتنی ندائک اذ کان القوم فی ظلم عظیم احفظ لوح الله کما تحفظ عینیک و قل لک الشّکر یا مقصود العالم و لک الثّناء یا محبوب من فی السّموات و الأرضین.

مقابله شد منشی محفل : یدالله رفعت

**هو العلیم**

وردنا و انزلنا ما تضوّع منه عرف الذّکر و البیان من لدی الرّحمن طوبی لمن وجد لعمری لم یجد الّا من نبذ ما عند الشیعه کلّه الّا الذّکرین و ما نزّل فی کتاب الله الّذی سمّی بالفرقان الّذی به فصّل بین الحقّ و الباطل الّذی به اشرق النّور من افق الظّهور الّذی به استبشرت الممکنات و استفرحت الکائنات الأمر و الحکم و العزّة و الاقتدار لله منزل الآیات و مالک الاسماء و الصّفات.

مقابله شد منشی محفل : یدالله رفعت

**هو العزیز البهیّ الأبهی**

ذکر ورقة الأمر انّه کان من قلم الله مکتوباً و فیه سُتر نغمة الله علی لحن قدس محبوباً و یغنّ فیه آیات الفراق فی کل اصیل و بکوراً و یحترق منها قلوب العالمین مجموعاً ان یا ملأ الغفلاء کیف احتجبتم عن جمال الّذی کان عن افق الرّوح مشهوداً فسوف یعرض علیکم ثمرات اعمالکم فی محضر سلطان عزّ قیّوماً اذاً لن ینفعکم النّدم عمّا اکتسبتم فی الحیوة الباطلة و اعرضتم عن جمال الّذی خلقتم للقائه و جعلتم عیونکم عن جماله محروماً کذلک یعذّب الله المشرکین فی نار الاعراض و یرفع الموحّدین الی ساحة قدس مرفوعاً و انّک لاتیأس من روح الله و لاتبتأس

\*\*\* ص 11 \*\*\*

عمّا یعمل الظّالمون فی ایّام معدوداً سیقضی انفسهم و اعمالهم و یدخلون فی نار کانت بقهر الله موقوداً فاعرض عنهم ثمّ اقبل الی الله لتکون بنظرة الله فی الملک منظوراً ثمّ الق العباد بما القی الله فی صدرک و لاتخف من احد و تکون بذلک من لدنّا مأموراً و الرّوح و البهاء علیک و علی الّذین یطیرون الی افق قدس منزوها 152.

مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

**به نام خداوند بی‌مانند**

اگر چه ابر تیره ظلم چهره و انوار آفتاب عدل را از ظهور منع نموده ولکن لیس هذا اوّل ضرّ ورد علی اصفیاء الله در عهدهای پیش ملاحظه نمایید که چه مقدار ظلم و جفا بر مظاهر عدل و وفا وارد شد اثر این امر جدید از عالم محو نخواهد شد سوف یری کلّ بصیر آثاره فی الأرض انّه لهو العلیم الخبیر درجمیع احوال باید آن جناب به افق اعلی ناظر باشند و به حبل عنایت حق متمسّک اول کلمه‌ای که در صحیفه حمرا از اقلم اعلی ثبت شد استقامت بر امر بوده باید ان‌شاءالله آن جناب به قدر وسع از این کأس بنوشند و بنوشانند. قسم به آفتاب سماء معانی که این است آن کوثر حقیقی که از اصبع عنایت رحمانی جاری و ساری است طوبی للشّاربین و نعیماً للشّاربین و هنیئاً للشّاربین انّا سمعنا ندائک و اجبناک بهذا اللّوح الکریم لعمر الله لایعادل بما جری من قلمی الأعلی کنوز الأرض و السّماء یشهد بذلک مولی الوری من هذا الحصن المنیع ان اطمئنّ بفضل الله و سلطانه انّه مع من اقبل الیه و یذکر من ذکره فی کتاب مبین البهاء علیک و علی من معک من لدی الله الواحد الفرد الخبیر.

مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

\*\*\* ص 12 \*\*\*

**هو المبشّر العلیم**

سبحانک یا مالک العالم و الظّاهر بالاسم الاعظم کیف اذکرک بعد ایقانی بانّ الذّاکر خلق من اثر قلمک الأعلی و کیف لا اذکرک بعد ما اجتذبنی ندائک الأحلی و اخذنی سکر کوثر محبّتک یا مالک الاسماء و فاطر السّماء لک الحمد یا الهی بما عرّفتنی مظهر امرک فی ایّامک و سقیتنی کوثر العرفان بید عطائک ای ربّ اسئلک بسلطانک و عظمتک بان تقدّر لاحبّتک خیر کلّ عالم من عوالمک ثمّ احفظهم بجودک و قدرتک انّک انت الّذی لایعزب عن علمک من شیء تفعل ما تشاء بسلطانک و تحکم ما ترید بقدرتک انّک انت العلیم الحکیم.

مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

**به نام یکتا خداوند بی‌مانند**

قلم اعلی متوجّهین افق اعلی را بشارت می‌دهد و هر یک را به طراز ذکر مزیّن می‌فرماید. قسم به آفتاب افق تقدیس که احسن از این طراز نبوده و نخواهد بود. باید جمیع اهل عالم به جان در طلب این طراز بکوشند که شاید به آن فائز گردند. انّک انت ان احمد الله بما زیّنک به و ذکرک من قلمه المبرم فی هذا المقام العزیز المنیع. مقابله شدمنشی محفل: یدالله رفعت

**هو الظّاهر بسلطان الاسماء من افق السّماء**

تعالی من تجلّی علی المنظر الأکبر و نطق بما نسفت الجبال و انشقّ القمر انّه لهو السّرّ المستترّ فی الواح الله العلیم الحکیم یدع الامم الی الاسم الاعظم و یبشّرهم بما قدّر لهم من لدی الله ربّ العالمین انّ الّذی وجد عرف القمیص و توجه بقلبه الی ملکوت التقدیس انّه من المقرّبین.

\*\*\* ص 13 \*\*\*

**بسمی الأبدی**

قد نطق لسان الصّبح انّه لا اله الّا انا العلیم الحکیم قد شهدت الاشیاء انّه لا اله الّا انا المقتدر القدیر اذا ظهر النّور و اتی مالک الظّهور اعرض عنه النّاس الّا من شاءالله ربّ العالمین قد اخذهم سکر المناهی علی شأن ترکوا المقصود و اخذوا من کان علی وهم مبین قل یا قوم دعوا ما عندکم و توجّهوا الی الأفق الأعلی ان انتم من العارفین هذا یوم فیه ینادی القلم الأعلی ان استمعوا و لاتکونوا من الغافلین کذلک انزلنا الآیات و ارسلناها الیک لتکون من الشّاکرین انّک اذا فزت بکتابی و اجتذبک ندائی ذکّر عبادی و خلقی لعلّ یتوجّهون الی وجهی و یعرفون ما کان فی کنز حکمة ربّهم العلیم.

**مقابله شد** منشی محفل: یدالله رفعت

ی جناب ورقا علیه بهاء الله

**بسمی النّاطق فی ملکوت الانشاء**

ان یا ورقا ان استمع النّداء من مطلع الکبریاء المرتفع فی سجن عکّا انّه لا اله الّا انا العزیز الوهّاب انّا دعونا الکلّ الی الله من النّاس من اقبل و منهم من اعرض و الّذی اقبل انّه من الفائزین فی امّ الکتاب قل یا معشر الامم الی من یهربون الیوم تالله قد ظهر مطلع القدم و بیده نبض العالم یداویه کیف یشاء و انّه لهو العلیم الحکیم قل هل تفرّون عن الّذی جائکم بکوثر الحیوان اتّقوا الرّحمن و لاتکوننّ من الّذین کفروا بالله ربّ الأرباب دعوا ماعندکم و خذوا ما اتی به الله مالک الرّقاب فاعلموا بالیقین

\*\*\* ص 14 \*\*\*

انّکم ان لاترجعوا عمّا عملتم یأخذکم العذاب من کلّ الجهات و ترون اعظم عمّا رأیتموه من قبل کذلک ینبّئکم من عنده امّ البیان طوبی لک بما تغرّدت علی الأفنان بفنون الالحان فی ثناء ربّک مالک الادیان انّا سمعنا ما نطقت به فی ذکر الله و ثنائه انّه لایعزب عن علمه من شیء یشهد بذلک کلّ عارف بصّار طوبی لابیک نشهد انّه نصر امر ربّه و نطق بذکره بین العباد و ارسلنا له فی سنین معدودات الواحاً تضوّع بها عرف الرّحمن فی الامکان قد توجّه الیه طرف الله اذ کان مقرّ العرش فی هذا السّجن الاعظم و من قبله فی اراضٍ اخری یشهد بذلک من ینطق بالحقّ انّه لا اله الّا انا المقتدر المختار فاشکرالله بما سمعنا هدیرک و قبلنا ما انشأت فی وصف ربّک مالک الایجاد. غرّد علی غصن العالم بهذا الاسم الاعظم لینتبهنّ به اهل القبور و یتوجّهنّ الی هذا الافق الّذی منه اضائت الآفاق لاتحزنوا عن البُعد انتم من اهل القرب یشهد بذلک مولی الانام انّما البهاء علیک و علی من معک من الّذین نبذوا الأوهام و اقبلوا الی مشرق الالهام.

مقابله شد منشی محفل : یدالله رفعت

علی محمّد  **الاقدس العلیّ الابهی**

قد قرء کتابک لدی العرش سمعناه باُذن العنایة و اجبناک بهذا اللّوح الّذی لاح من افقه نور رحمة ربّک العزیز الکریم طوبی لک بما اقبلت الی الله و نادیته بربوات الّتی منها فاحت نفحات حبّک محبوب العالمین الّذی منع عن الرّاحة بما اتی بما لاتهوی به جنود الفاسقین فی السّجن ینادی ربّه منقطعاً عن الخلائق اجمعین قد اردت فی کتابک علم ربّک لعمری

\*\*\* ص 15 \*\*\*

انّه حبّی و نریه موجوداً عندک من بدائع فضل مولاک العزیز العظیم هذا اصل العلم لو انت من العارفین فانظر الی العلماء انّهم لمّا ماآمنوا لم یصدق علیهم اسم العلم هم الجهلاء عند ربّک العلیم الخبیر و ما اردته فی سرّ السرّ انّا نعطیک ما هو خیر لک انّ ربّک لهو الحاکم علی ما یرید طوبی لک بما وفّقت علی ذکر الله و ثنائه و حضر لدی العرش کتابک الّذی کان مزیّناً بهذا الاسم الّذی به انفطرت السّموات و انشقّت الارضون قد قدّرنا لک فی اللّوح مقاماً سوف یؤیّدک الله علی اظهار امره انّه لهو القویّ القدیر و ما علیک هی الاستقامة علی حبّی لانّ رائحة الدّفراء سوف تنتشر فی الاقطار کذلک یخبرک من عنده علم کلّ شیء فی کتاب مبین ان استقم بحول الله و قوّته ثمّ اذکره بین العباد انّه معین من اراده و یعطیه ما یفرح به قلبه انّ ربّک لهو الغفور الرّحیم اذا فزت باللّوح ان اقرئه ثمّ ضعه علی عینیک قل لک الحمد یا اله العالمین.

مقابله شدمنشی محفل: یدالله رفعت

جناب ورقا علیه بهاءالله

**به نام یکتا قادر بینا**

به این بیان که مانند آفتاب جهان از افق آسمان اوامر الهی طالع و مشرق است ناظر باشید می‌فرماید کن ثابتاً علی امری و ذکّر النّاس بما نزّل من ملکوت بیانی یا ایّها النّاظر الی وجهی قسم به لئالی بحر علم الهی که این کلمه اعظم است از آنچه در آسمان و زمین است باید به عنایت الهی در لیالی و ایّام عباد را به حکمت و بیان متذکر داری شاید آگاه شوند و به طراز صحو بعد از محو اوهامات مزیّن گردند عموم ناس به تربیت محتاجند

\*\*\* ص 16 \*\*\*

باید صاحبان بینش به این امر خطیر توجّه نمایند گل‌های گلستان جهان از دو نهر آب می‌آشامند و تربیت می‌شوند دانایی و بینایی اگر نفسی به این دو فائز نشود صاحب وجود نبوده و نیست و اموری که الیوم سبب ارتفاع کلمة الله است اخلاق است بگو ای دوستان قلم رحمن می‌فرماید جهد نمایید تا جمیع به اخلاقی که سبب علوّ مقام و عزّت است مزیّن شوید شما مدّتی در ظلّ سدره بوده‌اید و بیانات مظلوم را به گوش خود اصغا نموده‌اید بگو امروز اعمال شایسته باید و اقوال پسندیده شاید و هر عمل نیکی بنفسه مبلّغ امر است شاهد این مقال بیاناتی است که از قلم اعلی در الواح ثبت شده اگر امروز نفسی به طراز امانت فائز شود عند الله احبّ است از عمل نفسی که پیاده به شطر اقدس توجّه نماید و به لقای حضرت معبود در مقام محمود فائز گردد امانت از برای مدینهء انسانیت به مثابهء حصن است و از برای هیکل انسانی به منزلۀ عین اگر نفسی از او محروم ماند در ساحت عرش نابینا مذکور و مسطور است اگر چه در حدت بصر مانند زرقاء یمامه باشد ان احمد الله بما عرّفک و رزقک اللّقاء الّذی کان مذکوراً فی کتب الله ربّ العالمین این امری است که جمیع رسل مبشّر او بودند طوبی لمن فاز به ویل للغافلین کمر خدمت محکم نما و به ذکر دوست مشغول شو عنایت حق به مثابه غیث از سماء اراده می‌رسد انّه لهو المقتدر العلیم علیک و علی الّذین ما خوّفهم ظلم العلماء ای فراعنة الارض فی الله ربّ العالمین.

مقابله شدمنشی محفل: یدالله رفعت

جناب ورقا علیه بهاءالله

**بسمی المحزون الغریب**

\*\*\* ص 17 \*\*\*

یا ورقا لعمری حنّ قلبی لحزنک و ما ورد علیک و ناح هیکل عنایتی و اهل مدائن العدل و الانصاف علی ما ورد علی المظلوم من الّذین انکروا حقّی و نقضوا میثاقی و اکلوا اموال النّاس بالباطل قد اشتعلت فی المدینة الکبیرة نار الحرص و الهوی و الطمع و الفحشاء و بها انشقّ ستر الحرمة بین البریّة و طفئ نور الانصاف بظهور الاعتساف نسئل الله تبارک و تعالی ان یؤیّد الکلّ علی العدل و الرّجوع انّه هو التّواب یا ورقا نشهد انّک وفیت بمیثاق الله و عهده و نصرت امره و نوصی احبّاء الله بحبّک و اصغا ندائک فی هذا الامر المرتفع العزیز البدیع کبرّ من قبلی علی وجوه اولیائی و بشّرهم بعنایتی انّ ربّک هو السّامع البصیر البهاء من لدنّا علیک و علی ابنیک و من معک من لدن مشفق کریم.

مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

**هو الظّاهر فی الملکوت**

نسمع انّ الشّعر یشهد و یقول تالله قد ظهر المنظر الاکبر و مالک القدر ینادی البشر و یدعوهم الی مقامه المنیر و نسمع من البصر ما انجذب به قلب العالم ولکنّ القوم فی حجاب غلیظ انّک تعلم یا الهی بانّ کلّ ارکانی و جوارحی تذکرک بذکر لایعرفه الّا کلّ عالم بصیر الّذی ینطق انّه لا اله الّا هو العلیم الخبیر نعیماً لک بما توجّهت الی الوجه و اقبلت الی الله ربّ العالمین انّه یذکر من توجّه الیه و یتقرّب الی من تقرّب الیه انّه لهو الفرد الواحد السّمیع البصیر الحمد لله ربّ العالمین.

مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

**بسمه العزیز الودود**

یا الهی و سیّدی ترانی بین عصاة بریّتک و طغاة خلقک کلّما دعوتهم الی بحر عرفانک

\*\*\* ص 18 \*\*\*

زادوا فی انکارهم امرک و اعراضم عن افق ارادتک ای ربّ اسئلک بالّذین صاموا فی حبّک و شربوا کوثر التّسلیم من ید عطائک بان تقدّر لاحبّتک الّذین تمسّکوا بحبل الاصطبار عند اشراق شمس امتحانک کلّ نعمة احصتها کتبک و الواحک ثمّ اکتب لمن مسّته الزّرایا فی سبیلک اجر من استشهد فی رضائک ای ربّ فانزل علیهم ما تفرح به قلوبهم و تقرّ به عیونهم و تنشرح به صدورهم انّک انت المقتدر المتعالی المهیمن العلیم الحکیم.

مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

**هو الاقدس الاعظم**

انّا نذکر من فاز بنور العرفان فی ایّام الله المهیمن القیّوم و اخذ کتاب الله بیمینه و اعترف بما نطق به لسان العظمة الملک لله الواحد الفرد العزیز الودود یا ایّها النّاظر الی افق الظّهور ان استمع ما ینادیک به مالک الملوک انّه لا اله الّا انا العزیز المحبوب کن قائماً فی کلّ الاحوال علی امر ربّک و ناطقاً بثنائه لعلّ النّاس یقومون عن فراش الغفلة و یتوجّهون الی الله مالک الغیب و الشّهود کذلک ذکرناک فضلاً من عندنا ان اشکر و قل لک الحمد یا سلطان الوجود.

مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

**هو الاعظم الاقدم**

انا وصّینا الّذین آمنوا بالامانة الکبری یشهد بذلک مالک الوری فی هذا المقام البدیع الّذی جعله الله سجناً لمشرق وحیه انّه لهو المختار فی ما اراد و الحاکم علی ما یرید قد ظهرت الآیات و شهدت الذّرات و الّذی سمع انّه من اهل الفردوس و الّذی مُنع سوف یسمع فضلاً من لدی الله

\*\*\* ص 19 \*\*\*

ربّ العالمین هل ینکر احد هذا الفضل لا و نفس الرّحمن الّا کلّ غافل مریب قد مُلئت الآفاق من آیات الله ولکنّ النّاس اکثر هم من المنکرین من ملأ البیان من سمع و رأی ثمّ ضلّ و غوی بما اتّبع الهوی و کفر بالّذی آمن به من قبل کذلک قضی الأمر فی لوح مبین انّا ذکرناک و نذکر من اقبل الی الفرد الخبیر کن علی شأن ینبغی لایّام ربّک و ذکّر النّاس بهذا النّبأ العظیم قل یا اهل البهاء لاتلتفتوا الی الدّنیا و زخرفها لعمر الله انّها ستفنی و یبقی ذکرکم فی ملکوت ربّکم العزیز الکریم البهاء علیک و علی من معک من لدن مقتدر حکیم.

مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

**به نام بخشنده توانا**

ای دوستان امانت به مثابه آفتاب جهانتاب است و آسمان او انسان و افقش قلب نیکو کسی که این نیّر اعظم را به ابرهای خیانت و دنائت ستر ننماید تا روشنایی آن جهان و جهانیان را روشن نماید این است بخششی که از قلم اعلی ظاهر شد طوبی للمتفکّرین بگو امروز روز اعمال و افعال است و ناصر امر فی الحقیقه عمل نیک و خلق نیکوست نه جنود و سیوف. نصرت یک عمل خالص اعظم است عندالله از نصرت فوجی که در سبیل الهی جهاد نمایند چه که اراقۀ دماء محبوب نیست و در این ظهور اعظم نصرت به کلمه و بیان مقدّر شده کذلک قضی الأمر فی کتاب مبین طوبی لک بما تشرّفت بطراز العرفان اذ اتی الرّحمن و نطق العندلیب علی الافنان الملک الله المهیمن القیّوم.

مقابله شدمنشی محفل: یدالله رفعت

**هو المؤیّد العلیم**

ذکر من لدنّا لمن تقرّب الی البحر الاعظم و شرب منه باسمی العزیز الوهّاب انّا نجزی الّذین آمنوا

\*\*\* ص 20 \*\*\*

و صبروا فی الله ربّ الارباب انّ الّذی فاز بلقاء الیوم انّه من اهل البهاء فی کتاب الله مالک المآب و الّذی اعرض انّه من اهل الضّلال فی الزّبر و الالواح ینبغی الیوم لکلّ نفس ان تقوم لخدمة الله و نصرة امره بالذّکر و البیان کذلک ذکرناک فی سجنی الاعظم فضلاً من عندنا علیک و علی الّذین اخذوا قدح البقاء باسمی الابهی و شربوا منه باللّیالی و الایّام.

مقابله شد منشی محفل : یدالله رفعت

**هو الباقی الکافی**

ذکری لمن احبّنی و آمن اذ کفر اکثر النّاس لیجذبه عرف الذّکر و یبلغه الی مقام لایؤثّر فیه نعیب الخنّاس قل قد جرت الانهار و ماجت البحار طوبی لمن تنوّر بنور الایقان و ویلٌ لمن منعه الوسواس قد خسر الّذین کفروا بالله و برهانه و ربح من اعرض عنهم و اقبل الی هذا النّبراس قل یا قوم لاتحزنوا عن الدّنیا و مکارهها نعیماً لنفس ما غرّها الغناء فی العالم و لفقیر مااخذته الأحزان فی الافلاس طوبی لک بما فزت بانوار الوجه و تقرّبتَ الی الله مولی الأناس.

**مقابله شد** منشی محفل: یدالله رفعت

**هو البهّی الابهی**

ذکر من لدنّا لمن اخذه سکر البیان الی ان توجّه الی ربّه الرّحمن الّذی اتی ببرهان عجر عنه من فی السّموات و الارضین قد ظهر الکنز الاعظم و اتی الکتاب من سماء عنایة الله ربّ العالمین طوبی لمن اخذه بقوّة من عندنا و ویل لمن نبذه عن ورائه بما اتّبع اوهام المریبین یا اهل الامکان تالله قد ماج بحر الایقان دعوا الرّیب عن ورائکم ثمّ اشربوا

\*\*\* ص 21 \*\*\*

منه باسمی الکریم قد ظهر فی الابداع ما لاظهر من قبل طوبی لکلّ عارف بصیر انّا ذکرناک لتذکر ربّک فی هذه الایّام الّتی فیها اخذت الأحزان کلّ من آمن بالله الفرد الخبیر.

مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

**هو المقدّس عن الذّکر و البیان**

انّ الاوراق تنطق قد ظهر نیّر الآفاق و الاشجار تنادی قد ظهر المختار و السّماء تنادی قد اتی مالک الاسماء ولکنّ النّاس لایسمعون قد غشّت الحجبات ابصارهم و غطّت السّبحات عیونهم الا انّهم لایفقهون یرون مالک الملوک استقرّ علی عرش الجبروت ثمّ عنه معرضون قد غرّتهم الدّنیا علی شأن لایرون الیمین و الشّمال الا انّهم لایعرفون ان افرح بنداء مالک الادیان انّه ینادی بین الامکان انّه لا اله الّا انا المهیمن القیّوم قل یا ملأ الغافلین قوموا عن رقد الهوی و توجّهوا الی الافق الاعلی تالله قد ظهر ما لاظهر فی الوجود ایّاکم ان تمنعکم الایّام المعدودة عن مطلع الاحدیّة دعوا ما عندکم و توجّهوا بالقلوب الی العزیز المحبوب کذلک هدرت الورقاء و غنّت عنادل البقاء علی السّدرة المنتهی طوبی لمن سمع و اقبل ویل لکلّ غافل مردود.

مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

احبّاء الله فی الاقطار

**هو الظّاهر النّاطق من الافق الاعلی**

هذا کتاب من لدنّا الی الّذین نبذوا العالم و اخذوا ما اتی به الاسم الاعظم فی هذا الیوم الّذی نادی المناد عن یمین البقعة البیضاء بانّه قد رجع حدیث الاحزان بما ناح الرّسول فی الجنّة العلیا و البتول عند سدرة المنتهی کذلک قضی الأمر من لدی الله مالک الاسماء و فاطر السّماء

\*\*\* ص 22 \*\*\*

فی صحیفة ما اطّلع بها الّا من شاء الله ربّ العالمین انّه لهو الّذی ینطق من شطر سجنه الاعظم و یشهد بما شهد الله قبل خلق الاشیاء و قبل خلق السّموات و الارضین یا احبّاء الرّحمن فی البلدان لعمری قد تنفّس صبح البیان و اشرقت شمس البرهان علی شأن ما انکرها الّا الّذین کفروا بالله العلیّ العظیم و لو انّ الاحزان قد اخذت کلّ مأخذ ولکنّ اللّسان ینطق و القلم الاعلی یتحرّک و یجول فی مضمار الحکمة و العرفان علی شأن لاتمنعه جنود العالم و لا ظنون الجهلاء الّذین یدّعون العلم من دون بیّنة و لا کتاب من لدی الله العلیم الحکیم تفکّروا فی القوم و اعمالهم انّهم ینوحون و یبکون بما ورد علی آل الله من قبل و یتبرّؤون عن الّذین ظلموا و هم یعملون مثل اعمالهم و لایفقهون قد تحیّر الملأ الاعلی من اعمالهم و ناح الرّوح الاعظم و اهل الفردوس ولکنّ القوم هم لایشعرون قد اعتکفوا علی اهوائهم معرضین عن الله المهیمن القیّوم کذلک نطق المظلوم و انزل لکم ما تجدون منه نفحة الله العزیز الودود انّه یحبّ احبّائه و یکون متوجّهاً الیهم من هذا المقام الممنوع. به لسان پارسی ندای مظلوم آفاق را بشنوید در مثل همچه ایّامی که ابرهای تیره ظلم وجه منیر آفتاب عدل را از ضیا منع نموده و حمامۀ انصاف تحت مخالب اعتساف مبتلا گشته که شاید به یقین کامل بدانید قلم اعلی را بلایای ارض و سماء از ذکر و ثنا منع ننماید در جمیع احوال به ذکر غنیّ متعال مشغول است که شاید یکی از اهل امکان عرف بیان رحمن را بیابد و از بحر حیوان که به اسم محبوب عالمیان ظاهر شده محروم نماند ای دوستان اگر چه مصیبت وارده عظیم بوده و هست ولکنّ الّذی خلقهم یقدر ان یخلق مثلهم انّه لهو المقتدر القدیر باید به عنایت

\*\*\* ص 23 \*\*\*

الهی به شأنی بر امر قائم باشید که حوادث روزگار شما را از ملکوت باقی منع ننماید دنیا همین است که دیده و می‌بینید و امر او بر صاحب بصر که به منظر اکبر ناظر است مشتبه نشده و نخواهد شد چه که در کلّ حین مشاهده می‌نماید گروهی می‌آیند و گروهی می‌روند لذا انسان عاقل البته به او از حق ممنوع نشده و نخواهد شد جهد نمایید که شاید سبب شوید و عالم پژمرده را به روح تازه زنده نمایید کذلک یأمرکم المظلوم من هذا المقام البعید انّ الّذی اقبل و فاز بلقاء مولاه ذکرکم لدی العرش و ذکرناکم فضلاً من لدنّا و انا الذّاکر العلیم جمیع شما اَمام عین الله حاضرید انّه یشهد و یری و انّه لهو السّمیع البصیر ان افرحوا بهذا الذّکر الاعظم ثمّ احمدوا ربّکم الرّحمن فی کلّ حین البهاء علیکم بما سمعتم و صبرتم و رأیتم و ترکتم و شاهدتم ما لاشاهده احد فی سبیل الله الملک المتعالی الغفور الکریم سوف یفنی العالم و ما فیه و یبقی ما قدّر لکم و یرتفع فی الارض اذکارکم و اعمالکم کذلک یخبرکم الصّادق الامین.

مقابله شدمنشی محفل: یدالله رفعت

جناب ملّا رضا یزدی

**هوالله العالی القیّوم**

ذلک الکتاب لا ریب فیه تنزیل بالحقّ من لدن حکیم خبیراً و یهدی النّاس الی جوار رحمةٍ منیعاً و یدخل المنقطعین فی شاطی بحر الّذی منه انشعبت بحور الاسماء و هذا من فضل الّذی کان علی العالمین محیطاً و یسقی الموحّدین من فرات عنایة الله و یرفع المستضعفین الی ساحة اسم علیّاً قل یا قوم انّا ترکنا الامر حین الّذی دخلنا

\*\*\* ص 24 \*\*\*

فی هذا المقام الّذی لن یرفع منّا الی احد ضجیجاً و کنّا ساکناً فی السّجن و صامتاً عن کلّ ذکر بدیعاً و اغلقنا ابواب البیان علی اللّسان و کذلک کنّا فی ایّام عدیداً و کنّا نذکر الله فی سرّ السرّ بلسان سرّ خفیّاً الی ان مضت الایّام و قضت اللّیالی و کنّا فی هذا الشّأن الّذی ما احاط به انفس النّاس جمیعاً اذاً نادی المناد عن کلّ شطر قریباً قم یا عبد عن رقدک ثمّ ذکّر العباد بما علّمک الله و لاتکن فی الامر عصیّاً اَحزنت عمّا ورد علیک من هؤلاء الظّالمین و هذا من سننی و لم یکن لسنّتی تبدیلاً و لا تغییراً اَنسیت عهد الله حین الّذی عهدت به قبل خلق الممکنات فی ذرّ البقاء بان تستشهد فی سبیله و انّ هذا حتم قد کان فی امّ الکتاب مقضیّاً فارفع رأسک عن فراش السّکون و لاتصبر فی نصر ربّک و لو کان الله عن نصر مثلک غنیّاً و لاتحزن عمّا ورد علیک و لاتبتأس عمّا افتروا علیک المغلّین و کفی بالله لک ناصراً و معیناً فسبحانک اللّهمّ فو عزّتک احبّ ان استشهد فی سبیلک فی کل بکور و اصیلاً فو عزّتک یا الهی لو یقتلونی اعدائک فی کلّ حین ما تسکن نار شوقی فی حبّک بل یزداد فی کلّ آن و انت علی ذلک علیماً و اشکر فی ذلک و مااشتکی منهم الیک لانّهم کفروا بک و بآیاتک و ماعرفوا امرک الّذی کان عن افق الحکم طلیعاً و کلّ ذلک یفعلون جهراً من غیر سترٍ و لا حجاب غلیظ و لا رقیقاً ولکنّ الّذین یدّعون حبّک و یعرضون عن جمالک هذا صعب علیّ و علی المقرّبین جمیعاً و یفعلون کلّ ذلک بعد الّذی وصّیت فی کلّ الالواح بل فی کلّ سطر جمیلاً بانّهم لن یعرضوا عن آیاتک اذا نزلت بالحقّ و لایغمضون عیناهم عن جمال عزّ بهیّاً کانّک ما نزّلت البیان الّا لنصحهم فی ادلّائک و انّهم اعرضوا عنک و اقبلوا

\*\*\* ص 25 \*\*\*

الی انفسهم و انت بکلّ ذلک خبیراً فیا لیت یکتفون بذلک بل قالوا فی حقّی ما لایقول مؤمن لفاسق شقیّاً و صبرت فی کلّ ذلک فی سبیل محبّتک اذاً قد جعلتنی یا الهی محلّاً لسیف هذین الفئتین و لم ادر ما افعل بعد ذلک و انّک انت علی افعالهم شهیداً و مع کلّ ذلک فو حضرتک مااحزن من نفسی بل علی الّذی وعدت العباد بظهوره فی قیامة الاخری اذاً و احزناه علیّ فی هذا الیوم و عمّا یرد علیه من هؤلاء الّذین یدّعون الایمان فی انفسهم و کانوا بزعمهم فی الایمان فریداً و یردون علیه کما وردوا علیّ و هذا علی ذلک دلیلاً و سبیلاً فو عزّتک یا محبوبی ما وجدنا لأحد من بصر لیشهد آیاتک بعینه بل یشهدون بعین روسائهم و یصدّقون بتصدیقهم و یکذبون بتکذیبهم بعد الّذی نهیتهم عن ذلک نهیاً عظیما فو عزّتک یا الهی ماوجدت من هؤلاء کلمة صدق و لا حرکة روح یسلکون فی واد وادی الشّهوات و یرتکبون کلّ الفواحش و السّیئات و هذا ما یعملون به فی السّرّ ولکن فی الجهر یتکلّمون بذکرک و یشتغلون بوصفک فی کلّ طلوع و غروباً و اذا یظهر احد بآیات بیّنات یجرّون علیه اسیاف نفوسهم و قلوبهم و السنهم و یضربون علیه من دون تعطیل و تأخیراً و نسوا کلّ ما امرتهم فی الکتاب مع الّذی مامضت من ایّامک الّا قلیلاً و بلغوا فی الغرور و الغفلة الی مقام الّذی یعرفون نعمة الله و آیاته و برهانه ثمّ ینکرونها و کذلک کانوا علی حضرتک بغیّاً و مع ذلک یحسبون انفسهم من الّذین هم کانوا فی رسالات الله امیناً فو عزّتک یا الهی و سیّدی ما بقی فی جسدی علی قدر نقیر الّا و قد ورد علیه سیوفهم فی کلّ آن و حیناً اَماتسمع ضجیج المضطرّین یا من بیدک زمام العالمین جمیعا اَماتجیب دعوة الدّاع اذا دعاک اَما تکشف السّوء

\*\*\* ص 26 \*\*\*

عن هذا المسکین البائس الّذی اودعته تحت ایدی کلّ صغیر و کبیراً اَما تقطع ایدی الظّالمین عن رأسی بعد الّذی ایقنت بانّک کنت علی کلّ شیء مقتدراً قدیراً و لمّا کانت فی ملکک مثل هؤلاء لِمَ اظهرتنی بینهم و الهمتنی یا الهی بهذه الکلمات الّتی بها ظهرت البغضاء فی قلوب هؤلاء بحیث تکاد ان تمیز قلوبهم و ارکانهم و انت بکلّ ذلک محیطاً کأنّهم ما ارادوا الّا حفظ ریاساتهم و اخذوها بایدیهم و کانوا بها فی انفسهم مسروراً و بلغوا الّذین اتّبعوهم فی الغفلة الی مقام الّذی لو ینظرون بوارق النّور یسئلون عن الظّلمة هل النّور منیراً ولو تستشرق علیهم شمس البقاء یتفحّصون عن الجُعل هل الشّمس مضیئاً فافتحوا عیونکم یا ملأ الغفلاء هذه انوار الشّمس الّتی احاطت ظهورکم و یمینکم و یسارکم و فوقکم و تحتکم و جنوبکم و شمیلاً اذاً یا الهی ما افعل بهم و ما ثمر ظهوری بین هولاء بعد الّذی جعلتهم واقفاً فی ارض التحدید و ارتقیتنی الی مقام الّذی جعل ایدی التّوحید عنه قصیراً و مع ذلک کیف یجتمع امری مع ما کانوا علیه اذاً طهّر یا الهی ذیل ردائی عن تشبّثهم ثمّ اشتغلهم بما کانوا بهم متمسّکاً و رضیّاً اذاً بقیتُ یا الهی وحیداً فی ارضک و فریداً فی مملکتک و مایمشی احد علی هذا الصّراط الّذی کان بالحقّ سویّاً فکم فی العشیّ یا الهی کان طرفی متوجّهاً الی شطر فضلک و فجر فرجک و افضالک و ماوجدت من صبح مواهبک طلوعاً فکم فی الأصباح یا الهی کانت عینی مترصّداً الی طرف عنایتک و الطافک و ماشهدت من شمس جودک و احسانک من ظهوراً الی متی یا الهی لم ترحم عبدک الّذی لن یرحمه احد من خلقک و کان فی عمره بین یدیهم مسجوناً فلک الحمد یا الهی فی کلّ ذلک و اسئلک الصّبر فی ما قضی و یقضی من عندک لعلّ اکون من الصّابرین فی الالواح مسطوراً

\*\*\* ص 27 \*\*\*

ثمّ اسئلک یا الهی باسمک الّذی به یقلّب الحزن بالسّرور و الشّدة بالرّخا و الظّلمة بالنّور بان تنزل یا الهی حینئذ ما تذهب عنّا الأحزان و ینقطعنا عن دونک یا من بیدک الجود و الاحسان و جبروت العزّ و الغفران و انّک انت المقتدر المتعالی و انّک انت علی کلّ شیء حکیما.

مقابله شدمنشی محفل: یدالله رفعت

**هو العزیز**

لم‌یزل و لایزال اسرار الله در حجب غیب بوده و خواهد بود خصوص این امر که اصل آن مستور و مقنوع بوده و احدی احاطه ننموده سوی الله ربّک و به این سبب بر این سدره ربّانیه و سرّ مشهود مستور از احبا و اعدا وارد شد آنچه به قلم و مداد احصاء نگردد چنانچه بر بعضی آن جناب مطلع شد و آن جناب باید به تمام جد در ترویج امرالله سعی نمایند ولو انّ ربّک لغنیّ عن العالمین باری در جمیع حال ناظر به اصل امر و ما یظهر من عنده بوده و جمیع احباب را ذاکر بوده چه از مهاجر و چه از قاعد کلّ عندنا لمشهود.

مقابله شدمنشی محفل: یدالله رفعت

سیرجان جناب ح  **بسم الله الأعظم الأبهی**

ان استمع ما یوحی الیک من شطر رحمة ربّک الرّحمن انّه لا اله الّا هو العزیز المقتدر المختار دع الممکنات وراء ظهرک ثمّ اقبل الی الله بوجه تستضیئ منه الأنوار تالله لو یسمع احد نداء ربّه و یذوق حلاوة ما فیه لیجذبه الی ساحة القرب و العزّ و الجمال ان یا حا اسمع نداء ربّک الأبهی مرّة اخری من شطر هذا السّجن الّذی اشرقت عن افقه شمس جمال ربّک العزیز المنّان قم علی ذکره بین العباد و لاتخف من الّذین کفروا بالمعاد قل هذا یوم فیه اسودّت وجوه المشرکین و استضائت وجوه الابرار الّذین انقطعوا عمّا عند النّاس

\*\*\* ص 28 \*\*\*

ابتغاء لما عند ربّهم العزیز الجبار لعمری لو یتوجّه ذو سمع الی الأشیاء لیسمع منها الملک لله المقتدر العزیز الغفّار ان یا سین قد کُشف ما فی الصّدور و ظهر الاسرار و حشر کلّ نفس باعماله فی هذا الیوم الّذی استقرّ فیه جمال القدم علی عرش العظمة و الاقتدار قل یا قوم اَتنکرون ما وعدتم به اتّقوا الله و لاتکونوا من الّذین تریهم فی مریة و شقاق هذا هو الموعود قد اتی عن مشرق الوعد بحجّة و برهان ان یا نون کن نون هذا البحر تغمّس فیه باذن ربّک فی الغدوّ و الآصال ان اثبت علی حبّه و ذکّر القوم بآیات ربّک هذا خیر لک عمّا خلق فی الأکوان لایحزنک قول الّذین هم کفروا بالله قد رقم علی جباههم الا انّهم من الّذین کفروا بربّ الارباب ایّاک ان تصبر فی ذکر ربّک کن منادیاً باسمی و سبّح بحمده فی العشیّ و الاشراق سوف یأتی یوم تری المجرمین فی النّار و نفسک فی جوار رحمة ربّک المختار و البهاء علیک و علی من آمن بهذا الیوم الّذی فیه ینادی المناد عن یمین عرش ربّک الواحد المقتدر القهّار و الحمد لله الملک العزیز المتعال.

مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

**الرّوح فی افق القدس عن طرف الجبین قد کان مشرقا**

یا حرف البقا فالبس نعلین الانقطاع ثمّ امش علی رفرف الأعلی فسبحان من خلق فسوّی هذه ارض البقاء ما وقع علیها رجل احد من الاولیا فسبحان ربّی الأعلی ان لاتحزن عن موارد الدّنیا ثمّ اصعد الی جبروت الوفاء فسبحان من خلق فسّوی و انّ لک مقام معی فی سرادق الأبهی فسبحان ربّی الأعلی تسمع فیه نغمات الفردوس فوق سدرة المنتهی فسبحان من خلق فسوّی و تشرب فیه من جمال الله الأسنی

\*\*\* ص 29 \*\*\*

فسبحان ربّی الأعلی و تجد فیه من فواکه القدس ما لایحصی فسبحان من خلق فسوّی و تطیر فیه فی کلّ طرف باجنحة الیاقوت فی ممالک الرّوحی فسبحان ربّی الاعلی و تنطق فیه علی کلّ لحن بلحنات البقاء فسبحان من خلق فسوّی و تجذب من لحظات الجمال فی غرفات الأجلی فسبحان ربّی الأعلی اذاً تجد فی نفسک انوار الهدی و تستغرق فی بحر اللّجّی العظمی فسبحان من خلق فسوّی و ترزق من ثمرات الرّوح من شجر القصوی فسبحان ربّی الأعلی و تسمع نداء الله علی لحن الجهر من الخفی فسبحان ربّی الاعلی قل نزلت حور البقاء نزلة اخری لتقبل هذا الفم الدریّ الأحلی فسبحان من خلق فسوّی و اخذت کوب الحمراء بیدها الیمنی فسبحان من خلق فسوّی لتسقی من رضی بهذا الرّضوان فی جنّة الرّضوی فسبحان ربّی الأعلی رفعت یده الیمنی و اتّکأت علی رجلها الیسری فسبحان من خلق فسوّی ثمّ ظهرت حاجب القوسا کالسّیف الحدّا و قطّعت بها الأکباد و الأحشا فسبحان ربّی الأعلی و حرّکت کتفیها ظهرت ثعبان السّوداء فی ما کشفت سواد الشّعر من تحت نقابها البیضاء فسبحان من خلق فسوّی اذاً بلعت کلّ ما فی السّماء الی تحت الثّری فسبحان ربّی الاعلی و ارجعت الوجود الی الفناء فسبحان من خلق فسوّی مرّة کشفت وجهها ثمّ مرّة غطّا فسبحان ربّی الأعلی و اذا کشفت خلقت الأرواح و ارجعت القضا الی الامضاء فسبحان من خلق فسوّی ثمّ بعد ذلک غطّت الوجه مرّة اخری لئلّا تفنی البقا من هذا المنظر الحمرا فسبحان من خلق فسوّی ثمّ ارفعت طرف برقع السّواد عن غرّتها الغرّا علی تجلّی بدعا فسبحان ربّی الاعلی و قالت اَلست

\*\*\* ص 30 \*\*\*

جمال المحبوب فی وسط الضّحی فسبحان ربّی الأعلی اذاً صاحت الوجود بانّ بلی ثمّ بلی فسبحان من خلق فسوّی و اذا ترقّص جواهر الرّوح فی هیاکل البقا ممّا ظهر و اخفی فسبحان ربّی الأعلی و تجذب افئدة المخلصین من انوارها النّوراء فسبحان من خلق فسوّی و تولّهت عقول المقدّسین عمّا تنزل و تعلی فسبحان ربّی الأعلی اذاً نادی المناد فی وسط الأجواء علی مرکز البداء فسبحان من خلق فسوّی فقال و ربّ السّماء نظرة الیها خیر عن ملک الآخرة و الأولی فسبحان ربّی الاعلی ثمّ قامت و قامت قیامة الکبری فسبحان من خلق فسوّی جلست و تزلزلت افئدة اولی النّهی فسبحان ربّی الاعلی ثمّ بعد ذلک اخرجت عن خلف شعرها لوحاً من رموزها الأسری فسبحان ربّی الأعلی اذاً اخرجت الأرواح عن هیاکل الاسماء فسبحان من خلق فسوّی ثمّ اشارت بانملة الوسطی و انعدمت الادیان من آدم الی عیسی فسبحان ربّی الاعلی و حرکت بعد ذلک مرّة بعد اولی اذاً شقّت الشّمس فی سماء القضا فسبحان من خلق فسوّی ثمّ عرّت رأسها و علّقت الجعد علی ثدی صدرها فسبحان ربّی الأعلی و ظهرت صوت الله من شعراتها فی ذکر ربّها العلیّ الاعلی فسبحان ربّی الاعلی اذاً ظهرت آیة اللّیل من جعدها الظّلماء و آیة النّهار من جبینها البیضاء فسبحان من خلق فسوّی و نادت بنداء القدس فی فردوس اللّقا فسبحان ربّی الاعلی فقالت ستفتنون یا اصحاب التّقی فسبحان من خلق فسوّی فستمنعون عن حرم الجمال فی کعبة العما فسبحان

\*\*\* ص 31 \*\*\*

ربّی الأعلی هذا ما رقم علی لوح البقا من قلم الأعلی فسبحان من خلق فسوّی و فیه حکمة من الأسرار الّتی لاتشهد و لاتری فسبحان ربّی الاعلی.

مقابله شدمنشی محفل : یدالله رفعت

**هوالله**

شمس جمال الهی از مشرق غیب ربّانی طالع شده و بر جمیع ممکنات مشرق گشته فیا طوبی لک ان تنوّر باشراقاتها

**هوالله**

سراج الله منوّر شده تا شمع‌های قلوب ناس را به ضیاء خود بر افروزد فیا طوبی لک ان تسضیئ بضیائها

**هوالله**

شجرۀ انقطاع در این ارض مطهّر به ید محبوب مغروس شده و بر فردوس قدس سایه افکنده فیا طوبی لک ان تکون فی ظلّه لمن المستظلّین و من ثمراته لمن المسترزقین

**هوالله**

سدره سینائی به لسان انّی انا الله تنطّق می‌فرماید فیا طوبی لک ان تسمع نغماتها

**هوالله**

همای قدس بر کائنات سایه افکنده فیا طوبی لک ان تستظلّ فی ضلالها

**ای درویش**

از عالم فانی منقطع شو تا به سوی عالم باقی پرواز نمایی انقطع عن الدّنیا حتّی یصعدک الله

\*\*\* ص 32 \*\*\*

الی سماء قدس مرفوعا

**ای درویش**

از صبغ جهان بگذر تا به صبغ بدیع جانان مطرّز گردی فیا طوبی لک ان تکون من الفاعلین

**هوالله المقصود**

جمال ذوالجلال بی‌مثال از مشرق غیب لایزال طلوع نموده فیا طوبی لک ان تحضر بین یدیه و تکون من المشرّفین بجماله الظّاهر المبین

**هوالله**

ساقی الهی خمر ربّانی از خم رحمانی بذل می‌نماید فیا طوبی لک ان تکون من خمره لمن الشّاربین

**ای علی**

به جان فانی از جان باقی مگذر تا به سوی سماء قرب متصاعد شوی فیا طوبی لک ان تکون من الفاعلین

**هوالله**

به پر معنوی به سوی سماء قدس ربّانی پرواز کن و از جهان بگذر تا در جهان جانان در باب سبحان داخل شوی فیا طوبی لک ان تکون لمن السّامعین

**هوالله**

نار الهی بر سدرهء سینایی مشتعل آمده و با موسی روح تکلّم انّی انا الله الهک و اله العالمین می‌گوید فیا طوبی لک ان تسمع بسمع الحقیقة تکلّماتها و تری ببصر النّار فیه لهباتها

\*\*\* ص 33 \*\*\*

**هوالله**

بغای بقا بر سدرهء لقا با سبحان ورقا تغنّی می‌فرماید بان یا قوم هذا جمال الله الاکبر الّذی طلع عن هذا المشرق الانور و کشف النّقاب عن وجهه الاطهر فیا طوبی لک ان تکون بجماله لمن الفائزین

**هوالله**

بصر حقیقی بگشا تا جمال درّی منیر بینی و به لسان سرّ یا احسن الخالقین گویی

**ای مطرّز حقیقت**

بلبل قدس معنوی به احسن الحان تغنّی می‌فرماید ابدع من کلّ نغمة فیا طوبی لک ان تکون من السامعین

**ای علی**

از تقشُّرِ امکان بگذر تا به عرش لامکان قدم گذاری

**هوالله**

شاهباز عشق از افق قدس الهی ظاهر گشته تا جمیع طیور را به نغمات بدیع خود مست و بیهوش گرداند

**هوالله**

طاوس بهاء پر زینت باز نموده تا فردوس برین را به زینت خود مزّین گرداند فیا طوبی لک ان تکون بجلاله لمن النّاظرین بطرف النّاظر الدّرّیّ المنوّر المبین

**هوالله**

\*\*\* ص 34 \*\*\*

مرغ بقا از آشیان فانی دنیا گذشته و در آشیان باقی ورقای الهی مقر گزیده

**هوالله**

هذه ورد البقا ورد الّذی لایفنی الّذی بروحاتها یتروّح سموات العلی و الأرضین الأدنی فیا طوبی لک ان تستنشق روایحها

**هو المحبوب**

هذه ورد البقا الّذی به یعطّر عرش اهل ملأ الأعلی فوق سموات الرّفیع فیا طوبی لک ان تسمع ترنّیاتها

**هوالله**

به گوش سرّی کلمات ملیح را از این لسان ناطق استماع نما و از استماع کلام غیر او گوش را بگیر

**هوالله المحبوب**

هذه ورد العزّ الّذی به یعطّر اوراد فردوس العما بروایح بدیع فیا طوبی لک ان تشمّ نفحاتها

**هوالله**

هدهد ربّانی از افق قدس سبحانی جلوه نما شده فیا طوبی لکم ان تنظرون جمالها

**هوالله**

هذه شجرة القدس قد غرست فی سیناء الرّوح و ینطق بانّه لا اله الّا هو فیا طوبی لمن سمع ترنّماتها ثمّ استظلّ فی ضلالها ثمّ ارزق من ثمراتها.

مقابله شدمنشی محفل: یدالله رفعت

خط مبارک حضرت عبدالبهاء ع ب

**بسم الله الأقدس الأعلی**

سبحان الّذی نزّل الآیات بالحقّ و قدّر لکلّ شیء ما یتقرّب به الی الله المقتدر المختار و

\*\*\* ص 35 \*\*\*

قد ختمت الکتب بکتاب الأعظم و فیه فصّل علم ما کان و ما یکون طوبی لمن فاز به و اخرج منه الاسرار قل انّه لکتاب نفسی و قد رقم فیه من القلم الأعلی ما یجتذب به افئدة اولی النّهی الی الله العزیز الابهی ان اقرؤه یا قوم فی آناء اللّیل و اطراف النّهار و طرّز دیباج هذا الکتاب بما اخبر به فی الزّبور و الفرقان و الانجیل و ما نزّل فی الأسفار لمن الملک الیوم لله الواحد القهّار قل یا قوم اَتتوقّفون فی امرٍ علّق کلّ ذکر باذنه و بشّرتم بلقائه فی کلّ الالواح تالله انّه هو هذا فانظروا یا اولی الأبصار قل انّا قدّرنا الضّرّاء کلّها لمظهر نفسنا لتنقطعوا عمّا عندکم و تتوجّهوا الی الله العزیز الغفّار قل یا ملأ الاعراض اَتستهزؤن بنا فسوف نستهزء بکم فی یوم تأخذکم نفحات العذاب و لاتجدنّ لأنفسکم من قرار یا قوم هذا غلام الله بینکم و ظهوره فیکم و سلطانه علیکم و قد اتی بما اتی به علیّ من قبل طوبی لمن اقبل الیه فویل لمن اعرض انّه من اصحاب النّار قل انّی آمنت بالله و مظاهر امره و قد بعثنی بالحقّ و ارسلنی علی من فی السّموات و الأرض هل مهرب من امره لا فو نفسه العزیز الجبّار یا قوم ان ارحموا علی الّذی ورد علیه فی سبیل الله ما بکت منه عیون اهل الفردوس ثمّ اهل ملأ الاعلی فی العشیّ و الابکار ان انظروا فی ما نزّل علیکم بلسان علیّ و ما نزّل فی هذا الظّهور اتّقوا المختار یا اولی الابصار انّک انت ضع ما عند النّاس و خذ ما جائک من لدی الله انّه یجعلک غنیّاً عمّا فی السّر و الاجهار لاتحزن فی شیء و لاتصمت عن ذکر ربّک ان اذکره بین النّاس بالعشیّ و الابکار تمسّک بهذه الشجرة و قد اختلفت الأریاح و اشتدّت و کن علی سکینة و وقار ذکّر من لدنّا عباد الّذینهم آمنوا بالله خالق الظّلمة و الانوار و البهاء علیک و علی من تمسّک بالعروة الوثقی و اعرض عن الفجار.

مقابله شدمنشی محفل: یدالله رفعت

\*\*\* ص 36 \*\*\*

[نسخه دیگر لوح مبارک در کتاب سبز جلد19 ص38]

**از باغ الهی با سدره ناری آن تازه غلام آمد های های** هذا جُذَب اللّهی هذا خِلَعٌ یزدانی هذا قُمُصٌ ربّانی با ابحر حیوانی با کوثر روحانی آن ربّ انام آمد های های هذا عِذَبٌ سبحانی هذا لُطَفٌ رحمانی هذا طُرَزٌ عَذبانی از مصر عمائی آن یوسف شیرازی با عشوه و نام آمد های های هذا وُجَهٌ ازلانی هذا طُلَعٌ نورانی هذا بِدَعٌ قَدمانی آن قاتل عشاقان وان محیی محبوبان با سیف سهام آمد های های هذا سُیَفٌ عشقانی هذا رُمَحٌ غمزانی هذا سُهَمٌ مژگانی از خلف حجاب جان و از شهر لقای جانان با بخشش و انعام آمد های های هذا لُمَعٌ قدسانی هذا قِدَمٌ قِدمانی هذا کرم بدّائی آن جوهر ابقا از مخزن اسما با ظلّ غمام آمد های های هذا خُزَنٌ کنزانی هذا لُئَلٌ صدفانی هذا صفَتٌ اسمانی آن فارس میدان وان قاتل محبوبان با تیغ و حسام آمد های های هذا جیدٌ حَضرانی هذا صُدَر الطافی هذا عُذَبٌ احسانی آن موجد بیضا آن مظهر ابها در روز قیام آمد های های هذا اُلَهٌ بدعانی هذا رُبَبٌ قدسانی هذا مِلَحٌ مزائی آن سرّ جمال الله وان صرف جلال الله با صوت و پیام آمد های های هذا شغفٌ لمعانی هذا جُذَبٌ قدمانی هذا وله غیبانی با رنّۀ ورقاء با غنجۀ رَوحا با کاسه و جام آمد های های هذا هُکَلٌ غِلمانی هذا حِکَمٌ سبحانی هذا غُنَجٌ وَلْهانی با نار جهانسوز با راز جگردوز از مشرق لام آمد های های هذا رُقَصٌ عجبانی هذا کَبد شبّاکی هذا جگر حراقی آن باز شکاری از ساعد سلطانی با طبل و خیام آمد های های هذا طُیَرٌ رضوانی هذا صُعَدٌ قطرانی هذا وَرَقٌ خضرائی هم مقصد مقصود عالم

\*\*\* ص 37 \*\*\*

هم مظهر معبود آدم با جشن مدام آمد های های هذا قُدَرٌ عظمانی هذا عُظَمٌ قدرانی هذا جُیَشٌ ابدانی آن جوهر روح حق با صور انا الحق چون هادم اصنام آمد های های هذا رُنَنٌ سِریانی هذا غُنَنٌ عبرانی هذا لُحَنٌ فرقانی با جَعدۀ افشانی با گیسوی ثعبانی با رحمت الهام آمد های های هذا غُفَرٌ ازالی هذا کَرَمٌ بهّائی هذا هَبَةٌ رفعانی آن ساذج ارواح وان محرق اشباح با صولت ضرغام آمد های های هذا حُرَقٌ ارواحی هذا عِلَمٌ وجدانی هذا قِلم ثعبانی آن وجهۀ باقی چون صبح الهی در شام ظلام آمد های های هذا شُمُسٌ شرّاقی هذا قُمُرٌ لمعانی هذا نُجُمٌ طرزانی یک موی ز گیسویش یک بوی ز هندویش از وی به مشام آمد های های هذا بُعَثٌ نوّاری هذا حُشَر ربّانی هذا وُهَبٌ اللّهی از صبح وفای حق از فجر لقای حق آن عیش به کام آمد های های هذا وُلَدٌ شیرازی هذا سُرَجٌ مشکاتی هذا بُرَقٌ مصباحی صد جام به دستش صد دام به شستش با غمز تمام آمد های های هذا سُدَرٌ سدرانی هذا شجَرٌ عمرانی هذا غُمُزٌ فتّانی با اصبع لاهوتی با انمل یاقوتی با بطری رام آمد با نطق کلام آمد با شور تمام آمد های های هذا شُرَبٌ نوشانی هذا عُذَبٌ وَلهانی هذا حُرَکٌ روحانی آن شعله ربّانی آن آتش فارانی با برد و سلام آمد های های هذا مُلَحٌ بهّاجی هذا سُتَرٌ وَهّاجی هذا اُلَهٌ معراجی آن ظاهر مستور آن غائب مشهور از صحن به بام آمد های های هذا عُشَوٌ طرفانی هذا حاجب قوسانی هذا شُعَلٌ روحانی عیسی ز دمش زنده موسی ز غمش خسته

\*\*\* ص 38 \*\*\*

کان شمس تمام آمد های های هذا نُفَخٌ منّانی هذا رُوَحٌ روّاحی هذا کِلَمٌ تمامی آن قیصر سبحانی با افسر شاهنشاهی با تاج انَا اللّهی چون صبح ز شام آمد های های هذا تیجٌ وهّابی هذا صُبحٌ برّاقی هذا جُلَلٌ خلّاقی از خلف حجاب قدس و از ستر نقاب انس آن یار دلارام آمد های های هذا عُذَرٌ حورائی هذا کُئَسٌ بلّاری هذا عُیَنٌ غمازّی با رقصه قدّوسی با غمزه سبّوحی با کوب مدام آمد های های هذا طُیَرٌ فردوسی هذا شُهَقٌ طاوسی هذا نُغَمٌ ناقوسی در ارض الهی آن سرو سمائی با مشی و خرام آمد های های هذا طُوَرٌ الهامی هذا خُبَرٌ ذوقانی هذا سُطَرٌ سطرانی آن سیف الهی با جوهر یزدانی بیرون ز نیام آمد های های هذا سُیَفٌ قهّاری هذا عُتَبٌ غفّاری هذا بطش جبّاری آن بلبل گلزار از گلشن اسرار از دشت به دام آمد های های هذا طَرَبٌ جبّاری هذا اثر ربّانی هذا نَفَسٌ رحمانی محتجبان را مرگی منجمدان را دردی شاهنشه ایّام آمد آن کنز تمام آمد آن غیب بنام آمد رغم دل انعام آمد های های هذا شُکَتٌ سلطانی هذا کُکَبٌ محوانی هذا لُهَبٌ شعلانی.

آن نار الهی از نفس رحمانی قرن‌ها دمیده شد تا به لون دم عاشقان هوای صمدانی ظاهر گشت و بعد به روح ربّانی عهدها دمیده شد تا به لون جعد نگار مشهود گشت و لایعدّ و لایحصی طائف حول کعبۀ قرب ذوالجمال و سالک سبیل حرم ذوالجلال شد تا به شرف ظهور در این لوح مذکور آمد و به هیاکل ارواح قدسی از عشق الهی به خضوع و خشوع و قیام و جلوس به هیئة کلمات مرقومه در آیات مشهوده مشهود گشت

\*\*\* ص 39 \*\*\*

پس باید اطیار عرشی که قصد مقاصد معارج قدسی نمایند به وله و آهنگی تلاوت نمایند که جمیع من فی الملک را روح قِدَمی و حیات ابدی و زندگی دائمی بخشند لعلّ ترشحات النّار علی صدر الابرار قد کان باذن الله مرشوشا.

مقابله شد منشی محفل : یدالله رفعت

**باسم ربّنا العلیّ الاعلی**

ذکر منیر من العبد الی الّذی آمن بالله ثمّ اهتدی بشمس الّتی کانت عن افق الرّوح مشروقاً و رفع الی الله حتّی وصل الی مقام القرب فی رفرف کان عن افق القدس مرفوعاً و سمع لحنات الورقا علی اغصان کانت بیدالله فی رضوان الهویّة مغروساً کذلک یرفع الله من یشاء بامره و یضع الّذینهم استکبروا علی الله و کانوا الیوم عن جمال الله محروماً ان یا عبد لاتحزن عن شیء و لاتخف من احد و توکّل علی الله انّه ما من اله الّا هو له الخلق و الأمر و الیه یرجع الحکم فی لوح کان عن ایدی الظّالمین محفوظاً قل یا اصحاب الهدی ان یمسّکم من حزن او کدورة فاستبشروا فی انفسکم و ان ارادوا الظّالمون جسداً منکم دعوه لهم لتلبسنّ قمیص الحمرا و ترکبنّ علی براق الرّوح و تکوننّ فی فضاء القضا علی هواء الأمر مرکوضاً ثمّ احفظ نفسک و انفس الّذین هم آمنوا بالله و آیاته علی قدر مقدوراً و ان کشف القضا علیکم وجه البلاء فاصبروا ثمّ ارضوا لتکوننّ فی رضی الله و فی سبیل التّسلیم مسلوکاً کلّ ذلک امر من الله و حکمه فی سرادق القضا علی لوح کان عن الابصار مستوراً قل یا اهل البیان لاتتّبعوا اهواء انفسکم و لاتختلفوا فی امر الله و ان تنزل علیکم من آیة فاخفضوا جناح الذّلّ لها و لاتکوننّ فی انفسکم علی الکبر مغروراً و انّ هذا ما یبشّرکم به العبد و ینصحکم بامر کان من سماء الاحدیة عن غمام الله منزولاً قل یا قوم فکّروا فی الّذین کانوا قبلکم کیف قضی نحبهم علی الغفلة و انتم لاتمشوا

\*\*\* ص 40 \*\*\*

سبلهم و لاتتّبعوا هدیهم فاتّبعوا الّذی کان فی لجج الأنوار من فطرة الله مبعوثاً و لاتلتفتوا الی شیء من زخارف الدّنیا و لا الی الّذین تجدون فی قلوبهم غلّاً من الله و اولیائه ثمّ ارکضوا الی شریعة کانت من سحاب العزّ مرسولاً کذلک نقلّبکم الی آثار رحمة الله و نلقی علیکم من حکمة کان فی ازل الآزال خلف حجبات النّور مقنوعاً قل یا قوم لاتحرمو انفسکم و لاتبعدوا عن رضوان کان فیه نسمات الفردوس مهبوباً قل انّ الّذین یمنعونکم عن شریعة البقا اولئک لیس لهم من حبّ و کانوا من الغافلین علی الواح القدس من قلم الرّوح مکتوباً انّ الّذین تحدث فی قلوبهم حرارة الحبّ لایسدّهم من شیء و لایُمسکهم من امر و یسرعون بعیناهم الی مقام کان عن العالمین ممنوعاً ان یا جوهر الحبّ ان یسئلک احد ما اکتسبت فی سفرک ولّ وجهک عنه و قل قدّس الله انفسنا عن کلّ ما عرفتم و فزنا بمقام کان فی امّ الالواح علی خط الخفیّ مسطوراً و طیّرنا فی هواء الوصل حتّی وصلنا الی مدینة جعل الله ابوابها عن وجه مثلک مسدوداً ثمّ استعن بالله و انّه یلهمک فی جوابه من الحان حمامة البقا لتکون من نغمات القدس مغروداً و کذلک نلقی علیک من اسرار العلم و الحکمة لتکون فی سُبُل العرفان مسروعاً کذلک بشّرناک بالرّوح و القیناک معانی الّتی کانت من بیان الله فی صحف الغیب مرقوماً اذاً فالتفت رؤیاک فی ما اراک الله ثمّ احفظه فی خزاین قلبک و لاتقصصه علی الّذینهم اعرضوا و استکبروا و لم یکن همّهم فی الملک الّا دراهماً معدوداً و ان تلقی علیهم من ذکر یولّون وجوههم و هذا مبلغهم و هل یحبّ الجُعَل ان یدخل فی رضوان کانت فیه ریاحین الرّوح منبوتاً او نسمات الطّیب مرشوحاً لا فو الّذی جعلنی خادماً

\*\*\* ص 41 \*\*\*

لنفسه لن یمیلوا الیه بل یفرّون الی انفسهم المجتثّة فی نار کانت عن حطب الشّرک موقوداً اولئک هم الّذین نبذوا کلام الله وراء ظهورهم و زیّن لهم الشّیطان اعمالهم و بذلک اخذهم الله بذنبهم و جعلهم من نار الکفر محروقاً ان یا حبیب اسمع ندائی و خذ ما الهمناک بید القوّة و کن کقطعة النّار لتشتعل النّار فی قلوب الّذین هم انقطعوا الی الله و کانت صدورهم من لهیب الشّوق مشغوفاً ثمّ اقبل ما وصّیناک فی ملأ الرّوح و لاتکن من نار الله فی وادی العشق مخموداً قل انّ الّذینهم سرعوا الی الخیرات فی هذه النّار اولئک الّذین امتحن الله قلوبهم للایقان و جعلهم بخلع الأمر من قمص العرفان مخصوصاً و تتلقّیهم ملائکة الأمر و تعلّمهم سبل التّقوی و تبشّرهم الی اسرار کانت فی امّ الکتاب مذکوراً قل یا قوم هذا عبدالله و لم یکن الّا کاحد منکم و یدعوکم الی فردوس کانت الرّوح من عنده علی جسد العالمین مبذولاً و لایأمرکم الّا بالحقّ الخالص لیبلغکم الی عَلَم کان علی جبل النّور منصوباً قل اذاً ظهر الوجه عن خلف الحجاب و نزلت ملائکة الرّوح و جاء الله علی غمام کان فی هواء القدس مرکوباً قل یا قوم فاسرعوا الی الله و لاتخافوا من احد و لاتجعلوا انفسکم من روح الله مأیوساً و هذا ما ذکرنا لک فی هذا الکتاب و جعلناک بشیراً من لدنّا علی العالمین جمیعاً لترسل علی القلوب من نسمات القدس و تذکّرهم بایّام الّذی تنزل فیه الآیات من سحاب الفضل بدیعاً و ان لقاک اسم الله فانشر هذه الکلمات بین یدیه لیستبشر فی نفسه و لایکون عن جواهر الأمر محجوباً و قل له هل تحبّ رأسک ازید عن الله قل سبحان الله ما احبّه الّا بان یرفع علی القناة فی حبّک ان کان ذلک عندک مقبولاً

\*\*\* ص 42 \*\*\*

او یکون الصّدر عندک احبّ عن الله قل سبحان الله ماحفظته الّا لسهام الأعداء فی سبیلک و کان ذلک بین یدیک موجوداً قل لاتخف من احد و عرّ نفسک عن الحجبات فانّ الخیر کلّه بیدالله یحفظ من یشاء بامره و انّ الفضل کان من عنده علی العالمین بمثل هذا الشّمس فی افق العُلی مشهوداً فانقطع عن الدّنیا ثمّ طیّر فی هواء القرب و الاشتیاق لتکون من سمندر الشّوق بنار الله مأنوساً سیفنی هذه الایّام المحدودة و یطوی کلّما فیها فارجع الی رفرف کان فی ابد الایّام بین یدی الله مبسوطاً و قل انّا اجبناک و کنّا نذکرک فی ملأ الأعلی و ماوجدنا منک رائحة الحبّ لذا اذکرناک فی اللّوح لیجذبک الی محلّ کان عن افئدة المقرّبین منزوهاً و هذه من حمامة الأمر یغنّ علیکم من نغمات الفردوس لیجعلکم من لحنات الله مجذوباً و یبلغکم الی شریعة الحیوة و یسکنکم فی ظلّ رحمة کان فی جنّة العدن محدوداً و نختم القول علی ذکر الحبیب فی سرادق القلب لیکون کتاب المحبوب بخاتم الحفظ مختوما ثمّ البس قمص التّکبیر من حرر البقا علی الّذین تجد النّور فی وجوههم و کانوا فی جنّة الانقطاع مخلودا.

مقابله شدمنشی محفل: یداله رفعت

به خط مبارک حضرت عبدالبهاء **هوالله الاقدس الأعلی**

هذا کتاب من لدی العبد الی الّذی آمن بالله المهیمن القیّوم قل الحمدلله الّذی عرّفنی نفسه و ارجعنی الیه فی ایّام الّتی کلّ احتجبوا عن جماله و اعرضوا عن لقائه و کفروا بآیاته و کانوا من الّذینهم معرضون ان استبشر فی نفسک بما ایّدک الله لعرفانه و جعلک من الّذینهم موقنون ان اذکر ربّک فی کلّ الایّام و لاتصمت من بدایع ذکره و من یذکره فی ارضه انّه یذکره فی ملکوت امره و کذلک قضی الأمر فی الواح عزّ محفوظ انّا اردنا ان نفصّل لک فی اللّوح من هذا

\*\*\* ص 43 \*\*\*

النّبأ تفصیلاً ولکن سمعنا ضجیج اهل ملأ الاعلی فی امر الّذی کان مستوراً عن اعین العباد لذا امسکنا القلم و اختصرنا اللّوح و انّک فارض بما قضی لک و قل سبّوح قدوس ربّ العظمة و العلی و خالق الأرض و السّماء و ربّ الملائکة و الرّوح و انّا نسئل الله بان یوفّقک علی امره و یفتح علی وجهک باباً من ابواب الرّضوان لتحرّکک نفحاته فی کلّ الأحیان و انّه لهو المقتدر علی ما یشاء و انّه لهو العزیز المحبوب و الرّوح علیک و علی الّذینهم آمنوا بالله و نبذوا ما سواه عن ورائهم و یسبّحون بارئهم فی کلّ صباح و مساء و یتقرّبون الیه بوجوه کانت مستضیئة بانوار الله الملک المقتدر العزیز المحمود.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

**هوالله تعالی**

سبحانک اللّهمّ یا الهی تری ابتلائی فی کلّ الایّام قد حبستنی مع سبعین انفس من عبادک بما نزّلته فی الواح امرک من مبرم قضائک و منهم من کان ناظراً الیک و خاضعاً لک و خاشعاً لامرک و منهم من یعلو مرّة و یسفل اخری اسئلک بالّذین فتحت ابصارهم و یرون فی کلّ حین آیات قدرتک و بیّنات عظمتک بان تعفو عن الّذین غفلوا فضلاً و کرامة للّذین یطوفون فی حولک و یستضیئ وجوههم من انوار وجهک و تقلّب قلوبهم باصبعی قدرتک و انّک انت العزیز الکریم.

مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

جناب مهدی **به نام محبوب انام**

ای مهدی رحیق باقی از کلمه الهی جاری از دست عطا بیاشام و کوثر اطهر از شطر

\*\*\* ص 44 \*\*\*

منظر اکبری ساری از ید فضل بنوش قل لک الحمد یا من شرّفتنی باثر قلمک و نادیتنی بلسان مظهر ذاتک اذ کان فی سجن الظّالمین.

مقابله شد منشی محفل :یدالله رفعت

**قوله عزّ کبریائه**

یا ایّها النّاظر الی الوجه قد شهد قلمی الأعلی باقبالک و ابتهالک و خضوعک و توجّهک الی وجه ربّک الغنیّ المتعال قد کنز لک ما عملته فی سبیل الله انّه لایعزب عن علمه من شیء انّ ربّک لهو العزیز العلّام انت الّذی بک تضوّعت نفحات ذکر الرّحمن بین الامکان انّه یجزیک بالحقّ یشهد بذلک من عنده امّ الکتاب انّا کنّا معک اذ کنت ذاکراً بذکر ربّک و ناطقاً باسمه المهیمن علی الامکان طوبی لک بما بلّغت امر مولیک و فزت بما هو المقصود فی الزّبر و الالواح کلّ ذلک من فضل الله علیک ان اشکره فی الغدوّ و الآصال انّا نزّلنا لک الواحاً شتّی کلّ واحد منها یشهد بما ینطق به لسان العظمة فی هذا الحین الّذی جعله الله مطلع الایّام ان اقرئها مرّة بعد مرّة لتوقن بانّه یسمع ما کنت ناطقاً به و یراک فی کلّ الأحوال لو تطّلع بما قدّر لک لیأخذک السّرور علی شأن تطیر بقوادم الشّوق و الاشتیاق الی العزیز الوهّاب. ینبغی لکلّ من آمن بالله ان یعرف شأنک و مقامک و یسترضی عنک حبّاً لله الواحد المختار لاتنظر الی الخلق و اطواره بل الی الحقّ و الطافه الّتی احاطت الآفاق انّک انت الّذی مذکوراً لدی العرش و متوجّهاً الیک وجه الله

\*\*\* ص 45 \*\*\*

مالک الأنام لاتحزن عمّا ورد علیک قد ورد علی مولیک ما لاتحمل ذکره الاوراق انّما البهاء علیک و علی من معک و علی الّذین یتقرّبون الیک حبّاً لله مظهر الآیات.

مقابله شد منشی محفل :یدالله رفعت

حاجی ملّا مهدی

به خط مبارک حضرت عبدالبهاء **بسم الله الأقدس الامنع**

قد سمع الله ندائک و کان عالماً بما ورد علیک و انّه لهو الحقّ علّام الغیوب لایعزب عن علمه من شیء و قد رقم من قلم امره لوح عزّ محفوظ و فیه قدّر علم ما کان و ما یکون و فیه ستر اسرار الأمر من قلم الله المهیمن القیّوم کن سراج حبّ ربّک بین عباده لیستضیئ منک المقبلون فانظر فی السّراج انّه ولو کان واحداً لیشتعل منه الی ماشاء الله سراج بعد سراج کلّ منه یستضیئون کذلک فانظر فی افئدة الّذینهم انقطعوا عمّا عندهم و توجّهوا الی الله العزیز المحبوب فو عمری لو یستضیئ سراج قلب احد بحبّ الله لیشتعل منه افئدة الخلائق و انّ هذا لحقّ معلوم ولکن ینبغی لکلّ ذی سراج بان یحفظه من اریاح النّفس و الهوی بزجاجة ذکر اسم ربّک العلیّ الابهی کذلک مثل لک ملیک الاسماء فضلاً من عنده علیک و علی الّذینهم موقنون ان افرح بذکرک ربّک و بذکره ایّاک و انّ ذکره سبق کلّ ذاکر و مذکور طوبی لرجل استقام علی امره و للسان نطق بذکره و ثنائه و لقلب توجّه الیه بخضوع و خشوع ان اشکرالله بما ایّدک علی امره و جعلک ناصراً لدینه و ناطقاً بثنائه انّه لا اله الّا هو یختصّ من یشاء لحبّه و انّه لهو العزیز الودود بلّغ النّاس امر ربّک و دار معهم لأنّهم مابلغوا الی ذروه البیان و کانوا من الّذینهم مستضعفون و البهاء

\*\*\*ص46 \*\*\*

المشرق عن افق الفضل علیک و علی الّذینهم انقطعوا عن الدّنیا و اقبلوا الی مالک الاسماء و مامنعهم اعراض الّذینهم معرضون.

مقابله شد منشی محفل :یدالله رفعت

**الاقدس الاعظم الاکرم**

سبحان الّذی ظهر بالحقّ بسلطان کان علی العالمین مشهوداً انّه ینطق فی کلّ شیء انّه لا اله الّا انَا کذلک کان الامر فی اللّوح مسطوراً اذا تحرّکت افلاک ارادة مولیک و اتی المحبوب اعرض عنه من کان عن الانصاف محروماً لعمری قد وجد کلّ ذی شمّ عرف الرّحمن و سمع کلّ ذی سمع ندائه الّذی کان بالحقّ مرفوعاً ان یا احبّائی ان استقیموا علی الامر باستقامة تضطرب به افئدة الّذین کفروا بالله و آیاته الّتی کانت من سماء الوحی منزولاً طوبی لمن قام بین اهل الامکان و اخذ رحیق الحیوان باسم ربّه الرّحمن و سقی الموحّدین من اهل البهاء خمر الحمراء و المخلصین من رشحات الّتی ترشّحت من بحر ارادة مالک الاسماء کذلک زیّنا افق البیان بنیّر کان فی ایّام الله مرئیّا.

مقابله شد منشی محفل :یدالله رفعت

ی جناب مهدی الّذی زار البیت علیه بهاء الله

**العلیّ العظیم**

کتاب الهاء نزّل من لدی البهاء الی الّذی آمن بالله المهیمن القیّوم قد اصبحنا الیوم بذکر الله و ثنائه و نزّلنا الآیات و جعلناها بیّنات للّذینهم خلقوا بقوله کن فیکون لو یسئل احد عن مطلع آیات ربّک الکبری قل انّه بین ایادی الأشقیاء الّذین ارتکبوا ما نهوا عنه فی کتاب الله العزیز الودود

\*\*\*ص47 \*\*\*

هل القلم یقدر ان یجری علی ما ورد علیه هل اللّوح یستطیع ان یحمل ذکر مصائبه لا و عمری لو انتم تعرفون لتنفد الاقلام و الالواح و ماینتهی ما ورد علی المظلوم من الّذینهم کفروا بالله العزیز المحبوب یا احبّائی تمسّکوا بحبل الاستقامة و الاصطباء کذلک یأمرکم المختار انّه لهو المقتدر علی الغیب و الشّهود کم من عبد شهد و انکر و کم من عبد حضر و اعترف کلّ یعمل علی ما علیه انّ ربّک لهو الحقّ علّام الغیوب طوبی لمن نبذ ماسواه مقبلاً الی مولاه الا انّه من اهل البهاء فی لوح محفوظ تقرّبوا بالقلوب الی المحبوب و لاتتّبعوا کلّ مشرک مردود من یمنعه الیوم کتب من علی الأرض و ما ذکر فیها من القصص الاولی انّه لهو البعید المحروم قل یا قوم دعوا من علی الارض و ما عندهم عن ورائکم و توجّهوا الی الافق الّذی منه اشرقت انوار وجه ربّکم العزیز الغفور قل لایحیط احد بعلم شیء الّا الله ولکنّ النّاس لایفقهون عندنا علم ما فی الکتب و علم ما کان و ما یکون دعوا الاصنام و ما سمعتم منهم الا انّهم قوم منکرون قل لاتلتفتوا الی العمائم و کبرها و اذکروا الایّام الّتی فیها اتی الرّوح اعرض عنه العلما و اقبل من یصطاد الحوت ثمّ انظروا اذ اتی محمد رسول الله اعرض عنه اشراف القوم و علمائهم و آمن من یبیع التّمر کذلک قضی الامر ان انتم تفقهون قد فصّلت الکلمة بین الاشرار و الاخیار انّها لمیزان الله و صراطه لمن فی الغیب و الشّهود انّک اذا شربت الرّحیق الاطهر الّذی جری من قلم مالک القدر قم و قل یا قوم قد زهق الموهوم و اتی المعلوم ایّاک ان یمنعک اعراض المعرضین او اعتراض الّذین اعترضوا علی الله اذ اتی باسمه المکنون کذلک زیّنّا سماء اقبالک بکوکب البیان و قلبک بهذا الذّکر المخزون.

مقابله شد منشی محفل :یدالله رفعت

\*\*\* ص 48 \*\*\*

ی جناب حاجی ملّا مهدی

**الاقدس الاعظم**

ذکر من الله الی الّذی استهدی فی ایّام ربّه و فاز بانوار العرش و کان من المقبلین لیطیر من الشّوق الی الهواء الّذی قدّسه الله من ظنون المریبین ان یا عبد ان استمع النّداء من شطر العکّا سجن ربّک الابهی باَنّی انَا المظلوم الغریب خلقنا العباد لخدمتی انّهم کفروا بعد الّذی کشفنا لهم الوجه بنور مبین انّ الّذین غفلوا سوف یجدون انفسهم فی خسران عظیم قل لو اراد الله لیقبضهم بامر من عنده انّه لهو المقتدر القدیر انّهم ضعفاء مابلغوا حدّ البلوغ لایعرفون ما ینفعهم انّ ربّک لهو الغفور الرّحیم یدعوهم فی کلّ الأحیان و یذکّرهم بفضل من عنده لعلّ یتوجّهون الی هذا الأفق المشرق المنیر انّک یا ایّها السالک الی الله ذکّر عبادی لعلّ یضعون الهوی و یسرعون الی فاطر الأرض و السّماء کذلک امرتَ من لدن علیم حکیم ایّاک ان تتوّقف فی ذکر ربّک قد خلقناک لأمری فاعرف و قل الحمد لک یا اله العالمین ان وجدتَ فی قلب نفحات حبّ ربّک دار معه و ذکّره من قبلی قد سبقت رحمتی العالمین لاتمنعک الکدورات عن مالک الاسماء و الصّفات و لا الأحزان عن ثناء ربّک الابهی ان اشتغل بذکره بین عباده الغافلین لعلّ یسمعون نداء الله و یتّخذون الیه سبیلاً انّ ربّک لهو العزیز الکریم و البهاء علیک و علی من معک من احبّاء ربّک من کلّ صغیر و کبیر.

مقابله شدمنشی محفل : یداله رفعت

جناب حاجی ملّا مهدی علیه بهاء الله

**به نام خداوند قادر توانا**

\*\*\* ص 49 \*\*\*

قد اذّن موذّن الله عن یمین العرش انّ الّذین فازوا الیوم بما اراده المحبوب اولئک هم الفائزون و الّذین توجّهوا الی الافق الاعلی و انقطعوا عمّا بین الوری اولئک هم المخلصون ان‌شاءالله در کلّ احوال به عنایات الهیّه مسرور و فائز باشید بر مثل آن جناب لازم که کمال جد و جهد را بر الفت و اتحّاد احبای الهی مبذول دارید و به سراج حکمت و بیان من فی الامکان را به سبیل مستقیم و افق مبین هدایت نمایید بحر عذب حیوان موجود و مشهود ولکن ناس غافل به میاه منتنه متوجّه و مشغول قد غرّتهم الاوهام علی شأن ارتابوا فی ظهور الله و لقائه بعد الّذی ظهر بالحقّ فی هذا المقام المنیر فانظر فی قلّة عقولهم یدعون الاسماء فی الصّباح و المساء و ینکرون الّذی خلقها بالحقّ الا انّهم من الصّاغرین طوبی لمن نبذ ما عنده و جعل مراده ما اراد الله ربّ العالمین ذکّر النّاس بهذا الاسم الاعظم لیتنبّهنّ و یتوجّهنّ الی الله الفرد الخبیر انّا ذکرناک فی سنین متوالیات و ارسلنا الیک عرف القمیص من هذا المنظر المنیر اینکه در عیش جدید ذکر نمودید این امور لازال لدی العرش محبوب بوده انّه یبارک علیکم فی ما اردتموه فی رضائه انّه ولیّ من والاه لا اله الّا هو العزیز الکریم لاتحزن من شیء ان افرح بالفرح الاعظم و توکّل علی العزیز الحمید توجّهاً الی المنظر الاکبر شطر الله المقتدر المتعالی العلیم المحیط کذلک اذنّاکما رحمة من لدنّا انّ ربّک لهو العزیز العظیم البهاء علیک و علی الّذین آمنو بالله و توجّهوا الی وجهه العزیز البدیع.

مقابله شدمنشی محفل : یداله رفعت

قد نزّل لمن صعد و سکن فی جوار رحمة ربّه الغفور الکریم

\*\*\* ص 50 \*\*\*

**هو الظّاهر المشفق الغفور الرّحیم**

شهد المکنون لاسمی القیّوم انّه لا اله الّا انا العزیز المحبوب شهد المخزون و انّه هذا الظّاهر المشهود ینطق فی کلّ شیء انّه لا اله الّا انا المهیمن القیّوم انّ الباطن یطوف حول من ظهر بالحقّ و الظّاهر قام لثناء نفسه فی هذا الیوم الّذی فیه نطقت الاشیاء الملک لله مالک الوجود قد شهدت الکتب لهذا الاسم الاعظم و خضعت الصّحف اذ نزّلت الآیات من لدن منزل قدیم قد تشرّف العالم بظهور مالک القدم طوبی لمن اقبل و فاز و ویل للمنکرین قل هذا یوم یُری فیه شمس العدل خلف السّحاب بما اکتسبت ایدی الظّالمین و هذا یوم اخبر به الله یوم یقوم النّاس لربّ العالمین هذا یوم فیه یکلّم مکلّم الطّور اذ ظهر مالک الظّهور بسلطان مبین و هذا یوم تزیّن بذکره صحف الله العزیز الحکیم طوبی لمن نبذ العالم عن ورائه و اقبل الی الافق الاعلی بنار انجذبت بها افئدة العارفین و بنور اضائت به ظلمات الارض کذلک نطق القلم الاعلی اذ کان المظلوم مستویاً علی عرش اسمه الغفور الکریم ان یا قلم القدم یأمرک الاسم الاعظم بان تذکر من صعد الی الله الّذی سمّی بمهدی فی کتاب مبین ان اشهد بانّه اقبل الی الحق اذ کان الخلق فی حجاب غلیظ انّه لهو الّذی خرق الاحجاب باسم ربّه المقتدر القدیر و اقبل الی الله الی ان ورد فی جوار رحمة ربّه العزیز الکریم انّه لهو الّذی قطع البرّ و البحر شوقاً للقاء الله علی شأن یذکره الملأ الاعلی و اهل الجنّة العلیا یشهد بذلک لسان العظمة فی مقامه المنیع

\*\*\* ص 51 \*\*\*

لعمر الله قد انجذب باقباله اهل الملکوت کذلک یذکره من اتی بأمر لایقوم معه من فی السّموات و الارضین النّور المشرق من وجه ربّک مالک الاسما بعد فناء الاشیاء علیک یا من شربتَ رحیق الوحی من ید عطاء فاطر السّماء اذ اخذ الاضطراب سکّان الارض کلّها انت الّذی مامنعتک شئونات العالم و لا حجبات الامم انت الّذی نبذت مطالع الظّنون و اقبلت الی اسمی القیّوم الّذی اذا ظهر ناح العلماء کنوح الثّکلی و اضطرب العرفاء الّا من شاء الله الفرد الخبیر نشهد انّ منک ظهر الوفاء فی هذا الامر الّذی اذا ظهر نقض المیثاق کلّ غافل مریب اشهد انّک فزت بالبلی اذ ارتفع النّداء من شطر العظمة و الکبریاء طوبی لک یا مهدی و نعیماً لک یا مهدی انت الّذی کنت طائراً فی هوائی و ناطقاً بثنائی و قائماً علی خدمتی و حملت البلایا و الرّزیا فی سبیلی انّه لایعزب عن علمه من شیء کان معک فی کلّ الاحوال یشهد و یری و هو الشّاهد السّمیع انت الّذی ترکت الاوطان مقبلاً الی مقام الرّحمن الی ان اتّخذت امام وجهه لنفسک مقاماً هذا فضل لایعادله شیء فی الارض و السّماء یشهد بذلک من تزیّن به البقعة البیضاء هذا المقام المنیر طوبی لنفسٍ فازت بذکرک و ثنائک و لمن زارک بما نطق القلم الاعلی نشهد انّه من الفائزین انت الیوم تحت لحاظ عنایة ربّک الکریم کلّما تمرّ علیک رایة الظّهور یذکرک مکلّم الطّور بذکر یهتزّ منه من فی القبور و الحمد لله المقتدر العزیز الغفور.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

\*\*\* ص 52 \*\*\*

ی اخت ضلع جناب مهدی علیه بهاء الله

**الاقدس الابهی**

کتاب نزّل من سماء الوحی للّتی آمنت اذ سمعت نداء ربّها العزیز الحکیم لتقرّبها کلمة الله الی مقام لایری فیه الّا انوار وجهه العزیز الکریم انّا نذکر من اقبل من العباد ثمّ الّتی اقبلت من الاماء انّه لهو الغفور الرّحیم انّ الّذی فاز بایّام الله انّه من اهل الفردوس فی لوح عظیم و الّتی عرفت ربّها انّها من الفائزات لدی العرش العظیم ان یا امتی یذکرک لسان العظمة من هذا الشّطر البعید ان اشکریه بهذا الفضل ثمّ اذکریه فی اللّیالی و الایّام انّ ربّک لهو السّمیع البصیر کذلک نزّل لک من سماء الفضل ما جعله الله کوثر الحیوان لمن فی السّموات و الارضین. مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

ی امة الله خاله

**بسمی المهیمن علی الاسماء**

امتی امتی ینادیک لسان رحمتی من شطر سجنی و یخاطبک ملکوت بیانی من مقرّ عرشی لیفرح به قلبک و ینطق به لسانک فی ذکر ربّک المهیمن العلیم الحکیم فاعلمی انّا اجبنا کلّ کتاب حضر لدی العرش و ذکرنا من ارسله بذکر قرّت به ابصار العارفین قد سمعنا ندائک فی هذه المرّة و اجبناک بهذا اللّوح المبین طوبی لک بما سمعت نداء المظلوم و اقبلت الی الفرد الخبیر ان لاتحزنی من شیء ان اطمئنّی بفضل مولیک انّه یذکر کلّ عبد آمن و کلّ امة فازت بهذا الکوثر الّذی یسقی الله به

\*\*\* ص 53 \*\*\*

عباده المقبلین فانظری کم من ملکة ما فازت بالله و لقائه و انت فزت بالمقصود و ذکره الّذی لایُعادله ما خلق فی السّموات و الأرضین لعمری سیفنی ما یفتخرنّ به الملوک و الملکات و یبقی لک ما نزّل من قلمی العزیز العلیم ان اشکری ربّک بهذا الفضل و قولی لک الحمد یا ایّها المسجون و لک الثّناء یا ایّها المظلوم و لک البهاء یا بهاء العالمین.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

به خط مبارک حضرت عبدالبهاء ضلع ملّا مهدی

**بسم الله الاطهر**

یا ورقة السّدرة طوبی لک بما حرّکتک نسمات رحمة ربّک الرّحمن و انقطعتک عن الاکوان و قلّبتک الی شطر ایمن الفردوس مقرّ الّذی فیه اشرقت الانوار عن وجه ربّک العلیّ العظیم هنیئاً لک بما شربت من کأس الکافور خمر الطّهور فی هذا الظّهور الّذی فیه ظهر لوح المسطور الّذی کان مستوراً عن انظر الغافلین اذاً یکبّرنّ الله علی وجهک من هذا السّجن البعید و انّ بتکبیره تنطق السن کلّ شیء بتکبیر الله الملک العزیز العلیم ان استقمی علی حبّه ثمّ استنشقی روایح القدس عن قمیصی الّذی علّق بین السّموات و الارضین ان یا ایّتها الورقة تالله لو تنظرین الیه بعینی لتجدینه مشبّکاً من رماح المشرکین و سهام المنکرین و کلّ خیط من خیوطه ینادی بین الهوا و یقول یا ملأ الارض و السّماء لو تریدون ان تطلّعوا علی محبوبکم العلیّ الاعلی فانظرونی لتعرفوا ما ورد علیه من جنود الشّیاطین فانظروا یا قوم الی دم الّذی یجری منّی انّه لثار الله ولکنّ النّاس

\*\*\* ص 54 \*\*\*

هم فی غفلة مبین ولو انّا نفصّل لک ما ورد علینا لتسمعین ضجیج اهل ملأ الاعلی و صریخ ملائکة المقرّبین انّی لغلام بشّر بلقائی نقطة الاولی و من قبله النّبییّن و المرسلین فلمّا جئتُ عن سماء الامر و خرقت الاحجاب ارتفع ضوضاء المغلّین الّذین نقضوا عهد الله و میثاقه و نبذوا البیان عن ورائهم و یعبدون العجل من دون الله فویل لهم من عذاب یوم عظیم و انّک انت ان افتحی لسانک بذکری و ثنائی بین امائی لعلّ ینقطعن من انفسهنّ و اهوائهنّ و یتوجّهن الی مالک الملوک و السّلاطین و انّ ربّک یعلم ما ورد علیک لاتحزنی فی سبیله فتوکّلی علیه و انّه یحرسک بالحقّ عن ضرّ المفسدین و البهاء علیک و علی الّذین هم صبروا فی الشّداید حبّاً لله المقتدر العزیز القدیر.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

**هو المذکور فی الصّحف الاولی**

کتاب البهاء الی الاماء اللّائی شربن رحیق الحیوان فی ایّام الرّحمن و اقبلن بقلوبهنّ الی الله مالک الامکان یا امائی ان افرحن بذکری ثمّ استقمن علی حبّی کذلک یأمرکنّ صاحب الادیان لاتجزعن عن المکاره انّه قد یتغمّس فی بحر البلاء بذلک شهد مالک الاسماء فی اعلی المقام تنوح الذّرات لحزنه ولکنّ النّاس اکثرهم فی سرور و ابتهاج قد اخذتهم الغفلة فی ایّام الله سوف ینوحون علی انفسهم و لایجدون من مناص انّما البهاء علیکنّ یا اماء الله و علی من طاف حول الامر بروح و ریحان.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

ی ضلع جناب مهدی

\*\*\* ص 55 \*\*\*

**بسمی المبیّن العلیم الحکیم**

انّا نرسل نفحة الرّحمن من مصر المعانی و البیان الی امةٍ اقبلت الی الله اذ اتی بسلطان غلب العالمین طوبی لامةٍ وجدت عرف الآیات و اقبلت الی هذا الافق المنیر ان اشکری بما رزقک الله من ینطق بثنائه و ایّدک علی الاقبال اذ اعرض عنه کلّ عالم مریب لو تتوجّهین باذن القلب لتسمعین من الاشجار قد اتی المختار و من الاریاح قد ظهر محبوب العالمین طوبی لک بما فزت بایّام الله و سمعتِ ندائه من شطر سجنه العظیم توکلّی علی الله فی کلّ الاحوال ثمّ اذکریه بذکر تنجذب به افئدة القانتات اللّائی آمنّ بالله ربّ ما یری و ما لایری و ربّ من فی السّموات و الارضین.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

ضلع من صعد و امّ من حضر و فاز

**هو العادل الحکیم**

ذکر من لدنّا للورقة الّتی صعدت الی الافق الاعلی و فازت بانوار وجه ربّها العزیز الجمیل یشهد لسان المظلوم فی هذا السّجن الممنوع بانّها اقبلت و آمنت و شهدت و اقرّت و اعترفت بما نطق به لسان الله الملک العلیم الحکیم انّها فازت ببحر العرفان فی ایّام فیها اضطرب من فی الامکان الّا من شاء الله ربّ العالمین انّا ذکرناها من قبل فی الواح شتّی و نذکرها بعد ارتقائها فی هذا الکتاب المبین علیک یا امتی و ورقتی رحمة الله الّتی سبقت و فضله الّذی احاط من فی السّموات و الارضین ان افرحی بما شهد لک القلم الاعلی بما لایعادله ما خلق و یخلق یشهد بذلک کلّ مصنف بصیر

\*\*\* ص 56 \*\*\*

علیک بهاء الله و عنایته و ذکره و ثنائه بدوام اسمائه و صفاته انّ ربّک لهو الفضّال المعطی الغفور الکریم طوبی لک و لاسمی الّذی فی الذّهاب اذکره و فی الإیاب اصفه بما یستفرح به افئدة المقرّبین انّه قد اتّخذ لنفسه مقاماً امام عین ربّه الرّحمن الرّحیم لعمر الله هذا من فضله الاعظم ولکنّ النّاس اکثرهم من الغافلین کذلک قضی الامر و اتی البیان فی هذا اللّوح المقدّس العزیز البدیع.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

یا ورقه اخت امّ من ایّدناه علی خدمة هذه النّبأ العظیم

**هو الشّاهد من افق سماء العلم**

یا امتی یا ورقتی قد شهد لک القلم الاعلی باقبالک و حبّک و توجّهک الی وجه القدم اذ اعرض عنه العالم الّا من شاء الله العلیّ العظیم هذا یوم اخبر به رسول الله من قبل و من قبله الرّوح و من قبله من اتی بتسع آیات باهرات و سمّی بالکلیم فی کتابی المبین یا ورقتی جمیع کتب قبل و رسل الهی خلق را به این یوم امنع اقدس بشارت داده‌اند مع ذلک نفوس شریره غافله امّاره به اعتساف تمام بر قطع سدره قیام نموده‌اند طوبی از برای تو که به طراز محبّت الهی مزیّن گشتی و به ذکر و ثنایش فائز جمیع فضل در قبضه قدرت حق جلّ جلاله است به هر نفس اراده نماید عطا می‌فرماید چه مقدار از رجال که خود را صاحبان اسرار و از علمای اعلام می‌شمردند و چون اندک امتحان به میان آمد به اعراض و اعتراض قیام نمودند به شأنی که اهل ملأ اعلی به نوحه و ندبه مشغول و تو از فضل الهی و عنایت لایتناهی به عرفان سرّ مکنون و کنز مخزون

\*\*\* ص 57 \*\*\*

فائز شدی این مقام عظیم را به اسم حق جلّ جلاله حفظ نما و از عیون خائنین مستور دار البهاء المشرق من افق ملکوتی علیک و علی کلّ امة فازت بانوار عرشی العظیم.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

اخت ضلع اسم الله الّذی صعد الی الله

**به نام خداوند دانا**

ای امة الله الحمدلله به عنایات الهی و فیوضات رحمانی به عرفان مظهر اسرار فائز شدی و به مشرق وحی و مطلع الهام اقبال نمودی و از رحیق مختوم که من فی الامکان به قطره‌ای از آن معادله نمی‌نماید قسمت بردی آن رحیق عرفان حق است که اکثری الیوم از او ممنوع و محرومند جمیع عالم از برای او خلق شده‌اند و لکن محجوب مشاهده می‌شوند مگر نفوسی که به اسم او از مادون او گذشتند و به افق او توجه نمودند ان افرحی بذکره ثمّ اشکری ربّک العلیم جناب اسم الله مهدی علیه بهاء الله درباره شما ذکری نموده و آن ذکر به اصغای مالک اسماء فائز گشت این است نعمت باقیه که از سماء عطاء مالک بریّه نازل شده و می‌شود طوبی للحافظین طوبی للعارفین طوبی للآکلین قدر این نعمت را بدان و چون بصر و جان حفظش نما البهاء علیک و علی اللّائی آمنّ بالله الفرد الخبیر.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

امّ سید اشرف علیه بهاء الله

**بسم الله الاعظم الاعظم**

هذا کتاب من لدی الرّوح الی امة الله الّتی آمنت بربّها و کانت من القانتات فی الالواح

\*\*\* ص 58 \*\*\*

مذکوراً طوبی لک یا امتی بما اقبلت الی مقرّ کان عن انظر العالمین مستوراً و عرفت مظهر نفس الله بعد الّذی کان اکثر الرجال عنه محروماً فاعلمی بانّ کلّ امة آمنت بالله و زکّت نفسها انّها لخیر من الف رجال الّذین هم کفروا بالله و کانوا من رضوان القرب بعیداً و قد حضر بین یدینا ابنک الّذی شرّف بلقاء الله مرّة بعد مرّة و اخذته نفحات ایّام الّتی کانت فی کلّ الالواح من قلم الله مسطوراً لاتحزنی من شیء فتوکّلی فی کلّ الامور علی الله و انّه کان علیک وکیلاً و البهاء علیک و علی من اتّخذ الرّحمن لنفسه معینا.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

جناب ابو المعالی علیه بهاء الله

**بسمی المشرق من افق البیان**

کتاب یشهد فیه لسان الله مالک الوری و قلمه الاعلی لمن سمع حفیف سدرة المنتهی فی ایّام بشّر فیها کلّ نبیّ و کلّ کتاب و کلّ رسول امین یا ابا المعالی یذکرک من سمّی فی التّوراة بالالٰه الابدی و فی الانجیل بروح الحق و فی الفرقان بالنّبأ العظیم هل تعادل بذکری ایّاک کنوز الارض و السّماء لا و ربّ العالمین قد حضر العبد الحاضر بکتابک الّذی شهد لعظمتی و وحدانیّتی و فردانیّتی و اقتداری و رحمتی الّتی سبقت من فی السّموات و الارضین قد قرئه لدی المظلوم و وجدنا منه عرف محبّة الله العزیز العلیم طوبی لک بما وجدنا کتابک مطهّراً عن الظّنون و الاوهام و مقدّساً عن شبهات الّذین کفروا بالله اذ اتی بسلطان مبین انت الّذی تمسّکت بحبل

\*\*\* ص 59 \*\*\*

عنایتی و تشبّثت بذیل فضلی و نطقت بما نطق به الملأ الاعلی و اهل الجّنة العلیا یشهد بذلک لسان الله فی هذا المقام الکریم. یا ابا المعالی به لسان پارسی ذکر می‌شود تا جمیع بیان رحمن را بیابند و از بحر عرفانش بیاشامند بسیار عرایض به ساحت اقدس آمد ولکن از عریضه آن جناب نفحه بسیار خوشی متضوّع چه که حامل این کلمه بدیعه بود قولک ثمّ اسئلک یا الهی بان تمنّ علیّ بالبلاء فی سبیلک و لاتحرمنی من کأوس البلایا الّتی رزقتها عبادک و امائک. چه مقدار از مقبلین و عارفین که از اندک بلائی مکدّر مشاهده گشتند و آن جناب الحمدلله به مقامی فائز شدند که در سبیل دوست طلب بلا نمودند لعمری این کأس بزرگ است و امرش عظیم و مقامش کریم فی الحقیقه کأسی را طلب نمودی که جمال قدم لازال از او آشامیده و می‌آشامد طوبی للصّابرین ولکنّ الفضل کلّه للشّاکرین و للطّالبین شکر کن مقصود عالمیان را که تو را مؤیّد فرمود به این مقام اعلی و فائز نمود به آنچه اکثر اهل عالم از آن غافل و محجوبند طِر باجنجة الاشتیاق فی هواء محبّة ربّک انّه کتب لک من قلمه الاعلی اجر لقائه و الحضور تلقاء وجهه و القیام لدی بابه و الطّواف حول عرشه العظیم البهاء علیک و علی اقبالک و توجّهک و بدئک و رجوعک و علی کلّ مقبل مستقیم الحمدلله العزیز الحکیم.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

طا جناب آقا سید ابوالمعالی

**هو المشرق من افق البیان**

کتاب من لدنّا لمن اقبل الی الله و اراد ان یشرب کوثر العرفان من ید عطاء ربّه الرّحمن بهذا الاسم الّذی به اضطربت الاحزاب الّذین نبذوا الیقین عن ورائهم و تمسّکوا بمطالع الظّنون

\*\*\* ص 60 \*\*\*

طوبی لک بما اقبلت الی المظلوم اذ اعرض عنه العلماء و العرفا و الامراء الّا من شاء الله المهیمن القیّوم قل یا معشر العلماء دعوا العلوم قد اتی المعلوم بسلطان لایقوم معه من فی الملک و الملکوت قل هذا یوم فیه ینطق المیزان بانَا الممّیز المشهود و تنادی الارض قد استقرّ علیّ العرش و انا الحاشر النّاشر المحدّث المذکور قل یا قوم خافوا الله و لاتتّبعوا اهوائکم ان اتّبعوا من اتاکم بملکوت بیان ربّکم مالک الوجود طوبی لمن خرق الحجاب الاکبر باسم مالک القدر الّذی ینطق فی منظره الاکبر انّه لا اله الّا انا العزیز الودود قد حضر کتابک لدی المظلوم و سمعنا ضجیجک فی حبّ الله و اقبالک الیه و توجّهک الی الوجه فی هذا الیوم الّذی اعرض عنه کلّ غافل محجوب فلمّا سمعنا ندائک اجبناک بهذا اللّوح الّذی یجد منه المقرّبون عرف بیان الرّحمن و المخلصون ما عجز عن ذکره السن الغیب و الشّهود ان اشکر الله بما تحرّک علی ذکرک قلمی الاعلی و فزت بما یبقی به مقامک بدوام اسمائی الحسنی یشهد بذلک من عنده لوح محفوظ قم علی خدمة الله و امره ثمّ انصره بالذّکر و البیان علی شأن تنجذب به القلوب کذلک اظهرنا لک لئالی بحر عرفان ربّک لتشکر و تقول لک الحمد یا من بیدک زمام الکائنات و لک الثّناء یا من بندائک ظهر یوم القیام و تحرّک من فی القبور.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

جناب سید مهدی **هوالله**

ای طایران هوای رحمن به کلمات مسطوره از جمال احدیّه محجوب ممانید چه که آنچه از معارف الهیه و حکم ربّانیه که الیوم ناس به آن مفتخرند جمیع از نقطه ظاهر و به او راجع و آن نقطه از اثر

\*\*\* ص 61 \*\*\*

کلک رحمن به وجود آمده لذا لایق نه که ناس به آنچه مسطور شده مغرور شوند و در یوم اکبر مهجور مانند جهد نمایید که شاید به اعانت ربّانی به بحر معانی فائز شوید.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

جناب صفر  **هوالله**

مریبین و متوهّمین را از کأس یقین ربّ العالمین نصیبی نبوده و نخواهد بود پس خوشا حال آن نفوسی که به ایقان تمام در سبیل رحمن سالک شوند و از کلّ من فی الامکان چشم بر دارند نظر برای منظر اکبر خلق شده و قلب از برای کوثر عرفان نفس رحمان پس سعی باید تا قلب به عرفانش فائز شود و نظر به منظرش ناظر.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

جناب محمد حسین  **هوالله**

ذکر ایّام شداد در لوح سداد شده حق جمیع را به فتنه عظیمه در الواح بدیعه منیعه اخبار فرموده که شاید ناس در حین ورود آن مضطرب نشوند و از سبیل رحمن ممنوع نگردند مع ذلک بعضی از ناس از هبوب اریاح افتتانیّه به اصل هاویه راجع شده‌اند و از شطر احدیّه معرض مگر آن نفوسی که به نظر رحمن ناظرند و از کوثر اطمینان شارب و الرّوح علیک.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

جناب سیّد جبار  **هوالله**

ای بنده خدا این بنده خدا می‌گوید که چندین سند می‌گذرد که در هر صبح و شام آن به بلایای

\*\*\* ص 62 \*\*\*

لایحصی مبتلا بوده‌ام تا آنکه از قضای ربّانی به مقرّی ساکنم که ایادی احبا از وصول به ذیلم ممنوع شده و ارجل قاصدین از ورود به مقرّم مقطوع مانده قسم به آفتاب جهانتاب که الیوم از ظلم منتسبین در خلف سحاب محجوب مانده که لازال اراده چنین بود که جان در ره دوست انفاق شود و از ثری به رفیق اعلی شتابد ولکن هنوز به آن فائز نشدم چه که اکثر اهل بیان را لایق آنکه به عجلی عاکف شوند نه به حق ساجد چنانچه حال اکثری از اهل ارض عبده اصنامند چنانچه در بعضی از کتب مسطور است که نصف اهل ارض عاکف اصنامند و نصف دیگر از ملل مختلفه ان‌شاءالله از ما سواه منقطع شده به خلعت انّا لله فائز و مفتخر شوی.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

جناب سید هاشم **هوالله**

لازال لحاظ الله به عبادش متوجّه و اگر اقلّ من آن نظر عنایت از ارض و من علیها بر دارد البته کل به عدم راجع شوند ولکن الیوم محبوب آنکه احبای الهی به اخلاق روحانی در مابین عباد ظاهر شوند از هر نفسی روایح ریحان اهل اکوان استشمام نمایند مدّعیان محبّت را برهان لازم هر چه به لسان آید مقبول ساحت رحمن نیفتد الیوم فعل مقدّم بر قول است پس جهد نمایید تا از کلّ جوارح اعمال حسنه به ظهور آید اگر نفسی دعوی نماید که از اهل رضوان ربّانی است آن قول به مجرد ادّعا ثابت نشود بلکه صاحبان شامّه استشمام نمایند اگر استنشاق ریاحین نمودند مقبول خواهد شد و الّا مردود ای برادران من صریر قلم اعلی از طنین ذباب بسی ظاهر و ممتاز.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

\*\*\* ص 63 \*\*\*

**بسمه المظلوم الغریب**

ذکر من لدنّا لمن سرع بقلبه الی قبلة العالم و شهد بما شهد الله قبل خلق السّموات و الارض و قبل ان تقترن الکاف برکنها النّون لیجذبه ندائی الی ملکوتی مرّة بعد مرّة انّه لهو الملک العزیز العطوف ان استمع ما قاله المشرکون فی حقّی بعد ما جری بحر الحیوان من معین کلماتی و اهتزّ ­الفردوس من نفحات آیاتی و اشرقت شمس الاقتدار باسمی فی ایّامی قل ان تنکروا من ینطق بالحقّ و ما عنده هل عندکم ما یثبت به امرکم فأتوا به و لاتکونوا من الّذین انکروا فضل الله و برهانه بما اتّبعوا کلّ رجل موهوم کذلک انزلنا لک من الآیات ما قرّت به العیون بعد ما ذرفت انّ ربّک الهو المنزل المهیمن القیّوم.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

**هو الاقدس الاعلی الابهی**

کتاب من لدنّا لمن آمن بالله ربّ العالمین و سمع النّداء اذ ارتفع بالحقّ و اقبل الی الافق الاعلی اذ ظهر بهذا النّور المنیر انّ المقصود یذکرک فی هذه الایّام الّتی خصّصناها لاسمنا العلیّ العظیم و انّها سمّیت بایّام الهاء فی الواح ربّک المقتدر القدیر ان افرح بهذا الفضل الاکبر ثمّ اذکر هذا المظلوم الفرید ایّاک ان تحزنک شئونات الخلق ان اذکر الحقّ بذکر تنتبه به افئدة الراقدین قل قد اتی المقصود و ظهر سلطان العالمین انّه لهو الموعود فی کتب الله من قبل توجّهوا الیه و لاتکوننّ من الغافلین قل ایّاکم

\*\*\* ص 64 \*\*\*

ان یمنعکم ضوضاء العلماء عن التّوجّه الی الافق الاعلی دعوهم باهوائهم ثمّ اقبلوا الی مطلع وحی ربّکم العلیم الخبیر.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

**بسمی الاعزّ الاعلی**

ذکرٌ من لدنّا لمن اقبل الی وجهی بعد ما نطق لسان العظمة الملک الله الفرد الواحد المختار قد اتی یوم الله و وضع المیزان و نفخ فی الصّور و تکلّم مالک الظّهور ولکنّ النّاس فی وهم عجاب قد اخذهم الوهم علی شأن کفروا بالله مالک الرّقاب اذا جاء الوعد انقلب العالم کم من نور اظلم و کم من عالم غفل و کم من عارف منع عن المعروف کذلک قضی الأمر فی امّ الکتاب طوبی لمن اقبل الی الافق الاعلی انّه من اهل البهاء فی الزّبر و الالواح کذلک یبیّن الله لکم ما اراد فضلاً من عنده انّه لهو العزیز الوهّاب انّا وجدناک مقبلاً ارسلنا الیک ما طارت به الجبال.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

**هو المنادی باعلی النّداء**

قل التّوحید هو عرفان نفسی مقدّسة عن کلّ من فی العالم و منزّهة من شئونات العالمین انّه لهو الواحد الّذی لن تقابله الاعداد و به ظهر کلّ الوجود ان انتم من العارفین انّه لهو الاوّل الّذی لایأتیه الآخر و ینادی فی المنظر الاکبر قد اتی مالک القدر ان اقبلوا الیه و لاتکوننّ من الهائمین قل انّه لکان فی ازل الآزال فی علوّ

\*\*\* ص 65 \*\*\*

ارتفاعه و سموّ امتناعه لم یعرفه احد من الامکان حقّ العرفان یشهد بذلک کلّ عارف بصیر لایذکر عنده من شیء و لیس لاحد ذکر عند ظهور سلطانه المهیمن علی من فی السّموات و الارضین من اعترف بما نزّل فی هذا اللّوح لعمر الله انّه من الموحّدین و الّذی نطق بغیر ما انزله الله فی الکتاب انّه من الاخسرین کذلک علّمناک لتعلّم النّاس بالحکمة و البیان انّ ربّک لهو المبیّن الخبیر طوبی لمن اتّبع امر الله و عرف ما اراد من ذکره الحکیم لاتحزن من شیء ان افرح بالطاف ربّک و کن من الشّاکرین.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

**بسمی العزیز العظیم**

یا اهل العالم ان استمعوا ندائی من شطر سجنی العظیم انّه لا اله الّا هو و الّذی ینطق انّه لصراط الله لمن فی السّموات و الارض و رحمته الکبری لکلّ صغیر و کبیر انّا جعلنا نفسنا عرضة لمخاطر الدّنیا و مصیباتها فی سبیل الله ربّ العالمین و قبلنا البلایا کلّها اظهاراً لهذا الامر الّذی به فزعَ فزعُ الاکبر و نسف کلّ جبل رفیع یا اهل البهاء نوحوا فی هذه المصیبة الّتی بها فرح الظّالم و ناح الرّوح فی مقامه الکریم یا ایّها المذکور لدی العرش ان اذکر الّذین استشهدوا فی ارض الصّاد شوقاً لملکوتی العزیز المنیع قد افتی علیهم اضلّ النّاس و ارذلهم الّذی کفر بالله الفرد الخبیر تبّاً لقوم یحکم علیهم کلابهم و هم من الغافلین.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

**بسمه الباقی القائم**

یا الهی تعلم و تری ما ورد علی اصفیائک و امنائک فی بلادک الّذین نطقوا بذکرک و قاموا

\*\*\* ص 66 \*\*\*

فی اللّیالی و الایّام علی تبلیغ امرک و اعلاء کلمتک ای ربّ قد احاطت الاریاح سراج عدلک و الامواج سفینة امرک اسئلک بالدّماء الّتی سفکت فی هذه الایّام فی سبیلک و محبّتک و بالجسد الّذی جعله المشرکون ارباً ارباً بما آمن بک و اقبل الی افقک بان تقدّر لاحبّائک ما یحفظهم من شرّ اعدائک ثمّ اکتب لهم ما تقرّ به عیونهم و تفرح به قلوبهم ای ربّ قد اخذت الاحزان مظاهر اسمک الرّحمن اسئلک بان تبدّلها بالسّرور الاعظم انّک انت مالک القدم و سلطان الامم لا اله الّا انت المعطی الکافی العزیز الکریم.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

**هو الاقدس الاعظم**

ان یا قلمی کم من یوم سمعت حنینک لبلائی و ضجیجک لابتلائی هل ترید ان تذکر فی اللّوح ما یحزن به قلوب احبّائی او ما یفرح به کلّ قلب سلیم لعمرک انّی ماارید اشاهدهم فی الاحزان یشهد بذلک اسمی الرّحمن ان انت من العارفین لعمری لو نقصّ لهم کلّ ما ورد علی نفسی فی سبیلی لینوحون عبادی و یصیحون فی دیاری الی ان تفارق الارواح من اجسادهم یشهد بذلک لسانی فی ملکوت بیانی ان انت من العارفین انّک انت یا ایّها العبد الطّائر فی هوائی اذا سمعت صریر قلمی لاتحزن عن ذکره و توکّل علی الله العزیز الفرد الحکیم.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

**هو الاقدس الابهی**

ذکر من لدنّا لمن ذکر مولیه و اقبل الیه فی یوم اعرض عنه اهل الشّرق و الغرب الّا من اخذته

\*\*\* ص 67 \*\*\*

ید الفضل انّه لهو الفضّال القدیم قد حضر کتابک و قرئه العبد الحاضر تلقاء الوجه و اجبناک انّ ربّک لهو المجیب یسمع نداء الّذین آمنوا و یجیب کلّ مقبل توجّه الی الافق الاعلی انّه قد سمّی نفسه بالکریم نوصیک بالاستقامة الکبری فی امر الله مالک العرش و الثّری کم من عبد وصّیناه بها فلمّا بلوناه بحرف زلّ قدمه عن صراطی المستقیم اذا قرأت اللّوح و تنوّرت بانوار الایقان قل لک الحمد یا الهی الرّحمن بما وفّقتنی علی عرفان مشرق وحیک و مطلع الهامک اسئلک ان تجعلنی فی کلّ الاحوال مستقیماً علی امرک و حبّک انّک انت المقتدر القدیر.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

**بسمی المجیب العلیم**

قد اتت السّاعة و نفخ فی الصّور و المیزان ینادی انا الممیّز العلیم ابیّن و اظهر امام وجه العالم اعمال الامم و انا الشّاهد الخبیر لم یبق من ذرّة الّا و قد اظهرتها و انا العادل المستقیم قد جعلتنی مستویاً ید العدل فی ایّام الله ربّ العالمین هذا یوم فیه ینطق النّاقور و یصیح النّاقوس و ینادی الصّور الملک لله مالک هذا الیوم البدیع انّک یا ایّها السّامع اذا فزت باصغاء لوح ربّک ولّ وجهک شطر المظلوم و قل نفسی لبلائک الفدا یا من انفقت ما انت علیه فی سبیل الله العلیّ العظیم.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

جناب ورقا علیه بهاءالله

**هو الذّاکر النّاطق الامین**

یا ورقاء یا ایّها النّاظر الی الافق الاعلی یذکرک مالک الاسماء فی هذا المقام الّذی سمّی

\*\*\* ص 68 \*\*\*

بالبقعة البیضاء انّ ربّک لهو العلیم و اسمه الحکیم باید به عنایت الهی جمیع دوستان آن ارض را متذکّر داری تا کل بما ینبغی لایّام الله متمسّک شوند و عمل نمایند لعمری انّ الارض تحدّث و المیزان ینطق و امّ الکتاب ینادی قد اتی الوهّاب باسمه العظیم ان‌شاءالله کلّ بما یحبّ و یرضی مؤیّد شوند در جمیع احوال نفوس افسرده را به نار محبت الهی مشتعل نمایید و به آیاتش متذکّر دارید چه که خلق ضعیفند و حق قوی و مشفق طوبی لاهل البهاء انّهم من اهل السّفینة الحمراء لاتمنعهم الحجبات و لا الاشارات علیهم بهاءالله و عنایته و رحمته الّتی سبقت الوجود البهاء المشرق من افق البهاء علیک و علی الّذین فازوا بهذا المقام المحمود.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

تا جناب ورقا **اوست دارای عالم**

ای دوست جمیع را در بیان امر نمودیم که در این ظهور اعظم به چشم خود ببینند و به گوش خود بشنوند ولکن چون افق عالم به نور ظهور روشن شد اکثری امر الهی و وصیّت ربّانی را فراموش نمودند و به اوهام خود مشغول گشتند چهره آفتاب انصاف از ابرهای اوهام بی‌دانشان مستور و پنهان مانده در این صورت اگر حرکات شب‌پره جلوه نماید بعید نیست به اسم دوست انفس مستعدّه را به شطر احدیّه دعوت نمایید شاید از کوثر رحمانی محروم نمانند انّه لهو العطوف الغفور حق جلّ و عزّ لم‌یزل و لایزال لحظات عنایتش متوجّه دوستان بوده و خواهد بود انّه لهو الذّاکر العلیم.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

\*\*\* ص 69 \*\*\*

جناب ورقا علیه بهاءالله

**بسمی الظّاهر النّاطق العلیم**

قد توجّه الیک وجه القدم من هذا المنظر الکریم قد اراد العبد الحاضر لدی العرش ان یکتب الیک قلنا خذ قلمک انّا کنّا منزلین نلقی و ننزل و نرسل و انا المبعث المنزل المرسل المقتدر القدیر امرناه ان یحضر تلقاء الوجه بقلم و مداد فلمّا حضر انزلنا لک هذا الکتاب البدیع و ارسلنا الیک ما اردته من فضل ربّک الکریم کن قائماً علی خدمة امری و ناطقاً بثنائی و عاملاً بما اُمرت به اذ کنت حاضراً تلقاء عرشی العظیم انت الّذی توجّهت و اقبلت الی ان دخلت و حضرت هذه البقعة الّتی جعلها الله مطاف المخلصین انّا امرنا اسماً من الاسماء بان یقعد مستویاً اذا اراد ان ینطق بهذا الامر الّذی خضع به کلّ امر عظیم انت عملت بما امرناه من قبل انّ ربّک لهو الذّاکر العلیم تمسّک فی کلّ الاحوال بالحکمة و البیان لئلّا یرتفع نعاق الّذین کفروا بالله ربّ العالمین کبّر من قبلی احبّائی الّذین نبذوا سوائی و شربوا رحیق حبّی العزیز سوف یظهر الله عمل الّذین قاموا علی خدمة امره انّه یوفّی اجور العاملین البهاء علیک و علی اصفیاءالله ربّ العالمین.

مقابله شدمنشی محفل: یداله رفعت

جناب ورقا علیه بهاءالله

**هو العلیّ الاعلی**

یا ورقاء انّ مولیک یذکرک لتذکّر العباد و تبشّرهم برحمتی الّتی سبقت انّ ربّک

\*\*\* ص 70 \*\*\*

لهو الآمر الحکیم ان اطمئن بفضل الله انّه معک یسمع و یری و هو الشّاهد الخبیر البهاء علیک و علی اولیائی فی هناک ان اذکرهم من قبلی و انا المشفق الکریم.

مقابله شدمنشی محفل: یداله رفعت

ت جناب ورقا علیه بهاءالله الابهی

**هو المغرّد علی الاغصان**

غادرنا البیت مقبلاً الی ارض اخری متذکّراً ایّامی الاولی و ناطقاً بآیات الله ربّ العالمین سبّحنا و یسبّح معنا الاشیاء کلّها تعالی مولی الاسماء الّذی اتی بسلطان مبین قد انجذب اهل الملکوت من النّداء المرتفع من الشّطر الایمن من الطّور و القوم فی ضلال مبین ذهبنا الی ان بلغنا یمّ الماء جلسنا و سمعنا من خریره تالله قد اتی محبوب العالم و ظهر من قرّت بظهوره عیون المرسلین اذاً اخذنا قلمی الاعلی و اردنا ان نذکر من نطق بثنائی و طار فی هوائی و شرب من بحر بیانی و فاز بلقائی الّذی سمّی بورقا فی الصّحیفة الحمراء من قلمی الاعلی طوبی لمن یتذکّر بذکره و یسمع قوله فی هذا الامر البدیع انّک اذا فزت بلوحی و وجدت عرف بیانی سافر باسمی ثمّ اهد النّاس الی صراطی و عرّفهم امری و بشّرهم بفضلی و عنایتی ثمّ الق علیهم ما القیناک لعلّ یتّخذنّ لانفسهم سبیلاً الی الله العزیز الحمید البهاء المشرق من ملکوتی علیک و علی من یحبّک لوجه الله ربّ العرش العظیم.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

**هو العلیم الفضّال**

یا ورقا اعلم ثمّ اعرف انّا اصطفیناک لذکری و عرّفناک سبیل فضلی و رحمتی و سقیناک

\*\*\* ص 71 \*\*\*

کوثر بیانی من ید عطائی و اسمعناک ندائی و صریر قلمی و اخبرناک بما جری من رحیق عنایتی فی انهار جنانی و اخترناک للقیام علی خدمة امری المبین و ذکر نبأی العظیم قل سبحانک اللّهمّ یا الهی اسئلک باسمک الاعظم ان تجعلنی فائزاً بما انزلته فی کتابک المبین انّک انت ارحم الرّاحمین.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

**هو النّور المشرق من افق العالم**

هذا یوم فیه ینادی المقصود و یبشّر النّاس بامره المحتوم و رحیقه المختوم طوبی للّذین اقبلوا بوجوه بیضاء و قلوب نوراء و اخذوا کأس العطاء من ید مالک الاسماء و فاطر السّماء و شربوا باسمه المهیمن القیّوم قد ظهرت النّار السّدرة و نطق مکلّم الطّور من افق سماء الظّهور یا ملأ الارض تالله قد اتی الوعد و الموعود من مقامه المحمود یدعوکم الی الله مالک الغیب و الشّهود قد تجلّی الرّحمن علی من فی الامکان و ظهر المنظر الاکبر و مالک القدر یقول یا معشر البشر اقبلوا الی الافق الابهی ثمّ استمعوا صریر قلمی الاعلی انّه یهدیکم الی صراط الله ربّ ما کان و ما یکون یا ایّها المذکور لدی المظلوم انّا سمعنا ذکرک ذکرناک بما لایعادله ما عند الامم و لا ما عند الامراء و الملوک طوبی لک بما فزت بآثار قلمی الاعلی و نطق باسمک المظلوم اذ کان مستویاً علی عرش اسمه الودود انّا انزلنا الآیات و اظهرنا البیّنات و خرقنا الحجبات امام الوجوه بحیث مامنعتنا سطوة العالم یشهد بذلک من عنده کتاب مرقوم قد احاطتنا البلایا من کلّ الاشطار

\*\*\* ص 72 \*\*\*

و الرّزایا من الاقطار و کان قلم المختار ینطق فی العشیّ و الاشراق و فی البکور و الآصال انّه لا اله الّا انا الحق علّام الغیوب طوبی لمن سمع ندائی و اقبل الی افقی و نطق بثنائی و قام علی خدمة امری و تمسّک بحبلی الممدود انّک اذا اجتذبتک نفحات آیاتی و اخذک کوثر بیانی قل الهی الهی تری البعید اراد قربک و الفقیر بحر غنائک و العطشان کوثر عطائک اسئلک بانوار نیّر بیانک و اسرار کتابک و بافقک الاعلی و ما کان مخزوناً فی خزائن قلمک و کنائز علمک یا مولی الاسماء و فاطر السّماء بان تؤیّدنی علی الاستقامة علی امرک و القیام علی خدمتک ای ربّ ترانی مقرّاً بما نطق به لسان عظمتک فی ملکوت بیانک قوّ یا الهی قلبی و جوارحی بحیث لاتضعفها قوّة الاقویاء و لا شبهات العلماء ثمّ اجعلنی مشتعلاً بنار سدرتک و منوّراً بانوار عرشک اسئلک یا مسخّر الآیات بامرک الّذی به نصبت رایات ظهورک فی الآفاق و اعلام نصرک فی البلاد بان تکتب لی من قلم فضلک ما یکون معی فی کلّ عالم من عوالمک انّک انت المقتدر علی ما تشاء و فی قبضتک زمام الاشیاء تفعل ما تشاء و تحکم ما ترید لا اله الّا انت الفرد الواحد المهیمن العزیز الفضّال.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

**هو الشّاهد الخبیر**

قد سمعنا ندائک و رأینا توجّهک و اقبالک و اشتعالک فی هجر مولیک انّا

\*\*\* ص 73 \*\*\*

ذکرناک من قبل بما فاحت به نفحة الرّحمن فی الامکان نسئل الله ان یؤیّدک و یوفّقک علی ذکره و ثنائه و خدمة امره انّه هو المقتدر المهیمن القیّوم انّک اذا شربت رحیق الوحی من کأس بیانی و وجدت عرف الرّحمن من کلماتی قل الهی الهی هجرک اهلکنی و فراقک احرقنی و ظهورک حیّرنی و آیاتک اشعلتنی و بیّناتک جذبتنی اسئلک بالکلمة الّتی بها سرع المقرّبون الی مقرّ الفداء بان تکتب لی من قلمک الاعلی اجر لقائک و الحضور امام وجهک و القیام لدی باب عظمتک ای ربّ ترانی منجذباً من نفحات وحیک و طائراً فی هواء حبّک اسئلک بامطار فجر ظهورک و انوار وجهک بان تجعلنی فی کلّ الاحوال متمسّکاً بحبل فضلک و عاملاً بما امرتنی به فی کتابک انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت القویّ القدیر. حق اولیای خود را دوست داشته و دارد و از برای لقا و ظهورات عنایت و مرحمت آمده ولکن ظلم ظالمین و غفلت غافلین حایل شده چندی است ارض سجن مضطرب مشاهده می‌شود چه که نفسی از اهل بغضا مدّتی بر سریر حکومت جالس اگر چه به سقر راجع یعنی عزل شد ولکن الی حین ارض ساکن نشده لذا در اظهار کلمه اذن توقّف نمودیم انّه هو الفضّال الکریم و هو الغفور الرّحیم از او می‌طلبیم آنچه را که خیر دنیا و آخرت در آن است انّه علی کلّ شیء قدیر و بالاجابة جدیر.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

**بسمی المهیمن علی الاسماء**

در این حین سدره مبارکه که در فردوس اعلی به ید عنایت الهی غرس شده به این کلمه ناطق یا

\*\*\* ص 74 \*\*\*

اهل الارض دعوا ما عندکم من الاوهام و الظّنون هذا یوم فیه فکّ ختم الرّحیق المختوم باسم الله المهیمن القیّوم اقبلوا ثمّ اشربوا منه رغماً لکلّ غافل محجوب طوبی از برای نفسی که ندایش را شنید و به حلاوت بیانش فائز گشت قسم به انوار نیّر معانی که از افق سماء بیان شرق است هر نفسی به اصغا فائز شود مشتعل گردد اشتعالی که اعراض عالم و اعتراض امم او را منع ننماید و محروم نسازد و آثارش ظاهر و هویدا گردد از اوّل ایّام تا حین من غیر ستر و حجاب امام وجوه امرا و علما و فقها ندا نمودیم ندائی که آذان از برای اصغاء آن از عدم به وجود آمده و لکن عباد را زخارف ظاهره و الوان فانیه از نعمت‌های باقیه سرمدیّة منع نمود و محروم ساخت انّک اذا سمعت نغمات طیور المعانی علی اغصان البیان طهّر قلبک و صدرک بماء التّوجّه و الانقطاع و قل الهی الهی لک الحمد بما اظهرت صراطک بین عبادک و دعوت النّاس الی مشرق وحیک و مطلع الهامک و مصدر اوامرک و احکامک اشهد انّک اظهرت السّبیل و انزلت الدّلیل و امرت الکلّ بما یقرّبهم الیک و ینفعهم فی کلّ عالم من عوالمک اسئلک یا مالک الوجود بامواج بحر جودک و انوار شمس فضلک بان تؤیّدنی فی کلّ الاحوال لاکون ناطقاً بذکرک و مشتعلاً بنار حبّک و متذکّراً بآیاتک و طائراً فی هوائک و متمسّکاً بحبل عطائک و متشبّثاً بذیل کرمک ای ربّ تری عبدک مقبلاً الی افقک الاعلی و معترفاً بوحدانیّتک و فردانیّتک و مقرّاً بعظمتک و سلطانک اسئلک بالّذی سرع الی مقرّ الفداء شوقاً للقائک و اقبل الی سهام البلاء حبّاً بجمالک بان ترزقنی نعمتک الّتی انزلتها من سماء امرک و المائدة الّتی ارسلتها من ملکوت

\*\*\* ص 75 \*\*\*

بیانک انّک انت الّذی لاتمنعک صفوف العالم و لا جنوده تفعل ما تشاء و تحکم ما ترید لا اله الّا انت العزیز الحمید ثمّ اسئلک یا مالک القدم بالاسم الاعظم الّذی به نورّت العالم بان تقدّر لی خیر الآخرة و الاولی انّک انت مالک الاسماء و فاطر السّماء لا اله الّا انت المقتدر العزیز الوهّاب.

مقابله شدمنشی محفل: یداله رفعت

**هو النّاطق فی ملکوت البیان**

کتاب انزله المظلوم لمن اراد ان یشرب الرّحیق المختوم من ایادی عطاء ربّه المهیمن القیّوم لیقرّبه النّداء الی الافق الاعلی و یؤیّده علی الذّکر و الثّناء طوبی لمن سمع و فاز و ویل لکلّ غافل محجوب انّا سمعنا ذکرک ذکرناک من قبل و فی هذا الحین فضلاً من لدی الله مالک الغیب و الشّهود قد حضر العبد الحاضر امام الوجه بکتاب من احبّنی و تمسّک بحبلی و طار فی هواء حبّی و قام علی نصرة امری بین عبادی و کان فیه اسمک انزلنا من سماء الفضل آیات لایعادلها شیء من الاشیاء لتشکر ربّک مالک الوجود ایّاک ان تمنعک حوادث العالم عن مالک القدم او تحجبک شبهات الامم عن هذا الأمر المحتوم قل یا معشر البشر قد انار افق الظّهور بمالک القدر و ظهر ما کان مکنوناً فی کتب الله العزیز الودود ضعوا ما عندکم خذوا ما امرتم به من لدی الحقّ علّام الغیوب. از لغت فصحی به لغت نورا توجّه نمودیم امروز عالم به انوار ظهور منوّر و جمیع اشیاء به ذکر و ثنا و فرح و سرور مشغول در کتب الهی از قبل و بعد به یاد این یوم مبارک عیش اعظم بر پا طوبی از برای نفسی که فائز شد و به مقام یوم آگاه گشت

\*\*\* ص 76 \*\*\*

امروز صریر قلم الهی مرتفع و افقش مشهود طوبی از برای نفسی که شبهات و اشارات اهل عالم او را از مالک قدم منع ننمود و از بحر اعظم محروم نساخت طوبی لک و لمن بشّرک و هدیک الی صراطی المستقیم و نبأی العظیم کذلک اسمعناک ندائی الاحلی و ارسلنا الیک ما قرّت به اعین المقرّبین و نذکر فی هذا المقام ضلعک و نذکّرها بآیاتی و نبشّرها بعنایتی و رحمتی الّتی سبقت من فی السّموات و الارضین البهاء المشرق من افق سماء عنایتی علیک و علیها و علی الّذین ما خوّفتهم جنود الفراعنة و صفوف الجبابرة عن الله ربّ العالمین الحمدلله الملک الحق العدل المبین.

مقابله شدمنشی محفل: یداله رفعت

جناب ورقا علیه بهاءالله الابهی

**هو الظّاهر و هو النّاطق**

حمد حضرت مقصودی را لایق و سزاست که در یوم قیام به کلمۀ علیا خافیۀ صدور و خائنه اعین و شئونات مستوره را ظاهر فرمود به اقتدار قلم اعلی جمیع اشیا را مسخّر نمود و به نفوذ بیان من فی الامکان را به ظهور مکلّم طور بشارت داد اوست مکلّم و اوست قلم و اوست لوح رغماً لکلّ منکر بعید و کلّ معرض اثیم یا ورقا علیک عنایة الله مولی الوری الی حین سه عریضه از تو رسید و مخصوص هر یک جواب از شطر اعلای فضل نازل قل لک الحمد یا مالک الوجود و لک البهاء یا سلطان الغیب و الشّهود و لک العطاء یا من فی قبضتک زمام الاسماء و لک الفضل و البهاء یا مولی الورقاء و معینه و ممدّه نسئل الله تعالی ان یؤیّدک علی ما امرناک به فی الحضور انّه هو المشفق العطوف الغفور. عزیز و روح به فضل الهی مذکورند و به عنایت فائز

\*\*\* ص 77 \*\*\*

در جمیع احوال اولیا را به حکمت و بیان امر نموده و می‌نماییم و نسئل الله ان یوفّقهم علی ما یحبّ و یرضی البهاء المشرق من افق سماء بیانی علیک و علی من معک و یحبّک لوجه الله ربّ العرش العظیم و الکرسیّ الرّفیع یا عزیز عزّ الله به تو توجّه نمود و آن کلمه‌ای است که از فم حق جلّ جلاله ظاهر شده و می‌شود قل اشهد انّ کلّ عزیز یفتخر بالقیام لدی بابک و نبأک العظیم یا روح انّ الرّوح ینادی و یقول لبّیک یا مولی العالم اشهد انّک استویت علی عرش الظّهور و نطقت بما تکلّم به الطّور اشهد انّک اظهرت نفسک و تجلّیت بنورک السّاطع اللّمیع علی من فی العالم اسئلک ان تجعلنی معروفاً باسمک و قائماً علی خدمتک انّک انت المقتدر القدیر.

مقابله شدمنشی محفل: یداله رفعت

**انا المغرّد علی الاغصان و المنادی فی قطب الامکان**

قد نزل فی هذا الحین امر الله المحکم المتین یا ارض قرّت عیناک بما زیّنک الله بقدوم اولیائه و شرّفک بهم فی کلّ الاحوال یا محمّد علیک بهائی نامه جناب ورقا الّذی طاف حولی و طار فی هواء حبّی و قام علی خدمة امری به لحاظ عنایت فائز ذکر جناب میرزا عطاءالله علیه بهاءالله را نموده و همچنین ذکر بیت ایشان و نفوس مجتمعه در آن مذکور طوبی لک یا عطا و البهاء علیک من لدی الله مالک ملکوت الاسماء و لابیک الّذی جعله الله مالک الایجاد من فوارس مضمار المحبّة و الوداد یا محمّد بیتی که در آن ندای اولیا مرتفع و به ذکرالله مشغول او

\*\*\* ص 78 \*\*\*

عند الله مطاف ملائکه مقرّبین است طوبی لبیت تضوّعت فیه نفحات الوحی و ارتفع فیه ذکر الله المقتدر العلیم الحکیم جناب حکیم علیه فضل الله ربّ العالمین مذکور بوده و هستند مکرّر جناب امین علیه بهائی ذکرشان را نموده انّا انزلنا له ما فاح به عرف عنایه الله مقصود العارفین و جری باسمه من قلمی الاعلی کوثر البقاء قل خذه باسمی ثمّ اشرب منه رغماً للّذین انکروا البهاء و سلطانه و قدرته و اقتداره الّذی به طار النّوم من عیون المنکرین یا حکیم الیوم یومک اطلع من افق الصّمت ثمّ انطق بذکری الّذی به ارتفع النّداء من کلّ الجهات قد اتی الله من افق الاقتدار بسلطان عظیم یا حکیم علیک بهائی مریبین و معتدین عباد را از تلاوت دعای سحر که دیباج آن به این اسم مبارک اعلی مزیّن است نهی نمودند به کمال تصریح ذکر شده آنچه که سبب احتراق اکباد مشرکین و معرضین است چه که می‌فرماید اسم اعظم در آن موجود و مذکور مع ذلک مردم را از فیوضات فیّاض حقیقی که در آن اذکار مکنون محروم نمود قل یا غافل یا شیخ یابن باقر به راستی می‌گویم و لوجه الله می‌گویم تو هم لوجه الله بشنو کلمه مبارکه منوّرۀ ولکنّه رسول الله و خاتم النّبییّن به کلمه مبارکۀ یوم یقوم النّاس لربّ العالمین منتهی شد سر از خواب بردار و ملکوت بیان را طائف حول مشاهده نما یا اسد علیک بهاء الله الفرد الاحد اردنا ان نذکر من ذکرته الّذی سمّی بنور الله فی کتاب الاسماء یشکر ربّه المشفق الکریم نسئل الله تبارک و تعالی ان یؤیّده علی ما ینبغی لایّامه

\*\*\* ص 79 \*\*\*

و یهدیه الی صراطه الّذی یمشی و ینطق فی کلّ شأن انّه هو الله لا اله الّا انا الفرد الخبیر طوبی له و لابیه و امّه نسئل الله تعالی ان ینزل علیهما من سحاب فضله امطار رحمته و یقرّبهما الیه انّه هو السّامع المجیب الحمدلله العزیز الحمید ان یا قلم ولّ وجهک شطر من احبّنی الّذی سمّی بمیرزا قبل آقا علیه بهاء الله الابهی یا محمود قد ذکرک المحمود فی هذا المقام المحمود اشهد انّک سمعت ندائی و فزت بآثاری و اقبلت الی افقی اذ اعرض عنه العباد الّا من انقذه ذراعی قدرتی باسمی کذلک قضی الامر من لدی الله ربّ العرش العظیم و اولیای آن ارض را هم که در آن بیت حاضر بودند ذکر می‌نماییم نسئل الله تبارک و تعالی ان یسقیهم کوثر الاستقامة بحیث لاتمنعهم شوکة الجبابرة و لا سطوة الفراعنة امروز جوهر استقامت اعلی و اثمن از جمیع جواهرهای عالم مشاهده می‌شود این درّ ثمین را به عنایت کلمه مبارکه باید حفظ نمود چه که سارقین و خائنین بر مراصد منتظر طوبی لمن نبذ مطالع الاوهام و اخذ ما امر به من لدی الله مقصود المخلصین الهی الهی قوّ افئدة اولیائک لئلّا یمنعهم المعرضون عن الاقبال الی ساحة عزّک و بساط عطائک ای ربّ ایّد اولیائک علی التّمسّک بحبل فضلک و الانقطاع عن دونک انّک انت المقتدر المختار.

مقابله شدمنشی محفل: یداله رفعت

**به نام گوینده دانا**

یا محمد علیک بهائی در نامه شما که ورقا علیه بهائی ارسال نموده ذکر نبیل اکبر

\*\*\* ص 80 \*\*\*

علیه بهاء الله مالک القدر در آن مذکور و همچنین اذکار اولیا علیهم بهاء الله الابهی از قلم حبّ مرقوم هر یک به ذکر قلم اعلی فائز و از سحاب فضل امطار رحمت بر افئده و قلوب مبذول داشت نسئل الله ان یُنبت منها اوراد الحقائق و البیان انّه هو المقتدر العزیز المنّان یا محمد علیک بهاء الله و عنایته این مظلوم با مدّعیان محبتش با محبّت کامل و عنایت کبری رفتار نمود یشهد بذلک الارض و جبالها و اشجارها و اثمارها و البحار و امواجها و الشّمس و انوارها ولکن بعضی عهد وفا را شکستند و حبلش را قطع نمودند و در مدینه کبیره عمل نمودند آنچه را که عین محبت گریست و عبرات مخلصین و موحّدین جاری گشت از حق می‌طلبیم تو را تأیید فرماید بر استقامت کبری لتقوم علی خدمة الامر باستقامة لاتمنعها صفوف الارض و لا جنودها یا نبیل علیک بهاء ربّک الجلیل در لیالی و ایّام احزاب عالم را به عدل و انصاف و امانت و دیانت امر نمودیم و وصیّت فرمودیم ولکن اکثری هوی را بر هدی ترجیح دادند و بغی و فحشا را بر برّ و تقوی این ایّام یک صحیفه مقدّسه مبارکه که حامل آیات و الواح الهی است مخصوص شیخ ارض صاد یعنی ابن باقر ارسال نمودیم که شاید نفحات وحی و عرف معروف او را از منکر باز دارد و از ما عنده بما عندالله جذب نماید سبحان الله آیات خارج از احصا نازل و بیّنات امام وجوه ظاهر ساعت و اشراطش و قیامت و اسرارش باهر قلنا یا شیخ ان تخاف من ایمانک فاحفظ اللّوح فی جیب توکّلک اذ اسئلک الله فی موقف الحشر بایّ شیء آمنت به اذاً اخرج اللّوح و قل بهذا الکتاب المبارک العزیز المنیع اذاً ترتفع ایادی الممکنات الیه یأخذون و یضعونه علی عیونهم و یجدون منه

\*\*\* ص 81 \*\*\*

عرف العنایة و الالطاف و ما لایعرف احد من الاولین و الآخرین یا محمد علیک عنایتی امر به شأنی ظاهر و مشهود که حجج و براهین خاضع و خاشع و طائف حول ولکن حجاب اعمال کل را منع نموده و محروم ساخته از حق بطلبید کل را تأیید فرماید و توفیق بخشد تا در ایّام ظهور از تجلّیات انوار نیّر فضل و عطا محروم نمانند اگر چه الیوم مفتریات نفسیه در سرّ سرّ نار فتنه و بغضا افروخته سوف یظهر الله ما کان مکنوناً فی صدور المعرضین این ایّام ایّام ظهور ما انزله الرّحمن فی الفرقان است قوله تبارک و تعالی انّها ان تک مثقال حبّة من خردل فتکن فی صخرة او فی السّموات او فی الارض یأتی بها الله و همچنین یوم ظهور خائنه اعین و خافیه صدور است از حق می‌طلبیم اولیایش را حفظ فرماید و از شرّ نفوس غافله حراست نماید انّه علی کلّ شیء قدیر البهاء من الله علیکم یا معشر الاولیاء و علی الّذین یحبونکم لوجهه المشرق المنیر.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

جناب ورقا علیه بهاء الله الابهی

**بسمی الّذی به بدّل الله الشرّ البحت بالخیر البات**

الحمدلله الّذی بدّل الغضب و القهر بالرّحمة و النّصر و قدّر لکل قطرة من دماء شهدائه خلقاً لنصرة امره المبرم الحکیم و الحمدلله الّذی رفع علم الاقتدار مرّة بأمنائه و اصفیائه و اخری باعدائه انّه هو المقتدر الّذی لاتمنعه ارادات خلقه عمّا اراد و هو المقدّر العلیم لله الحمد وارد شد بر اولیا در ارضِ یا آنچه که سبب ظهورات ظفر و نصر است اگر این مقام و ما ستر فیه از قلم جاری شود جمیع احزاب عالم خود را طائف حول مشاهده نمایند

\*\*\* ص 82 \*\*\*

یا ایّها المذکور لدی العرش یوم یوم نصرت است لله الحمد ذیل حضرت سلطان از علمای شیعه و ارتکابات قبیحه ظالمه مطهّر و مقدّس و مبرّا بوده فی الحقیقه باید جمیع اولیا کما فی السّابق از حق جلّ جلاله حفظش را مسئلت نمایند الهی الهی اسئلک بآیاتک الکبری و ظهورات عظمتک فی ناسوت الانشاء و باللّئالی المکنونة فی معادن العباد و باثمار سدرات عنایتک فی البلاد ان تحفظ حضرة السّلطان بقدرتک و سلطانک ثمّ ایّده علی اظهار العدل لیستضیئ بنوره الآفاق ثمّ افتح یا الهی علی وجهه باب فضلک و غنائک و جودک و عطائک انّک انت المقتدر العزیز الوهّاب نامه آن جناب که در ذکر بعضی امورات نالایقه از خائنین بوده امام وجه قرائت شد طوبی لک و نعیماً لک چه که در جمیع احوال به حق ناظری و به ذکر خیر ناطق ادب از سجیّه انسان است و عندالله مقبول از حق بطلبید عباد را از این طراز مبارک منیر محروم نفرماید انّه هو السّامع المجیب امروز باید اولیا و اصفیا به تمام همّت بر نصرت امر الهی قیام نمایند ولکن به حکمت و بیان این مظلوم در لیالی و ایّام مقرّبان باب فضل و عطا را وصیّت می‌فرماید بر اصلاحی که سبب عمار عالم و تهذیب نفوس امم است باید از اموری که عرف فساد از آن منتشر است تجنّب نمایند و به هیچ وجه داخل نشوند حال بر اکثری از امرای ارض واضح و معلوم شده که این حزب جز به اصلاح و ما ترتفع به الدّولة و الملّة ناظر نبوده و نیستند و حضرت سلطان بنفسه بر این فقره آگاه و همچنین حضرت نایب السّلطنه ایّده الله ولکن اظهارش را مصلحت ندیده‌اند یا ایّها القائم امام الوجه و الطّائف حول العرش این ایّام مخصوص شهدای ارضِ یا سه کّرة نازل شد آنچه که عرفش به دوام ملک

\*\*\* ص 83 \*\*\*

و ملکوت باقی و بر قرار است وارد شد بر آن نفوس مقدّسه آنچه که روح الامین مع ملائکه مقرّبین نوحه نمودند طوبی لهم و نعیماً لهم استقامتی از آن نفوس مقدّسه ظاهر که سبب حیرت ملأ اعلی گشت یک فقره از آن سه فقره ارسال شد و بعد دو فقره دیگر ارسال می‌شود ولکن اخباری که رسید هر یک مخالف دیگری بود در بعضی از ظلم‌های وارده و از قلم اعلی مطابق آنچه ذکر نموده‌اند جاری و نازل گشت آنچه که آثار و ثمراتش در هر یوم ظاهر شده و خواهد شد لعمرالله اعدا نصرتی نمودند که شبه و مثل نداشته و ندارد سبحان الله خسارت کبری را ربح اعظم شمردند از حق شعور بطلبید که شاید بر آنچه عمل نموده‌اند آگاه شوند دوستان حق طرّاً را از قِبل مظلوم ذکر نمایید تا کل به نور ذکر الهی منوّر و متذکّر شوند لوحی هم مخصوص حضرات افنان علیهم بهاء الله و رحمته و عنایته و سایر احزاب عالم نازل ان‌شاءالله ارسال می‌شود در جمیع احوال باید به انتشار آثار مشغول باشید و مجالس و محافل را از نفحات عنبر بیان معطّر دارید انّه یؤیّدک و یوفّقک و هو المشفق الکریم البهاء المشرق من افق سماء عنایتی علیک و علی من معک و یسمع قولک فی هذا النّبأ الّذی به ارتعدت فرائص کلّ مشرک اثیم الحمدلله العلیم الحکیم.

مقابله شدمنشی محفل: یداله رفعت

**هو العلیم**

قد ذکرک من هاجر الی الله الّذی قطع البرّ و البحر الی ان ورد و سمع نداء المظلوم فی السّجن ذکرناک بهذا اللّوح البدیع لتشکر ربّک الّذی خلقک و غفرک و عرّفک سبیله المستقیم

\*\*ص 84 \*\*\*

طوبی لمن حبس فی سبیلی و وجد عرف عنایتی و فاز بذکری و لوحی المشرق المنیر یا مرتضی انّا نوصیک و الّذین آمنوا بالاستقامة علی هذا الامر الّذی به نطقت الاشیاء الملک لله ربّ العالمین البهاء علیک و علی الّذین مامنعهم نعاق الّذین کفروا بیوم الدّین کذلک نطق القلم فی السّجن الاعظم نعیماً لمن سمع ویل للمنکرین و لکلّ جاهل مریب.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

جناب حاجی یوسف علیه بهاء الله

**بسمی الذّاکر العلیم**

کتاب انزله المقصود لیهدی النّاس الی صراطه المستقیم و یقرّبهم الی مقام تنادی فیه السّدرة الملک لله ربّ العالمین یا یوسف اسمع النّداء من شطر المظلوم انّه یذکرک و یؤیّدک علی التّقرّب الی الغایة القصوی و الذّروة العلیا المقام الّذی استقرّ فیه عرش عنایة ربّک الغفور الکریم اشکر الله بما وفّقک علی الاقبال اذ اعرض عنه کلّ عالم بعید قل **الهی الهی** انا عبدک و ابن عبدک قد اقبلت الیک و اردت من بحر جودک ما یجعلنی منقطعاً عن دونک و ناطقاً بثنائک و طائراً فی هوائک اشهد انّ رحیق ثنائک اخذنی و سلسبیل بیانک اسکرنی اسئلک بلحاظک و ندائک و بالامر الّذی به سخّرت الکائنات و اجتذبت الممکنات بان تنزل علیّ من سماء عطائک ما یطهّرنی من ما شبهات الّذین انکروا ظهورک و جادلوا بآیاتک و اعرضوا عن مشرق صفاتک و مطلع اوامرک ای ربّ قدّر لی بجودک ما یجعلنی ثابتاً علی امرک و خدمة اولیائک انّک انت المقتدر الغفور الرّحیم.

مقابله شدمنشی محفل: یداله رفعت

\*\*\* ص 85 \*\*\*

جناب ملّا ممیش علیه بهاء الله

**هو النّاظر من افقه الاعلی**

یا ملّا اسمع نداء مولی الوری من شطر السّجن انّه یقرّبک الی الله و یطهّرک عن العصیان و یسقیک کوثر الحیوان من ایادی الفضل و العطاء انّه هو العزیز الوهّاب قد انزلنا لک فی هذا اللّیل ما یجذبک الی الله ربّ الارباب قل یا ملأ الفرقان افتحوا عیونکم قد اتی الرّحمن بقدرة و سلطان ایّاکم ان تمنعکم شبهات البشر عن المنظر الاکبر او تخوّفکم سطوة الظّالمین الّذین نقضوا المیثاق فی المآب انّک اذا سمعت نداء المظلوم و شربت رحیقی المختوم باسمی القیّوم قل الهی الهی لک الحمد بما اسمعتنی ندائک الاحلی و اریتنی آثار قلمک الاعلی اسئلک بالکلمة الّتی به انجذبت الارض و السّماء بان تجعلنی من الّذین ما منعهم شیء من الاشیاء عن التّوجّه الی انوار وجهک یا فاطر السّماء و مالک ملکوت الاسماء ای ربّ تری عبراتی و تسمع زفراتی اسئلک بحفیف سدرتک و خریر ماء عنایتک بان توفّقنی علی ما تحبّ و ترضی ای ربّ انا عبدک و ابن عبدک معترفاً بظهورک و اقتدارک و عظمتک و سلطانک اسئلک ان لاتخیّبنی عن کلّ خیر انزلته فی کتابک و قدّرته لاصفیائک انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت العلیم الحکیم.

مقابله شدمنشی محفل: یداله رفعت

جناب ورقا علیه بهاءالله الابهی

**هو المقتدر علی ما یشاء و هو المهیمن القیّوم**

\*\*\* ص 86 \*\*\*

یوم الهی بنفسه ندا می‌نماید و من علی الارض را به افق اعلی دعوت می‌فرماید این یوم در مقامی نوری است ساطع مقرّبین را به صراط مستقیم راه نماید و از نبأ عظیم آگاهی بخشد یا واو علیک بهائی و عنایتی در این حین احد اغصانی الّذی سمّی بضیا فی الصّحیفة الحمراء حضر و ذکرک ذکرناک بآیات احاطت من فی السّموات و الارضین و در مقام اخری این یوم کوثر حیوان است از برای من فی الامکان اوست سلسبیل حقیقی و کوثر معنوی تشنگان را از ید عطا عطا فرماید آنچه را که سبب حیات سرمدی است قل هنیئاً للشّاربین یا را علیک بهائی و عنایتی جمیع عالم از برای عرفان این یوم مبارک خلق شده‌اند ولکن اکثر اهل عالم محروم الّا من شاء الله ربّک و در مقامی اوست دارای دفتر عالم و نزد اوست اسرار امم مرّة تراه مستویاً علی عرش البیان و یعلّم النّاس بما یقرّبهم و یعرّفهم و ینفعهم و اخری تراه مترجماً للاحزاب کلّها کذلک نطق قلمی الاعلی فی هذا الحین المبارک المبین و اگر اسرار این یوم ذکر شود کل را منصعق بینی الّا معدودی یا ورقاء علیک بهاء الله مالک ملکوت الاسماء الحمدلله فائز شدی و عمل نمودی آنچه را که در حضور القا شد طوبی لک و لمن سمع ندائک فی امر مولیک مکرّر این ایّام به ذکر قلم اعلی فائز شدی نسئل الله ان یؤیّدک علی تسخیر القلوب باسم ربّک العزیز المحبوب. یا عزیز لدی العرش مذکوری و به عنایت فائز یا روح الله اشکر الله بما ایّدک و وفّقک و احضرک و اسمعک ندائه الاحلی فی افقه الاعلی البهاء علیکم و علی من یحبّکم و یسمع قولکم فی هذا الکتاب العظیم.

مقابله شدمنشی محفل: یداله رفعت

\*\*\* ص87\*\*\*

جناب ورقا علیه بهاء الله

**المشرق من افق اللّوح**

یا ورقا قد حضر ما ارسلته الی العبد الحاضر لدی العرش و فاز باصغاء المظلوم فی هذا المقام الکریم و نجیبک بهذا اللّوح انّ ربّک لهو المشفق العزیز العلیم ذکّر النّاس بایّامی و عرّفهم ما ینبغی لهم فی هذا الیوم الّذی نصبت رایة انّه لا اله الّا انا العزیز العظیم البهاء علیک و علی من یسمع قولک فی هذا الامر البدیع.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

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

قد حضر لدی المظلوم کتابک و ذکره العبد الحاضر لدی الوجه و فاز باصغاء من عنده امّ الکتاب سمعنا ما نادیت به الله طوبی للسانک بما اعترف بما نطق به لسان العظمة قبل خلق الاشیاء انّه لا اله الّا انَا العزیز الوهّاب نشهد انّک وجدت نفحات الوحی و اقبلت الی الافق الاعلی اذ اعرض عنه علماء الارض و فقهائها فی یوم نادی المناد الملک لله ربّ الارباب انّک اذا فزت ببیان ربّک الرّحمن قل الهی الهی انت الّذی بآیاتک تحرّکت افلاک الوجود و بجودک ظهرت لئالی بحر علمک یا مالک الغیب و الشّهود اسئلک بانوار وجهک و اسرار کتابک و باسمک الّذی به سخّرت ارضک و سمائک بان تویّدنی علی ذکرک و ثنائک و ما یبقی به ذکری فی زبرک و الواحک ای ربّ اجد عرف ظهورک انّه اخذنی علی شأن اقبلت الیک

\*\*\* ص 88 \*\*\*

و نطقت بثنائک اسئلک ببحر آیاتک و اشراقات انوار نیّر امرک بان تقدّر لی من قلمک الاعلی خیر الآخرة و الاولی و تجعلنی فی کلّ الاحوال قائماً علی خدمتک و ناطقاً بذکرک و مقبلاً الی افقک و متوجّهاً الی انوار وجهک ای ربّ ترانی مقبلاً الیک و متشبّثاً باذیال رداء رحمتک اسئلک بان لاتخیّبنی عمّا عندک انّک انت المقتدر العزیز الفضّال.

مقابله شدمنشی محفل: یداله رفعت

**152**

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهی**

سبحانک یا الهی و مقصودی و معبودی تسمع نداء احبّائک و تری عمل اولیائک انّهم لایرون لانفسهم من ذکر و لا ثناء و لا بیان و لا عمل و لا مال الّا بحولک و فضلک و عنایتک و لاتجمع عندهم زخارف الدّنیا الّا و یکون قصدهم الانفاق فی سبیلک و لایحبّون شیئاً من الاشیاء الّا لاعلاء کلمتک و ارتفاع امرک اولئک اصفیائک بین خلقک و امنائک فی بلادک لایقعدون الّا باسمک و لایقومون الّا بذکرک و لایأکلون الّا و یکون ممتزجاً بشکرک و حمدک اسئلک یا مطاف الملأ الاعلی بان تؤیّدهم فی کلّ الاحوال کما ایّدتهم من قبل لیظهر منهم فی کلّ حین ما یصعد الیک و یکون معطّراً بعرف رضائک ثمّ اسئلک یا سلطان العطاء و مالک ملکوت الاسماء بندائک الاحلی و آیات قدرتک فی ناسوت الانشاء بان تنزل علی من اقتصر اموره علی ذکرک و ثنائک بین عبادک و قام علی خدمة

\*\*\* ص 89 \*\*\*

امرک من سماء فضلک امطار کرمک و رذاذ جودک و اساکیب عنایتک انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت الآمر الحکیم.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

**هو السّامع المجیب**

قل الهی الهی کم من زفرات صعدت فی ایّامک و کم من عبرات نزلت فی هجرک و فراقک ای ربّ تسمع ضجیج المشتاقین و صریخهم فی ایّامک هم الّذین ذابت اکبادهم من نار حبّک و احترقت قلوبهم فی بعدک اسئلک بنور وصالک و نفوذ امرک الّذی احاط بلادک و دیارک بان تقدّر للآملین الحضور امام وجهک و القیام لدی باب رحمتک ای ربّ قد خلقتهم لاصغاء ندائک و مشاهدة انوار جمالک اسئلک بجودک الّذی احاط الوجود بان لاتمنعهم عمّا خلقتهم له ای ربّ تری المقبلین اقبلوا بوجوه نوراء الی مقامک الاعلی و المقبلات فی بیتک یا مولی الوری و ربّ الآخرة و الاولی ان تمنعهم یا الهی عن باب فضلک بایّ باب یتوجّهون اسئلک یا مالک القدم بالاسم الاعظم الّذی استوی علی عرش البیان فی قطب الامکان بان تقدّر لعبادک و امائک ما تقرّ به عیونهم و تفرح به قلوبهم و تطمئنّ به نفوسهم انّک انت الّذی باسمک نصبت رایة یفعل ما یشاء و علَم یحکم ما یرید و انّک انت العزیز الحمید ای ربّ تری الموحّدین بین ایادی المشرکین و ما ورد علیهم من طُغاة خلقک و بغاة عبادک اسئلک بان تحفظهم بجنود قوّتک و صفوف اقتدارک ثمّ اکتب لهم ما ینبغی لسماء کرمک و بحر رحمتک و شمس جودک انّک انت المعطی المشفق الغفور الکریم.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

\*\*\* ص 90 \*\*\*

**هو النّاظر و هو السّامع و هو المجیب**

ای مقبل الی الله ندای مالک اسماء را در این لیله بلماء که نور بیان عالم را روشن نموده بشنو نفوسی که خود را از اهل دانش و بصیرت می‌شمرند به اصغای صریر قلم فائز نه و به اوهامات امم مشغول در قرون و اعصار حزبی از احزاب که خود را اعلی الخلق می‌شمردند و اتقی العباد می‌دانستند یعنی حزب شیعه نزد ظهور محک الهی از اخبث ناس و اخسرهم مشاهده گشتند در لیالی و ایّام بر منابر عند ذکر اسم قائم قیام می‌نمودند و عجّل الله فرجه می‌گفتند و نتیجه این قول کذب عجّل الله فی نقمتهم شد کل به سقر راجع الّا معدودی چنانچه به فتوای آن نفوس از عالم و جاهل در اطفاء نور الهی کوشیدند و مطلع آیات را شهید نمودند سبب و علّت این ظلم اکبر آنکه نفوسی کذّاب با آن حزب مردود متّحد گشتند و به صد هزار حیل و مکر ذکر ناحیه و جابلقا و جابلصا و امثال آن به میان آوردند به قصص کذبه در قلوب و رؤس فرقه غافله رسوخ نمودند و الی حین آن حزب منتظرند که از جابلقای موهوم این امر معلوم ظاهر شود هیهات هیهات حال هم نفوسی چند از ناعقین در ارض کاف و را بر اعراض و انکار قیام نمودند و در صدد ترتیب امثال آن امور موهومه بوده و هستند آنقدر ادراک ننموده‌اند که امروز یوم الله است و در جمیع صحف و زبر و کتب این یوم به این نسبت کبری معروف مع ذلک مجدد به اسامی قبل تشبّث نمودند بگو ای ملحدین اگر حزب فرقان از آنچه به آن متمسّک بودند ثمری دیدند شما هم خواهید دید قل اتّقوا الله یا قوم و لاتکونوا من الّذینهم لایفقهون هذا یوم لایذکر فیه الّا الله وحده و اولیائه الّذین قاموا علی الامر بامره المبرم الحکیم بگو امروز

\*\*\* ص 91 \*\*\*

کتب عالم کفایت نمی‌نماید مگر به این کتاب ظاهر باهر مبین امروز امّ الکتاب ناطق و مکلّم طور ظاهر و مبین جمیع امور معلّق به اراده‌اش بوده و خواهد بود حضرت مبشّر نقطه اولی به انَا اوّل العابدین ناطق و این قوم بی‌حیا در اضلال عباد ساعی و جاهد طوبی لک بما شربت رحیق الاستقامة من کأس بیان ربّک الحکیم ان احفظ هذا المقام باسمی منقطعاً عن الّذین کفروا بالله ربّ العالمین قد حضر العبد الحاضر لدی الوجه و ذکرک عند مولیه ذکرناک بهذا الذّکر البدیع رأینا اقبالک و سمعنا ندائک اجبناک بآیات لاحت من افقها شمس فضل ربّک المشفق الکریم البهاء علیک و علی کلّ ثابت مستقیم.

مقابله شدمنشی محفل: یداله رفعت

**بسمی المهیمن علی من فی الارض و السّماء**

کتاب انزله الله بالحقّ و فیه یأمر النّاس بالعدل و التّقی انّه لمولی الوری فی قبضته ملکوت الامر و الخلق و فی یمینه ازمّة من فی السّموات و الارضین کن قائماً علی خدمة الامر و ناطقاً بثناء الله ربّ العالمین کم من عبد اقبل ثمّ اعرض آمن ثمّ کفر و کم من عبد اشرق من افق الاستقامة باقتدار خضعت له اعناق الّذین اعرضوا عن صراطه المستقیم کن ناظراً الی الافق الاعلی و سارعاً فی الخیرات کذلک یأمرک منزل الآیات من لدن قویّ قدیر طوبی لک و لمن اعترف بما اعترف به الله و شهد بما شهد لسانه قبل خلق من فی السّموات و الارض انّه لا اله الّا انا المقتدر القدیر انّا زیّنّا سماء البیان بنیّر العرفان طوبی للفائزین یا حزب الله ان استمعوا النّداء الّذی ارتفع من شطر عکّا انّه لا اله الّا انا

\*\*\* ص 92 \*\*\*

الآمر الحکیم الّا تعبدوا الّا ایّاه هذا ما حکم به القلم الاعلی اذ کان فی سجنه العظیم کونوا علی شأن لاتخوّفکم اقتدار الّذین اعرضوا عن الوجه و عملوا ما ناح به الرّوح الامین البهاء المشرق من افق سماء عنایتی علیک و علی الّذین فازوا بهذا النّبأ العظیم.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

**به نام آسمان معانی**

حق ظاهر و از افق اقتدار مشرق بگو ملاحظه نمایید که چگونه عالم را به حرکت آورده این است زلزله آن ساعت که ظاهر شده و همه را اخذ نموده الّا معدودی از ادلّاء وجه الهی و سبب اعراض عالم علمای عصر بوده‌اند خود می‌گویند حضرت قائم به کلمه‌ای نطق می‌فرماید که نقبای ارض که اعلی الخلقند اجتناب می‌نمایند مع ذلک خود به جسارت عظیم قیام نمودند اگر فی الجمله تفکّر می‌نمودند هر آینه از اجتناب نقبا متذکّر می‌گشتند و خود دعوی علم و ایقان نمی‌نمودند و بر مطلع اسما و صفات مقصود عالمیان وارد نمی‌آوردند آنچه را که رعد نوحه نمود و سحاب گریست البهاء المشرق من افق سماء جبروتی علیک و علی کلّ منصف انصف فی امر الله ربّ العالمین.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

**هو النّاطق فی ملکوت البیان**

انّا کنّا ذکرنا الذّکر و مراتبه و نثنی علیه اذاً طلعت من الغرفة النّوراء طلعة علی هیئة الحوراء و سئلت عن الذّکر و مقامه اذاً خرجت طلعة اخری و قالت انّه

\*\*\* ص 93 \*\*\*

هو نار محبة الله و اذا تجلّت علی طور الجمال ظهرت الکلمة العلیا علی صورة انّه لا اله الّا انَا المقتدر المسجون اذاً نادت عن ورائهما طلعة اخری و قالت هل یثبت علی القدیر حکم السّجن قل ای و ربّی المهیمن القیّوم انّه فی هذا الحین ینادی باعلی النّداء فی سجن عکّا و یقول یا اله الوجود لک الحمد بما تشرّفت دیارک بقدومک و زیّنتها بنسائم فجر ظهورک اسئلک بان تقدّر لمن اقبل الیک و شرب رحیق وحیک و سمع ندائک ما ینبغی لسماء کرمک و شمس جودک ای ربّ قد غرست سدرّة الرّجاء فی افئدة احبّتک لاتمنع عنها فرات رحمتک و لاتقطعها من سیوف اعدائک انّک انت المقتدر العلیم الحکیم طوبی لبصیر رأی افقک و لسمیع فاز بندائک و لمبیّن نطق بذکرک العزیز المحبوب الحمد لک یا اله الغیب و الشّهود و مالک الوجود.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

**بسمی المهیمن علی الاسماء**

هذا لیلٌ فیه اشرقت شمس البیان و هطلت امطار العرفان و ماج بحر العلم و هاج عرف الله المهیمن القیّوم قد کنّا صامتاً قمنا و نطقنا و انطقنا الاشیاء علی انّه لا اله الّا انَا الحقّ علّام الغیوب هذا یوم بشّر به رُسل الله من قبل و نطق بثنائه لوحه المحفوظ قل یا معشر البشر اتّقوا مالک القدر و لاتنکروا الّذی به اقبلت القلوب الی العزیز الودود ضعوا ما عند علمائکم الجهلاء و خذوا ما امرتم به فی هذا الکتاب مشهود

\*\*\* ص 94 \*\*\*

تالله انّ الکتاب ینطق و القوم هم لایسمعون قد صاحت الصّخرة و ارتفعت الصّیحة و نطقت الاشیاء و القوم هم لایفقهون طوبی لاذن ما منعته الاوهام و لعین ماحجّبتها شبهات الّذین کفروا بالله مالک الوجود انّا نوصیک بالحکمة و البیان و بما یقرّبک الی المقام المحمود ایّاک ان تمنعک سبحات القوم عن یوم الله مالک الغیب و الشّهود کذلک اظهر اللّوح آیاته و النّور اشراقه لتشکر ربّک المهیمن علی ما کان و ما یکون البهاء الظّاهر اللّائح السّاطع من افق الفضل علیک و علی الّذین ما منعهم شیء من الاشیاء اقبلوا الی الافق الاعلی و قالوا لبّیک یا مقصود العالم لبّیک لبّیک یا مُظهر الظّهور.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

**هو السّامع البصیر**

نفسی که الیوم به اسم حق خود را از ما عند الخلق فارغ و آزاد نمود او از لئالی اصداف بحر عنایت الهی است هیچ وصفی به این مقام نرسد چه که اوصاف محدود است به حدود نفوس ولکن این مقام اعلی از اذکار و اوصاف و در رتبه اولی و مقام اعلی از احصا مبّرا لله الحمد از رحیق بیان به اسم محبوب امکان آشامیدی و این همان رحیق است که لازال مختوم بوده و از کل مستور. در این ظهور اعظم اصبع اراده الهی ختمش را برداشت و فرمود هلمّوا و تعالوا یا اهل البهاء و هلمّوا و تعالوا یا اصحاب سفینتی الحمراء و هلمّوا و تعالوا یا اولیاء الله بالقلوب

\*\*\* ص 95 \*\*\*

الی الافق الاعلی انّک اذا فزت بندائی و آثار قلمی قل **الهی الهی** فراقک اشعلنی و هجرک قابض روحی و البعد عن بساط قربک اعلی عدوّی اسئلک یا من بندائک سرع المقرّبون الی مقرّ الفداء لانفاق ارواحهم فی سبیلک و اجتذبت افئدة المخلصین من نفحات بیانک فی ملکوت عزّک بان تجعلنی فی کلّ الاحوال منجذباً بآیاتک و مشتعلاً بنار سدرتک و متحرّکاً بارادتک و متکلّماً بما یقرّب النّاس الی بساط انسک ای ربّ لاتمنع قاصدیک عن بحر عطائک و لا عاشقیک عن ساحة قربک انت الّذی بندائک قام اهل القبور و نفح فی الصّور و ظهر ما کان مکنوناً فی علمک و محفوظاً فی کنز عصمتک اسئلک ان لاتخیّب عبدک عمّا قدّرته لاصفیائک و امنائک انّک انت المقتدر العلیم الحکیم و فی قبضتک زمام من فی السّموات و الارضین ای ربّ ایّدنی علی ذکرک بین عبادک بالحکمة و البیان و تبلیغ امرک بین الادیان اسئلک یا اله الکائنات و مربّی الممکنات بان تظهر منّی بجودک و قدرتک ما ترتفع به اعلام ذکرک و ثنائک و تنتشر به ما انزلته فی کتابک انّک انت القویّ القدیر و بالاجابة جدیر.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

عزیز الله علیه بهاء الله

**بسمی المشرق من افق سماء البرهان**

قد سمع المظلوم ندائک و اجابک بما کان للأراضی الطیّبة المبارکة رذاذ الرّحمة و لریاض المعرفة نسمة العنایة و لسماء البیان شمس الایقان و للعطشان کوثر الحیوان

\*\*\* ص 96 \*\*\*

و لاهل البهاء رائحة الرّحمن اشکر قلمی الاعلی انّه ذکرک بما یکون باقیاً بدوام ملکوت الله ربّ العالمین.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

روح الله علیه بهاء الله

**به نام آنکه پنهان است در حینی که ظاهر و هویداست**

آنچه لسان فؤاد به آن نطق نمود به شرف اصغا فائز قل الهی الهی لک الحمد بما خلقتنی بکلمتک العلیا و اظهرتنی فی ایّامک یا مولی الوری و ربّ العرش و الثّری اسئلک بالسّفینة الّتی استوی علیها البحر الاعظم و بأمرک الّذی به سخّرت العالم بان تجعلنی ساکناً فی ظلّ قباب رحمتک و سماء فضلک ثمّ قدّر لی ما یقرّبنی الیک فی کلّ الاحوال و یؤیّدنی علی نصرة امرک انّک انت الغنیّ المتعال لا اله الّا انت العزیز الفضّال.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

ولیّ الله علیه بهاء الله

**هو النّاطق فی ملکوت البیان**

طوبی لک بما اقبلت فی اوّل ایّامک الی ربّک ربّ العرش العظیم قل **الهی الهی** ترانی مقبلاً الی سماء ظهورک و ناطقاً بثنائک و آیاتک و معترفاً بما اشرق من افق ملکوت عرفانک اسئلک بان تجعلنی مؤیّداً علی نصرة امرک و اعلاء کلمتک بحیث ترتفع رایات امرک فی مدنک و دیارک انّک انت مولی العالم و مربّی الامم لا اله الّا انت القوی القدیر.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

\*\*\* ص 97 \*\*\*

**هو الاقدس الاعظم**

شهد الله انّه لا اله الّا هو و الّذی ظهر بالحقّ انّه لهو الکنز المخزون و السّرّ المکنون و الرّمز المجلّل المستور و محبوب ما کان و ما یکون طوبی لنفس ادرکت ایّامه و سمعت ندائه و فازت بالطافه و قامت علی خدمته بین العباد و نادت بثنائه فی البلاد لعمری انّها من اهل الجنة العلیا و الملأ الاعلی کذلک قضی الامر فی الصّحیفة الحمراء من قلم الابهی الّذی به نفخ فی الصّور و انصق من فی الارض و السّماء الّا من انقذته ید قدرتی و ادخلته فی سرادق حفظی و عنایتی و انَا الفضّال الکریم و انَا المعطی الغفور الرّحیم انّ الملکوت فی قبضة قدرتی و الجبروت فی یمین ارادتی و السّموات مرتفعات بأمری و الارض انبسطت باذنی و الصّخرة ناحت لبلیّتی و السّدرة صاحت لرزیّتی و عیون اهل الوفاء ذرفت لمصائبی و ما ورد علیّ من الّذین کفروا بآیاتی و اعرضوا عن جمالی و نقضوا عهدی و نکثوا میثاقی و نبذوا اوامری و اعترضوا علی برهانی و قاموا علی تضییع امری بین خلقی کذلک نطق قلمی فی هذا الهیکل العزیز البدیع و انّه یبشّر العالم بظهور الله و سلطانه و علوّه و سموّه و استعلائه طوبی لاذن توجّهت الیه و للسان اعترف بما نطق به لسان الرّحمن و لبصر رأی منظر الله المهیمن العلیم الحکیم الحمد لله ربّ العالمین.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

**هو المنادی بین الارض و السّماء**

سبحان الّذی ینطق فی اللّیالی و الایّام و فی العشیّ و الاشراق و ینزل الآیات کیف یشاء علی شأن مامنعه ظلم فراعنة الارض و لا جبابرة البلاد انّ قلم الرّحمن یتحرّک فی کلّ الاحیان

\*\*\* ص 98 \*\*\*

و ینادی باعلی النّداء من فی ناسوت الانشاء و یدع الکلّ الی الله فی المآب هذا یوم اخبر به الرّوح و من قبله الکلیم و من بعده محمد رسول الله الّذی اذا ظهر نطقت الحصاة و شهدت فی یده البیضاء انّه لا اله الّا هو العزیز الوهّاب انّا وجدنا منک عرف الحبّ اقبلنا الیک و ذکرناک بمولی الاذکار انّک اذا وجدت عرف عنایتی و فزت بلوحی قم و قل اسئلک یا اله الاسماء و فاطر السّماء ان تجعلنی من الّذین مامنعتهم نعاق اعدائک عن حبّک و ماخوّفتهم زماجیر الاشقیاء فی ایّامک انّک انت الآمر المقدّر العلیم.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

ت عزیز الله علیه بهائی و عنایتی و رحمتی

**هو المشفق الکریم**

یا الهی و سیّدی و رجائی تعلم بانّ المظلوم یحبّ ان یذکر ابن من اقبل الی افقک و قام علی خدمتک و نطق بثنائک و ساق اغنامک الی شریعتک اسئلک یا اله العالم و مقصود الامم بان تکتب له خیر ما انزلته فی کتابک انّک انت المقتدر ما تشاء لا اله الّا انت السّامع المجیب.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

روح الله علیه بهائی و رحمتی و عنایتی

**هو السّمیع البصیر**

طوبی لک انت الّذی فی صغرک اعترفت بکبریاء الله و عظمته طوبی لامّ رضعتک و قامت علی ما ینبعی نسئل الله ان یکتب لک من قلمه الاعلی ما ینبغی لجوده و کرمه و فضله انّه جواد کریم الحمدلله ربّ العالمین.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

\*\*\* ص 99 \*\*\*

**هو الشّاهد الخبیر**

شهد الله انّه لا اله الّا هو و الّذی ینطق علی العرش اذ کان علی الماء انّه لهو السّرّ المکنون الّذی ما فاز بعرفانه الّا من اراد الله العلیّ العظیم انّه اتی بقدرة لم تضعفه شوکة الاقویاء و بسلطان لاتخوّفه جنود الّذین اعرضوا عن الوجه و انکروا هذا الظّهور الّذی به بشّرت کتب الله ربّ العالمین انّا سمعنا ندائک اجبناک و ذکرناک بذکر لاتعادله زخارف العالم و لا ما عند الامم یشهد بذلک کلّ عارف بصیر خذ کوثر الاستقامة باسم ربّک ثمّ اشرب بذکره الحکیم طوبی لعبد تنوّر بانوار الایقان و ویل لکلّ غافل مریب ضع ما عند العالم و خذ ما ارسلناه الیک بقدرة من لدی الله العزیز الحمید کذلک نطق لسان العظمة اذ کان فی السّجن بما اکتسبت ایدی الغافلین البهاء المشرق من افق سماء رحمتی علیک و علی کلّ صابر و کلّ عالم فاز بالنّبأ العظیم.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

**هو البصیر**

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

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

**هو السّامع**

یا ولی علیک بهائی و عنایتی انّ لحاظی من افقی توجّه الیکم و النّور اشرق

\*\*\* ص 100 \*\*\*

من افق اللّوح فضلاً لکم قل سبّوح قدّوس ربّنا ربّ العرش العظیم و الکرسیّ الرّفیع.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

**هو المهیمن علی الاسماء**

یا بدیع انّ البدیع یذکرک فی الحضور اظهاراً لفضل الله و نعمته و ابرازاً لجوده و رحمته قد کنّا معکم فی کلّ الاحوال و سمعنا منکم ما شهد لخلوصکم و خضوعکم و ذکرکم و ثنائکم طوبی لکم و لمن یحبّکم فی سبیلی الواضح المستقیم.

مقابله شد منشی محفل: یداله رفعت

**هو الله تعالی شأنه العنایة و الالطاف**

یا عزیز الله انّا ذکرناک و فی هذا الحین انّ ذکری تراه مرّة کالشّمس المشرقة من افق سماء الفضل و اخری کأس الحیَوان لعشاق الرّحمن و تارة تراه یمشی قدّام اولیائی و هو الحرز الاعظم لحفظ من اراده الله ربّ العالمین.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

ضلع جناب ع ب علیهما بهاء الله

**هو النّاظر من افقه الابهی**

ذکر من لدی المظلوم لورقة آمنت بربّها اذ اعرض عنه علماء الارض کلّها الّا من شاء الله ربّ العالمین طوبی لعبد تمسّک بالله مولی الوری و لامة تشبّثت بذیله المنیر کم من عبد اعرض و کفر بالله و کم من ورقة سمعت و اقبلت و قالت لبّیک یا مقصود المرسلین یا ورقتی علیک بهائی و ذکری و عنایتی و رحمتی الّتی سبقت من فی السّموات و الارضین ان

\*\*\* ص 101 \*\*\*

اشکری ربّک بهذا الفضل الاعظم و قولی لک الحمد یا محبوب العارفین.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

ورقه ضلع جناب ورقاء علیه بهائی و رحمتی و عنایتی

**هو الاقدس الاعظم الابهی**

شهد الله انّه لا اله الّا هو و المظلوم فی حزن مارأت عین الابداع شبهه یشهد بذلک کتابی الاعظم الّذی رقم من قلم الله العلیم الحکیم یا ورقتی یا امتی اگر چه احزان احاطه نموده ولکن حزن عالم مالک قدم را از امرش منع ننموده و نخواهد نمود بلا در سبیلش محبوب بوده و هست ان‌شاءالله آن ورقه با کمال روح و ریحان به ذکر محبوب عالمیان مشغول باشند مرّة بعد مرّة به ذکر حق جلاله فائز شدی انّ ربّک لهو السّامع المجیب طوبی لک و لامّک و لمن معکما من احبّاء الله ربّ العالمین جناب ورقا علیه بهائی و عنایتی در ظلّ قباب عظمت بوده و هستند انّه ممّن نصر امر ربّه و ذکره فی اللّیالی و الایّام یشهد بذلک من ینطق فی کلّ شأن انّه لا اله الّا انا الفرد الخبیر البهاء المشرق من افق البقاء علی ابیک و علیکم من لدی الله المقتدر العلیم الحکیم و الصلوٰة و السّلام الظّاهر من افق دار السّلام علی الّذین نطقوا امام الوجوه الی ان حبسوا فی هذا السّبیل المستقیم الحمدلله العلیم الحکیم.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

ضلع جناب ورقا علیهما بهاء الله

**هو النّور من افق الظّهور**

الیوم سدره مبارکۀ ذکر در ملکوت بیان به این کلمه ناطق طوبی لعبد اقبل و آمن و لامة سمعت و فازت انّها من فوارس مضمار العرفان یشهد بذلک لسان الرّحمن فی مقامه الرّفیع یا ورقتی

\*\*\* ص 102 \*\*\*

طوبی لک بما سمعت ندائی اذ ارتفع بالحقّ و اعترفت بظهوری اذ کان الرّجال فی وهم مبین قد فزت بعنایة ربّک من قبل و من بعد. ان اشکری و سبّحی بحمده انّه مع امائه المقبلات و عباده المقبلین البهاء المشرق من افق ملکوتی علیک و علی من هدیک الی صراطی المستقیم.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

امة الله **بسمه العزیز الحکیم**

انّ السّدرة تنادی بین البریّة و تدع الکلّ الی الله ربّ العالمین و تذکر فی هذا اللّیل امة من امائها لیقرّبها النّداء الی الافق الاعلی انّ هذا لفضل کبیر ان یا امتی ان اشکری بما سمعت نداء الله و اقبلت الیه اذ اعرض عنه کلّ غافل مریب انّه یذکر من اقبل الیه و یؤیّده بجنود السّموات و الارضین ان اذکری ربّک فی اللّیالی و الایّام بهذا الاسم الّذی به اسودّت وجوه الاشقیاء و ابیضّت وجوه المقبلین.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

امة الله ضلع جناب ورقا علیه بهاءالله

**به نام داننده بینا**

ای ورقه ان‌شاءالله از اریاح اراده سدره متحرّک باشی و به ذکرش ناطق اگر آفتاب عنایت الهی بر تو بتابد و به مقامی فائز شوی که اطوار ورقات فردوس را مشاهده نمایی و نغماتش را بشنوی البتّه تمام عمر به ذکر حضرت مقصود ناطق شوی و حیات و بقای خود را در ثنای محبوب عالم صرف نمایی چه مقدار از ورقات شب و روز به ذکر سدره مشغول بودند لکن چون سدره ظاهر شد کل از سموم اوهام ساقط مشاهده شدند الّا من شاء ربّک

\*\*\* ص 103 \*\*\*

قدر این ایّام را بدانید و در کلّ احوال شاکر باشید چه که شما را تأیید فرمود و از کأس عرفانش نصیب عنایت نمود جمیع آنچه در عالم است به این مقام معادله نمی‌نماید یشهد بذلک من ینطق بالحقّ انّه لا اله الّا هو العلیم الخبیر البهاء علیک و علی الّتی آمنت بالفرد الخبیر

**مقابله شد**  منشی محفل : یداله رفعت

امة الله ضلع جناب ع ب علیها بهاء الله

**به نام دانای شنوا**

امروز روزی است که جمیع اسماء و جمیع اشیاء به اعلی النّداء ذکر می‌نمایند و عباد و اماء را به ظهور مطلع وحی و مشرق الهام بشارت می‌دهند ولکن کل را سکر هوی از مالک عرش و ثری منع نموده مگر نفوسی که به قوت اسم اعظم حجبات امم را دریدند و به افق توحید توجّه نمودند طوبی لک بما سمعت و عرفت و اقبلت الی افق الظّهور و ویل لکلّ امة اعرضت عن المهیمن القیّوم از حق می‌طلبیم جمیع ورقات را به عرفان سدره فائز فرماید و از بحر جود محروم ننماید امروز علوّ و دنوّ و فقر و غنا و حسب و نسب و ضعف و قوّت مشاهده نمی‌شود هر نفسی محبوب یگانه را شناخت اوست صاحب ثروت حقیقی و مقام معنوی الیوم مثل ملکه آفاق در ساحت حق قدر خردلی وقر نداشته و ندارد چه که به اسم حق ناطق است و در هیکل در جمیع ایّام مالک انام را می‌خواند و چه مقدار از زخارف که در ترویج ملت خود صرف می‌نماید مع ذلک از آفتاب ظهور محروم است و از حقّی که به ذکر او مشغول است ممنوع حال به مقام خود و مقام ورقاتی که به سدره متمسّکند ناظر باش و قولی لک الحمد یا محبوب العالمین و لک الثّناء یا مقصود العارفین و لک العطاء یا وله قلوب المشتاقین.

مقابله شد منشی محفل : یداله رفعت

\*\*\* ص 104 \*\*\*

**هو الشّاهد الخبیر**

قد انزلنا الآیات و اظهرنا البیّنات و ارسلنا من سماء البیان مائدة العرفان طوبی لمن فاز و ویل للغافلین امروز مائده در کلّ حین نازل و نعمت از سماء کرم به مثابه غیث هاطل طوبی از برای نفوسی که به این عطیّه کبری فائز شدند و از رحیق مختوم به اسم حق جلّ جلاله نوشیدند در این رحیق اثرها مکنون و حکمت‌ها مخزون وجود را از ماسوی الله مقدّس نماید و در هر حین بر نار محبّتش بیفزاید انسان را به مقامی فائز فرماید که غیر حق را مفقود و معدوم مشاهده نماید هذا من فضل الله ربّ العرش العظیم لازال در ساحت اقدس مذکور بوده و هستید این فضل اعظم را به عنایتش حفظ نما و از سارقین و خائئین مستور دار کذلک نطق القلم اذ کان المظلوم فی حصن متین و سجن مبین.

مقابله شد

**هو السّامع و هو المجیب**

قل الهی الهی فضلک اخذنی و رحمتک احاطتنی و جودک اعاننی و جنودک نصرتنی و عشقک هدانی و شوقک دلّنی و حبّک اشهدنی و ودّک عرّفنی اسئلک یا مقصود العارفین و محبوب المقرّبین بانوار وجهک و اسرار علمک و لئالی بحر حکمتک بان تکتب لی ما کتبته لأصفیائک و امنائک الّذین سرعوا الی افقک الأعلی و سمعوا ندائک الأحلی و شهدوا بما شهد به لسانک یا مولی الاسماء و فاطر السّماء انّک انت الغفور و انّک انت العطوف و انّک انت الرّحمن و انّک انت الرّحیم لا اله الّا انت المشفق الفضّال الکریم.

مقابله شد

\*\*\*ص 105 \*\*\*

**هو النّاطق امام الوجوه**

شهدالله ربّ العالمین قد جاء الوعد و اتی الموعود بسلطان مبین قد شرع الشّرایع و انزل الکتاب و اظهر صراطه المستقیم قد نطق اَمام الوجوه و اخبر الکل بنبأه العظیم طوبی لک بما اردت المعروف فی ایّام ربّک ربّ الکرسیّ الرّفیع اذا اجتذبک صریر قلمی و شربت رحیق البیان من کأس عطائی قل **الهی الهی** لک الحمد بما سقیتنی کوثر عرفانک و عرّفتنی مشرق آیاتک اسئلک بالّذین طاروا فی هواء قربک و انفقوا ما عندهم لاعلاء کلمتک و اصغاء امرک بان تجعلنی منقطعاً عن دونک و متمسّکاً بحبل عنایتک ثمّ اسئلک یا مالک الوجود و المهیمن علی الغیب و الشّهود بان تجعل فی ذکری اثراً من عندک و نفوذاً من جانبک لیهدی عبادک الی صراطک الأعظم و یقرّبهم الی امرک الأقوم انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت المهیمن القیّوم.

مقابله شد.

ت جناب ورقا علیه بهاءالله

**هو الأقدس الأبهی**

قد خلقنا العالم لیوم ظهوری فلمّا اتی بالحقّ کفر بالله ربّ العرش العظیم من النّاس من وصّیناه بالاستقامة فلمّا ارتفع النّعاق اعرض و اتّبع العجل من دون بیّنة و لا کتاب منیر کذلک نقصّ لک لتطّلع بما ورد علینا من الغافلین انّک قم ثمّ وصّ العباد بالاستقامة الکبری لئلّا یزلّ اقدامهم عن صراط الله العلیم الحکیم هنیئاً لک بما اجتنیت ثمر المعانی من هذه السّدرة الّتی ارتفعت بالحقّ فی هذا المقام الکریم البهاء علیک و علی من شرب هذا الکوثر البدیع.

مقابله شد

\*\*\*ص 106 \*\*\*

**هو النّاظر من افقه الأعلی**

هذا یوم فیه غرقت البحور فی البحر الأعظم الّذی فاض امام وجوه الأمم و نطق کلّ قطرة منه باعلی النّداء الملک لله المهیمن القیّوم قد ابتسم ثغر الطّور فی هذا الظّهور الّذی به نکست اعلام الشّرک و ارتفعت رایات التّوحید امراً من لدی الله مالک الوجود قل یا قوم قد تضوّع عرف بیان الرّحمن فی الامکان ایّاکم ان تمنعکم حجبات العالم او تخوّفکم سطوة الّذین کفروا بالشّاهد و المشهود قل اتّقوا الله یا قوم تالله قد اتی الیوم الّذی بشّر به رسل الله و اصفیائه ضعوا ما عندکم و خذوا ما ظهر بالحقّ من لدی الله ربّ ما کان و ما یکون قل انصفوا یا ملأ الأرض فی ما ظهر بالحقّ و لاتتّبعوا کلّ جاهل مردود قد فتح باب الجود علی الوجود و ماج بحر الکرم فی العالم اقبلوا بقلوب نوراء و لاتکونوا من الّذینهم لایشعرون قد منعتهم الظّنون عن سلطان العلوم و الموهوم عن الله المهیمن القیّوم انظروا بابصارکم و تفکّروا فی ما اشرق و لاح من افق ارادة الله مالک هذا البیت المرفوع قد حضر العبد الحاضر بکتابک و اعرضه لدی المظلوم اجبناک بهذا اللّوح المحبوب الّذی ینادی فی ناسوت الانشاء و یدع الکلّ الی الله ربّ العرش و الثّری طوبی لسمیع سمع و اجاب و ویل لکلّ غافل محجوب قل سبحانک اللّهمّ یا الهی ترانی منقطعاً عن دونک و منجذباً بآیاتک و ناطقاً بثنائک و قائماً علی خدمة امرک اسئلک بالأسرار المکنونة فی علمک و الآثار المخزونة فی قلمک بان تؤیّدنی و ابنی علی التّوجّه الی انوار وجهک و التّشبّث باذیال رداء رحمتک ثمّ قدّر لنا یا مقصود العالم

\*\*\* ص 107 \*\*\*

و مولی الأمم ما یقرّبنا الیک و خیر الآخرة و الأولی انّک انت مولی الوری لا اله الّا انت القویّ المقتدر القدیر. مقابله شد

**هو النّاطق من افق الملکوت**

کتاب انزله مولی العالم فی سجنه الأعظم و یبشّر فیه الأمم بما اشرق و لاح من افق عنایة الله ربّ العالمین ایّاکم ان تمنعکم شئونات الخلق عن الحقّ ضعوا ما عند النّاس مقبلین الی الله الفرد الخبیر ایّاکم ان تحجبکم حجبات العلماء او تخوّفکم سطوة الأمراء خذوا کأس البیان باسم الرّحمن ثمّ اشربوا منها فی ایّام الله العزیز الحمید قل تالله قد اتی الوعد و ظهر الموعود بسلطان لایقوم معه جنود العالم و لا سطوة الأمم ان انتم من العارفین کذلک نطق قلمی الأعلی اذ کان النّور مشرقاً من افق البلاء ان اشکر الله بهذا الفضل العظیم ایّاک ایّاک ان یخوّفک ما عند القوم او تحزنک شئونات الظّالمین ان انصر ربّک بجنود الحکمة و البیان و صفوف الأعمال و الأخلاق کذلک یأمرک الآمر الحکیم طوبی لک و للّذین فازوا بکلمة الله فی ایّامه و ویل لکلّ غافل بعید البهاء المشرق من افق ملکوتی علیک و علی الّذین تشبّثوا بذیل الله الواحد الفرد العزیز الجمیل.

مقابله شد

ت ورقا علیه بهاءالله

**هو المبیّن فی ملکوت البیان**

کتاب من لدنّا الی الّذی اقبل و آمن بالله المهیمن القیّوم الّا تنظر الّا الأفق الأعلی هذا المقام

\*\*\*108 \*\*\*

الّذی منه اشرق النّیّر الاعظم من افق العالم و ینطق انّه لا اله الّا انا الظّاهر الباطن المکنون المشهود ان اقتصر الذّکر و البیان فی ثناء ربّک الرّحمن انّه یکون باقیاً لک بدوام الملک و الملکوت قد سمعنا ندائک من قبل و اجبناک فی الواح شتّی انّ ربّک لهو المقتدر المتعالی العزیز الودود قد حضر لدی المظلوم فی هذا السّجن نظمک و نثرک فی الله ربّ ما کان و ما یکون طوبی لک بما اثنیت مقصود العالم اذ کان مظلوماً بین الأمم تشبّث به و تمسّک بحبله الممدود ثمّ اعلم انّ هذا الأمر عظیم عظیم ما اطّلع احد به الّا الّذین انقطعوا عمّا عندهم لوجه الله العزیز المحبوب نسئل الله ان یوفّقک فی کلّ الأحوال و یؤیّدک علی خدمة هذا الأمر الّذی به نُسِفَ کلّ جبل مرفوع هذا یوم فیه لایذکر الّا الله وحده قد اخبر به ما انزله الرّحمن فی الفرقان یوم یقوم النّاس لربّ العالمین قد هلک الأشیاء و هذا وجه ربّک العلیم الحکیم کبّر من لدنّا عبادنا الّذین هزّتهم اریاح محبة الله الا انّهم من الّذین فازوا بما لافاز به احد من العالمین البهاء علیک و علیم من لدی الله ربّ العالمین.

مقابله شد

ت جناب ورقا علیه بهاء الله الأبهی

**هو السّمیع البصیر**

شهد قلمی الأعلی باقبالک و توجّهک و قیامک علی خدمة الأمر اذ اعرض عنه الّذین کانوا ان یسئلوا فرجه من الله العزیز العظیم طوبی لک و لمن سمع ذکرک و آنس معک و وجد منک عرف حبّی العزیز البدیع ذکّر احبّائی و بشّرهم بذکری الجمیل البهاء المشرق من افق سماء فضلی علیک و علی من اخذ کأس الرّحیق باسم ربّه الخبیر.

مقابله شد

\*\*\* ص 109 \*\*\*

جناب ورقا علیه بهاء الله الأبهی

**الله ابهی**

یا ایّها الغریب المظلوم یشهد لسان العظمة و قلمی الأعلی بانّک سمعت حفیف سدرة المنتهی فی اوّل الایّام و اجبت مولیک مولی الأنام و حملت فی سبیله ما اخذت به الأحزان سکّان هذا السّجن المحتوم الحمدلله المهیمن القیّوم البهاء المشرق من افق سماء البیان علیک یا من باسمک نزّل هذا اللّوح من لدی الله ربّ ما کان و ما یکون.

مقابله شد

به اثر قلم اعلی نازل شده  **هو البدیع فی افق الأبهی**

تلک آیات الله نزّلت بالحقّ من جبروت عزّ منیع و لکلّ حرف منها عیون تبکی لهذا الجمال المظلوم الحزین و انت یا عبد لو تشهد هذا المداد فی الظّاهر علی لون السّود تالله انّه فی الباطن علی لون الدّم و رشح علی قمیص اللّوح لیکون آیة للعالمین اذاً قم لنصر ربّک ثمّ انصره بما استطعت و لاتکن من الصّابرین کن کشعلة النّار للفجّار او کقهر الجبّار للأشرار و هذا ینبغی لک ان انت من العاملین ان اصعد الی هواء الرّوح مقام الّذی انقطعت عنه ایدی الفاسقین و کن فی الحبّ ممتازاً بحیث یظهر من وجهک انوار الله المهیمن العزیز الکریم ثمّ زیّن جسدک بقمیص الانصاف و انّه من خلع الرّحمن بین عباد المقرّبین کذلک یوصیک لسان القدم فاسمع و کن من الشّاکرین.

مقابله شد

جناب میرزا حسین

\*\*\* ص 110 \*\*\*

**الاقدس الاعظم**

یا ایّها العادل علی من فی السّموات و الأرض و یا ایّها الحاکم علی من فی ملکوت الأمر و الخلق اشهد انّ کلّ عادل اعترف بالظّلم عند اشراقات انور شمس عدلک و کلّ محرّر اقرّ بالعجز عند حرکة قلمک الأعلی لعمرک یا مالک الاسماء قد تحیّر اولو النّهی من بحر علمک و سماء حکمتک و شمس فضلک انّ الّذی خلق بارادتک کیف یقدر ان یعرف ما عندک و ما انت علیه سبحانک سبحانک و عزّتک انّی بلسان سرّی و ظاهری و باطنی اشهد بانّک کنت مقدّساً عن شئونات خلقک و بیانات عبادک و ما نطق به اولیائک و اصفیائک و عن کلّ ما عرفه انبیائک و سفرائک ای ربّ اسئلک باسمک الّذی جعلته مطلع امرک و مشرق الهامک بان تقدّر لهذا المظلوم و احبّتک ما ینبغی لحضرتک انّک انت المعطی المقتدر العلیم الحکیم.

مقابله شد

حسین ابن مهدی  **بسم الله العلیم الحکیم**

هذا کتاب من لدنّا الی الّذی آمن بالله المقتدر العزیز الحکیم لیستبشر بذکر الله ایّاه و یتوجه بقلبه الی مولاه القدیم ان اشکرالله ربّک بما عرّفک نفسه و جعلک من الموقنین ان اثبت علی حبّه لأنّ الشّیطان قد ظهر بمکر عظیم قل یا قوم خافوا عن الله و لاتقاسوا کلمات الله بکلمات دونه و ما دونه خلق بقوله لو انتم من العارفین قل یا قوم طهّروا قلوبکم عن اشارات الّذینهم کفروا بالله العزیز الکریم لیتجلّی علیها شمس العظمة و الجلال عن افق جمال ربّکم العلیم الحکیم قل هذا

\*\*\* ص 111 \*\*\*

لهو الّذی وعدتم به فی کلّ الالواح و قد خلق کلّ شیء للقائه و ایّامه لو انتم من الشّاعرین اَتدَعون الله عن ورائکم و تعبدون اسماً من الاسماء الّذی خلقناه بکلمة من عندنا و انا المقتدر القدیر قل یا قوم قد جائکم البرهان من لدی الرّحمن الّذی جعله الله حجّة علی السّموات و الأرضین اَتقولون ما قال عباد قبلکم فما الفرق بینکم یا ملأ الغافلین قل انّهم تمسّکوا بالاسماء و کفروا بموجدها و انتم تعملون کما فعلوا انّهم فی اسفل الجحیم کسّروا شوکة الطاغوت باسمی القیّوم کذلک یأمرکم من اتی بملکوت الله المهیمن العزیز القدیر انّک انت یا عبد لاتحزن من شیء و انّک معروف بین ملأ الأعلی باهل البهاء تالله هذا یکفیک عمّن علی الأرض اجمعین ثمّ اذکر ربّک بالحکمة لئلّا یصبک الضّرّاء من الّذینهم کفروا بالله الواحد الفرد الوتر الفاعل المحیی الممیت و البهاء علیک و علی ابیک و امّک من هذا الأفق المنیر. مقابله شد

جناب میرزا حسین علیه بهاءالله

**هو الشّاهد الخبیر**

الحمدلله از فتنه عبیدالله ثانی محفوظ ماندید کذلک قدّر من لدن مقتدر قدیر یا حسین آنچه وارد شد بر ناس بیچاره یک شراره‌ای بود که از نار نفس ذئب و رقشاء شعله زد لعمر الله این یک شعله کفایت ننموده و نخواهد نمود الّا آنکه جمیع اهل عالم به یا رحمن و یا رحیم ندا کنند و به توبه محکم متین مؤیّد شوند یک لوح امنع اقدس از سماء مشیّت مخصوص جناب مرفوع مرحوم علیه بهائی و رحمتی و عنایتی نازل ان‌شاءالله نفوس مقدّسه و قلوب مقبله به قرائت آن فائز شوند انّ ربّک وفی بما وعد انّه خیر الموفین الحمد لله ربّ العالمین جمیع

\*\*\* ص 112 \*\*\*

دوستان را از قبل حق تکبیر برسان نسئل الله بان یؤیّدهم علی العمل بما انزله فی کتابه الکریم. مقابله شد

جناب حاجی میرزا حسین علیه بهاءالله

**بسمی الظّاهر من افق البرهان**

قد ارتفع نداء الرّحمن و ظهر ما کان مسطوراً فی صحف الله المهیمن القیّوم کم من عبد اراد من الله لقائه فلمّا اتی و ظهر ما هو المستور اذاً قام علی الاعراض علی شأن افتی علی الّذی بحرفه خلق من فی السّموات و الأرضین طوبی لمن توجّه الی الوجه و تمسّک بالله العزیز الحمید انّا سمعنا ذکرک ذکرناک انّ ربّک یذکر من ذکره و یتوجّه الی من توجّه الیه فضلاً من عنده و هو الفضّال القدیم کن ناطقاً بذکر المظلوم و قائماً علی خدمة امره کذلک امرک من ینطق بالحقّ انّه لا اله الّا انا العلیم الخبیر قد اخذ الدّخان من فی الامکان الّا من انقذته ید القدرة بسلطانها المهمین علی من فی السّموات و الأرضین انّک اذا فزت بکتابی و وجدت عرف عنایتی قم و قل لک الحمد یا مقصود العالم و لک الفضل یا من بک ظهر کلّ امر حکیم البهاء المشرق من افق البقاء علی الّذین اقبلوا الی الله فی یوم فیه ظهر الموعود بامره العظیم. مقابله شد

جناب میرزا حسین علیه بهاءالله

**بسمی الّذی به نادی المناد من الافق الأعلی**

حسین علیک بهائی ابواب بیان به مفتاح اسم رحمن بر اهل امکان باز شد و جواهر وجود فائز شدند به آنچه در کتب الهی از قبل و بعد مذکور و از قلم فضل مسطور هنیئاً لک بما اقبلت

\*\*\* ص 113 \*\*\*

و حضرتَ و سمعتَ و رأیتَ آنچه را که اکثر احزاب عالم در حسرتش جان دادند و به رفیق اعلی شتافتند از حق می‌طلبیم تو را مؤیّد فرماید تا به اسم الله از رحیق رحمت رحمانی بیاشامی و به معشر عشاق عطا نمایی لله الحمد فائز شدی به آنچه که عند الله اعظم و احبّ از کلّ شیء است و آن عرفان او بوده و هست شرافت حضور را درک نمودی و به کعبه مقصود راه یافتی اگر به دوام ملک و ملکوت حمد و شکر نمایی نزد بحر عنایتش مذکور نه نسئل الله ان یمدّ اولیائه هناک و یبشّرهم برحمته الّتی سبقت الکائنات انّه هو منزل الآیات و رافع الدّرجات لا اله الّا هو الفرد الواحد العلیم الحکیم. یا شیخ کاظم ندایت را شنیدیم و به این کلمه مبارکه علیا ذکرت نمودیم ایّاک ان یمنعک شیء من الاشیاء عن الله مالک ملکوت الاسماء کن متمسّکاً بحبله و منقطعاً عن دونه و منجذباً بآیاته و مشتعلاً بنار امره و عاملاً ما انزله فی کتابه البدیع تو و دوستان را وصیّت می‌نماییم به حکمت و به اخلاق و اعمالی که سبب جذب قلوب است. البهاء علیک و علی من سمّی بعبد العلی انّا نکبّر علیه من هذا المقام الرّفیع یا بندۀ علی بندگی حق افضل است از بندگی عالم از فضل بی‌منتهای الهی به عرفان مشرق وحی و مطلع آیات فائز شدی این است مقام بلند بندگی که مراتب آن در اسفار بیان از قلم رحمن نازل طوبی لک و لمن فاز بهذا المقام العظیم نسئله ان یکتب لک اجر لقائه انّه هو المقتدر القدیر یا علی اکبر مظلوم در منظر اکبر تو را ذکر می‌نماید و می‌فرماید آمد حضرت موعود امروز انجیل اهل عالم را ندا می‌کند و می‌گوید قد اظهر الجلیل و اتی من کان مذکوراً من لسانی و مکنوناً فی قلبی و مستوراً فی صدری اقبلوا الیه یا قوم و لاتکونوا من الغافلین یا یحیی خذ الکتاب بقوّة الله ربّ العرش العظیم

\*\*\* ص 114 \*\*\*

ثمّ اشکره فی اللّیالی و الایّام بما جعلک فائزاً بیومه العزیز المنیر یا محمّد قبل علی آفتاب حقیقت نطق می‌فرماید و ملکوت بیان در کلّ حین عنایت می‌نماید ولکن اکثر اهل عالم از او ممنوع و محجوب اعمالهم منعتهم عن النّور المشرق المبین طوبی لمن شرب کوثر العرفان اذ استوی الرّحمن علی عرش اسمه العظیم یا حسین قبل قلی تو و دوستان آن ارض را وصیّت می‌نماییم به تقوی الله و ما ینبغی لأمره المقدّس المنیع به روح و ریحان معاشرت نمایید و به اعمال و اخلاق پسندیده حق را نصرت کنید لعمرالله این جنود از اقوی جنود عالم عند مالک قدم مذکور انّه یقول الحق و یهدی السّبیل و هو العزیز الجمیل البهاء من لدنّا علیکم و علی اولیائی هناک و علی کلّ عارف بصیر. مقابله شد

جناب حسین علیه 669 الّذی هاجر و فاز

**به نام حضرت دوست**

ای حسین به این کلمه مبارکه که به مثابه سفینه است در دریای عرفان سلطان امکان متمسّک باش اگر چه این کلمه قدیم است یعنی مظاهر امر از قبل به آن تکلّم نموده‌اند ولکن الیوم به طراز بدیع جدید ظاهر چه که اسرافیل حقیقی روح تازه معنوی در هیاکل الفاظ دمیده و آن کلمه این است من کان لله کان الله له اگر در این بحر سیر نمایی خود را به روح تازه و اطمینان بی‌اندازه مشاهده نمایی و در هوای محبّت نیّر آفاق به پرهای شوق و اشتیاق پرواز کنی و به کمال فرح و انبساط و سرور و نشاط بر این صراط عدل مستقیم مشی نمایی ندای حسین در کلّ حین مرتفع است از حق می‌طلبیم جمیع را به این فیض اعظم فائز فرماید انّه لهو المقتدر القدیر کذلک ذکرک الحسین لتفرح و تکون من الشّاکرین نشهد انّک اقبلت

\*\*\* ص 115 \*\*\*

الی الله و دخلت المقام و فزت بلقاءالله مالک الغیب و الشّهود و سکنت فی جواره و سمعت ندائه و شربت رحیق الوحی من ید عطائه لعمر البهاء لایعادل بما ذکرناک به فی هذا اللّوح کنوز الأرض کلّها ان اعرف و قل لک الحمد یا سلطان الوجود جمیع دوستان را از قِبَل مظلوم تکبیر برسانید و به نور وجه و نار کلمه متذکّر دارید شاید رایحه دفرا ایشان را از افق ابهی منع ننماید جمیع منتسبین مرحوم مرفوع علیه من کلّ بهائی ابهاه در منظر اکبر مذکورند و به عنایات مالک القدر مخصوص البهاء علیک و علیهم و علی الّذین آمنوا بالله الفرد المتعالی العلیم الحکیم. مقابله شد

میان جناب میرزا حسین

**بسمه الفرد العلیم الخبیر**

قد غطّت حجبات الاوهام قلوب الأنام طوبی لقویّ خرقها بقوّة الیقین قد نادی المناد فی قطب البلاد انّه لا اله الّا هو الفرد الحکیم من النّاس من اخذه سکر الهوی علی شأن غفل عن مولی الوری و منهم من توجّه الی مشرق الوحی بوجه منیر نسئل الله بان یوفّق الکلّ علی الاقبال الیه و یقرّبهم الی هذا البحر العظیم قد وجدنا ما فاح من حبّک مولیک و نزّلنا لک ما تعطّر به العالمون خذ کتاب ربّک الرّحمن بایادی القدرة و الاطمینان و ذکّر به ملأ الامکان الّذین غفلوا عن الله ربّ العالمین قل قد ظهر ما لاظهر فی الابداع توجّهوا الیه و لاتعقّبوا کلّ فاجر لئیم ان اشکرالله بما ذکرت من قلمه الأعلی هذا ما ینفعک فی کلّ عالم من عوالم ربّک المقتدر القدیر ذکّر النّاس فی هناک

\*\*\* ص 116 \*\*\*

لعلّ یتوجّهنّ الی افق الوحی و یشربنّ هذا الرّحیق البدیع کذلک اوقدنا سراج العرفان بین الامکان طوبی لمن استضاء منه ویل للمعرضین. مقابله شد

جناب حسین ی

**بسمه الظّاهر فی هذا الأفق المبین**

قد اضاء العالم من النیّر الاعظم ولکنّ القوم فی حجاب غلیظ قد طار الطّور شوقاً للقاءلله فی هذا الظّهور الّذی احاطت انواره العالمین قد قامت الأموات اذ نزّلت الآیات و تضوّع عرف الرّحمن بین السّموات و الأرضین انّ الّذی وجد العرف انّه فاز بالمقصود و الّذی مُنع انّه من الأخسرین طوبی لوجه اقبل الی وجه المحبوب و لقلب استضاء من هذه الشّمس الّتی منها انار من فی السّموات و الأرضین یا قوم دعوا الظّنون و توجّهوا الی المشرق الایقان کذلک امرکم الرّحمن ان انتم من العارفین قد کنّا نذکر الأحباب فی اللّیالی و الأسحار لتجذبهم آیات ربّهم العلیم الحکیم ان اسئل الله بان یؤیّدک علی نصرة امرة و ینطقک بثنائه و یقدّرک فی الملکوت ما قدّر للمخلصین اذا استنورت بانوار اللّوح قل لک الحمد یا مقصود العارفین. مقابله شد

جمالیّه  **هو الأقدس الأعظم**

شهد الغیب المکنون بانّه ظهر بالحقّ و هو هذا الاسم المخزون الّذی ینادی بین الأرض و السّماء و یدع الکلّ الی الأفق الأعلی و انّه لهو الّذی به قامت القیامة الکبری و حشر من فی الانشاء

\*\*\* ص 117 \*\*\*

تبارک الله فاطر السّماء الّذی اتی بالحقّ بکتاب لاتعادله کتب العالم و امر لایقوم معه خلق السّموات و الأرض و بآیات لایحصیها العلماء و لا العرفاء و لا کلّ مُحص خبیر کذلک نطق لسانی فی هذا الحین الّذی فیه اخبرتنی الأشیاء و الملأ الأعلی بصعود اختی الّتی کانت ناظرة الی وجهی المنیر. مقابله شد

جناب میرزا حسن

**به نام داننده یگانه**

در جمیع الواح عباد الله را به اخلاق مرضیّه و اعمال پسندیده وصیّت نمودیم و قلم اعلی متتابعاً مترادفاً دوستان الهی را متذکّر نموده مع ذلک بعضی به هوای خود مشغول و از آنچه الیوم محبوب است محروم از حق بطلبید جمیع را به قدرت کامله و حکمت بالغه متحد فرماید تا کل به یک لسان ذاکر باشند و به یک صولجان اغنام متفرّقه را جمع نموده حفظ نمایند بگو از بیانات خود بگذرید و به بیانات مشرقه از افق اراده الهیّه ناطق شوید چه که اوست راسخ و جاذب و هادی و مهدی و آنچه از معین قلم الهی جاری می‌شود مقصود حفظ عالم و بلوغ به مقام اعظم است انّه لهو الشّاهد العلیم نعیماً لک بما آمنت بالله و اعترفت بما اعترف به المسجون فی هذا المقام المنیع انّه ذکرک فضلاً من عنده لتشکر و تقول الحمد لله ربّ العالمین. مقابله شد

جناب حسن اخ من فاز و ابن من صعد

**هو الأقدس الأعظم**

\*\*\* ص 118 \*\*\*

ذکر من لدنّا لمن آمن بالله فی یوم ظهر الفزع الأکبر و اتی مالک القدر بسلطان احاط من فی السّموات و الأرض انّ ربّک الرّحمن لهو المقتدر علی الامکان لا اله الّا هو المقتدر القدیر ان یا حسن ان استمع ما ینادیک به الحسین لعمرالله قد رجع حدیث المظلوم الّذی استشهد فی سبیل الله المهیمن القیّوم قد ارتکب اهل الفرقان ما ارتکبوه من قبل بذلک تجدّدت مصیبة الرّسول و البتول تصیح و تقول سحقاً لکم یا اهل الفرقان قد فعلتم مرّة اخری ما ذابت به الأکباد و ذرفت به العیون ان یا قلم الأعلی اذکر من قصد الأفق الأبهی اذ خرج من ارض التّا متوجّهاً الی السّدرة المنتهی و نفسی الحقّ قد خرج بانقطاع لم یمرّ علی شیء الّا و یجد منه رائحة محبّة الله و یصلّی علیه الی ان فاز بالمقام المحمود اشهد انّه شهد بما شهد به الله و اعترف بما اعترف به الله و تغرّب عن الأوطان خالصاً لوجه الرّحمن الی ان وجد عرف الوصال و صعد الی الله مالک الوجود قد حمل فی سبیل الله ما لاحمله اکثر الوری یشهد بذلک مالک الآخرة و الأولی فی هذا الرّقّ المنشور انّه آنس مع البأساء فی حبّ الله مالک الاسماء طوبی لمن احبّه و ذکره بما انزل له الرّحمن فی هذا المقرّ الممنوع فاسئل الله ان یوفّق خلفائه علی خدمة امره و ذکره و ثنائه انّه لهو العزیز المحبوب. مقابله شد

ی امة الله بنت من صعد الی الله

**بسمه العظیم**

یا امتی ان استمعی ندائی من شطر عرشی انّه لا اله الّا هو العلیم الحکیم انّا نحبّ ان نقصّ لکم نبأ من سمّی بمهدی فی الصّحیفة الحمراء من قلمی الأعلی انّه قطع البرّ و البحر شوقاً للقاءالله الی

\*\*\* ص 119 \*\*\*

ان دخل شاطی الوادی الأیمن فی البقعة المبارکة الحمراء نادیناه عن وراء سرادق الکبریاء فلمّا سمع اخذه حلاوة النّداء علی شأن انقلب اذا تجلّینا علیه بانوار الوجه فلمّا رأی الآیة الکبری اسلم الرّوح بقدوم ربّه مالک الوری ثمّ مضتْ ایّام قصدنا الرّمس فلمّا حضرنا وقفنا امام القبر قلنا یا ایّها الرّاکض فی مضمار محبّة الله قد حرّکتک نفحات قمیص ربّک مالک الاسماء الی ان قصدت الافق الأعلی لتحضر لدی العرش و تقوم لدی الباب و نراک الحین نائماً و اتاک المحبوب و یذکرک بذکر ینوح به السّحاب اشهد انّک شربت رحیق العرفان من ید عطاء ربّک الرّحمن و سمعت النّداء و اجبتَ و اقبلتَ و سرعتَ الی اَن دخلت المقام الکریم باذن الله ربّک و ربّ العالمین طوبی لک ثمّ طوبی لک بما وفیت بمیثاق الله اذ نقضه اکثر عباده و نبذه اکثر خلقه طوبی لک و لمن سمع قولک فی امرالله محبوبک و آنس معک و سمع بالتّسلیم و الرّضا ما تکلّمت به فی امرالله المهیمن القیّوم انّا لله و انّا الیه راجعون . مقابله شد

جناب میرزا محسن ط ب علیه بهاء الله

**بسمی الفرد الخبیر**

شهد الله انّه لا اله الّا هو له العزّة و القدرة و الجلال و له القوّة و العظمة و الاجلال یفقر و یغنی یسقم و یشفی انّه لهو الفرد الواحد العلیم الحکیم ان اشهدوا یا قوم بما شهد به الله انّه قد شهد لهذا الظّهور و بشّر الکلّ بهذا النّبأ العظیم هذا نبأ تزیّن بذکره صحف الآدم و الخلیل و ما انزله الرّحمن علی محمّد رسول الله و علی من سمّی بعلیّ قبل نبیل قد وعدتهم بهذا الاسم

\*\*\* ص 120 \*\*\*

الأعظم یشهد بذلک التّوراة و الانجیل انّا انزلنا لک ما یفرح به قلبک و لو انّ المحبوب فی حزن مبین قد انکروا حق الله و قتلوا اصفیائه من دون بیّنة و لا کتاب منیر طوبی لمن شرب کوثر الوحی فی هذا الیوم الّذی فیه ظهر کلّ امر حکیم. مقابله شد

ی سمیّ مقصود جناب اسمین ح ع

**هو المبیّن العلیم**

جمیع عالم منتظر یوم الله و به کمال خضوع و خشوع از حق جلّ جلاله ظهور موعود را در لیالی و ایّام سائل بودند و چون آفتاب حقیقت از افق ظهور مشرق و لوح محفوظ از سماء عنایت نازل کل به اوهام خود متشبّث و از سلطان یقین معرض مشاهده شدند الّا من اتی الله بقلب سلیم منیر موقن مستقیم ای دوستان جهد نمایید و به مبارکی اسم اعظم در این یوم الهی مقامی را مالک شوید که به مثابه شمس از افق بقا طالع و مشرق باشد به آنچه سزاوار این روز مبارک است عامل شوید از قلیل و کثیر مقرّ فانی و دریوزه فانیه چشم بردارید و به بحر لااوّل و لاآخر له ناظر باشید بگو ای دوستان به مثابه اطفال به الوان مختلفه مسرور نشوید و مشغول نگردید با عزم ثابت و قلب راسخ و بصر حدید و نور یقین با کمال امانت و اخلاق حسنه مابین ناس ظاهر باشید انّا وجدناک مقبلاً الی کعبة الوجود ارسلنا الیک هذا الکتاب الّذی لایعادله ما ستر فی البحر و ما خُزن فی الأرض و ما کُنز فی الجبال انّ ربّک ینطق بالحقّ و انّه لهو الغنیّ المتعال. مقابله شد

جناب آقا سید صادق

**هو الأقدس الأبهی**

\*\*\* ص 121 \*\*\*

شهد کلّ شیء لظهور الله و سلطانه و لکنّ القوم لایفقهون قد شهد اللّسان لربّه الرّحمن و القلب لسلطان الامکان و لکنّ النّاس لایشعرون ینکرون الله ثمّ الی المساجد هم یسرعون یقتلون ابناء الرّسول و یقولون انّا آمنّا بالله المهیمن القیّوم قد ظهر الاسم الأعظم الّذی کان موعوداً فی کتب الله ربّ ما کان و ما یکون انّ الذّئب کفر بالله اذ افتی علی المظلوم من دون بینّة و لا کتاب مشهود یا ایّها المذکور لدی العرش انّا ذکرناک فضلاً من عندنا لتشکر ربّک العزیز الودود تمسّک باذیال الاستقامة و الوفاء فی امر ربّک مالک الوجود.

مقابله شد

آقا سید یوسف  **هو الأقدس الأعظم**

ذکرٌ من لدنّا لمن توجّه الی الوجه اذ اعرض عنه الّذین کفروا بالله العلیّ العظیم انّا جئنا من مشرق البیان بنبأ الرّحمن طوبی لمن سمع و ویل للغافلین کم من عبد شرب کوثر الحیَوان و آمن بالفرد الخبیر و کم من عبد اتّبع الشّیطان و اعرض عن الله ربّ العالمین یا یوسف انّ الذّئب اکل یوسف الرّسول اَمام وجوه المعرضین قد امر الظّالم بقتله لنهب امواله بذلک ناح کلّ عارف بصیر قد ذکر ذکرک لدی الوجه و نزّل لک هذا الکتاب العزیز البدیع ان احمد الله بما عرّفک مظهر امره و جعلک من الفائزین قل الحمد لله ربّ العالمین. مقابله شد

جناب ع ب علیه بهاء الله

قدّر لی یا الهی من قلمک الأعلی ما قدّرته لأصفیائک. مقابله شد

\*\*\* ص 122 \*\*\*

ت جناب ع ب علیه بهاء الله

**هوالله هو المستقرّ علی العرش**

قل اللّهمّ یا مالک الاسماء و فاطر السّماء اسئلک باسمک الّذی به ارتفعت سماء وحیک و ماج بحر ارادتک و هاج عرف قمیصک بان تؤیّدنی علی ذکرک و انتشار امرک و تقرّبنی الیک فی کلّ الأحیان بسلطنتک و اقتدارک ثمّ اجعلنی غالباً علی اعدائک و مقتدراً علی عُصاة بریّتک انّک انت المقتدر علی ما تشاء و المهیمن علی ما ترید لا اله الّا انت المتعالی القویّ العلیم الحکیم . مقابله شد

جناب ع ب علیه بهاءالله **الله ابهی**

قد شهد قلمی الأعلی باقبالک الی الله العلیّ الأعلی هذه شهادة لاتعادلها کنوز العالم و لا ما عند الأمم سوف ینزل لک ما قدّر من لدی الله ربّ العالمین ان افرح بهذا الفضل ثمّ اشکر ربّک الکریم. مقابله شد

ت جناب میرزا عبدالله ن علیه بهاءالله

**هو الأقدس الأمنع الأعظم**

هذا کتاب من لدی المظلوم الّذی سجن لوجه الله الی من اقبل الی الوجه و کان من الفائزین من قلم الوحی الحقّ مسطوراً لیجذبه بیان الرّحمن و ینطقه بهذا الاسم الّذی کان فی ازل الآزال فی کنائز العزّ مستوراً قد سمعنا ندائک و توجّهنا الیک من شطر سجننا الأعظم و ذکرناک

\*\*\* ص 123 \*\*\*

بهذا الکتاب الّذی نزّل من سماء الفضل و کان من قلم الأمر بالحقّ مرقوما طوبی لک بما فزت بایّام الله و آمنت بالّذی اعرض عنه من کان من المشرکین فی امّ الکتاب مکتوباً ان اشرب کوثر الحیوان رغماً لأهل الامکان الّذین نبذوا امرالله ورائهم و اتّخذوا لانفسهم الی الطاغوت سبیلاً تالله لاتنفعهم اموالهم و لا اولادهم سیفنی الکلّ بامر ربّک و یبقی العزّة و الاقتدار لمن اتّخذ الرّحمن لنفسه معیناً انّا ذکرناک من قبل و فی هذا اللّوح لیبقی ذکرک فی الکتاب انّه کان علی کلّ شیء قدیراً ان احفظ هذا المقام الأعلی و سبّح بحمد ربّک بالحکمة الّتی کانت فی الالواح منزولاً لاتحزن عن الدّنیا و شئوناتها ان افرح بهذا المقام الّذی کان فی الکتاب محموداً البهاء علیک و علی الّذین نبذوا العالم و اقبلوا بوجوه نوراء الی هذا الأفق الّذی کان من انوار الوجه منیرا. مقابله شد

ت جناب میرزا عبدالله ن و علیه بهاء الله

**به نام داننده بینا**

ان‌شاءالله به عنایات مخصوصه الهیّه فائز باشید و از رحیق احدیّه که به اصبع اراده ربّانیه مفتوح شده در کلّ حین بیاشامید ذکرت در سجن اعظم مذکور آمد لذا به این ذکر اعظم که در حقیقت اولیّه علّت حیات اهل عالم است مذکور آمدی ان اشکر الله بذلک انّه وفّقک علی امر غفل عنه اکثر عباده انّه لهو المؤیّد المقتدر العلیم الحکیم نسئله تعالی بان ینوّرک بانوار شمس الاستقامة و یقدّر لک ما یفرح به قلبک انّه لهو المقدّر المعطی الکریم از حق می‌طلبیم دوستان خود را مؤیّد فرماید به آنچه الیوم سبب ارتفاع امر است لیبقی ذکرهم الی الأبد و آنچه الیوم سبب ارتفاع امر و علّت ظهور تنزیه و تقدیس حق بین خلق است اخلاق مرضیه و اعمال حسنه بوده و خواهد بود ان‌شاءالله جمیع به آن فائز و به آن متمسّک باشند البهاء علیک و علی اهلک و علی الّذین آمنوا بالله الفرد الخبیر. مقابله شد

\*\*\* ص 124 \*\*\*

ت جناب ع ب ن و علیه بهاءالله

**هو الأقدس الأعظم**

کتاب أنزله الرّحمن لمن فی الامکان لیتضوّع نفحات البیان بین السّموات و الأرض انّه لهو المقتدر علی ما یشاء باسمه القدیر کم من ناطق یصدق علیه حکم الصّمت و کم من عالم یحکم علیه بالجهل و کم من جاهل شرب من بحر العلم باسم ربّه الغفور الکریم تمسّک بحبل کرم ربّک و تشبّث بذیله المنیر انّا نوصیک و الّذین آمنوا بما یرتفع به امرالله بین عباده الغافلین طوبی لمن تمسّک بالتّقوی و نهی النّفس عن الهوی یشهد مالک الوری و فاطر العرش و الثّری انّه من اهل البهاء فی لوح حفیظ کذلک نطق لسان العظمة لتقرء و تکون من الرّاسخین. مقابله شد

ت جناب میرزا عبدالله علیه بهاءالله

**هو الشّاهد السّامع البصیر**

کتاب انزله المظلوم فی سجنه الأعظم لمن اقبل الی الأفق الأعلی و شرب رحیق العطاء من ید عنایة ربّه الباذل الکریم قد ذکرناک مرّة بعد مرّة فضلاً من لدنّا انّ ربّک لهو الفضّال ولکنّ النّاس اکثرهم من الغافلین در جمیع احیان قلم رحمن اولیای خود را ذکر نموده تا جمیع از بحر سرور بیاشامند و بر بساط انبساط مستریح گردند نیکو است حال نفسی که از کوثر وحی آشامید و به کمال استقامت بر امر حق قیام نمود اینکه در زبر و صحف و الواح ذکر نصرت شده و می‌شود مقصود ذکر و ثنای حقّ است و تبلیغ این

\*\*\* ص 125 \*\*\*

امر عظیم به حکمت و بیان. دوستان آن ارض را تکبیر برسان و به ذکر مظلوم مسرور دار امروز قلم اعلی اهل بهاء را وصیّت می‌نماید بر حفظ مقامات خود ان‌شاءالله به این عطیّه کبری فائز شوند و بما یرتفع به الأمر عامل جناب ناظر علیه بهائی حاضر و طائف از قِبَل دوستان به زیارت فائز حق جلّ جلاله کل را مؤیّد فرماید به آنچه که سبب اذکار باقیه بوده و هست اگر مقام یک نفر از دوستان حق مابین خلق ظاهر شود کل از تجلیات انوارش منصعق مشاهده شوند الّا من شاءالله رنگ‌های مختلفه دنیا اهل ارض را مشغول نموده و از افق اعلی محروم داشته لکن صاحب بصر را شئونات عالم از منظر اکبر منع ننماید انّه یقول الحقّ و یظهر لمن یشاء صراطه المستقیم انّک لاتحزن من شیء توکّل علی الله ربّ العالمین انّه یظهر لک ما اراد و قدّر من قلمه الأعلی انّ ربّک لهو المقتدر القدیر البهاء علیک و علی من ذکرک فی السّجن انّه سمّی بابی القاسم فی هذا المقام الکریم. مقابله شد

ت جناب میرزا ع ب علیه بهاءالله

ربّ افرغ علی احبّائک صبراً و انصرهم علی القوم الظّالمین

**بسمه المهیمن علی الاسماء**

چندی قبل لوح امنع اقدس ارسال شد ان‌شاءالله به آن فائز شوی و عرف عنایت رحمن را بیابی و حال جناب امین یعنی ابوالحسن ذکر آن جناب و مراتب استقامت و خلوص را نموده لذا این لوح امنع اقدس مجدّد نازل و ارسال شد لله الحمد به مقصود فائزی و به آنچه جمیع ناس از آن غافل آگاهی. این از فضل‌های بزرگ حقّ جلّ جلاله است شما را به حکمت وصیّت می‌نماییم در جمیع احوال به او ناظر باشید

\*\*\* ص 126 \*\*\*

نسئل الله بان یظهر منک ما یکون باقیاً بدوام الملک و الملکوت و یقرّبک الیه فی کلّ الأحوال انّه لهو الغنیّ المتعال زحمت‌های شما لدی الله مشهود و مذکور و در صحیفه حمراء از قلم اعلی مسطور و مکتوب ان اشکر ربّک بهذا الفضل المبین و آنچه ارسال داشتی رسید و به طراز قبول فائز گشت البهاء المشرق من افق البقاء علیک و علی الّذین عملوا بما اُمروا به فی کتاب الله ربّ العالمین الحمد لله مالک هذا الیوم المبین. مقابله شد

جناب ع ب ن و علیه بهاءالله

**هو الأعظم الأقدم الأبهی**

ای دوستان مقام ایّام رحمن را بدانید امروز روزی است که عملی در آن از اعمال قرون و اعصار عظیم‌تر و عندالله محبوب‌تر. جهد نمایید تا فائز شوید به امری که حوادث روزگار او را تغییر ندهد و محو نسازد ذکرت لدی العرش مذکور و به اصغاء مظلوم فائز لک ان تحمد الله الّذی عرّفک مشرق وحیه و اسمعک ندائه و غفرک فضلاً من عنده و هو الغفّار الفضّال الکریم قل سبحانک یا الهی اقسمک بسلطان الاسماء الّذی به انجذبت الأشیاء و انفطرت السّماء و انشقّت الأرض و نُسفت الجبال بان تکتب لی بفضلک و جودک اجر من فاز بلقائک و شرب کوثر وصالک انّک انت المقتدر علی ما تشاء و انّک أنت القویّ القدیر قد فاز ما ارسلته بطراز القبول لک ان تشکر ربّک السّامع المجیب. مقابله شد

ت جناب ع ب علیه بهاءالله ن و

**هو المنادی بین الأرض و السّماء**

\*\*\* ص 127 \*\*\*

ذکرنا من لدنّا لمن فاز بانوار الملکوت اذ اتی مالک الجبروت بسلطان ما منعته جنود العالم و لا حجبات الأمم الّذین نقضوا میثاق الله و عهده و اتّبعوا اهوائهم بعد ما منعوا عنها فی کتاب الله ربّ العالمین یا عبدی المذکور فی ساحة عرشی ان استمع ندائی انّه لا اله الّا انا العزیز الکریم طوبی لأبیک بما اظهرنا منه من توجّه الی الأفق الأعلی علی شأن شهد له القلم الأبهی فی هذا المقام الّذی سمّی بکلّ الاسماء فی لوح مبین قد حضر کتابک و قرئه العبد الحاضر لدی المظلوم و اجبناک بما نطق به کلّ کلیل و قام کلّ قاعد و انتبه کلّ نائم و اشتعل کلّ مخمود و سری کلّ منجمد کذلک نطق قلمی فضلاً من عندی علیک لتکون من الشّاکرین سوف تنطق السن العالم بذکر الّذین وفوا بمیثاقی و توجّهوا بوجوه بیضاء الی وجه ربّهم العزیز الحکیم قل سبحانک یا معبود العالم و مقصود الأمم اسئلک بسراج امرک و بحر علمک و شمس جمالک بان تکتب لی اجر من فاز بلقائک و طاف عرشک الأعظم باذنک ثمّ قدّر لی ما ینفعنی فی کلّ عالم من عوالمک انّک انت المقتدر المتعالی الغفور الکریم ثمّ اکتب لأهلی و من معی ما کتبته لأصفیائک الّذین نبذوا ما سواک و طاروا فی هواء حبّک و قربک انّک انت المعطی العزیز الحمید. مقابله شد

جناب ع ب علیه بهاءالله

**هو الأقدم الأعظم الأبهی**

جمیع عالم از برای یوم الهی خلق شده‌اند و حق جلّ جلاله خلق را به لسان نبیّین و مرسلین به این یوم بدیع منیع بشارت داده و در جمیع زبر و صحف و کتب این یوم به یوم الله موسوم است

\*\*\* ص 128 \*\*\*

مع ذلک کل به هواهای نفسانیّه مشغول و از او غافل مشاهده می‌شوند الّا من شاءالله هر نفسی به عرفان این یوم ابدع امنع اقدس فائز شد او از عباد مکرمین در کتاب مبین مذکور و مسطور است قدر این مقام بلند اعلی را بدانید و حفظش نمایید و در جمیع احوال حقّ جلّ جلاله را شاکر باشید چه که شما را به این فیض اعظم فائز فرمود انّ ربّک لهو الجواد الکریم. مقابله شد

**152**

**بسم ربّنا الأقدس الأعظم العلیّ الأبهی**

الهی الهی یشهد لسانی بوحدانیّتک و فردانیّتک و عزّک و سلطانک و قدرتک و اقتدارک و بانّک أنت الله لا اله الّا انت و کنت مکنوناً مخزوناً عن الأبصار و الأفئدة و القلوب فلمّا ماج بحر عطائک خلقتَ الخلق جوداً من عندک و فضلاً من لدنک و ارسلت الیهم من کان حاکیاً عن اسمائک و صفاتک و مظهراً لنفسک و آمراً اوامرک و احکامک من النّاس من اقبل و فاز و منهم من اعرض و کفر طوبی لعبد ما منعته سبحات العالم و حجبات الأمم سمع ندائک و اجابک و اقبل الی شطر السّجن معرضاً عن دونک ای ربّ تری من احبّک و قام علی خدمة امرک و نطق بثنائک و تمسّک بک و اراد بدایع فضلک و ظهورات عنایتک اسئلک بان تقدّر له من قلمک الأعلی خیر الآخرة و الأولی ثمّ انصر بقوّتک و قدرتک انّک انت المقتدر العزیز. مقابله شد

جناب ع ب علیه بهاءالله

**هو الذّاکر هو المذکور**

کتاب انزله المظلوم لمن اقبل الی الله المهیمن القیّوم لیقرّبه البیان الی افق العرفان و یزیّنه

\*\*\* ص 129 \*\*\*

بطراز عنایة ربّه العزیز الودود قد حضر کتابک فی السّجن الأعظم قرأناه و اجبناک بهذا اللّوح المسطور. ع ب لازال مذکور بوده و هستی لله الحمد به عضد یقین حجبات و سبحات را خرق نمودی و به افق اعلی و ذروه علیا توجه کردی در ایّامی که کل از او غافل و معرض الّا من شاء ربّک اولیا را از قِبل مظلوم تکبیر برسان جناب امین و علی حیدر علیهما بهاءالله ربّ العالمین مکرّر ذکر شما را نموده‌اند طوبی لمن یذکرک و یحبّک قل لک الحمد یا الهی بما سقیتنی رحیق البیان من ایادی عطاء اسمک الرّحمن و نوّرتَ قلبی بانوار معرفتک و اشعلتَ نفسی بنار سدرتک و اطلقت لسانی بذکرک و ثنائک اسئلک یا محیی العالم و مربّی الأمم بان تجعلنی فی کلّ الأحوال متمسّکاً بحبلک و متذکّراً بآیاتک ثمّ قدّر لی ما قدّرته لأصفیائک انّک انت المشفق الکریم لا اله الّا انت الغفور الرّحیم عرایض جناب ورقا علیه بهائی و عنایتی رسیده و می‌رسد و ذکر شما در هر کرّة مذکور و از برای شما می‌طلبد آنچه را که شبه و مثل نداشته و ندارد و فی الحقیقه به آن هم رسیده و فائزید البهاء من لدنّا علیک و علی الّذین آمنوا بالفرد الخبیر. مقابله شد

ط جناب ع ب علیه بهاءالله

**هو السّامع فی ملکوته الأعلی**

انّا انزلنا الآیات و اظهرنا البیّنات و فتحنا بمفتاح الحکمة باب الفضل و العطاء علی وجوه الوری من النّاس من اخذه رحیق الوحی علی شأن انقطع عن دون الله و تمسّک به و منهم من انکر حجّة الله و برهانه و عظمته و سلطانه و عزّه و عطائه انّه من الأخسرین فی کتابی المبین نشهد انّک فزت بما کان مستوراً فی القلوب و مذکوراً فی کتاب الله العزیز العلیم جناب امین حاضر و ذکر آن جناب و اولیای

\*\*\* ص 130 \*\*\*

آن ارض را نموده و هر یک فائز شد به آنچه سزاوار فضل و عنایت اوست هر یک را ذکر نمودیم به ذکری که دائم و باقی است اولیای آن ارض را تکبیر برسان و به اشراقات انوار نیّر کرم مالک قدم مسرور دار قل لک الحمد یا الهی بما نوّرتنی بانوار توحیدک و زیّنتنی بطراز الاستقامة علی حبّک اشهد یا الهی بما شهد به اسمک الأعظم بین الأمم و اسئلک بعظمته و سلطانه و قدرته و اقتداره بان تجعلنی من الّذین نصروا امرک و نطقوا بثنائک و طاروا فی هوائک و شربوا رحیق وحیک و حضروا امام وجهک و فازوا باصغاء ندائک و مشاهدة افق ظهورک ای ربّ انا الّذی زیّنتنی برداء عنایتک و اکلیل محبّتک اسئلک ان لاتخیّبنی عمّا قدّرته لأولیائک لا اله الّا انت الفرد الواحد المقتدر العزیز العظیم. مقابله شد

جناب ع ب علیه بهاءالله الأبهی

**هو الشّاهد من افقه الأعلی**

انّ السّماء باعلی النّداء تنادی و تقول قد اتی الموعود بسلطان غلب عوالم المعانی و البیان و بقدرة لاتقوم معها قدرة العالم یشهد بذلک مالک القدم فی السّجن الأعظم و لکنّ النّاس اکثرهم من الغافلین انّ الشّمس تنادی و تقول یا ملأ الأرض قد فتح باب السّماء بمفتاح عنایة مالک الاسماء ضعوا ما عند القوم متوجّهین الی انوار وجه الله ربّ العالمین. لاینفعکم شیء من الأشیاء و لا ما عند العلماء و العرفاء کسّروا سلاسل الظّنون و الأوهام باسم ربّکم العلیم الحکیم. عَ ب اسمع نداء المظلوم انّه ذکرک بما یجد منه المقرّبون عرف عنایة ربّک الکریم یشهد القلم الأعلی باقبالک و توجّهک الی الله العزیز الحمید

\*\*\* ص 131 \*\*\*

قد شربت الرّحیق المختوم باسمی القیّوم و اقبلت الی افق الوحی باقبال ما منعک ضوضاء العلماء و لا اعتساف الامراء کذلک نطق لسان العظمة فی هذا المقام الّذی سُمّی بکلّ الاسماء من لدی الله مولی المخلصین قد حضر الأمین و ذکرک مرّة بعد مرّة ذکرناک کرّة بعد کرّة انّ ربّک هو الفضّال الغفور الرّحیم اذا وجدت عرف بیان ربّک الرّحمن قم و قل **الهی الهی** ترانی مقبلاً الیک و منقطعاً عن دونک اسئلک بآیات عظمتک و رایات اقتدارک و اسرار کتابک و لئالی بحر علمک بان تجعلنی عَلَم ذکرک فی بلادک و رایة بیانک بین عبادک ای ربّ ترانی ناظراً الی افق فضلک و متوجّهاً الی انوار وجهک لا اله الّا انت المتقدر القدیر و بالاجابة جدیر ثمّ اسئلک یا الهی بالصّحیفة الحمراء و السّفینة الّتی سرت باسمک علی بحر الاسماء بان تکتب لی من قلمک الأعلی ما کتبته للمقرّبین من عبادک و المخلصین من بریّتک انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت القویّ الغالب العزیز العظیم. مقابله شد

**هو الله تعالی شأنه العظمة و الاقتدار**

مکتوب جناب ناظر به لحاظ و اصغا فائز در این صورت توقّف آن جناب در آن بلد جائز نه در خروج از آن ارض بأسی نبوده هر هنگام دست مدّعیان کوتاه و رئیس طالب رجوع سهل و آسان اگر امر از قرار مذکور است نظر به حکمت چندی توقف در ارض طا اولی و انسب ولکن در جمیع احوال به حکمت ناظر باشید و به عنایت حق مطمئن آنچه

\*\*\* ص 132 \*\*\*

مصلحت آن جناب است از غیب به شهود آید انّ ربّک هو العلیم الخبیر و مرّة اخری وصیّت می‌نماییم شما را به حکمت و عدم اعتراف انّه یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و هو العلیم الحکیم و هر هنگام اقتضا نمود ان‌شاءالله به اراده حق خبر می‌رسد و فائز می‌شوید انّه هو الآمر الحکیم البهاء المشرق من افق سماء عنایتی علیک و علی من معک و علی من یحبّک و علی کلّ ثابت راسخ مستقیم. مقابله شد

**بسم الله الأعظم الأعظم**

سبحانک اللّهمّ یا الهی اسئلک باسمک الّذی جعلته قیّوماً علی الاسماء و به انشقّ حجاب السّماء و اشرق عن افقها شمس جمالک باسمک العلیّ الأعلی بان تنصرنی ببدایع نصرک ثمّ احفظنی فی کنف حفظک و حمایتک ای ربّ انا امة من امائک و توجّهت الیک و توکّلت علیک ان اثبتنی علی حبّک و رضائک علی شأن لایمنعنی اعراض المشرکین من بریّتک و ضوضاء المنافقین من خلقک ای ربّ طهّر اُذُنی لاستماع آیاتک و نوّر قلبی بنور عرفانک ثمّ انطق لسانی بذکرک و ثنائک فو عزّتک یا الهی لااحبّ سواک و لاارید دونک لا اله الّا انت العزیز المعطی الغفور الرّحیم. مقابله شد

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الأبهی**

سبحانک یا ربّ الکائنات و اله الموجودات اشهد لسان ظاهری و باطنی بظهورک و بروزک و انزال آیاتک و اظهار بیّناتک و باستغنائک عن دونک و تقدیسک عمّا سواک اسئلک بعزّ امرک و اقتدار کلمتک ان تؤیّد الّذی اراد ان یؤدّی ما امرته به فی کتابک و

\*\*\* ص 133 \*\*\*

یعمل ما یتضوّع به عرف قبولک انّک انت المقتدر الفیّاض الکریم. مقابله شد

**هو الله لااله الّا هو**

یا عبدالله علیک بهاءالله انّا نبشّرک فی اوّل البیان بقبول عملک لوجه الله ربّ العالمین قد اعترف لسان العظمة بتوجّهک و حضورک و قیامک لدی باب فتح علی من فی السّموات و الأرضین انّا نبشّرک ببشارة اخری لتبشّر النّبیل قبل ما علیه بهائی بما اشرقت شمس الاذن من افق ارادة الله ربّ العرش العظیم قل لک الحمد یا الهی بما استجبت دعائی روحی لعنایتک الفداء یا مقصود افئدة الأولین و الآخرین انّا نحبّ ان نقضی حوائجک کلّها یشهد بذلک الفردوس الاعلی و الجنّة العلیا و اهل خباء المجد فی هذا المقام الرّفیع ولکنّ الأمور بعضها یجری و یتوقّف بمقتضیات حکمة الله المقتدر القدیر و نبشّرک مرّة بعد اخری بانّا نحبّک و نذکرک کما ذکرناک من قبل و ننزّل باسمک ما لاینقطع عرفه بدوام ملکوتی العزیز المنیع و امّا وجه محل که ذکر نمودی تکلیف آن جناب آنکه به جناب ناظر علیه بهائی حواله نمایید باید به او برسد و جناب افنان علیه بهائی باید به او برسانند این سنه بر جناب ناظر علیه بهائی از مفتریات متفرین وارد شد آن چه که سبب همّ اکبر بوده نسئل الله تبارک و تعالی ان یؤیّد عباده علی الصّدق و الرّجوع و الانابة لدی باب فضله انّه هو الغفور الرّحیم باری نفوس غافله عمل نمودند آنچه را که سبب حزن اولیای الهی گشته و اینکه از برای جناب ناظر علیه بهائی اراده زیارت نموده‌اید و همچنین ذکر طلب کرده‌اید طوبی لک بما وجدناک من اهل الوفاء فی ناسوت الانشاء

\*\*\* ص 134 \*\*\*

یا ایّها الحاضر لدی الباب حقّ جلّ جلاله وفا را دوست داشته و دارد و اوست طراز هیاکل مخلصین و مقرّبین هر هنگام اراده نمایید حاضر شوید و عمل نمایید آنچه را که اهل عالم از برای آن از عدم به وجود آمده‌اند هنیئاً لک و هنیئاً له این عمل قبل از ظهور به قبول فائز گشت ان رأیته بشّره من قبلی و ذکّره بآیاتی و نوّره بتجلیات شمس عنایتی نسئل الله ان یوفّقه و ابنه الّذی سمّی بحبیب و ابنه الآخر الّذی سمّی باسدالله فی کتاب الاسماء علی ما ترفع به کلمة الله مالک یوم الدّین ذکر جناب علی قبل اکبر علیه بهائی را نمودید و همچنین اذن خواسته بودید به وکالت او به حضور و لقا و طواف فائز گردید این فقره قبل از ذکر به نور اذن فائز و منوّر اذا رأیته قم امام وجهه و کبّر من قبلی علیه و قل هنیئاً لک یا اسیر البلاد لوجه الله مالک الایجاد این ایّام از سماء بیان مالک ادیان در ذکر ایشان نازل شد آنچه که سبب فرح و سرور اهل مدائن عدل و انصاف است هر هنگام اراده نمایید نیابت و وکالت را عمل کنید کذلک نزّل حکم الاذن من سماء امر الله العلیم الحکیم ذکر جناب علی قبل حیدر علیه بهائی را نمودید نشهد انّه عمل فی سبیل الله ما عجز عن احصاء اجره المحصون بر جمیع احبای الهی محبتش لازم باید کل در ادای دینی که باید به او برسد سعی نمایند الهی الهی تری عبدک قائماً بین عبادک باسمک الّذی سمّی بعلی قبل حیدر فی منظرک الأکبر و باسم آخر الّذی کان مرقوماً من قلمک الأعلی فی الصّحیفة الحمراء ای ربّ ایّده بسلطانک ثمّ انصره و اولیائک و محبّیک و مخلصیک انّک انت المقتدر علی ما تشاء و فی قبضتک زمام الامور هر هنگام آن جناب اراده نمایید به نیابت او توجّه کنید و به حضور و لقا فائز شوید قبل از حرکت این آیه را تلاوت نمایید و بعد توجه کنید

\*\*\* ص 135 \*\*\*

الهی الهی تعلم و تری انّی اردت ان اتوجّه الی مقامک الأعلی و ازورک من قبل من قام علی خدمة امرک ای ربّ ایّده بجنود بیانک و حکمتک ثمّ افتح علی وجهه ابواب غنائک و عطائک ای ربّ ایّد اولیائک و احبّائک و عبادک علی حبّه و نصرته انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت القویّ الغالب القدیر. یا عبدالله علیک بهائی هنیئاً لک بما ذکرته و مریئاً لک بما وصفته نشهد انّه من الفائزین و نزل له ما لایعادله کنوز العالم نسئل الله ان یؤیّده و یحفظ اماناته عنده انّه هو الحافظ الأمین یا علی قبل حیدر علیک بحر الفضل و العطاء من لدی الله مالک ملکوت الاسماء قد کنت مذکوراً فی اللّیالی و الایّام امام وجه مولی الأنام نسئل الله ان یوفّق الکلّ علی ما یحبّ و یرضی و ما یرتفع به امره المهیمن علی من فی السّموات و الأرضین و اردنا ان نذکر قاسم علیه بهائی انّا ذکرناه من قبل و فی هذا الحین بما اقبل الی الأفق الأعلی اذ اعرض عنه الوری الّا من شاءالله ربّ العالمین انّا ذکرنا احبّائنا فی الباء و الدّال و کل را به افصح بیان وصیّت نموده و می‌نماییم به امانت و دیانت و ما یرتفع به مقام الانسان فی الامکان این مظلوم شهادت می‌دهد بر اینکه عباد از برای اصلاح و الفت و اتّحاد از عدم به وجود آمده‌اند فساد و نزاع لازال مردود بوده و هست کتب و صحف و زبر الهی بشارت داده که مقصود از این ظهور اعظم اصلاح عالم و امم بوده و لاغیر که شاید به قوّه بیان قوّه حربیّه از میان برخیزد و عالم به قوّه حبّیه اداره شود از حق می‌طلبیم کل را به طراز امانت که احسن طراز عالم است مزیّن فرماید خذوا یا عباد الله ما امرتم به من لدن ناصح علیم البهاء السّاطع اللّائح من افق سماء الفضل علیک یا من اقبلت بکلّک الی الله العزیز الحمید. مقابله شد

\*\*\* ص 136 \*\*\*

قد نزّل لأولیاء الله فی الأطراف

**بسمی القائم اَمام وجوه الأدیان**

الحمد لله الّذی فتح باب العرفان بمفتاح البیان و انزل من سماء البرهان امطار العنایة بقدرة و سلطان بندائه قام الموحّدون و بآیاته انصعقت مظاهر الشّرک و الطّغیان فلمّا استوی علی عرش الظّهور فی الطّور نادت الأشیاء من کلّ الجهات یا معشر الأمراء و العلماء قد اتی مطلع الوحی برایات الآیات یا احمد علیک بهاءالله الفرد الأحد قدّس صدرک من نقوش الاسماء و قلبک من شبهات الوری لیثبت فیهما من القلم الأعلی الملک و الملکوت و العزّ و الجبروت لله مالک الرّقاب انّا ذکرناک من قبل بآیات انجذبت بها افئدة العباد الی الله ربّ الأرباب قد حضر من سمّی بعبد الله الّذی اتّخذ لنفسه مقاماً فی ظلّ قباب العظمة و شرب رحیق البیان من ید عطاء ربّه مالک الایجاد یا محمّد قبل باقر افرح بما جری باسمک فرات البیان فی ایّام فیها ظهر السّرّ المکنون و الرّمز المخزون امراً من لدی الله فالق الاصباح قم علی الأمر باستقامة لاتمنعها جنود الأشرار و لا سطوة الّذین کفروا بالمبدء و المآب یا محمّد قبل علی قد اقبل الیک الاسم الأعظم و ذکرک بکلمات یتضوّع منها عرف العنایة و الالطاف اُنظر ثمّ اذکر الایّام الّتی کنت حاضراً اَمام الوجه و سمعت ندائه الأحلی و صریر قلمه الأعلی اشکر و قل لک الحمد یا من فی قبضتک زمام الّذین انکروا حجّة الله و برهانه و قالوا ما ناح به کلّ عارف بصّار طوبی لک بما حضرت و سمعتَ و فزت بما انتشر به عرف الوصال اذ کان المظلوم بین ایادی الجهّال یا قلم اذکر من سُمّی

\*\*\* ص 137 \*\*\*

بمحمّد قبل صادق الّذی اعترف بما نزّل من سماء الفضل و سرع الی ان ورد باستقامة زلّت بها الأقدام لعمری قد قُدّر لک ما لایعادله عقیان العالم و لا ما عند الأمم یشهد بذلک امّ الکتاب فی هذا المقام الّذی سمّی بکلّ الاسماء من لدی الله مالک یوم القیام اذکر ما سمعتَ اَمام کرسیّ ربّک و قل لک الحمد یا محبوب الآفاق یا علی قبل اکبر قد سمعت ندائی مرّة بعد مرّة انّه اجتذبک الی اعلی المقام قل یا ملأ البیان ضعوا الأوهام قد اشرق نیّر الایقان من افق ارادة الله مالک الأرضین و السّموات قد ذکرک من احبّنی و نطق بثنائی و ارسلنا الیک من شطر السّجن ما یؤیّدک علی هدایة الّذین نقضوا العهد و المیثاق افرح بذکری ایّاک لعمری لاتعادله کتب الایران یشهد بذلک امّ البیان من لدی الله مالک الأدیان یا قلمی الأعلی اذکر من سُمّی بعلی قبل محمد الّذی صعد بمرقاة البیان الی الله مظهر الأسرار لاتحزن من شیء توکّل علی الله فی کلّ الأحوال انّه معک و ینصرک بجنود الوحی و الالهام نسئل الله ان یجعلک مستقیماً علی الأمر بحیث لاتمنعک ضوضاء الاشرار یا علی قد کنت مذکوراً لدی العرش و انزلنا لک ما طُوی به بساط الّذین انکروا حجة الله و آیاته الّتی احاطت الجهات نسئل الله ان یقدّر لک کلّ خیر انزله فی الزّبر و الالواح قل لک الحمد یا الهی بما جعلتنی فائزاً بعرفانک و انزلت لی ما یقرّب النّاس الی اعلی المقام انّا اردنا ان نذکر من ذکرناه فی اوّل الایّام بذکر اشرقت به الأرض و السّماء و اَنا العزیز الفضّال یا نبیل قبل باقر علیک بهائی و عنایتی انّا ذکرناک مرّة بعد مرّة بآیات انجذبت بها افئدة الّذین اقبلوا بوجوه نوراء الی مشرق الأنوار کبّر اولیائی من قبلی و ذکّرهم بما یقرّبهم الی مطلع النّور الّذی به نادی المناد الملک لله العزیز الفیّاض

\*\*\* ص 138 \*\*\*

و نذکر من سُمّی باسمعیل الّذی اقبل الی اُفقی بنور تنوّرت به افئدة الأبرار البهاء من لدنّا علیک و علی من سمّی بنعمة الله فی هذا الحین الّذی ینطق اللّسان فی ملکوت البیان العزّة و العظمة لله مالک یوم المعاد و نذکر ابنک الآخر لیفرح بعنایة ربّه و یقبل الی کعبة الله و یقول لک الحمد یا من ایّدتنی علی التّقرّب و الاقبال یا میرزا قبل مهدی علیک البهاء الأبدی قم علی الأمر منقطعاً عن العالم و طهّر القلوب بکوثر بیان ربّک العزیز الوهّاب انّا ذکرناک و انزلنا لک مائدة العرفان و النّعمة الّتی اظهرناها من کنز رحمة ربّک العزیز المختار قل یا اباالقاسم اتّق الله و لاتتّبع کلّ متوهّم کذّاب انّک حضرت و سمعت ندائی و ما کید الظّالمین الّا فی تبار انّا اظهرنا لک لئالی الحکمة و البیان من بحر عطاء ربّک العزیز الجذاب قل یا عبد ضع الموهوم و خذ القیّوم امراً من لدن مالک الرّقاب قد ظهر ما لاظهر فی الابداع یشهد بذلک من عنده علم کلّ شیء فی الکتاب انّک سمعت آیاتی و حضرت امام وجهی و اظهرنا ما کان مخزوناً فی ازل الآزال بدّل ثیابک ثمّ ارجع الی الله و قل یا الهی اشهد انّک اَریتنی افقک الأعلی و اسمعتنی ما خُلقت لاصغائه آذان الأصفیاء و انّی ترکت ما امرتنی به و نبذت ما هدیتنی الیه و اتّبعت هوای بحیث اخذ زمامی و منعنی عن التّقرّب الیک یا مظهر البیّنات اسمع ندائی ثمّ انصف فی هذا الأمر الّذی اذ ظهر خضعت له الرّقاب انّا کشفنا اسرار ما کان و ما یکون و لکنّ القوم فی غفلة و حجاب نبذوا ما امروا به و اخذوا ما منعوا عنه فی صحف الله مُنزل الآیات قد اتّبعت حزب القبل بعد ما عرفت و رأیتهم متحیّرین فی تیه الأوهام لاتحزنه ضوضاء العالم و اعراض الأمم انّه اتی من افق الاقتدار بسلطان غلب الکائنات

\*\*\* ص 139 \*\*\*

انّ الّذین منعوک عن فرات رحمة ربّک اولئک لیس لهم شأن عند الله مُظهر البیّنات سوف تری ما یشهد بخسرانک فی ایّام فیها استوی جمال القدم علی العرش الأعظم و نطق بما یقرّب النّاس الی اعلی المقام یا مهدی علیک بهائی کن مستقیماً علی امر ربّک علی شأن لاتمنعک سبحات الجلال عن مشرق العزّ و الکمال و نذکر اخاک الّذی سُمّی بسلیمان و نسئله تعالی ان یؤیّده علی خدمة امره فی الغدوّ و الآصال هذا یوم فیه ینطق لسان العظمة بما یهدی العباد الی مقام انقطعت عنه الأذکار یا محمّد علیک بهائی و عنایتی انّا ذکرنا اباک الّذی صعد الی الرّفیق الأعلی بما انجذبت به افئدة الّذین نبذوا الأوهام مقبلین الی افق الایقان قد حضر مثالک لدی العرش و انزلنا لک ما عجز عن احصائه المحصون طوبی لک و لمن نبذ ما عند القوم و اخذ ما نزّل من لدی الله الواحد القهّار قد کنت مذکوراً لدی المظلوم یشهد بذلک ربّک المهیمن القیّوم یا خلیل قد جری فرات البیان و سَطَع نور البرهان اَمام الوجوه و القوم اکثرهم لایشعرون قد احاطت الآیات من علی الأرض طوبی لمن سمع و رأی و ویل لکلّ غافل محجوب انّا ذکرناک فی الواح شتّی و انزلنا لک ما یقرّب العباد الی العزیز المحبوب قد ارتفع النّعاق فی المُدن و الدّیار هذا ما اخبرناکم به من قبل امراً من لدن مالک الوجود قل یا قوم قد اتی الیوم و ظهر من کان مکنوناً مخزوناً فی علم الله العزیز الودود قم علی الأمر باستقامة لاتمنعک شبهات الّذین انکروا حجّة الله و برهانه و ارتکبوا ما اسودّت به الوجوه قد نبذوا کتاب الله ورائهم و اخذوا ما اُمروا به من مطلع الظّنون قل یا قوم خافوا الله و لاتتّبعوا کلّ جاهل مردود هذا یوم فیه اتی من کان مرقوماً من قلم الله ربّ ما کان و ما یکون کبّر من قبلی اولیائی الّذین

\*\*\* ص 140 \*\*\*

ما منعهم ظلم العالم و لا اعراض الّذین کفروا بالشّاهد و المشهود کن مستقیماً علی الامر بحیث لاتمنعک مظاهر الاعراض الّذین نقضوا المیثاق و العهود قل الهی الهی لک الحمد بما هدیتنی فی ایّامک و اظهرتَ لی ما کان مستوراً عن العیون ای ربّ ترانی مقبلاً الیک و منقطعاً عن دونک اسئلک بقدرتک الّتی غلبت الاشیاء و بسلطانک الّذی احاط ما کان و ما یکون ان تؤیّدنی علی خدمة امرک بحیث لاتخوّفنی سطوة الّذین انکروا بیتک المعمور ای ربّ انا عبدک و ابن عبدک قدّر لی ما یرفعنی باسمک بین خلقک انّک انت المقتدر علی ما تشاء و فی قبضتک زمام العلوم. انّا اردنا فی هذا الحین ان نذکر من سمّی بمیرزا صالح خ ا لیطهّره کوثر بیان الرّحمن و یقرّبه الیه انّه هو الحق علّام الغیوب قل یا قوم اسمعوا نداء الله و لاتتّبعوا الّذین کفروا بالله العزیز المحبوب قد ذکرک من احبّنی ذکرناک فی هذا المقام المحمود لتشکر ربّک الّذی ایّدک علی الاقبال اذ منع عنه کلّ مشرک مبغوض نسئل الله ان یقدّر لک ما یرفعک و ینزل علیک من سحاب الکرم ما انجذبت به القلوب یا رحیم قد نزّلت الرّحمة من سماء عطاء ربّک العزیز الغفور طوبی لعبد اقبل الیه و ویلٌ لکلّ غافل مردود نسئل الله ان یفتح علی وجهک باب فضله و یسقیک کوثر البقاء من ایادی الجود و العطاء انّه ما من اله الّا هو یفعل ما یشاء امراً من عنده و هو المقتدر المهیمن العزیز العلیم و نسئل الله ان یؤیّدک علی خدمة امره و یقرّبک الیه انّه هو المقتدر العزیز القدیر یا لسان العظمة اذکر من سمّی بعلی خ ا الّذی ما نقض عهدک و میثاقک و شهد بما شهد الله انّه لا اله الّا هو الفرد الخبیر قل یا ملأ البیان هذا یوم بشّر الله به انبیائه و اصفیائه بقوله یوم یقوم النّاس لربّ العالمین ایّاک

\*\*\* ص 141 \*\*\*

ان تمنعک ضوضاء المفترین من الله ربّ العالمین قل یا قوم انّی ترکت ملّة قوم کفروا بالله العزیز الحمید تالله لاتخوّفنی سطوتکم و لایمنعنی ظلمکم یشهد بذلک لوح الله العزیز الحکیم هذا یوم فیه یطوف الطّور حول مشرق الظّهور و ینادی کرم الله قد اتی المقصود بسلطان مبین قد شهدت الاشیاء بما شهد الله قبل خلق السّموات و الارضین انّه لا اله الّا هو المقتدر القدیر.

**هو الظّاهر المبین** در این حین اراده نمودیم اولیای الهی را جمعاً ذکر نماییم تا از عرف آیات از چشمه جاریۀ از حروفات را کل بنوشند و فائز شوند انّه یحبّ اولیائه و یعرّفهم سبیل الله الواضح المستقیم یا اهل تا ندای الهی را به گوش جان بشنوید و از انوار آفتاب معانی در این یوم نورانی محروم نمانید انّه یهدی اولیائه الی البحر الاعظم الّذی یسمع من امواجه قد اتی یوم المآب و هذا ربّکم العزیز الوهّاب الّذی ینطق فی السّجن الاعظم العظمة لله ربّ الارباب یا اولیائی فی التّاء اسمعوا نداء المظلوم انّه یدعوکم الی الاستقامة الکبری لئلّا تمنعکم الاسماء عن التوجّه الی الله ربّ العالمین قد حضر لدی العرش اسمائکم و ارسلها عبدالله الّذی طار فی هوائی و تمسّک بمیثاقی و تشبّث بذیلی المنیر طوبی له و نعیماً له بما اراد لأولیائی ذکری العزیز البدیع اذاً تحرّک علی ذکرکم قلمی و نطق لسانی و توجّه الیکم وجه الله ربّ العرش العظیم از حق می‌طلبیم شما را به شأنی مستقیم فرماید که ذکر اسماء شما را از بحر فضل و عطا محروم نسازد یا اهل تا اراده آنکه شما بر تدارک ما فات قیام نمایید تا آنچه در آن ارض از ظلم ظالمین بر سید عالم وارد به نور عدل و راستی تبدیل شود یعنی اعمال محبوبۀ بعد سبب روشنی تاریکی قبل گردد انّ ربّکم هو الفضّال الکریم امروز باید کل به خدمت امر مشغول شوید بعضی از

\*\*\* ص 142 \*\*\*

ناعقین در اطراف در اضلال خلق بیچاره جهد بلیغ مبذول داشته‌اند در حزب قبل تفکّر نمایید خود را بهترین عالم می‌دانستند و در یوم ظهور از اخسرین احزاب امم مشاهده گشتند لعمرالله بر حضرت خاتم از آن حزب ظلمی وارد که قلم از ذکرش عاجز و لسان از احصایش قاصر. بیان فارسی که حضرت نقطه اولی لأجل آگاهی عباد نازل فرموده به آن تمسّک نمایید و قرائت کنید تا بر اسرار مکنونه عارف شوید لعمرالله هذا هو الحقّ و ما بعده الّا الضّلال یا اولیاء الله فی میلان یذکرکم ربّکم الرّحمن فی هذا السّجن البعید قد فزتم بعرفان الله و آثاره ایّاکم ان یمنعکم الناعقون عن الله العزیز الحمید خذوا کتاب الله بقدرة من عنده و قوّة من لدنه انّه یحفظکم و یعرّفکم و یرشدکم الی الحقّ الظّاهر المتکلّم المبین. جناب امین علیه بهائی و عنایتی مکرّر ذکر شما را نموده طوبی له و لکم و لمن تمسّک بحبل الله المتین یا اولیائی فی سیسان اسمعوا ندائی و لاتکونوا من الصّامتین اذکروا ربّکم الرّحمن باستقامة ترتعد به فرائص الغافلین لازال لدی المظلوم مذکور بوده و هستید قد انزلنا لکم من قبل ما فاحت به نفحات الوحی و رائحة عنایة ربّکم المشفق الکریم نسئل الله تبارک و تعالی ان یُسقیکم کوثر الاستقامة من ید عطائه انّه ولیّ المحسنین قد ذکرکم من ورد علیکم ذکرناکم بهذا الکتاب العظیم افرحوا بفضل الله و رحمته ثمّ اذکروه فی البکور و الأصیل یا اولیائی فی شماخ قد ذکرکم مولی العالم فی سجنه الأعظم و بشّرکم بما قدّر لکم انّه یحبّ اولیائه و یعرّفهم ما یقرّبهم الیه انّه هو المشفق الغفور الرّحیم لاتحزنوا من شیء توکّلوا فی الأمور علی الله المقتدر القدیر انّه معکم و یذکرکم و یسمع ندائکم انّه هو

\*\*\* ص 143 \*\*\*

السّمیع البصیر لاتتّبعوا کلّ متوهّم اتّبعوا الحقّ و هذا الکتاب المبین **الهی الهی** ایّد اولیائک علی ما ینبغی لایّامک ثمّ اکتب لهم اجر حضورک و لقائک انّک انت المقتدر علی ما تشاء و انّک انت الفیّاض الّذی احاط فضلک و رحمتک من فی السّموات و الأرضین قوِّ قلوبهم لیَدَعوا ما عند القوم متمسّکین بما نزّل فی کتابک القدیم. یا اولیائی فی سالیان قد حضرت اسمائکم لدی المظلوم و ارسلها من سُمّی بعزیز الله انزلنا لکم ما انجذبت به افئدة المقرّبین سوف یأتیکم ناعق دعوه بنفسه مقبلین الی افق اشرقت منه شمس رحمة ربّکم العلیم الخبیر انّا رفعنا الأمر بقدرة ما اضعفتها شوکة الظّالمین ایّاکم ان تخوّفکم ضوضاء الّذین انکروا حجة الله و برهانه و کانوا من المعتدین عند ربّکم العلیم الحکیم یا اصحابی فی بناب یذکرکم العزیز الوهّاب فی هذا الیوم العزیز البدیع هذا یوم فیه اشرقت شمس البیان من افق ارادة ربّکم الرّحمن و سطع النّور فضلاً من عنده انّه هو المقتدر العزیز الفیّاض لاتمنعوا انفسکم عن البحر الأعظم و لا ابصارکم عن النّظر الی مطلع امرالله المقتدر المختار انّا ذکرناکم من قبل و فی الواح شتّی رحمة من لدی الله مالک یوم الحساب قد ذکرکم من اتّخذ لنفسه مقاماً حول البیت ذکرناکم مرّة بعد مرّة بالرّوح و الرّیحان ان رأیتم من منکر او معرض دعوهما متوکّلین علی الله ربّ الأرباب کذلک نطق مکلّم الطّور اذ کان مستویاً علی عرش الظّهور فضلاً من لدنه انّه هو العزیز الفضّال البهاء من لدنّا علیکم و علی امائی اللّائی اقبلن و آمنّ بالله مولی الأنام یا قلم اذکر اولیائی فی مراغه الّذین اقبلوا بوجوه بیضاء و قلوب نوراء الی الله منزل الآیات باید در جمیع احوال در اعلاء کلمه مبارکه علیا جهد نمایید

\*\*\* ص 144 \*\*\*

ایّام فانی و الوانش فانی و زخارفش فانی به حبل عنایت تمسّک نمایید از حق بطلبید شما را تأیید فرماید بر آنچه سبب نجات ابدی و حیات سرمدی است معرضین بیان بر مراصد منتظرند که نفسی را بیابند و گمراه نمایند جمیع اهل عالم و مخصوص اولیا را آگاه نمودیم بر آنچه سبب دنوّ و علت سموّ است من شاء فلیقبل و من شاء فلیعرض. یابن دخیل اسمع ندائی و قم علی خدمة امری بجنود الحکمة و البیان ثمّ انظر و اذکر اذ کنت قائماً لدی الوجه و سمعت ندائی الأحلی و رأیت افقی الأبهی طوبی لک و لکلّ منصف انصف فی هذا الأمر الّذی به اضطربت افئدة الفجّار الّذین انکروا حجّة الله و برهانه و اعرضوا عن وجهه و ارتکبوا ما ناحت به طلعات الفردوس الأعلی فی العشیّ و الاشراق قل **الهی الهی** ایّدنی علی ذکرک و ثنائک ثمّ اکتب لی ما کتبته لأصفیائک ای ربّ انا عبدک و ابن عبدک فوّضت اموری الیک و توکّلت علیک اسئلک ان تلهمنی ما تنجذب به افئدة العباد ای ربّ تری الضّعیف متمسّکاً بحبل قدرتک و سلطانک و ما اراد الّا خدمة امرک اسئلک ان توفّقه علی ما ینبغی لایّامک و یلیق لظهورک انّک انت المؤیّد الفیّاض لاتمنع اولیائک عن فیوضات ایّامک ثمّ انقذهم بذراعی قدرتک انّک انت المقتدر العزیز العلّام. انّا اردنا فی هذا الحین ان نذکر اولیائی فی خوی لیقرّبهم الذّکر الی اعلی المقام اسمعوا ندائی من شطر السّجن انّه یرشدکم الی مقام فیه نصبت رایة انّه لا اله الّا هو العزیز الوهّاب یا جلیل اسمع نداء ربّک الجمیل الّذی اتی من سماء البیان بقدرة لاتقوم معها جنود الأرضین و السّموات اذکر الایّام الّتی کنت حاضراً لدی المظلوم و سمعت ما سمعه المقرّبون فی البکور و الآصال قد حضر کتابک و ذکرت فیه اسماء اولیائی الّذین خرقوا الأحجاب بقدرة و قوّةٍ و سلطان انّا نوصیهم بالاستقامة الکبری لتظهر

\*\*\* ص 145 \*\*\*

مقاماتهم بین الأنام کبّر علیهم من قبلی و بشّرهم بعنایتی و ذکّرهم بآیاتی الّتی احاطت الجهات کذلک نطق لسان الفضل فی سجن عکّا امراً من لدی الله مُظهر الأسرار قل الهی الهی نوّر قلوب عبادک بنور معرفتک و نوّر وجوهم بانوار وجهک و قدّر لهم کلّ خیر انزلته فی کتابک ای ربّ تری الفقیر قائماً لدی باب غنائک اسئلک ان لاتحرمنی و عبادک من امواج بحر عطائک انّک انت المقتدر العزیز الفضّال البهاء من لدنّا علیک و علی اولیائی هناک و علی امائی اللّائی سمعن النّداء و قلن لک الحمد یا من فی قبضتک زمام من فی الأرضین و السّموات یا اولیائی فی قاف قد تزعزعت ارکان الشّرک اذ اتی فارس مضمار التّوحید بقدرة من لدی الله ربّ العالمین قد اقبل الیکم وجه القدم و یذکرکم بما تبقی به اسمائکم فی کتاب الله مالک یوم الدّین و یوصیکم باستقامة لاتزلّها شبهات المریبین قد فُتح باب السّماء و اتی فاطرها و القوم اکثرهم من الغافلین طوبی لکم و لمن یحبّکم و یسمع قولکم فی هذا النّبأ العظیم سبحان الله بعضی از منافقین که قابل ذکر نبوده و نیستند به اضلال خلق مشغول اراده ایشان آنکه مثل حزب قبل حزبی به ظنون و اوهام بیارایند مع آنکه خسران آن حزب را به چشم خود دیده‌اند از حق بطلبید قلوب را مقدّس دارد و وجوه را منوّر و عباد خود را از شرّ غافلین و مریبین حفظ فرماید اوست مقتدر و توانا ولکن اعمال سبب انحراف بوده و هست این مضمار را فارس دیگر و سوار دیگر لازم از حق می‌طلبیم کنوز ارض را ظاهر فرماید یعنی رجالی که قابل این مضمارند و فوارسی که لایق این میدان یا اولیائی هناک لازال مذکور بوده و هستید و از یَدِ عطا اخذ نمودید آن رحیقی را که شبه و مثل نداشته حال باید به استقامتی ظاهر شوید که از برای آن

\*\*\* ص 146 \*\*\*

نظیر و مثالی نبوده و نخواهد بود رجال آن ارض طرّاً در ساحت اقدس موجود و مذکورند و اماء آن ارض به عنایت و الطاف فائز این مظلوم در جمیع احوال به ذکر اولیا مشغول فی اللّیالی اذکرهم و فی الایّام انطق باسمائهم و فی الأسحار اتکلّم باذکارهم و نسئل الله ان یوفّقهم و یقرّبهم الیه انّه هو المقتدر القدیر یا اولیائی فی ضواحیها اسمعوا نداء المظلوم انّه لا اله الّا هو المهیمن القیّوم انّا ندعوکم الی الله و نذکرکم بذکر به فاحت نفحة البیان فی الامکان تعالی الله ربّکم العزیز الودود ایّاکم ان یمنعکم شیء او یخوّفکم سطوة کلّ ظالم مردود انّا ذکرناکم من قبل و من بعد و فزتم بما نطق به جمال القدم فی مقامه المحمود نسئله تعالی ان یمدّکم بجنود البیان و یؤیّدکم علی خرق سبحات الظّنون الهی الهی ایّد هؤلاء علی نصرة امرک باستقامة تحیّر منها العقول ثمّ اکتب لهم اجر لقائک و الحضور اَمام کرسیّک انّک انت الغفور العطوف. یا ارض با قبل الالف و الراء اسمعوا نداء المظلوم انّه یذکّرکم لوجه الله ربّ ما کان و ما یکون. امروز روزی است که جمیع مقرّبین و مخلصین به لک الحمد یا الهنا ناطق طوبی از برای نفسی که شربت استقامت چشید و آن شربتی است که هر که نوشید جز حق جلّ جلاله به نفسی ناظر نه و به افقی ناظر نه این کوثر ایقان مخصوص مظاهر قدرت و اطمینان است طوبی لمن فاز به و شرب من ید عطاء ربّه الکریم در آن ارض مظاهر نفوس شریره و شیاطین محیلۀ کاذبه ظاهر شدند و جواهر وجود را به ظلمی شهید نمودند که آسمان به انجمش گریست و اشجار به اثمارش نوحه نمود حال به عنایت حق جلّ جلاله چون آن ارض در جوار قریه‌ای است که به حق منسوب است باید ظاهر شود رجالی که مشارق اخلاق و مطالع الفت و اتّحاد باشند هنیئاً لکم سوف یظهر الله منها رجالاً لایتمسّکون

\*\*\* ص 147 \*\*\*

الّا بالله و لایعملون الّا بما اُمروا به فی کتابه المبین. جناب عبدالله الّذی استقرّ فی جواری ذکر شما را نمود لذا لئالی اذکار که در اصداف بحر اعظم مستور بود بر صُوَر حروفات و کلمات در این حین ظاهر وصیّت می‌کنیم شما را به آنچه سبب الفت و ظهور رحمت است اولیای حق در یک مقام منابع سلسبیل بیان و کوثر عرفانند باید اشجار نفوس را از این ماء سقایه نمایند نسئل الله تبارک و تعالی ان یؤیّدکم بجوده و یوفّقکم بسلطانه و یحفظکم بجنود العالین الحمد لله ربّ العالمین یا اهل با قبل دال این ایّام امطار عنایات و الطاف بر آن ارض باریده سحاب فضل کرمش را ظاهر نموده و آسمان بخشش عنایتش را مبذول داشته طوبی لکم و نعیماً لکم مکرّر اسماء شما از قلم اعلی نازل و ارسال شد شما را وصیّت می‌نماییم به حکمت و اطاعت ملکی که بر اعانت قیام نماید و اولیا را از شرّ اعدا حفظ فرماید با عموم اهل عالم به رفق و مدارا حرکت نمایید نزاع و جدال و فساد از میان برخاست کل به محبّت و اصلاح مأمورند طوبی للعاملین انّ المظلوم ذکرکم و انزل لکم ما تبقی به اسمائکم فی الصّحیفة الحمراء انّه لهو الغفور الرّحیم انّا بشّرناکم من قبل و فی هذا الحین من لدن مقتدر قدیر ایّاکم ان تحزنکم حوادث الدّنیا او تمنعکم شبهات الغافلین البهاء و الذّکر و الثّناء علیکم من لدی الله ربّ الکرسیّ الرّفیع یا ارض الطّاء در این حین مالک ملکوت اسماء به ارض طا توجّه نمود الّتی جعلها الله مطلع فرح العالمین انّا ذکرنا اولیائی هناک مرّة بعد مرّة و انزلنا لهم ما جعله الله مرّة کوثر الحیوان لحیوة من فی السّموات و الأرضین و اخری المائدة الباقیة طوبی لمن رأی و طاف و قال لک الحمد یا اله الأوّلین و الآخرین

\*\*\* ص 148 \*\*\*

نشهد انّ اولیائی هناک شهدوا بما شهد الله قبل خلق الأشیاء و فازوا بما رقم من القلم الاعلی فی کتب المرسلین یا عبدالله علیک بهاءالله و فضله و عطائه بشّرهم من قبلی ثمّ اقرء لهم ما نزّل من سماء عطائی و انَا المشفق الکریم انّا نوّرناهم بنور معرفتی و عزّزناهم بکلماتی و عرّفناهم فی اوّل الایّام صراطی و عرف رحمتی الّتی سبقت الأشیاء من لدی الله ربّ العالمین یا اولیائی هناک افرحوا بذکری و طیروا باجنحة الوفاء فی هوائی و عاشروا مع عبادی بخُلقی العزیز البدیع انّا ارسلنا فی هذا الحین کئوس کلماتی و فیها رحیق عطائی طوبی للشّاربین در جمیع احوال نفوس مطمئنه ثابته مستقیمه به عنایت مخصوصه فائز بوده و هستند ایشانند ساقیان کوثر الهی و هادیان سبل ربّانی طوبی لمن فاز بلقائهم و سمع ما خرج من افواههم فی هذا الامر العظیم. لله الحمد بما ینبغی فائزند و لحاظ فضل به ایشان ناظر طوبی لهم و لمن یحبّهم امراً من لدی الله الآمر القدیم اوراق و اماء آن ارض لازال به عنایت فائزند نسئل الله ان یقدّر لهنّ خیر کلّ عالم من عوالمه و یکتب لهنّ ما کتبه لطلعات الفردوس الأعلی انّه هو المعطی المنفق العزیز العلیم البهاء المشرق من افق سماء بیانی علیک یا عبدالله و علی الّذین ما منعتهم الاسماء من مالکها و سلطانها اقبلوا و سمعوا و قالوا آمنّا بظهورک یا محبوب افئدة المقرّبین و مقصود قلوب العارفین الحمد لله ربّ العالمین. مقابله شد

ت جناب میرزا عبدالله علیه بهاءالله

**الابدع الاعظم الابهی**

قد نطقت السّماء قد اتی مالک الاسماء و غنّت الورقاء قد ظهر الرّبّ باسمه الأبهی و صاحت الحصاة

\*\*\* ص 149 \*\*\*

الملک لمالک الصّفات کلّ شیء نطق بذکر الله و ثنائه و لکنّ النّاس اکثرهم فی مریة و شقاق قد ماج بحر الاعظم و نطق باسم مالک القدم و لکنّ الأمم اکثرهم من الأموات انّا ندعوهم الی کوثر الحیوان و هم اعرضوا عنه بما اتّبعوا الأوهام طوبی لنفس اشتعلت بنار الله و ما منعتها حجبات اهل النفاق انّها من الّذین رقمت اسمائهم من القلم الأعلی و سُطرت اذکارهم فی الواح ربّهم مالک یوم المعاد انّک انت زیّن لسانک بذکری و عینیک بالنّظر الی آیاتی و قلبک بالتوجّه الی شطری و سمعک الی مطلع البیان کذلک زیّنّاک بطراز الذّکر و اختصصناک بهذا الیوم الّذی تقرّ به الأبصار ان اقرء آیات ربّک و لاتلتفت الی الّذین اتّبعوا اهوائهم و کفروا بالله ربّ الارباب سوف نأخذهم کما اخذنا الّذین کانوا من قبل انّ ربّک لهو المقتدر علی ما اراد لاتنس فضلی و لاتؤانس مع الّذین اعرضوا عن الوجه اذ اشرق من افق الجمال انّما البهاء علی الّذین شربوا رحیق الانقطاع فی هذا الیوم الّذی فیه ینطق مالک الاختراع الملک لمن ظهر بالعظمة و الاقتدار. مقابله شد

تا الله علیه بهاءالله

**الاقدس الاعلم الابهی**

نوّر الوجوه بهذا النّور الّذی جعله الله مهیمناً علی الانوار قل هذا یوم فیه تزیّن العالم من اثر قلم مالک القدم و مرّت نسمة الغفران علی الامکان قوموا عن مراقد الغفلة ثمّ انظروا ما لاح من افق البیان قل هل تظنّون له ندٌ لا و مالک الایجاد و هل تظنّون له شبه لا و اسمه المهیمن علی الآفاق ان افرحوا فی ایّام الله هذه ایّام السّرور لکم خذوا الکأس باسمه ثمّ اشربوا بذکره العزیز المنّان لایحزنکم سجنی و ذلّتی و غربتی تالله انّی فی وطنی الّذی لاتعتریه الغربة و فی عزّ الّذی لا تصیبه الذلّة یشهد بذلک لسان

\*\*\* ص 150 \*\*\*

الغیب الّذی تنطق فی هذا المقام الّذی جعله الله مطاف من فی الأرضین و السّموات ما منعنی البلاء عن ذکر الله مالک الاسماء و لاتأخذنی الاحزان فدیت احد اغصانی فی سبیل الرّحمن انّی انا الحاکم علی ما اشاء و المقتدر بسلطانی المهیمن علی الأکوان لو تجدون حلاوة کوثر المعانی الّذی اجریناه من عین التّبیان لتنجذبون علی شأن تنقطعون عمّا عندکم حبّاً لله الواحد الفرد العزیز المختار ان افرح بذکری ایّاک به ینزّل علیک من سماء الفضل ما یقرّبک الی مطلع الالهام ان اجعل مونسک ذکری و ذکر الّذین استقاموا علی هذا الأمر الّذی به انارت البلاد. مقابله شد

جناب علیه بهاءالله

**بسمه المستقرّ علی العرش**

قد ارتفع نداء مالک القدم من سجنه الأعظم اذ کان بین ایدی الظّالمین و یدع النّاس الی الله العزیز الحکیم قد اجتمع علیه الدّول و الملل بما یدع العباد الی الله مالک العلل قل موتوا بغیظکم انّه یفعل ما یشاء بسلطان من عنده لاتمنعه جنود السّموات و الأرضین کلّ فی قبضة قدرته و محاط تحت سلطانه الّذی احاط العالمین لو اراد لیهلک من علی الأرض بکلمة من عنده ولکن سبقت رحمته العباد انّه لهو الغفور الکریم قل یا قوم اتّقوا الله و لاتتّبعوا الّذین اعرضوا عن الوجه و اقبلوا الی الّذین مُنعوا عنهم فی کتاب مبین قل هذا وجه الله لو انتم من الموقنین و هذا لأمر الله لو انتم من العارفین قد تحقّقت المشیّة بما شاء و الارادة بما اراد انّه لهو الحاکم علی ما یرید قد تحقّق کلّ امر بامره و کلّ ظهور بظهوره و کلّ کتب بهذا الکتاب الّذی یمشی و ینطق تعالی القدیم مرسل هذا الفضل العظیم من النّاس من نبذ الهدی مقبلاً الی الهوی و یظنّ انّه من المهتدین قد هام اکثر البریّة فی هیماء الحیرة یسمعون

\*\*\* ص 151 \*\*\*

و لایعرفون ینظرون و لایشعرون قل تقرّبوا بقلوب نَوراء تالله الحقّ انّه لهو الظّاهر من الأفق الأعلی و مطلع الاسماء الحسنی لو انتم من المتفرّسین طوبی لک بما اقبلت و سمعتَ و عرفتَ و کنت من الفائزین قد کان ذکرک لدی الوجه و نزّل لک هذا اللّوح البدیع سوف یطرّز الله دیباج الوجود بذکر احبّائه الّذین اقبلوا الیه اذ اعرض عنه کلّ جبّار عنید لاتحزن من شیء انّه یؤیّدک بالحقّ لا اله الّا هو المقتدر القدیر نسئل الله بان یحفظک عن کلّ ذی ضرّ و یرفع مقامک بین العباد و یقدّر لک خیر الظّاهر و الباطن انّه لهو المقتدر العزیز الکریم انّما البهاء علیک و علی من معک من لدن ربّک العلیم الخبیر. مقابله شد

ت جناب ع ب **بسمه الأبدع الأمنع**

کتاب من لدنّا للّذین فازوا بایّام الله و اقرّوا اذ سمعوا انّه لا اله الّا انا المهمین القیّوم و اقبلوا بوجوه نوراء الی قبلة من فی الأرض و السّماء الا انّهم قوم فائزون یجدنّ منهم اهل ملأ الأعلی عرف حبّ محبوبهم الأبهی هذا ما شهد به مالک الاسماء ولکنّ النّاس لایفقهون لو یتفکّرون فی ما ظهر من مطلع القدر لیَدَعون ما عندهم و یتوجّهون الی المنظر الأکبر مقام الّذی ینطق کلّ ذرّة من ذرّات ترابه انّه لا اله الّا انا العزیز المحبوب یا قوم اذکروا نعمة الله اذ تجلّی علیکم باسمائه الحسنی و صفاته العلیا هذا من فضله ان انتم تعلمون هذا یوم فیه ابیضّ وجه الیقین و انکسر اغصان الظّنون ان انتم تعرفون طوبی لمن طار فی هواء الایقان و انقطع عن الامکان مقبلاً الی الرّحمن الا انّه من اهل البهاء فی لوح مکنون قل یا عباد الله الی متی تشتغلون بالدّنیا دعوها باسم ربّکم فاطر السّماء ثمّ سیروا فی مدائن البقاء الّذی ینطق فیه الحصاة قد اتی المحبوب یا اصحاب القلوب انّ الّذین شربوا کأس البیان انّهم من اعلی الخلق یصلّینّ علیهم ملائکة مقرّبون

\*\*\* ص 152 \*\*\*

و الّذین بعدوا انّهم من اهل الهوی یشهد بذلک عباد مخلصون انّک انت یا ایّها النّاظر الی الوجه ان افرح بما ذُکرت من قلم الوحی اذ کان جمال القدم فی السّجن الأعظم بما اکتسبت ایدی الّذین کفروا بالله العزیز الودود قم بالاستقامة الکبری علی امر مالک الاسماء ثمّ ناد اهل البهاء و بشّرهم بهذا الذّکر الممنوع لیقومنّ علی نصرة المظلوم و ینطقنّ لا اله الّا هو المهیمن القیّوم. مقابله شد

ت جناب میرزا ع ب علیه بهاء الله

**الأقدس الأمنع الأعظم**

قد لاح افق المعانی بهذا النّیّر الّذی به اضائت الآفاق و نطق لسان العظمة الملک للفرد الخبیر به فصّل الله بین العباد و استقرّ اسمه الاعظم علی عرشه العظیم کم من آیات نزّلت بالحقّ و کم من بیّنات ظهرت بالفضل و لکنّ النّاس اکثرهم من الرّاقدین علی شأن ما انتبهوا من الصّیحة و ما تحرّکوا من النّداء الّذی ارتفع بین البریّة الا انّهم من الخاسرین سوف یعلمون ما عملوا فی ایّام الله و ینوحون علی انفسهم و لایجدون لها من معین و لا نصیر انّا دعوناهم الی الجنّة العلیا و اریناهم افقی الأعلی و هم اعرضوا عن کلّ ما اتی به الله ربّ العالمین انّک لاتحزن من شیء ان افرح بما ذکرت لدی العرش و نزّل لک هذا الکتاب المبین اذا فزت به قم ثمّ ولّ وجهک شطر الله و قل لک الحمد یا مقصود العالمین. مقابله شد

جناب ع علیه بهاءالله

**الأقدس الأعظم الأعلی**

ذکر من لدنّا لمن فاز بانوار الوجه و کان فی امّ الالواح من قلم الوحی مسطوراً لیفرح بذکر المسجون ایّاه

\*\*\* ص 153 \*\*\*

و ینطق بثنائه بالحکمة کذلک کان الأمر مقضیاً طوبی لک بما استقمت علی امر ربّک و استضئت من انوار الّتی کانت من افق الفجر مشهوداً هذا یوم تحرّک فیه کلّ شیء من نسمة الله و طار الموحّدون فی هواء کان بطراز الأمر منیراً ثمّ طوبی لک بما اخذت کأس الفلاح من ید عنایة فالق الاصباح و شربت منها باسم کان من افق السّجن مرئیّاً هذا یوم ینبغی لکلّ نفس اذا سمع نداء الله یَدَع ما سواه و یقول اقبلت الیک یا مالک الاسماء اشهد انّک قد کنت علی کلّ شیء قدیراً انّ الّذین توقّفوا الیوم اولئک اتّبعوا الأوهام و کانوا عن شطر القرب بعیداً طوبی لمن خرق الأحجاب و ترک ما عند النّاس مُقبلاً الی افق کان بانوار العرش مضیئاً یا ایّها النّاظر الی الوجه تری العلماء اشتغلوا باقلامهم بعد الّذی ارتفع صریر القلم الأعلی بین الأرض و السّماء و یتکلّمون بالموهوم اذ اشرقت شمس القیّوم من مطلع اسم کان بالحقّ علیّاً سوف یمح الله آثارهم و یثبت ما اراد انّه کان علی کلّ شیء حکیماً انّ الّذین وفوا بعهدالله و میثاقه سوف یرفعهم الله بسلطان من عنده انّه کان علی کلّ شیء محیطاً انّا فدینا انفسنا فی سبیل الله و ندع الکّل من افق البلاء الی الله مالک الاسماء طوبی لنفس اقبلت و لوجه توجّه انّه من اهل البهاء فی لوح کان بخاتم العزّ مختوماً نسئل الله بان یؤیّدک فی کلّ الأحوال و یقدّر لک خیر الدّنیا و الآخرة انّه کان بعباده بصیراً انّما البهاء علیک و علی من معک من الّذینهم اقبلوا الی الوجه و کانوا باسم الله معروفا.

مقابله شد

ت ع ب علیه 669

**بسمه المهیمن علی الاسماء**

سبحانک اللّهمّ یا الهی ترانی مظلوماً بین عبادک و خلقک و مسجوناً فی ایدی الغافلین من

\*\*\*ص 154 \*\*\*

بریّتک فو عزّتک یا محبوب العالم و مقصود الأمم قد حملت فی هذا السّجن الأعظم ما لاحمله احد من عبادک فی کلّ یوم یرد علیّ ما لاورد علی نفس فی مملکتک قد اتعبنی بقائی فی ملکک و اضنائی هجرک و فراقک اسئلک بان تخلّصنی عن الّذین لایعرفون مقامک و شأنک ثمّ اشرب الّذین اقبلوا الیک رحیقک المختوم باسمک القیّوم انّک انت المقتدر المهیمن المتعالی الغفور الکریم. مقابله شد

**هو الله الأبهی الأبهی**

در این ایّام که در سموات ظهور شموس غیبیّه از آفاق شهود طالع و لوامع تجلیات شمس طلعت ابهیّه از مطالع وجود ساطع و طوالع معارف الهیّه از مشارق لاهوتیّه لامع اقمر حکم بر وفق تنوّر از شمس قدم در هر طرف روشنی دهنده و انجم قدم با ضیاء اتمّ از افلاک وجودات درخشنده شخص بصیر و نفس خبیر را دریغ است که هنوز مستضیئ به انوار کوکب آفل ظنون باشد و مستشرق به اشراق قمر منخسف خیال بل الشّمس استنار فی قطب سماء الدّیار علی تجلیات بدیع منیع النّوّار ای حبیب در این ایّام طلعت غیب منیع ممتنع لایدرک که در خلف الف الف حجاب لطیف نور منیر مضیئ خود مخفی و مستور بود ها که از خلف نقاب ظاهر آمد و به یک قبسه از اشراق انوار جمالش طوریّون را منصعق و معدوم بل کاَن لم یکن شیئاً مذکوراً نمود الا انّی وجّهت وجهی للّذی فطر السّموات الکبر و انشقّ اراضی الفراعنة و ما انا من المشرکین وه وه شمس جمال عالم افئده را درخشنده‌تر از روز نورانی فرموده و زنگ ظهورات معارف عقلیّه را از صفحات قلوب زدوده و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم و الرّوح علیک. مقابله شد

\*\*\*ص 155 \*\*\*

ت جناب ع ب علیه بهاءالله **هو الله**

**بسمه المقتدر علی الاسماء**

قل اللّهمّ یا منزل الآیات و مظهر البیّنات اسئلک بمطلع علمک و مشرق وحیک و مظهر نفسک بان تقدّر لی ما قدّرته لأصفیائک الّذین قاموا علی نصرة امرک بین بریّتک ثمّ ایّدنی علی ذکرک و ثنائک بین خلقک ای ربّ انا الّذی توجّهت الی افق فضلک و مصدر امرک و جودک اسئلک بان لاتخیّبنی عمّا عندک لأقوم علی خدمتک فی مملکتک و انتشار آثارک فی ارضک انّک انت المقتدر المتعالی العزیز العظیم. مقابله شد

جناب محمد جعفر فی السّین

**بسم الله الأمنع الأقدس الأبهی**

سبحان الّذی نزّل الآیات بالحقّ من جبروت عزّ منیعاً و جعلها حجّة لمن فی السّموات و الأرض و انّه کان علی کلّ شیء قدیراً و انّها لحجّة الله بین خلقه و دلیله لبریّته و برهانه لمن فی الملک جمیعاً قل یا قوم لاتجادلوا بآیات الله بعد الّذی نزلت بالحقّ و لاتحاربوا بالّذی کانت الآیات فی کلّ الأحیان من سماء فضله علی العالمین منزولاً قل تالله انّ حجّتی ظهوری و قیامی بین معشر الأعداء فی ایّام الّتی زلّت فیها اقدام العارفین جمیعاً و من لن یقدر ان یعرفنی بظهوری ثمّ بنفسی ثمّ بجمالی فلینظر الی آثاری کذلک نزّلنا الأمر فی هذا اللّوح لیکون حجّة الله علی العالمین محیطاً و من انکرنی فقد انکر الله و مظاهر نفسه و من اطاعنی فقد اطاع الله فی ازل الآزال و یشهد بذلک کلّ الممکنات و عن ورائها لسان الله الّذی خلق کلّ شیء بامر من عنده و انّه کان بکلّ شیء علیماً

\*\*\* ص 156 \*\*\*

و انّک انت یا عبد فانقطع عن الدّنیا و ملکوتها ثمّ عن الاسماء و جبروتها لتقدر ان تصعد الی هذا الهواء الّذی فیه تحرّک روائح قدس منیعاً ایّاک ان لاتحرم عن حرم الله الّذی ظهر بالحقّ و لاتحتجب عن هذا الجمال الّذی کان فی قطب الافضال علی الحقّ مضیئاً دع الاشارات عن ورائک ثمّ الدّلالات تحت قدمک ثمّ استقم علی الأمر باسمی الّذی کان عن افق القدس علی الحقّ مشهوداً و البهاء علیک ان تکن ثابتاً علی حبّ مولاک و لن تزلّ قدمک من نعیق المشرکین و لن تضطرب نفسک عن الّذینهم کفروا بالله و آیاته و کانوا علی الاعراض بالظّلم قویّا. مقابله شد

جناب یعقوب  **به نام زنده پاینده**

هاتف رحمن جمیع من فی الامکان را مژده داد که وعده الهی ظاهر شد و آنچه در کتاب‌های آسمانی مذکور بوده پدیدار گشت آن رفته باز آمد یعنی آنکه صعود نمود با مجد کبیر و وجه منیر نازل شد چنانچه در انجیل می‌فرماید من می‌روم و می‌آیم و در مقام دیگر می‌فرماید من می‌روم و می‌آید معزّی تا تمام کند آنچه من گفته‌ام و بگوید آن چه من نگفته‌ام و این کلمه مبارکه از برای هیکل کتاب الهی به منزله روح است طوبی لنفس عرفت و لعین رأت و لأذن سمعت هذا النّداء المرتفع البدیع مع ذلک احدی ملتفت نشد و ابناء روح پژمرده و افسرده بل مرده مشاهده می‌شوند الّا من شاء الله مالک هذا الیوم العظیم تفکّر در ایّام حضرت روح نمایید و بر آنچه بر او وارد شد تا بر احوال ناس مطّلع شوید این قوم همان قومند و این نفوس همان نفوس ان‌شاءالله باید آن جناب به افق اعلی ناظر باشند و جهد نمایند تا در این یوم مبارک از

\*\*\* ص 157 \*\*\*

ایشان ظاهر شود امری که به دوام اسماء الهی باقی و دائم بماند اینکه از جفر ذکر نموده بودید جفر جامع در حقیقت اولیّه هیکل ظهور است این مقام اجمال ان‌شاءالله بعد از ورود به لجّۀ ایقان واقف می‌شوید بر امری که عندالله اعزّ از کلّ شیء است این ایّام ذکر حق و نصرت حق مقدّم است بر کلّ اعمال و نصرت به بیان بوده و خواهد بود انّه لهو المقتدر العلیم البهاء لمن فاز بما امر به فی کتاب الله ربّ العالمین.

مقابله شد

میان دو آب اکبر  **به نام دوست پایندۀ گوینده**

یا اکبر ذکرت در منظر اکبر مذکور و طرف عنایت به تو متوجّه ان‌شاءالله از آفتاب عنایت حق که در افق آسمان کرم مشرق است بی‌بهره و نصیب نمانی ذرات کائنات از حلاوت ندای منزل آیات در وجد و سرورند ولکن عبادی که خود را افضل و اعلم و اعلی می‌دانند از او غافل بل معرض تبّاً لهم و للّذین منعوهم عن صراط الله الظّاهر الباهر الثّابت المستقیم لعمری انّ الرّوح یرکض فی برّیة محبّة الله و یکرز بما امر من لدن علیم حکیم این همان مقامی است که ندای روح در او مرتفع شد و همچنین نبیّین و مرسلین انّ الّذی رفع الی السّماء قد اتی بالحقّ و یبشّر النّاس بهذا الظّهور الّذی به قرّت عیون الملأ الأعلی و الّذین طافوا العرش بهذا الاسم العظیم ان افرح بذکری لأنّ به قدّر لک ما کلّت عن ذکره السن العباد یشهد بذلک ربّک النّاطق البصیر الحمد لله الفرد الخبیر. مقابله شد

\*\*\* ص 158 \*\*\*

میان دو آب امیر خ ا

**به نام خداوند دانا**

ان‌شاءالله از دریای عنایت الهی بیاشامی و لذّت آن را بیابی در جمیع نامه‌های آسمانی بشارت دادیم ناس را به این یوم مبارک و ما یظهر فیه و چون آفتاب ظهور از مشرق طور ظاهر و سدره الهی بانّنی انا الله ناطق کل معرض مشاهده شدند و خود را از این فضل اعظم محروم نمودند الّا من شاء ربّک این همان معزّی است که روح به آن بشارت داده و این همان ساعتی است که ابن اعتراف نموده بر آنکه خود و ملائکه آسمان‌ها بر آن مطّلع نبوده و نیست اگر نفسی فی الجمله در اناجیل اربعه و کتب مقدّسه تفکّر نماید اعتراف می‌نماید بر اینکه امروز را مثل و نظیری نبوده چه که غیب مکنون بر عرش مستوی و مشهود است طوبی از برای نفوسی که زخارف و اشارات و کلمات و بیانات اهل دنیا ایشان را از این مقام ارفع اعلی منع ننمود به جان توجّه نمودند و از کأس یقین آشامیدند نشهد انّهم من اهل فردوسی الأعلی و اصحاب سفینتی الحمراء طوبی لکلّ سامع سمع و لکلّ بصیر رأی ما لاح و اشرق من افق ارادة الله العزیز العظیم. مقابله شد

میان دو آب جناب آقامحمد رحیم

**هُو الأقدس الاعظم العلیّ الأعلی**

شهد المظلوم بما شهد الله قبل خلق السّموات و الأرض انّه لا اله الّا هو و الّذی ینطق و ینادی و یقول انّه لهو الاسم الأعظم قد اتی لحیوة العالم و اتّحاد الأمم و انّه لهو الّذی به ظهرت البیّنات و

\*\*\* ص 159 \*\*\*

برزت العلامات و ظهر ما کان موعوداً فی کتب الله المهیمن القیّوم یا رحیم قد توجّه الیک بحر رحمة ربّک من هذا السّجن الّذی رفعه الله فضلاً من عنده و جعله مطاف الأولیا انّ ربّک لهو المقتدر علی ما کان و ما یکون انّا نوصیبک بالاستقامة علی الأمر و بتقوی الله ربّک مالک الوجود طوبی لک بما نبذت الظّنون و اخذت ما ظهر من لدی الله مالک الغیب و الشّهود لعمرالله قد ماج بحر الیقین امام وجوه العباد و هم الی الظّنون یسرعون تمسّک بحبل عنایته ربّک و توکّل علیه فی کلّ الأمور انّه یسمع و یری و انّه لهو الحقّ علّام الغیوب.

مقابله شد

علی اصغر  **به نام خداوند توانا**

ندایت را شنیدیم و کتابت لدی العرش عرض شد ان‌شاءالله از بحر دانش بیاشامی و به عرفان آفتاب بینش فائز شوی یعنی از عنایت محبوب عالم الّذی ینطق فی السّجن الأعظم در کلّ حین بر آگاهی خود به اسم دوست بیفزایی تا به کلّی در سبیل دوست فانی شوی و از جیب بقا سر بر آری ای علی قبل اصغر سجن اعظم را منظر اکبر می‌فرماید و جنّت علیا در کتاب می‌نامد طوبی لنفس حملت الشّدائد فی سبیلی انّه من اهل البهاء فی کتابی المختوم. مقابله شد

ی جناب محمّد باقر علیه بهاءالله

**هو المقتدر علی ما یشاء**

ذکرٌ من لدنّا لمن فاز بانوار الوجه و سمع النّداء اذ ارتفع من افقی الأعلی و عمل بما امر به فی کتابی المبین انّا ذکرناک بما یجذبک و ارسلنا الیک الآیات لیعلّمک ما ینبغی لایّام ربّک العزیز البدیع انّه

\*\*\* ص 160 \*\*\*

اتی بالحقّ و یدع النّاس الی صراطه المستقیم قل یا قوم دعوا ما عندکم و خذوا کتاب الله بقوّة من عنده انّه خیر لکم عمّا تطلع الشّمس علیه ان انتم من العارفین قد سجن اولیائی فی ارض الطّاء بما اکتسبت ایدی الظّالمین الّذین نبذوا کتاب الله عن ورائهم و اتّبعوا کلّ جاهل بعید قل انّ الظّالم هو علماء الأرض الّذین افتوا علی الحقّ من دون بیّنة و لا کتاب مبین کذلک انزلنا الآیات و ارسلناها الیک لتجد منها عرف عنایة ربّک الغفور الکریم.

کتاب انزلناه بالحقّ لمن اقبل الی الفرد الخبیر یا ایّها المقبل انّک اردت اللّقاء و القوم حالوا بیننا و بینک و اردت الغفران غفرناک فضلاً من عندنا و انا الغفور الرّحیم. مقابله شد

ت جناب استاد محمد صادق کفش‌دوز

**بسمی النّاطق العلیم**

یا محمّد قبل صادق ذکرت لدی المظلوم مذکور و قلم اعلی از شطر عکّا به تو توجّه نموده و می‌فرماید طوبی از برای نفسی که به صنعت مشغول است امروز هر نفسی به صنعت و کسب خود تعیّش نماید او از مقرّبین محسوب و مذکور است و اعمال او از عبادت در کتاب الهی مسطور طوبی لسامع یسمع ما نزّل بالحقّ و نعیماً لصانع اتقن صنعه و انصف بین العباد انّه من اهل البهاء فی الصّحیفة الحمراء یشهد بذلک لسان الوحی فی هذا الجبل العظیم. مقابله شد

جناب شیخ اسمعیل  **هو الأقدس الأعظم**

ای شیخ ایّام عمر مانند اریاح ثباتی نداشته و نخواهد داشت جهد نما تا در این بهار روحانی

\*\*\* ص 161 \*\*\*

از نفحات رحمانی محروم نمانی مشاهده کن چه مقدار از عرفا که دعوی محبّت و وفا می‌نمودند ولکن بعد از ظهور امتحان ربّانی باقی نماند مگر قلیلی این است که می‌فرماید مؤمن مثل اکسیر احمر است بشنو ندای مظهر امر مالک قدر را و به قلب و جان به منظر اکبر توجّه کن تا وجه باقی را از افق سماء لایزالی ملاحظه نمایی و از کوثر لقای مالک اسماء بعد از فنای اشیاء بیاشامی لیالی و ایّام گذشته و می‌گذرد و عنقریب جمیع بساط گسترده پیچیده مشاهده می‌شود بشنو ندای ناصح حقیقی را و به بحر اعظم و حبل محکم متمسّک شو که شاید جمعی آوارگان را به وطن حقیقی برسانی و تشنگان را از رحیق معانی چشانی طوبی لمن سمع و اجاب الحمدلله ربّ الأرباب. مقابله شد

جناب مشهدی ابوالقاسم **به نام خداوند دانا**

ان‌شاءالله لم‌یزل و لایزال در ظل عنایت سلطان بی‌مثال ساکن و مستریح باشید قلم اعلی لیلاً و نهاراً به ذکر دوستان مشغول از حق می‌طلبیم کل را به نار عرفانش مشتعل فرماید و موفّق بر معرفت امرش گرداند الیوم یوم عمل خالص است نیکوست حال نفسی که اعمال و اخلاق او سبب و علّت هدایت نفوس غافله شود البهاء علیک. مقابله شد

میان دو آب جناب ملّاحسین افشار

**به نام یکتا خداوند دانا**

نامه‌ات رسید و به اصغاء مظلوم فائز گشت ای حسین بشنو ندای سدره منتهی را که در ارض سجن به امر مالک اسماء مرتفع شده و عمل کن به آنچه از مشرق امر صادر می‌شود امروز باید قلب را به کوثر

\*\*\* ص 162 \*\*\*

انقطاع از ما سوی الله مطهّر نمایی و جمیع حجبات ظنون و اوهام را به اشراقات آفتاب یقین محترق نمایی تا به بصر پاک و قلب طاهر و صدر منیر به افق وحی ناظر باشی انّه یقدّر لمن اراد ما اراد انّه لهو المقتدر القدیر جمیع آنچه در ارض ظاهر شده و می‌شود در کتب الهیّه مذکور و مسطور است لوح رئیس حین خروج از ارض سرّ نازل شد بخوان تا بر علم الهی مطّلع شوی و همچنین سوره هیکل و امثال آن تا به یقین بدانی که ورقی حرکت نمی‌نماید مگر آنکه حق به حرکت و بقا و اطوار او عالم و دانا است لایعزب عن علمه من شیء یشهد بذلک کلّ الأشیاء ان انتم تعلمون آنچه در این ظهور امنع اعلی ظاهر شده در هیچ عصری از اعصار ظاهر نشده و نخواهد شد از برای نفسی امتحان حق جایز نبوده و نیست انّه یمتحن من یشاء انّه لهو الحاکم علی ما یرید ان‌شاءالله به عنایتش فائز باشی و در ظلّ رحمتش ساکن و بما یحبّ و یرضی عامل البهاء علیک و علی من سمّی بصادق من لدن معطٍ کریم. مقابله شد

جناب میرزا غفّار **به نام محبوب عالمیان**

آیا صاحب ذائقه‌ای در عالم دانایی یافت می‌شود تا لذّت رحیق را ادراک نماید و آیا صاحب گوشی در عالم هوش ظاهر شده تا از آواز خوش بی‌نیاز به حیات ابدی فائز گردد و آیا صاحب چشمی متولّد شده تا افق عالم را به اسم اعظم منوّر مشاهده نماید ای دوست صریر قلم اعلی جهان را احاطه نموده ولکن کل از او محروم الّا من شاء ربّک از حق بطلب تا از باده بیهوشی جمیع را به هوش فائز فرماید این باده که از قلم اعلی ذکر آن می‌شود باده رحمان است نه خمر جهان ان‌شاءالله در هر بامداد به ذکر مالک ایجاد ناطق باشی و به حبّش مشتعل و مقصود از این بامداد فجر ظهور است طوبی لمن فاز به و طار فی هوائه و تشبّث بذیله و تمسّک بحبله المنیر. مقابله شد

\*\*\* ص 163 \*\*\*

جناب زینل  **هو العزیز العظیم**

یا زینل یذکرک مالک العلل و سلطان الملل علی الجبل فضلاً من لدنه انّ ربّک لهو المبیّن العلیم قد خرجنا من السّجن و استوینا علی العرش فی الجبل انّ ربّک لهو المقتدر القدیر یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و هو العزیز الحمید انّ الّذین اعرضوا عن الوجه انّهم من اهل الطاغوت فی کتاب الله ربّ العالمین و الّذین اقبلوا و فازوا بانوار الوجه اولئک من المقرّبین فی کتاب مبین ان اشکر الله بما ذکرت لدی المظلوم و نزّل لک هذا اللّوح البدیع. مقابله شد

جناب اکبر علیه بهاءالله **هو الشّاهد الخبیر**

یا اکبر نامه‌ات رسید و اَمام وجه مظلوم قرائت شد لله الحمد فائز شدی به آنچه که احزاب عالم بعد از طلب و آمال از آن محرومند امروز صهیون ندا می‌نماید و اورشلیم به قدوم مزیّن طوبی از برای نفسی که به افق اعلی توجّه نمود و از ما سوی الله فارغ و آزاد گشت در ایّام روح تفکّر نما حنّاس و قیافا که از علمای عصر بودند بر سفک دم اطهرش فتوی دادند ولکن بعضی از عشّارین به شرف ایمان فائز گشتند بطرس به صید ماهی مشغول به یک کلمه علیا صیاد انسان شد و حال در جمیع مدن و دیار اسمش مرفوع و امرش مذکور از حق می‌طلبیم تو را تأیید فرماید و توفیق عطا کند تا از کوثر عطا بیاشامی و بر عباد مبذول داری لیس هذا علی الله بعزیز قل الهی الهی اسئلک ببحر علمک و سماء فضلک و شمس عطائک بان تجعلنی من الّذین ایّدتهم علی ذکرک و ثنائک و نصرة امرک بالحکمة و البیان انّک انت العزیز المنّان. مقابله شد

\*\*\* ص 164 \*\*\*

جناب قرابط  **هو الظّاهر بمجده العظیم**

ای پسر انسان قلم رحمن در سجن اعظم تو را ذکر می‌نماید و می‌فرماید جمیع ابناء بشر را در کتاب قبل به ظهور مالک قدر مژده دادیم چنانچه در کتاب مذکور است می‌فرماید من می‌روم و می‌آیم فلمّا اتی انکره اهل الأرض الّا الّذین اوتوا بصائر من الله ربّ العالمین مجد اعظم قدرت و قوّت و سلطنت و عظمت باطنی آن سیّد عالم و فخر آدم است که لم‌یزل و لایزال با او بوده و خواهد بود ولکن نفوس غافله جاهله به اوهامات خود این کلمه را تفسیر نموده‌اند لذا از کوثر یقین محروم مانده‌اند و از ظهور الله ممنوع گشته‌اند طوبی لک و لمن اعترف بهذا المجد الأعظم و آمن بالله عالم السّرّ و العلن.

مقابله شد

جناب یحیی  **به نام یکتا خداوند دانا**

الیوم هر نفسی به افق اعلی توجّه نمود و آفتاب حقیقت را که از او مشرق است ملاحظه کرد او از اهل بصر در منظر اکبر مذکور است و الّا اگر صاحب صدهزار چشم باشد که لدی الوجه به اعمی مذکور و در لوح الهی مسطور حمد کن محبوب عالم را که تو را مؤیّد فرمود بر امری که اکثری از عباد از عرفان او محرومند ان اشرب اللّبن الأصفی من قلمی الاعلی و کن من الشّاکرین از حوادث زمان محزون نباشید دنیا را وفائی نبوده و نیست ویل لمن تمسّک بها و اتّکل علیها و نور و رحمة لمن کان فارغاً منها و متوکّلاً علی الله موجدها در این کلمه حضرت روح تفکّر نما در مقام خطاب به مردمان می‌فرماید یا اولاد الافاعی امروز سرّ آن کلمه مبارکه ظاهر شد چه که بعد از ظهور و نزول آن هیکل نورانی از سماء مشیّت ربّانی کل از او اعراض نمودند و به اوهامات خود تمسّک جستند مگر نفوسی که به سمع و بصر حقیقی فائز شدند

\*\*\* ص 165 \*\*\*

اولئک اولیاءالله فی الأرض و حضروا تلقاء الوجه و طافوا عرشه العظیم الحمد لله ربّ العالمین. مقابله شد

جناب حرف حی  **بسم الله البهیّ الأبهی**

ان یا حرف الحیّ فاسمع نداء ربّک مرّة اخری فی هذا الجبروت المقدّس الأبهی ثمّ ذکّر بما یوحی الیک حینئذ عن جهة العرش فوق سدرة المنتهی لعلّ تکون متذکّراً فی نفسک بما اذکرناک من قبل بلسان الله مرّة اولی اذاً فکّر فی ما بقی منه لتکون اهل الآخرة فی هذا الأولی قل تالله قد ظهر حکم التّسع و اشرق جمال الثّمانین و انّک ما ادرکت اوّلها فاجهد فی نفسک لعلّ تدرک آخرها لتکون من اولی النّهی فاستقم علی امر ربّک ثمّ ذکّر النّاس بما یذکرک الورقا حینئذٍ من ملکوت الله الأسنی ایّاک ان لاتخف من شیء و لاتصبر فی امر ربّک و لاتکن من اهل العمی فاخرج من خلف الصّمت ثمّ اطلق لسانک فی ذکر ربّک لتکون من اصحاب الهدی و لتذکر النّاس بذکرک لعلّ بک تحدث فیهم ما اختاره الله لهم و کذلک مننّا علیک مرّة اخری لتکون موقناً فی امر ربّک و تخرق الحجبات عن وجه الذّکری قل تالله انّ الرّوح حینئذ بین یدیه تسعی و الشّمس استضاء من غرّته الغرّا و جمال الغیب ینطق فوق رأسه بنداء تجذب منه افئدة اولی النّهی بانّ هذا لهو الّذی ظهر فی السّتّین و هذه من آیاته الکبری و انّ هذه للئالی الّتی اظهرناها عن صدف القدس و اقذفناه من بحر الکبریا لعلّ تجدون ما قدّر لکم من ربّک العلیّ الأعلی و انّ هذا لجمال الله قد اشرق عن خلف الحجبات بسلطان لایغطی و لایخفی و انّ هذا البحر الّذی تموّج فی نفسه و تلک امواجه ان انتم من اصحاب الحجی و انّ هذا لنسایم الله بالحقّ

\*\*\* ص 166 \*\*\*

و تلک هبوبها قد هبّت فی هذا الضّحی قل قد صنع نوح القدس سفینة البقا و جرت علی قلزم الکبریا فسبحان ربّک الأعلی و انّک توجّه الیها و تمسّک بها لتکون من اصحاب جنّة المأوی و انّ هذا لصوت الله قد رفع بین السّموات و الأرض اذاً فاخلع نعلین الهوی لتکون متوجّهاً الی سیناء الرّوح فی هذا الفضاء القصوی ایّاک ان لایمنعک شیء و لایعارضک کلّ من فی الملک ثمّ استمع نداء ربّک لتکون ممّن سمع و نادی کذلک القیناک و الهمناک ما ینقطعک الی الله ربّک لتسرّ فی نفسک و تکون ممّن آمن و هدی قل تالله قد ظهر جمال الأولی فی نقطة الأخری تالله هذا لربّک الأعلی و من اعرض عنه و کفر بآیاته انّه قد ضلّ و طغی کذلک نادیناک مرّة اخری لتسمع نداء ربّک فی جبروت البقا و تهتزّ فی نفسک و تقوم علی امر ربّک باستقامة کبری قل تالله من توقّف فی امره فسوف یرجعه الله الی درک السّفلی و کذلک اخبرناک و علّمناک لتکون متذکّراً بذکر ربّک و تکون من الّذی دنی فتدلّی. مقابله شد

حرف حیّ  **هو العلیّ المقتدر الأعلی**

ان یا حرف الحیّ لقد سمعت اُذن الله ندائک و لاحظتْ عین الله کتابک و ینادیک حینئذ عن جهة العرش بآیات نفسه المهیمن القیّوم فطوبی لک بما کسّرت صنم النّفس و الوهم و خرقت احجاب الظّنون بقدرة ربّک المهیمن العزیز المحبوب فاذاً یصدق فی حقّک بانّک من حروف الّتی سبقن الحروفات و لذا اختصّک الله من قبل بلسان علیّ بالحقّ الّذی اشرقت من نور وجهه کلّ ما کان و ما یکون و انّک انت فاحمد الله ثمّ اشکره بما ایّدک علی امر الّذی اضطرب

\*\*\* ص 167 \*\*\*

عنه سکّان السّموات و الأرض و ضجّت من فی ملکوت الأمر و الخلق و بلت السّرائر عمّا هو المکنون فی الصّدور اذاً یخاطبک ربّک العلیّ فی الأفق الأعلی و یقول فطوبی لک یا حرف الحیّ بما آمنت بنفسی و ماخجلتنی بین اهل ملأ الأعلی و وفیتَ بمیثاقک و اخرجت نفسک عن حجبات الوهم و اقبلت الی الله ربّک و ربّ ما یری و ما لایری و ربّ البیت المعمور و انّی رضیت عنک بما وجدت وجهک مشرقاً فی یوم الّذی اسودّت فیه الوجوه قل یا ملأ البیان انّا وصیّناکم فی کلّ الالواح و فی کلّ زبر مکنون ان لاتتّبعوا انفسکم و هویکم فانظروا بالمنظر الأکبر فی حین الّذی ینصب فیه میزان الأعظم و یرتفع نغمات الرّوح عن یمین عرش ربّکم المهیمن العزیز القدّوس و نهیناکم عن کلّ ما یمنعکم عن جمالی فی ظهور بعدی و لو یکون مظاهر الاسماء و ملکوتها و مطالع الصّفات و جبروتها فلمّا اظهرت نفسی اذاً کفرتم و اعرضتم و کنتم من الّذینهم کانوا بآیات ربّهم یلعبون فو جمالی لن یقبل منکم الیوم شیء و لو تسجدون ببقاء سلطنة الله اذ تکوننّ من الّذینهم یرکعون لأنّ کلّ الأمور معلّق بامره و کلّ الأعمال منوط باذنه و کلّ حینئذ بین یدیه ککفّ طین مقبوض و لن یرفع الیوم نداء احد الی الله الّا بعد حبّه و هذا من اصل الدّین لو انتم تعرفون اَرضیتم بسراب بقیعةٍ و اعرضتم عن بحر الّذی جعله الله عذباً سائغاً فویل لکم بما بدّلتم نعمة الله و کنتم من الّذینهم کفروا بنفسی اوّل مرّة ان انتم فی انفسکم تفقهون اذاً قوموا بین یدی الله و تدارکوا ما فرّطتم فی جنب ربّکم و هذا امری علیکم ان انتم تسمعون فو نفسی ما فعل امّة الفرقان کما فعلتم و لا ملأ التّوراة و الانجیل و الزّبور و انّی بذلت نفسی لاثبات امره و بشّرناکم فی کلّ الالواح بظهوره فلمّا ظهر برداء الکبریا علی هیکل البهاء بتجلّی اخری اذاً قمتم علی المحاربة بنفسه المهیمن القیّوم ایّاکم یا قوم فاستحیوا عنّی و عمّا ورد علیّ فی سبیل الله و لاتکوننّ من الّذینهم کفروا بما

\*\*\* ص 168 \*\*\*

نزّل علیهم من سماء عزّ مرفوع ان یا حرف الحیّ کذلک نطق حینئذ ربّک فی الرّفیق الأعلی بلّغ کلمات ربّک الی العباد لعلّ یستشعرون فی انفسهم و یتوبون الی الله الّذی خلقهم و سوّیهم و ارسل الیهم هذا الجمال الدّریّ المقدّس المشهود و امّا ما کتبت فی ذکر اسمنا الجواد بانّک اعتکفت عنده و عرفت بانّ رضائه رضاء ربّک فنعم ما عرفت و کنت من الّذینهم یعرفون توقّف هناک ثمّ ذکّر الّذین هم یأتونک ثمّ بلّغهم ما بلّغ الله الیک و کن من الّذینهم فی امر ربّهم ینطقون فاسمع فی نفسک بان تکون ثابتاً علی حبّ مولاک فسوف تهبّ روائح الاختلاف عن کلّ شطر اذاً لاتضطرب ثمّ اتّخذ فی ظلّ عصمة ربّک مقاماً محمود کذلک علّمناک و فضّلناک لتشکر الله ربّک و تکون من الّذینهم یشکرون و البهاء علیک و علی الّذینهم انقطعوا عن کلّ شیء و توجّهوا بقلوبهم الی هذا المنظر المقدّس المحبوب. مقابله شد

ت کربلائی محمد **الأقدس الأعلی**

ذکر الرّوح عبده فی اللّوح قد کان بالرّوح مذکوراً لیجعله مشتعلاً بنار الأمر علی شأن ینطق بثناء مولاه کذلک کان الفضل مشهوداً ان انصروا ربّکم بالأعمال الحسنة ثمّ بالبیان کذلک أمرتم من لدی الرّحمن انّه کان بکلّ شیء علیماً انّ الّذین یفسدون فی الأرض اولئک ضلّوا السّبیل و کانوا عن الحق بعیداً ضعوا اشارات اهل السّبحات ثمّ اتّخذوا الی الله سبیلاً یا احبّائی لاتحزنوا من الدّنیا و شئوناتها تالله قدّر لکم فی عوالم القدم ما انقطع عن ذکره القلم و کان الله علی ما اقول شهیدا. مقابله شد

\*\*\* ص 169 \*\*\*

ت آقاحسین  **بسم الله الباقی الدّائم**

سبحان الّذی نزّل الآیات و ارسلها لمن اراد انّه لهو العزیز الحمید انّ فی اعراض الملوک و قیام المملوک لآیات للمتوسّمین انّ فی تبلیغ الله امره فی السّجن لآیات للمتفرّسین انّا لمّا اردنا التّبلیغ خلقنا البدیع مرّة اخری بهذا الاسم الّذی جعله الله محیی الاسماء لیعلم الکلّ بانّه هو المقتدر علی ما یشاء لاتمنعه الشّداید عمّا اراد و لاتخوّفه جنود الظّالمین انّ الّذین یخافون الیوم اولئک من الغافلین توکّلوا یا قوم علی الله انّه یحفظ من یشاء بجنود الغیب و الشّهود ایّاکم ان تجاوزوا عن الحکمة کذلک نزّل الأمر فی الالواح و هذا اللّوح المنیع ان اعملوا بما اُمرتم من لدی العلیم الخبیر. مقابله شد

م **هو الله**

هذه ورقة تحرّکها اریاح القدس الّتی تهبّ عن شطر الأنس مقرّ الّذی فیه یذکر ذکر الله لتتحرّک من اطوارها افئدة الّذینهم اقبلوا الی الله بکلّهم و انقطعوا عمّا سواه فطوبی لمن توکّل فی کلّ الأمور الی الله ربّه و اتّخذه لنفسه معیناً فی منقلبه و مثواه انّ الّذینهم اراد الوجه فسوف یجزیهم الله باحسن الجزاء و یجیب من دعاه. مقابله شد

م ح س ا ن **بسم الله العزیز المنّان**

انّ الله قد قدّر لکلّ امر میقات اذا جاء الوعد ینزل ما قدّر فی ملکوت القضاء لاهل الانشاء و عنده علم کلّ شیء فی کتاب محفوظ و یوفّی اجور الّذین یدعونه بالغداة و العشیّ و فی کلّ اصیل و بکور انّه

\*\*\* ص 170 \*\*\*

ما من حافظ الّا هو له الخلق و الأمر یفعل ما یشاء بقوله و یحکم ما یرید بامره المحتوم. مقابله شد

ت کربلایی محمّد حسین

**الأقدس الامنع الأعظم**

شهد الله انّه لا اله الّا هو المهیمن القیّوم و الّذی ینطق فی الامکان انّه لهو الّذی به قرّت اعین العالم و به نزّل کلّ لوح بدیع انّ الّذی توجّه الیه قد توجّه الی شطری و حضر فی بساطی و سمع ندائی و اجاب قولی و اتّبع اوامری و فاز بلقائی و شرب رحیق مکرمتی و کوثر الطافی و ذاق حلاوة ذکری و بیانی و بلغ الغایة القصوی فی ملکوتی و جبروتی علیه بهائی و رحمتی الّتی احاطت العالمین. مقابله شد

ت کربلائی محمّد  **الأقدس الأعظم**

ذکرٌ من لدنّا لمن تحرّک من عرف الرّحمن و اقبل الی الله ربّ العالمین لیجذبه النّداء الی مطلع العظمة و الکبریاء و یقرّبه الی هذا البحر العظیم انّ الّذین توجّهوا الی الحقّ و اعرضوا عن الخلق انّهم من اهل الفردوس فی هذا اللّوح المبین طوبی لقویّ توجّه الی مطلع الایقان و لضعیف تمسّک بهذا الحبل القویّ المتین انّا وجدنا عرف اقبالک نزّلنا لک هذا الکتاب المنیع ان اقرئه فی اللّیالی و الایّام ثمّ سبّح بحمد ربّک فی کلّ بکور و اصیل.

مقابله شد

عبد مهاجر محمّد  **الأقدس الأبهی**

لک الحمد یا الهی بما اختصصت عبدک الّذی شرّفته بلقائک و اسمعته آیاتک یا الهی تعلم انّه هاجر فی حبّک

\*\*\* ص 171 \*\*\*

الی ان دخل مدینة الّتی فیها استقرّ عرش عظمتک عند ذلک ارتفعت رایات الظّلم الی ان اخرجونا المشرکون من ارض السّرّ و ادخلونا فی السّجن الأعظم بذلک منع عن لقائک ای ربّ قدّر له و لمن قصدک ما ینبغی لجلالک ثمّ اکتب لهم خیر الدّنیا و الآخره ثمّ اجعلهم من الطّائفین حول کعبة امرک فی کلّ عالم من عوالمک انّک انت المقتدر علی ما تشاء لاینمعک شیء عن حکومتک و انّک انت المقتدر المتعالی العزیز الحکیم. مقابله شد

عبد مهاجر حسین **بسمه الأعلی الأبهی**

ای مهاجر اگر چه از مقرّ عرش دوری ولکن قریبی قرب و بُعد ظاهره در مقامی ملحوظ و در مقامی غیر ملحوظ و لکن قرب معنوی لازال عند غنیّ متعال محبوب الحمدلله از بحر وصال آشامیدی و به لقای مظهر عزّ ذی الجلال فائز شدی و آنچه در سبیل حق به تو وارد شد عندالله ضایع نشده و نخواهد شد اصل کلّ خیر لقاءالله بوده الحمدلله به این شرافت مفتخر شدی و اقدم اخلاق تسلیم و رضا بوده از فضل حق به آن قمیص مزیّن گشتی نه حبّ شما از لوح محو شود و نه ذکر شما از منظر اکبر انّ ربّک لهو الغفور الرّحیم. مقابله شد

**هو السّلطان فی ممالک البیان**

قد کنّا تفکّرنا فی الأرض و سمعنا حدیثها و اخبارها اذاً طلعت من غرفة من غرفات الفردوس حوریّة نوراء و سارت الی ان قامت فی وسط الهواء و نادت باحسن الأصوات یا اهل الأرض و السّموات انّی حوریّة سمّیت بالأمانة فی الصّحیفة المرقومة المستورة قد کشفت عن وجهی

\*\*\* ص 172 \*\*\*

باذن مالکی لتنظروا حسنی و جلالی و جمالی و خَلقی و خُلقی و تشاهدوا عینی الکحیل و وجنتی الحمراء و غرّتی الغرّاء و غدائری السّوداء اقسمکم یا ملأ الانشاء بمولی الوری و سلطان الآخرة و الأولی بان لاتحجّبونی بحجبات الخیانة و الحرص و الهوی و لاتدعونی بین ایدیها لعمرالله انّ الخیانة من اعدائی و شأنها الضّغینة و البغضاء اسئلکم بالفرد الأحد بان لاتسلّطوا علیّ عدویّ الألدّ ان ارحمونی یا اهل الأرض و لاتکونوا من الظّالمین کذلک انزلنا لک الآیات و عرّفناک بالتّلویح ما ورد علینا فی السّجن الأعظم لتکون من العارفین انّا نحمد الله بما ورد علینا من البأساء فی سبیله المستقیم انّک اذا قرأت اللّوح و عرفت ما فیه ذکّر احبّتی من قبلی و کبّر علی وجوههم من لدی المظلوم الغریب. مقابله شد

**هو الله تعالی شأنه**

سبحانک اللّهمّ یا مالک الأمم و المستشرق من افق البقاء باسمک الأعظم اسئلک بعظمتک الّتی احاطت الکائنات و بقدرتک الّتی غلبت الممکنات بان تقدّر لاحبّائک الّذین قصدوا مطلع وحیک و وردوا علی بساط امرک کلّ خیر نزّلته فی کتابک و وعدتهم به فی صحفک و الواحک ای ربّ فاستقم علی صراط امرک المبرم و وفّقهم علی ما هو خیر لهم فی الدّنیا و الآخرة یا اله العالم و عزّزهم یا موجد الوجود بفضلک الشّامل علی الغیب و الشّهود اذ بیدک زمام العالم ترفع من تشاء و تقدّر لمن تشاء ما تشاء فی قبضتک ملکوت کلّ شیء تزیّن من تشاء برداء العزّة و العلاء و تطرّز من ترید بخلع العظمة و السّناء لا اله الّا انت الملک المقتدر العزیز القیّوم. مقابله شد

ت ضلع جناب ع ب علیهما بهاءالله

**هو الاقدس الاعظم العلیم الحکیم**

\*\*\* ص 173 \*\*\*

ان‌شاءالله به عنایت مخصوصه الهی فائز باشید و به طراز حبّش که فی الحقیقه سبب و علّت آفرینش است مزیّن مکتوبت نزد مظلوم در این سجن اعظم واصل و عرف ایمان و نفحه عرفان از آن استشمام شد آنچه در دنیا مشاهده می‌شود به عدم راجع خواهد شد ولکن نفوسی که به افق ظهور توجه نموده‌اند و به عرفان الله فائز گشته‌اند اجرشان از کتاب الهی محو نشده و نخواهد شد نسئل الله بان یوفّقک فی کلّ الأحوال انّه ولیّ من اقبل الیه و انّه لهو العلیم الحکیم قولی سبحانک اللّهمّ یا الهی اسئلک باسمک الّذی به تموّج بحر فضلک و اشرقت شمس العنایة و الالطاف فی ایّامک بان تجعلنی من اللّائی وفین بمیثاقک و تمسّکن بعروة جودک ثمّ هب لی من لدنک ذریّة طیّبة لیذکرک بین خلقک و یقوم علی خدمة امرک انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت الغفور الکریم. مقابله شد

ت محمد ابن جناب ع ب علیه بهاء الله

**به نام خداوند عالم توانا**

یا صغیر السّنّ کتابت لدی الوجه حاضر و مشاهده شد الحمدلله در اول ایّام به کعبه حقیقی اقبال نمودی و به عرفانش فائز شدی انّ الفضل بیدالله یعطیه من یشاء من خلقه انّه لهو العلیم الخبیر چه مقدار از نفوس مع طلب و امل در انتهای عمر خود به عرفان مقصود فائز نشدند و تو از فضل و عنایت رحمانی در ابتدای عمر به این فوز اعظم فائز شدی ان‌شاءالله در ظلّ سدره ربّانیه محفوظ و ساکن و ذاکر باشی و البهاء علیک. مقابله شد

\*\*\* ص 174 \*\*\*

ت امة الله صاحب سلطان

**به نام خداوند یکتا**

شهدالله انّه لا اله الّا هو لم‌یزل کان مقتدراً علی ما اراد و لایزال یکون مهیمناً علی ما یشاء لایمنعه الجنود عن فعله و لا الملوک عن سلطانه یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید ای امة الله ذکرت در سجن اعظم مذکور شد و این لوح مبارک از سماء عنایت نازل تا به ذکرش مشغول باشی و در صراط حبّش مستقیم مانی الیوم هر یک از اماءالله که از کأس عرفان نوشیده‌اند و به افق ظهور توجّه نموده‌اند از اهل فردوس اعلی لدی الله مذکورند جهد نما تا لئالی محبّة الله در صدف قلب محفوظ ماند و دست سارقین و خائئین از آن مقطوع و ممنوع گردد این است وصیّت الهی اماء خود را لاتحزنی من شیء توکّلی فی کلّ الأمور علی الله ربّ العالمین انّه یقدّر لک ما اراد فی کتابه المبین. مقابله شد

ت ابن عبدالله  **الاقدس الأمنع الاعظم**

قد نزّلنا الآیات ولکنّ النّاس اکثرهم لایسمعون و اظهرنا البیّنات ولکنّ القوم لایشعرون انّ الّذین فازوا بانوار العرفان اولئک من اهل البهاء فی لوح مکنون طوبی لمن توجّه الی المقصود و ما منعته شئونات الیهود الّذین کفروا بآیات الله و برهانه اذ اتی بسلطان مشهود یا قوم خافوا الله و لاتتّبعوا شئوناتکم ان اتّبعوا من ینطق بین العالم انّه لا اله الّا انا العزیز المحبوب قد تحرّک علی ذکرک قلمی الأعلی لتطمئنّ بفضل ربّک مولی الوری و تذکره فی العشیّ و البکور. مقابله شد

\*\*\* ص 175 \*\*\*

**هُوالله**

ای بنده خدا نظر حق با تو بوده چه که تا او ناظر نباشد احدی ناظر به او نخواهد بود نظر او سبقت داشته بر عالمیان چنانچه رحمتش داشته و خواهد داشت لازال ذکر او عباد خود را مقدّم بوده از ذکر عباد او را ولکن ذکرش را هر گوشی استماع ننماید و هر قلبی ادراک نکند از خدا بخواه که از ذکرش ممنوع نشوی و از نفحات ایّامش محروم نمانی. مقابله شد

فسبحانک اللّهمّ یا الهی و محبوبی و سلطانی تری فقری و افتقاری ثمّ ضرّی و اضطراری و ابتلائی بین یدی الاحبّاء و الأشقیاء فلک الحمد یا الهی علی تقدیرک و قضائک و لک الشّکر یا سیّدی علی تدبیرک و امضائک و نشهد بانّک المحمود فی افعالک و الحاکم فی امرک و السّلطان فی حکومتک و انت بکلّ شیء قدیر فسبحانک اللّهمّ یا الهی اسئلک باسمک الّذی به اظهرتَ جمالک و اکملتَ امرک و اعززتَ برهانک و اعلیتَ اسمائک و اعلنتَ صفاتک بان تعرّج عبادک علی مقام الّذی ینظرونک علی عرش جلالک و کرسیّ اجلالک و انّک انت علی کلّ شیء قادر حکیم. مقابله شد

جناب ملّا آقا س د علیه بهاءالله

**هو المعلّم الحکیم**

سبحان الله قلم اعلی متحیّر و جمیع اشیا متفکّر آیا چه واقع شده که عباد را از تقرّب به سوی حق منع نموده آیا در ارض مابین احزاب امری اعظم از این امر دیده شده و یا کتابی اعلی از امّ الکتاب

\*\*\* ص 176 \*\*\*

که در مآب امام احزاب نطق می‌نماید مشاهده گشته لا و نفسه الحق جمیع کتب معلّق به این کتاب اعظم و جمیع صحف طائف حولش به یک قطره از دریای علمش بحور عالم معادله ننماید اوست قیّومی که قائم به ظهورش بشارت داده و کتب قبل به ثنایش ناطق گشته احزاب عالم به حبّ و اسمش به معابد توجّه نموده و می‌نمایند ولکن از ظهورش غافل و از آیاتش محتجب بعضی از ملل قبل به ورقی از کتاب اعظم محرومند و به کلمه‌ای از امّ الکتاب ممنوع در اهل فرقان تفکّر نمایید نفوس کذبه غافله ناس بیچاره را در بئر اوهام معذّب نمودند به شأنی که الی حین از نفحات وحی بی‌نصیب و از تجلیات انوار آفتاب بی‌بهره مانده‌اند یا ملّا آقا اسمع حفیف سدرة المنتهی و قل **الهی الهی** لک الحمد بما هدیتنی الی شمس ظهورک و بحر علمک و سماء فضلک ای ربّ اسئلک بحرکة قلمک الأعلی الّذی به سخّرت الأرض و السّماء بان تجعلنی متمسّکاً بک و منقطعاً عن دونک ای ربّ انت المقتدر الّذی بکلمتک العلیا انجذبت افئدة الأصفیاء و الأولیاء اسئلک یا فاطر السّماء و المهیمن علی الاسماء بان تؤیّدنی علی ذکرک و ثنائک بحیث لایمنعنی ظلم الظّالمین و مکر الماکرین و نعاق النّاعقین ثمّ اجعلنی من الّذین وفوا بعهدک و میثاقک و قدّر لی خیر الآخرة و الأولی انّک انت ربّ العرش و الثّری لا اله الّا انت الفرد الواحد العلیم الحکیم. مقابله شد

جناب میرزا مهدی علیه بهاءالله

**بسمی المظلوم الغریب**

حقّ جلّ جلاله در جمیع احیان به ذکر دوستان مشغول. لسان عظمت ناطق و قلمش متحرّک لعمرالله به آثار قلمش معادله نمی‌نماید آنچه ظاهر و مشهود است یا مهدی اشکر ربّک بهذا الکلمة

\*\*\* ص 177 \*\*\*

العلیا انّک اذا وجدت نفحات بیان الرّحمن قل **الهی الهی** اشهد انّک خلقتنی لعرفانک و التّوجّه الی انوار وجهک و الاقبال الی افق ظهورک و القیام لدی باب عظمتک و الحضور فی ساحة عزّک اسئلک بآیاتک الکبری و ظهورات قدرتک فی ناسوت الانشاء و بحر فضلک و سماء علمک بان تجعلنی مستقیماً علی امرک و منادیاً باسمک ای ربّ اکتب من قلم جودک لعبدک هذا ما یقرّبه الیک فی کلّ عالم من عوالمک ثمّ اکتب له ما کتبته لعبادک الّذین ما نقضوا عهدک و میثاقک و شربوا رحیق الوحی فی ایّامک من ایادی عطائک انّک انت المقتدر المهیمن العزیز الحکیم. مقابله شد

جناب کاظم علیه بهاءالله ارومیّه

**هو المبیّن العلیم**

یا کاظم اسمع النّداء من شطر عکّاء انّه یهدیک الی الأفق الأعلی و الغایة القصوی و یقرّبک الی الله الفرد الخبیر قد حضر کتابک لدی المظلوم سمعنا ندائک اجبناک بهذا اللّوح العزیز البدیع ایّاک ان تمنعک شئونات العالم عن مالک القدم ضع ما عند القوم متمسّکاً بما عندالله ربّ العالمین انّه اتی من سماء البرهان بآیات لاتعادلها الدّنیا و ما فیها و ببیّنات لاینکرها الّا کلّ معتد اثیم قل یا ملأ الأرض قد ظهر مالک السّماء بامر لاتقوم معه جنود العالم و لاتخوّفه سطوة کلّ ظالم بعید قل اتّقوا الرّحمن یا ملأ البیان و لاتعترضوا علی الّذی لولاه ما نزّلت الآیات و ما ظهرت البیّنات یشهد بذلک کتاب الله العزیز الحکیم الّذی ینطق بین العالم و یدع الأمم الی صراطه المستقیم طوبی لعبد نبذ ما عند القوم رجاء ما عندالله مالک هذا الیوم

\*\*\* ص 178 \*\*\*

المبین طوبی لعبد یعرف مقامه و لایتجاوز عمّا حدّد فی کتاب الله العزیز العظیم انّ الّذی اتی من سماء العظمة انّه هو الحقّ الّذی عجزت العقول عن عرفانه و الأقلام عن ذکره الجمیل هو الّذی به نفخ فی الصّور و انصعق من فی السّموات و الأرض الّا من شاء ربّک العلیم الحکیم قل ضعوا الأوهام ورائکم تالله قد انار افق البرهان بنور الیقین خذوا کتاب الله بقوّة من عنده ثمّ اعملوا ما نزّل فیه و لاتکونوا من الغافلین کذلک انزلنا الآیات و اظهرنا الأمر لتکون من الشّاکرین. فی هذا الحین نبدّل اللّغة الفصحی باللّغة النّوراء فضلاً من عندنا و انا الفضّال الکریم مراتب مظاهر وحی و مطالع الهام مختلف است ولکن مظاهر کلیّه عالم بر امور بوده و هستند قبل و بعد در آن ساحت نبوده و نیست این آیه در نوم مشهود طوبی للعارفین و للمتفکّرین در هر شیئی از اشیا آیة الله ظاهر و هویدا اگر ابصار را سبحات ظنون و اوهام و حجبات غافلین منع ننماید فائز می‌شوند به آنچه که سزاوار یوم الهی است به تقدیس این نفوس تقدیس حقّ جلّ جلاله ظاهر و باهر و به توحید این نفوس توحید حق آشکار اگر نفسی به غیر آنچه ذکر شد ذکر نماید البتّه از تقدیس ذات از شبه و مثل خود را عاجز مشاهده کند اهل فرقان از توحید حقیقی محروم مانده‌اند در این مقام اگر قلم اعلی به آنچه مقصود است حرکت نماید ضوضاء از جمیع اشطار مرتفع می‌شود لذا به اندازه سخن می‌فرماید و به اندازه نطق می‌کند و این مقامات منتهی شد به این ظهور اعظم اگر نفسی در کتب قبل تفکّر و تفرّس نماید و یا در فرقان که فارق بین حق و باطل است ملاحظه کند و به عرف بیان فائز گردد در جمیع ایّامش به کلمه مبارکه تُبتُ الیک یا اله العالمین و اشهد انّک لاتُعرف بدونک و لاتوصف بسواک ناطق شود و اراده خود را در ارادة الله و مشیّت خود را در

\*\*\* ص 179 \*\*\*

مشیّت او فانی نماید یا کاظم این بحر را امواج دیگر و این سماء را انجم دیگر و شموس دیگر من یقدر ان یسمع الی حین قلم اعلی بما ینبغی تکلّم ننموده قل **الهی الهی** تری عبدک و ابن عبدک و ابن امتک اقبل الی افقک الأعلی متمسّکاً بحبل عنایتک یا مولی الوری و ربّ العرش و الثّری و یعترف بتقدیس ذلک من عرفان دونک و تنزیه نفسک عن ذکر ما سواک ای ربّ ای ربّ ای ربّ ای ربّ ای ربّ ای ربّ ای ربّ ای ربّ ای ربّ تری الجاهل قصد امواج علمک و الآمل بساط رضائک و الفقیر سماء غنائک اسئلک بنفحات وحیک و بحبلک الّذی به تمسّک المخلصون و المقرّبون و باذیالک الّتی تشبّثت بها ایادی اصفیائک و امنائک و الملأ الأعلی بان تکتب لی من قلمک الأعلی ما یحفظنی عن اشارات دونک و اوهام عبادک ثمّ اجعلنی ثابتاً علی امرک و راسخاً فی حبّک و مستقیماً علی صراطک الأعظم و نبأک العظیم انّک انت المقتدر علی ما تشاء و انّک انت العلیم الحکیم. از مولودی که خارج از حکم الله ظاهر شده سؤال نمودند که آیا موفق به ایمان می‌شود و یا نه مبشّر می‌فرماید شجره نفی به اقبالش از شجره اثبات مذکور و محسوب و شجره اثبات به اعراضش از شجره نفی در کتاب مسطور. از حق توفیق بخواه تا عباد به ایمان فائز شوند و از کوثر استقامت بیاشامند نفوسی که در ایّام عمر مثل شیخ محمد حسن نجفی و امثال او که زمام ایمان اهل ایران در قبضه تصرّف آن نفوس بود و به اعتقاد خود در لیالی و ایّام به تحریر کتاب الهی مشغول و جمیع احزاب عالم را رد می‌نمودند و طعن می‌گفتند و چون صبح امید دمید و سدره مبارکه توحید رویید با اسیاف قصدش نمودند و بالأخره عمل نمودند آنچه را که سدره منتهی گریست و قلم اعلی نوحه نمود سبحان الله مکرّر این بیان از قلم اعلی جاری در آنچه نازل شده ملاحظه نمایید و تفکّر کنید شاید ضعفا را از ظنون و اوهام حفظ نمایید چه که اهل بیان به مثابه حزب قبل حزبی ترتیب داده‌اند

\*\*\* ص 180 \*\*\*

اعاذنالله و ایّاکم من شرّ هؤلاء نفوسی که از اصل امر بی‌خبرند دعوی علم نموده‌اند و در اضلال ناس کمر بسته‌اند از احوال ضعفا در این ایّام سؤال رفته بود نسئل الله ان یجعلهم اقویاء فی هذا الظّهور لئلّا تمنعهم شبهات القوم و اشارات الّذین کفروا بالله المهیمن القیّوم البهاء علیک و علی الّتی اردت ذکرها و علی عبادنا المخلصین و اِمائنا المخلصات. مقابله شد

ز جناب سبزعلی  **هو الغفور الکریم الرّحیم**

یا سبزعلی ان‌شاءالله از اشراقات انوار آفتاب یقین منیر و روشن باشی و به اسم قدیر محبوب عالمیان اصنام اوهام را به عضد اطمینان بشکنی حق حاضر و ناظر است یشهد و یری و هو بالأفق الأعلی اگر چه در ظاهر ملاقات نشد ولکن حَقِّ آگاه گواه است که تحت لحاظ عنایت بوده و خواهی بود امروز روزی است که فیوضات الهی به مثابه غیث هاطل جاری و نازل است نیکوست حال نفسی که توجّه نمود و قلبی که اقبال کرد جمیع عالم را به اسم اعظم دعوت نمودیم بعضی شنیدند و به کلمه مبارکه بلی فائز شدند و برخی اعراض نمودند و به کمال همت بر اذیّت این مظلوم قیام کردند در سنین معدودات مابین ایادی الظّالمین این مظلوم مبتلا بوده گاهی اسیر و گاهی در سجن و بلایای اخری الّتی ما اطّلع بها الّا العلیم الخبیر ان‌شاءالله نفحات قمیص ظهور را از این کلمات بدیعه منیعه استشمام نمایی و در جمیع احوال به ذکر و ثنای مظلوم آفاق ناطق باشی انّه مع عباده الذّاکرین و القانتین الحمد لله ربّ العالمین. مقابله شد

جناب ابراهیم خ ا علیه بهاءالله

**هو الله تعالی شأنه الحکمة و البیان**

\*\*\* ص 181 \*\*\*

یا ابراهیم از عالم باقی قربانی حقیقی از مدینه عشق به مثابه کره نار نزد اشرار فرستادیم که شاید از دم اطهر عالم منظر اکبر واقع شود و اعتساف به انصاف و ظلم به عدل تبدیل گردد قدرت ظاهره و سطوت باهره تأثیری ننمود ذبیح دیگر به عرصه فدا فرستادیم جان که اعزّ و اثمن اشیای عالم است به استقامت تمام نثار قدوم دوست یکتا نمود و باز اثری ظاهر نه مجدّداً اراده الهی بر ذبیح آخر تعلّق یافت آن هم به مثل قبل بی‌ثمر و همچنین ذبیح دیگر اکلیل حیات را از سر برداشت و بر قدم محبوب امکان نثار نمود ذبیح بسیار و مراتب و مقاماتشان خارج از حدّ احصا ان تعدّوا نعمة الله لاتحصوها. ملّت اسلام ذکر ذبیح قبل را بر منابر و در مجالس به کمال خضوع و خشوع می‌نمایند مع آنکه از قربانگاه دوست زنده بر گشت ولکن قربانی‌های این ظهور اعظم که در عالم شبه و مثل نداشت در قلوب غافله اثر ننمود سبب و علّت این غفلت و نادانی علمای شیعه بوده و هستند ناس بیچاره را به اوهام و ظنون تربیت نمودند تا آنکه بالأخره از بحر ظهور و ندای مکلّم طور محروم گشتند یا ابراهیم در آنچه از قلم اعلی جاری شد تفکّر نما و به افق انصاف ناظر باش عالم فانی بوده و هست از عدم آمده و به عدم راجع جهد نما شاید از فیوضات فیّاض حقیقی در این یوم الهی بیابی آنچه را که از برای او خلق شده‌ای. تمسّک بعروة عنایة ربّک و تشبّث بذیله المنیر قل لک الحمد یا الهی بما ذکرتنی فی سجنک الأعظم اسئلک بان تجعلنی مستقیماً علی حبّک و راسخاً علی امرک انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت المهیمن القیّوم صلّ اللّهمّ یا الهی علی اولیائک الّذین نطقوا بذکرک و ثنائک و قاموا علی خدمة امرک و نصروا دینک بما اعطیتهم بجودک و کرمک انّک انت المقتدر الغفور الکریم. **مقابله شد**

\*\*\* ص 182 \*\*\*

ت جناب میرزا محمّد ابن من صعد الی الله علیهما بهاءالله

**به نام خداوند دانا**

اسم وفا را حق جلّ جلاله دوست داشته و دارد و لازال به نیّر این اسم که از افق سماء فضل مشرق است ناظر لذا در ساحت مظلوم مذکور بوده و هستید و از حق می‌طلبیم تو را تأیید فرماید بر استقامت بر امرش اگر چه این ایّام عباد غافل به مثابه سحاب و غمام نور امر را ستر نموده‌اند و لکن عنقریب اصبع اراده حجاب را شق نماید و نور عالم را احاطه کند ابن مریم در صحاری و براری محل می‌جُست لیحفظ نفسه فیه و حال ملوک عالم به اسمش متمسّک و به ذیل عنایتش متشبّت از حوادث ایّام محزون مباش مَن کان لله کان الله له این است آن کلمه‌ای که دیباج کتاب توکّل به آن تزیین یافت طوبی للفائزین طوبی للعارفین البهاء من الله علی الّذین وفوا بمیثاقه و عهده و عملوا بما امروا به فی کتابه المبین الأمر و الحکم و الجود و العطاء لمالک الاسماء و فاطر السّماء الّذی اتی بسلطان مبین. مقابله شد

تا جناب محمّد ابن من فاز و صعد علیهما بهاءالله

**هو السّامع المجیب**

کتاب انزله المظلوم لمن فاز بانوار اسمی القیّوم و شهد بما شهد الله قبل خلق الالفاظ و المعانی انّه لا اله الّا انا العلیم الحکیم هذا یوم فیه فاز کلّ مقبل و سرع کل ذی سمع الی الله ربّ العالمین انّا ذکرناک من قبل فی ملکوت البیان و نذکرک فی هذا الحین بهذا اللّوح المبین قد حضر کتابک لدی الوجه و عرضه العبد الحاضر لدی العرش سمعنا و اجبنا و انَا السّامع المجیب ایّاک ان تمنعک شئونات الخلق عن الحقّ او تحزنک اشارات الغافلین نسئل الله تعالی بان یؤیّدک علی

\*\*\* ص 183 \*\*\*

ذکره و ثنائه و یکتب لک خیر الآخرة و الأولی انّه علی کلّ شیء قدیر ان یا قلمی الأعلی اذکر ورقتی الّتی صعدت الی الله العزیز الحمید انّا نذکرها بما یقرّبها الی الذّروة العلیا و الفردوس الأعلی و یدخلها فی مقام لایری فیه الّا تجلیات اسمی الغفور الرّحیم طوبی لها و لمن ذکرها بعد صعودها بما ذکره الرّحمن فی ملکوت البیان کذلک نطق اللّسان فی هذا المقام الرّفیع انّا غفرناها و طهّرناها حین صعودها و زیّناها بطراز ذکری البدیع طوبی لنفس یجد منها الملأ الأعلی عرف قمیصی انّها مطاف ملائکتی و اهل ملکوتی العزیز المنیع نسئل الله بان یوفّق الکلّ علی ما یحبّ و یرضی انّه هو ارحم الرّاحمین الحمدلله ربّ العالمین. مقابله شد

جناب ابوالقاسم علیه بهاء الله

**هوالله تعالی شأنه العظمة و الکبریا**

یا ابالقاسم انّا نذکرک فی السّجن و نبشّرک بعنایة الله ربّ العالمین و نوصیک بما ینبغی للانسان و بما یرتفع به امرالله المقتدر القدیر در جمیع احوال به افق اعلی ناظر باش و از کأس استقامت بیاشام چه مقدار از ملوک و سلاطین که منتظر ایّام ظهور بوده و هستند و به عرفی فائز نشده‌اند و به اصغاء یک کلمه مؤیّد نگشته‌اند و همچنین علمای ارض الّا من شاءالله و تو از فضل بی‌منتهای حقّ جلّ جلاله ایّامش را ادراک نمودی و از کأس حبّش آشامیدی هذا مقام عظیم نسئل الله ان یحفظک و یرزقک ما یؤیّدک علی الاستقامة الکبری بین الوری انّه هو المؤیّد الکریم. مقابله شد

جناب فرج آقا علیه بهاءالله

\*\*\* ص 184 \*\*\*

**هو السّامع المجیب**

یا فرج لک ان تجعل فرحک و سرورک و حزنک لله وحده. به حق مسرور باش و به حق مطمئن و از برای او محزون جمیع احزان ممنوع است مگر حزنی که از برای بلایای مقصود وارد شود پرتو تجلی آفتاب فرح تو را اخذ نموده و لسان قدم با تو متکلّم قسم به حلاوت بیان رحمن در این ذکر بحور فرح مستور است بشنو ندای مظلوم را در جمیع امور به کمال روح و ریحان و فرح و انبساط بر او توکّل نما و به او تفویض کن و عرض کن الهی الهی ربّی ربّی قد اقبلت الیک منقطعاً عمّا دونک و سرعت الیک راجیاً ما یقرّبنی الی بساط فضلک اشهد بلسان ظاهری و باطنی انّی لااعلم ما ینفعنی و یضرّنی و لااعلم ما یرفعنی و یضعنی انت اعلم منّی و عمّن فی السّموات و الأرض اسئلک بانوار وجهک و ظهورات فضلک و بحور عطائک و بروزات الطافک بان تکتب لی بجودک الّذی احاط العالم و بکرمک الّذی سبق الأمم ما ینفعنی فی کلّ عالم من عوالمک انّک انت الّذی بارادتک ظهرت الموجودات و تحرّک الممکنات سبق امرک و احاطت قدرتک لا اله الّا انت المقتدر القویّ الغالب القدیر. مقابله شد

**هو الله**

یا علی عالم از عرف بیان الهی معطّر و به کمال ذوق و شوق به تسبیح و تهلیل مشغول از حق می‌طلبیم عباد خود را فائز فرماید به آنچه جماد به آن فائز گشت سبحان الله کلمه قبول و رضا تصرّفات عجیب و غریب در عالم ظاهر نمود به کلمه قبول بیت ترابی مطاف عالم واقع و حجر سیاه مقبل امم قدرتش در هر حین ظاهر فرموده آنچه را که سببی است اعظم از برای ایقان و ایمان طوبی لبصیر رأی و لسمیع سمع

\*\*\* ص 185 \*\*\*

نداءالله من سجن عکّاء انّه من الفائزین فی هذا المقام المنیر یا علی حمد کن سلطان وجود را که در ساحتش مذکوری و به او معروف. مقابله شد

**هو الله**

یا خلیل انّک فزت برحیق الوحی و شربت کوثر البقاء من ید العطاء و ذکرت مرّة بعد مرّة انّا نوصیک و الّذین آمنوا بخدمة امرالله ربّکم و ربّ العرش و الثّری و مالک الآخرة و الأولی انّه هو الفضّال الکریم یأمر عباده بما یقربّهم الیه و یجعلهم من الّذین لا خوف علیهم و لا هم یحزنون. مقابله شد

**هُوالله**

یا محمّد قبل علی بلایای ارض را لأجل اعلاء کلمه مبارکه علیا قبول نمودیم در ایّامی که عالم به نار بغضا مشتعل در اظهار امر توقّف ننمودیم. دیدیم آنچه را که احدی ندیده و شنیدیم آنچه را که نفسی نشنیده ولکن بلا در سبیل مالک اسما از شهد شیرین‌تر و از مائده لذیذتر غذای عشاق قطعات اکباد و شراب اولیا عَبَرات جاریه در سبیل محبوب یکتا طوبی از برای نفسی که زخرف این دو یوم او را از نعمت باقیه دائمه محروم نساخت اشکر ربّک انّه ایّدک و عرّفک صراطه المستقیم و نبأه المحکم المتین. مقابله شد

**هُو الله**

یا محمّد قبل علی میزان به اعلی النّداء ناطق میزان الهی کلمه مبارکه لا اله الّا انا العلیم الحکیم و به این میزان کل را سنجید در اقلّ من آن حساب خلق تمام شد یُعرَف المحبّون بانوار وجوههم و المجرمون بسیماهم سُبحان الله آثار قیامت و اشراط ساعت کل را

\*\*\* ص 186 \*\*\*

احاطه نمود و لکن اعمال سّدی است محکم عباد را از تقرّب منع کرده و در هیماء بُعد به خود واگذاشته لله الحمد آن جناب فائز شدند به آنچه که سبب فلاح و نجات است سطوت امرا منع ننمود و ضغینۀ علما محروم نساخت به قلب منیر توجّه نمودند و به عرفان آفتاب حقیقت فائز گشتند مکرّر ذکرت از قلم اعلی نازل اشکر ربّک المشفق الرّحیم. مقابله شد

**هُوالله**

یا آقا خ ا امروز اگر یکی از شاربان رحیق معانی قصد مدینه بیان نماید جمیع اهل مدینه را به نوحه و ندبه مشغول یابد چه که اغنام الهی در هر شهر و دیاری بین ذئاب مبتلا مشاهده می‌شوند قد رأینا و صبرنا انّ ربّک هو الصّبار و امر عباده بالصّبر الجمیل انّا انزلنا لک فی هذا الحین ما یکون مخلّداً فی کتاب الله ربّ العالمین. مقابله شد

**هُوالله**

یا جعفر قبل قلی خ ا امروز روزی است بزرگ و مبارک آنچه در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و می‌شود مقام انسان بزرگ است اگر به حق توجّه نماید و بر امر ثابت و راسخ باشد انسان حقیقی به مثابه آسمان لدی الرّحمن مشهود شمس و قمر سمع و بصر انجم او اخلاف منیرۀ مضیئه مقامش اعلی المقام و آثارش مربّی امکان هر مقبلی الیوم عرف قمیص را یافت و به قلب طاهر به افق اعلی توجه نمود او از اهل بهاء در صحیفۀ حمرا مذکور خذ قدح عنایتی باسمی ثمّ اشرب منه بذکری العزیز البدیع. مقابله شد

\*\*\* ص 187 \*\*\*

یا محمّد تقی اسمع ندائی من شطر سجنی انّه یجذبک الی افقی و یسقیک کوثر البیان من ید عطائی و یحفظک عن دونی و یقرّبک الی بساط قدسی انّک اذا وجدت عرف عرف عنایتی قل **الهی الهی** لک الحمد بما هدیتنی بنور امرک الی مشرق آیاتک و مطلع بیّناتک اشهد انّک ظهرت و اظهرت ما یجعل اسماء عبادک باقیة ببقاء اسمائک و صفاتک انّک انت المقتدر علی ما تشاء و فی قبضتک زمام من فی الأرضین و السّموات. مقابله شد

**هوالله**

یا رضا مالک قضا از برای خود حبس عکّا را از قلم تقدیر امضا نمود و در سجن اعظم من غیر ستر و حجاب کل را به مالک قدم دعوت فرمود هنیئاً لک چه که در این حین قدح ذکر الهی به اسمت ظاهر اشرب و کن من الشّاکرین. مقابله شد

**هو الله**

یا عبدالله خ ا امرالله ظاهر و آیات الله نازل اسرار مکنونه امام وجوه مشهود و فرات رحمت از قلم مقصود عالمیان جاری از حق می‌طلبیم عباد خود را از فیوضات ایّامش منع ننماید و از بحر فضل محروم نسازد امروز اشیا از اهتزاز کلمه علیا به ظهور مالک اسما در جذب و وله و سرورند طوبی از برای سمعی که به اصغا فائز شد آن جناب باید به حمد و شکر الهی مشغول باشد چه که قلم اعلی از سجن عکّا به تو توجه نموده انّه یحبّ من احبّه و یذکر من ذکره لایعزب عن علمه من شیء قد احاطت علمه و احاطت حکمته یقدّر لمن یشاء ما یشاء و یکتب لمن یرید ما یرید و هو المشفق الغفور الرّحیم. مقابله شد

\*\*\* ص 188 \*\*\*

**هوالله**

یا علی خ ا علیک بهاء الله حیرت اندر حیرت است معشر علمای ایران از اول ایّام الی حین به ظهور و کیفیّت آن آگاه نه آیا سبب منع چه بوده و علّت محرومی چه عند ربّک علم کلّ شیء فی کتاب عظیم این مظلوم از اول ایّام الی حین در دست اعدا مبتلا گاهی با زنجیر و هنگامی اسیر تا در آخر ایّام به این سجن وارد و نحمد الله بذلک و نسئله ان یوفّقک علی امره انّه هو المقتدر القدیر. مقابله شد

**هو الله**

یا محمّد قبل صادق اراده مبشّر آنکه عالم را به انوار صدق منوّر فرماید و امم را به طراز عرفان بیاراید ولکن الی حین اثری از آن ظاهر نه قوم به مفتریاتی ناطق که شبه آن در عالم اصغا نشده قد انکروا آیات الله و سلطانه و حجّته و برهانه الا انّهم من الغافلین فی کتابی المبین الحمد لله آن جناب به حبل صدق تمسّک نمودند امروز هر نفسی به عرفان حق فائز شد او از قلم اعلی در صحیفه حمرا از صادقین مذکور و مسطورو مقابله شد

**هو الله**

یا جبرئیل لعمرالله اسرافیل امر در صور اعظم دمید و افئده و قلوب که در هیاکل وجود از حیات محروم و ممنوع از کوثر بیان الهی به حرکت آمد و به حیوة ابدی فائز گشت منکرین اگر چه به ظاهر سامع و ناطق و متحرّکند ولکن عندالله از هالکین مذکور و مسطور انّ الصّور هو القلم الأعلی و نفخنا فیه امراً من عندنا و انا الآمر القدیم. مقابله شد

\*\*\* ص 189 \*\*\*

**هوالله**

یا فتح الله قد جاء فتح الله و نصره و اتی من کان مخزوناً فی علمه بشّر النّاس و قل افتحوا ابصارکم قد اشرق من افق العرفان نیّر البرهان ضعوا ما عندکم مقبلین الی الله ربّ العالمین قد اهتزّ العالم من نفحات الوحی و اخذ الوجود جذب الظّهور انّه ینطق فی طور البیان قد فتح باب السّماء و اتی فاطرها بسلطان غلب من علی الأرض انّه هو الفرد الواحد المقتدر القدیر یا فتح الله قد خلقت لنصرة امر ربّک تمسّک بها و کن من النّاصرین انّما النّصرة هی تبلیغ امری بالبیان لا بالنّزاع و الجدال اعرف و کن من العارفین. مقابله شد

**هُوالله**

یا جبّار حضرت مختار می‌فرماید خذ کتابی بقدرتی و قوّتی و قل الهی انا عبدک و ابن عبدک متمسّکاً بحبل جودک اسئلک ان تجعلنی ناظراً الیک و بما ظهر من عندک منقطعاً عن دونک انّک انت المؤیّد العلیم الحکیم. مقابله شد

**هو الله**

یا قاسم آفتاب حقیقت در این لیل ظلمانی از افق عکّا به شطر تا توجّه نموده لیذکرک و هل تعرف مَن هُوَ هو الله المهیمن القیّوم احمد ربّک ثمّ اشکره بهذا الفضل الّذی لو یعصر بایادی المحبّة و الوفاء لیتقطّر منه کوثر الحَیَوان لمن فی الامکان تمسّک بالحکمة ثمّ ادخل النّاس فی مدینة البیان امراً من لدی الله ربّک العزیز المنّان. مقابله شد

**هو الله**

\*\*\* ص 190 \*\*\*

یا ابراهیم خلیل آمد در آتشش انداختند محمّد را کذّاب گفتند کلیم را سحّار و روح را کَفّار این خلق بی‌انصاف لازال از حق معرض بوده‌اند وجوه به اقبال فائز نگشت الّا من شاء ربّک لعمرالله ماخُلقتَ للدّنیا بل لأمری العزیز و نبأی العظیم. مقابله شد

**هوالله**

یا مصطفی علیک بهاءالله مولی الوری خذ کأساً من رحیقی المختوم ثمّ اشرب منها باسمی القیّوم انّه یقرّبک الی ربّک و یدخلک فی سرادق العلم و الحکمة و البیان تعالی الرّحمن منعم هذه النّعمة الکبری و مسقی هذا الکوثر الأصفی انّک اذا فزت به قل لک الحمد یا بحر العطاء و لک الفضل یا مالک ملکوت الاسماء. مقابله شد

**هوالله**

یا نعمة الله لعمرالله کلّما اردت ان اذکر اولیائی سمعت نداء الأشیاء من کلّ الجهات هذا من فضلی علیهم و عنایتی لهم بشّر نفسک و اولیائی بما جری من قلمی الأعلی فی هذا الحین الّذی نطق لسان العظمة لا اله الّا انا العزیز الوهّاب. مقابله شد

**هوالله**

یا شیرزاد حبّذا هذا المقام الأعلی انّ وجه المظلوم توجّه الیک من شطر السّجن و انزل لک ما یجد منه المخلصون عرف الله المهیمن القیّوم اذا فزت بفرات رحمة ربّک الرّحمن قل لک الحمد یا مالک الامکان بما نوّرت القلوب بنور معرفتک و الرّؤس باکلیل عنایتک ای ربّ انا عبدک اقبلت الیک فی یومک قدّر لی ما یقرّبنی الی بساط قدسک انّک انت

\*\*\* ص 191 \*\*\*

الواحد و انّک انت المعطی و انّک انت الکریم. مقابله شد

**هوالله**

یا محمد اسمعیل قد خلقک الله و من علی الأرض لذکری و ثنائی و خدمة امری و الطّواف حول ارادتی و مشیّتی و العمل بما نزّل فی کتابی طوبی لمن فاز بما خلق له انّه من اهل البهاء فی هذا المقام الأعلی یشهد بذلک لسان العظمة فی ملکوته العزیز البدیع. مقابله شد

جناب نوری علیه بهاءالله

**هو النّاطق امام الوجوه**

یا نوری علیک بهائی قد ذکرک من شرب رحیقی المختوم باسمی القیّوم ذکرناک بذکر سرع الیه الملأ الاعلی من کلّ الجهات لاصغاء ندائی الأحلی فی سجن عکّا طوبی لعبد فاز به و ویل لکلّ غافل مرتاب قد تضوّع عرف الرّحمن فی الامکان یشهد بذلک من عنده امّ الکتاب و حضر لدی المظلوم کتابک الّذی ارسلته الیه و فاز بالاصغاء فضلاً من لدی الله منزل الآیات قد وجدنا منه عرف حبّک ارسلنا الیک لوحاً لاحت به الآفاق طوبی لسمیع ما منعته الضوضاء عن التّوجه الی الغنیّ المتعال و لقویّ نبذ العالم مقبلاً الی الله ربّ الأرباب قد نزل ما انجذب به اهل الفردوس الأعلی ولکنّ القوم اکثرهم فی غفلة و ضلال نبذوا الههم متمسّکین باهوائهم کذلک سوّلت لهم انفسهم و هم الیوم من اهل النّار عندالله مالک یوم المآب کانوا ان ینتظروا یوم الله فلمّا ظهر بالحقّ اعرضوا عنه و ارتکبوا ما ناح به اللّوح و من ورائه الاقلام انّک اذا وجدت نفحات البیان من لوح ربّک الرّحمن قل الهی الهی اشهد انّ فضلک سبقنی و رحمتک سبقتنی و نورک احاطنی کم من یوم نادیت عبدک من الافق الأعلی

\*\*\* ص 192 \*\*\*

و هو کان صامتاً عن ذکرک و کم من لیل اقبلت الیه و هو کان غافلاً عنک اسئلک یا موجد العالم و مربّی الأمم و المستوی علی عرشک الاعظم بان تجعلنی ثابتاً علی حبّک و راسخاً فی امرک بحیث لاتضلّنی کتب العالم و لا تزلّنی شبهات الأمم ای ربّ تری الغریب قصد جوار رحمتک و العاصی بحر غفرانک و الکلیل ملکوت بیانک اسئلک ان لاتخیّبنی عمّا اردت من بحر جودک و سماء فضلک و شمس عطائک انّک انت الّذی شهدت حقائق الممکنات و السن الموجودات بکرمک و فضلک و قوّت و قدرتک لا اله الّا انت الفیّاض القدیم و انت الغفور الکریم ثمّ اجعلنی یا الهی علَماً من اعلام حمایتک و رایة من رایات نصرتک لأنصرک بالحکمة و البیان و بالأعمال و الأخلاق انّک انت المقتدر العزیز المنّان. مقابله شد

**هو الأقدس الاعظم**

شهد المحبوب انّه لا اله الّا انا المهیمن القیّوم و شهد لمن فاز بالاستقامة انّه من اهل الله فی هذا الظّهور البدیع کم من عبد وصّیناه بالاستقامة فلمّا سمع کلمة من الّذی کفر اعرض و تقلّب علی عقبیه کأنّه ما عرف الوجه و ما سمع وصیّة الله ربّ العالمین یشهد الحجر و المدر و منظری الأکبر انّه من اهل السّقر فی کتاب الله العلیم الخبیر قل یا ایّها الغافل بایّ امر آمنت و بایّ آیة اعرضت عن الّذی به توجّهت الوجوه الی العزیز الحکیم انّا رأینا اقبالک و سعمنا ندائک لذا اجبناک و ذکرناک فضلاً من عندی و انا الفضّال الکریم. مقابله شد

ت مخدوم مکرّم جناب آقا میرزا ع ب 66 ن و علیه بهاء الله ملاحظه فرمایند

**هو الاقدس الاعظم المقتدر العلیّ الأبهی**

\*\*\* ص 193 \*\*\*

الحمدلله الّذی تجلّی علی الأشیاء باسمه الّذی کان مقدّساً عن الالفاظ و الاسماء و انّه لهو الصّور الأعظم اذا نفخ فیه بین الأمم اضطربت القلوب و النّفوس الّا من شاءالله فاطر السّماء و انّه لآیة الکبری للوری و سفینة الله فی ملکوت الانشاء من تمسّک بها فقد نجی و الّذی اعرض انّه ممّن کفر و طغی و مُنع عمّا خُلق له فی الآخرة و الأولی و الحمدلله الّذی ایّد من اراد الی الأفق الأعلی و قرّبه الی الغایة القصوی و سقاه کوثر البقاء من ید العطاء انّه لهو المقتدر علی ما یشاء لم یمنعه جنود العالم و لا سطوة الأمم انّه لهو الّذی شهد کلّ ذی علم بسلطانه و کلّ ذی قدرة بعظمته و کبریائه و خضع کلّ ذی علوّ عند علوّه و بهائه و کلّ ذی سموّ عند ظهوره و جلاله اشهد انّه لم‌یزل کان مقدّساً عن دونه و منزّهاً عن سوائه و لایزال یکون بمثل ما قد کان لا اله الّا هو مالک العرش و الثّری و بعد قد بلغ الی الخادم الفانی کتابکم الّذی سطع منه عرف محبّتکم مولی العالمین و مقصود العارفین و عرفت ما فیه من اشتعالکم بنار المحبّة و الوداد و توجّهکم الی الله مالک الایجاد فی یوم التّناد نسئله تعالی بان یسقیکم فی کلّ الأحیان کوثر الحَیَوان و یجعلکم من الّذین لا خوف علیهم و لا هم یحزنون عرض می‌شود جناب ملّا محمّد علی وارد و این بنده به اثر قلم عالی فائز لله الحمد از فیوضات نامتناهیه و اشراقات انوار شمس احدیّه به وجه محبوب عالمیان و مقصود من فی الامکان توجّه نمودید و از بحر عرفان که اکثری الیوم از آن محرومند آشامیدید از فضل الهی دو شرافت در آن حضرت موجود و مشهود است لأنّک من النّور و فزت بالنّور الّذی کسفت عند اشراقه شموس مشرقات و اقمر لائحات از حق جلّ جلاله سائل و آملم که آن جناب در جمیع

\*\*\* ص 194 \*\*\*

عوالم الهی طائف حول شمس حقیقت باشند و به خدمتش فائز انّه لهو السّمیع المجیب و اینکه مرقوم فرموده بودید که خدمت اغصان سدره الهیّه روحی و ذاتی لتراب اقدامهم الفداء از جانب آن حضرت اظهار خلوص نمایم حسب الفرمایش آن جناب عمل شد و عنایات و الطاف لاتحصی از هر یک نسبت به آن جناب ظاهر گشت هنیئاً لکم و اینکه درباره مشهدی صادق مرقوم فرموده بودند که از موهوم مقدّس شده به سلطان معلوم توجّه نمودند از حق می‌طلبم ایشان را در این مقام اعلی مستقیم دارد و از قبل لوحی مخصوص ایشان از سماء عنایت نازل مع بعض الواح اخری ارسال شد ان‌شاءالله کل به بیان رحمن فائز شوند و از نار سدره الهیّه مشتعل گردند اشتعالی که ظنون و اوهام اهل شک و ریب قادر بر اطفای آن نباشد طوبی لمن کان موقناً بظهور الله و لقائه فی ایّامه و الّذین فی مریة اولئک هم الخاسرون اولئک هم الهالکون اولئک هم المشرکون و عرض دیگر آنکه آنچه مع جناب ملا محمدعلی ارسال داشتند رسید و از قبل به جناب زین المقرّبین علیه بهاءالله نوشته شد که شروع در تحریر آیات الله نمایند و همچنین در اینجا هم به بعضی گفته شد و در تحریر مشغولند. ولکن چون کاتب معیّن سریع القلم در اینجا یافت نمی‌شود اگر قدری به طول انجامد بأسی نه اهل سرادق عصمت فرمودند که این عبد از قبل ایشان مخدّرات آن جناب را تکبیر برسانم ان‌شاءالله در سایه الهی به بدایع ذکر و ثنا مشغولند البهاء علیکم و علی من معکم من احبّاءالله المقتدر المهیمن القیّوم. خ ادم/ 27 رجب سنه 1293. مقابله شد

ت دوست مکرّم جناب میرزا ع ب علیه بهاءالله ملاحظه فرمایند

\*\*\* ص 195 \*\*\*

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الأبهی**

انّ الخادم قد اُمر بالاختصار فی ذکر الاخیار من لدی الله المقتدر المختار لأنّ الوقت لایوجد کأنّه صار الکبریت الأحمر و المراسلات لاتحصی و لاتکاد ان تُحصر. الأمر بیدالله مالک القدر یا حبیبی قد بلغنی ما ارسلته فی هذا الایّام الّتی فیها تجسّمت اعمال الخلق و جعلت اشکالاً مختلفة طوراً تریها علی صورة السّیف و السّنان و اخری علی هیئة المدافع و الخناجر قد احاطت البلایا و الرّزایا کلّ الأطراف و لکنّ القوم فی نوم عجیب قد مضت سنین متوالیات و ماسکنت عواصف القهر و قواصف القضاء بما اکتسبت ایادی اهل الانشاء طوبی لبصیر فاز بعرفان العلّة و قام و اخبر النّاس و امرهم بالقیام علی ما فات عنهم فی ایّام ربّ العالمین فی یوم تری نار الوغی مشتعلة بین العباد و فی یوم آخر تسمع اصوات المدافع و البنادق من البلاد کم من مدینة خسفت و کم من بلد انهدم من زلزلة الأرض و کم من دیار احاطتها بلایا اخری امراً من لدی الله مالک الوری و کم من اراض غرقت و کم من ابنیة مرفوعة سقطت کلّ ذلک اخبر النّبیّون من قبل من لدی الله مالک العدل و سلطان الفضل طوبی لنفس تری الأمور و تتفکّر فیها و تنتبه بها ویل لمن اخذه الهوی علی شأن منعه عن مالک العرش و الثّری الی ان ارجع الی مقرّه فی النیّران الحمد لله المقتدر العزیز المنّان و فی مثل تلک الایّام الّتی ذکر لجنابکم الخادم قد سرّه ما ارسلتم الیه لأنّه وجد من کلّ کلمة من کلماتکم عرف محبة الله محبوبی و محبوبکم و مقصودی و مقصودکم و مقصود من فی السّموات و الأرض فلمّا قرئت و اطّلعت بما فیه اشعلتنی حرارة حبّکم علی شأن قمت و اقبلت الی الأفق الأعلی الی ان حضرتُ

\*\*\* ص 196 \*\*\*

و عرضت اذاً نطق لسان العظمة بما تحرّک به کلّ جامد و اهتزّ کلّ عظم و قام کلّ قاعد انّ الخادم لایقدر ان یذکر لجنابک ما شهد و رأی من امواج بحر بیان ربّه مالک الاسماء و لا ان یسمعک ندائه الاحلی و لا ان یریک افقه الأعلی ولکن یذکر علی قدره و شأنه بما انطبع فی اصغر المرایا مرآت قلبه قال جلّت عظمته و عظم شأنه و کبر کبریائه **بسمی السّامع المجیب العزیز الوهّاب** ع ب قد ارتفع النّداء من الشّطر الأیمن الأعلی من جهة کلمتی العلیا انّه لا اله الّا انا السّامع المجیب قد منعت الآذان عن اصغاء هذا النّداء الّا من شاء الله ربّ العالمین بهذا النّداء انجذب الملکوت و قال قد اتی مالک الملوک بسلطان لایقوم معه من فی السّموات و الأرضین و به اشتعلت نارالله و ظهرت من السّدرة و نطقت انّه لا اله الّا انا ربّک و ربّ آبائک الأوّلین یا عبدالله لعمرالله قد فازت اُذن الکلیم بهذا النّداء تعالی من جعله فائزاً سامعاً ناطقاً حاملاً امره المبرم المتین قل یا ملأ الأرض تعالوا لاسمعکم ما لم یفز به آذانکم من قبل و تعالوا لأریکم ما لارأت العیون الّا من شاءالله المقتدر القدیر طوبی لمن سرع بقلبه الی البحر الاعظم و فاز به فی ایّام ربّه المشفق الکریم قد حضر العبد الحاضر بکتابک و قرء لدی المظلوم ما نطق به حمامة حبّک انّا سمعناه و اجبناک بما اهتزّ به ملکوت البیان و طارت طیر العرفان و نطقت الأشیاء یا ملأ الاسماء تقرّبوا لتسمعوا تالله قد خلقت الآذان لاصغاء ما ارتفع من الأفق الاعلی من لدی الله العلیم الحکیم ان اشکر الله بهذا الفضل الاعظم انّه ذکرک فی الواح شتّی فضلاً من عنده و هو الفضّال القدیم لایعادل بحرف عمّا ارسلناه الیک ما تسمع و تری یشهد بذلک ربّک السّمیع البصیر البهاء المشرق من افق عنایة ربّک علیک و علی اهلک و من معک

\*\*\* ص 197 \*\*\*

و علی الّذین آمنوا بالله العزیز الحمید انتهی. هر نفسی با صد هزار لسان و بیان باید از حق جلّ جلاله مسئلت نماید تا عباد خود را از این کوثر اطهر و فیض اکبر منع نفرماید انّه علی ما یشاء قدیر. عجب است از نفوس عالم که به چه مؤمنند و از چه معرض امر به این معظمی که عالم را فرا گرفته و آثارش از جمیع جهات ظاهر مع ذلک به بیت عنکبوت تشبّث نموده‌اند و از مقام محمود غافل و محروم از عرف بیان رحمن محروم شده‌اند و از آنچه در ارض ظاهر شده غافل جز هوی الهی نجویند و جز شعله نفسانیّه اثری ندارند یعملون ما امروا به من ظنون الجهلاء یعنی علما سبحان الله ظلمی از این طایفه ظاهر شده که اقلام عالم از ذکر آن عاجز و قاصر است این نفوس سبحات مجلّله‌اند و حجبات مانعه مع شقاوت لاتحصی اگر در یک آن به انصاف فائز شوند تصدیق می‌نمایند به آنچه ظاهر شده انّه یؤیّد من یشاء فضلاً من عنده و یهدی من اراد الی صراطه الواضح المستقیم اینکه درباره مخدوم مکرّم جناب آقا میرزا اسحق علیه بهاء الله مرقوم داشتید این ایّام حضرت غصن الله الاعظم روحی و ذاتی و کینونتی لتراب قدومه الفداء به شطر نهر اردن تشریف برده‌اند حضور ندارند ولکن ذکر ایشان که در نامه آن جناب بود در ساحت امنع اقدس اعلی عرض شد این کلمات عالیات از سماء مشیّت منزل آیات نازل قوله جلّ کبریائه **هو العالم الخبیر** قد حضر العبد الحاضر بکتاب من احبّنی و کان فیه ذکرک ذکرناک بهذا الذّکر الّذی اذا ظهر من مطلع بیان ربّک مالک القدم خضعت له اذکار العالم کذلک نطق القلم فی هذا المقام الأعلی و الذّروة العلیا انّه لهو المشفق الکریم تمسّک بالعروة الوثقی لعمرالله انّها ظهرت بالحقّ طوبی لمن فاز بها و ویل للغافلین ان اذکر اذ فزت باللّقاء فی ایّام فیها اشرق النّور من افق الزّوراء

\*\*\* ص 198 \*\*\*

کذلک یذکرک النّبأ الاعظم الّذی به اهتزّ کلّ رکن متین انّا نوصیک بالاستقامة الکبری و بما یرتفع به امرالله مولی الوری ضع ما عند القوم و خذ ما اُمرت به من لدن مشفق الکریم ان احفظ مقامک و نسبتک باسم ربّک انّه لهو الفضّال القدیم انّا نصلّی من هذا المقام علیک و علی الّذین اقبلوا الی الأفق الأعلی اذ ارتفع النّداء بین الأرض و السّماء و اجابوا ربّهم النّاطق البصیر ان افرح بذکری ایّاک انّه لاتعادله کنوز الأرض یشهد بذلک کلّ ثابت مستقیم انتهی. الحمدلله به اعظم از آنچه اراده نمودند فائز گشتند ای کاش مقامات عنایات الهیّه مابین ناس فی الجمله تجلّی می‌نمود لعمر المقصود جمیع من علی الأرض به لبّیک لبّیک ناطق می‌گشتند ولکن مقتضیات حکمت بالغه را غیر حکیم علی الاطلاق احدی مطّلع نه و ان‌شاءالله به جواب عریضه‌شان هم فائز خواهند شد این فانی هم خدمت ایشان تکبیر عرض می‌نماید اینکه درباره وجه مذکور مرقوم داشتید که مدتی مجهول المالک بود این فقره تلقاء وجه عرض شد متبسّماً فرمودند طوبی له انّه نطق بالحقّ ان‌شاءالله حق به ایشان هم عطا می‌فرماید انّه هو الغنیّ الغالب القدیر انتهی. فقرات آن جناب بتمامه عرض شد فی الحقیقه سبب سرور جمال قدم گشت هذا من فضل آخر علی جنابک و این بسی واضح و معلوم است که آن جناب موافق آنچه از مراسلات یافته‌اند ذکر نموده‌اند یا حبیب فؤادی جمیع امور واضح و مشهود است این فانی و سایرین شهادت می‌دهند بر آنچه آن جناب نوشته‌اند ولکن صدهزار بار شکر و حمد مقصود عالمیان را که این فقره سبب و علّت تبسّم جمال قدم گشت له الحمد و المنّه فی کلّ الأحوال و اینکه نوشته بودید محبوب فؤاد جناب ورقا علیه بهاءالله وعده دائره منیعه مکنونه مخزونه داده بودند وعده ایشان ان‌شاءالله وفا خواهد شد و این خادم فانی به عنایت حق ارسال خواهد داشت از حق

\*\*\* ص 199 \*\*\*

می‌طلبم در ساعات بسطی عنایت فرماید و فرصتی کرم نماید تا به زودی عمل شود به آنچه ذکر شد یا حبیبی دو چیز در عالم کمیاب بل نایاب یکی فرصت از برای این عبد و دیگری ایمان نزد علمای عصر. می‌شود عنقا یافت شود و یا اکسیر اعظم به وجود آید و یا از برای عاشق صادق سکون و اطمینان حاصل گردد و لکن از برای آن یکی فی الحقیقة چاره‌ای به نظر نیامده و نمی‌آید چه که علامت قهر حق جلّ جلاله است و مقصود از علما که ذکر می‌شود جهلائی هستند که به اسم علم مابین گروه غافله معزّز و معتبر و معروفند و الّا می‌فرماید عالِم به منزله بصر است از برای هیکل عالم و در مقام دیگر می‌فرماید به مثابه نور است در ظلمت ایّام و اینکه درباره توجّه به ساحت امنع اقدس مرقوم داشتید عرض شد هذا ما نطق به لسان الرّحمن فی ملکوت البیان قوله جلّ کبریائه **بسمه العزیز الوهّاب** یا ایّها المقبل الی افقی قد فزت باصغاء ندائی فی ایّامی و اخذت رحیق حبّی باسمی الظّاهر السّمیع البصیر انّا دعونا الکلّ الی الله من النّاس من سمع و اجاب و منهم من اعرض و کفر بالله ربّ العالمین قل یا ملأ الأرض قد اتی الوعد و ظهر الموعود و نزّلت آیات الله الملک العلیّ العظیم انّه انزل بالحقّ ما اراد و امر العباد بما یقرّبهم الیه انّه لهو المبیّن العلیم قد تزیّن العالم بانوار ظهوری الاعظم و القوم اکثرهم من الغافلین حمد کن مقصود عالمیان را چه که تو را تأیید فرمود بر عرفان این مقام اعظم ناس غافل و محجوبند از آنچه ظاهر شده حجبات ظنون و اوهام ابصار را از امواج بحر بیان منع نموده و از مشاهده انوار آفتاب ظهور محروم ساخته امروز باب فیض اعظم مفتوح و مطلع غیب مکنون بنفسه آشکار و هویدا عباد غافل از ما ینفعهم محجوب و بما یشغلهم مشغول طوبی از برای نفوسی که به اصبع یقین حجبات ظنون را خرق نمودند و سلاسل اوهام را به اسم مبین شکستند زود است اهل خسران به واحسرة علینا

\*\*\* ص 200 \*\*\*

ناطق شوند و اینکه درباره لقا ذکر نمودی عبد حاضر عرض نمود اوّل من استدعی لک هذا المقام هو من ارادنی و احبّنی و فاز بلقائی و دخل السّجن الاعظم باذنی و سمع ندائی و قام لدی بابی الّذی سُمّی بورقا فی ساحتی و عن ورائه من فاز بالاقبال الی نفسی و التّوجه الی سبیلی الواضح المبین الّذی سمّی بابی القاسم و طوراً بناظر انّ ربّک لهو المفصّل المبیّن الخبیر قد فزت بنور الاذن من لدن ربّک الفیّاض المعطی الغفور الرّحیم ولکن باید به مقتضیات حکمت عمل شود و من غیر آن لدی المظلوم محبوب نه شما از نفوسی هستید که نفس قدم شهادت می‌دهد بر توجّه و اقبال و اراده آن نفوس لوجهه و هر نفسی به این مقام فائز شد او به کلّ خیر فائز است ان‌شاءالله بر این مقام بلند اعلی ثابت و مستقیم باشی الیوم هر مشتعلی که نظر به مقتضیات حکمت الهیّه از زیارت محروم شود البتّه از قلم اعلی اجر آن ثبت خواهد شد ان اطمئن بفضل ربّک و کن من الشّاکرین. در جمیع احوال به حکمت ناظر باشید این است از وصایای محکمه الهی که در اکثر الواح از قلم اعلی جاری شده البهاء علیک و علی اهلک من کلّ اناث و ذکور و من کلّ صغیر و کبیر الحمد لله العلیم الخبیر انتهی. فضل حق جلّ جلاله به مقامی است که اظهر از شمس مشاهده می‌شود در این صورت دیگر عرض این فانی را فائده‌ای نه از حق جلّ جلاله سائل و آمل که آن جناب را به طراز رضایش مزیّن فرماید و به رداء قبولش مطرّز دارد هذا منتهی المقام و ربّنا مالک الأنام و عرض جدّه علیها عنایة الله در ساحت امنع اقدس اعلی عرض شد هذا ما نطق به لسان العظمة انّا نسمع نداء کلّ ورقةٍ نطقت و کلّ اَمة نادت ربّها العزیز الوهّاب نسمع و نجیب و انا المقتدر علی ما شاءالله لا اله الّا انا المهیمن العزیز المنّان ان احمدی مقصودک و مقصود من فی الأرض و السّماء انّه ایّدک الی ان شهدت و اردت بما ینبغی لایّام الله مالک الایجاد. به لسان پارسی به او بگو الحمد لله ندایت به اصغاء محبوب عالیمان فائز و به لفظی تو را خطاب نمودیم که

\*\*\* ص 201 \*\*\*

جمیع اماء ارض از ملکات و غیر آن از حسرت آن جان دادند و فائز نشدند قدر این فضل را بدان و به شکر حقّ جلّ جلاله مشغول باش انتهی. امواج بحر عنایت ظاهر و مشهود الحمدلله بر دوستان عنایت می‌شود و رشحات آن هم ان‌شاءالله به سائرین می‌رسد تا کل را مستعد نماید از برای عرفان امری که به او خلق شده‌اند و از برای او خلق شده‌اند و آنچه درباره نفوسی که از صبهای بیان نوشیده‌اند و بر محبّت محبوب عالمیان مستقیمند ذکر نمودید خدمت هر یک ذکر شد و جمیع تکبیر و سلام خدمت آن حبیب روحانی می‌رسانند ولکن حضرت اسم الله 66 م ه علیه من کلّ بهاء ابهاه به آن جهات توجه فرموده‌اند ان‌شاءالله در مقرّ امن و امان ملاقات خواهید نمود و همچنین جناب آقا میرزا ابوالقاسم علیه بهاءالله دو شهر می‌شود که توجّه به جهات ایران نموده‌اند ان‌شاءالله در هر محل هستند به نعمت صحّت که از طراز اوّل محسوب است مزیّن باشند و بما یرتفع به امر الله عامل و مشغول و حضرت اسم الله ج م علیه من کلّ بهاء ابهاه حسب الأمر از ارض طا به حدبا تشریف بردند و در آن دیار ساکنند تا بعد از افق مشیّت الهی چه اشراق نماید و ظاهر شود. الأمر بیده یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و هو العزیز الحمید و همچنین حضرت اسم الله زین علیه من کلّ بهاء ابهاه به کمال روح و ریحان در حدبا ساکن و به ذکر حق مشغول و اینکه مخصوص ذکر جناب درویش صدقعلی علیه من کلّ بهاء ابهاه فرمودید انّه صعد الی الرّفیق الاعلی و الغایة القصوی الحمد لله در حین صعود ملأ اعلی رایحه تقدیس و تنزیه و محبت الهی از او استشمام نمودند این خادم فانی می‌تواند عرض نماید عوالم اخری از عرف استقامتش معطّر شد ایشان از نفوسی بودند که لسان قدم در زیارتشان به این کلمه ناطق قد تزیّنت الأرض بهیکلک درباره ایشان نازل شده آنچه که دهور و اعصار آن را تغییر ندهد و فنا به آن نزدیکی ننماید یا لیت الخادم

\*\*\* ص 202 \*\*\*

کان معه خدمت دوستان آن ارض از قبل این فانی تکبیر و سلام برسانید ان‌شاءالله کل به انوار آفتاب معانی منوّر باشند و به طراز استقامت مزیّن ایام در مرور است و عنقریب فرصت و وقت منقضی شود قسم به بحر بیان که هر آنی از این ایّام اشرف و افضل است نزد حق جلّ جلاله از سنین متوالیات آنچه الیوم لازم و واجب است و عندالله اعزّ و اقدم اتّحاد دوستان الهی است و بعد اعمال طیّبه و اخلاق روحانیّه چه که از جنود حق محسوبند و به این جنود باید دوستان مالک قدم قلوب اهل عالم را تصرّف نمایند این خادم امیدوار است که شئونات فانیه ایشان را از مقام باقی منع ننماید و محروم نسازد باری از کل التماس دعا داشته و دارم که شاید از عهده آنچه به آن مأمورم بر آیم در آخر نامه آن جناب ذکر توجّه محبوب فؤاد اعنی جناب ورقا علیه بهاءالله مالک الاسماء بوده و همچنین ذکر توجّهشان به آن سمت ان‌شاءالله به کمال روح و ریحان وارد شوند و به ذکر محبوب عالمیان مشغول گردند نسئل المولی بان یجمع بیننا فضلاً من عنده تحت ظلّ عنایته و قباب عظمته انّه لهو المقتدر علی ما یشاء و فی قبضته زمام من فی السّموات و الأرضین و همچنین دستخطّی به این بنده مرقوم فرموده‌اند و ذکر توجّهشان را به آن ارض نموده بودند ان‌شاءالله به کمال صحّت و عافیت توجّه فرمایند اسامی مذکوره که به خطّ جناب آقا خلیل علیه بهاءالله ارسال شده بود مخصوص هر یک لوح بدیع منیع از سماء مشیّت نازل ان‌شاءالله به آن فائز شوند و بما اراده الله عامل و جمیع به ردای غفران مزیّن هذه بشارة من لدی الخادم لهم انّ ربّی لهو الغفور الکریم البهاء الظّاهر اللّائح من افق عنایة ربّنا و ربّ من فی السّموات و الأرض علی جنابکم و علی من معکم الّذین فازوا بانوار القیّوم فی ایّام الله محبوبنا

\*\*\* ص 203 \*\*\*

و محبوب کلّ عالم عامل و کلّ عارف مستقیم. خ ادم فی 19 ذی الحجة الحرام سنه 99.

اسامی مذکوره در مکتوب جناب ابن دخیل علیه بهاءالله در ساحت امنع اقدس اعلی عرض شد و مخصوص هر یک از سماء عنایت لوح بدیع منیع نازل و همچنین مخصوص اسامی که در دستخط سرور مکرّم حضرت نبیل علیه بهاءالله بود الواح مقدّسه ممتنعه منیعه از سماء فضل نازل و ارسال شد ان‌شاءالله کل فائز شوند و بما فیه عامل گردند. مقابله شد

م ش محبوب فؤاد حضرت آقا میرزا عبدالله خ ا علیه بهاءالله و عنایته ملاحظه فرمایند

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهی**

حمد مالک عرش و فرش را لایق و سزا که اعراض مشرکین را به قوۀ غالبه به اقبال تبدیل نمود و مفتریات مفترین را به اقرار و استغفار زینت بخشید جلّ امره و جلّ برهانه دستخط عالی به مثابه پیک روحانی قلب و جان را به نور ذکر و بیان منوّر و مزیّن داشت فی الحقیقه بهجت بخشید و نعمت عطا فرمود این نعمت مخصوص فؤاد است و بعد از اطّلاع و ادراک و فرح و بهجت و ابتهاج قصد مقام امنع ارفع اقدس اعلی نموده امام وجه عرض شد و این آیات بیّنات از سماء اراده نازل قوله جلّ بیانه و عزّ برهانه **بسمی النّاطق الأمین** هذا یوم فیه ینادی امّ الکتاب و یدعو الکلّ الی العزیز الوهّاب انّه هو مالک الرّقاب و الحاکم فی المبدء و المآب طوبی لقویّ ما اضعفته حوادث العالم و لا شبهات الّذین کفروا بالله ربّ الأرباب قل یا قوم اتّقوا الله و لاتتّبعوا کلّ مشرک مرتاب هذا یوم فیه اشرق النّور من افق الطّور و استوی هیکل الظّهور علی عرش العرفان من لدی الله مالک الأدیان یا عبدالله انّا سمعنا ندائک اجبناک بهذه الآیات الّتی

\*\*\* ص 204 \*\*\*

انزلها الله من سماء العظمة و الاقتدار ایّاک ان تحزنک شئونات الخلق او تمنعک سبحات الّذین کفروا بالله مولی الأنام نشهد انّک شربت رحیق الوصال من ید عطائی و فزت بلقائی الّذی لاتعادله الاقوال و لا اعمال الّذین ما نقضوا میثاق الله منزل الآیات انّا ذکرناک و بشّرناک من قبل و فی هذا الحین بعنایتی الّتی احاطت الآفاق سوف یفنی ما تراه الیوم و یبقی لک ما زیّناه بذکره الالواح لعمری قد احزننی حزنک و ما ورد علیک فی اللّیالی و الایّام قد کنّا معک فی کلّ الاحوال و سمعنا ندائک و انزلنا باسمک ما اشرقت به الأرضون و السّموات ضع الاحزان باسمی و خذ قدح الابتهاج بذکری ثمّ اشرب منه فی العشیّ و الاشراق کبّر من قبلی اولیائی و ذکّرهم بما ینبغی لایّام الله العزیز العلّام قل یا حزب الله ایّاکم ان تتّبعوا الاوهام طهّروا قلوبکم من ذکر دونی لاَتوجّه الیها فی البکور و الآصال. به لسان پارسی ذکر می‌شود لتعرف و تکون من الشّاکرین فی ایّام ربّک مالک یوم المآل یا عبد الله علیک بهائی و عنایتی در اوّل لیل مشی می‌نمودیم و با جمیع اشیا تکلّم می‌فرمودیم عبد حاضر به کتاب آن جناب وارد و تمام آن را تلقاء وجه عرض نمود و بعد از اتمام بغتة ابواب خزائن حکمت و بیان مفتوح و دریای علم الهی موّاج قد نزّل ما عجزت مظاهر الآیات عن ادراکه و مطالع البیان عن عرفانه از حق جلّ جلاله می‌طلبم آن جناب را مویّد فرماید بر آنچه سبب توجّه عباد و استقامت من فی البلاد است دوستان را به عنایت و فضل حق مسرور دار امروز روز ذکر و ثنا و استقامت و تمسّک است سوف تبدّل الأمور و تقشعرّ الجلود جزاء الّذین کفروا بآیات الله و انکروا ما ظهر من عنده لعمری تحیطهم نفحات العذاب و یبدّل فرحهم بالحزن الاکبر کذلک نطق مالک القدر اذ کان ناطقاً فی مقامه الرّفیع بگو یا حزب الله به یقین مبین بدانید آنچه واقع می‌شود سبب اعلاء

\*\*\* ص 205 \*\*\*

کلمه و ارتقاء ظهور است من یقدر ان یمنعه بعد ما رفعه الله بالحقّ و اظهره بسلطانه امام وجوه من فی السّموات و الارضین بگو قدر یوم را بدانید و مقام خود را بشناسید اسماء حزب الهی و اذکار ایشان در کتب عالم ذکر شده و می‌شود طوبی از برای نفوسی که اعمالشان به عزّ قبول فائز گشت انّهم من المقرّبین لدی الله العزیز الحمید و طوبی از برای نفسی که مقام یوم الله را ادراک نمود و به ذکر مقصود عالمیان فائز گشت قل یا ملأ الفرقان اتّقوا الرّحمن و قوموا علی تدارک ما فات عنکم فی ایّام ربّکم السّامع البصیر انتهی. این خادم فانی لازال به شطر اولیا ناظر و متوجّه یاد دوستان الهی جان را زنده نماید و روح را تازه و مسرور دارد سبحان الله این ایّام مجدّد باب بیان مقصود عالمیان مفتوح و تجلّیات انوار نیّر ظهور از جهات مشهود مع ذلک اکثری مخمود و محزون حق شاهد و گواه که این عبد هر هنگام یاد شهدای ارض یا می‌نماید به صد هزار السن ظاهره و باطنه عرض می‌کند یا لیت کنت معهم و یا لیت سمعت ندائهم و یا لیت طفت حولهم. نفحات آن دماء مسفوکه عالم عدل و انصاف را معطّر داشته ظالم‌های عالم حلقوم خود را به دست خود بریدند و شاعر نیستند لعمر مقصودنا انّ وعده محتوم فی کتاب لایأتیه الکذب و النّفاق یشهد بذلک مالک المیثاق فی هذا اللّیل المنیر چند یوم و لیل از لسان عظمت ذکر آن شهدا جاری و نازل به شأنی که روح القدس حسرت برد و روح البیان بیا لیتنی کنت نطق نمود آیا چه غفلتی عالم را گرفته امید آنکه نفوس مقدّسه مطمئنّه به امر الله تمسّک نمایند و از دونش مقدّس و مبرّا این سنه اختلافات متعدّده به میان آمده از هر جهتی نعیقی ظاهر بعضی نفوس مقدّسه صادقه را به اوهامات آلوده‌اند بسیار عجیب است که نفوس ثابته مطمئنّه مستقیمه به ظنون و اوهام نفوس خارجه غافله

\*\*\* ص 206 \*\*\*

تشبّث نمایند اهل سفینه حمرا باید به استقامتی ظاهر شوند که جمیع من علی الارض خود را از منع عاجز و قاصر مشاهده کنند امید است چنین نفوس در این ایّام مبارکه منوّره موعوده در ظلّ سدره عنایت محبوب عالمیان تربیت شوند و ظاهر گردند ایشانند لئالی کنوز الهی طوبی للفائزین اولیای آن ارض در نظر بوده و هستند از حق می‌طلبیم ایشان را تأیید فرماید بر آنچه سبب استقامت و عزّت و اطمینان است انّ ربّنا هو المقتدر القدیر لا اله الّا هو العلیم الخبیر یوم یوم اظهار محبّت و مودّت است بفرمایید ای دوستان خود را محروم ‌منمایید صد هزار طوبی از برای نفسی که حین تقریر به آیات الهی تمسّک نماید و قرائت کند چه که آثار او غیر آثار من علی الأرض است قوّۀ سامعه مفقود نداء الله امروز از سجن عکّا مرتفع ولکن آذان عالم و امم از اصغاء آن ممنوع الّا من شاءالله از حق جلّ جلاله می‌طلبم این ایّام از اولیا ظاهر فرماید نفوسی را که سبب اشتعال عالم شوند و منقطعین عن انفسهم به تبلیغ امرالله و اعلاء کلمه مشغول گردند انّه هو المجیب لا اله الّا هو الفرد الواحد السّامع النّاطق العزیز الحمید و اینکه امر فرمودند این خادم به نیابت آن حضرت به سلطان اعمال و ملیکها فائز شود در این حین که یک ساعت و پنج دقیقه از لیل بیست و نهم جمادی الثّانی گذشته قصد افق اعلی و ذروه علیا نموده بعد از عرض و اذن فائز شد به آنچه که آمال اولین و آخرین است لله الحمد به قبول فائز و به رضا مزیّن گشت هنیئاً لجنابکم ولی عرض دیگر آن که ذکر آن حضرت در ساحت اقدس بوده و هست و البتّه ثمر و اثر آن در عالم ظاهر خواهد شد لله الحمد فائز شده‌اند به امری که غایة آمال نبییّن و مرسلین بهاءالله علیهم بوده اگر امورات ظاهره گاهی نظمش به تأخیر افتد البتّه آن نظر به متقضیات حکمت حقّ جلّ جلاله است و امیدواریم سدره طلب آن حضرت رطب جنیّه

\*\*\* ص 207 \*\*\*

عطا فرماید به امری متمسّکیم که عرف بقا از آن متضوّع است هرچه واقع شود محبوب جان است و مقصود روان توکّلنا علیه و فوّضنا الامور الیه انّه هو الکریم ذو الفضل العظیم یک طرف نامه خطّ حبیب روحانی جناب آقا حسن آقا علیه بهاءالله بوده مدّتی بود از ایشان خبری بر حسب ظاهر نبوده لله الحمد این کرّه ظاهر شد آنچه که علّت فرح و بهجت است بعد از قرائت و عرض آن امام کرسیّ ربّ جلّ جلاله این آیات باهرات نازل قوله تبارک و تعالی یا حسن ما و تو و عالم و امم برای اعلاء کلمة الله از غیب به شهود و از فنا به بقا و از نیستی بحت به عالم هستی آمدیم لو لا خدمته و خدمة اولیائه بایّ امر تفرح افئدة العباد لعمری انّ البهجة فی ذکره و الانبساط فی بسط آثاره و انتشار آیاته و السّرور فی ذکر ظهوره و الاشتیاق هو القیام علی خدمة اصفیائه نسئل الله تبارک و تعالی ان یؤیّد النّون و ایّاک علی ما ینبغی لایّامه و یلیق لظهوره و سلطانه اولیا را از قبل مظلوم تکبیر و سلام برسانید انّ البهاء فی مثل هذه الایّام یکون منادیاً اَمام وجوه العالم و ناطقاً ذاکراً قائماً ثابتاً راسخاً علی امرالله مولی الامم. باید جمیع از کوثر بیان مقصود عالمیان سرمست شده به حکمت من فی الامکان را به افق اعلی دعوت نمایند بگو قدر خود را بدانید و مقام خود را بشناسید سال‌هاست زحمت کشیده‌اید و شماتت‌ها شنیده‌اید و مشقّت‌ها را حمل نموده‌اید لعمری این مقام بسیار عزیز است باید به اسم حق حفظش نمایید و به جنود وحی و الهام که آیات الهیّه و بیّنات صمدانیّه است خلق را آگاه نمایید و از غفلت نجات بخشید این است وصایای قلم اعلی که در الواح شتّی ثبت شده این دو یوم قابل ذکر نه تا چه رسد به توجّه به آن اولیا باید عباد را حفظ نمایند تا به توهّمات حزب قبل مبتلا نشوند لعمر الله این مظلوم جز اعلاء کلمة الله و اظهار امر مطلب و خیالی نداشته دشمن خارج از تحدید و احصا حال اهل بهاء باید او را نصرت نمایند و از

\*\*\* ص 208 \*\*\*

ما عندهم به ما عندالله توجّه کنند به یقین مبین بدانید که آنچه سبب ارتفاع و ارتقاء دوستان است به آن تمسّک نموده و می‌نمایند خسران حزب قبل در یوم جزا بسیار عجیب است تفکّروا یا احبّائی و کونوا من النّاظرین و الرّاسخین یا حسن علیک بهاءالله مولی السرّ و العلن الحمد لله ذکرت به حضور فائز و اسمت از لسان عظمت در این لیله جاری نسئل الله تبارک و تعالی ان یؤیّدک و یوفّقک علی خدمة امره و یسقیک فی کلّ الاحیان کوثر البیان من کأس الایقان انّه هو المقتدر العزیز المنّان انتهی. حق شاهد و گواه که لازال در نظر این عبد بوده‌اید امید آن که از آن حبیب روحانی در ایّام الهی ظاهر شود آنچه که عرفش قطع نشود شکّی نیست که این ایّام و آنچه مشاهده می‌شود به فنا راجع می‌گردد لذا به قدر مقدور باید رضای محبوب را تحصیل نمود ما یظهر من عنده هو باقی لایفنی این ایّام از آیات الهی و کلمات ربّانی مردم مستعد شده‌اند باید کمر خدمت را محکم نمود و به ما یرتفع به امر الله مشغول گشت این عبد از حق می‌طلبد اولیای آن ارض و اطراف را تأیید فرماید بر ثبوت و رسوخ و استقامت و دیانت و امانت و ما ترتفع به مقاماتهم عندالله ربّنا و ربّ ما یری و ما لایری و ربّ العرش العظیم و الحمدلله العظیم الحکیم البهاء و الذّکر و الثّناء علی حضرة النّور و علیکم و علی کلّ مؤمن موقن ثابت راسخ تمسّک بالعبودیّة الصّرفة لله الحق و قام علی تبلیغ امرالله منقطعاً عن العالمین و الحمدلله ربّنا و ربّ من فی السّموات و الارضین. خ ادم 29 ج 2 سنه 1309.

مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

محبوب فؤاد حضرت ورقا علیه بهاءالله الابهی ملاحظه فرمایند

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهی**

حمد مالکی را لایق و سزاست که شئونات و ارادات ملوک و مملوک او را از اراده‌اش منع ننمود

\*\*\* ص 209 \*\*\*

در جمیع احیان رغماً للانام بانّنی انَا مالک الایّام ناطق تعالی ذکره عن ذکری و اوصافه عن وصفی و الصّلوة و السّلام و التّکبیر و البهاء علی احبّائه و اصفیائه الّذین قاموا علی خدمة امره فی اللّیالی و الایّام و بعد یک بسته پاکت که حامل الواح منیعه مقدّسه مبارکه بود هفته قبل ارسال شد و حال هم یک پاکت که از قبل تفصیل ذکر شده ارسال. از حق جلّ جلاله این خادم فانی سائل و آمل که آن محبوب روحانی را بر اعلاء کلمه‌اش تأیید فرماید انّه علی کلّ شیء قدیر در این حین که به این تحریر مشغول پاکت دیگر رسید اشعار آبدار که به تازگی چون گل وارد و عرف مدح محبوب عالمیان به شأنی از او متضوّع که قلب را قوّت و بصر را حدّت بخشید ولکن هنوز در ساحت امنع اقدس عرض نشد ان‌شاءالله عصر یا این لیل به اصغاء مالک اسماء فائز خواهد شد حال این عبد صد هزار هنیئاً می‌گوید و ان‌شاءالله به قبول هم فائز و همچنین دست خطّی از حبیب مکرّم جناب میرزا م ح قبل م د علیه بهاءالله الغنیّ المتعال رسید صد هزار شکر محبوب عالمیان را که به حرارت محبّت الهی مشتعلند و به افق اعلی مقبل و بر امر قائم و به ذکر ناطق در لیالی و ایّام از حق جلّ جلاله از برای ایشان توفیق و تأیید می‌طلبم ذکر تکبیر و سلام این عبد خدمت ایشان موقوف به عنایت آن محبوب است البهاء و التّکبیر و الثّناء علی حضرتکم و علی من معکم و علی کلّ ذی وفاء یجد منه المخلصون عرف الوفاء فی ایّام الله ربّ العالمین و الحمدلله مالک العرش العظیم. خ ادم فی 24 شهر صفر المبارک سنه 1303.

مقابله شد. منشی محفل: یدالله رفعت

فاه آه یا محبوب فؤادی قد اخذتنی الاحزان حین الاتمام بغتة علی شأن صعدت زفراتی و اسفاتی انّ القلم توقّف و اللّسان تحیّر یشکو الخادم بثّه و حزنه الی الله ربّ العالمین و اله من فی السّموات و الارضین بعد از تمام شدن مکتوب رسید آنچه سبب احزان نامتناهی بود

\*\*\* ص 210 \*\*\*

سبحان الله چگونه می‌شود انسان مع ادّعای ایمان و اذعان و اقبال از صراط مستقیم منحرف گردد حق را بگذارد و خودبین شود به ترکیب دو کلمۀ او اظهار اوهامات به شأنی غرور را اخذش می‌نماید که از حق جلّ جلاله مع دریا دریا شفقت و رحمت محروم می‌شود امروز آیات عالم را پر نموده و بیّنات جمیع اشیا را اخذ کرده هر طفلی قادر بر نوشتن بعضی کلمات و حروفات بوده و هست چنانچه وقتی از اوقات یکی از اولیای معروف به این خادم فانی می‌فرمود بساط معانی به شأنی گسترده شده و انبساط به مقامی رسیده که هر کلیلی ناطق شده قلم اعلی به شأنی در شئونات نطق فرموده که هر طفلی فؤادش اخذ نموده و ذکر می‌نمود از بس مشاعر از کلمات حق جلّ جلاله پر شده هنگامی که قلم دست می‌گیریم می‌نویسیم آنچه که اظهار حرفی از آن را محال می‌دانستیم باری از قرار مذکور حادثۀ جدیده رخ نموده و چه مقدار این عبد متأسّف اگر چه بر حسب ظاهر تفصیل معلوم نه این عبد به صد هزار عجز از حق جلّ جلاله مسئلت می‌نماید که آنی ما را به خود وا نگذارد و از انوار آفتاب وفا محروم نسازد آیا چه می‌شود که شخصی کمال محبّت و خضوع و خشوع و اقبال و عجز و فنا و نیستی اظهار می‌نماید و بعد به حرکتی و تغییری بالمرّة محروم می‌ماند باید این عبد و آن حضرت و جمیع دوستان دعا کنیم که شاید ظنون و اوهام از بین انام فی الحقیقه مرتفع شود و اولیای حق به کمال خضوع و خشوع و عبودیّة صرفه به حبل عنایت متمسّک شوند لعمر محبوبنا و محبوبکم این مقام را احوالاتی است که هر که بیابد دست بر ندارد خدمت را به آخر رساند و وفا را از دست ندهد چه عرض کنم هنگامی که چند فرد ابکار طبع آن محبوب را ملاحظه می‌نمودم و لذّت می‌بردم در آن حین خبری رسید و این عبد را از آنچه به او مشغول بود باز داشت و این نظر به محبّتی است که این فانی به دوستان الهی داشته و دارد و می‌خواهد در

\*\*\* ص 211 \*\*\*

کلّ احیان از انهار خضوع و خشوع و تسلیم و رضا و وفا اراضی وجود عالم را سقایه نمایند تا به اوراد و اوراق و اثمار لطیفه منیعه جنیّه ظاهر گردند امروز هیچ ضرّی از برای امر فوق اختلاف نبوده و نیست و آن به این عباد راجع و الّا انّه غنیّ عنّا و عن ذکرنا و عمّا عندنا و عمّا خلق بین السّموات و الارض یشهد بذلک جنابکم و هذا العبد و الّذین تمسّکوا بحبل عنایته المحکم المتین بیم آن است که از این کلمات آن محبوب فؤاد هم محزون شوند فی الحقیقه باید این فانی و آن محبوب و جمیع و دوستان در حق یک دیگر دعا نماییم که شاید عصمت کبریائی کل را حفظ فرماید مجدّد البهاء و الثّناء و الرّوح و الرّحمة علیکم و علی من معکم و علی من یسمع قولکم فی امر الله العلیّ العظیم. خ ادم.

مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

**هو النّاظر من افقی الاعلی**

شهد الله انّه لا اله الّا هو و الّذی اتی بالحقّ انّه لمطلع الآیات و مظهر البیّنات به نزّلت الکتب و ظهر ما کان مسطوراً فی امّ الکتاب یا ایّها المقبل الی افقی ان استمع ندائی من شطر سجنی انّه لا اله الّا هو العزیز الوهّاب قل تالله قد اتی من کان مسطوراً فی کتب الله و مکنوناً فی علمه تعالوا یا ملأ الارض لتسمعوا ما سمع اذن الکلیم فی طور البیان قل اتّقوا الله و لاتتّبعوا اهوائکم ان اخرقوا حجبات الاوهام باسم ربّکم مولی الانام هذا یوم فیه نادت الاشیاء الملک لله ربّ الأرباب قد حضر لدی المظلوم کتاب من الّذی قام علی خدمة امری و نطق بثنائی و شرب رحیق حبّی من ید عطائی و فاز بلقائی و قام لدی باب عظمتی و سمع ندائی الاحلی و کان فیه ذکرک ذکرناک بذکر لاینقطع عرفه بدوام اسماء ربّک مالک المآب ان اشکر الله بما ایّدک علی الاقبال الیه و هداک الی سواء الصّراط انّا نوصیک و الّذین آمنوا بالحکمة و البیان لئلّا ترتفع ضوضاء الّذین قاموا علی الاعراض

\*\*\* ص 212 \*\*\*

و کفروا بالله المقتدر المختار طوبی لک بما اقبلت الی افقی و لبیتک بما جعلته مشرق الاذکار و نذکر اخاک الّذی صعد الی الرّفیق الاعلی و سمّی بمحمد قبل علی نشهد انّه سمع النّداء و فاز بایّام ربّه مالک الرّقاب انّا غفرناه و طهّرناه و ذکرناه فی هذا اللّوح الّذی لاح من افقه نیّر عنایة ربّک مالک الاسماء انّا ذکرناه و ذکرنا ما ورد علیک فی سبیل الله انّ ربّک لهو العزیز الفضّال کن قائماً علی خدمة الامر و طائفاً حول الارادة و متمسّکاً بحبل عنایة ربّک العزیز المنّان البهاء المشرق من افق ملکوتی علیک و علی اختک و علی اللّائی اقبلن و آمنّ بالله منزل الآیات و نذکر محمّد صادق و عبد الکریم و حیدراً و الّذی سمّی بابی القاسم و نبشّرهم بعنایات ربّهم الّذی اتی بقدرة و سلطان انّا نوصیهم بالاستقامة الکبری علی هذا الامر الّذی به زلّت الاقدام الّا الّذین انقذهم الله فضلاً من عنده و هو المقتدر العزیز العلّام نکبّر من هذا المقام علی وجوههم و نسئل الله بان یؤیّدهم علی ذکره و ثنائه و خدمة امره الّذی انارت به الآفاق و نذکر السیّد الّذی سمّی بعلی رضا لیفرح و یکون من الشّاکرین طوبی لک بما اقبلت الی الافق الاعلی اذ اعرض عنه الوری و سمعت النّداء اذ ارتفع بین الارض و السّماء انّا نوصیک بالاستقامة من هذا المقام الاعلی انّ ربّک لهو الناصح العلیم یا محمد قبل علی ان افرح بما توجّه الیک وجه القدم و ذکرک بآیات جعلها رایات نصره بین العباد و اعلام عزّه لمن فی السّموات و الارضین یا غلام قبل رضا خذ ما ارسلناه الیک بقوّة من لدی الله ربّ العالمین و ضع ما عند النّاس انّهم من الاخسرین فی کتاب الله العزیز الحمید نسئل الله ان یؤیّدک علی خدمة امره و یقرّبک الله فی کلّ الاحوال انّه لهو الغفور الکریم و نذکر الغلام قبل حسین و نبشّره بذکری ایّاه لعمر الله لایعادله ما عند الخلق و انا الشّاهد

\*\*\* ص 213 \*\*\*

الخبیر ان افرح بهذا الفضل ثمّ اشکر ربّک العزیز الجمیل یا محمّد قبل حسین انّا اظهرنا الامر و انزلنا الآیات و القوم اکثرهم الغافلین من النّاس من اقبل اذ سمع نداءالله و منهم من اعرض اذ ارتفع النّعیق طوبی لعبد تشبّث بذیل الله و اقبل الیه بوجه منیر و قام علی خدمة الأمر علی شأن ما منعته ضوضاء العلماء و لا شبهات اهل البیان الّذین نقضوا العهد و کفروا بالّذی آمنوا به الا انّهم من الهائمین تمسّک بحبل عنایة ربّک ثمّ اشکره بما انزل لک ما لایعادله ما خلق فی الارض یشهد بذلک کلّ منصف بصیر یا محمد قبل حسین و یا محمد قبل رفیع ان افرحا بما توجّه الیکما قلمی الاعلی و ذکرکما بما یبقی بدوام الملک طوبی لمن فاز و ویل للغافلین انّا ذکرناکما و وصّیناکما بالبرّ و التّقوی و بما یرتفع به امر الله العزیز الحکیم ان یا قلمی الاعلی انّا نسمع فی کلّ الاحیان صریرک و ندائک فی ذکر الله و اولیائه طوبی لک و لمن آمن الیه بما جری منک امراً من لدی الله المقتدر القدیر اذکر من قبلی من سمّی بعلی قبل عسکر و بشّره باقبالی الیه و ذکری ایّاه فی هذا السّجن المتین ان اشکر الله الّذی خلقک و ربّاک و ذکرک بما لایعادله ما خلق فی الارض انّ ربّک لهو الغفور الرّحیم ثمّ اذکر الحسن بما القاک الله لیفرح و یکون من الحامدین یا حسن یذکرک مولاک کما ذکر اولیائه من قبل انّه لایضیع اجر المحسنین یا غلام حسین انّ المظلوم ینادیک فی السّجن الاعظم بما یجذبک الی افق الله العزیز الحمید ایّاک ان یمنعک جنود الشّیطان عن ربّک الرّحمن دع ما عند القوم متمسّکاً بحبل عنایة ربّک الآمر القدیم خذ کتاب الله بقوّة من عنده ثمّ اشکره فی کلّ حین یا لسان عظمتی ان اذکر من ملکوتی عبادی محمد علی و عبدالرّحیم و محمّد اسمعیل الّذین ذکرهم من طاف حول امری و قام علی خدمتی و انا الشّاهد العلیم طوبی لکم بما اقبلتم و فزتم

\*\*\* ص 214 \*\*\*

بکلمة الله الّتی تنطق اَمام وجوه العالم انّه لا اله الّا انا المقتدر القدیر ان اعرفوا مقام هذا المقام الاعلی و قولوا لک الحمد یا مالک الاسماء بما ایّدتنا علی ذکرک و ثنائک و قرّبتنا الیک نسئلک بامواج بحر بیانک و اشراقات شمس عطائک بان تؤیّدنا علی الاستقامة علی ما اعطیتنا بجودک انّک انت اکرم الاکرمین و ارحم الرّاحمین یا محمّد کریم ان احمد الله بما زیّن رأسک بتاج الاقبال و عرّفک من احتجب عنه اکثر الخلق انّه ولیّ المقبلین انّا رأینا اقبالک اقبلنا الیک و وجدنا عرف حبّک ذکرناک ببیانی البدیع انّه یسمع و یری و هو السّمیع البصیر ان افرح بذکری ایّاک ثمّ احفظ هذا المقام بهذا الاسم المهیمن علی من فی السّموات و الارضین ایّاک ان یمنعک شیء عن الله دع القوم و ما عندهم مقبلاً الی الفرد الخبیر کذلک جری من قلمی الاعلی کوثر الحیوان نعیماً لمن اخذ و شرب و ویل للتّارکین ان یا لسان الارادة انّا نحبّ ان نذکر من یکتب آیات ربّک و سمّی بمحمّد هاشم بذکر اذ ظهر سجدت له الاذکار انّک اذا وجدت عرف بیانی و فزت بآیاتی الّتی نزّلت من ملکوتی قم و قل لک الحمد یا مولی العالم و لک الثّنا یا مالک الاسماء اشهد انّ بک ظهر الاسم المکنون و السّرّ المخزون الّذی کان مستوراً عن العیون فی ازل الآزال و بک ظهرت اسرار الکتب و نصبت رایات انّک انت الله علی اعلی الاعلام اسئلک یا مالک الوجود و سلطان الغیب و الشّهود بانوار وجهک و ظهورات سلطنتک بان تؤیّدنی فی کلّ الاحوال علی الاستقامة علی هذا الامر الّذی به تزعزعت الجبال ثمّ اذکر یا لسانی من سمّی باسمه لیشکر ربّه مالک الانام انّا نوصیه و اولیائی بالامانة و الدّیانة و الصّدق و الوفاء

\*\*\* ص 215 \*\*\*

و بما یظهر به شأن الانسان فی الامکان طوبی لک بما ذُکرتَ من قلمی الاعلی و فزت بأمر منعت عنه الأبصار یا محمد هاشم ان استمع النّداء من شطر عکّا انّه لا اله الّا انا المقتدر العزیز المختار قد ارسلنا الرّسل و انزلنا الکتب فضلاً من عندنا و انا العزیز الفضّال انّا ذکرناک من قبل و فی هذا الحین ان افرح بعنایة ربّک الّذی به اخذت الزّلازل اکثر البلاد الّا من تمسّک بعروة الله مولی الانام ان اقتصر الأمور علی خدمة ربّک سوف یفنی من علی الأرض و یبقی لک ما نّزل من قلمی الأعلی و انا العزیز العلّام ان یا قلم قم علی خدمة امر مالک القدم ثمّ اذکر من شطر منظری الانور عبدی الّذی سمّی بعلی قبل اکبر (استاد) الّذی قام علی خدمة امری و نطق بثنائی و فاز بالواحی واعترف بما نطق به لسان عظمتی فی ملکوتی و انا النّاطق الصّادق الامین یا علی قبل اکبر انّ المظلوم قد ذکرک مرّة فی السّجن الاعظم و اخری فی قصر بُنی بایادی التوفیق و استوی فیه هیکلی علی عرش اسمی العظیم طوبی لک بما ایّدک الله علی خدمة امره و ذکرک من احبّنی و قام علی نصرة امری البدیع سمعنا ذکرک ذکرناک و رأینا توجّهک نادیناک من شطر ایمن الطّور بما لاینقطع عرفه بدوام اسم ربّک القدیم البهاء المشرق من افق سماء بیانی علیک و علی اخوتک الّذین ذاقوا حلاوة ندائی و شربوا رحیق حبّی و علی کلّ صابر ثابت مستقیم و نذکر فی هذا المقام من سمّی بمحمد لیجذبه ذکر ربّه الی مقام لایری فیه الّا الله العزیز الحمید یا محمد طوبی لک و للّذین کسروا اصنام الاوهام و زیّنوا هیاکلهم بانوار الیقین انّا ذکرنا الّذین آمنوا بالله فی اللّیالی و الایّام یشهد بذلک کلّ منصف علیم ایّاک ان تحزنک شئونات الارض دعها عن ورائک مقبلاً الی الله مالک یوم الدّین قد ورد علینا من جنود الاعداء ما صاح به السّحاب و ناح به الرّوح الامین مرّة حبسونا فی ارض الطّاء

\*\*\* ص 216 \*\*\*

و لمّا تمّ المیقات اخرجونا منها و سافرنا الی ان فازت ارض الزّوراء بقدوم ربّک ربّ العالمین ثمّ اخرجونا منها الی ان دخلنا المدینة الکبیرة و منها الی ارض السّرّ و منها الی هذا السّجن العظیم و من بعد الأمر بیده انّه یعلم و یصبر لو نذکر ما کان فی قلوب الأعداء و ما ارادوا لتنوح نوح الثّکلی انّ ربّک لهو العلیم الخبیر لایعزب عن علمه من شیء یشهد و یری و هو الذّاکر السّمیع المجیب ان یا قلمی یأمرک مالک القدم بان تذکر احبّائه و اولیائه الّذین تری من وجوههم نضرة الرّحمن و من اخلاقهم ما یرتفع به امر الله المهیمن القیّوم یا علی قبل اکبر انّا نوصیک بالعمل بما انزله الله فی کتابه انّ ربّک لهو الحق علّام الغیوب قد خلق العالم لایّامی ولکنّ القوم اکثرهم لایفقهون قد نبذوا الکتاب الله عن ورائهم متمسّکین بما عند مشارق الظّنون الّذین کفروا بآیات الله و جادلوا بها و اعرضوا عن الوجه اذ اشرق من هذا الافق الّذی جعله الله مطلع النّور و نذکر القاسم الّذی اقبل و اجاب مولاه اذ ارتفع النّداء نسئل الله بان یؤیّده علی الاستقامة علی هذا الامر المحتوم یا قاسم انّ ربّک ینادیک خلف البحر و یذکرک بما لایعادله ما یری ان افرح و قل لک الحمد یا مالک الغیب و الشّهود طوبی لمن فاز بذکر الله فی ایّامه انّه من اعلی الخلق فی لوح مسطور تمسّک بعروة عنایة ربّک و قل اسئلک بلئالی بحر علمک و انجم سماء عنایتک و اشراقات انوار شمس طلعتک بان تجعلنی مؤیّداً علی الاستقامة علی هذا الامر الّذی به اضطربت الافئدة و القلوب یا محمد قبل رضا انّا انزلنا الآیات و اظهرنا الامر و القوم اکثرهم لایشعرون قل انّه لایمشی فی طرقکم و لایتّبع ما عندکم قد ظهر بالحقّ و له العروة الوثقی و الصّراط الممدود ینبغی لکلّ

\*\*\* ص 217 \*\*\*

نفس ان یتمسّک بها انّ له الامر من قبل و من بعد لا اله الّا هو المقتدر المهیمن علی ما کان و ما یکون یا زین العابدین خذ هذا الکتاب المبین بقوّة من عندنا ایّاک ان تمنعک شئونات الخلق عن الحق ضع ما عند القوم و خذ ما امرت به من لدی الله مالک الوجود کذلک تحرّکت افلاک البیان بارادة ربّک مالک الاسماء ولکن النّاس اکثرهم لایفقهون قد اعرضوا عن الحقّ مقبلین الی مظاهر الاوهام و الظّنون ان یا قلمی الاعلی ان اذکر من سمّی بمحمدرضا الّذی اقبل الی الافق الاعلی طوبی له و لأخیه الّذی اقبل الی الوجه و شرب رحیق البیان من ایادی عطاء ربّه العزیز المحبوب یا محمد قبل رضا قد ذکر ذکرک لدی المظلوم و نزل لک ما یهدی العباد الی مکلّم الطّور ان افرح بذکری ایّاک و قل لک الحمد یا من ذکرتنی فی سجنک الاعظم و هدیتنی الی مقامک المحمود طوبی لبیتک بما ارتفع فیه ذکر الله انّا نکبّر من هذا المقام علیک و علی اخیک و نبشّرکما برحمة سبقت الوجود البهاء الظّاهر اللّائح من افق عنایتی علیکما و علی الّذین شربوا باسمی القیّوم رحیقی المختوم و نذکر اباکما الّذی کان مشتعلاً بنار محبة الله و ناطقاً بثناء ربّه الا انّه من اهل هذا المقام فی لوح محفوظ لعمر الله لایعادل بهذا الذّکر ما فی العالم ولکنّ القوم اکثرهم لایفقهون یا محمدرضا ان اقتصر الامور علی تبلیغ امر ربّک و ذکره بین عباده سوف تفنی الدّنیا و ما فیها و یبقی کلّ عمل فاز بطراز القبول ایّاک ان تخوّفک سطوة الامراء او تمنعک حجبات العلماء الّذین نقضوا میثاق الله و عهده و کفروا بالآیات اذ نزلت من سماء ارادة ربّک مالک الملکوت یا حسین یذکرک المظلوم من شطر السّجن و یدعوک بالصبر و الاصطبار فی هذا

\*\*\* ص 218 \*\*\*

الامر الّذی به تزلزلت ارکان کلّ مشرک مردود قم علی خدمة الامر بقیام لاتزعزعه ضوضاء العباد انّ ربّک ذکرک و هداک الی صراطه الممدود قد ورد علیک ما ورد علینا یشهد بذلک من عنده کتاب مکنون تمسّک بحبل عنایة ربّک و قل لک الحمد یا الهی بما خلقتنی و ربّیتنی و ذکرتنی فی مقامک المحمود اسئلک بنفحات وحیک و انوار وجهک بان تجعلنی ثابتاً علی امرک انّک انت المهیمن علی ما تشاء و فی قبضتک زمام الملوک یا غلام قبل رضا قد اشرق من افق اسمی الابهی ما لاتعادله الارض و السّماء یشهد بذلک من عنده امّ الکتاب طوبی لمن نطق بذکری و فاز بثنائی و قام علی خدمة امری الّذی به خضعت الاعناق هذا یوم فیه ظهر ما کان مکنوناً فی علم الله و مسطوراً من القلم الاعلی فی الزّبر و الالواح ان اعرف هذا المقام الاعلی انّه ذکرک بما یبقی فی الملک بدوام اسمی المهیمن علی الاسماء یا علی قبل رضا انّا رأینا اقبالک اقبلنا الیک و سمعنا ندائک اجبناک بآیات اذ نزّلت خضعت لها الآیات ان اشکر الله بما جعلک مؤیّداً علی الاقبال و ذکرک من افق اشرقت فیه الانوار کن قائماً علی خدمة الامر و ناطقاً بثنائه فی اللّیالی و الایّام یا عباس یذکرک ربّ النّاس و یدعوک الی نبراس اوقده بید القدرة بین البریّة انّ ربّک لهو العزیز المختار یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید من قال لم او بم کفر بالله ربّ الارباب قد اخبرنا الکلّ بارتفاع النّعیق فی الاشطار اذ کان النّور مشرقاً من افق العراق و فی ارض السّر و فی هذا المقام الّذی سمّی بالاسماء الحسنی من لدی الله مالک الایجاد نسئل الله بان یحفظک و اولیائه من شرّ الّذین یدّعون فی الظّاهر حبّ الله و اتّباعه و یدعون النّاس الیهم و ما دعاء الملحدین الّا فی ضلال یا هادی یذکرک من هداک الی سواء الصّراط و یلقی علیک ما یبقی به ذکرک بدوام اسماء ربّک مولی الانام انّ الّذی قام علی خدمة الامر انّه من اهل البهاء فی کتاب الاسماء

\*\*\* ص 219 \*\*\*

و اصحاب السّفینة الحمراء فی الزّبر و الالواح کن متمسّکاً بحبل الایقان علی شأن لایمنعک من فی الامکان ان اشکر ربّک الّذی ذکرک و ایّدک الی ان اقبلت الی افقه الاعلی اذ اعرض عنه اکثر العباد کن ناطقاً بثناء ربّک و قائماً علی ذکره فی اللّیالی و الایّام کذلک زیّنا هیکلک بطراز ذکر ربّک العزیز الوهّاب یا ابا القاسم یذکرک مولی العالم فی السّجن الاعظم لیقربّک الی افق اشرقت منه انوار وجه ربّک فالق الاصباح ان اشکر الله بما وفّقک و ایّدک و انزل لک ما لاینقطع عرفه فی القرون و الاعصار و نذکر من سمّی بعلی قبل اکبر من شطر منظری الانور الّذی یطوفه الفردوس الاعلی و سکّان ملکوت الاسماء ان اشکر و قل لک الثّناء یا مالک الوری و لک البهاء یا من فی قبضتک زمام من فی الارضین و السّموات کن ثابتاً علی الامر و عاملاً بما امرت به فی امّ الکتاب هذا یوم فیه الکتاب ینطق و امّ الکتاب یمشی و یقول الیّ الیّ یا ملأ الاخیار ایّاک ان تضعفک قوّة الاقویاء قم علی خدمة الامر بقیام لاتزلّک شوکة الّذین کفروا بالمبدء و المآب کذلک نوّرنا افق البیان بنیّر البرهان طوبی لمن اقبل و ویل لکلّ معرض مرتاب یا محمد قبل حسن انّ المظلوم فی السّجن یذکر الّذین اقبلوا الی افقه الاعلی و یوصیهم بما ترتفع به مقاماتهم عند الله مالک یوم الطّلاق طوبی لسمع سمع ما سمعه الکلیم و لعین رأت ما منعت عنه العیون و الابصار یا اسدالله ضع و خذ الاوّل ما عندک و الثّانی ما امرت به من لدی الله مالک الادیان کذلک نطق لسان الوحی اذ کان المظلوم بین ایدی الفجّار خذ کأس الرّحیق باسم ربّک ثمّ اشرب منها بذکره الّذی اذ ظهر تزعزعت الارض و مرّت الجبال قل انّ الرّحیق هو آیاتی و امّ الکتاب هو نفسی و الکتاب هو لسانی الّذی منه ظهرت الاسرار کذلک زیّنا سماء العلم بانجم درّیات و انا المقتدر المختار

\*\*\* ص 220 \*\*\*

یا محمد قبل باقر انّا نوصیک و اولیائی بما ینبغی لایّامی و لنسبتهم الی امری تعالی من ظهر بقدرة و سلطان کن قائماً علی الامر علی شأن لاتحجبک اشارات العلماء و لا شبهات الفقهاء و لا سطوة الامراء و لا ثروة الاغنیا انّ ربّک یشهد و یسمع و هو بالافق الاعلی و تنطق امام وجهه سدرة المنتهی طوبی لمن رأی و سمع اذ کان هیکل القدم مستویاً علی عرش العظمة و الاقتدار یا میرزا علی قبل اکبر ان انصر ربّک مالک القدر بالحکمة و البیان و بجنود الاعمال و الاخلاق انّا انزلنا الآیات و صرّفناها بالحقّ و انا المقتدر العزیز الفضّال انّا امرنا الکلّ بما یقرّبهم الی الله یشهد بذلک من عنده امّ الالواح و نذکر من سمّی باسمک لتفرح و تکون من الشّاکرین قد خلقت لهذا الیوم الّذی فیه ینطق مالک القدر الملک لله ربّ العالمین انّا ذکرنا من اقبل الینا و نذکره فی کتابی المبین ان اشکر الله بهذا الفضل الاعظم ثمّ اذکره فی کلّ حین یا علی قبل اصغر یذکرک المظلوم من شطر منظره الاکبر و یدعوک الی الاستقامة الکبری الّتی بها ارتعدت فرائص الوری الّا من شاء الله العزیز الحمید هذا یوم فیه یسمع نباح الکلاب من الاشطار و عن ورائها قباع الخنازیر طوبی لنفس مامنعتها ضوضاء القوم قامت و قالت الملک لله الواحد الفرد العلیم الخبیر کذلک جری من القلم الاعلی اسراراً کان مسطوراً فی کتاب الاسماء یشهد بذلک من عنده کتاب مبین یا زین العابدین زیّن رأسک باکلیل الایقان و هیکلک بطراز الاستقامة فی هذا الیوم الّذی فیه تزعزع کلّ بنیان و اضطرب کلّ قلب و ارتعدت کلّ الفرائص من خشیة الله اذ اتی من سماء الارادة بسلطان مبین ضع ما عند القوم متمسّکاً بما عند الله و لاتکن من الغافلین تالله قد ظهر المستور

\*\*\* ص 221 \*\*\*

و الکنز المکنون و نری النّاس من المعرضین قل اتّقوا الله یا قوم و لاتتّبعوا اهوائکم ان اتّبعوا من یدعوکم الی الله مالک یوم الدّین طوبی لعبد سمع النّداء و اجاب ربّه السّمیع و ویل لمن انکر حق الله و اعرض عن الّذی شهدت له کتب العالم و عن ورائها من ینطق فی کلّ شأن انّه لا اله الّا انا الفرد الخبیر ان یا قلم اذکر من سمّی بسید صادق لیجذبه ذکری الی ملکوت بیانی و یقرّبه الی جبروت عنایتی و انا المشفق الکریم کن قائماً علی خدمة الامر و ناطقاً بثناء ربّک فی کلّ حین سوف یفنی ما تراه الیوم و یبقی لک ما نزّل من لدی الله المهیمن القیّوم تمسّک بحبل عنایة ربّک و قل لک الحمد یا الهی بما اسمعتنی ندائک و هدیتنی الی صراطک و ذکرتنی اذ کنت مظلوماً بین ایدی الّذین غفلوا عن نفسک و عن کتابک المکنون ای ربّ اسئلک بنفحات وحیک و ظهورات قدرتک و النّسائم الّتی تمرّ فی ایّامک لاحیاء خلقک بان تؤیّدنی علی الامر الّذی به زلّت اقدام العلماء و الامراء الّا من انقذته ایادی قدرتک لا اله الّا انت المقتدر المیهمن العزیز الودود انّ المظلوم اراد ان یذکر فی السّجن من سمّی برجب قبل علی لیشکر الله ربّ الغیب و الشّهود انّا قد امطرنا من سحاب البیان امطار العرفان طوبی لمن عرف و فاز و ویل لکلّ غافل محجوب ایّاک ان یخوّفک ظلم کلّ ظالم و سطوة کلّ مشرک و انکار کلّ منکر و اعراض کلّ معرض اعرض عن الله مالک الملکوت طوبی لناطق قام و قال تالله قد اتی المقصود بسلطان لاتمنعه جنود العالم و لا ضوضاء الّذین کفروا بالشّاهد و المشهود قد اتی من شهدت له کتب الله ربّ ما کان و ما یکون من النّاس من اقبل و سمع و اعترف و منهم من انکر و اعرض الی ان کفر بالّذی یذکره فی اللّیالی و الایام یشهد بذلک من عنده کتاب محتوم طوبی لمن ایقظته نسمات رحمتی و اقامته اریاح عنایتی فی ایّامی و ویل لکل فاجر منعته الظّنون و الاوهام

\*\*\* ص 222 \*\*\*

عن مطلع العلوم یا علی یذکرک المظلوم و یأمرک بما یبقی به ذکرک بدوام الملک و الملکوت هذا یوم فیه ینادی الطّور تالله قد اتی مالک الظّهور الّذی بشّرت به کتب الله العزیز المحبوب انّا نوصیک بالاستقامة علی هذا النّبأ الاعظم الّذی به استفرح الملأ الاعلی و ناح کلّ مشرک مردود ان یا قلم الاعلی انّ محمّد و محمد ثمّ محمّد ثمّ علی و محمّد من الّذین حضرت اسمائهم تلقاء الوجه و نزّل لهم من ملکوت المشیّة ما قرّت به اعین المقرّبین ان اعرفوا ما نزّل لکم تالله من فاز بذکری انّه فاز بکلّ الخیر ولکنّ القوم اکثرهم من الغافلین ثمّ احفظوا مقاماتکم باسم ربّکم القویّ الغالب القدیر قد قام المعتدون بالمراصد و یمنعون النّاس عن التّوجّه الی وجه الله ربّ العالمین انّ الشّیطان یفرّ من مکرهم و ما عندهم یشهد بذلک من ینطق فی هذا الحین الملک لله الفرد الواحد العلیم الخبیر کذلک نسجت انامل البرهان درع البیان فضلاً من لدی الله العزیز الحمید یا محمّد قبل حسن ان استمع النّداء من شطر عکّا انّها سمّیت بالقبّة البیضاء و بالارض المحشر فی کتب الله مالک هذا الیوم البدیع من فاز بالاصغاء انّه من اهل السّفینة الحمراء الّتی جعلها الله مخصوصة لاهل البهاء انّه لهو الفضّال الکریم ان افرح بذکری ثمّ اشکر ربّک المهیمن علی من فی السّموات و الارضین یا سیّد قبل جواد یذکرک مولی الایجاد فی المعاد و یبشّرک بما قدّر لمن اقبل الی الافق الاعلی من لدی الله المنزل القدیم انّ الّذی سمع و اعترف انّه من اهل هذا المنظر الکریم ایّاک ان تحزنک شئونات الخلق او تحجبک اشارات المعرضین الّذین یصعدون علی المنابر و ینکرون ظهور الله و آیاته الا انّهم من الاخسرین اولئک یدّعون الایمان و کانوا ان یسئل الله فی اللّیالی و الایّام بظهور هذا الامر الّذی کان مذکوراً فی الفرقان و التّوراة و الانجیل فلمّا اتی الوعد و ظهر المکنون

\*\*\* ص 223 \*\*\*

افتوا علیه بظلم لایعادله ظلم العالم یشهد بذلک من عنده کتاب من الله و لوح نزل فیه ما لااطّلع به الّا من ینطق انّه لا اله الّا انا الفرد الواحد العزیز الحکیم کذلک تحرّک قلم المظلوم فی السّجن الاعظم اذ احاطته الاحزان من کلّ الجهات بما اکتسب ایدی المشرکین الّذین اعرضوا عن الوجه اذ اشرق من افق الظّهور الا انّهم من الهائمین یا محمّد قبل جواد قد اتی یوم الاصغاء و القوم اکثرهم لایسمعون و اتی یوم القیام و هم قاعدون قد ظهر العالم لهذا الظّهور و النّاس هم لایفقهون انّا ندعوهم الی الجنّة العلیا و هم یدعوننا الی النّار کذلک سوّلت لهم انفسهم و هم لایشعرون طوبی لوجه اعرض عنهم مقبلاً الی الله المهیمن القیّوم تمسّک بالعروة الوثقی و تشبّث بذیل الله العزیز الودود یا (استاد) رجبعلی قد حضر اسمک لدی المظلوم و تحرّک علی ذکرک قلم الله الاعلی ان اعرف هذا المقام ثمّ اشکر ربّک مالک الوجود قد اتی من کان موعوداً و ظهر من کان مستوراً و برز من کان مکنوناً یشهد بذلک من کسر بقدرة ربّه اصنام الاوهام و الظّنون انّک اذا فزت بآیاتی و وجدت عرف عنایتی قم و قل لک الحمد یا من بذکرک ارتعدت فرائص الجهلاء و اضطربت افئدة الّذین کفروا بالیوم الموعود یا رضا بعد محمّد هل تعرف من یذکرک لعمر الله الفرد الاحد الّذی کان مقصد الانبیاء و الاصفیاء و مشرق ارادة ربّک مالک الجبروت قد اتی من الله من صعد الیها و یشهد لی امام وجهی و القوم هم لایسمعون قد شهد محمّد رسول الله لهذا النّبأ الاعظم و الکلیم ینادی و یقول تالله قد اتی منزل التّوراة و الانجیل و الزّبور قد ابتسم ثغر العالم من عرف بیانی طوبی لمن وجد و ویل لکلّ غافل محجوب هذا یوم فیه فتحت

\*\*\* ص 224 \*\*\*

ابواب الجود و الکرم علی وجوه الامم و هم اعرضوا و کفروا ببرهان الله و حجّته الا انّهم هم الخاسرون قد اخذوا الاصنام لانفسهم ارباباً من دون الله الا انّهم لاینصرون ان یا قلمی الاعلی ان اذکر من سمّی بسیّد علی لیفرح بذکر الله العزیز العلیم طوبی لک بما سمعت النّداء و ذکرک الورقاء و نزل لک ما لاتعادله الاشیاء انّ ربّک لهو الغفور الکریم ایّاک ان یمنعک شیء من الاشیاء خذ قدح الفلاح باسم فالق الاصباح و اذا فزت به قم و قل لعمر الله قد فزت بما کان مسطوراً فی کتب الله ربّ العالمین طوبی لغریب تقرّب الی الوطن الاعلی و لفقیر توجّه الی بحر الغناء و لمریض تمسّک بمطلع الشّفاء الّذی اتی من السّماء بسلطان مبین یا ملأ الارض ان استمعوا نداء هذا المظلوم الغریب الّذی سُجن و طُرد و نُفی بما دعا النّاس الی الله الفرد الخبیر ان استمع فی هذا الحین نداء الرّوح عن یمین عرشی العظیم یقول یا معشر العلماء انتم قطّاع طرق الله و سبله و مضلّ عباده اتّقوا الرّحمن و لاتسدلوا علی وجه الانصاف قناع الاعتساف و لا علی هذا السّماء برقع السّحاب سوف تمضی الایّام و ترون انفسکم فی موقف السّؤال بین یدی الله الغنیّ المتعال هذا یوم فیه صاحت الصّهیون و بشّرت الکلّ بحدیقة المعانی الّتی نزلت من السّماء بمجد لاینکره الّا کلّ فاجر مرتاب هذا ما نزّل فی لوح آخر لاحد عبادی و انا المنزل المختار یا معشر الفقهاء تالله ینوح الفردوس من ظلمکم و الاصفیاء بما ورد علینا من تابعیکم الّذین تمسّکوا بکم من دون بیّنة و برهان ان انظروا ثمّ اذکروا ما فعلتم من قبل باولیاء الله و اصفیائه الّذین بهم انار افق العالم و ماج بحر العلم بین الامم و بهم نصبت رایات التّوحید علی الاتلال یا محمد قبل جعفر یذکرک الله من شطره و یوصیک بالاستقامة علی هذا الامر الّذی بشّرت بعظمته السن الانبیاء و الاصفیاء و خضعت عند ظهوره الاعناق تمسّک بما ترتفع به امر الله ثمّ اذکره فی العشیّ

\*\*\* ص 225 \*\*\*

و الاشراق انّا انزلنا فی کلّ شأن ما لاتعادله کتب العالم شهد بذلک امّ الکتاب یا محّمد قبل جعفر ان استمع نداء المظلوم الّذی ینوح فی قلبه و یصیح فی سرّه و ینادی بلسانه و یکتب من قلمه و یشیر بانامله لیقرّب النّاس الی الافق الاعلی المقام الّذی قصده خاتم الانبیاء و مولی الاصفیاء تعالی من ظهر و دعا الکلّ الی مشرق الآیات و نذکر فی آخر اللّوح امائی اللّائی آمنّ بالله و آیاته و اقبلن اذ اعرض عنه اکثر العباد یا ایّها الطّائف حول امری و النّاظر الی وجهی و النّاطق بثنائی و الطّائر فی هوائی قد ذکرنا الّذین ذکرت اسمائهم فی کتابک و زیّناهم بطراز البیان فی الامکان تعالی الرّحمن مشرق هذا الفضل و معطی هذا المقام کبّر من قبلی علی وجوههم ثمّ ذکّرهم بما نزل من سماء عنایتی و بشّرهم برحمتی الّتی سبقت الممکنات البهاء المشرق من افق سماء فضلی علیک و علی من معک و یسمع ذکرک فی هذا الامر الّذی زلّت الاقدام الّا من شاء الله مالک الانام. مقابله شد

محبوب حقیقی حضرت ورقا علیه بهاء الله الابهی ملاحظه فرمایند

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهی**

حمد مقدّس از ما یُشهد و یُری مالک ارض و سماء را لایق و سزاست که به جنود قویّه غالبه قادره قاهره قلم اعلی و خزائنش مدائن افئده و قلوب اولی الالباب را فتح نمود و عالم مرده را حیات تازه بخشید کلّما یتفکّر الوجود فی جوده و عظمته و سلطانه و ما ظهر من عنده و آیاته و بیّناته یجد نفسه متحیّراً حیرت اندر حیرت. من غیر جنود مصفوفه و اسباب ظاهره و اسلحه نافذه از اوّل ایّام تا حین به استقامتی که ارکان عالم از آن مضطرب کل را بما اراده الله باعلی النّداء دعوت فرمود

\*\*\* ص 226 \*\*\*

تا آنکه نور امر از افق هر بلدی علی قدر مقدور مشرق و ساطع جلّت عظمته و جلّ سلطانه لا اله غیره سبحانک یا اله الممکنات و مربّی الموجودات اسئلک بقدرتک الّتی استضعف عند ظهورها قدرة العالم و قوّة الامم بان تؤیّد اولیائک علی استقامة تضطرب بها افئدة العالم و علماء الامم ای ربّ تریهم حالوا بینک و بین عبادک قد منعوهم عن فرات رحمتک و بحر قربک ای ربّ اسئلک بجودک الّذی ما منعته غفلة عبادک و عصیانهم و طغیان من فی البلاد و اعراضهم بان تؤیّد خلقک علی الاقبال الیک و التّمسّک بحبل طاعتک و التّشبّث بذیل رحمتک انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت القویّ القدیر و بعد یا محبوب فؤادی دستخط‌های عالی متواتر و متوالی رسید الحمدلله حروفاتش مفرّح قلوب و کلماتش مبشّر نفوس نامه‌های اولیای الهی فی الحقیقه در رتبه اولیّه دریاق اکبر است از برای عالم وجود و نمودار کرم است ما بین عباد و رایت ذکر است لمن فی البلاد چه که مزیّن بود به نفحات حبّ محبوبنا و محبوبکم و محبوب من فی السّموات و الارض و هر یک به حضور فائز و جواب نازل ولکن شغل اعظم که نزد آن محبوب معلوم و مشهود است سبب و علّت تاخیر اجوبه گشته و این فقره نزد آن محبوب واضح و مبرهن است حین عرض اشراقات انوار آفتاب عنایت به شأنی ظاهر که این عبد فی الحقیقه از تحریر آن در آن حین عاجز روحی لعنایته الفداء و لذکره الفداء و لشفقته الفداء ولکن این عبد مدتی قبل جواب دستخط آن محبوب را شروع نمود از حق تأیید می‌طلبم بر ارسال آن به زودی و حال که بیست و پنجم شهر ربیع الاول است دستخط جدید عالی که تاریخ آن پانزدهم صفر بود رسید لله الحمد قلب را مجذوب و روح را مسرور نمود از بهجتش اثر کلّی ظاهر و بعد از مطالعه و مشاهده قصد مقام مالک اسماء و فاطر سماء نموده تلقاء وجه عرض شد و به شرف

\*\*\* ص 227 \*\*\*

اصغا فائز گشت قول الربّ تعالی و تقدّس **هو النّاطق فی ملکوت البیان** یا ورقا سدره منتهی در قطب فردوس اعلی به این کلمه علیا ناطق یا ملأ الارض قد فتح باب السّماء و اتی مالک ملکوت الاسماء ضعوا ما عندکم و خذوا ما عنده ایّاکم ان تمنعوا انفسکم عن ظهوره و بروزه و سلطانه سوف یحیط امره المبرم من فی العالم و ینادی المناد من الشّطر الایمن الملک لله الواحد المقتدر المختار طوبی از برای نفسی که فائز شد و عمل نمود و ویل لکلّ غافل مریب یا ورقا علیک بهائی و عنایتی قد ذکرناک بما سطع منه النّور فضلاً من عندنا علیک و انا الفضّال الکریم لله الحمد به استقامت فائزی و به ذکر و ثنا مشغول بحر ظاهر نور لائح آیات نازل بیّنات باهر مکلّم طور برعرش ظهور مستوی و صریر قلم و حفیف سدره مرتفع ولکنّ القوم فی ضلال مبین بگو ای عباد خود را محروم منمایید عنقریب کل به تبنا الیک یا اله العالمین ناطق و به رجعنا الی ساحة فضلک یا محبوب العارفین ذاکر جهد نمایید شاید از خزائن قلم اعلی قسمت برید و نصیب بردارید در جمیع اوان لئالی حکمت و بیان از او ظاهر ایّاکم ان تجعلوا انفسکم من المحرومین اولیای آن ارض طرّاً را از قبل مظلوم تکبیر برسان انّا نذکرهم بعنایتی و نذکّرهم بآیاتی و نبشّرهم بفضلی الّذی احاط من فی الملک و الملکوت البهاء المشرق من افق سماء ملکوتی علیک و علی من معک و یسمع قولک فی هذا الامر المبرم الحکیم و النّبأ العظیم انتهی. فی الحقیقه انسان متحیّر که به چه لسان شکر گوید و چگونه از عهده بر آید اگر جمیع اشیا و کثیب عالم انشا و قطرات بحار و اوراق اشجار کل لسان شوند از عهده بر نیایند و این عبد از قبل آن محبوب با کمال عجز شکر نموده و می‌نمایم و چون اذن فرموده‌اند البته به قبول مزیّن و به طراز فضل منوّر است و عریضه جناب آقا میرزا عبدالله خ ا بهاءالله در ساحت امنع اقدس اعلی عرض شد و یک لوح امنع اقدس از سماء مشیّت مخصوص ایشان نازل ان‌شاءالله از بحر

\*\*\* ص 228 \*\*\*

معانی کلمات الهی بنوشند و بنوشانند و به نار سدره مشتعل شوند اشتعالی که اعراض و اعتراض و انقلاب و حوادث و شبهات و اشارات او را فراموش ننماید این عبد هم خدمت ایشان تکبیر و سلام می‌رسانم و از حق جلّ جلاله از برای ایشان تأیید می‌طلبم انّ ربّنا هو المقتدر القدیر و بالاجابه جدیر و اختم القول بانّه لا اله الّا هو المیهمن القیّوم و هو الحقّ علّام الغیوب اولیای آن ارض را طرّاً تکبیر و ثنا و سلام عرض می‌نمایم و از برای کل می‌طلبم آنچه را که سبب اصلاح عالم و تربیت امم است امید هست جواب دستخط‌های متعدد ارسال شود البهاء و الذّکر و الثّناء علی حضرتکم و علی من معکم و یسمع قولکم فی امر ربّنا و ربّکم ربّ العرش العظیم و ربّ الکرسیّ الرّفیع. خ ادم فی 29 شهر ربیع الاولی سنه 1304.

مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

ت محبوب روح و فؤاد حضرت ورقا علیه بهاءالله الابهی ملاحظه فرمایند

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهی**

ایّام ایّام فرح جدید است چه که در مدینه عشاق عاشقی به کام دل رسید و بما هو المحبوب فائز گشت اگر چه در یک مقام حزن و مرثیه و نوحه است چه که مشاهده می‌شود عطش ظالمین الی حین ساکن نشده در هر یوم در لهیب تازه و شعله بی‌اندازه ملاحظه می‌شوند ولکن چون قاصدی قصد وطن اعلی نمود و عاشقی اراده فدا فرمود و به کمال میل و محبت از کأس فنا فی سبیل مولی البقاء نوشید نوشیدنی که ملائکه مقرّبین و کرّوبین هنیئاً مریئاً گفتند و از وراء ایشان لسان عظمت در عرش جلال به کلمه نعیماً نعیماً له ناطق این مقام مقام فرح اکبر و سرور اعظم است چه که عاشقی از مدینه عشاق فائز شد به آنچه که منتهی امل راجین و مقرّبین بوده و در این ایّام عرصه حضور مالک انام به ذکرش معطّر و به نور بیان منوّر ای کاش این کأس نصیب می‌شد و عنایتش عطا می‌فرمود آنچه را که به مخلصین و مقدّسین عطا فرموده له الحمد و الثّناء

\*\*\* ص 229 \*\*\*

و له الشّکر و العطاء لا اله الّا هو العلیّ الابهی یا محبوب فؤادی و بهجة قلبی دستخط حضرت عالی به مثابه شکوفه ربیع روحانی از سدره لوح رسید و مشاهده گشت کوثر محبة الله از هر کلمه آن جاری چه که عرف انقطاع و خلوص و محبّت مولی العالم و مالک القدم از آن متضوّع و منتشر نسئل الله ان یؤیّد قلمکم و خزینة حبّکم الّتی منها ظهر ما قرّت به العیون و تنوّرت به القلوب و بعد از ملاحظه و قرائت قصد افق اعلی نموده امام وجه بعد از اذن عرض شد قوله تبارک و تعالی یا ورقا علیک بهائی و عنایتی و رحمتی این ایّام ایّام دیگر است چه که عرف استقامت عالم را اخذ نموده و مسک بیان مجدّد از سدره بیان مقصود عالمیان متضوّع گشته عاشقان را شور دیگر بر سر و منجذبان را نغمه دیگر. نسیم فجر ظهور طور را مؤیّد نموده بر ندای آخر و جذبه اخری و رنّه احلی و غنّه ابهی این غنّه در مقامی مجدّد عالم و مفرّح امم است در این مقام لسان فضل به این کلمه علیا ناطق ثمره مبارکه قصد سدره منتهی نمود و ورقه طیّبه اراده فردوس اعلی. کلمه مبارکه کتاب به امّ الکتاب راجع و ندای قد ظهر الحق به سدره طور وارد این مقام را بیان به آخر نرساند و طیر ادراک در این هوا طیران نکند آنچه ذکر شد رشحی است از بحر محبت الله و در مقام دیگر لسان عظمت به این کلمه ناطق یا ورقا علیک بهائی و عنایتی انّ الثّعبان فاغرفاه و بلع مولاه سبحان الله ظلم به مقامی رسیده که عدل نوحه می‌نماید و صبر منصعق شده و اصطبار هزیمت نموده ولکن این تعدّی‌ها و ظلم‌های لاتحصی سبب و علت ظهور عدل اکبر است و این احزان وارده علّت فرح اعظم صاحبان بصر مشاهده می‌نمایند و نفوس مقبله ادراک می‌کنند سوف یطهّر الله الارض من دنس هؤلاء انّه هو الحاکم فی الآخرة و الاولی نامه جناب الف و حا علیه بهائی و عنایتی به اصغا فائز گشت و لحاظ مظلوم و طرف

\*\*\* ص 230 \*\*\*

محبوب به آن متوجّه لازال ندایش به اصغاء حضرت مقصود فائز. ید عنایت کبری و موهبت عظمی ظاهر فرمود از برای ایشان آنچه را که وصفش از مداد و قلم و ورق خارج است مخصوص ایشان اشجار منیعه لطیفه غرس شده چه مقدار از عباد که از اوّل ایّام و بعد اراده نصرت و خدمت نمودند و به آن فائز نگشتند و ایشان اراده نمودند و فائز گشتند و رسیدند به آنچه که امل مقرّبین و رجای مخلصین بوده یا ورقا قلم اعلی شهادت داده و می‌دهد فکّر فی عنایة الله و رحمته و قل لک الحمد یا مقصود العالم و لک الثّناء یا مولی الاسماء و لک البهاء یا محبوب من فی السّموات و الارضین اولیای آن ارض را از قبل مظلوم تکبیر برسان و به نفحات آیات منزله مرقومه از شمال حزن به یمین فرح جذب نما انّ ربّک هو الغفور الرّحیم و هو العلیم الحکیم قد حضر العبد الحاضر امام الوجه و عرض فی الحضور ما نادیت به الله ربّ الجود و مالک الوجود طوبی للسانک بما اقرّ و لقلمک بما اعترف و لقلبک بما اقبل نسئل الله تبارک و تعالی ان یؤیّدک علی اعلاء ما اراد و اظهار ما منع عنه من فی البلاد عالم متحیّر از این قوم غافل در هر حین دنیا ندا می‌نماید و خبر می‌دهد و می‌نماید مع ذلک کل محجوب و غافل الّا من شاء الله اولیای حق باید امروز به کمال صبر و اصطبار و سکون و وقار به نصرت حق مشغول شوند و به آنچه سزاوار است عامل قل لعمر الله یوم یومی است که قرون و اعصار نزد ظهورش خاضع و ساجد یا اولیاء الله و حزبه جهد نمایید که شاید اهل قبور را از رحیق مختوم بر انگیزانید امروز روز قیام است نه قعود ولکن قیام به حکمت و بیان است طوبی از برای نفسی که به اسم حق جلّ جلاله از کوثر بیانش ظاهر و باطن را از غبار ظنون و اوهام مقدّس نمود و به قلب پاک به شطر الله اقبال کرد او اگر در نوم باشد

\*\*\* ص 231 \*\*\*

عند الله قائم و شنوا و گویا است چه که جمیع ارکان و اعضا و شعراتش به محبّت حق ظاهر شده و از فضل و عنایتش قوّت اخذ نموده و بر خدمت ایستاده این قیام را ضوضاء عالم منع نکند و این لسان را زماجیر اهل امکان از بیان باز ندارد امام وجوه فرموده و می‌فرماید قد اتی الیوم و القوم فی نوم عجیب کذلک اظهر الشّمس ضیائها و نورها و البحر امواجه و السّدرة اثمارها و القلم آثارها انّا نکبّر فی هذا الحین من شطر السّجن علی اولیائی الّذین وصفهم الرّحمن فی الفرقان عباد مکرمون لایسبقونه بالقول و هم بامره یعملون و بما انزله الرّحمن فی هذا الحین اولئک عباد لاتضعفهم قوّة العالم و لاتمنعهم جنود الامم یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و هو المقتدر العزیز الحکیم البهاء المشرق من افق سمائی و الموج الظّاهر من بحر عنایتی و النّور اللّائح من افق غربی علیک و علی اولیائی هناک و علی کلّ ثابت مستقیم لا اله الّا هو الفرد الواحد العلیم الحکیم انتهی. سبحان الله جماد از نفحات بیان مالک ایجاد متحرّک و منجذب و مسرور ولکن انام کل محروم الّا من شاء ربّنا و ربّ العرش و الثّری جمیع عالم و احزاب امم از حق جلّ جلاله سائل و آمل که آذان به کلمه مبارکه یا عبدی و یا کلمه‌ای که عرف نسبت از آن متضوّع آید بوده و هستند و این ایّام که در هر حین کلمه مبارکه عبدی و ورقتی و ثمری و المتوجّه الی انوار وجهی و یا حبیبی و مریدی اصغا می‌نمایند التفات ندارند چه که از بحر دانایی محرومند و از مشاهده انوار ملکوت ممنوع مصباح عنایت امام وجوه روشن و منیر و تجلیات انوار آفتاب حقیقت از هر افقی ظاهر و مشهود جمیع عنایات الهی و عطایای صمدانی را گذارده‌اند و به اسماء عتیقه مشغول وهم را از برای خود سراج اخذ نموده‌اند و ظن را علاج استغفر الله العظیم از اعمال آن نفوس غافله و عقاید آن شرذمه مردوده زود است که ید اقتدار سبحات را

\*\*\* ص 232 \*\*\*

کشف نماید و حجبات را از میان بردارد آن حین معرضین به عذابی مبتلا که شبه آن را گوش نشنیده و چشم ندیده عمل این ایّام البته به سمع آن محبوب رسیده در ارض صاد ابن ذئب چه کرده و چه می‌کند قد سبق اباه فی الظّلم و الکفر و النّفاق و الاعتساف باری این خادم از حق جلّ جلاله مسئلت می‌نماید و عرض می‌کند و می‌طلبد آنچه را که سبب کشف احجاب و ارتفاع سبحات است انّ ربّنا هو القوّی القدیر و هو الفرد الواحد العزیز العظیم اینکه ذکر جناب کربلائی زینل علیه بهاء الله را فرمودند و همچنین اراده ایشان را بعد از عرض این فقره در ساحت عزّ احدیه این کلمه مبارکه از لسان عظمت جاری و نازل قول الرّبّ تعالی و تقدّس یا زینل علیک بهاءالله مالک العلل ولّ وجهک شطر البیت ثمّ اقبل الیه بانقطاع یتوجّه معک الموجودات کذلک اشرق نیّر البیان من افق ارادة ربّک الرّحمن انّه هو السّامع المجیب انّا اذنّاک فی ما اردت فی سبیل الله ربّک ربّ الارباب قل لک الحمد یا الهی بما هدیتنی و اذنت لی ما سئلت من عمّان جودک و کرمک تشهد ارکانی و جوارحی و ظاهری و باطنی بانّک انت الغفور الرّحیم انتهی. لله الحمد بعد از عرض شمس اذن از افق سماء مشیّت الهی مشرق و لائح نعیماً له و طوبی له این خادم خدمت اولیای آن ارض طرّاً سلام و تکبیر می‌رساند و از کل سائل و آمل که از برایش از حق تأیید طلب نمایند و توفیق بخواهند انّ ربّنا هو المقتدر علی ما یشاء یسمع و یری لا اله الّا هو السّامع البصیر مخصوص زائرین علیهم بهاء الله یعنی نفوسی که به حضرت الف و حا علیه بهاءالله الابهی منتسبند الواح بدیعه نازل و هر یک به طراز ختم مالک یوم الدّین مزیّن و منوّر صد هزار هنیئاً در این مقام قلیل است بل اقل حسب الامر باید

\*\*\* ص 233 \*\*\*

به حکمت تمسّک نمود ناس هم جاهلند و هم غافل در هر صورت مدارا لازم و حکمت الزم انتهی. فی الحقیقه جناب مخدوم مکرّم حضرت حاجی علیه بهاء الله الابدی در ایّام ظهور عمل نمودند آنچه را که اهل عالم از آن محرومند این شهادتی است که این خادم مکرّر به اُذن خود از لسان عظمت استماع نموده عرض دیگر آنکه نوّاب اشرف والا حضرت ولیعهد دولت الی حین بر حسب ظاهر داخل خون این طایفه نشده‌اند و این موهبت و عنایت حق جلّ جلاله است درباره ایشان ای کاش حضرت نوّاب والا به این فیض عظمی آگاه می‌شدند اگر یکی از مأمورین پاک‌طینت منصف عادل به این فقره ملهم شود و اظهار دارد بسیار خوب است چه که به توفیق و عنایتی که الی حین درباره ایشان شده آگاه می‌شوند و قدر این نعمت عظمی و عطیّه کبری را می‌یابند از حق تعالی شأنه می‌طلبیم حضرت ایشان را از این ظلم مبین حفظ فرماید و الحمد لله الی حین فرموده و بعداً هم می‌فرماید انّه علی کلّ شیء قدیر و بالاجابة جدیر. این امر را باید نفسی از غیر این حزب مؤیّد شود و بگوید انّه یلهم من یشاء ما یشاء هو العلیم الخبیر سبب شهادت حضرت معلوم علیه من کل بهاء ابهاه و من کلّ سناء اسناه در ارض صاد در این ایّام عدم فساد بوده چه که نفوسی که اراده فساد داشتند اراده ایشان طرد شد و به قبول فائز نگشت خود حق جلّ جلاله عالم است بر عنایات و عطایایش الحمد له و الثّناء له قد امر الکلّ بالاصلاح و منعهم عن الفساد و بالعنایة الکبری و عدم ظهور الضغینة و البغضاء انّه هو المقتدر علی یشاء لا اله الّا هو الحاکم العالم المیهمن القیّوم اینکه درباره دو کتاب مقدّس ذکر شده بود ایشان مأمور بودندکه جلدین را نزد آن حضرت بیاورند و آن حضرت نسخ متعدده از آن بردارند و بعد حضرت الف و حا علیه بهاء الله الابهی و هر یک از ثابتین مستقیمن اخذ نمایند آن دو مجدد در حضور قرائت شده و به تصحیح فائز از قبل این آیات

\*\*\* ص 234 \*\*\*

نزد هرکه باشد باید محو نماید چه که صحیح نیست و اینکه ذکر جناب نقاشباشی علیه بهاء الله الابهی و اراده ایشان را فرمودند در ساحت امنع اقدس عرض شد قوله تبارک و تعالی نعم ما اراد لله الحمد اثر و ثمر و عمل ایشان اَمام وجه حاضر فی الحقیقه این عمل ایشان لا عدل له است و الی ابد الآباد در کتاب الهی مخلّد گشته و اذن می‌دهیم معدودی از آن ابوالجمال و ابوالحسن را مخصوص آن جناب و یک دو نفر از اولیا بنگارد انّه من عنایت الله و فیضه الاعظم و عطائه الاکمل الاتمّ. البهاء من لدنّا علیه و علی ابنه و ضلعه و علی الّذین شهدوا بما شهد الله ربّ العرش العظیم معدود آن جائز اگر زیاد شود محبوب نه و وجهش معلوم است الحمد لله موفّقند و مویّد و همچنین طالبین و فائزین به آن. اغصان سدره مبارکه روحی و ذاتی و کینونتی لتراب قدومهم الفداء به کمال عنایت آن محبوب را ذکر می‌فرمایند و سلام و تکبیر می‌رسانند البهاء و الذّکر و الثّنا علی حضرتکم و علی من معکم و یسمع قولکم فی هذا الامر الاعظم العزیز الممنوع. خ ادم فی 27 ربیع الثّانی سنه 1206.

مقابله شدمنشی محفل : یدالله رفعت

سرور مکرم جناب ورقا علیه به لحاظ انور ملاحظه فرمایند

**هو الامنع الاقدس الاظهر العلیّ الابهی**

الحمد لله المقدّس عن الاسماء و المنزّه عمّا یذکر به اهل الانشاء و المتعالی عمّا یصفه اهل مدائن البقاء تعالی الّذی شهد کلّ ذی علوّ بعلوّه و ارتفاعه و کلّ ذی سموّ بامتناعه و اجلاله و کلّ ذی قدرة بسلطان عظمته و اقتداره و کلّ ذی تقدیس بعزّ تقدیسه و کلّ ذی تنزیه بجلال تنزیهه و هذا فی مقام الّذی یستوی سلطانه علی عرش الاسماء و یتجلّی شمس ظهوره علی عالم الانشاء و الّا اَیْن اَین و المقام الّذی حقیقة الاذکار عاجزة عن الصّعود فی هواء ذکره و

\*\*\* ص 235 \*\*\*

کینونة الاوصاف مقطوع الجناح مطروحة فی بیداء نعته اَین مقام الاسماء و المحضر الّذی خجل التّسبیح من ان ینسب الی ساحته و یستحیی التّنزیه ان یقع فی مقام اشارته تعالی تعالی عمّا ذکره الذّاکرون و وصفه الواصفون و وحّده الموحّدون و عرفه العارفون قد نطق لسان عظمته فی ملکوت نفسه سبحانه و تعالی عمّا یصفون نفسی لحبّکم الفداء دستخط مختصر عالی که عوالم نامتناهی محبّت و وداد در او مطوی و مکنون بود و از طریق حدبا ارسال داشته بودند این عبد به مشاهده آن فائز گشت حمد خدا را که به نعمت صحّت فائزند و شمس محبّة الله از افق قلب منیر طالع و مشرق اگر چه سبحات غافلین و اشارات جاهلین حائل است ولکن حمد محبوب آفاق را که بوارق ابصار حدیدۀ نفوس ثابته مستقیمه پرده‌های نور را سوخته و اشراقات و تجلّیات شمس ظهور عالم را احاطه نموده به شأنی که هر بی‌بصری اگر اراده نماید من غیر ستر و حجاب انوار ساطعه افق ظهور را مشاهده کند اگر نفسی الیوم محروم ماند این احتجاب و عدم طلب خود او بوده که نخواسته از بحر فیوضات نامتناهی الهی مرزوق گردد و الّا این ظهور اعظم نه به شأنی ظاهر است که اقلّ من آن مجال توقّف از برای اهل عالم باقی ماند باری اگر این عبد بخواهد ذکر این مقامات نماید شاید که این عریضه نرسد چه که مسافرین همین حین عازمند مرقوم فرموده بودند که دو عریضه از این عبد رسیده این قدر آن محبوب بدانند که هر نفسی عازم شده این عبد زحمت داده به هیچ وجه در این فقره قصور نشد تا حال زیاده از ده عریضه این عبد معروض داشته نمی‌دانم به آن محبوب نرسیده یا قسم دیگر شده و تفصیلات ارض سجن کما فی السّابق باقی. ظاهر آن بر حسب ظاهر ساکن و باطن آن کما قال الله در حرکت و انقلاب و همچنین مسافرین متتابعاً مترادفاً متوالیاً از جمیع

\*\*\* ص 236 \*\*\*

جهات در هر یوم من غیر اذن وارد این عبد خجلت می‌برد که عرض نماید نمی‌دانم این مقدار آیات محکمه مبرمه که از سماء امر الهی در نهی این فقره نازل شده چه حمل می‌نمایند که من غیر اذن توجّه می‌کنند نسئله تعالی بان یوفّقنا و یذکّرنا بان لانأخذ امر الله لهواً و لعباً و تکون من عباده الّذینهم بامره یعملون. یکی از اشراقات حرکت باطنیّة این ارض آنکه دو ابن جناب استاد باقر نجار علیه و علیهما بهاءالله به انفطار واپور نار که به جهة آرد ترتیب داده بودند به افق اعلی صعود نمودند در آن مرّة اخری ضوضاء کبری ظاهر فی الحقیقه ضوضائی که در اول ورود سجن اعظم اخبار به آن فرموده بودند و بعد از سنین معدوده ظاهر گشت همان قسم آن یوم در آن تجدید شد این عبد یقین نمود اینکه جمال قدم لازال می‌فرمودند که هنوز انقلاب این ارض ساکن نشده و باطن آن در حرکت است وعده الهی این بوده و منقضی شد بعد از وقوع حادثه مکرّر اصغا شد که هنوز اضطراب این ارض ساکن نشده معلوم شد که از بعد باید ظاهر شود مع آنکه حال در کمال راحت و رفاهیت از برای احبای ارض سجن مشهود است و مأمورین هم کمال دوستی و محبّت اظهار می‌نمایند مع ذلک می‌فرمایند هنوز ساکن نشده انّه لهو العلیم بما ظهر و یظهر و انّه لهو الغالب المقتدر العزیز القدیر مستدعی از آن حضرت که جمیع دوستان و آقایان آن ارض را و همچنین جمیع منتسبین آن حضرت را از جانب این عبد فانی تکبیر بدیع منیع و عرض خلوص محض ابلاغ نمایید البهاء علی حضرتک و علی من معکم و علی الّذین آمنوا بالله المهیمن القیّوم. خ ادم 9 ذی قعده سنه 1393. مقابله شدمنشی محفل: یدالله رفعت

ت سرور مکرّم جناب ورقا علیه 669 الابهی ملاحظه فرمایند

**هوالله تعالی شأنه العظمة و الکبریاء**

\*\*\* ص 237 \*\*\*

الحمدلله الّذی تجلّی علی الممکنات بالاسم الّذی به استفرح الملأ الاعلی و طارت افئدة مظاهر الاسماء و به نطق العشّاق روحی لنفسک الفداء و هدرت حمامة القدس علی السّدرة المنتهی الملک و الملکوت ثمّ القوّة و اللّاهوت ثمّ ممالک الانشاء لاسمک الفداء یا سلطان الاسماء ثمّ نطق لسان العظمة بین الجواء تالله الحق قد اتی ما انجذبت به الذّرات و انّه لهو الّذی لم‌یزل کان مکنوناً مااطّلع به الّا نفسه المهیمنة علی من فی السّموات و الارضین الحمد لله الّذی قد جعل البلاء مفتاحاً لجنّته العلیا و بذلک فرّ من کان من اهل الهوی و اقبل اهل البهاء الّذین نبذوا الدّنیا و اخذوا ما ینفعهم فی الآخره و الاولی تعالی ربّنا الکریم و تعالی فضله العمیم و تعالی ما یذکر به و ما یوصف به و ما ینعت به انّه لهو الفرد الّذی کان مقدّساً عن الافراد و المبیّن الّذی کان منزّهاً عن البیان نشهد انّ ملکوت البیان یطوف حوله و یسجد عند ندائه و یخضع عند ظهور برهانه نشهد انّه لا اله الّا هو المقتدر العلیّ العظیم. نفسی لحبّک الفداء دو مکتوب که از افق محبت آن جناب اشراق نموده بود فرح‌بخش خاطر فانی گردید ولکن چون مشعر بر بلایای وارده و رزایای متتابعه و مصائب متنازله بود به شأنی حزن روی نمود که ذکر آن از قلم این عاجز بل از قلم هر محبّی محال بوده و خواهد بود نسئل الله بان یوفّقکم و یؤیّدکم فی کلّ الاحوال و یقدّر لکم ما هو خیر لکم انّه لهو المقتدر القدیر اگر چه ذکر بلایای آن جناب سبب احزان لاتحصیه شد ولکن عزّ من قال کلّ مصیبة فی رضاک سرور و کلّ حزن فی هواک فرح و کلّ بلاء فی حبّک راحة و کلّ شدّة فی ایامک رخاء و کلّ سمّ فی نصرة امرک دریاق و کلّ مرّ فی خدمتک شهد فائق لعمر الله ذره‌ای از آنچه بر آن جناب وارد شده از صفحه ابداع محو نشده و نخواهد شد هنیئاً لک بما شربت کأس البلاء فی حبّ ربّک مالک الاسماء

\*\*\* ص 238 \*\*\*

ان‌شاءالله به عنایات الهیّه عنقریب مطلع ذکر بریّه و مصدر امور کلّیه خواهید بود انّه لهو الّذی یقدّر لمن یشاء ما یشاء انّه لهو الفرد الخبیر و این عبد کمال تأسّف را داشته چه که موفّق به جواب آن جناب نشد و این نه از اهمال و کسالت این عبد بوده بلکه از عدم وجود قاصدین شده در این ایّام چون محبوبین اعزّین جناب آقامیرزا حیدرعلی و جناب آقامیرزا محمد حسین علیهما بهاءالله الابهی عازم بودند به عرض این عریضه جسارت رفت ان‌شاءالله در کلّ احوال به حکمت و بیان به ذکر مقصود عالمیان ذاکر باشید که شاید نفوس غافله میّته به بحر حیوان توجّه نمایند دیگر از احوالات این ارض بخواهید امورات عجیبه غریبه در آن حادث شده البتّه به سمع مبارک خواهد رسید در جمیع الواح و صحف و زبر و کتب جمیع احباب را به دیانت و امانت و صداقت و علوّ همّت و عدل و انصاف امر فرمودند چنانچه جمیع احبای الهی بر آنچه عرض شد شاهد و گواهند مع ذلک اموری احداث شده که این عبد از ذکر آن حیا می‌نماید قد تکدّر ذیل المنیر اگرچه رفع این امور به کلمه‌ای من عندالله معلّق است ولکن حزن این عبد از آن است که باید امثال این نفوس به کمال امانت و دیانت و صداقت ما بین ارض ظاهر شوند تا جمیع از تجلیات شموس انقطاع منوّر گردند چه که نفوسی که الیوم فی الحقیقه به افق اعلی ناظرند و به ذروه علیا واصل مطالع صفات حسنه و مشارق اعمال طیّبه و مصادر افعال راضیه مرضیّه‌اند نسئل الله بان یوفّقنا علی ما یحبّ و یرضی در جمیع صباح و مساء و لیالی و انهار قلم اعلی به کمال رأفت و رحمت و شفقت و عنایت این عباد را به آنچه خیر است از برای خود ایشان دعوت می‌نماید مع ذلک اکثری غافل و به هواهای خود مشغول باری این امور هم از شرایط سجن است چه که وقتی این عبد از لسان اقدس استماع نمود که فرمودند اگر چه حق جلّ جلاله و عظم کبریائه ارض سجن را مبدّل فرمود و باب آن را

\*\*\* ص 239 \*\*\*

مفتوح نمود ولکن گاهی احداثاتی در آن یافت می‌شود تا ذکر سجن و اشارات آن محو نشود انّ فی ذلک لآیات للعارفین اشهد کلّ ما نطق به لسان العظمة یظهر و لا مردّ له ایّامی که سوره رئیس نازل شد ذکر دولت علیّه و ما فعل و ما یرد علیه مشاهده گشت جمعی متحیّر که این چگونه واقع می‌شود صدق الله العلیّ العظیم حال این ایّام باید سوره مبارکه را تلاوت نمود تا بر قدرت و عظمت امر الهی اطّلاع حاصل شود و کل شهادت دهند بانّه لهو المقتدر العالم الخبیر الحکیم و همچنین لوح پاریس که ابداً نفسی ادراک نمی‌نمود که امر به این بزرگی چگونه ظاهر می‌شود چنانچه شخصی به خود این عبد ذکر نمود که هرگز گمان نمی‌رود مثل ناپلیون معزول شود و یا تمام گردد ایّامی نگذشت مگر آنکه آفتاب کلمه الهی اشراق نمود و آنچه در آیات نازل کلمه به کلمه و حرف به حرف ظاهر شد و جمیع را مشاهده نمودند مع ذلک باز اکثری غافل و نائم بلکه میّت ملاحظه می‌شوند و این عبد هم در کل احوال ممنوع است از ذکر بعضی امورات مستوره لو یأمرنی بکشفها لیشهدنّ الکلّ انّه لا اله الّا هو المقتدر المتعالی العزیز العلیم عرض دیگر آنکه اگر چه این عبد نظر به عدم وجود قاصدین در ارسال عرایض تأخیر نمود ولکن آن جناب هم مدّت‌ها است که خبری از ایشان نرسیده مع آنکه حال از جمیع بلاد ایران رأساً مکتوب با پوسته می‌آید ان‌شاءالله بعدها بر خلاف سابق هم بنده سبب زحمت شوم و هم آن حضرت علّت سرور عرض دیگر آنکه خدمت احبای الهی یعنی نفوسی که از بحر محبّت نوشیده‌اند و به افق عنایت ناظر و متوجّهند از قول این فانی تکبیر برسانید و ذکر نمایید امروز روز ذکر الهی است و امروز روز خدمت و نصرت است وقت را از دست نباید داد و مقصود از خدمت و نصرت ذکر حق است به حکمت و بیان که شاید حروفات

\*\*\* ص 240 \*\*\*

متفرّقه عالم بر هیکل واحده مجتمع شوند و آن کلمه سبب تمامیّت و تزئین کتاب ابداع گردد بگویید ای اوراق سدره گوش مترصّد است که از هبوب اریاح ایّام الهی صدای حرکت و اهتزاز شما را اصغا نماید و مقصود از حرکت و اهتزاز گمان نرود که نزاع و فساد و جدال است لا و نفسه الحق این ظهور غیر ظهورات است و این ایّام غیر ایّام باید ان‌شاءالله نفوس مستقیمه مقدّسه بالغه به شأنی ظاهر باشند که جمیع عالم از چشمه‌های شیرین محبّت ایشان و مودّت ایشان قسمت برند و این چشمه‌ها چون به اسم حق جاری شده باید از خریر آن ندای جانفزای انّه لمحبوب العالمین استماع شود از حق می‌طلبیم که شاربان رحیق عرفان را مؤیّد فرماید تا جمیع ناس را به حق دعوت نمایند و سبب تشتّت و اختلاف نشوند و آنچه در کتاب اقدس از قلم اعلی جاری شده به آن عامل گردند از خودبینی که فی الحقیقه مایۀ نیستی و دوئی است بگذرند و به ذکر هست مطلق مشغول شوند تا مشرکین مجال اعراض و اعتراض نیابند ای آقایان من الیوم اختلاف سبب ضرّ امرالله بوده و خواهد بود ضعوا انفسکم و خذوا الله وحده کذلک امرکم محبوبکم الابهی یشهد بذلک هذا العبد و الّذین اقرّوا و اعترفوا بانّه هوالله المقتدر الفرد الواحد العزیز الحمید و دیگر آنکه جمیع طائفین و نفوس مجتمعه که هر کدام از شطری آمده‌اند طرّاً به ذکر آن جناب مشغولند فی الحقیقه از صمیم قلب تکبیر می‌رسانند انّه لهو الشّهید العلیم البهاء ثمّ الکبریاء علی حضرتکم و من معکم و الّذین فازوا و ایقنوا بلقاء ربّهم العزیز المنیع. خ ادم فی 19 ج ا 95. مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

\*\*\* ص 241 \*\*\*

ی سرور معظّم جناب حاجی ملّا مهدی علیه بهاء الله به طرف انور مشرّف فرمایند

**بسم الله الاقدس الامنع الاعظم الاجلّ الابهی**

الحمدلله الّذی اظهر من ظهر لما ظهر بما ظهر فی ما ظهر و لم‌یزل کان مقدّساً من ان یرتقی الی بساط قدسه ذکر الاکیسیْن او یصعد الیه من الایس و اللّیس عمّا نطق بهما اصحاب الحزبین فلمّا اراد ان یبشّر العالم بالسّرّ الاعظم قد اظهر من استقرّ علی عرش التّثلیث لیبلّغ النّاس السّرّ المکنون و الکنز المخزون الّذی ظهر علی هیکل التّربیع انّه قد کان بسلطان تقدیسه مقدّساً عن ذکر من فی الابداع و انّه لمربّع الّذی لایستمدّ فی الظّاهر و لا فی الباطن الّا بنفسه المهیمنة علی العالم و انّه لو یذکر بالعظیم لایُذکر معه الاسماء فی الرّتبة الاولی و به ظهر الالف القائم بین الحرفین و قضت ما ظهر بالحرف الاوّل و تحقّق حرف الثّانی اذاً انبسطت سماء اخری بعد انطواء سماء الاولی تبارک الّذی ینطق فی قطب الابداع و ینادی من فی الاختراع فی کلّ الاحیان انّه لا اله الّا هو المقتدر المتعالی العلیّ العظیم اصلّی و اسلّم علی اوّل بحر منه ظهرت لئالی الحکمة و البیان و جواهر العلم و التبیان و اوّل نور اشرق من افق کان مقدّساً عن الآفاق و ماعرفه احد الّا من انقطع عمّا سواه و وفی بالمیثاق فی یوم الطلاق و بعد قد تشرّف الخادم الفانی بکتاب حضرتکم الّذی کان مزیّناً بثناء الله و ذکره و وجدت منه ما تضوّعت به نفحات محبّتکم و فوحات مودّتکم قرأته الی ان بلغت مقام الّذی ناجیت به الله ربّنا مالک الوری صعدت به الی الغایة القصوی مقرّ عرش ربّنا الابهی و عرضت ما فیه لدی العرش اذاً ابتسم ثغر المحبوب و نطق بما لایحصیه کلّ الوجود من الغیب و الشّهود و القی علی حضرتک بعض ما حفظته لتفرح بالطاف ربّنا العلیّ الحکیم

\*\*\* ص 242 \*\*\*

عرض می‌شود آنچه از آیات منزلات که بعد از عرض مناجات آن جناب از سماء مشیّت مالک اسماء و صفات نازل و این عبد موفق بر تحریر آن شد در ورقه علیحده ثبت و ارسال شد و از این آیات محکمات بدایع الطاف الهیّه و ظهور عنایات ربّانیه در حقّ آن جناب کالشّمس واضح و مبرهن است بل اظهر منها این قدر عرض می‌شود که همیشه آن جناب لدی العرش مذکور بوده‌اند و شموس عنایت و الطاف به شأنی مشرق که این عبد قادر بر تحریر و ذکر آن نبوده و نیست چنانچه جناب امین علیه بهاء الله و سائرین از اهل آن ارض بهاء الله علیهم بر این مطلب شاهد و گواهند چه که مخصوصاً از شما سؤال می‌فرمودند و اظهار عنایت می‌نمودند و در جمیع سنین مخصوص آن جناب لوح منیع نازل و ارسال شده آنچه نرسیده قاصدین نرسانده‌اند یشهد بخدمتکم و قیامکم علی امر الله کلّ الاشیاء نسئل الله بان یوفّق حضرتکم و یؤیّدکم کما ایّدکم و یرزقکم خیرالدّنیا و الآخرة انّه ولیّ الّذین نطقوا بثنائه بین العالمین دیگر این عبد چه ذکر نماید که قابل آن حضرت باشد حق منیع شاهد و گواه است که در مشاهده کتاب آن حضرت به شأنی فرح و سرور دست داد که از شرح آن کما هو حقه عاجز بوده و هستم ان‌شاء الله همیشه ایّام به اثر قلم آن جناب فائز و مسرور گردیم. یاد یاران یار را میمون بود و دیگر آنکه در این ایام مکتوبی از جناب مخدوم‌زاده علیه بهاءالله رسید اسامی چندی مرقوم فرموده بودند به ساحت اقدس عرض شد مخصوص ایشان و سایر اسامی طرّاً الواح بدیعه منیعه از سماء عنایت الهیّه نازل و ارسال شد طوبی له بما فاز حسن مآب و اینکه از عبارت جناب سیّد علیه من کلّ بهاء ابهاه سوال فرموده بودند در ساحت اقدس عرض شد فرمودند یا مهدی انّ قلمی الاعلی لایحبّ ان یتحرّک علی ما رقم من قبل انّک تفکّر تعرف مقصوده ما فیه من الاشارة و الاستعارة انّه ما اراد الّا ذکر هذا الظّهور الاعظم الّذی احاط اشراقه العالمین انتهی.

\*\*\* ص 243 \*\*\*

ان‌شاءالله همیشه اوقات به ذکر الله مشغول باشید و به عنایتش فائز تشتّت اسباب ظاهره ان‌شاءالله به عنایت رحمانیّه به اجتماع مبدّل خواهد شد انّه لهو المعطی الباذل الکریم انّما البهاء علیکم و علی من معکم من کلّ صغیر و کبیر. خ ادم 66 . مقابله شد منشی محفل : یدالله رفعت

الذّاکرة بذکر الله و النّاطقة بثنائه خاله

**هو الله تعالی شأنه العظمة و الکبریاء**

طوبی لورقة حرّکتها اریاح عنایة ربّها الرّحمن علی سدرة العرفان کیف شاء و اظهر منها فی حبّ ربّها ما یبقی به ذکرها فی الوری انّه لهو المقتدر علی ما یشاء البهاء علیکم یا والدتی بما آمنت بالله و استقمت علی امره و کنت فی حبّه من الثابتات یا والدتی قد بلغ الی الخادم کتابک الّذی کان رأسه مزیّناً باکلیل اسم الاعظم و هذا عنوانه بعد ذکر هذا الخادم شوقمندم دردمندم مستمندم خوفمندم الی آخر یشهد هذا الخادم بانّک لم‌تزل کنت مذکورة منظورة حاضرة قریبة معزّزة راضیّة مرضیّة مخلّدة فی جنّة رضاء ربّنا الرّحمن و مغفورة عن کلّ الخطایا بما اقبلت الی الله الغفور الکریم و بعد نامه را بتمامه تلقاء عرش احدیه معروض داشتم شمس عنایت و الطاف عن افقها مشرق و ظاهر و لوح بدیع منیع از سماء فضل ربّ العالمین مخصوصاً نازل بعد از زیارت لوح مبین مشاهده فضل الهی را می‌نمایید و به لسان ظاهر و باطن ناطق می‌شوید روحی لبدایع الطافک الفداء یا محبوب العالمین و مقصود العارفین و یا من فی قبضة اقتدارک ملکوت السّموات و الارضین و الحمدلله ربّ العالمین. خ ادم 66. مقابله شدمنشی محفل : یدالله رفعت

تا حضرت محبوب روح و فؤاد جناب ورقا علیه بهاء الابهی ملاحظه فرمایند

\*\*\* ص 244 \*\*\*

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهی**

حمد و ثنا مقصود عالمیان را لایق و سزاست که به حروف ابواب بیان را گشود و به کلمه مقصود را آشکار فرمود جلّت قدرته کنوز معانی را در قمیص الفاظ مستور داشت و مقرّبین و مخلصین را به آن راه نمود امروز بحر معنی در هر لفظی موّاج و آفتاب برهان از افق هر کلمه‌ای مشرق و لائح حدّ قلَم از ذکر این مقام قاصر و مقامش بسی کوتاه به لسان منتهی نشود و بیان به آن نرسد **الها مقصودا معبودا کریما رحیما** در هر شیء آیت کرمت مشهود و آثار جودت موجود رحم فرما طالبان را به مطلوب برسان و قاصدان را به مقصود راه ده عبادت اگر چه غافلند ولکن ضعیفند اگر چه بعیدند ولکن آملند حجبات اوهام منع نموده و سبحات ظنون از تقرّب محروم ساخته ای کریم به کرمت نظر فرما و به آنچه سزاوار بخشش تو است عمل نما مشتی عظام را از روح تازه بدیع ممنوع منما و قبضه‌ای خاک را از مقرّ پاک بی‌نصیب مگردان تویی فضال و تویی غفّار و تویی مقتدر و توانا. و بعد یا محبوب فؤادی امشب که شب یازدهم شهر شوال است نامه آن حضرت رسید و همچه اتفاق افتاد که در حضور گشوده شد و معروض گشت هذا ما نطق به لسان مقصودنا فی الافق الاعلی قوله عزّ بیانه و جلّ برهانه یا ورقا علیک ذکری و ثنائی و فضلی و رحمتی و بهائی طوبی لهیکلک بما اخترت له ثوب العبودیّة لله الحقّ لعمر الله اخترت ما اختاره الله لک من یعرفها و یعرف مقامها یتمسّک بها و یقوم علی خدمة الامر و ینطق بما یقرّب النّاس الی الله ربّ العالمین قد نطقت بالحقّ و انزلنا لک ما انجذبت به الاشیاء جزاء عملک و ذکرک ربّک ربّ العرش العظیم انّا اجبناک قبل ذکرک

\*\*\* ص 245 \*\*\*

و بعده و فی هذا الحین الّذی لاحت کلمة الله من هذا الافق المبین و انزلنا لکلّ اسم ذکرته ما شهد بعنایتی لک و فضلی علیک انّ ربّک هو الغفور الرّحیم بشّر اولیائی من قبلی و ذکرّهم بما یقرّبهم و انا الفضّال القدیم قد سبقت رحمتی عبادی و احاطت عنایتی من فی السّموات و الارضین یا ایّها النّاظر الی الوجه اشکر الله ربّک فی کلّ الاحیان انّه انزل لک ما لو یلقی علی التّراب لینطق و علی العظام یتحرّک و یقوم و علی الاموات ینطق باذن الله ربّک ربّ العالمین کذلک انزلنا مائدة البیان فضلاً من عندنا و ارسلناها الیک و نسئله تعالی ان یوفّقک فی کلّ الاحوال و یؤیّدک علی نصرة امر هذا المظلوم الغریب قد قرء العبد الحاضر کتابک نشهد انّک اقبلت فی اوّل الایّام و سمعت ما نطق به لسان الکبریاء و رأیت افقه الاعلی و صریر قلمه العزیز البدیع الّذی به انجذب الملأ الاعلی و سکّان الفردوس الّذین استبشروا بذکر نبأی العظیم و اتّخذوا لانفسهم سبیلاً الیه و فازوا بما لافاز به احد من قبل ولکنّ القوم اکثرهم من الغافلین ندایت را شنیدیم لله الحمد به رضا فائز شدی و از نامه‌ات عرف مبارک عبودیّة خالصه متضوّع انّها فازت بالقبول و ذکرها المظلوم بذکر لایبدّله بشیء من الاشیاء و لاتستره کلمات المعرضین از حق بطلب جمیع مبلّغین را فائز فرماید به آنچه که الیوم سزاوار است از قبل مظلوم کل را بشارت ده و به حرارة محبّة الله مشتعل نما شاید فائز شوند به آنچه که از برای آن خلق شده‌اند لله الحمد بعضی از اولیا در آن ارض و اطراف آن فائزند به آنچه که لدی الله مقبول و مذکور است هنیئاً لهم. البهاء الظّاهر اللّائح من افق سماء عنایتی علیک و علی ابنائک و علی الّذین یسمعون قولک فی امر الله المهیمن القیّوم انتهی. این کرّه بسیار خوب واقع شد چه که

\*\*\* ص 246 \*\*\*

این عبد قصد افق اعلی و ذروه علیا نموده بود غلام الله وارد و چند نامه به این عبد داد در دست بود حین ورود حسب الامر نامه‌ای که از آن محبوب فؤاد بود در همان حین قرائت شد و به شرف اصغا فائز گشت و همان حین جواب از افق سماء اراده مالک رقاب نازل جلّت عنایته و عظم سلطانه از امواج بحر بیان مراتب و مقامات عنایت و فضل و جود واضح و معلوم است روحی لعنایته الفداء اینکه درباره مخدوم مکرّم حضرت الف و حا علیه بهاء الله الابهی مرقوم داشتند بعد از عرض در ساحت امنع اقدس اعلی این کلمات عالیات نازل قوله تبارک و تعالی یا الف یا حاء علیک بهاء الله مالک الاشیاء و مولی الوری خطائی که گمان نمودی سبب ظهور عطا شد و این کلمات عالیات از افق اعلی مخصوص آن جناب نازل در هر کلمه‌ای بحر عنایت مستور و آفتاب فضل مکنون آنچه را عمل نمودی مطابق حکمت بوده و به حکمت مأموری یا الف و حا قسم به آفتاب بیان از برای تو مقدّر شده آنچه که طیر خیال از بلوغ به آن عاجز و قاصر است به نعمت عرفان فائز شدی و از مائده بیان نصیب برداشتی و مؤیّد شدی بر اقبال و عمل فی سبیل الله ربّ العالمین اشکره بهذا الفضل الاعظم و قل لک الحمد بما ذکرتنی مرّة بعد مرّة و انزلت لی ما لایأخذه الزّوال بدوام اسمک الفضّال انتهی. فی الحقیقه فائز شدند به آنچه که اکثر اهل عالم از آن محروم و ممنوعند یکی از حسنات آنکه ابناء از قبل و بعد فائز شدند به آنچه که در کتب الهی مذکور و مسطور است در این ایّام مبارک ابنین علیهما بهاء الله مع نفسین علیهما 669 در سجن وارد و به شرف اصغاء و مشاهده و حضور فائز این مقام مقامی است که غیر حق جلّ جلاله بر عظمتش علی ما هو علیه آگاه نه اینکه درباره جناب کربلائی زینل علیه بهاء الله مرقوم داشتند بعد از عرض نیّر اذن از افق اراده مشرق له الفضل و

\*\*\* ص 247 \*\*\*

العطاء و له الذّکر و البهاء این ایّام رئیس جدیدی در این بلد وارد اگر چه الی حین جز معروف امری ظاهر نه انّ الله ربّنا یعلم فی سرّه و قلبه و هو العلیم الخبیر و اینکه درباره جناب آقا سیّد محمّد علیه بهاءالله مرقوم داشتند بعد از عرض یک لوح امنع اقدس مخصوص ایشان نازل و ارسال شد لیجد منه عرف الله المهیمن القیّوم و همچنین مخصوص جناب آقا رضا و آقا محمّد صادق علیهما بهاءالله بعد از عرض در حضور دو لوح امنع اقدس از سماء فضل و عطا نازل لیقرّبهما الیه و هو العطوف الغفور یا محبوب فؤادی نور امر از کلّ جهات ساطع و لائح و نار در سدره مبارکه ظاهر و مشتعل و بحر بیان در قطب امکان به کمال اوج ولکن طالب مفقود آیا سبب منع چه بوده و چیست اهل عوالم عدل و انصاف کلّ متحیّر چه که ظاهر شده آنچه که شبه و مثل نداشته در هر حین بحری از آیات نازل و فرات فضل و عطا از یمین عرش جاری و قوم حول غدیر منتن طائف. این خادم در لیالی و ایّام به ذیل مالک انام متشبّث که شاید مردگان را کأس بقا بخشد و غافلان را آگاه فرماید و جاهلان را به بحر علم راه نماید انّ ربّنا هو المقتدر علی ما یشاء و هو الآمر الحاکم العلیم الخبیر اینکه درباره حبیب روحانی جناب آقامیرزا عبدالله علیه بهاءالله و عنایته مرقوم داشتند لله الحمد لازال ذکرشان در ساحت امنع اقدس بوده و هست آن محبوب فؤاد در هر کرّه ذکرشان را به ساحت اقدس عرض نموده‌اند و همچنین جناب آقا علی حیدر علیه بهاءالله و بعضی از اولیای ارض طا ذکر ایشان را نموده و می‌نمایند اینکه در ذکر الواح مبارکه مرقوم داشتند درست عمل شده لله الحمد به جناب آقا میرزا عبدالله خ ا رسید یسئل الخادم ربّه بان یؤیّده علی ما یبقی به ذکره انّ ربّنا الرّحمن هو الفیّاض الکریم اینکه در باب عیال حبیب روحانی علیه بهاءالله مرقوم فرمودند بعد از عرض امام وجه این کلمات عالیات از مشرق بیان مشرق قوله تبارک و تعالی یا ورقا علیک

\*\*\* ص 248 \*\*\*

بهاءالله مولی الوری نظر به مصلحت امور ظاهره و فی الجمله آسایش رجوع اهل نزد جناب ع ب علیه بهاءالله خوب است ولکن کَوْن آن جناب در ارض تا احبّ و احسن در هر حال در این امورات امر به مشورت شده آنچه ظاهر شود عمل به آن لدی الله مقبول انتهی. و اینکه درباره حبیبان روحانی جناب آقا میرزا سلیمان و جناب آقا میرزا مهدی علیهما بهاءالله مرقوم داشتند صد هزار بار شکر مقصود عالم را که ایشان را موفّق فرمود و بر هجرت مؤیّد نمود قاصدین شطر السّجن توجّه کردند لدی الله مذکور بوده و هستند قال و قوله الحق انّ الّذین هاجروا فی سبیل الله ربّهم و اقبلوا الی الافق الاعلی انّهم من اهل البهاء و اصحاب السّفینة الحمراء علیهم رحمة الله ربّ العالمین و بعد از عرض ذکر ایشان در ساحت امنع اقدس دو لوح مبارک مخصوص ایشان نازل و ارسال شد ان‌شاءالله به بشارت این عنایت کبری به فرح اکبر فائز شوند لله الحمد این ایّام مهاجرین در هر یوم فائز و عرف وحی در کل حین متضوّع فائز شدند به آنچه که شبه و مثل نداشته و ندارد سعیهم مشکور و اعمالهم مبروره و حضورهم و زیارتهم مقبوله دیگر آن محبوب روحانی باید این بشارت را به ایشان برسانند چه که این کلمه از لسان عظمت شنیده شد علوّ مقام و سموّش نزد آن حضرت معلوم و واضح است یکی از ابنین که بر حسب ظاهر به اذن فائز نبود محبوب فؤاد جناب امین علیه بهاء الله الابهی دستخطی به این عبد ارسال داشته‌اند و در آن اذن طلب نموده‌اند و بعد از عرض در ساحت اقدس به طراز قبول و اذن فائز گشت هنیئاً لابیهما و امّهما و للّذین فازوا بعنایة الله ربّنا و ربّکم و مقصودنا و مقصودکم و مقصود من فی السّموات و الارضین اولیای آن ارض طرّاً مذکورند و این عبد از حق جلّ جلاله می‌طلبد کل را به نور استقامت و نار محبّت در هر حین منوّر و مشتعل فرماید اوست قادر و توانا و مالک الآخرة و الاولی مراسله محبوب مکرّم حضرت الف و حا

\*\*\* ص 249 \*\*\*

علیه بهاء الله الابهی که به خطّ آن حضرت بود رسید و بعد از عرض امام وجه یک لوح امنع اقدس از مشرق امر الهی مشرق لله الحمد امواج بحر عطا امام وجوه وری به شأنی ظاهر که جز کوران عالم انکار آن ننمایند هر صاحب بصری گواهی داده و می‌دهد و هر دارای سمعی به لک الفضل و الکرم یا مالک الامم ناطق و متکلّم اگر چه حال ناس غافلند ولکن سوف یأتی یوم یذکرون الایّام و ینوحون علی انفهسم یسئل الخادم ربّه بان یطهّر قلوبهم من الاوهام انّه هو ربّ الانام و مالک الایّام و اینکه ذکر دو نفر در نامه فرموده‌اند بعد از عرض مخصوص هر یک نازل شد آنچه که گواهی می‌دهد بر رحمت و شفقت و عنایت حق جلّ جلاله در جمیع احوال عنایتش مترصّد و منتظر چون اسمی از اسما ذکر شود فی الفور تجلّی شمس اخذش نماید و به نور ابدی فائز گردد و سبب این نعمت باقیه و مائده سمائیه حضرت محبوب روحانی جناب الف و حا علیه بهاء الله الابدی شده‌اند هنیئاً لحضرته و مریئاً لجنابه فی الحقیقه از اوّل ایّام الی حین بر خدمت قائمند و به ذکر ناطق این فضلی است عظیم و نعمتی است بزرگ که به آن فائز شده‌اند دستخط دیگر آن محبوب فؤاد که دارای آب حیات بود رسید الحمدلله زلالش علت بهجت و نشاط و اثرش سرمایه فرح و انبساط حمد منعم حقیقی را که آن محبوب معنوی را تأیید فرمود و به عنایتش مخصوص نمود و بعد از عرض در ساحت امنع اقدس اعلی این کلمات عالیات از امّ الکتاب نازل قوله تبارک و تعالی **بسمی السّامع البصیر** یا ایّها النّاطق بثنائی و النّاظر الی افقی و القائم علی خدمة امری انّا زیّناک بطراز عنایتی و القیناک کلمتی و اظهرناک لتبلیغ امری بین عبادی قد حضر العبد الحاضر فی هذا الحین و ذکرک و عرض لدی الوجه ما ارسلته اذاً ظهر بحر العنایة بامواج الرّحمة و العطاء و اشرق نیّر الفضل من افق البقاء و ذکرناک بما انجذب به الملأ الاعلی و یفرح الرّوح من مقامه الابهی شوقاً لاصغاء ندائی

\*\*\* ص 250 \*\*\*

الی ان حضر مقابلة رأسی و نادی باعلی النّداء یا ملأ الارض و السّماء هذا هو المکنون فی ازل الآزال هذا الّذی بذکره نزلّت کتب الله ربّ العرش و الثّری ایّاکم یا ملأ الارض ان تمنعوا انفسکم ضعوا ما عندکم ثمّ اسرعوا بالقلوب الی مقام فیه استوی القیّوم علی عرش الظّهور و ینطق انّه لا اله الّا انا الفرد الواحد العلیم الخبیر طوبی لک بما اقتصرت امورک علی ذکری و ثنائی و خدمة امری العزیز المحبوب ذکّر من قبلی اولیائی و بشّرهم بفضلی و رحمتی و نوّرهم بانوار بیانی البدیع قد انزلنا لهم ما ینادی باعلی النّداء و یشهد بفضلی و جودی الّذی احاط الوجود من الغیب و الشّهود نعیماً لمن فاز بانوار ملکوتی و ویل لکلّ مبغض بعید انتهی. احصای عنایات الهی فی الحقیقه محال است هر هنگام ذکر آن محبوب فؤاد به ساحت امنع اقدس فائز گشت بحر عنایت موّاج و آفتاب فضل به شأنی مشرق که کل از ذکرش عاجز و قاصر این خادم فانی از حق جلّ جلاله سائل و آمل که از تربیت آن محبوب و اولیا خلقی که لایق این ظهور است ظاهر گردد ماسوی الله را معدوم بینند و اسما را نزد اسمش مفقود انّه علی کلّ شیء قدیر ذکر حبیب روحانی جناب هُدی علیه بهاء الله الابهی را فرمودند الحمدلله آثار ذکر و بیانشان ظاهر فرمود آنچه را که گواه است بر خلوص نیّت و پاکی فطرت ذلک من فضل الله یؤتیه من یشاء بعد از ذکر اسمشان در ساحت امنع اقدس این کلمات عالیات از سماء فضل نازل قوله عزّ بیانه و جلّ برهانه **انا الظّاهر النّاطق فی السّجن الاعظم** لله الحمد در نفس اولیا اثر کوثر بقا ظاهر و به آن حیات تازه دهند و عظم رمیم را روح جدید بخشند یا هدی قد ذکرک مولی الوری من قبل و قبل القبل و فی هذا الحین انّه هو الفضّال الکریم ذکرت لازال در ساحت اقدس بوده در ظلّ قباب عظمت ساکنی اگر چه به ظاهر دوری طوبی لقلبک بما اقبل و لوجهک بما توجّه و لسمعک بما سمع

\*\*\* ص 251 \*\*\*

و للسانک بما نطق بذکر الله و ثنائه بین عباده انّه معک یسمع و یری و هو السّمیع البصیر نسئل الله ان یؤیّدک علی ما انت علیه انّه هو المقتدر القدیر البهاء الظّاهر من افق سماء عنایتی علیک و علی من معک و علی کلّ ثابت مستقیم انتهی. و مخصوص جناب اسمعیل پاشا خان مذکور علیه بهاءالله و عنایته یک لوح امنع اقدس از ملکوت فضل نازل و ارسال شد ان‌شاءالله از کوثر بیان الهی که در آیات مستور است بیاشامند و به استقامت کبری که جمیع مراتب عرفان به آن منوط است فائز گردند و اینکه درباره حبیب فؤاد جناب آقا محمد کریم ع ط علیه بهاء الله و عنایته مرقوم داشتند بعد از عرض در ساحت عزّ اقدس این آیات نازل قوله تبارک و تعالی یا ورقا علیک بهائی و عنایتی و رحمتی قد کنت سبباً لذکر اولیائی و اصفیائی نسئل الله ان یقدّر لک اجر عملک هذا انّه هو المقتدر القدیر قد فاز العین و الطاء بالقیام لدی باب العظمة و الکبریاء و سمع النّداء باذنه و شاهد افق الظّهور بعینه بشّره بهذا الذّکر الاعظم و هذه العنایة الکبری الّتی احاطت الارض و السّماء فی الحقیقه جناب عین و طا به معروف متمسّکند و در امورات خیریه از نفوسی که هستند که می‌فرماید و منهم سابق بالخیرات نسئل الله ان یؤیّده و یوفّقه و یجعل ذیله طویلاً بین الانام انّه هو المقتدر العزیز العلّام انتهی. فی الحقیقه ایشان در امورات خیریّه توقّف ندارند اگر چه برحسب ظاهر اسباب موافق اراده و طبیعت ایشان ظاهر نه مع ذلک به قدر مقدور بل فوق آن ساعی و جاهدند و در خیرات سارع هنیئاً له و طوبی له و اینکه ذکر محبوب فؤاد حضرت حیدر قبل علی علیه بهاء الله الابدی و عنایت الله السّرمدی را فرمودند بعد از عرض اسم ایشان در افق اعلی این کلمه علیا نازل قول الرّبّ تعالی و تقدّس یشهد المظلوم بقیام الحیدر علی امر الله المهیمن القیّوم یا ورقا

\*\*\* ص 252 \*\*\*

لعمر الله توفیق اخذش نمود و تأیید با او همراه گاهی به تحریر مشغول و هنگامی به ذکر و ثنای حضرت مقصود. حوادث عالم و بغضای امم از اقبال و تبلیغ امر منعش ننمود کلمه رضا از قلم اعلی درباره او نازل هنیئاً له و مریئاً له در کلمۀ شهادت مظلوم بحور عنایت مستور و لئالی فضل مکنون از اوّل ایّام الی حین در این امر مبین و ترویج آن توقّف ننمود انّا کنّا معک و معه نسمع و نری و انا السّماع البصّار و انا العزیز الفضّال انتهی. سبحان الله جمیع عالم از برای عرفان این امر اعظم و ترویج آن خلق شده‌اند مع ذلک فائز نشد به آن الّا معدودی از اولیا که به طراز تخصیص مزیّنند و به عنایت مخصوصه فائز بر کل لازم که از حق جلّ جلاله از برای این اولیای معدوده طلب نمایند آنچه را که سزاوار عنایت و بخشش اوست.

دستخط دیگر آن فرح اکبر در منظر اکبر به شرف اصغا فائز مناجات آن حضرت بتمامها عرض شد و بعد از اتمام این آیات از مطلع عنایت مقصود عالمیان نازل قول الربّ تعالی و تقدّس **هو السّمیع البصیر** یا ایّها المتمسّک بحبلی و الشّارب رحیق بیانی قد اقبل الیک وجه رحمتی من افق سجنی و ینادیک بما یتضوّع به عرف بیانی فی ارضی و سمائی لیکون باقیاً ذکرک فی ملکوتی انّ ربّک هو الکریم ذو الفضل العظیم کنّا ناطقاً بآیات عظمتی و ناظراً الی آفاق ممالکی حضر العبد الحاضر امام وجهی و قرء ما ناجیت به الله ربّ الملک و الملکوت و مالک العظمة و الجبروت قد سمعنا ندائک و حنین فؤادک و ضجیجک و صریخک فی الفراق نسئل الله ان یرفع بندائک عن النّوم رؤس الغافلین انّه هو اقدر الاقدرین و ارحم الرّاحمین یا ورقا علیک بحر بهائی و علی ذرّیتک انّ ربّک هو المبشّر العلیم الحمد له اذ هو مقصود العالمین انتهی. در هر کلمه بحور عنایت مستور فی الحقیقه آن محبوب فؤاد به لحاظ عنایت مالک ایجاد فائزند

\*\*\* ص 253 \*\*\*

صد هزار هنیئاً لک خادم از حق تعالی شأنه مسئلت می‌نماید عباد را توفیق عنایت فرماید از برای توجّه و تقرّب و اصغاء آیات عظمتش انّه هو الفضّال الکریم ذکر حبیب روحانی جناب عین قبل با علیه بهاءالله الابهی را فرموده بودند ذکرشان در ساحت قدس بوده و هست هفته قبل یک لوح مبارک مخصوص ایشان نازل و با الواح ارض طا ارسال گشت و بعد از عرض ذکر ایشان در ساحت اقدس اعلی این کلمات عالیات مخصوص ایشان از افق عنایت طالع قوله تبارک و تعالی **بسمی النّاطق فی سجن عکّا** نشهد انّ العین شرب رحیق عنایتی من کأس عطائی و سمع ندائی اذ ارتفع من شطر سجنی و فاز بنفحات الوحی فی ایّامی و اقبل الیّ اذ اعرض عنّی اکثر عبادی هذه شهادة اشرقت و ظهرت من افق قلمی الاعلی طوبی له ثمّ طوبی له و لمن ذکره فی کتابه یا با علیک البهاء در هر کرّه از شطر تا نسائم ذکر تو در هبوب و مرور ذکرت در بساط حق جلّ جلاله مذکور و اسمت به طراز اسمی الجمیل موجود افرح و کن من الشّاکرین انتهی. این عبد فانی در اکثر احیان به ذکر ایشان ذاکر لله الحمد به نار محبّت الهی مشتعلند و به نور معرفتش منوّر و این است سبب و علّت فرح افئده و قلوب دوستان اینکه درباره اولیای سیسان علیهم بهاءالرّحمن مرقوم داشتند بعد از عرض در ساحت امنع اقدس این شموس بیان از آفاق علم و بیان و حکمت الهی اشراق نمود قوله تبارک و تعالی **به نام گوینده توانا** یا اهل سیسان مکرّر به آثار قلم اعلی فائز شدید قسم به جوهری که از خزانه خاصّه کلمه مبارکه کنت کنزاً مخفیاً آشکار گشت عالم و آنچه در اوست به یک کلمه که از کنز قلم اعلی ظاهر شده معادله نمی‌نماید آیا می‌دانید کِه نطق می‌فرماید و کِه به شما توجه نموده لعمر الله اگر فی الحقیقه بیابید و بدانید خود را فارغ از عالم و عالمیان مشاهده نمایید نابالغ‌های عالم قصد اخلال نفوس مقدّسه نموده‌اند به راستی می‌گویم این ایّام را شبه و مثلی

\*\*\* ص 254 \*\*\*

نبوده و نیست قدرش را بدانید و به مقام دانایی فائز نشوید مگر به تقوی الله نسئل الله ربّ العرش و الثّری بان یزیّن هیاکلکم بطراز التّقوی و رؤسکم باکلیل الانقطاع انّه هو المقتدر القدیر طوبی لکم و لدیارکم انّا نجد منها عرف محبّتی العزیز البدیع نوصیکم بالاعمال و الاخلاق ثمّ نوصیکم بالاتّحاد و الاتّفاق و بالحکمة الّتی امرناکم بها فی الزّبر و الالواح نزاع و فساد منع شده باید کل به معروف تمسّک نمایند امروز اگر نفسی از اولیا را سبّ نمایند و او صبر نماید عند الله اجر شهید از برایش مقدّر طوبی للصّابرین ای دوستان عمر دنیا قابل ذکر نه عنقریب فنا اخذش نماید جهد نمایید شاید به روح و ریحان نفسی را از ماء بیان الهی زنده نمایید و یا قلبی را به کوثر فضل از غبار اوهام مقدّس دارید شأن انسان عمل نیک است و ظلم و اعتساف عمل بی‌خردان در جمیع احوال شاکر باشید و راحم نه منکر و ظالم و در حق صاحبان امور ظاهره دعا نمایید نه جفا لو کشف الله لهم کما کشف لکم لسرعوا بالعیون و القلوب الی الافق الاعلی انّ الفضل بیده و قدّره لکم و لمن تمسّک بحبله المتین و نبأه العظیم ذکر جناب سیّد محمد علیه بهاءالله از لسان عظمت جاری نسئل الله تعالی ان یؤیّده علی خدمته در کتاب اقدس در تعلیم اطفال و تربیت ایشان نازل شده آنچه که عرفش باقی و دائم است و انقطاع نپذیرد انّا نکبّر علیه من هذا المقام لیشکر ربّه المکبّر العلیم انتهی. از حق جلّ جلاله سائل و آمل که حزب خود را مؤیّد فرماید بر آنچه سبب ارتفاع کلمه و ارتقاء مقام و سبب ظهور تقدیس و علّت بروز تنزیه است لله الحمد اولیای میلان علیهم بهاءالله و رحمته و عنایته بر اکثری از بلاد سبقت گرفته‌اند و از رحیق بیان مقصود عالمیان آشامیده‌اند و اهل سیسان هم فائزند به آنچه که اکثری از اهل ارض از آن محرومند ذلک من فضل الله ربّنا و ربّ من فی السّموات و الارضین

\*\*\* ص 255 \*\*\*

ذکر حبیب روحانی جناب ابن دخیل علیه بهاءالله الملک العزیز الجلیل را مجدّد فرموده‌اند چندی قبل از سماء مشیّت مقصود عالمیان مخصوص ایشان نازل شد آنچه که از افق هر کلمه‌ای نور عنایت ساطع و آفتاب حقیقت مشرق و این حین بعد از عرض ذکر اسم ایشان در حضور این بیان از لسان عظمت نازل قوله عزّ برهانه و عظمت عظمته یا ابن الدّخیل انت الّذی فزت بایّامی و سقیت رحیق بیانی و رأیت افق ظهوری و سمعت ندائی انّ حضرة الأمین قد جعل عملک خزینة لک عنده انّه هو الفضّال الکریم ذکّر النّاس بما نزل من ملکوت بیانی و بشّرهم بعنایة الله ربّ العالمین قل هذا یوم نادی المناد من مکان قریب و ارتفعت الصّیحة بالحقّ من لدی الله المقتدر القدیر قد اشرقت الارض بنور ربّها و فاز الطّور بمکلّمه العزیز یا ابن الدّخیل یرون القوم آیات الله و ینکرونها و یسمعون ندائه و یعرضون عنه قل یا معشر البشر تالله قد استوی علی العرش مالک القدر و ظهر کلّ سرّ مستتر اقبلوا بقلوب نوراء الی منظره الاکبر و مقامه الاطهر ایّاکم ان تمنعکم شبهات القوم عن القیّوم او سطوة الذّئاب عن مالک المآب ضعوا العالم ورائکم آخذین کأس البقاء باسم ربّکم الابهی فلمّا بلغ البیان الی هذا المقام الاعلی نادت الاشیاء یا عباد الرّحمن قد نصب المیزان و ظهر الصّراط و ماج البحر الاعظم امام وجوهکم و هاج عرف الله بینکم اشکروا الرّبّ بهذا الفضل الّذی احاط الوجود من الغیب و الشّهود البهاء من لدنّا علیک و علی الّذین سمعوا ندائک و اقبلوا الی الله المهیمن القیّوم انتهی. سبحان الله از برای سیف بیان شریک و شبیهی نبوده و نیست نفوذ این سیف اعظم و احدّ است از نفوذ سیف حدید. الحمد لربّنا الرّحمن قد منع احبّائه عن الظّلم و الاعتساف و عن الفساد و النّزاع و الجدال و جعل النّصرة فی البیان لاغیر. لنا و لاهل العالم ان نشکره بهذا الفضل العظیم لا اله الّا هو الغفور الرّحیم لله الحمد جناب ایشان بر خدمت و تبلیغ و حضور و وصال و لقا

\*\*\* ص 256 \*\*\*

فائز شده‌اند از حق جلّ جلاله از برای ایشان تأیید و توفیق می‌طلبم انّ ربّنا هو المقتدر علی ما یشاء بقوله کن فیکون اینکه ذکر حبیب روحانی جناب ملّا حسین علیه بهاءالله و عنایته و همچنین جذبه نوریّه طلعة بدیعه علیها بهاءالله و سنائه را فرمودند در ساحت امنع اقدس اعلی عرض شد قوله تبارک و تعالی یا ورقا یا ایّها النّاظر الی افقی و القائم لدی باب عظمتی و النّاطق بثنائی انّ الفضل کلّه بید الله ربّک ربّ العرش العظیم انّه یجعل العباد اعلیهم اسفلهم و اسفلهم اعلیهم انّه هو المقتدر القدیر در آنچه واقع شده نظر کن و تفکّر نما اخت این مظلوم فرسنگ‌ها از حق بعید مانده و امۀ مذکوره به شرف قرب و وصال فائز بلی عَلَم لا انساب بینکم مرتفع و رایة یوم یفرّ المرء بر اعلی مقام عالم منصوب این خواهر با ما نبوده و یحیی را در این امر ندیده نظر به حبّ دنیا و انتساب به صاحبان عزت و غنا از مظلوم گذشت و به ظالم پیوست و به سبب این خیانت کبری به اعدا منضم و منتسب و حال به نار بغضا مشتعل به مکری ظاهر شده که عالم از آن متحیّر ابداً از این امر آگاه نه ولکن از بعضی از مظاهر ابلیس تلبیس‌های لاتحصی اخذ نموده به شقاوت کبری ظاهر شده و بر ضرّ مظلوم قیام کرده از قبل مظلوم ورقۀ جدیده را تکبیر برسان و به تجلیات انوار آفتاب حقیقت مسرورش دار طوبی لها و لمن عرّفها و علّمها و هدیها الی صراط الله ربّ الارض و السّماء و مالک الآخرة و الاولی انتهی. این عبد از حق جلّ جلاله می‌طلبد حفظش فرماید و در هر حین بر حبّش بیفزاید انّ ربّنا هو المقتدر علی ما یشاء بقوله کن فیکون اینکه ذکر اولیای الهی علیهم بهاءالله را در آن ارض فرمودند بعد از عرض اسامی در بساط اقدس الهی مخصوص هر یک نازل شد آنچه که گواهی داده و می‌دهد بر بحر عنایة الله ربّنا و ربّ العالمین بحور عالم به کوثر بیان مالک قدم معادله ننماید این بسی واضح و لائح است

\*\*\* ص 257 \*\*\*

که جمیع عالم به یک قطره آن خلق شده شرافت بحور غیب و شهود از آن قطره بوده و هست انّ ربّنا الرّحمن هو المقتدر علی ما یشاء بقوله کن فیکون نفوس مذکوره علیهم بهاء الله مالک الاحدیّه کل به حیوة ابدیّه فائز چه که ذکرشان از لسان عظمت جاری و در کتاب از مداد اسم وهّاب مذکور و مسطور چه که این مداد مبدء اتّحاد است و مطلع اتّفاق از حق جلّ جلاله می‌طلبم اولیای خود را تأیید فرماید بر حفظ آنچه عطا نموده چه اگر علی قدر عین نمله تجلّیات نیّر فضل و عطا که مخصوص اولیا مقدّر شده ظاهر شود کل در بیدای وجود به لبّیک لبّیک ناطق گردند در سترش اسرارها مستور و در کشفش عنایت‌ها مشهود من یقدر ان یحصی ما لایرتقی الیه طیر الافئدة و العقول باری یا محبوب فؤاد در جمیع امور عجز مخلوق ظاهر و قدرت خالق آشکار ذکر جناب حاجی میرزا فتحعلی علیه بهاء الله را فرمودند و همچنین مراتب ایقان و استقامت و اشتعال ایشان را بعد از عرض اَمام مولی الاسماء در افق اعلی یک لوح اعزّ ابدع ابهی مخصوص ایشان از افق فضل اشراق نمود این عبد فانی از اوصاف آن محبوب درباره ایشان به کمال عجز و ابتهال از غنیّ متعال مسئلت نمود که ایشان را مطلع نصر و ظفر قرار فرماید و از فضل بی‌منتهی نصرت امرش به جنود حکمت و بیان بوده لاغیر در این مقام بیاناتی از قلم اعلی جاری که انسان را در یک آن از خاک به افلاک کشاند جلّت عظمة ربّنا و جلّ فضله و عزّ جوده و کبر کرمه الّذی احاط الملک و الملکوت اینکه درباره بعضی احکام مرقوم داشتند حسب الامر آنچه از قلم اعلی الی حین جاری شده و ثبت گشته ارسال می‌شود و اما در صوم مسافر پیاده که سؤال نمودند حد آن دو ساعت مقرّر گشته انّ ربّنا هو الفضّال الکریم و هو الغفور الرّحیم و نفوسی که به اشغال شاقّه در آن ماه مبارک مشغولند هذه ما حکم به الله جلّ جلاله قوله عزّ افضاله آن نفوس به طراز عفو و عنایت حق جلاله مزیّنند انّا عفونا

\*\*\* ص 258 \*\*\*

عنهم فضلاً من عندنا و رحمة من لدنّا و انا الآمر الحاکم العلیم الحکیم بشّرهم بما نطق به لسان العظمة فی مقامه العزیز الرّفیع ولکن در آن ایّام قناعت و ستر لاجل احترام حکم الله و مقام صوم اولی و احبّ انتهی. و اینکه درباره وضو سؤال نمودند که آیا با وضوی صلوة ممکن است ذکر نود و پنج مرتبه اسم اعظم و زیارت جمال قدم جلّ جلاله را نمود و یا آنکه باید به جهت هر یک مرّة اخری وضو تجدید شود بعد از عرض لسان الله به این کلمه علیا ناطق تجدید لازم نه انتهی. در جمیع امور فضل احاطه نموده و رحمت سبقت گرفته و کفی بنفسه شهیداً یا محبوب فؤادی نظر به تعجیل و فقدان وقت بعضی از الواح منزله مبارکه در محل ماند و همچنین ذکر بعضی از مطالب مرقومه در دستخط‌های آن محبوب فؤاد ان‌شاءالله از بعد ارسال می‌شود انّ الله خیر حافظ و هو خیر الواصلین و اینکه کلمه‌ای از لسان عظمت ذکر شده بود بعد از عرض در ساحت اقدس این کلمه علیا نازل قوله تبارک و تعالی و ما سمعتم من احبّائی نسئل الله تعالی ان یبدّله بالخیر و یقدّر لاولیائه من بحر عطائه ما تقرّ به عیونهم و تفرح به قلوبهم انّه هو الفضّال الکریم انتهی. النّور و الرّوح و الذّکر و القدس و البهاء علی حضرتکم و علی من معکم و علی من یحبّکم و یسمع قولکم فی الله مقصودنا و مقصودکم و مقصود من فی السّموات و الارضین. خ ادم فی 27 ص سنه 1306. مقابله شد منشی محفل : یدالله رفعت

حضرت محبوب فؤاد جناب ورقا علیه بهاء الله الابهی ملاحظه فرمایند

**152**

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهی**

سبّوح قدّوس ربّنا و ربّ الملائکة و الرّوح آیات منزله عالم را فرا گرفته و بیّنات ظاهره احاطه نموده لئالی عمّان محبوب امکان جلّ جلاله امام وجوه ظاهر و مشهود و سدره مبارکه

\*\*\* ص 259 \*\*\*

به اعلی النّدا ناطق مع این عنایات مشرقه ظاهره و رحمت نامتناهیه اهل عالم بی‌خبر مانده‌اند بعضی شنیده‌اند و انکار نموده‌اند و بعضی دیده‌اند و اعراض کرده‌اند صدق الله العلیّ العظیم و کم من آیةٍ فی السّموات و الارض یمرّون علیها و هم عنها مُعرضون و برخی نفحات وحی را ادراک نموده‌اند و به اصبع یقین حجبات را خرق و سبحات را شق کرده‌اند ایشانند که از آفاق آسمان‌های وفا و راستی و ایقان و اطمینان مشرقند زخارف عالم و تزیینات امم نزدشان موهوم صرف و مفقود بحت ثروت ایشان را از تقرّب منع ننمود و شوکت ایشان را از انفاق مال و جان باز نداشت حسن آسمانی در ارض جان فدا نمود و حسین دیار معانی در ظاهر ظاهر جان در باخت آیا آن چه نوشیده بود و این چه آشامید سبحان الله عقول عالمیان متحیّر و مبهوت چه خوب گفت آن صحرایی بیابان‌نشین یک جو نمدم به کلّ عالم نمیدم. مقصود از نمد اظهار حبّ و خلوصش بود سبحان الله نفوس مذکوره مع آنکه صاحب ثروت و جاه ظاهر و عزّت و رفعت ما بین بریّه بودند ما عندهم ایشان را از ما عندالله منع ننمود آن حالتی که قوم کلمه اعراض از ایشان طلب نمودند چه حالتی بود و آن چه عنایتی بود که ایشان را حفظ نمود به کمال فرح و اطمینان و روح و ریحان به مقرّ فدا تشریف بردند و همچنین قبل از ایشان حضرت کاظم علیه بهاءالله الابهی ذئاب ارض عمل نمودند آنچه را که ذکرش از دفتر احزان محو نشده و نخواهد شد الهی الهی در دفتر مجاهدین اسماء اولیائت را ثبت فرما چون از اقرار منع فرمودی بر صراط مستقیم دار تا کل به روح و ریحان و حکمت و بیان عبادت را آگاه نمایند و از دریای دانایی قسمت عطا

\*\*\* ص 260 \*\*\*

کنند ای کریم هر صاحب لسانی بر سبقت رحمتت گواهی داده و هر صاحب بصری بر بزرگواریت اقرار نموده به ایادی اقتدار ایادی ضعفا را اخذ فرما و به ملکوت قدرتت راه نما و به عرصۀ منیر حمایتت در آر تا کل حلاوت بیانت را بیابند و به بحر بخششت آگاه شوند ای رحیم چون خلق فرمودی رحمت نما و این دوری را به نزدیکی تبدیل فرما تا کل بیابند و بیایند و در ظلّ قباب رحمتت مسکن گزینند تویی توانا لا اله الّا انت العلیّ الابهی. یا محبوب فؤادی نامه‌های عالی و دستخط‌های نامی متواتر رسید و هر یک را تاثیری بدیع و اثری جدید بود و هر جزء از اجزاء وجود را تاثیری بخشید و حالتی داد بسیار از معانی انسان تفکّر می‌نماید و لکن لفظی که آن را معلوم کند در دست نیست لله الحمد و المنّه هر یک از آن نامه‌ها گویا به افصح بیان به تقدیس و تنزیه و ذکر و ثنای مقصود عالمیان ناطق بود جلّ معلّمکم و جلّ معرّفکم و جلّ مؤیّدکم و جلّ ملقیکم و جلّ ملهمکم و جلّ حافظکم و جلّ ناصرکم الی الآخر الّذی لا آخر له ینبغی للخادم ان ینطق بدوام الملک و الملکوت و یسئل عنایات الله و الطافه و بحر جوده و شمس فضله لیظهر من کلّ شیء ما یقرّبه الی الذّروة العلیا و الافق الاعلی و در هر کرّه نامه آن محبوب فؤاد امام عرش مالک ایجاد عرض شد و به شرف اصغا فائز گشت و در هر مرّه نیّر عنایت مشرق و آفتاب فضل لائح و هر حینی گمان می‌رفت که اکسیر بیان رحمن عالم را به عنصر جدید و روح جدید مزیّن فرماید جلّت عنایته و عظمت امواج بحر عطائه و تجلّیات انوار شمس بیانه تا در این شب شب نوزدهم (19) جمادی الاخری نامه اُخری اَمام وجه مولی الوری عرض شد قول الرّبّ تعالی و تقدّس **بسمی الّذی به ظهر ملکوت البیان فی الامکان** امّ الکتاب ینطق و ینادی و یبشّر الکلّ بما نزّل من لدی الله ربّ العالمین امّ البیان ینادی و یقول قد اتی الرّحمن بسلطان لاتقوم معه جنود السّموات و الارضین انّ السّماء تنادی و تدعوا الکلّ الی مشرق

\*\*\* ص 261 \*\*\*

الظّهور ولکنّ القوم اکثرهم من الغافلین تالله قد ماج بحر العرفان و کلّ موج من امواجه یبشّر النّاس بما ظهر و لاح من افق ارادة الله مقصود القاصدین انّ الّذین قاموا علی نصرة الامر انّهم من الفائزین فی کتابی المبین قد وصفهم الرّحمن فی الفرقان رجال لاتلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله نشهد انّها نزّلت لاولیائی الّذین مامنعهم ربح العالم و لا کنوز الامم و لا ما عند الامراء و الملوک عن التّوجّه الی انوار وجه ربّهم العزیز الحمید ترکوا ما عند القوم متمسّکین بما نزّل لهم من لدن قویّ قدیر اولئک رجال لاتضعفهم قدرة الارض و السّماء نبذوا کلّ ما یدرکه الخیال شوقاً للقاء الله محبوب العارفین یا ایّها الطّائر فی هوائی و المتمسّک بحبل عنایتی و النّاطق بثنائی اسمع ندائی من حول عرشی انّه لا اله الّا هو الفرد الخبیر قل یا قوم اتّقوا الله و لاتجعلو الدّنیا وطناً لانفسکم اقبلوا الی وطن الرّحمن انّه ابهی مقام لکم ان انتم من الشّاعرین قدّسوا افئدتکم من الحسد و البغضاء هذا ما امرتم به فی کتاب الله العزیز الحمید خذوا الرّحیق المختوم باسمی القیّوم ثمّ اشربوا منه بذکری العزیز البدیع قل ایّاکم ان تتّبعوا اهوائکم اتّبعوا ما امرتم به من لدن آمر قدیم اَتخوّفکم سطوة الامراء لعمری اعلیهم مملوک و انا المالک بالحقّ یشهد بذلک لسان العظمة فی هذا المقام الکریم انّا بلّغناهم رسالات ربّهم جهرة و انزلنا لهم آیات بیّنات و انا المقتدر القدیر قد اتت السّماء بدخان القضاء و منع النّاس عن الاقبال الی الفرد العلیم الحکیم قل قد ماج بحر العرفان و هو عرفانی و الصّراط هذا السّبیل المستقیم قل ایّاکم ان تمنعوا انفسکم عن مالک الاسماء الّذی اتی بالحجّة و البرهان انصفوا یا قوم و لاتکونوا من الظّالمین انظروا فی امری هل اردت لنفسی شیئاً فی الارض تفکّروا فی ما ظهر من عندی و لاتکونوا من المعتدین لعمری ما حفظت نفسی فی اقلّ من آن یشهد بذلک عملی ان انتم من المنصفین من بلائی اضطرب القلم الاعلی و ارتفع

\*\*\* ص 262 \*\*\*

منه نحیب البکاء و قال لا بَعدک امر یا مالک الاسماء و لا قلم یا من بذکرک محت اذکار الذّاکرین هل اتحرّک علی اللّوح بعدک و هل احد یسمع صریری لا و انوار وجهک المشرق المنیر کذلک انزلنا الآیات من قبل و فی هذا الحین امراً من عندی و انا المبیّن العلیم کبّر من قبلی علی وجوه اولیائی و بشّرهم بفرات عنایتی و بحر رحمتی و سماء فضلی و ذکّرهم بآیاتی الّتی احاطت السّموات و الارضین قل اعرفوا مقام الیوم و لاتمنعوا انفسکم عمّا ظهر بالحقّ و لاتکونوا من الغافلین سیفنی ما یحزنکم الیوم و یظهر ما قدّر لکم من لدی الله العزیز الجمیل البهاء المشرق من افق سماء رحمتی علیک و علی من یسمع قولک فی هذا الامر الّذی به اضطرب فؤاد کلّ ظالم و ارتعدت فرائص المشرکین حمد و ثنا حضرت قیّومی را لایق و سزاست که من غیر معین و ناصر و سبب ظاهر به قلم علَم الملک لله را بر اعلی مقام عالم مرتفع نمود و رایة انّنی انا الباقی بعد فناء الاشیاء را بر ابهی بقاع ارض نصب فرمود جلّت عظمته و جلّ سلطانه و قدرته یا ورقا علیک بهاء الله مولی الاسماء زحمت این ایّام و شدّت آن و ابتلای اولیا درکتب قبل و بعد مذکور یوم تأتی السّماء بدخان مبین امروز است و تری النّاس سکاری و ما هم بسکاری ولکنّ عذاب الله شدید امروز است انظر ما قال یوم یکون النّاس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. کتب الهی مشحون است به ذکر شدائد یوم جزا لله الحمد اولیا حمل نمودند و به عنایت صبر و اصطبار فائز گشتند یا ایّها النّاظر الی افقی ناس قابل نبوده و نیستند لئالی حکمت و بیان که لازال در اصداف بحر علم الهی مستور بود به قدرت قلم اعلی امام وجوه ظاهر ولکن دانا مفقود و بینا غیر موجود فی الحقیقه کلمه آن است که از قبل نازل آذان این خلق قابل اصغا نبوده و نیست هر آگاهی بر این شاهد و گواه. اَیْن الآذان

\*\*\* ص 263 \*\*\*

و اَیْن الآذان و این الآذان اَین الابصار و اَین الابصار و این الابصار ولکن در هر حال امر مهیمن و اراده نافذ غلبه نموده و خواهد نمود و از حق می‌طلبیم این غلبه به روح و ریحان واقع شود نه به اعمال حیوان مفترس در جمیع اعصار مشرکین منتهی سعی را در اطفا نور نمودند ولکن خود را خاسر مشاهده کردند و عاجز دیدند نفوذ مشیّت و اراده الهی را هیچ شیئی از اشیاء منع ننموده و نخواهد نمود اولیا را از قبل مظلوم تکبیر برسان و به انوار نیّر بیان که از افق سماء قلم رحمن اشراق نموده منوّر و مسرور دار از حق می‌طلبیم کل را مؤیّد فرماید بر آنچه سبب ارتقاء وجود و ارتفاع امر است انّه علی کلّ شیء قدیر و بالاجابة جدیر انتهی. لله الحمد امواج بحر عطا و امطار سحاب فضل مولی الوری هاطل و متتابع شامّه‌ها ضایع شده ادراک‌ها عاطل و باطل مشاهده می‌شود عرف بیان امکان را احاطه نموده ولکن احدی شاعر نه باز اگر به آنچه در دست دارند ادّعای ایمان نمی‌نمودند خرافات و نادانی عباد به این درجه‌ها ظاهر نمی‌شد مثلاً اهل انجیل به دو ورق اثبات دین می‌نمایند و از بحور معانی و بیان مقصود عالمیان غافل و معرض مشاهده می‌گردند این خادم فانی از حق سائل و آمل که یک قطره از دریای علمش به غافل‌های عالم عطا فرماید و یک ذرّه از نور معرفتش به کورهای ارض عنایت نماید شاید به آنچه سبب نجات کلّ است تمسّک نمایند و عالم فارغ شود از بلایای متتابعه و رزایای مترادفه امروز از اطراف جز صلیل سیوف چیزی استماع نمی‌شود چهار نفر مربّاهای غرور نمی‌گذارند عالم راحت شود و به نور حکمت و بیان مزّین گردد کثرت جمعیت و اقتدار و استعداد ایشان را از صلح اکبر منع نموده مع آنکه این استعداد سبب و علت ربح نبوده و نخواهد بود بلکه علّت خسران مبین است آه آه اَیْن الادراک اَین الادراک صدق من قال النّاس نیام اذا ماتوا انتبهوا حال که انتباهی مشهود نه و صدق من قال

\*\*\* ص 264 \*\*\*

انّ المومن اقلّ من کبریت الاحمر در هر حال از کرم بی‌زوال امید آنکه عنایت غیبی شامل شود و به ساحت قرب قدس حضرت مولی الوری روح من فی ملکوت الامر و الخلق فداه راه نماید الطّلب و السّوال من العبد و الاستجابه و القبول من مولیه اینکه در فقره امر بین الامرین ذکر فرمودند و مرقوم داشته‌اند که الحمد لله در این ایام از الطاف خفیّه الهّیه از فقره معهوده امر بین الامرین نجات حاصل بعد از عرض این مراتب در ساحت عزّ احدیه این کلمه مبارکه نازل قوله تبارک و تعالی یا ورقا علیک بهائی و عنایتی در لوح جناب حیدر قبل علی علیه بهائی مضمون این کلمه علیا از قلم اعلی نازل حمد مقدّس از ذکر و بیان اهل امکان مقصود عالمیان را لایق و سزاست که اولیائش به امید وعد و بیم وعید از اوامرش تجاوز ننمودند فساد را تحت قدم گذاردند و ید اقتدار لاجل اصلاح عالم بر افراختند یا ورقا علیک رحمتی از حق بطلب کل را به قمیص تقدیس مزیّن فرماید و مؤیّد نماید بر آنچه سبب ظهور و بروز سجایای انسانی است مع آنکه در زبر و الواح و صحف و کتب نزاع و فساد کل نهی شده و به محبّت و مودّت و امانت و اصلاح امر محکم نازل گشته اکثری الی حین در ریب و شبهه مشاهده می‌شوند در لیالی و ایّام لسان به ذکر دوستان مشغول و به اعمال و اخلاقی که سبب رفعت و علّت عزّت و علوّ و سموّ کلمه علیا است ناطق طوبی للعاملین و طوبی للعارفین ولکن نفوس خائنه شریره درصدد خدعه و فریب مخلصین و مقدّسین بوده و هستند سبحان الله مع آنکه مشاهده می‌نمایند که فساد سبب خرابی عالم و ذلّت امم است مع ذلک به آن متمسّکند و به تدبیر و حیله متشبّث نسئله تعالی ان یمنعهم بسلطانه و قدرته و اقتداره انّه هو المقتدر المختار انتهی. اینکه درباره جناب س ی وفّقه الله تعالی مرقوم داشتند عجب در آن است مع آنکه ایشان عالم را گردیده‌اند و پستی و بلندی امور را مشاهده کرده‌اند و ربح

\*\*\* ص 265 \*\*\*

و خسارت را در ممالک متفرقه دیده‌اند مع ذلک به خیالاتی که ضرّش به او و غیر او راجع ملتفت نشده حال هم به اوهامات مشغولند باری بعد از عرض این فقره امام حضور فرمودند باید در حقّش دعا نمود شراره این عمل مردود به مثابه شراره لسان است هر آتشی خاموشی پذیرد ولکن نار لسان اثرش در قرون و اعصار باقی یک کلمه حیات ابدی بخشد و کلمه اخری موت سرمدی نسئل الله تعالی ان یوفّقه علی ما یعرّفه ضرّه و خیره و ما ینجیه من الهلاک انتهی. در حضور کلماتی که سبب اصلاح عالم و نجات او و اهل ارض است بلاواسطه از لسان عظمت شنیدند مع ذلک از خیالات خود منصرف نشدند نظر به محبتی که ما بین بوده از حق جلّ جلاله حفظ ایشان را طلبیده و می‌طلبم انّ ربّنا و ربّ العرش و الثّری علی ما یشاء قدیر اینکه ذکر حاجی میرزا موسی را فرمودند همان قسم است که مرقوم داشته‌اند ولکن جناب حاجی عبدالکریم علیه بهاءالله بسیار مشتعلند و بامحبّت و او به محبّت ایشان ذکر اقبال نموده و می‌نماید و عریضه شما که در ذکر او بود جناب حاجی علیه 669 و عنایته به ساحت اقدس ارسال داشتند و جواب هم نازل و ارسال شد لیفرح و یکون من الشّاکرین فی الحقیقه آن حضرت به حکمت عمل نموده‌اند و بما نطق به لسان ربّنا لاتصدّقوا کلّ قائلٍ و ماتطمئنّوا من کلّ واردٍ ولکن در جمیع احوال مجرّد بردباری و اظهار محبّت و مودّت محبوب همان قسم که عمل فرموده‌اند ذکر جناب میرزا نبیل قبل علی علیه بهاء الله و عنایته و ذکر استقامت و اشتعال ایشان را به نار محبّت رحمن و همچنین نفوسی که به هدایت ایشان و راهنمایی ایشان به راه اعظم و صراط مستقیم و نبأ عظیم فائز گشته‌اند این مراتب در پیشگاه حضور به شرف عرض فائز اذاً نطق لسان العظمة بما طارت به الاجساد فضلاً عن الارواح و یک لوح ابدع اقدس مخصوص ایشان از سماء عنایت نازل و ارسال شد این خادم خدمت ایشان تکبیر و سلام می‌رساند لله الحمد از ملکوت بیان مقصود عالمیان نصیب اعظم و قسمت کبری اخذ نمودند.

\*\*\* ص ص266 \*\*\*

و در دفتر عالم ذکر باقیات صالحات و عنایت ثابت کردند این کلمه در کنز عصمت الهی از محو محفوظ است و از تغییر مقدّس و همچنین نفوسی که به روح جدید فائز گشته‌اند و از رحیق بیان ربّانی به عرصۀ باقی توجّه نموده‌اند مخصوص هر یک لوح اقدس انور از سماء عنایت نازل و ارسال شد لیجذبهم بیان الرّحمن الی الملکوت البیان و یقرّبهم الیه فی کلّ الاحوال و یکتب لهم ما یکون باقیاً ببقاء آیاته و یجعله لهم کنزاً عنده انّه هو الحافظ الامین این خادم فانی هر یک را ذکر می‌نماید و تکبیر و سلام می‌رساند و از بحر کرم می‌طلبد آنچه را که سبب انزال نعمت‌های باقیه و مائده‌های سمائیه است حال مقام هنیئاً مریئاً است این عبد می‌گوید شما هم بگویید اگر معینی یافت شود آن هم بگوید چه که لله الحمد انوار فیوضات فیّاض حقیقی از افق اراده اشراق فرمود و ایشان را به بحر احدیّه راه نمود یا لیت الخادم کان معهم و فاز بما فازوا از حق جلّ جلاله می‌طلبم ایشان را تأیید فرماید تا رحیق بیان از آیات منزله بیاشامند و انوار آفتاب عنایت را از آفاق الواح مشاهده نمایند فضلش کل را احاطه نموده نفوس مقبله قبل از ذکر مذکور بوده‌اند و همچنین بعد از ذکر اسامی به ذکر آخر فائز گشتند کِه قادر بر احصای این عنایت کبری بوده لا و الله الّا نفسه المهیمنة علی العالمین و اینکه ذکر جناب آقا میرزا مجید علیه بهاءالله فرمودند و رجای ذکر نموده بودند بعد از عرض در ساحت امنع اقدس بساط بیان مبسوط و بحر عنایت موّاج قوله تبارک و تعالی یا ورقا علیک بهاء مولی الوری و عنایة ربّک مالک العرش و الثّری ذکر مجید مکرّر از قلم عنایت جاری اقبال نمودند و فائز گشتند ریب مریبین و ضوضاء غافلین و زماجیر معتدین او را منع ننمود بشرّه بذکری ایّاه ثمّ ارسل الیه ما ارسلنا الیک لیجذبه النّداء و یقرّبه الی الله الفرد الخبیر یا مجید امروز روز نصرت است و نصرت تبلیغ امر بوده و است باید اولیا به حکمت و بیان عباد را به شریعه مقصود عالمیان هدایت نمایند شاید

\*\*\* ص 267 \*\*\*

اعراض به اقبال و ظلمت به نور و غدیر به فرات و صدید به سلسبیل تبدیل شود در جمیع احوال به حکمت ناظر باشید چه که بعضی ضعیفند و از سطوت منکرین و مشرکین مضطرب نطقِ به اندازه ماء حیوان است از برای افئده و اگر تجاوز نماید سبب اشتعال نار ضغینه و بغضا شود فضل الهی احاطه نموده و رحمتش سبقت گرفته لذا باید امر تبلیغ به اعتدال واقع شود و ظاهر گردد نسئل الله ان یمدّ اولیائه و یؤیّدهم علی ذکره و ثنائه انّه هو المویّد المشفق الکریم انتهی. هر کلمه کتابی است ناطق و دفتری است مبین از فضل و عنایت و رحمت مقصود عالمیان از اوّل امر الی حین ندا مرتفع قلم متحرّک بی‌ناصر و معین علَم ظاهر و رایة مرتفع از حق جلّ جلاله می‌طلبم عباد خود را آگاه فرماید و بینایی عطا کند تا تجلیات انوار نیّر فضلش را در کلّ مشاهده نمایند و ندایش را از افق اعلی بشنوند جلّت عنایة ربّنا و ربّکم و ربّ العرش و الثّری ذکر حبیب فؤاد جناب ابن دخیل علیه بهاءالله فرموده بودند فی الحقیقه آنچه مرقوم شده صحیح و ایشان سزاوارند و بعد از عرض در ساحت امنع اقدس جمیع اسامی که ارسال داشتند مخصوص هر یک آیات نازل و ارسال شد صد هزار هنیئاً از برای ایشان چه که هم به عنایت فائز شدند و هم سبب خیر کثیر گشتند فضل الهی اخذشان نموده انّ ربّنا هو الفضّال الکریم حق جلّ جلاله عبادش را قوّة اصغا و قوّة قبول بعد از ادراک عطا فرماید لله الحمد امر ثابت و رایة ظهور مرتفع طوعاً کان او کرهاً عباد قبول نموده و خواهند نمود لا مفرّ و لا مهرب الّا الیه اسئله تعالی فضله المحیط و رحمته المحیطة و کرمه العمیم عبادش ناتوان و ضعیف و اوست معطی و اوست قوی و هو الغالب القدیر اینکه درباره جناب سمیّ مقصود و اخوی ایشان علیهما بهاءالله مرقوم داشتند بعد از عرض در حضور این آیات باهرات ظهور یافت قول الرّبّ تعالی و تقدّس **هو النّاطق**

\*\*\* ص 268 \*\*\*

یا ایّها الشّارب رحیقی المختوم علیک بهائی و عنایتی سمیّ از قبل به طراز عنایت فائز و به انوار نیّر فضل مزیّن لقا طلب نموده حق آگاه و خود ناطق و خود شاهد که لازال حضور مقبلین محبوب بوده و هست و لکن ضعف عباد حایل شده و سدّ محکم گشته ظالمی از قبل در این ارض بر دست حکومت جالس و به بغی و فحشاء مشغول فی الحقیقه در هیچ یومی از ایّام و لیلی از لیالی او و عدل در یک محل نبوده بلکه در مدینه‌ای که ساکن از اشراقات انوار نیّر عدل محروم سبحان الله ظلم نزدش محبوب و اعتساف مرغوب عدل مردود و انصاف مطرود اگر چه عزرائیل عدل جانش را گرفت او مفقود ولکن آثارش موجود بعضی از نفوس از سنین قبل اذن داشته‌اند معذلک حال به نظر موافق نمی‌آید چه که نفوس این اراضی اکثری به نار بغضا مشتعل جناب مذکور را از قبل مظلوم تکبیر برسان و به انوار آفتاب عنایت حق جلّ جلاله بشارت ده نسئل الله تعالی ان یکتب له من قلم الامر اجر لقائه و الحضور امام وجهه انّه علی کلّ شیء قدیر و اما الثّانی سمّیناه لدی العرش بمدحت بشّره بهذا الفضل المبین و هذه العنایة الّتی احاطت السّموات و الارضین یا ورقا علیک بهاءالله مولی الوری بشّر الورقة الّتی سمّیت بطوبی و بنتها انّا سمعنا ندائهما و ذکرناهما بما لاتعادل به اذکار الامم و اعمالهم یا اَمَتی یا ورقی اسمعی ندائی من شطر سجنی قد جعله الله سلسبیل البیان لأهل الامکان و کوثر العرفان لاصحاب الایقان ابشری یا امتی بذکری و عنایتی و فضلی الحمد لمن ایّدک و وفّقک علی الاقبال الی ما لایعادله شیء من الاشیاء البهاء من الله علیک و علی بنتک و علی کلّ امة آمنت بالله الفرد الخبیر فضل حق اخذت فرمود و عنایتش تو را راه نمود در ایّامی که اکثر رجال عالم معرضند مع آنکه کل از برای اقبال خلق شده‌اند و از برای عرفان از

\*\*\* ص 269 \*\*\*

عدم به وجود آمده‌اند اگر در این عنایت مبسوطه مسبوقه تفکّر نمایی صیحه زنی و به لک الحمد یا مقصود العالمین ناطق شوی و نذکر ورقة اخری الّتی ذکرتها فی کتابک فی الحقیقه مقام اوراق و اِماء در این امر بسیار عظیم است چه که قبول نموده‌اند آنچه را که علماء کاملین و بالغین علی قولهم از ادراک و عرفان آن عاجزند بشّرها بعنایتی و ذکّرها بآیاتی لعمری لو تجد حلاوتها لتنصعق فی الحین و نذکر من سمّی بعلی فی هذا اللّوح المبین یا علی از حق می‌طلبیم اسماء تو را از مالک آن منع ننماید بر ما سوی الله قدم گذار و به حبّش سر بر افراز طوبی از برای رأسی که به اکلیل حبّش مزیّن گشت و از برای اولیائش خاضع شد انّ ربّک هو الفضّال المشفق العزیز الکریم انتهی. له الفضل و العطاء و له الجود و العزّ و العلاء چه که جمیع اشیا را به نسبتی از نسبت‌ها که به مقام اقدسش راجع است مزیّن فرموده طوبی از برای بحر که به نسبت به آیاتش مفتخر است و امطار که به رحمتش منسوب و آفتاب که به تجلّیاتش مذکور این فضل محیط لایتناهی که برّ و بحر و سماء را احاطه نموده البتّه عباد خود را که خزائن محبّت او و کنائز ذکر اویند به عنایتش ممتاز و مخصوص فرموده و می‌فرماید سوف ترفع مقاماتهم و مراتبهم و درایجهم انّه هو المقتدر المتعالی العزیز الودود اثر کلک آن محبوب که از قبل ارسال شده بود نظر به امواج بحر حبّ که هنگامی فوق و هنگامی قعر و وقتی قبل و زمانی بعد که حاکمی است مقتدر بر تغییرات و تبدیلات ارادات و مشیات عالم وجود جواب آن بعد من غیر ترتیب عرض می‌شود فی الحقیقه پریشانی عالم از این مقام احداث می‌گردد اگر چه این پریشانی حقیقت جمع و نفس ترتیب و نظم ولکن این مقام مخصوص است به فارسان مضمار سمع و بصر باری دستخط آن محبوب که به تاریخ دهم شهر جمادی الاخری مزیّن بود جواهری بود بدیع چه که سمع و بصر هر دو را از قرب و وصال قسمتی داد چه جای سمع و بصر بلکه قلب و روح را فرح

\*\*\* ص 270 \*\*\*

و سروری کامل عطا نمود لله الحمد از هر کلمه‌اش نفحه انقطاع متضوّع و عرف خلوص منتشر یسئل الخادم ربّه بان یقوی عضد حضرتک لکسر اصنام الاوهام و هیاکل الظّنون انّه هو الفرد الغالب المقتدر المهیمن القیّوم و بعد از قرائت و اطّلاع به اجنحۀ اشتیاق قصد مقام اعلی نموده امام وجه مولی الاسماء عرض شد و به شرف اصغا فائز گشت هذا ما نطق به المقصود فی الجواب قول الرّبّ تعالی و تقدّس **هو الآمر النّاطق المقتدر العزیز المحبوب** کتاب ندا می‌نماید و کلمه به افصح بیان متکلّم و حروف امام وجوه ناطق لعمر الله سمع طاهر از جمیع اشیاء بشارت ظهور و ایّام را می‌شنود سبحان الله سمّ غفلت در جمیع اعضا و ارکان و عروق اثر کرده و کل را از ادراک و شعور منع نموده حال در سکرات موت مشاهده می‌شوند مگر نفوسی که از دریاق اعظم اسم اعظم به شفاء حقیقی فائز گشته‌اند اولیای آن ارض را از قبل مظلوم ذکر نما تا قلوب به نور معرفت و نفوس به نار محبّت منوّر و مشتعل گردند یا ورقا یا ایّها النّاظر الی الافق الاعلی اگر فی الحقیقه به قطره‌ای از دریای عنایت فائز شوند خود را از ما سوی الله فارغ و آزاد مشاهده نمایند این ایّام شخصی از مقبلین تازه ایقان و اطمینان طلب نموده در جواب به این کلمات عالیات نطق فرمودیم **هو الآمر العلیم الحکیم** یا عطّار نامه‌ات نزد مظلوم حاضر و به لحاظ عنایت فائز لله الحمد عرف اقبال از آن متضوّع نسئل الله ان یؤیّدک و یمدّک و یجعلک من الّذین اذا سمعوا قالوا لک الحمد یا مقصود العالم بما عرّفتنا مشرق آیاتک و مصدر امرک المبرم المحکم المتین طلب اطمینان نمودی مقام این گفتار و بیان گذشته و وقت آن نیست چه که ظاهر شده امری که از اوّل عالم الی حین شبه آن دیده نشده امروز نور از اعلی افق عالم مشرق و لائح و نار در سدره مبارکه به اعلی النّداء ناطق و از سماء مشیّت الهی من غیر تعطیل کتب

\*\*\* ص 271 \*\*\*

و صحف و زبر نازل اقلام عالم و افکار امم و اقتدار کتاب از احصاء آن عاجز امروز هیکل اطمینان به لک الحمد یا عزیز المنّان ناطق و لسان ایقان به آمنتُ یک یا مظلوم متکلّم. شقّ قمر گفته‌اند شقّ شمس ظاهر و آن در وقتی پدید آمد که شیخ محمّد حسن نجفی که قطب علمای ایران بود از صراط لغزید و به مقرّ خود راجع یا ایّها السائل آفتاب اطمینان از آفاق سماء الواح الهی لائح و ساطع امروز خلیل قد اطمئنّ قلبی گفته و کلیم به لک الحمد یا اله العالمین ذاکر به یک قلم بر اسیاف عالم زدیم آیا ندیدی نشنیدی ارجع الی الواح انّها تجذبک الی الله ربّ العالمین در آنچه واقع شده تفکّر نما و در آنچه نازل تفرّس کن شاید به تجلیات انوار آفتاب بیان رحمن فائز شوی و بر کرسی اطمینان جالس گردی به یک کلمه او معادله ننماید آنچه در آسمان و زمین موجود است حق به جمیع آثارش از ما سوایش ممتاز طوبی از برای نفوسی که به طراز عدل و انصاف مزیّنند انّه هو المؤیّد العلیم از حضرت سلطان طلب نمودیم آنچه را که سبب اعظم بود از برای ظهور نیّر اطمینان در آفاق و ایقان مابین عباد نپذیرفت و عمل نمود آنچه را که ملأ اعلی گریستند و نوحه نمودند بگو ای دوستان جهد نمایید شاید به نار محبّت رحمانی حجبات مانعه حایله از میان برخیزد و حجبات اموری است که انسان را از تقرّب منع می‌نماید و از توجّه باز می‌دارد طوبی از برای نفسی که به عضد انقطاع و ذراعی اقتدار سبحات حایله را خرق نمود و به حکمت و بیان بر نصرت قیام کرد بگو شما از اشجار حدیقه معانی عندالله محسوب و مذکورید این مقام را به اسم حق جلّ جلاله حفظ نمایید در فراعنه و جبابره عالم تفکّر کنید و همچنین در خزائن و قصور آن نفوس غافله لعمر الله ایّام حیات در این دنیا نزد صاحبان بصر اقلّ من آن بوده و هست یا اولیائی اتّقوا الرّحمن و کونوا علی شأن لایمنعکم شیء من الاشیاء و لا اسم من الاسماء و لا ذکر من الاذکار حزب شیعه به اسماء از مالک آن محروم مانده‌اند و در یوم جزا از مشرکین بالله پست‌تر مشاهده گشتند چنانچه دیده‌اید

\*\*\* ص 272 \*\*\*

و شنیده‌اید و حال می‌بینید و می‌شنوید که بر جمیع منابر به سبّ حق مشغولند نسئل الله تعالی ان یمدّکم بجنود البیان و یقرّبکم الیه انّه هو العزیز المنّان انتهی. قدرت عالم نزد قدرتش عاجز و بیان عند اشراقات نیّر بیانش خاضع امید هست از نفحات وحی الهی و ظهورات فضل و رحمت نامتناهی ربّانی این حزب اعظم به قدرت و قوّتی ظاهر شوند که شبهات عالم و وساوس امم ایشان را از اسم اعظم منع ننماید و به ابصار حدیده و آذان واعیه و ارجل مستقیمه بر امر قیام نمایند و به اصلاح عالم و تهذیب نفوس امم پردازند انّ ربّنا هو المؤیّد العلیم و هو المقتدر القدیر العجب کلّ العجب که تازه هادی دولت آبادی قائد قوم شده و اراده نموده حزبی از شیعه ترتیب دهد لعمر محبوبنا اوست از نفوسی که می‌فرماید بدّلوا نعمة الله کفراً و احلّوا قومهم دار البوار عجب در آنکه ابداً از اصل امر آگاه نبوده و نیست معلوم نه که به چه پر می‌پرد و به چه متشبّث و متمسّک قد خسر الّذین کذّبوا بلقاءالله و آیاته انّهم من الاخسرین فی کتاب ربّنا المقتدر القدیر اینکه در ذکر ترجمه آیات الهی که در الواح ملوک نازل مرقوم داشتند بعد از عرض در ساحت امنع اقدس این کلمه علیا از لسان عظمت جاری قول الرّبّ تعالی و تقدّس نعم ما عمل نسئل الله ان یؤیّده علی ترجمة ما نزّل للملوک انّه هو المؤیّد العلیم یا ورقا علیک بهائی و عنایتی و رحمتی از حق بطلب عباد خود را محروم نفرماید تا کل فائز شوند به آنچه که مقصود از آفرینش است اگر به خاطر طاهر و آذان واعیه و ابصار حدیده اصغا نمایند و مشاهده کنند حلاوت بیان رحمن کل را جذب نماید به شأنی که خود را از ما فی الامکان مقدّس و فارغ ملاحظه نمایند سبحان الله اقوال کذبه قبل حایل شده و عباد را از کوثر بیان منع نموده از حق می‌طلبیم حزب خود را حفظ فرماید و کل را به نور اتّحاد منوّر نماید اوست سامع و اوست مجیب لا اله الّا هو العزیز الحمید جمیع را از لسان مظلوم تکبیر برسان بگو یا اولیاءالله انّه وصّاکم بالحکمة و یوصیکم فی هذا اللّوح بها باید به کمال روح

\*\*\* ص 273 \*\*\*

و ریحان با طوائف ارض ملاقات نمایید غافلین را بیاناتی که حلاوت شکر و لطافت شیر در او مستور است القا کنید چه که بعضی از معرضین در صدد آنند اسبابی ظاهر شود و به آن تمسّک نمایند و وارد آورند آنچه را که سبب تزلزل و اضطراب است اگر به آنچه از قلم جاری شده عمل نمایند عنقریب اثمار سدره بیان و تجلیات نیّر عرفان از هر بلدی ظاهر شود طوبی لمن سمع و عمل بما امر به فی کتاب الله ربّ العرش العظیم انتهی. این عبد و آن محبوب و سایر اولیا باید احبا را متذکّر داریم و از حقّ جلّ جلاله از برای هر یک بطلبیم آنچه را که سبب ارتفاع کلمه و اعلاء امر است این ایّام بعض اخبار از ارض طا رسیده البتّه به آن اراضی هم نشر نموده در خصوص شخص معلوم باید کلّ ساکت و صامت باشند چندی قبل به ارض طا هم حسب الامر این فقره نوشته شد هفته قبل هم مختصری این عبد عرض و ارسال داشت و مقصود ارسال الواح مبارکه مقدّسه بوده به صاحبانش برسد و به آن فائز گردند و این ایّام آیات منزله در حضور قرائت شده و می‌شود ان‌شاءالله صحیح و کامل ارسال می‌گردد هذه من عنایته الاخری فضلاً من عنده و هو الفضّال الکریم اما درباره ملکوت که مرقوم داشتند بعد از عرض در ساحت اقدس این کلمه علیا نازل قوله تبارک و تعالی یا ایّها النّاظر الی الافق الاعلی علیک بهاءالله مولی الوری مقصود از ملکوت در رتبه اولی و مقام اوّل منظر اکبر بوده و در مقام آخر عالم مثال است ما بین جبروت و ناسوت و آنچه در آسمان و زمین است مثالی از آن در آن موجود تا در قوّه بیان مستور و مکنون به جبروت نامیده می‌شود و این اوّل مقام تقیید است و چون به ظهور آید به ملکوت نامیده می‌شود کسب قدرت و قوّت از مقام اوّل می‌نماید و به ما دونش عطا می‌کند این عوالم و عوالم مشیّت و اراده و قدر و قضا و ازل و سرمد و دهر و زمان مکرّر در بعضی از الواح از قلم اعلی نازل طوبی للفائزین و آنچه به پارسی تعبیر نموده‌اند پادشاهی و جهان پاینده هر دو صحیح و مقبول است انتهی. و اینکه درباره مقرّ اعلی و مطلع ارتفاع بقاع و مقامات عالم ذکر نمودند حسب الامر این ایّام ذکرش و

\*\*\* ص 274 \*\*\*

عملش جایز نه لو شاءالله یذکر من بعد ما اراد و هو المبیّن العلیم انتهی. فی الحقیقه اکباد مقرّبین و افئدۀ موحّدین در ذکر آنچه در آن مقام واقع شده مشتعل و محترق و این عمل حزب شیعه از دفتر وجود محو نخواهد شد هیچ عصیانی در عالم به آن مقابل نشود و معذلک حال مشرکین عالم و مفسدین امم مانند آن حزب به اوهام و ظنون مشغولند کلمات قبل بعینها مجدد شده و ظاهر گشته افّ لهم و لانصافهم و اعمالهم نسئل الله تبارک و تعالی ان یطهّر الآذان و ینوّر الابصار و یظهر العدل و الانصاف انّه هو المقتدر العزیز المختار بیان فارسی را گفته‌اند تحریف شده این کلمه از قبل سبب اضلال کرور کرور خلق بیچاره گشته چه که به این کلمه حکم کتاب مرتفع می‌شود هر ملحد مزوّری مجال می‌یابد و فرس کذب و بغضا را جولان می‌دهد حق جلّ جلاله این امورات مستوره و شئونات غیر معلومه را به فضل و عنایتش در این ظهور کشف فرمود و ظاهر نمود روحی لعنایته الفداء و لکشفه الفداء یک صف خدا درست کرده بودند و خود را موحّد می‌دانستند اعاذنا الله و ایّاکم من مفتریات هؤلاء انّ ربّنا هو الفضّال العزیز و هو المشفق الکریم لا اله الّا هو المبیّن العلیم الحکیم دستخط دیگر آن محبوب اثر نسیم صبحگاهی از آن مشهود لله الحمد تازه بود چه که از فطرت پاک ظاهر و تازه نمود چه که به ذکر و ثنای محبوب مزیّن و بعد از قرائت به ساحت اقدس فائز انّ الخادم یجد نفسه عاجزة عمّا نطق به لسان العظمة فی ذاک الحین الّا علی قدر معلوم قول الرّبّ تعالی و تقدّس **هو السّامع البصیر** قد حضر العبد الحاضر و عرض امام وجه المظلوم ما نطق به لسان سرّک و قلم جهرک فی ثناءالله ربّ العالمین نشهد انّک تمسّک بمیثاق الله و عهده و ما حرّکتک عواصف الفراعنة و لا قواصف الجبابرة و ما منعتک سبحات العلماء و لا حجبات الفقهاء قد سرجت جواد الهمّة فی خدمة الله مالک ملکوت السّموات و الارضین ذکّر العباد بآیاتی و بشّرهم بعنایتی قل یا اولیائی هذا یوم البیان و هذا یوم ما شهدت عین الابداع شبهه انصروا المظلوم بجنود الاعمال و الاخلاق هذا ما امرتم به فی

\*\*\* ص 275 \*\*\*

الواح شتّی یشهد بذلک مولی الوری فی سجنه العظیم قل ایّاکم ان یمنعکم حبّ الایّام عن النّعمة الباقیة الدائمة و الحیوة الابدیّة السّرمدیّة ضعوا ما عند القوم متمسّکین بما عند الله ربّکم المقتدر القدیر انّه اتی فی المآب راکباً علی السّحاب لیعلّمکم ما یقرّبکم الیه انّه هو الفضّال ذو العنایة الکبری و ذو الرّحمة الّتی سبقت الارض و السّماء لا اله الّا هو الفرد الواحد الغفور الرّحیم انّا انزلنا فی اللّیالی و الایّام ما انجذب به الملأ الاعلی و القوم اکثرهم من الرّاقدین قل لعمرالله لاینفعکم ما عندکم سوف ترون جزاء اعمالکم اتّقوا الله یا قوم و لاتکونوا من التّارکین قد اتت السّاعة و فتحت ابواب النّار هذا ما وعدتم به فی کتب الله العزیز الحمید کذلک نطق المظلوم فضلاً من لدنه انّه هو ارحم الرّاحمین اسمعوا نصح الله انّه ینفعکم فی کلّ عالم من عوالمه یشهد بذلک من نطق و ینطق انّه لا اله الّا انا الفرد الخبیر النّور المشرق من افق سماء رحمتی علیک و علی الّذین سمعوا النّداء و قالوا بلی یا مالک الاسماء و علی الّذین یسمعون قولک فی هذا الامر المحکم المتین انتهی. فضل الله مشهود نعمة الله موجود رحمة الله مسبوق مائدة الله نازل آیات محیط بینات ظاهر ولکن آمال‌های بی‌فائده که از اوهام صادر شده عباد را از نعمت مآل و رحمت حضرت ذی الجلال محروم نموده سبحان الله یک قطره از قصص قبل که از نفوس موهومه ظاهر شده به مثابه دریا نزدشان بزرگ و کبیر و یک دریا بیان که با امواج عرفان در کمال اوج ظاهر به مقدار قطره نزدشان محسوب نه آیا سبب این غفلت چیست که از مشاهده انوار آفتاب حقیقت در وسط زوال محرومند بلی یا محبوبی لعمر ربّی و ربّکم این امور از اعمال و غرور احداث شده سبحان ربّنا و ربّ العرش و الثّری انّه امرَنا فی کلّ الاحوال و وصّانا فی الزّبر و الالواح بالمدارا و بالعنایة الّتی جعلها من سجیّة الانسان لذا نسئله تعالی بان یکشف لهم کما کشف لنا لانّ رحمته یقتضی العفو و الفضل انّه هو المشفق الکریم

\*\*\* ص 276 \*\*\*

ای ربّ ایّدهم علی الاقبال الیک انّک انت المقتدر القدیر اینکه درباره دو لوح مرقوم داشتند حسب الامر نزد آن محبوب بماند اولی و احبّ است اینکه درباره آن ارض و ظلمتش مرقوم داشتند فی الحقیقه منع تجلّیات نور بیان از افق آن مدینه سبب و علّت در مقام اوّل و رتبه اولی همان است که آن محبوب مرقوم داشته‌اند ولکن نظر به عجز و مسئلت و استدعای آن محبوب فؤاد و اولیای آن ارض بعد از عرض در ساحت امنع اقدس اشراقات انوار نیّر عفو الهی از افق فضل مشرق و ظاهر له الفضل و البهاء و له الجود و العطاء و له العظمة و الکبریاء و له الکرم و الآلاء لعمر مقصودنا و مقصودکم بعد از عرض این فقره امواج بحر عنایت به شأنی ظاهر که این عبد به هیچ وجه قادر بر ضبط آن نشد ولکن در آن حین قلب به شکر و حمد مشغول که آن محبوب فؤاد سبب این فیض اعظم و عنایت کبری شدند این است مقام صد هزار هنیئاً و مریئاً امید است که از بعد آثار تنبّه و شعور و عرفان از جهات آن مدینه ظاهر شود این بشارت را البتّه به اولیای آن ارض می‌رسانند و این است فوز اعظم و فضل محیط. حضرت اسم الله زین المقرّبین و جناب مشکین قلم علیهما بهاءالله الابهی نظر به ذکر آن محبوب فؤاد مذکور گشتند و تکبیر و تهنیت از قبل آن محبوب القا شد و ایشان و طائفین طرّاً تکبیر و سلام می‌رسانند هر هنگام ذکر آن محبوب به میان می‌آید حضار حضور طلب عنایت و رحمت و شفقت می‌نمایند انّ ربّنا هو السّامع المجیب اینکه در باره صندوق آثار و وجوه مرقوم داشتند بعد از عرض این فقره در ساحت امنع اقدس فرمودند از برای خود ورقا علیه بهائی و عنایتی و رحمتی لازم و بعد از مقدار چند دقیقه این کلمه علیا ظاهر قوله تبارک و تعالی جناب امین به آن ارض متوجّه مشورت نمایند و به آن عمل کنند مقصود آنکه خواهش آن جناب ملاحظه شود و امین چندی قبل در این باب چیزی نوشته بودند انتهی. در هر حال

\*\*\* ص ص277 \*\*\*

آن محبوب به عنایت و فضل و رحمت مقصود عالمیان مزیّنند خدمت اولیای آن ارض تکبیر و سلام می‌رسانم ان‌شاءالله به همّت کامل و قیام ثابت و نطق فصیح بر ذکر و ثنا و خدمت امر مویّد باشند به شانی که آثار آن در اقطار ظاهر و هویدا گردد اوست قادر و اوست مقتدر یسمع و یری و هو السّامع المجیب قُرر عیون و نهال‌های حدیقه عرفان الهی را به ابدع اذکار ذکر می‌نمایم و از حق جلّ جلاله از برای هر یک نعمت باقیه ابدیّه می‌طلبم انّه هو العزیز الفضّال البذّال البهاء و الذّکر و الثّناء علی حضرتکم و علی من معکم و یحبّکم و یسمع قولکم فی امر الله ربّنا و ربّکم و ربّ العرش العظیم و الکرسّی الرّفیع. خ ادم فی 12شهر شعبان المعظّم سنه 1305.

عرض دیگر یک لوح امنع اقدس دو سنه قبل مخصوص یکی از اولیای ممقان نازل الی حین ارسال نشد حال نزد آن محبوب ارسال گشت. مقابله شد منشی محفل : یدالله رفعت

ت محبوب روحانی حضرت ورقا علیه بهاء الله الابهی ملاحظه فرمایند

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهی**

شهد الخادم بما شهد الله و اعترف بما اعترف به القلم الاعلی قبل خلق الاشیاء انّه لا اله الّا هو قد ظهر و اظهر ما کان مکنوناً فی علمه و مسطوراً فی کتابه و مرموزاً فی لوحه و مخزوناً فی خزینة عصمته علی شأن ما منعته شئونات البشر و همزات الّذین کفروا بمالک القدر قد قام بقیام تزعزعت منه ارکان الامراء و بنیان العلماء و نادی باعلی النّداء بین الارض و السّماء انّه لا اله الّا هو العلیم الّذی باشارة من اصبعه ماج بحر العلم فی الامکان و مرّت نسمة الرّحمن علی البلدان طوبی لمن سمع و سرع و ویل لکلّ قاعد مرتاب و نعیماً لمن سمع و اجاب و ویل لکلّ مشرک کفّار و اصلّی و اسلّم و اکبّر علی اولیائه

\*\*\* ص 278 \*\*\*

و اصفیائه الّذین مامنعتهم سیوف الاعداء عن مالک الوری و ماخوّفتهم جنود الظّلم فی ایّام ربّهم مولی الاسماء اولئک عباد نطق کل کتاب بذکرهم و کلّ صحیفة بعزّهم و علوّهم و کل لوح بفضلهم و سموّهم سبحانک یا من باسمک تنوّر العالم و بذکرک فاح عرف البیان بین الامم اسئلک باسمک الّذی جعلته قاصم شوکة المعتدین و ملجأ الموحّدین و مأمن الخائفین بان تحفظ اولیائک من اشقیاء عبادک و تنصرهم بنصرة ترتفع فی کلّ مدینةٍ رایات اسمک و اعلام ذکرک ای ربّ تری و تعلم ما ورد علی الّذین مااخذتهم الغفلة فی سبیلک و مارأتهم عین النّوم مستریحاً علی الفراش فی حبّک داروا البلاد لاعلاء کلمتک و زاروا العباد لالقاء امرک الی ان طُردوا و اُخذوا و حُبسوا لاسمک الّذی به جری فرات الحیوان و سرت نسمات الوحی علی من فی الامکان ای ربّ انت الّذی شهد بعظمتک الممکنات و بقدرتک السن الکائنات زیّن اولیائک یا اله الاسماء و فاطر السّماء بما یقرّبهم الیک فی کلّ الاحوال و یرزقهم کأس رضائک فی کلّ الاحیان انّک انت مالک الامکان و المهیمن علی الاکوان یا محبوب فؤادی لعمرالله قد سرّنی ذکرکم و ثنائکم و ما جری من قلمکم و ما تفوّه به شفتاکم مرّة بعد مرّة. کم من یوم قام الخادم و کان محاطاً بالاحزان بما ورد علی حضرتک و اولیاء الرّحمن و بلغ الیه ما ارسلتموه الّذی وجد منه کلّ ذی شمّ عرف خلوصکم و استقامتکم و عرف نصرتکم و وفائکم فی ایّام فیها نبذ العباد الوفاء ورائهم و نقضوا میثاق الله بما اتّبعوا اهوائهم فلمّا قرئت و عرفت اخذنی سکر کأس حبّکم علی شأن فرّت به الاحزان اذاً قصدت المقام الاعلی و سماء السّموات العالیات الی ان حضرت و عرضت تلقاء الوجه فلمّا تمّ توجّه الی الخادم وجه القدم و قال جلّت عظمته و عزّ بیانه **انا الشّاهد العلیم** هذا یوم فیه ینادی ملکوت البیان فی قطب الامکان طوبی لمن نصر امر الله و قام علی خدمة امره و شرب کأس الضّرّاء فی سبیله و قدح البأساء

\*\*\* ص 279 \*\*\*

فی حبّه و سُجن بما دعا النّاس الیه و یُسمع من امواج بحر المعانی نعیماً لمن تضوّع منه عرف الوفاء فی ناسوت الانشاء و فاز بالاستقامة الکبری علی امر به زلّت ارجل ملکوت الاسماء الّا من شاء الله ربّ العالمین یا ورقا علیک بهائی و عنایتی قد حضر العبد الحاضر بکتابک و ما ارسلته الیه من قبل و من بعد انّا وجدنا من کلّ کتاب و من کلّ کلمة و من کلّ حرف عرف محبّتک و استقامتک و خلوصک و وفائک و عهدک فی امر الله العلیم الحکیم نشهد انّک شمّرت الذّیل لخدمة الله و نطقت بثنائه و بلّغت امره و خرقت باسمه حجبات الّذین منعوا عن مالک القدر بالحجاب الاکبر الّذی سمّی بالعالم نسئل الله بان ینصرک و یعینک و یحفظک انّه علی کلّ شیء قدیر انّا ذکرناک فی کلّ یوم و فی کلّ لیل و ذکرنا ما ورد علیک فی هذا الامر الّذی اذ ظهر نادت الاشیاء الملک لله العلیم الخبیر طوبی لمن اقبل الیک و احبّک و سمع ذکرک فی هذا الامر البدیع قل یا ملأ البیان و یا اهل الامکان ایّاکم ان تنکروا ما عبدتموه فی القرون و الاعصار و فی اللّیالی و الایام ان انصفوا بالله ثمّ انظروا هذا البناء الاعظم و استمعوا ما یذکرّکم به هذا النّبأ العظیم قل انّه هو الّذی بشّر به التّوراة و اخبر به الرّوح و نزّل ذکره فی الفرقان من لدن منزل قدیم اتّقوا الله و لاتکفروا بآیات ربّکم الرّحمن و لاتعترضوا علیه انّه یدعوکم الی الافق الاعلی یشهد بذلک کلّ عارف بصیر انّا نذکر فی هذا اللّیل اولیائی هناک و نبشّرهم بعنایتی و رحمتی و فضلی الّذی سبق من فی السّموات و الارضین و نذکر العین و الباء الّذی یشهد له الله باقباله و توجّهه و ذکره و ثنائه و انفاقه فی هذا السبیل المستقیم ذکّره و بشّره لعمری انّه فاز بذکر لاتعادله الاذکار و بکلمة لاینقطع عرفه بدوام اسماء ربّک السّامع المجیب انّا سمعنا ما ذکرته فی حقّه و ذکره الامین من قبل و ما عمل فی سبیل الله العلیّ العظیم کبّر من قبلی علیه و علی وجوه اولیائی و بشّرهم بعنایتی و ذکّرهم بما انزلناه لک فی هذا اللّوح المبین لعلّ یأخذهم جذب بیان الرّحمن علی شأن

\*\*\* ص 280 \*\*\*

لاتضعفهم قوّة الاقویاء و لاتخوّفهم جنود الظّالمین سوف یأخذهم الله کما اخذ قوماً قبلهم انّه هو المقتدر القدیر البهاء المُشرق من افق سماء رحمتی علیک و علیهم و علی کلّ ثابت مستقیم انتهی. این لئالی بحر بیان را ذیلی اوسع از ارض و سماء باید تا جمع نماید الله اکبر من یقدر ان یحصیها و من یستطیع ان یسبح فی غمرات هذا البحر الاعظم بحر چه لئالی چه این الفاظی است که خادم تفوّه نموده و می‌نماید فی الحقیقه باید به دوام ملک و ملکوت به استغفار پردازد از آنچه گفته و می‌گوید لکن حمد مقصود عالم و مالک امم را که اشراقات انوار آفتاب عنایتش نسبت به آن محبوب روحانی واضح و لائح و مشهود است امید چنانکه افئده و قلوب را به اسم مالک وجود به حکمت و بیان مشتعل نمایند اشتعالی که من علی الارض خود را از اطفاء آن عاجز مشاهده کنند آیا چه شده چه سکری عالم را اخذ نموده بلی سکر نفس و هوی آذان را از استماع منع نموده و ابصار را از مشاهده مع ذلک این خادم به حبل کرم متمسّک و به ذیل عنایت متشبّث و مسئلت می‌نماید عباد خود را از امواج بحر معانی محروم نفرماید انّه علی کلّ شیء قدیر چندی قبل نامه‌های مخدوم مکرّم جناب امین حاجی میرزا ابوالحسن علیه بهاء الله رسید و در دو نامه ذکر آن حضرت و جناب حبیب روحانی ع ب علیه بهاء الله را به تفصیل نموده بودند و بسیار مسرور و راضی بودند. از حق جلّ جلاله سائل و آمل که ایشان را مویّد فرماید بر آنچه سزاوار است و عطا فرماید آنچه را که لایق کرم و رحمت اوست و اینکه مرقوم داشته بودند درباره اسبابی که سبب ترویج امر و نشر آیات و احکام الهی شود این فقره تلقاء وجه عرض شد هذا ما نطق به لسان العظمة قوله تبارک و تعالی امروز بر هر نفسی خدمت امرالله لازم امورات ارض را حق جلّ جلاله به اسباب معلّق فرموده حقوق الهی را هر نفسی باید ادا نماید و ثلث حقوق ارض طا و اطراف آن باید به مصالح تبلیغ و انتشار امر و اثبات آن صرف شود و باید جمیع به کمال اتّحاد

\*\*\* ص 281 \*\*\*

در نصرت امر مشغول باشند و به قدر مقدور در اعلاء کلمه جهد نمایند حق جدال و نزاع را منع فرموده این است فضل اعظم و عنایت کبری انتهی. در جمیع اعصار نفوس مطمئنه مستقیمه حسب الامر به جان و مال نصرت امر می‌‌نمودند حال به مال وحده معلّق است از حق خادم سائل و آمل است که کل را موفق دارد بر آنچه که مصلحت امر است انّه هو المؤیّد الکریم. اشیائی که ارسال شده بود رسید ولکن هنگامی که عکسین به حضور مبارک فائز ملاحظه فرمودند و بعد متبسّماً به این کلمه علیا ناطق یا عبد حاضر در این حین به شرف حضور فائزند و اجر لقا از قلم اراده ثبت شد هنیئاً لهما و مریئاً لهما انتهی. گز هم رسید و به حضور فائز و هر نفسی بین یدی حاضر چه در آن حین و چه بعد به او عنایت شد نحمد الله علی ذلک وقتی از اوقات این عبد با عریضه حبیب روحانی جناب ع ب علیه بهاء الله و عنایته به حضور فائز و بعد از اذن عرض شد هذا ما نطق به لسان العظمة فی الجواب قوله جلّ جلاله **هو القریب المجیب** قد سمع المظلوم ندائک و اجابک بما فاحت به رائحة عنایة ربّک المشفق الکریم هذا یوم فیه ینادی امّ الکتاب و یقول طوبی لنفس فازت بما کان مکنوناً فی العلم و مذکوراً فی کتاب الله ربّ العالمین و امّ البیان ینادی و یقول یا ملأ الارض تالله قد خرقت الاحجاب و اتی المقصود و ینطق ظاهراً اَمام العالم قد اتی الوعد و هذا هو الموعود الّذی ینطق انّه لا اله الّا انا الفرد الخبیر و امّ الالواح یصیح و یقول قد فتح باب اللّقاء علی من فی الارض و السّماء طوبی لمن تقرّب و فاز انّه من المقرّبین فی کتاب مبین و الصّحیفة الحمراء بین ملأ الانشاء تنادی و تقول طوبی لمن فاز بایّام الله و عمل بما کان مذکوراً فی کتابه العزیز یا ایّها المتوجّه الی الوجه ان افرح بذکری ایّاک انّا قبلنا ما عملته فی سبیله و انزلنا لک من قبل و فی هذا الحین ما لاتعادله الاشیاء انّ ربّک لهو الذّاکر العلیم نشهد انّک سمعت نداء الرّحمن و اقبلت الیه و تمسّکت بحبله المتین کم من عبد سمع و سرع ثمّ اعرض عن الله

\*\*\* ص 282 \*\*\*

و کم من عبد فاز بالاستقامة الکبری علی شأن بقیامه ارتعدت فرائص المشرکین ان اقرء ما انزلناه لک بربوات اهل ملکوتی کذلک یأمرک من عنده کتاب مبین انّا نوصیک بالحکمة لئلّا یرتفع ضوضاء کلّ فاجر بعید ان احمد الله بما فاز عملک بالقبول و ندائک بالاصغاء و کتابک بالحضور فی سجنی العظیم البهاء المشرق من افق سماء فضلی علیک و علی من معک من اهلک و علی الّذین شهدوا بما شهد الله انّه لا اله الّا انا الفرد الواحد العلیم الحکیم انتهی. لسان عظمت درباره ایشان نطق فرمود به آنچه که فنا او را اخذ ننماید و در هر یوم ثمراتش ظاهر و هویدا شود این سنه کل را امر به ستر فرمودند لئلّا یرتفع الضوضاء بین الوری این عبد فانی خدمت ایشان تکبیر و سلام می‌رساند و عرض می‌نماید هنیئاً له چه که به عنایات مخصوصه حق جلّ جلاله فائز شدند آنچه نازل شهادت می‌دهد بر آنچه عرض شد و یک لوح امنع اقدس هم علیحده ارسال گشت ان‌شاءالله به آن فائز شوند و از بحور عنایتش قسمت برند سبحان الله این خادم متحیّر است این ناس غافل به چه دل بسته‌اند و به چه مشغولند آیا فنای عالم را منکرند و یا از تغییر و اختلاف بی‌خبر به جای یقین ظنون اخذ نموده‌اند و مقام ایقان اوهام عنقریب کل به عدم راجع و یبقی للمقرّبین ما انزله الله فی الکتاب حسب الامر باید به حکمت ناظر باشند و به آن عامل چه که از قلم اعلی در الواح عدیده این فقره نازل عمل به آن بر کل فرض است انّه یحفظ من یشاء و ینصر من یرید و هو العزیز الحمید این بسی واضح و مبرهن است که حافظ حق جلّ جلاله است ولکن عمل به آنچه هم که امر فرموده لازم و واجب چه که ناس کل در یک مقام مشاهده نمی‌شوند لذا باید اولیا مراعات نمایند و ایشان را متذّکر دارند اینکه مرقوم داشتند چند نفسی از ارض س و ی به جهت زراعت به مصلحت حبیب مکرّم جناب امین علیه بهاءالله به این ارض متوجّهند این فقره را جناب امین عرض نمودند فرمودند امر سجن

\*\*\* ص 283 \*\*\*

معلوم نیست چه که از قبل و بعد اضطراب سرّی آن ذکر شده لذا در همان ارض ساکن باشند اقرب به تقوی است انتهی. امروز زراعت اوّلیه کلیّه الهیّه القاء کلمه مبارکه بوده و هست از حق می‌طلبیم ایشان و سایرین را مؤیّد فرماید بر خدمت امر. اینکه ذکر محبوبی جناب حاجی میرزا حیدرعلی و محبوبی جناب ابن اصدق و محبوبی جناب آقامیرزا اسدالله علیهم بهاءالله را فرمودند این ایّام نامه‌های ایشان به اسم این خادم فانی رسید لله الحمد هر حرفی از آن ناطق بود به ثنای حق و گواهی می‌داد به اقبال و توجّه و خضوع و خشوع ایشان لله ربّنا و ربّ من فی السّموات و الارضین از حضرت اسم الله جمال علیه من کلّ بهاء ابهاه هم دستخط رسید و ذکر آن محبوب فؤاد را فرموده بودند مقصودشان آنکه آن محبوب به آن جهات توجه نمایند بعد از عرض در ساحت اقدس فرمودند بسیار خوب است ولکن باید مقتضیات حکمت ملاحظه شود چه که بعد از مقدّمه ارض طا در هر ارضی فی الجمله حرکتی ظاهر و فرمودند از حق می‌طلبیم اسم جمال را مویّد فرماید بر حکمت انتهی. درباره حبیب فؤاد جناب الف و حا علیه بهاءالله الابهی و بستگان و دوستان آن ارض علیهم بهاء الله مرقوم داشتند مراتب در ساحت امنع اقدس اعلی عرض شد هذا ما نزّل لهم من لدی الله ربّ العالمین قوله جلّ جلاله و عزّ بیانه **هوالله تعالی شأنه العزّة و العظمة و البیان** یا اهل المیم یذکرکم مولیکم القدیم بما یقرّبکم الیه انّه لهو الفرد الواحد العلیم الخبیر فی اللّیالی ذکرکم القلم الاعلی و فی الایّام یتحرّک علی اسمائکم انّ ربّکم الرّحمن لهو المشفق الکریم قد جری فی کلّ الاحیان من قلم الرّحمن فرات الحکمة و البیان طوبی للشّاربین یا اولیائی هناک ان استمعوا نداء المظلوم اذ احاطته الاحزان من الّذین کفروا بیوم الدّین لعمر الله اگر به اصغاء حقیقی فائز شوید یعنی ندای حق را به سمع حقیقت بشنوید

\*\*\* ص 284 \*\*\*

مشتعل گردید به شأنی که اهل عالم قادر بر اطفاء آن نباشند امروز آفتاب ندا می‌نماید و امواج بحر ناس را به افق اعلی دعوت می‌کند حفیف سدره از جهتی مرتفع و کوثر بیان رحمن از جهت اخری. گمگشته نفوسی که از بحر آگاهی نیاشامیدند و از اصغاء ندای الهی محرومند. به استقامت تمام بر امر مالک انام قیام نمایید به شأنی که معتدین و ملحدین و خادعین شما را از افق اعلی منع ننمایند امروز سموات ظهور به انجم بیان مزیّن و افق عالم به اشراقات انوار وجه منوّر جهد نمایید تا فائز شوید به آنچه که سزاوار ایّام الله است حضرت کلیم کل را به این یوم بشارت داده و حضرت روح وعده فرموده خاتم انبیا روح ما سواه فداه در حصن متین فرقان به بشارت یوم یقوم النّاس لربّ العالمین مأمور قدر وقت را بدانید لعمر الله از اکسیر احمر مرغوب‌تر و محبوب‌تر است چه که اکسیر از قرار مذکور لونی را به لونی و یا جسدی را به جسد دیگر تبدیل نماید ولکن این وقت و این حین که در فرقان به ساعت تعبیر شده و به قیامت مذکور عالم را جان بخشد و روح حیوان عطا نماید یا حزب الله بما ینبغی قیام نمایید و به آنچه لایق است عامل شوید از سطوت امرا و قوّة اقویا و شوکة علما محزون مباشید قسم به آفتاب افق بیان که در این حین ناطق است عنقریب کل به ذلّت و حسرت تمام به مقامی که از نتیجه اعمالشان معیّن شده راجع گردند لله الحمد شما فائز شدید به آنچه که کل از او محجوبند نوشیدید آن چه را که جمیع از آن محروم مشاهده می‌شوند الّا من شاء الله به عضد یقین کتاب مبین را اخذ نمایید هذا ما ینفعکم فی کلّ عالم من عوالم ربّکم العلیم الحکیم انّا سترنا ذکر من احبّنی و فاز بالواحی حکمة من عندنا و ستراً من لدنّا و انا السّاتر الحکیم یا اهل السین و الیا یذکرکم المظلوم من شطر السّجن و یبشّرکم بعنایة الله ربّ العالمین قد حضر لدی المظلوم کتاب من الّذی قام علی خدمة امری و طاف حولی و طار فی هوائی و کان فیه ذکرکم ذکرناکم بهذا الذّکر البدیع ایّاکم ان یمنعکم شیء من الاشیاء عن الله مالک الاسماء ان احمدوا الله بما خلقکم و رزقکم و ایّدکم علی اصغاء ندائه الاحلی اذ ارتفع بین الارض و السّماء انّ ربّکم الرّحمن

\*\*\* ص 285 \*\*\*

لهو الغفور الرّحیم لاتحزنوا من شبهات اهل البیان و اشارات علماء الارض الّذین نقضوا میثاق الله ربّ العرش العظیم طوبی از برای نفوسی که الیوم بکلّهم به ذکر و ثنا قیام نمایند ولکن به حکمت باید رفتار نمود چه که ناس غافل جاهل به مظاهر ظنون و اوهام متمسّکند از رحیق مختوم بی‌خبر و از کوثر بیان بی‌بهره مشاهده می‌شوند اولیای آن ارض باید با کمال اتّحاد و اتّفاق به ذکر و ثنای حق مشغول گردند و به جنود اخلاق خلّاق را نصرت نمایند لعمرالله اگر آگاه شوید به آنچه از قلم اعلی مقدّر گشته جمیع به لک الحمد یا اله العالمین ناطق گردید و از آنچه وارد شده و یا بشود محزون نشوید الامر بیده یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و هو المقتدر القدیر البهاء علیکم و علی من معکم و علی الّذین آمنوا بالله العزیز الحمید انتهی. یک فقره فی الحقیقه سبب و علّت اسف کبیر شده و آن اینکه در هر محل که یک نفر از اصحاب گرفته شد اوّل کتب و الواح به دست آمد و بعد صاحب بیت سبحان الله آیا الواح و کتب محلّش امام بیوت احبا است و یا بر محل‌هایی که مقابل وجوه و عیون واقع است در مقدمه ارض طا کتب و الواح بسیار به دست ظالمین افتاد صدهزار افسوس چه که آنها حفظ نمی‌نمایند و شاید که کل را محو می‌کنند حزب الله باید در حفظ آیات الهی کمال جهد را مبذول دارند تا از عیون خائنه و ایادی سارقه محفوظ ماند این عبد به بعضی از دوستان اظهار نموده ان‌شاءالله مویّد شوند از جمله نوشتجات محبوبی جناب علی قبل اکبر علیه بهاءالله الابهی جمیع در دست اعدا افتاد باری اکثری را مع نوشتجات به باب حکومت بردند از حق جلّ جلاله سائل و آمل که آنچه در دست ظالمین افتاده حفظ فرماید انّه هو الحافظ الحکیم ذکر جناب حاجی محمد طاهر علیه بهاء الله را مرقوم داشتند این فقره در ساحت امنع اقدس عرض شد هذا ما نزّل له مرّة اخری من لدی الله مالک الوری قوله عزّ بیانه و جلّ برهانه **هو المشفق الکریم** یا محمد قبل طاهر یذکرک المظلوم اذ احاطته الاحزان من مطالع الظّنون و الاوهام الّذین یدّعون

\*\*\* ص 286 \*\*\*

العلم من دون بیّنة و برهان هم الّذین کانوا ان یرتقوا علی المنابر لذکر الله مالک الایجاد فلمّا انتهت الاذکار بذکر الحجّة قاموا و قالوا عجّل الله فرجه و لمّا خرقت الاحجاب و انشقّ الغمام قاموا علی الاعراض الی ان افتوا علیه بظلم ناحت به الاشجار فی الجبال قد افتوا علی الّذی ذکروه فی اللّیالی و الایّام تالله بظلمهم بکت عیون الفردوس الاعلی و الجنّة العلیا یشهد بذلک من عنده امّ الکتاب طوبی لک بما نبذتهم ورائک و اقبلت الی الله بالرّوح و الرّیحان قد سمعنا ندائک و ما انشأته فی ذکر هذا المظلوم الّذی طُرد و نُفی الی البلاد لعمر الله ندعو من علی الارض کما دعوناهم من قبل و نذکر ما ذکرناه اَمام الوجوه لاتمنعنا قوّة الاقویا و لا ضوضاء العلماء و لا زماجیر الرجال لاتضعفنا جنود العالم یشهد بذلک مالک القدم الّذی ینطق انّه لا اله الّا انا العزیز الوهّاب انّا نسئل الله بان یؤیّدک علی حفظ ما قدّر لک انّه لهو المؤیّد الفضّال طوبی للسان نطق بذکری و لوجه توجّه الی وجهی و لاذن فازت باصغاء ندائی و لید تمسّکت بحبل الله ربّ الارباب البهاء اللّائح من افق اللّوح علیک و علی الّذین نبذوا ما عند النّاس مقبلین الی الله العزیز الوهّاب انتهی. لله الحمد المنّه فائز شدند به آنچه که مثل و شبه نداشته و ندارد عنایت حق جلّ جلاله از نفحات آیاتش واضح و مبرهن است ان‌شاءالله موفق شوند بر ذکر و ثنا و استقامت کبری در جمیع احوال این خادم خدمت ایشان اظهار فنا و نیستی و ذکر و تکبیر می‌نماید و می‌رساند اینکه درباره حجاب مرقوم داشتید اگر چه بعضی از احکام از قلم اعلی جاری ولکن امر به ستر شده و از کل مستور است ولکن نظر به حکمت آنچه مشاهده شد در اکثر امور حکم قبل جاری تا فصل اکبر واقع نشود و سبب بعد و اجتناب ناس نگردد و شاید به اصغاء کلمه فائز شوند و بما اراده الله عامل گردند درباره اکسیر مرقوم فرموده بودند.

\*\*\* ص 287 \*\*\*

مکرّر این کلمه علیا از لسان مالک اسماء شنیده شد قوله جلّ بیانه و عزّ برهانه یا عبد حاضر آنچه درباره اکسیر از سماء مشیّت الهی نازل نظر به سوال عباد بوده مکرّر سوال نموده‌اند تا آنکه نازل شد آنچه نازل شد و الّا قلم اعلی تعرض نمی‌نمود و اقبال به ذکر این امور نداشته و ندارد انبیا ذکر فرموده‌اند و همچنین حکما در وجود و عدم این صنع گفتگوهای لاتحصی به میان آمده بعضی گفته‌اند اجساد غیر ذهب به واسطه امراض از بلوغ به این مقام ممنوعند و قوّت و اعتدال اکسیر رفع می‌نماید و به لون و کینونت اصلی ظاهر می‌شوند و برخی این فقره را محال دانسته‌اند چنانچه گفته‌اند این فلزات هر یک از اجزاء مختلفه ترکیب شده اکسیر عاجز است از تصرّف در اشیاء مختلفه متناقضه جمهوری از حکما قلب ماهیّت را محال دانسته‌اند کتب قوم مشحون است به این اذکار و اعتراضات و اختلافات حکما از فلاسفه و غیرهم ولکن اگر صاحب فؤاد و بصر در بیاناتی که از قلم اعلی جاری شده تفکّر نماید امر وجود و عدم بر او ظاهر و هویدا و آشکار شود انتهی. مکرّر این عبد عرایض دوستان الهی را که از این امر سؤال نموده‌اند عرض نموده و بعضی در سؤال به کمال اصرار ظاهر لذا جاری شد از قلم اعلی آنچه موجود است وقتی این کلمه علیا استماع شد فرمودند یا عبد حاضر اگر جواب نازل نشود بیم آن است بر عدم علم الهی حمل نمایند انتهی. و به هر نفسی جواب نازل حکم منع در او بوده الّا یک یا دو. حکم منع بر اشتغال به این عمل مکرّر نازل حکمت قبل بالمرّه با حکمت حال مختلف شده در عناصر و در سیارات و همچنین در حرکات و ارواح و اجساد اختلافات کلیّه ظاهر چه در تأثیرات و چه در اعداد و البتّه در سنین بعد هم ظاهر شود آنچه حال از عیون مستور است و این ظهور اعظم سبب و علّت است از برای فتح ابواب علوم و حکم. احدی علوم و جنود حق را تا حین بتمامه احصا ننموده چه بسیار از شموس ظاهره که دیده نشده و چه بسیار از اقمار که از ابصار مستور است اگر جمیع عالم جمع شوند و بخواهند احصای خلق یکی از انجم ثوابت و سیّارات

\*\*\* ص 288 \*\*\*

حول او را نمایند البته خود را عاجز مشاهده کنند و به کلمه مبارکه لایعلم جنود ربّک الّا هو ناطق گردند بشارت آنکه یوم قبل جمال قدم از قصر بهجی به قصر مزرعه توجّه فرمودند مع جمعی و چون به مضجع حضرت والد علیه من کلّ بهاء ابهاه رسیدند توقّف فرمودند و نازل شد از برای ایشان آنچه که عرفش باقی و ذکرش باقی و لفظ و معنیش باقی هنیئاً لحضرته و مریئاً لحضرته در ذهاب و ایاب به این فضل اعظم که چشم عالم مثل آن ندیده فائزند این مقام فوق اذکار است اینکه درباره مکاشفات یوحنّا علیه بهاء الله ابهی مرقوم داشتند صحیح است ایشان به کمال تصریح ذکر فرموده‌اند چنانچه می‌فرماید مدینه جدیده از آسمان نازل یعنی اورشلیم جدیده در اورشلیم نازل می‌شود چنانچه نازل شد باری اشارات بسیار است ولکن فرصت مساعد نه آنچه آن محبوب مرقوم داشتند صحیح ولکنّ القوم هم لایفقهون اینکه ذکر درّ منظّم و روایات مذکوره در آن را فرمودند مطابق است و موافق ولکن ناس مخالف و منافق در این ارض هم بعضی اشارات واضحه و براهین لائحه و احادیث محکمه در کتب یافته‌اند که کل مدّل بر ظهور اسم مکنون و سرّ مخزون و کلمه جامعه تامّه بوده و هست معذلک احدی آگاه نه جماعت پروسیانی‌ها مع اعتراف به اینکه به این ارض توجه نموده‌ایم تا به ظهور فائز شویم چه که در کتب ما مذکور است که ظهور نزدیک است و یا گذشته است معذلک ملتفت نیستند عالم را سکر غفلت گرفته یومی از ایّام این کلمه از فم مشیّت مالک انام استماع شد یا عبد حاضر امروز شمس گواهی می‌دهد بحر صیحه می‌زند ارض اخبار می‌دهد سکر هوی ناس را به شأنی اخذ نموده که از خود و غیر غافلند تا چه رسد به این مقام و عرفان مقامی که منتهی امل مقرّبین و موحّدین و مخلصین بوده انتهی. و اینکه درباره حضرت شیخ و حضرت سیّد علیهما من کلّ بهاء ابهاه مرقوم داشتند که در نزد بعضی از احباب در مراتب و مقامات ایشان صحبت‌ها می‌شود که ظهور احمدی مقام سماوی محمدی است و رتبه رسالت به ایشان معروض شد و قبول ننمودند آیا این اقوال مأخذی دارد یا از اوهام افهام است البتّه از اوهام افهام

\*\*\* ص 289 \*\*\*

بوده و هست این فقره حینی که تلقاء وجه عرض شد جمال قدم مدتی در بیان توقّف فرمودند و بعد فرمودند به کمال تاسّف می‌گویم اولیای الهی نباید تکلّم نمایند به آنچه که از انصاف بعید است فخر احمد در آن است که به بعضی از اسرار نبوّت آگاه شده و حامل امانت گشته این مقام بسیار عظیم است یکفیه و ربّ العالمین جمیع بروزات و ظهورات و ولایت و اوتاد و اقطاب و نقبا و نجبا و آنچه ذکر شده از مقامات حمیده نزد عباد به کلمه آن حضرت ظاهر شده و به مقامات عالیه فائز گشته‌اند بعضی از عرفا هم گفته‌اند آنچه را که شایسته نبوده بعضی باطن درست کرده‌اند و خود را از اهل آن دانسته‌اند لعمر الله در ساحت حق از بعوضه پست‌ترند عارف بی‌انصافی گفته مقام نبوّت مقام نبأ است و مقام مکاشفه و مشاهده فوق آن است ثانی را مقام اولیا انبیاء دانسته این بی‌بصر بی‌حقیقت این قدر ادراک ننموده که نبأ انبیا بعد از مکاشفه و مشاهده بوده بلکه ایشان نفس مشاهده و مکاشفه و حقیقت آن بوده‌اند بهم ظهر کلّ امر حکیم و کل سرٍّ عظیم معدن نبوّت و ولایت انبیا بوده‌اند و به کلمه انبیا اولیا در ارض ظاهر باری اکثری از عباد به هوی نطق نموده و می‌نمایند انتهی. به کرّات این کلمات عالیات از منزل آیات استماع شده فرمودند هر یوم ملحدی ظاهر و نهری از بحر شریعت محمدی برده تا بالاخره بحر ضعیف مشاهده شد چنانچه الیوم دیده می‌شود امر واحد و سبیل واحد و اتّفاق و اتّحاد هم در کتب و زبر و صحف الهی ممدوح معذلک این اختلافات که مشاهده می‌شود کل از معتدین و ملحدین بوده و هست هر نفسی بخواهد عدد شعبه‌های طریقت را که الیوم ما بین ناس مذکور و مشهور است احصا نماید باید مدتی اوقات صرف کند یسئل الخادم ربّه بان یزیّن الکلّ بکحل الانصاف و کوثر العدل و یرزقهم کأس التّقوی انّه لمولی الوری و المقتدر علی ما یشاء حسب الامر آن محبوب ناس را متذّکر دارند شاید این اوهامات محو شود نفوس جاهله غافله ناس را مبتلا نموده‌اند به کمال روح و ریحان و حکمت القا نمایند آنچه را که سزاوار است و مقام حضرت شیخ و مرفوع سیّد علیهما بهاء الله و عنایاته بسیار عظیم است وقتی از اوقات این کلمه مبارکه از

\*\*\* ص 290 \*\*\*

معدن حکمت الهی ظاهر فرمودند یا عبد حاضر حضرت احمد و کاظم آگاه بودند و از معانی کتب الهی مطّلع و باخبر. نظر به جذب قلوب بعضی بیانات فرموده‌اند و مقصود تقرّب ناس بوده که شاید به کلمه حق فائز شوند چنانچه فائز شدند نفوسی که اوّل به شریعه الهی وارد گشتند آن حزب بوده و این فقره گواه است بر آگاهی و علم و حکمت و سبیل مستقیمی که به آن متمسّک بوده‌اند هنیئاً لهم انتهی. در اواخر مکرّر حضرت سیّد علیه من کلّ بهاء ابهاه می‌فرمودند آیا نمی‌خواهید من بروم و حق ظاهر شود اصل مقصود این کلمه بوده ولکن نظر به مقتضیات حکمت ظاهر شد از ایشان آنچه ظاهر شد و اینکه از مظاهر امر سؤال نمودند ایشان در بطن امّ دارای مقامات بوده و هستند و به مقتضیات اوقات و اسباب ظاهر شده. اینکه از آیه مبارکه منزله در کتاب اقدس سؤال شده قوله تبارک و تعالی من یدّعی امراً قبل اتمام الف سنةٍ کاملة الی آخر بیان الله این فقره عرض شد هذا ما نطق به لسان العظمة یا ایّها النّاظر الی الوجه و الطّائف حول الامر آنچه عرفانش بر کل لازم بود در این آیه مبارکه نازل و بر کل فرض است اقرار به آن و تمسّک به آن اکثری از جهّال غافلند و در سبل اوهام سالک و ناس هم اکثری بی‌خبر لذا این آیه مبارکه محض فضل نازل تا متابعت هر ناعقی ننمایند و سبب تضییع امر الله نشوند انتهی. فی الحقیقه این آیه مبارکه عنایتی است بزرگ از برای کل چه که آن محبوب می‌دانند هر روز از شطری نعیقی ظاهر و همچنین اعمالی که سبب و علّت تضییع امرالله بوده گمانشان آنکه امرالله به مثابه لعب اطفال است هر یوم به لعبی و به کلمه‌ای ناطق قد خسر الّذین نطقوا بما لااذن الله لهم و عملوا ما بکت به عین العدل و الانصاف باید آن محبوب ناس را متذکّر دارند و اینکه از آیه مبارکه اخری سوال نمودند قوله تبارک و تعالی قل هذا لهو العلم المکنون الّذی لن یتغیّر مقصود این بیان از باقی آیه مستفاد می‌شود قوله تعالی لانّه بدء بالطّاء المدلّة علی الاسم المخزون الظّاهر الممتنع المنیع و عدد تقسیم با عدد جامع

\*\*\* ص 291 \*\*\*

کسور تسعه مطابق و موافق است امروز عالم غیب و شهاده طائف طاء مدلّه است لعمر مقصودنا و مقصودکم و مقصود من فی السّموات و الارض مخزون است در این سلطان حروف یعنی طا آنچه که اقلام عالم از ذکرش عاجز و قاصر است اینکه درباره جناب آقا علی علیه بهاء الله مرقوم داشتند در ساحت امنع اقدس عرض شد قوله تبارک و تعالی یا علی به عنایت حق فائز شدی به آنچه که مقصود از خلقت بوده این مقام را به نام دوست یکتا حفظ نما ملحدین و معتدین درصدد بوده و هستند کن ثابتاً علی الامر و ناظراً الی الافق الاعلی و ناطقاً بثنائی الجمیل در امور مشورت نما و بعد عامل شو متوکلاً علی الله المهیمن القیّوم انّه معک و یعینک و هو العزیز الودود انتهی و اینکه مکرّر ذکر حبیب فؤاد جناب ع ب علیه بهاء الله و عنایته را فرمودند هرگز از نظر فانی نرفته و نمی‌روند الحمدلله به عنایت حق فائزند آنچه به این بنده مرقوم داشتند و همچنین عریضه‌ای که به ساحت اقدس ارسال نمودند کل امام وجه عرض شد و به شرف اصغا فائز قوله جلّ جلاله و عمّ نواله لازال به عنایت حق فائز بوده و هستند مطالب ایشان به سمع قبول اصغا شد آنچه در کتب الهی در ذکر این ایّام نازل به آن رسیدند هذا فضل لایعادله فضل از حق می‌طلبیم مقدّر فرماید از برای ایشان آنچه که سبب فوز و رستگاری ابدی است و ایشان را محروم نفرماید از آنچه سزاوار است اذن لقا دادیم و اجر لقا نوشتیم یا عین و با شکر کن مقصود عالمیان را که تو را بر اقبال و معرفت و مودّت و محبّت و خدمت امرش مویّد فرمود له الحمد و المنّه تو را مزیّن فرمود به طرازی که ذکرش از عالم محو نشود و مقدّر فرمود آنچه را که از برای مقرّبین مقدّر فرموده نشهد انّک فزت برضائی و شربت رحیق العرفان من ید عطائی ان احمد الله بهذا الفضل المبین انتهی. فقره به فقره

\*\*\* ص 292 \*\*\*

مطالب ایشان عرض شد و جواب عنایت فرمودند و در هر فقره شمس عنایت و فضل از افق اراده مشرق و لائح آنچه درباره آن محبوب معمول داشته‌اند کل لدی العرش مذکور و به طراز قبول فائز این خادم از حق سائل ایشان را در جمیع احوال موفّق فرماید حسب الامر باید به حکمت ناظر باشند و به او متمسّک خلعت و دائره هم ان‌شاءالله می‌رسد اینکه ذکر مرحوم مرفوع جناب میرزا ع ب علیه بهاء الله و عنایته را مرقوم داشتند آنچه آن محبوب ذکر فرمود صحیح بوده است قد نزّل له من القلم الاعلی ما لایعادله شیء من الاشیاء این فقره هم در ساحت امنع اقدس اعلی عرض شد قوله تبارک و تعالی **بسمی الذّاکر العلیم** ان یا قلمی الاعلی ان اذکر من صعد الی الافق الابهی و شرب رحیق الوحی من کأس عطاء ربّه مالک الاسماء و قل البهاء المشرق من افق سماء رحمة ربّک مالک الایجاد علیک یا من اقبلت الی الوجه اذ ارتعدت فرائص العباد اشهد انّک سمعت النّداء اذ ارتفع بین الارض و السّماء و اجبت مولاک اذ اخذت الزلازل قبائل الارض و کانت القلوب مضطربة من خشیة الله ربّ الارباب طوبی لاذنک بما سمعت و لعینک بما رأت و لقلبک بما اقبل و لوجهک بما توجّه الی قبلة الآفاق انت الّذی مامنعتک مفتریات العلماء و لا شوکة الاقویاء تمسّکت بحبل الامر و تشبّثت بذیل عنایة ربّک فی یوم فیه نفخ فی الصّور و وضع المیزان و ظهر الصّراط و برز ما کان فی قلوب الّذین نقضوا میثاق الله و عهده و اعرضوا الی ان افتوا علیه طوبی لک یا عبدالله و للّذین اقبلوا الیک و زاروا قبرک بما نطق به قلمی الاعلی فی هذا السّجن الّذی سمّی بالاسماء الحسنی و طوبی لمن ذکر ایّامک و ذکر ما نزّل لک من لدی الله موجدک و خالقک و رازقک و معینک و مؤیّدک و محییک و ممیتک البهاء علیک و النّور علیک و السّلام علیک من لدی الله معبودک و محبوبک و مقصودک و مقصود من فی السّموات و الارضین انتهی. از قبل هم مخصوص ایشان نازل شد آنچه که در حدیقه کتب الهی مخلّد است

\*\*\* ص 293 \*\*\*

هنیئاً له و آنچه در این حین نازل شده شاهد و گواه است لله الحمد رحمت الهی احاطه‌اش نمود و عنایتش دستش گرفت ثمّ هنیئاً له از حق جلّ جلاله این خادم فانی سائل و آمل که جناب ابن ایشان را مؤیّد فرماید بر آنچه سزاوار است این عبد خدمت ایشان سلام و تکبیر می‌رساند و همچنین خدمت جناب آقا میرزا محمود علیه بهاءالله و عنایته و سایر اولیا و دوستان علیهم 669 از حق جلّ جلاله می‌طلبم کل را از کوثر عالم معانی سرمست فرماید به شأنی که غیر دوست نبینند و غیر دوست نجویند جناب مسجون ر ش علیه بهاءالله که به آن ارض تشریف آوردند لازال امام عیون بوده و هستند مکرّر ذکرشان در ساحت اقدس از لسان عظمت استماع شد ان‌شاءالله مؤیّد باشند بر آنچه سزاوار است ذکر قررعیون و نتائج فؤاد جناب عزیزالله و روح الله فرموده بودند ذکرشان در ساحت امنع اقدس اعلی عرض شد تلاوت فرمودند آنچه را که مظهر و مبیّن و مُدل و مُشعر بر فضل و عنایت و رحمت بوده و خواهد بود و دو لوح امنع اقدس مخصوص ایشان نازل و ارسال شد ان‌شاءالله به آن فائز شوند ذکر اولیا و آقایان آن ارض را فرموده بودند هر یک به عنایت حق تعالی شأنه فائز ذکر کل مذکور و از قلم امر مسطور عنایت حق به مقامی است که ذکر و وصف از اظهار قاصر است مخصوص جمعی الواح نازل و مخصوص جمعی دیگر در یک لوح نازل و این به حفظ اقرب است باید سواد اخذ شود و به صاحبانش داده شود و آنچه این کرّه ارسال شد بیش از آن جائز نه و از بعد الامر بید الله یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید السّلام و البهاء و التّکبیر علی حضرتکم و علی من معکم و علی الّذین فازوا بما لافاز به احد قبلهم و علی کلّ صبّار شکور و الحمد لله المقتدر العطوف الغفور. خ ادم فی 11 صفر سنه 1302.

دستخط دیگر آن محبوب مورخه 26 ذی الحجّة حین بستن پوسته رسید الحمدلله چشم روشن مخصوص جناب آقا میرزا محمّد علیه 669 که مرقوم داشتند در ساحت امنع اقدس ارسال شد ان‌شاءالله به آن فائز شوند و اینکه دربارۀ اختلافات بعضی مرقوم داشتند در ساحت امنع اقدس عرض شد قال جلّ جلاله از امثال این امور و اعمال شنیعه محزون

\*\*\* ص 294 \*\*\*

نباشند زود است که کل راجع شوند و بر خسران خود آگاه گردند استقامت آن جناب از برای انتباه آن نفوس کافی است سوف یعترفون بنصحک و یرجعون الیک همان نفوس که حال مدح آن اعمال می‌نمایند به سیئاتش اقرار خواهند نمود طوبی لک و ویل لمن غفل انّ ربّک لهو المبیّن العلیم و هو الذّاکر النّاصح النّاطق المشفق الکریم انتهی. عرض فانی آنکه آنچه از نزد آن محبوب در اظهار خلوص و خضوع و خشوع خدمت حضرت غصنین اعظمین مبارکین روحی و ذاتی و کینونتی لتراب قدومهما الفداء رسیده این عبد معروض داشته اظهار عنایت لاتحصی نمودند و ذکر ایّام لقا را فرمودند و تکبیر و ثنا و بهاء فرستادند فرمودند ان‌شاءالله قائم باشند بر نصرت امر الهی چنانچه بوده‌اند هر وقت ذکر می‌رسد این فانی عرض می‌نماید و اظهار عنایت لازال از ایشان ظاهر و همچنین غصنین اطهرین انورین آخرین روحی لقدمهما الفداء و اهل سرادق عصمت و عظمت کل تکبیر می‌رسانند و ذکر می‌نمایند. البهاء کلّ البهاء علی حضرتکم و علی من معکم و یحبّکم. مقابله شدمنشی محفل: یدالله رفعت

جناب شیخ بابا سعید الملقّب بمظهر علی شاه

**هوالله تعالی شأنه الحکمة و البیان**

یا مظهر علیک بهاءالله مالک القدر امروز سرّ مستتر اکبر ظاهر و مشهود و اقرب از لمح بصر حشر و نشر امام وجوه بشر باهر مالک یوم حساب بر کرسی ظهور مستوی و به یک کلمه علیا حساب اوّلین و آخرین به انتها رسید بیان مقصود عالمیان میزان حقیقت بود و کل را سنجید برخی را به عدل و حزبی را به فضل معامله فرمود یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و لایسئل عمّا یفعل یا شیخ یوم یوم الله است و کل به نصرت مأمور و نصرت به جنود است ولکن در این ظهور حکمت و بیان ناصر امر بوده و هست و کل به آن مأمورند از حق می‌طلبیم آن جناب را مؤیّد فرماید و یکی از اعلام امرش معیّن نماید اوست مقتدر و توانا و عالم و دانا

\*\*\* ص 295 \*\*\*

قل الهی الهی فضلک احاطنی و رحمتک سبقتنی و ندائک ایقظنی و امرک اقامنی و نور وجهک هدانی الی صراطک الاعظم اسئلک یا مالک الوجود و سلطان الغیب و الشّهود بان توفّقنی علی خدمة امرک بجنود الحکمة و البیان انّک انت المقتدر العزیز المنّان.

مقابله شد منشی محفل : یدالله رفعت

حبیب قلب و فؤاد جناب ورقا علیه 669 و ذکره ملاحظه نمایند

**هو الاقدس الاعظم الامنع الابهی**

الحمدلله الّذی حکم للعشّاق بالفراق و بحنینهم انجذب من فی الآفاق تعالی من ظهر بهذا الاشراق الّذی به ظهر مقام من وفی بالمیثاق فی یوم الطّلاق انّه لهو الّذی لایذکر بالاقلام و لایتمّ ثنائه بالاوراق یا حبیبی لعمر الله قد اشتعل من نار حبّک ارکانی و مفاصلی و تلعب جذواتها فی کلّ عرق من عروقی کما تلعب انوار الشّمس خلال الاشجار سبحان من اضرم نار حبّه فی قلبک و تعالی من القی الیک ما اخذک عنک و جعلک منجذباً من نفحاته و مرتعشاً من فوحاته و سکراناً من کوثر حبّه لعمرک قد اخذ کتابک فی قلبی کلّ مأخذ و به انبسط فؤادی و انشرح صدری و طار طیر حبّی لانّه کان متضوّعاً من عرف محبّة محبوبنا و محبوبکم و محبوب العالمین یشهد الخادم بانّه ما وجد من کتابک الّا صرف المحبّة و الوداد و القیام علی خدمة امرالله مالک الایجاد اسئل الله ربّی بان یسقیکم فی کلّ حین بحراً من بدایع فضله و جواهر الطافه انّه لهو المقتدر المجیب فلمّا اخذنی کأس حبّکم الّتی کانت مستورة فی غیاهب کلماتکم اذاً وضعت ما کتبته و اخذت ما ارسلتموه الی المقرّ الاعلی و المقصد الاقصی فلمّا حضرت قمت امام الوجه اذاً نطق لسان العظمة ما تلک یمینک عرضت هذه عریضة ممّن قام علی خدمة امرک و نطق بثنائک بین عبادک الّذی حضر تلقاء العرش بأمرک و خرج باذنک و عرضت تلقاء الوجه ما اثنیت به الله ربّ العالمین و ما نادیت به محبوب العارفین و ما ناجیت به مقصود القاصدین

\*\*\* ص 296 \*\*\*

فلمّا انتهی نطق لسان العظمة مرّة اخری و اشرقت من سماء الفضل شموس العنایة و الشّفقة و الرّحمة و الافضال هذه صورة ما نطق به مالک القدم **هو الاقدس الاعظم** یا ورقاء قد حضر العبد الحاضر و عرض ما فی کتابک انّا وجدناه مرآتاً حاکیة عن محبّتک محبوب العالم و توجّهک الیه طوبی لک بما تقرّبت و شربت و فزت انّ ربّک لهو المبیّن المبین قد شاهدنا النّار الّتی احاطتک فی حبّ مولاک و رأینا لهیبها و سمعنا زفیرها تعالی مُشعلها و مُضرمها و مُظهرها انّه لهو المقتدر الّذی اقرّت کینوتة القدرة بعجزها عند ظهور قدرته انّ ربّک لهو الّذی یسمع و یری انّه لهو الخبیر ان افرح بما یذکرک المظلوم کما ذکرک من قبل و فی هذا الحین الّذی یمشی و یقول قد وجدت عرف حبّک و شاهدت خلوصک و خضوعک اذ کان قلبک متذکّراً بذکری و لسانک مُثنیاً بثنائی الجمیل کذلک رشح بحر الحیَوان لتفرح فی ایّام ربّک العزیز البدیع ای ورقا ندایت شنیده شد و کتابت لدی العرش معروض گشت الحمدلله جذوات نار محبّة الهی از آن مشاهده شد ان‌شاءالله لم‌یزل و لایزال به ذکر دوست متلذّذ باشی و به اسمش بنوشی و به یادش بیارامی و به خیالش مشغول باشی که شاید انفس بعیده به بحر قرب تقرّب جویند و نفوس کسله به حرارت کلمه به جهتی که مقدّس از جهات است بشتابند بعضی از مقبلین به سبب ظهور واقعه ارض صاد محزون مشاهده می‌شوند بلکه خائف و حال آنکه دست قدرت حق به عنایت مخصوصه ایشان را بلند نمود و از سماء رحمت و سحاب مکرمت امطار نعمت و برکت بر ایشان مبذول داشت و قدرت کامله ایشان را ما بین خلق به طراز عزّت مزیّن فرمود چنانچه مخلصین و مقرّبین به ذکرشان ناطق و به مقامی فائز شدند که اعدا هم شهادت می‌دادند بر بلندی مقامشان و در آخر ایّام به مقام ارفع اعلی که شهادت عظمی باشد فائز گشتند و این مقامی است که لم‌یزل و لایزال اصفیا و اولیای حق طالب و آمل بوده و هستند مع ذلک بعضی مکدّر و مهموم مشاهده می‌شوند

\*\*\* ص 297 \*\*\*

ان‌شاءالله این کدورات به سبب محبّت به ایشان ظاهر شده قسم به دریای معانی که اگر مقام خادمی از خدّام ایشان که حال به خدمت مشغولند ظاهرشود جمیع اهل ارض منصعق شوند طوبی لمن یتفکّر فی ما وقع لیطّلع بعظمة الامر و سلطانه و این مقام که به او فائز شدند خود از حق جلّ و عزّ استدعا نمودند و به کمال شوق و اشتیاق طالب و آمل بودند بگو ای دوستان در سبیل محبّت محبوب عالمیان بسیار تحمّل نمودید آنچه قابل دیدن نبود مشاهده نمودید و دیدید و آنچه لایق شنیدن نبود شنیدید و در راه دوست اموری حمل نمودید که فی الحقیقه اثقل از جبال بود طوبی لظهورکم و عیونکم و آذانکم بما حملت و رأت و سمعت حال این مقام بلند اعلی را قدر بدانید و ضایع مکنید در هرصورت این عالم فانی و هر که در اوست تحت براثن موت در آید و هر چه در اوست تحت مخالب تغییر مبتلا شود ازحق جلّ و عزّ در کل حین بخواهید شما را حفظ نماید و به صراط امرش مستقیم بدارد این قدر بدانید که آنچه در سبیل او حمل نمودید و یا دیدید و شنیدید این از فضل و عنایت او بوده که به آن مخصوص گشته‌اید و این ذکر او هم شما را در الواح از فضل دیگر او بوده و خواهد بود قد ذُقتم کأس البلاء فی سبیله ان اشربوا رحیق الاصفی من اکواب ذکره و الطافه ان‌شاءالله موفق شوید بر خدمت امر و جمیع را هم وصیت می‌نمایم به اخلاق مرضیّه و اعمال حسنه و افعال شایسته پسندیده الیوم بر هر یک لازم است که بما یرتفع به امر الله تمسّک نمایند و تشبث جویند بگو همین قدر می‌گوییم دیگر به انصاف شما وا می‌گذاریم که چه لایق چنین یومی است. از ضعف و ذلّت و پریشانی ظاهر محزون مباشید قسم به آفتاب آسمان بی‌نیازی که عزّت و ثروت و غنا طائف حول شما است و به ذکر شما ذاکرند و به جانب شما مایل اگر نظر به حکمت الهیه ظهور آن در ایّامی چند مستور ماند آید ایّامی که هر یک به مثابه شمس

\*\*\* ص 298 \*\*\*

ظاهر و باهر گردد از حق می‌خواهیم که ناس به حلاوت بیانات الهی فائز شوند و فی الحقیقه بیابند البهاء من لدنّا علیک و علی اخیک و علی اسمی الّذی انفق روحه فی سبیلی و سکن فی جوار رحمتی انّا نذکر فی آخر الکتاب اخاک الّذی توجّه الی وجهی و قام لدی باب عظمتی و سمع ندائی العزیز البدیع ان‌شاءالله باید آنچه ذکر شد از نظرشان نرود به عنایت الهی مطمئن باشند از رحیق ذکر در کلّ حین بیاشامند و به شطرش ناظر باشند و ان‌شاءالله ذکر وداد و اتّحاد از نظر نمی‌رود و نذکر فی هذا المقام من سمّی بکاظم لیفرح بذکر الله العلیّ العظیم طوبی لک و لاخیک الّذی استشهد فی سبیل الله ربّ العالمین ان انظر ثمّ اذکر عبدنا الکاظم الّذی استشهد فی ارض الصّاد بشهادة ناحت فی مصبته ذرّات الکائنات و عن ورائها الملأ الاعلی و اهل مدائن الاسماء یشهد بذلک ربّک الشّاهد الخبیر ای کاظم در عنایت حق تفکّر کن و در رحمت او که عالمیان را سبقت گرفته است مشاهده نما و به کلمه مبارکه که در کتاب حا و س نازل شده تدبّر کن قال و قوله الحق من کان لله کان الله له و چون آن نفوس مقدّسه در سبیل مالک احدیّه از عالم و عالمیان گذشتند و به کأس شهادت که فی الحقیقه قدح معلّی است فائز شدند این است که قلم اعلی در صباح و مساء به ذکر ایشان مشغول و متحرّک مشاهده می‌شود قسم به شمس ملکوت بیان که اگر صریر قلم اعلی فی الحقیقه به اذن واعیه اصغا شود جمیع ناس از بیت بیرون خرامند و به لبّیک اللّهمّ لبّیک ناطق شوند طوبی لسمع سمع و لقلب ادرک ما جری و لذائقة ذاقت ما ظهر من عمّان عنایة ربّک الغفور الکریم یا کاظم ان اعمل بما اُمرت و تری عنایة ربّک المهیمنة علی العالمین البهاء علیک و علی الّذین فازوا بالاستقامة الکبری فی هذا الامر الّذی فیه نسفت الجبال و انفطرت السّماء

\*\*\* ص 299 \*\*\*

و انشقّت الارض و اضطرب العباد الّا من شاء الله المقتدر الحافظ العزیز انتهی. از بیانات الهی مراتب الطاف و عنایت ظاهر و هویدا است دیگر این عبد چه ذکر نماید و چه معروض دارد اگر جمیع عالم بیان شود نزد کلمه‌ای از الواحش معدوم است و اگر جمیع آفرینش زبان شود و ندا نماید نزد ندای یکی از طیور عرش مفقود مشاهده می‌شود ولکن چون ذکر اولیای حق محبوب است مع اقرار به عجز و اعتراف به تقصیر به این کلمات نالایقه زحمت داده و می‌دهم خدمت جناب آقامیرزا حسین تکبیر ابلاغ می‌دارم و همچنین خدمت جناب حاجی کاظم علیه 669 عرض تکبیر می‌رسانم و آنچه در نامه آن جناب ذکر نموده بودند در ساحت اقدس عرض شد فرمودند ان اعمل ما امرناک به فی سبیل الله ربّ العالمین ان‌شاءالله منقطعاً عن العالم به ذکر سلطان قدم و مالک امم ناطق باشند البهاء علیک و علی کلّ مقبل بصیر. دوستان الهی هر یک ملاقات شد ذکر عجز و نیستی این خادم فانی را اظهار دارید خدای واحد شاهد است که نفوس مقبله که از کوثر معانی آشامیده‌اند ذکرشان در قلب و لسان بوده و خواهد بود البهاء علیهم الثّناء علیهم التّکبیر علیهم عرض دیگر مکتوبی که به جناب آقا میرزا مصطفی نوشته بودند مخصوص در ساحت اقدس معروض داشتند خود او حال نیستند که جواب معروض دارند یعنی به عکّاء رفته‌اند این عبد مجدداً مکتوب را اخذ نموده تماماً من اوّله الی آخره تلقاء وجه معروض داشت و کمال عنایت از مشرق الطاف رحمانی ظاهر و مشرق طوبی لجنابک بما اشرقت علیک شمس الفضل مرّة بعد مرّة و کرّة بعد کرّه تالله لایعادل بکلمة یظهر من لسان العظمة فی ذکر اولیائه ما خلق فی الغیب و الشّهود و الثّناء لهذا المقصود ثمّ البهاء لهذا المحبوب و الواحی که خواسته بودید به اتّفاق جناب آقا محمد علی ارسال می‌شود. خ ادم فی 24 رمضان سنه 96. مقابله شد منشی محفل : ید اله رفعت

\*\*\* ص 300 \*\*\*

**هو الله تعالی شأنه العظمة و الکبریاء**

ستایش بی‌قیاس ساحت حضرت بی‌مثالی را سزاست که به اشراق انوار شمس معانی قلوب انسانیه را به طراز معارف ربّانیه مزیّن نمود و هیاکل وجودات بشریّه را به خلعت معرفت خویش مطرّز و مفتخر فرمود السن عالم از ذکر بدایع عنایاتش عاجز و اقلام امم از تحریر لطائف الطافش قاصر فضلش آفاق را احاطه نموده و جودش جمیع وجود را فرا گرفته اگر شخص انسانی به دیده بصیرت در ترتیب بدایع خلقت تفکّر نماید از لطائف عنایات حضرت مقصود در حق خود متعجّب و متحیّر گردد در حدیث قدسی می‌فرماید یا ابن الانسان خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی لمَ تفرّ منّی افسوس و دریغ که از آنچه به جهت آن خلق شده‌اند محروم مشاهده می‌شوند و به ظنون و اوهام خود مشغول و از اقتباس انوار آفتاب حقیقت ممنوع مانده‌اند در این ربیع روحانی که جمیع عالم از لواقح معارف ربّانی سرسبز و خرّم اشجار وجود انسانی به حرکت نیامده و خرّم نگشته سبحان الله خلق بی‌خبر به آنچه خیر وجود و آسایش انسان در سرّ و شهود است پی نبرده‌اند جمیع این زحمات و مشقات لاجل ایصال ناس است به خیر باقی و آسایش دائمی و ارتقای عباد به عوالم روحانی و وصولشان به معارج قدس نورانی ولکن صاحبان اغراض نفسانیه بریّه را از دخول حوزه قبول و ورود مدینه وصول بازداشته‌اند از حق جلّ شأنه و عظم احسانه سائل و آملیم که حجب مانعه به قدرت کامله خرق فرماید و جمیع را به شطر هدایت و مشرق علم و حکمت دلالت نماید یا ایّها المتوجّه الی شطر البقاء و الشّارب زلال سلسبیل اللّقاء و المتشبّث بذیل الوفاء مکتوب اول و ثانی آن حبیب متواتر واصل و کمال مسرت و انبساط دست داد ولکن آن اوقات به علّت تواتر اشغال ارسال جواب در عهده تعویق ماند این ایّام در نیّت تحریر بود که مکتوب ثالث وارد و مسرّت بر مسرّت افزود پس از مطالعه تحریرات آن جناب تلقاء وجه حاضر و ذکر آن جناب معروض

\*\*\* ص 301 \*\*\*

لسان مشیّت مخاطباً الیک به این کلمات عالیات ناطق قوله جلّ اجلاله **بسمی مسخّر اللّوح و القلم** یا ورقا علیک بهاء الله مالک الاسماء و عنایة الله فاطر السّماء و علی العین و الباء الّذی فاز بحبّ الله المهیمن القیّوم و قام علی خدمة الامر و عمل ما استفرح به الافئدة و القلوب نهر اسماء ناس را از بحر معانی محروم نمود گاهی لفظ وصی حجاب گشته هنگامی لفظ مرآت وقتی لفظ نقیب و نجیب و عالم و امثال آن اگر چه به قدرت قلم اعلی بعضی از حجبات خرق شد ولکن بعضی باقی چه که ناس غافل و محجوبند الی حین توحید حقیقی را نیافته‌اند و شأن یوم الله را ادراک نکرده‌اند به اوهام متمسّکند و به اوهام راجع و الی الاوهام متوجّه له الحمد و المنّه فائز شدی و افق اعلی را مشاهده نمودی و به اصغای آنچه آذان از برای او خلق شد مشرّف شدی جهد نما که شاید به روح و ریحان اهل امکان را به تجلیات انوار آفتاب توحید حقیقی منوّر نمایی بگو یا حزب الله حکمت سپری است محکم به او تمسّک نمایید و به نصرت مشغول شوید لعمر الرّحمن نصرت به حکمت و بیان است و مادونش لدی الله مذکور نه چه که حزب الله از برای اصلاح عالمند باید قیام نمایند به آنچه که سبب علوّ و سموّ دول و ملل است اولیای آن ارض را تکبیر برسان بعضی از الواح از قلم اعلی در جواب بعضی نازل و الی حین ارسال نشده نسئل الله ان یؤیّدهم علی الاستقامة الکبری لئلّا تمنعهم الشّبهات و الاشارات عن منزل الآیات و مرسل البیّنات البهاء من لدنّا علیک و علی من معک و علی اولیائی هناک انتهی. امیداریم همیشه ایّام آن جناب به عنایات ملیک علّام فائز باشند و بر تبلیغ امر رحمن به حکمت و بیان مویّد و موفّق فی الحقیقه در این روز فیروز اگر خدمتی از انسان ظاهر شود و علّت هدایت و ارشاد نفسی از ابناء جنس خود گردد ذکرش به دوام ملک و ملکوت باقی و پاینده ماند قل سبحانک یا سیّد العالم و الحاکم باسمک الاعظم اسئلک بسلطان

\*\*\* ص 302 \*\*\*

قدرتک و ملیک قوّتک ان تجعلنی قائماً علی خدمتک و تؤیّدنی فی کلّ آن علی ارشاد بریّتک الی معدن علمک و منبع حکمتک یا الهی و سیّدی و رجائی تعلم بأنّی لم ارد الّا ذکرک و ثنائک و القیام علی خدمة امرک فی بلادک اسئلک ان لاتقطع عنّی فیوضاتک فی ایّامک و ایّدنی علی ما اردت فی سبیلک و ارزقنی کوثر العطاء و سلسبیل البقاء بفضلک الشامل علی من فی الارض و السّماء ای ربّ تری العباد غافلین من ظهوراتک فی ایّامک و محتجبین من اشراق انوار التّوحید و طلوع شمس التّفرید ایّد الّذین عرّفتهم نفسک و شرّفتهم بمعرفتک و زیّنتهم بقبولک علی ما ینبغی فی ایّام ظهورک و هو الانقطاع عن کلّ امر و الاقتصار بما یبقی بدوام ملکک و ملکوتک و هو ارشاد الخلق الی جنّة معرفتک لاتنظر الی غفلة العباد و احتجاب البلاد یا سلطان المبدء و المعاد بل الی فضلک و رحمتک و جودک و عنایتک و لاتنظر الی ضعف الخلق و عجزهم بل الی جبروت قوّتک و ملکوت قدرتک و احفظ اللّهمّ احبّائک من شرّ اعدائک الّذین غفلوا من امرک و ارتکبوا ما نهوا عنه فی کتابک اذ انّک انت الکریم ذو الفضل العمیم لا اله الّا انت العلیّ العظیم سبحانک یا مالک الاسماء و سلطان الارض و السّماء بأیّ لسان اشکرک فی بدائع آلائک و بایّ بیان اثنیک فی ظهورات فضلک و عطائک قد احاطتنا رحمتک من کلّ الجهات و سبقنا فضلک یا مالک الارض و السّموات کیف یذکر العدم اوصاف سلطان القدم و عزّتک قد تحیّرت فی ذکرک و اندهشت من غلبة لطفک و تتابع جودک و عطفک لو اثنیک بدوام الملک و الملکوت لایمکننی ادراک اقلّ نعمة من نعمک و لااقدر علی وصف اصغر آلائک و کیف ذکرک و ثنائک و اوصاف قدرتک و قوّتک و شوکتک و جلالک و سطوتک. اسئلک ان تقبل منّی ما امرتنی به فی کتابک و لاتنظر الی فقری و فاقتی و ذلّی و مسکنتی

\*\*\* ص 303 \*\*\*

بل الی عزّک و اقتدارک و ایّدنی علی ذکر یبقی فی ملکک و یکون سبباً لوصولی فی کلّ الاوقات الی معارج قربک انّک انت الجواد الکریم لا اله الّا انت الفاضل الباذل المعطی العزیز الرّحیم. جناب حبیب روحانی عین قبل با علیه بهاء الله را به اذکار بدیعه منیعه ذاکر و مکبّر شوید و همچنین جناب م ح علیه بهاء الله را نسئل الله ان یؤیّدهما و یرزقهما خیر الآخرة و الاولی انّه هو المقتدر علی ما یشاء جناب آقا میرزا محمود علیه بهاء الله را به تکبیر ابدع امنع ذاکر و مکبّرم و فضل و عنایت الهی را درباره ایشان سائل و آمل در مکتوب اول ذکر جناب آقا جلیل علیه بهاء الله مرقوم شده بود کبرّه من قبلی و اذکره بذکر جمیل اسئل الله ان یؤیّده و یحفظه و یرزقه ما هو خیر له انّه عطوف کریم جمیع دوستان را به اذکار لطیفه ذاکر شوید و به تکبیرات ابدع اعلی مکبّر البهاء و الثّناء علیک و علیهم اجمعین چون اشغال لازمه متواتر بود به خط دوستی از دوستان ارسال شد 202. مقابله شد منشی محفل : یدالله رفعت

النّاطق بثناء الله علی افنان دوحة الوفاء جناب الورقاء علیه بهاء الله الابهی یلاحظه بالنّظر الانور

**152**

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهی**

الحمدلله الّذی تفرّد بالکبریاء و توحّد بالاسم الّذی جعله سلطان الاسماء قد خلق الاشیاء بالکلمة العلیا و انطقهم بثنائه فی ملکوت الانشاء و اظهر الکلمة تارة علی هیئة المیزان و اخری علی شکل بحر تقذف منه لئالی العرفان و مرّة اظهر علی سورة الصّراط و طوراً علی هیکل الصّور اذاً نفخ فیه و انصعق من السّموات و الارض الّا من شاء و اراد انّه لهو المقتدر علی العباد و الظّاهر فی المبدء و المآب لا اله الّا هو مالک الایجاد و اصلّی و اسلّم و اکبّر علی اوّل من جعله الله شمساً لسماء علمه و فلکاً لبحر ارادته و نوراً من انوار وجهه و علی الّذین تقرّبوا الیه بقلوب نوراء و وجوه بیضاء و اخذهم جذب الظّهور علی شأن طافوا حول البلاء و توجّهوا فی

\*\*\* ص 304 \*\*\*

سبیله الی البأساء و الضّرّاء اولئک ما منعهم عوی الظّالمین و لا زماجیر المشرکین و لا نعاق الغافلین قد نصروا امرالله بقلوبهم و عیونهم و آذانهم و السنهم و ایادیهم و ارجلهم یصلّینّ علیهم الملأ الأعلی و اهل الفردوس فی کلّ صباح و مساء و الّذین سکنوا عن وراء قلزم الکبریاء تعالی موجدهم و تعالی خالقهم و تعالی مؤیّدهم و تعالی رازقهم الّذی خلقهم بارادةٍ من عنده انّه لهو الفرد المقتدر العلیم الحکیم یا حبیب قلبی قد کنت راقداً ایقظنی رسول ربّی فلمّا انتهبت قال یأمرک مقصود العالم و مالک القدم بالحضور اذاً توجّهت و قصدت المقام الی ان حضرت تلقاء وجه مالک الأنام و تکلّم لسان العظمة بما اراد اذاً اشرقت شمس الاذن بالرّجوع فرجعت قاصداً منزلی فلمّا دخلت وجدت کتاباً فلمّا فتحت عَلِمَ الله وجدت عرف خلوصم لله ربّنا و ربّکم فلمّا قرئت اخذنی جذب حبّکم علی شأن لااقدر اَن اذکره کأنّی من کلّ کلمة من کلماتکم و کلّ حرف من حروف کتابکم قرئت کتاباً فی حبّکم مقصود العالم و انقطاعکم عمّا دونه و قیامکم علی ذکره و ثنائه و اقتصار امورکم فی تبلیغ امره طوبی لکم و نعیماً لکم و عزّاً لکم و روحاً لکم لو یکرّر الخادم هذه الکلمة بدوام الملک و الملکوت لینبغی بما وجد قلبکم اوعیة محبّة الله و لسانکم مطلع ثنائه الأحلی و اذنکم فارغة لاصغاء ندائه الأعلی اسئله تعالی بان یشعلکم فی کلّ حین بشعلةٍ تزداد بها حرارة محبّة الله فی ما سواه انّه لهو السّامع القریب المجیب فی الحقیقه این خادم فانی از ذکر و ثنای آن حبیب روحانی به شأنی خود را مسرور مشاهده نمود که عرض و احصای آن ممکن نه و در شبی از شب‌ها تمام آن تلقاء حضور عرض شد اذاً ماج بحر العنایة و نطق لسان العظمة بما لایحصیه الّا نفسه و فی آخر البیان قال عزّ کبریائه یا عبد الحاضر انّه اشتعل بنار محبّة الله و نطق بثنائه بین عباده و یسقی رحیق عنایته و کوثر فضله من اراد التّقرّب و التّوجه الی الله المهیمن القیّوم انّا نؤیّده فضلاً من عندنا و نکتب له ما یفرح به فؤاده انّ ربّه الرّحمن لهو المقتدر علی ما یشاء بکلمة من عنده و انّه

\*\*\* ص 305 \*\*\*

لهو المهیمن علی ما کان و ما یکون یا ایّها المتوجّه الی افقی و الطّائر فی هوائی ان استمع ندائی طوراً فی قصری و اخری من سجنی و مرّة من بستان ربّک مالک الوجود قد حضر العبد الحاضر بکتابک و عرض تلقاء العرش ما تضوّع به عرف حبّی المحبوب طوبی لک و لأبیک الّذی سکن فی جوار رحمتی انّ الفضل بیدالله یختصّ من یشاء بأمر من عنده انّه لهو الحقّ علّام الغیوب کبّر من قبلی علی وجوه احبّائی الّذین ما منعتهم الشّدة و الرّخاء عن ذکر مقامی المحمود قل ایّاکم ان تحجبکم الدّنیا عن مالک الاسماء فانظروا ثمّ اذکروا القرون الأولی اَینَ العُظماء و الأمراء و العلماء و اَینَ الجبابرة و فراعنة و القیاصرة و الأکاسرة اَین آثارهم المرئیّة و اَین قصورهم العالیة و این بیوتهم المزخرفة و این بساتینهم المعروشة و اَین فروشهم المبسوطة و این اعراشهم المستویة و این جنودهم المجنّدة و این قاصراتهم المزیّنة و این اثوابهم المنقوشة و اَینَ اشیائهم الثّمینة و این اکالیلهم المرصّعة و این مکامنهم المحصّنة و معاقلهم المرفوعة و این خزائنهم المشهودة و کنائزهم المستورة و این قبائلهم الباسلة و جیوشهم المصفوفة و این الأفراد و الأوتاد و الرّجال و الأبطال و اَینَ من کان لبحر الظّلم فُلکاً و لهواء الغرور فَلکاً و اَین من لو یعطی له ما فی الأرض من دفائنها و خزائنها و زخارفها و آلائها لیقول هل من مزید کلّهم قد رجعوا الی التّراب بحسرة و ندامة ما اطّلع بهما الّا الله ربّ العالمین قل یا احبّائی قوموا علی ذکری و ثنائی و تمسّکوا بالحکمة الّتی نزلت فی کتابی الّذی ظهر من ملکوت بیانی سوف یأخذ الفناء کلّ ما یری و یبقی الملک لمالک العرش و الثّری و ربّ الآخرة و الأولی کذلک نطق قلمی الاعلی فی هذا المقام الّذی جعله الله عرشاً للسّماء بما تزیّن بانوار تجلیات اسمی الاعظم الابهی. بگو ای دوستان امروز را مثل و نظیر نبوده و نیست در این روز مبارک هر عمل خالصی که ظاهر شود او از سلطان اعمال محسوب است و هر ذکری که از شفه خارج گردد ملیک اذکار بوده و خواهد بود قسم به لئالی بحر علم الهی که بزرگی این ایّام محدود نشده و نخواهد

\*\*\* ص 306 \*\*\*

شد جهد نمایید تا صاحب مقامی شوید که باقی باشد و هیچ صاحب قدرتی قادر بر اخذ آن نباشد آنچه از صفات و اخلاق الهی که الواح به آن مزیّن است و به ذکر آن مشرّف در آن تفکّر نمایید و عمل کنید ان‌شاءالله به عزّی که عندالله معزّز است فائز شوید نفوسی که از کوثر بیان رحمن فی الحقیقه آشامیده‌اند و از صهبای عرفان در یوم الهی نوشیده‌اند در حین بأساء و ضرّاء مشتعل‌تر مشاهده می‌شوند نیکوست حال نفسی که الیوم بما اراد الله فائز شد البتّه الوان مختلفه عالم و اطوار امم او را از مالک قدم منع ننماید بحر سرور در قلبش موّاج و آفتاب فرح از افق فؤادش مشرق کذلک یعظکم الله و ینصحکم و یبیّن لاحبّائه ما یرفعهم الی ملکوته المقدّس العزیز المنیع انتهی. از آیات بدیعه منیعه منزله عنایت الهی و فضلش واضح و مشهود است و این عبد بلکه همه عالم از وصف آن عاجز و قاصر له الفضل و البهاء و له العظمة و الثّناء و له النّعمة و الآلاء یعطی ما اراد بامر من عنده انّه لهو الفرد الواحد الباذل العلیم الحکیم اینکه مرقوم داشته بودید درباره نفوسی که تازه به بحر اعظم اقبال نموده اند و از قدح باقی به اسم الهی نوشیده‌اند طوبی لهم و نعیماً لهم ذکر جمیع در ساحت اقدس معروض و نسبت به هر یک شمس عنایت مشرق این خادم فانی از حق سائل و آمل است که جمیع را به طراز عرفان مزیّن فرماید و آن جناب چون لوجه الله و فی سبیل الله و لحبّ الله ناطق و ذاکرند البته مؤثّر خواهد شد ان‌شاءالله ظلمت عالم به نور کلمه مالک قدم زایل شود و اعلام نصرت در هر مدینه مرتفع گردد انّه لهو المقتدر القدیر و اینکه درباره اهل سیسان مرقوم داشته بودید از قبل ذکر ایشان در ساحت اقدس عرض شد و آیات بدیعه منیعه درباره ایشان نازل و حال هم چون در کتاب آن حبیب روحانی مذکور بودند در ساحت اقدس عرض شد و این کلمات درّیات از مشرق اراده منزل آیات اشراق نمود قوله جلّت عظمته و کبر کبریائه **هو الشّاهد العالم**

\*\*\* ص 307 \*\*\*

**المبیّن المقدّس العزیز الحکیم** ذکر من لدنّا للّذین هزّتهم نفحات آیاتی و اجتذبهم عرف قمیصی و قرّبتهم ظهورات مشیّتی و ارادتی لیأخذهم الفرح علی شأن لاتکدّرهم شئونات الّذین کفروا بالله ربّ العالمین یا احبّائی فی سیسان قد ذکرناکم من قبل هذه مرّة اخری فضلاً من لدنّا و انا الفضّال الکریم کم من عالم منعته العلوم عن سلطان المعلوم و کم من عارف اذا اتی المعروف اعرض عنه و اعترض علی الله العلیم الخبیر طوبی لکم بما خرقتم الحجاب الأکبر و کسّرتم اصنام الأوهام باسم ربّکم المقتدر القدیر قل یا معشر العلماء تالله قد ظهر بحر العلم و یا معشر العرفا تالله قد اتی المعروف بسلطان مبین دعوا ما عندکم من الظّنون و الأوهام ثمّ اسرعوا الی افق ینطق فیه لسان العظمة الملک لله الفرد الواحد العزیز الحمید هل الظّنون تنفعکم لا و اسمی القیّوم و هل الأوهام تغنیکم لا و سلطانی المهیمن علی من فی السّموات و الأرضین یا معشر العلماء ان اقبلوا الی الافق الاعلی ثمّ اخرقوا باسم مالک الاسماء حجباتکم و سبحاتکم الّتی منعتکم عن النّظر الی افقی المنیر یا احبّائی ان احمدوا ربّکم الرّحمن ثمّ اشکروه بما ایّدکم علی عرفان مشرق آیاته و مخزن اسراره اذ غفل عنه اکثر العباد کذلک یذکرکم الله و یخبرکم بما ینفعکم انّه لهو الغفور الکریم تمسّکوا بحبل الأمر علی شأن لایمنعکم ضوضاء العالم و لاتحجبکم اشارات المغلّین الّذین نبذوا کتاب الله عن ورائهم و اخذوا ما امروا به من لدن کلّ جاهل مریب انّا نکبّر من هذا المقام علیکم لتفرحوا بتکبیر الله و ذکره انّه یهدی من یشاء الی صراطه المستقیم خذوا کتاب الله بقوّة ثمّ اعملوا بما نزّل فیه من لدن حاکم علیم قولوا لک الثّناء یا مالک الاسماء و لک البهاء یا سلطان الآخرة و الأولی نسئلک بالاسم الّتی جعلته مطلع الاسماء بان تجعلنا من الّذین استقاموا علی حبّک و شربوا رحیق الایقان من ایدی عطائک علی شأن ما منعتهم الزّخارف عن التّوجّه الیک و لا البلایا عن النّظر الی افقک

\*\*\* ص 308 \*\*\*

ای ربّ نحن الفقراء علی بابک نسئلک بان تکتب لنا من قلمک الأعلی ما ینبغی لجودک و کرمک و الطافک انّک انت المقتدر المتعالی الغفور الرّحیم انتهی. آنچه در مکتوب آن محبوب مرقوم بود جمیع به ساحت اقدس عرض شد و جواب عنایت فرمودند روح من فی العالمین لعنایته الفداء روح من فی الملکوت لفضله الفداء و دائرۀ هیکل که خواسته بودند عرض شد شمس اذن از افق رحمت رحمانی مشرق ان‌شاءالله این عبد هر وقت فرصت یافت نوشته ارسال می‌شود و دوائر اخری هم ان‌شاءالله از بعد ارسال می‌شود و درباره نفوس مذکوره مخصوص هر یک از سماء فضل مقصود عالمیان لوح امنع اقدس نازل و ارسال شد ولکن بعضی به خط این خادم فانی است که از اصل تنزیل نقل نموده چه که در این ایّام حضرت غصن 66 الأکبر روحی و ذاتی و کینونتی لتراب قدومه الفداء در اینجا تشریف ندارند در این حین که خادم مشغول به تحریر بود به ذوره علیا و افق اعلی احضار شد فلمّا حضرت قال عزّ کبریائه انّا نحبّ ان نذکر حرف العین علیه بهائی لیفرح بذکر الله ربّ العالمین انّا ذکرناه من قبل بآیات تضوّعت منها رائحة البیان فی الامکان انّه لهو المقتدر العلیم الحکیم انّه ممّن فاز بالبحر الأعظم و شرب الرّحیق المختوم من ید اسمی المکنون الّذی ینادی فی السّجن الأعظم بین الأمم انّه لا اله الّا انا المقتدر القدیر انّا کتبنا له من القلم الاعلی ما ینفعه فی کلّ عالم من عوالم ربّه الخبیر لعمری لو یظهر له ما سُتر عنه لیطیر باجنحة الاشتیاق و ینادی فی الآفاق لک الحمد یا مقصود العالم و لک البهاء یا معبود المقرّبین انّا نوصیه بالحکمة و نبشّره بفضلی و عنایتی و ذکری الجمیل البهاء علیه و علی من معه و علی الّذین اعترفوا و شهدوا بما شهدالله قبل خلق السّموات و الأرضین الحمد لله ربّ العالمین انتهی. ان‌شاءالله بحور عنایت الهی را در معین کلمات عالیات بیاشامند و طلعات مخدّرات

\*\*\* ص 309 \*\*\*

معانی را که در قصور حروفات مالک اسماء و صفات مستور است ادراک نمایند فی الحقیقه فضل به مقامی رسیده که قلم و لسان امم از توصیف و تحریرش عاجز و قاصر است نسئله تعالی بقدرته و سلطانه بان یقبل منّا ما یظهر منّا فی ایّامه انّه لهو السّامع المجیب. عرض این خادم آنکه از قول این فانی خدمت آقایان آن ارض که به انوار ایقان منوّرند و به طراز عرفان مزیّن تکبیر بدیع منیع برسانید از حق می‌طلبم جمیع را از نفحات ایّام خود قسمت عنایت فرماید و از بحر اعظم محروم ننماید انّه لهو المقتدر العزیز العلیم. اینکه عرض شده الواح منزله مخصوص نفوس مذکوره ارسال شد در این مرّة تأخیر رفت چه که ارسال الواح کلیّه در کرّه واحده منافی حکمت است ان‌شاءالله از بعد ارسال می‌شود و دیگر در ذکر سیسان آن جناب این کلمه را به صاد نوشته و اعراب نموده‌اند ولکن نظر به آنکه این اسم از اسامی قرای ایران است و در لسان قدیم هشت حرف که از جمله آن صاد است نبود لذا این عبد به سین نوشته اگر چه آنچه در عرف ناس متداول است باید عمل نمود چه که گفته‌اند الغلط المشهور خیر من الصّحیح المهجور اینکه در ذکر حدبا مرقوم فرموده بودند در این باب فقراتی از مصدر امر در جواب مکتوب جناب ملّا ابوالحسن علیه بهاءالله نوشته شد حسب الأمر آنکه همان را به آن جناب نوشته ارسال دارم

هذا صورة ما کتب لجناب ابی الحسن علیه 669

اینکه درباره موصل نوشته بودید فرمودند اولی آنکه به بشارتِ و بشّر الصّابرین بعد از کلمه مبارکۀ و لنبلونّکم ملتفت می‌شدند اگر چه در این سنه قحط اکثر بلاد را فرا گرفته و لکن انتشار این گونه امور و نشر آن در هر حال باید به اذن واقع شود انّه اعلم بعباده منهم انّه لهو الفرد العلیم الحکیم انتهی. و هر نفسی به کمال شوق و میل اراده کند حقوق الله را ادا نماید باید به امثال آن جناب و معتمدین بدهد و قبض

\*\*\* ص 310 \*\*\*

اخذ نماید تا آنچه واقع می‌شود به اذن و اجازه حق واقع شود انّه لهو المعلّم الحکیم.

مطلب دیگر مرکّب خوب مخصوص تحریر الواح و کتب وجود آن کم و لزوم آن بسیار لذا اگر به صفاتی که عرض می‌شود ممکن شود قدری ارسال فرمایند بسیار محبوب است آنچه مرکّب تا حال از آن ارض ارسال داشته‌اند یا براق و چسبنده بوده و یا سیاه تیره و این دو صفت به جهة نوشتن الواح ابداً محبوب نبوده و نیست و بعضی هم مایل به سرخی بوده که پر طاوسی مصطلح است آن هم مرغوب نیست مرکّبی که مرغوب و مطلوب است با جریان و در غایت سیاهی برّاق که چسب نداشته باشد و بعضی هم مثل ذهب که بر روی ورق صیقل داده می‌شود صاف است آن هم محبوب نیست بر آمدۀ آن محبوب است باید ابداً در لون مایل به زردی و قرمزی نباشد. مقابله شد

محبوب مکرّم جناب ورقا علیه بهاءالله الابهی ملاحظه فرمایند

**152**

**بسم ربّنا الاعظم الاقدس العلیّ الأبهی**

الحمدلله الّذی سخّر من فی الانشاء بنغمات قلمه الاعلی و به نفخ فی الصّور و انصعق من فی الأرض و السّماء الّا من شاءالله مالک الاسماء انّه لهو الّذی به ظهر السّرّ المستور و الرّمز المرموز و الاسم المکنون الّذی به ظهر الفزع الأکبر بین البشر و برز امر مستتر اقرب من المح البصر طوبی لمن نبذ ما عند النّاس و اخذ ما اُمر به من لدن مالک القدر الّذی به تزیّن المنظر الأکبر و ظهر الفرح الاعظم بین الأمم و اُصلّی و اُسلّم علی الّذین فازوا بالاستقامة الکبری علی هذا الأمر الّذی به اضطربت افئدة اولی النّهی اولئک عباد ما منعتهم الأهواء عن مالک الاسماء قاموا علی شأن تحیّرت منهم الأفئدة و العقول سبحانک یا من باسمک خضعت

\*\*\* ص 311 \*\*\*

الأعناق فی الآفاق اسئلک بموطی قدمیک فی دیارک و عَرف قمیصک فی بلادک و بحلاوة بیانک بین خلقک بان تؤیّد احبّتک علی نصرة امرک ثمّ احفظهم عن شرّ اعدائک انّک انت المقتدر الّذی لاتعجزک ظهورات العالم و لاتضعفک شئونات الأمم لم‌تزل کنت قویّاً بقدرتک و مریداً بارادتک تفعل ما تشاء و تحکم ما ترید و انت المعطی الکریم و بعد قد سمع الخادم صوت اجنحة طیر بیانک علی افنان دوحة کلماتک و انّها کانت مغرّدة بثناء الله محبوبی و محبوبک و مقصودی و مقصودک و مقصود من فی السّموات و الأرض فلمّا سمعت و وجدت و عرفت حضرت و عرضت فی مقام انقطع عند ذکری و اشارتی قد شهد بذلک نقطة البیان من قبل بقوله تعالی و قد کتبت جوهرة فی ذکره و هو انّه لایستشار باشارتی و لا بما ذکر فی البیان انّ الّذی کان مقدّساً عن اشارة النّقطة و عمّا نزّل فی البیان کیف یوصف بوصفی و یُنعت بنعتی و یُعرف بمقالاتی الّتی تحکی عن حدّ وجودی و مقامی سبحانک یا معبودی و مقصودی و غایة اَمَلی اسئلک بلوحک المحفوظ و علمک المستور بان تغفر لی و ترحمنی و تکفّر عنّی جریراتی ای ربّ انا المذنب و انت الغفور و انا العاصی و انت العطوف الکریم فلمّا عرضت ما فی کتابک اذاً توجّه الیّ وجه القدم و نطق بما فاح عَرف البیان فی العالم قال جلّ کبریائه یا ورقا ان افرح بما اسمعناک حفیف سدرة العرفان و خریر ماء البیان و صریر قلم الرّحمن و صفیر طیر المعانی من هذا الهواء المقدّس المنزّه الخفیف اللّطیف العزیز المنیع انّا ذکرناک من قبل و قبل القبل و نذکرک فی هذا الحین ثمّ الّذین ذکرت اسمائهم انّ ربّک لهو المجیب المحصی العلیم و انّا قد شاهدنا و انا البصیر انّا قد عرفنا و انا الخبیر انّا فصّلنا لک الذّکر و انا الکریم انّا صرّفنا الآیات و انا القدیر انّا اظهرنا البیّنات و انا القویّ الأمین لایعجزنا زماجیر الرّجال و لا مواء السّنانیر انّ ربّک

\*\*\* ص 312 \*\*\*

ینادی و ینطق و یقول ولو انّ الذّئب یعوی و یصول بظلم مبین. کبّر من قبلی احبّائی الّذین نبذوا سوائی و قاموا علی خدمة امری و نطقوا بثنائی اولئک عباد یصلّینّ علیهم الملأ الأعلی و اهل الجنّة العلیاء و عن ورائهم لسان العظمة فی هذا المقام الکریم لعمرالله قد قدّر لهم ما تعجز عن ذکره الأقلام یشهد بذلک من عنده لوح حفیظ طوبی لبیت فیه ارتفع ذکری و تشرّف باحبّائی الّذین اقبلوا الی بحر علمی و سماء رحمتی و شمس عنایتی الّتی سبقت العالمین انتهی. عرض می‌شود اینکه مرقوم داشته بودید که در بیت جناب حاجی آقامحمد و جناب آقا میرزا علینقی علیهما 669 با جمعی از دوستان الهی مجتمع بودید و جناب حاجی آقا محمد خواهش نمودند که عریضه‌ای از لسان اهل مجلس به ساحت امنع اقدس ارفع ابهی معروض شود این تفصیل در ساحت اقدس عرض شد و مناجات آن محبوب هم تلقاء وجه معروض گشت هذا ما نطق به المقصود فی الجواب قال عزّ کبریائه یا ورقا انّا سمعنا ندائک مرّة بعد مرّة و عرفنا ما ناجیت به الله ربّ العرش العظیم و اجبناک کرّة بعد کرّة و نذکر الّذین کانت اسمائهم فی کتابک فضلاً من عندنا انّه یحبّ ان یذکر من ذکره و یرید من اراده انّ ربّک لهو العالم الخبیر ذکّر احبّائی من قبلی و کبّر علی وجوههم باسمی المفرّح العزیز البدیع الیوم باید جمیع به طراز استقامت مزیّن باشند چه که شیاطین در کمین بوده و هستند و نعیق مرتفع شده و خواهد شد از قبل این اخبار از قلم مختار جاری و نازل طوبی للعارفین یا احبّاء الرّحمن ان استمعوا نداء الله انّه ینادیکم و یوصیکم بالاستقامة الکبری و بما یرتفع به امره المحکم المتین ان یأتکم احد بکتاب السّجین و اوراق الزّقّوم دعوها عن ورائکم مستقیمین علی هذا الأمر الّذی به اضطرب افئدة العلماء و زلّت اقدام من علی الأرض الّا من شاءالله المقتدر القدیر انّا نذکر فی هذا المقام صاحب البیت الّذی فیه ارتفع ذکر الله المهیمن القیّوم ان یا محمّد قد اقبل الیک وجه القدم من هذا الأفق الأعلی المقام الّذی فیه استقرّ عرش مالک الاسماء و یذکرک بما تنجذب به العقول ان افرح بذکری ایّاک و

\*\*\* ص 313 \*\*\*

قل لک الحمد یا مالک الاسماء و لک الثّناء یا فاطر السّماء بما ذکرتنی فی السّجن الاعظم و اظهرت لی ما احتجب عنه الامم اشهد انّک انت المقتدر علی ما تشاء لا اله الّا انت الحقّ علّام الغیوب و نذکر النّبیل الّذی دار البلاد و طاف الدّیار لاسمی و اختار الغربة لحبّی انّه قد سمّی بمحمّد فی کتاب الله العزیز الودود اشهد انّه نبذ ما عند النّاس و اخذ ما اُمر به من لدی الله مالک الوجود و حمل فی الله ما لااطّلع به احد فی الأرض کذلک یذکره المظلوم لیکون ذخراً له بدوام الملک و الملکوت طوبی لک و نعیماً لک بما صبرت و نسئله بان یؤیّدک علی ما ینبغی لهذا الیوم الّذی تزیّن بذکره التّورات و الانجیل و الزّبور یا نبیل قبل با ان استمع النّداء من وراء قلزم الکبریاء انّه لا اله الّا انا العزیز الوهّاب هذا یوم فیه استقرّ العرش علی الماء و تزیّنت سماء العلم بنیّر اسمی العزیز العلّام طوبی لقویّ تمسّک بعروة عنایة ربّه و لناطق نطق بذکر الله مالک الانام کذلک نطق لسان العظمة ان افرح و قل لک الحمد یا منزل الآیات و لک الثّناء یا من فی قبضتک ملکوت الأرضین و السّموات البهاء من لدنّا علی الّذین ماخوّفتهم الجنود و مامنعتهم الأحجاب یا علی قبل نقی قد سمعنا ذکرک ذکرناک بهذا الذّکر العظیم انّ الّذی یذکرک انّه سمّی فی التّوراة بیَهوَه و فی الانجیل بروح الحقّ و فی الفرقان بالنّبأ العظیم لعمری انّه ما اراد من الکتب الّا کتاب نفسی و من البیان الّا ظهوری و ذکری الحکیم طوبی لمن عرف الله فی ایّامه و طوبی لمن تشبّث بذیله المنیر هل یسمع احد آیات ربّه و هل من نفس تجد حلاوة بیان ربّها النّاطق البصیر کذلک زیّنا بحر العرفان بفُلک البیان و سماء الایقان بنیّر اسمی العزیز یا محمّد قبل یوسف قد توجّه القلم الأعلی الیک من هذا المقام الأقدس الأعظم العزیز المنیع قد فزت بما لم یفز به احد لو ینفق کنوز الأرض کلّها فی سبیل الله الملک العلیّ العظیم ان احفظ لئالی العرفان فی اوعیة قلبک باسمی القویّ القدیر طوبی لک بما توجّهت

\*\*\* ص 314 \*\*\*

و اقبلت و سمعت نداء الله ربّ العالمین کن مستقیماً علی حبّ مولاک علی شأن لاتزلّک اشارات المعرضین یا غلام ان اذکر اذ کنت حاضراً لدی العرش و سمعت ما تکلّم به لسان العظمة فی مقامه المحمود ان اشکر الله بما ایّدک و وفّقک علی هذا الأمر الّذی اذا ظهر نطقت الاشیاء الملک لله مالک الغیب و الشّهود طوبی لنفس نبذت ما عندها و تحرّکت بارادة الله مالک الملوک انّا ندع الکلّ الی الأفق الأعلی و نوصیهم بالعمل بما نزّل فی لوحی المحفوظ البهاء علیک و علی ابیک و علی الّذین شربوا من البحر الأعظم باسمی العزیز المحبوب یا مهدی ان استمع ندائی انّه ارتفع من مقرّ سجنی لیجذبک النّداء الی مقام لاتحزنک شئونات الدّنیا و لاتحجبک حجبات الغافلین طوبی لک و لابیک قد شهد له القلم الأعلی باقباله و خضوعه اذ اعرض عن الوجه اکثر العباد کذلک ذکرناک فضلاً من عندنا لتکون من الشّاکرین یا علی قبل عسکر ان اشهد بما شهد الله قبل خلق الأشیاء انّه لا اله الّا انا الغفور الرّحیم لعمرالله سوف تفنی الدّنیا و ما فیها من الملوک و المملوک و الغنیّ و الصعلوک و یبقی لک ما نزّل من قلمی الأعلی فی هذا المقام الکریم ان افرح بذکری ایّاک ثمّ اشکر ربّک بما انزل لک ما تنشرح به صدور المقرّبین تمسّک بحبل الفضل و تشبّث باذیال رحمة ربّک و قل اسئلک یا سلطان العالم و الظّاهر بالاسم الاعظم بان تکتب لی ما کتبته لأمنائک الّذین مامنعتهم زخارف الدّنیا عن النّظر الی افقک ای ربّ انت الکریم و انا القائم لدی باب جودک اسئلک بان لاتخیّبنی عمّا عندک انّک انت الله ربّ العرش العظیم انّا نذکر فی هذا المقام من سمّی بیوسف الّذی اقبل الی وجهی و آمن بآیاتی و فاز بعرفانی اذ اعرض عنّی اکثر خلقی کذلک یذکر الله من اراده فی یوم فیه اعرض عنه کلّ جبار عنید قد ذکر اسمک ذکرناک فی هذا اللّوح الّذی لایعادله شیء فی الأرض یشهد بذلک ربّک الخبیر لاتحزنکم اشارات القوم و لا اعراض الّذین اعرضوا عن صراطی المستقیم سوف یأخذهم الله

\*\*\* ص 315 \*\*\*

عدلاً من عنده و یرفع اسماء الّذین آمنوا به اذ اتی بسلطان مبین انّا نوصیکم بالاستقامة الکبری و بما انزله الله فی کتابه العظیم سوف یطوی بساط الأرض و من علیها و یبقی الملک لله رب العالمین یا ایّها الطّائر فی هوائی بلّغ آیات ربّک انّها تقرّبهم الی الفرد الخبیر و تؤیّدهم علی ما کانوا علیه و تسقیهم کوثر البیان باسمی البدیع کذلک هطلت الأمطار و ماجت البحار باذن ربّک القدیر انّا نذکر عبادنا و احبّائنا الّذین ما ذکرت اسمائهم فی کتابک و نبشّرهم بفضل الله و رحمته و نکبّر علی وجوههم من هذا السّجن العظیم فاسئل الله بان یوفّقهم و یؤیّدهم علی ما یحبّ و یرضی و یجعلهم من الرّاسخین و نذکر امائی اللّائی آمنّ بالله و آیاته و شربن رحیق الوحی من ایادی عطائه انّ ربّک لهو الغفور الرّحیم انتهی. الحمد لله احبای الهی در آن ارض به آیات بدیعه منیعه الهیّه فائز شدند قدر این نعمت عظمی را بدانند اگر کشف حجاب شود و مقام ظاهر گردد کل ساجد شوند و جمیع من علی الأرض در ظلّ کلمه واحده داخل گردند یا محبوب فؤادی اکثر اهل ارض که غافلند و خبر از جایی ندارند و نفوسی هم که فی الجمله عارف شده‌اند و از بحر عرفان نوشیده‌اند آن نفوس هم به آنچه سزاوار یوم الهی است قیام ننموده‌اند الّا من شاءالله ربّک در اهل بیان ملاحظه فرمایید با آنکه خود را از اعلی الخلق می‌شمرند چندین مرتبه از سایر مذاهب پست‌تر مشاهده می‌شوند بعضی به مستغاث استدلال کرده‌اند و از مالک آن محروم شده‌اند به بیان تمسّک جسته‌اند و از مقصود منزل بیان ممنوع مع آنکه نقطه بیان روح ما سواه فداه در باب خامس عشر از واحد ثالث می‌فرمایند قوله جلّ و عزّ چه کسی عالم به ظهور نیست غیر الله هر وقت شود باید کل تصدیق به نقطه حقیقت نمایند و شکر الهی به جا آورند و همچنین می‌فرمایند جمیع بیان به مثابه خاتم است در انگشت مبارک او و در مقامی می‌فرمایند جمیع بیان ورقه‌ای است از اوراق جنّت او مع ذلک این قوم جاهل به وهم صرف اکتفا نموده‌اند و از مطلع یقین

\*\*\* ص 316 \*\*\*

محتجب مانده‌اند خضوع و خشوع و فنا و نیستی نقطه بیان در جمیع بیان واضح و مشهود است می‌فرماید او منزّه است از اینکه به عرفان من یا به آنچه در بیان است معروف شود در این کلمه مبارکه که از مطلع بیان نقطه بیان روح من فی الامکان فداه ظاهر شده تفکّر فرمایید و این همان کلمه‌ای است که این فانی به مناسبتی در اوّل خطبه ذکر کرده و این کلمه مبارکه جوهر کلّ بیان است به شهادت خود نقطه قوله عزّ و جلّ و قد کتبت جوهرة فی ذکره و هو انّه لایُستشار باشارتی و لا بما نزّل فی البیان. بلی و عزّته تلک الکلمة عند الله اکبر عن عبادة من علی الأرض اذ جوهر کلّ العبادة ینتهی الی ذلک فعلی ما قد عرفت الله فاعرف من یظهره الله فانّه اجلّ و اعلی من ان یکون معروفاً بدونه او مستشیراً باشارة خلقه و انّنی انا اوّل عبد قد آمنت به و بآیاته و اخذت من ابکار حدائق جنّة عرفانه حدائق کلماته بلی و عزّته هو الحق لا اله الّا هو کلّ بامره قائمون انتهی. و همچنین می‌فرمایند قوله جلّ و عزّ ثمّ اعلم انّ فی ذلک الیوم لم یکن معروفاً غیر الله و لا معبوداً الّا ایّاه و لا موصوفاً سواه و لا محبوباً دونه و لا مقصوداً غیره انتهی. و این فقره مبارکه مطابق است با آنچه در ذکر این ظهور اعظم در کتب قبل نازل شده مع ذلک این همج رعاع که خود را به بیان نسبت می‌دهند اراده نموده‌اند سراج الهی را به اریاح منتنه کذبه خاموش نمایند افّ لهم و لوفائهم سبحان الله این قوم غافل استدلال می‌نمایند به مومومات قبل و به صد هزار حیل و مکر تشبّث نموده‌اند که شاید نفسی را از صراط مستقیم منع نمایند ای کاش در آنچه دعوی می‌کنند صادق باشند از جمله میرزا احمد کرمانی چند عریضه از او به ساحت اقدس رسیده و بعد که بنای هذیان‌گویی گذاشت چون مقبول نیفتاد به اعراض قیام نمود و بعد از چندی عرایض متعدّده که مشحون به توبه و استغفار بود از او رسید و بعضی هم توسّط نمودند مع ذلک مجدداً در این ایّام به نفاق قیام نمود و به مطلع نعاق پیوست در مدینه کبیره بوده از قرار مسموع نظر به اعمال شنیعه و اقوال مختلفه از آن محل هم طرد شد باری چون او و امثال او یافت می‌شوند لذا

\*\*\* ص 317 \*\*\*

این بیانات ذکر شد تا دوستان را مطّلع نمایید که شاید به رحیق استقامت فائز شوند و از امثال این نفوس موهومه ممنوع نگردند انّه یهدی من یشاء الی صراطه المستقیم در کتاب اقدس این آیه مبارکه نازل قول جلّ کبریائه ان یا ارض الکاف و الرّاء انّا نراک علی ما لایحبّه الله و نری منک ما لااطّلع به احد الّا الله العلیم الخبیر و نجد ما یمرّ منک فی سرّ السّرّ عندنا علم کلّ شیء فی لوح مبین انتهی. و این آیه مبارکه در کتاب اقدس وقتی نازل شد که اسم احمد هم در ظاهر مذکور نبود یسئل الخادم ربّه بان یحفظ عباده الضّعفاء عن هؤلاء انّه لهو المقتدر القدیر این نفس بعیده بسیار متلوّن دیده می‌شود گاهی تائب و مستغفر و گاهی خائن و ملحد ولکن این روزها به رنگ دیگر در آمده با منافق متّفق و با موافق اظهار وفاق می‌نماید الا لعنة الله علی القوم الکاذبین یا حبیب فؤادی آیا امثال این نفوس بر تغییرات و اختلافات و انقلابات دنیا مطّلع نشده‌اند و یا نمی‌بینند چگونه می‌شود انسان مع آنکه در کلّ احیان از کلّ اشیاء ندای فنا اصغا می‌نماید و آثار فراق مشاهده می‌کند باز غفلت می‌نماید و به امورات نالایقه مشغول می‌گردد و به اعمالی که ضرّش الی الأبد باقی و پاینده است عامل می‌شود ندا بر چند قسم است جمیع اشیاء مع آنکه با کمال صُمت و سکوت مشاهده می‌شوند ولکن اهل سمع حقیقی ندای ایشان را ادراک می‌نماید که در هر حین انسان را به نفس تغییر و تبدیل خود متذکّر می‌نماید و پند می‌دهد صبح را ظهور و طلوع و اشراق است و شام را غروب و افول از جمیع جهات ندا مرتفع ولکن آذان واعیه غیر موجود و در هر محل و مکان آثار الهیّه موجود ولکن بصر مفقود از حق به صد هزار لسان سائلم و عرض می‌نمایم عباد خود را مؤید فرماید و بر آنچه که خیر ایشان در اوست قسم به نیّر اعظم که اگر فی الجمله تخلیه نمایند و تفکّر کنند کل خود را از دریاهای ظنون و اوهام نجات داده به خرگاه دوست یکتا کشانند سخن بسیار و ایّام ایّام گفتار و لکن فرصت کمیاب ان‌شاءالله امیدوارم که آن جناب فرصت بیابد و بگوید

\*\*\* ص 318 \*\*\*

آنچه گفتنی است خدمت جناب نبیل جلیل علیه بهاء الله الابهی عرض می‌نمایم تا وقت باقی و فرصت باقی و هیکل باقی و لسان باقی ان‌شاءالله بگویید آنچه را هادی باشد و به باقی هدایت نماید دستخط عالی که به اسم این خادم فانی بود معنی‌بخش هیاکل الفاظ و فرح‌بخش عالم احزان آمد و بعد از قرائت در ساحت اقدس امنع عرض شد هذا ما نطق به لسان العظمة فی الجواب قوله عزّ کبریائه صادقند در آنچه ذکر نموده‌اند چه اگر اخبار حرکت ایشان متواتر نمی‌رسید البته به اسم ایشان نازل می‌شد آنچه در ملکوت مشیّت الهی معلق است ان‌شاءالله در کلّ احوال مؤیّد باشند به ذکر و ثنای حق و ناطق باشند به آنچه لایق و سزاوار این روز پیروز است البهاء علیه من لدن عزیز حکیم انتهی. عرض دیگر آنکه دستخطّ دیگر آن محبوب رسید و مرقوم داشته بودید که در بیت جناب آقا میرزا ع ب ن و علیه 669 جمعی از دوستان الهی در آن محضر حاضر و به ذکر منظر اکبر ناطق این مراتب هم به ساحت امنع اقدس اعزّ ابهی عرض شد و این کلمات عالیات از سماء مشیّت نازل قوله عزّ کبریائه شهد انّه لا اله الّا هو و الّذی استوی علی عرش السّجن انّه لهو الّذی شهدت له کتب العالم و قصد شطره رسل الأمم انّه لهو الّذی ظهر به کلّ سرّ مصون و کلّ امر حکیم انّه یذکر العین و الباء و یبشّره بفضل الله و رحمته لیفرح و یکون من الشّاکرین انّا اردناه و ذکرنا بیته الّذی فیه ارتفع ذکر الله العلیّ العظیم یا ورقا امری که از برای او به دوام ملک و ملکوت الهی باقی خواهد ماند اظهار عنایتی است که از قلم اعلی درباره او جاری شده و در صحیفه حمرا ثبت گشته ان‌شاءالله به حفظ آن مؤیّد شود عالم را شئونات مکدّره دنیا تیره نموده و از طراوت و صفا و لطافت منع کرده ان‌شاءالله به عنایت حق فائزند و به حبل استقامت متمسّک بشّره من قبلی و ذکّره بما ینبغی لایّام ربّک العلیم الخبیر البهاء علیه و علی اهله من لدن غفور کریم انّا نذکر فی هذا المقام من سُمّی بالالف و الحا الّذی آمن بالله المهیمن القیّوم انّه ممّن اقبل الی الأفق الأعلی

\*\*\* ص 319 \*\*\*

و اجاب مولاه اذ ارتفع النّداء عن مقامه الکریم قد زیّنا رأسه باکلیل الایمان و قلبه بطراز العرفان انّ ربّه الرّحمن لهو العزیز الرّحیم انّا نوصیک بالاستقامة الکبری فی هذا الأمر الّذی به زلّت اقدام الوری الّذین نبذوا میثاق الله عن ورائهم و اخذوا ما اُمروا به من لدن عالم بلید ان اعمل بما امرناک فی الکتاب و قل لک الحمد یا من عرّفتنی مطلع آیاتک و مخزن اسرارک اسئلک بان توفّقنی علی ما ینبغی لیومک العزیز البدیع انّا نوصیک و الّذین آمنوا بتقوی الله العلیم الحکیم قد حضر لدی الوجه کتابک و کان فیه ذکر احبّائی انّا ذکرناک و ایّاهم فضلاً من عندنا و ارسلنا الیک بید من سُمّی بمحمّد قبل علی اذا فزت و زرت قل لک الحمد یا ایّها المظلوم الغریب انّ الجلیل یذکر عبده الخلیل الّذی سمع و اجاب مولاه القدیم انت الّذی اقبلت الی البحر الاعظم بعد اعراض الامم و شربت رحیقی المختوم باسمی القویّ الأمین قل یا احبّاء الرّحمن فی البلدان تالله الحق انّ الرّحیق هو حبّی و یدیره کلماتی طوبی لمن تقرّب و شرب منه بذکری الجمیل یا خلیل ان افرح بهذا الذّکر الاعظم انّه لاتعادله کنوز العالم یشهد بذلک مالک القدم فی هذا المقام العظیم هذا مقام فیه تهلّل کلّ نبیّ و طاف کلّ رسول و قصد کلّ مقصود و نزل کلّ روح امین طوبی لسمع سمع ندائی و لنفس قامت علی خدمة امر ربّها المقتدر القدیر انتهی. و در مقام دیگر ذکر فرموده بودید که در محلّ آقا میرزا غلامعلی ابن جناب ذبیح و آقا یوسف علیهم بهاءالله جمعی از دوستان الهی حاضرند و به ذکر دوست ناطق این تفصیل هم در پیشگاه حضور عرض شد ذکر جناب آقا میرزا غلامعلی و جناب آقا یوسف و بعضی دیگر در تعداد نفوس مطمئنّه مجتمه در بیت جناب حاجی آقا محمّد علیه و علیهم بهاء الله شده و مخصوص سایرین در این مقام از ملکوت مشیّت نازل اگر نفسی در فضل و عنایت و رحمت حق مشاهده نماید فی الحقیقه متحیّر می‌شود یا حبیبی و محبوبی بعد از ظهر که وقت نوم و راحت جمال قدم جلّ جلاله است

\*\*\* ص 320 \*\*\*

این عبد حاضر دستخط‌های آن جناب را واحداً بعد واحد حسب الأمر مجدّداً عرض نمود و جواب از ملکوت عنایت نازل و نسبت به هر یک از اسماء مذکوره در کتاب آن جناب شمس فضل مشرق و لائح روح العالم لفضله الفداء فی الحقیقه انسان متحیّر می‌شود ینبغی ان نعرض و نقول لک الحمد یا آمر الکریم و لک الفضل یا فضال القدیم و لک الرّحمة یا راحم السّموات و الأرضین و اینکه مرقوم فرموده بودید که در بیت ابن مذکور جناب آقا س و سایرین علیهم بهاءالله حاضر بودند بعد از عرض این آیه مبارکه از سماء عنایت رحمانیّه نازل **هو المبیّن العلیم** ا ق س ان افرح بما یذکرک المظلوم فی هذا المقام الّذی جعله الله مطلع آیاته الکبری و مصدر امره العظیم انّا نوصیک بالحکمة فی کلّ الأحوال و نأمرک بما ینبغی للانسان فی هذا الیوم البدیع قد سمعنا ندائک اجبناک و رأینا اقبالک اقبلنا الیک لتشکر ربّک المعطی الکریم لاتنظر الی الدّنیا و شئوناتها تفکّر فی القرون الأولی و کن من المتفرّسین قل سبحانک یا مقصود العالم و الظّاهر بالاسم الاعظم اسئلک بالکلمة الّتی بها نفخ فی الصّور و ظهر یوم النّشور بان تجعلنی ثابتاً راسخاً مستقیماً علی امرک انّک انت المقتدر علی ما تشاء و فی قبضتک ملکوت الاسماء لا اله الّا انت العزیز المنیع ای ربّ قدّر لی ما قدّرته لأولیائک ثمّ انزل من سماء فضلک ما یجعلنی منقطعاً عن دونک انّک انت الفضّال الرّحیم انّا نذکر الأسد الّذی ذکر اسمه فی منظر الله المهیمن القیّوم لیفرح و یشکر ربّه الّذی خلقه و ایّده علی عرفان هذا الأمر المحتوم الّذی به ظهر الفزع الأکبر بین البشر و نطقت الأشیاء الملک لله العزیز الودود ایّاک ان یمنعک شیء عن الله تمسّک بحبل الفضل و تشبّث باذیال رحمة ربّک الغفور انّا ذکرناک فضلاً من عندنا اذا فزت به قل لک الحمد یا

\*\*\* ص 321 \*\*\*

مالک الوجود. یا ورقا یا ایّها الطّائر فی هواء محبّة مالک الاسماء بشّر الشّیر قبل محمّد و ذکّره بآیات ربّه لیفرح بظهور عنایة مولاه الکریم قد ذکرنا کلّ الاسماء فضلاً من عندنا و نذکر الّذین قاموا و قالوا لبّیک یا اله العالمین طوبی لمن فاز باثمار شجرة قلمی الاعلی انّه من اهل الیقین فی کتاب مبین قل سبحانک یا فالق الحبّة و بارئ النّسمة اسئلک بالاسم الّذی به انجذب البریّة و نادی الرّوح فی البریّة بان تجعلنی من الّذین ما منعتهم الشئون عن اسمک المکنون الّذی یمشی فی هذا الحین و یدع الکلّ الی الله ربّ العالمین یا محمّد قبل تقی قد ذکر ذکرک لدی المظلوم و ذکرک بآیات لایقوم معها ما کان و ما یکون و لایعادلها شیء عمّا خُلق بین الکاف و النّون انّه فی السّجن یذکرک و الّذین آمنوا بالمهیمن القیّوم ان اذکر ربّک بما علّمک صراطه و انزل لک ما فاح به عَرف القمیص فی ممالک الغیب و الشّهود فاسئل الله ان یجعلک مستقیماً علی هذا الأمر و قویّاً باسمه المقتدر القدیر البهاء المشرق من افق البقاء علی الّذین فازوا بذکرالله فاطر السّماء و اعترفوا بما نطق به لسان القدم انّه لا اله الّا انا العزیز الودود و نذکر من کان آخر وارد علیکم انّ ربّک لهو العزیز الوهّاب انّه یحبّ عباده و یذکرهم فی العشیّ و الاشراق طوبی لقاصد قصده و لناطق نطق بذکره و لوجه توجّه الیه و لقلب فاز بنور العرفان انّا نکبّر من هذا المقام علی الّذین آمنوا بالله منزل الآیات انتهی. الحمدلله مرّة بعد مرّة دوستان الهی که در آن ارض ساکنند به عنایات لانهایات الهیّه فائز شدند این عبد فانی خدمت کلّ تکبیر و سلام معروض می‌دارد و عرض می‌نماید این ایّامی است که جمیع انبیا و رُسُل الهی منتظر آن بوده‌اند لذا باید به همّت تمام به ذکر و ثنا قیام نمود و آن محبوب باید جمیع را به حکمت وصیّت نمایند چه که این از امر محکم متقن الهی است که در کتاب نازل شده از هر نفسی مطمئن نشوند و بر هر چشمی لئالی گرانبها را

\*\*\* ص 322 \*\*\*

عرضه ننمایند با کمال شفقت و محبّت و مدارا با ناس رفتار کنند مکرّر شبه این کلمات از لسان منزل آیات استماع شد می‌فرمودند امروز اعمال حسنه و اخلاق مرضیّه مبلّغ امرالله است ان‌شاءالله امید چنان است که جمیع موفّق شوند به آنچه عندالله مقبول است و اینکه درباره طاغی باغی عبیدالله ثانی و ظلم و تعدّی او مرقوم داشتید سبب همّ و غم گردید لعمرالله تا آفتاب عدل خلف سحاب ظلم است امثال این امور در عالم واقع شده و می‌شود عدل به مثابه عندلیبی مشاهده می‌شود که در چنگل بوم ظلم مبتلا گشته اگر چه ظلم آن ظالم از حد و حصر بیان گذشته است ولکن درست که مشاهده می‌شود خلق این زمان مستحق و سزاوارند چه که اعظم از آن را درباره اهل حق اجرا نموده‌اند آن محبوب شاهد و گواه است که در اکثری از اوراق و الواح جمیع عباد را از فساد و نزاع و جدال و فواحش نهی فرموده‌اند معذلک وارد شد آنچه وارد شد اخوی جناب آقا سیدحسین حرف حی علیه من کلّ بهاء ابهاه یازده ساله بودند که رأس او را ظالم بی‌باک به گلوله توپ برداشت در بعضی اماکن وارد آوردند آنچه را که قلم از ذکرش عاجز است از حق مسئلت می‌نمایم که ناس را به انصاف فائز فرماید در نار ظلمی که در ارض صاد مشتعل شد تفکّر فرمایید دو فرزند رسول را بدون سبب و جهت محض زخارف فانیه و دراهم معدوده شهید نمودند الا لعنة الله علی القوم الظّالمین و اگر اثر آن ظلم به امثال آنچه ظاهر شده اکتفا شود بسیار خوب است ولکن ملاحظه می‌شود ثمرات آن اعمال و شراره آن از بعد در بعض دیار ظاهر گردد اسئله تعالی بان یوفّق عباده بالرّجوع الیه چه اگر به توبه فائز شوند جمیع امور اصلاح می‌شود انّه لهو الغفور الکریم آنچه عرض می‌شود از آیات منزله ادراک شده استغفرالله العظیم انّه هو المدرک العلیم الخبیر آنچه در کتاب الهی از قلم اعلی جاری شده ظاهر شده و خواهد شد و در کتاب مقدّس هم بعض اشارات هست سوف یظهر ما اخبر به کتابه العظیم

\*\*\* ص 323 \*\*\*

در این ظهور اعظم اخبار بعد به کمال تصریح بیان شده طوبی للعارفین زیاده از این جسارت نمی‌توان نمود الامر بیده ربّ العالمین و در این حادثه جدیده آنچه بر دوستان وارد شد و هر خسارتی که به ایشان رسید البتّه تدارک آن خواهد شد به نحو اکمل و اتم در هر حال ربح با دوستان الهی است هر نفسی که موجود است به ایّام الله و عرفان او فائز و هر نفسی که شربت شهادت آشامید در رفیق اعلی به کمال فرح و انبساط مشهود و اگر اقلّ من ان یحصی مقام شهادت بر عالمیان تجلّی نماید کل را متوجّه مقرّ فدا مشاهده نمایید حال ناس پژمرده بلکه مرده‌اند حرکاتشان مثل حرکات صوری مشاهده می‌شود که به آلت متحرّکند گاهی دست مجعول بلند می‌شود گاهی پای مجعول به زمین می‌خورد جمیع این حرکات من غیر شعور ظاهر است اگر چه حال جمیع غافلند و قدر دوستان الهی از ابصار و عیون مستور ولکن اذا جاء المیقات لیظهر ما هو المستور این فرد بسیار مناسب است که از قبل گفته‌اند: باش تا کل بینی آنها را که امروزند جزو/ باش تا گل بینی آنها را که امروزند خار. دوستان الهی که بر امر ثابتند نباید از خسارتی که به ایشان رسیده محزون باشند بلکه به کمال فرح و سرور مشاهده شوند و یقین بدانند که ایشان از اهل ربحند در جمیع احوال ای کاش این عبد هم از شربتی که دوستان آشامیدند قسمت می‌برد و از خسارت هم نصیبی می‌داشت اکثر امور به اراده مستور است لو کشف الغطاء یُری الأرض غیر الأرض. عرض دیگر آنکه اگر در ارسال عرایض تأخیری رود این نظر به کثرت اشغال این فانی است وجه دیگر ممکن نه خود آن محبوب شاهد و گواهند لذا باید عذر فانی را بپذیرند و عفو نمایند انّ ربّنا الرّحمن لهو الغفور العطوف و خدمت جناب حاجی میرزا ابوالحسن علیه بهاءالله چون از قِبل این فانی چیزی معروض داشت لذا مصدّع نشد در هر جا هستند در ظلّ رحمت و عنایت حق باشند

\*\*\* ص 324 \*\*\*

اذن توجّه به این ارض خواسته بودند اذن عنایت شد ان‌شاءالله موفّق شوند به آنچه خواسته‌اند عرض دیگر آنکه بعد از تنزیل آیات به وکالت آن محبوب این عبد به زیارت و طواف فائز شد و لدی العرش مقبول افتاد احمده و اشکره علی فضله و رحمته و عنایته و جوده و کرمه و عطائه عرض دیگر حضرت غصن الله الاعظم و حضرت غصن الله الاکبر روحی و ذاتی و کینونتی لتراب تحت اقدامهما الفداء آن محبوب را به بدایع ذکر ذاکر و به تکبیر امنع اقدس الهی مکبّر البهاء علی حضرتک و علی من معک و علی احبّاء الله الّذین سمعوا و اجابوا. خ ادم فی 11 صفر 1298. مقابله شد

ت محبوب حقیقی جناب ورقا علیه بهاءالله الابهی ملاحظه فرمایند

**152**

**بسم ربّنا الأمنع الاقدس العلیّ الابهی**

لله الحمد فرج الهی بعد از شدّت رسید یا محبوب فؤادی شدّت وقتی بود که لأمر الله در حبس بودند خدای واحد شاهد بر حال و گواه این مقال که در جمیع لیالی و ایّام این عبد بدون سلاح با عساکر هموم و غموم مجادله می‌نمود تا آنکه یومی از ایّام لوحی مخصوص حضرت افنان جناب الف و حا علیه من کلّ بهاء ابهاه از سماء مشیّت رحمانی نازل قلب و جان را بغتة به طراز سرور مُزیّن فرمود چه که عَرف سلامتی آن محبوب و نجات از حبس از آن لوح امنع اقدس متضوّع بود بعضی از دستخط‌های آن محبوب را دوستان ارسال داشتند از هر یک ثغر روح این فانی متبسّم و جمیع تلقاء عرش من لایعزب عن علمه من شیء عرض می‌شد اشراقات شمس عنایت از افق فضل مشهود و معلوم احتیاج به ذکر این فانی نه صد هزار افسوس که لیالی و ایّام گذشته که باب نطق مسدود ولکن امید هست که از فضل حق جلّ جلاله از بعد باب

\*\*\* ص 325 \*\*\*

مفتوح شود و جواب دستخط‌های سابق عرض و ارسال گردد سبب توقّف در این ایّام آنکه اریاح منتنه نفوس مشرکه فی الجمله در این ارض هم مرور نموده بشارت کبری آنکه در ایّامی که آن محبوب جان در سجن اصفهان تشریف داشتند یک لوح امنع اقدس که مُدلّ و مُشعر و ناطق بر مظلومیّت آن محبوب است نازل حسب الأمر ارسال نشد چه که لسان عظمت به این کلمه مبارکه ناطق یا عبد حاضر حفظ نما و بعد از خلاصی ارسال دار ولکن ذکر آن محبوب لیلاً و نهاراً بوده در این حین حسب الأمر قصد سلطان معارج نموده الی ان حضرت تلقاء الوجه و نطق لسان العظمة بهذه الکلمة العلیا قوله جلّ بیانه **هو الذّاکر العلیم** یا ورقا غنّ علی دوحة الذّکر و الثّناء باسم ربّک مالک الاسماء و بشّر النّاس بعنایة الله العزیز الحمید انّ شرذمة من الصّبیان ارادوا ان یطفئوا نور الله بقوّة جنودهم و مدافعهم و سیوفهم انّا نسئل الله بان یخمد نارهم باسمه القویّ الغالب القدیر قل یا معشر الأولیاء ایّاکم ان تحزنکم شوکة الأعداء لکم ان تفوّضوا امورکم الی الله انّه یأخذ الظّالمین کما اخذهم من قبل و جعلهم عبرة للمتفرّسین قل ایّاکم ان تمنعکم شئونات الخلق عن الحقّ الّذی اتی بملکوت البیان و دعا الکلّ الی الله الفرد الخبیر آیا نفوس ظالمه عبرت نمی‌گیرند از آنچه از قبل واقع شد کدام ظالم از ظلم خود به خیری رسید کل در خسارت بوده و هستند معذلک دخان کبر و غرور عیون را از مشاهده انوار عدل محروم نموده یقولون ما لایشعرون و یعملون ما یتبرّء منهم کلّ ذی عدل و کلّ ذی انصاف و کلّ ذی بصر و کلّ ذی علم قسم به بحر بیان رحمن که عنقریب نفوس ظالمه بر خسارت خود واقف شوند و به بصر ظاهر مشاهده نمایند انّ ربّک لهو المخبر الصّادق الأمین بگو ای دوستان بایستید بر صراط مستقیم به شأنی که نفحات استقامت

\*\*\* ص 326 \*\*\*

ما بین خلق متضوّع شود هر امری به شما قائم و از برای شما ظاهر در ظهور خاتم انبیا روح ماسواه فداه تفکّر نمایید چه مقدار از نفوس که به شماتت و رد و لعن ناطق بودند و از ورای آن جمعی از صحابه به نواة سدّ جوع می‌نمودند و بعد آن ضیق و تنگی و شدّت و سختی به وسعت کامله و رخاء عظیم تبدیل شد در این ظهور اعظم حق جلّ جلاله ظالمین را مهلت نداده و نمی‌دهد انّه لذو بأس شدید باید در جمیع احوال به حکمت و تدبیر به تبلیغ امر الهی مشغول باشید دنیا قابل ملاحظه و مشاهده نبوده و نیست تا چه رسد به توجّه و تشبّث به او و در هر صورت موت می‌رسد لعمرالله به اسم حق و حبّ حق در مضمار فدا صد هزار بار شهادت از سایر اقسام موت ترجیح دارد و این حکم ظاهر است که گفته می‌شود ولکن در باطن بحر زندگانی به شهادت فی سبیله تعالی معادله ننموده و نمی‌نماید چه که شهادت بنفسها دارای مقامات باقیه و حیوة دائمه و زندگانی سرمدیه بوده و هست این مقام را شرح بی‌پایان الأمر بیدالله مالک الأدیان نفوس مربّی لازم دارند و معلّم و مذکّر باید آن جناب در لیالی و ایّام اشجار حدیقه بیان را از ماء حَیَوان سقایه نمایند و تربیت کنند تا به اثمار بدیعه منیعه جنیّه فائز شوند سی سنه او ازید جمیع ناس را از فساد و نزاع و جدال و اعمال مردوده منع نمودیم ظلم ظالمین و اعتساف غافلین را حمل فرمودیم معذلک این خلق بی‌شعور دست بر نداشتند و غفلت به مقامی رسیده اگر مقتدر قدیر نفوس یک مدینه را اخذ نماید و یک نفر را لاجل تذکار باقی گذارد و آن یک نفر هم به مخالفت قیام نماید نظر به جزای اعمال شنیعۀ رئیس این دیار قریب یک کرور نفوس از میان رفت معذلک احدی متنبّه نشد و به افق اعلی توجه ننمود قل یا قوم اتّقوا الله و لا تتّبعوا سبل المفسدین قوموا عن رقد الغفلة و الهوی ثمّ اذکروا ما ورد علی الأعداء و لاتکونوا من الغافلین قل لیس الرّقشاء و الصّادق و الحسام عنکم ببعید قد اخذهم الله بقهر من عنده و جعلهم عبرة للناظرین ان‌شاءالله به قوّت حکمت الهیّه و

\*\*\* ص 327 \*\*\*

ایادی قویّه باطنیّه نفوس غافله را به افق احدیّه راه نمایند و هدایت کنند البهاء المشرق من افق سماء فضلی علیک و علی من معک و علی الّذین ما منعتهم حجبات القوم عن الله ربّ العالمین انتهی. یا محبوب فؤادی گمان خادم آنکه در عالم تربیت نفوسی یافت شده‌اند که فی الجمله ادراک می‌نمایند آنچه را که در این ظهور اعظم مقصود است حال معلوم شد که اگر صدهزار عالم به انتها رسد خلق در ابتدا قائمند گویا هیچ ندیده‌اند و هیچ نشنیده‌اند از قرار دستخط محبوب مکرّم معظّم جناب علی قبل اکبر علیه بهاءالله مالک القدر چند جلد از کتب و نوشتجات به دست اعدا افتاد معذلک حرفی از آن را ادراک ننمودند چه اگر ادراک می‌شد به یقین مبین می‌دانستند که این ظهور اعظم از برای رحمت است نه از برای زحمت و از برای هدایت است نه ضلالت و از برای حیوة دائمه است نه از برای دون آن مع آنچه گفته‌اند و شنیده‌اند هنوز ثابت نشد که مقصود ظلم و فساد و نزاع و جدال نبوده و نیست حق شعور عطا فرماید و دوستان را هم مؤیّد نماید از برای عمل به آنچه در کتاب نازل شده بلایای این کرّه را سبب اسباب مختلفه بوده ذنب آن به خارج و داخل راجع چه که بعضی از نفوس شهادت می‌دهند بر عدل و راستی این ظهور اعظم انّ الخادم یسئل الله بان یوفّق الکلّ علی الصّدق الخالص و علی العمل الخالص انّه علی کلّ شیء قدیر جناب محمدعلی دهجی علیه 669 چندی قبل به این شطر توجّه نمودند و عرایض کثیره از م ر و آن جهات و جهات اخری همراه داشتند جواب نازل ولکن نظر به حکمت و اوهامات ارض طا به ایشان عنایت نشد چه که گمان می‌رفت بر مراصد اشرار بریّه تعرّض نمایند حال ارسال شد آن محبوب ملاحظه فرمایید و ارسال دارند و اگر خود آن محبوب هم به آن جهات توجّه فرمایند عندالله محبوب است چه که ناس بسیار مستعدند در جمیع

\*\*\* ص 328 \*\*\*

جهات حق مؤیّد فرماید کل را بر قیام بر امر و مبعوث فرماید نفوسی را که به تمام همّت بر خدمت قیام نمایند و اگر الواح م ر و بعض جهات به خود جناب ملّا محمّدعلی داده شود که برسانند بسیار محبوب است چه که از ارض مقصود به کمال حزن مراجعت نمودند لیأخذه الفرح بعد الحزن و الرّخاء بعد الشّدّة عرض می‌شود دستخطّ عالی که بعد از خروج از حبس به نام این فانی مرقوم و تاریخ آن بیستم شهر ذی الحجّة الحرام بود روان را اطمینان و جان را فرح بی‌پایان عطا نمود و بعد از اطّلاع قصد مقام مالک ابداع نموده تمام در پیشگاه حضور عرض شد هذا ما نطق به لسان البیان اذ کان هیکل الأحدیّه مستویاً علی عرش العظمة قال جلّ کبریائه و عظم بیانه یا ورقا یا ایّها النّاظر الی الأفق الأعلی قد ورد علیک فی سبیلی ما ورد علی نفسی من طغاة عبادی و عصاة بریّتی الّذین نقضوا میثاقی و کسّروا عهدی و نبذوا کتابی و جادلوا بآیاتی و عملوا ما ناح به سکّان ملکوتی و صاح اهل خباء مجدی انّک لاتحزن انّ ربّک معک فی کلّ الأحوال و نصرک بالحقّ اذ اخرجک من السّجن و جعلک قائماً علی خدمته و ناطقاً بثنائه طوبی لک و هنیئاً لک انت الّذی شهدت و رأیت من الأحزاب ما تکدّرت به افئدة الأبرار و سمعت ما ناح به الأخیار انتهی. الحمدلله اشراقات شمس عنایت فی الحقیقة به شأنی است که اهل ملأ اعلی متحیّرند چه رسد به این عبد و امثال او وقتی از اوقات لسان عظمت به این کلمه ناطق یا عبد حاضر بعد از توجّه ورقا علیه بهائی به شطر آذربایجان به ظاهر خبری از او نرسید مقصود از ذکر این کلمه آنکه ذکر آن محبوب در ساحت امنع اقدس بوده و هست اینکه درباره جناب س ی علیه بهاءالله مرقوم داشتید خود ایشان هم آنچه واقع شد به ساحت اقدس ارسال داشتند فی الحقیقه بسیار زحمت کشیده و می‌کشند یسئل الخادم

\*\*\* ص 329 \*\*\*

ربّه بان یحفظه ولکن ذکرشان در مراسلات شاید سبب توهّم شود به این معنی که حضرات دوستان بعضی هستند آنچه بشنوند ذکر می‌نمایند به قسمی که خبر به اعدا می‌رسد و شاید سبب ضرّ نفوس مقدّسه گردد باری آنچه دشمن اراده نمود الحمدلله اراده حق غیر آن بود رغماً لأنفهم و اینکه ذکر محبوب معظّم جناب آقا میرزا اسدالله و ورقه علیهما بهاءالله الأبهی و اهل بیت علیهم بهاءالله و عنایته فرمودند که جمیع کمال محبّت را نسبت به آن محبوب اظهار داشتند معلوم است آنچه عمل نموده‌اند فی الحقیقه سزاوار بود یسئل الخادم بان یقدّر لهم ما ارادوا فی سبیل الله ربّنا و ربّ من فی السّموات و الأرض اینکه از نتایج سجن مرقوم داشتند لله الحمد هر امری واقع شود و هر ضرّی بر اولیا وارد همان تبدیل شده و می‌شود حبس در سبیلش علّت حریّت و نجات گشته چنانچه به سبب سجن آن محبوب آن نفوس معدوده حیات یافتند و به رستگاری فائز گشتند این است که گفته‌اند: تو گرو بردی اگر جفت و اگر طاق آید. این مخصوص است به این امر چه که هر چه وارد شده سبب اعلاء کلمه الهیّه گشته ان‌شاءالله آن اشجار مغروسه جدیده به ثمرات بدیعه منیعه فائز شوند اینکه درباره محل و دستور العمل ذکر فرمودند عرض شد حسب الأمر آن که آن محبوب در تا و اطراف گردش نمایند و در هر محل وارد شوند به جامع بروند و در صدد تبلیغ بر آیند و اگر توقّف در هر محلی زیاد نشود بهتر و مقبول‌تر است اسباب هم ان‌شاءالله فراهم می‌آید از حق می‌طلبم جمیع آن اطراف را به نور عرفان خود منوّر فرماید و از بیانات آن محبوب نهال‌های لاتحصی غرس شود و به فواکه طیّبه فائز گردد دستخطی از قبل آن محبوب ارسال داشتند ذکر اسامی کثیره در آن مذکور و از برای کل الواح بدیعه منیعه استدعا نمودند حال اگر باید ارسال شود آن محبوب

\*\*\* ص 330 \*\*\*

اخبار فرمایند چه که مدّتی گذشت و در ارسال تعویق افتاد و این نظر به حبس آن محبوب بوده و اینکه این عبد را در زیارت وکیل فرمودند در شب 12 جمادی الاولی یک ساعت از شب گذشته به وکالت آن محبوب این فانی قصد مقصد اقصی نموده به زیارت فائز و لله الحمد به طراز قبول هم مزیّن هنیئاً لحضرتکم ولی چند لوح امانت حبیب مکرّم جناب آقا میرزا عنایت علیه 669 بوده رأس پاکت به اسم ایشان نوشته شده آن محبوب به هر قسم مصلحت دانند به ایشان برسانند بسیار لازم است که به ایشان برسد و همچنین یک پاکت به اسم جناب ملا محمّدعلی علیه 669 که باید به ایشان برسد حضرت غصن 66 الاعظم روحی و ذاتی و کینونتی لتراب قدومه الفداء و غصنین آخرین روحی لقدومهما الفداء تکبیر می‌رسانند و می‌فرمایند لله الحمد عنایتش نجات عنایت فرمود شب و روز از حق جلّ جلاله خلاصی می‌طلبیدیم و از فضلش به اجابت مقرون گشت و همچنین اهل خباء عصمت و مجد تکبیر می‌رسانند و می‌فرمایند ایّام سجن متأسّف بودیم و از حق جلّت عنایته نجات می‌طلبیدیم الحمدلله الّذی وفی بوعده و نجّاکم بالحقّ و هو المقتدر القدیر و دیگر طائفین طرّاً سلام و تکبیر می‌رسانند فی الحقیقه جمیع از سلامتی آن محبوب مسرور گشتند و به کمال ابتهاج و انبساط به حمد و ثنای محبوب عالمیان ناطق. تحریر این فانی که به این مقام رسید باب دیگر مفتوح و ذکر تازه مسموع و آن اینکه پاکتی از آن شطر به اسم مخدوم مکرّم جناب ناظر علیه بهاءالله رسید و چون ایشان تشریف نداشتند و این بنده را وکیل نموده بودند به اذن و اجازه سر پاکت گشوده شد یک نامه از جناب م ح ابن مرفوع حضرت ع ب علیهما بهاءالله ملاحظه شد الحمدلله نفحۀ محبّت محبوب امکان از آن متضوّع از حق تعالی شأنه سائل و آمل که ایشان را مؤیّد فرماید کما ایّده اباه علی

\*\*\* ص 331 \*\*\*

الاستقامة علی هذا الأمر العظیم ذکر تکبیر به ایشان منوط به عنایت آن محبوب است اگر چه نامه ایشان به اسم جناب ناظر علیه 669 بود ولکن تمام آن به ذکر و ثنای حق جلّ جلاله مزیّن یسئل الخادم ربّه بان یظهر منه ما ینبغی لأمره الممتنع العزیز المنیع آن محبوب باید جمیع را متذکّر دارند و من لدی الحق به حکمت وصیّت فرمایند این حکمت که گفته می‌شود مشی جمال قدم است در ایّام توقّف در زوراء در اولّ ورود عراق علما و معارف آن ارض نزدیک نمی‌آمدند چه که حرف‌های بی‌معنی از اعجام آن ارض اصغا نموده بودند باری اوهاماتی سبب سدّ و منع شده بود که خرق و کسر آن به نظر بسیار مشکل می‌نمود ولکن مشی حق جلّ جلاله به قسمی بود که در مدّت قلیله جمیع اعیان از علما و امرا و سائرین توجه نمودند امر به مقامی رسید که ابناء ملوک هم در آن ارض کمال خلوص را اظهار می‌نمودند در کاظمین علیهما السّلام مخصوص زیارت تشریف می‌بردند به جامع هم گاهی و در ایّام مصیبت سیّدالشّهدا روح ماسواه فداه به شأنی ظاهر که گویا آثار آن مصیبت کبری در یوم الله مبعوث شده ان‌شاءالله کل مؤیّد شوند بر آنچه که سبب تذکر و اقبال و توجّه عباد است و همچنین در پاکت مذکور عریضه و نامه‌های متعدّد بود از جناب م ح قبل م و علیه بهاءالله عریضه در ساحت امنع اقدس اعلی عرض شد کمال عنایت اظهار فرمودند فی الحقیقه عریضه ایشان بنفسها ناطق و ذاکر و کاشف احوال جناب مرسل بود هر حرفی از آن به ذکر محبوب عالمیان فائز و به اسمش منادی ان‌شاءالله در هر حین مشتعل‌تر مشاهده شوند از حق می‌طلبیم نار محبّتش را حفظ فرماید و بر نور استقامت و معرفتشان بیفزاید نفوس مشتعله فی الحقیقه سبب اشتعالند مخصوص اگر به صبر و سکون ظاهر شوند این بنده فانی خدمت ایشان تکبیر و سلام می‌رساند و عرض می‌نماید هنیئاً لکم و مریئاً لکم قد وجدتم

\*\*\* ص 332 \*\*\*

حلاوة الیوم و فزتم بما منع عنه اکثر من علی الأرض ان‌شاءالله موفّق باشند به توفیقات الهی و مؤیّد باشند بر آنچه سبب اعلاء کلمة الله است و نفوس مذکوره در نامه‌های ایشان هر یک به ذکر حقّ جلّ جلاله فائز گشتند این است آن نعمتی که کتب قبل به آن مژده داده و ان‌شاءالله نامه‌ها نزد جناب ناظر علیه 669 ارسال می‌شود از حق جلّ جلاله در جمیع احوال توفیق می‌طلبم جناب محبوبی مشارٌالیه دستور العملی درباره اهل خود مرقوم داشته بودند و آن دستورالعمل بعد از اجازه و اذن بوده لذا آن محبوب باید ایشان را تأیید نمایند بر عمل به آنچه مقرّر نموده‌اند و اگر چیزی لازم باشد هر نفسی بدهد به او می‌رسد چه که کفیل دوستان حق جلّ جلاله بوده و هست و خوب ادا می‌فرماید انّه لهو الغفور الباذل الکریم و اما محبوب فؤاد جناب ع ب علیه بهاءالله الأبهی فی الحقیقه سبب اقبال و اشتعال آن شطرند نسئله تعالی بان یظهر منه ما انزله فی کتابه المبین ان‌شاءالله به حکمت و بیان مشی نمایند الحمدلله موفّق شدند به اقبال و محبّت و استقامت و توجّه به دوستان کلّ ذلک من فضل الله علیه انّه لایعادل فضله ما فی السّموات و الأرض یشهد بذلک کلّ منصف بصیر این فانی خدمت ایشان تکبیر و سلام عرض می‌نماید و از حقّ منیع از برای ایشان می‌طلبد آنچه را که سزاوار جود او تعالی شأنه است و همچنین خدت آقایان و دوستان آن ارض تکبیر می‌رسانم و عرض می‌نمایم که قدر این ایّام را بدانند و در جمیع احیان درصدد آن باشند که تشنگان وادی غفلت را به بحر دانایی هدایت نمایند و اسیران نفس و هوی را به جنود ذکر نجات بخشند و خلاص نمایند کدام روز را ظلمت اخذ ننمود و کدام ابتدا را انتها نرسید کل در حرکتند و نفس حرکت گواهی است بر سکون و کل ناطقند و نفس نطق شاهدی است صادق به صمت یعنی عنقریب کل به بیت ترابی راجع انّا لله

\*\*\* ص 333 \*\*\*

و انّا الیه راجعون لذا باید از سطوت ظالمان ممنوع نشوند نیّت پاک و عمل طاهر مخصوص است الیوم به رجال و ابطال مضمار حقیقت و بیان در این صورت اگر ضرّی بر ایشان در سبیل دوست وارد شود او در کام جان به مثابه کوثر حَیَوان است مقصّر خائف است دون آن را چه باک ان‌شاءالله به حکمت متمسّک باشند و به آنچه در کتاب الهی نازل متشبّث انّه معهم و یؤیّدهم کیف یشاء و انّه لهو القادر القوی الأمین عرض دیگر مکتوبی این عبد به جناب ملّا محمدعلی علیه 669 نوشته به ایشان برسانند درباره الواح هم به او ذکر شده که هر قسم آن محبوب مصلحت دانند عمل فرمایند یا محبوب فؤادی عالم مستعد مشاهده می‌شود در حینی که یأس کلی حاصل است سبحان الله از این نفی و از این اثبات ان‌شاءالله خلق بدیع رغماً للمشرکین مابین دو ظاهر و باهر و هویدا خواهد شد ولکن باید از دست خود ناله نماییم سعدی بیچاره بد نگفته سعدی از دست خویشتن فریاد. باری مختصر آنکه سبب ضوضاء ارض طا مدّعیان محبّت بوده‌اند خارج آنچه دیده و شنیده گفته ولکن ایشان گفته‌اند آنچه را که خود باور ندارند و سبب خوف شده‌اند خطا از ماست نه از دولت ولکن از حق جلّ جلاله سائل و آمل که اولیای دولت را الهام فرماید آنچه اراده مبارکش بوده و هست لعمرالله اگر آگاه شوند به شطر دوست یکتا توجّه نمایند در هر حال امید هست که از شمال ظنون به یمین یقین توجّه کنند و عارف شوند به آنچه که مقصود است و سبب و علّت امن و امان است انّه هو المستعان لا اله الّا هو العزیز المنّان البهاء المشرق من افق البقاء علی حضرتک و علی من تمسّک بالعروة الوثقی و آمن بالله مولی الآخرة و الأولی. خ ادم 24 ج1 سنه 1301. مقابله شد

حبیب روحانی جناب آقامیرزا مهدی علیه بهاءالله ملاحظه فرمایند

\*\*\* ص 334 \*\*\*

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الأبهی**

حمد ساحت امنع اقدس حضرت محبوبی را لایق و سزاست که اولیایش را به نار محبّتش مشتعل و به نور معرفتش منوّر داشت به شأنی که اعراض عباد و اغماض من فی البلاد آن را خاموش ننمود و این را مانع نشد جلّ جلاله و عمّ نواله و عظم شأنه و لا اله غیره سبحانک یا اله الاسماء و فاطر السّماء تری و تعلم بانّی مااردت فی ذکر الّا ذکرک و ذکر اولیائک و ماارید لهم الّا ما قدّرت لهم بجودک و عطائک و اعلم بعلم الیقین بانّک ما کتبت لهم الّا ما یرفعهم بین عبادک باسمک و یجعلهم علامات امرک و رایات نصرتک ای ربّ ایّدهم بجودک و کرمک علی ما یقرّبهم الیک و یعرّفهم ما تنجذب به افئدة خلقک انّک انت المقتدر الّذی لاتضعفک شئونات العباد و لاتمنعک ضوضاء من فی البلاد ای ربّ وفّقهم بعنایتک لیذکرونک بالرّوح و الرّیحان و بالحکمة و البیان انّک انت المقتدر العزیز المنّان و بعد نامه‌های آن حبیب مکرّم رسید آنچه به این ارض ارسال نمودند و همچنین آنچه به میم و صاد فرستادند لله الحمد هر یک کتابی بود مبین در ذکر و ثنای حق جلّ جلاله و عَرف ثبوت و استقامت از آن متضوّع در چنین ایّامی که استقامت به مثابه کبریت احمر کمیاب لله الحمد به آن فائز شدند چه مقدار از عباد که ادّعای محبّت نمودند و عرایض به ساحت اقدس ارسال داشتند و در جواب هر یک برهانی کامل و حجّتی بالغ ارسال شد مع ذلک به طنین ذباب از ربّ الارباب محروم ماندند و به وساوس نفوسی که ابداً از این امر آگاه نبوده و نیستند از بحر اعظم ممنوع گشتند در یکی از الواح که از قلم فالق الاصباح نازل این آیه مبارکه بوده قوله تبارک و تعالی لاتری الخلق الّا کخراطین الأرض و لا زماجیرهم الّا کطنین الذّباب امثال این نفوس قابل این ظهور اعظمند که غیرالله را معدوم و مفقود مشاهده می‌نمایند حزب شیعه هزار و سیصد سنه به ظنون و اوهام مشغول از صدر اسلام چند نفسی با لباس‌های مندرس و گردن‌های خاضع

\*\*\* ص 335 \*\*\*

و زفرات و اسفات ظاهره به جان مردم بیچاره افتادند و در هر بلد که می‌رفتند طلب مقام خلوت می‌نمودند لاظهار سِر و ظهور مستسر و بعد ذکر ناحیه و جابلقا و جابلسا و دو سه روایات کاذبه مجعوله می‌نمودند و می‌سپردند و ناس بیچاره غافل از این تزویرات تا بالاخره به مقامی رسید که سبب سفک دم اطهر شد این مجعولات به هیئت سیف و سنان ظاهر و بر حضرت مقصود وارد شد آنچه که لسان قادر بر ذکر و قلم قادر بر تحریر آن نه حال هم امثال آن نفوس ظاهر و به اضلال خلق در سِر مشغول از اوّل ظهور الی حین در هر بلدی از آیات الهی رفته آنچه که مثل و شبه نداشته معذلک عباد غافل و محجوب باری بعد از همه ادّعاهای حزب قبل در یوم ظهور واضح و مبرهن شد که اخسر اهل عالم و اظلم و اجهل احزاب امم بوده‌اند معرضین بیان هم به آن حزب اقتدا کرده‌اند سبحان الله غفلت به مقامی رسیده که آنچه را به چشم خود در ظاهر ظاهر مغایر و مخالف و بی‌ثمر و اثر دیده‌اند مجدّد به آن متمسّکند باری این خادم از حق می‌طلبد انصاف عطا فرماید و بصیرت بخشد شاید عبادش مثل حزب قبل محجوب نشوند و به بئر کذب و اوهام مبتلا نگردند انّ ربّنا هو المقتدر العزیز العلّام نامه آن حبیب مکرّم تلقاء وجه در شبی از شب‌ها عرض شد و این کلمات عالیات از سماء مشیّت مقصود عالمیان نازل قوله تبارک و تعالی **هو النّاصر و هو المعین** یا مهدی نامه‌ات نزد مظلوم حاضر ندایت را شنیدیم و ذکرت به اصغا فائز از حق می‌طلبیم آنچه را که سبب ارتفاع کلمه علیا و ارتقاء نفوس اولیاست اگر عباد ارض و مدعیان محبّت الهی به عدل و انصاف و بر آنچه ظاهر شده تفکّر نمایند کل از ما عندهم بما عندالله توجه کنند آیات به مثابه امطار نازل و جاری و بیّنات از آفاق زبر و الواح به مثابه آفتاب لائح و مُشرق معذلک بعضی از اهل بیان از آن معرض و غافل لازال حق ستّار بوده و همچنین صبّار و عبادش را به ستر جلیل و صبر جمیل امر فرموده اگر به ارض

\*\*\* ص 336 \*\*\*

ها و میم وارد شدی اولیا را در آن ارض تکبیر برسان بگو یا حزب الله در اعمال و اقوال حزب قبل تفکّر نمایید و در ثمره اعمال آن حزب غافل تفرّس کنید که شاید از خدع و حیل ناعقین محفوظ مانید از قبل و بعد این کلمه مبارکه علیا از قلم اعلی جاری و نازل لاتُصَدِّقُوا کُلّ قائل و لاتَطمئنّوا مَن کُلّ واردٍ مَن اراد ان یعرفنی له ان ینظر الیّ بعینی و مَن ینظرنی بعین غیری لن یعرفنی ابداً و این مخصوص است به این ظهور سبحان الله بعضی از معرضین بیان در ذکر الوهیّت اعتراض‌ها نموده‌اند و مقصودشان از این کلمه القاء شبهه بوده در قلوب ضعفا معلوم می‌شود اهل فرقان با آن انجماد و انخماد اعرف از معرضین بیانند چه که آن حزب مع خسران و ضلالت کلمه انّنی انا الله را از سدره پذیرفته‌اند و از حق جلّ جلاله که فرداً واحداً از اوّل امر امام وجوه علما و اُمرا و فقها ظاهر و قائم و ناطق از او این کلمه را نمی‌پذیرند یا مهدی علیک بهائی بگو ای غافل‌های عالم حضرت اعلی در اوّل بیان ذکر این مظلوم را معیّن فرموده‌اند می‌فرمایند هو الّذی ینطق فی کلّ شأن انّنی انا الله لا اله الّا انا الی آخر الآیه لعمری اگر ذکر آن حضرت نبود این مظلوم به این کلمه نطق نمی‌نمود الّا نزد عارفین بالغین. خود آن حضرت عند ذکر این ظهور می‌فرماید انّنی انا اوّل العابدین بگو ای اهل بیان به انصاف نظر نمایید و بیان فارسی را قرائت کنید شاید به قطره‌ای از بحر علم الهی فائز گردید و خود را از ظنون و اوهام حزب قبل محفوظ دارید از اوّل امر الی حین بر این مظلوم وارد شده آنچه که شبه و مثل نداشته و لکن از مدّعیان محبّت ظاهر شده آنچه که سبب حنین قلب و اشتعال وجود است یا مهدی دوستان هر بلدی را از قبل مظلوم ذکر نما لله الحمد به لقا فائز شدی و ندا را شنیدی زماجیر اهل ضلال تو را از مشرق آیات الهی و مطلع بیّنات صمدانی منع ننمود به اصبع یقین خرق حجبات نمودی و به مشاهده و اصغا و حضور

\*\*\* ص 337 \*\*\*

فائز گشتی در ارض ها و میم ابناء خلیل و ورّاث کلیم را از قبل مظلوم ذکر نما بگو طوبی لکم و نعیماً لکم مقام هر یک مشهود و ذکر هر یک مسموع از حق می‌طلبیم شما را مؤیّد فرماید بر آنچه که سبب علوّ امر اوست انّا سمعنا ندائکم و رأینا اقبالکم و نأمرکم بما ترتفع به مقاماتکم انّه علی کلّ شیء قدیر طوبی لقویّ ما اضعفته قوّة جبابرة الأرض و فراعنتها و لقائم مااقعدته شبهات المعرضین و اشارات المریبین حق نصرت فرموده و می‌فرماید من کان لله کان الله له افرحوا بما نزّل لکم من قلمی الأعلی من قبل و فی هذا الحین و قولوا یا اله الاسماء و فاطر السّماء نسئلک الاستقامة علی امرک و الرّسوخ و الثّبوت فی نبأک العظیم الّذی به ارتعدت فرائص الأمم و اضطربت ارکان العالم الّا من انقذته ید عنایتک و ذراعی قدرتک لا اله الّا انت المهیمن المقتدر العلیم الحکیم انتهی از حقّ جلّ جلاله می‌طلبم اولیای خود را حفظ فرماید و تأیید نماید تا به سمع و بصر خود ببینند و بشنوند به مثل حزب قبل فریب نخورند و به وساوس خنّاس‌های عالم که در سرّ سرّ شبهات القا می‌نمایند و به گمانشان آنکه خود عالمند و نعوذ بالله حق غافل محجوب نمانند ای کاش از اصل امر مطّلع می‌شدند لا والله انّهم فی جهل مبین نسئله تعالی ان یؤیّد عباده علی ما ینبغی لایّامه انّه علی کلّ شیء قدیر اینکه ذکر نمودند در قره باغ دو نفر موسوم به حاجی یوسف و جناب ملّا ممیش علیهما بهاءالله از قدح عرفان آشامیده‌اند و در محبّة الله ثابت و به نار عرفان مشتعل این مراتب امام وجه مقصود روح من فی الغیب و الشّهود فداه عرض شد و به شرف اصغا فائز گشت دو لوح امنع اقدس اعلی مخصوص ایشان از سماء عنایت مُنزل آیات نازل و ارسال شد لله الحمد هر یک فائز شد به آنچه که سبب رستگاری ابدی است امروز آفتاب عنایت از افق سماء فضل مشرق و لائح آنچه بر حق جلّ جلاله است اظهار و اخبار و آنچه بر ما عباد است تسلیم و رضا و حفظ عطایا. خادم

\*\*\* ص 338 \*\*\*

در کلّ حین عنایتش را مسئلت می‌نماید و فضلش را می‌طلبد تا کل از وسوسه‌های ملحدین محفوظ مانند و به حبل بیان مقصود عالمیان تمسّک جویند انّ ربّنا الرّحمن هو السّامع المجیب و انّه هو بالاجابة جدیر البهاء و الذّکر و الثّناء علی جنابکم و علی الّذین آمنوا بالله ربّنا و ربّکم و ربّ العرش و الثّری و مولی الآخرة و الأولی حق جلّ جلاله شاهد و گواه که این عبد لازال ذکر اولیا را دوست داشته و دارد و از او تعالی شأنه تأیید می‌طلبد و خود آن جیب مکرّم بر کثرت تحریر این عبد مطّلع و آگاهند از هر جهت می‌رسد و اکثر اوقات هم در حضور به تحریر مشغول لذا فرصت نایاب مقصود آنکه اگر در امری تأخیر و یا تعویق رود این از عدم فرصت و وقت بوده و الّا نور محبّت و نار مودّت از جمیع ارکان ظاهر و مشتعل له الحمد و الثّناء و له العنایة و العطاء لا اله الّا هو الفرد الواحد العزیز الحمید. خ ادم فی 24 شهر رجب سنه 1305. مقابله شد

سرور مکرّم جناب آقا میرزا ع ب علیه بهاءالله به لحاظ انور ملاحظه فرمایند

**بسم الله الاقدس الاعظم**

المعروض من هذا الخادم الفانی الی حضرتکم العالی و لو انّی ما تشرّفت بخدمتکم فی الظّاهر و لکن فی الباطن حرّکنی عرف حبّکم و هزّنی نفحة ودّکم الی ان قمت علی اظهار خلوصی لحضرتکم و لو انّ ذکری لایلیق لشأن من استنار بانوار اللّاهوت و توجّه الی الله مالک الجبروت نسئل الله بان یجعلکم ناصراً لأمره و ناطقاً بثنائه بین خلقه و نسئله بان یؤیّدکم لیظهر منکم ما یرتفع به امرالله فی ما سواه و یتعطّر به الآفاق انّه ولیّ الّذین وفوا بالمیثاق و توجّهوا الی الله فی یوم التّلاق. عرض این خادم فانی آنکه در این ایّام محبوبی جناب ن ا ظ علیه 669 به ساحت اقدس فائز و چون از اوصاف حمیده و شیم مرضیّه عالیه آن حضرت ذکر فرمودند

\*\*\* ص 339 \*\*\*

حرارت محبّت به شأنی ظاهر شد که این عبد را به جسارت بر عرض این عریضه داشت از حق جلّ و عزّ سائل و آملم که مؤیّد فرماید این عبد فانی را بر ذکر احبای خود به شأنی که سزاوار و لایق ایشان است و هچنین رجا از کرم حق بوده که آن جناب را موفّق فرماید به اموراتی که سبب اذکار باقیه ثابته باشد در ارض چه که آنچه ناس الیوم به آن مشغولند و افتخار می‌نمایند کل فانی و معدوم خواهد شد و آنچه باقی و ثابت خواهد ماند اموری است که الیوم از نفوس مستقیمه ثابته راسخه ظاهر می‌شود و آن امور مطلع اذکار عالم و مبدء بیان خلق خواهد شد سال‌ها بود که ذکر آن حضرت استماع شده بود ولکن وسیله به دست نیامد که این عبد جسارت بر عریضه نماید الحمدلله این کرّه از ذکر جناب مشارٌالیه وسیله به دست آمد اگر چه سبب زحمت آن حضرت شد لذا امید عفو بوده و هست امیدوارم که ان‌شاءالله همیشه نفحات مسکیّه از رضوان حُبّ آن حضرت بر این عبد مرور نماید و هرگز مقطوع نگردد انّما البهاء علی حضرتک و من معکم من احبّاءالله. خ ادم 66 . مقابله شد

ت جناب حاجی ملّا مهدی علیه بهاءالله

**به نام خداوند قادر توانا**

قد اذّن مؤذّن الله عن یمین العرش انّ الّذین فازوا الیوم بما اراده المحبوب اولئک هم الفائزون و الّذین توجّهوا الی الأفق الأعلی و انقطعوا عمّا بین الوری اولئک هم المخلصون ان‌شاءالله در کلّ احوال به عنایات الهیّه مسرور و فائز باشید بر مثل آن جناب لازم که کمال جد و جهد را بر الفت و اتّحاد احبای الهی مبذول دارید و به سراج حکمت و بیان من فی الامکان را به سبیل مستقیم و افق مبین هدایت نمایید بحر عذب حیوان موجود و مشهود ولکن ناس غافل

\*\*\* ص 340 \*\*\*

به میاه منتنه متوجّه و مشغول قد غرّتهم الأوهام علی شأن ارتابوا فی ظهورالله و لقائه بعد الّذی ظهر بالحقّ فی هذا المقام المنیر فانظر فی قلّة عقولهم یدعون الاسماء فی الصّباح و المساء و ینکرون الّذی خلقها بالحقّ الا انّهم من الصّاغرین طوبی لمن نبذ ما عنده و جعل مراده ما اراد الله ربّ العالمین ذکّر النّاس بهذا الاسم الأعظم لیتنبّهنّ و یتوجّهنّ الی الله الفرد الخبیر انّا ذکرناک فی سنین متوالیات و ارسلنا الیک عرف القمیص من هذا المنظر المنیر اینکه در عیش جدید ذکر نمودید این امور لازال لدی العرش محبوب بوده انّه یبارک علیکم فی ما اردتموه فی رضائه انّه ولیّ من والاه لا اله الّا هو العزیز الکریم لاتحزن من شیء ان افرح بالفرح الأعظم و توکّل علی العزیز الحمید توجّهاً الی المنظر الأکبر شطر الله المقتدر المتعالی العلیم المحیط کذلک اذنّاکما رحمة من لدنّا انّ ربّک لهو العزیز العظیم البهاء علیک و علی الّذین آمنوا بالله و توجّهوا الی وجهه العزیز البدیع. مقابله شد

جناب ع علیه بهاءالله

**الاقدس الاعظم الأعلی**

ذکر من لدنّا لمن فاز بانوار الوجه و کان فی امّ الالواح من قلم الوحی مسطوراً لیفرح بذکر المسجون ایّاه و ینطق بثنائه بالحکمة کذلک کان الأمر مقضیّاً طوبی لک بما استقمت علی امر ربّک و استضئت من انوار الّتی کانت من افق الفجر مشهوداً هذا یوم تحرّک فیه کلّ شیء من نسمة الله و طار الموحّدون فی هواء کان بطراز الأمر منیراً ثمّ طوبی لک بما اخذت کأس الفلاح عن ید عنایة فالق الاصباح و شربت منها باسم کان من افق السّجن مرئیّاً هذا یوم ینبغی لکلّ نفس اذا سمع نداء الله یَدَع ما سواه و یقول اقبلت الیک یا مالک الاسماء اشهد انّک قد کنت علی کل شیء قدیراً انّ الّذین

\*\*\* ص 341 \*\*\*

توقّفوا الیوم اولئک اتّبعوا الأوهام و کانوا عن شطر القرب بعیداً طوبی لمن خرق الاحجاب و ترک ما عند النّاس مقبلاً الی افق کان بانوار العرش مضیئاً یا ایّها النّاظر الی الوجه نری العلماء اشتغلوا باقلامهم بعد الّذی ارتفع صریر القلم الأعلی بین الأرض و السّماء و یتکلّمون بالموهوم اذ اشرقت شمس القیّوم من مطلع اسم کان بالحقّ علیّاً سوف یمح الله آثارهم و یثبت ما اراد انّه کان علی کلّ شیء حکیماً انّ الّذین وفوا بعهدالله و میثاقه سوف یرفعهم الله بسلطان من عنده انّه کان علی کلّ شیء محیطاً انّا فدینا انفسنا فی سبیل الله و ندع الکلّ من افق البلاء الی الله مالک الاسماء طوبی لنفس اقبلت و لوجه توجّه انّه من اهل البهاء فی لوح کان بخاتم العزّ مختوماً نسئل الله بان یؤیّدک فی کلّ الأحوال و یقدّرک خیر الدّنیا و الآخرة انّه کان بعباده بصیراً انّما البهاء علیک و علی من معک من الّذینهم اقبلوا الی الوجه و کانوا باسم الله معروفا.

مقابله شد منشی محفل: یدالله رفعت

**این مجموعه مبارکه را بندۀ درگاه حضرت ولی امرالله ارواح العالمین له الفداء استنساخ نمود فانی علی اکبر روحانی 1314 شمسی**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**صفحه فهرست**

ص 2 بدون عنوان. خطاب به احمد. ورقاء بقا به این نغمه جان‌افزا مترنّم قوله جلّ کبریائه هذه ورقة الفردوس تغنّ علی افنان سدرة البقا بالحان قدس ملیح ....

ص 4 بدون عنوان. مناجات قلم اعلی و طلب تأیید در حق یکی از احبّاء

ص 4 به افتخار اخت حیدر. ظهور فضل از بحر جود مالک عطا در حق مشارٌالیها

ص 5 بدون عنوان. مناجات طلب تأیید درباره قاصدین لقاء جمال احدیّت

ص 5 به عنوان ن ی جناب ملّا احمد. نصیحت ناصح امین در تمسّک به امانة و صداقت و آنچه که در جمیع عوالم الهیّه انسان را نفع بخشد

ص 6 بدون عنوان خطاب به (ای احمد). مالک ملکوت اسرار از کلک گهربار می‌فرماید قوله عظم سلطانه کلمات مشرک بالله که به آن جناب نوشته درست ملاحظه کن تا از قبایح کلماتش بر قبایح نفسش مطّلع شوی ...

ص 7 بدون عنوان- (ذکر اول مجلس من یظهره الله است). هیکل قدس صمدانی به این نغمه لاهوتی مترنّم قوله جلّ ثنائه ... سبحان الله چه مجلس قدسی بر پا گشته و چه بساط بزم خوشی گسترده گشته جمیع کروبین ملأ اعلی مقامات قدس قرب رفرف ابهی و سدرۀ منتهی را از قلب ستردند و محو نمودند...

ص 8 بدون عنوان. بیان مظهر سبحان در خسران محرومین از لقا

ص 8 به عنوان ن ی جناب میرزا احمد. ظهور فضل از یراعه مولی العالم در حقّ مشارٌالیه جهة امر به معروف و نهی از منکر

**صفحه فهرست**

ص 9 نیریز من اهل یا. به افتخار جناب میرزا احمد. مالک ظهور به این کلمه علیا ناطق قوله تعالی شأنه ... قد خسر الّذین منعوا عن کوثر الحیوان فی ایّام الرّحمن و فاز الّذین اقبلوا الی الحقّ و شربوا رحیق الوصال ...

ص 9 بدون عنوان. شهادت قلم اعلی در حقّ یکی از احبا از فوز به آثار الهیّه و اقبال به امر

ص 10 بدون عنوان. نفس الله المهیمنة علی الأشیاء به این بیان ابدع احلی ناطق قوله جلّ برهانه ... طوبی لمن وجد لعمری لم یجد الّا من نبذ ما عند الشیعه کلّه الّا الذّکرین...

ص 10 بدون عنوان. بیان مظهر سبحان در ثمرات اعمال معرضین در محضر حضرت قیّوم

ص 11 بدون عنوان. جمال کبریاء به این ندای احلی منادی قوله جلّ سلطانه ... اوّل کلمه‌ای که در صحیفه حمرا از قلم اعلی ثبت شد استقامت بر امر بوده ... قسم به آفتاب سماء معانی که این است کوثر حقیقی که از اصبع عنایت رحمانی جاری و ساری است ...

ص 12 بدون عنوان مناجات به ساحت کبریا و شکرانه در عرفان مظهر امر الهی

ص 12 بدون عنوان. ذکر قلم مالک قدم در حق یکی از احبّاء

ص 12 بدون عنوان. سلطان اسماء به این بشارت عظمی مبشّر قوله الکریم .. طوبی لمن سمع ندائی و دخل جنّتی و تمسّک بحبلی و تشبّث بذیلی المنیر ...

ص 13 بدون عنوان. منادی بقا قوم را به توجه به افق اعلی دعوت می‌فرماید

ص 13 ی به افتخار جناب ورقا. قلم قدم معشر امم را به این کلمه اتم انذار می‌فرماید قوله عظم اقتداره ... فاعلموا بالیقین انّکم ان لاترجعوا عمّا عملتم یأخذکم العذاب

**صفحه فهرست**

من کل الجهات و ترون اعظم عمّا رأیتموه من قبل ...

ص 14 به افتخار علی محمّد. ظهور مکرمت کبری در حقّ مشارٌ الیه و اعطای آنچه در سرّ سرّ استغاثه نموده

ص 15 به افتخار جناب ورقا. حضرت مقصود اهل سجود را به حسن اخلاق و طراز امانت نصیحت و امر می‌فرماید.

ص 16 به افتخار جناب ورقا. ارتفاع حنین قلم اعلی از اشتعال نار حرص و طمع در مدینه کبیره

ص 17 بدون عنوان. بیان مالک قدر از ظهور منظر اکبر و عنایت به مخاطب لوح

ص 17 بدون عنوان. استغاثه مظهر کبریاء از سماء جود حضرت احدیّت در تأیید مشارٌ الیه

ص 19 بدون عنوان. امر آمر علی الاطلاق به قیام به امر پرورگار

ص 19 بدون عنوان. نصح منصح مشفق امین در امانت و عدم التفات به زخرف دنیا

ص 19 بدون عنوان. نصیحت قلم قدم به احبّاء الهی در مطرّز شدن به طراز امانت

ص 19 بدون عنوان. ظهور فضل از یراعه مولی الأنام در حقّ یکی از احبا

ص 20 بدون عنوان. قلم قدم به این بیان اتمّ ناطق قوله عظم بیانه ... قل یا قوم لاتحزنوا عن الدّنیا و مکارهها نعیماً لنفس ما غرّها الغناء فی العالم و لفقیر ما اخذته الأحزان فی الافلاس...

ص 20 بدون عنوان. ظهور عنایت معطی حقیقی درباره یکی از احبّاء

ص 21 بدون عنوان. ظهور مواهب حضرت واهب العطا در حقّ یکی از احبّاء

ص 21 به عنوان (احبّاءالله فی الأقطار). ظهور عنایت مالک الملوک در حقّ احبّاء و

**صفحه فهرست**

اظهار رضا از آنان

ص 23 به افتخار جناب ملّا رضای یزدی. حنین مظلوم عالم از ابتلاء در ایادی فئتین

ص 27 بدون عنوان. شکوه قلم اعلی از ظلم احبّاء و اعداء

ص 27 سیرجان به افتخار جناب ح. ظهور فضل و عطا در حق مشارٌ الیه و سین و نون

ص 28 بیان امّ البیان در ذکر ظهور شمس لقا از افق بدا و کیفیات و ظهورات بدیعه و لایذکر آن

ص 21 بدون عنوان. اشراق شمس جمال از مشرق غیب ربّانی

ص 31 بدون عنوان. اشتعال سراج الله جهة تنویر شمع‌های قلوب

ص 31 بدون عنوان. غرس شجره انقطاع در ارض مطهر برای ورود مستظلین در ظلّ آن

ص 31 بدون عنوان. لسان الله از سدره سینا به لسان به انّی انا الله ناطق

ص 31 بدون عنوان. سایه افکندن همای قدس بر کائنات

ص 31 به عنوان (ای درویش). امر به انقطاع از عالم فانی جهة طیران به عالم باقی

ص32 به عنوان (ای درویش). امر به گذشتن از صبغ جهان جهة مطرز شدن به صبغ بدیع

ص 32 بدون عنوان. طلوع جمال ذوالجلال از مشرق غیب لایزال

ص 32 بدون عنوان. بذل ساقی الهی خمر ربّانی از خم رحمانی

ص 32 به عنوان (ای علی). امر به گذشتن از جان فانی برای صعود به سماء قرب

ص 32 بدون عنوان. امر به گذشتن از جهان و طیران به سماء قدس

ص 32 بدون عنوان. اشتعال نار الهی بر سدره سینا و تکلّم به انّی انا الله

**صفحه فهرست**

ص 32 بدون عنوان. تغنّی ورقاء بقا به هذا جمال الله

ص 33 بدون عنوان. امر به گشودن بصر حقیقی جهة مشاهده جمال دُرّی منیر

ص 33 بدون عنوان. تغنّی بلبل قدس به احسن الحان

ص 33 به عنوان (ای علی). امر به گذشتن از نقش امکان جهة صعود به عرش لامکان

ص 33 بدون عنوان. ظهور شاهباز عشق از افق قدس الهی

ص 33 بدون عنوان. گشودن طاوس بهاء پر زینت خود را جهة مزیّن گردانیدن فردوس برین به زینت خویش

ص 33 بدون عنوان. گذشتن مرغ از آشیان فانی و استقرار در آشیان باقی

ص 34 بدون عنوان. ترویح سموات و ارضین از روحات ورد بقا

ص 34 بدون عنوان. معطّر شدن اهل ملأ اعلی از عطر ورد بقا

ص 34 بدون عنوان. امر به استماع کلمات ملیح به گوش سرّی

ص 34 بدون عنوان. معطّر شدن اوراد فردوس عماء از روایح ورد عزّ

ص 34 بدون عنوان. تجلّی هدهد ربّانی از افق قدس سبحانی

ص 34 بدون عنوان. غرس شجره قدس در سیناء روح

ص 34 به افتخار ع ب. بیان محبوب امکان در اینکه کتب به کتاب اعظم ختم گردیده و آن کتاب نفس مظهر امر الهی است و الیوم مهربی به جز آن برای احدی نیست

ص 36 لوح مبارک از باغ الهی با سدره ناری آن تازه غلام آمد های های

**صفحه فهرست**

ص 39 بدون عنوان. نصح قلم اعلی به اصحاب هدی در تسلیم جسد به ظالمین و تلبس به قمیص حمراء

ص 42 بدون عنوان. بیان مظهر رحمن در اینکه هر نفسی که پروردگار خود را در ارض ذکر کند خداوند او را در ملکوت امرش ذکر می‌نماید

ص 42 بدون عنوان. صریخ مظلوم آفاق از محبوس شدن با هفتاد نفس و بیان اینکه بعض از آنها همواره به امر خاضع هستند و بعضی در علوّ و دنوّ

ص 42 به افتخار جناب مهدی. امر محبوب انام به آشامیدن رحیق باقی از دست عطا

ص 44 بدون عنوان. توجّه طرف عنایت جمال سبحان به مخاطب لوح و بیان اینکه به واسطه عملی که در سبیل الهی کرده اجری جزیل برای او مقدّر گردیده

ص 45 به افتخار حاجی ملّامهدی. بیان احلی به این مثل اتم اعلی متذکّر که چون سراجی مشتعل گردد سراجی بعد سراج از آن مستضیئ می‌شود همچنین وقتی سراج قلب یکی از عباد به حبّ الهی مستضیئ گردد افئده خلایق از آن مشتعل می‌شود

ص 46 بدون عنوان. نصح قلم اعلی اهل بهاء را به استقامت به امر الهی به حیثی که سبب اضطراب افئده منکرین به خداوند و آیات او گردد

ص 46 ی به افتخار جناب مهدی. شکوه مظلوم آفاق از مصائب وارده و امر به عدم توجّه به قصص اولی و کِبَر عمائم

ص 48 ی به افتخار جناب حاجی ملّا مهدی. محبوب ابهی به این بیان احلی ناطق قوله جلّ سلطانه خلقنا العباد لخدمتی انّهم کفروا بعد الّذی کشفنا لهم الوجه بنور مبین...

**صفحه فهرست**

انّهم ضعفاء و مابلغوا حدّ البلوغ لایعرفون ما ینفعهم انّ ربّک لهو الغفور الرّحیم ان وجدت فی قلب نفحات حبّ ربّک دار معه و ذکّره من قبلی قد سبقت رحمتی العالمین...

ص 48 ت به افتخار جناب حاجی ملّا مهدی. امر آمر حقیقی به بذل جهد در الفت و اتّحاد احبّاء و اجازه عیش جدید

ص 49 نزول زیارت از سماء مشیّت در حقّ من فاز برفیق اعلی جناب مهدی و ذکر خدمت و مقام ارجمند ایشان

ص 52 ی به افتخار اخت ضلع جناب مهدی. توجه وجه قدم به مشارٌ الیها و ظهور عنایت

ص 52 ی به افتخار امة الله خاله. خطاب مالک ملکوت بیان به مشارٌ الیها و ظهور مکرمت

ص 53 به افتخار ضلع ملّا مهدی. ظهور عنایت حضرت مقصود در حقّ مشارٌ الیها و ذکر جنود شیاطین ناقضین عهد و میثاق بیان

ص 54 ظهور فضل و عطا در حقّ اماء مقبلات و امر به استقامت در حبّ مظهر امر الهی

ص 54 ی به افتخار ضلع جناب مهدی. هبوب نفحه رحمانی از مصر معانی در تقدیر مشارٌ الیها از اقبال به مظهر امر الهی

ص 55 به افتخار ضلع من صعد و امّ من حضر و فاز. نزول زیارت در حقّ امه متصاعده الی الله

ص 56 یا به افتخار اخت امّ من ایّدناه علی خدمة هذه النبأ العظیم. شهادت قلم اعلی به حبّ و توجّه مشارٌ الیها

ص 57 به افتخار اخت ضلع اسم الله. ظهور فیض ربّانی از مطلع غیب صمدانی در حق مشارٌ الیها

**صفحه فهرست**

ص 57 به افتخار امّ سید اشرف. ظهور عنایت کبری در حقّ مشارٌ الیها از عرفان مظهر نفس الهی

ص 58 طا ز به افتخار جناب ابوالمعالی. شهادت لسان عظمة به تمسّک مشارٌ الیه به ذیل فضل و تمنای ایشان به تحمّل بلا در سبیل الهی

ص 59 طا ز به افتخار آقا سید ابوالمعالی. توجّه طرف عنایت به مشارٌ الیه و امر به قیام به خدمت امر الهی

ص 60 به افتخار جناب سید مهدی. ورقاء بقا به این خطاب جان‌فزا ناطق قوله تعالی به کلمات مسطوره از جمال احدیّه محجوب ممانید چه که آنچه از معارف الهیّه و حکم ربّانیه که الیوم ناس به آن مفتخرند جمیع از نقطه ظاهر و به او راجع ...

ص 61 به افتخار جناب صفر. بیان مظهر سبحان در محرومیّت مریبین از کأس یقین و خوشحالی موقنین

ص 61 به افتخار جناب محمّدحسین. ذکر قلم مالک قدم در خصوص ایّام شداد و ظهور فتنه عظمیه

ص 61 به افتخار جناب سید جبّار .بیان مظهر امر الهی از بلایای وارده و شکوه از اهل بیان

ص 62 به افتخار جناب سید هاشم. لسان مظهر رحمن به این بیان ناطق قوله عظم برهانه لازال لحاظ الله به عبادش متوجّه و اگر اقل من آن نظر عنایت از ارض و من علیها بردارد البتّه کلّ به عدم راجع شوند ... مُدّعیان محبت را برهان لازم هر چه به لسان آید مقبول ساحت رحمن نیفتد الیوم فعل مقدّم بر قول است ...

**صفحه فهرست**

ص 63 بدون عنوان. ظهور عنایت کبری در حقّ صاحب لوح از اعتراف به مظهر امر الهی

ص 63 بدون عنوان. ذکر قلم اعلی در خصوص ایّام هاء و امر به عدم توجه به ضوضاء علماء

ص 64 بدون عنوان. سلطان بقا به این کلمه علیا ناطق قوله الأعزّ الاحلی ... قد اتی یوم الله و وضع المیزان و نفخ فی الصّور و تکلّم مالک الظّهور و لکنّ النّاس فی وهم عجاب ...

ص 64 بدون عنوان. بیان اعزّ اعلی در اینکه توحید عرفان نفس مظهر امر بوده و آن واحدی است که هیچ یک از اعداد با آن مقابله ننماید و اولیّت که آخری برای آن نیست...

ص 65 بدون عنوان. خطاب مستطاب به اهل عالم در اصغای ندای الهی و امر به نوحه‌سرائی در مصیبة مستشهدین ارض صاد

ص 65 بدون عنوان. حنین قلم اعلی از دماء مسفوکه در سبیل محبت الهی و رجاء مصونیت احبّاء از شرّ اعداء

ص 66 بدون عنوان. احتراز قلم قدم از ذکر مصائب وارده بر نفس حضرت رحمن لأجل عدم تحزّن احبّاء

ص 66 بدون عنوان. نصیحت ناصح مشفق امین در استقامت به امر الهی

ص 67 بدون عنوان. امّ البیان به این بیان احلی ناطق قوله تعالی و تقدّس قد اتت السّاعة و نفخ فی الصّور و المیزان ینادی انا الممیّز العلیم ابیّن و اظهر امام وجه العالم اعمال الأمم و انا الشّاهد الخبیر...

ص 67 به افتخار جناب ورقا. امر سلطان وجود به مشارٌ الیه در تذکّر احبّاء الهی به تمسّک

**صفحه فهرست**

به اعمالی که شایسته ایّام الله باشد

ص 68 تا جناب ورقا. مالک ملکوت اسماء به این بیان احلی ناطق قوله جلّ ثنائه ای دوست جمیع را در بیان امر نمودیم که در این ظهور اعظم به چشم خود ببیند و به گوش خود بشنوند ولکن چون افق عالم به نور ظهور روشن شد اکثری امر الهی و وصیّت ربّانی را فراموش نمودند و به اوهام خود مشغول گشتند...

ص 69 به افتخار جناب ورقا. توجّه وجه قدم به مشارٌ الیه و امر به قیام به خدمت امر

ص 69 بدون عنوان. به افتخار جناب ورقا. هطول فضل از سماء فیض حضرت فیّاض در حق مشارٌ الیه

ص 70 ت به افتخار جناب ورقا. امر حضرت مقصود به مشارٌ الیه به هدایت ناس به صراط الهی

ص 70 به عنوان (یا ورقا). امر حضرت مولی الأنام به مشارٌ الیه به قیام به خدمت امر

ص 71 بدون عنوان. اشراق انوار موهبت از مشرق شمس احدیّت در حقّ مخاطب لوح

ص 72 بدون عنوان- ظهور اعطاف حضرت خفیّ الالطاف درباره مخاطب لوح و عدم جواز تشرّف لأجل جلوس نفسی از اهل بغضا بر سریر حکومت

ص 73 بدون عنوان. بیان حضرت قیّوم در فکّ رحیق مختوم و اشتعال فائزین به اصغای ندای الهی

ص 75 بدون عنوان. ذکر مالک ملکوت در مستنیر شدن عالم به انوار ظهور

ص 76 به افتخار جناب ورقا. ظهور جود از سماء فضل حضرت ربّ الجنود در حقّ مشارٌ الیه و عزیز و روح

**صفحه فهرست**

ص 77 بدون عنوان. ظهور عنایت معطی حقیقی در حقّ محمّد و جناب میرزا عطاءالله و جناب حکیم و اسد و محمود

ص 79 به عنوان (یا محمّد). ذکر سلطان جلال و ملکوت جمال در ارسال یک صحیفه مقدّسه به عنوان شیخ ارض صاد یعنی ابن باقر لأجل تجنّب از منکر و اقبال به معروف

ص 81 طا به افتخار جناب ورقا. بیان مظهر رحمن در خصوص نصرة امر الهی مرّة به واسطه اصفیاء و مرّة به واسطه اعداء و ذکر شهداء ارض یا و مبرّا بودن ذیل حضرت سلطان از ارتکابات اهل عدوان

ص 82 بدون عنوان. به افتخار مرتضی. وصیّت قلم اعلی به مشارٌ الیه به استقامت در امر الهی

ص 84 به افتخار جناب حاجی یوسف. توجه طرف عنایت مطلع آیات ربّ البیّنات به مشارٌ الیه

ص 85 به افتخار جناب ملّا ممیش. مناجات قلم اعلی و رجاء تأیید در حق مشارٌ الیه

ص 85 به افتخار جناب ورقا. بیان امّ البیان در منقبت یوم الله و ظهور عنایت در حقّ مشارٌ الیه و عزیز و روح الله

ص 87 به افتخار جناب ورقا. امر مالک ظهور در تذکّر ناس به عرفان یوم الله

ص 87 بدون عنوان. نزول مناجات از قلم قاضی الحاجات در حقّ مخاطب لوح

ص 88 بدون عنوان. اشراق انوار عنایت از افق شمس حقیقت و رجاء تأیید در حقّ احبّاء و صاحب لوح

ص 89 بدون عنوان. نزول مناجات از قلم مالک قدم و رجاء صون احبّاء از

**صفحه فهرست**

شرّ مشرکین

ص 90 بدون عنوان. بیان مالک ظهور در خسران حزب شیعه و جعل ناحیه جابلقا و جابلصا و تأسی نفوس چند از ناعقین ارض کاف و را به آنان و ترتیب امثال این امور موهومه

ص 91 بدون عنوان. امر منادی حقّ به قیام به خدمت امرالله و استقامت در صراط مستقیم الهی

ص 92 بدون عنوان. بیان حضرت منّان در ظهور حقّ از افق اقتدار و حدوث زلزله ساعت و اعراض اهل عالم به سبب علمای عصر

ص 92 بدون عنوان. بیان محبوب امکان در مراتب ذکر و تجلّی نار محبّت الله به طور جمال و ظهور کلمه علیا به صورة انّه لا اله الّا انا المقتدر المسجون

ص 93 بدون عنوان. بیان حضرت مقصود در ظهور یومی که انبیای الهی از قبل به آن بشارت داده و امر به عدم تبعیّت از علماء جهلا

ص 94 بدون عنوان. بیان حضرت ذوالمنن در فکّ رحیق مختوم به اصبع اراده الهی و نزول مناجات طلب تأیید در حقّ صاحب لوح

ص 95 به افتخار عزیز الله. ظهور عنایت از سماء فضل حضرت فیّاض در حقّ مشارٌ الیه

ص 96 به افتخار روح الله. نزول مناجات قلم اعلی در ادای شکرانه به درگاه حقّ تعالی از اینکه او را از کلمه علیا خلق و در ایّامش ظاهر گردانید

ص 96 به افتخار ولی الله. نزول مناجات قاضی الحاجات در تأیید به نصرت امر و اعلاء کلمة الله

ص 97 بدون عنوان. ذکر قلم قدم در ظهور کنز مخزون و محبوب ما کان و ما یکون و

**صفحه فهرست**

منقبت نفوسی که به درک ایّام او و خدمت امرش نائل گردیده‌اند

ص 97 بدون عنوان. بیان مالک امکان در نزول آیات و ظهور یومی که حضرت کلیم و حضرت روح و حضرت رسول به آن بشارت داده‌اند

ص 98 ت به افتخار عزیزالله. نزول مناجات قلم اعلی در حقّ مشارٌ الیه و طلب تأییدات الهیّه

ص 98 ت به افتخار روح الله. ظهور عنایت مظهر امر الهی در حقّ مشارٌ الیه از اینکه در صغر سن به کبریائی و عظمة خداوند معترف گردیده است

ص 99 بدون عنوان. بیان محبوب امکان در ظهور سرّ مکنون به حیثیتی که اقویا از تضعیف عاجزند

ص 99 به عنوان (یا روح الله). توجّه وجه قدم به مشارٌ الیه و ظهور عنایت

ص 99 به عنوان (یا ولی). اشراق نور فضل از افق مظهر ظهور در حق مشارٌ الیه

ص 100 به عنوان (یا بدیع). ذکر جود از یراعۀ مالک وجود در حقّ مشارٌ الیه

ص 100 به عنوان (یا عزیزالله). ذکر عنایت از افق شمس حقیقت در حقّ مشارٌ الیه

ص 100 ت به افتخار ضلع جناب ع ب. ظهور مکرمت از سماء فضل مالک قدر در حقّ مشارٌ الیها

ص 101 به افتخار ضلع جناب ورقا. ظهور عنایت از قلم مالک قدم در حقّ مشارٌ الیها

ص 101 به افتخار ضلع جناب ورقا. ذکر ملکوت بیان در منقبت مؤمنین و مؤمنات و ظهور عنایت در حق مشارٌ الیها

ص 102 به عنوان (امة الله). ذکر قلم اعلی امه خود را و ظهور فضل در حقّ مشارٌ الیها

**صفحه فهرست**

ص 102 به افتخار امة الله ضلع جناب ورقا. ظهور فیض حضرت فیّاض در حقّ مشارٌ الیها

ص 103 ضلع جناب ع ب. قلم اعلی به این بیان احلی ناطق قوله جلّ و عزّ ... امروز علوّ و دنوّ و فقر و غنا و حسب و نسب و ضعیف و قوّت مشاهده نمی‌شود هر نفسی محبوب یگانه را شناخت اوست صاحب ثروت حقیقی و مقام معنوی ...

ص 104 بدون عنوان. بیان منزل آیات در ظهور بیّنات و ارسال مائده عرفان

ص 104 بدون عنوان. نزول مناجات از قلم اعلی و طلب تأیید در حقّ صاحب لوح

ص 105 بدون عنوان. اشراق انوار شمس جود و عطا در حقّ صاحب لوح

ص 105 ت به افتخار جناب ورقا. امر مالک قدم در وصیّت عباد به استقامت کبری

ص 106 بدون عنوان. لسان قدم به این بیان اتم ناطق قوله جلّ ثنائه هذا یوم فیه غرقت البحور فی البحر الاعظم ... قد ابتسم ثغر الطّور فی هذا الظّهور الّذی به نکست اعلام الشّرک و ارتفعت رایات التّوحید امراً من لدی الله مالک الوجود...

ص 107 بدون عنوان. بشارت مظهر حضرت معبود در آمدن وعد و ظهور موعود به سلطانی که جنود عالم و سطوت امم مقاومت امرش نتواند نمود

ص 107 ت به افتخار ورقا. اشراق شمس برهان از افق سماء بیان در عظمت امر و عدم اطلّاع احدی به آن

ص 108 ت به افتخار جناب ورقا. ذکر قلم اعلی در اقبال و قیام مشارٌ الیه به خدمت امر

ص 109 به افتخار جناب ورقا. شهادت قلم اعلی به اجابت امر مولی الانام در اوّل ایّام

**صفحه فهرست**

ص 109 ظهور احزان از یراعه مطلع سبحان و امر به قیام به نصرت امر

ص 109 به افتخار جناب میرزا حسین. نزول مناجات از افق اراده ربّ البیّنات و طلب تأیید در حقّ مشارٌ الیه و احبای الهی

ص 110 به افتخار حسین ابن مهدی. امر حضرت مختار به ادای شکرانه به بارگاه پروردگار به عرفان نفس الهی و اخبار از ظهور شیطان به مکر عظیم

ص 111 به افتخار جناب میرزاحسین. مظهر امر مقتدر قهار ابناء بشر را به این وعید مخیف انذار می‌فرماید قوله عظم سطوته ... آنچه وارد شد بر ناس بیچاره یک شراره‌ای بود که از نار نفس ذئب و رقشاء شعله زد لعمرالله این یک شعله کفایت ننموده و نخواهد نمود الّا آنکه جمیع اهل عالم به یا رحمن و یا رحیم ندا کنند و به توبه محکم مبین مؤیّد شوند...

ص 112 به افتخار جناب حاجی میرزاحسین. ظهور فضل از یراعه مولی الانام در حقّ صاحب لوح و امر به قیام به خدمت امر

ص 112 به افتخار جناب میرزا حسین. ظهور عنایت از سماء رحمت مظهر رحمن در حق مشارٌ الیه و شیخ کاظم و عبد العلی و بنده علی و علی اکبر و یحیی و محمّد قبل علی و حسین قبل علی

ص 114 به افتخار جناب حسین. بیان امّ البیان در کلمۀ (من کان لله کان الله له) و دمیده شدن روح تازه معنوی در هیاکل الفاظ به واسطه اسرافیل حقیقی

ص 115 میان. به افتخار جناب میرزاحسین. ذکر مالک قدم در احتجاب قلوب انام به حجبات اوهام و ظهور ما لاظهر فی الابداع

ص 116 به افتخار جناب حسین ی. بیان محبوب امکان در اضائه عالم به ظهور نیّر اعظم و قیام

**صفحه فهرست**

اموات و نزول آیات و امر به توجّه به مشرق ایقان

ص 116 به افتخار جمالیّه. ذکر قلم اعلی از شهادت غیب مکنون به ظهور حقّ و اخبار از صعود حضرت اخت

ص 117 جناب میرزاحسن. وصیّت قلم مربّی عالم احبّاء الهی را به اتباع اخلاق مرضیّه و اعمال پسندیده و ذکر اشتغال بعض از نفوس به هواهای نفسانی

ص 117 به افتخار جناب حسن اخ من فاز و ابن من صعد. ظهور عنایت مالک عطا در حقّ من صعد الی الله و ذکر انقطاع و فوز به عرف وصال

ص 118 ی به افتخار امة الله بنت فی صعد الی الله. ذکر قلم محیی عالم در خصوص مهدی و پیمودن برّ و بحر به شوق لقاءالله و تسلیم روح در قدوم مالک وری حین رؤیت آیت کبری

ص 119 به افتخار میرزا محسن ط ب. بیان مولای عالمیان در شهادت الهی به این ظهور اعظم و مزیّن شدن صحف آدم و خلیل و محمّد رسول الله و علی قبل نبیل به این نبأ عظیم

ص 120 ی به افتخار سمیّ مقصود جناب اسمین ح ع. قلم اعلی به این بیان احلی ناطق قوله جلّ و علا ... ای دوستان جهد نمایید و به مبارکی اسم اعظم در این یوم الهی مقامی را مالک شوید که به مثابه شمس از افق بقا طالع و مشرق باشد به آنچه سزاوار این روز مبارک است عامل شوید از قلیل و کثیر مقرّ فانی و دریوزه فانیه چشم بردارید...

ص 120 به افتخار جناب آقا سید صادق. شهادت مالک امکان به ظهور الهی و ذکر کفران ذئب و فتوای بر مظلوم

ص 121 به افتخار آقا سید یوسف. ذکر قلم اعلی در خصوص ذئب و اکل یوسف رسول برای نهب اموال او

**صفحه فهرست**

ص 121 به افتخار جناب ع ب. نزول مناجات از قلم اعلی و طلب تأیید در حق مشارٌ الیه

ص 122 ت به افتخار جناب ع ب. نزول مناجات از سماء مشیّت ربّ الآیات در حقّ مشارٌ الیه

ص 122 به افتخار جناب ع ب. شهادت قلم اعلی به اقبال مشارٌ الیه

ص 122 ت به افتخار جناب میرزا عبدالله ن. ظهور عنایت از سماء فضل حضرت ربّ البریّه در حق مشارٌ الیه

ص 123 ت به افتخار جناب میرزا عبدالله ن. و ظهور فضل از سماء مکرمت مظهر احدیّت در حقّ مشارٌ الیه

ص 124 ت به افتخار جناب ع ب ن و. لسان عظمت به این کلمه علیا ناطق قوله جلّ جلاله ... طوبی لمن تمسّک بالتّقوی و نهی النّفس عن الهوی یشهد مالک الوری و فاطر العرش و الثّری انّه من اهل البهاء فی لوح حفیظ ...

ص 124 ت به افتخار جناب میرزا عبدالله. بیان محبوب امکان در اینکه مقصود از نصرت تبلیغ امر الهی بوده و وصیّت احبّاء به حفظ مقامات خود

ص 125 ت به افتخار جناب میرزا ع ب. ظهور عنایت کبری از قلم مولی الوری در حق مشارٌ الیه

ص 126 به افتخار جناب ع ب ن و. ظهور فضل و عطا از سماء اراده مالک اسماء در حقّ مشارٌ الیه

ص 126 ت به افتخار جناب ع ب علیه بهاءالله. ن و نزول مناجات از قلم ابهائی و طلب تأیید در حق مشارٌ الیه

**صفحه فهرست**

ص 127 به افتخار جناب ع ب. بیان حضرت منّان در اینکه جمیع از برای یوم الهی خلق شده‌اند و هر نفسی که به عرفان فائز او از عباد مکرمین است

ص 128 بدون عنوان. نزول مناجات از قلم اعلی و طلب تأیید در حقّ صاحب لوح

ص 128 به افتخار جناب ع ب. امر مالک انام به ادای شکرانه به درگاه الهی از فوز به ایمان

ص 129 ط به افتخار جناب ع ب. اشراق انوار نیّر کرم از افق اراده مالک قدم در حقّ مشارٌ الیه

ص 130 ط به افتخار جناب ع ب. ظهور فضل و جود از یراعه سلطان وجود در حق مشارٌ الیه

ص 131 بدون عنوان. اخبار قلم اعلی از وصول مکتوب ناظر و امر به خروج از بلد و توقّف چندی در ارض طا و رعایت حکمت و عدم اعتراف

ص 132 بدون عنوان. مناجات جمال معبود و طلب تأیید در حقّ صاحب لوح

ص 132 بدون عنوان. نزول مناجات و هطول فیض حضرت فیّاض در حقّ صاحب لوح

ص 132 به عنوان (یا عبدالله). بشارت قلم اعلی به قبول عمل مشارٌ الیه و اجازه تشرّف نبیل قبل با و امر به تسلیم وجه به جناب ناظر و اذن حضور و طواف به وکالت از جناب علی قبل اکبر و ذکر عنایت در حقّ قاسم و همچنین احبّاء فی الباء و الدال

ص 136 به عنوان (قد نزّل لاولیاءالله فی الأطراف). ظهور عنایت از مطلع آیات در حقّ احمد و محمّد قبل علی و محمّد قبل صادق و علی قبل اکبر و علی قبل محمّد و علی قبل باقر و اسمعیل و نعمة الله و ابن آخر و میرزا قبل مهدی و خطاب به اباالقاسم به رجوع الی الله و ظهور فضل در حقّ مهدی و سلیمان و محمّد و اب متعارج الی الله

**صفحه فهرست**

مشارٌ الیه و خلیل و میرزا صالح و رحیم و علی و اولیاء تا و اولیاء میلان و اولیاء سیسان و اولیاء شماخ و اولیاء سالیان و اصحاب بناب و اولیاء مراغه و ابن دخیل و اولیاء خوی و اولیاء قاف و اولیاء ضواحی و اولیاء ارض با قبل الالف و الرا و اهل با قبل دال و اولیاء ارض طا و امر به عبدالله به بشارت عطاء به احبّاء و اماء الرّحمن

ص 148 ت به افتخار جناب میرزا عبدالله. بیان حضرت منان در ظهور ربّ و تموج بحر اعظم و غفلت امم و هلاکشان به اخذ مقتدر قهار

ص 149 تا به افتخار الله. بیان حضرت سبحان در فدا نمودن یکی از اغصان در سبیل حضرت رحمن

ص 150 به افتخار جناب . ظهور عنایت مطلع احدیّت در حقّ مشارٌ الیه و مقدّر فرمودن خیر ظاهر و باطن درباره او

ص 151 ت به افتخار جناب ع ب. توجّه طرف عنایت محبوب ابهی به مقبلین به منظر اکبر و طائرین در هواء ایقان و منقطعین از من فی الامکان

ص 152 ت به افتخار جناب میرزا ع ب. بیان نیّر آفاق در استقرار اسم اعظم الهی بر عرش عظیم و عدم انتباه ناس

ص 152 به افتخار جناب ع. بیان سلطان ظهور در ارتفاع صریر قسم اعلی و اشتغال علماء به اقلام خود و محو شدن آثار اینان و تثبیت ارادة الله

**صفحه فهرست**

ص 153 ت به افتخار ع ب. مناجات قلم اعلی به درگاه حضرت کبریاء و ذکر مصائب وارده در سجن اعظم به مظهر امر الهی

ص 154 بدون عنوان. ورقاء احدیّه به این نغمه ملکوتی مترنّم قوله عزّ کبریائه ... ای حبیب در این ایّام طلعت غیب منیع ممتنع لایدرک که در خلف الف الف حجاب لطیف نور منیر مضیئ خود مخفی و مستور بود ها که از خلف نقاب ظاهر آمد...

ص 155 ت به افتخار جناب ع ب. نزول مناجات قلم ابهی و طلب تأیید در حق مشارٌ الیه

ص 155 به افتخار جناب محمد جعفر فی السین. نصیحت قلم اعلی به انقطاع از دنیا و انصراف از اشارات و دلالات و استقامت در امر الهی

ص 156 به افتخار جناب یعقوب. بیان مظهر رحمن در تحققّ وعده الهی و آمدن معزّی و کَون جفر جامع در حقیقت اولیّه در هیکل ظهور

ص 157 میان دوآب به افتخار اکبر. توجّه طرف عنایت منزل آیات به مشارٌ الیه و بیان اینکه ذرات کائنات از حلاوت ندا در وجد و سرورند ولکن عباد غافل

ص 158 میان دوآب به افتخار امیر خ ا. محیی رمم به این بیان اتّم ناطق قوله عزّ بیانه ... اگر نفسی فی الجمله در اناجیل اربعه و کتب مقدّسه تفکّر نماید اعتراف می‌نماید بر اینکه امروز را مثل و نظیری نبوده چه که غیب مکنون بر عرش مستوی

**صفحه فهرست**

و مشهود است ...

ص 158 میان دوآب به افتخار جناب آقا محمّد رحیم. شهادت مظلوم آفاق در ظهور اسم اعظم برای حیوة عالم

ص 159 به افتخار علی اصغر. بیان محبوب امکان در اینکه خداوند عالمیان سجن اعظم را منظر اکبر فرمود

ص 159 ی به افتخار جناب محمّد باقر. بیان مظهر رحمن در خصوص سجن اولیاء در ارض طا به واسطه ظالمین تابعین علماء جهلا

ص 160 بدون عنوان. بیان محبوب امکان و عدم جواز به فوز لقا به واسطه حائل شدن قوم در میانه

ص 160 ت به افتخار جناب استاد محمّد صادق کفش دوز. ستایش قلم اعلی از صنعت و نفوسی که در اتقان صنع و انصاف بین عباد ممتاز باشند

ص 160 به افتخار جناب شیخ اسمعیل. نصحیت مظهر ربّ الأرباب در تمسّک به حبل محکم الهی و هدایت آوارگان به وطن حقیقی

ص 161 به افتخار جناب مشهدی ابوالقاسم. قلم اعلی به این بیان احلی ذاکر قوله تعالی ذکره ... الیوم یوم عمل خالص است نیکوست حال نفسی که اعمال و اخلاق او سبب و علّت هدایت نفوس غافله شود ...

ص 161 میان دوآب به افتخار جناب ملّا حسین افشار. امر قلم اعلی به مراجعه به لوح رئیس و سوره هیکل و عدم جواز امتحان حقّ

**صفحه فهرست**

ص 162 به افتخار جناب میرزا غفّار. بیان محبوب عالمیان در اناره افق عالم به اسم اعظم و محرومیّت کل از آن

ص 163 به افتخار جناب زینل. بیان مالک علل در خروج از سجن و استواء بر عرش در جبل

ص 163 به افتخار جناب اکبر. قلم اعلی به این بیان احلی ناطق قوله جلّ کبریائه ... در ایّام روح تفکّر نما حنّاس و قیافا که از علمای عصر بودند بر سفک دم اطهرش فتوی دادند ولکن بعضی از عشارین به شرف ایمان فائز گشتند

ص 164 به افتخار جناب قراپط. بیان مالک انام در اینکه مجد اعظم قدرت و عظمت آن فخر آدم است و همیشه با او خواهد بود

ص 164 به افتخار جناب یحیی. قلم مالک قدم به این بیان اتم متذکّر قوله عزّ بیانه الیوم هر نفسی به افق اعلی توجّه نمود و آفتاب حقیقت را که از او مشرق است ملاحظه کرد او از اهل بصر در منظر اکبر مذکور است ... 

ص 165 به افتخار جناب حرف حیّ. بیان مقصود عالمیان در ظهور جمال الهی و امر به خروج از خلف صمت و اطلاق لسان در ذکر پروردگار

ص 166 به افتخار حرف حی. بیان مولی العالمین به اینکه به واسطه تصدیق به جمال مبین اسم حرف حرف حیّ درباره او صادق آمده و به این جهة حضرت اعلی در ملأ اعلی به او تحسین می‌فرماید

ص 168 ت به افتخار کربلائی محمّد. نصح حضرت بیچون به نصرت امر الهی به اعمال حسنه و عدم توجّه به شئونات دنیا

**صفحه فهرست**

ص 169 ت به افتخار آقاحسین. بیان مولای عالمیان به اینکه اعراض ملوک و قیام مملوک آیاتی برای متفرّسین بوده و ذکر خلق بدیع مرّة اخری

ص 169 م بدون عنوان. وعده اب شفوق به جزای متوجّهین به وجه الهی

ص 169 م ح س ا. ن. بیان عالم غیب و شهود در این که برای هر امری میقاتی است و زمانی که میقات رسد قضاء الهی تحقّق می‌یابد

ص 170 ت به افتخار کربلایی محمّد حسین. شهادت مظهر خداوند مهیمن قیّوم به اینکه توجّه به وجه قدم توجه به شطر اوست

ص 170ت به افتخار کربلائی محمّد. ظهور عنایت از سماء مکرمت مظهر رحمن در حقّ مشارٌ الیه

ص 170 به افتخار عبد مهاجر محمّد. بیان مطلع عظمة در خروج از ارض سر و دخول به سجن اعظم و ممنوع شدن مشارٌ الیه از شرف لقا

ص 171 به افتخار عبد مهاجر حسین. محبوب ابهی به این بیان احلی ناطق قوله جلّ کبریائه ای مهاجر اگر چه از مقرّ عرش دوری ولکن قریبی قرب و بعد ظاهره در مقامی ملحوظ و در مقامی غیر ملحوظ ولکن قرب معنوی لازال عند غنیّ متعال محبوب ...

ص 171 بدون عنوان. بیان مطلع احدّیت در ذکر خطاب حوریّه امانت به اهل ارض در اجتناب از خیانت و حرص و هوی

ص 171 بدون عنوان. مناجات قلم اعلی به درگاه حضرت کبریاء در استقامت احبّاء به صراط امر الهی و مرزوق شدن به خیر دنیا و آخرت

**صفحه فهرست**

ص 172 ت به افتخار ضلع جناب ع ب. توجّه طرف عنایت محبوب امکان در حق مشارٌ الیها

ص 173 ت به افتخار محمّد ابن جناب ع ب. بیان مظهر امر ذی الجلال در توفیق به اقبال به کعبه حقیقی در صغر سن

ص 174 ت به افتخار امة الله صاحب سلطان. امر آمر حقیقی به محفوظ داشتن لئالی محبّة در صدف قلب و قطع ید سارقین و خائنین از آن

ص 174 ت به افتخار ابن عبدالله. بیان مالک ظهور در توصیف نفوسی که شئونات یهود آنان را از توجه به مقصود منع ننماید

ص 175 به عنوان (ای بنده خدا). قلم حضرت کبریاء می‌فرماید قوله تعالی نظر حقّ با تو بوده چه که تا او ناظر نباشد احدی ناظر به او نخواهد بود...

ص 175 مناجات قلم اعلی در ابتلاء جمال احدیّت بین یدی احبّاء و اشقیا و طلب در عروج عباد به مقام مشاهده غیب مکنون بر عرش جلال

ص 175 به افتخار جناب ملّا آقا س د. شکوه مظهر معبود در غفلت ملل که به واسطه تمسّک به ورقی از کتاب از امّ الکتاب محروم مانده‌اند

ص 176 به افتخار جناب میرزا مهدی. امر حضرت مختار به استغاثه به درگاه حضرت بی‌نیاز در استقامت به امر الهی

ص 177 به افتخار جناب کاظم ارومیّه بیان مالک ایّام در اختلاف مراتب مظاهر وحی و اطّلاع بر امور قبل و بعد و مولودی که خارج از حکم الله ظاهر شود

**صفحه فهرست**

ص 180 ز به افتخار جناب سبزعلی. بیان مظلوم آفاق در نزول فیوضات الهیّه در یوم ظهور و اقبال بعضی و اعراض و ایذاء بعض دیگر

ص 180 به عنوان (یا ابراهیم). ذکر قلم مالک قدم و ارسال قربانی از پس قربانی از عالم باقی و عدم تأثیر آن در نفوس غافله به واسطه نادانی علمای شیعه

ص 182 ت به افتخار جناب میرزا محمّد ابن من صعد الی الله. بیان مظهر رحمن در محاسن وفا و ستر نور امر به واسطه عباد غافل و شق حجاب به اصبع اراده

ص 182 تا به افتخار جناب محمّد ابن من فاز و صعد. ظهور فضل و عطا از یراعه مولی العالم در حقّ مشارٌ الیه و مغفرت در حقّ متصاعده الی الله

ص 183 به افتخار جناب ابوالقاسم. نصیحت قلم اعلی در عمل نمودن به آنچه سزاوار مقام انسان و ارتفاع امرالله است و ناظر بودن به افق اعلی

ص 183 به افتخار فرج آقا. لسان عظمة به این بیان احلی ناطق قوله جلّ ثنائه ... جمیع احزان ممنوع است مگر حزنی که از برای بلایای مقصود وارد شود ...

ص 184 به عنوان (یا علی). امّ البیان به این کلمه علیا منادی قوله تعالی ... سبحان الله کلمه قبول و رضا تصرفات عجیب و غریب در عالم ظاهر نمود به کلمه قبول بیت ترابی مطاف عالم واقع و حجر سیاه مقبل امم

ص 185 به عنوان (یا خلیل). امر مالک ملکوت جمال به مشارٌ الیه در قیام به خدمت امرالله

ص 185 به عنوان (یا محمّد قبل علی). بیان محیی عالم در قبول بلایا لأجل اعلاء کلمه

**صفحه فهرست**

ص 185 به عنوان (یا محمّد قبل علی). حضرت قیّوم به این ندای ابدع امنع منادی قوله جلّ و علا ... میزان الهی کلمه مبارکه لا اله الّا انا العلیم الحکیم و به این میزان کلّ را سنجید در اقل من آن حساب خلق تمام شد یُعرفَ المحبون بانوار وجوههم و المجرمون بسیماهم ...

ص 186 به عنوان (یا اقا خ ا ). بیان مظلوم آفاق در ابتلای اغنام الهی بین ذئاب

ص 186 به عنوان (یا جعفر قبل قلی خ ا). بیان امّ البیان در عظمة یوم مبارک و ظهور مراتب مستوره در انسان

ص 187 به عنوان (یا محمّد تقی). ظهور عنایت مولی العالمین در حقّ مشارٌ الیه

ص 184 به عنوان (یا رضا). مظهر رحمن به این بیان احلی ذاکر قوله تبارک و تعالی مالک قضا از برای خود حبس عکّا را از قلم تقدیر امضاء نمود.

ص 187 به عنوان (یا عبدالله خ ا). ظهور فضل و عطا از بحر جود مالک عطا در حق مشارٌ الیه

ص 188 به عنوان (یا علی خ ا). شکوه محبوب الهی از ابتلاء در دست اعدا و زنجیر و اسیری و سجن

ص 188 به عنوان (یا محمّد قبل صادق). بیان سلطان ظهور در مفتریات قوم

ص 188 به عنوان (یا جبرئیل). نفخ اسرافیل ظهور در صور و بیان اینکه صور همان قلم اعلی است

ص 189 به عنوان (یا فتح الله). بشارت قل اعلی در اهتزاز عالم از نفحات وحی و ندای

**صفحه فهرست**

مالک ظهور در طور بیان

ص 189 به عنوان (یا جبار). امر حضرت مختار به اخذ کتاب به قوّت تمام

ص 189 به عنوان (یا قاسم). امر مظهر امر به ادای شکرانه از فضل الهی

ص 189 به عنوان (یا ابراهیم). صادق امین به این کلمه صدق مبین متکلّم قوله عظم بیانه خلیل آمد در آتشش انداختند محمّد را کذّاب گفتند کلیم را سحّار و روح را کفّار. این خلق بی‌انصاف لازال از حقّ معرض بوده‌اند ...

ص 190 به عنوان (یا مصطفی). ظهور فضل از یراعه مولی الانام در حقّ مشارٌ الیه

ص 190 به عنوان (یا نعمة الله). ظهور عطا از یراعه مالک اسماء در حقّ مشارٌ الیه

ص 190 به عنوان (یا شیرزاد) .جریان فرات رحمة مظهر رحمن در حقّ مشارٌ الیه

ص 191 به عنوان (یا محمّد اسمعیل). بیان ربّ الملکوت در خلق من علی الأرض جهت ذکر مظهر الهی و خدمت به امر او

ص 191 به افتخار جناب نوری. نزول مناجات از ملکوت بیان مالک امکان و طلب تأیید در حقّ مشارٌ الیه

ص 192 بدون عنوان- بیان قلم اعلی در اینکه فائزین به استقامت از اهل بهاء محسوبند

ص 192 ت به افتخار جناب آقامیرزا ع ب 66 ن و. بیان مظهر امر در تجلّی الهی بر اشیاء به اسم خود که صور اعظم است

ص 194 ت به افتخار جناب میرزا ع ب. ظهور فیض حضرت فیّاض در حقّ مشارٌ الیه

**صفحه فهرست**

و جناب آقا میرزا اسحق و ورقه جدّه و ذکر صعود جناب درویش صدقعلی و بشارت نزول الواح به عنوان اسامی مذکوره در عریضه آقا خلیل و عریضه جناب ابن دخیل

ص 203 م ش به افتخار حضرت آقامیرزا عبدالله خ ا. ظهور فضل از سماء جود سلطان وجود در حقّ مشارٌ الیه و آقا حسن آقا و وصیّت به احبّاء در حفظ مقام خود و ثبوت و رسوخ در امر الهی

ص 208 به افتخار حضرت ورقا. ظهور عنایت مالک ایّام در حقّ مشارٌ الیه و جناب میرزا م ح قبل م د و نیز در ضمیمه لوح منیع مبارک دیگر حاکی از اظهار حزن از انحراف یکی از مؤمنین

ص 211 بدون عنوان- ظهور عنایت از سماء مشیّت مکلّم طور در حقّ ورقاء و مغفرت در حقّ برادر متعارج مشارٌ الیه و بروز مکرمت در حقّ محمّد صادق و عبدالکریم و حیدر و ابوالقاسم و سید علی رضا و محمّد قبل علی و غلام قبل رضا و غلام قبل حسین و محمّد قبل حسین و همچنین محمّد قبل حسین و محمّد قبل رفیع و علی قبل عسکر و حسن و غلام حسین و محمّدعلی و عبدالرّحیم و محمّد اسمعیل و محمّد کریم و محمّد هاشم و سمیّ مشارٌ الیه و استاد علی قبل اکبر و محمّد و علی قبل اکبر و قاسم و محمّد قبل رضا و محمّد رضا و برادر و پدر مشارٌ الیه و حسین و غلام قبل رضا و علی قبل رضا و عباس و هادی و ابوالقاسم و علی قبل اکبر و محمّد قبل حسن و اسدالله و محمّد قبل باقر و میرزا علی قبل اکبر سمیّ مشارٌ الیه و علی قبل اصغر و زین العابدین و سیدصادق و رجب قبل علی و علی محمّد

**صفحه فهرست**

و محمّد و محمّد و علی و محمّد و محمّد قبل حسن و سید قبل جواد و محمّد قبل جواد و استاد رجبعلی و رضا بعد محمّد و سیّدعلی و محمّد قبل جعفر و حضرات اماء الرّحمن

ص 225 به افتخار حضرت ورقا. ظهور عطا از افق اراده فاطر سماء در حقّ مشارٌ الیه و جناب میرزا عبدالله خ ا

ص 228 ت به افتخار حضرت ورقا. ظهور جود از یراعه مالک وجود در حقّ مشارٌ الیه و جناب الف و حا و جناب کربلائی زینل و حضرت حاجی و ذکر عدم دخالت حضرت ولیعهد دولت در خون بهائیان و اجازه انتقاش در ترسیم معدودی از سیمای آن ابوالجمال و ابوالحسن (مقصود شمایل حضرت ربّ اعلی است).

ص 234 به افتخار جناب ورقا. بیان مطلع سبحان در انقلاب ارض سجن و عدم جواز تشرّف بدون اجازه و ذکر صعود دو ابن استاد باقر نجار بواسطه انفطار واپور نار

ص 236 ت به افتخار جناب ورقا. ظهور رأفت کبری از بحر کرم مالک عطا در حقّ مشارٌ الیه و امر به احبّاء در نصرت امر الهی به حکمت و بیان

ص 241 ی به افتخار جناب حاجی ملّا مهدی. ظهور عنایت مظهر احدیّت در حقّ مشارٌ الیه

ص 243 به افتخار الذّاکرة بذکرالله خاله. ظهور عنایت حضرت واهب العطاء در حقّ مشارٌ الیها

ص 243 تا به افتخار جناب ورقا. ظهور فضل از سماء اراده مالک اسماء در حقّ مشارٌ الیه و جناب الف و حا و جناب کربلائی زینل و جناب آقاسیّد محمد و جناب آقا سیدرضا و آقامحمّد صادق و جناب آقامیرزا عبدالله و جناب آقاعلی حیدر و اجازه تشرّف

**صفحه فهرست**

به جناب آقامیرزا سلیمان و جناب آقا میرزا مهدی و عنایت در حقّ جناب هدی و جناب اسمعیل پاشاخان و جناب آقامحمّد کریم ع ط و حضرت حیدر قبل علی و جناب عین قبل با و اهل سیسان و جناب سیّد محمّد و اولیای میلان و جناب ابن دخیل و جناب ملّا حسین و طلعت بدیعه و ذکر پیوستن اخت به یحیی و ظهور عنایت در حقّ حاجی میرزا فتحعلی

ص 258 به افتخار جناب ورقا. بیان حضرت ذوالمنن در انفاق جان حسن آسمانی و حسین دیار معانی و ظهور مکرمت در حقّ جناب ورقا و نصیحت س ی در انصراف از خیالات واهیه و ذکر میرزا نبیل قبل علی و امر به میرزا مجید به رعایت اعتدال در تبلیغ امرالله و ظهور عنایت در حقّ ابن دخیل و سمیّ مقصود و اخت و ورقه طوبی و بنت مشارٌ الیها و ورقه اخری و علی و خسران هادی دولت آبادی و بیان مبارک در معنی ملکوت و مشورت با جناب امین در خصوص وجوه و امر به تسلیم لوح به یکی از احبّاء ممقان

ص 277 ت به افتخار حضرت ورقا. ارتفاع سماء سموات بیان محبوب امکان و ظهور فضل در حقّ مشارٌ الیه و جناب ع ب و جناب حاجی میرزا حیدر علی و جناب ابن اصدق و جناب آقامیرزا اسدالله و اسم الله جمال و جناب الف و حا و اهل المیم و اهل السین و الیا و تذکّر اولیاء به محافظه آثار و الواح الهیّه و عنایت در حقّ جناب حاجی محمّد طاهر و امر به تبعیت از حکم قبل در خصوص حجاب برای عدم وقوع فصل و ذکر

**صفحه فهرست**

مقام حضرت شیخ و حضرت سید و اطّلاع آنان به بعض از اسرار نبوّت و تضعیف شریعت محمّدی به انشعاب شعب جدیده در طریقت و ظهور عنایت در حقّ آقاعلی و سریان نسائم غفران در حقّ مرحوم مرفوع جناب میرزا ع ب و ذکر جناب ابن مشارٌ الیه و جناب آقامیرزا محمود و جناب مسجون ر ش و جناب عزیزالله و روح الله و در خاتمه نزول لوح مبارک دیگری خطاب به ورقا و بشارت به صدور لوحی به افتخار جناب آقامیرزا محمّد

ص 294 به افتخار جناب شیخ بابا سعید المقلب بمظهر علی شاه. بیان مالک قدر در ظهور سرّ مستتر و کشیده شدن حساب اوّلین و آخرین به کلمه الهی

ص 295 به افتخار جناب ورقا. اشراق شمس فضل از افق بقا در حقّ مشارٌ الیه و جناب کاظم و جناب آقامیرزا حسین و ذکر حزن بعضی از مؤمنین به سبب ظهور واقعه ارض صاد

ص 300 بدون عنوان. خطاب (یاورقا). ظهور عنایت مالک اسماء در حق مشارٌ الیه و بیان عدم معرفت خلق به توحید حقیقی و امر به نصرت امر الهی به حکمت و بیان و ذکر ع قبل با و جناب م ح و جناب آقامیرزا محمود و جناب آقا جلیل

ص 303 به افتخار جناب ورقا. ظهور جود مالک ایجاد در حقّ مشارٌ الیه و احبّاء سیسان و حرف العین و نزول الواح مبارکه مخصوص نفوس مذکوره و ارسال صورت لوح منزله به جناب ابی الحسن راجع به حقوق الله.

**صفحه فهرست**

ص 310 به افتخار جناب ورقا. افاضه امطار مکرمت از سماء جود سلطان ظهور در حقّ مشارٌ الیه و محمّد و نبیل قبل با و علی قبل نقی و محمّد قبل یوسف و غلام و مهدی و علی قبل عسکر و یوسف و ذکر نفاق احمد کرمانی و عنایت در حقّ جناب نبیل و العین و الباء و خلیل و ا ق س و اسد و شیرمحمّد و محمّد قبل تقی و ذکر مظالم عبیدالله و استحقاق خلق به واسطه اعتسافی که به اهل حقّ وارد آورده‌اند نظیر برداشته شدن رأس برادر یازده ساله جناب آقا سیدحسین حرف حی به واسطه ظالم بی‌باک و اجازه تشرّف به جناب حاجی میرزا ابوالحسن.

ص 324 ت به افتخار جناب ورقا. ظهور عنایت و ابراز تأسف مالک ابداع از مسجونیت مشارٌ الیه در اصفهان و امر به تسلیم الواح م ر به ملّا محمّدعلی و نیز امر به ورقا به عزیمت به ارضِ تا و ارسال پاکت محتوی الواح مبارکه به جناب آقامیرزا عنایت و بیان مشی جمال قدم در زوراء و ظهور عنایت در حقّ جناب م ح قبل م د و جناب ع ب

ص 334 به افتخار جناب آقامیرزا مهدی. ذکر مالک ملکوت بیان در احتجاب اهل بیان به کلمه انّنی انا الله در صورتی که اهل فرقان با همه انجماد آن را پذیرفته‌اند.

ص 338 به افتخار جناب میرزا ع ب. ظهور عنایت مالک جبروت در حقّ مشارٌ الیه

ص 339 ت به افتخار حاجی ملّا مهدی. ظهور عنایت سلطان ظهور در حقّ مشارٌ الیه

ص 340 به افتخار جناب ع. ظهور عنایت حضرت فالق الأصباح به مشارٌ الیه و ذکر اشتغال علماء به اقلام خود در حین ارتفاع صریر قلم اعلی.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*