**مجموعه آثار قلم اعلى**

**کتاب جلدسبز**

**شماره 44**

**این مجموعه با اجازه محفل مقدّس روحانى ملى ایران شیّدالله ارکانه به تعداد محدود به منظور حفظ تکثیر شده است ولى از انتشارات مصوبه امرى نمی‌باشد**

**شهر الرحمه 133 بدیع**

ساحت محفل مقدّس روحانى ملى بهائیان ایران، محترماً عطف به مرقومه متحد المآل مورخه 10 / 5 / 39 معروض می‌دارد در خصوص استنساخ الواح و آثار مبارکه از نسخه‌ای که در ضبط این محفل است خوشبختانه دو مجلد الواح و آثار مبارکه که به افتخار احباى قائنات نازل شده یک نسخه استنساخ و موجود بود که اینک به ضمیمه تقدیم می‌گردد. ضمناً به عرض می‌رساند که الواح و آثار مبارکه حضرت ولى محبوب امر الله ارواحنا

لمظلومیته الفداء به افتخار احباى این محل نازل گردیده تا کنون استنساخ نشده سواد تقدیم گردد در جلسه ضیافات 19 روزه به احبا ابلاغ گردید که هریک الواح و آثارى در دست دارند به این محفل مراجعه تا استنساخ نموده و سواد تقدیم گردد بدیهى است پس از اخذ نتیجه مراتب عرض و سواد تقدیم خواهد شد. با رجاى تأیید منشى: کوچک مجیدى 4 / 6 / 36.

این مجموعه شامل مناجات و الواح به افتخار احبای خراسان از قلم حضرت بهاءالله نازل شده است از جمله احبای بیرجند، دُرُخش، قائن، خوسف، سرچاه، جذبا (طبس)، فاران (فردوس)، بشرویه، سرایان، فروغ، تربت، قوچان، کاشمر، عشق آباد و مشهد. موضوعات متنوعی در الواح مذکور مطرح شده از جمله تبلیغ به روح و ریحان، استقامت، اتحاد، نهی از فساد و نزاع، ادای صوم و صلات، تغییر قبله اسلام در یثرب، ادای حقوق الله به طیب خاطر، زیارتنامه پیر روحانی، نصایح به اهل بیان، حکمت عبارت از اعمال و افعالی است که سبب آگاهی غافل‌های عالم است، تحقق وعود کتب مقدسه قبل، فدا شدن غصن اطهر، مدارا، جزای اعمال علت احتجاب خلق شده، اعراض علما در هر ظهور چه که مخالف است با عزّت و ریاست علمای ظاهر، اعمال و اقوال یحیی ازل و پیروان او، دو نفر از ازلی‌ها که مانع ورود احبا به عکا می‌شدند، احبا کشته شدند و نکشتند، سه آیه مبارکه نازله در یوم اول رضوان و چهارمین که با آنها در یک مقام است.

ص ١\*\*\*

در جناب داود علیه بهاء الله

**بسم الله الاقدس الابهى**

ذکر من لدنّا لقوم یعرفون انّه لا اله الّا هو المهیمن القیّوم قد ظهر المیزان و اتى البرهان و جاء الرّحمن ولکن النّاس اکثرهم لا یشعرون قد ضرب فى النّاقوس الاعظم باسمى الاقدم ولکن النّاس اکثرهم لا یسمعون قل هذا السّرّ الّذى کان مستوراً خلف الاستار و انّ هذا الکتاب مختوم و انّه کان مکنوناً فى خزائن القدرة و الاقتدار و محفوظاً فى حجبات العصمة و الاصطبار و مسطوراً من قلم الله المقدّس العزیز المحبوب انّ الّذین وجدوا عرف الآیات اذ ظهر مطلع البیّنات انّهم من اصحاب السّفینة الحمراء لدى الله ربّ ما کان و ما یکون و الّذى منع انّه کان محروماً عن نسمات ایّام الوصال و فوحات الاتّصال الا انّه من الّذینهم لا یفقهون کذلک تموّج بحر البیان بامر من لدى الله المهیمن القیّوم .

در جناب میرزا داود **بسم الله الاقدس**

ان اشهد بما شهد الله انّه لا اله الّا هو و الّذى ینطق الیوم انّه لمظهر امره لمن فى الاکوان

ص ٢\*\*\*

انّ الّذین اعرضوا الیوم اولئک فى غفلة و ضلال ایّاکم یا ملأ الارض ان تمنعوا انفسکم عن هذا الفضل الّذى اتى على هیکل الانسان ان اعرضوا عمّا عندکم ثمّ اقبلوا الى الله مالک الایجاد انّا ما اردنا الّا ما اراده الله بذلک ورد علینا ما ناحت به الذّرّات قل یا قوم هذا لهو الّذى وعدتم به فى الزّبر و الالواح و ربّى الرّحمن لولاه ما ظهر البیان و لا ما نزّل على مهابط الوحى فى الاعصار طوبى لک بما اقبلت الى الله و اردت مراد من فى الارضین و السّموات من النّاس من احتجب و منهم من خرق الاحجاب بهذا الاسم الّذى ذلّت له الرّقاب ان اتّحدوا یا احبّائى على الامر انّ به تضطرب افئدة الفجّار ان اذکروا ربّکم بین العباد لتأخذ نفحات الذّکر من فى البلاد کذلک نزّلنا الآیات و ارسلناها الیک فضلاً من لدنّا انّ ربّک لهو المقتدر المختار.

جناب میرزا داود علیه بهاء الله **هو النّاظر من افقه الاعلى**

هذا کتاب ینطق بالحقّ و القوم اکثرهم لا یسمعون قد نزّلت الآیات و هم لا یشعرون و ظهرت العلامات و هم لا یفقهون قد اتت السّاعة و قامت القیامة و ظهر الاسم المکنون و الغیب المخزون و القوم اکثرهم لا یعرفون قد احاطت الحجّة و اشرق نیّر البرهان من افق الامکان ولکن القوم

ص ٣\*\*\*

عنه معرضون قل یا ملأ الارض انصفوا فى امر الله و سلطانه و لا تتّبعوا اهواء الّذین کفروا بالشّاهد و المشهود قد اتى الوعد و الموعود ینادى اقبلوا الیه بوجوه نوراء لو انتم تشعرون لا تمنعوا انفسکم عن هذا الفضل الاعظم و لا تتّبعوا معادن الاوهام و الظّنون انّک اشکر ربّک الرّحمن انّه نزّل لک ما یجد عرفه عباد مکرمون قل لک الحمد یا مقصود العالم و محبوب الامم بما هدیتنى الى صراطک و اظهرت لى سبیلک و انزلت لى دلیلک اسئلک بان تجعلنى فى کلّ الاحوال متذکّراً بآیاتک و متمسّکاً بحبل امرک ثمّ قدّر لى ما یقرّبنى الیک فى کلّ عالم من عوالمک انّک انت المقتدر على ما تشاء بقولک کن فیکون.

جناب آقا زین العابدین علیه بهاء الله **هو النّاظر من افقه الابهى**

کتاب معلوم من الله المهیمن القیّوم الى الّذى اقبل الى الله اذ انار افق الظّهور لمکلّم الطّور انّ الّذین اقبلوا اولئک من حزب الله فى لوحه المسطور قد حضر اسمک لدى المظلوم و ذکرک بما لا تعادله الخزائن و الکنوز اسمع النّداء من افق الاعلى انّه لا اله الّا انا الحقّ علّام الغیوب قد اظهرنا ما کان مکنوناً فى العلم و مستوراً عن ابصار الّذین انکروا حق الله و امره و نقضوا

ص ٤\*\*\*

میثاقه و جادلوا بآیاته اذ نزّلت بالحقّ یشهد بذلک لسان العظمة فى مقامه المحمود یا ایّها النّاظر الى الوجه لما نزّلت الآیات و ظهرت البیّنات اعرض علماء العجم ثمّ الّذین فى ظلّهم و قالوا ما قاله الاوّلون نبذوا کتاب الله ورائهم متمسّکین بما عندهم من الاوهام و الظّنون طوبى لک بما اقبلت الى الوجه اذ اعرض عنه کلّ عالم مردود انّا نوصیک و اولیائى بالعدل و الانصاف و بالامانة و الدّیانة و الالطاف خذ امر ربّک ثمّ ذکّر النّاس بآیاته و بشّرهم برحمته الّتى سبقت الوجود من الغیب و الشّهود البهاء المشرق من افق سماء فضلى علیک و على من معک و على کلّ ثابت تمسّک بحبلى الممدود.

در جناب باقر علیه بهاء الله **بسمه النّاطق فى ملکوت البیان**

انّ الدّیک یقول هذا یومى و المغنّی باسم الله فى ملکوت الانشاء لانّه نسبنى الى عرشه و انّه ظهر فى قطب الامکان و استقرّ علیه طلعة الرّحمن انطق فى کلّ الاحیان قد اتى مطلع الظّهور بسلطان احاط العالمین انّ الورقاء نادت و قالت هذا یومى و فیه اغرّد على افنان سدرة المنتهى باسم ربّى الابهى و ابشّر النّاس بهذا الظّهور الّذى به استضاء من فى السّموات و الارضین

ص ٥\*\*\*

و القلم یقول هذا یومى لانّى اتحرّک بین اصبعى الرّحمن و اذکر النّاس بهذا الیوم البدیع انّا نقول کلّ من اقبل الى الله انّ الیوم یومه طوبى لمن سمع نداء الله و اقبل الیه بقلب طاهر منیر.

در جناب میرزا باقر ا**لاعظم الابهى**

ذکر من لدنّا لقوم یفقهون لیجدوا حلاوة الذّکر و یدعوا ما کان و ما یکون و یتمسّکوا بالذّکر الاعظم الّذى اتى من سماء القدم لعمرى انّه لهو الموعود فلمّا اتى بالحقّ قالت الیهود انّه افترى على الله المهیمن القیّوم کفروا بالّذى آمنوا بعد الّذى یدعونه فى العشیّ و الاشراق و الاصیل و البکور انّ الّذى اعرض عن هذا الظّهور قد حقّق له اسم الیهود کذلک قضى الامر من لدن ربّک العزیز الودود ان اجتنب من الّذین اتّخذوا الاوهام لانفسهم ارباباً من دون الله الا انّهم من عبدة الاصنام ولکن لا یفقهون ان اذکر ربّک فى ایّامک و آنس بما نزّل من عنده انّه مزکّى النّفوس و محیى القلوب ان یعترض علیک احد فى حبّ ربّک لا تحزن توکّل على ربّک العزیز المحبوب قل انّى اقبلت الى الله و ترکت الّذین اتّبعوا الطّاغوت لا یخوّفنى فى حبّه من على الارض و لا یمنعنى جنود الّذین ظلموا کذلک امرت من لدن مالک الغیب و الشّهود.

ص ٦\*\*\*

د جناب میرزا باقر **هو الحیّ فى افق الابهى**

قد قرّت عیناک بما یذکرک قلم الاعلى فى هذا اللّوح الّذى کان بید القدرة مأخوذاً قل هذه یده الّتى کانت على الحقّ مبسوطاً و هذه لقبضته الّتى بها اخذ ملکوت السّموات و الارض بسلطان عظیماً و هذا الیمین الّذى به طویت السّموات و بسطت مرّة اخرى بمشیّة اخرى سبحان من علّق بارادة منه من فى الملک جمیعاً قل ما سبقه من شیء بل سبقت رحمته کلّ الاشیاء و انّه على کلّ شیء محیطاً طهّر البصر عن اشارات البشر ثمّ خذ لوح الله بقوّة مبیناً قل یا قوم قد جائنا لوح الامر عن مشرق القدر بانوار لمیعاً و انّه فصّل من لوح المحفوظ الّذى بعثه الله على هیئة الغلام فتبارک الّذى بعثه بالحقّ بامر قویاً ایّاک ان تسکن على مقرّک قم ثمّ انطق بثناء ربّک قل قد اتى الغلام بوجه منیراً و یدعوکم الى الله اتّقوا الله و لا تکوننّ فى الامر مریباً دعوا ما عندکم و خذوا ما امرتم به من ربّکم الرّحمن و انّه على کلّ شیء قدیراً ان امش على اثرى بحیث کلّما تشتدّ روایح الافتتان تجد نفسک فى جذب و اطمینان کذلک ینبغى لمن انقطع عن کلّ شیء و اقبل الى وجه جمیلاً و اذا مسّک الضّرّ فى سبیل ربّک فاصبر ثمّ اذکر ضرّى و غربتى فى هذه الدّیار کذلک یأمرک قلم المختار من لدن مقتدر عزیزاً ان

ص ٧\*\*\*

اهد النّاس الى شریعة الاعظم ثمّ ادخلهم فى هذا الخباء الّذى کان فى على الفردوس منصوباً ان اشرب النّاس من کأس الّتى کانت بید الله مصنوعاً کبّر من لدنّا على وجوه الّذینهم اتّخذوا الى الرّحمن سبیلاً و الرّوح علیک و على الّتى وهبها الله بک ثمّ الّتى تخدمک ثمّ الّذین توجّهوا الى شطر الله و انقطعوا على کلّ مشرک بعیدا.

در جناب ص علیه بهاء الله **بسمى المغنى**

قد بعثنا الکتاب على صورة الانسان و انّه هذا الکتاب العظیم قد اظهرنا اسمنا المکنون و ارسلناه بالحقّ و انّه هذا الهیکل المبین قد اظهرنا البحر الاعظم بامواج الذّکر و البیان و انّه هذا النّاطق الامین قد انزلنا الآیات و اظهرنا البیّنات على شأن احاطت السّموات و الارضین قل یا قوم خافوا الله و لا تنکروا ما ظهر بالفضل توجّهوا الیه بوجوه بیضاء و لا تکوننّ من المتوقّفین ایّاکم ان تجعلوا نعمة الله نقمة على انفسکم و نوره ناراً علیکم اتّقوا الله و کونوا من التّائبین ان اقبلوا الى الافق الاعلى ثمّ اتّبعوا ما اتیکم من لدن منزل قدیم ان امشوا بهذا المصباح فى ظلمات البرّ و البحر انّه یهدیکم الى الصّراط المستقیم انّ الّذین یدعونکم الى الاوهام انّهم لا یغنینکم الیوم دعوهم بانفسهم مقبلین الى الفرد الخبیر انّک لاتحزن من

ص ٨\*\*\*

شیء ان اطمئن بفضل مولیک انّه مع عباده المقبلین لا یمنعه امر و لا یحجبه شیء یفعل بسلطانه ما یشاء انّه لهو المقتدر القدیر انّما البهاء علیک و على الّذین فازوا بهذا الکوثر المنیر.

ق جناب باقر **بسم الله المقتدر العلیّ الابهى**

ان یا عبد ان استمع نداء ربّک العلیّ الاعلى من شطر الّذى فیه استقرّ عرش ربّک العلیّ العظیم لیقرّبک النّداء الى مقرّ العظمة و الکبریاء و یدخلک فى ملکوت ربّک العزیز الحکیم اَتکون مستریحاً على مقرّک و جمال قدم فى شدّة و بلاء عظیم اَتشرب الماء و منع عن فم القدس ماء المعانى و البیان بما اکتسبت ایدى المشرکین اَتستبشر بعد الّذى ینوح سکّان الفردوس بما ورد على جمال القدس من معشر الظّالمین دع الدّنیا عن ورائک ثمّ اقبل الى مولاک القدیم و لعمرى لو یأخذک عرف الآیات لیجذبک على شأن تنقطع عن الاشیاء تخرج عن بیتک مقبلاً الى العراء و تنادى فیه فى کلّ صباح و مساء. این انت یا مقصود العالمین و محبوب العارفین و یا من قبلت الذلّة لعزّ عبادک و الشّدّة لرخاء من على الارض اجمعین کن فى ایّام ربّک على شأن ینتشر منک روایح الانقطاع بین ملأ الاختراع کذلک یأمرک سلطان الابداع الّذى به اضطرب العباد و تزلزلت البلاد و استبشرت

ص ٩\*\*\*

افئدة المنقطعین ان اشکر ربّک بما ذکرت من القلم الاعلى فى هذا المقام الّذى جعله الله مطاف العالمین و الحمد لله ربّ العالمین.

جناب میرزا ابوالقاسم علیه بهاء الله **هو النّاظر من افقه الاعلى**

کتاب نزّل بالحقّ من سماء المشیّة فضلاً من لدى الله ربّ العالمین لیجذب العباد الى الافق الاعلى و یقرّبهم الیه انّه هو المقتدر الفرد الخبیر یا ایّها المتوجّه الى انوار الوجه اسمع نداء المظلوم انّه یذکرک فى السّجن و یذکرک بآیات الله مالک یوم الدّین هذا یوم نادى المناد من کلّ الجهات و مرّت الجبال و سرت سفینة البیان على بحر العرفان و غرّدت حمامة البرهان على اعلى الاغصان یا ملأ الاکوان تالله قد اتى الرّحمن بسلطان لا تمنعه جنود العالم و لا ضوضاء الامم الّذین نقضوا عهد الله و میثاقه و جادلوا بآیاته و انکروا امره الاعظم و نبأه العظیم قد جرى فرات الحیوان من قلم الرّحمن و القوم اکثرهم من الغافلین انکروا نعمة الله و بدّلوها کفر الا انّهم من الظّالمین فى کتاب مبین انّا سمعنا ذکرک و رأینا اقبالک اقبلنا الیک من شطر السّجن ذکرناک بهذا اللّوح البدیع انّک اذا فزت به و وجدت عرف البیان من آیات ربّک الرّحمن قل **الهى الهى** لک الحمد بما ایّدتنى

ص ١٠\*\*\*

و عرّفتنى و اسمعتنى اذ ارتفع ندائک الاحلى و صریر قلمک الاعلى اسئلک بامرک الّذى به ماج بحر العرفان فى الامکان و ارتفعت رایة ذکرک بین الادیان بان تجعلنى مشتعلاً بنار سدرتک و منوّراً بانوار شمس ظهورک و ناطقاً بثنائک و طائراً فى هواء حبّک و قائماً لدى باب جودک و کرمک و خادماً لامرک اى ربّ ترانى منقطعاً عن دونک و متوجّهاً الى انوار وجهک اسئلک ان لا تخیّبنى عمّا عندک قدّر لى الحضور امام عرشک و القیام لدى باب عظمتک و ان منعتنى عن الحضور قضایاک قدّر لى اجر لقائک و ما قدّرته لاصفیائک الّذین سمعوا ندائک الاحلى و فازوا بلقائک یا مولى الورى و ربّ العرش و الثّری اى ربّ ایّدنى على خدمة امرک و القیام على ما امرتنى به فى کتابک بحیث لا یقعدنى سطوة العالم و لا ضوضاء الامم ثمّ اکتب لى یا الهى و سیدى خیر الآخرة و الاولى و ما ینفعنى فى کلّ عالم من عوالمک انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت القوى القدیر .

**به نام خداوند توانا**

به لسان پارسى بشنو امروز روز ذکر و ثنا و روز خدمت است و خدمت حق جلّ جلاله و نصرت امرش به اعمال و اخلاق طیّبه طاهره و به تقوى الله بوده و هست از حق می‌طلبیم آن جناب را مؤیّد فرماید بر نصرت امرش تا از نار سدره مشتعل شوید اشتعالی که میاه مکدّره منتنه اعراض ادیان قادر بر اطفاء

ص ١١\*\*\*

نباشد افضل اعمال امروز تبلیغ امر اوست به روح و ریحان هر نفسى به آن فائز شد به کلّ خیر فائز است جهد نما شاید فائز شوى به آنچه که ذکرش به دوام ملک و ملکوت باقى و پاینده ماند ناعقین به مثابهء جراد منتشر از حق بطلب اولیاى خود را در آن اراضى حفظ فرماید انّه هو السّامع المجیب دوستان آن ارض را تکبیر برسان بگو یا حزب الله به حبل صبر تمسّک نمائید و به ذیل خدمت تشبّث عمل این یوم را شبه و ندّ نبوده و نیست عمل در او سلطان اعمال است و ذکر در او ملیک اذکار خود را محروم منمائید به نار سدرهء مبارکه عالم را مشتعل نمائید به حبل اتحاد و اتفاق تمسّک جوئید عنقریب امر الهى احاطه نماید و آثار از اقطار ظاهر شود از حق می‌طلبیم شما را تأیید فرماید و از آنچه در کتاب مقدّر شده محروم ننماید حزب الله در زبر و الواح به سکینه و وقار و خضوع و خشوع و شفقت و عنایت و حکمت وصیت نمودیم باید کلّ به حبل حکمت تمسّک نمایند و بما اراده الله ناطق. آن جناب اگر در آن ارض به خدمت مشغول گردند اجر لقا من عند الله مقدّر و این امر بسیار عظیم است یعنى امر تبلیغ اگر آن جناب به آن تمسّک نمایند عند الله اقرب به تقوى است و اگر هم بخواهند توجّه نمایند بأسى نه ولکن اگر حکمت اقتضا نماید چه که امر حکمت بسیار محکم است در اکثر الواح کلّ را به آن امر نمودیم و کفى بالله شهیداً. البهاء من لدنّا علیک و على اولیاء الله هناک و على الّذین ما منعهم شیء من الاشیاء

ص ١٢\*\*\*

عن التقرّب الى الله الفرد الواحد العلیم الحکیم.

میرزا ابوالقاسم علیه بهاء الله **هو المهیمن على الملک و الملکوت**

تعالى مولى الجبروت الّذى اتى من افق الاقتدار بامر مبین و دعا الملوک و المملوک الى الله ربّ العالمین من النّاس من سمع و اعرض و منهم من اقبل الى الفرد الخبیر و منهم من اخذه کوثر بیان الرّحمن على شأن نبذ العالم ورائه مقبلاً الى الله العزیز الحمید قد حضر اسمک لدى المظلوم ذکرناک بهذا الذّکر البدیع قل یا ملأ الارض تالله قد ظهر النّبأ الاعظم و نزّلت کتب الله مالک یوم الدّین اتّقوا الله و لا تتّبعوا اهوائکم ان اتّبعوا من اتاکم من افق الاقتدار لیقرّبکم الى مشرق وحى الله ربّ ما یرى و ما لا یرى ربّ العرش العظیم کذلک انزلنا الآیات و صرّفناها امراً من لدنّا و ارسلناها الیک لتشکر ربّک المقتدر القدیر.

جناب آقا خان جان علیه بهاء الله **هو الشّاهد الخبیر**

قد نطقت النّار فى السّدرة المبارکة و اتى المقصود بالعزّة و الاقتدار یمشى امام وجهه علم

ص ١٣\*\*\*

انّه لا اله الا هو الواحد المختار یا ملأ الارض اسمعوا النّداء انّه ارتفع من القلم الاعلى ایّاکم ان تمنعکم جنود الاوهام ضعوا ما عند القوم و خذوا ما امرتم به من لدى الله المقتدر العزیز الوهّاب قد تنوّر العالم بانوار الظّهور ولکن القوم اعرضوا بما اتّبعوا کلّ متوهّم مکّار انّا سمعنا ذکرک ذکرناک بلوح لاح من نیّر عنایت ربّک مالک الرّقاب قد ظهر ما کان مستوراً عن العیون یشهد بذلک امّ الکتاب انّه ینطق امام الوجوه و یقول قد خرقت الاحجاب و اتى الوهّاب بقدرة و سلطان کذلک اسمعناک صریر قلمی الاعلی لتشکر ربّک المقتدر المهیمن العزیز الغفّار قد سمع الله ندائک و اجابک فضلاً من عنده اشکر و قل لک الحمد یا مالک الوجود و لک الثّناء یا ربّ الارباب.

**١٥٢** **بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهى**

الهى الهى حزنک اهلکنى و سجنک احرقنى و بلائک اماتنى لیتنى کنت معدوماً سمعت حنین قلبک بما اکتسبت ایدى اعدائک و یا لیت کنت مقصوداً و ما رأیت ما ورد علیک من طغاة خلقک اسئلک یا مولى العالم و موجد الامم بالاسم الاعظم بان تؤیّد اولیائک على ذکرک و ثنائک ثمّ احفظهم یا الهى من شرّ اعدائک و قدّر لهم ما قدّرته لامنائک و اصفیائک و ما انزلته فى کتابک انّک انت الفضّال الکریم الهى الهى ترى من اقبل الیک و نطق بذکرک و ثنائک و اراد

ص ١٤\*\*\*

کنز جودک و کرمک اسئلک بامواج بحر عطائک بان تؤیّده فى کلّ الاحوال على الاستقامة على حبّک و خدمة امرک و قدّر له ما یقرّبه الیک انّک انت الّذى لا تعجزک قدرة العالم و لا تمنعک سطوة الامم تفعل ما تشاء لا اله الّا انت المقتدر العلیم الحکیم.

در جناب حاجى علیه بهاء الله  **بسمى المتعالى عن الاسماء**

یذکر المذکور من ذکر ربّه اذ ظهر باسمه الّذى به طویت السّماء و اظلمت الشّمس و خسف القمر و نصب المیزان انّا نذکر من توجّه الى الله و نذکره بما یلقى الرّوح الىّ من آیات الله المقتدر العزیز المختار قل انّا وزنّا کلّ الاشیاء بکلمة من عندنا و انّها لهى المیزان بین الامکان و بها اتممنا حساب الخلق انّ ربّک سریع الحساب و فى کلّ حین نادى المناد و ما سمعه الّا الّذین اوتوا البصائر و الآذان یا اهل الارض ان استمعوا ما یدعوکم به مولى الورى و لا تتّبعوا کلّ جاهل مرتاب انّه جاء لنجاتکم و تطهیر انفسکم عمّا یحجبکم عن الله منزل الآیات قد خلق البصر لهذا المنظر الاکبر و السّمع لهذا النّداء الّذى جعله الله کوثر الحیوان لاهل الرّضوان و الرّحیق المختوم لاهل الامکان تعالى الرّحمن معطى هذا الفضل الّذى احاط من فى الارضین و السّموات قل ایّاکم ان تمنعوا انفسکم عن عرفان مطلع الاسماء

ص ١٥\*\*\*

و آذانکم عن استماع هذا النّداء الاعلى و ابصارکم عن افقى الاعلى دعوا ما عندکم من العلوم و توجّهوا الى الله ربّکم العزیز العلّام تالله قد ارسلنا الرّسل لهذا الیوم و خلقنا الخلق لعرفان هذا المقام الّذى جعله الله مشرق الانوار قل الیوم لا ینفعکم الدّنیا و ما فیها دعوها لاهلها و توجّهوا الى من ینطق بالحقّ فى هذه المدینة الّتى لا یسمع من ارجائها الّا نعیب الغراب قل انّ الغراب من اعرض عن الحقّ و ینطق باهوائه کذلک فصّلنا الامر فى الکتاب لو نذکر ما ورد علینا فى هذا السّجن انّه لا ینتهى بالاقلام و لا بالزّبر و الالواح انّک لا تحزن من شیء توکّل على الله ثمّ اذکره بین العباد انّا وجدنا عرف حبّک نزّلنا لک ما تطیر به الجبال خذ الکتاب بقوّة من الله ثمّ اشکره بهذا الفضل الّذى لا یعادله ما خلق فى الابداع.

جناب على ابن پیر روحانى علیهما بهاء الله **به نام یکتاى یکتا**

یا على رجعت احادیث الاوهام مرّة اخرى آنچه حزب فرقان عمل نمودند حزب بیان به همان متمسّکند اراده نموده‌اند شهرهاى موهوم به ایادى ظنون تعمیر نمایند و عباد بیچاره را از رحیق مختوم و فیوضات حضرت قیّوم محروم کنند هزار و دویست سنه به اعتقاد خود خود را افقه و اعلم عالم می‌شمردند

ص ١٦\*\*\*

و در لیالى و ایّام به ذکر موعود ناطق و مشغول و چون آفتاب حقیقت اشراق نمود و افق عالم منوّر گشت به مثابهء سحاب حائل شدند و انوارش را منع نمودند بالاخره فتوى بر قتلش دادند چنانچه کلّ شنیده و دیده‌اند در سنین اوّلیه یک نفر از علماء اقبال ننموده به امر الله فائز نگشت کلّ به عنادى ظاهر شدند که شبه آن در امکان شنیده نشد علماء و تابعین طرّاً به سبّ و لعن مشغول ارتکاب نمودند آنچه را که هیچ ظالمى ننمود حال هم در جمیع بلاد نار بغضا مشتعل طوبى للعارفین علماء بیان هم تازه به همان کلمات ناطق و به همان اعمال عامل گاهى می‌گویند بیان تحریف شده و گاهى می‌گویند آنچه را که هیچ مشرکى نگفته بگو یا حزب الله جهد نمائید ناس را از اوهام این نفوس حفظ کنید شاید به پر آزادى در هوا عزّ نورانى پرواز نمایند و به توحید حقیقى فائز شوند این است وصایاى حق جلّ جلاله اولیاى خود را طوبى لمن سمع و فاز بالاستقامة الکبرى فى هذا الامر العظیم الحمد لله ربّ العالمین البهاء علیک و على اولیائى الّذین ما نقضوا عهدى و میثاقى قاموا و قالوا الله ربّنا و ربّ من فى السّموات و الارضین.

جناب على ابن پیر روحانى علیهما بهاء الله

ص ١٧\*\*\*

**هو النّاطق من الافق الاعلى**

یا على علیک بهائى لله الحمد فائز شدى به آنچه که عالم از او غافل و محجوب مشاهده می‌شود الّا من شاء الله نور ساطع امر لامع آفتاب حقیقت مشرق سماء عظمت مرتفع بحر علوم موّاج فرات رحمت جارى طوبى از براى نفسى که در این یوم بدیع مبارک محروم نشد و فائز شد به آنچه از براى او از عدم به وجود آمد. لله الحمد پیر روحانى علیه بهاء الله و عنایتى از بحر عرفان آشامید و از کوثر استقامت چشید مع بلایاى وارده و رزایاى نازله بر صراط الهى مستقیم بود و به حبلش متمسّک عالم و حوادث آن و امم و سطوتش او را منع ننمود ذکرش در صحیفهء حمرا از قلم اعلى جارى طوبى لمن عرفه و لمن زاره. جوان روحانى هم امام وجه حاضر و به آنچه در کتاب الهى از قبل و بعد نازل فائز هنیئاً له و لک لازال شما مذکور بوده و هستید وصیت می‌نمائیم شما را به حکمت و بیان اولیاى آن ارض را تکبیر برسانید از حق می‌طلبیم کلّ را تأیید فرماید بر تبلیغ امر و عمل به آنچه در کتاب نازل شده انّه هو الفضّال الکریم. البهاء من لدنّا علیک و على الّذین ما نقضوا عهد الله ربّ العالمین منتسبین طرّاً را از قبل مظلوم تکبیر برسان و به عنایت حق بشارت ده انّه هو الغفور الرّحیم و هو المشفق الکریم.

ص ١٨\*\*\*

**صحیفة الله المهیمن القیّوم**

**هو الله تعالى شأنه الحکمة و البیان**

یا جوان روحانى علیک بهاء الله الابدى نامه شما در ساحت عزّ احدیه به شرف اصغاء مولى البریّه فائز طوبى لک بما نبذت العالم مقبلاً الى السّجن الاعظم الى ان حضرت امام وجه مالک القدم و سمعت ما خلقت الاشیاء لاصغائه قصدت و دخلت و رأیت ما بشّرت به کتب الله المهیمن القیّوم لا تحزن من شیء توکّل على الله ربّ ما کان و ما یکون قل لک الحمد یا مولى الاسماء و فاطر السّماء بما ایّدتنى على الحضور امام وجهک و القیام لدى باب فضلک اسئلک بآیات عظمتک و رایات اقتدارک فى بلادک و برحمتک الّتى سبقت الوجود و قدرتک الّتى احاطت الموجود بان تجعلنى قائماً ثابتاً راسخاً على امرک و ناطقاً بذکرک و ثنائک و متوجّهاً فى کلّ الاحوال الى انوار وجهک و هادیاً عبادک الى صراطک اى ربّ انت الّذى احاط فضلک و اظهرت ما کان مکنوناً فى علمک اسئلک باسمک الاعظم و نبأک العظیم بان تؤیّدنى على ما تحبّ و ترضى ثمّ اجعلنى راضیاً شاکراً انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت العزیز الودود یا جوان روحانى از نامه شما عرف یأس استشمام شد لا تیأس مع روح الله و

ص ١٩\*\*\*

و لا تقنط من رحمة ربّک و لا تحزن فى ایّامه انّا احضرناک و بشّرناک و القیناک و علّمناک و عرّفناک لتبشّر العباد بظهور الحقّ و سلطانه و عظمته و اقتداره ایّاک ان یمنعک شیء عمّا امرت به فى کتاب الله ربّ العالمین کن متمسّکاً بالکتاب و ما نزّل فیه من سماء مشیّة ربّک المقتدر القدیر عالم بیان به عالم شیعه تبدیل شد بعینه و بظاهره و باسمائه و بصفاته و باوهامه و ظنونه بل اهلش ابعد و اخسر و اجهل مشاهده می‌شوند حزب الله را در هر مدینه و دیار ملاقات نمودى از قبل مظلوم سلام برسان و به انوار نیّر افق سماء عنایت مقصود عالم بشارت ده اهل دُرُخش را از قبل مظلوم تکبیر برسان بگو یا اولیائى هناک اسمعوا نداء الله الملک الحقّ المبین انّه ارتفع فى هذا المقام الاعلى و الذّروة العلیا و الغایة القصوى طوبى لمن سمع و اجاب و ویل للغافلین قد کنتم تحت لحاظ رحمة ربّکم اشکروا الله بهذا الفضل العظیم ایّاکم ان یشغلکم شیء من الاشیاء عن فاطر السّماء او یمنعکم المال و الآمال عن المآل فى هذا الیوم الّذى فیه استوى هیکل الظّهور على عرش البیان و ینطق بما یقرّب العباد الى الله ربّ العالمین انتم فى الوطن و مولى العالم کان اسیراً بین ایدى الغافلین الى ان حبسوه فى هذا المقام الّذى یطوفه الملأ الاعلى و اهل الجنّة العلیا طوبى لمن سمع النّداء و اقبل بقلبه الى الافق الاعلى المقرّ الّذى فیه سجن المظلوم بما اکتسب ایدى المعتدین یا حزب الله قوموا

ص ٢٠\*\*\*

على نصرة الامر بالحکمة و البیان و بالاعمال و الاخلاق انّه یؤیّد من یشاء فضلاً من عنده و هو الآمر العلیم تالله قد ماج بحر العرفان فى الامکان خذوا منه کأساً باسمى ثمّ اشربوا منها بذکرى العزیز البدیع ایّاکم ان تمنعکم الدّنیا عن مولى الورى ام الالوان عن ربّکم الرّحمن دعوا ما سواه مقبلین الیه امراً من عنده و هو العلیم الحکیم قد اشرق النّور من افق الظّهور و القوم فى وهم مبین قد تضوّع عرف الآیات و ظهرت البیّنات طوبى لمقبل وجد و فاز و ویل للمعرضین. به لغت نوراء نداى مظلوم را بشنوید بر نصرت امر قیام نمائید و نصرت حقیقى تبلیغ امر الهى بوده و هست امروز کوثر باقى در بیان اهل بهاء مستور باید به عنایت حق و فضلش مبذول دارند تا اهل قبور از نفحات ظهور مهتزّ گردند و قیام کنند امروز روزى است که ذکرش در زبر و کتب الهى از قبل و بعد بوده باید اهل حق جهد نمایند تا به نور توحید حقیقى فائز شوند و منوّر گردند و همچنین لوجه الله عباد را حفظ نمایند که مبادا به مثابهء حزب شیعه به اوهام مبتلا شوند و در یوم قیام از انوار بیان مولى الانام محروم مانند در قرون و اعصار بما عندهم افتخار می‌نمودند و در یوم جزا به مثابهء نمرود بل اشقى و اشرّ مشاهده گشتند امروز اشجار ندا می‌نماید و هم چنین اثمار و اوراق و حصاة و نواة و جمیع اشیاء ولکن آذان واعیه موجود نه متوکّلاً على الله به احیاى اموات مشغول گردید که شاید زنده شوند و به حیات

ص ٢١\*\*\*

باقیه فائز گردند و از ظنون و اوهام قبل مقدّس شده به انوار نیّر یقین منوّر شوند یا اولیائى هناک لازال مذکور بوده و هستید قدر و مقام کلمات الهى را بدانید از حق می‌طلبیم شما را تأیید فرماید بر تدارک آنچه فوت شده و مقدّر نماید آنچه را که باقى و دائم است عنقریب آنچه مشهود مفقود فنا کل را اخذ نماید ولکن آنچه از قلم اعلى جارى و نازل باقى بوده و هست طوبى للفائزین انّا نحبّکم و نکبّر علیکم و نبشّرکم باقبالى و عنایتى و رحمتى الّتى سبقت من فى السّموات و الارضین. شما از اهل درخش‌اید باید اشراقات نیّر آفاق از شما ظاهر و هویدا گردد طوبى لکم و نعیماً لکنّ من لدى الله مقصود العارفین و محبوب المقرّبین.

**یا قلمى الاعلى اهل بیرجند را ذکر نما** تا نفحات ذکر ایشان را به افق اعلى هدایت نماید اولیاى آن ارض لدى المظلوم مذکور بوده و هستند آنچه بر دوستان الهى وارد شده کلّ در صحیفهء حمرا از قلم اعلى مذکور و مسطور در قدرت و عظمت مخلوقات تفکّر نمائید خاک که در ظاهر از جمیع اشیاء احقر و پست‌تر مشاهده می‌شود او را مخزن ثروت و مطلع نعمت و مشرق رحمت و مصدر جود و کرم فرموده اگر عباد ارض به آنچه از قلم اعلى نازل توجّه می‌نمودند کلّ به ملکوت غنا وارد و به نعمت کبرى فائز می‌گشتند ولکن کفران

ص ٢٢\*\*\*

نعمت و عدم توجّه به افق رحمت از علماى عصر بوده ایشانند نفوسی که از قبل در ذکر ایشان از قلم رحمن نازل بدّلوا نعمة الله کفراً و احلّوا قومهم دار البوار حمد کنید مقصود عالم را که شما را مؤیّد فرمود بر اقبال و عرفان و خضوع و خشوع در ایّامى که از نار ضغینه و بغضاء فرائص عالم مرتعد بود و افئدهء قوم مضطرب آنچه بر اولیا وارد شده کنزى است مخزون عند الله و امانتى است محفوظ طوبى از براى نفوسى که در سبیل الهى حمل شداید نمودند زود است مقامات هریک به مثابهء آفتاب ظاهر و هویدا گردد ید عدل قوى بوده و هست یا اولیائى به اعمال و اخلاق طیّبه تمسّک نمائید مقصّرین را عفو کنید و در حق مذنبین دعا نمائید از حق بطلبید غافلین را آگاه فرماید شمائید مطالع عزّت و شفقت و رحمت چه که آثار و صفات حق جلّ جلاله از موقنین و انفس مطمئنه راضیه ظاهر می‌گردد طوبى از براى نفسی که بر فراش وارد شود و قلبش مطهّر باشد از ضغینه و بغضا و شبهات و اشارات و کدورات عالم از حق بطلبید عباد خود را به طراز دانائى مزیّن فرماید این مظلوم در ارض طا با اخوى امیر آن بلاد محبّت داشته از حق تعالى شأنه مسئلت نمائید سرکار امیر را تأیید فرماید و على ما یحبّ و یرضى موفق دارد آنچه از قلم مظلوم جارى لله بوده و هست بلایاى متوالیه و رزایاى متواتره را لاَجل اعلاء کلمه و اصلاح عالم و اتّفاق امم قبول نمودیم هر منصفى شاهد و هر خبیرى گواه یا اولیائى هناک

ص ٢٣\*\*\*

حمد کنید مقصود عالمیان را که در ایّامش به آثار قلمش فائز گشتید و نازل شد از براى شما آنچه که از افق سماء فضل غروب ننماید و هیچ حجابى او را ستر نکند و هیچ سحابى مانع نشود لعمر الله اگر به ثمرهء آثار قلم آگاه گردید کلّ به اجنحه ایقان و اطمینان به جذب و انجذاب در هواء محبّت محبوب عالمیان طیران نمائید از حق می‌طلبیم حزب خود را از عنایات مکنونه و مشهوده منع نفرماید اوست قادر و توانا لا اله الّا هو العلیّ الاعلى. یا قلم القدم و مبشّر العالم ولّ وجهک شطر احبّائک فى سرچاه ثمّ اذکرهم بذکر تشتعل به القلوب و تطیر به الارواح انّ الذّکر هو نور تستضیئ به القلوب و نار تشتعل به افئدة الابرار طوبى لمن تنّور بهذا النّور و استضاء بانوار هذا الاشراق و لمن اشتعل بهذه النّار فى ایّام ربّه مالک المبدء و المآب طوبى لکم و نعیماً لکم یشهد قلمى الاعلى بتوجّهکم و اقبالکم فى یوم فیه اعرض عن الوجه کلّ مشرک مرتاب الّذین اتّبعوا اهوائهم و ارتکبوا ما ناح به سکان الفردوس و اصحاب هذا المقام یا اولیائى قد فتح باب الکرم على وجه العالم ایّاکم ان تمنعکم حجبات الامم عن الاسم الاعظم ضعوا ما عند القوم مقبلین بالقلوب الى الله ربّ الارباب اذا فزتم بنفحات الوحى و ما نزّل من قلم عنایة ربّکم الرّحمن قولوا لک الحمد یا الهنا و مقصودنا بما ایّدتنا على الاقبال الى افقک و التمسّک بحبلک و التشبّث بذیلک نسئلک بسماء فضلک

ص ٢٤\*\*\*

و شمس عنایتک و بحر جودک بان تقدّر لنا ما یقرّبنا الیک فى اللّیالی و الایّام ثمّ اکتب لنا خیر الآخرة و الاولى و ما قدّرته للمقرّبین من عبادک الّذین اخذوا کأس الرّضاء من ایادى العطاء و شربوا باسمک الغفور الرّحیم کذلک نطق لسان العظمة فى اللّیل العاشر من شهر الصیام فضلاً على الانام طوبى لمن سمع و قال لک الحمد یا مظلوم الآفاق و لک الثّناء یا مقصود العارفین و نذکر فى هذا المقام من اقبل الى افقى و فاز بایّامى و طار فى هوائى و نطق بثنائى و هاجر مقبلاً الى وجهى الى ان قام لدى باب عظمتى و حضر امام عرشى و سمع ندائى الاحلى و شهد افقى الاعلى الّذى زیّنّا الارض بظاهره و باطنها بجسده نسئل الله تعالى ان ینزّل على رمسه امطار رحمته و ظهورات فضله انّه هو المقتدر على ما تشاء و هو السّامع المجیب لله الحمد در اوّل ایّام به حق اقبال نمود بلایاى وارده او را از شطر احدیه منع ننمود وارد شد و در سنین معدودات در ظلّ ساکن و حول مقام طائف و بعد از انقضاء مدت و ظهور اجل قصد افق اعلى نمود عنایت حق اخذش کرد قد غفره الله فضلاً من عنده و رحمةً من لدنه انّه هو الغفور الکریم.

**در این حین لحاظ عنایت مظلوم به جذبا توجّه نمود** یا اهل جذبا نداى مظلوم را بشنوید و بما ینبغى لایّام الله تمسّک نمائید کلمه‌اى که در این ظهور اعظم انسان را

ص ٢٥\*\*\*

نجات بخشد و مطمئن نماید این است در سماء و انجمش ملاحظه نمائید و همچنین در سدره و اثمارش و ظهور و بروز و آثارش. این کلمه از سید کلمات لدى الله مذکور و محسوب در امر این ظهور اعظم و قیامش اَمام امم تفکّر نمائید شاید نور بیان رحمن شما را منوّر نماید و نار محبّتش مشتعل گرداند بر نصرت امر الهى قیام نمائید نفوس افسرده را به نار سدره مشتعل کنید و مردگان را از کأس بیان رحمن زنده نمائید ایّام را غنیمت دانید و بما ینبغى لکم تمسّک جوئید این مظلوم در لیالى و ایّام اولیاى حق را ذکر نموده و بما یقرّبهم الیه دعوت فرموده صراط واضح میزان ظاهر آیات نازل بیّنات باهر مکلّم طور امام وجوه ناطق ولکن نعمت‌هاى الهى را انکار نمودند و به اوهام خود مشغول بوده و هستند نفوسی که خود را رؤوس می‌دانستند و بر منابر به اسم حق ذاکر و ناطق به اندک امتحانى کلّ معرض بل مشرک مشاهده گشتند و کاش به آنچه ذکر شد اکتفا می‌رفت اولیا خود آگاهند بر اعمال علماى شیعه و توابع ایشان یا اولیائى هناک نداى مظلوم را بشنوید و از ما عند القوم بما عند الله توجّه کنید عنقریب نار ضغینه و بغضاى قلوب مشرکین خاموش شود و به فنا راجع گردد از حق بطلبید شما را تأیید فرماید بر آنچه ذکرش به دوام ملک و ملکوت باقى و دائم است نسئل الله ان یظهر منکم ما یقرّب الکلّ الى الله ربّکم الرّحمن. **الهى الهى** زیّن عبادک بطراز العرفان و قدّر لهم ما یقرّبهم الى افقک اى ربّ تریهم مقبلین

ص ٢٦\*\*\*

الیک و متمسّکین بحبل عنایتک اسئلک بملکوت بیانک و سلطنتک و اقتدارک ان تقدّر لاولیائک ما قدّرته للّذین طاروا فى هواء حبّک و أنفقوا ارواحهم فى سبیلک انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت القویّ القدیر و بالاجابة جدیر.

**انّا نحبّ ان نذکر فاران** و الّذین زیّنوا انفسکم بطراز العرفان و فازوا بالرّحیق المختوم من ید عطاء ربّهم المهیمن القیّوم لیقرّبهم الذّکر الى مقامى المحمود یا اهل فاران اسمعوا ندائى الاحلى و صریر قلمى الاعلى انّه لا اله الّا انا العزیز المحبوب قد جئت لنجاة العالم و تهذیب الامم طوبى لمن وجد عرف الظّهور و آمن بالله الفرد العزیز الودود ایّاکم ان یمنعکم اصحاب الضّلال عن الغنیّ المتعال ضعوا ما عندهم مقبلین الى الله الفرد الواحد المهیمن على ما کان و ما یکون هذا یوم فیه فاز کلّ مقبل اقبل الى الافق الاعلى و شهد بما شهد الله انّه لا اله الّا هو مالک الغیب و الشّهود یا اهل فاران خذوا ما نزّل لکم من سماء مشیّة ربّکم مالک الوجود انّا ذکرناکم من قبل و من بعد طوبى لقوم یعرفون کم من قویّ منع عن بحر الحیوان و کم من ضعیف اقبل و شرب منه باسمى العزیز المحبوب قد ارتفع النّفاق فى الآفاق هذا ما اخبرناکم به من قبل یشهد بذلک من عنده کتاب مسطور کذلک

ص ٢٧\*\*\*

انارت وجنة العرفان و اشرق نیّر البرهان من افق سماء لوح ربّکم الحقّ علّام الغیوب. به لسان پارسى بشنوید در سبیل الهى وارد شد بر شما آنچه که جز حق آگاه نبوده و نیست مقامات خود را حفظ نمائید در حصن متین که به ارادهء حق از عدم به وجود آمده وارد شوید هر نفسى وارد شود از سهام بغى و فحشاء محفوظ ماند یک عمل خالص در این یوم افضل است از اعمال قرون و اعصار بشنوید نصح الهى را تمسّک بنمائید به آنچه که سبب ذکر ابدى و علت نعمت سرمدى است اگر آذان از کوثر بیان رحمن مقدّس گردد از جمیع اشیاء کلمهء مبارکه اتى الحقّ استماع نماید امروز مکنون ظاهر و مخزون باهر و غیب و شهود در یک هیکل مجتمع طوبى از براى نفسى که خود را محروم ننمود از ید عطا کوثر بقا اخذ نمود و آشامید قسم به آفتاب بیان که از افق سجن مشرق و لائح است هر نفسى به یک قطرهء آن فائز شود خود را فوق احزاب عالم مشاهده نماید به سمع طاهر بشنوید و به بصر مقدّس ببینید در لیالى و ایّام قلم اعلى به ذکر اولیاء مشغول هیچ منصفى آثار این ظهور اعظم را انکار ننماید و گواهى دهد بر اینکه نور ظاهر آفتاب مشرق امر لائح حجّت کامل برهان ساطع آیات محیط بیّنات مشهود. از حق بطلبید شما را مؤیّد فرماید بر خدمت امرش و خدمت اعظم و اکبر تبلیغ امر اوست باید مبلّغین به حکمت و بیان به این امر

ص ٢٨\*\*\*

خطیر مشغول گردند و شرایط مبلّغین تقدیس و تنزیه است و هم چنین توکّل و انقطاع طوبى لمن تزیّن بطراز الانقطاع فى تبلیغ امر الله مالک الابداع طوبى از براى عبادى که خالصاً لوجه الله قصد بلاد نمایند لاَجل تبلیغ و انتشار آثار لعمر الله ارض به قدوم آن نفوس افتخار نماید امروز خادم امر الهى و مبلّغ آیاتش از اعلى الخلق در کتاب مذکور یا حزب الله به حکمت و بیان بر نصرت امر رحمن قیام نمائید این کلمهء مبارکه در اکثرى از الواح نازل که شاید عباد غافل بشنوند و به او تمسّک نمایند انّه هو المبیّن العلیم لا اله الّا هو المشفق الکریم .

**انّا نذکر اولیائى فى فروغ** و نبشّرهم بآیاتى و رحمتى الّتى احاطت الغیب و الشّهود یا اولیائى هناک اسمعوا نداء المظلوم انّه یدعوکم الى المقام المحمود یا حزب الله طوبى لکم و نعیماً لکم انتم الّذین اقبلتم الى الافق الاعلى اذ اعرض عنه کلّ غافل محجوب قد فزتم بآثار قلم مولى الورى و سمعتم نداء الله الملک المهیمن القیّوم انّا ذکرناکم من قبل بآیات بها نطقت الاشیاء الملک لله العزیز الودود انّا نوصیکم بالاتحاد و بما یقرّبکم الى الله مالک الوجود سبّحوا باسم ربّکم و ذکّروا العباد بآیاته و بشّروهم بفضله کذلک یأمرکم من عنده لوح محفوظ انّا انزلنا

ص ٢٩\*\*\*

فى کلّ سنة لمن صعد الى الله ما نجذب به القلوب نشهد انّه فاز بایّامى و اقبل الى صراطی و اعترف بما نزّل من قلمی و ما توقّف فی امری المبرم المحتوم قد سمع و اجاب و سرع بقلبه الى الله مالک هذا الیوم المبروک انّا نوصیکم کما وصّینا اولیائى من قبل بالاعمال و الاخلاق یشهد بذلک من عنده کتاب مسطور اذا اجتذبکم حلاوة بیانى و اخذکم رحیق عرفانى ینبغى لکلّ واحد منکم ان یقوم و یقول مقبلاً الى شطرى و مشرق ظهورى **الهى الهى** لک الحمد لعنایاتک الکبرى و عطایاک یا مولى الورى اشهد بوحدانیّتک و فردانیّتک و بانّک انت الله لا اله الّا انت لم‌تزل کنت مهیمناً على الکائنات و مقتدراً على الممکنات اسئلک باستواء هیکلک على العرش الاعظم و بانوار وجهک یا مولى العالم و بلئالى بحر علمک و اسرار کتابک بان تنزّل علیّ من سماء رحمتک ما یقرّبنى الیک و یجعلنى راضیاً بما قدّرته لى من قلمک الاعلى اى ربّ ترانى راجیاً فضلک و ناظراً الى افق الاعلى اذ اعرض عنه کبراء الارض و اشرافها یشهد بذلک لوح الله العزیز المحبوب. یا قلم الاعلى ولّ وجهک شطر الّذین اقبلوا الى الله المهیمن القیّوم و اخذوا کأس البقاء من ید عطاء ربّهم العزیز الودود و شربوا منها مرّة باسمى و اخرى بذکرى العزیز المحبوب قل یا اهل

ص ٣٠\*\*\*

القریة یذکرکم مشرق الوحى بآیات لا تعادلها الکنوز یا ارض القریة طوبى لک بما ارتفع فیک ذکر الله ربّ ما کان و ما یکون و سکن فیک عباد مکرمون الّذین اقبلوا الى الافق الاعلى و وصفهم الله فى التّوراة و الانجیل و الزّبور و فى الفرقان الّذى انزله الرّحمن على محمّد رسول الله بقوله لا یسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون اسمعوا نداء المظلوم انّه نزّل لکم من قبل ما فتحت به ابواب الفضل و العطاء على من فى ناسوت الانشاء و جرى فرات الرّحمة بین البریّة یشهد بذلک من استوى على سریر البیان فى مقامه المحمود انّا نذکر محمّداً قبل على الّذى صعد الى الله ربّ الغیب و الشّهود انّه فى الرّفیق الاعلى یشهد و یرى یشهد بذلک اللّوح المحفوظ به ماج بحر الغفران و هاج عرف عنایة الرّحمن فضلاً من لدنه و هو الفضّال المشفق العزیز المشهود انّا غفرناه بعد ما طهّرناه من فرات الرّحمة و انا المقتدر على ما اشاء بقولى کن فیکون یا حزب الله هناک اسمعوا نداء المظلوم ثمّ انصروه بالحکمة و البیان کذلک امرتم من قبل و فى هذا اللّوح المسطور طوبى لکم بما وجدتم عرف قمیصى و اقبلتم بوجوه نوراء الى افقى و اجبتم اذا ارتفع ندائى و ذکرتمونى فى العشیّ و الاشراق و فى الاصیل و البکور. **یا ورقة الفردوس** انّ الفردوس الاعلى قد اقبل الیک و ذکرک بما لا ینقطع عرفه بدوام

ص ٣١\*\*\*

الملک و الملکوت انّا نزلنا لک من قبل و من بعد ما انجذبت به الافئدة و القلوب کذلک اظهر بحر العرفان امواجه و طلعة الرّحمن ما ینبغى لهذا الیوم الموعود یا امائى هناک اسمعن ندائى انّا وصّیناکنّ من قبل و نوصیکنّ فى هذا المقام المرفوع بما ینبغى لایّام الله و هذا الامر المحتوم طوبى لکنّ بما اقبلتنّ الى الافق الاعلى اذ اعرض عنه کلّ جاهل مردود و کلّ عالم مغرور کذلک تحرّک القلم الاعلى اذ کان المظلوم یمشى فی هذا المقام الّذى فیه ینادى المناد الملک لله المهیمن القیّوم و نذکر فی هذا الحین احبّاء الله ربّ العالمین.

**یا حزب الله فى الباء و الشّین اسمعوا نداء الله الملک الحقّ العدل المبین** انّه ینادیکم من الافق الاعلى و یذکرکم بما لا یعادله شیء من الاشیاء و یذکرکم بآیاته و یبشّرکم برحمته الّتى سبقت کلّ صغیر و کبیر طوبى لکم انتم الّذین فزتم بالاقبال فى اوّل الایّام اذ استوى الغنىّ المتعال على عرشه العظیم ما منعتکم شئونات الدّنیا و لا شبهات اهل البغى و الفحشاء قد اقبلتم و سمعتم و قلتم لبّیک یا مولى الاسماء و لبّیک یا فاطر السّماء و لبّیک یا من فى قبضتک زمام من فى السّموات و الارضین انتم الّذى فزتم بذکر قلمى الاعلى و فضله الّذى احاطکم انّه هو الفضّال الکریم قد خرقتم الاحجاب باسم ربّکم العزیز الوهّاب و اقبلتم اذ اعرض کلّ عالم بعید و کلّ

ص ٣٢\*\*\*

عارف مریب انتم حروفات کتاب الله یشهد بذلک من اتى من سماء البرهان ببیان مبین انّا نوصیکم و الّذین آمنوا بالاستقامة الکبرى فی هذا النّبأ العظیم قد انتشر الجراد فى الاشطار هذا ما اخبرناکم به من قبل اذ کان الامر مرتفعاً فى الزّوراء و فى ارض السّرّ و فى هذا المقام الکریم المقام الّذى ارتفع فیه نداء المظلوم بما اکتسبت ایدى الظّالمین فلمّا اتى المیقات اخذنا الظّالمین بقهرى من عندنا ثمّ الّذین حولهم انّ ربّکم المختار هو المقتدر القدیر لا یمنعه امر و لا تخوّفه الجنود و لا صفوف الملوک و السّلاطین قد قام على الامر بقیام ارتعدت به فرائص المشرکین کذلک ذکرناکم فضلاً من لدنّا طوبى لمن سمع و ویل للغافلین. البهاء المشرق من افق سماء ملکوتى علیکم یا حزب الله و اولیائه و على الّذین ما منعتهم الضوضاء عن الله ربّ العالمین.

**انا نرید ان نذکر اولیائى فى سرایان** الّذین آمنوا بالرّحمن اذ اتى من سماء المشیّة برایات الآیات طوبى لکم بما اقبلتم و سمعتم نداء الله فالق الاصباح و فزتم بما نزّل فى کتب القبل من لدى الله مالک الادیان سمعتم النّداء و اجبتم مولى الاسماء و فاطر السّماء کذلک شهد من اتى بالحجّة و البرهان افرحوا بما ذکرکم المظلوم فى السّجن الاعظم

ص ٣٣\*\*\*

اذ کان بین ایدى الاشرار الّذین انکروا حجّة الّتى احاطت الآفاق نبذوا الٰههم متمسّکین باهوائهم الا انّهم من اهل الضّلال فى کتاب الله ربّ الارباب یا محمّد طاهر قد حضر اسمک لدى المظلوم و انزل لک ما لا تعادله خزائن الامکان قد فزت بآثار قلم عنایة ربّک و بانوار بیانه اذ کان فی هذا المقام الاعلى انّه هو المقتدر العزیز الوهّاب اذکر احبّائى من قبلى الّذین شربوا رحیق الوحى من ایادى عطاء ربّهم مالک الرّقاب قل هذا یوم البیان و هذا یوم الذّکر و الثّناء و هذا یوم بشّرت به کتب الله مالک الانام قل ایّاکم ان تمنعکم سطوة العالم عن مالک القدم او تضعفکم قوّة الّذین کفروا بالله فى المبدء و المآب اذا اخذک سکر بیانى و قرّبک ذکرى و عنایتى قل **الهى الهى** لک الحمد بما ذکرتنى فى افقک الاعلى و اقبلت الیّ اذ کنت بین ایدى الاعداء اسئلک بسراج امرک الّذى حفظته من قاصفات الظّلم و الاعتساف بان تؤیّدنى فى کلّ الاحوال و اجعلنى متشبّثاً متمسّکا متوجّهاً الى انوار وجهک یا من فى قبضتک زمام من فى الارضین و السّموات یا محمّد على هل تعرف من یذکرک یذکرک مولى العالم فى السّجن الاعظم اشکر ربّک و قل لک الثّناء یا مولى الاسماء بما اقبلت الى عبدک و ذکرته بما لا ینقطع عرفه فى القرون و الاعصار اسئلک ان لا تخیّبنى عمّا عندک و قدّر لى ما یقرّبنى الیک یا ربّى الغنیّ

ص ٣٤\*\*\*

المتعال یا یراعتى اسمعى ندائى انّا اردنا ان نذکر اولیاء الرّحمن و احبّائه فى الکاف و الشّین لیفرحوا بعنایة ربّهم فى المآب انّا ذکرناکم من قبل مرّة بعد مرّة و هذه کرّة اخرى فضلاً من عندى و انا العزیز الفضّال لا یعزب عن علم ربّک من شیء و هو العزیز العلّام یا محمّد قد ذکر اسمک فى هذا الحین انزلنا لک ما عجزت عن ذکره الاقلام اذکر ما انزلناه لک من قبل ثمّ اشکر ربّک مرسل الاریاح کذلک نطقت حمامة الامر على اعلى الاغصان کبّر من قبلى على اولیائى و ذکّرهم بما نزّل لهم من سماء مشیتى کذلک امرناک من قبل و فى هذا الحین الّذى ینطق جمال القدم امام وجوه الانام.

**انّا اردنا ان نذکر فى هذا الحین اولیائى و احبّائى فى الباء و الدّال** و نذکرهم بما نزّل من قبل و من بعد و نبشّرهم بالعنایة الّتى احاطت الاقطار انتم الّذین فزتم بندائى و سمعتم ما نزّل من سماء مشیتى یشهد بذلک من عنده امّ البیان انّا امسکنا القلم فى برهة من الزّمان حکمة من عندنا و رحمة من لدنّا و انا المقتدر المختار انّه یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید لیس لاحد ان یعترض علیه یشهد بذلک لسان العظمة فى مقام جعله الله من اعلى المقام لا تحزنوا من شیء انصروا ربّکم بالحکمة و البیان و ما نزّل فى الکتب و الصّحف و الالواح قد ذکرنا کلّ واحد

ص ٣٥\*\*\*

منکم فى الصّحیفة الحمراء من قلمى الاعلى افرحوا بهذا الفضل الّذى اذ ظهر سجدت له الانوار انّا نبشّرکم بعنایتى و رحمتى مرّة اخرى انّ ربّکم هو المشفق العزیز الغفّار طوبى لکم بما آمنتم فى یوم فیه کفر کلّ جاهل مرتاب و اذا سمعتم ندائى الّذى ارتفع فى لوحى و فزتم بنفحات آیاتى ولّوا وجوهکم الى افقى و قولوا لک البهاء یا مولى الاسماء و لک الثّناء یا فاطر السّماء نشهد بقوّتک و اقتدارک و عظمتک و اختیارک و بتوحید ذاتک عن الاشباه و تقدیس ظهورک عن الامثال اسئلک باسرار علمک و انوار وجهک و قدرتک المکنونة فى کنائز عصمتک و اسمک الّذى به سخّرت مدنک و دیارک بان تجعلنا من الّذین ما خوّفتهم سطوة کلّ ظالم جبّار و ما اضعفتهم شئونات الفجّار و قدرة کلّ مشرک کفّار اى ربّ قد نزّلنا ما ینفعنا فى کلّ عالم من عوالمک و یحفظنا من نعاق کلّ ناعق و ضوضاء الّذین انکروا حقّک و نقضوا میثاقک و جادلوا بآیاتک اذ جئت من افق البقاء بالحجّة و البرهان البهاء من لدنّا علیکم یا اولیائى و على امائى اللّائى آمنّ بالله مسخّر الاریاح.

**یا ملأ العشّاق فى عشق آباد** ینطق نیّر الآفاق فى یوم المیثاق و یذکرکم بما یقرّبکم الى الله مجرى الانهار قد فزتم بایّام الله و عرفان مشرق آیاته و مطلع ظهوراته

ص ٣٦\*\*\*

و مخزن علمه و مصدر الاوامر و الاحکام نسئل الله ان یؤیّدکم و یوفّقکم انّه هو المقتدر الامّار طوبى لمن شرب رحیق البقاء من ایادى عطاء ربّه العزیز الغفّار ایّاکم ان یحزنکم شیء من الاشیاء ضعوا العالم تحت القدم مقبلین الى الله منوّر الاشطار کذلک ارتفع حفیف سدرة المنتهى و صریر القلم الاعلى طوبى لمن سمع و ویل لکلّ غافل مکّار.

**یا ارض الخضراء** اسمعى نداء مالک الاسماء انّه یذکرک بما لا یعادله شیء من الاشیاء اشکرى ربّک بهذا الفضل العظیم یا اولیائى اسمعوا نداء المظلوم الّذى قبل البلاء لارتفاع امر الله ربّ العالمین قد حبس فى الطّاء و نفى منها الى الزّوراء و منها الى المدینة الکبیرة و منها الى ارض السرّ و منها الى عکّاء المقام الّذى یطوفه الملأ الاعلى و سکّان الجنّة العلیا ثمّ الّذین ما منعتهم جنود العالم عن التوجّه الى صراط الله المستقیم انّ الصّراط ینطق و یدع الکل الى الفرد الخبیر یا اولیائى هناک قد کنتم تحت لحاظ عنایة ربّکم المشفق الکریم انّه نریکم و یسمع ما تنطق به السنتکم انّه هو السّمیع البصیر انّا نوصیکم بالاتّحاد انّ به تستضیئ الآفاق انّه هو النّاصح العلیم الحکیم خذوا کتاب الله بقوّة من عنده ثمّ اعملوا بما امرتم به من لدن عزیز عظیم یا کاظم انّا ذکرناک فى الواح شتّى و انزلنا لک ما یدع العباد الى الله العزیز الحمید کن ناطقاً بذکرى و قائماً على خدمة

ص ٣٧\*\*\*

امرى هذا ما ینبغى لک فى هذا الیوم العزیز البدیع قد جاء الامر المبرم من لدى الله مالک القدم انّه امرک و الّذین آمنوا بالاتّحاد و الاتّفاق انّه هو الآمر الحکیم لا تحزن من شیء انّه معک و الّذین آمنوا بهذا النّبأ العظیم کبرّ من قبلى على وجوه اولیائى ثمّ اقرء لهم ما نزّل من ملکوتى لتجذبهم آیات ربّک و تقرّبهم الى مقام تنطق فیه الاشیاء الملک لله مالک یوم الدّین یا حزب الله افرحوا بندائى و ذکرى و توجّهى الیکم فى هذا المقام البعید اقرؤا آیات الله بالرّوح و الرّیحان ثمّ انصروا ربّکم بالاعمال و الاخلاق هذا ما امرتم به من لدن مقتدر قدیر البهاء المشرق من افق سماء عنایتى علیکم و على کلّ ثابت مستقیم.

**یا قلمى الاعلى انّا اردنا ان نختم القول بذکر المیم و الشّین** و نذکر اولیائى هناک الّذین اقبلوا بوجوهٍ نوراء و شربوا رحیق الایقان من ایادى العطاء الا انّهم من الفائزین یا حزب الله اسمعوا ندائى انّه اتى بالحقّ لنجاة الخلق ولکنّ القوم فى حجاب مبین یسمعون الطّنین و لا یسمعون نداء الله الملک الحقّ المبین یشربون الصّدید معرضین عن فرات الرّحمة کذلک سوّلت لهم انفسهم الا انّهم من الهائمین تمسّکوا بالاوهام معرضین عمّا اشرق و لاح من افق الیقین یا اولیائى

ص ٣٨\*\*\*

انّا ذکرناکم من قبل مرّة بعد مرّة بما یشهد بفضلى و عنایتى و رحمتى الّتى سبقت من فى السّموات و الارضین انتم الّذین فزتم بآثار قلمى الاعلى و اصغاء ندائى الاعلى یشهد بذلک من عنده کتاب مبین اذکروا ربّکم بالحکمة و البیان طوبى لمن سمع ما امر به من لدى الله الآمر القدیم نسئل الله ان یؤیّدکم على نصرة امره بالحکمة و البیان و یقدّر لکم ما تقرّ به عیون المقرّبین کذلک هاج عرف البیان فى الامکان اذ استوى الرّحمن على عرشه العظیم قد انتهت الاذکار بذکرکم و الاوراق بثنائکم اشکروا ربّکم الفضّال الغفور الرّحیم کذلک غرّدت حمامة العرش امراً من لدى الله العزیز الجمیل. البهاء المشرق من افق سجنى علیکم و على الّذین ما منعهم ذکر من الاذکار و لا امر من الامور و لا سطوة القوم و جنودهم و لا سیوف العباد و شئونهم قاموا و قالوا قد اتى البیّنات برایات الآیات انّه هو الموعود فى کتب الله العلیم الخبیر.

**یا قلم الاعلى قد رجع البیان من لدى الرّحمن مرّة اخرى فى ذکر اهل البهاء فى التاء و الفاء** و دیار اخرى و هو العزیز الفضّال نذکر الالف و الحاء لیفرح و یکون من الشّاکرین فى العشیّ و الاشراق یا احمد نشهد انّک فزت بآیاتى و سمعت ندائى و اقبلت الى افقى اذ کان القوم فى غفلة و ضلال طوبى لک و لمن ذکرک بما انزله الرّحمن فى الالواح و طوبى لمقبل ما منعه

ص ٣٩\*\*\*

سطوة العباد عن الله ربّ الارباب و نذکر محمّداً قبل على و نبشّره بعنایتى و فضلى الّذى سبق العباد اسمع النّداء من قلم الاعلى انّه ذکرک بما قرّت به الابصار انزلنا لک لوحاً و ارسلناه الیک من قبل لتفرح و تکون فى وله و انجذاب و نذکر من سمّى بمحمّد قبل صادق الّذى اقبل الى الافق الاعلى اذ کان القوم معرضین عن الله ربّ الارباب اشکر الله بما ذکرک لسان العظمة و کان المظلوم بین ایدى الاشرار قد شربت کأس العطاء من ید ربّک مولى الورى و فزت بما کان مسطوراً فى الزّبر و الالواح نسئل الله ان یمدّک و یؤیّدک على الذّکر و الثّناء انّه هو العزیز العلّام. یا قلم اذکر من سمّى بمحمّد قبل باقر الّذى فاز بایّام الله منزل الآیات قد اقبل اذ اعرض عن الله من فى الاقطار قد اخذ الکتاب اذ نبذوا الّذین انکروا حقّ الله و برهانه و کفروا بما اتّبعوا کلّ جاهل مرتاب انّا ذکرناک من قبل و فى هذا الحین انّ ربّک هو المقتدر المختار و نذکر علیّاً قبل اکبر فى منظرى الانور یشهد له ذکر الله بدوام اسمائه و صفاته انّه هو العزیز الغفّار انّا نوصیک و الّذین آمنوا بما انزله الرّحمن فى الکتاب یا اولیائى هناک خذوا ما امرتم به من لدن مالک الادیان انّ المظلوم ذکر اولیائه اذ کان فى السّجن الاعظم یشهد بذلک من عنده امّ الکتاب اشکروا الله بما ایدکم اذ کان النّور مشرقاً من اعلى المقام. **یا قلم مالک القدم اراد ان**

ص ٤٠\*\*\*

**یذکر اولیائه فى الشّین و الهاء** لیجذبهم الذّکر الى اعلى المقام یمح الله ما یشاء و یثبت و هو المقتدر على ما یشاء امراً من عنده و هو السّمیع البصّار انّا ذکرناکم من قبل بما فاحت به نفحات الفضل و العطاء ایّاکم ان تحزنکم اعراض القوم الّذین نقضوا المیثاق طوبى لسامع سمع ندائى و لعالم تمسّک بما نزّل من سماء مشیّتى و لعین رأت الانوار انّا اخبرناکم من قبل بما کان مستوراً و عرّفناکم سواء الصّراط هذا یوم فیه ظهرت البیّنات و جرى فرات الرّحمة بین الاخیار نعیماً لمن تقرّب و شرب و ویل لکلّ غافل مکّار. البهاء المشرق من افق سماء عنایتى علیکم یا اولیائى و على الّذین ما منعهم اعراض القوم عن الله الواحد الفرد العزیز الجبّار **یا تربت** هل فیک من یحبّنى و هل تشرّف بمن یذکرنى فاصدقینى و لا تکونى من الصّامتات اسمعى ندائى من شطر سجنى انّه یذکرک و الّذین آمنوا بالله الفرد الخبیر انّا جعلنا التّراب کنائزى و خزائنى و اظهرنا منه نعمتى و مظاهر عنایتى و انا المقتدر القدیر طوبى لک بما جعلک الله مطلع آلائه و منبع نعمائه و اظهر منک ما یظهر به قدرته و عظمته و سلطانه و منک الثّروة و الغناء و ما ینتفع به العباد اشکرى ربّک بهذا الفضل العظیم نذکر فى هذا الحین احبّائى و اولیائى و نبشّرهم برحمتى الّتى سبقت من فى السّموات و الارضین کذلک اظهر افق البیان

ص ٤١\*\*\*

نوره و سدرة العرفان اثمارها طوبى لمن شهد و فاز و ویل للغافلین.

**یا ارض القاف و الواو** [قوچان] انّ المظلوم یذکرک و یذکر اولیائه فیک لتقرّ به عیون العالم و الّذین اقبلوا الى هذا الافق المنیر یا اولیائى هناک اسمعوا ندائى انّه فى السّجن یدعوکم الى الله ربّ العالمین ضعوا ما عند القوم من الاوهام و الظّنون متمسّکین بحبل الله العزیز الحمید قد ظهر ما کان مکنوناً فى ازل الآزال و اتى من کان موعوداً فى کتب الله ربّ الکرسیّ الرّفیع ایّاکم ان تمنعکم حجبات العالم او تحزنکم شبهات الامم توجّهوا بالقلوب الى الله ربّ العرش العظیم انّا نوصى اولیاء الله و اصفیائه بتقوى الله و ما یرتفع به امرنا المحکم المبین طوبى لعبد زیّن رأسه باکلیل التّقوى و هیکله بطراز الاخلاق انّه من المقرّبین فى کتاب الله مالک یوم الدّین.

**یا اولیائى فى مرو** اسمعوا نداء من یدعوکم لوجه الله و اراد ان یقرّبکم الیه طوبى لمن سمع و اجاب و ویل لکلّ معرض بعید قد ذکرکم عزیز الله مرّة بعد مرّة و ارسل اسمائکم لدى المظلوم و فاز کلّ واحد منکم بآثار قلمى الاعلى یشهد بذلک من ینطق فى کلّ شأن انّه لا اله الّا انا الذّاکر العلیم خذوا کتاب الله بقوّة من عندنا و لا تکونوا من الغافلین ایّاکم ان تمنعکم شبهات الامم و حوادث العالم او تزلّ اقدامکم من سطوة الظّالمین اشکروا الله بفضله

ص ٤٢\*\*\*

و کرمه انّه خلقکم و اظهرکم فى هذا الیوم الّذى طافه الملأ الاعلى و اهل الفردوس فى بکور و اصیل لا یعادل بذکرى ذکر العالم و لا ظهورى ظهور الاولین اسمعوا النّداء من الافق الاعلى و قولوا لبّیک یا مولى الاسماء و فاطر السّماء لک الحمد بما عرّفتنا مشرق آیاتک و مصدر امرک و مظهر احکامک نسئلک بالفردوس الاعلى و بالارواح الّتى طارت فى هواء قربک یا مولى الورى بان تؤیّدنا على الاستقامة على حبّک و القیام على خدمة امرک ثمّ قدّر لنا خیر الآخرة و الاولى لا اله الّا انت العلیم الحکیم.

**اهل خا** طرّاً به ذکر حق جلّ جلاله فائز گشتند کلّ را ذکر نمودیم و از حقّ از براى هر یک طلب نمودیم آنچه را که باقى و دائم است اولیاء باید جهد نمایند و ناس را از اوهامات حفظ کنند شاید به مثابهء حزب قبل مبتلا نگردند و همچنین کلّ را وصیت می‌نمائیم به امانت و دیانت و اعمال طیّبه و اخلاق مرضیه تا عالم به طراز اخلاق [یک کلمه جا افتاده] شود و نار بغضا که در صدور ملل مختلفه مشتعل است به کوثر محبّت اولیاء و نصایح مشفقه و مواعظ حسنه اطفا پذیرد و من على الارض یک حزب مشاهده شود این است اصل مقصود طوبى از براى نفوسی که کمر همت را محکم نمایند از براى این خدمت اعظم در جمیع احیان از محبوب امکان این مقام را طلب نمائید که شاید عباد را مؤیّد فرماید بر آنچه ذکر شد مکرّر نوشتیم یک نفر به صید ماهى مشغول حضرت

ص ٤٣\*\*\*

روح او را صیاد عالم نمود انّه هو المقتدر القدیر و بالاجابة جدیر. البهاء المشرق من افق سماء عنایتى علیکم یا اولیائى و اودّائى و احبّائى انتم الّذین فزتم بما کان مسطوراً فى کتب الله و مخزوناً فى افئدة المرسلین و الحمد لله ربّ العالمین.

درخ احبّاء الله **الاقدس الاعظم**

یا معشر الاصفیاء لم یدر البهاء من ایّ مصائبه یذکر لکم اَیذکر ما ورد علیه من الّذین ظلموا و ما ورد علیکم من حزب الشّیطان الّذى کفر ربّه الرّحمن انّا نکون جالساً فى السّجن و قعدا المرصدین اللّذان بهما منعت السّحاب و سعّرت النّیران و اذا دخل احد باب المدینة مقبلاً الى الله اخبرا رئیسها لهذا منعت الاحباب عن شطر ربّهم العزیز الوهّاب کذلک یخبرکم جمال القدم بعد الّذى اخذته الاحزان و اذکر اذ دخل نبیل قبل على و اراد ان یحضر تلقاء العرش اخذه الغافلون و اخرجوه عن المدینة بذلک ناحت الورقاء و بکت الاشیاء و اصفرّت وجوه الّذین اقبلوا الى الله العزیز المنّان فى کلّ یوم ورد علیها منهما ما ورد على احد من قبل عند ربّک علم ما یکون و ما قد کان اذا نرسل الواحاً یوسوسان فى الصّدور

ص ٤٤\*\*\*

لیأخذوا لوح الله و اثره لذا منع ماء الحیوان و غلقت ابواب اللّقاء على الّذین توجّهوا الى وجه ربّهم العزیز المستعان یشاوران فى کلّ الاحیان لسفک دمى بعد الّذى حبسنا فى السّجن بما اکتسبت ایدیهما و ایدى الّذین اعرضوا عن الحجّة و کفروا بالبرهان اذا دخلا مقرّ الحکومة قالا انّا کفرنا بالله و اذا رأیا احداً مثلهما قالا نحن من الّذین اتّبعوا بما نزّل فى البیان تشهد کلّ الذّرات على کذب هؤلاء و یلعنهم ملأ الاعلى انّ ربّک لهو العزیز العلّام انّا نذکر الله فى کلّ حین و نبلّغ رسالاته على شأن لم یمنعنا اهل الادیان انّ الّذین اعرضوا بعد الّذى اتى الله على السّحاب البیضاء بقدرة و سلطان انّهم ممّن رقم فى جبینه من القلم الاعلى هذا من اهل الخسران. یا ایّها المذکور لدى العرش اذکر ربّک بین احبّائه لیطّلعوا بما ورد علیه من اولى الطّغیان ایّاکم ان تحزنوا من شیء توکّلوا على الله ربّکم انّه ینصر من یشاء بقبیل من الملائکة انّه لهو المستعان ینبغى لکلّ من اقبل الى الله ان یظهر منه ما یرتفع به ذکر الله بین العباد الا انّهم من اهل الفردوس یشهد بذلک ربّک العزیز المتعال انّ النّاس اموات الّا من فاز بکوثر الحیوان الّذى جرى من جهة عرش الرّحمن فى کلّ الاحیان طوبى لمن نبذ ماسوائى و زیّن قلبه بطراز ذکرى و وجهه بانوار حبّی انّه فى قباب رحمتى یطوفنّ فى حوله اهل الجنان کذلک قصصنا لک ما نریه الیوم

ص ٤٥\*\*\*

و نزّلنا لک فصل الخطاب و جعلناه آیة لاولى الالباب.

درخش احبّاء الله **هو المهیمن على ما کان و ما یکون**

کتاب انزله الرّحمن لمن فى الامکان انّ الّذى اقبل الیه انّه فاز بما وعد فى الکتاب الّذى اعرض انّه خسر فى الدّنیا و الآخرة یشهد بذلک مولى الاسماء فى هذا المقام یا احبّائى نوصیکم بتقوى الله و العمل بما نزّل فى الالواح کونوا مطالع الامانة و الصدق و الوفاء و مظاهر الرّحمة و العنایة و الصفاء کذلک یأمرکم من یذکرکم فى اللّیالی و الایّام ان انصروا بارئکم بالاعمال الخالصة و الاخلاق الطیّبة لیبقى فى الارض اذکارکم و آثارکم بین الانام من شرب من کأس محبّتى لا تحزنه شئونات الخلق و لا اعمال کلّ مشرک مرتاب انّا معکم فى کلّ الاحوال و نسمع ندائکم و نقدّر لکم ما تقرّ به الابصار کذلک نطق القلم من لدن مالک القدم لتشکروا ربّکم العزیز الوهّاب .

امة الله بى بى خان **بسم الله الاقدس الاقدس**

هذا کتاب من لدنّا الى الّتى آمنت بربّها و کانت من القانتات فى لوح عزّ عظیم طوبى لک یا امة الله بما سمعت نداء ربّک عن جهة العرش و توجّهت الیه بقلب طاهر منیر ان اثبتى على حبّ الله انّه یکفیک عن دونه ثمّ اذکریه فى

ص ٤٦\*\*\*

اللّیالی و الایّام و انّ بذکره یستضیئ وجوه امائه المقبلات و عباده المقبلین لا تحزنى عمّا ورد علیک و قد ورد علینا ما لا ورد على احد من العالمین لا تحزنى من مصائبک ان ابکى لمصائبى کذلک امرناک بالحقّ من لدن علیم حکیم ثمّ اعلمى بانّ کلّ عالم توقّف فى هذا الامر انّه اجهل الجهلاء و کلّ ذى شأن اعرض عن هذا الوجه انّه من قوم سوء اخسرین انّ العرفان منوط بعرفان نفسى و العلوم معلّق باذنى و الّذى لم یرنى بعینى لا یعرفنى و لا ینفعه شیء و لو یتمسّک بعلوم الاوّلین و الآخرین قولى **سبحانک اللّهم یا الهى** لک الحمد بما عرّفتنى مظهر نفسک و مطلع امرک و منبع علمک و مخزن آیاتک فو عزّتک لو کان عندى ملأ السّموات و الارض من الذّهب و الفضّة و انفقتهما فى سبیلک ما بلغت هذا المقام الّا بعنایتک و الطافک اى ربّ فاستقمنى على حبّک ثمّ اثبتنى فى امرک بحیث لو یعترض علیّ عبادک الّذین احتجبوا بالعلوم عن اسمک القیّوم لا یضطربنى اعراضهم عنک و اعتراضهم علیک اى ربّ فارزقنى ما رزق به اصفیائک و اولیائک فى ایّامک ثمّ انزل علىّ ما یطهّرنى عن ذکر دونک ثمّ استقمنى على شأن لا یمنعنى ذو قرابتى عن التوجّه الیک و النّظر الى شطر الطافک و مواهبک و انّک انت محبوبى و محبوب العالمین و مقصودى و مقصود من فى السّموات و الارضین ثمّ اجعل یا الهى مرادى فانیاً فی ما اردت ثمّ انظرنى بلحظات اعین رحمتک و فضلک و انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت العزیز المتعالى المستعان.

ص ٤٧\*\*\*

امة الله **به نام خداوند یکتا**

مظلوم در این حین یکى از اماء الله را ذکر می‌فرماید و به فضل حق بشارت می‌دهد امروز دریاى رحمت الهى موّاج و نیّر فضل از افق عالم مشرق طوبى از براى عباد و امائی که الوان عالم و شبهات امم ایشان را از انوار نیر اعظم منع ننمود و محروم نساخت حمد کن مقصود عالمیان را که تو را تأیید فرمود و بر اقبال توفیق بخشید قصد افق اعلى نمودى و به آثار و کلمات حق جلّ جلاله فائز گشتى مقام این فضل را بدان اگر اهل ارض امروز غافل و محجوبند و تو از فضل الهى موقن و متوجّه این مقام را چون بصر حفظ نما لا اله الّا هو العلیّ الاعلى.

اخت من فاز و طاف **به نام گوینده دانا**

نیکو است حال نفسی که امروز حجبات اهل عالم او را از بحر اعظم و عرفان مالک قدم منع ننمود و اسباب فانیه او را از نعمت‌هاى باقیه محروم نساخت به کمال ایقان و اطمینان به محبوب امکان توجّه نمود و به ثنایش ناطق گشت اى امة الله حق در سجن اعظم تو را ذکر می‌نماید جهد نما تا به اعانت او لذّت این فضل را بیابى قسم به جمال قدم اگر فائز شوى به آنچه ذکر شد خود را در اعلى المقام به کمال فرح و ابتهاج مشاهده کنى این است فضل محبوب که قبل از طلب عطا فرمود ان احمدى ثمّ اشکرى و اقنتى ثمّ اسجدى لله ربّک ربّ من فى ملکوت السّموات و الارض و جبروت الامر و الخلق ربّ العالمین.

ص ٤٨\*\*\*

در جناب میرزا محمّدعلى علیه بهاءالله **الاقدس الامنع الاعظم المبیّن العلیم**

کتاب انزلناه بالحقّ لیفرح به الّذین آمنوا بالله ربّ العالمین طوبى لمن تمسّک بکتابنا الاقدس و اتّبع ما نزّل فیه من لدن علیم خبیر انّ الّذین نبذوا احکام الله وراء ظهورهم اولئک لیس لهم نصیب من هذا الفضل العظیم قل انّا ما اردنا منه الّا توجّههم الى الله و تقرّبکم الى المقام المنیع ان افرح بما ذکر اسمک لدى العرش و نزّل لک هذا الکتاب المبین فاسئل الله بان یرفع البراقع المندلة على وجوه العباد و یعرّفهم مطلع امره الّذى ینطق فى العالم انّه لا اله الّا هو العلیم الحکیم انّا نحبّ الّذین اقبلوا الى الوجه و نذکّرهم بما تبقى به اسمائهم فى ملکوت ربّهم العزیز الکریم. سواد مهر مبارک بهاء الله 1292

**هو الله تعالى شأنه الحکمة و البیان**

یا ایّها المهاجر الى الله و المتوجّه الى انوار وجهه و النّاظر الى افقه و المقبل الى صراطه و المتمسّک بحبله و الشّارب سلسبیل حبّه یشهد القلم فى السّجن الاعظم بانّک اقبلت الى الله و قصدت المقصد الاعلى و الغایة القصوى و الذّروة العلیا الى ان حضرت و سمعت و رأیت ما کان مذکوراً فى صحف الله و مسطوراً فى کتبه و مخزوناً فى علمه قل لک الحمد یا الهى بما ایّدتنى على الاقبال و عرّفتنى سبیلک و هدیتنى الى افق ظهورک و اسمعتنى ندائک و اریتنى

ص ٤٩\*\*\*

ما منع عنه عبادک و خلقک اسئلک ببحر جودک و سماء فضلک و بالانوار المشرقة عن افق مشیّتک و الاسرار الظاهرة بارادتک بان تؤیّدنى على خدمة امرک و العمل بما انزلته فى کتابک ثمّ اکتب لى من قلمک الاعلى خیر الآخرة و الاولى انّک انت الجواد الکریم لا اله الّا انت الغفور الرّحیم ثمّ اسئلک یا مولى العالم بالاسم الاعظم بان تغفر لى و تؤیّدنى على ما یبقى به ذکرى فى کتابک العظیم انّک انت المقتدر العلیم الحکیم.

**بسمى المبشّر العزیز الفیّاض**

حمد خداوند یکتا و مشرق عطا را لایق و سزا که مابین دوستان خود الفت عنایت فرمود و به طراز محبت مزیّن داشت یا جوان روحانى علیک بهائى و عنایتى ذکرت مذکور و اسمت به شرف اصغاء فائز اولیاى آن اطراف لازال مذکور بوده و هستند بگو یا حزب الله روز خدمت و قیام بر امر است لکن به حکمت و بیان خود را از بحر عطا منع منمائید و از تجلّیات نیّر رحمت الهى محروم مسازید به حبل توکّل تمسّک نمائید و به ذیل تفویض تشبّث قل یا احبّائى مکرّر در زبر و الواح شما را از فساد و نزاع منع نمودیم امروز باید کلّ بما اراده الله به مثابهء قبل تمسّک نمایند و به حکمت و بیان به هدایت عباد مشغول شوند این ایّام ظنون و اوهام اکثرى را احاطه نموده و از اشراقات انوار نیّر ایقان محروم داشته نسئل الله تبارک و تعالى ان یقدّس احبّائه عمّا عند القوم من الخیانة و العداوة و الضّغینة و البغضاء البهاء من لدنّا علیک و على من معک و یحبّک و یسمع

ص ٥٠\*\*\*

قولک فى هذا الامر المحکم المتین.

درخش حبیب روحانى جناب آقا محمّد حسین ابن پیر روحانى علیه بهاء الله ملاحظه فرمایند

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهى**

حمد و ثنا اهل انشاء و ملکوت اسما اولیاى فاطر سما را لایق و سزا است که شبهات علما و سطوت امرا ایشان را از افق اعلى منع ننمود مال انفاق نمودند جان انفاق کردند هیچ شیئی از اشیاء از عزّت و ثروت و مال و احوال و ننگ و نام حجاب نشد و حایل نگشت به اسم قدیر حجاب را دریدند و به اسم قادر سحاب را شق نمودند به اسم مالک انشاء از بهر اسماء گذشته و به بحر معانى فائز گشتند نفاق اهل بیان ایشان را منع ننمود و ضوضاء عباد ایشان را محجوب نساخت ایستادند بر نصرت امر ایستادنی که قاصفات مشرکین و عاصفات ملحدین او را متزلزل نکرد ایشانند موصوف به السن نبیّین و مرسلین در کتب الهى از قبل و بعد ذکرشان بوده سبحانک یا اله الاسماء و فاطر السّماء یشهد الخادم بانّک انت الله لا اله الّا انت لم یکن لک ضدّ و لا ندّ و لا شریک و لا نظیر قد شهدت الاشیاء بوحدانیّتک و الملأ الاعلى بفردانیّتک اسئلک بظهورات قدرتک و شئونات عظمتک و بسراج امرک و بما کان فى علمک بان تؤیّد اولیائک و احبّائک على خدمة امرک و قدّر لهم بمشیتک المحیطة و ارادتک النّافذة ما یقرّبهم الیک فى کلّ الاحوال انّک انت

ص ٥١\*\*\*

مولى العباد فى المبدء و المعاد لا اله الّا انت الغنىّ المتعال و بعد کنت جالساً فى محلّى و متفکّراً فی ما ورد فى السّجن الاعظم على مولى العالم و مالک القدم من ملأ البیان الّذین سبقوا حزب الفرقان فى الخسران قالوا ما لا قاله احد من قبل و من بعد و ارتکبوا ما لا ارتکبه الجبابرة و لا الفراعنة حینئذ بلغنى کتابکم فتحت و قرأت وجدت منه عرف حبّکم مقصودنا و مقصودکم و مقصود من فى السّموات و الارض فلمّا عرفت ما فیه قصدت المقام الّذى لا یوصف بوصف و لا یذکر بذکر و لا یعرف بالقلم و المداد الى ان حضرت امام وجه ربّنا مالک الایجاد اذاً نطق لسان العظمة ما فى یمینک عرضت قد القى الیّ کتاب من احد اولیائک الّذى حمل الشّدائد فى سبیلک فامرنى بالقرائة فلمّا قرأت نطق لسان الرّحمن فى ملکوت البیان بما لا یقدر احد ان یحصیه رأیت نفسى عاجزة و قلمى متوقّفاً الى ان قال روح من فى ملکوت الامر و الخلق فداه فى الجواب قوله عزّ بیانه و جلّ برهانه **بسمى الّذى به جرى فرات البیان فى الامکان** یا حسین اسمع صریر قلمى الاعلى انّه ارتفع عن یمین بقعة النّوراء من سدرة المنتهى امام وجوه الورى انّه لا اله الّا هو الفرد الواحد العلیم الحکیم قد خلقت الآذان لاصغاء ندائى و العیون لمشاهدة آثارى و آیاتى و الایادى لأخذ کتابى المبین لعمر الله ما ظهر شیء الّا لنفسى و ما ماج بحر البیان الّا بذکرى و ما اشرقت شمس البرهان الّا بامرى المحکم المتین طوبى لمن سمع النّداء و قام على خدمة الامر باستقامة مازلّتها شبهات العالم و لا ضوضاء

ص ٥٢\*\*\*

الامم الّذین انکروا آیات الله و برهانه متمسّکین بما عندهم من کلّ غافل بعید قل افتحوا الابصار انّ البحر امام وجوهکم و النّور یهدیکم الى الصّراط الله المستقیم هذا یوم فیه نطق القلم الاعلى و انار افق العالم بنیّر الاسم الاعظم و شهد کلّ ذى لسان و ذى درایة قد اتى الیوم و القوم فى غفلة بما اتّبعوا اهوائهم الا انّهم من الاخسرین انظر ثمّ اذکر ما ارتکبه حزب القبل الّذین یدخلون المساجد لذکر اسم ربّهم الرّحمن الرّحیم و کانوا ان یصعدوا المنابر لارتفاع کلمة لله ربّ العالمین و کانوا ان یروا انفسهم اعلم الاحزاب و افقهم کلّما جاء الوعد و اتى الموعود افتوا علیه بظلم بکت به عیون العظمة فى مقام رفیع فکّر فى اقوالهم و اعمالهم فى یوم الجزاء بذلک یظهر لک الامر و تجد نفسک مستقیماً على هذا الامر العظیم قل یا ملأ البیان اتّقوا الرّحمن و لا تتّبعوا الّذین انکروا آیات الله و حجّته و اعرضوا عنه اذ اتى بسلطان مبین هذا هو الّذى اخذ نقطة الاولى عهده قبل اخذ عهد نفسه یشهد بذلک من ینطق فى کلّ شأن انّه لا اله الّا انا الفرد الخبیر تالله ما تحرّک قلمه الّا على ذکرى و ما قام من مقامه الّا ان یستمدّ باسمى اتّقوا الرّحمن یا ملأ البیان و لا تکونوا من الظّالمین انّ النّقطة تطوف حولى و لا یعادل بما نزّل من سماء مشیّتى کتب القبل و البعد یشهد بذلک لسان العظمة فى هذا الافق المنیر کذلک اظهر الکنز لئالى علمه و النّور ظهوره و اشراقه طوبى لبصیر شهد و رأى و ویل لکلّ غافل بعید ذکّر اولیائى و احبّائى من قبل و کبّر على وجوههم و بشّرهم بما نزّل من سماء فضلى و قدّر لهم من قلمى و انا المقتدر

ص ٥٣\*\*\*

القدیر. قد حضر العبد الحاضر و عرض لدى المظلوم ما ارسلته وجدنا من کلماتک عرف الاستقامة فى هذا الامر الّذى به زلّت اقدام العلماء و اضطرب افئدة الفقهاء و انکسر ظهر کلّ صنم مشرک مریب طوبى للسان نطق بذکرى و لقلم شهد بما شهد به قلمى الاعلى فى ملکوت الابهى و لعین رأت ما ظهر من لدن آمر قدیم قل **الهى الهى** اشهد بوحدانیّتک و فردانیّتک و بما اظهرته بقدرتک و سلطانک اى ربّ قد اخذنى سکر کوثر حبّک على شأن نسیت نفسى و شئوناتى اى ربّ ترى کبدى ذاب من هجرک و قلبى احترق من فراقک طوبى لارض تشرّفت بنفحاتک و لمقام فاز بقدومک اى ربّ ترى عبراتى و تسمع زفراتى فى بعدى عن مقام استقرّ فیه عرش ظهورک و تضوّعت فیه نفحات وحیک اى ربّ اسئلک برؤوس قطعت فى سبیلک و بصدور تشبّکت لرضائک و بقلوب جعلتها مخازن ودّک بان تکتب لاولیائک من قلمک الاعلى اجر لقائک انا الّذى یا الهى قصدت مقامک لاقوم لدى باب عظمتک و اسمع ندائک الاحلى و ارى افقک الاعلى اسئلک ببحر جودک و شمس فضلک و سماء کرمک بان لا تمنع اذنى من ندائک ولو بحرف وجدها و لا تجعلنى یا محبوبى محروماً من ظهورات فضلک و شئونات عنایتک و بما قدّرته لاصفیائک انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت الغفور الکریم انتهى. الحمد لله به ذکر مولى العالم فائز شدند ذکرى که به یک حرف آن معادله نمى‌نماید آنچه مشاهده می‌شود باید آن جناب حسب الامر به همت کامل بر خدمت قیام نمایند که شاید کذب‌هاى

ص ٥٤\*\*\*

قبل تجدید نشود و مدن و دیار اوهامیّه به ایادى جعلیه تعمیر نیابد یک خرابى از صد هزار این تعمیرات افضل و اشرف. ملاحظه نمایید آن بى‌انصاف‌ها چه مفتریاتى به میان آوردند و به ایادى کذبه چه مدن‌ها تعمیر نمودند آن گفته‌هاى انفس کذبه به هیئت سیف ظاهر و بر سید عالم وارد شد آنچه که عین امکان گریست آن اکاذیب سبب شد که جمیع علماء و تبعه در سنین اولیه به سبّ و لعن معبود حقیقى خود مشغول و بالاخره بر قتلش فتوى دادند سبحان الله چه سکرى اخذ نمود که جمیع علماى شیعه بر ضلالت بودند و به یک قطره از دریاى علم فائز نه چه که کلّ بر این بودند که اگر نفسى بر کَون آن جوهر وجود در اصلاب قائل شود او کافر و قتلش واجب چنانچه کشتند سبحان الله چه عملی سبب شد که از صدر اسلام تا حین یکى از علماى شیعه بر این مطلب آگاه نه لعمر محبوبنا و محبوبکم سبب و علّت جزاى اعمال و اقوال بوده یا حبیبى مجدّد اهل بیان به همان اوهامات تمسّک جسته‌اند و به همان اسما ناطقند همّت نمائید و از حقّ بطلبید شاید عباد از این اوهامات فارغ شوند و به انوار توحید حقیقى فائز گردند کجایند صفدران مضمار معانى و فارسان میدان بیان رحمانى ایشانند نفوسی که جز حق مقصودى ندارند و غیر او را موجود ندانند از اسما گذشته‌اند بر شاطئ بحر معانى خیمه افراخته‌اند ضوضاء اهل بیان و نفاق ایشان قادر بر منع نباشد ایشانند فارغ و آزاد به حریت حقیقى فائزند و از ما سوى الله منقطع طوبى لهم و لهم حسن مآب. بارى آنچه در اعمال حزب قبل و ثمرات آن تفکّر نمایند و القا کنند سبب استقامت عباد می‌گردد و دیگر

ص ٥٥\*\*\*

به اسماء از خالق آن محروم نمی‌مانند و گفته‌هاى هزار و دویست سنه را کأن لم یکن می‌شمرند آیات عالم را احاطه نموده و بیّنات اظهر من الشّمس ظاهر و هویدا معذلک گفته‌اند آنچه را که هیچ ظالمى نگفته و عمل نموده‌اند آنچه را که هیچ حزبى عمل ننموده اینکه در بارهء اذن مرقوم داشته‌اند در ساحت امنع اقدس اعلى به شرف اصغاء فائز قوله تبارک و تعالى یا ایّها المتوجّه الى الوجه و النّاظر الى افقى الاعلى قد اتى الرّحمن من سماء البیان برایات البرهان انّه هو السرّ المکنون و الغیب المخزون قد اظهر نفسه فضلاً من عنده و فتح باصبع یفعل ما یشاء على وجه من فى الارض و السّماء باب اللّقاء ولکنّ المشرکین حالوا بینه و بین اولیائه و ارتکبوا ما منع القاصدین عن الغایة القصوى و الذّروة العلیا و الحضور امام کرسیّ ربّک مالک الاسماء کذلک سوّلت لهم انفسهم و هم الیوم فى خسران مبین یا ایّها المقبل این مظلوم را از جمیع جهات اعدا احاطه نموده آنچه از خارج رسید اکثرى شنیده‌اند حال اهل بیان به کمال ضغینه و بغضاء ظاهر شده‌اند بگو اى مشرکین و اى غافلین در سنین معدودات کجا بودید و خلف کدام حجاب مستور اکثر اهل عالم گواهند که این مظلوم وحده من غیر ستر و حجاب امام وجوه عباد ندا نمود و کلّ را به حق دعوت فرمود در آن ایّام فرائص کلّ از سطوت مرتعد و قلوب مضطرب و چون فى الجمله نور ساطع و لائح از خلف حجبات با سیف و سنان بیرون آمدند و قصد مقصود عالمیان نمودند این است شأن نفوس غافله و به حیله تمام در اضلال انام ساعى و

ص ٥٦\*\*\*

و جاهدند یا ایّها الشّارب رحیق البیان این حزب و احزاب مختلفه سبب و علّت منع بوده و هستند ولکن محض فضل و عنایت اذن می‌دهیم آن جناب به شطر مقصود توجّه نمایند ولکن بتوجّه تتوجّه به الممکنات الى مشرق آیات ربّها مالک الاسماء و الصّفات این فقره به دو امر منوط و معلّق اوّل به حکمت و روح و ریحان واقع شود و ثانى سکون و استقرار این ارض. فاسئل الله ان یقرّبک الیه و یرزقک لقائه ان فزت به انّه مطلع الآمال و سیّدها و الّا یکتب لک من قلمه الاعلى اجر اللّقاء انّه هو المقتدر على ما یشاء بقوله کن فیکون انتهى. الحمد لله اشراقات انوار آفتاب اذن از افق اراده حق جلّ جلاله اشراق فرمود فى الحقیقه اهل بیان ارتکاب نمودند آنچه را که هر صاحب بصرى گریست و هر صاحب قلبى نوحه نمود العجب کلّ العجب مقصودی که معادل کتب قبل و بعد از سماء مشیّتش نازل و حال موجود و هم چنین آنچه از بعد ظاهر از قبل از قلم اراده‌اش به کمال تصریح نازل معذلک از او اعراض نموده‌اند و به هواهاى خود مشغول. معلوم نیست که از بیان چه ادراک کرده‌اند و از ظهورات انبیا چه فهمیده‌اند به چه حجّت مستدلّند و به چه دلیل متمسّک افّ لهم و للّذین اتّبعوهم. اینکه در بارهء مشرق الاذکار مرقوم داشتند عرض شد قوله جلّ بیانه و عزّ برهانه یا حسین نعم ما عملت کن متمسّکاً بالحکمة قد انزلنا حکمها فى الزّبر و الالواح انّا قبلنا بیتک و زیّنّاه بطراز القبول قل لک الحمد یا مولى العالم و لک الثّناء یا مالک الرّقاب کن قائماً على خدمة امرى و ناطقاً

ص ٥٧\*\*\*

بثنائى و آخذاً کتابى و متمسّکاً بحبل امرى و متشبّثاً باذیال رداء ربّک العزیز الوهّاب وصّ العباد بما امرناک و بما انزلناه فى الزّبر و الالواح ذکّرهم بآیاتى و علّمهم ما نزّل من قلمى و عرّفهم سواء الصّراط باید در جمیع احوال آن جناب به حکمت ناظر باشید و به مقتضیات آن و تبلیغ امر مشغول طوبى لک و لابیک الّذى سمّیناه پیر روحانى انّ ربّک هو العزیز الفضّال انّا نذکره هذا الحین بذکر لا ینقطع عرفه بدوام اسماء ربّک العزیز العلّام. یا قلمى الاعلى اذکر عباس قبل قلى الّذى صعد الى الرّفیق الاعلى لیبقى ذکره بدوام اسمائى الحسنى و صفاتى العلیا قل اوّل نور سطع و لاح من افق سماء المعانى علیک یا پیر روحانى اشهد انّک اقبلت الى الله و شهدت بما شهد الله قبل خلق الارض و السّماء انّه لا اله الّا هو لم‌یزل کان مقدّساً عن وصف من فى ملکوت الانشاء و لایزال یکون بمثل ما قد کان و اشهد انّک فزت بایّام ربّک الرّحمن اذ ارتفع النّداء عن یمین البقعة النّوراء خلف قلزم الکبریاء انت الّذى ما منعتک فى الله کلّ لومة لائم و سطوة کلّ امیر و لا شبهات کلّ عالم طوبى لک بما فزت بکلمة بلى فى ایّام ربّک مالک الاسماء قد کنت موقناً بآیات الله ربّک و متوجّهاً الى وجهه و مصدّقاً ما نزّل من عنده فى ایّام فیها ناحت الاحزاب من خشیة الله ربّ الارباب اشهد انّک شربت رحیق البیان الّذى جرى من قلم ربّک الرّحمن و فزت بما فاز به الملأ الاعلى و سکّان الفردوس الابهى نعیماً لک و طوبى لک و لمن ذکرک و ذکر ایّامک و ما ورد علیک فى سبیل الله موجدک و خالقک و رازقک و محییک و مغیثک انّه کان معک فى کلّ الاحوال یسمع و یرى و هو العزیز

ص ٥٨\*\*\*

الفضّال و الشّاهد فى المبدء و المآل انتهى. لله الحمد بحر غفران موّاج و پیر روحانى به کمال روح و ریحان. قسم به آفتاب افق معانى که در حین نزول زیارت جمیع ملأ اعلى و الملائکة و الرّوح و ارواح نفوس موقنه عالیه راضیه مرضیه مطمئنه کلّ لاَجل اصغاء امام عرش ربّ حاضر زمام فضل در دست قدرت اوست و ازمّه شفقت و عنایت در یمین رحمت او به یک کلمهء علیا ثرى را از ثریّا بگذراند اوست مقتدری که از مشت خاک گوهر پاک پدید آورد و خسارت را به ربح تبدیل فرماید در لیالى و ایّام این عبد از براى خود و اولیا فضلش را می‌طلبد و عنایتش را می‌جوید تا کلّ من غیر سحاب و حجاب به افقش ناظر باشند و بر خدمت امرش قائم الامر بیده یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و هو العزیز الحمید. اینکه در بارهء حقوق مرقوم داشتند به شرف اصغا فائز قوله تبارک و تعالى یا حسین آنچه حقوق بر ذمّه عبدى پیر روحانى و شما بوده کلّ را عفو نمودیم اطمئن بفضل مولاک و کن من الشّاکرین انّا قبلنا منکم ما عملتم و ما فات عنکم فضلاً من عندنا و رحمة من لدنّا قد ورد علیکم فى سبیلى ما ناحت به ایادى امرى انّا کنّا معکم فى کلّ الاحوال لا یعزب عن علم ربّک من شیء و هو الحقّ علّام الغیوب انتهى. ثمّ الحمد لله به نعمت کبرى فائز شدید و به عنایت حق مزیّن طوبى لکم و لمن یحبّکم لوجه الله ربّنا و ربّکم و مقصودنا و مقصودکم و مقصود من فى السّموات و الارضین. مطلب دیگر آنکه آنچه به جناب حاجى احمد علیه بهاء الله از بابت حقوق و غیره رسیده کلّ به این خادم فانى رسید یشهد الخادم بامانته و دیانته اسئل الله تعالى ان یؤیّده و یوفّقه و یجعله من الرّاسخین. اینکه در بارهء

ص ٥٩\*\*\*

صوم مرقوم نمودید صوم همان است که بود یعنی صوم بیان چنانچه در کتاب اقدس به تصریح ذکر شده و اما صلوة به شأنى نازل شده که اگر انسان یک بار با قلب فارغ تلاوت نماید البته خود را از عالم فارغ مشاهده کند ولکن تا حین لاجل حکمت مستور و امر به عمل آن نشده و آنچه در صوم رمضان شنیده‌اند در این ارض چون بعضى از اصحاب خارج از حکمت عمل نمودند و غافلین و معتدین آگاه شدند لذا حکمة امر از سماء قدم نازل بر اخذ صوم رمضان لئلّا یرتفع ضوضاء الغافلین در هر حال باید به حکمت ناظر بود چنانچه نفس حقّ جلّ جلاله در عراق به جامع تشریف می‌بردند و هم چنین به زیارت کاظمین قبل از ارتفاع امر. تمسّک بما یتقرّب به النّفوس لازم چه اگر ناس به تفصیل مطلع شوند و آگاه گردند فصل اکبر واقع شود و بعد احدى تقرّب نجوید تا کلمهء الهى را اصغا نماید و به سبیل مستقیم تمسّک جوید و این حکم مخصوص این ارض بوده یعنى ارض سجن. بارى باید عباد کلّ به مقتضیات حکمت ناظر باشند تا ضوضاء مرتفع نشود و ضعفا متزلزل نگردند در امر خاتم انبیا روح ما سواه تفکّر نمائید در سنین معدودات که در نفس مکه تشریف داشتند حکم قبله تغییر نیافت و بعد از ارتفاع امر در یثرب حکم ظاهر و قبله معلوم. یسئل الخادم ربّه بان یؤیّد العباد على الاقبال الیه و یعلّمهم ما یقرّبهم الى ساحة قدسه. قسم به آفتاب حقیقت که خود عباد سبب ضرّ و ذلّت و خسارت خود بوده و هستند حقّ جلّ جلاله به قدرت قلم اعلى خرق حجبات نمود و من غیر ستر و حجاب امام وجوه نطق فرمود تا آنکه انوار نیّر اعظم از هر بلدى ظاهر ولکن اهل بیان بر اعراض قیام نمودند و به کمال

ص ٦٠\*\*\*

ضغینه و بغضاء ظاهر شدند اگر این اختلاف نبود حال جمیع عالم به نور توحید منوّر و مزیّن از حق بطلب انصاف عطا فرماید و ناس را آگاهى بخشد نفوسی که از این امر اطلاعى نداشته و ندارند و چون فى الجمله سکون مشاهده نمودند از سوراخ‌ها بیرون دویدند بارى از حقّ منیع سائلم که آن نفوس را هدایت فرماید و از بحر فضلش محروم نسازد ولکن بسیار مشکل است چه که عمل نمودند آنچه را که فراعنه و جبابره عمل ننمود یا لیت القوم یعلمون ما عملوا و یعرفون ما ارتکبوا. ذکر قرر عیون نورالله و ضیاءالله علیهما بهاءالله را نموده بودند امام وجه ربّ عرض شد و به شرف اصغاء فائز و هر یک به ذکر قلم اعلى مفتخر قوله تبارک و تعالى **بسمى النّاطق المبین** یا نور الله قد ماج بحر البیان و یذکرک المقصود بآیات لا یعادلها ما عند الملوک و السّلاطین و یبشّرک بفضل الله و عنایته و بما یقرّبک الیه انّ ربّک هو المقتدر القدیر قل **الهى الهى** قد اقبلت الى افقک الاعلى فى اوّل ایّامى اسئلک بمظاهر قدرتک و مشارق آیاتک و مطالع بیّناتک بان تقدّر لى من قلم العطاء ما ینبغى لک یا مالک الاسماء و فاطر السّماء لا اله الّا انت المقتدر العلیم الحکیم. یا ضیا یذکرک المظلوم بما تجد منه عرف بیان ربّک الرّحمن طوبى لک و لمن سمع و قال لک الحمد یا مقصود العالمین اذا فزت بآیاتى اقرئها انّها تقرّبک الى بحر بیان ربّک العلیم الخبیر کذلک اظهر لسان العظمة بیانه و المشیّة عنایتها لتفرح و تکون من الشّاکرین قل **لک الحمد یا الهى** بما عرّفتنى و هدیتنى و قرّبتنى و رزقتنى و جعلتنى ناطقاً بذکرک و مقبلاً الیک انّک انت الغفور الکریم.

ص ٦١\*\*\*

یا حسین قد ذکرنا النّور و الضّیا فضلاً من عندنا فى هذا الیوم الّذى اعترض علینا علماء الارض و فقهائها انّک اذا فزت و قرئت قل لک الفضل یا مولى العالم و لک الجود یا مقصود العارفین البهاء المشرق من افق سماء مشیتى علیک و على اهلک و على کلّ ثابت مستقیم الحمد لله العلیّ العظیم انتهى. عالم را دخان اوهام از مالک انام محروم ساخته در الواح منزله در عراق و ارض سرّ و اوّل ورود در این ارض کلّ را اخبار فرمودند به ظهور ناعقین در اطراف باید آن جناب ناس را حفظ نمایند و به عنایت حق مسرور دارند الیوم حزب الله اگر بر ضلالت حزب قبل و اقوال و اعمالشان آگاهى یابند بر صراط امر خود را مستقیم مشاهده کنند انسان متحیّر است که سزاى کدام عمل علماى ایران و تابعین را اخذ نمود که در سنین اولیه یک نفر به طراز قرب فائز نگشت و به آنچه هم نطق می‌نمودند در فقره قائم روحنا فداه کلّ کذب چنانچه حق ظاهر فرمود اگر قدرى تفکّر نمائید صیحه زنند و گوش را از امثال آن اذکار مطهّر نمایند بارى از حق توفیق می‌طلبم آن جناب را مؤیّد فرماید بر تبلیغ امرش انّه على کلّ شیء قدیر. دوستان آن ارض را تکبیر برسانید بگوئید ان‌شاءالله شما نباشید از نفوسی که با ادعاى استقامت به کلمهء ناعقی از حق محروم گشتند باید در امر مقصود عالمیان به مثل جبال ثابت و راسخ باشید امروز روز خدمت امر است و روز ذکر و ثنا طوبى للسّامعین و طوبى للعاملین. البهاء و التّکبیر و الثّناء علیکم و على اولیاء الله هناک و رحمته و عزّه و شرفه و عنایته و کرمه و فضله. خ ادم فى شهر جمادى الثانى 1303

ص ٦٢\*\*\*

محبوب فؤاد جناب جوان روحانى علیه بهاء الله الابدى ملاحظه فرمایند

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهى**

سبحان الله مقام آذان به درجه‌ای مرتفع گشته که از وصف و ذکر خارج است چه که در هر حین شهادة الله را می‌شنود و همچنین مقام بصر از حصر مقدّس چه که به مشاهدهء مشرق آیات و مطلع بیّنات فائز است آیا این فضل و این رحمت و این نعمت را چه سزاوار بوده و هست لعمر محبوبنا اثمن الاشیاء عالم و خزائن و کنوزش و ظاهر و مستورش در این مقام قابل ذکر نه جلّت عظمة ربّنا و علت قدرته و اقتداره سبحانک یا من تحیّر اللّسان فى ایّامک و لم یدر بایّ ذکر یشتغل امام ظهورات انوار وجهک و عزّتک یا مقصودى و مقصود العالم و محبوبى و محبوب الامم کلّ فصیح کلیل و کلّ بالغ صغیر و کلّ قادر عاجز و کلّ قوی ضعیف لولا عنایتک لا ینفعنى شیء من الاشیاء و لا ذکر من الاذکار و لا وصف من الاوصاف اسئلک یا منوّر آفاق القلوب بنور معرفتک بان تؤیّد اولیائک على خدمة امرک خدمةً ترتفع به اوامرک و یعلو ذکرک و ما اردته بفضلک اى ربّ ترى و تعلم العمی الّذى قصد مقامک و حضر لدى بابک و سمع ندائک و رجع بامرک و تمسّک فى السّبیل بما ارتفع به ذکرک بین عبادک و خلقک اى ربّ قدّر له ما یقرّبه الیک فى کلّ الاحوال و یکون له معیناً و مونساً و صاحباً انّک انت العطوف الغفور لا اله الّا انت العزیز الودود نامهء آن محبوب به تاریخ بیست و چهارم ربیع الاخرى بود عرف وصال از آن متضوّع فى الحقیقه ایّام حضور و لقا را جلوه داد این از نعمت بزرگ حق جلّ

ص ٦٣\*\*\*

جلاله است اگر قرب ظاهر نظر به حکمت بالغه چندى در ستر و خفا ماند ابواب مراسلات را بر وجه عباد خود مفتوح فرموده اگر بتمامه نار فراق را چاره ننماید ولکن نور وصال را به قدری که قلب از فرح بالکلّیه باز نماند و ضیاء سرور مستور نگردد عنایت فرموده له الحمد و له الفضل و له الرّحمة و له العنایة و له الجود و له الکرم و له الافضال فى المبدء و المآل لا اله الّا هو الغنی المتعال و بعد از قرائت و مشاهده و ملاحظه قصد افق اعلى نموده امام وجه مولى الورى حاضر بعد از اذن تمام نامه عرض شده و به شرف اصغا فائز گشت هذا ما نطق به لسان ربّنا الرّحمن فى ملکوت البیان قوله عزّ بیانه و جلّ برهانه **هو السّامع المجیب**

لله الحمد حاضر شدى و امواج بحر بیان را به چشم ظاهر مشاهده نمودى و براى هر آنى از حضور صدهزار شکر و حمد لازم چه که مع اعراض اهل عالم و ظلم و اعتساف اکثر امم و منع مانعین و عناد معاندین ید اقتدار به اسباب لا نهایه تو را به مقصد اعلى و غایة قصوى راه نمود و حاضر فرمود جلّ سلطانه و عظم اقتداره قوّه ادراک از تحدید این فیض اعظم عاجز و قاصر است اولیاى الهى را از قبل مظلوم تکبیر برسان بگو جهد نمائید شاید از فرات رحمت نامتناهى که از قلم الهى جارى است مردگان وادى غفلت را زنده نمائید و نهال‌هاى پژمرده را تازه کنید لعمر الله ظاهر شده آنچه لازال در کنز عصمت ربانى و خزینه حکمت الهى مستور و مصون بوده به تبلیغ امر الله تمسّک نمائید لله الحمد به حرارت کلمه مشتعلى و به نورش مزیّن و از ظهور و ارتفاعش آگاه باید در لیالى و ایّام به تصرف افئده و قلوب به جنود معارف و حکمت و بیان مشغول باشى به لسان سرّ و جهر به این

ص ٦٤\*\*\*

کلمه ناطق **ملکا معبودا مسجودا محبوبا** این عباد خود را به ایادى قدرت و ذراعى قوّت از طین جهل و نادانى نجات بخشیدى بر کسر اصنام جنود اوهام اعانت فرما به شأنی که اوهامات قبل و قبل قبل و همچنین شبهات ملحدین و اشارات ناعقین کلّ از میان برخیزد و انوار نیّر تقدیس و تنزیه و انقطاع عالم را مطهّر و منوّر سازد اى رحیم عبادت را از سماء فضل و دریاى کرم محروم منما به یک اراده نار را به نور و جهل را به علم و ظلم را به عدل تبدیل نمائى توئى آن مقتدری که ظلم مشرکین و منع مانعین تو را منع ننمود یا مالک الملوک و سلطان الجبروت ما اجسادیم تلقاء وجهت و مردگانیم امام عرشت ما را به روح بدیع زنده نما و به طراز جدید مزیّن فرما هم نار حبّت را سائلیم و هم نور فضلت را طالب. امطار سحاب کرمت را از عبادت منع مکن و فیوضات سماء فضلت را باز مدار توئى بخشنده و مهربان لا اله الّا انت العزیز المنان. بگو امروز روز نصرت و روز خدمت است نفس و هوى را به اسم مولى محو نمائید و هیکل تقوى را بر فراز عرش دل مأوى دهید قسم به آفتاب حقیقت نور تقوى ناصر و معین بوده و هست از حق می‌طلبیم کلّ را ظاهر فرماید به اعمال و اخلاقى که سبب نظم عالم و اتحاد امم است هنیئاً للعاملین و ویلٌ للتّارکین الحمد لله ربّ العالمین انتهى. فضل محسوس عنایت مشهود در هر کلمه‌ای از کلمات الهى بحر رحمت موّاج و از هر بیانى از بیاناتش مائده معنوى از سماء حقیقى نازل از حق می‌طلبیم اشتهاى این نعمت را در هر نفسى ظاهر فرماید تا کلّ به جان و روان بشتابند و فائز گردند این نعمت باقیه روح ابدى عنایت فرماید و جان سرمدى بخشد سبحان الله مع آنکه نور بیان امکان را

ص ٦٥\*\*\*

فرا گرفته و حجّت و دلیل در هر حین ظاهر و باهر معذلک معرضین بیان به اوهام قبل مشغول و از انوار یقین محروم. اُفٍّ لوفائهم بعینه به مثل حزب قبل ظاهرند مع آنکه آن حزب در یوم جزا عند الله از جمیع احزاب عالم اخسر و ارذل و اظلم و اضلّ و اغفل مشاهده گشتند یا محبوب فؤادى عیونی که جسارت حزب قبل را مشاهده کرده معذلک به آن سبیل متمسّک و به آن اوهام متشبّث این نابالغ‌هاى عالم قابل ذکر نبوده و نیستند کجاست مقام آن نفوس و مقام منقطعین که از ما سوى الله چون برق گذشته‌اند و معدوم صرف می‌دانند ایشانند فارسان این مضمار علیهم صلوات الله و رحمته و فضله در هر حال آن محبوب و این خادم و سایر اولیاء باید از حقّ جلاله بطلبیم آنچه را که سبب دانائى و علّت آگاهى است شاید آن نفوس محجوبهء غافله آگاه شوند و به ثمرهء وجود فائز گردند انّ ربّنا و ربّ العرش و الثّری فضّال غفّار یشهد بفضله و رحمته و عنایته کلّ عارف خبیر و کلّ عالم بصیر اینکه در بارهء دیون ورقه مبارکه ورقة الفردوس علیها بهاء الله الابهى و اداى آن حسب الامر مرقوم داشتند بعد از عرض در ساحت امنع اقدس این بیان از مشرق برهان مشرق و لائح قوله تبارک و تعالى یا جوان روحانى علیک بهاء الله الابدى حق در جمیع محافل و منازل و بلاد با تو بوده یشهد بخدمتک و ذکرک و ثنائک و ترویج امره العزیز البدیع لله الحمد به خدمت فائز شدى و لدى المظلوم مقبول اشکر ربّک بهذا الفضل العظیم از حق می‌طلبیم مبلّغین را تأیید فرماید بر آنچه سبب ارتفاع کلمه و تقدیس و تنزیه امر اوست از جمیع اشطار عباد ابرار طلب احکام و اوامر نمودند تا آنکه از مشرق اراده

ص ٦٦\*\*\*

اشراق نمود آنچه که سبب تقدیس و تنزیه و عزّت باقیه و ثروت سرمدیه و ارتفاع و ارتقاء نفوس بوده و چند سنه هم در اظهار آن توقف رفت تا بالاخره محض عنایت و فضل ارسال شد و امر حقوق از قلم اعلى جارى و نازل مع آنکه این امر در جمیع کتب الهى از احکام محکمه مذکور و از قلم اراده مسطور اولیا را امر نمودیم مطالبه ننمایند چه که ثمر این فضل اعظم به خود عباد راجع و هر نفسى اراده نماید باید به طیب خاطر و کمال روح و ریحان ادا نماید کذلک حکم مولى العالم فضلاً من عنده على الامم باید مقبلین به عزّ امر الله ناظر باشند و به آنچه که سبب ارتفاع امر الله است طوبى لعملک فى سبیلى و لاظهارک امرى المبرم المتین آنچه به ورقة الفردوس علیها بهائى و عنایتى و رحمتى رسید لدى العرش مقبول طوبى للعاملین جناب عامل الّذى سمّى بالرّکن الاوّل من اسمین ربّه مکرّر عمل نموده به آنچه را که به طراز قبول فائز گشته انّا نکبّر علیه من هذا المقام الاعلى و نذکره کما ذکرناه من قبل انّ ربّک هو المشفق الکریم انتهى. الحمد لله عمل شما مبرور و سعى شما مشکور. فى الحقیقه فائز شدید به آنچه که از لسان عظمت ذکر قبول آن به اصغاء اهل ملکوت رسید فضلاً عن الّذین حضروا تلقاء الوجه و طافوا حول العرش ذلک من فضل الله یؤتیه من یشاء انّه على کلّ شیء قدیر ذکر جناب آقا محمّد رضا ابن مرحوم الّذى فاز و صعد علیهما بهاء الله را نمودند بعد از عرض امام وجه مقصودنا و مقصود من فى الارض و السّماء این آیات از مشرق علم الهى مشرق و لائح قوله عزّ بیانه و جلّ ذکره جناب محمّد قبل رضا مکرّر به ذکر مالک ملکوت اسماء فائز گشته چندى قبل ارسال شد آنچه که عرفش

ص ٦٧\*\*\*

عالم را احاطه نموده از حق می‌طلبیم او را تأیید فرماید بر آنچه سزاوار ایّام اوست انّ اباه فاز بما قرّ به عیون الحکمة و البیان فیض حضرت فیّاض حین صعود او را احاطه نمود لعمر الله عجزت الاقلام عن ذکره و ثنائه و النّفوس عن ادراکه طوبى له و للفائزین انتهى. اینکه مرقوم داشتند بعد از ورود ضوضاء مرتفع لیس هذه اوّل غفلة ظهرت و لا اوّل شرک برز و لا اوّل طغیان تکدّرت به افئدة المخلصین باید معرضین بیان را اخبار نمود که مع این سیئات شیعه و علمایش که عالم روح را مکدّر نموده اراده نموده‌اند که مجدد چنین حزبى بر پا نمایند اعاذنا الله و حضرتک من شرّ هؤلاء و نسئل الله ربّنا و ربّکم و ربّ العرش و الثّری بان یؤیّدهم على خرق الحجبات الّتى منعتهم عن التّقرّب الى الله مظهر البیّنات فى الحقیقة انسان متحیّر و عالم متحیّر حزبى که خود را اعلم و افضل می‌شمردند اخسر و احقر احزاب عالم مشاهده گشتند در جمیع احوال باید تأیید طلب نمائیم و توفیق بخواهیم انّ ربّنا هو الفضّال الکریم اینکه ذکر عروج مرفوعین مبرورین مرحومین علیهما بهاء الله و عنایته و رحمته را مرقوم داشتند بعد از عرض در ساحت امنع اقدس اعلى از لسان عظمت مولى الورى نازل قوله جلّ بیانه و عظم برهانه **هو الغفور الکریم** یا قلمى الاعلى اذکر البدیع الّذى صعد الى الرّفیق الاعلى فى ایّام الله ربّ العرش و الثّری لتجذبه نفحات الوحى و یستضیئ من انوار نیّر عنایة ربّه المشفق الکریم لعمر الله حین الذّکر نزّلت علیه من سماء الفضل و العطاء ما عجزت عن ادراکه افئدة العارفین افرح یا بدیع مرّة اخرى بعنایتى الکبرى قد اقبلنا الیک من شطر السّجن و انزلنا لک ما یقرئه اهل

ص ٦٨\*\*\*

الفردوس الاعلى بربوات المنجذبین بندائى ماج بحر العنایة و بذکرى هاج عرف الله ربّ العالمین و بنور بیانى بدّلت الاحزان بالفرح الاعظم و الدّخان بضیاء رحمتى الّتى سبقت من فى السّموات و الارضین و باقبالى اقبلت طلعات الجنّة العلیا من الغرفات لاصغاء هذا النّداء العزیز البدیع نعیماً لک یا بدیع طوبى لک یا بدیع انا نهنّئک بهذا الفضل الاعظم کما بشّرناک بذکرى المبین علیک بهاء الله و نوره و رحمته و الطافه و فضله الّذى احاط العالم انّه هو الغفور الرّحیم. جمیع منتسبین باید این آیات را تلاوت نمایند و به فرح تمام به ذکر حق جلّ جلاله مشغول گردند حال در فردوس اعلى نغمات مرتفع و فرح و سرور اعظم اتمّ کامل ظاهر انّه هو الفضّال و هو البذّال و هو العزیز الحکیم. یا جوان روحانى علیک بهائى و عنایتى انّ القلم الاعلى اراد ان یذکر اخاک الّذى سمّى بزین العابدین نشهد انّه فاز بالاقبال اذ انکرنى عباد جاهلون و تمسّک بالاثبات اذ اعترض علیّ مظاهر النّفى و اقبل الى الافق الاعلى اذ اعرض عنه اکثر الورى و شرب رحیق البیان اذ منع عنه عباد الارض الّا من شاء الله العزیز الوهّاب طوبى لک یا زین العابدین بما انزلنا لک من سماء الوحى ما لا یعادله العالم انّ ربّک هو العزیز الفضّال نسئل الله ان ینزل علیک فى کلّ حین من سماء فضله رحمةً و من افق عنایته نوراً و من خزائن جوده ما یفرح به قلبک و تقرّ به عینک و عیون المنتسبین الّذین سمعوا و اقبلوا و اجابوا اذ ارتفع النّداء من الله ربّ الارباب سبحانک یا مجیب السّائلین و ملجأ المکروبین اسئلک بانوار وجهک و

ص ٦٩\*\*\*

بندائک الاحلى فى الافق الاعلى و بامواج بحر رحمتک بان تزیّن من ورد علیک فى کلّ یوم بطراز فضلک و جودک و کرمک انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت الغفور الکریم انت الّذى لا تمنع عطایاک جنود الاعراض و لا تصدّ فضلک اشارات الّذین کفروا بالمبدء و المآب. البهاء المشرق الظّاهر من مطلع العنایة و الالطاف و النّور اللّامع السّاطع من افق الاقتدار علیک یا ایّها المؤمن بالله و آیاته و المتمسّک بحبل فضله و المتشبّث بذیل کرمه انّا نشکر الله من قبلک و نحمده على فضله علیک انّه طهّرک حین صعودک و غفرک رحمة من عنده و هو العزیز العلّام انتهى. لله الحمد هر یک از مرفوعین فائز شد به آنچه که حزن قلوب را به سرور تبدیل فرماید بلکه اگر ناس بیایند و عرفش را ادراک کنند کلّ مسرور شوند و به ذکر و ثنایش ناطق گردند له الحمد فى کلّ الاحوال از اوّل امر الى حین لحاظ عنایت متوجّه به آن محبوب و اخوان و اهل علیهم بهاء الله بوده من یقدر ان یشکر او یحمده على ما ینبغى لعزّه و جلاله و جوده الّذى احاط الوجود اینکه در بارهء فاران مرقوم داشتند و استدعاى ذکر خیر مخصوص اولیاى آن ارض نمودند بعد از عرض در ساحت امنع اقدس اعلى این آیات باهرات نازل قوله جلّ جلاله و عمّ نواله یا اولیاء الله فى فاران اسمعوا نداء المظلوم انّه ذکرکم و انزل لکم ما لا ینفعه بدوام الملک و الملکوت قد فزتم باذکار لا یعتریها المحو و لا یأخذها الفناء و لا یغیّرها طول القرون و الاعصار افرحوا بعنایة الله و فضله ثمّ انصروه بذکره و ثنائه و تبلیغ امره المحکم المتین احفظوا ما اوتیتم باسم ربّکم کذلک یأمرکم فضلاً من عنده و هو الحق

ص ٧٠\*\*\*

مالک الغیب و الشّهود لا تحزنوا من حوادث العالم قد فزتم بما لا فاز به اهل ملکوت الاسماء الّا من شاء الله ربّ الارباب خذوا کتابى بقدرتى انّه یقرّبکم و یلقى علیکم ما یحفظکم من شرّ الّذین کفروا بالله العزیز الحمید قد مرّت الجبال و انفطرت السّماء و انشقّت الارض و القوم اکثرهم لا یعرفون کذلک نطق القلم الاعلى فى ایّام احاطته الاحزان من کلّ الجهات بما اکتسبت ایدى کلّ جاهل مرتاب امروز روز ذکر و بیان است جهد نمائید و به اصلاح عالم و تهذیب امم مشغول شوید ولکن به حکمت و بیان در جمیع احوال به آن ناظر باشید هذا ما حکم به المظلوم فى الزّبر و الالواح لله الحمد فائز شدید به آنچه که از براى آن از عدم به وجود آمده‌اید اهل عالم را شئونات فانیه از تقرّب منع نموده متمسّکند به آنچه که خود بر زوال و فناى آن شهادت می‌دهند یا اولیاء الله جهد نمائید شاید فائز شوید به اعمالی که سبب هدایت ناس گردد اکثر خلق در گرداب اوهام معذّب و متحیّر شاید به اسم حق ایشان را نجات دهید و به انوار آفتاب حقیقت منوّر دارید اسم کلّ مذکور و عمل کلّ مشهود طوبى لنفس فازت بما ینبغى لایّام الله ربّ العالمین البهاء من لدنّا علیکم و على الّذین ما منعتهم ضوضاء الظّالمین انتهى. اینکه ذکر حبیب روحانى جناب آقا شاه خلیل الله و جناب آقا محمّد هاشم و جناب استاد على اکبر علیهم بهاء الله را نموده بودند در یوم اربعا 26 رجب چهارساعت از روز گذشته در افق اعلى حاضر و بعد از عرض اسماء مخصوص هر یک لوح امنع اقدس از سماء مشیّت مولى الورى نازل ان‌شاءالله فائز شوند به آنچه که عرف عنایت از آن متضوّع و از بحر آیات بیاشامند

ص ٧١\*\*\*

و مؤیّد گردند بر آنچه که سبب بقاء وجود است لله الحمد اسامى مذکوره مع اولیاى فاران طرّاً به ذکر مقصود عالمیان فائز گشتند طوبى لهم و نعیماً لهم نسئل الله ربّنا و ربّ العرش و الثّری بان تؤیّدهم على ما یحبّ و یرضى انّه على ما تشاء قدیر و بالاجابة جدیر. این فانى لازال طلب نموده و می‌نماید آنچه را که سبب علوّ و سموّ است انّ ربّنا هو السّامع المجیب عرض دیگر آنچه اسامى حزب الله آن محبوب از قبل به ساحت اقدس ارسال نمودند مخصوص کلّ الواح منیعه مقدّسه نازل و ارسال شد و همچنین جواب عرایض که با آن محبوب بوده لله الحمد نیّر عنایت مشرق، بحر فضل ظاهر. کیست آن گمگشته کش فضلش نجست. چندى قبل نامه مفصلى که حاوى آیات الهى و بیّنات ربانى بود ارسال شد ان‌شاءالله الى حین رسیده مع کثرت تحریر که خود آن محبوب مطلع و آگاهند و عدم فرصت و کمى وقت الحمد لله مخصوص کلّ از سماء عنایت نازل شد آنچه که عین ابداع شبه آن را ندیده از حق این خادم فانى مسئلت می‌نماید از آثارش عالم را تربیت فرماید و از انوارش کلّ را منوّر دارد ذکر اخوان و اهل بیت و قرر عیون علیهم بهاء الله در افق اعلى عرض شد و این لئالى از بحر بیان الهى ظاهر طوبى للفائزین قوله تبارک و تعالى **هو النّاظر النّاطق العلیم الخبیر**

یا جوان روحانى علیک بهائى و عنایتى از قبل و بعد ذکرت از قلم اعلى جارى و هم چنین اخوان به آثار فائز هر یک را از قبل مظلوم تکبیر برسان لله الحمد از رحیق حبّ الهى آشامیدند و از بیانش در یوم قیام قسمت بردند این نعمت عظیم است و از بخشنده بى‌نیاز ظاهر و آشکار نذکر فی هذا المقام ورقتى و نبشّرها برحمتى و نسئل الله ان یؤیّدها

ص ٧٢\*\*\*

و یوفّقها على ما یحبّ و یرضى کبّر علیها من قبلى طوبى لها و لکلّ امةٍ آمنت بربّها و فازت بآثارها انّه هو العزیز الکریم یا قلم اذکر من سمّى بنور الله لیؤیّده الذّکر على ذکرى العزیز الجمیل قد حضر اسمک لدى المظلوم و انزلنا لک هذا اللّوح المنیر لیأخذک السّرور فى ایّام مکلّم الطّور و یقرّبک الیه انّه هو العزیز الحمید یا ضیاء الله طوبى لاسمک و لمن سمّاک به افرح بذکرى منه تضوّع عرف عنایتى الّذى احاط الامکان انّا انزلنا لک ما یکون باقیاً ببقاء الملکوت انّ ربّک هو العزیز الوهّاب البهاء علیک و على ابیک و امّک و على الّذین ما حرّکتهم قواصف الاشارات و لا شبهات الّذین کفروا بالله العزیز العلّام یا جوان روحانى مکرّر ذکر می‌نمائیم و امر می‌کنیم اولیاى آن ارض را از قبل مظلوم تکبیر برسان آیات الله را تلاوت نما تا آذان فائز شود به آنچه که از براى آن ظاهر شده و از عدم به وجود آمده اسم هر یک از قلم اعلى در صحیفهء حمراء مذکور و مسطور هنیئاً لهم و مریئاً لهم انتهى. امواج بحر عنایت فرا گرفته آثار و ضیاء آفتاب حقیقت احاطه نموده له الحمد و له الشّکر و له الثّناء و له البهاء لا اله الّا هو ربّنا و ربّ العرش و الثّری البهاء و الذّکر و الثّناء على جنابکم و على من معکم الّذین آمنوا بالله الفرد الواحد العلیم الخبیر و الحمد لله ربّنا و ربّ الکرسىّ الرفیع. خ ادم فى 28 شهر رجب 1305

محبوب فؤاد حضرت جوان روحانى علیه بهاء الله الابدى ملاحظه فرمایند

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهى**

حمد و ثنا و شکر و بهاء مخصوص ذات امنع اقدس حضرت مقصودى است که ظلم ظالمین و

ص ٧٣\*\*\*

و اعراض و اعتراض منکرین معرضین و مفتریات مفترین او را از اراده باز نداشت مشیّتش نافذ و اراده‌اش غالب به شأنی که من غیر ناصر و معین در سجن عکّاء امرش را مرتفع نمود به قسمى که حال در مجالس ملوک عالم و وزراء و علماء و عرفا این ذکر بوده و هست کلّ را حیرت اخذ نمود جلّ سلطانه و عظمت آیاته و عزّ برهانه در هر حال از غنی متعال می‌طلبم که اولیاى خود را به طراز صبر و سکون مزیّن دارد و به نور و اصطبار منوّر و از حق بطلبند حضرات ملوک را که مظاهر قدرت و شوکت اویند بر کلّ مهربان فرماید و همچنین توفیق عطا نماید تا مابین مصلح عالم و مفسدان تمیز دهند انّه هو المؤیّد الحکیم المعلّم الخبیر. یا محبوب فؤادى دستخط حضرت عالى مکرر رسید ولکن توقف در جواب معلق است به عفو آن حضرت و دستخط آخر آن محبوب که تاریخ غرّه شهر جیم بود خاطر افسرده را بهجت تازه بخشید از قبل گفته‌اند یاد یاران یار را میمون بود و بعد از مشاهده و قرائت قصد ذروهء علیا و ملکوت اعلى نمود امام وجه مولى الورى عرض شد و به شرف اصغاء فائز قوله جلّ جلاله و عظم سلطانه و احاطت حجّته و برهانه

**انا المنادى امام وجوه الورى فى سجن عکاء**

یا ایّها الطّائر فى هوائى والحاضر امام عرشى و الشّارب رحیق بیانى اسمع ندائى انّه لا اله الّا هو الفرد الواحد العلیم الخبیر یا جوان روحانى انّ النّقطة بشّر النّاس باستواء مکلّم الطّور على عرش الظّهور فلمّا ظهر و استوى اعرض عنه الورى الّا من شاء الله ربّ العرش العظیم قل یا قوم اتّقوا الله قد اتى من کان موعوداً و ظهر من کان مکنوناً و برز من کان مخزوناً و بظهوره

ص ٧٤\*\*\*

ارتفع النّداء من کلّ الجهات الظّهور لله الملک لله العظمة لله الفرد الواحد العزیز الجمیل قل هل رأیت عین الابداع شبه ما ظهر بالحقّ و هل سمعت الآذان شبه ما نزّل من سماء الفضل و لا و نفس الله القائمة على الامر بسلطان مبین قل یا معشر البشر ضعوا ما عندکم و خذوا ما امرتم به فى اللّوح انّه یحفظکم و یرفعکم و یقرّبکم الى العلیم الخبیر قل ارفعوا رؤسکم عن فراش الغفلة انّ الشّمس اشرقت من افق سماء العطاء و بحر الفضل ماج باسم ربّکم الابهى ایّاکم ان تمنعوا انفسکم عن فضل الله ربّ العالمین قل هل الاوهام تنفعکم لا و نفسه الحقّ و هل الظّنون تهدیکم لا و اسمه العزیز العظیم کسّروا الاصنام باسم مالک الایّام انّه ینجیکم بالفضل و یخلّصکم من عذاب الیم قد اتّخذوا ملأ البیان لانفسهم ما اتّخذه حزب القبل کذلک سوّلت لهم انفسهم و جعلهم من الاخسرین قل قد اتى من فدى فى سبیله المقرّبون و ظهر من کان مذکوراً فى کتب الله ولکنّ النّاس اکثرهم من الغافلین انّا انزلنا لهم من سماء الجود ما قرّت به عیون العارفین یا جوان روحانى علیک بهائى و عنایتى حق جلّ جلاله به شأنی ظاهر که هیچ صاحب سمع و بصرى انکار ننمود و نمى‌نماید من غیر صفوف و الوف امرش را نصرت نمود نصرتى که حال در هر مجلس و محفلى مذکور و معروف جلّت قدرته و عظم اقتداره و لا اله غیره لله الحمد فساد و نزاع را از کتب محو نمودیم و امرالله را به معروف بر کرسى ظهور مقرّ معین فرمودیم سبحان الله عجب در آن است که جمیع اهل بیان بر ظلم و کفر و شرک و نفاق حزب قبل آگاه شدند معذلک مجدّد بعضى به قصص‌هاى مجعوله و اقوال مفتریهء آن قوم تمسّک نموده‌اند الویل لهم ثمّ الویل لهم بما اتّخذوا لانفسهم الاوهام

ص ٧٥\*\*\*

ارباباً من دون الله الا انّهم من الظّالمین فى کتابى المبین اولیاى آن ارض را ذکر می‌نمائیم ذکرى که سبب اشتعال و علّت انقطاع است یا ایّها المتغمّس فى بحر حبّى در قدرت الهى تفکّر نما و نفوذ کلمه‌اش. امرش را نصرت فرمود و بلند نمود از اوّل ایّام الى حین امام وجوه کلّ قائم و ناطق قباع جهلاى ایران که اسم علم بر خود بسته‌اند و ضوضاى عوام آن بلاد مالک ایجاد را از اظهار امر باز نداشت در جمیع احوال به این کلمهء علیا متکلّم قد اتى المالک و الملک لله المهیمن القیّوم بگو یا حزب الله اَسمعتم النّداء و صبرتم ام کنتم من الرّاقدین یا جند الله اَوجدتم عرف الله و سکنتم ام کنتم من الغافلین در اکثرى از الواح مقصود از جند را ذکر نمودیم تا عالم از فساد و نزاع محفوظ ماند در این ظهور اعظم علَم عنایت صرفه و رایت رحمت مسبوقه مرتفع عسکر الهى اخلاق طیّبه و لشکرش اعمال مرضیه. یا جوان روحانى اگر چه در این سنه مفتریات مفترین و ظلم ظالمین از هر جهتى احاطه نمود ولکن بفضل الله و منّه فرح اکبر در جمیع احیان ظاهر و مشهود و علّت آن تمسّک اولیا به عروۀ اوامر الهى است از اول ورود در عراق کلّ را از نزاع و جدال و فساد و قتل و نهب منع نمودیم قریب چهل سنه می‌شود احدى از امر الله تجاوز ننمود در هر بلد ظالم‌هاى عالم بر حزب الله وارد آوردند آنچه را که صخره صمّا جارى شد و اکباد اهل وفا محترق آنچه بر ایشان وارد شد حسب الامر به حبل صبر تمسّک نمودند و به ذیل اصطبار تشبّث. کشته شدند و نکشتند گواه شاهد این فقره واقعاتی که در آن ارض عمل نمودند آنچه را که هیچ ظالمى عمل ننمود معذلک حزب الله تعرّض ننمودند بلکه از ظالمین و قاتلین شفاعت

ص ٧٦\*\*\*

نمودند هنیئاً لهم و مریئاً لهم از حق می‌طلبیم ایشان را موفّق فرماید بر اتّحاد و اتفاق معذلک اهل علم متنبّه نشدند قل **الهى الهى** طهّر عبادک من ذفر الظّلم و زیّنهم بطراز العدل اى ربّ بدّل ارض الاعتساف بکرسیّ الانصاف ای ربّ کحّل عیونهم بکحل النّور لینظروا فی ما ظهر بعین العدل انّک انت مالک الفضل و بیدک زمام الامور من الاولین و الآخرین. النّور الساطع اللائح من افق سماء ارادتى علیک و على اهلک و من معک و یحبّک لوجه الله ربّ العالمین انتهى. یا محبوب فؤادى انسان متحیّر است که چه ذکر نماید ابصار کلّ عالم تغییر کرده قوهء باصره مفقود شده و قوّه سامعه معدوم گشته امرى که ظهورش از آفتاب سبقت گرفته و بحرى که امواجش عالم را احاطه نموده آن را انکار نموده‌اند این انکار گواه بر بى‌بصرى است و این عدم اصغا شاهد بر بى‌سمعى سبحان الله آیا اسباب منع چه بوده و هست و شکى نبوده و نیست که جزاى اعمال است که کلّ را محروم نموده و حال جز عجز و ابتهال به درگاه حضرت بارى چاره‌ای نه. **الهى الهى** ترى عبادک اعرضوا عنک مقبلین الى مظاهر الاوهام و الظّنون اسئلک یا سلطان الوجود باسمک الّذى به سخّرت الغیب و الشّهود ان تغسل عبادک عن غبار الاوهام و طرّزهم بانوار الایقان انّک انت مالک الادیان لا اله الّا انت الغفور الکریم. ذکر برادران مکرّم و دوستان معظّم حضرات اخوان علیهم بهاء الرّحمن را فرمودند بعد از عرض در ساحت امنع اقدس اعلى این آیات باهرات از مشرق بیان مقصود عالمیان اشراق نمود هذا ما نزّل لجناب محمّد علیه بهاء الله قوله عزّ بیانه و جلّ

ص ٧٧\*\*\*

برهانه **هو الذّاکر و هو المذکور**

یا محمّد افرح بما حضر اسمک فى مقام جعله الله مطاف المقرّبین اشکر بما تضوّع منک عرف محبّة الله ربّ العالمین احمد بما اقبل الیک المظلوم من شطر السّجن و نزّل لک ما انجذب به الملأ الاعلى و سکّان الجنّة العلیا و اهل خباء المجد من ملکوت الابهى و اشرق من افق کلّ کلمة نیّر العطاء من لدى الله مالک الملکوت الاسماء یا محمّد انّ المظلوم یذکرک اذ احاطته البلایا بذکر اذا نزّل خضعت له کتب العالم یشهد بذلک مالک القدم فی هذا المقام الرّفیع انّه لاتمنعه الجنود و لا ظلم فراعنة الارض قد ظهر و اظهر ما اراد بسلطان غلب من فى السّموات و الارضین اذا اخذک جذب النّداء اقبل الى الافق الاعلى و قل **لک الحمد یا الهى** بما سقیتنى من قدح عطائک کوثر بیانک اسئلک باللّئالى المکنونة فى کنز عظمتک و بآیاتک المخزونة فى سماء مشیتک و اسرار اسمک الاعظم الّذى احاط العالم ان تکتب لى من قلم فضلک ما یقرّبنى الیک و یجعلنى منقطعاً عن دونک انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت العزیز الفضّال. و هذا ما نزّل لجناب على علیه بهاء الله **هو فى الافق الاعلى**

یا علىءَاخذک جذب بیان ربّک ءَشربت رحیق الانقطاع من ید عطائه ام کنت من السّاکنین نسئل الله ان یزیّنک بالربح الاعظم فى هذا التّجارة الّتى اشتغل بها الملأ الاعلى و ینوّر رأسک بتاج الوفاء و یجعلک من فوارس مضمار الحکمة و البیان فی هذا الیوم الّذى فیه استوى مکلّم الطّور على عرش الظّهور رغماً لکلّ عالم مریب و کلّ

ص ٧٨\*\*\*

عارف بعید قل یا ملأ البیان زیّنوا رؤسکم باکلیل ذکر مبشّرى قال و قوله الحقّ و قد کتبت جوهرة فى ذکره و هى انّه لا یستشار باشارتى و لا بما نزّل فى البیان ایّاکم یا ملأ البیان ان تستدلّوا بما عندکم لعمر الله لا ینفعکم الیوم کتب العالم الّا بهذا الکتاب الّذى یمشى و ینطق انّه هو الله لا الله الّا هو المقتدر العلیم الحکیم قل لا تنجیکم همزات الهادى و لا المهدى الّذى تکلّم بما ناح به اهل سرادق العظمة و الکبریاء فى ایّام الله العزیز الحمید قل انّ المبشّر بشّرکم و اخبرکم و قال کلّ البیان کخاتم فى اصبعه. انتم نبذتم امر الله ورائکم ما لکم یا معشر الظّالمین کذلک نطق لسان العظمة فی هذا المقام الرّفیع النّور و الرّوح و البهاء علیکم یا حزب الله من هذا الحین الى ما کانت الشّمس طالعة من افق ارادة الله ربّ الکرسیّ الرّفیع. و هذا ما نزّل لجناب حسن علیه بهاء الله

**بسمى الّذى به ماج بحر العطاء**

یا حسن علیک بهائى آیات الهى عالم را احاطه نموده و از سحاب عطا عوض امطار لئالی حکمت و بیان باریده نداى طور مرتفع و بقد ظهر الظّهور ناطق ولکن مظاهر تقلید و مطالع تحدید از جمیع فیوضات یوم الله محروم و ممنوع معرضین بیان هزار کرّه از معرضین فرقان اعظم‌ترند یرون القدرة و ینکرونها و یسمعون الآیات و یعرضون عنها. بحر امام وجوه ظاهر ولکن آن نفوس غافله از عدم بصر از یمین و یسار سائل که شاید غدیر منتنی بیابند و به آن تمسّک جویند بحر را حوت باید و فضا را نسر طائر شاید ضب قادر بر تغمّس

ص ٧٩\*\*\*

در بحر نبوده و نیست بگو اى اهل بیان به عدل و انصاف نظر کنید و تکلّم نمائید اگر این ظهور اعظم انکار شود احدى بر اثبات مظاهر قادر نه یشهد بذلک هذا الامر المبین و هذا النّبأ العظیم البهاء من لدنّا على اولیائنا الّذین اخذوا کتاب الله بقدرةٍ عجزت عن منعها قدرة من فى السّموات و الارضین انتهى. هر منصفى شهادت داده بر عجز عباد از احصاء فضل و عنایت حق جلّ جلاله در جمیع اوقات از سماء منزل آیات نازل شده آنچه که علّت مدد حیات اهل عالم است ولکن امم اکثرى غافل و بی‌خبر از براى دو یوم زندگانى از حیات ابدى و نعمت سرمدى گذشته‌اند افّ لهم و لادراکهم ینبغى ان اقرء فی هذا المقام ما انزله الرّحمن فى الفرقان بقوله تعالى ذرهم فى خوضهم یلعبون و نتمسّک بذکر الاولیاء امام وجه مولى الورى لینزل لکل واحد منهم ما یکون باقیاً ببقاء اسمائه و صفاته انّه هو المشفق الکریم. هذا ما نزّل لجناب احمد الّذى حضر و فاز قوله جلّت حجّته و عظم برهانه و عزّت آیاته

**بسمى الّذى به سطع النّور من افق العالم**

هذا یوم فیه استوى امّ الکتاب فى ملکوت البیان على سریر العرفان و یقول یا ملأ الارض اتّقوا الله و لا تتّبعوا الّذین کفروا ببرهانه اذ ظهر و نبذوا آیاته اذ نزّلت و بحجّته اذ کملت و برحمته اذ سبقت و بعنایته اذ احاطت کذلک فتح باب النّصح طوبى لنفس سمعت و فازت و ویل لکلّ غافل بعید هذا کتاب من لدنّا لمن اقبل و فاز و شرب رحیق العرفان من کأس عنایة الرّحمن مرّة بعد مرّة و ذکرناه فى الواح شتّى بذکر لا ینقطع

ص ٨٠\*\*\*

عرفه بدوام ملکوت الله العزیز الحمید یا ایّها النّاظر الى الوجه انّا رفعنا الامر بسلطان غلب العالم و اظهرنا ما کان مستوراً امام وجوه الامم منهم من انکر و منهم من اعرض و منهم من کفر و منهم من سمع و اقبل و قال لک الحمد بما اظهرت نفسک یا اله من فى السّموات و الارضین خذ المفتاح الاعظم باسمى ثمّ افتح به ابواب القلوب بذکرى العزیز الحکیم قد فزت بما لا یأخذه الفناء یشهد بذلک مولى الورى فى سجنه الاعظم انّا وصّینا العباد بالامانة و الدّیانة و الصّدق و الوفاء و هم عملوا ما ناح به القلم الاعلى الّا من شاء الله المشفق الکریم کبّر من قبلى على وجوه اولیائى و ذکّرهم بآیاتى و نوّرهم بنور معرفتى انّ ربّک هو النّاصح الذّاکر العلیم الخبیر البهاء المشرق من افق سماء فضلى علیک و على من معک و على الّذین سمعوا و اجابوا مولیهم القدیم. و هذا ما نزّل لجناب عین بهاء الله **هو السّامع المجیب**

یا على علیک بهائى قد اتى امر الله و ظهر البرهان الاعظم ولکنّ الامم اعرضوا الّا من شاء الله المهیمن القیّوم قد ظهر الکنز المکنون و السّرّ المخزون و القوم اکثرهم لا یفقهون نبذوا کوثر التّوحید و اخذوا النّبید الا انّهم لا یشعرون انظر فى العلماء و تفکّر فى اعمالهم یصعدون على المنابر و یقولون ما تجرى الدّموع عن العیون قد خلقوا لنصرتى ولکن نصروا اعدائى الا انّهم لا یعقلون نبذوا الدّلیل و اعرضوا عن السّبیل سوف یرون جزاء اعمالهم امام کرسى عدل الله مالک الغیب و الشّهود قد نقضوا میثاق الله و عهده و اکلوا اموال النّاس بالباطل یشهد بذلک عباد مکرمون قد احاطت

ص ٨١\*\*\*

الآیات کلّ الجهات و ظهر من بشّرت بظهوره کتب الله العزیز الودود انّا ذکرناک من قبل فى الواح شتّى طوبى لعبد فاز بذکرى و نطق بثنائى و تمسّک بحبلی الممدود نسئل الله ان یؤیّدک على ما یتضوّع عرفه بین العباد بدوام الملک و الملکوت سیفنى الدّنیا و یبقى ما نزّل لک لعمرى لا ینقطع آثاره فى الملک یشهد بذلک من عنده لوح محفوظ البهاء المشرق من افق سماء عنایتى علیک و على من معک و آمن بالله مالک الوجود. و هذا ما نزّل لجناب با علیه بهاء الله مالک الاسماء

**بسمى الّذى به سطع نور الله ربّ العالمین**

کتاب نزّل بالحقّ لمن اقبل الى صراط الله المستقیم یا با اسمع النّداء من شطر عکّاء انّه لا اله الّا هو الفرد الواحد العلیم الخبیر قد فتح باب السّماء و اتى مالک الاسماء بامر لا یقوم معه جنود السّموات و الارضین انّک اذا شربت رحیق العرفان من کؤوس عطاء ربّک الرّحمن قل لک الحمد یا الهى بما اظهرت لى ما کان مستوراً عن عبادک و عرّفتنى ما کان مخزوناً فى علمک اسئلک بآثارک الکبرى و انوار وجهک یا مولى الورى و باسمک الّذى اذ نطق سجدت الاسماء و بنورک الّذى اذ سطع خضعت الانوار ان تجعلنى فى کلّ الاحوال ناظراً الى افقک و ناطقاً بثنائک و ناصراً لامرک بالحکمة و البیان اشهد یا الهى بوحدانیّتک و فردانیّتک و رحمتک الّتى سبقت عبادک و خلقک اى ربّ انا عبدک و ابن عبدک ترانى متمسّکاً بحبلک و راجیاً بدایع فضلک اسئلک ان لا تخیّبنى عمّا قدّرته لاصفیائک و اولیائک انّک انت الّذى بامرک ظهرت الاسماء و اتّصلت الکاف برکنها النّون لا اله الّا انت المهیمن على ما کان و ما یکون.

ص ٨٢\*\*\*

و هذا ما نزّل لجناب میرزا محمد على علیه بهاء الله

**بسمى الّذى به اشرقت نیّر البیان**

ذکر من لدنّا لمن شرب رحیق العرفان فى ایّام الله مالک یوم المآب انّا اقبلنا الیه من شطر السّجن و انزلنا له ما انجذبت به حقائق الاشیاء فی هذا الیوم الّذى فیه نادى المناد من شطر عکّاء الملک لله ربّ الارباب یا محمّد قبل على احمد الله بما ایّدک و قرّبک و سقاک کوثر الطّهور من ید عنایة مالک یوم الظّهور و هداک الى هذا الامر الّذى به زلّت الاقدام الّا من شاء الله مالک الانام وصّ عبادى من قبلى و ذکّرهم بآیاتى ثمّ اقرء ما انزلناه لک بالرّوح و الرّیحان هذا یوم فیه ذابت الاکباد و ناح العباد بما ورد على المظلوم من الّذین انکروا حجّته و برهانه و نقضوا ما امروا به فى امّ البیان قل اتّقوا الله یا معشر المعرضین تالله قد اتى مالک یوم الدّین بسلطان غلب من فى الارضین و السّموات قد حضر اسمک لدى المظلوم و انزلنا لک ما انجذبت به افئدة العباد الّذین سمعوا و اجابوا اولئک من اهل هذا المقام عند الله مالک الانام خذ الکتاب بامرى و قل لک الحمد یا مقصود العالم بما ایّدتنى على الاقبال و ذکرتنى بما فاح به عرف القمیص فى البلاد اى ربّ ترى بحر الفقر اراد بحر غنائک و یسئلک باسمک الاعظم الّذى به سخّرت الامم ان تنزل علىّ من سحاب فضلک و سماء جودک ما یجعلنى منقطعاً عن دونک و متمسّکاً بک و بآیاتک و بکلّ ما ظهر من عندک اى ربّ قد اخذنى الضّعف فى ایّامک اسئلک ان تجعلنى قویّاً بقوّتک و اقتدارک لا اله الّا انت الفرد الواحد العلیم الحکیم. و هذا ما نزّل لجناب میرزا داود علیه بهاء الله

ص ٨٣\*\*\*

**بسمى الّذى به انار افق البیان**

د ا و آیات الهى از هر شطرى نازل و بیّناتش به مثابهء امطار از سحاب فضل هاطل آنچه مسطور الیوم مشهود و مکلّم طور من غیر ستر و حجاب امام وجوه ناطق نفس زبور مترنّم و ندا از افق اعلى مرتفع طوبى از براى نفسی که سدّ یأجوج او را منع ننموده و این یأجوج علماى ایرانند که از اوّل ایّام الى حین عباد را از شریعة الله منع نموده‌اند نعیماً لنفس ما منعته ضوضائهم و ما اضعفته قوّتهم و ما خوّفته سطوتهم اولئک عباد انزل الله ذکرهم فى کتبه و زبره و الواحه یا داود ان‌شاءالله به قوّت و قدرت حق جلّ جلاله حجبات غافلین را خرق نمائى و کلّ را به نبأ عظیم بشارت دهى شاید از بحر عطا محروم نمانند جهد نما و از حق مسئلت کن تا عباد خود را از فیوضات ایّامش منع نکند اوست غفّار ذنوب و اوست مقلّب قلوب انّا ذکرناک من قبل و عرّفناک صراط الله ربّ البیت و مالک هذا المقام الرّفیع. البهاء المشرق من افق سماء رحمتى علیک و على الّذین شهدوا بما شهد به الله و اعترفوا بما نزّل من القلم الاعلى فى کتابه العزیز البدیع. و هذا ما نزّل لجناب میرزا محمّد امین علیه بهاء الله

**هو المبیّن العلیم**

یا امین علیک بهائى المبین طوبى از براى نفسی که به نور امانت منوّر و به طراز دیانت مزیّن است در اکثر الواح عباد را به اعمال طیّبه و اخلاق مرضیه امر نمودیم ولکن بعضى نصح الهى را نشنیدند و به هواهاى خود تمسّک نمودند و بر هیکل امانت از نفوس غافله ظالمه وارد شد آنچه که عین انصاف گریست این مظلوم

ص ٨٤\*\*\*

در لیالى و ایّام عباد الله را بما یقرّبهم و ینفعهم وصیت نمود ولکن آذان آلوده به اصغاء فائز نشد العجب کلّ العجب که از ما ینفعهم غافلند و بما یضرّهم و یهلکهم متمسّک عنقریب بساط‌هاى عالم پیچیده شود و هیکل عدل بر سریر انصاف مقرّ یابد و مقام کلمهء مبارکه اعطاء کلّ ذى حقّ حقّه ظاهر و هویدا گردد از حق می‌طلبیم کلّ را به انوار نیر عدل منوّر فرماید و از دونش منقطع سازد اوست قادر و اوست مقتدر البهاء علیک و على الّذین تمسّکوا بحبل النّصح من لدى الله ربّ العالمین. و هذا ما نزّل لجناب یعقوب على علیه بهاء الله

**بسمى الّذى بنوره اشرقت الارض و السّماء**

یا یعقوب یوسف الهى در بئر ظالمین ساکن و در هر آن بر او وارد شده آنچه که اهل مدائن عدل و انصاف نوحه نمودند به امانت امر نمودیم به خیانت تمسّک جستند به انصاف وصیت کردیم به اعتساف تشبّث نمودند بما عندهم از ما عند الله غافل و محجوب اَما یرون یموتون و فى اللّحود یسکنون و اَما یرون یذهبون و لا یرجعون سبحان الله غفلت به مقامى رسیده که قلم و مداد از ذکرش عاجز مشاهده می‌شود کانوا ان ینتظروا ایّامى فلمّا اتت اعرضوا و افتوا علیّ بظلم عظیم قد منعتهم اهوائهم عن التّقرّب الى الله الفرد الخبیر نسئل الله ان یؤیّدک و اولیائه على نصرة امره بالحکمة و البیان و یمدّکم بجنود الاعمال و الاخلاق انّه هو المقتدر القدیر قل **الهى الهى** ترى عبادک المقبلین بین عبادک المعرضین و ترى الذّئاب احاطت الاحباب اسئلک بانوار نیّر عرفانک و بالاسرار المودعة فى الواحک ان توفّقهم على الرّجوع الیک و التّقرّب الى بساط قربک و القیام لدى باب عطائک انّک انت

ص ٨٥\*\*\*

المقتدر العلیم الحکیم انتهى. الحمد لله الّذى اذهب عنّا الحزن و اظهر لنا آیاته و انزل علینا نعمائه. مائده و نعمت بیان در کلّ حین نازل از حق می‌طلبیم عباد را مؤیّد فرماید تا به آن فائز شوند و محروم نمانند یا من بیدک الفضل و العطاء ارحم عبادک بالرّحمة الّتى سبقت الوجود ثمّ اکشف لهم بکرمک یا ودود یتوجّهوا الى انوار وجهک و یستظلّوا فى ظلّ عنایتک اشهد انّک انت الفضّال فى کلّ الاحوال لا اله الّا انت الغنیّ المتعال. ذکر قرر عیون نورالله و ضیاء الله علیهما بهاء الله را فرمودند بعد از عرض در ساحت امنع اقدس

این اذکار از مشرق وحى مختار نازل قوله عزّ بیانه و جلّ برهانه **به نام دوست مهربان**

یا نور الله در این حین که مظلوم عالم در سجن اعظم مشى می‌نماید به تو توجّه فرموده و تو را ذکر می‌نماید از حق می‌طلبیم نهال‌هاى بستان عرفان را از امطار فضل و عطا سیراب نماید تا به مقام بلوغ که مقام ظهور اثمار است برسند اوست سامع و اوست مجیب ان‌شاءالله در ظلّ عنایت مخصوصه حق جلّ جلاله ساکن باشى و به انوار ظهور مکلّم طور منوّر لله الحمد پدر به منظر اکبر فائز و حضورش به قبول مزیّن قد سمع النّداء فى یوم فیه منع عن الاصغاء اکثر الورى و شرب رحیق البیان من ید عطاء ربّه الرّحمن طوبى له و لک و لمن معکم فى هذا الیوم المبارک العزیز البدیع البهاء من لدنّا علیک و على کلّ مقبل فاز بهذا الامر العظیم. و هذا ما نزّل لضیاء الله علیه بهاء الله **به نام خداوند یکتا**

یا ضیاء علیک بهاء الله مالک الاسماء حمد کن مقصود عالمیان را که تو را از عدم به وجود و از نیستى به طراز هستى مزیّن نمود در ایّامى که از براى آن شبیه و نظیر نبوده و نیست تو و محبة

ص ٨٦\*\*\*

الله فى الحقیقه توأم به وجود آمده‌اید طوبى لصلب فاز بهذا الذّکر البدیع لحاظ عنایت لازال متوجّه بوده و هست لک الحمد یا الهى بما نوّرت افئدة المقبلین بنور معرفتک و انطقت السنهم بذکرک و ثنائک و اظهرت لهم ما کان مستوراً عن اکثر عبادک اى ربّ قرّبهم بجودک ثمّ ارزقهم کوثر بیانک انّک انت المقتدر القدیر و انّک انت المشفق الکریم. یا جوان روحانى علیک بهاءالله الابدى اهل و منتسبین طرّاً را از قبل مظلوم تکبیر برسان و کلّ را به تجلّیات انوار نیّر فضل و عطا بشارت ده قل طوبى لکم بما فزتم بایّام الله ربّ العرش العظیم و الکرسیّ الرّفیع اولیاى آن ارض طرّاً را ذکر نموده و می‌نمائیم قل یا اولیاء الله و حزبه نسئله ان یجرى منکم باسمه ما لاتنقطع آثاره بدوام ملکه نعیماً لکم و رحمة علیکم انتم الّذین ما منعکم ضرّ الظّالمین و لا اعراض المعتدین انّا نوصیکم بالحکمة. حکمت اعمال و افعالى است که سبب آگاهى غافل‌هاى عالم است و همچنین علّت تقرّب ایشان است به حزب الله عباد بیچاره را ارباب عمائم به اوهام تربیت نموده‌اند باید حکماى ارض به کمال رأفت و محبّت عباد را به شریعت الله و مشرق عنایتش دعوت نمایند اگر به طراز آگاهى فائز شوند کلّ طائف حول گردند یا حزب الله از حق می‌طلبم استقامت از شما ظاهر فرماید استقامتى که شبه و مثل نداشته حزب قبل را ظنون و اوهام از مشرق وحى الهى محروم نموده خود را اربح عالم می‌دانستند و در یوم ظهور اخسر عالم مشاهده گشتند قل اعاذنا الله و ایّاکم یا حزب الله من ظنونهم و اوهامهم و اعمالهم و افعالهم و اقوالهم و عقائدهم چه اگر اعمال و عقاید مطابق بود البتّه به اقبال فائز

ص ٨٧\*\*\*

می‌گشتند و به عرفان حق جلّ جلاله مرزوق می‌شدند مکرّر ذکر شد جزاى اعمال آن فئه ظالمه را از مطلع عدل الهى و مشرق رحمتش محروم نمود قصص کاذبه اولى ناس را از نبأ عظیم که در کتب الهى از قبل و بعد مذکور است منع کرد **الهى الهى** ایّدهم على الرّجوع الیک و على التّدارک على ما فات عنهم عند تجلّیات شمس ظهورک قد شهدت بفضلک الکائنات و برحمتک الممکنات اَتمنع عبادک من بحر عطائک الّذى یسمع من امواجه الملک و الملکوت لله ربّ العالمین. البهاء مشرق من افق الظّهور علیکم یا اولیاء الله و احبّائه و على اوّلکم و آخرکم و ظاهرکم و باطنکم و رحمة الله و برکاته انتهى. اینکه در باب صلوة ذکر نمودند صلوتی که حکمش در کتاب اقدس نازل شده آن صلوة مع آثار زیادى از سجن به مقر دیگر ارسال گشته و صلوة جدیده که بعد نازل کبیر آن معلق است به اوقاتی که انسان در نفس خود حالتى مشاهده نماید فى الحقیقه به شأنی نازل لو تلقى على الصّخرة لتتحرّک و تنطق و على الجبل لیمرّ و یجرى طوبى لمن قرء و کان من العاملین و هر یک قرائت شود کافى است هر آیه از آیات و هر کلمه‌ای از کلمات را اگر داراى عدل و انصاف ملاحظه نماید از ما عنده و عند القوم بگذرد و بما عند الله ناظر گردد و اما ما ذکرتم فى ذبیحة المیّتة حکمها حکم القبل کذلک حکم به الربّ فی هذا الحین و آنچه از سماء و کواکب سؤال نموده‌اند از قبل از قلم اعلى در این مراتب نازل شده احتیاج به ذکر مکرّر ندارد و در بارهء اذن توجّه که مرقوم داشتند بعد از عرض این حکم محکم از لسان عظمت ظاهر هر هنگام اسباب موجود شود و حکمت اقتضا نماید توجّه نمایند اینکه ذکر جناب آقا میرزا ابراهیم علیه البهاء و رحمته المسبوقة را نمودند بعد از عرض این کلمات مشرقات از افق اراده اشراق نمود

ص ٨٨\*\*\*

قوله تبارک و تعالى یا جوان روحانى الحمد لله الّذى ایّده على اداء ما کان علیه من حکم الله المهیمن القیّوم کبّر من قبلى علیه و بشّره بقبول عمله نسئل الله ان یفتح على وجهه ابواب الفضل و العطاء و یقدّر له ما یکون نوراً له و یمشى امام وجهه فى کلّ عالم من عوالمه انّه ولیّ الّذین آمنوا به و عملوا ما امروا به فى کتابه المبین انتهى. این عبد هم تکبیر می‌رساند و از حق جلّ جلاله از براى ایشان می‌طلبد آنچه را که باقى و دائم است اوراق وصول هم مشاهده شد و به طراز قبول امام وجه مزیّن گشت و بقیه وجه باید به محبوب فؤاد حضرت امین علیه بهاء الله برسد چه که مبلغ پنجاه تومان به او حواله شده که در ارض صاد به بعضى برساند هنیئاً للعاملین و للعارفین ذکر جناب ملّا حسین علیه بهاء الله را نمودند و هم چنین ذکر صنعت ایشان را بعد از عرض در ساحت امنع اقدس این آیات باهرات مخصوص او از سماء مشیت مالک اسماء و صفات نازل قوله عزّ بیانه و جلّ برهانه

**هو السّامع العلیم**

کتاب امام وجوه احزاب نطق می‌فرماید و می‌گوید یا ملأ ارض قدر یوم الله را بدانید و خود را از فیوضات لاتتناهى الهى محروم مسازید این یوم را شبه و مثلى نبوده و نیست نعمت بیان و مائدهء عرفان از سماء عنایت محبوب امکان نازل طوبى از براى نفسی که اقبال نمود و فائز گشت و ویلٌ للغافلین یا حسین بعد ملّا مولى الورى از شطر سجن به تو توجّه نمود و تو را ذکر می‌نماید و نزد متبصّرین و اهل فردوس اعلى ثروت عالم و کنوز امم به این ذکر معادله ننماید قل لک الحمد یا مولى العالم و لک الثّناء یا بهاء من فى السّموات و الارضین صنعت شما امام وجه حاضر و به لحاظ عنایت فائز در علوّ بحر فضل الهى تفکّر نما

ص ٨٩\*\*\*

لعمرى اشیاء عالم طرّاً در ساحت اقدس قابل ذکر نبوده و نیست ولکن صنعت شما چون به محبت ظاهر شده و جوان روحانى ارسال داشته به طراز ذکر مقصود عالمیان مزیّن و به نور قبول منوّر انّه هو الفضّال العزیز الحکیم و الحمد له اذ هو محبوب العارفین و مقصود المخلصین انتهى. لله الحمد بحر فیض به امواج فوق امواج ظاهر ذره‌ای از اعمال که در سبیلش ظاهر شده و می‌شود در ساحتش به مثابهء آسمان مرتفع و ظاهر آیا احدى بر احصاء این فضل قادر لا و سلطانه الظّاهر اگر چه شکر و ثناى این عبد به ذیل این نعمت نرسیده و نمی‌رسد مگر آنکه فضلش اخذ نماید و رحمتش قبول فرماید قد شهد کلّ شیء من الاشیاء بعلوّه و سموّه و فضله و عطائه و عنایته و افضاله لا اله الّا هو الغفّار العطّاف الفرد الواحد العلیم الخبیر اولیاى آن ارض از صغیر و کبیر را ذکر می‌نمایم و از فضل و رحمت سلطان یفعل ما یشاء امید آنکه در آن جهات نور تسلیم و رضا اشراق نماید و کلّ فائز شوند به آنچه که در الواح الهى از سماء مشیت نازل گشته فى الحقیقه آنچه الیوم حسب الامر لازم باید کلّ تمسّک نمایند به اعمالی که سبب توجّه اهل ارض گردد از حقّ می‌طلبیم کلّ را على ما امروا به فى الکتاب تأیید فرماید و موفق دارد انّه هو الکریم ذو الفضل العظیم لا اله الّا هو العزیز العلیم البهاء و الذّکر و الثّناء على حضرتکم و على من معکم و على کلّ مقبل اقبل و فاز بهذا الذّکر الحکیم و الامر العظیم. خ ادم فى 27 رمضان المبارک 1307.

جناب آقا سید اسدالله **الاظهر الابهى**

ترى یا الهى اشراق شمس کلمتک من افق سجنک بما ارتفع فیه ذکرک بلسان مظهر ذاتک و مطلع نور

ص ٩٠\*\*\*

احدیتک و بذلک تضوّعت نفحات محبوبیّتک فى بلادک و احاطت اهل مملکتک یا الهى لمّا اظهرت فضلک لا تمنع عبادک عن التوجّه الیه لا تنظر یا الهى الى مقاماتهم و شئونهم و اعمالهم فانظر الى عظمتک و مواهبک و قدرتک و الطافک و عزّتک لو تنظر بعین العدل کلّ یستحقّون غضبک و سیاط قهرک خذ یا الهى ایادى الخلق بایادى فضلک ثمّ عرّفهم ما هو خیر لهم عمّا خلق فى ملکوت الانشاء نشهد یا الهى بانّک انت الله لا اله الّا انت لم‌تزل کنت و ما کان احد دونک و لاتزال تکون و ما یکون غیرک اسئلک بالابصار الّتى یرونک مستقرّاً على عرش التّوحید و کرسیّ التّفرید بان تنصر احبّتک باسمک الاعظم ثمّ ارفعهم الى مقام یشهدون بذواتهم و السنهم بانّک انت الواحد الفرد الاحد الصّمد ما اتّخذت لنفسک شریکاً و لا شبیهاً انّک انت العزیز المستعان.

در امة الله بنت بى‌بى علیها بهاء الله **هو الباقى الدائم**

انّا نذکر الّذین توجّهوا الى الوجه و نؤیّدهم على ما هم علیه من حبّ الله و مظهر امره انّه لا یضیع اجر العاملین انّا دعونا الکلّ الى الله من النّاس من سمع النّداء و اقبل و منهم من سمع و اعرض و منهم من لم یسمع کذلک فصّل الامر فى لوح مبین قد خسر الّذین انکروا حجة الله و برهانه و توجّهوا الى کلّ مشرک بعید نعیماً لکلّ امةٍ شربت رحیق الحیوان فى ایّام ربّها الرّحمن و ویل للّتى غفلت عن الله ربّ العالمین کذلک نطق لسان العظمة اذ کان

ص ٩١\*\*\*

مقرّ العرش فى سجنه العظیم.

جناب ص در علیه بهاء الله **بسمى المهیمن على الاسماء**

ص در اسمع نداء مالک الایجاد انّه اتی برایات الآیات من مشرق عنایة ربّک المقتدر القدیر انّه یجذبک الى الافق الاعلى المقام الّذى فیه ارتفع حفیف سدرة المنتهى و نطق لسان العظمة اذ کان مستویاً على سریر البرهان طوبى لمن سمع و اقبل و ویل لکلّ غافل مریب قد جاء الوعد و اتى الموعود و ظهر ما کان مسطوراً فى کتب الله ربّ العالمین و قام امام وجوه العالم و دعا الکلّ الى الفرد الخبیر من النّاس من سمع و اقبل و منهم من سمع و اعرض و منهم من تقرّب و اخذ و شرب و قال لک الحمد یا مقصود العالمین و منهم من توقّف و منهم من کفر و منهم من افتى بما ناح به سکّان الفردوس الاعلى و الّذین طافوا العرش فى کلّ بکور و اصیل قل یا ملأ الارض اتّقوا الرّحمن و لا تتّبعوا اهواء الّذین انکروا حجّة الله و برهانه و اعرضوا عن وجه طافه الرّوح الامین انّا ذکرناک بما لا یعادله شیء من الاشیاء انّک اذا سمعت ذکرى و وجدت نفحات بیانى قم بین عبادى بالحکمة و البیان و قل یا ملأ الامکان تالله قد اتى الرّحمن بسلطان لا یقوم معه من فى السّموات و الارضین اتّقوا الله یا قوم و لا تنکروا الّذى اتاکم بملکوت الآیات و جرى من قلمه فرات المعانى و البیان قوموا عن رقد الهوى مسرعین الى مولى الورى کذلک یأمرکم امّ الکتاب امراً من لدنه انّه هو العزیز العلّام کن ناطقاً

ص ٩٢\*\*\*

بین عبادى و ذاکراً ما نزّل من ملکوت بیانى لتجذبهم آیات ربّک و تقرّبهم الى مقام لا یرى فیه الّا نیّر عنایة مولیک العزیز الوهّاب ایّاک ان تمنعک سطوة العالم عن ذکر مالک القدم او شبهات العلماء عن مالک الاسماء قم باسمى على خدمة امرى انّ ربّک یؤیّدک فضلاً من عنده و هو المقتدر العزیز الفضّال قد اسمعناک اللّغة الفصحى نرید ان نسمعک لسان عجمیّ مبین. جمیع عالم از براى عرفان حضرت مقصود از عدم به وجود آمده و چون اصبع اراده سبحات را شق نمود و اشراقات انوار ظهور از افق فضل تجلّى فرمود کلّ معرض و منکر مشاهده گشتند الّا من شاء الله سبحان الله در یوم جزا حزب شیعه اخسر احزاب عالم دیده شدند عمل نمودند آنچه را که هیچ ظالمى عمل ننمود در سنین اوّلیه طرّاً بر اعراض قائم و بعد بر سفک دم اطهرش فتوى دادند تفکّر در اعمال آن حزب و افعالشان در ایّام قبل و بعد لازم. سال‌ها به اصنام اسما متمسّک و بر منابر به لعن یکدیگر مشغول و به گمان خود خود را اعلم و ارفع امم می‌شمردند و چون نیّر امتحان از افق سماء حکمت مقصود عالمیان اشراق نمود کلّ به سقر راجع حال هم چون معرضین بیان در تربیت حزبى به مثابهء حزب شیعه مشغولند قل هذا یوم الله لا یذکر فیه الّا هو آن جناب باید به دو پر یعنى توکّل و انقطاع در هواى محبت رحمن طیران نمایند و به نصرت امر الله مشغول گردند جهد نما لیظهر منک ما یبقى بدوام ملکوت ربّک المهیمن القیّوم بگو اى عباد آذان را از اصغاء صریر قلم اعلى و حفیف سدره منتهى محروم منمائید تا زود است در تدارک مافات قیام کنید این است امر مبرم ربانى که از افق سماء قلم

ص ٩٣\*\*\*

اعلى اشراق نموده و ثبت گشته ایّاکم ان تمنعکم حجبات العالم و سبحات الامم ضعوا ما عند القوم مقبلین الى الله مالک ما کان و ما یکون البهاء من لدنّا علیک و علیهم و على الّذین اقبلوا الى الله العزیز الودود.

دُرُخش جناب ص د علیه بهاء الله **بسمى الشّاهد العلیم**

هذا یوم فیه یسمع من حفیف سدرتى المنتهى قد اتى الوعد و ظهر مالک الاسماء و من سکّان الفردوس الاعلى قد کشف الحجاب و انار افق الظّهور بانوار الوجه و ینطق مکلّم الطّور انّه لا اله الّا هو العزیز الوهّاب یا ایّها المذکور لدى المظلوم ان استمع النّداء من شطر البقعة البیضاء انّه لا اله الّا هو الواحد المختار قد ظهر و اظهر ما اراد بسلطان القدرة و الاقتدار ان افرح بهذا الذّکر الاعظم ثمّ اقرء اللّوح انّه ینفعک فى کلّ الاحوال قد کنتم تحت لحاظ عنایتى و ذکرناکم من قبل انّ ربّکم الرّحمن لهو العزیز الفضّال قم على خدمة الامر بالحکمة و البیان ثمّ اذکر ربّک على شأن ینجذب به العباد سیفنى ما تراه الیوم و یبقى لک ما نزّل من لدى المظلوم فى اعلى المقام کذلک فتحنا على وجهک باب الفضل بمفتاح الحکمة انّ ربّک لهو العزیز العلّام البهاء المشرق من افق ارادة الله علیک و على الّذین نبذوا الاوهام متمسّکین بحبل الایقان فى ایّام ربّهم مالک الانام.

جناب ص در علیه بهاء الله **بسمه المشفق الکریم**

انّا ذکرناک من قبل و بشّرناک بعنایة الله ربّ العالمین اسمع النّداء

ص ٩٤\*\*\*

من شطر عکّاء انّه لا اله الّا هو الفرد الخبیر قد ظهر و اظهر ما اراد فضلاً من عنده و هو الفضّال الکریم انّک اذا وجدت نفحات الوحى و شربت رحیق الفضل قل **الهى الهى** لک الحمد بما کشفت لى و هدیتنى الى صراطک و عرّفتنى امرک الاعظم و نبأک العظیم و سقیتنى من کأس العطاء و کوثر البقاء ترانى یا الهى مقبلاً الى افقک الاعلى و معرضاً عن الّذین اعرضوا عنک یا مولى الورى و ربّ العرش و الثّری و اشهد بوحدانیّتک و فردانیّتک و بقوّتک و قدرتک و سلطانک اسئلک بالافق الّذى تنوّر بانوار وجهک و المقام الّذى تشرّف بلقائک و بصریر قلمک و بآیات عظمتک بان تقدّر لى ما یقرّبنى الیک و ینفعنى فى کلّ عالم من عوالمک انّى لا اعلم ما کان مکنوناً فى علمک و انت اعلم بى منّى اسئلک باسمک الّذى به هدیت الامم الى صراطک الاعظم بان لا تخیّبنى عمّا قدّرته لاصفیائک انّک انت المقتدر على ما تشاء و فى قبضتک زمام الاشیاء لا اله الّا انت العلیم الحکیم.

جناب میرزا على نایب **بسم الله الاقدس الامنع الاعلى**

سبحانک یا من اقرّ کلّ ذى قدرة بالعجز عند ظهورات قدرتک و اعترف کلّ ذى علم بالجهل عند ظهورات علمک انت الّذى طرّزت دیباج کتاب الانشاء بطراز اسمک الابهى و زیّنت وجنة الوجود من الغیب و الشّهود بطراز النّقطة البارزة عنها الهاء لیتمّ ما نزّل من عندک على مظهر نفسک العلیّ الاعلى فلمّا فصّلت النّقطة بالباء و استقرّت

ص ٩٥\*\*\*

على الهاء بسلطنتک و اجلالک فزعوا بریتک و خلقک الّا من رقم على جبینه من قلمک الاعلى هذا مالک ممالک البقاء و الحاکم على الاشیاء و هذا لهو الرّاکب على فلک البهاء فتعالى هذا الفضل الّذى اختصصته لاحبّائک و قدّرته لاصفیائک و ما کان ذلک الّا من فضلک و الطافک و جودک و مواهبک من دون استحقاق احد بذلک لانّک یا الهى لو تنظر بلحظات عدلک لیستحقّ کلّ غضبک و سخطک اسئلک بان تنظر الینا بلحظات اعین فضلک و احسانک اذاً نستحقّ رحمتک و عنایتک و مکرمتک و احسانک اى ربّ نحن عجزاء و انت القوی ذو القدرة العظیم و نحن فقراء و انت الغنی ذو الکرم العمیم یا کوثر من ظمأ فى عشقک و هواک و یا مأمن من هام فى برّیة الهجر و الفراق اسئلک باسمک الّذى به ذلّت الاعناق لسلطنتک و اقتدارک و خضعت الوجود لاشراق انوار وجهک بان تحفظنا من شرّ اعدائک الّذین کفروا بنعمتک و اعترضوا على مظهر نفسک بعد الّذى اتى فى ظلّ البیان بظهور معانى المکنونة فى الواحک و به ثبت ما شهدت لنفسک بنفسک و حقّق ما وصفت ذاتک بذاتک اى ربّ طهّرنا عن دونک و قدّسنا عن ذکر ما سواک لتکون خالصاً لوجهک و ناصراً لدینک و ناشراً لآثارک و ناطقاً بثنائک فاحفظ یا الهى هؤلاء الضعفاء فى ظلّ قوّتک و هؤلاء الفقراء فى سرادق غنائک اى ربّ کینونة القدرة تشهد بضعفها عند ظهورات قوّتک و کینونة العلم تشهد بجهلها عند تجلّیات علمک و ذاتیة العلوّ تعترف بدنوّها عند ظهورات علوّک و استعلائک و مع علمنا بذلک لم ندر بایّ ذکر نذکرک و بایّ وصف نصفک

ص ٩٦\*\*\*

و بایّ قدرة نرتقى الى سماء امرک فو عزّتک انّ ضعفنا بحقیقته یستدعى قوّتک و انّ فقرنا بذاتیّته یطلب غنائک اى ربّ قد اتیناک منقطعاً عمّا سواک و سرعنا الى شاطئ رحمتک و افضالک و بحر عظمتک و اقتدارک لا تحرمنا عمّا عندک و نسئلک بمحبوبک الابهى بان تحفظ البهاء من شرّ اعدائک فو عزّتک ابتلأ بینهم على شأن لایذکر بالبیان و انّک الرّحمن لا اله الّا انت العزیز المستعان.

جناب میرزاى نایب **بسم الله العلیّ الابهى**

نار الرّحمن من سدرة الانسان فى قطب هذا الرّضوان على الحقّ موقوداً و ینطق کلّ جذوة من جذواتها بانّه لا اله الّا هو و انّه قد کان عن العالمین غنیّاً و بها تحدث حرارة حبّ المحبوب فى القلوب و یستجذب الحبیب الى مقرّ قدس منیعاً و بها تشتعل اکباد العشاق و ینقطعون عن الآفاق کذلک کان الحکم من قلم الاعلى على لوح البیضاء بالحقّ مرقوماً و قد علم الله بانّک اشتعلت بهذه النّار و کنت من نغمات الله مجذوباً ان احفظ النّار لئلّا تخمدها میاه الاشارات من الّذینهم کفروا بالله و کانوا من نفحات القدس محروماً قم على امر الله ثمّ بلّغ النّاس هذا النّبأ الّذى منه فزع من فى السّموات و الارض الّا من عصمه الله بسلطان مبیناً قل یا قوم قد جائکم الامتحان من شطر ربّکم الرّحمن و المشرکون حینئذ فى اضطراب عظیماً قل الفتنة فتنة للّذین

ص ٩٧\*\*\*

ما شربوا منها لا تزلّ اقدامهم من شیء اولئک هم الّذین اتّخذوا فى ظلّ الرّحمن لانفسهم مقاماً امیناً لا تحرّکهم عواصف الامتحان و لا قواصف الافتتان و هم فى کنف الحفظ محفوظاً اولئک یصلّینّ علیهم اهل الفردوس فى کلّ بکور و اصیلاً کذلک القیناک قول الحقّ و انزلنا الیک ما یفرح به قلبک و افئدة کلّ موقن بصیراً فالق التّکبیر من قبل الله على وجوه الّذینهم آمنوا بالله و کانوا على الامر مستقیماً ان ادخل النّاس فى دین الله و لا تصبر اقلّ من حیناً و هذا شرف العبد فى هذا الیوم الّذى فیه اتى الله بامر بدیعاً ان اجتمع احبّائى و کن لهم فى الامور معیناً و البهاء علیک و على ابنک و بنتک من لدن علیم حکیماً و الحمد لله ربّ العالمین جمیعا.

درخش جناب میرزا على علیه بهاء الله **هو السّامع المجیب**

یا على علیک بهائى تو از نفوسى هستى که در اوّل ایّام اقبال نمودى و از کأس عرفان نوشیدى و بعد حوادث عالم و حجبات امم حایل شد بشنو نداى مظلوم را و در اسم قیّوم الهى تفکّر نما اوست قائم و قادر و مقتدر و غالب نفوسى که بر اعراض قیام نموده‌اند به مثابهء اطفال به لعب مشغولند سوف یأخذهم الله امراً من عنده و یحقّق آیاته و یظهر امره و یثبت برهانه رغماً لهم و للّذین جادلوا بآیات الله ربّ العالمین بایست بر خدمت امر. توفیق و تأیید در قبضه اقتدار حق جلّ جلاله بوده و خواهد بود قل سبحانک یا من باسمک

ص ٩٨\*\*\*

اخذت الزّلازل قبائل الارض کلّها بان توفّقنى على خدمت امرک فى ایّامک و تؤیّدنى على ما یبقى به ذکرى فى کتابک اسئلک یا غفّار العالم و معین الامم و الظّاهر بالاسم الاعظم بان تغفر لى و الّذین اقبلوا الى افقک الاعلى و تمسّکوا بحبل عنایتک یا فاطر السّماء ثمّ اکتب لى خیر الآخرة و الاولى انّک انت مالک العرش و الثّری لا اله الّا انت الغفور الرّحیم.

جناب میرزا على نایب علیه بهاء الله **هو السّمیع البصیر**

یا على انّا ذکرناک بما لا تعادله اذکار العالم و نذکرک فى هذا الحین بکلمة اذ نزّلت خضعت لها الآیات و اردنا ان نسمعک آیاتى و نظهر لک بیّناتى و نلقى علیک ما یجذبک الى افق عنایتى کذلک نطق لسان العظمة فى هذا المقام الّذى جعله الله اعلى المقام اسمع ندائى و قم بین عبادى و ذکّرهم بآیاتى و نوّر قلوبهم بنور بیان ربّک مالک الایجاد قل یا حزب الله الیوم یومکم انصروا ربّکم الرّحمن بالحکمة و البیان و لا تتّبعوا الّذین نقضوا عهدالله و میثاقه و ارتکبوا ما ذابت به الاکباد قل قد فتح باب السّماء و ماج بحر الکرم امام وجوه العالم و اشرق نیّر البرهان من افق سماء البیان اتّقوا الله و لا تتّبعوا کلّ غافل مرتاب ایّاکم ان تمنعکم زخارف الدّنیا عن مولى الورى او سطوة اهل الطغیان عن الله مالک الادیان ضعوا الاوهام ورائکم ثمّ اقبلوا بوجوه بیضاء الى مقام تنطق فیه الذّرات الملک لله ربّ الارباب انّک اذا فزت بآیاتى و وجدت عرف عنایتى قل **الهى الهى** ایّدنى على ذکرک و ثنائک و خدمة امرک

ص ٩٩\*\*\*

نسئلک یا مالک الوجود و مربّى غیب و الشّهود بلئالى بحر علمک و اسرار کتابک و انجم سماء بیانک و بامرک الّذى سخّرت به بلادک و عبادک بان تجعلنى قائماً على خدمتک بحیث لا تمنعنى زخارف العالم عن التوجّه الیک یا مالک القدم و لا تخوّفنى ضوضاء الامم و لا تضعفنى قوّتهم و شوکتهم و اقتدارهم انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت القوى الغالب القدیر.

درخش جناب على **بسمى الاعظم الاقدم الاکرم**

قل اللّهمّ انّک انت مظهر المظاهر و مصدر المصادر و مطلع المطالع و مشرق المشارق اشهد باسمک تزیّنت سماء العرفان و تموّج بحر البیان و شرعت الشرائع لاهل الادیان اسئلک ان تجعلنى غنیّاً عن دونک و مستغنیاً عمّا سواک ثمّ انزل علیّ من سحاب جودک ما ینفعنى فى کلّ عالم من عوالمک ثمّ وفّقنى على خدمة امرک بین عبادک على شأن یظهر منّى ما یثبت به ذکرى بدوام ملکوتک و جبروتک اى ربّ هذا عبدک الّذى قد توجّه بکلّه الى افق جودک و بحر فضلک و سماء الطافک فافعل بى ما ینبغى لعظمتک و اجلالک و موهبتک و افضالک انّک انت المقتدر القدیر و بالاجابة جدیر لا اله الّا انت العلیم الخبیر.

جناب آقا میرزا على نایب **هو الظّاهر المستور**

قل انّا لمّا سافرنا من مشرق البقاء الى مغرب العماء وجدنا قوماً من الطّوریون کانوا

ص ١٠٠\*\*\*

على ارض الاشارات موقوفاً اذاً اظهرنا لهم من سرّ الاعظم فى هذه الکلمة الاکبر على الرّمز الخفى رمزاً اقلّ من ان یحصى اذاً انصعقوا على التّراب کانّهم ما خلقوا فى الارض و کذلک قضى الامر من مهیمن قیّوماً و انّک انت قم على استقامة کبرى ثمّ انصر ربّک انّه یؤیّدک بسلطان کان على الحقّ قویّا.

درخش جناب میرزا باقر علیه بهاء الله **هو السّامع البصیر**

کتاب انزلناه بالحقّ انّه فى کلّ الاحیان ینادى من فى الامکان و یدعوهم الى صراط الله المستقیم هذا یوم فیه ظهر امّ الکتاب و نزّل من ملکوت البیان ما خضعت له کتب القبل یشهد بذلک هذا الکتاب الّذى ینطق بالحقّ انّه لا اله الّا هو الفرد الواحد العلیم الخبیر قم بالاستقامة الکبرى على شأن لا تحزنک شئونات الخلق و لا یخوّفک ظلم الظّالمین الّذین نبذوا کتاب الله عن ورائهم بما اتّبعوا کلّ عالم بعید ان اشکر الله بهذا الذّکر الاعظم لعمرى لا یعادله ما عند الامم انّ ربّک لهو المشفق الکریم خذ اللّوح بقوّة من عندنا ثمّ اقرأه بربوات اهل الفردوس انّ ربّک لهو السّامع العلیم کذلک زیّنّا افق اللّوح بشمس ذکر ربّک المقتدر القدیر ان اجهدى فى ایّام ربّک لیظهر منک ما یجد منه المخلصون عرف محبة الله ربّ العالمین البهاء علیک و على الّذین فازوا بهذا الذّکر الحکیم.

ص ١٠١\*\*\*

جناب میرزا باقر علیه بهاء الله الّذى فاز بتحریر الآیات

**هو النّاظر من افقه الاعلى**

یا باقر کن مستعدّاً لاصغاء نداء ربّک انّه یذکرک من شطر سجنه الاعظم المقام الّذى فیه استوى مالک القدم على عرشه العظیم ایّاک ان تمنعک ضوضاء البشر عن مالک القدر او تحجبک حجبات الغافلین الّذین اذ ارتفع النّداء بین الارض و السّماء وضعوا اصابعهم فى آذانهم و اذ اقبل الیهم مولى الورى اعرضوا و قالوا ما ناح به سکّان مدائن المعانى و البیان یشهد بذلک ربّک الرّحمن فى هذا المقرّ المنیر قل یا قوم اتّقوا الله و لا تتّبعوا باهواء الّذین کفروا بیوم الدّین هذا یوم فیه ماج بحر البیان فى الامکان و غرّدت حمامة البرهان على الاغصان الملک لله العزیز الحمید طوبى لناطق نطق بثناء ربّه و لاذن فاز باصغاء ندائه و لعینٍ رأت آثاره و لیدٍ اخذت کتابه و لقلمٍ فاز بتحریر آیاته و لقلب تزیّن بنور معرفته و برجل سرع الى صراطه المستقیم البهاء من لدنّا علیک و علی الّذین تشبّثوا بذیل العنایة و تمسّکوا بحبله المتین.

قاین جناب میرزا باقر **هو المقتدر فى جبروت البقاء**

ذکر الله من سدرة القدس على بقعة الفردوس قد کان على الحقّ مشهوداً فسوف ینفطر السّماء و یأتى الغلام على براق الحمراء و یقضى الامر من مقتدر قدیراً اذاً تجد المشرکین یهربون عن الیمین و الیسار قل الیوم لا مهرب لاحد الّا من انقطع عن کلّ من فى السّموات و الارض

ص ١٠٢\*\*\*

و استقرّ فى ظلّ کان فى ازل الآزال ممدوداً کذلک القیناک لتکون ثابتاً على الامر و مقبلاً الى حرم الّذى کان عن جهة العرش مرفوعاً یا باقر سمعنا ندائک و رأینا اقبالک ذکرناک بما یبقى بدوام الملک و الملکوت ذکرناک من قبل و فى هذا الحین لتشکر ربّک مالک الوجود انّا انزلنا لمن اراد الوجه ما یبشّره بعنایة ربّه الّذى اتى من افق الاقتدار بامر لا یقوم معه شیء من الاشیاء یشهد بذلک من طاف العرش فى هذا المقام المحمود.

اماء الله فى درخش **الابدع الابهى**

هذا کتاب من لدنّا الى اللّائى آمنّ بالله الواحد المختار لیقرّبهنّ البیان الى مطلع آیات الرّحمن و یذکّرهنّ بهذا الذّکر الّذى زیّن به الابداع یا اماء الله ان استمعن النّداء من السّدرة المرتفعة على البقعة النّوراء انّه لا اله الّا هو المقتدر العزیز المنّان ان اشهدن کما شهد الله ثمّ اذکرنه فى العشىّ و الاشراق انتنّ اوراق سدرة امرى تمسّکن بها باسمى الّذى به لاحت الوجود و قرّت الابصار کنّ طائرات فى هواء التقدیس و ساجدات لوجه الله العزیز المتعال قد خلقتنّ للعصمة کذلک قضى الامر من لدن مالک البریّة فى الزّبر و الالواح ان افرحن بما ذکرتنّ من قلم الامر الّذى منه جرى سبیل الحیوان فی هذه الایّام الّتى فیها تجلّى الرّحمن على من فى الامکان لو ترین تجلّیاً من تجلّیات

ص ١٠٣\*\*\*

الّتى اشرقت من افق الوجه لتقطعن اکبادکنّ بایدیکنّ و تقلن ان هذا الّا محبوب من فى الارضین و السّموات طوبى لکنّ بما ذکرتنّ لدى العرش و اقبلتنّ الى مطلع الانوار ان اذکرن الله فى کلّ الاحیان و سبّحن بحمده انّه مع امائه القانتات و عباده الاخیار انّما البهاء علیکنّ و على اللّائى آمنّ بالله الواحد الجبّار.

اماء الله ق **به اسم محبوب آفاق**

حمد محبوبى را سزا که نظر به عنایت کبرى طلعت ابهى را مخصوص حیات اهل عالم فدا فرمود نیکو است حال کسی که در این ظلمات به مثابهء مصباح بر افروزد جان عالم می‌فرماید اى کنیزانم ملاحظه رحمتم نمائید شما در محافل خود آرمیده‌اید و جمال قدم با جمعى دوستان و اهل حرم در دست اعدا مبتلا در این سجن کبرى به ذکر دوستان حق مشغول لذا بر شما لازم که به شرایط حبّ عمل نمائید و به حقّ ناظر و البهاء علیکم.

امة الله **هو المقتدر على ما یشاء باسمه المهیمن على العالمین**

انّ الورقة ینادى على السّدرة انّه لا اله الّا هو العلیم الحکیم طوبى لورقة تمسّکت بها على شأن ما سقطت من اریاح الافتتان انّها من خیرة الاماء لدى الله مالک الاسماء یشهد بذلک کلّ عالم بصیر یا امتى انّا وجدنا عرف حبّک ربّک و نزّلنا لک هذا الکتاب الّذى به انار افق

ص ١٠٤\*\*\*

العالم و توجّه کلّ مقبل الى الله ربّ العالمین اذا فزت بکتاب ربّک ان اشکریه بشکر ینجذب به اهل الفردوس انّ ربّک لهو الآمر العلیم انّما البهاء على الّذین آمنوا و على اللّائى آمنّ بالله المقتدر القدیر.

در خ ش جناب جواد **بسم الله الفرد الواحد الاحد**

انّ المذکور یذکرک فی هذا اللّوح المبین و المقصود ینادیک من شطر هذا السّجن العظیم و المعبود یدعوک بالحقّ و یذکرک على لحن به طار الامکان شوقاً لربّه الرّحمن و انجذب افئدة ملأ العالین لا تحزن بما رأیت فى سبیلى قد کنّا شهداء على ما ورد علیکم فی هذا الامر الّذى به ملئت القلوب من خشیة الله ربّک و ربّ العالمین ان صبروا فى الله ثمّ استقرّوا بالله انّه ینصر من یشاء بقدرة من عنده و سلطان من لدنه انّه لهو المقتدر القدیر قد خسر الّذین نبذوا العدل و اتّخذوا الظّلم الا انّهم من الهالکین طوبى لمن فاز بما لافاز به اکثر الخلق الا انّه من المخلصین یذکره الرّحمن فى اعلى الجنان هذا لهو الفضل الاکبر و المقام الرّفیع انّما البهاء علیک و على من اقبل الى الوجه منقطعاً عن السّموات و الارضین.

جناب کربلائى ملّا حسین علیه بهاء الله **بسمى المشرق من افقى الاعلى**

قد قال قائل هل القیامة قامت قل اى و نفسى العلیم

ص ١٠٥\*\*\*

الحکیم و هل السّاعة اتت قل بل و ربّ العرش العظیم و هل الآیات نزّلت تالله انّها ملئت الآفاق ان انت من العارفین و هل المیزان نصب تالله انّه ینادى و ینطق بین العالم یشهد بذلک کلّ عارف بصیر یا اهل الارض اتّقوا الله و لا تتّبعوا اهوائکم ان اتّبعوا من اتاکم بسلطان مبین انّک انت اشکر ربّک بما اقبل الیک من شطر سجنه الاعظم و ذکرک بما لا تعادله اذکار العالم و ما عند الامم انّ ربّک هو المبیّن العلیم ایّاک ان یمنعک شیء من الاشیاء عن مالک الاسماء کن ناطقاً بذکرى و قائماً على خدمة امرى و متشبّثاً بذیلى المنیر البهاء من لدنّا علیک و على من تمسّک بحبل الله المقتدر القدیر.

جناب کربلائى ملّا حسین علیه بهاء الله **بسمى الّذى به تضوّع عرف البیان فى الامکان**

کتاب انزله المظلوم لمن آمن بالله المهیمن القیّوم لیقرّبه بیان الرّحمن الى مقام لا یرى فیه الّا تجلّیات انوار وجه ربّه العزیز الودود تالله قد ارتفع صریر قلمى الاعلى و حفیف سدرتى المنتهى طوبى لاذن سمعت و ویل لکلّ غافل محجوب انّا سمعنا ندائک نادیناک من یمین البقعة النّوراء المقام الّذى فیه نطق مالک الاسماء بما قرّت به العیون یا ایّها النّاظر الى الوجه اسمع آیاتى و فکّر فی ما ظهر من عندى و قل یا ملأ البیان تالله قد اتت سماء العرفان بشموس مشرقات اتّقوا من اتاکم برایات الآیات من لدى الله مالک هذا المقام المرفوع قل لا تغنیکم الیوم علومکم و فنونکم ضعوها ورائکم مقبلین الى بحر العلم الّذى ماج بهذا الاسم

ص ١٠٦\*\*\*

الّذى به لاحت الوجود قل یا ملأ الارض انصفوا فی ما ظهر بالحقّ و لا تعترضوا على الّذى به اقبل الوجود الى الله ربّ ما کان و ما یکون کذلک نزّلنا الآیات و ارسلناها الیک لعمر الله قد ستر فى کلّ حرف من حروفاتها بحر المعانى و البیان لو کان النّاس هم یعرفون انّه اتى لاصلاح العالم ولکنّ القوم هم لا یشعرون. البهاء المشرق من افق ملکوتى علیک و على الّذین قالوا الملک لله المهیمن القیّوم.

در جناب جلال علیه بهاء الله **بسمه المهیمن على الاسماء**

سبحان الّذى نزّل الآیات بالحقّ و اظهر البیّنات لعلّ النّاس یدعنّ ما عندهم و یتوجّهنّ الى وجهه المشرق من هذا الافق المبین قل قد ظهرت حجّة الله و برهانه و برز ما هو المکنون فى کتابه المحکم العزیز البدیع من النّاس من رأى آیات الله و اعرض عنها و منهم من سمع النّداء و قال انّى احبّ الآفلین و منهم من نبذ الدّنیا عن ورائه مقبلاً الى الله ربّ العالمین قل یا قوم ان انصفوا فى انفسکم و لا ترتکبوا ما نهیتم عنه فى الصّحف الله و الواحه و لا تتّبعوا کلّ غافل مریب توجّهوا الى البحر الاعظم انّه ینطق فى قطب الابداع انّه لا اله الّا انا العلیم الحکیم قد خلقت السّموات و الارض لعرفان الله و امره ولکنّ النّاس اکثرهم من المتوهّمین یتّبعون کلّ ناعق و یعقّبون کلّ متوهّم الا انّهم من الهائمین قل یا قوم دعوا ما عندکم و توجّهوا الى الله هذا ما ینفعکم

ص ١٠٧\*\*\*

ان انتم من العارفین تالله لا یغنیکم الیوم کتب العالم و لا صحف الاوّلین انّک یا ایّها العبد ان اشکر الله بما عرّفک ما هو المذکور فى الالواح و هدیک الى صراط مستقیم تمسّک بحبل الله معرضاً عن الّذین کفروا بالرّحمن اذ اتى بالبرهان و انکروا قدرة الله اذ ظهرت بسلطان احاط من فى السّموات و الارضین.

جناب سید جلال علیه بهاء الله **هو النّاطق فى ملکوت البیان**

کتاب انزله لمن اقبل الى الله المهیمن القیّوم لتجذبه نفحات الوحى الى مطلع الامر و تریه ما منع عنه اکثر العباد کذلک نطق الحقّ علّام الغیوب خذ الکتاب امراً من عندنا بقوّة لا تمنعها شبهات العلماء و لا سطوة الّذین کفروا بالشّاهد و المشهود قد حضر اسمک لدى المظلوم ذکرناک بما یقرّبک الى الله العزیز الودود کن قائماً على خدمة الامر و مقبلاً الى مطلع آیات ربّک مالک الوجود کذلک نطق القلم الاعلى اذ کان المظلوم بین ایدى کلّ غافل محجوب. البهاء المشرق من افق سماء بیانى على الّذین ما نقضوا میثاق الله و عهده قاموا و قالوا الله ربّنا و ربّ العرش و الثّری و مالک الآخرة و الاولى انّهم اهل البهاء فى لوحى المحفوظ.

دُر جناب میرزا محمّد تقى **بسم الله الاقدس الابهى**

قد تبدّلت الامور على شأن ترى الذّئاب فى القصور و مالک

ص ١٠٨\*\*\*

الملکوت فى اخرب البیوت کذلک قضى الامر من لدن ربّک العزیز المختار قد جعل الله قصورهم قبورهم طوبى لاولى الابصار انّ الّذین فتحت ابصارهم بالهدى فى ایّام ربّهم الابهى اولئک ما یرون الاشیاء الّا و قد یرون فنائها قبلها لعمرى بهم تنبت الارض و تمطر السّحاب انّ الدّنیا فى کلّ الاحیان تنادى الانسان و تقول هل ترید الوفا منّى فبئس ما ظننت سوف ترى نفسک فى ذلّة و خسران طوبى لمن نبذها عن ورائه مقبلاً الى مطلع الانوار قل الدّنیا هى ما یمنعکم عن الله العزیز الوهّاب من النّاس من یجعل دینه و دنیاه و یمنعه عن سواء الصّراط و منهم من یجعل زهده دنیاه و هو فى غفلة و ضلال و منهم یجعل فقره نفس الدّنیا و هو غافل عمّا علیه کذلک فصّلنا الامر فى الزّبر و الالواح ان اخرقوا الاحجاب هذا ربّ الارباب قد اتى بملکوت الآیات من النّاس من تمسّک بالطّاغوت معرضاً عن الملکوت قل ویل لک یا ایّها المشرک المرتاب انّا اظهرنا الامر على شأن ذلّت له الرّقاب من شرب هذه الکأس لا یحجبه نعیق الّذین کفروا و لا سبحات الاشارات کم من حکیم منعته عن الشّمس سحاب الاوهام و کم من صبیّ خرق الاحجاب کم من عاقل تحیّر فى نفسه و کم من غافل اقبل الى ان دخل ملکوت الله العزیز المتعال قل الفضل بید الله یعطیه من یشاء من خلقه انّه لهو العزیز الغفّار طوبى لمن اقبل الیه ویل لکلّ متکبّر جبّار کذلک القیناک و نزّلنا علیک آیات لا یعادلها ما فى الارضین و السّموات لتأخذک نفحات الوحى فى هذه الایّام الّتى فیها غنّت الورقا

ص ١٠٩\*\*\*

و نعق الغراب و البهاء علیک و على کلّ موقن صبّار.

جناب یعقوب‌على علیه بهاء الله  **هو السّامع المجیب**

شهد الله انّه لا اله الّا هو و الّذى ینطق انّه هو الاسم الاعظم و کان مکنوناً فى ازل الآزال من اقبل الیه قد فاز بما فاز به المقرّبون و الّذى اعرض انّه من المشرکین فى کتاب مبین سبحان الّذى اظهر ما کان مخزوناً فى العلم و مستوراً فى افئدة المرسلین قد اتى بالحقّ و ظهر ما اراد انّه هو الفرد الواحد المقتدر القدیر. انّا نذکر الّذین اخذهم جذب بیان ربّهم الرّحمن الرّحیم لیقرّبهم الذّکر الى مقام انقطع عنه وصف الواصفین و ذکر الذّاکرین قل لک الحمد یا الهى بما سقیتنى کوثر بیانک و انزلت لى ما یقرّبنى الیک اسئلک ببحر عطائک و شمس فضلک بان تقدّر لى خیر الآخرة و الاولى و تکتب لى ما کتبته بعبادک المقرّبین انّک انت المقتدر القدیر لا اله الّا انت القویّ الغالب العلیم الحکیم.

در جناب نظر قبل على **هو العزیز الوهّاب**

هذا کتاب نزّل من لدن عزیز وهّاب لمن خضع و اناب اذ اتى الرّبّ على السّحاب انّه لربّ الارباب هذا لوح مستطاب نزّل بالایجاز مقدّساً عن الاطناب انّه لفصل الخطاب قل قد احاط الفضل و ما سواه محاط اَغفلتم من امرى هذا شیء عجاب قل یا قوم اَما تنتبهون

ص ١١٠\*\*\*

و رجلکم فى الرّکاب اَما ترون الذّهاب اَما اخبرناکم بالایاب یوم المآب هذا ذاک الیوم یا اولى الالباب قل الیوم یومئذٍ یا اهل الکتاب هذا ربّکم و الملائکة باباریق و اکواب ان افرح انّک لدى الباب تحت لحاظ مالک الرّقاب ان اشربوا یا قوم هذا لهو الشّراب انّه کوثر الحیوان للاصحاب الّذین اقبلوا الى الوجه بالآداب و الّذى اعرض انّه من اهل العذاب سوف یجد نفسه فى نار و التهاب یقول الیوم یا لیتنى کنت تراب ان افتخر بذکره بین الالباب قد زیّنّا رأسک باکلیل الذّکر بین الاحباب هذا یکفیک عمّا ظهر و غاب طوبى لمن خرق الاحجاب و اذا سمع النّداء اقبل و اجاب انّه موفى الوعد هذا یوم الحساب و المقبلون تقرّبوا و الشّیاطین طردوا بالشّهاب لا تحزنوا عمّا ورد علینا من اهل النّقاب لعمرى لم یکن الّذین اعرضوا عند ربّک الّا کالحباب و ما یخرج من افواههم کطنین الذّباب قد یرون ما عملوا انّ ربّک لبالمرصاد یأخذ من کفر انّه شدید المحال.

در جناب نظرعلى علیه بهاء الله **هو المهیمن على من فى الارض و السّماء**

کتاب نزّل بالحقّ و به یهدى الله من یشاء انّه لهو الغفور الکریم و به انار افق المعانى و نطق البیان الملک لله الفرد العلیم الخبیر تنطق الاشیاء باسمه المهیمن على الاسماء ولکنّ القوم فى حجاب مبین انّ الّذین قتلوا و ما قتلوا اولئک من اهل البهاء فى لوح حفیظ انّا نأمر احبّائنا بالمعروف لتطمئنّ به افئدة المضطربین انّ الّذین فسدوا

ص ١١١\*\*\*

و افسدوا اولئک غلبت علیهم اهوائهم نشهد انّهم من الآثمین خذوا یا احبّائى لوح الله بقدرةٍ من عنده ثمّ اقرؤوه فى اللّیالی و الایّام انّه لهو السّبیل المستقیم.

درخش جناب نظر على خ ا علیه بهاء الله **هو المبیّن العلیم**

یا نظر توجّه الیک لحاظ المظلوم من شطر السّجن و ذکرک بذکر سطعت منه الانوار انّه اقبل الى من اقبل الیه و ذکر من ذکره بین الانام هذا یوم فیه ظهر ما کان مکنوناً و اتى من کان موعوداً فى الزّبر و الالواح من النّاس من اعرض عنه و منهم من اعترض علیه و منهم من افتى بظلم ناحت به الاشیاء و عن ورائها اهل الفردوس فى العشیّ و الاشراق قد کفروا بنعمة الله بعد انزالها و عملوا بما صاحت به الصّخرة و ذابت القلوب و الاکباد و اکثر اعدائنا علماء الارض یشهد بذلک من عنده امّ الکتاب قد تمسّکوا بالظّنون و ظنّوا انّهم مظاهر العلم فى العالم قل تبّاً لکم یا معشر الجهلاء تالله انّ العلم یتبرّء منکم فى کلّ الاحیان ان افتحوا ابصارکم ثمّ ارفعوا رؤوسکم انّ الشّمس اشرقت فى وسط الزّوال طوبى لعالم نبذ ما عنده و اخذ ما امر به من لدى الله ربّ الارباب کذلک انار افق البرهان بنیّر البیان طوبى لمن رأى و ویل لکلّ غافل مکّار. البهاء من لدنّا على الّذین تمسّکوا بحبل عنایة ربّهم مالک الایجاد.

جناب نظر على خ ا علیه بهاء الله **به نام خداوند یکتا**

نقطه اولى می‌فرماید اگر نفسى ظاهر شود و یک آیه بیاورد تکذیب مکنید

ص ١١٢\*\*\*

حال معادل کتب قبل آیات نازل ولکن نابالغ‌هاى عالم تکذیبش نمودند و گفته‌اند آنچه را که هیچ مشرکى نگفت و هیچ ظالمى نطق ننمود امروز اهل فردوس اعلى نفوسى هستند ما سوى الله را معدوم دانند و مفقود شمرند قصص اولى ایشان را از افق اعلى منع ننماید و اسما از شاطئ بحر معانى محروم نسازد و در جمیع احوال بر کرسى اطمینان جالسند و بر سریر ایقان مستریح به کمال سکینه و وقار بر نصرت امر قیام نمایند و به جنود حکمت و بیان مدائن افئده را تصرف کنند بگو اى اهل بیان انصاف دهید و به عدل تکلم نمائید نباشید از نفوسی که بعد از مشاهده انکار نمودند و هم چنین از نفوسى که مقصود امکان در فرقان می‌فرماید کم من آیة یمرّون علیها و هم عنها معرضون طوبى از براى نفسی که محروم نشد و به آثار قلم اعلى فائز گشت انّک اشکر ربّک بهذا الفضل العظیم و قل لک الحمد یا من فى قبضتک زمام من فى السّموات و الارضین.

در جناب على علیه بهاء الله **بسمه المقتدر على من فى السّموات و الارض**

انّا نذکر من توجّه الى مشرق الفضل و نؤیّده فضلاً من لدنّا و انا الفضّال الکریم قد ارتفع نداء الرّحمن بین الامکان ولکنّ النّاس اکثرهم من المیّتین نعیماً لمن اهتزّ من نسمة الوحى و قام على خدمة مولیه الّذى اتى بامره البدیع ایّاکم ان تخوّفکم سطوة العالم و تحزنکم مقالات المنکرین کذلک طرّزنا دیباج المعانى بنور الحکمة و البیان طوبى لمن اقبل و ویل للغافلین.

ص ١١٣\*\*\*

د ر خ ش جناب جمال **بسمه المقتدر على الاشیاء**

ذکر من لدنّا لمن شرب رحیق البلاء من کأس القضاء فى سبیل الله مالک الاسماء لیفرح بما نزّل له من جبروت الله المقتدر العلیم الحکیم انّ الّذین اخذتهم البأساء فى سبیل الله هذا من فضله علیهم انّه لهو الفضّال الغفور الکریم ایّاک ان تخمد نار محبّتک میاه الشّدائد و الضرّاء توکّل على الله ربّک العلیم الخبیر سوف یسقون الّذین ظلموا من کأس الّتى سقوا احبّتى انّ ربّک هو العادل الحکیم قد ورد علینا اعظم ما ورد علیکم و نذکرکم بالفضل فی هذا السّجن العظیم هذا لیکفیکم و ربّ العالمین هذا لیبقى لکم فى ملکوت ربّکم العزیز المنیع ان اقرؤا آیات الرّحمن بالرّوح و الرّیحان انّها تجذبکم الى مقام لا تحزنکم ما ورد علیکم من جنود الظّالمین انّه یحمد من صبر فى قضائه و حمل فى سبیله ما حمله المقرّبون من اصفیائه و المخلصون من اودّائه انّه لهو السّمیع البصیر.

درخش آقا جمال **هو النّاطق فى ملکوت البیان**

ان یا جمال یذکرک الغنیّ المتعال فى المآل لتحدث فیک النّار و تنجذب بها القلوب انّا ذکرناک من قبل و نذکرک فی هذا اللّوح لتشهد بما شهد الله لا اله الّا انا المهیمن القیّوم قد نزّلت المائدة على شأن ما بقى لها قدر بین النّاس الّا لمن اوتى البصر الحدید من لدى الله مالک الوجود انّ المخلصین لا یسکن عطش اشتیاقهم و لو سقیهم بحور الارض کلّها یشهد بذلک من ینطق فی هذا المقام

ص ١١٤\*\*\*

المحمود لو عرف النّاس فضل هذا الذّکر الاعظم لجاهدوا باموالهم و انفسهم لتنزل لهم کلمة من هذا القلم الّذى جعله الله مطلع العلوم ان اعرف قدر آیات الله ثمّ اعمل ما ینبغى لایّام ربّک الله انّه ینصحک بالحقّ و یذکرک بما یبقى به اسمک فى ملکوته العزیز الممنوع.

جناب على علیه بهاء الله **بسم الله الاقدس الابهى**

سبحانک اللّهمّ یا الهى ترانى الیوم فى السّجن بین اعدائک و الابن على التّراب امام وجهک اى ربّ هذا عبدک الّذى نسبته الى مطلع ذاتک و مشرق امرک اذا ولد ابتلى بالفراق بما جرى علیه حکم قضائک و اذا شرب رحیق الوصال ابتلى بالسّجن بما آمن بک و بآیاتک و کان یخدم جمالک الى ان ورد فى هذا السّجن الاعظم اذاً یا الهى فدیناه فى سبیلک و ترى ما ورد على احبّائک فی هذه المصیبة الّتى ناحت القبائل و عن ورائها اهل ملأ الاعلى اى ربّ اسئلک به و غربته و سجنه بان تنزل على احبّائه ما تسکن به قلوبهم و تصلح به امورهم انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت المقتدر القدیر.

جناب اسدالله علیه بهاء الله **هو الباقى بعد فناء الاشیاء**

قد نصب علم القدم بالاسم الاعظم على طور العالم طوبى لمن سرع الیه بالقلوب انّ الّذین غفلوا الیوم اولئک لیس لهم نصیب من هذا الرّحیق المختوم قد اشتعلت البحار من نار

ص ١١٥\*\*\*

کلمة الله ولکنّ الاشرار لا یشعرون قد ارتعدت فرائص الوجود من خشیة الله ولکنّ القوم لا یفقهون یلعبون باهوائهم و یفرحون بما عندهم و یحسبون انّهم مخلصون سوف تأخذهم عدلاً من عندنا و انا المقتدر الغیور کذلک اعطیناک رحیق البیان ان اشرب باسم ربّک المهیمن القیّوم قل یا ایّها المتوقّفون لیس هذا یوم الوقوف ان اسرعوا بقلوب نوراء الى شطر رحمة ربّکم العزیز المحبوب ان اعرفوا قدر الایّام و لا تتّبعوا کلّ عالم محجوب کذلک ذکرناک و ارسلنا الیک نفحة الرّحمن بهذا اللّوح المسطور.

سر چاه نجفعلى **الاقدس الابهى**

کتاب مبین نزّل من الله ربّ العالمین لمن تمسّک بحبله المحکم المتین یذکر فى السّجن عبده لیفرح بآیات الله ربّ العرش العظیم ایّاک ان یمنعک ما فى الدّنیا عن مالک الاسماء ان اشرب کوثر الحیوان باسمى العزیز البدیع قل یا الهى ترانى مقبلاً الى حرم وصلک و کعبة امرک اسئلک بجمالک المشرق المنیر بان تجعلنى ثابتاً على حبّک على شأن لا یخوّفنى سطوة الظّالمین.

سر چاه محمّد حسن **الاطهر الابهى**

قم و قل یا ملأ البیان اتّقوا الرّحمن اَتعترضون على الّذى جعله الله مطلع قدرته و سلطانه و جعل البیان هدیة لنفسه اتّقوا الله و لا تتّبعوا کلّ مشرک مرتاب هذا هو الّذى نزّل الکتاب لذکره و جعله

ص ١١٦\*\*\*

الله ورقة لرضوانه الّذى ینطق کلّ ورقة منه قد جاء المیثاق و اتى مالک یوم الطّلاق طوبى لمن وفى بالعهد فی هذا الیوم الّذى قام المشرکون بالنّفاق.

ب ی ر جناب آقا محمّد علی **هو الاقدس الابهى**

یا الهى لک الحمد بما طلع فجر عیدک الرّضوان و فاز فیه من اقبل الیک یا ربّنا الرّحمن کم من احبّائک یا الهى یرکضون فى برّیة الشّام شوقاً لجمالک و منعوا عن الورود فى ساحة عزّ احدیّتک بما اکتسبت ایادى اعدائک من الّذین کفروا بک و بسلطانک اى ربّ فانظر طغاة بریّتک بلحاظ قهرک و عزّتک قد بلغوا فى الظّلم الى مقام لا یقدر احد ان یحصیه الّا نفسک العلیم قد رضوا احبّتک بالسّجن و الدّخول فیه و هم لا یرضون بذلک بغیاً على مظهر امرک طوبى لبصیر یرى فى کلّ ما یرد علیه فى سبیلک علوّ مقامه و اعلاء امرک یا اله العالمین و عزّتک لو یجتمعنّ من على الارض کلّها على ضرّ احد من اهل البهاء لا یقدرنّ لانّ کلّ ما یرونه ضرّاً لاصفیائک انّه نور لهم و نار لاعدائک لو لا استقرّ مطلع قیّومیّتک فى السّجن الاعظم کیف ینتشر امرک و یظهر سلطانک و یعلن اقتدارک و تبرهن آیاتک یا لیت حملت کلّ البلایا على نفسى حبّاً لک و لخلقک اى ربّ فافتح عیون عبادک لیروک فى کلّ الاحوال مستویاً على عرش عظمتک و مهیمناً على من فى ارضک و سمائک انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت المقتدر القدیر.

ص ١١٧\*\*\*

قاین قد نزّل لمحمّد قبل على الّذى کان فى ارض الطّاء بحبّ الله معروفا

**هو الباقى القدیم**

ان استمع یا عبد ما یوحى الیک عن شطر القدس و لا تلتفت الى الّذینهم کفروا و اشرکوا فاکف بربّک ثمّ انقطع عن العالمین جمیعاً انّه یحرسک عن رمى الشّیطان و یقرّبک الى شاطئ قدس محموداً ذکّر نفسک فى کلّ حین لئلّا یحجبک الاشارات و کذلک یأمرک قلم الامر من هذا الاصبع الّذى خرج عن جیب القدرة بسلطان مبیناً ان اتّحد مع احبّاء الله و کن ناصراً لامره و لا تغفل عنه اقلّ من حیناً و لقد ارسلنا الیک من قبل لوحاً و من قبله لوحاً ثمّ هذه الورقة الّتى جعلها الله عن غصن القدس مشهوداً و اذا بلغت الیک خذها بروح و ریحان ثمّ اقرؤها بنغمات عزّ بدیعاً و انّها لقمیصى قد ارسلناه الیک لتجد منه روایح عزّ محبوباً قم على الامر بحکمة من لدنّا لئلّا تحدث الفتنة و یرجع الضّرّ الى اصل الشّجرة و کذلک امرت من لدن عزیز حکیماً خذ کأس الحیوان من انامل الرّحمن و لا تلتفت الى مظاهر الشّیطان فی هذه الایّام الّتى قام على مکر جدیداً تالله تحیّرت عن مکره سکّان السّموات و الارض و کان الله على ذلک شهیداً ثمّ ذکّر من لدنّا عباد الّذینهم آمنوا بالله و آیاته و ما منعهم همسات الشّیطان عن جمال الرّحمن و کانوا على الامر مستقیماً و من دون هؤلاء لم یکن لهم من شأن عندالله دع ذکرهم لانّ یومئذ لم یکن اسمائهم عند ربّک مذکوراً کذلک القیناک قول الحقّ لتتّبع امر مولاک و تتّخذ لنفسک الیه سبیلاً و لقد نزّلنا لاخیک لوحاً و ارسلناه الیه لتقرّ به عیناه و یکون على الامر مستقیما.

ص 118 \*\*\*

جناب محمّد علی **بسمى البهىّ الابهى**

**هو الباقى فى عزّ بقائه**

ان استمع لما یوحى الیک عن شطر القدس برّیّة العرفان مقرّ الّذى یوقد و یضیئ نار الرّحمن من سدرة الانسان و ینطق فى علی قطب الامکان بانّى انا الله لا اله الّا انا المقتدر المهیمن القیّوم و انّک یا عبد ذکّر حین الّذى دخلت فاران الحبّ من غیر ان تلتفت الیه و شربت کوثر العرفان عن ید المنّان من قبل ان تعرفه کذلک یمنّ الله على من شاء من عباده و یجزى الّذینهم آمنوا و یلقى التّقى فى صدور الّذینهم یفقهون فهنیئاً لک بما عرفت ربّک قبل عرفان الموجودات اذاً فاسع فى نفسک لتزداد فى عرفانک و تکون ثابتاً علیه لانّ هذا اعظم عن خلق السّموات و الارض و لا یثبت علیه الّا المخلصون اذاً فاشکر الله بما اختصّک لحبّه و ارسل الیک ما یقلّبک الى یمین البقاء و یقرّبک الى مقام عزّ محمود خذ شجرة الامر ثمّ ذق من اثمارها و لا تلتفت الى الدّنیا و ما علیها و عمّا یقول المشرکون ثمّ اعلم بانّ الدّنیا حبّ اعدائى و الاعراض عن جمالى المقدّس المنیر المحبوب کذلک الهمک الورقاء من آیات ربّک العزیز المشهود.

جناب میرزا محمّد على علیه بهاء الله **هو الله تعالى شأنه العظمة و الاقتدار**

اهل یقین را گمان آنکه حوادث عالم نزد حزب

ص ١١٩\*\*\*

الهى معدوم و مفقود است و حال مشاهده می‌شود بعضى از کلمات بعضى و برخى از اعراض و اقبال نفوس مضطرب می‌شوند نفوس مقبله که امروز به اصغاى نداى الهى فائز شدند و از بحر آگاهى قسمت برده‌اند جمیع عالم را معدوم ملاحظه کنند کأن لم یکن شیئاً مذکوراً اى دوستان بشنوید نداى مظلوم را نظر باید از اسباب ظاهره و حوادث محدثه برداشت و به افق اعلى متوجّه ساخت به شأنی که آنچه واقع شود سبب منع و اضطراب نشود نیکو است حال نفسی که در جمیع احوال به خدمت قائم بوده و هست ایّام معدوده و ظهورات فانیه اصحاب لجّه بحر احدیه را منع ننموده و نخواهد نمود با یقین کامل در اصلاح وجود جهد نمائید شاید برهنه‌هاى عالم به طراز آگاهى مزیّن شوند و به انوار آفتاب دانائى منوّر وقت را غنیمت شمار و اولیا را به ذکر حق جلّ جلاله مسرور دار. البهاء علیک و على من فاز بعرفان الله و عمل بما امر به فى کتابه المبین.

جناب آقا احمد **بسمه الباقى بعد فناء الاشیاء**

شهد الله انّه لا اله الّا هو و الّذى ظهر انّه لهو الموعود فى کتابى المکنون و ما عند النّاس من صحفى و زبرى و کتبى المقدّسة المبارکة الّتى انزلناها على النبیّین و المرسلین من فاز به قد فاز بکلّ الکتب لانّه الصّحیفة العلیا لمن فى الانشاء و کتابى الاعظم بین الامم و لوحى المحفوظ فى علمى المهیمن على ما کان و ما یکون و انّه لبحر البیان لمن فى الامکان من شرب منه قد فاز برحیق الحیوان و من اعرض انّه ممّن منع عن هذا الرّوح الّذى یلقى فى کلّ الاحیان من آیات الله المهیمن القیّوم.

ص ١٢٠\*\*\*

خ جناب آقا على اخ جناب نبیل علیهما بهاء الله

**هو المهیمن على من فى الارض و السّماء**

هذا یوم فیه ذرفت عین العالم بما ورد على الله مالک القدم انّه لهو المبیّن العلیم انّا سمّینا هذا السّجن بالسّجن الاعظم تفکّروا فى ذلک و لا تکوننّ من الغافلین قد ورد علینا فى هذه الارض ما لا ورد على احد یشهد بذلک کلّ منصف بصیر فى کلّ یوم ذقنا من کأس البلاء ما لا اطّلع بها الّا الله الخبیر ان اصبر کما صبر مولاک ثمّ اشکره بما ایّدک على هذا الامر العظیم الّذى زلّت منه اقدام العلماء و العرفاء الّا من شاء ربّک القدیر طوبى لمن حمل البلاء فى حبّ الله انّه من اهل هذا المقام الکریم لا تحزن من شیء قل یا اهل البهاء اذ اخذتکم الاحزان فى ارض علیکم بارض اخرى انّها واسعة من لدى الله العزیز الحکیم. البهاء علیک و على من فاز بفیضان هذا البحر الّذى ما قدّر له من اوّل و لا من آخر انّ ربّک لهو المتکلّم الصّادق الامین.

خ جناب عباس علیه بهاء الله **بسمى الحکیم**

قد ورد علینا فى سبیل الله ما لا ورد على احد من قبل بحیث حکم علینا من لم یکن لائقاً ان یخدم الحیوان فى العالم تفکّروا فى الدّنیا و شأنها لعمر الله لو کان لها شأن و منزلة على مقدار سمّ الابره لما اخترنا ما ترونه الیوم من تعدّیات الامم انّ الّذین ظلموا سوف یأخذهم العذاب من کلّ الجّهات یشهد بذلک اللّوح و عن ورائه القلم قد غرّتهم الدّنیا على شأن اعرضوا

ص ١٢١\*\*\*

عن الله مالک الورى و قتلوا من ناح بالعلم و المعلم قد نبذوا امر الله عن ورائهم و اخذوا ما امروا به من کلّ جاهل اعرض و ظلم هنیئاً لک بما فزت بعرفان الله و شربت رحیق البقاء من ید ربّک مالک القدم.

جناب عباس علیه بهاء الله **هو الاقدس الاعظم**

ذکر من لدنّا لمن اقبل الى الوجه و آمن بالله اذ اعرض عنه اکثر العباد انّه لهو الشّاهد العلیم یشهد لسان العظمة لمن اقبل الى افقه الاعلى رغماً للّذین کفروا بربّ العالمین انّ الّذین اعرضوا اولئک منعوا عن نسائم رحمتى و حرّمنا علیهم المائدة الّتى انزلناها من سماء فضلى انّا کنّا قادرین قد فتح باب السّماء و نزّلت الملائکة و الرّوح فى کلّ حین انّا ذکرناک من قبل و نذکرک فضلاً من لدنّا انّ ربّک لهو الغفور الکریم هذا یوم فیه تنطق الاشیاء بما نطق جمال القدم اذا استوى على عرشه الاعظم ولکنّ النّاس اکثرهم من الغافلین طوبى لک بما وفیت بعهد ربّک و آمنت بما انزله لک انّ ربّک لهو المعطى الکریم ثمّ اعلم انّ ابنک قد سافر الى ان دخل الفردوس و قام امام وجه ربّه المتعالى العلیم و آویناه فى ظلّ الشّجرة فضلاً من عندنا ان اطمئن و کن من الشّاکرین. البهاء علیک و علیه و على من معک فی ما انت علیه انّ ربّک لهو العلیم الخبیر.

ص ١٢٢\*\*\*

ب ی ر جناب کربلائی عباس **الاعظم الابهى**

ان استمع النّداء من شطر الکبریاء فى البقعة المقدّسة البیضاء من السّدرة المنتهى انّه لا اله الّا هو ربّ الآخرة و الاولى اذا اقبلت و سمعت عن جهة البهاء ندائه الاحلى قم باسم ربّک بین عباده و ذکّرهم بهذا الامر الّذى منه اضطرب افئدة اولى النّهى ایّاک ان یصدّک ما فى الاکوان عن التوجّه الى الله ربّک الرّحمن ان اغتنم ایّامه ثمّ اتّبع ما نزّل عن یمین عرش ربّک فالق الحبّ و النّوى کذلک القیناک لتفرح فى نفسک و تکون مستقیماً على امر الله ربّک العلیّ الابهى لعمرى لو یتوجّه من على الارض الى الکلمة الّتى یتکلّم به لسان العظمة و الاقتدار لتجذبهم الى الله طوبى لمن یتذکّر و یخشى.

قاین کربلائى عباس **باسم ربّنا العلیّ الاعلى**

فسبحان من نزّل الآیات و جعلها سراجاً منیراً یا قوم ان استضیئوا بضیائه و لا تجعلوا انفسکم من انوار الامر محروماً ان ارتقبوا فى کلّ حین فضل الله و رحمته و انّ رحمته کانت على العالمین مسبوقاً ثمّ اعلم یا ایّها العبد انّ الّذینهم آمنوا بالله و آیاته و ارادوا الوجه انّا نبعث ارواحهم على احسن الجمال بین یدى العرش حین غفلتهم عن ذلک و انّا کنّا على کلّ شیء مقتدراً قدیراً و نتجلّى علیهم من انوار الجمال و نسمعهم نغمات البدع و نرزقهم بفواکه علم منیعاً و انّک

ص ١٢٣\*\*\*

انت یا عبد فاعرف فضل الله و رحمته علیک و على الّذین تمسّکوا بعروة عزّ متینا.

بیر جناب کربلائى عباس علیه بهاء الله **هو الله تعالى شأنه الکرم و الاحسان**

قد فاض بحر العلم و غاض غدیر الوهم اذ انار افق الیقین باسمى العظیم انّ الّذین توجّهوا الى الله و تمسّکوا بما نزّل من عنده انّهم رجال عاقلون و الّذین نبذوا احکام الله وراء ظهورهم اولئک قوم لا یفقهون نشهد بانّهم ما سمعوا نداء الله و ما وجدوا حلاوة البیان الا انّهم لا یعلمون قد غرق النّاس فى بحر الظّنون الّا الّذین تمسّکوا بالحبل الاعظم و توجّهوا الى الله المهیمن القیّوم لو تسئل الذّرات عن منزل الآیات تقول قد اتى بملکوته المقدّس العزیز الممنوع فاسئل الله بان یطهّر الآذان لیستمع النّاس نداء ربّهم الرّحمن و یسبّحنّه فى القیام و القعود طوبى لمن خرق الاحجاب و احرق السّبحات الّتى منعته عن الله ربّ الغیب و الشّهود کن قائماً فى خدمة مولیک و توکّل علیه فى کلّ الامور لعمرى من یتفکّر فى القرون الاولى لا تحزنه اشارات الورى و تجذبه نفحات الوحى و یجد نفسه منقطعة عن الّذین کفروا بالله موفى العهود انّ السّراج ینادى و یقول قد خلقتهم للنّور الى متى تهربون و لا تشعرون هذا یومى الاکبر و فیه ینطق مالک القدر الملک لله ربّ ما کان و ما یکون قم باسمى على خدمة امرى لعلّ النّاس ینتبهنّ و یتوجّهنّ الى المقام المحمود ان احفظ لوح الله ثمّ اقرأه انّه یبلّغک الى بحر السّرور کذلک زیّنّا الکتاب برشحات قلمى الاعلى هذا من فضلى علیک لتشکر ربّک

ص ١٢٤\*\*\*

العزیز الودود.

کربلائى عباس علیه بهاء الله **بسمى المهیمن على من فى الارض و السّماء**

انّ البیان کان مکنوناً فى ملکوت علمى فلمّا اظهرت نفسى اظهرته و انزلته على من یشاء من عبادى و انا المنزل القدیم قد کان مزیّناً بذکرى کتب الله من قبل یشهد بذلک کلّ عالم بصیر قد حضر فى السّجن الاعظم لدى الوجه من سمّى باحمد الّذى زار بیت الله العلیم الحکیم انّه زار بیتاً بناه الله بایادى قدرته قد شهد بذلک قلمى الاعلى فى مقامه الرّفیع طوبى له و لابنه قد فازا و زارا من انکره الظّالمون الّذین نبذوا امر الله عن ورائهم و کفروا بالّذى اتى بسلطان عظیم یا عباس انّا ذکرناک من قبل و نذکرک فی هذا المقام و نبشّرک باجر مبین انّ ابنک محمّد یخدمنى انّه فاز بما لا یعادله شیء فى الارض ان اشکر الله ربّک الغفور الکریم ان اصبر فى الله ثمّ استقم على الامر کذلک نصح المظلوم اولیائه من قبل و انا الشّاهد العلیم البهاء علیک و على الّذین تشبّثوا باذیال عنایة ربّهم الرّحیم.

ضلع جناب عباس علیهما بهاء الله **به نام یکتا خداوند دانا**

یا امتى امروز حق جلّ جلاله شاهد و گواه است از براى نفوسی که به افق اعلى توجّه نموده‌اند و به عرفان مالک اسماء و فاطر سماء فائز شده‌اند هر یک از اوراق و اماء که امروز به حقّ اقبال نموده‌اند از مقرّبان در کتاب الهى مذکور و مسطورند قسم به آفتاب افق معانى که آن اماء از ملکه‌هاى ارض اعظم و اعلى

ص ١٢٥\*\*\*

بوده و هستند کم من ملکة سئلت ربّها و ارادت منه لقاء ظهوره فى ایّامه فلمّا ظهر وجدها من الغافلات کذلک مضت الایّام و قضى الامر ولکنّ النّاس اکثرهم الغافلین. اسم ملکه صادق است از براى امائی که به عرفان حق فائز گشته‌اند و فى الحقیقه ملکه‌هاى ممالک ملکوت بوده و هستند اگر این مقام مفصّل ذکر شود اکثرى منصعق مشاهده گردند یا امتى ان اشکرى بعنایة الله و فضله ابنت محمّد علیه بهائى طائف عرش بوده و هست البهاء علیک و علیه و على کلّ عبد آمن و کلّ امة آمنت بالله الفرد الخبیر.

جناب ابو الحسن الّذى فاز **بسمى المهیمن على الاسماء**

یا ابا الحسن لعمرى قد فتح باب السّرور بمفتاح اسمى الغفور فى ایّام فیها اراد المشرکون ان یطفؤا نورالله ربّ العالمین قل انّه لا یشغله شأن عن شأن و لا تمنعه عمّا اراد سبحات العالم و لا حجبات المریبین انّا فتحنا على وجهک و وجه ابیک باب اللّقاء تبارک الله مولى الاسماء و فاطر السّماء الّذى ایّدکما الى ان وردتما فى البقعة النّوراء المقام الّذى نطق مولى الورى الملک لله الواحد الفرد العلیم الحکیم کبّر من قبلى على وجوه احبّائى و بشّرهم بعنایتى و رحمتى و انا الفضّال الکریم قد انزلنا لکم من ملکوت البیان ما لایعادله ما ترونه الیوم یشهد بذلک من عنده کتاب مبین. البهاء علیک و علیهم و على الّذین نصروا دین الله مالک هذا الیوم البدیع.

ص ١٢٦\*\*\*

سرچاه جناب على ابن من فاز **به نام دوست یکتا**

یا على مبارک است این حین و محبوب است این یوم و عزیز است این وقت که حق جلّ جلاله بر عرش مستوى و به آیات نطق می‌فرماید و تو را ذکر می‌نماید چه بسیار از نفوس که منتظر این یوم بودند و به کمال تضرّع و ابتهال از غنی متعال لقایش را طلب می‌نمودند ولکن از او محروم و ممنوع گشتند و تو به آیات الهى که حرفى از آن اعزّ از عالم است فائز شدى در جمیع احوال به او متمسّک باش و بر او توکّل نما انّه معک یشهد و یرى و هو السّمیع البصیر انّا نکبّر من هذا المقام علیک و على امّک و اخیک و على الّذین آمنوا بالله العزیز الحمید قد حضر ابوک و ینطق لسان العظمة بآیات بیّنات و تنادى الذّرات الملک لله مقصود العارفین.

جناب عباسقلى خ ا علیه بهاء الله **هو السّامع من افقه الاعلى**

قد اتى من کان مکنوناً فى کنز العلم و مخزوناً فى خزائن العصمة و القدرة و مسطوراً من القلم الاعلى فى کتب الله ربّ العالمین قل یا معشر الامراء اسمعوا نداء الله انّه اتى لتهذیب انفسکم اتّقوا الله و لا تکونوا من الغافلین انّه ظهر لاصلاح العالم یشهد بذلک الاسم الاعظم الّذى استوى على العرش بسلطان مبین ایّاکم ان تمنعوا انفسکم من کوثر البیان اقبلوا بوجوه نوراء و خذوا الکؤس بایادى التّسلیم و الرّضا ثمّ اشربوا منها باسم ربّکم الفضّال الکریم لا خیر فی ما ملکتموه الیوم لکم ان تدعوا ما عند القوم

ص ١٢٧\*\*\*

متوجّهین الى افق الله مقصود العارفین انّک ذا فزت بلوحى و وجدت عرف عنایتى قل **الهى الهى** لا تدعنى بنفسى قوّ جوارحى على خدمتک و بصرى لمشاهدة انوار وجهک و اذنى لاصغاء ندائک و یدى لاخذ کتابک العظیم اى ربّ اسئلک بقدرتک و قوّتک و اقتدارک و بعزّتک و عظمتک و سلطانک بان تؤیّدنى على ذکرک بین عبادک بحیث لا تمنعنى جنود العالم و اعراض الامم انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت القوی القدیر.

**هو الشّاهد السّمیع**

یا محمّد ان افرح بما یذکرک المظلوم من شطر السّجن فى ایّام فیها ارتفع حنین الاصفیاء من سجن الطّاء و دیار اخرى بما اکتسبت ایدى الظّالمین انّ الظّالم قام على الاعراض و ارتکب ما ناح به سکّان الفردوس و صاحت الاشیاء یشهد بذلک من اتى من مطلع البرهان برایات العرفان طوبى لمن رأى و سمع و ویل للغافلین ایّاک ان تحزنک شئونات الخلق ان افرح بظهور الحقّ و الطافه الّتى احاطت من فى السّموات و الارضین سوف یمح الله آثار الّذین کفروا و یظهر مقام کلّ عبد اقبل الى الله و کان من الموقنین ناطقاً بثنائى و قائماً على خدمة امرى و عاملاً بما امرت به فى کتابى البدیع ان اذکر احبّائى من قبلى قل انتم تحت لحاظى و قدّر لکم من القلم الاعلى بارادتى ما قرّت به عیون المخلصین ان احفظوا هذا المقام الاعلى باسمى کذلک زیّنّا کتاب اسمائکم بنیّر ذکرى العزیز المنیع البهاء علیک و علیهم من لدى الله ربّ العالمین.

ص ١٢٨\*\*\*

خوسف جناب یوسف علیه بهاء الله **بسمى العزیز الحکیم**

یا یوسف قل **سبحانک یا مولى العالم** و مقصود الامم و الظّاهر باسمک الاعظم اسئلک بظهورات فضلک و بروزات عنایتک و شئونات قدرتک و اقتدارک بان تجعلنى فى کلّ الاحوال مستقیماً على امرک و ثابتاً فى حبّک اى ربّ ارى عبادک معرضین عنک و قائمین على اطفاء نورک و اخماد نار سدرتک اسئلک بالقدرة الّتى احاطت الاشیاء و بامرک المهیمن على من فى الارض و السّماء بان تنزّل من سماء فضلک على اولیائک ما یحفظهم من شرّ اعدائک ثمّ ایّدهم على الاستقامة على امرک على شأن لا تزلّ اقدامهم من سطوة طغاة عبادک و لا من ظلم الّذین انکروا ببرهانک و کفروا بسلطانک و جادلوا بآیاتک ثمّ اسئلک یا اله الاسماء و فاطر السّماء بان تقدّر لى من قلمک الاعلى ما ینفعنى فى کلّ عالم من عوالمک انّک انت المقتدر على ما تشاء و انّک انت المهیمن العلیم الخبیر.

**الابهى الابهى**

یا الهى انر ابصار القلوب بنور وجهک یا محبوب من فى الارضین و السّموات ثمّ استقم عبادک على شأن لا یمنعهم الاحجاب عن التوجّه الى شطر اسمک الوهّاب کم من عباد یا الهى قصدوا المقصود و ما بلغوا بما اکتسبت ایدى الفجّار اى ربّ قدّر لکلّ مقبل ما قدّر للّذین فازوا بلقائک و زاروا جمالک و سمعوا آیاتک بعد الّذى منعت عنها الآذان ترى یا الهى ما حملته لعتق عبادک و نجاتهم اسئلک باسمک الاعظم بان تقرّبهم الى ما اردت لهم بجودک و احسانک انّک انت المقتدر العزیز الفضّال ثمّ

ص ١٢٩\*\*\*

اکتب لکلّ واحد منهم خیر الدّنیا و الآخرة اشهد انّ فى قبضتک ملکوت کلّ شیء و فى یمینک جبروت الاقتدار.

من اهل قاین فى الطّا قد نزّل من جبروت الفضل للّذى سمّى باحمد لیکون بالطاف الله مسرورا

**هو البهىّ الابهى**

هذا کتاب من لدى البهاء الى الّذى آمن بالله و آیاته و اتّخذ الله لنفسه حبیباً انّ الّذینهم آمنوا بالله فى تلک الایّام اولئک بلغوا ذروة الفضل من لدن عزیز علیماً و الّذینهم کفروا بالله و بمظهر نفسه اولئک یلعنهم کلّ الذّرات و کان ذلک عن اعین الغافلین مستوراً قل یا قوم اَما اخبرناکم بیوم یأتى الله على ظلل النّور اذاً لن ینفع نفساً ایمانها و کذلک کان الامر من اصبع الفضل على الالواح مرقوماً فلمّا اتى بالحقّ کذّبتم و کفرتم به و فرّطتم فى جنبه و کنتم عن شطر الانصاف بعیداً تالله الحقّ لن ینفع یومئذ نفساً ایمانها الّا بان یدخل فی هذا الظلّ الّذى کان بالحقّ ممدوداً انّک انت ان استقم على امر ربّک ایّاک ان لا تشرک به و انّه کان اثماً کبیراً ان اقرء فى کلّ یوم ما نزّل من جبروت الامر لیحفظک بالحقّ و یجعلک على الصّراط مستقیماً ثمّ اعلم بانّ مثل الآیات کمثل الرّوح و بها یحیى الله الّذینهم آمنوا و اقبلوا الیه و کذلک کان الامر مقضیّاً انّ الّذین هم جعلوا انفسهم محروماً عنها اولئک اموات غیر احیاء و ما کان اسمائهم لدى العرش مذکوراً قل الاموات هم الّذین ما بعثوا الیوم من نفحات الرّحمن و ما شربوا خمر الآیات من کأس عزّ بدیعاً کذلک فصّل الله بین السعید و الشّقی

ص ١٣٠\*\*\*

و النّور و الظّلمة بکلمة الّتى کانت من امّ الآیات مقصوداً. البهاء الیک ان تکون ثابتاً على امر الّذى کان من افق القدس مشهودا.

خ جناب احمد **به نام مقصود عالمیان**

اى احمد ندایت شنیده شد و توجّهت لدى المظلوم مذکور آمد یعنى به لسان ملأ اعلى در سبیل حق بلایاى متعدّده دیدى و رزایاى کثیره حمل نمودى حرفى از دهن خارج نمی‌شود مگر آنکه آذان واعیهء علم الهى آن را اصغا می‌نماید و عملى در عالم احداث نه مگر آنکه صورت آن در مرآت علم مشاهده شود پس به یقین مبین بدان آنچه بر تو و برادر تو در سبیل حق وارد شده در کتاب اسما از قلم اعلى ثبت گشته شاید آسمان ظاهر منفطر و معدوم شود ولکن ذکرى که از قلم قدم جارى فنا آن را اخذ ننماید و به دوام اسماء الهى باقى و دائم خواهد ماند طوبى لک بما ایّدک الله على ذلک و فزت بهذا اللّوح الّذى فیه شهد الرّحمن باقبالک الیه ان‌شاءالله مؤیّد شوى بر آنچه لدى الحقّ محبوب است ان اذکر ربّک و قل لک الحمد یا من ایّدتنى على ما ورد علیّ فى سبیلک و الاصطبار فى امرک انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت العلیم الحکیم البهاء علیک و على اخیک الّذى فاز بایّام ربّک و آمن بالفرد الخبیر.

بیرجند جناب احمد الّذى فاز **هو الغفور الرّحیم**

ذکر من لدنّا لمن قصد المقام الاعلى و قطع البرّ و البحر الى ان ورد فى قبّة نوراء

ص ١٣١\*\*\*

المقام الّذى ارتفع فیه نداء مالک الاسماء و فاطر السّماء لعمر الله دخل و فاز بما کان مذکوراً فى الکتب و مسطوراً من القلم الاعلى فى الزّبر و الالواح یا احمد ان احمد الله بما ایّدک و وفّقک و رزقک لقائه الّذى لا یعادله ما فى الملکوت و لا ما فى الجبروت یشهد بذلک لسان الرّحمن فى ملکوت البیان نشهد انّک حضرت و سمعت و عرفت ما منع عن عرفانه اکثر العباد قد انزلنا لکلّ من ذکرت لدى الوجه لوحاً شهد بفضل الله و عنایته طوبى لک و لکلّ عبد ما منعتم ظلم الّذین کفروا بالمبدء و المعاد قد اریناک افقى و اسمعناک ندائى و ایّدناک على عمل خضعت له الاعمال لا تحزن عمّا ورد علیک قد ورد علینا فى سبیل الله ما صاحت به الصّخرة و ناحت به الاشجار انّا کنّا معه حین صعوده لعمرى قد استقبله الملأ الاعلى و وجدوا منه عرف ربّه الابهى کذلک قضى الامر من لدى الله ربّ الارباب انّه وفى بمیثاق الله و عهده و شهد بما شهد الله قبل الاشیاء انّه لا اله الّا هو الواحد المختار النّور المشرق من افق سماء الفضل و النفحة المتضوّعة من قمیص مطلع العدل علیک یا من آمنت بالله و آیاته و هاجرت فى سبیله الى ان فزت بما کان مکنوناً فى علم الله و مسطوراً فى کتبه یشهد بذلک من عنده امّ الکتاب نشهد انّک سمعت النّداء و اجبت مولیک و اقبلت الیه رغماً للّذین نبذوا الآیات ورائهم و کفروا بالله اذ اتى بقدرة و سلطان علیک بهائى و بهاء من فى ملکوتى و بهاء من فى سرادق عظمتى و بهاء کلّ مستقیم ما اضعفته قدرة الامراء قاموا و قالوا الله ربّنا و ربّ الارضین و السّموات. یا احمد حمد کن محبوب عالمیان را تو را مؤیّد فرمود بر آنچه در کتابش مذکور و از قلم اعلى مسطور در اوّل ورود سجن غصنى از اغصان را فدا نمودیم لامر ما اطّلع به الّا الله ربّک دنیا قدرى نداشته و ندارد و آن غصن

ص ١٣٢\*\*\*

در اوّل جوانى جان را نثار نمود و قصد مقام دیگر فرمود قسم به آفتاب افق معانى اگر اقلّ از سمّ ابره مقام ابنک الّذى صعد الى الله ظاهر شود کلّ از فرح منصعق شوند عالم از براى امم غافله باید گذاشت مقامی که کلّ اشیاء بر فناى او شهادت داده‌اند قابل توقف نبوده و نیست مخصوص ارواح مجرّده مطمئنه طاهره در کلّ حین ارادهء طیران دارند ولکن به مقتضیات حکمت بالغه چند یومى را صابرند الامر بیده و الحکم فى قبضته. محزون مباش حق با تو بوده و هست به کمال فرح و سرور این ایّام فانیه را به خدمت حق مشغول باش انّه یقول الحقّ و یهدى السّبیل و هو العزیز الجمیل. دوستان را تکبیر برسان و به عنایت حق مسرور دار الواح موعوده با جناب امین یعنى ابوالحسن علیه بهاء الله ارسال شد ان‌شاءالله اهلش به او فائز شوند و از بیان رحمن کوثر حیوان بیاشامند طوبى لک و نعیماً لک امروز یوم حزن نیست وقت از دست مده ذکرت در ساحت اقدس بوده و هست وصیت می‌نمائیم اولیاى خود را به حکمت با ناس غافل مدارا نمائید رحمت حق سبقت گرفته بر غضبش به مقتضا تکلّم کنید ناس به مثابهء ارضند بعضى جرز و بعضى مبروک اگر اراضى طیّبه یافت شود غرس نهال معانى و بیان جائز و الّا الصّمت اولى. البهاء الظّاهر اللّائح المشرق من افق سماء عنایتى علیک و على اولیائى الّذین تمسّکوا بحبلى المتین.

قاین جناب کربلائى احمد **هو الذّاکر النّاظر العلیم**

یا احمد از قبل از قلم اعلى ذکرت ظاهر و جارى شد قسم به نیّر اعظم که از افق عالم طالع است معادله

ص ١٣٣\*\*\*

نمى‌نماید به او آنچه را خیال احاطه نماید و یا مدرک ادراک کند پس شکر کن مالک قدم را که تو را به این فضل بزرگ فائز فرمود از شئونات و اختلافات دنیا مکدّر و محزون مباش تفکّر در قرون اولى نما که در احیان ظهور مظاهر حق چه گفته‌اند و چه کرده‌اند اى احمد امر بزرگ است و مقام استقامت بسیار عالى ان‌شاءالله به او متمسّک باشى و به یاد دوست یکتا لیالى و ایّام را مصروف دارى می‌فرماید جمیع عالم از براى آن است که یک بار در ساحت اقدس مذکور آید انّه نطق بالحقّ و القوم لا یفقهون انّه قد ظهر بالعدل و النّاس لا یشعرون انّه ینادى باعلى النّداء و الاحزاب لا یسمعون الّا من شاء الله المهیمن القیّوم البهاء علیک و على اهلک و على الّذین فازوا بهذا الامر المحتوم.

سرچاه جناب کربلائى احمد **الاقدس الامنع**

هذا کتاب کریم نزّل من جبروت مشیّة ربّک العلیّ العظیم و فیه کوثر الحیوان تحیى به افئدة العارفین انّ الّذى هزّته نفحات قمیصى یجد من کلّ کلمة من کلمات الله فوحات ربّه الرّحمن الا انّه من الموقنین قل یا قوم ان اترکوا البغى و الضّلال انّا خلقناکم لعرفانى و ذکرى ان انتم من العارفین قل هل ینفعکم الهوى لا و ربّ الاسماء انّه یدعوکم الى الفحشاء انّا ندعوکم الى الهدى ایّ الامرین احقّ ان انصفوا و لا تتّبعوا کلّ مشرک مریب قدّسوا انفسکم لعرفانى و قلوبکم لحبّى و السنکم لذکرى البدیع انّى فى السّجن ما ارید لکم الّا ان نقرّبکم الى الله العزیز الفرید سوف یفنى ما اشتغل به اهل الهوى و یبقى الملک لله فاطر الارض و السّماء انّ الّذى اعرض عن الهدى

ص ١٣٤\*\*\*

انّه فى ضلال بعید تمسّک بکتاب ربّک ثمّ اقرأه فى اللّیالی و الایّام انّه یحفظک بالحقّ و یقرّبک الى المنظر الاکبر انّ ربّک لهو الحاکم على ما یرید کن مستقیماً فى حبّ مولاک على شأن لا یضطربک ما یحدث فى الارض قل اى ربّ اقبلت بکلّى الى مطلع امرک و مشرق وحیک و اجعلنى خالصاً لوجهک بحیث لا ارید الّا ما اردت و لا اشاء الّا ما شئت اى ربّ وضعت ارادتى و اخذت ارادتک فاکتب لى ما ینبغى لجودک و کرمک انّک انت ارحم الرّاحمین لک الحمد یا اله العالمین الابهى.

لا تحزن فى اخیک لعمرى انّه فى فناء رحمة ربّک العزیز العلیم یقول یا لیت القوم عرفوا هذا المقام المنیع انّه فى جوار عنایة ربّه لا یرجع النّظر الى من على الارض کذلک یخبرکم العلیم الخبیر لتعرف ربّک و تشکره و تقول لک الحمد یا اله من فى السّموات و الارضین ثمّ اذکر من لدنّا من فى حولک انّ ربّک لهو الغفور الرّحیم.

سر جناب کربلائى احمد علیه بهاء الله **بسمى المهیمن على الاسماء**

کم من عبد اشتغل بالدّنیا غافلاً عن فنائها و کم من عبد ترکها مقبلاً الى مولیه القدیم و کم من عبد منعه المال عن المآل و کم من عبد انفقه فى هذا السبیل الواضح المستقیم و کم من عبد اشتغل بها امراً من عندنا انّه ما یمنعه شیء عن الله ربّ العالمین ما یمنعکم عن الله انّه هو الدّنیا

ص ١٣٥\*\*\*

ان اجتنبوا منها بامرى المبرم المبین قد خلقت الدّنیا للّذین اقبلوا الى الافق الاعلى انّهم یتنعّمون بها باسم ربّهم و انّها لا تمنعهم عن هذا الذّکر البدیع ان اذکر الله فى اللّیالی و الایّام انّه یذکر من اقبل الیه بوجه طاهر لمیع انّما البهاء علیک و على الّذین وجدوا عرف الرّحمن من هذا الشّطر الواضح المبین.

سر چاه امة الله ضلع جناب احمد الّذى فاز **هو الغفور الرّحیم**

یا زهرا حمد کن مالک اسما را که تو را به عرفانش موفق فرمود و به یکى از موحّدین بخشید ان اعرفى مقامه و کونى من الشّاکرات فى لوحى العظیم جمیع عالم به کلمهء الهى معادله نمى‌نماید و چه مقدار از ملوک و مملوک و مالک و ملکه که منتظر ایّام الله بودند و بعد از ظهور یوم الهى کلّ به هواى خود مشغول و از او محجوب و تو به اشراقات انوار آفتاب حقیقى فائز شدى و از بحر عرفانش آشامیدى طوبى لک و لکلّ امة فازت بهذا المقام الرفیع یا امتى لا تحزنى من شیء توکّلى فى کلّ الامور على الله ربّ العالمین البهاء علیک و على امائى فى هناک اللّائى سمعن و اجبن مولیهنّ القدیم.

سر جناب على اکبر اخ احمد علیه بهاء الله **هو المقتدر المهیمن القیّوم**

کتاب نزّل بالحقّ لمن توجّه الى الافق الاعلى و آمن بالله ربّ العالمین قل قد ظهر امّ الکتاب و ینطق فى یوم المآب انّه لا اله الّا انا العلیم الحکیم قد خلقت الخلق لعرفانى فلمّا اظهرت

ص ١٣٦\*\*\*

نفسى کفروا و اعرضوا الّا من شاء الله الملک العلیم الخبیر قد انتظر الکلّ ایّام الوصال فلمّا اتى الغنیّ المتعال اعرضوا عنه و اتّبعوا کلّ جاهل بعید تنطق الاشیاء کلّها فى ذکر مالک الاسماء ولکنّ النّاس اکثرهم من الرّاقدین طوبى لمن انتبه من نداء الله و نبذ الورى مقبلاً الى الفرد الواحد العزیز الحمید کن على شأن لا یحجبک احجاب العالم و لا تمنعک سبحات الامم عن هذا المنظر الکریم کذلک یعلّمک من علّم آدم الاسماء کلّها انّ ربّک لهو المقتدر القدیر.

سر چاه جناب ملّا على اکبر **الامنع الاقدس**

هذا کتاب من لدنّا الى من تقرّب الى الله المهیمن القیّوم طوبى لک بما وجدت عرف القمیص و اتّخذت لنفسک مقاماً فى ظلّ هذا المقام المحمود انّ الّذین انقطعوا فى حبّى عن سوائى اولئک من خیرة الخلق لدى الحقّ و اولئک هم المخلصون و الّذین توقّفوا بعد ما جائتهم البیّنات قد قدّر لهم عذاب غیر مردود انّ الّذین انکروا الغیب اولئک قوم منکرون قل انّه من هذا اللّسان یدع الامم الى اسمه الاعظم طوبى لقوم یعرفون ایّاک ان یحزنک اشارات النّاس او یمنعک کلمات الّذین کفروا بالشّاهد و المشهود ان اطمئن بفضل ربّک و توکّل علیه فى الامور انّه مع من اراده و ینصر الّذین نبذوا الهوى و اقبلوا الى العزیز المحبوب کذلک القیناک قول الحقّ و نزّلنا لک فى السّجن ما تفرح به القلوب

ص ١٣٧\*\*\*

سر چاه جناب ملّا على اکبر علیه بهاء الله **هو الله تعالى شأنه الحکمة و البیان**

یا على قبل اکبر انّ المظلوم یذکرک من شطر منظره الاکبر و یأمرک بالصّبر الجمیل انّ ربّک هو الصّبّار المقتدر العزیز الحکیم لاتحزن من حوادث الدّنیا قد قدّر لمن اقبل ما لا رأت عین الابداع انّ ربّک هو الغفور الرّحیم قد قدّر لاولیائى فى الفردوس الاعلى ما لاتعادله خزائن الارض کلّها یشهد بذلک من عنده کتاب مبین قد احاطتنى الاحزان من کلّ الجهات بما اکتسبت ایدى الظّالمین الّذین نبذوا الکتاب ورائهم متمسّکین بالاوهام و التّماثیل انّک اذا سمعت نداء المظلوم و شربت الرّحیق المختوم باسم الله المهیمن القیّوم قل **الهى الهى** لک الحمد بما جعلتنى فائزاً بآثار قلمک الاعلى و ذکرتنى بلسان مشرق آیاتک و مظهر نفسک اذ کان بین ایادى الاعداء اسئلک یا مالک القدم و مربّى الامم بالاسم الاعظم بان تجعلنى ثابتاً على امرک و راسخاً فى دینک بحیث لا یمنعنى ضوضاء الجهلاء و لا سطوة الّذین انکروا حجتک و برهانک و نقضوا عهدک و میثاقک ثمّ قدّر لى یا مالک الوجود ما قدّرته للمقرّبین من ارقّائک انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت العزیز العظیم.

سر چاه جناب ملّا على اکبر اخ من فاز **به نام خداوند یکتا**

جناب احمد فائز و عملش لدى الله مقبول جمیع عالم به شهادتی که در این لوح از قلم اعلى جارى شده معادله نمى‌نماید ان‌شاءالله مؤیّد شود بر اموری که لایق ایّام الله است و این مقام اعلى را

ص ١٣٨\*\*\*

به اسم مالک ورى حفظ نماید یا على قبل اکبر فضل و عنایت الهى در بارهء شما بوده و آنچه در سبیلش وارد شده در کتاب اسماء از قلم امر جاری و ثابت در سبیل وارد شد بر شما آنچه که لسان عظمت آن را ذکر فرموده محزون مباش به کمال روح و ریحان به ذکر حقّ مشغول باش لا و نفسه الحقّ از براى نفوس مقبله مستقیمه مقاماتى است که قلم و لسان و بیان از او عاجز و قاصر است دو حرف از شما به کتاب راجع و دو طیر به آشیان اعلى و دو نفس به وطن ابهى توجّه نمودند لعمر الله انّهما فى الرّفیق الاعلى ینظران و یسمعان ما نطق به لسان الفضل فی هذا الحین لو ینظر احد مقامهما لینصعق ان افرح بهذا الفضل العظیم و نذکر فی هذا المقام اخاک الّذى سمّى بمحمّد قبل على و صعد الى الله نشهد انّه اقبل الى الافق الاعلى و اجاب مولى الاسماء و نادى من ملکوت البیان انّه لا اله الّا انا المهیمن القیّوم قد کنّا معه حین صعوده و استقبله قبیل من الملائکة المقرّبین البهاء علیه و على من ذکره بما نطق به قلمى فی هذا المقام الرفیع لا تحزن من شیء انّ ربّک معک انّه ایّدک على الاقبال و عرّفک ما غفل عنه ابطال الرّجال انّ ربّک لذو فضل على اولیائه ولکن النّاس اکثرهم من الغافلین لله الحمد به فضل عظمى فائز شدید چه که رحمت حق و عنایتش شما را احاطه نموده و آثار آن به مثابهء شموس مشرقه از آفاق الواح مشرق و لائح. از براى حرفین محزون مباش دو حرف بودند از کتاب محبت الهى و به امّ الکتاب راجع گشتند در این فضل تفکّر نما که علماى عصر مع آنکه در قرون و اعصار منتظر ظهور حق بوده‌اند چون فجر یوم الله طالع و عالم از انوار آفتاب حقیقت منوّر کلّ به حجبات اوهام محروم ماندند و از دریاى کرم ممنوع و اطفال شما به مقامى فائز که از قلم اعلى ذکرشان جارى

ص ١٣٩\*\*\*

رغماً لانفهم و انف الّذین کفروا بما وعدوا فى کلّ کتب و کلّ صحف و کلّ زبر و کلّ لوح عظیم انّا ذکرناک من قبل و فی هذا الحین ثمّ الّذین معک و الّذین سمعوا و اجابوا مولیهم المظلوم الغریب.

سرچاه ابن جناب احمد علیه بهاء الله **هو المبیّن العلیم الحکیم**

شهدالله انّه لا اله الّا هو و الّذى ینطق بالحقّ انّه لامّ الکتاب فى ملکوت الامر و امّ البیان فى جبروت البقاء و هیکل القدم فی هذا الاسم المبین من توقّف فیه اقلّ عمّا یحصى انّه اتّبع الهوى و اعرض عن مولى الورى یشهد بذلک هذا القلم الامین طوبى لمن توجّه الى بحر رحمة الله و اقبل الى افقه المنیر ایّاک ان توقّفک شئونات الملک دع الدّنیا عن ورائک و قم على خدمة مولیک القدیم الّذى یذکر احبّاء الله فى سجنه الاعظم و یدعوهم الى المقام الرفیع اقرء آیات الله فى اللّیالی و الایّام لعمرى انّها تجذب المخلصین الى الله ربّ العالمین.

بیرجند جناب محمّد رضا ابن احمد الّذى فاز **هو السّامع المجیب**

نامه شما در ساحت امنع اقدس به شرف اصغا فائز از حق می‌طلبیم شما را از فیوضات ایّام خود محروم نفرماید و در کلّ احوال عنایتش مدد نماید و از کوثر حیوانش سقایه فرماید رحمتش جمیع موجودات را احاطه نموده انّا کنّا مع اخیک اذ صعد الى الله و ذکرناه بما یبقى به ذکره بدوام الملک و الملکوت و ارسلنا الى ابیک الّذى فاز بلقائه و شرب رحیق الوصال من ایادى عطائى لوحاً لاح من

ص ١٤٠\*\*\*

من افقه شمس فضل ربّک الباذل الکریم دوستان آن ارض را از قبل مظلوم تکبیر برسان باید کلّ به کمال استقامت به افق اعلى وحده ناظر باشند امروز توحید حقیقى این است لعمر الله هر نفسى فائز شد او به دوام اسماء الهى در جنّت علیا و فردوس اعلى ساکن و طائر طوبى لاخیک انّه فاز بالعنایة الکبرى یشهد بذلک امّ الکتاب فی هذا المقام الرّفیع الواح آن جناب امین علیه بهائى داده شد برساند قد حضر لدى المظلوم ما ارسل من قبل من شطر الطّا و فاز بالقبول ان اشکر بهذا الفضل العظیم. البهاء المشرق من افق سماء عنایتى علیک و على ابیک و امّک و على الّذین معکم و على اولیائى هناک انّا نذکرهم و نبشّرهم برحمة الله الّتى سبقت من فى السّموات و الارضین این ایّام توجّه به شطر مقصود جائز نه چه که ملحدین و منافقین بر منع قیام نموده‌اند ان اصبر انّه یحبّ الصّابرین.

سرچاه جناب محمّد رضا ابن من فاز **بسمه المقدّس عن الامثال**

شهد الله فى کتبه و صحفه لمن اتى بالحقّ باسم انار به العالم و اسودّت وجوه الامم الّا من تمسّک بالعروة الوثقى و توجّه الى الافق الاعلى المقام الّذى فیه تنطق سدرة المنتهى انّه لا اله الّا هو المهیمن القیّوم یا محمّد قبل رضا انّا سمعنا ذکرک ذکرناک و وجدنا عرف حبّک ارسلنا الیک هذا اللّوح لتجد منه عرف عنایة ربّک مالک الوجود طوبى لابیک الّذى قصد المقصد الاقصى و الذّروة العلیا و سلک البرّ و البحر الى ان ورد السّجن الاعظم الّذى فیه استقرّ مالک القدم على عرش الاعظم انّ ربّک لهو المؤیّد العزیز الودود قد دخل و حضر و سمع نداء الله ربّ ما کان و ما یکون طوبى لک بما اقبلت الى الله

ص ١٤١\*\*\*

اذ اعرض عنه الخلق الّا من شاء الله مالک الغیب و الشّهود طوبى لقلم یکتب آیاتى و للسان ینطق بثنائى و لوجه توجّه الى مقامى المحمود و البهاء علیک و على ابیک و عمّک و على امّک و اخویک و على الّذین اعرضوا عن الاوهام و الظّنون متمسّکین بعنایة

الحقّ علام الغیوب.

سرچاه جناب آقا محمّد رضا علیه بهاء الله **هو المشرق من افق البیان**

کتاب انزله الرّحمن لمن فى الامکان لیجذبهم الى مقام یسمع من حفیف اشجاره ما سمعه ابن عمران فى طور العرفان انّ الّذین سمعوا النّداء و اجابوا یصلّینّ علیهم اهل الفردوس الاعلى فى العشىّ و الاشراق ایّاکم ان تمنعکم حجبات الاسماء عن مالکها و سلطانها دعوا ما عندکم و خذوا ما اوتیتم به من لدى الله العزیز الوهّاب ان استمع ندائى انّ المظلوم یذکرک من شطر السّجن و یدعوک الی مطلع الآیات تمسّک بحبل الاستقامة ثمّ اشرب رحیق المعانى باسم ربّک مالک العباد.

سرچاه جناب محمّد قبل رضا علیه بهاء الله **هو الشّاهد الخبیر**

یا محمّد قبل رضا انّا ذکرنا اباک الّذى فاز بلقائى و قام امام وجهى و سمع ندائى و ذکرناه فى اوّل بیانى و اردنا ان نذکر اخاه الّذى سمّى بعلى قبل اکبر لیفرح بذکره ایّاه انّ ربّک هو العزیز العلّام یذکر من یشاء امراً من عنده انّه هو المقتدر الفضّال طوبى لک بما اقبلت الى امرى اذ اعرض عنه عبادى و خلقى الّذین کانوا ان یذکرنى فى العشىّ و الاشراق اسمع ندائى من ملکوت بیانى انّه یقرّبک

ص ١٤٢\*\*\*

الى سماء رحمتى و شمس فضلى الّذى احاط من فى الارضین و السّموات ایّاک ان یحزنک شیء من الاشیاء فى امر الله مولى الورى ضع ما عند القوم متمسّکاً بحبل عنایة ربّک موجد الامکان انّک اذا فزت بآیاتى و سمعت ندائى قل **الهى الهى** آیاتک جذّبتنى و بیّناتک هزّتنى و فراقک احرقنى و هجرک اماتنى و بعدک اهلکنى اسئلک یا اله العالم و مالک القدم بکوثر عنایتک و سلسبیل فضلک و رحیق عرفانک بان تجعلنى فى کلّ الاحوال ثابتاً على امرک و راسخاً فى حبّک و ناطقاً بذکرک و ثنائک فآه آه یا مولى الورى فآه آه یا ربّ العرش و الثّری کیف ارى نفسى فى البیت و اسمع ندائک من شطر السّجن و عزّتک یا مقصودى و منائى قد انقطع عنّى الفرح و السّرور عند ذکر بلایاک بین عبادک و رزایاک بین خلقک و عزّتک قد جعل حزنک ایّام المخلصین کاللّیل الحالک و عیشهم کالمصیبة الهائل و الرّزیة المهلکة لم ادر یا الهى و سیدى و سندى ما قدّرت لعبدک الّذى تمسّک بحبلک و تشبّث بذیل عطائک هل قدّرت له یا الهى ما اراد من بحر فضلک و شمس جودک او توقّف فى ذلک قلمک الاعلى و ان منعته ظهورات مشیتک و شئونات ارادتک قدّر له من قلمک الاعلى اجر لقائک و الحضور امام عرشک ثمّ اکتب له یا اله الاسماء و فاطر السّماء خیر الآخرة و الاولى انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت العلیم الحکیم.

خ جناب محمّد رضا علیه بهاء الله **هو الذّاکر و هو المعین هو المشفق و هو الکریم**

یا محمّد قبل رضا علیک بهاء الله مولى الورى نامهء آن جناب که به آقا محمّد علیه بهائى ارسال داشتند

ص 143 -144 - 145

بدیع الله به حضور آورد و به اصغاء فائز شد لله الحمد از هر کلمهء آن عرف محبّت الهى متضوّع و از افق هر حرفى نور مودّت ساطع یا محمّد قبل رضا علیک بهاء الله مالک الاسماء به یقین مبین بدان فائز شدى به آنچه که شبه و مثل نداشته و آن کلمة الله بوده و هست مکرّر از خزانهء قلم اعلى مخصوص اولیاء لئالى حکمت و بیان ظاهر هر نفسى به آن فائز شد و بر امر مستقیم ماند او به کل خیر فائز است سوف یرفع الله ذکره فى العالم و اسمه بین الامم انّا ذکرنا اباک من قبل بما فاحت به رائحة قمیص البیان فى الامکان بذکرى ایّاه ماج بحر الغفران و اشرق نیّر العفو و الکرم من افق العالم اشکر الله ربّک بهذا الفضل العظیم و ذکرنا اخاک فضلاً من لدنّا انّ ربّک هو الفضّال الغفور الرّحیم از قبل مظلوم منتسبین را تکبیر برسان هر یک به تجلّیات نور نیّر عنایت حق جلّ جلاله فائزند بشّرهم من قبلى و ذکّرهم بآیاتى اولیاى آن ارض لدى المظلوم مذکورند لعمر الله قد قدّر لهم ما لا تعادله الخزائن و الکنوز انّ ربّک هو الحقّ علّام الغیوب قل یا حزب الله الیوم یومکم کونوا کالنّار فى حبّ المختار و کالنّور فى ذکر مکلّم الطّور و کالجبال فى الثّبوت و الرّسوخ و کالکوثر فى احیاء الاموات هذا ما ینبغى لمن تمسّک بهذا الحبل المتین این ایّام نامهء جوان روحانى علیه بهائى و عنایتى و رحمتى رسید و هم چنین نامه احمد علیه بهائى و فضلى و به اصغاء فائز نسئل الله ان یمدّهما و یوفّقهما على نصرة امره بالحکمة و البیان و ینزّل لهما من سماء العطاء ما یقرّبهما الیه فى کلّ الاحوال انّه هو الغنّى المتعال قل لعبد الله احمد اسمع ندائى من شطر سجنى انّه لا اله الّا هو العلیم الحکیم وصیت می‌نمائیم تو را به مدارا اگر از اخوى کلمۀ نالایقى شنیده شد باید ستر نمائید و

ص ١٤٦\*\*\*

عفو را بر انتقام مقدّم دارید در آنچه بر او وارد شده در این امر تفکّر نمائید انّه سمع فى سبیل الله ما ناح به اهل الفردوس در هر حال در بارهء او صمت و سکوت اولى و احبّ هذا ما حکم به المظلوم فى سجنه الاعظم ذکر جناب على و امّش علیهما بهاء الله را نمودى لوحى مخصوص او از سماء عنایت نازل به او برسانید لیفرح و یکون من الشّاکرین اگر حقوق الله در آن ارض یافت شود یک واحد به امّ و یا به ابن برسانید البهاء المشرق من سماء رحمتى علیکم و على عبادى و امائى الّذین شربوا رحیق الوحى من هذا البحر المبین.

سرچاه حبیب روحانى جناب آقا محمّد رضا علیه بهاء الله ملاحظه فرمایند

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهى**

حمد مقصود عالم و مولى الامم را لایق و سزاست که اسرار مکنونه مخزونه را محض فضل ظاهر فرمود و بیان را رونق جدید بخشید و کتاب را طراز بدیع کلمه‌اش عالم بیان را روح معانى داد و عالم الفاظ را نفوذ حقیقى قدرتش را قدرت عباد منع ننمود و سطوت من فى البلاد از اراده‌اش باز نداشت بنفسه امرش را نصرت نمود صور معنوى کلمه‌اش بوده هم منصعق نمود و هم حیات بخشید و آگاهى داد صراط از او ظاهر میزان از او باهر در هر حرفى از حروفات بحر عرفان مستور و کوثر ایقان مکنون و این کوثر و بحر مخصوص اولیا بوده و هست یعنى نفوسی که شبهات و شئونات اهل عالم ایشان را منع ننمود از کأس صبر نوشیدند هنگامى که سمّ بلا را چشیدند. ایشانند مظاهر اصطبار و جواهر اخیار علیهم صلوة الله و عنایاته و رحمة الله و مواهبه سبحانک

ص ١٤٧\*\*\*

یا مولى الاسماء و فاطر السّماء اسئلک بانوار عرشک و امواج بحر رحمتک و اشراقات نیّر فضلک بان تؤیّد اولیائک على خدمة امرک و ذکرک و ثنائک بین عبادک ثمّ وفّقهم على الحکمة الّتى نزّلتها فى زبرک و الواحک ثمّ اسئلک یا مالک الوجود و مربّى الغیب و الشّهود بان تغفر من صعد الیک ارفعته الى افقک الاعلى بقدرتک و قوّتک و سلطانک و لمنتسبیه ما یقرّبهم الیک انّک انت المقتدر العزیز المختار لا اله الّا انت الفرد الواحد العزیز الوهّاب. و بعد نامهء آن حبیب روحانى رسید در ایّامی که جناب جوان روحانى علیه بهاء الله الابدى در سجن ساکن و در ظلّ موجود و مزیّن بود به ذکر و ثناى مقصود عالمیان لذا عالم عالم سرور دست داد و بعد از مشاهده و اطلاع قصد افق اعلى نموده تلقاء وجه عرض شد هذا ما انزله المقصود فى الجواب قوله تبارک و تعالى

**بسمى الذّاکر العلیم**

قد حضر کتابک لدى المظلوم و عرضه العبد الحاضر وجدنا منه عرف حبّک و خضوعک و خشوعک و اقبالک الى الافق الاعلى و اصغائک حفیف سدرة المنتهى و استقامتک على هذا الامر الّذى به زلّت الاقدام انّا انزلنا لکم من قبل ما نطق بفضلى و عنایتى و شهد برحمتى و عطائى کذلک قضى الامر من قلم الله مالک الرّقاب و کان فى کتابک ذکر من صعد الى افقى و توجّه الى الفردوس الاعلى و الذّروة العلیا انزلنا له ما انجذبت به افئدة الاخیار یا قلمى الاعلى اذکر من سمّى باحمد الّذى انقطع عن سوائى و اقبل الى افقى و حمل الشّدائد فى سبیلى و سمع شماتة الاعداء لنفسى فى ایّامى و قصد المقصد الاقصى و الافق الاعلى و قطع السّبیل للقاء الجلیل و اصغاء الحجّة و الدّلیل من لسان ربّه العزیز الجمیل الى ان ورد

ص ١٤٨\*\*\*

فى السّجن و قام لدى الباب و سمع النّداء باذنه و رأى الافق الاعلى بعینه نشهد انّه فاز بما انزله الرّحمن فى کتب القبل و بشّر العباد به بالفضل و اخذ کأس اللّقاء باسم مولى الورى و کوثر الوصال بامره البدیع طوبى له و نعیماً له و هنیئاً و مریئاً له انّه حضر و فاز و سمع و اجاب انّا طهّرناه حین صعوده و غفرناه فضلاً من عندنا نسئل الله ان ینزّل علیه فى کلّ حین نعمة من عنده و رحمة من لدنه انّه هو ارحم الرّاحمین و اکرم الاکرمین و هو الفضّال القدیم طوبى لمن زاره بما نطق به قلمى فى سجنى و جرى من لسان عنایتى انّه من اهل هذا المقام الرّفیع یا محمّد رضا علیک بهاء الله فاطر السّماء قد ذکرنا اباک بما لا یعادله ذکر من الاذکار اشکر ربّک بهذا الفضل الّذى به انارت الآفاق انّا نأمرک و الّذین معک بالصّبر الجمیل و انا الصّبّار الحکیم لعمر الله لو یظهر ما قدّر له اقلّ من سمّ الابرة لتطیر الارواح و تهتزّ الاجساد انّ ربّک هو النّاطق فى المآب. به لسان پارسى بشنو الحمد لله فائز شد به آنچه که در کتب الهى از قبل و بعد مذکور و مسطور است شنید و دید آنچه را که از براى او عدم به وجود آمد قبل از صعود و بعد به آثار قلم اعلى فائز گشت قد ذکره بذکر لو یلقى على التّراب یهتزّ و یقول لک الحمد یا مولى الاسماء و لک الثّناء یا فاطر السّماء تو را وصیت می‌نمائیم به صبر و اصطبار و عمل خالص و پاک چه که او در مقامى است که می‌شنود و می‌بیند هیچ امرى از امور شما نزد او مستور نیست یسمع و یرى انّ ربّه هو السّمیع البصیر دوستان آن ارض را مکرّر ذکر نمودیم مخصوص در این ایّام از براى هر مدینه و شهر و قریه نازل شد آنچه که عرفش قطع نشود و به افصح بیان اولیا را ذکر نماید طوبى للفائزین الحمد

ص ١٤٩\*\*\*

لله ربّ العالمین انتهى. لله الحمد قبل از صعود به حضور فائز و بعد از صعود فائز شدند به آنچه که به دوام ملک و ملکوت باقى و دائم است و در حین نزول زیارت ملأ اعلى به هنیئاً ناطق و به مریئاً ذاکر فى الحقیقه این ایّام ایّام صعود است چه که فائز می‌شود انسان به آنچه که شبه و مثل نداشته و ندارد بارى در هر حال حقایق الفضل و العطاء و زمام الذّکر و الثّناء در قبضهء قدرت اوست انّه هو الفرد الواحد المشفق الباذل الکریم لا اله الّا هو العلیم الحکیم. اینکه مرقوم داشتند مدت‌هاست خبرى از ساحت مقصود نرفته یک سنه قبل بل ازید که آن مرحوم به طراز حیات ظاهره مزیّن بود جواب نامه آن حبیب مکرّم را این عبد نوشته ولکن نظر به ظلم ظالمى که بر سریر حکومت این ارض ساکن در ارسال آن تأخیر رفت چه که آن ظالم هر یوم در صدد بود بعد از تغییر و تبدیل او آن نامه ارسال شد امید هست تا حال رسیده باشد الحمد لله در ساحت امنع اقدس مذکور بوده و هستید تأخیر جواب را حوادث ایّام سبب بوده و هست چندى در این ارض منکرین و معرضین به کلمات نالایقه ناطق اگر در ارسال تأخیر رفت ولکن حق جلّ جلاله را از اظهار امر هیچ شیئی از اشیاء نه از بأساء و نه از ضرّاء و نه اعراض معرضین و نه انکار معتدین و نه سطوت ظالمین منع ننموده و نخواهد نمود انّ ربّنا و ربّکم و مقصودنا و مقصودکم هو المقتدر القدیر. در این حین نامه‌ای که به حبیب روحانى جناب آقا محمّد علیه بهاء الله ارسال نمودند به ساحت اقدس ارسال نمود و امام وجه به شرف اصغا فائز و از براى مرحوم مرفوع علیه بهاء الله و رحمته و فضله طلب آمرزش نمود و هم چنین از براى منتسبین مرحوم ذکر بدیع مسئلت کرد مجدّد هر یک به ذکر

ص ١٥٠\*\*\*

مقصود عالمیان و عنایت و رحمتش فائز گشتند واحداً بعد واحد لدى الوجه مذکور این خادم فانى از حق می‌طلبد از براى کلّ خیر دنیا و آخرت را مقدّر فرماید و اینکه مذکور نمودند رمس مطهّر یعنى قبر را شکافتند لله الحمد بعد از صعود هم بر او وارد شد آنچه که ملأ اعلى به ذکرش ناطق. این اعمال شنیعه است که سبب محرومى عباد و نزول بلایا از قبل و بعد شده بعد از عرض این فقره در ساحت امنع اقدس اعلى فرمودند از این فقره محزون مباش قسم به آفتاب عدل که از افق سماء امرش اشراق نموده آثار این عمل از دفتر عالم و صحف الله محو نخواهد شد مشرکین حضرت قدوس را بعد از شهادت سوختند و نقطه اولى روح ما سواه فداه را بعد از ارتقاء روح من غیر کفن و ستر عمل نمودند آنچه که آثار شقاوت و قساوت آن نفوس به دوام ملک و ملکوت باقى و دائم است یا محمّد رضا از ظلم فراعنهء ارض و جبابرهء عصر ظاهر شده آنچه که اهل مدائن عدل و انصاف نوحه می‌نمایند جمیع بلایا که از اوّل امر تا حین به این مظلوم رسیده چون لله و فى سبیل الله بوده و هست. مجدّد منتسبین را از جانب مظلوم ذکر نما و تسلّى ده و بگو اگر بلایاى وارده بر نفس حق ذکر شود عالم وجود رجاى عدم نماید انّ ربّکم هو الصّبّار و هو السّتّار و یأمر احبّائه بالسّتر الجلیل و الصّبر الجمیل منتسبین جناب محمّد الّذى فاز و طاف و یکون حاضراً لدى الوجه را از قبل مظلوم تکبیر برسان انّا ذکرناه من قبل بذکر جعله الله مالک الاذکار البهاء من لدنّا علیکم و على من تمّسک بحبل الله ربّ الارباب انتهى. امواج بحر رحمت پى در پى به کمال اوج ظاهر طوبى از براى نفوسی که این ایّام صعود نمودند چه که فائز شدند به آنچه که شبه و مثل نداشته و ندارد بارى این خادم کلّ را تکبیر می‌رساند

ص ١٥١\*\*\*

و از براى هر یک تأیید می‌طلبد تا فائز شوند به آنچه که ذکرش در کتاب الهى مخلّد شود انّ ربّنا الرّحمن هو العزیز الفضّال و السّلام و الذّکر و البهاء على عباد الله الّذین ما منعتهم ضغائن الاشرار عن التوجّه الى الله مالک الرّقاب. خ ادم 10 شوال 1304.

جناب آقا ابوالحسن **هو البهىّ الابهى**

کتاب نزّل بالحقّ و منه یمرّ عرف القمیص لاهل التّقدیس و نسمة الرّحمن لمن فى الامکان و انّه لحجّة الله من فى السّموات و الارضین لو تنظرون بعینى لترونه مطلع اسمائى الحسنى و مظهر صفاتى العلیا و کلّ ما سمعتموه من القیمة و شروطها کذلک ینبّئکم من عنده لوح حفیظ تمسّک بحبل الاستقامة فى سبیل الله و تشبّث بذیله المنیر قل یا ملأ البیان اتّقوا الرّحمن و لا تعملوا ما یرتفع به ضوضاء الامم ان اعملوا ما امرتم به فى لوحى البدیع انّا نهینا الکل عن شئونات النّفس و الهوى و امرناهم بما ینفعهم فى الآخرة و الاولى یشهد بذلک ما نزّل فى کتب المهیمن العزیز الحمید.

جناب آقا محمّد رضا **هو المقدّس عمّا کان و ما یکون**

قد نزّلت الآیات اذ ظهرت العلامات و الرّوح ینطق بین العالم و یبشّر الامم بالاسم الاعظم الّذى به اضاء من فى السّموات و الارضین طوبى لجاهل اقبل الى الافق الامر و ویل لعالم اعرض عن الله ربّ العالمین من عرف الله و مطلع امره انّه من العلماء و لو کان اجلّ الجاهلین و الّذى اعرض

ص ١٥٢\*\*\*

انّه من الجهلاء و لو یأتى بعلوم الاولین و الآخرین کذلک یذکرکم قلمى الاعلى لتذکر ربّک بخضوع مبین ایّاک ان یحزنک شیء او تحجبک حجبات الّذین نبذوا الهدى و اتّبعوا هواء کلّ غافل بعید انّما البهاء لاهل البهاء الّذین تمسّکوا بالفلک الحمراء و تقرّبوا الى الله الفرد الخبیر.

**بسمه العلیّ الاعلى**

سبحانک اللّهمّ یا الهى تشهد السن الممکنات على سلطنتک و اقتدارک و على فقرى و افتقارى عند ظهورات غنائک اذاً یا الهى فانظر هذا العاصى الّذى طرفه لم‌یزل کان ناظراً الى شطر غفرانک و قلبه متوجّهاً الى افق فضلک و مواهبک و انّى یا الهى من اوّل یوم الّذى خلقتنى بامرک و احییتنى من نسمات جود رحمانیّتک ما توجّهت الى احد دونک و قمت فى مقابلة الاعداء بسلطنتک و اقتدارک و دعوت الکلّ الى شاطئ بحر توحیدک و سماء عزّ تفریدک و ما اردت فى ایّامى حفظ نفسى من طغاة خلقک بل اعلاء ذکرک بین بریّتک و بذلک ورد علىّ ما لا حمله احد من خلقک و کم من ایّام یا الهى کنت فریداً بین المذنبین من عبادک و کم من لیالى یا محبوبى کنت اسیراً بین الغافلین من خلقک و فى موارد البأساء و الضّرّاء کنت ناطقاً بثناء نفسک و ارضک و ذاکراً ببدایع ذکرک فى ملکوت امرک و خلقک و لو انّ کلّ ما ظهر منّى لا ینبغى لسلطان عزّ وحدانیّتک و لا یلیق لشأنک و اقتدارک فو عزّتک یا محبوبى لم اجد لنفسى وجوداً تلقاء مدین عزّک و کلّ ما ارید ان اثنى نفسک بثناء یمنعنى فؤادى لانّ دونک لم یقدر ان یطیر فى هواء ملکوت قربک او ان یصعد الى سماء جبروت لقائک فو عزّتک اشاهد بانّى لو اسجد لکفّ من التّراب

ص ١٥٣\*\*\*

الى آخر الّذى لا آخر له لنسبته الى اسمک الصّانع لاجد نفسى بعیداً عن التقرّب الیه و اشاهد بانّ عملى ینبغى له بل کان محدوداً بحدودات نفسى ولو اخدم احداً من عبادک بحیث اقوم بین یدیه بدوام ملکوتک و بقاء جبروتک لنسبته الى اسمک الخالق فو عزّتک لاجد نفسى مقصّراً عن اداء خدمته و محروماً عمّا یلیق له لانّ فی هذا المقام لا یرى الّا نسبتهم الى اسمائک و صفاتک انّ الّذى کان شأنه ذلک کیف یقدر ان یذکر الّذى باشارةٍ من اصبعه خلقت الاسماء و ملکوتها و الصّفات و جبروتها و باشارة اخرى رکبت الکاف بالنّون و ظهر منها ما عجز عن عرفانه اعلى افئدة المقرّبین من اصفیائک و ابهى مشاعر المخلصین من اودّائک فو عزّتک یا محبوبى صرت متحیّراً فى مظاهر صنعک و مطالع قدرتک و اشاهد نفسى عاجزاً عن عرفان ادنى آیتک و کیف عرفان نفسک اذاً اسئلک یا الهى باسمک الّذى به طیّرت العاشقین فى هواء ارادتک و اهتدیت به المشتاقین الى رضوان قربک و وصالک بان تهبّ من رضوان عنایتک روایح الاطمینان على المضطربین من احبّائک فى تلک الایّام الّتى احاطتهم اریاح الافتتان من کلّ الجهات بحیث اضطربت النّفوس من سطوة قضائک و تزلزلت ارکان الوجود عمّا نزّل علیهم من سماء تقدیرک و بلغت اضطرابهم الى مقام تکاد ان تخمد فى مشکاة قلوبهم سراج حبّک و ذکرک و انّک انت المقتدر على ما تشاء و انّک انت الغفور الکریم فیا الهى و سیدى تسمع ضجیج محبّیک و صریخهم من کلّ الاقطار بما ورد علیهم من الّذین کانت قلوبهم محروماً عن نفحات حبّک و لیس لهم من معین لیعینهم و لا من ناصر لینصرهم و کذلک لیس لاعدائهم من مانع لیمنعهم عن ضرّ هولاء

ص ١٥٤\*\*\*

لذا یفعلون ما یریدون و یعملون ما یشاؤن اذاً فانصر یا الهى ببدایع نصرک احبّائک الّذین ما استنصروا من غیرک و ما توجّهوا الى دونک و کانت عیونهم منتظرة لبدایع مواهبک و الطافک ثمّ ارحمهم یا الهى ببدایع رحمتک ثمّ ادخلهم فى حصن حمایتک و عنایتک و انّک انت الّذى یا الهى لم‌تزل کنت مأمن الخائفین و ملجاء المضطرّین اسئلک بان لا تحرم هؤلاء الضّعفاء عن بدایع جودک و افضالک و لا تدعهم بین ایدى الّذین ما خلقت کینوناتهم الّا من نار غضبک و قهرک و ما وجدوا روایح الرّحم و الانصاف

و غرّتهم الدّنیا لغرورها الى شأن انکروا برهانک و اشرکوا بنفسک و کفروا بآیاتک و سفکوا دم احبّائک و امنائک فو عزّتک یا محبوبى ارتکبوا ما لم یرتکبه احد من قبل و بذلک استحقّوا غضبک و سیاط قهرک خذهم بسلطانک ثمّ سلّط علیهم من لا یرحمهم الّا بان یرجعوا الیک و یدخلوا فى ظلّ عنایتک و یتوبوا الیک و انّک انت لم‌تزل کنت قادراً و لاتزال تکون مقتدراً و انّک انت المقتدر المتعالى العادل الحکیم سبحانک اللّهمّ یا الهى فانظر هذا المظلوم الّذى ابتلى بین الظّالمین من خلقک و المشرکین من اعدائک بعد الّذى ما تنفّس الّا باذنک و امرک قد کنت یا الهى راقداً على المهاد و مرّت علىّ اریاح فضلک و الطافک و ایقظتنى بها بسلطانک و مواهبک و اقمتنى بین عبادک بثناء نفسک و اعلاء کلمتک اذاً اعترض علیّ اکثر بریّتک فو عزّتک یا الهى ما ظننت فى حقّهم ما ظهر منهم بعد الّذى انّک بشّرتهم بهذا الظّهور فى صحائف امرک و الواح قضائک و ما نزّلت من عندک کلمة الّا و قد اخذت

ص ١٥٥\*\*\*

عهد هذا الغلام من خلقک و بریّتک اذاً صرت متحیّراً یا الهى و لم ادر ما افعل بین هؤلاء و کلّما اصمت عن بدایع ذکرک ینطقنى الرّوح بین سمائک و ارضک و کلّما اسکن یهتزّنى ما تهبّ عن یمین مشیتک و ارادتک و اجد نفسى کورقة الّتى تحرّکها اریاح قضائک و تذهبها کیف تشاء بامرک و اذنک و بما ظهر منّى یوقن کلّ بصیر بانّ الامر لیس بیدى بل بیدک و لم یکن زمام الاختیار فى قبضتى بل فى قبضتک و اقتدارک مع ذلک یا الهى اجتمعوا علیّ اهل مملکتک و ینزلنّ فى کلّ حین ما تفزع به حقائق اصفیائک و امنائک اذاً اسئلک یا الهى باسمک الّذى به اهتدیت العاشقین الى کوثر فضلک و الطافک و استجذبت المشتاقین الى رضوان قربک و لقائک بان تفتح ابصار بریّتک لیشهدنّ فی هذا الظّهور عزّ فردانیّتک و طلوع انوار وجهک و جمالک ثمّ طهّرهم یا الهى من الظّنون و الاوهام لیجدنّ روایح التّقدیس من قمیص ظهورک و امرک لعلّ لا یردنّ علىّ ما تمنع به انفسهم من نفحات شئون رحمانیّتک فى ایّام ظهور مظهر نفسک و مطلع امرک و لا یرتکبنّ ما تجعل به ذواتهم مستحقّاً لظهورات قهرک و غضبک و انت تعلم یا الهى بانّی کنت بین ملأ البیان کاحدٍ منهم و عاشرت معهم بالشّوق و الاشتیاق و دعوتهم الى نفسک فى العشیّ و الاشراق ببدایع وحیک و الهامک و ورد علیّ منهم ما عجزت عن ذکره سکّان مدائن انشائک فو عزّتک یا محبوبى ما اصبحت الّا و قد صرت هدفاً لسهام غلّهم و ما امسیت الّا و قد ورد علیّ رماح بغضهم و مع ما جعلتنى عالماً بما فى انفسهم و قادراً علیهم

ص ١٥٦\*\*\*

سترت و صبرت ناظراً الى میقاتک فلمّا جاء الوعد و تمّت المیقات حرّکت ذیل السّتر اقلّ من ان یحصى اذاً فزع من فى جبروت الامر و الخلق الّا الّذین خلقتهم من نار حبّک و هواء شوقک و ماء عنایتک و تراب فضلک اولئک یصلّینّ علیهم اهل ملأ الاعلى و سکّان مداین البقاء فلک الحمد یا الهى بما عصمت الموحّدین و اهلکت المشرکین و فصّلت بین الکلّ بکلمة اخرى الّتى خرجت من فم مشیّتک و ظهرت من قلم ارادتک و بذلک اعترض علیّ عباد الّذینهم خلقوا بکلمة امرک و بعثوا بارادتک و بلغوا فى الاعراض الى مقام کفروا بک و بآیاتک و حاربوا بنفسک فو عزّتک یا محبوبى لن یقدر القلم ان یذکر ما ورد منهم على مظهر امرک و مطلع وحیک و مشرق الهامک فلک الحمد فى کلّ ذلک و انّى فو عزّتک یا الهى قد کنت مشتاقاً لما قدّر فى سماء قضائک و ملکوت تقدیرک لانّ ما یرد على فى سبیلک هو محبوب ذاتى و مقصود نفسى و هذا لم یکن الّا بحولک و قوّتک انا الّذى یا الهى بحبّک استغنیت عن کلّ من فى السّموات و الارض و به لن اجزع و لو یرد علیّ ضرّ العالمین فیا لیت کان حینئذ حین الّذى فیه یسفک دمى على وجه الارض بین یدیک و تشهدنى على حالة الّتى بها شهدت المقرّبین من عبادک المصطفین من خیرة خلقک فلک الحمد یا الهى على ما قضیت بسلطان قضائک و تقضى بتقدیرک و امضائک اسئلک یا محبوبى باسمک الّذى به رفعت اعلام امرک و اشرقت انوار وجهک بان تنزّل علیّ و على المخلصین من عبادک کلّ خیر قدّرته فى الالواح ثمّ اجعل لنا مقعد صدق عندک یا من بیدک ملکوت کلّ شیء و انّک انت المقتدر

ص ١٥٧\*\*\*

العزیز الرّحمن.

آقا على اصغر  **الاقدس الابهى**

هذا کتاب کریم نزّل من لدن عزیز علیم انّه لرحمة من عندنا و ذکرى للعالمین یا قوم اجیبوا من یدعوکم الى الله و لا تتّبعوا کلّ مشرک عنید ان استعدّوا لاصغاء کلمة الله لعمرى بها انجذبت قلوب المقرّبین و اضطرب افئدة الّذین کفروا بربّ الارباب الا انّهم اهل السّعیر قد قضت السّاعة بالحقّ و انشقّ القمر من اصبع ارادة ربّکم العزیز الحمید قد نصب الصّراط انّه لصراط الله ان انتم من العارفین یا قوم دعوا الهوى هذا الهکم اتى من سماء القضاء بسلطان عظیم انّ الّذین یدعونکم الى الطّاغوت قلوبهم غلف و هم من اصحاب الجحیم هل لاحد من عاصم او لنفس من مناص لا و ربّکم العزیز الحکیم ان اسرعوا الیه بقلوبکم انّه یحفظکم من الّذین کفروا و یقرّبکم الى مقام لو ترونه لتخرّون باذقانکم سجّداً لله العزیز الجمیل ان افرح بما جرى اسمک من القلم الاعلى انّ هذا لفضل کبیر سبّح بحمد ربّک فى اللّیالی و الایّام و قل لک الحمد لک یا محبوب العالمین و مقصود من فى السّموات و الارضین.

سر جناب م على اصغر علیه بهاء الله **هو المقتدر العلیم الحکیم**

قد شهدت الذّرات لسلطنة الله و اقتداره ولکنّ النّاس اکثرهم من المیّتین قد قام اهل

ص ١٥٨\*\*\*

القبور بما ظهرت القیمة الکبرى و الّذین یمشون على مناکب الارض نریهم من الغافلین قد ترشّح بحر البیان بین الامکان ولکنّ القوم فى جهل مبین قد انار افق العلم بشمس الحکمة و العرفان طوبى لمن توجّه الیها ویل للمعرضین نعیماً لک بما اقبلت الى المقصود اذ اعرض عنه کلّ جاهل بعید تشبّث بذیل عنایة ربّک و تمسّک باسمه العزیز البدیع کذلک تجلّت شمس الوحى لتستضیئ منها و تکون من القائمین على خدمة هذا الامر العظیم.

جناب ملّا على اصغر علیه بهاء الله **هو الذّاکر فى اللّیالی و الایّام**

کتاب انزله الرّوح الامین من لدى الله ربّ العالمین من آمن به انّه فاز بکلّ الخیر و الّذى کفر انّه من اصحاب السّعیر یا معشر الخاء اسمعوا نداء الله مالک الاسماء انّه یدعوکم و یأمرکم بالاستقامة الکبرى فى هذا الامر الّذى به زلّت اقدام العارفین قد فتح باب السّماء راکباً على السّحاب بسلطان عظیم قل انظروا انظروا یا معشر العلماء و لا تکونوا من الظّالمین انصفوا بالحقّ و لا تکونوا من الّذین یرون الآیات و ینکرونها الا انّهم من المعتدین یا على اصغر قد حضر ما ارسلته قبلناه فضلاً من عندنا لتشکر و تکون من الحامدین قل لک الحمد یا اله العالم و مالک الامم بما ذکرتنى فى سجنک الاعظم و قبلت منّى ما ارسلته الیک لا اله الّا انت الغفور الکریم انّا ذکرناک و ضلعک اذ کان القلم الاعلى متوجّهاً الى ارض الخاء فى السّنة الماضیة انّ ربّک لا یعزب عن علمه من شیء و هو الفضّال القدیم.

ص ١٥٩\*\*\*

سرچاه جناب ملّا على اصغر علیه بهاء الله **هو الشّاهد الخبیر**

یا احبّاء الله یا اسراء الارض وارد شد بر شما آنچه که سبب حزن ملأ اعلى گشت یا على قبل اصغر قسم به مالک قدر که در منظر اکبر ناس را به افق اعلى دعوت می‌فرماید اگر ناس غافل اقلّ از سمّ ابره آگاه شوند جمیع خود را فداى یکى از مقبلین الى الله می‌نمایند عجب در اینکه مقبلین هم از مقامات خود غافلند چه که فضل به مقامى است در بارهء ایشان اگر پرتوى از آن ظاهر شود ارض غیر ارض مشاهده گردد اسمت لدى المظلوم حاضر و انزلنا لک ما یبقى به ذکرک ان اشکر و کن من الحامدین. بر خدمت امر قیام نما به استقامتى که هر مضطربى از آن مطمئن شود و هر متحرّکى ساکن گردد بگو اى اهل بهاء ظلم امرا شما را از مالک اسماء منع ننماید لعمرى انّ الظّالم اراد ان یطفئ ولکنّ الله اوقده بالحقّ و اراد ان یخمد ولکن اشعلته ید القدرة و اراد ان یضیّع امر الله ولکن عمل بما ارتفع به امره انّ الظّالم فى وهم و ربّک على یقین مبین. دوستان ارض را از قبل مظلوم تکبیر برسان زود است که مکافات اصفیاء و اولیا ظاهر شود و هر یک اسم خود را در کتاب الهى مشاهده نماید انّه هو الغفور الرّحیم البهاء علیک و على من معک من الّذین اقبلوا الى الافق الاعلى فی هذا الیوم البدیع.

ص ١٦٠\*\*\*

سر چاه جناب آقا على اصغر علیه بهاء الله **هو الظاهر النّاطق المشهود**

قد شهد قلمى الاعلى انّه لا اله الّا هو و شهد اللّسان فى مقامه الابهى قد ظهر الوعد و اتى الموعود بسلطان مبین قد شهدت الاشیاء بما شهد به مالک الاسماء ولکنّ القوم اکثرهم من الغافلین یسمعون الآیات و ینکرونها و یرون انوار وجه و یسترونها بما اتّبعوا کلّ عالم مریب کم من عالم احتجب و کم من جاهل اقبل الى الله ربّ العالمین قل سبحانک یا من بک هدرت حمامة الامر على الاغصان و باسمک ارتفعت الادیان اسئلک بان تجعلنى مستقیماً على امرک على شأن لا تمنعنى شبهات العلماء و اشارات العرفاء انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت الغفور الکریم.

جناب ملّا على اصغر علیه بهاء الله **بسمى الّذى به ماج بحر العرفان فى الامکان**

سبحان الّذى انزل الآیات و اظهر البیّنات و القوم هم لا یفقهون تالله قد اتى الیوم و ظهر القیّوم الّذى باصبعه فک ختم الرّحیق المختوم ولکنّ النّاس لا یشعرون یرون آیات الله و ینکرونها و یسمعون بیان الرّحمن و هم لا یفقهون انّا سمعنا ذکرک ذکرناک لتشکر ربّک مالک الوجود تالله قد جرى فرات الرّحمة و ماج بحر الحکمة و اشرقت الشّمس من افقها ولکنّ القوم اکثرهم لا یعرفون اخذوا اهوائهم معرضین عن الله ربّ ما کان و ما یکون یا

ص ١٦١\*\*\*

ملأ الارض اسمعوا نداء المظلوم الّذى ارتفع من شطر السّجن و لا تکونوا من الّذین کفروا بنعمة الله اذ نزّلت بالفضل بما اتّبعوا کلّ غافل محجوب قل ضعوا سبل الاحزاب انّها ولدت من الاوهام ثمّ اسرعوا الى صراط الله مالک الغیب و الشّهود على شأن لا تمنعکم الجبابرة و لا تخوّفکم سطوة الفراعنة الّذین نقضوا میثاق الله و عهده و قالوا ما لا قاله الاوّلون اولئک افتوا علیهم بظلم ناح به اهل الفردوس کذلک ارتفع حفیف سدرة المنتهى طوبى لقوم سمعوا و قالوا لک الحمد یا مولى العالم و لک الثّناء یا سلطان الظّهور البهاء من لدنّا على الّذین ما منعتهم ضوضاء اهل البیان عن الله مالک ما کان و ما یکون.

قائین قد نزّل لعبد الله آقا بابا لیقرء آیات ربّه و یکون من الفائزین

**هو العلیّ الاعلى**

ذکر رحمة ربّک عبده لیکون من المتذکّرین و تقرّ من اثر الله ربّه عیناه و یکون من الّذینهم فازوا بعرفان الله و مظهر نفسه و ما منعهم من الّذینهم کفروا و اشرکوا و کانوا من الغافلین ان یا عبد نوّر بصرک من آیات ربّک و قلبک بذکر اسمه العلیّ العظیم و لا تحرم نفسک عن فضل الّذى سبق الممکنات و کان ان ینتظر ظهوره هیاکل الامر فى قرون الاولین قل انّه قد ظهر على هیکل الانسان فتبارک الله مظهر هذا المنظر الکریم ایّاک ان تحزنک شیء و لا یمنعک امر عن سبیل الله المرتفع المستقیم و لا تلتفت الى الدّنیا و ما خلق علیها ثمّ اتّبع ما قدّر عند ربّک و انّه یکفیک و یکفى العالمین ان اشرب کوثر الحیوان من عین الّتى

ص ١٦٢\*\*\*

جرت فی هذا الرّضوان لیجذبک الى وجه ربّک و انّه لهو العزیز الکریم انّه لن یمنع نفساً من بدایع فضله و لن یقطع عن العباد امطار رحمته انّه ما من اله الّا هو یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید کذلک نزّل الامر من سماء القدم لتتّبع امر ربّک و تکون من المحسنین انّ الّذینهم کانوا فى غفلة من لقاء ربّهم و اعراض عن جماله اولئک لن یرحمهم الله فى الدّنیا ابداً و فى الآخرة لهم عذاب عظیم فسوف یرجعهم ملائکة العذاب الى مثویهم فبئس مثوى المعرضین کذلک فصّلنا لک الآیات و صرّفناها فضلاً من لدنّا علیک لتکون من الشّاکرین و الرّوح و البهاء علیک و على عباد الله مخلصین.

جناب ملّا آقا بابا **هو الاقدس الاعظم الاعلى**

ذکرى من توجّه الى وجهى و اقبل الى افقى و سمع ندائى و اجاب مولیه اذ اعرض عنه کلّ غافل بعید انّا دعونا الکلّ الى الله ولکنّ النّاس اعرضوا و انکروا الّا من شاء الله ربّ العالمین کم من عبد ناح فى الفراق و اذا اشرقت شمس الوصال من افق الظّهور کفر بالله الفرد الخبیر طوبى لذى شمّ وجد عرفى و لذى بصر رأى افقى و لذى لسان نطق بثنائى و لذى علم سرع الى بحر علمى العزیز القدیم یا ایّها النّاظر الى الوجه انّا ذکرناک فضلاً من عندنا و نذکر الّذین سرعوا الى رحیق البیان فى ایّام الرّحمن و کانوا من الفائزین

ص ١٦٣\*\*\*

طوبى لنفس وجدت عرف قمیصى و قامت على خدمة امرى و نطقت بثنائى الجمیل انّا نوصى الکلّ بالاستقامة الکبرى و نسئل الله بان یؤیّدهم على ما اراد و یکتب لهم من قلم التّقدیر ما ینبغى لسلطانه العظیم طوبى لغنیّ افتقر فى سبیل الله و لقویّ اخذه الضّعف بما ورد علیه من جنود الظّالمین طوبى لمن صبر فى البأساء و الضّرّاء حبّاً لله یشهد قلمى الاعلى بانّه من المخلصین لا تحزنوا عمّا ورد علیکم ان افرحوا بهذا الذّکر الحکیم انّه یذکرکم بما تضوّع به عرف المحبوب فى العالم یشهد بذلک اسمى الاعظم الّذى ینطق انّه لا اله الّا هو الفرد الغفور الکریم کذلک دلع الدّیک و نطقت حمامة الامر ولکنّ القوم اکثرهم من النّائمین البهاء علیک و على ابیک الّذى اقبل و على اخوانک الّذین فازوا بعرفان الله فى یوم فیه فزع من فى السّموات و الارض الّا من اتى الله بنور مبین و بشّرهم بذکرى ایّاهم لیأخذهم الفرح الاکبر فى ایّام ربّهم العزیز الفرید.

سر چاه جناب ملّا آقا بابا **العلیّ العظیم**

طوبى لک بما نزّلت لک من جهة السّجن آیات ربّک هذا من فضلى علیک لتکون من الشّاکرین انّه فى بحبوحة البلاء یدع الاحبّاء الى الله مالک یوم الدّین ان اتّحدوا فى الامر انّ الّذى تجدونه فى معزل من الغفلة ذکّروه بالحکمة فى ایّام معدودات ان اعرض و تولّى بعد ما جائه الهدى فاعرضوا عنه و اقبلوا بقلوبکم الى الله ربّ العالمین قد سبقت رحمتى غضبى

ص ١٦٤\*\*\*

ان اقتدوا ربّکم فى الاخلاق هذا خیر لکم عمّا فى السّموات و الارضین قل ان اجتنبوا کبائر الاثم و لا تقربوا الّذى یدعوکم الى النّار اتّقوا الله و کونوا من المتّقین.

سر جناب آقا بابا علیه بهاء الله **بسمه المستقرّ على العرش**

کتاب نزّل بالحقّ لمن فاز بنور الله المهیمن القیّوم لیأخذه الفرح على شأن یقوم على نصرة امر ربّه و یقول یا قوم اتّبعوا من اتیکم بسلطان مشهود انّ الّذین احتجبوا من انوار العرش اولئک لا یشعرون قد خسروا فى تجارتهم و هم قوم هائمون قم على ذکر ربّک بین العباد لعلّ یتوجّهنّ الى الله العزیز المحبوب طوبى لمن اقبل الیوم و ویل لکلّ معرض اتّبع کلّ مشرک مردود ان فزت بلوح الله ضعه على رأسک قل لک الحمد یا الهى بما تحرّک على ذکرى قلمک الاعلى اشهد انّک انت الکریم الغفور.

جناب ملّا آقا بابا علیه بهاء الله **به نام خداوند دانا**

نفحات وحى عالم را احاطه نموده ولکن عباد از آن غافل و محجوب آنچه در کتب از قبل از قلم اعلى مسطور کلّ ظاهر و هویدا ولکن شبهات مریبین و اعراض منکرین ناس را از تقرّب منع نمود و از عرف بقا محروم ساخت امروز هر نفسى به اشراقات انوار آفتاب ظهور فائز شد او از مقرّبین لدى الله مذکور قل لک الحمد یا الهى بما

ص 164/ 1\*\*\*

بما دللتنى و هدیتنى و رزقتنى الى صراطک و لقائک و قربک و وصالک اسئلک بان تجعلنى ثابتاً فى حبّک و راسخاً على امرک و قائماً على خدمة اولیائک انّک انت الفیّاض الکریم لا اله الّا انت الغفور الرّحیم.

سرچاه جناب ملّا آقا بابا علیه بهاء الله **صحیفة الله المهیمن القیّوم**

**هو المنادى امام وجوه العالم**

یا آقا بابا علیک بهاء الله الابهى هل تعلم من ینادیک؟ قلم الله الاعلى. و هل تعرف من اىّ افق؟ من هذا الافق المشرق المنیر. افرح بعنایة ربّک بما تحرّک على ذکرک یراعة البیان من لدى الرّحمن لیقرّبک الى مقام تسمع من الذّرات الملک لله رب العالمین قد جرى فرات الرّحمة عن یمین العرش و ماج بحر الفضل فضلاً من لدى الله العزیز الحمید طوبى لمن نبذ ما عند القوم فى یوم الله و اخذ کأس البقاء باسمى الابهى و شرب منها رغماً لکلّ عالم مریب انّا سمعنا ندائک مرّة فى اللّیل و اخرى فى الیوم و تارة فى الاسحار انّ ربّک یسمع و یرى و هو الفضّال العلیم الخبیر لا یعزب عن علمه من شیء یفعل ما یشاء بسلطان من عنده و یحکم ما یرید و هو المقتدر القدیر انظر ثمّ اذکر ما ورد على المظلوم اذ کان فى السّجن تحت السّلاسل و الاغلال و نصره الله بجنود الغیب و الشّهادة و اخرجه بسلطان تحیّرت منه افئدة العارفین فلمّا خرج اقبل الى الزّوراء و لمّا بلغ ظهر ما انزله الرّحمن فى الفرقان

ص 164 / 2\*\*\*

و نفخ فیه اخرى و انصعق الطّوریون الّا من شاء الله ربّ العرش العظیم و خرقنا الاحجاب باصبع الاقتدار و کشفنا ما کان مستوراً فى کنز عصمة الله الفرد الواحد العزیز العظیم کذلک انزلنا الآیات و ارسلناها الیک لتجد منها عرف عنایة ربّک المشفق الکریم اذا بلغت و قرئت ولّ وجهک شطر السّجن و قل **لک الحمد** یا من فى قبضتک زمام الامم و من نفحات وحیک تعطّر العالم اسئلک باسمک الّذى به سخّرت القلوب و نوّرت الغیب و الشّهود ان تؤیّدنى على ما یتضوّع به عرف رضائک اى ربّ ترانى مقبلاً الى سماء عطائک و متشبّثاً برداء جودک و کرمک اسئلک بالّذى به ارتعدت فرائص الظّالمین و احترقت افئدة المعتدین و به بعث من فى القبور و ظهرت خافیة الصّدور ان ترفعنى باسمک بین عبادک و تقیمنى على خدمة امرک بین خلقک فانصرنى یا الهى بالحکمة و البیان انّک انت المقتدر العزیز المنّان. یا ایّها النّاظر الى الوجه طوبى لک و نعیماً لک قد فزت بما لا فاز به اکثر العباد ندا را شنیدى و به کلمهء مبارکه لبّیک لبّیک یا مقصود العالمین فائز شدى مقصود از عالم سمع و بصر مشاهده و اصغاء نداى الهى و افق ظهور بوده و هست ولکن عباد غافل رحمت و فضل الهى را انکار نمودند و به نعمت عرفان و مائدهء ایقان کافر شدند و سبب منع عباد و علّت آن علماى عصر بوده‌اند سبحان الله مع آنکه به صد هزار نوحه و ندبه و ناله از مقصود عالمیان ظهور موعود و لقائش را مسئلت می‌نمودند و چون ظاهر شد عمل کردند آنچه را که طراز

ص ١٦٥\*\*\*

اوّل و طلعت اوّل بر رماد مقرّ اختیار نمود یا ایّها المنجذب بآیاتى و الطّائر فى هواء حبّی جهد نما شاید به مثابهء حزب قبل عباد به اوهام مبتلا نشوند طوبى از براى نفسی که خود را از قصص مذکوره بین عباد مطهّر نمود از براى اصغاء کلمهء علیا قل **الهى الهى** ایّد عبادک على ما یقرّبهم الیک و یطهّرهم عمّا لا ینبغى لایّامک و یوفّقهم على ما امرتهم به فى کتابک ای ربّ لا تدعهم بانفسهم و لا تخیّبهم عن باب فضلک و لا تحرمهم عن بحر بیانک انت الّذى شهدت الذّرات بجودک و عطائک و بقدرتک و اقتدارک وفّقهم یا الهى على الاستقامة على امرک و الرّجوع الى بساط عزّک و الانابة امام وجهک انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت الفضّال ذو الفضل العظیم و الفیّاض ذو الفیض العمیم. اولیا را از قبل مظلوم تکبیر برسان شاید نفحات تکبیر ایشان را سرمست نماید و بما ینبغى تمسّک جویند مستى‌ای که از باده معرفت حاصل شود عالم وجود را به نشاط آرد و انبساط بخشد باید اولیاء رغماً للاعداء به حکمت و بیان عباد جاهل را به بحر علم و حکمت الهى راه نمایند سبحان الله آثار قدرت در هر شیئی از اشیاء موجود و آیات به مثابهء امطار نازل و هاطل و مکلّم طور من غیر ستر و حجاب بر عرش ظهور مستور معذلک به کلمهء على کندى و ابن ذئب و امثالهما از مشرق وحى الهى و مطلع نور صمدانى محروم گشته‌اند و اهل بیان از کلّ غافل‌تر و محتجب‌تر مشاهده می‌شود لعمرى عرف یوم الله را نیافته‌اند به مراتب از حزب شیعه محجوب‌تر و بعیدتر بوده و هستند طوبى از براى اهل بهاء که اگر نقطه اولى را در امرش متوقف ببینند در ما ظهر من عنده توقّف نمایند این است مقام استقامت کبرى

ص ١٦٦\*\*\*

قد ذکرت کلّ ما ینبغى لامرى و ظهورى و طلوعى و استوائى انّ ربّک هو الشّاهد العلیم و النّاظر الحکیم جناب محمّد علیه بهائى مکرّر ذکر شما را نموده و نامهء آن جناب را به ساحت مظلوم ارسال داشته و عبد حاضر عرض نمود و این لوح امنع انور اعلى از سماء عطا نازل لتشرب منه باسمى القیّوم رحیقى القیّوم و تقول لک الحمد یا مولى العالم و لک الشّکر یا مقصود الامم بما ذکرتنى فى سجنک الاعظم اذ کنت فى بحبوحة الاحزان بما اکتسبت ایادى اهل الطّغیان طوبى للسانک بما شهد بما شهد به الله و لقلبک بما تنوّر بنور العرفان نسئل الله تبارک و تعالى ان یقدّر لک نوراً یمشى امام وجهک فى کلّ عالم من عوالمه انّه هو المقتدر العزیز الوهّاب قد اتى فى هذا الحین ما کان مکنوناً عن الانظار و مستوراً عن الادراک بما اراد مشرق عنایة ربّک ان یفتح باب الغفران لابیک و اخیک لعمرى بذکرى ماج بحر العفو و العطاء من لدى الله مولى الورى و مالک ملکوت الاسماء قد احاطهما فی هذا الحین فضل ربّک و نطق قلمى الاعلى و قال البهاء علیکما و النّور علیکما و الرّوح علیکما و نفحات الوحى علیکما و فوحات القمیص نسئل الله ان ینزل علیکما فى کلّ الاحیان رحمة من عنده و عنایة من لدنه و یجعلکما من الّذین عاشروا مع اصفیائه و انبیائه فى الفردوس انّه هو منزل الآیات و مظهر البیّنات و مالک الاسماء و الصّفات یا ایّها المذکور قد فزت بما لا تعادله الاشیاء اشکر ربّک مولى الاسماء انّه ذکرک بما اشرق نور البیان من افق الامکان و دلع دیک العرش و قال البهاء المشرق من افق هذا البهاء علیک و على من

ص ١٦٧\*\*\*

معک و یسمع ذکرک فی هذا الذّکر الاعظم و النّبأ العظیم انّ البحر اراد ان یظهر بامواج اخرى لیبشّر اولیاء الله برحمته و فضله و عطائه انّه ما من اله الّا هو یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و هو الآمر الحکیم طوبى لعبد فاز بذکر الله الاعظم و شرب رحیق الوحى من بیان ربّه المشفق الکریم یا على قبل اصغر قد فزت بذکر الله مالک القدر من قبل هذه مرّة اخرى اشکر ربّک بهذا الفضل المبین طوبى لک و لمن تمسّک بالتّقوى فى ایّام الله مولى الورى و اعرض عن الهوى انّه من المخلصین فى کتابى العظیم قد انزلنا الآیات و فیها اوامرى و احکامى الّتى بها حفظنا عبادى و نصرناهم بالحقّ ولکنّ القوم اکثرهم من الغافلین خذ کتابى بقدرة من عندى و ضع ما عند الّذین انکروا رحمة الله و کفروا بما نزّل من عنده الا انّهم من الصّاغرین البهاء من لدنّا علیک و على الّذین اخذوا کأس فضلى من ید عنایتى و شربوا بهذا الاسم الّذى به ارتعدت فرائص المشرکین. یا محمّد قبل حسن صیادهاى بی‌وفا قصد مقام اعلى نموده‌اند و ظالم‌هاى ارض با اسیاف بغضاء ارادهء هیکل بقا کرده‌اند ارادوا ان یطفؤا نور الله بمفتریاتهم ولکن مظلوم من غیر ستر و حجاب امام احزاب قائم لم تمنعه سطوتهم و لا صفوفهم ینطق بما امر به من لدن آمر حکیم سبحان الله مع آنکه کلّ ندا را شنیده‌اند و آثار الله را دیده‌اند معذلک بر اعراض و انکار قائم لن یصیبنا الّا ما کتب الله لنا سوف یرون جزاء اعمالهم عدلاً من لدن حاکم خبیر لا تحزن من شیء ستفنى الدّنیا و سطوة امرائها و ضوضاء علمائها و یبقى الملک لله العزیز الحمید. البهاء من لدنّا علیک و على الّذین

ص ١٦٨\*\*\*

شربوا رحیق الاستقامة فى هذا الامر المحکم المتین. یا قلمى الاعلى اذکر من سمّى بمحمّد قبل حسین الّذى اقبل الى الله فی هذا الیوم المبارک العزیز البدیع قد احاطت العالم نفحات وحى مالک القدم ولکنّ الامم فى ریب مبین قل **الهى الهى** لک الفضل بما ایقظتنى و لک الثّناء بما عرّفتنى و لک البهاء بما علّمتنى صراطک المستقیم اسئلک یا مالک القدم باسمک الّذى به سخّرت الکائنات و امرک الّذى به اظهرت ما کان مکنوناً فى علمک و مخزوناً فى خزائن حکمتک ان تؤیّد اولیائک على ما یرفعهم بین عبادک باسمک قدّر لهم کلّ خیر قدّرته فى کتابک انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت المهیمن على من فى السّموات و الارضین. کذلک زیّنّا سماء اللّوح بکواکب الحکمة و البیان امراً من لدنّا و فضلاً من عندنا طوبى للعارفین و طوبى للمتفرّسین یا آقا بابا علیک بهائى انّا اردنا ان نختم کتابک بذکر من احبّنى و تمسّک بحبلى و نطق بثنائى و فاز بلقائى و شرب رحیق الوحى من کأس عطائى و قام على خدمة امرى بین عبادى و سمّى بجوان روحانى فى کتابى العزیز البدیع. حسب الامر صورت این صحیفهء مبارکه و آنچه به آن اطراف ارسال شده و می‌شود نزد جناب نورانى یعنى جوان روحانى علیه بهاء الله الابدى ارسال دارند لیفرح و یکون من الشّاکرین.

سرچاه جناب ملّا محمود علیه بهاء الله **بسمى المظلوم الغریب**

یا محمود انّ المظلوم یذکرک بفضله و یذکرک بآیات الله ربّ العالمین و یبشّرک بما قدّر

ص ١٦٩\*\*\*

لک من لدى الله المقتدر الفضّال الکریم سمعنا ندائک ذکرناک و اقبالک اقبلنا الیک من هذا الشّطر البعید و نوصیک بالاستقامة الکبرى فی هذا الامر الّذى به ارتعدت فرائص الاسماء و انا النّاصح العلیم قد اعرض ملأ البیان عن منزله و سلطانه و کفروا بالله العزیز الحمید الّا الّذین سمعوا النّداء من الافق الاعلى و قالوا لک الحمد یا مولى الورى و ربّ العرش و الثّری بما ایّدتنا على الاقبال اذ اعرض عنک اکثر خلقک ای ربّ ترانى مقبلاً الیک و متمسّکاً بحبل الطافک اسئلک بلئالى بحر بیانک و بانوار نیّر برهانک بان تجعلنى منقطعاً عن دونک و ناطقاً بذکرک و ثنائک بحیث لا یمنعنى شیء من الاشیاء عن التوجّه الى انوار وجهک یا مولى الورى لا اله الّا انت المقتدر العلیم الحکیم.

سرچاه جناب محمود علیه بهاء الله **بسمه المهیمن على الاسماء**

کتاب نزّل بالحقّ و یبشّر الکلّ بکتاب ینطق فى العالم و یدع الامم الى الله المهیمن القیّوم انّا رأینا اقبالک اقبلنا الیک من هذا المقام الّذى ینطق لسان العظمة انّه لا اله الّا انا العزیز الودود ان اشکر الله بما ذکرت من قلمى الاعلى فی هذا المقام المحمود قد ارتفع النعیق و ظهرت الواح النّار هذا ما اخبرنا الکلّ به من قبل یشهد بذلک عباد مکرمون ضع الاوهام لاهلها ثمّ اقبل الى الافق الیقین باسم ربّک مالک الوجود کذلک نطق اللّسان فى ملکوت البیان طوبى لمن سمع و ویل لکلّ غافل محجوب.

ص ١٧٠\*\*\*

**152** **بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهى**

الهى الهى ترانى قائماً على خدمة امرک و جالساً امام وجهک محرّراً آیاتک و مرتفعة ید رجائى الى سماء عطائک و وجهى متوجّهاً الى افق جودک اسئلک یا مالک الوجود و مربّى الغیب و الشّهود بالکلمة الّتى بها احییت عبادک و هدیتهم الى صراطک بان تؤیّد من اقبل الیک و شرب رحیق الوحى من ید عطائک انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت الغفور الرّحیم. هو المؤیّد. مرسله جناب ملّا محمود علیه بهاء الله دو توب بَرَک به واسطه جناب آقا محمّد کاظم علیه بهاء الله به خادم رسید. فى سنه 1304.

خ سر چاه جناب آقا محمود علیه بهاء الله ملاحظه فرمایند

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهى**

امروز حدیقه ثنا به اسم اولیاى الهى مزیّن یعنى نفوسی که ما عند النّاس ایشان را از ما عند الله منع ننمود شقاوت ملحدین و نعاق مشرکین و ضوضاء معتدین ایشان را از بحر اعظم محروم نساخت امروز هر نفسى به افق اعلى ناظر و به عروة عنایت ابهى متمسّک او از حزب الله محسوب باید جمیع دوستان جهد بلیغ مبذول دارند تا به این لقب اکبر و کلمهء علیا ما بین اهل انشاء فائز و مفتخر باشند به بصر حقّ در حق نظر نمائید غدیر اسما را از براى عبدۀ اسما بگذارید که شاید

ص ١٧١\*\*\*

به دریاى معانى که امام وجوه است واصل شوید لازال این عبد فانى دوستان الهى را به قدر مقدور در ساحت اقدس ذکر نموده و از براى هریک خالصاً بوجهه تأیید طلبیده امید هست که حزب الله به توحید حقیقى در این ایّام که منسوب به حقّ است فائز شوند جز حقّ نبینند و جز حق نشنوند چه که در این یوم جز حق مذکور نه سبحانک یا اله الغیب و الشّهود و المستوى على عرش اسمک الودود و اسئلک بانوار وجهک و مشارق وحیک بان تؤیّد حزبک على الاستقامة على امرک على شأن یضعون العالم تحت اقدامهم متصاعدین الى اسمک الاعظم و متوجّهین الیه بوجوههم و قلوبهم و صدورهم و عیونهم و عروقهم لئلّا یبقى فى الامکان اسم غیرک یا رحمن و وصف دونک یا من بک اشرق نیّر البرهان من افق الایقان اى ربّ خذ ایادى اولیائک بایادى قدرتک ثمّ احفظهم من شرّ اهل البیان الّذین اعرضوا عنک و عمّا عندک انّک انت المقتدر على ما تشاء و انّک انت الغفور الرّحیم و بعد نامهء آن جناب رسید و هم چنین نامه قبل آن جناب بعد از قرائت و اطلاع و قصد مقام مالک الرّقاب نموده بعد از اذن امام وجه عرض شد و به شرف اصغاء فائز قوله جلّ جلاله و عمّ نواله **هو المنادى فى السّدرة باسمه الابهى** ذکر من لدنّا لاحبّائى و اولیائى الّذین نبذوا العالم شوقاً لقربى و لقائى و عرفانى العزیز العظیم یا محمود یذکرک الودود من مقامه المحمود لیجذبک بیان ربّک الرّحمن الى افق العرفان و یسمعک ما سمع ابن عمران اذ دخل برّیة الایقان و سمع النّداء انّه لا اله الّا انا العلیم الخبیر انّا نذکر الّذین آمنوا من قبل و من

ص ١٧٢\*\*\*

بعد یشهد بذلک لسان العظمة فی هذا المقام الرّفیع هذا یوم فیه من کلّ کلمة من کلمات الله ارتفع النّداء بین الارض و السّماء لعمر الله لکلّ واحدة منتهى لسان و للسانها لسان لو نفصّل هذا المقام على ما هو علیه لینصعق من على الارض الّا من شاء الله العلیم الحکیم یا حزب الله ضعوا ما سواه انّه اتى بالحقّ و دعا الخلق الى افق اشرق منه نیّر هذا الظّهور الّذى به ظهرت السّاعة و اشراطها و مرّت الجبال امراً من لدن مقتدر قدیر ایّاکم ان یمنعکم نعیق کلّ ناعق او نهیق کلّ ناهق او شبهات کلّ عالم افتى على الله ربّ العالمین. به لسان پارسى نداى الهى را بشنوید در جمیع قرون و اعصار سبب اعراض و اغماض علماء و فقهاى ارض بوده‌اند چه که مشارق ظهور و مطالع امر در اوّل جمیع من على الارض را در یک مقام و یک شأن مشاهده می‌نمایند و کلّ را از ما عندهم بما عندالله می‌خوانند این فقرات مخالف است با عزّت و ریاست علماى ظاهر لذا بر اعراض و نزاع و جدال قیام می‌نمایند چنانچه نموده‌اند و اکثرى به فتواى آن نفوس ظالمه به شهادت فائز گشتند جمیع فساد عالم از آن نفوس بوده و خواهد بود. عیسى ابن مریم با برهان از جانب مقصود عالمیان آمد جمیع علماى یهود و علماى اصنام فتوى بر قتل آن حضرت دادند در خاتم انبیا روح ما سواه فداه تفکّر نمائید علماى نصارى و یهود و اصنام بر آن حضرت قیام نمودند در اوّل ظهور نقطه بیان روح من فی ملکوت الامر فداه ملاحظه نمائید رئیس علماى ایران طرّاً در آن ایّام شیخ محمّد حسن نجفى بوده او در اوّل ایّام بر اعراض قیام نمود و بعد علماى بلاد و مَرَده غافله بر اعراض قیام نمودند و بر

ص ١٧٣\*\*\*

رؤوس منابر به سبّ و لعن سید عالم مشغول گشتند و بالاخره به فتواى آن نفوس آن حضرت را شهید نمودند و این فقره را کلّ می‌دانند چه دیده‌اند چه شنیده‌اند چه که چند نفر کاذب غافل ناس را به اوهامات تربیت نمودند و از ثدى ظنون شیر دادند و ظهور آن حضرت را از جابلقا و جابلسا معین نمودند به قسمى که اگر نفسى بر تولّد تکلّم می‌نمود فى الحین بر قتلش فتوى می‌دادند بارى آن اوهامات سیف جفا بود و بر مشرق وفا وارد شد حال هم بعضى از اهل بیان از ارباب عمائم و غیرهم آن اوهامات را تجدید نموده‌اند حقّ عبادش را حفظ فرماید در حزب شیعه تفکّر نمائید قرن‌ها و عصرها خود را اعظم و اعلم و افقه عباد می‌شمردند ثمرهء اعمال در یوم جزا آن بود که به سبّ و لعن و قتل مولى العالم قیام نمودند یا حزب الله خود را به اسم حق جلّ جلاله حفظ نمائید بگیرید کأس انقطاع را به اسم مالک ابداع بنوشید از او به استقامتى که جمیع عالم قادر بر منع نباشند در آنچه از قلم اعلى جارى شد تفکّر نمائید که شاید نفوس غافله شما را از اشراقات انوار آفتاب توحید منع ننمایند بلکه قادر بر تکلّم نباشند امروز آب رحمت جارى و آفتاب حقیقت مشرق و بحر علم موّاج هر نفسى فائز شد او از اعلى الخلق لدى الحقّ مذکور مکرّر این بیانات از قلم مظهر اسما و صفات جارى تا کلّ ضبط نمایند و حفظ کنند لعلّ از وساوس خنّاس و شیاطین ارض محفوظ مانند. شیاطین در اوّل به لباس دوستى در آیند و به محبّت انسان را به سقر برند اعاذنا الله و ایّاکم من شرّ هؤلاء. یا احبّائى فى سرچاه یذکرکم مولى العالم فى سجنه الاعظم و یبشّرکم بما نزّل لکم

ص ١٧٤\*\*\*

فى کتاب الله ربّ الارباب ایّاکم ان تمنعکم سبحات الجلال عن الغنىّ المتعال الّذى اتى من سماء الفضل بجنود الوحى و رایات الالهام طوبى لمن یقوم و یقول یا ملأ البیان خافوا الله و لا تدحضوا الحقّ بما عندکم اتّقوا الرّحمن الّذى اتى بقدرة و سلطان ایّاکم ان تعملوا بمثل ما عملتموه فى اوّل الایّام ضعوا الظّنون و الاوهام قد انار افق الظّهور بنیّر الایقان قد عملتم فى اوّل الایّام ما ناح به سکّان الفردوس الاعلى و الّذین طافوا العرش بالغدوّ و الآصال و نذکر اهل القاف الّذین شهدوا بما شهد الله فى اوّل الامر اذ کان النّور مشرقاً من افق العراق قد ظهر ما وعدناکم به فى الزّبر و الالواح انّما نوصیکم بالاستقامة الکبرى على هذا الامر الّذى به زلّت الاقدام و بالامانة و الدّیانة و بما یرتفع به امر الله بین العباد انّا ذکرناکم من قبل بذکر اذ ظهر سجدت له الاذکار کونوا کالجبال فى امر الله کذلک امرکم من قبل و من بعد من عنده امّ الکتاب یا حزب الله هناک ایّاکم ان تمنعکم شبهات العلماء او سطوة الامراء دعوا العالم متوکّلین على الله مالک الرّقاب البهاء المشرق من افق سماء رحمتى علیکم و على الّذین قاموا و قالوا الله ربّنا و ربّ الارض و السّماء و مالک المبدء و المآب انتهى. اینکه این عبد را وکیل نمودند در طواف و زیارت لله الحمد از قبل آن جناب و اولیاى آن ارض مطاف مقرّبین و مخلصین را طواف نموده و زیارت هم به عمل آمد از حق تعالى شأنه سائل اجر آن را در دنیا و آخرت عطا فرماید امروز آنچه عند القوم مقدّم است و از اعلى الاعمال محسوب استقامت بر امر بوده و هست ان‌شاءالله

ص ١٧٥\*\*\*

به آن فائز شوید و اینکه مرقوم داشتید نامه‌هاى متعدده ارسال داشته‌اند و جواب ارسال نشده عدم ارسال را سبب کثرت تحریر بوده و هست حق شاهد و گواه هر وقت فرصت یافت شده این فانى به خدمت دوستان و جواب نامهء ایشان مشغول گشته از جمیع اطراف عرایض و مراسلات می‌رسد و از کثرت اشغال بسا می‌شود یک سنه دو سنه در عهده تأخیر می‌ماند اولیاء حق باید از تأخیر آن دلتنگ نشوند چه که عذرم این خادم به مثابهء شمس ظاهر و روشن است معذلک عفو می‌طلبم و از حق جلّ جلاله توفیق می‌خواهم تا از عهدهء این امر خطیر بر آیم الامر بیده یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید و اینکه نوشته بودند اولیاء در آن ولا از نرسیدن خبر از ساحت امنع اقدس اعلى مخمود و مکدّرند این فقره بعد از عرض در مقام کان الله و لم یکن معه من شیء به شرف اصغا فائز قوله تبارک و تعالى اولیاى حق جلّ جلاله کلّ مذکورند و از قلم اعلى مسطور فیوضات فیّاض حقیقى در کلّ حین ظاهر و نازل باید اولیا در هر دیار به حکمت و بیان در محافل و مجالس جمع شوند و آیات الهى را قرائت نمایند چه که آیات محدث نار محبّت است و مشعل آن ولکن در جمیع احوال به حکمت ناظر باشند و اجتماع هم از پنج الى نه کافى است و محل هم باید متعدّد باشد چه اگر در یک محل قرار دهند غافلین آگاه شوند و سبب ضوضاء گردد لله الحمد در جمیع مدن و دیار آثار الهى موجود و مشهود اوست محیى عالم و مفرّح افئده مخلصین و مقرّبین طوبى لمن تمسّک بها و فاز بقرائتها و کان من ناصرى امرها و حافظى زمامها انتهى. آنچه از قلم اعلى جارى شد کافى بوده و هست به مبینّ و مفسّر محتاج نه این خادم فانى خدمت جمیع دوستان سلام و تکبیر عرض می‌نماید

ص ١٧٦\*\*\*

و از براى کلّ از حق منیع استقامت مسئلت می‌کند امروز روز ذکر و ثنا است چه که محبوب عالم مشهود و امروز روز استقامت است چه که ناعقین غیر معدود و امروز روز توحید حقیقى است هر نفسى به انوارش فائز شد او از مقرّبین در کتاب مبین مکتوب جهد نمائید شاید به آنچه مقصود است فائز گردید و از کأس باقیه بنوشید و از قدح ابدى بیاشامید و آن عرفان مقصود عالم و استقامت بر امر اوست. البهاء و الثّناء على جنابکم و على اولیاء الله هناک و فى الاطراف و على کلّ رجل ما زلّ رجله عن الصّراط الحمد لله ربّ الارباب و مالک المبدء و المآب. خ ادم فى 4 شهر محرم الحرام سنه 1303.

جناب ملّا محمّد حسن علیه بهاء الله **هو النّاطق من افق الاعلى**

قد اتى الکریم و یقول الیّ الیّ یا اهل العرفان قد اتى الرّحیم و یقول اسرعوا اسرعوا یا اهل الادیان و الغفور ظهر بالحقّ و یقول تعالوا تعالوا یا ملأ الفرقان و یا ملأ البیان و القیّوم قام و قال تالله قد اتى من کان موعوداً فى کتب الله و ظهر من کان مقصود المقرّبین و محبوب النبیّین و المرسلین اتّقوا الله یا ملأ الارض و لا تتّبعوا اهواء الّذین کفروا بالبرهان اذ اتى الرّحمن بسلطان مبین کذلک ارتفع صریر قلمى و حفیف سدرتى و خریر ماء عنایتى و هزیز اریاح مشیّتى ان انتم من السّامعین هل من ذى لسان لیقرء ما نزّل من لدى الله العزیز العظیم و هل من ذى بصر لیرى افقى المنیر هل من ذى سمع لیسمع ما نزّل فی هذا الحین من لدن مبیّن علیم انّک اذا شربت کوثر الحیوان من

ص ١٧٧\*\*\*

قلم الرّحمن قم على خدمة الامر بالحکمة الّتى انزلناها من قبل لتجد نفسک على فرح مبین کذلک نصح القلم و نطق اللّسان نعیماً للسّامعین و ویل للغافلین الحمد لله ربّ العالمین.

سر چاه همشیرهء جناب نبیل قبل على علیه بهاء الله **الاقدس الابهى**

سبحانک یا الهى لک الحمد بما بلّغت امرک و اظهرت سلطنتک و اقتدارک و ارسلت الى کلّ رئیس ما عرّفه سبیلک و علوّ ما اردته لبریّتک بعد الّذى کنت مسجوناً بایدى الغافلین من خلقک اشهد یا الهى بانّک انت المقتدر على ما تشاء و لا یمنعک الظّلم عمّا اردته بمشیتک تحکم ما شئت بامرک و تفعل ما ترید بسلطانک اسئلک یا الهى بهذه القدرة الّتى غلبت الاشیاء بان تنصر الّذین اقبلوا الیک و نصروا مظهر نفسک ثمّ اجعلهم من الرّاسخین الّذین ما منعتهم احجاب البشر عن النّظر الى المنظر الاکبر انّک انت المقتدر العزیز الحکیم.

اخت من فاز و طاف **به نام دوست یکتا**

ان‌شاءالله لم‌یزل و لایزال از کوثر عرفان محبوب امکان بیاشامید و در ظلّ سدرهء امر ساکن باشید اى امة الله چه بسیار از علماء و عرفا به هواهاى نفسیه و غرور علوم ظاهره از شطر احدیه محروم ماندند و تو به عرفان سدره منتهى که الیوم ما بین ارض و سماء ندا می‌نماید فائز شدى از بحر عرفان آشامیدى و از رحیق محبت رحمن چشیدى ان اشکر ربّک بهذا الفضل العظیم قسم به آفتاب

ص ١٧٨\*\*\*

حقیقت که ذکر شما در کتاب الهى از قلم جلى ثبت شده و نزد ملأ اعلى و سکّان فردوس ابهى مذکورى چه که در سبیلش دیدى و شنیدى آنچه را که قانتات در اعصار قبل دیدند و شنیدند زود است که نام ظلم‌کنندگان از عالم محو شود و اسامى شما به مثابهء ستارهء

سحرى از آفاق سماء بیان لائح و منیر مشاهده گردد و البهاء علیک و على اللّواتى ما منعتهنّ الشّئونات عن منزل الآیات و ترکن ما عندهنّ و اخذن ما امرن به من لدى الله ربّ العالمین.

سر جناب ملّا احمد علیه بهاء الله **بسمه المتعالى عن ذکر ما کان و ما یکون**

قد نزّلت الآیات على شأن لا یحصیها احد الّا الله العلیم الخبیر قد یجول القلم الاعلى فى مضمار الذّکر و الثّناء طوبى لمن سمع و آمن بالله ربّ العالمین قد اثّرت الکلمة فى الاحجار و جرت منها الانهار و لم تؤثّر فى الّذین عمیت عیونهم عن النّظر الى الافق الاعلى و صمّت آذانهم عن اصغاء هذا البیان المبین انّا ندع الکلّ الى ما ینفعهم و هم یسرعون الى الطّاغوت و لا یکوننّ من الشّاعرین انّا نریهم النّور الّذى یلمع فى العالم و هم یقصدون النّار الا انّهم من الهائمین طوبى لمن نبذ الاوهام و اخذ ما نزّل من ملکوتى العزیز المنیع کذلک آویناک فى ظلّ سدرة البیان فضلاً من الرّحمن اشکر و قل لک الحمد یا مقصود العالمین.

سرچاه جناب ملّا احمد **الاقدس الابهى**

سبحان الّذى نزّل الآیات بالحقّ و من قبلها البیان لیستعدّ من فى السّموات والارض

ص ١٧٩\*\*\*

لهذا الظّهور الّذى طلع و اشرق من افق مشیّة ربّک الرّحمن و جاء بملکوت البرهان و یدعو من فى الامکان الى الله العزیز الحکیم قل یا ملأ البیان هل وجدتم فی ما نزّل على علیّ قبل نبیل ما لا یکون مزیّناً بطراز اسمى لا و ربّ العالمین لولا ذکرى ما نزّل البیان و لولا نفسى ما اشرقت شمس التّبیان عن افق المعانى و البیان و یشهد بذلک کلّ منصف علیم انّه جعل کلّ البیان هدیة منه لنفسى و ورقة من رضوانى فما لکم اعرضتم عن الّذى فدى نفسه فى سبیلى الواضح المستقیم تالله حین الّذى علّقه المشرکون فى الهواء یستنشق نفحات قمیصى و کان بصره متوجّهاً الى وجهى و قلبه متذکراً بذکرى المنیع قل ءَاتخذتم امر الله هزواً ما لکم اعرضتم عن الّذى به ینطق کلّ شیء بما نطقت سدرة الالهیة انّه لا اله الّا انا العزیز الکریم قل الکلیم قد استمدّ من هذا الاسم العظیم و الرّوح کان مؤیّداً بهذا الذّکر العظیم ان نسیتم کتب القبل فانظروا البیان لعلّ تعرفون ما اراد الله لکم و لا تکوننّ من الّذین صاحوا فى الفراق و اذا هبّت روایح الوصال عن شطر الله الغنیّ المتعال نقضوا المیثاق و کفروا بمالک یوم الطّلاق اذ اتیهم بسلطان مبین قل لو یقرء احد ما فى البیان لینوح لضرّى و ما ورد على نفسى لعمرى انّ منزله ما قصد فیه الّا امرى و ذکرى و ثنائى خافوا عن الله یا ملأ المحتجبین کذلک القیناک لتذکّر النّاس فى ایّام ربّک لعلّ یضعون الهوى و یأخذون کأس التّقى بهذا الاسم العزیز البدیع ان امنع النّاس عمّا منعوا عنه فى الکتاب ثمّ امرهم بما امروا به من لدن ربّک العزیز الحمید قل الى متى تشتغلون بالدّنیا اَما رأیتم فنائها این آبائکم و اسلافکم کلّهم رجعوا الى التّراب و انتم ترجعون کما رجعوا هذا وعد محتوم ان انتم من العالمین طوبى لمن نبذ الدّنیا عن ورائه حبّاً لله و اقبل بقلبه الى مولى العالمین

ص ١٨٠\*\*\*

انّه اهل سرادق عظمتى و خباء مجدى و قباب فضلى علیه صلواتى و الطافى و انّى انا الغفور الرّحیم و الحمد لله مالک هذا الیوم العظیم.

سر چاه جناب محمّد قبل حسین علیه بهاء الله **هو السّامع المجیب**

یا محمّد قبل حسین قد حضر لدى المظلوم من اقبل الى افقى و توجّه الى وجهى الّذى سمّى باحمد فى کتابى و ذکرک ذکرناک فضلاً من عندنا و انا الفضّال الکریم انّه ذکر من ذکره و یذکر من اراده و یجیب من نادیه و هو العزیز الحکیم هذا کتاب من لدنّا الیک و نسئل الله بان یجعله ذخراً لک و سراجاً وهّاجاً یکون معک فى کلّ عالم من عوالم ربّک انّه لهو المقتدر القدیر انّ المشرکین ارادوا ان یطفؤا نور الله بافوائهم اطردهم الله امراً من عنده و جعلهم من الاخسرین کم من عالم منع عن ایّامى و ما وجد عرف قمیصى و ما سمع ندائى الاحلى الّذى ارتفع بین الارض و السّماء و انت اقبلت و عرفت و فزت بهذا الامر العزیز البدیع الّذى به زلّت الاقدام و ناحت الاصنام و اضطربت ارکان کلّ جاهل بعید ان اعرف مقام الاقبال ثمّ احفظه باسم ربّک الغالب القدیر البهاء علیک و على الّذین نصروا الله بالاعمال و الاخلاق الا انّهم من الفائزین فى کتاب الله ربّ العالمین.

محمّد حسین علیه بهاء الله **هو السّامع و هو المجیب**

یا حسین آیا اهل عالم الیوم به چه متمسّکند و به چه حجّت و برهان

ص ١٨١\*\*\*

بهذا الامر العزیز البدیع الّذى به زلّت الاقدام و ناحت الاصنام و اضطربت ارکان کلّ جاهل بعید ان اعرف مقام الاقبال ثمّ احفظه باسم ربّک الغالب القدیر البهاء علیک و على الّذین نصروا الله بالاعمال و الاخلاق الا انّهم من الفائزین فى کتاب الله ربّ العالمین.

محمّد حسین علیه بهاء الله **هو السّامع و هو المجیب**

یا حسین آیا اهل عالم الیوم به چه متمسّکند و به چه حجّت و برهان اثبات حقّ خود می‌نمایند و اظهار ایمان می‌کنند اگر حجّت آیات است انّها ملئت العالم و اگر بیّنات است انّها اشرقت من افق ارادة مالک القدم بگو اى قوم بترسید از خداوند یکتا در سور منزله نظر نمائید و قرائت کنید و تفکّر نمائید انّها تهدیکم الى صراط الله المستقیم و تعرّفکم ما غفلتم عنه اتّقوا الله و لا تکوننّ من الظّالمین یا اهل الارض از ایّام الهى غفلت منمائید و بر تدارک آنچه از شما فوت شده قیام نمائید این است نصیحت قلم اعلى که در سجن عکاء ظاهر گشته خذوا ما امرتم به و ضعوا ما عند القوم امراً من لدى الله الآمر القدیم.

جناب ملا عبد العلی **هو العلیم الحکیم**

کتاب نزّل من لدى المقصود الى الّذى آمن بالله ربّ العالمین لیأخذه سکر خمر البیان

ص ١٨٢\*\*\*

على شأن ینطق بین العالم بالاسم الاعظم لعلّ ینتبهنّ الّذین رقدوا فى مهاد الاوهام و کانوا من الغافلین ینبغى لکلّ نفس ان یبلّغ امر الله بالحکمة و البیان و کذلک نزّل الامر فى اکثر الالواح طوبى للعاملین ان افرحوا بظهور الله و سلطانه على شأن لایحزنکم نعاق المشرکین انّا نذکرکم فى کلّ الاحیان فضلاً من لدنّا و انا الذّاکر الخبیر لو تجدون حلٰوة ذکر ربّکم الرّحمن لترون انفسکم فى انقطاع مبین کذلک نطق مولى العالم لتفرحنّ و تکوننّ من الشّاکرین و الحمد لله ربّ العالمین.

سرچاه حبیب روحانى جناب آقا محمّد رضا علیه بهاء الله ملاحظه فرمایند

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهى**

حمد و ثناى اهل بقا ملکوت اسما را لایق و سزاست که ذیل اطهرش از مفتریات اهل بغضا مقدّس و مبّرا بوده و هست آنچه از افواه مغلّین ظاهر به ساحت عزّش راه نداشته و ندارد این خلق جاهل بی‌وفا مقام یفعل ما یشاء را ادراک ننمودند و به نفس و هوى ناطق و ذاکر تقدّس ذکر ربّنا من همزاتهم و همساتهم و فوهاتهم و دعواتهم و مناجاتهم جلّت عظمته و علت سلطنته و لا اله غیره. نامه آن حبیب مکرّم رسید آنچه در آن مذکور علت سرور گشت چه که نفحات حبّ مالک ظهور از آن متضوّع و بعد از قرائت قصد مقام احدیه نموده امام وجه مالک بریّه عرض شد و به شرف اصغا فائز گشت هذا ما نطق به لسان العظمة اذ کان مستویاً على العرش فی مقام سمّى بجبینى [شاید: بجنینی؟] قوله عزّ بیانه و جلّ برهانه و لا ظهور الّا ظهوره.

ص ١٨٣\*\*\*

**بسمى المظلوم الغریب**

یا رضا علیک بهاء الله مالک الاسماء قد حضر کتابک و عرضه العبد الحاضر لدى العرش فى حین احاطتنى الاحزان من کلّ الجهات انّ المیم اتّبع المیم فى بغیه و ظلمه نبذ المولى و اتّبع من لا ذکر له فى ساحة عزّ الله فاطر السّماء قد خسر فى عمله و ضلّ فى سعیه سوف یرى نفسه فى ذّلة و خسران اسمع النّداء من شطر عکّاء انّه ینادى فى ناسوت الانشاء و یأمر الکلّ بالبرّ و التّقوى و بالامانة و الدّیانة و الصّدق و الوفاء طوبى لمن سمع و عمل بما امر به من لدى الله مالک الرّقاب نعیماً لک و لابیک الّذى اتّخذ لنفسه مقاماً فى ظلّ عنایة ربّه العزیز الوهّاب انّا ذکرناه بآیات لا ینقطع عرفها و لا تغیّرها حوادث العالم یشهد بذلک کتاب الله فى هذا المقام البهاء من لدنّا علیه و علیک و على الّذین فازوا و صعدوا بنور العرفان الى الله ربّ الارباب. به لسان پارسى بشنو منتسبین طرّاً را از قبل مظلوم تکبیر برسان اولیا لازال مذکور بوده و هستند جناب جوان روحانى علیه بهائى و عنایتى لازال مذکور و لدى العرش مشهود. نامه ایشان از قبل رسید و جواب هم در عالمى که مقدّس از الفاظ است نازل ولکن الى حین از عالم معانى قصد عالم الفاظ ننموده به یقین مبین بدانید اولیاى حق از نظر نرفته و نمی‌روند و لحاظ عنایت لازال متوجّه بوده و هست دوستان را وصیت می‌نمائیم به حکمت و به اعمالی که سبب انجذاب افئده و اقبال عباد است در ارض عین و شین از ظالمین وارد شد آنچه که عالم فرح را به همّ تبدیل نمود سبحان الله در امثال این مقام

ص ١٨٤\*\*\*

سرور اعظم و همّ مبرم هر دو ظاهر فاعتبروا یا اولى الابصار لله الحمد که کشته شدند و نکشتند به وصایاى الهى عمل نمودند قد اتّخذوا الصّبر لانفسهم معیناً فى سبیل الله ربّ العالمین از حق می‌طلبیم کلّ را تأیید فرماید تا در جمیع احوال به نصایح و مواعظش ناظر باشند آنچه در ماه محرم در ظهور مبشّر و نبأ عظیم واقع شده جز اهل حقّ بر آن آگاه نبوده و نیستند لذا فرح آن ایّام سبب انقلاب و ضغینه و بغضاى عباد می‌گردد و حکمت اظهار فرح و سرور در آن ایّام را تصدیق نمی‌نماید یا اولیاء الرّحمن فى البلدان خذوا ما تنجذب به افئدة العباد و یقرّبهم الى الله مالک الایجاد اولیاء طرّاً را ذکر می‌نمائیم و به تجلّیات انوار نیّر عنایت الهى بشارت می‌دهیم یا حزب الله همّت لازم امید آنکه نهال‌هاى وجود از کوثر بیان شما به مقام بلوغ و رشد فائز شود و از اثمار و آثارش من على الارض مرزوق گردند امر نبأ اعظم عظیم است امراء و علماء معرض و قوم هم تابع. حکماى عباد باید به آنچه که سبب تطهیر وجود است از مرض جهل و نادانى تمسّک نمایند در هر حال اعمال طیّبه طاهره و اخلاق نورانیه مرضیه ناصر و معین امر است طوبى للمتمسّکین. جناب احمد ابن من نام فى ظلّ عنایة ربّه مذکورند و نامه‌هاى ایشان مکرّر رسیده نسئل الله تبارک و تعالى ان یؤیّده على ما یرتفع به ذکره بین خلقه انّه على کلّ شیء قدیر قل یا قوم بر مبارکى این ایّام کتب الهى از قبل و بعد شهادت داده چه که آفتاب حقیقت امام وجوه مشرق و لائح و نور بیان ساطع و لامع و فرات رحمت

ص ١٨٥\*\*\*

جارى و سارى و نسمة الله در هبوب اگر نفسى در مقام عنایتى که به برگى از شاخسار متوجّه است تفکّر نماید مادام الحیات به انت الرّحیم و انت الکریم ناطق شود البهاء المشرق من سماء عنایتى علیکم یا اهل البهاء و على کلّ ثابت مستقیم و کلّ راسخ امین انتهى. نفحات وحى الهى عالم معانى و بیان را اخذ نموده ولکن عباد غافل در هر حین بر منع آن مشغول هذه من سنّة قد خلت من قبل در جمیع ایّام ظهور بر اطفاء نور احدیه و اخماد نار سدره ساعى و جاهد بوده و هستند یسئل الخادم ربّه ان یزیّن عباده بما ینبغى لایّامه انّه هو الغفور الکریم. ذکر جناب محمّد قلى خ ا علیه بهاء الله را نموده‌اند و همچنین عمل مبرور ایشان را لله الحمد بعد از عرض عملشان به عزّ قبول فائز و یک لوح امنع اقدس از سماء مشیت ربانى مخصوص ایشان نازل و ارسال شد ان‌شاءالله به آن فائز شوند هنیئاً له بما عمل فى سبیل الله و هم چنین ذکر اولیاى خوسف علیهم بهاء الله الملک العزیز العطوف الرّؤوف و سایر اولیا علیهم بهاء الله امام وجه مولى الورى به عزّ اصغا فائز. هذا ما نزّل لجناب محمّد علیه بهاء الله قوله جلّ جلاله و عزّ بیانه **هو الذّاکر العالم الخبیر** یا محمّد قد ورد علینا فى السّجن الاعظم ما ناح به حقائق الوجود قد اشتعل الظّالم بنار الحرص و الهوى و اکل اموال النّاس بالباطل الا انّه من اهل الطّاغوت نبذ التّقوى و اخذ الهوى و ارتکب ما ذرفت به الدّموع من العیون انّا سمعنا ندائک نادیناک من طور العرفان

ص ١٨٦\*\*\*

الله لا اله الّا هو المهیمن القیّوم احفظ آیات ربّک ثمّ اقرئها بربوات تنجذب بها القلوب ثمّ اشرب باسمى من کأس بیانى رحیقى المختوم. البهاء من لدنّا علیک و على الّذین آمنوا بالله مالک الغیب و الشّهود. و هذا ما نزّل لجناب ملّا على علیه بهاء الله الابدى قوله تبارک و تعالى  **هو العلیّ الاعلى**

یا على ذئاب ارض اغنام الهى را احاطه نموده و سبع عالم قصد اولیاى اسم اعظم کرده‌اند جبابره از هر جهتى متجاهر به ظلم و فراعنه از هر سمتى به اعتساف مشغول و لسان عظمت در چنین حالتى به ذکر اولیا ناطق چه که این یک شبر خاکى نزد حق و اولیایش معدوم و مفقود لعمر الله زماجیر عالم نزد اصحاب وفا به مثابهء طنین ذباب و عمار و آبادى آن به مثابهء بیت عنکبوت بل احقر از آن اولیا را از قبل مظلوم تکبیر برسان عنقریب ایّام به آخر رسد جهد نمائید شاید فائز شوید به آنچه که به عزّ قبول فائز گردد و به طراز ابدى مزیّن شود یوم یوم عمل است به امانت ناظر باشید و به دیانت متمسّک انّه نصح عباده و ینصحههم بما یرفعهم انّه هو الفیّاض الکریم. و هذا ما نزّل لجناب على خ ا علیه بهاء الله قول الربّ تعالى و تقدّس **هو الاقدس الاعظم**

یا على علیک بهائى ظالم عالم باب نصیحت گشوده قل یا غافل ینبغى ان تنصح اولاً نفسک لعمر الله قد سفک الدّماء و نهب الاموال و قام بالظّلم و ارتکب ما ناح به الاشیاء و اهل الفردوس و الّذین طافوا العرش

ص ١٨٧\*\*\*

فى العشیّ و الاشراق قد اخذ بذنبه ولکن ما استشعر فى نفسه سوف یرى جزاء عمله من لدى الله المنتقم القهّار انّ الطّاغى اتّبع الطّاغى فى ظلمه و کتب ما صاح به الاصحاب و اشتعل بنار البغضاء على شأن ارتعدت به حقائق الوجود و ذرفت دموع الابرار نسئل

الله ان یحفظ عباده من شرّه انّه هو المقتدر المختار قد حضر اسمک لدى المظلوم ذکرک بذکر طارت به الاحجار البهاء علیک و على الّذین ما منعهم ظلم الظّالمین عن التوجّه الى ربّ الارباب. یا اولیائى فى الخاء و الواو (خوسف) اسمعوا ندائى انّه یقرّبکم الى الافق الاعلى و یهدیکم الى مطلع الرّشاد لا تمنعوا انفسکم عن مشرق الوحى ضعوا ما عند القوم متمسّکین بما امرتم به من لدى الله مالک الجهات انّا ذکرناکم من قبل فى الواح شتّى بذکر منه تنوّرت الآفاق انتهى. له الحمد و الثّناء و له الشّکر و البهاء قد ذکر اولیائه بما یبقى به اسمائهم بدوام اسمائه الحسنى و صفاته العلیا انّ ربّنا هو المقتدر العزیز الوهّاب از حق می‌طلبیم جمیع را فائز فرماید به آنچه که سبب انتشار آثار اوست ما بین عباد و این انتشار در الواح منزله سبب و علتش اعمال طیّبه و اخلاق مرضیه بوده و هست چه که اعمال و اخلاق که فى سبیل الله ظاهر شود جذّاب افئده و قلوب است و جذب سبب تقرّب است و تقرّب علت آگاهى و مقام انتشار ان‌شاءالله کلّ به آن فائز شوند ذکر عمّ مکرّم جناب ملّا على اکبر علیه بهاء الله را نموده بودند هذا ما نزّل له من سماء عنایة ربّنا الابهى قوله جلّ جلاله و عزّ بیانه **بسمى المنادى من الافق الاعلى**

یا اکبر بعد على امورات

ص ١٧٨\*\*\*

عجیبه ظاهر و آثار غریبه باهر ذئب غنم الله را نصیحت می‌نماید و می‌گوید خون مخور و حیوان مدر ثعبان حوت را به برّ و یارى وصیت می‌کند و دبّ دیک را و هیکل ظلم به هیکل عدل می‌گوید ظلم مکن مال مردم را مبر از خدا بترس. فى الحقیقه عالم تغییر نموده بغى و فحشاء برّ و تقوى را موعظه می‌کند و به پرهیزکارى امر می‌نماید خدعه و مکرى در عالم ظاهر شده که شبه و مثل نداشته و ندارد نفسى که به یک فلس عالم تقدیس را می‌فروشد ادعاى خدمت عالم و محبّت امم می‌نماید لعمر الله به یک دینار اخیار را به دست اشرار و فجّار می‌سپارد حبّ وطن ذکر می‌نماید و دَم سلطان سرّ و علن را می‌ریزد عبدهء دینارند و از اخیار خود را می‌شمارند ینبغى ان ندع اذکارهم و نذکرک بما اقبلت الى امر اعرض عنه من فى البلاد الّا الّذین انقذتهم ایادى الاقتدار من لدى الله مولى العباد انّا ذکرناک من قبل و فی هذا الحین بآیات اذ نزّلت اشرقت بها شمس العلم و اضائت بها البلاد. اولیاى آن ارض را از قبل مظلوم تکبیر برسان بگو در حینى که ما بین اعدا مبتلا و از یمین و یسار حیّات مشهود به آیات ناطق و شما را ذکر می‌نماید جهد نمائید شاید فائز شوید به عملى که الیوم لایق و سزاوار است البهاء من لدنّا علیک و على الّذین نسبهم الله الیک من الذّکور و الاناث انّ ربّک هو العزیز الفیّاض انتهى. ایّام ایّام عظیم و بزرگی است بسیار حیف است به غفلت بگذرد یا اولیاء الله و احبّائه جهد لازم شاید فائز شوید به عملى که در کتاب الهى باقى و پاینده ماند انّه هو الکریم و هو الرّحیم و هو العزیز العظیم

ص ١٨٩\*\*\*

منتسبین آن حبیب مکرّم مکرّر از لسان عظمت ذکرشان ظاهر عنایات الهى خارج از احصاء عباد است ان تعدّوا عنایاته لا تحصوها ولکن خلق غافل عامل شدند آنچه را که هیچ ظالمى در هیچ عهدى عمل ننموده تشهد بذلک اعمالهم امام الوجوه سوف یرون جزائها من لدن عادل حکیم ذکر ابن عمّ علیه بهاء الله را فرمودند بعد از عرض در ساحت عزّ احدیه این آیات بدیعه منیعه نازل قوله تبارک و تعالى  **هو الذّاکر العلیم**

یا محمّد امروز جمیع اشیاء به ظهور مالک ملکوت اسما در جذب و وله و شورند و با یکدیگر تهنیت می‌گویند و به کلمه قرّت عیوننا ناطق طوبى از براى نفسی که به مقام ایّام عارف شد و به حمد و ثناى مقصود عالمیان مشغول گشت امروز عالم را نورى دیگر و بحر را موجى دیگر و سدره طور را نغمه‌ای دیگر است طوبى لذى اذن و لذى بصر سمع و رأى و ویل للغافلین قل لک الحمد یا الهى بما نوّرت قلبى بنور عرفانک و اذنى باصغاء ندائک و بصرى بمشاهدة آثارک اسئلک بملکوتک و اسراره و سماء بیانک و انجمها ان تکتب لى ما یرفعنى بین عبادک و یقرّبنى الیک و یرزقنى مائدة سماء فضلک انّک انت المشفق الکریم. البهاء علیک و على امّک و اخوانک و اختک من لدى الله ربّ من فى السّموات و الارضین انتهى. ذکر والده و ضلع و غلامین الموسومین به غلام‌حسین و حبیب الله علیهم بهاء الله را نمودند بعد از عرض امام وجه مولى الورى این آیات مبارکات از سماء فضل نازل قوله جلّ جلاله و عمّ نواله یا محمّد قبل رضا لله الحمد به کوثر بیان مقصود عالمیان فائز شدى و از رحیق مختوم آشامیدى و منتسبین از امّ و ضلع و ابنین کلّ به ذکر مالک اسماء فائز گشتند به این ذکر معادله نمی‌نماید اذکار عالم و ما عند الامم چه که ذکر الهى در لوح به دوام ملکوت باقى و دائم است و مادونش به فنا راجع

ص ١٩٠\*\*\*

هر یک را از قبل مظلوم تکبیر برسان و به تجلیات انوار نیّر عنایت بشارت ده لازال اولیاء تحت لحاظ فضل بوده و هستند یشهد بذلک من عنده امّ الکتاب عظیم و نذکر فى هذا الحین اخاک الّذى سمّى بعلى لتجذبه الذّاکر الى الافق الاعلى و تسقیه ید العطاء کوثر البقاء طوبى لمن فاز بفیوضات الایّام و ویل للغافلین یا على علیک بهائى قل **الهى الهى** لک الحمد بما هدیت الظّمآن الى بحر رحمتک و الجوعان الى مائدة سمائک و الفقیر الى شمس کرمک و العاصى الى سماء غفرانک اسئلک یا من باسمک جرى کوثر العطاء من قلمک الاعلى ان تقدّر لى ما یرفعنى و یحفظنى و ینفعنى فى کلّ عالم من عوالمک تعلم ما عندى و لا اعلم ما عندک و انّک انت المقتدر العزیز الوهّاب. یا محمّد قبل رضا البهاء من لدنّا علیک و على اخیک و نبشّرکما بما نزّل لکما من لدن علیم حکیم و انزلنا لمن شرب کوثر اللّقاء و فاز بما کان مسطوراً فى کتب الله العزیز الحمید و اشرقت به شمس عنایة الرّحمن و ماج بحر الغفران و هاج عرف رحمة ربّه الغفور الرّحیم انّ الّذین صعدوا فى ایّامى اولئک فازوا بما لم یفز به احد من قبل یشهد بذلک ما نزّل من لدن عزیز عظیم و نذکر اولیائى هناک انّ المظلوم فى بحبوحة البلایا و الاحزان یذکرهم بما لا تعادله کنوز العالم لیفرحوا و یکونوا من الشّاکرین کبّر من قبلى على وجوههم و ذکّرهم بما نزّل لهم من سماء عنایة ربّهم الکریم. یا اولیاء الله هناک شبه این ایّام دیده نشده یوم یوم عمل و استقامت است باید کلّ به اصلاح ناظر باشند و به نور محبت با عموم اهل عالم مجالس و معاشر الّا من اعرض عن هذا النّبأ الاعظم الّذى کان لقائه امل المقرّبین متمسّکین به این حبل باید از عالم منقطع باشند از عالم اسم بگذرند تا فائز شوند به مقامى که مقدّس است از شبه و مثل و ریب و ظنون و اوهام عباد به یقین مبین بدانید هر نفسى الیوم به کلمه‌ای فائز شد او از اهل ملأ اعلى

ص ١٩١\*\*\*

در کتاب الهى مذکور یا اولیاء الله همّت نمائید شاید به حکمت و بیان نفوس غافله را آگاه سازید و از کوثر استقامت بنوشانید مقام استقامت مقامى است که اگر ما سوى الله کلّ اراده نمایند نفسى را از صراط مستقیم منع کنند خود را عاجز مشاهده نمایند این است مقام اعلى و ذروهء علیا و سدرهء حمرا طوبى لمن نبذ العالم و اخذ ما امر به من لدن آمر قدیم. یا محمّد قبل حسین یا کفاش در فضل و عنایت حق تفکّر نما کفّاش از صراط گذشت و علما لغزیدند تو به کوثر عرفان فائز شدى و رسیدى و فقها در هیماء اوهام متحیّر قل لک الحمد یا اله من فى السّموات و الارضین و لک الشّکر یا من فى قبضتک زمام الاولین و الآخرین قد هدیت من اردت و ارادک و ترکت من قصد غیرک اشهد انّک تفعل ما تشاء و تحکم ما ترید لا اله الّا انت العزیز الحمید. یا حسین یا زارع طوبى از براى تو چه که حجاب وهم را به تأیید الهى دریدى و سبحات حائله را به عنایتش خرق نمودى از حق بطلب استقامت عطا فرماید چه که ناعقین در کمین بوده و هستند و متوهّمین بر مراصد منتظر قل **الهى الهى** زد فى نور معرفتى ثمّ احفظنى بقدرتک الّتى غلبت الکائنات لئلّا یزلّ قدمى من شبهات المریبین و نعاق الناعقین الّذین نقضوا میثاقک و ارادوا ان یمنعوا عبادک عن فرات رحمتک و سبیلک الظّاهر الواضح المبین انتهى. ذکر مسئلت زیارت و طواف که به وکالت این خادم فانى نموده بودند در این یوم که ششم شهر ربیع الثانى است شش ساعت از روز گذشته از قبل آن حبیب روحانى زیارت به عمل آمد و به عزّ قبول فائز گشت هنیئاً لى

ص ١٩٢\*\*\*

و لجنابک و لمن فاز بهذا الفضل الاکبر و الفیض العظیم ذکر محبوبى جناب حاجى محمّد کاظم علیه 669 نموده بودند و همچنین اخبار ایشان را در آنچه در مدینه کبیره واقع شده سبحان الله حرص و طمع آن نفوس را از شاطی بحر امانت و دیانت و عدل و انصاف محروم نموده ای کاش به این فقره ختم میشد لا والله هر یوم به افترائى ناطق و به کذبى متمسّک نفسی که به بغى و فحشاء معروف و از تقوى معرض در این ارض بوده محض عنایت و حفظ او را امر به خروج فرمودند به مدینه کبیره رفته مع مثل خودى متحد گشت و به مفتریاتى تمسّک جستند که فزع اکبر از جمیع اشیاء ظاهر و عدل و انصاف به نوحه و ندبه مشغول هذه من سنّة القوم و لن تجد لسنّتهم تبدیلاً. حاجى محمّد کریم خان کرمانى در هر سنه کتاب ردّى نوشته و هم چنین شعراى عصر بعضى گفته‌اند آنچه را که جزایش نزد عادل حکیم ثابت و محقّق و جزاى این عصیان انتها نیابد و تمامى نپذیرد و همچنین سپهر صاحب تاریخ نوشته آنچه که قلم از شرّش به حق پناه برده بارى این امور در باطن سبب اعلاء کلمه و انتشار امر الله بوده و هست یسئل الخادم ربّه ان یزیّن عباده بما یقرّبهم الیه و ینطقهم بالعدل و الانصاف انّه ولیّنا و مقصودنا و هو التّوّاب الکریم. حبیب روحانى جناب آقا محمّد علیه بهاء الله و عنایته نامه‌هاى شما را به این عبد داده و در ساحت امنع اقدس هر یک عرض شد فى الحقیقه آن نامه‌ها سبب ظهور فضل گشت هنیئاً لمن فاز بکأس بیان ربّه الرّحمن یشهد الخادم انّه من المقرّبین فى کتاب الله ربّ العرش العظیم. خدمت اولیاى آن ارض از صغیر و کبیر اناث و ذکور تکبیر و بهاء می‌رسانم و از براى هر یک طلبیده و می‌طلبم اجر ابدى و خیر سرمدى را و اسئله تعالى ان

ص ١٩٣\*\*\*

یحفظهم بجوده و یسقیهم کأس الاستقامة من ایادى عطائه انّه هو الجواد الکریم اغصان سدرهء الهیه روحى لتراب قدومهم الفدا آن حبیب روحانى و منتسبین و اولیاى مذکورین علیهم بهاء الله را ذکر می‌فرمایند و از براى هر یک نعمت باقیه و مائده سمائیه از حق جلّ جلاله مسئلت می‌نمایند انّه هو الله لا اله الّا هو مظهر ما کان مکنوناً فى العلم و مستوراً عن الابصار انّه هو المؤیّد المختار ذکر جناب حاجى ملّا باقر و حاجى رضا و آقا محمّد حسین و آقا على علیهم بهاء الله را نموده بودند بعد از عرض امام وجه مخصوص هر یک نازل شد آنچه که به حیات ابدى بشارت می‌دهد طوبى للفائزین. هذا ما نزّل لجناب حاجى ملّا باقر علیه بهاء الله قوله عزّ بیانه و جلّ برهانه **هو الذّاکر العلیم الحکیم**

یا محمّد قبل باقر اسمع نداء المظلوم انّه ظهر بالحقّ و نطق امام وجوه الامر لله المقتدر المهیمن القیّوم قد تمّت حجّة الله على خلقه و برهانه و على عباده ولکنّ القوم اکثرهم لا یشعرون قد فاضت عین الحیوان امام وجوه الادیان و جرى فرات الرّحمة من قلم الله ربّ ما کان و ما یکون هذا یوم فیه سطع نور البیان من آفاق سماء الواح ربّک مالک الوجود طوبى لعین فازت بالآثار و لاذن سمعت ندائه الاحلى و لید اخذت کتابه المحتوم انصر ربّک بالحکمة و البیان ثمّ افتح ابواب القلوب باسمه العزیز الودود و کذلک اوقدنا مصباح البیان فى مشکوة حکمة الله مالک الغیب و الشّهود قد سمع الله ندائک و انزل لک ما قرّت به العیون. البهاء من لدنّا علیک و على الّذین فازوا برحیقنا المختوم. و هذا ما نزّل لجناب حاجى رضا علیه بهاء الله

**بسمى الّذى به هاج عرف العرفان فى الامکان**

یا رضا قد حضر اسمک فى المنظر الابهى ذکرناک

ص ١٩٤\*\*\*

بما فاح به عرف عنایة ربّک مالک الانام قل لعمر الله انّ البحر ماج امام الوجوه و هاج عرف الله ربّ الارباب طوبى لمن شاهد و وجد و ویل لمن انکر ما نزّل من سماء عطاء الله مالک المبدء و المآب انّک اذا فزت بقرائة آیاتى و مشاهدة آثارى قل **الهى الهى** اشهد انّک اظهرت نفسک لمن فى الامکان و جرى فرات رحمتک بین الادیان اسئلک بانوار عرشک الاعظم و اسرار امرک یا مالک القدم ان تجعلنى منقطعاً عن دونک و متمسّکاً بحبل فضلک اى ربّ ترى اولیائک بین الظّالمین من عبادک و اصفیائک بین المنکرین الّذین اشتعلوا بنار البغضاء فى ایّامک اسئلک بقدرتک الّتى احاطت الکائنات ان تحفظهم بجودک و تنصرهم بقدرتک انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت العزیز الوهّاب. و هذا ما نزّل لجناب محمّد حسین علیه بهاء الله

**بسمى الّذى به نادى المناد بین الارض و السّماء**

یا محمّد قبل حسین این مظلوم بین ایادى اعدا به تو توجّه نموده و تو را ذکر می‌نماید که شاید به حرارت ذکر الهى مشتعل شوى اشتعالی که شبهات اهل بغى و فحشاء تو را از افق اعلى منع ننماید جمیع اهل عالم منتظر بوده و هستند و چون نیّر ظهور از افق سماء طور اشراق نمود کلّ اعراض نمودند الّا من شاء ربّک حمد کن مقصود عالم را که تو را بر اقبال تأیید فرمود و تو را ذکر نمود به آیاتی که مخلّد است در کتاب مبین ینبغى ان تقول فى هذا المقام لک الحمد یا مقصود من فى السّموات و الارضین. و هذا ما نزّل لجناب علیه بهاء الله **بسمى الّذى به اشرقت الارض و السّماء**

یا على علیک بهائى امروز ابر رحمت الهى در کلّ حین عطا می‌فرماید آنچه را که سبب و علت انبات سنبلات معارف و معانى است

ص ١٩٥\*\*\*

آفتاب کرم رحمانى امام وجوه عباد مشرق و لائح ولکن قوم غافل و محجوب الّا من انقذته ید اقتدار ربّک الفیّاض الکریم از حق می‌طلبیم اولیاى خود را تأیید فرماید بر ادراک بخشش‌هاى لایحصایش لعمرى اگر اهل ارض فائز شوند به عرفان یک کلمه از کلماتش و آثار آن در ملک و ملکوت هر آینه کلّ از ماعندهم بما عند الله تمسک نمایند قل **الهى الهى** لا تمنعنى من فیوضات ایّامک و لا تجعلنى محروماً عمّا قدّرته لاصفیائک اشهد انّک انت الکریم ذو النّبأ العظیم انتهى. قد اشرق نیّر الجود و الکرم و تجلّى بانواره على اولیائه و اصفیائه و احبّائه طوبى لمن تنوّر به منقطعاً عن دونه انّه من الفائزین فى کتب الله و زبره و الواحه فى الحقیقه عنایت و عطا به مقامى رسیده که قطره مقام بحر را رجا نموده و ذرّه مقام شمس را این خادم فانى لازال عرض می‌نماید الهى الهى لا تحرم عبادک من کوثر الاستقامة على امرک بحیث لا تمنعهم الاسماء عن مالکها. در این مقام حکایتى به نظر آمد عرضش محبوب است و آن اینکه سید تقى نامى چند سنه قبل به حضور فائز مدتى در این ارض ساکن و بعد از رجوع در عرض راه به حسین معروف به سوخته رسید سؤال از او نمود از کجا می‌آیى ذکر نمود از عکّا گفت چرا به جزیره نمی‌روى میرزا یحیى وصیّ نقطه است به این کلمه جمیع مراتبش از استقامت و ایمان و اقبال بر باد رفت و بعد به جزیره رفته به ایران مراجعت نمود با یک کتاب کذب سبحان الله چگونه می‌شود مدّعى محبّت الهى به یک کلمه از صراط مستقیم ربانى منحرف شود و حال آنکه خود آن شخص آگاه بود که حسین مذکور از جائى اطلاع نداشته و ندارد بارى جزاى اعمال است که انسان را به اوهام راه می‌نماید و از نور یقین محروم می‌سازد امروز اهل بهاء از خلیج اسما گذشته‌اند و قصد بحر معانى نموده‌اند

ص ١٩٦\*\*\*

جمیع عالم را زیر قدم گذارده‌اند و قدم آخر بر مقام اعلى الامر بید الله ربّنا ربّ الارض و السّماء نفسى هم از جذبا چند سنه قبل به کرمان رفته و در آنجا به یک کلمهء مجعوله از امّ الکتاب محروم گشته و کاش به این قدر کفایت می‌نمود به خدعه و تزویر و کذب و افترا پرداخت یکى از مکاتیب این عبد را که نزد یکى از اولیا ارسال شده بود به حیله و مکر اخذ نموده و سواد آن را اراده کرده نزد معاندین ارسال دارد این عبد عرض می‌کند الهى الهى عبادت را حفظ نما از شرّ معرضین و منکرین و ناعقین و کلّ را تأیید فرما بر عدل و انصاف لینظرون آثارک بعیونهم و یسمعوا آیاتک بآذانهم انّک انت على کلّ شیء قدیر. هر حرکتى از حرکات مقصود عالمیان حجّتى است واضح و برهانى است لائح ولکن غرض حجاب شده یومى از ایّام لسان عظمت به این کلمهء علیا نطق فرمود که کبد را گداخت قوله جلّ جلاله و عزّ سلطانه یا عبد حاضر کاش معرضین بیان این قدر تأمّل می‌نمودند که ما این امر را مابین اهل ایران ثابت و راسخ می‌نمودیم و به مقام اعلى و رتبه علیا می‌رساندیم آن هنگام هر نفسى قابل بود به او می‌سپردیم هر یوم بعد از زحمت‌هاى لاتحصى که امر فى الجمله مرتفع شد نفوسى محض بغضا ارتکاب نمودند آنچه را که سبب تضییع امر الله بوده در ایّام شداد کل خلف حجاب مستور و چون نور ساطع و امر ظاهر با اسیاف می‌تاختند و عمل می‌نمودند آنچه را که هیچ ظالمى عمل ننموده حال بعضى با عمامه و ردا مثل حزب قبل به وسوسه مشغول انّا نشهد و نرى و نستر و انا السّتار العلیم الحکیم انتهى. این خادم لازال طلب حفظ نموده و می‌نماید ولکن عبادی که از اصل امر آگاه نبوده‌اند ادّعاى آگاهى نموده‌اند و سبب اضلال ناس شده و می‌شوند در هر حال از فضل و بخشش او امید هست اولیاى خود را مقدّس

ص ١٩٧\*\*\*

فرماید از آنچه سزاوار نیست اوست قادر و توانا لا اله الّا هو العلیّ الابهى. ذکر جناب آقا میرزا قوشید خ ا علیه بهاء الله را مرقوم داشتند بعد از عرض در ساحت امنع اقدس این آیات محکمات از سماء عنایت حق جلّ جلاله نازل قوله عزّ بیانه و جلّ سلطانه **هو الحاکم على ما یشاء**

قد حضر اسمک لدى المظلوم ذکرک بآیات اشرقت من افق کلّ کلمة منها شمس عنایة الله ربّ العالمین هذا یوم فیه تنطق الشّمس الملک لله العزیز الحکیم و ینادى البحر العظمة لله مقصود العارفین طوبى لعبد سمع النّداء من الاشیاء فى ذکر الله مولى الورى و ویل لکلّ غافل بعید نسئل الله تبارک و تعالى ان ینوّرک بنور العرفان و یشعلک بنار محبّته انّه هو الکریم و فى قبضته زمام من فى السّموات و الارضین اذا فازت عینک بآثار قلمى الاعلى قل **الهى الهى** لک الحمد بما ذکرتنى و اسمعتنى و اریتنى و لک الثّناء بما عرّفتنى سبیلک الواضح المبین و امرک الظّاهر المحکم المتین اسئلک بجودک الّذى احاط الوجود ان تجعلنى مستقیماً على امرک لئلّا یزلّ قدمى من شبهات المعرضین عن صراطک المستقیم انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت العلیم الحکیم انتهى. و هم چنین بعد از عرض ذکر جناب حاجى محمّد حسن علیه بهاء الله این آیات کبرى از ملکوت مشیّة الله نازل قوله جلّ جلاله و عزّ برهانه **هو الظّاهر القائم امام الملوک و المملوک**

کتاب ینطق بالحقّ و یدعو الخلق الى الافق الاعلى المقام الّذى فیه ارتفع النّداء و ظهر ما کان مسطوراً من قلم الوحى فى کتب الله ربّ العرش العظیم قد اتى من کان موعوداً من لسان العظمة و ظهر من کان مرقوماً من قلم الله العزیز الحمید طوبى لنفس سمعت و اقبلت

ص ١٩٨\*\*\*

و فازت و ویل لمن اعرض عن هذا الفضل المبین یا محمّد قبل حسن سمعنا ندائک ذکرناک بما لا تعادله اذکار القوم لتنصر ربّک بالحکمة و البیان و تکون من الموقنین خذ کوثر الاستقامة من ید عطاء ربّک ثمّ اشربه باسمه المهیمن على الاسماء انّ ربّک هو الآمر النّاصح العلیم ایّاک ان تمنعک همزات اهل العمائم عن البحر الاعظم و ایّاک ان تحجبک اشارات عبدة الاسماء عن هذا الافق المشرق المنیر قل یا قوم هذا یوم الله لو انتم تعلمون و هذا یوم بشّرت به کتب الله من قبل و من بعد لو انتم تعرفون قد اتى من کان مکنوناً فى العلم و موعوداً من لدى الله المهیمن القیّوم قل اتّقوا الله یا ملأ الارض ضعوا ما عندکم و خذوا آثار الله بقدرة من عنده ثمّ اقرؤها بنغمات الفردوس الاعلى انّها تهدیکم و تقرّبکم الى مقامه المحمود من کان موقناً باقتداره و اختیاره لا تزلّه شبهات العباد و لا اشارات الّذین کفروا بالیوم الموعود قل **الهى الهى** لا تمنعنى عن الاستقامة الکبرى فى امرک یا مولى الورى و لاتجعلنى من الّذین آمنوا بحجّتک ثمّ انکروها بما اتّبعوا مظاهر الاوهام و الظّنون قوّنى یا الهى لاخرق الحجبات کلّها باسمک القویّ الغالب المهیمن على ما کان و ما یکون. کذلک تضوّع عرف الوحى و تعطّر الامکان من نفحات بیان ربّک الرّحمن اشکر و قل لک الثّناء یا مولى الاسماء و لک البهاء یا مقصود الافئدة و القلوب ثمّ اعلم قد انزلنا فى کتابنا الاقدس فى اوّل ورودنا فى السّجن الاعظم ما ظهر فى ارض الکاف و الرّاء و اخبرنا النّاس بما یظهر فیها انّ ربّک هو الحقّ علّام الغیوب نسئل الله ان یؤیّدک و یجعلک مستقیماً على امره بحیث لا تمنعک و اولیائه همزات من اعرض عن الحقّ انّه هو المقتدر على ما اراد و فى قبضته زمام الامور

ص ١٩٩\*\*\*

نسئل الله تعالى ان یؤیّدک على خدمة امره و ذکره بین عباده انّه هو المؤیّد الغفور العطوف. البهاء علیک و على الّذین سمعوا و قالوا لک الحمد یا مالک الملک و الملکوت انتهى. امید آنکه نفحات الهى عالم را اخذ نماید و اولیاى خود را از امورات واقعه در حزب قبل متنبّه سازد تا به اسماء از مالک آن محروم نمانند و وساوس هر ملحدى را نپذیرند به یقین مبین بر خدمت قیام نمایند که شاید ارض به نور حکمت الهى منوّر گردد انّ ربّنا هو السّمیع البصیر و بالاجابة جدیر مجدّد ذکر می‌نمایم اولیا هر یک را به اذکار قلبیه متذکر بوده و هستم و از براى کلّ از بحر عطا عطا می‌طلبم و از شمس بقا بقا انّه ولیّ المحسنین و مقصود الطالبین. البهاء و الذّکر و الثّناء على جنابک و على من معک و على اولیاء الله و احبّائه هناک و فى کلّ الجهات و الحمد لله اذ هو مقصود من فى الارضین و السّموات. خ ادم فى 4 ج ا 1307.

صورت آنچه ارسال شده اگر به ارض جذبا و با و شین و بعض جهات اخری ارسال شود محبوب است. دو فرد قالى که از قبل ارسال داشتند رسید و به عزّ قبول فائز حسب الامر آنچه به آن اطراف ارسال می‌شود به محبوب فؤاد جناب جوان روحانى علیه بهاء الله و عنایته و فضله و رحمته برسد سواد بردارند و به صاحبش برسانند این خادم فانى خدمت حضرت روحانى علیه بهاء الله الابهى و قرّة عین و بصر جناب احمد تکبیر و بهاء و ثنا می‌رسانم لازال ذکرشان در ساحت اقدس بوده و هست مخصوص در این حین لسان عظمت به این کلمهء علیا ناطق یا عبد حاضر ان‌شاءالله جواب جناب روحانى علیه بهائى و عنایتى ارسال می‌شود و همچنین جواب جناب احمد علیه بهائى

ص ٢٠٠\*\*\*

هنیئاً لهما و مریئاً لهما من لدى الله مولیهما انتهى.

حبیب مکرّم جناب حاجى احمد الّذى هاجر الى الله ملاحظه فرمایند

**بسم ربّنا الامنع الاقدس الاعظم العلیّ الابهى**

جوهر حمد و ثنا مالک اسما را لایق و سزا که به جنود ذکر و بیان مدائن قلوب اهل عرفان را مسخّر فرمود لازال محض اظهار جود و کرم اهل عالم را به افق اعلى دعوت نمود در جمیع احوال رحمتش سبقت داشت و فضلش پیشى گرفت هر لسانى بر عظمتش ناطق و هر وجهى به افقش متوجّه دریاهاى عالم دلیل بر عظمتش و آسمان‌ها گواه رفعتش عصیان اهل عالم عنایتش را منع ننمود و خطاهاى امم اراده‌اش را باز نداشت محو می‌فرماید آنچه را ارده نماید و ثبت می‌کند آنچه را بخواهد خباء اقتدار به اسمش مرتفع و خیمه نظم عالم به اراده‌اش منصوب تعالى شأنه و تعالى عزّه و تعالت عظمته و قدرته و تعالت شوکته و کبریائه فآه آه نفوس آلوده به ظنون و اوهام قادر بر تقرّب نه تقدیس بحت باید و تنزیه بات شاید تا نفسى به انوار ملکوت فائز گردد و حلاوت بیان رحمن را بیابد حال که خلق عالم محجوب مشاهده می‌شوند و از نعمت کبرى ممنوع چه که لحم و دم اکثرى به قصّه‌ها و گفته‌ها و شئونات اسما و اختلافات اشیا ممزوج سبحان الله چنین نفوس کجا لایق این بساطند و کجا قابل این مقام مگر نفس حق جلّ جلاله به ید قدرت عبادى خلق فرماید که قابل اصغاء ندا و لایق مشاهده افق اعلى باشند انّ ربّنا الرّحمن هو المقتدر على ما یشاء بقوله کن فیکون سبحانک یا اله الاسماء و المهیمن على الاشیاء یشهد الخادم بانّک کنت فرداً واحداً لم یر احداً ینصر امرک او یقوم على خدمتک قمت وحده امام وجوه العالم

ص ٢٠١\*\*\*

فى ایّام اضطربت فیها افئدة عبادک و دعوت الکلّ الى الغایة القصوى و المقام الاعلى و الذّروة العلیا فلمّا انار افق البرهان و ظهر ما کان فى کنز العرفان خرجوا من خلف الحجبات اعدائک الّذین ینسبون انفسهم بالبیان و ارتکبوا ما ناح به اهل مدائن الایقان اسئلک یا مقصود العالم و مالک الامم باسمک الاعظم بان تنصر امرک بنفسک و مشیّتک و ارادتک انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت القوی القدیر. و بعد نامهء آن جناب رسید و الحمد لله نفحه محبّت از او ساطع و متضوّع و نور ایمان از افقش لائح و بعد از قرائت و اطلاع قصد مقام نموده تلقاء وجه مولى الانام عرض شد هذا ما نطق به لسان العظمة فى الجواب قوله تبارک و تعالى

**بسمى المظلوم المسجون**

یا احمد طیر الهى تحت مخالب اعدا گرفتار آفتاب افق معانى را سحاب تیره از نور منع نموده و فرات رحمت رحمانى را شقاوت نفوس از جریان باز داشته مقامی که معادل کتب قبل و بعد از سماء مشیتش نازل بعضى از اهل بیان بر ضرّش قیام نموده‌اند گویا به سفک دم اطهرش قناعت ننمایند نفوسی که از اصل امر غافل و بی‌خبرند دعوى علم نموده بر اضلال نفوس مقبله قیام کرده‌اند به مثابهء شیعه قصد مقام احدیه نموده‌اند در قرون و اعصار بر منابر به ذکر حق مشغول و به ثناى عقاید خود ناطق و بعد از ظهور آفتاب حقیقت کلّ به سبّ و لعن در مساجد و منابر و مجالس و محافل مشغول بالاخره از عالم و جاهل حکم بر کفرش نمودند و بر سفک دم اطهرش فتوى دادند حال هم اهل بیان به آن اوهامات متمسّک و به آن ظنون متشبّث یا حزب الله به ابصار حدیده و اذن واعیه و السن طاهره و وجوه منوّره ببینید و بشنوید و بگوئید امروز اهل بهاء نفوسى هستند جز حقّ و اولیائش را معدوم و مفقود مشاهده نمایند بگو از

ص ٢٠٢\*\*\*

صراط اسما بگذرید تا به جنّت علیا که مقام توحید حقیقی است فائز شوید امروز غیر الله لایق ذکر نه چه که یوم یوم اوست و ظهور ظهور او کتب عالم کفایت ننماید و ما عند الامم به کار نیاید به یقین مبین و رجل مستقیم بر امر الله قیام نمائید قیامى که شبهات اهل بیان و سطوت من فى الامکان شما را از مقصود عالمیان منع ننماید و محروم نسازد در اعمال و افعال حزب قبل و همچنین در نتائج و ثمرهء آن تفکّر نمائید که شاید به نعاق ناعقین و مکر خادعین از مالک یوم الدّین محروم نمانید. دوستان آن ارض و من حولها کلّ را تکبیر می‌رسانیم و وصیت می‌نمائیم به آنچه که از قلم اعلى در الواح نازل شده یا حزب الله آنچه وارد شده و یا بشود کلّ از قبل در کتاب الهى نازل عنده علم کلّ شیء فى کتاب مبین و هم چنین اماء الله آن ارض را تکبیر می‌رسانیم و به عنایت و شفقت حق جلّ جلاله بشارت می‌دهیم باید کلّ به کمال تقدیس و تنزیه در لیالى و ایّام به ذکر مالک انام مشغول باشند لعمر الله قد قدّر لاولیائى و امائى ما تقرّ به العیون و تسرّ به الافئدة و القلوب یا احمد حمد کن مقصود عالم را که تو را توفیق عطا فرمود بر مشاهده و لقا و اصغاء و قیام امام وجهش لعمر الله با هر یک از این مقامات مذکوره عالم و ما فیه معادله ننماید شأن دنیا آنکه مالکش از او گذشته و به غیر گذاشته در این صورت چه قدرى بر او ملحوظ که انسان از او مکدّر و یا ملول و یا مسرور شود. بودش بلا دونش ابتلا. طوبى لاهل البهاء یعنى نفوسی که به جناحین محبّت و انقطاع طیران می‌نمایند و خود را از عالم و عالمیان فارغ و آزاد مشاهده می‌کنند در این یوم که یوم یک شنبه هیجدهم شهر حج است این مظلوم بر قالیچه مرسله آن جناب که از قبل فرستاده بودند در قصر مزرعه جالس و به این اذکار مشغول طوبى لک و لابنک و لمن معک لعمر الله انّ الّذى صعد انّه فى مقام کریم و مقرّ منیر انتهى. این خادم فانى عرض

ص ٢٠٣\*\*\*

می‌نماید عالم را مجدد اوهامات نفوس کاذبه احاطه نموده حزب الهى باید به اسمش خود را حفظ نماید دشمن به لباس دوستى در آید و لؤلؤ محبت حق را برباید شیاطین اگر به اثواب خود ظاهر شوند هیچ نفسى اقبال ننماید ولکن به لباس اهل حق در آیند و به ذکر و ثنا اشتغال نمایند لاجل اضلال لازال این عبد از مقتدر حقیقى سائل و آمل که اولیاى خود را از شرّ شیاطین حفظ فرماید انّه على کلّ شیء قدیر چندى قبل دو لوح امنع اقدس مخصوص آن جناب نازل و ارسال شد و ذکر مرحوم مغفور مرفوع الّذى صعد الى الله در آن لوح از قلم اعلى نازل فائز شدند به آنچه که امل مقرّبین و مخلصین بوده و الواح اخرى که در حضور طلب نمودند به جناب حبیب مکرّم جناب امین حاجى میرزا ابوالحسن علیه بهاء الله و عنایته داده شد که به آن جناب برسانند و مخصوص این ایّام به ایشان نوشته شد مع التّأکید ارسال دارد اینکه در بارهء وصول امانت مرقوم داشتند آنچه به آن جناب رسید به این عبد رسید آن جناب به فضل الهى امین بوده و هستند شک و ریب در این فقره جائز نه الحمد لربّنا الّذى هدانى و هداکم الى صراطه و اوضح لنا سبیله و اظهر لنا دلیله و اشهدنا افق وحیه و اسمعنا ندائه نسئله بان یحفظنا من شرّ اعدائه و اشرار عباده انّه هو مولینا و ولیّنا و حافظنا و رازقنا و محیینا و ممیتنا و مؤیّدنا على عرفان امره المبرم المتین و از اخوى جناب آقا ملّا على اکبر علیه بهاء الله آنچه باید برسد رسید این عبد خدمت ایشان تکبیر می‌رساند و به عنایت حق جلّ جلاله و قبول آنچه ارسال شده بشارت می‌دهد طوبى له و هنیئاً له و اینکه در بارهء دوستان آن ارض مرقوم که به کمال محبّت و اتّحاد به ذکر حقّ جلّ جلاله مشغولند و همچنین کلّ به حکمت متمسّک به شأنی که ضوضاء غافلین ساکن این فقره بعد از

ص ٢٠٤\*\*\*

عرض در ساحت امنع اقدس اعلى این آیات از سماء عنایت ربّ الارباب نازل قوله تبارک و تعالى اى دوستان، حق جمیع بلایاى ارض را قبول نمود و وحده بر امر قیام فرمود سطوت قوم و ضوضاء ناس او را از ذکر و ثنا باز نداشت ظاهر فرمود آنچه را اراده نمود اگر از براى دنیا قدرى و مقامى بود البته این بلایا را قبول نمى‌نمود باید به کمال شوق و اشتیاق و وجد و سرور به ذکر حق ناطق باشید و رغماً للغافلین از قدح اعلى بنوشید و از رحیق مختوم بیاشامید تمسّک اولیاء حق به حکمت لدى الله مقبول بوده و هست طوبى لکم بما تمسّکتم بها و عرفتم مقامها و ما یظهر منها قلم اعلى وصیت می‌فرماید کلّ را به استقامت و همچنین کلّ باید در لیالى و ایّام از حق مسئلت نمایند که عباد خود را از اوهامات قبل حفظ فرماید که مجدّد مثل شیعه و آن نفوس غافله در عالم یافت نشود معرضین بیان به همان اوهامات مشغولند و به کمال حیله و نفاق در صدد اولیا بر آمده‌اند و به محبّت ظاهره و دوستى ناس را در هیماء اوهام مبتلا نموده و می‌نمایند انتهى. از حق جلّ جلاله می‌طلبم این حزب را تأیید فرماید به شأنی که ما سوى الله را معدوم و مفقود شمرند این است مقام توحید حقیقى طوبى لمن تمسّک به منقطعاً عن الّذین توقّفوا فی هذا الامر الاعظم العظیم در بارهء مرحوم مغفور جناب ابن علیه بهاء الله الابهى مرقوم داشتند عنایت مشرقه لائحه از افق فضل الهى ظاهر و باهر چه در لوح منزل قبل و چه در الواح منیعه مقدّسه اخرى علیه رحمة الله و عنایته و شفقته و فضله خداى واحد شاهد است که این ایّام ایّام موت است چه که هر یک از محبین ثابتین که صعود نموده‌اند به ذکر قلم اعلى فائز شده‌اند ذکری که فنا به آن نرسد تغییر به او راه نیابد جلّت رحمة ربّنا و عظم فضله علینا نسئله بان تحفظنا من شرّ اعدائه و یقرّبنا

ص ٢٠٥\*\*\*

الیه فى کلّ الاحوال. البهاء و الذّکر و الثّناء علیکم و على اولیاء الله الّذین شربوا رحیق الاستقامة من ید عطاء ربّهم الکریم. خ ادم 18 شهر ذى الحجّة الحرام سنه .1303 فرد غالى [قالی] و میل تفنگ و لباده که از قبل ارسال داشتند رسید همچنین فرد غالى [قالی] که در طهران بود آن هم رسید و غالى مرسله جناب آقا على علیه بهاء الله هم رسید و ان‌شاءالله مخصوص مذکورین و سایرین علیهم بهاء الله لوح نازل و ارسال می‌شود ابن و دوستان آن ارض کلّاً را سلام می‌رسانم ان‌شاءالله هر یک به نور استقامت منوّر و بر خدمت قائم و به ذکر الهى ناطق باشند انّه ولیّ المخلصین و الموقنین و الحمد لله ربّ العالمین.

حبیب روحانى جناب آقا محمّد رضا ابن من فاز و هاجر علیهما بهاء الله ملاحظه فرمایند

**بسم ربّنا الاقدس الاعظم العلیّ الابهى**

حمد مقدّس از حقیقت و مجاز حضرت بى‌نیازی را لایق و سزاست که از نقطه چهار رکن ظاهر فرمود و از آن شرق و غرب و جنوب و شمال هویدا ناصرش قلم اعلى و جندش ما ظهر منه فى ملکوت الانشاء ظهورش را حجبات عالم ستر ننمود و بروزش را سبحات امم حایل نگشت نیّر اراده‌اش از افق اقتدار مشرق و آفتاب مشیّتش از مطلع اختیار لائح امام وجوه ملوک عالم من غیر ستر و حجاب قائم و بما اراد ناطق ضوضاى اقطار به مثابهء طنین ذباب و غوغاى آفاق مانند نباح کلاب. سطوت فراعنه از اراده‌اش منع ننمود و قدرت جبابره از مشیتش باز نداشت بأساء عالم را لأجل خلاص امم قبول فرمود و خلاص روزگار را لأجل نجات حمل نمود در لوح حضرت سلطان می‌فرماید قوله جلّ جلاله و عمّ نواله و عزّ بیانه و لا یخفى على اهل البصر و النّاظرین الى المنظر الاکبر بانّى فى اکثر ایّامى کنت کعبد یکون جالساً تحت سیف علّق بشعرةٍ

ص ٢٠٦\*\*\*

واحدة و لم یدر متی ینزل علیه اَینزل فى الحین او بعد حین و فى کلّ ذلک نشکر الله ربّ العالمین و نحمده فى کلّ الاحوال انّه على کلّ شیء شهید انتهى. قلوب ملأ اعلى از این بیان محترق و افئده قاصرات جنّت علیا از این ذکر مضطرب در یک آن خود را حفظ نفرمودند از اوّل ایّام ما بین ایادى اعدا مبتلا معذلک در کلّ حین به امر واضح مبین ملوک و سلاطین و علما و امرا و فقها و حکما و عرفا کلّ را به حقّ جلّ جلاله دعوت فرمود و از براى کلّ حیوة باقیه و راحت ابدیه و عنایت سرمدیه خواست ولکن دخان مذکور در کتب الهى حایل شد لذا ابصار از مشاهده آثار محروم و آذان از اصغاء نداء رحمن ممنوع انسان متحیّر بل عالم متحیّر که سبب منع چه و علّت حجاب چه بلى و ربّ الورى علّت جزاى اعمال. آفتاب حقیقت را گذاشته‌اند و به اوهام مشغولند از رحیق مختوم گذشته‌اند و به ظنون متمسّک عبده هوى بودند و خود را اهل تقوى می‌شمردند سبحان الله غفلت تا کى و غرور تا چند و همچنین در لوح مذکور می‌فرمایند قوله جلّ برهانه و عظم سلطانه انّ البصیر لا یشغله المال عن النّظر الى المآل و الخبیر لا تمسکه الاموال عن التوجّه الى الله الغنیّ المتعال این من حکم على ما طلعت الشّمس علیها و اسرف و استطرف فى الدّنیا و ما خلق فیها این صاحب الکتیبة السّمراء و الرّایة الصفراء و این من حکم فى الزّوراء و این من ظلم فى الفیحاء و این الّذین ارتعدت الکنوز من کرمهم و قبض البحر عند بسط اکفّهم و هممهم این من طال ذرعه فى العصیان این ربّات الکمال و ذوات الجمال این اغصانهم المتمایلة و افنانهم المتطاولة و قصورهم العالیة و بساتینهم المعروشة و این دقّة ادیمها و رقّة نسیمها و خریر مائها و هزیز اریاحها و هدیر ورقائها و حفیف اشجارها الى ان قال روح من فى

ص ٢٠٧\*\*\*

ملکوت الامر و الخلق فداه اَیمارون القوم و هم یشهدون اَینکرون و هم یعلمون لم ادر بایّ واد یهیمون اَما یرون یذهبون و لا یرجعون الى متى یغیّرون و ینجدون یهبطون و یصعدون اَلم یأن للّذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله طوبى لمن قال او یقول بلى یا ربّ آنَ و حانَ و ینقطع عمّا کان الى مالک الاکوان و ملیک الامکان الى ان قال روح من فى جبروت الایقان فداه امشى مقبلاً الى العزیز الوهّاب و عن ورائى تنساب الحباب قد استهلّ مدمعى الى ان بلّ مضجعى و لیس حزنى لنفسى تالله رأسى یشتاق الرّماح فى حبّ مولاه و ما مررت على شجر الّا و قد خاطبه فؤادى یا لیت قطعت لاسمى و صلب علیک جسدى فى سبیل ربّى بل بما ارى النّاس فى سکرتهم یعمهون و لا یعرفون رفعوا اهوائهم و وضعوا الیٰههم کانّهم اتّخذوا امر الله هزواً و لهواً و لعباً و یحسبون انّهم محسنون و فى حصن الامان هم محصنون لیس الامر کما یظنّون غداً یرون ما ینکرون انتهى. اگر آذان عالم فى الحقیقه به استماع این آیات مذکوره فائز شود او را کفایت می‌نماید فى الجمله بر ذکر و بیان بر انقطاع و بأساء محبوبنا و محبوب من فى الارض و السّماء اطلاع می‌یابد دیگر از حوادث دنیا محزون نمى‌شود به قلب مقدّس و بصر حدید و اذن واعیه تا روح باقى به ذکر و ثنا و خدمت امر مالک اسما مشغول شود سبحانک یا مالکى و خالقى و سیدى و سندى و سلطانى ترى و تعلم ما ورد علیک من طغاة خلقک قد خلقتهم لعرفانک و خدمة امرک و هم سلّوا سیوف البغضاء على وجهک و ارتکبوا ما ناح به سکّان فردوسک و مهابط علمک و مصادر اوامرک و احکامک اى ربّ اسئلک بانوار عرشک و امواج بحر عطائک بان تؤیّد اولیائک و احبّائک ثمّ الّذى قطع البرّ و البحر متوجّهاً الى انوار وجهک و مقبلاً الى افقک

ص ٢٠٨\*\*\*

الى ان ورد و حضر امام عرشک و قام لدى بابک و سمع ندائک الاحلى و صریر قلمک الاعلى اى ربّ فاکتب له و لمن صعد الیک ما کتبته لاصفیائک الّذین انفقوا ما عندهم فى سبیلک انّک انت المقتدر على ما تشاء و المهیمن على ما ترید و انّک انت العزیز الحمید و بعد نامه آن جناب که مزیّن بود به ذکر و ثناى مقصود عالمیان رسید فى الحقیقه ثناى حضرت دوست از هر ارضى عبور می‌نماید مانند ابر آذار و باد بهار زنده می‌کند سبزى و خرمى مى‌بخشد خوشى و تازگى عطا می‌نماید بعد از قرائت و آگاهى قصد ذروهء معانى نموده تلقاء وجه مالک اسما عرض و به شرف اصغا فائز. قوله جلّ بیانه و عزّ برهانه

**بسمى المهیمن على الاسماء**

یا احمد کن مستعدّاً لاصغاء نداء المظلوم انّه اراد ان یذکرک فی هذا الحین توجّهت الیک لحظات عنایة الله العلیم الخبیر انّه ایّدک على الاقبال اذ اعرض عنه کلّ عالم بعید و هداک الى الصّراط اذ کان القوم فى وهم مبین و وفّقک الى ان خرجت من البیت مقبلاً الى افق الاعلى قطعت السّبیل الى ان وردت و حضرت و سمعت نداء الله ربّ العالمین و رأیت ما خلقت الابصار للنّظر الیه و الآذان لاصغاء ندائه البدیع اشکر الله بهذا الفضل الاعظم و لا تکن من الّذین اخذتهم الاحزان فى ایّام ربّهم الرّحمن انّا نحبّ ان نراک راضیاً بما یحبّ و یرضى و نراک من الفرحین لعمر الله انّ الّذى صعد انّه عند ربّک فى مقام رفیع لا یحبّ ان یرجع هناک انّ ربّک هو الشّاهد العلیم و انزلنا ذکره فى الصّحیفة الحمراء من قلمى الاعلى هذا فضل من لدنّا و لا یعادله ما ترى الیوم بین ایادى القوم انّ ربّک هو المشفق الکریم یا قلم الاعلى اذکر من سمّى بمحمد قبل رضا لیشکر ربّه مولى الورى و ربّ العرش و الثّری و یکون من الفائزین انّک فزت بآثارى و اقبلت الى افقى و تمسّکت بحبلى و تشبّثت

ص ٢٠٩\*\*\*

باذیال رداء رحمتى الّتى سبقت من فى السّموات و الارضین ایّاک ان تحزنک حوادث الدّنیا انّها دار المحنة و البلاء شهد بذلک فاطر السّماء و مالک الاسماء سوف یفنى ما فیها و یبقى ما جرى من قلم ربّک العلیم انّا ذکرناک من قبل و فى هذا الحین احمد الله ربّک و ربّ العرش العظیم قل **الهى الهى** انا عبدک و ابن عبدک و ابن امتک قد خلقتنى بفضلک و اظهرتنى بجودک و ایّدتنى على عرفان مشرق وحیک و مطلع آیاتک و مظهر نفسک فى یوم فیه اعرض عنک اکثر خلقک و نقضوا عهدک و میثاقک و جادلوا بآیاتک و کفروا بحجّتک و برهانک اسئلک یا مقصود قلوب العارفین و محبوب افئدة المخلصین بنسائم فجر ظهورک و باثمار سدرة امرک و بنفحات ایّامک و بآیاتک الّتى انزلتها من سماء مشیتک لعبادک بان تقرّبنى فی کلّ الاحوال الى افقک الاعلى و تقدّر لى ما قدّرته لعبادک الاصفیاء اى ربّ انا الّذى اقبلت الى وجهک و تمسّک بحبل عفوک و غفرانک اسئلک ان لا تجعلنى ممنوعاً عن فرات رحمتک و لا محروماً عن بحر عنایتک هل تمنع الفقیر عن بحر غنائک و هل تبعد المسکین عن ریاض قربک اسئلک بخباء مجدک و رایات آیاتک بان تقدّر لى ما یکون معى فی کلّ عالم من عوالمک انّک انت مولى الکائنات و مربّى الممکنات لا اله الّا انت الفضّال الکریم و السّامع المجیب. به لسان پارسى بشنو الحمد لله به عنایت مولى الورى و آثار قلمش فائز شدى و به نور معرفتش منوّر. حمد کن مقصود عالم را که بُعد تو را منع ننمود از فضلش در ظاهر بعیدى و در باطن قریب اوست بخشنده مهربان جمیع عالم از براى این یوم مبارک از عدم به وجود آمده ولکن غفلت و غرور کلّ را از اصغاء نداء مکلّم طور منع نمود در مدینه نادانى متحیّر و مبهوت مشاهده می‌شوند جزاى اعمال مجسم شده و کلّ را منع نموده الّا من شاء الله و شما فائز

ص ٢١٠\*\*\*

شدید به آنچه که شبه و مثل نداشته و ندارد انّ الامر بیده یهدى من یشاء الى صراطه المستقیم جناب احمد علیه بهاء الله و عنایته فائز شدند به آنچه که در کتاب معانى از قلم الهى جارى و نازل یا احمد علیک بهائى قدر این مقام را بدان حزب الله را در آن ارض تکبیر برسان بگو قسم به آفتاب بیان که از اعلى افق امکان مشرق و لائح است کلّ نزد مظلوم مذکورند و به عنایتش فائز امروز روز ذکر و ثنا و روز خدمت است خود را محروم منمائید شمائید حروفات کلمات کتاب شما نهال‌هائى هستید که از دست عنایت در ارض رحمت کشته شده‌اید و به امطار کرم نموّ نموده‌اید شما را از عاصفات شرک و قاصفات کفر حفظ فرمود و به ایادى شفقت تربیت نمود حال وقت اثمار و اوراق است و اثمار سدرهء انسانى اعمال طیّبه و اخلاق مرضیه بوده و هست این اثمار را از غافلین منع ننمائید به روح و ریحان و حکمت و بیان القا نمائید اگر پذیرفتند مقصود حاصل و حیات ظاهر و الّا ذروهم فى خوضهم یلعبون یا حزب الله جهد نمائید شاید قلوب احزاب مختلفهء عالم به آب بردبارى و شفقت شما از ضغینه و بغضا پاک و پاکیزه شود و قابل و لایق تجلّیات آفتاب حقیقت گردد کلّ را تکبیر می‌رسانیم و به اشراقات انوار عنایت حق بشارت می‌دهیم اى دوستان قدر این ایّام را بدانید عنقریب به آخر رسد در کلّ احیان نصائح مشفقانه از قلم رحمن جارى طوبى از براى نفوسی که شنیدند و عمل نمودند و شبهات و ظهورات و الوان این دو یوم ایشان را از صراط مستقیم و نبأ عظیم منع ننمود یا حزب الله علیکم بهاء الله و عنایته و رحمة الله و فضله انّه هو الفضّال الکریم لا اله الّا هو العلیّ العظیم انتهى. لله الحمد آفتاب کرم مشرق و نور جود موجود فضل به مقامى است که عالم را فرو

ص ٢١١\*\*\*

گرفته سبحان الله این فانى متحیّر که چه سبب و علّت گشته و عباد را از نعمت باقیه و رحمت نامتناهیه منع نموده و محروم ساخته این خادم فانى از حق جلّ جلاله سائل و آمل که عباد خود را محروم نفرماید و به طراز آگاهى مزیّن فرماید تا کلّ از وجود و ثمر آن محروم نشوند انّه هو الفضّال الکریم و هو الغفور الرّحیم لا اله الّا هو المشفق العلیم الحکیم این عبد فى الحقیقه در یک مقام خجل است چه که جواب بسیار تأخیر شده از این فقره گذشته مدّت‌هاست بعضى الواح مبارکه از سماء مشیت الهى نازل حیّاً و میّتاً کلّ را ذکر فرموده‌اند ولکن نظر به بعضى امور ارسال آن هم تأخیر شد و عذر این بنده هم نزد کلّ مقبول بوده و هست چه که در حضور به تحریر آیات مشغول و هم چنین جواب نامه‌هاى اطراف اگر به عدل اوقات قسمت شود شما به قسمت خود رسیده‌اید الحمد لله فضل و عنایت حق در بارهء شما و اولیاى آن ارض زیاده از حدّ احصا بوده و هست حمداً له شکراً له انّه هو ارحم الرّاحمین و اکرم اللاکرمین اینکه ذکر اولیا و دوستان را نموده بودند و استدعاى الواح الهیه مخصوص ایشان شده بود از قبل مخصوص بعضى الواح نازل و بعضى را هم در این حین در نامهء این عبد ذکرشان از سماء مشیت نازل ان‌شاءالله کلّ فائز شوند و از بحر عنایتش بیاشامند ذکر جناب ملّا محمّد على علیه بهاء الله را نمودند بعد از عرض در ساحت امنع اقدس این آیات از افق سماء فضل اشراق نمود قوله عزّ بیانه و جلّ برهانه **هو السّامع المجیب**

یا محمّد قبل على قد اتى الیوم و القوم لا یشعرون و اتى الوهّاب راکباً على السّحاب فى المآب و النّاس اکثرهم لا یعلمون قد استوى مکلّم الطّور على عرش الظّهور و غرّدت حمامة البیان على اعلی الاغصان قد جاء الوعد و اتى الله بسلطان مشهود انّا انزلنا الآیات و اظهرنا

ص ٢١٢\*\*\*

البیّنات من النّاس من اقبل و منهم من اعرض عن الله المهیمن القیّوم اشکر ربّک بهذه الفضل الاعظم قل لک الحمد یا الهى بما ذکرتنى فى سجن عکّاء و ذکرتنى بآثار قلمک الاعلى و هدیتنى الى صراطک المستقیم و نبأک العظیم اى ربّ انا عبدک و ابن عبدک قد اقبلت الیک معرضاً عن دونک اسئلک باشراقات انوار شمس بیانک و لئالى بحر علمک بان تجعلنى ثابتاً على حبّک و راسخاً فى امرک ثمّ اغفر لى یا الهى بجودک و کرمک لا الله الّا انت الغفور الکریم اى ربّ لا تمنع عبدک عن رحیقک المختوم و امرک المحتوم ایّدنى على ذکرک و ثنائک بین عبادک بالرّوح و الرّیحان انّک انت مقصودى و مقصود من فى الامکان لا اله الّا انت المهیمن العلیم الحکیم. و هذا ما نزّل لجناب آقا حسین علیه بهاء الله قول الربّ تعالى و تقدّس

**بسمى المظلوم فى السّجن الاعظم**

ذکرک من احبّنى ذکرناک بذکر یجد منه المقرّبون نفحات آیات ربّهم العلیم الحکیم یا حسین اسمع النّداء من سدرة المنتهى على البقعة النّوراء انّه لا اله الّا هو الفرد الواحد المقتدر القدیر انّا خلقنا العباد لاصغاء ندائى و مشاهدة افقى فلمّا اظهرت نفسى کفروا و اعرضوا الّا الّذین انقذهم الله بسلطانه المهیمن على کلّ صغیر و کبیر انّک انت حضورى و القیام لدى باب رحمتى و مشاهدة افقی الاعلى و اصغاء صریر قلمى الابهى فاعلم بعین الیقین انّ المظلوم یحبّ حضور اولیائه و احبّائه ولکنّ المشرکین منعوا و حالوا بینى و بین احبّائى کذلک سوّلت لهم انفسهم و هم الیوم من الظّالمین فى کتابى المبین

ص ٢١٣\*\*\*

انّک لا تحزن قل **الهى الهى** لک الحمد بما هدیتنى و عرّفتنى مشرق اقتدارک و مخزن اسرارک فى یوم فیه کفر اکثر عبادک بحجّتک و برهانک و ما نزّل من سماء مشیّتک و شمس علمک اى ربّ انا الّذى اعترفت بوحدانیّتک اشهد انّک انت الله لا اله الّا انت لم‌تزل کنت مقدّساً عن ذکر عبادک و متعالیاً عن عرفان خلقک اسئلک باسمک الّذى به ارتعدت فرائص الاسماء و اضطربت افئدة العلماء و العرفاء بان تؤیّدنى على ذکرک بحیث لا تمنعنى الملوک و المملوک اشهد یا الهى بعظمتک و سلطانک و بقدرتک و اقتدارک انت الّذى خلقت الکائنات بکلمة من عندک اسئلک بانبیائک و اصفیائک الّذین جعلتهم اعلام هدایتک بین عبادک و رایات ذکرک لمن فى بلادک بان تکتب لى من قلمک الاعلى اجر اللّقاء یا مولى الورى و مالک الآخرة و الاولى لا اله الّا انت الغفور الکریم. و هذا ما نزّل لجناب میرزا باقر الّذى فاز بتحریر الآیات **هو النّاظر من افقه الاعلى**

یا باقر کن مستعدّاً لاصغاء نداء ربّک انّه یذکرک من شطر سجنه الاعظم المقام الّذى استوى مالک القدم على عرشه العظیم ایّاک ان تمنعک ضوضاء البشر عن مالک القدر او تحجبک حجبات الغافلین الّذین اذ ارتفع النّداء بین الارض و السّماء و ضعوا اصابعهم فى آذانهم و اذ اقبل الیهم مولى الورى اعرضوا و قالوا ما ناح به سکّان مدائن المعانى و البیان یشهد بذلک ربّک الرّحمن فی هذا المقرّ المنیر قل یا قوم اتّقوا الله و لاتتّبعوا اهواء الّذین کفروا بیوم الدّین هذا یوم فیه ماج بحر البیان فى الامکان و غرّدت حمامة البرهان على الاغصان الملک لله العزیز الحمید طوبى لناطق نطق بثناء ربّه و لاذن فاز باصغاء ندائه و لعین رأت آثاره و لید اخذت کتابه و لقلم فاز بتحریر آیاته و لقلب تزیّن بنور معرفته

ص ٢١٤\*\*\*

و لرجل سرع الى صراطه المستقیم البهاء من لدنّا علیک و على الّذین تشبّثوا بذیل العنایة و تمسّکوا بحبله المتین. و هذا ما نزّل لجناب ص در علیه بهاء الله **بسمى المهیمن على الاسماء**

ص در اسمع نداء مالک الایجاد انّه اتی برایات الآیات من مشرق عنایة ربّک المقتدر القدیر انّه یجذبک الى الافق الاعلی المقام الّذى فیه ارتفع حفیف سدرة المنتهى و نطق لسان العظمة اذ کان مستویاً على سریر البرهان طوبى لمن سمع و اقبل و ویل لکلّ غافل مریب قد جاء الوعد و اتى الموعود و اظهر ما کان مسطوراً فى کتب الله ربّ العالمین و قام امام وجوه العالم و دعا الکلّ الى الفرد الخبیر من النّاس من سمع و اقبل و منهم من سمع و اعرض و منهم من تقرّب و اخذ و شرب و قال لک الحمد یا مقصود العالمین و منهم من توقّف و منهم من کفر و منهم من افتى بما ناح سکّان الفردوس الاعلى و الّذین طافوا العرش فى بکور و اصیل قل یا ملأ الارض اتّقوا الرّحمن و لا تتّبعوا اهواء الّذین انکروا حجّة الله و برهانه و اعرضوا عن وجه طافه الرّوح الامین انّا ذکرناک بما لا یعادله شیء من الاشیاء انّک اذا سمعت ذکرى و وجدت نفحات بیانى قم بین عبادى بالحکمة و البیان و قل یا ملأ الامکان تالله قد اتى الرّحمن بسلطان لا یقوم معه من فى السّموات و الارضین اتّقوا الله و لا تنکروا الّذى اتیٰکم بملکوت الآیات و جرى من قلمه فرات المعانى و البیان قوموا عن رقد الهوى مُسرعین الى مولى الورى کذلک یأمرکم امّ الکتاب امراً من لدنه انّه هو العزیز العلّام کن ناطقاً بین عبادى و ذاکراً ما نزّل من ملکوت بیانى لتجذبهم آیات ربّک و تقرّبهم الى مقام لا یرى فیه الّا نیّر عنایة ربّکم العزیز الوهّاب

ص ٢١٥\*\*\*

ایّاک ان تمنعک سطوة العالم من ذکر مالک القدم او شبهات العلماء عن مالک الاسماء قم باسمى على خدمة امرى انّ ربّک یؤیّدک فضلاً من عنده و هو المقتدر العزیز الفضّال قد اسمعناک اللّغة الفصحى نرید ان نسمعک لسان عجمىّ مبین جمیع عالم از براى عرفان حضرت مقصود از عدم به وجود آمده و چون اصبع اراده سبحات را شق نمود و اشراقات انوار ظهور از افق اراده تجلى فرمود کلّ معرض و منکر مشاهده گشتند الّا من شاء الله سبحان الله در یوم جزا حزب شیعه اخسر احزاب عالم دیده شدند عمل نمودند آنچه را که هیچ ظالمى عمل ننمود در سنین اولیه طرّاً بر اعراض قائم و بعد بر سفک دم اطهرش فتوى دادند تفکّر در اعمال آن حزب و افعالشان در ایّام قبل و بعد لازم سال‌ها به اصنام اسما متمسّک و بر منابر به لعن یکدیگر مشغول و به گمان خود خود را اعلم و ارفع امم می‌شمردند و چون نیّر امتحان از افق سماء حکمت مقصود عالمیان اشراق نمود کلّ به سقر راجع حال هم معرضین بیان در ترتیب حزبى به مثابهء حزب شیعه مشغولند قل هذا یوم الله لا یذکر فیه الّا هو آن جناب باید به دو پر یعنى توکّل و انقطاع در هواء محبّت رحمن طیران نمایند و به نصرت امر الله مشغول گردند جهد نما لیظهر منک ما یبقى بدوام ملکوت ربّک المهیمن القیّوم بگو اى عباد آذان را از اصغاء صریر قلم اعلى و حفیف سدره منتهى محروم منمائید تا زود است در تدارک مافات قیام کنید این است امر مبرم ربانى که از افق سماء قلم اعلى اشراق نموده و ثبت گشته ایّاکم ان تمنعکم حجبات العالم و سبحات الامم ضعوا ما عند القوم مقبلین الى الله مالک ما کان و ما یکون البهاء من لدنّا علیک و علیهم و على الّذین اقبلوا الى الله العزیز الودود انتهى. و هذا ما نزّل لجناب آقا میرزا على علیه بهاء الله **هو السّمیع البصیر**

یا على انّا ذکرناک

ص ٢١٦\*\*\*

بما لا تعادله اذکار العالم و نذکرک فی هذا الحین بکلمة اذ نزّلت خضعت لها الآیات و اردنا ان نسمعک آیاتى و تظهر لک بیّناتى و نلقى علیک ما یجذبک الى افق عنایتى کذلک نطق لسان العظمة فی هذا المقام الّذى جعله الله اعلى المقام اسمع ندائى و قم بین عبادى و ذکّرهم بآیاتى و نوّر قلوبهم بنور بیان ربّک مالک الایجاد قل یا حزب الله الیوم یومکم انصروا ربّکم الرّحمن بالحکمة و البیان و لا تتّبعوا الّذین نقضوا عهد الله و میثاقه و ارتکبوا ما ذابت به الاکباد قل قد فتح باب السّماء و ماج بحر الکرم امام وجوه العالم و اشرق نیّر البرهان من افق سماء البیان اتّقوا الله و لا تتّبعوا کلّ غافل مرتاب ایّاکم ان تمنعکم زخارف الدّنیا عن مولى الورى او سطوة اهل الطّغیان عن الله مالک الادیان ضعوا الاوهام ورائکم ثمّ اقبلوا بوجوه بیضاء الى مقام تنطق فیه الذّرات الملک لله ربّ الارباب انّک اذا فزت بآیاتى و وجدت عرف عنایتى قل **الهى الهى** ایّدنى على ذکرک و ثنائک و خدمة امرک اسئلک یا مالک الوجود و مربّى الغیب و الشّهود بلئالى بحر علمک و اسرار کتابک و انجم سماء بیانک و بامرک الّذى سخّرت به بلادک و عبادک بان تجعلنى قائماً على خدمتک بحیث لا تمنعنى زخارف العالم عن التوجّه الیک یا مالک القدم و لا تخوّفنى ضوضاء الامم و لا تضعفنى قُوّتهم و شوکتهم و اقتدارهم انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت القویّ الغالب القدیر. و هذا ما نزّل لجناب ملّا عبدالکریم علیه بهاء الله **هو المؤیّد العلیم**

یا عبد الکریم انّا اردنا ان نذکرک و نبشّرک بعنایات الله المقتدر العزیز المختار انّه

ص ٢١٧\*\*\*

یذکر اولیائه فى العشیّ و الاشراق و فى اللّیالی و الایّام هل من ذى بصر ینظر آثار قلمى الاعلى و هل من اذن یسمع ندائى الاحلى و هل من ذى قوّة لا تمنعه اصحاب الضّلال عن التوجّه الى الغنیّ المتعال انّا اظهرنا الامر بسلطان لا یقوم معه امر و دعونا الملوک و المملوک الى مشرق الانوار ما منعنا سطوة الجبابرة و غضب الفراعنة قمنا امام الوجوه و قلنا یا قوم قد اتى القیّوم من افق الاقتدار برایات الآیات نوصیک و الّذین آمنوا باعمال تنجذب به افئدة العباد و باخلاق تستضیئ بها الآفاق و نوصیکم بتقوى الله الّذى جعلناه سید الاعمال طوبى لمن تمسّک به و ویل لکلّ منکر کفّار کذلک نطق لسان المظلوم فى سجنه الاعظم فضلاً من عنده و هو العزیز الفضّال البهاء على اهل البهاء الّذین ما منعهم اعراض المعرضین عن الاقبال الى الله مالک المبدء و المآل. هذا ما نزّل لجناب ملّا على اکبر علیه بهاء الله **هو الشّاهد الخبیر**

یا محمّد قبل رضا انّا ذکرنا اباک الّذى فاز بلقائى و قام امام وجهى و سمع ندائى و ذکرناه فى اوّل بیانى و اردنا ان نذکر اخاه الّذى سمّى بعلى قبل اکبر لیفرح بذکرى ایّاه انّ ربّک هو العزیز العلّام نذکر من یشاء امراً من عنده انّه هو المقتدر الفضّال طوبى لک بما اقبلت الى امرى اذ اعرض عنه عبادى و خلقى الّذین کانوا ان یذکرونى فى العشیّ و الاشراق اسمع ندائى من ملکوت بیانى انّه یقرّبک الى سماء رحمتى و شمس فضلى الّتى احاطت من فى الارضین و السّموات ایّاک ان یحزنک شیء من الاشیاء فى امر الله مولى الورى ضع ما عند القوم متمسّکاً بحبل عنایة ربّک موجد الامکان انّک

ص ٢١٨\*\*\*

اذا فزت بآیاتى و سمعت ندائى قل **الهى الهى** آیاتک جذبتنى و بیّناتک هزّتنى و فراقک احرقنى و هجرک اماتنى و بعدک اهلکنى اسئلک یا اله العالم و مالک القدم بکوثر عنایتک و سلسبیل فضلک و رحیق عرفانک بان تجعلنى فی کل الاحوال ثابتاً على امرک و راسخاً فى حبّک و ناطقاً بذکرک و ثنائک فآه آه یا ربّ العرش و الثّری کیف ارى نفسى فى البیت و اسمع ندائک من شطر السّجن و عزّتک یا مقصودى و منائى قد انقطع عنّى الفرح و السّرور عند ذکر بلایاک بین عبادک و رزایاک بین خلقک فو عزّتک قد جعل حزنک ایّام المخلصین کاللّیل الحالک و عیشهم کالمصیبة الهائلة و الرّزایا الهالکة لم ادر یا الهى و سیدى و سندى ما قدّرت لعبدک الّذى تمسّک بحبلک و تشبّث بذیل عطائک هل قدّرت له یا الهى ما اراد من بحر فضلک و شمس جودک او توقّف فى ذلک قلمک الاعلى و ان منعته ظهورات مشیتک و شئونات ارادتک قدّر له من قلمک الاعلى اجر لقائک و الحضور امام عرشک ثمّ اکتب له یا اله الاسماء و فاطر السّماء خیر الآخرة و الاولى و انّک انت المقتدر على ما تشاء لا اله الّا انت العلیم الحکیم. و هذا ما نزّل لابنه محمّد علیهما بهاء الله **به نام دوست یکتا**

امروز آفتاب بیان از افق سماء عنایت رحمن مشرق و لائح فضل موجود رحمت مشهود آیات نازل بیّنات ظاهر طوبى از براى نفسى که به آن فائز شد و اسباب فانیه دنیا و سیاط غضب امرا او را از مولى الورى منع ننمود به دو روز دنیا قانع نشد چه که نظر به منظر اکبر دارد و قصد ملکوت عنایت مولى البشر سبحات او را منع ننماید و حجبات حایل نشود یا محمّد جهد نما شاید فائز شوى به عملى که ذکرش در کتاب الهى به دوام ملک و ملکوت باقى و پاینده

ص ٢١٩\*\*\*

ماند کلّ در ساحت اقدس مذکورند و به عنایتش فائز از حق بطلب شما را تأیید فرماید بر حفظ آنچه عطا فرموده این یوم در کتب و زبر به یوم الله مذکور طوبى از براى نفسی که به عرفان او فائز شد و از ما سوى الله خود را فارغ و آزاد مشاهده نمود سبحان الله کتاب اعظم امام عیون امم ظاهر و مشهود معذلک به این و آن مشغول و از آن محروم. بگو سزاوار نیست نزد ذکر قدم ذکر حدوث. بگذارید و بردارید. بگذارید یعنى ما عند القوم را و بردارید یعنى آنچه را که از نزد حق آمده و سبب حیات ابدى و ذکر سرمدى بوده حمد کن مالک عالم را که تو را به آثار قلم اعلى فائز نمود و در سجن اعظم تو را یاد فرمود البهاء علیک و على امّک و اختک ذکّرهما من قبل المظلوم و بشّرهما بعنایتى و کبّر علیهما امراً من عندى و انا الآمر الحکیم انتهى. بحر رحمت موّاج و سماء عنایت به انجم الطاف مزیّن هر یک از مذکورین به عنایت بدیعه منیعه فائز روح العالم لفضله الفداء و لعنایته الفداء و هم چنین مخصوص مخدّره امّ آن جناب و مخدّره ضلع و قرر عیون علیهم بهاء الله این آیات از سماء عطاء مالک الرّقاب نازل قوله تبارک و تعالى یا محمّد قبل رضا انّا نذکر امّک الّتى آمنت و اقبلت و فازت بآثار قلمى الاعلى فی هذا المقام الکریم انّ ذکرى نورى یکون معها فی کلّ عالم من عوالم ربّک انّه هو الفضّال القدیم طوبى لها و لامة وجدت عرف ایّام الله ربّ العالمین و نذکر ضلعک و نبشّرها بفضل ربّک انّا ذکرنا کلّ عبد اقبل الى الافق الاعلى و کلّ امة فازت بایّام ربّها و موجدها و خالقها و مؤیّدها طوبى له و لها و لمن تمسّک بحبلى المتین و نذکر غلامى و حبیب الله و توجّه وجه القدم الیهما فی هذا اللّیل و انزل لهما ما یجد منه المخلصون عرف عنایتى و رائحة قمیصى المنیر یا آل احمد انّ المظلوم یعزّیکم و یسلّیکم بما لا یعادله فى العالم اشکروا ربّکم الرّحمن بهذا الفضل العظیم بدّلوا احزانکم بفرح ذکرى و ظهورى

ص ٢٢٠\*\*\*

لعمرى من وجد عرف عنایتى و فاز باثر قلمى ینبغى له ان یضع ما فى الامکان مستبشراً بما عند ربّه الرّحمن الرّحیم کذلک نطق لسان العظمة حبّاً لاحبّائه انّه هو المشفق الغفور العزیز الحکیم انتهى. از جذب آیات الهى عالم مسرور جمیع اشیاء این حین به فرح اکبر ظاهر و مشهود. به ظهورالله عیشى ما بین اشیاء بر پا قلم و مداد از ذکرش عاجز یشهد بذلک ربّنا الآمر الخبیر اینکه ذکر ورود الواح الهى را نمودند و همچنین مسروریت کلّ را از آیات باهرات لله الحمد لحاظ عنایت مکرّر به آن جهت متوجّه مجدّد ذکر هر یک از لسان عظمت جارى هنیئاً لکم و مریئاً لکم ذکر اخوى آخر در این حین از قلم مالک قدر جارى و نازل قوله تبارک و تعالى یا قلمى الاعلى اذکر من سمّى بمحمّد قبل حسین الّذى صعد الى الرّفیق الاعلى فى ایّام ربّه مولى الورى و قل النّور علیک و البهاء علیک یا من فزت بالمقام الاعلى بما جرى ذکرک من لسان ربّک فی هذا اللّیلة الدّلماء اشهد انّک فزت برحمتى الّتى سبقت و عنایتى الّتى احاطت من فى السّموات و الارضین نسئل الله ان ینزل علیک فى کلّ حین رحمة من عنده و نعمة من لدنه و مائدة من جانبه انّه هو اکرم الاکرمین و ارحم الرّاحمین لا اله الّا هو الفرد الواحد العزیز العظیم انتهى. لله الحمد مخصوص ایشان هم نازل آنچه که در این حین رحمت تازه و نعمت بى‌اندازه از سماء کرم بر او نازل انّ ربّنا الرّحمن هو الکریم الفضّال لا یعزب عن علمه من شیء و لا تمنع فیضه حوادث العالم و اعراض الامم قدّر و یقدّر لاولیائه ما لا اطّلع به الّا نفسه العزیز المنّان و همچنین ذکر اخ دیگر آن جناب على علیه بهاء الله عرض شد لحاظ فضل به او متوجّه و این آیات از سماء بیان نازل قوله تبارک و تعالى **بسمى العلیم**

یا على جمیع احزاب عالم منتظر ظهور حق جلّ جلاله بوده و هستند چه مقدار از بیوت که به اسمش بنا شد و چه مقدار از نفوس که به ذکر و ثنایش در لیالى و ایّام

ص ٢٢١\*\*\*

مشغول و چون باب لقا مفتوح و بحر وصال موّاج و طلعت موعود مشهود کلّ ممنوع الّا من شاء الله ربّک و تو به حبّش مزیّن و به نور عرفانش منوّر شکر کن مقصود عالمیان را تأیید فرمود و اعانت نمود تا به این مقام اعلى فائز شدى انّه هو الفضّال الفیّاض العلّام المقتدر القدیر انتهى. ذکر اولیاى سرچاه نمودند هر یک فائز شدند به آنچه لا عدل له بوده و خواهد بود عالم و زخارف آن به آثار قلم اعلى معادله ننماید طوبى از براى نفسی که به آن فائز شد او در جمیع عوالم الهى از دونش ممتاز تعالى الله ربّنا ربّ العرش العظیم و ربّ الکرسیّ الرّفیع هذا ما نزّل من ملکوت ربّنا ربّ الارض و السّماء لمن سمّى بجناب حاجى قبل باقر علیه بهاء الله قوله تبارک و تعالى یا باقر قد اتى الموعود و القوم لا یعرفون و ظهر المکنون و النّاس اکثرهم لا یشعرون قد فتح باب السّماء و اتى مالک الاسماء بسلطان مشهود و اشرقت الارض بنور ربّها طوبى لمن فاز به و ویل لکلّ غافل محجوب قد حضر العبد الحاضر بورقة و کان فیها اسمک ذکرناک فضلاً من عندنا لتشکر ربّک المهیمن القیّوم. یا غلام قبل رضا یذکرک مولى الورى بما یقرّبک الیه انّ ربّک هو العزیز الغفور قد انزلنا الکتاب و القوم لا یفقهون و اظهرنا البیّنات و القوم اکثرهم لا ینظرون اخذوا اهوائهم و نبذوا الٰههم کذلک سوّلت لهم انفسهم و هم الیوم لا یعلمون انصر ربّک بالحکمة و البیان انّه یسمع و یرى و هو المهیمن على ما کان و ما یکون طوبى لمن فاز الیوم بکلمة من عنده و ویل لکلّ غافل مردود قد ماج البحر الاعظم امام وجوه العالم یشهد بذلک من نطق فى کلّ شأن انّه لا اله الّا انا الحقّ مالک الوجود انّا نذکر من سمّى بآقا بابا نذکّره بآیاتى و نبشّره بعنایتى لینطق به العباد بثناء ربّه المشفق الکریم کن ناطقاً بذکر مولیک و قائماً على خدمة الامر و متمسّکاً بحبله المتین ایّاک ان تمنعک نعیق

ص 221 / 1 \*\*\*

العلماء الّذین اعرضوا عن الله ربّ العالمین و ایّاک ان تخوّفک سطوة الظّالمین قل تالله قد ظهر من کان مکنوناً و اتى من کان موعوداً اتّقوا الله یا ملأ الارض و لا تکونوا من الغافلین هذا یوم فیه ینادیکم ربّکم و یدعوکم الى افق الامر ان انتم من العارفین قل زیّنوا قلوبکم بطراز التّقوى و رؤسکم باکلیل عنایة ربّکم الخبیر کذلک هاج عرف البیان فى الامکان و ماج بحر العرفان طوبى لمن نبذ العالم مقبلاً الى الاسم الاعظم انّه من اهل هذا المقام الکریم یا قلمى الاعلى اذکر من سمّى بمحمّد قبل حسین لیذکر ربّه و یکون من الشّاکرین اسمع النّداء من السّدرة المنتهى المرتفعة فى الفردوس الاعلى انّه لا اله الّا هو المقتدر العلیم الحکیم هذا یوم فیه استوى مکلّم الطّور على عرش الظّهور و ینادى نقطة البیان عن یمین العرش یا ملأ البیان قد اتى الرّحمن من افق الاقتدار و قرّت به عیون المقرّبین قل ایّاکم ان تمنعکم شبهات البشر عن المنظر الاکبر او تحجبکم حجبات الّذین کفروا بیوم الدّین هذا یوم فیه اظهرت الارض کنوزها و البحار لئالیها و السّماء شموسَها و اقمارها انظروا و لا تکونوا من المنکرین قل هل تعرفون من ینادیکم و هل تعرفون من یذکرکم فى سجنه الاعظم لعمر الله لو عرفوا لنبذوا ما سواه مقبلین بالقلوب الى الله الحمید قد منعتهم اهوائهم عن التوجّه الى انوار الوجه الا انّهم من الاخسرین فى کتابى البدیع اذا وجدت عرف بیان الرّحمن قل لک الحمد یا مقصود العارفین یا محمّد قبل حسن یذکرک المظلوم فى حین احاطته الاحزان من الّذین اعرضوا عن الرّحمن و ارتکبوا ما ناح به سکّان الفردوس ثمّ الّذین طافوا العرش فى بکور و اصیل انّک اذا اخذک رحیق بیانى و اجتذبتک نفحات برهانى قل **الهى الهى** لک الحمد بما ذکرتنى فى سجنک الاعظم و هدیتنى الى صراطک یا مولى العالم و اسمعتنى ندائک الاحلى و صریر قلمک الاعلى و اریتنى آیاتک

ص ٢٢٢\*\*\*

اسئلک بامرک الّذى خضعت له الکائنات و بسلطانک الّذى احاط الممکنات بان تؤیّدنى على الاستقامة على امرک و ذکرک بین عبادک و القیام على خدمتک اى ربّ اسئلک بالّذین طاروا بقوادم الاشتیاق فى هواء حبّک و انفقوا ما عندهم فى سبیلک بان تکتب من قلمک الاعلى لاولیائک خیر الآخرة و الاولى انّک انت على ما تشاء لا اله الّا انت الغفور الکریم. یا احمد یذکرک المظلوم لتذکر ربّک و تکون من الّذین نطقوا بذکره و ثنائه و قاموا على خدمة امره العزیز الحکیم قد کنت مذکوراً لدى الوجه من قبل و فی هذا الحین اشکر الله ربّک بهذا الفضل المبین اذکر عبادى من قبلى قل اتّقوا الله و لا تکونوا من الخاسرین انّا نوصى من فى العالم بالامانة و الدّیانة و بما ترتفع به مقاماتهم انّ ربّک هو النّاصح العلیم یا اولیائى انصرونى بالاعمال و الاخلاق سوف یفنى ما عندکم و ما عند الملوک و یبقى لکم ما نزّل من قلمى الاعلى یشهد بذلک کلّ عالم بصیر قد اشرقت الارض و السّماء بانوار الوجه و النّاس اکثرهم فى حجاب غلیظ انّک اذا شربت رحیق الوحى و اخذک جذب الامر قل **الهى الهى** ترانى مقبلاً الى انوار بیانک و متمسّکاً بحبل عطائک اسئلک بالکلمة الّتى بها زیّنت المفقود بطراز الوجود و اظهرت نعمة عرفانک و انزلت مائدة بیانک بان تؤیّد عبادک على الاقبال الى افقک الابهى و اصغاء صریر قلمک الاعلى اى ربّ انت الّذى شهدت بفضلک الموجودات و بعنایتک الممکنات لا تمنع اهل مملکتک عن لجّة بحر احدیّتک و لا عن سبیل وحیک و تسنیم الهامک و کوثر قربک انّک انت المقتدر على ما تشاء و فى قبضتک زمام الاشیاء لا اله الّا انت المقتدر القدیر اى ربّ اغفر لى و لمن معى و للّذین آمنوا بک و بآیاتک و عملوا بما امروا به فى کتابک انّک انت الفرد الواحد الغفور الرّحیم. انّا نذکر فى هذا الحین عبداً من عبادنا الّذى سمّى بعبد العلی فى کتاب الاسماء و نبشّره بآثار قلمى الاعلى

ص ٢٢٣\*\*\*

و انا الذّاکر المشفق العلیم هذا یوم فیه ینادى المیزان امام الوجه و یقول انا الممیّز الحکیم و الصّراط ینطق و القوم اکثرهم من الغافلین طوبى لک بما شربت رحیق المعانى من کأس عطاء ربّک الکریم اذا هزّتک آیات ربّک و وجدت عرف العنایة و الالطاف قل **الهى الهى** ترى الجاهل اراد بحر علمک و الآمل سماء جودک و القاصد مقرّ عرشک اسئلک بآیاتک الکبرى و بیّناتک الّتى احاطت الارض و السّماء و بالّذین فازوا بانوار نیّر اذنک و سرعوا الى الذّروة العلیا و الغایة القصوى الى ان قاموا لدى باب عظمتک و حضروا امام کرسیّ ظهورک و سمعوا ندائک و شربوا کوثر الوصال من ایادى فضلک بان تکتب لى ما کتبت لهم برحمتک الّتى سبقت الکائنات انّک انت الّذى لا یمنعک العصیان عن امطار سماء جودک و لا الخطایا عن بدائع نعمتک و آلائک قد کنت مقتدراً مهیمناً على من فى سمائک و ارضک لا اله الّا انت العزیز الحمید. و نذکر من سمّى بمحمّد قبل حسن لیجد عرف آیات ربّه و یکون من الفائزین انّا سمعنا ندائک اجبناک انّ ربّک هو الفضّال القدیم اقبل الیک من شطر السّجن و انزل لک ما لا تعادله اثمار الارض و اسرارها انّ ربّک هو الشّاهد العلیم ایّاک ان تمنعک ضوضاء العلماء عن مولى الورى ضع ما عندهم و خذ ما امرت به من لدى الله الآمر القوىّ الغالب القدیر انّهم نقضوا عهد الله و میثاقه و افتوا علیه بظلم ناح اللّوح و القلم یشهد بذلک ربّک الفرد الخبیر اذا فزت بالفرح الاکبر آیات ربّک مالک القدر قل **الهى الهى** قلبى اقبل الیک و وجهى توجّه الى انوار وجهک و بصرى ناظراً الى افقک و لسانى ناطقاً بثنائک اسئلک بانوار عرشک و اسرار ما انزلته فى کتابک و اثمار سدرة امرک

ص ٢٢٤\*\*\*

و امواج بحر فضلک بان تقدّر لى من بدایع جودک و کرمک ما یکون معى فى کلّ عالم من عوالمک انّک انت المقتدر المتعالى العزیز العظیم. یا (استاد) على قد اقبل الیک مالک القدر من شطر منظره الاکبر و یذکرک بما یبقى بدوام اسمائه الحسنى و صفاته العلیا طوبى لمن فاز بآثار الله و ویل لکلّ افّاک اثیم قد اتى یوم الله و لا یذکر فیه الّا هو طوبى لکلّ عارف عرف و فاز و ویل للمنکرین قد اعرض عنّا ملأ البیان و اعترضوا علینا من دون بیّنةٍ و لا کتاب منیر کفروا بنعمة الله بعد انزالها و انکروا هذا الفضل المبین کن متمسّکاً بحبلى و متشبّثاً باذیال ردائى و ناطقاً بثنائى بین عبادى انّ ربّک یسمع و یرى و هو السّمیع البصیر. درویش یا على قبل اصغر قد اتى الیوم و القوم من الهالکین الّا من شاء الله ربّک ربّ العالمین هذا یوم فیه ینادى النّور و یقول قد اتى مولى الورى الّذى کان مخزوناً فى افئدة النبیّین و مسطوراً من قلم الاعلى فى کتب الله مقصود العارفین تالله قد جرى من قلم الرّحمن کوثر الحیوان طوبى لمن اقبل و شرب و سحقاً للمشرکین الّذین نبذوا الله ورائهم متمسّکین بما عندهم من همزات الشیاطین طوبى لقویّ ما اضعفه ظلم العلماء و لبصر ما منعته حجبات المعرضین انّک اذا فزت بآیاتى و وجدت عرف عنایتى قل لک الحمد یا مقصود افئدة المرسلین بما ذکرتنى فى السّجن الاعظم اشهد انّک مالک ملکوت الفضل و فى قبضتک زمام من فى السّموات و الارضین اسئلک ان تجعلنى مستقیماً على امرک و ایّدنى على العمل بما انزلته من جبروت بیانک البدیع انتهى.

بحر موج زد و عنایت حق جلّ جلاله به کمال اوج ظاهر مخصوص هر یک از اولیاء مذکور

ص ٢٢٥\*\*\*

بحر بیان ظاهر و کتاب مبین نازل از حق تعالى شأنه می‌طلبم به قرائتش مؤیّد شوند و بر خدمت امر موفّق انّه هو القادر المهیمن المختار در یوم اوّل که جمال قدم بر عرش اعظم در بستانی که به رضوان نامیده شد مستوى لسان عظمت به سه آیهء مبارکه نطق فرمود یکى آنکه سیف در این ظهور مرتفع است و آخر قبل از الف سنه هر نفسى ادّعا نماید باطل است و سنه سنهء کامله است تفسیر و تأویل در این فقره حرام است و ثالث حق جلّ جلاله در آن حین بر کلّ اشیاء به کلّ اسماء تجلّى فرمود و این فقره از بعد نازل ولکن فرمودند این فقره هم با آن سه در یک مقام است و آن اینکه آنچه از اسامى تلقاء وجه ذکر شود کلّ حیّاً میّتاً به ذکر مالک قدم فائز می‌شوند طوبى للفائزین. ذکر جناب ملّا محمّد على طبیب علیه بهاء الله را نمودند بعد از عرض در حضور یک لوح امنع اقدس مخصوص ایشان نازل و ارسال شد لتقرّ عینه بمشاهدة آثارالله ربّ العالمین. قلمۀ زرشک مرسلهء ایشان در بستان وارد اجره على الله اعمال این یوم از سید اعمال لدى الله مذکور طوبى لمن فاز یسئل الخادم ربّه بان یؤیّد عباده على ما یحبّ و یرضى و لا یمنعهم عن فیوضات ایّامه انّه على کلّ شیء قدیر ذکر جناب محمّد قلیخان علیه بهاءالله را نمودند که ایشان هم در ارسال قلمه انار اقدام فرمودند هنیئاً لجنابه ذکرشان در پیشگاه حضور به شرف اصغاء فائز این بس واضح و معلوم که این گونه امور مع آنکه در این ایّام مخصوص نزد اولیاى حق جلّ جلاله مقامى نداشته ولکن نزد حق مقامش عالى چه که مدلّ است بر اقبال و محبّت و خدمت انّه لا یضییع اجر المحسنین. ذرّه‌ای

ص ٢٢٦\*\*\*

عمل الیوم در افق اعلى به مثابهء شمس مشاهده می‌شود و قطره مانند بحر. این است یک مقام از مقامات فضل طوبى للفائزین لذا یک لوح مخصوص از سماء رحمت مرحمت الهى نازل و ارسال شد ان‌شاءالله به لقایش فائز شوند این خادم فانى هم از حق می‌طلبد از براى ایشان خیر دنیا و آخرت را انّ ربّنا الرّحمن هو السّامع المجیب ذکر حبیب روحانى جناب آقا احمد علیه بهاء الله ابن حضرت مرفوع الّذى یزوره الملأ الاعلى نموده بودند این عبد دوست داشت نامه را به اسم ایشان ختم نماید لله الحمد اقبال نمودند و به مقصود عالمیان فائز گشتند دیدند و شنیدند و ذکر اولیاى آن ارض و اطراف را مکرر نمودند و هم چنین صفحه‌ای از اسامى اولیا را به ساحت اقدس ارسال داشتند و هر یک به آیات الهى فائز لکن از کثرت تحریر آنچه در بارهء آن نفوس از لسان عظمت جارى ارسال نشد ولکن شهادت می‌دهد خادم که فائز شدند به آنچه که لا مثل له بوده بارى بعد از ذکر اسامى ایشان در ساحت اقدس این بیان از لسان مقصود عالمیان ظاهر قوله تبارک و تعالى **انا النّاطق من افقى الاعلى**

یا احمد علیک بهائى به عنایت حق توجّه نمودى و به مقصود فائز گشتى آنچه در حین حضور از لسان عظمت اصغا نمودى حفظ نما و اولیاى آن ارض را به عنایات مخصوصه بشارت ده بگو یا حزب الله امروز روز ذکر و ثنا و روز خدمت است خود را محروم منمائید سزاوار آنکه به نار سدره مشتعل شوید اشتعالی که کسالت محدثه از رطوبات زائده را از نفس امکان رفع نماید تا کلّ به افق رحمن توجّه نمایند و بما ینبغى فائز گردند بگو قدر یوم را بدانید امروز سید ایّام است و عمل در او سید اعمال لله الحمد به انوار صبح ظهور منوّرید و به عرفان مقصود

ص ٢٢٧\*\*\*

فائز حرمت این مقام اعظم را بدانید و قدرش را بشناسید بر شما در سبیل الهى وارد شد آنچه که اهل فردوس اعلى گریستند و ذکرش در کتاب الهى از قلم جلى مذکور و مسطور این مقام بلند را به اسم حق جلّ جلاله حفظ نمائید عنقریب اثمار اعمال شما و همچنین آثارش در ارض ظاهر شود و هویدا گردد قسم به نور برهان که از افق سماء سجن مشرق و لائح است اگر نفسى یک نفس لوجه الله در این ایّام برآرد آن نفس لدى الله مذکور و محفوظ اگر حلاوت بیان رحمن را بیابید و به مقصود فائز شوید از جمیع اعضاء و جوارح بل شعرات نداى لک الحمد یا اله العالم اصغا نمائید از حق بطلبید شما را تأیید فرماید به شأنی که شئونات عالم و ما عند الامم از حق منع ننماید به کمال فرح و اطمینان از کأس محبّت مقصود عالمیان بیاشامید سوف یفنى ما ترونه الیوم و یبقى لکم هذا اللّوح الّذى لاح من افقه نیّر عنایة ربّکم الغفور الکریم. یا حزب الله احمد علیه بهائى لدى الوجه حاضر و نشهد انّه حضر و سمع و رأى و شرب رحیق الوصال من ید عطاء ربّه الغنی المتعال و فاز بما لافاز به اهل العالم الّا من شاء الله مالک الایجاد و ذکر اولیاى آن ارض را نمود هر یک فائز شد به آنچه که اقلام عالم از ذکرش عاجز و قاصر است طوبى لهم و لهم حسن مآب. بر کلّ ملاحظه منتسبین مرفوع مبرور مغفور علیه بهائى و عنایتى لازم قد نطق لسان القدم بعد صعود بما فاحت به نفحات الرّحمن فى الامکان طوبى لمن ذکره بما نطق به القلم الاعلى انّه من اهل البهاء فى لوحى العظیم البهاء علیه و علیکم و على الّذین ما منعتهم ضوضاء المشرکین عن التوجّه الى الله الفرد الخبیر انتهى. لله الحمد نور عنایت ظاهر و

ص 227 / 1 \*\*\*

فرات رحمت جارى و سراج فضل مضیئ و آفتاب عطاء مشرق نازل شده آنچه که هر حرفى از آن کتابی است مبین و نعمتى است بدیع این عبد خدمت ایشان و منتسبین حضرت مرفوع علیه بهاء الله الابهى تکبیر و سلام می‌رساند و از حق جلّ جلاله می‌طلبد آنچه را که باقى و دائم است انّ ربّنا الرّحمن هو الفیّاض المشفق الکریم و هم چنین این آیات باهرات مخصوص اماء الله آن ارض علیهنّ بهاء الله از سماء مشیت الهى نازل قوله تبارک و تعالى یا امائى و اوراقى علیکنّ بهاء الله ربّ العرش العظیم لله الحمد فائز شدید به آنچه که علما و عرفا از آن محرومند الّا من شاء الله قسم به نور بیان که از افق سماء ملکوت مشرق و لائح است که جمیع عالم و زخارف آن به کلمهء مبارکهء یا امتى که در حق یکى از اماء نازل شده معادله نمی‌نماید رجال ارض محروم و از فضل الهى شما فائز. قدر این مقام را بدانید و به حمد و شکر مقصود عالمیان مشغول شوید اکثر اهل عالم را از ملوک و مملوک و عباد و اماء غفلت اخذ نمود عنقریب به مقامات خود راجع شوند شما را عنایت حق تأیید نمود و فضلش هدایت فرمود و به اسباب ظاهر و باطن مدد نمود تا به این فضل اعظم و نعمت کبرى و موهبت عظمى رسیدید و فائز گشتید نعیماً لکنّ و هنیئاً لکنّ. البهاء المشرق من افق سماء رحمتى علیکنّ و على امائى فى المدن و الدّیار انتهى. اگر فى الحقیقه آذان حقیقت عباد به ملکوت بیان مالک ایجاد توجّه نمایند و به اصغا فائز گردند کلّ به عرفان مقصود که مقصود از آفرینش است فائز شوند بحر رحمت عموم موّاج ولکن به این کلمه معلّق انّ اکرمکم عند الله اتقیکم این خادم فانى هم خدمت مخدّرات و ورقات و قاصرات

ص ٢٢٨\*\*\*

و قانتات آن ارض تکبیر می‌رساند و از براى کلّ تأیید می‌طلبد انّ ربّنا الرّحمن هو السّامع المجیب. البهاء و الذّکر و الثّناء علیکم و على عباد الله الثّابتین الرّاسخین و الحمد لله ربّ العالمین. خ ادم فى 14 محرم الحرام سنه 1304. الواح مبارکه هم در اصل نامه مرقوم و هم علیحده ارسال شد.

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

حسب الامر اعضاء محفل مقدّس روحانى بیرجند شیّد الله ارکانه از روى الواح مقدّسه اصل استنساخ شد و به معاونت حضرت حاج ملّا یوسف بیک خوسفى روحى فداه به دقت مقابله و تصحیح شد. در بلده بیرجند حرره تراب اقدام احبّاء الله الثابتین غلامحسین زائر درخشى.

شرح فوق در مجلد اصل که در ضبط محفل روحانى بهائیان بیرجند است مرقوم و این مجلّد که بعداً سواد شده و به خط منشى محترم سابق این محفل (جناب آقاى غلامحسین ثابتى علیه بهاء الله) مرقوم گردیده حسب الدستور محفل مقدّس روحانى بهائیان بیرجند بر حسب دستور متحد المآلى مورخ 10/ 5 / 1339 ساحت محفل مقدّس روحانى ملى بهائیان ایران شیّد الله بنیانه به ساحت محفل مقدّس ملّى تقدیم می‌گردد.

منشى محفل روحانى بهائیان بیرجند کوچک مجیدى

17 / شهر الاسماء / 117 بدیع

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