# www.krbahaiet.blogfa.com  



## تاريغ ونفش سياسى <br> رهبر انبهاثى

T. از : مرتضى • اععلد

> 涫
> - Ooo.
> جاب اول irpe
> جاب دوم
> :جاب سوم 10000 اجلد

از اتشارات
دارإعتبالالـامبا


4.
-
ا
-

 .

بنام خدا
موضوع قائميت و مهدويت از مطالبى است كـ كله فرق الـاهى بيوجب احاديث نبوى(ص) بر آن

اتفاق دارند .
شيعيان اين مقام را منحصرآ مخصوص حضرت
 موضوعرا بسيارىازدا نشمندان عامه در كتابهاىخود


 ماحبالزمانر كتاباليواقيتوالجواهر (بابهء)را ميتوان نام برد .
مشورترين ومهتترين حديثي كه مارابدين موضوع رهنمون ميسازد و مورد اتناق دانثهندان






م مينهايد


 Y بر ميآين حديث مناكور موردقوبولوى بوده است و
 - ا9نيّ بدان استدلال كرده است. چجون مقام قاتميتومبهويت از نظر مسلمانان بسيار هثم است لذا بسيارى بطهع مال و جاه و يا بعتوان رياست طلمى و احالح اجمهاع بد

عنوان را برخود بسته و جئدصباحى عدهاكساده لوح



 انراد را در كتب تواريخ و بخصوص كتبى كه راجع اج


است ميتوان هطاله نهود .
 شروع كردهانديعنى ابتدا ادعایى رابطه مستقيم بآنن. حضرت را ایش كشيّه وعدمای , ان بدور خود جهع.
. نهوحماند
سبس از اين هقام ترقى كردمادعایى الهاهت , -بدويت و بعداً رسالت و بالاخرهوبو بيت نهودعاند . اينان معتقد بودندك خـد خدادر آنانحلول و يا تجلى نهوده اشت . احكامى كه بعنوان رسالت.

آوردماند اكثرآ موجوداست وبيثتر بجانب بى بند و باری، أنحرافات جنسى حتىدر بعغى، بتهايلبجنس موافقكرايشدارد و اين ميتواند دليلى بروجيوديك بيهارى روعى مشترك و نوعى جنون جنس اينى در اين اين الثخاس بود• باثد كه امروزه از نظل دوان كاوى
.
از مدعيان مبلويت در زما نهاى قديم هيتوان
 را نالم برد و اينافراد در اواخرقرى قرن چهارم ثجرى ميزيستهاند .
 محعد مثقشع در خوزستان بادعاىنيا بت و بالاخر• مبيريت برخاستاو مقالانى بسباققرآن نوشت باين ترئيبك آياتقر آنرا بايكهقدار بافتههـاى خود
 صدق ادعاى خود معرفىميكرد .




 بی






层 يشترى

,
فبل از اينكه واردتاريخ زندكانى باب شويم
لازم است متلهاتى كي اجتهاع را مستعد به بنيرتى اينتونه دعاوى "موده بودومرجنين افكارى كي مسير الا رفتار و دعاوى وى را مشخص ثينتود مورد بروسى
ترار دهیم •

حر آنزمان ايران تاز• بااز دست دادن IV


تز تزى
 بسيارخراب وز تدكى برمردم بسيار ستخت بود عهوج هردم فرياد وناله و استغاثه بدر كاه خدابرده بودند كه مهلح كل را از برده غِيب بدرآورد وعسلمانان

تابسامان را سامانى بخشد .
 شخصى بنام على محهد شيرازى ادعای با بيت كرد .

ابتد| بآن سرسِرد• يود •
وى در بال




كرin





-
‘ كانيبلغ بن المرستاوسبعسنوات عندهادخل ,
(1) (1)

-
"
( فيها ثبادى اللثة الثارسي4 c
 *يْ


: $-\infty$, ا 1
, بسيار כ



. ح山 وتاّا بير ت نـر

完



ذهن او باشد و بهر حال پس از تركتحصيل بعغوان
تجارتاز شير از بطرف بوشهر حركت نهود. احمديزدانى در كتاب تنظل احهاليردوبانت



 تصريح ثينـايد آقاى عباس عبدالبها جانشين ميرزا حسينعلى نـورى در كتاب تّفتبو بر سر ناهار





- است كی ابداً


 (1) متسود على ثحثدباب اليت

دو* T T T
اتثاق بو


. : --- .

هيرذآ
:
-

"
c
-
c
 ی)
 (و)

. (解)
 T

.
 بيد كا


ميباشدك باختلات نقل كرديداست .
 نعود و در آنهKان خودرا باب امامزمان معرفى كمرد
 بشرونى اولين كسىاست كا از دستگاه شيخيهدعوت

 كتاب تفسير سور• يوسف كا براى او نوثتـ است
كا كا روشن ثيع,كدد.

زمانحنرتسحمدبن الحسنالعسكرى، كتاب دحيتمختو مَأليف آتاىاشر اقخاورى جلد اول سنحه צץ سور:الـلك را از تغسير سور:



 هrمد بنعلىين الحسين بن على ين ابيطالب - 17 _

على عبله ليكونحجيةالل|ه من عندالذكر على العالمين بليغأ ها

 وز; $\qquad$ ورز
 از نزّد ذك بر برهه عالميان باشث، وبدين ترتيبـباب


 - آش آ隹 او بصونت ظاهر از خانه خدا بر كشت خون بيوشهر دسيل 4, اد تعقيتحكوهت آن سامان قرار
 هحا كیه , بردییع تشكیل شد و سرانجام در هسجد وكيل شير از بـا 1

حْور اهـام جهعه كا بر اشتخاصى كه او را بدان المتياز مهتازدانت لیت

 . .


"تجديגكرد ،
در اين شنغامياران وى شروع بايِجاد تشتع


 بصورت ظاهر بابرا باسربازانى




بس از مركث وى حاكم جديد اصفبان ير جريان الطاع بییا/كردو باب وابطرفتهر انفرستاد


 از راه ذاهه بیراكتى در كوشه و كنار كشور ايجِاد نهود بود اورا درتّريز محا كهه كردند وبطوريسه


 كرديده است .


 (Brown': The Babi Religion P 259)


岳
㥩位
 ی； 5 （0） باب سال伿 ${ }^{\text {T }}$路 ， ．
，

$$
\text { : } 0 \text { : }
$$

＊الن على

.يتنى عليهحمديباشد زيرا نيلولومحمدازن نظل حرون

 ادعاهاى وى كه ازبا بيتالمامزمانشروع و بـ خدائى ختم كرديده بودد هيروا نشينيز سرايت كرد كا بدانجا كه قرةاليّن كه زن جوان و زيبائى بود
 عبدالبهاء چنِن تكاثته الـت .
 , آسمان باعلى النداء بلندنمود، براى درك ميزان شهور جناب باب بعضى هر

احكامث را از بـانفارسىوعربى نقلميكنيم :


 > البيضةعلىشيىع يضيعمافيهفبلان يطبي (> هذا ما قد جعلالهله رزة نقطة الاولى، - 1
 يرتى سوار


掊

: ه
هـ اوتتشيع فيذالكالومره
 ( آنحه

خ خد
يد نيست براكى

ترا⿻ دهمب

Po
*يتويس :
,
‘
c


-
:
 باتى كار بك,
 نها يـ ( ينا براين اكر ازنا .

(
 -Tr-


 (1 باذت دوتهلان يظطهر عنه الثمره آيا دنيا درانتظار كسى يودكه حثـن أحكامى

بـاو20
*مانطور كه كمته شن باب رادر تّريز اعدام


 كـى بعد از كشته شّن باب ان طرف بابِيان





 -rı_
 وقتوسفير روس إز ترس رفيب سرستخت خود (سفير |ا انظليس) مجبورشدند ميرزاحسينعلى نورى را بعنوان |مانتخود بدواتأير انتحويلدهند، بالاخر.ا رفت ولى،ازهم ازخمايتاجانب برخوردار بود • يس ! از هختصر زما نى بدستيارىسفير روس ازز كرديدوبا نها يندهآنسفارتخا تنا بيغداد سفر كرديس از
 ـدتى در آن تقاط يود در اين هدت از اساتيد خود
 است يّساز دوسال به بغداد مراجعت نمود ودر اين هنظام بين او وبرادرث ميرزايحيى كه ازطرف باب

 كّار ;:كرد ثاآ نجا كهير ادرخود رامتهمداشت كه ور حر مهيرزاعليمحملشير ازی تصرفتموده وسمس اورا


دولتعثـا نىوى الاز بغدادبه ادرنهروانه كرد . دامنه اختا(فاتبالاكرفت ومنجر بانتشاشاتاتى كرديد، بالاخر• دولت عثمانى ملاح جنان دريد كـ برایجلو كيرىاز بلوا بيندو برادر راجاجدائى بيندازد



 ( ميرزا يس از اينكا بانير نـك بازيباى خود



 ميآمد موسخداثئميكرد بخاطر شمين موضوع بو بود كـ جناب نيل زرندىاورانصيحت كردموميعويد = -



 كلالوالوه منرشع امرى تألهت

 يعنى تمام خدايان ازترشَح امر منخذا شدنـو شهـ


 موقعـت باب آوده آت ولى تا آنجا رسيله از دزدى وتحريف وحملو تزوير در آيات و روايات كوتاهى نكرد• است


 هيروان هنغاهیى

 هثل التر Tان را جعل و بـجای جماله حقيقى روإـت


 بيروان تظير فرائد هيرزا ايوا الفضل ثيباثد ازطرفى هطالبش بطوركى يى اساس وغير قابل قبولاست.
 نوشته كی كتاب شُرع و احكام جديد اواستواز بر ! إى الصلاح اجتماع در قرن بيستم مطال
 دفعه اول تبعيد و دنعه دوم حس و د دفعه سوّم داغى




ميـكتن زيرا يراى دنهات بعد حـكي ندارند .











 . ( )
با

艮

ترازكرفت .
عباس در ج:ك بينالمالل اول براى تجزيه


 وى را تحت نظر قراد داد. وتصبم باءدام اورام اواشتند



توـط زنرال الزهج لقبسر دريافت داثت .

 تغرقه ديگرىدراين امر كرديد وبر خالافمضمون


 نووده است وليكن بعقيده عده زيادى از بائياناين

وصيتناهدنيز ساختكىمياشدزيراكه مادر شوقى آن
 در زمان عبان عبدالبها مرام بائيت بصورت ينانى درميانبيروان بود وطرفداران وى بثتج وجـ



 خود را بصورت فرد هسلمان جلو. ميدادند اها در معابل ازمهترين دستورات بدر خودهمرسرباز ميزدند
 واجبكرد• بو> نخواند.اند تا اقلا بيروان ايشان







بالاخره هس ازمر كث وى جناب شوتقىافتنىى كهاورا
 فرنكىمآب بودوزن آهريكانى داشتبيشتر ايام عهر خود را مشنول با تفريح و عياشى در شر های اروا

 او سبشد كهكروهش از بهائِيان انه از نزديك با او در تماس بودند تتوا نستّن رهبريش را بِنذير ند ولذا

انثعابات ديگرى در اينمرامپيديد آهـ -
 باره شوقى نهوده بودند كه هردوأ نباليو جازاز البعدآمد


 , عجيب آنكه اوفرزندى ييدا نكرد .
 در كنتـت واكنون بائيت تحت نظر هيئتى بنامايادى

 مجلسى بعنوان كنگگر• بِينالـللى بيائى! تشكِيلدادند , دراينمجلس بقيه احكامواداره امورانتخاب كرديند كه سانفر آنها ايرانى ايستسند

* بهائيان كانصى بردند كه با تشكيلا اينج درلنن هوتعيتى دراجتماع جانىيهيدا خواهند كرد ولى يسازصرف بودجه هنگُتى كِ از دسترد ثروت عهومى كشور ايران انامين شده بود فهميدند كه در در دنيا محلىازاعرابندارند و اهر بر بانيان اين خيمــي

شب بازی مشتّهنهى كردد .
 هخالف با دستورات جناب هيرزاو عباس ديدند از
 داخلى افزودند ..
 _ $r r_{-}$
 'آمهماند!! ,


جلب توجهيـكنل كه ازاين قراراست: 1

كا بها نهىتوانيافت .
Y -

 .

 مياتىو علل سياسى پيدايش آنانتو جششها رابـقاله


م品碞
安 ＇
號 ．دو بو，
$p^{\circ} 5 g \operatorname{ran}^{\circ}$ ا） ．

 كيـيس خارجىشوروى درشمارهمای سالهاى


كذاشته شده أست .
كر ك
الهالت آن هيجچ,
 روزها سبرىشد و همواه. موضوع را: بخاطرهيداشتم

و درعينحال با ترديدبالن هىانديشيلم .





محكهُ براىاهالت آن نوشته باست آورم .




خوانتدكانكرامىبكذارم
أميداست كا با جشثى باز حقائقرا نكريسته وبدنبال هر Tنچچنّامآن را هذهب ويا دين كذاردند

اكنونتوجه شمارا بمطالب تاريخىذيلجلب
" صى نهايم :

روز كارى كي كشورايران سرزمينىيهناور بود وملتى يكدل وهريبيان داشت ، همسايكان با نظري تند و ترسناك بدان مينكريستند و هموارْ درانديث بودند نا اين بیانگى را ازبين بيرند شايبروزیدر
 جنكهاى ايرانودوسيه تزارى با اينكه دراتها بـا شكست ايرانيانخاتمه ييداكرد وليكن بدانبا نشان انـان دادكه قيام ملتايرانراكه ازوحدت و احترام امان ان ان
 شـرد. بر آنشدند نا بروويلدكه مدكناستراسر آن رخندكرد. وسبب انشعاب و دودتتىى آنان كردنه .
*
ثـكست إيرانيان در جنغها.و عهد نامه هائى ت尹 كمانجانىو كلستانراه را براي جانـوسان

تزاریاTهاده نمود .





 برأى فتحايندزمهحكم بر نامهاىنجيبدر نظر كزفتّن وخوامتتن اينسدرا بشكتن ، وسيلهاى جز لين يتودكه ازراه ايمان بدرآ يند وايمهان را يرباد .
هـيحنايكه وراين جزوه خواهـِحخواندعمليات ولهتتالك و عجيب خود دا شروع نيوده و بر انر آن
 داخلى،ضعفإيمان،دودتتكى، نـاق، انحراف، جزئى
-r^_

از بر امها اوليه آنانبودكه ميخواستتيدر كشورهاهى.
 ، جاى بسى خوثوقتى الست كه مرورزمان حقائقو


 رسا اله كين:ازدال الك, كيمنتشر كرديدوحتائقى.
 نداشتّل بى بيدمروثن ساخت ، ا امها دستهاى مرموز
 , أكلّآلود نهوده و ماهى كير ند و حقائق را مهيشه. , ارورنه جلوه دهنا برود آن ستخها كفته , نوشتهاها


 كرفت و باكل كوروشيد را تتوان اندود . اين تنها

نوشتهاى كينيازدالكُوكيكنيود كي رابطة سرىدين
 (نتطه|ولى) وجناب ميرزا حسينعلى نورى ماز ندرانى
 جامعهبهائيت نِين بدان|قر ارواعتر افنهودواكر انر باور - مداو يداينكاز كتابهاىآنها بخوانيد و داورى كنيـ . آقاىعبدالحميداشراق خاورى بزرك هبانغ


عينظارد .

، ... ,
 c. جناب عباس|فندى (عبدالبها) در كتاب هعقالد سياح صنهحه

" , > ا انتاد بود برداشت. ب ب


 جيكرثان عارىازتقتت ثيباثد .

$$
-\mathbb{8}-
$$



范


رفتّار نها


اين سـور بابا"ست
اين بنتلز باب


باب نش






 (
آ⿹اى آ

برای قَّل
بهتزل بصدراعطم وقته بود .

اينشٌ

اين"صو
 .


 شوتى ايشان لواهان
 ;


 . , .
c c. . الها اليشان S بهت

用浣气 －． خو يست هما كا يردارن


－

－＂
＂

－${ }^{J}$ ＂ －نـود آدث －الذ



wh



ككى
$-\mathrm{FY}-$

 ; , - أى
 بـله بهـتر از

 شباهت آن باعكس






هحسوبعيCرد . خويست تو جي كتين :اعدهاكبرایى

 هتهب| قراردهد ويس از تسالمب ثازْ امانت خودبدالثه ؟ Tايا

كينياز دالک,ركى نيست ؟

درصفحهاستاتلخيصتاريخليتلزرسیببدنبالث


-
 * .



C
c

* .

تو
:
$1!$ (1)
(T)
! ! s, S S (Y)
4 (1)
N.

$1!$ ve, تو (t)


-
 GodPasses By
( بـن تِال : 3,

- ....

، ,
c ? ، --- مثارالِ

c. . | خوا ك أز ترا ,


 وى حمايت نهيكرد و او *م ثانتل همدستان ديك







كتاب تلخينص تاريخ نيل زرندى ميعويد :
-


 ,



ع © -

 -
 " ، " . است دی c
 - بيثن " -

 C .
,

 ,اريكطرفوسالطتودخالت ير نس،
 * اكترت بهاءالها بكوشيد ودراثبات

،


,

* و


دكتر الـلمو نتدر كتاب بهاءالها وثشر جديد
$: 4 \boldsymbol{u}_{2}$
* ,
,
c....
! 持| با تو ,

有,
 b

 (! ! ! ! !
 S.



ايشان درايرانميماند مـكن بود بدست مسلهانان


 المزاموى را بجانب ديكرفراهم باخت و با وسايلي
 تبعيدكردد تا درخارج بهتر بتواند بوسبلهآن وجود نازلين بثلشباى خويش نأثل شود . درصفهس Zoy كاب تاريخ نبيل زدندى جنين كاكاشته شده است :
, , كردك تايكما. ديكرايران را ترك نمايند ,



 - د را ترجبعدادند در روز اول ما. ربيع الثانى"

- اYYA , -









 . 10 تصريح وتأَيـا يـينمايا :
 1
 ترن اتم انت 11

c *)

|

c

تشكـ، الْ يِـنس دالكَور كي

جناب بشاءبخاطر اقدامات سفير الواحى نازتلكردت



 خدارا ازز ندان بشر نجاتات داده أسـت ميشهرند .




جلد
كلالوالو. من دشع إبرى تاليت


 -09 .

قلبى خويشرانسبتبِّادشاه اهداء هيْهايد :





،
, ,



《


در آنساكنشدهاست كسي_كهر بينماء بالا باسـاء
 $\dot{4}$ K K K K s.س
 , لـ花
 , خداو ن بر ایى بدان الطاطه نداود ج


طر
: -

 * * © $ل$

, اباكا -
-
-"كرديدولى " 1 "

 -- . بناء ,



روز كار كنشتوبرخالفـدعاهاو ييش بينىهاى



 كى انكلستان هيخْواست مستعهرهخودنهايم بالاغر بكماك ايادى خود كـهن جهله جناب عبدالباعباس لمندى بودند فلسطين را دو تحت سيطر هخودترارداد و در هتابل خلداتى كه اينجنابييشواى｜اول بائيان بـ آن دولت نهودند لقيسر دريافتداءتتن． در كتاب قرن بلديع قست سوז بطوريكه حوتى ربانى دد باء• جريانات يس از مر كعبدالبا
 ＊وذير هستسرات حكومت اعليحنرت بادثا ．انكلستان مستروينتونجرجيل بـجهرد انتشار،
 ＊سر شر يرت ساموئل مادر وازمشظملاتتانا نمود،
, مراتب همدردى و تسليت حكوهت اعليحضرت* ,
 , لتزيت و تسليت خويش را بوسبله مندوبسامى، ; *)

 بتول آقاى عبدالحسين آيتى ، دينى ساختّن و يرى را از بيعانه كرفتّن و مسلمأ بايد جوائز
 بكثورهاى خارجى هيرفت و خود را نماينده ملت ايران بـأب ميآورد و در آنجا منابع ثروت اين. سرزمين وا به آنبا ميفروخت و آنانرامنتجىوهر بیى

 ;كر نكتبد الين هوصوعات از روى عنادولجاتهوشته

-
 4 YYY 4 Ai-

$$
-F A-
$$

شد. است بلكه كتا بها و ناهمها وسخترا انيهاى ايشان

آنها ارائه داده ميشود .

اينها كسانى بودند كه نان را بُر انر ميخوردند روزى سرسبرده دولت بيڭه روس بودند و مقررى دريافت ميداشتند وجالب اينست كه ررتتسيم آن بايكديكر بنزاع برميخواستند . ميرزا حسينعلى نودى اين مطلب را در كتاب *جموعه الواح مبار كه صفخه الها اقرار واعتراف : ينهايد :
 , واردشداين بو كهنبولشهريهازدولتنهوده، مسلم است كه اين دولتى كهايشاننوشتهاند حولت ايران نبوده است زيرا ثاه وقت كاوراباتهام توطثّ قتل خويش بز ندانفرستادهبودوسپبـازايران تبعيدكرد. بود تامالبائس الزهر كوى الطلطنتهيـكرد. اين ثمان دولتخارجىاست كِ|ورا از زندانخارج

ماخت , بوسيلٌ او بانجام مقاصد خودنائل/آهد .:
 كشور عثـانى بودند تأيي دولت عثمانى و بـلانت محمدى!راازخداخواستند وبايد دانست كاين داين

هم مانت بقيه دعاها اثر معكوس خودرداداداد . جناب عبدالبها عباس افتدى در كتاب مكاتبب





 توفيقات يكتائى ورحهت رحيمانهاترا درباا: دولت بلند ميدارم كه قلرتش بر بسيط زمينمستقرشود وبر كيان غظلدت بايدار كردد دعباس عبدالباء
 وبتق حكومت انكلستانْشغنول يفعّاليت جاسوبى ${ }_{-9} \mathrm{YV}_{-}$

 لهت نظر قرار داد و سیسجكماعدام ویراصادر نهود
 بغرياد بدرث دسـد، دواتا نگلستانازايشان بشتيباتز

 خوا ننـ كان مختر مثيرسداينهوصو عراروشنهـنـهايد
 نشان رولت انگلستان را روثن ثينـابد ولبكن بايد





 لهودن فلسطبن بود• است.

شوقى در كتاب قرن بديع قسهت سوم صنحـ



 *





لردكـزن : كسيكه با بنيامين كوئن يهودكیدر تهبامواد
 - IIP سركنشت فلـطين ,


,


据人 س




 - V -
r14
－少
，粈 C．
 ＂
 ＂ا品
 ，

 بها نى

度 ايثان >د جهان


 روث:


 وايبكد* بود نحخواند.اند تاكيتيت آنوا يدا تند و3


 -YY_

شوقى اقندى در كتاب قرن بديع 'اجع باعطاء
كثان به عبدالبها مينويسل :
ห११

 ت~ت


 n+ - シُ , , .

هـتاهيكه اهمراطورى عثشانى متلاثقى كشت و براى هتطقه فلسطِن فرهانروائى ديكر چيداشد عبدالبهاء لوحى برايى پادثاه انگالستانغرستادوباس


ارياب جديدزبان كثود : , در صفحن
ميكريد :
(اللهه ايلالامير اطورالاعظم جورج عا
 (الر حماتيه و ادمظلها الظليل على هناهاه * *الاقايم الجليل بعونك و صونك الكا
 - العزيز الكريه ....
 بادشاه انگللستان را بتوفيقاترحمانى خ, دهوّوبدبدار وسايه بلندبايهآن كشوروا براين عنطقهايارىوحفـط وحمايتخويشثستدامبدار، تونيرومتدروعالىوعزيزو

كريم بيباشثو"عبدا لباعبار"




است
ازآنجا TاT





 اتساتيترا ازآ آها كا





يـيروانخود افكندهاند. ثاكىديت حتراز آستين بدر آيد وسراسريـكانكىوعدل برای شمه بشر' بیاورد. آقاىء.يدالبها عباسافتنى روزیتهاميتارضى
 بداشتهاست وروزییم دندان طهع ديكرانروا نسبت


 -



وى درجاى دبكر وابستكى خود را بسيانت انكلستان تأيس مينهايد واز جيب يرفنوت خود جان امبرانى, نيز بدانها ميفروثد .

متزل ميسسكراجر سـل|AII ميكويد : -vs.
 c
" " ‘ c *
 ,
 د .
 S

 در عتابل ...

اين بود روت و سِربهِل و يسر ، خذا واهام ترن

*يرا" بحيصصي ازل

 -YA-

مينمايند . آنان كه هيكوينذ آيـينشان بشريت را از كرداببابدبختى و نساد رهائى ميدهدخودردآنغرت شدهاند. درراه نيل بيدفهاى خْود ازهيجهِكونهدرو بيتان ، جنايت ، خبانت قروكنار نكردهاند . اينها







ادعای رهبرى روحانى نهايند . جز اين نيست ك استعهاركران بوسيله|ين

 بتوانثل بآمال خودنايل كردند. بهؤن بايمثما كمراء - تشويم بدنيست بدائيمدينى كهبنابـفتهحضر اتبراى










 و فهاثي،أبد|نجارسانيده كه برادر خود واكوساله
 زمانى 1 IT , A IY₹

خيلى خرى) خطاب كرده است ، واين نعابير ايشان

 1. حون نيستخواجه حاوظط هعنور دار هـا
 حسيتعلى بنام بهائيانانماميدهشداند . ميرزا حسينعلى در زمان حيات خودبهوجبـلوحى بنام كتاب عهيى

 ولِكنايندو برادر نيّز ميراث پير رايردند , بیان يكديگ, انتادن عبات عبداللها طرفناران خود


 انتخاب كردورلاپت امروا درنسلشوقى باقى كذارد




## 

 1 ç 5
 بقيه حرفها توخالى از آب در آمد و از آقاى شوقى
. سلى باقى تماند
احمدسهر اب ازفرمان شوقى سرباززدووصيت
نامه را ساختّى تلقى نهود و طرفدارانى بيداكرد كه بنام مهر ابيان ناميدهشدند , بهائيانامريكاعموماً

پيّرو او هیباثند .
بس ازمر كثشوقى شخصح بنام ميسنريهى كـ شوقى اورا بالقب برزيدنت مفتتخر نهودهادعا نهودك ولى|امرالهُ ميباشبو طر فدارانى در فرانسهوپاكستان
 در اينمرام بوجودآورد ـ اخبر آآقاىجمشيد معانى در اندو نزى ادعاى جليدى نهوده خودرا حهرت

 خود ميآوردند . طرفداراوزيادك دد بين بهالُيان در
 77 *ind

:ـ**


$$
\begin{aligned}
& \text { برا اتكيختكي نتود } \\
& \text { - ^乏 - }
\end{aligned}
$$

|النونزى و ايرانبيدا كرد. , اعضاء متحل بهائيان



 ذيل را از بدو يِدايش ميرزا عليمحمد باب تا كنون

ثيتوان نابرد
باري - ازلى - بيـانى - مر آتى - بهائى انـى :اتّين - ناقضين - سهرابى - طرفدادانميسنريمىجمشيدى .
در خاتثهازاستادان كرامى كه كثا بهاى مودد استاد را دراختّار اينجانبكذاردند ومرادراين راه تشويق و ترغيبنهودهورهيرىفرمودندوازهيجك, كـكى دريع نداشتند سباسكز ارى مينهايم . باس زحماتآنان ايننوثتهرا بِششاهايشان اهداء مينمايم م
(§)
.

 :
 اني آ
 يؤّل 5 ك
 , قّ
 كن اين آي

نا





نا بحا
; ;
بـاء
 حـز آن

浣 حض


بوه





 حضّرت عبدالمباء يتّسير آيهبال ك



Tآلت بـال

 , ,


كم اعداد منتّى بهالف ميشود يك وصد و هزار بعد تكرار است) (حيق هتوت هفحه توجه كنيد : ميفرهايند هر روز اين الف سنـ هزار سالوهرسالهوّ روز است و طبق اين محاسب الف سنه هیس مليون سال ميشود. اكثون انصاف


 عبدالبها متترى و كذاباست؟ زيرا ايشان آيه رااز
 كد بيحضرتعقيده نداثتم ايشانرا كذابودرزوغنكو وسرخيل مزوران ميدانستم ولى نظل بآنكه, بايشان
 وتأويل آيه سابقالذكر مجاز بودها نتودراينصورت الشكالى ندارد مظهر بعدیهمبتوا اندآيات كتاباقدي , ات تأويل كتد . بـايد اينطور فكِ كرد كه اين آيب تنها يك نأويلداردويان حضرت عبدالبا رانبايستى - 19 -

دليل برانحصار تأويلدانست. زيرا حضرتعبداليها




خودمى بيتن ايراد بِيرند •
 بمليون ها سال ارتقاء دادجِكو نه نميتوان آن آنرا
 است تقليل داد و چثين اهرى يعنى تعيينوقت ظهو, ازروىا, ازثت عددى حروف درآثارحضرتاعلى نسبي


 منظاور ايشان ازعبارت بالا اين ئيست كهمابر حسب عادت وتمسكبيمفوومظاهرى الغتميفهميم) بلكه مقصود
 ازاين روحضرتبهاءاله درسال
.




 Oشזا برسد بايد بيـثك كفت ك نظر ايشان نسيت
 قويأ بايد كفتدوسال
 از ايشانخد|حافظى

توبه نأمه ميرزا على محمد باب
اصل این توبي ناهي در كابابخانه هجلس شوراى ملى بايڭانى اـت وسرادوارد برون در
 آنرا انقل نهودهوبالاخر. درصفحها



تث تو بها نا

 - عباد خود شاهل

 , , *
, " وجودم ذنب صرن الهت ولى حوت تليم ثوتن
 ,
 -




 ,
 -



فهرست مآخذ كتاب

1


 - 0
 كثاب بطالل الانوار مترجم عليهحصدباب $V$ 1- خـ خطا بات جلد اول و دور عباى التدى ("بيرالبهاء*

$$
\begin{gathered}
\text { - } 4 \\
-4 Y-
\end{gathered}
$$


 ا 11 God Passes By
 ولجثّ ملى تشر آثار اموى بصروت الستسِيل هتتشر

 God Passee By

㥩 اع اشراتخاورى - 10
 " - متالهتخصىك يهنوان يكترسياحتيطرت ! شوتوم داشته|ند.


$$
1
$$

$$
-\Delta \Delta-
$$

19 - بيانعربى

كليه كتب فوت از هعتبر ترين كتا بهاى فرت
بائى مى باشد .
KI - X -


- اكبر هاشبيرفسنجانى

سז ـ تهناايرانى جمعى ازخاورشناسان
پا ايان

نامهاى از سن بالو

تايخِ بائيت بوسـله فزدى كـه سالبا بدان


نويسنده : العائلهـ شثا
ارزش ه ب ریا"

ارزش *

