هو اللّه

ای ربّ و مولای انّ هذا عبد اصطفیته بین عبادک و اخترته من بین ارقّآئک و جعلته آیة توحیدک و سمة تقدیسک و شرحت صدره بنور عرفانک و انعشت فؤاده بروح احسانک و انطقت لسانه بذکرک و اظهرت اسراره شغفاً بحبّک و اشرقت کینونته باشعّة اسرارک و بیّضت وجهه فی ملکوتک بثبوته علی میثاقک و موّجت ابحر عرفانه باریاح محبّتک و جعلته مستبشر القلب بآیات رحمانیّتک طَلِق اللّسان ببیان حجّتک و برهانک نَضِر الوجه بنضرة ربّانیّتک منشرح الصّدر بعنایة فردانیّتک ای ربّ اجعله کوکباً لامعاً فی افق ذکرک و نوراً ساطعاً فی فلک ثنآئک و نفحة عابقة من حدیقة رضوانک و نسمة هابّة من مهبّ عنایتک و ثمرة یانعة من شجرة احدیّتک و ورداً مؤنّقاً مفتّحاً فی ریاض موهبتک ای ربّ اشتهر باسمک بین بریّتک و تهتّک بحبّک و خلع العذار فی عشقک و الشّوق الی مشاهدة جمالک ای ربّ عامله بما یستحقّ بانتسابه الیک و وفّقه علی رضاک بتوکّله علیک و افتح علیه ابواب الفلاح و النّجاح بخضوعه بین یدیک و اجعله رکناً مبارکاً بین احبّتک و منادیاً بعهدک و میثاقک بین صفوتک و علماً مرتفعاً علی اعلی القلل فی ارضک و صبحاً صادقاً فی سمآئک حتّی ینصر امرک و یُعْلی ذکرک و یشفی صدور الموحّدین و ینوّر بصیرة الطّالبین و یفتح آذان الصُّمّ و یُنْطق الالسن البُکْم و یرفع الغشآء عن الاعین العُمْی و یهدی الظِّمآء العطاش الی فرات رحمتک و یدلّ الجیاع الی خِوان مائدتک و یلبس العراة ثیاب عفّتک و اردیة حفظک و حراستک و یسکن الخائفین فی کهف صونک و کلائتک و یبیّن المنهج القویم و الصّراط المستقیم و یهتدی الی کنزک القدیم و غناک العظیم و انت یا الهی لتعلم شدّة حبّی و عظیم شغفی به و کثرة تعلّقی و فرط تذکّری به قِرّ عینی بمشاهدة توفیقاتک و رؤیة تأییداتک له فی جمیع الشّئون یا ربّی الحنون و اجعله آیة تخضع له الاعناق و رایة تخفق فوق السّبع الطّباق و نوراً تشخص فیه الاحداق و سراجاً تتنوّر به الآفاق و انّی بعزّة قیّومیّتک لم اجد سلوة فی فرقتی و برداً للوعتی و شفآء لعلّتی و روآء لغلّتی الّا ان اری نفوساً مقدّسة قائمة بقوّة ربّانیّتک علی اعلآء کلمتک و مظاهِرَ رحمانیّة ساعیة لنشر نفحتک و مطالع نورانیّة تتلئلأ من وجوههم انوار موهبتک و موارد عذبة المیاه و مناهل من بارد و شراب عند ذلک تقرّ عینی و تهتزّ روحی و یزید فتوحی و یتهلّل وجهی و یتهلهل لسانی من صمیم جنانی و اشکرک علی تلک النّعمة السّابغة و الحجّة الدّامغة و القوّة الباهرة و القدرة الزّاهرة و اقول لک الحمد یا الهی علی ما اکملت نعمتک و یسّرت موهبتک و احاطت رحمتک و ماجت بحور عنایتک و هاجت اریاح مرحمتک و انّک انت الکریم الرّحیم العطوف ع ع

این سند از [کتابخانهٔ مراجع بهائی](http://www.bahai.org/fa/library) دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت [www.bahai.org/fa/legal](http://www.bahai.org/fa/legal) استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۲۹ فوریه ۲۰۲۴، ساعت ۴:۰۰ بعد از ظهر