هو العزیز

فسبحان الّذی قدّر لعبده من البلایا ما لا قدّر لاحد من العالمین بحیث قضی علینا ما لا قضی حکمه فی جبروت العالین و قضت عشرین من السّنین و ما وجدنا موطن الامن فی حین و فی کلّ یوم جدّدت علینا البلایا و کفی بنفسک علی ما اقول شهید و کلّما رفعت رأسی عن الفراش فی الاصباح شهدت بلآء بدیع کانّه کان منتظراً فی اللّیل حتّی اقوم عن الفراش و هذا ما قدّر فی الواح قدس حفیظ و اشکرک یا الهی بکلّ ذلک بکلّ لسان صدق منیع فلک الحمد یا الهی علی ما جعلتنا مواقع قضآئک و انّک انت المحبوب فی کلّ ما ترید

و الرّوح علیک و علی من ذکر هذا الفرید فی غربة بعید ۱۵۲[[1]](#footnote-1)۱

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: ۲۲ مه ۲۰۲٣، ساعت ۳:٠٠ بعد از ظهر

1. ۱ ارقام ٢ و ۵ و ١ بر طبق حساب ابجد بترتیب معادل عددی حروف ”ب“ و ”ه“ و ”الف“ است که مجموع آنها کلمه ”بها“ را تشکيل ميدهد. [↑](#footnote-ref-1)