بسمی الشّاهد العلیم

یا میر یذکرک المظلوم فی حین احاطته الأحزان بما اکتسبت ایدی الّذین انکروا حجّة اللّه و برهانه و کفروا بنعمائه الا انّهم فی غفلة و ضلال انّک لا تحزن من شیء ان افرح بهذا الذّکر الأعظم الّذی اذا جری من قلمی ذکرک الملأ الأعلی و اهل ملکوت الأسمآء کذلک یبشّرک مولی الوری لتکون من الشّاکرین

 یا احبّائی فی الجاسب قد ورد علیکم فی سبیل اللّه ما ورد علینا سوف یفنی ما عند القوم و یبقی ما عند اللّه مالک یوم المآب انّا کنّا معکم و سمعنا صریخکم و ضجیجکم انّه لا یعزب عن علمه من شیء یسمع و یری و هو العزیز البصّار طوبی لمن وفی بمیثاقی و سمع ندائی و اقبل الی ملکوتی و فاز بالصّبر فیما ورد علیه فی سبیل اللّه فالق الأصباح انّا نبشّرکم بعنایة اللّه و فضله و نکبّر علی وجوهکم من هذا المقام البهآء الظّاهر من افق سمآء سجنی علیکم و علی الّذین فازوا بالاستقامة الکبری قاموا و قالوا اللّه ربّنا و ربّ من فی الأرضین و السّماوات انتهی الحمد للّه فیض فیّاض بمقامیست که فی‌الحقیقه از ذکر و بیان خارج است احدی بر احصاء بحور رحمت و شموس الطافش قادر نه انّه یعلم ما یفعل و یعرف ما یقول و هو الحقّ علّام الغیوب

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: ۲۸ فوریه ۲۰۲٣، ساعت ١:٠٠ بعد از ظهر