باسم اللّه الغنیّ المتعال

فیا الهی فی کلّ اللّیالی احترق بنار فراقک و فی کلّ الأیّام ابتهج ببدایع افضالک و فی اللّیل ابکی عن یأسی عن مواقع نصرک و عنایتک و فی النّهار اضحک من رجائی ببدایع جودک و احسانک فسبحانک یا الهی مضی کلّ الأیّام و ما قضی البلایا عن اصفیائک و کلّ امر انتهی و ما تنتهی الرّزایا لأمنائک کأنّ الضّرّآء صارت قدیماً بقدم ذاتک و البأسآء مقیماً بقیام نفسک و باقیاً ببقآء وجهک بحیث یتغیّر کلّ شیء فی مملکتک الّا البلیّة عن احبّتک و کلّ الأشیآء حادثة فی ملکک الّا الذّلّة عن صفوتک فوعزّتک یا محبوبی قد بلغ الذّلّة الی النّهایة و ورد من الجهّال ما لا یذکر بالمقال یا من الیک ینتهی الفضل و الافضال و انّک انت ذو الجمال و الاجلال اما تنظر یا الهی الی احبّتک بلحظات عطوفتک و اما تلتفت یا رجائی الی بریّتک بنظرات مکرمتک هل غیرک من احد حتّی یهربوا منک الیه و هل دونک من سلطان حتّی یردوا علیه لا فوعزّتک و انّی من قبل محبّیک اشهد لهم حینئذ لدیک بأنّهم ما ارادوا غیرک و ما عبدوا سواک و ما عرفوا دونک و انقطعوا عن کلّ الجهات الی وجه فردانیّتک و خرجوا عن کلّ الدّیار حتّی دخلوا دیار صمدانیّتک الی متی یا الهی لا ترسل علی قلوبهم اریاح رحمتک و لا تهبّ علی نفوسهم نسمات جودک و لطفک اما وعدت یا سیّدی بأن تجمع المنقطعین فی جوار رحمتک الکبری و اما وعدتهم مکمن الأمن فی ظلّ اسمک الأعلی اذاً فاقض بما وعدت ثمّ اظهر کلّ ما عهدت اذ انّک انت ارحم الرّاحمین و قاضی حوائج الطّالبین و انت تعلم یا الهی و ربّی بأنّی لا اشکو لنفسی و لا اجزع لذاتی و لا احزن لجسمی لأنّی فی یوم الّذی عرّفتنی نفسک و اشربتنی خمر جمالک قد انفقت روحی لروحک و ذاتی لذاتک و جسمی لجسمک و انت تعلم ما ورد علیّ فی سبیلک و ما مسّنی من مجاری قضائک فوعزّتک لن اقدر ان اذکره بین یدیک و لا یقدر احد ان یسمعه من احبّتک و فی کلّ الأحوال کنت شاکراً بنعمتک و راضیاً بقضائک بل کنت منتظراً لسیوف اعدائک فی سبیلک و سهام قضائک فی محبّتک و ما حفظت نفسی اقلّ من ساعة و کنت کالنّار المشتعلة بین عبادک الفسقآء و کالسّراج المنیرة بین یدی الأعدآء و کالشّمس البازغة فوق رؤوس الأشقیآء و هم فی کلّ یوم یشاورون فی خروجی و فی کلّ لیل یجتمعون علی قتلی و انا اقول یا الهی زد فی کفرهم و غفلتهم ثمّ فی شرکهم و شقوتهم لیقرب بذلک لقائی بک حتّی ارجع الیک و ارد علیک لأنّ هذا املی منک و رجائی بک ولکن یا الهی لمّا اشاهد اضطراب احبّتک و قلق بریّتک احزن فی نفسی علی قدر الّذی لن یحصی ذکره و لن یتمّ بالقلم امره و انّک لو کشفت لهم حجبات الأمر کما کشفت لعبدک هذا ما اضطربوا فی موارد بلائک و ما تبلبلوا فی مجاری قضائک ولکن حجبت عنهم بعلمک المحیطة و کشفت لعبدک الفانیة لذا اقسمک یا محبوبی بمظهرک الأعلی و مرایاک الحاکیة عنه و مرآتک الأزلیّة الأسنی و السن النّاطقة به بأن تجعلنا من الواردین فی شاطئ انقطاعک و النّازلین الی مدینة افضالک و الشّاربین عن کأس جمالک و المستریحین علی بساط اجلالک اذ بیدک ملکوت کلّ شیء و انّک انت العزیز الفرد المتعالی القیّوم

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: ۲۱ ژانویه ۲۰۲٣، ساعت ٢:٠٠ بعد از ظهر