**مطلب شصت و هشتم \_ مناجات**

قوله تعالی : " فسبحانک اللهم یا الهی انادیک حین تتابع البلایا من سحاب قضائک و ترادف الرزایا من غمائم امضائک الی متی تشربنا کؤس الباساء فی مملکتک و الی متی ترزقنا کؤب الضرآء بین عبادک اقطعت امطار فیض فضلک بعد الذی اشاهد بانها جاریة فی بلادک اسددت ابواب رحمتک و افضالک بعد الذی اری بانها مفتوحة علی وجه خلقک فو عزتک یا محبوبی قد صار شرب محبیک عن دم قلوبهم و طعام مخلصیک عن قطعات اکبادهم و قضی علیهم الایام و ما هب علیهم نفحات عنایتک اتمنعهم یا الهی عن شاطی بحر عزک بعد الذی اقروا بوحدانیتک اتطردهم یا سیدی عن جوار قدسک بعد الذی اعترفوا بفردانیتک فسبحانک سبحانک یا محبوبی قد وصلت البلیة الی مقام ما امهلونا حتی یخرج النفس عن انفسنا بحیث احاطتنا عن کل الجهات و اخذتنا باخذ الشداد فو عزتک یا الهی صرت متحیرا فی ذکر بلایاک الواردة و رزایاک النازلة لم ادر من ای بلائی اشکو الیک اشکو یا الهی عن سجنی فی اشهر معلومات او عما ورد علی فیه من السلاسل التی کسرت عنقی عن ثقلها او حدید الذی کان علی رجلی عما اکتسبت ایدی الاشقیاء او عما جعلونا و اهلنا اساری بین یدی الاعداء او عما اخذوا اموالنا و خربوا بیوتنا او اذکر یا الهی حین الذی اخذونی و اذهبونی من قریة الی مدینة و کان راسی عریانا و رجلی متحافیا و عنقی مغلولا و یدای مشدودا ثم اجتمعوا علی العباد و منهم عرفونی و منهم الذین ما عرفونی و الذین هم عرفونی فمنهم کانوا قائمون متحیرون فی امری فمنهم کانوا ان یشمتوننی و الذین ما عرفوننی رموا کلهم نحوی ما تیسر لهم من الحجر و الخشب کانهم ما شربوا خمر الانصاف و ما شموا روائح الائتلاف فو جمالک القدیمه و انوار وجهک البدیعه ورد علی ما استحیی عن ذکرها بین یدیک و القلم لن یحرک علیه و المداد لن یجری به و اللوح لن یحمل و النفوس لن یطیق اذن اختم بذلک یا الٓهی و اذکر حین الذی اخرجونا مع نسائنا و اطفالنا عن اوطاننا و ما انت احصیت عما ورد بنا و نزل علینا من هذه الرزیة التی انزلته و المصیبة البدیعة التی حزنت بها القلوب و اضطربت عنها النفوس و کسرت عنها الاظهار و ضاقت عنها الاصدار اذن لما جری کل ذلک من قضائک المبرم و امرک المحکم اسئلک بجمالک المنیر و بجلالک الظاهر بان تجعلنا صابرا فی موارد بلائک و ساکنا فی مواقع قضائک اذ انک انت القادر المقتدر العزیز القدیر "