**مطلب یکصد و پنجم \_ مظلومیت اهل حق**

قوله تعالی : جمیع اشیاء بر مظلومیت اهل حق نوحه نمودند و جمیع را حزن احاطه کرده ظلمهائی که در این کره من غیر سبب وارد شده بمثابه اشجاری است که غافلین بایادی خود غرس نموده‌اند و زود است که اثمار آن را مشاهده نمایند یومی از ایام در عراق شخصی ارتکاب عمل ناشایسته نمود و بساحت اقدس فائز بعد از رجوع او فرمودند یا خادم چون فضل ایام الهی مهیمن و محیط است باو اظهار عنایت فرمودیم و الا مستحق سنگسار است و همچنین در مقام شخص دیگر که عنایت فرموده‌اند فرمودند نه نه خادم مطمئن باش که او از اکثر عنایات الهی در عوالم نامتناهی محروم است و لکن چون اشراقات انوار آفتاب ظهور عالم را احاطه نموده نظر باقبال و حبش علی قدر مقدور محل عنایت واقع از حق بخواه تا کل بمقام رضا فائز شوند و بعنایت کبری مفتخر گردند و همچنین از حق بخواه مؤید شوند بر رجوع و انا التواب الرحیم .