**( 51 )**

**هو الابهی**

ای متحمل بلایا و مشقات و رزایا در سبیل جمال ابهی روحی لاحبائه الذین ذاقوا حلاوة البلاء و سرعوا الی مشهد الفدا فدا شكر كن جمال قیوم را كه بدرقه عنایتش و فضل احدیتش رسید و شامل شد كه در سبیل محبتش جام بلا نوشیدی و زهر جفا چشیدی در اتش ظلم و عدوان چون گل و ریحان شكفتی و از شدة جور ستمكاران نیاشفتی سم نقیع در سبیل عشق یار بدیع شهد فائقست و تلخی زهر هلاهل شیرینتر از سلسبیل سائل نقمت اعدا در راه حق نعمت دوستانست و زحمت ظالمان رحمت بی پایان چه كه ایام در گذر است و حیات بی تحمل بلایا و رزایا فی سبیل الله بی فائده و ثمر در عاقبت ایام چون تامل نماید و ملاحظه كند كه اوقات در میان شدائد و مصائب فی حب الله منتهی شد بهتر است و یا انكه مشاهده كند كه در بالین راحت گذرانده چون هر دو گذشته است اول گوارا تر بلكه ثمر شجر حیات روح پرور باشد و ثانی لم یكن شیئا مذكورا بلكه باعث اسف و حسرت گردد پس حمد كن خدا را كه باین موهبت كه اعظم امال مقربین است فائز شدی گر در عطا بخشد اینك صدفش دلها ور تیر بلا اید اینك هدفش جانها اخوی اقا حسین را از قبل گمگشته بادیه محبت الله تبلیغ ابدع ابهی برسانید و الروح و البهاء علیك و علی احباء الله (ع ع)