**( 56 )**

**هو الابهی**

ای ناطق بثنای حق و متمسك بعهد و پیمان الهی چندیست كه از گلزار اسرارت نسیمی مشكبار نوزیده و از گلشن احوالت شمیمی عنبر نثار نرسیده چرا ساكت و صامتی و واله و هامد وقت نطق و بیانست و هنگام غریدن چون شیر ژیان اگر اهنگ اوج اعلی داری پری بگشا و اگر توجه بمنظر ابهی داری پروازی بكن و اگر سلسبیل معین حیوان طلبی در ظلمات بلایا بشتاب و اگر شهادت كربلا جوئی در بحر كرب و بلا خوض كن از چیزی فتور میار و قصور مساز انچه در سبیل الهی از احوال و حوادث و طوارد و مصائب و موارد حاصل كل تاكید در تایید است و بشارات رب مجید مقصود این است كه منتظر چه روزی و مراقب چه ایام وقت میگذرد عنایت جمال قدم در حق انجناب در منتها درجه بود و الطاف ملكوت ابهی امیدواریم كه مستمر باشد و البهاء علیك (ع ع)