\_ ١٦٥الهی الهی ان عبدک الخاضع لعزة ربوبیتک الخاشع بباب احدیتک قد آمن بک و بآیاتک و صدق بکلماتک و اشتعل بنار محبتک و خاض فی غمار بحار معرفتک و انجذب بنفحاتک و توکل علیک و توجه الیک و تضرع بین یدیک و اطمئن بعفوک و مغفرتک قد ترک هذه النشأة الفانیة و طار الی ملکوت البقآء متمنیا فیض اللقآء رب اکرم مثواه و اجره فی جوار رحمتک الکبری و ادخله فی فردوسک الأعلی و اخلده فی حدیقتک الغلبا حتی یخوض فی بحار الأنوار فی عالم الأسرار انک انت الکریم العزیز العفو الوهاب

ایتها النفس المطمئنة لا تبتئسی من وفات قرینک المحترم انه ادرک لقآء ربه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر و لا تظن انک ضیعته سینکشف لک الغطآء و تجدین وجهه منورا فی الملأ الأعلی کما قال الله تعالی و لنحییه حیوة طیبة فلا عبرة فی النشأة الأولی بل ان الأهمیة الکبری فی النشأة الأخری \*