هو الله

ان یا محمّد قد مضی ایّام و ما سمعنا عن طیر قلبک نغمات الحبّ و ما وجدنا منک روایح الشّوق و الودّ کانّک نسیتنا و نسیت مقامات الوصل فیما هبّت علیک من نسمات الفضل و انّک ان انسیتنا انّا ما انساک و انّک ان غفلت عن ذکرنا انّا ما نغفل عنک اذاً فارجع الی ما کنت من قبل لانّ ما ینفعک الدّنیا و ﻻ زخرفها و ﻻ زینتها و انّ ما ینفعک هو اﻻنقطاع عمّا سواه و اقبالک الی الله فاسمع منّی و ﻻ تحرم روحک عن معانی اﻻلهیّة و ﻻ سمعک عن استماع نغمات الاحدیّة و ﻻ عینیک عن النّظر الی جمال الهویّة و ﻻ رجلاک عن اﻻستقامة علی امر الله المنزلة و ﻻ ایداک عن اﻻرتفاع الی سمآء العنایة اذاً فکّر فی امرک ثمّ اختر لنفسک ما ترید ولیکن ان تسمع منّی فاختر ما یقرّبک بلقآء محبوبک و یصلک الی موﻻک و مقصودک و السّلام علی من اتّبع الهدی

این سند از [کتابخانهٔ مراجع بهائی](http://www.bahai.org/fa/library) دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت [www.bahai.org/fa/legal](http://www.bahai.org/fa/legal) استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ١۴ اوت ۲۰۲٣، ساعت ۰۰:۱۱ قبل از ظهر