**مطلب یکصد و چهل و دوم \_ لسان عمومی**

قوله تعالی : " بعضی از احزاب عالم همت بر آن گماشته‌اند که بلسانهای مخصوصه خود تکلم نمایند و این فقره را سبب علو و سمو خود دانسته‌اند چنانچه اهل ایران که بطراز قابلیت و استعداد مزینند اراده نموده‌اند بلسان قدیم تکلم نمایند و آنچه از خارج داخل شده خارج نمایند و لکن نزد مظلوم محبوب آنکه جمیع عالم را یک وطن مشاهده نمایند و در ترویج یک لسان یا دو چنانچه از قبل گفته شد همت گمارند تا جمیع آفاق بنور اتفاق فائز شود ... " انتهی