**( 95 )**

**هو الله**

ای ضیف الذاکرین دوره سیف گذشت و صیام صیف از میان رفت حالا وقت الاکرام علی الضیف نیست باید جمیع من علی الأرض را مهمانی نمود و بر مائده الهیه دعوت کرد بقول شیخ سعدی اسعده الله و خوان نعمت بیدریغش همه جا کشیده الحمد لله جمال ابهی روحی لاحبائه الفدا سفره مائده آسمانی را بر روی زمین گسترده و از جمیع نعم و آلاء الهی در این خوان حاضر فرموده و صلای عمومی زده

و حی علی المائدة العظمی و حی علی النعمة الکبری و حی علی فواکه جنة الأبهی و حی علی الآء رحمة ربک المحیة الأرواح فسابقوا ایها الجیاع علی هذه النعمة و الآلآء و بادروا ایها العطاش الی هذا العین العذب الفرات النابعة فی الجنة العلیا

فرموده پس معلوم شد که دوره الاکرام علی الضیف است از آوارگی آن یار حقیقی آزردگی حاصل شد ولی شما را انشآء الله آزادگی است زیرا زحمت جسد در سبیل حق رحمت روح است و آوارگی موطن اصلی رحمانی لهذا باید فرح و شادمانی بنمائی که الحمد لله سزاوار این بلا بودی بلا نیست ولاست جفا نیست وفاست استیذان حضور نموده بودی حال چندی در آنصفحات بخدمت مشغول شو و ضیف الذاکرین گرد و انیس الجالسین شو و قرین المنجذبین گرد تا در مستقبل بمقتضای حکمت انشآء الله اذن و اجازه داده ‌می‌شود جناب میرزا عبدالحسین را تحیت ابدع ابهی ابلاغ نمائید و همچنین امة ‌الله الموقنه لیلی را و امآء الرحمن صبایا را و علیک التحیة و الثنآء (ع ع)