**( 152 )**

**هو الله**

ای فائزه ای راضیه از قرار معلوم محقق و مثبوت گردید كه در نزول بلا و شدت اذیت و جفا و ضرب چماق اعداء و تازیانه اهل بغضاء صبوری و حمول و غیوری و شكور پس حال در سبیل الهی از هر جهت امتحان دیدی و ثابت و راسخ ماندی و این مشقت و محنت سبب قربیت درگاه الهی گردید لهذا بخط خود بتو نامۀ نگارم شكر كن خدا را كه چنین ضربی شدید یافتی و بچنین بلائی جدید افتادی و در كمال استقامت چوب و چماق و گرز و دگنگ را مقاومت نمودی این چوب نبود توپ نبود اشوب نبود رحمت بود عنایت بود موهبت بود زیرا در سبیل حضرت احدیت بود راه حق را از این جام سرشار بسیار باید سرمست شد قدح بدست گشت می پرست شد از باده انگوری هر گور خری نشئه یابد ولی اگر نفسی از این صهبای وفا خوشی و شادمانی یابد كاری كرده است جناب اقا سید صادق را تحیت این مشتاق ابلاغ دار اگر وقتی از این جام نصیب یابد از حالا نوش جان باد و البهاء علیك (ع ع)