( 27 )

هو الابهی

ای امة البهآء هر چند مدتیست که خبر و اثر انجذاب باین دیار از آنورقه پر التهاب نرسیده ولی عبدالبهآء در نهایت اشتعال بنار محبت الله بذکر شما مشغول زیرا مواهبی از ملکوت یزدان در حق آن خاندان و دودمان مقدر گشته که تصور نتوان چه که پرده امتحان را بشعله‌ئی سوختند و در انجمن پیمان رخی افروختند آیات میثاق را در مجمع نساء آفاق با نغمه و ترانه و چنگ و چغانه بنواختند دمبدم ذکرتان در این انجمن رحمانی ورد زبان امآء رحمن لهذا باید جوش و خروشتان هر دم بگوش ملأ اعلی برسد و جذب و وله‌تان بآستان ملکوت ابهی واصل گردد و بسرور و حبوری محشور گردید که فرح و نشاطش سرایت بقلوب امآء آفاق نماید ورقه منجذبه والده را تکبیر ابدع ابهی ابلاغ نمائید و بفضل عظیم بشارت دهید و همچنین ورقه موقنۀ امة الله همشیره را بالطاف الهیه مستبشر گردان و کذلک اخوان پر وفا را از قبل اینعبد کأس عطاء بنوشان و نهال نو رسیده باغ هدایت یعنی نجل امجد را محامد و قصائد بدیع بیاموز بلکه روزی در محفل مشتاقان بخواند جناب نصر الهی را بگو کو آن ساز و نوازت و کو آن نغمه و آوازت تو از آنجا بخوان تا ما در این جا بشنویم زیرا اگر اصوات نرسد اهتزاز اوتار معانی بسمع یاران الهی درنیاید و البهآء علیکم و علیکن مستمرا من الملکوت الأبهی یا عباد الله و امآء الرحمن (ع ع)