\_ ١٨٠امیدوارم در این عالم ناسوتی نورانیت لاهوتی یابی و نفوس را از ظلمات طبیعت که عالم حیوانیست نجات دهی و بمقامات عالیه انسانی رسانی امروز جمیع اهل عالم مگر نفوس معدودی غرق عالم طبیعتند اینست که ملاحظه مینمائی حسد است و حرص و منازعه بقا و کذب و بهتان و ظلم و عدوان و جنگ و قتال و خونریزی و تالان و تاراج که منبعث از عالم طبیعت است ولی نفوس معدودی از این ظلمات نجات یافتند و از عالم طبیعت بعالم انسانیت صعود نمودند متابعت تعالیم الهی کردند و بوحدت عالم انسانی خدمت مینمایند روشنند و رحمانی و بمثابه گلشنند و نورانی تا توانی بکوش که الهی گردی ربانی شوی نورانی گردی رحمانی شوی از هر قیدی آزاد شوی و دل بملکوت رب بی‌نیاز بندی اینست فیض بهائی اینست نور آسمانی \*