\_ ١٩٧ ای بنده الهی از بلایا و محنی که بر تو وارد شده مکدر مباش جمیع مصائب و بلایا از برای انسان خلق شده است تا انسان از اینجهان فانی نفرت کند چه که نهایت تعلق بدنیا دارد چون بزحمت و مشقت بسیار گرفتار شود طبیعت نفرت کند و توجه بخدا نماید و جهان باقی طلبد که از جمیع مصائب وبلایا مبراست انسان عاقل چنین است جامیکه نهایتش درد است او ننوشد همیشه جام صافی طلبد شهدی که ممزوج بسم است تناول ننماید لهذا تو شکر کن خدا را که چنین در امتحان افتادی صبور باش و شکور باش و توجه بملکوت الهی نما و بکوش تا اخلاق رحمانی یابی نورانی شوی ملکوتی گردی ربانی شوی و در راحت و لذائذ دنیا بی‌قید گردی و راسخ و ثابت بر پیمان باشی و ترویج دین الهی نمائی اینست سبب علویت انسان اینست سبب عزت انسان اینست سبب نجات انسان \*