\_ ٢٢٤ ای بنده الهی نامه‌ات رسید مضامین بدیع و بلیغ بود و مقاصد بلند و رفیع عالم انسانی محتاج باصلاح عظیم زیرا عالم انسانی جنگل طبیعی است اشجار بی‌ثمر در نشو و نماست و گیاههای بی‌فائده در نهایت قوت و نما اگر شجری ثمری دارد در میان آن اشجار غائبست و اگر گلی فائده ئی دارد میان گیاهها غائب و پنهان عالم انسانی محتاج بباغبانهای ماهر است تا این جنگلها را باغهای خوش منظم کنند و این درختهای بی‌ثمر را بارور گردانند و بجای این گیاههای بی‌فائده گل و ریاحین برویانند لهذا نفوسی که غیرت مجسمند و همت مشخص شب و روز آرام نگیرند بکوشند تا ارتباطی تام بملکوت الهی حاصل نمایند و بآن ارتباط مظاهر فیوضات نامتناهی شوند و این جنگلهارا باغبان حقیقی گردند تا عالم انسانی منقلب شود و فیوضات رحمانی رخ بگشاید \*