۱۲۱ - ای دو بنده آستان الهی الطاف نامتناهی شامل گشت تا حامل امانت عظمای الهی گردید و آن محبت دلبر آفاق است فیضی در عالم وجود اعظم از حب نیست اینست آیت کبری اینست امانت عظمی ولی چون شرائط و شواهد آن بسیار عظیم است لهذا جمیع کائنات تحمل آن نداشت و استعداد و قابلیت ظهور آنرا نیافت لهذا از حمل آن عاجز و قاصر بود این موهبت تخصیص بعالم انسان یافت اگر چنانکه باید و شاید شرایط و شواهد در نفسی تحقق یابد فتبارک الله احسن الخالقین ظاهر و آشکار گردد