هو

جناب میرزا آقا من اهل شین علیه بهآء اللّه الأبهی ملاحظه نمایند

هوالأبهی

ای مخمور صهبای عرفان و منوّر بانوار هدایت حضرت رحمن اگرچه تابحال فتح مکاتبه و مخابره بحسب ظاهر با آن ریحان گلستان محبّت اللّه نشد لکن بوی خوش مشک ایمان و عبیر عرفان از قلب آن سرخیل عاشقان مشام مشتاقانرا خوشبوی و معطّر مینمود حال چون نفحات محبّت اللّه چنان زمام اقتدار و اختیار را از دست برد که بی‌اراده قلم برداشته و بذکر آن حبیب مشغول شدم از فضل و موهبت سلطان احدیّت طالب و سائلیم که آن خادم امر را موفّق بر خدمات کلّیّه نماید تا در ظلّ سدرهٴ منتهی آرمیده از مشرق عرفان بنوری باهر و ضیائی زاهر طالع و لائح گردد و البهآء و الرّوح علیک یا ایّها المشتعل بنار محبّت اللّه ع ع

این سند از [کتابخانهٔ مراجع بهائی](http://www.bahai.org/fa/library) دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت [www.bahai.org/fa/legal](http://www.bahai.org/fa/legal) استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۲۵ اوت ۲۰۲٣، ساعت ۰۰:۱۱ قبل از ظهر