هواللّه

بواسطهٴ جناب قابل رحمت الهی علیه بهآء اللّه الأبهی

وزیرآباد

جناب مشهدی حسین جناب آقا فتح‌اللّه احبّای الهی علیهم بهآء اللّه الأبهی

احبّای کوشکیک

جناب استاد محمّد صادق سلمانی جناب کربلائی محمّد سلمانی احبّای الهی علیهم بهآء اللّه جناب آقا ضیآءاللّه علیه و علیهم بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای مشتعلان بنار میثاق در این اقلیم سقیم ترابی گشایش و آسایش تصوّر نتوان نمود زیرا تنگ است و تاریک و پراندوه است و با صدهزار زحمات و هجوم جمیع قبائل از عرب و ترک و تاجیک جهان گشایش ملکوت ملیک آفرینش است و عرصهٴ وسیع عالم روح و ملک با بخشش و دهش و بینش تا توجّه بجهان خاک داری از انوار افلاک محجوبی و تا دلبستهٴ جهان زیری از جهان بالا غافل و ذاهلی پس توجّه را بکلّی بجهانی دیگر کنید و تعلّق بعالم دیگر یابید تا جمیع ایّام فرح اندر فرح گذرد و تمام اوقات شادمانی جاودانی رخ دهد اینست وصیّت عبدالبهآء 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: ۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۰ قبل از ظهر