هواللّه

حضرت ادوارد برون محترم

هواللّه

ای یار دیرین مهربان خوشا ایّامی که بزم انس آراستیم و در نهایت محبّت و الفت گفتگو نمودیم هنوز آن حلاوت ملاقات در مذاقست و امیدوارم که در وقت مرهون باز آن ساغر سرشار بدور آرید و صهبای الفت نشئهٴ روحانی بخشد و لیس ذلک علی اللّه بعزیز امّا در این ایّام بیگانگان در جستجویند و در هر گوشه و کنار در گفتگو اگر شخص شهیری مانند آن عزیز وارد بر آوارگان گردد توهّماتی نمایند و بافسانها پردازند و مفتریاتی بخاطر آرند و حال آنکه شما میدانید که این آوارگان را مقصدی جز الفت دوستان نه و فکر و خیالی بغیر از مقصد روحانیان نیست اگر الفتی شود محض محبّت است و اگر گفتگوئی گردد مراد مؤانست است بسیاسیّات قطعاً علاقه‌ئی نداریم و جز ترتیل آیات بیّنات ذکری ننمائیم لهذا ملاقات را بوقت دیگر مرهون کنند و با وجود این شدّت اشتیاق مجبور بر آن نماید که بگوئیم اختیار با شماست و هر چه باداباد الحمد للّه این چشمه صاف است و عمق این بحر ماء شفّاف اگر چنانچه توهّمی کنند عاقبت حقیقت جلوه نماید و معلوم و واضح شود چنانکه ایرانیان عزیز در بدایت توهّمی مینمودند بعد تحقّق یافت که اوهام محض است و این آوارگان را مقصدی جز روحانیّت کبری نیست و در فکر آنیم که بلکه بفیض ابدی الهی قلوب انسانی مرآت تجلّیات ربّانی شود و مرکز سنوحات رحمانی امیدواریم که دیگران نیز بحقیقت پی‌برند نفوسی که اهل صلح و صلاحند و بجهت عموم آرزوی فلاح و نجاح دارند سزاوار پرخاش و حدّت سلاح نیستند مقصد چنین است و منظور نور مبین با کسی نزاع نداریم و با نفسی جدال نخواهیم بساط الفت گستریم و طریق محبّت و سلام عام جوئیم و از برای کل حیات جاودان آرزو نمائیم الحمد للّه تعالیم حضرت بهاء در ایران این موهبت عظمی را تأسیس نمود و در میان احزاب فرُس این حزب الهی بشئون روحانی تخصیص یافت و کل بر این نیّت صادقه آگاهی یافتند و گواهی دهند و امیدواریم بلکه بیگانگی از عالم انسانی بکلّی برخیزد و یگانگی و پاکی و آزادگی ظاهر و آشکار گردد چندی پیش نامه‌ئی بآن یار مهربان نگاشتم و حسب حالی داشتم گویا نرسیده که جواب نیامد مختصر اینست و حقیقت حال چنین که چون آن دوست عزیز دید و شنید و از جام لبریز خطاب حضرت بهآءاللّه جرعهٴ ذوق عنایت چشید و سرمست و مورد این منقبت عظمی شد و در میان مؤلّفین اروپ باین موهبت تخصیص یافت این قضیّه در نزد حزب الهی بسیار عظیم تلقّی شد چه که مورد حصر و تخصیص است لهذا هر یک آرزو نمائیم که بآن یار دیرین همواره گفتگو کنیم و راه محبّت پوئیم و راز دل بگوئیم و روی دلجوی تو جوئیم و علیک التّحیّة و الثّنآء 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: ۷ ژانویه ۲۰۲۴، ساعت ۳:۰۰ بعد از ظهر