یتشرّف بلحاظ حضرت سیّد الاجلّ جناب محمّد مصطفی علیه من کلّ بهآء ابهاه

[[1]](#footnote-1)١۵٢

هو اللّه تعالی شأنه العظمة و الکبریآء

الحمد للّه الّذی اظهر و ابرز و انزل و اوضح ظهوره و سلطانه و آیاته و صراطه و الصّلوة و السّلام علی مطلع اسمآئه و مشرق صفاته و منبع علمه و مصدر امره و مظهر اوامره و احکامه الّذی به ثبت حکم التّوحید فی العالم و سرّ التّفرید بین الامم به فتح اللّه باب الرّجآء لمن فی الارض و السّمآء و به ظهر النّور و برز سرّ الطّور لو لاه ما ظهرت اسرار القدم و ما ارتفع شأن الامم الّذی سُمّی بمحمّد (ص) فی ملکوت الاسمآء و علی آله و اصحابه الّذین جعلهم اللّه سُرُج هدایته و رایات نصره و علامات امره و ظهورات قوّته و بروزات قدرته بهم سخّر اللّه العالم و جری امره بین الامم و علی الّذین دخلوا فی ظلّهم و شربوا رحیق حبّهم و ذاقوا حلاوة بیانهم و طافوا حول امرهم فی نصرة دین اللّه و ارتفاع کلمته

و بعد قد بلغ الخادم کتابکم و من قبله کتابکم الآخر و کلّ حرف منهما کانت ناطقة بذکرکم و ثنآئکم مقصودنا و مقصودکم و مقصود من فی السّموات و الارض

سبحانک اللّهمّ یا الهی هذه ایّام فیها فرضت الصّیام علی اصفیآئک و اولیآئک و عبادک و جعلته نوراً لاهل مملکتک کما جعلت الصّلوة معراجاً للموحّدین من عبادک اسئلک یا الهی بهذین الرّکنین الاعظمین الّذین جعلتهما عزّاً و شرفاً لخلقک بان تحفظ دینک من شرّ کلّ مشرک و مکر کلّ فاجر ای ربّ لا تستر نورک الّذی اظهرته بقدرتک و اقتدارک ثمّ انصر الموحّدین بجنود الغیب و الشّهادة بامرک و سلطانک لا اله الّا انت القویّ القدیر

انّ القلم کان ان یجول فی مضمارٍ و الارادة ذهبت به الی عالم آخر و مقام آخر الی ان انتهی بذکر اللّه جلّ جلاله و عمّ نواله و عظم شأنه و فی ذلک الحین طار روحی و اهتزّت جوارحی کانّ الدّم یغلی فی عروقی اسئل اللّه تعالی بان یؤیّدنی و حضرتکم علی ما یحبّ و یرضی انّه مولی الوری لا اله الّا هو المقتدر العلیم الحکیم لعمرک یا محبوبی ذکرکم یسرّنی کانّه مبشّر یبشّرنی یسئل الخادم ربّه بان یوفّقه علی اظهار ما فی قلبه و ابراز ما کان مکنوناً فی سرّه فی مراتب حبّکم و ودّکم انّه علی کلّشیئ قدیر

و امّا ما ذکرتم فی جناب درویش غلامحسین علیه سلام اللّه قد ارسل له ما یفوح به عرف العنایة و الالطاف و ما ذکرتم فی جناب آقا احمد علیه عنایة اللّه و فضله نعم ما اردتم حضرتکم فی التّفریق و التّفصیل لئلّا یظهر ما لا ینبغی الامر معلومٌ مکشوفٌ ظاهرٌ لا یحتاج بالذّکر و الدّلیل انّ الخادم یسئل ربّه بان یحفظ عباده و یؤیّدهم علی الاخلاق انّه هو الخلّاق لا اله الّا هو الحاکم علی ما اراد و هو المقتدر القدیر

و اسلّم علی قرر العیون و اسئل لهم الحفظ و التّوفیق من اللّه العزیز الحمید السّلام و الذّکر و الثّنآء علی حضرتکم و علی اخواننا و قرر عیوننا و علی عباد اللّه الصّالحین و الحمد للّه ربّ العالمین

خ‌ادم

فی ٧ شهر رمضان المبارک سنة ١٣٠٢

خدمت حضرت محبوب فؤاد جناب حاجی سیّد جواد علیه بهآء اللّه و عنایته عرض سلام میرسانم در این حین دستخطّ ایشان رسید اکلیل بهجت شد چون مطلب تازه نبود لذا جواب حین لقا انشاء اللّه عرض میشود حسب الامر جناب افنان آقا سیّد محسن علیه سلام اللّه الاعلی بتفصیل عازمند ایشان میروند و ایشان تشریف میآورند حضرت مقصود ذهاب و ایاب هر دو را مبارک فرماید انّه هو الغفور الرّحیم و السّلام و الثّنآء علی حضرته و علی کلّ موقن مستقیم

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: ۱۹ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱:۰۰ بعد از ظهر

1. ارقام ٢ و ۵ و ١ بر طبق حساب ابجد بترتیب معادل عددی حروف ”ب“ و ”ه“ و ”الف“ است که مجموع آنها کلمه ”بها“ را تشکيل ميدهد. [↑](#footnote-ref-1)