بسم اللّه الأعزّ الأمنع الأقدس الأعلی

قد حضر بین یدینا کتابک و سمعنا ما نادیت به اللّه فی جهرک و نجواک انّ ربّک علی کلّ شیء محیط لا تحزن عن الدّنیا و مواردها و قد قدّر لکلّ عسر یسر مبین انّ الّذین فازوا بتلک الأیّام و اعترفوا باللّه و مظهر نفسه لا یحزنهم الفزع الأکبر و هم من عباد اللّه المقرّبین قل

سبحانک اللّهمّ یا الهی انا الّذی اردت رضائک و اقبلت الی شطر افضالک و قد جئتک منقطعاً عمّا سواک و لائذاً بحضرتک و مقبلاً الی حرم امرک و کعبة عزّک ای ربّ اسألک بندائک الّذی به سرع الموحّدون الی ظلّ عنایتک الکبری و هرب المخلصون من انفسهم الی اسمک العلیّ الأبهی و به نزّلت آیاتک و حقّقت کلماتک و ظهر برهانک و اشرقت شمس جمالک و ثبتت حجّتک و لاح دلیلک بأن تجعلنی من الّذین هم شربوا خمر الحیوان من ایادی احسانک و انقطعوا عن الأکوان فی سبیلک و اخذهم سکر خمر معارفک علی شأن سرعوا الی مشهد الفدآء ناطقین بثنائک و ذاکرین بذکرک ثمّ انزل یا الهی علیّ ما یجعلنی مطهّراً عن غیرک ثمّ خلّصنی من اعدائک الّذین کفروا بک و بآیاتک و انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله الّا انت المهیمن القیّوم

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: ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر