هو اللّه تعالی شأنه الحکمة و البیان

قد اتی الوعد و الموعود ینادی من الأفق الأعلی من فی ناسوت الانشآء لیقرّبهم الی الذّروة العلیا المقام الّذی ینطق فیه مولی الأسمآء و فاطر السّمآء انّه لا اله الّا انا الحقّ علّام الغیوب اسمع النّدآء من السّدرة المرتفعة علی البقعة النّورآء انّه یقرّبک الی اللّه المهیمن القیّوم اذا سمعت ندائی و وجدت عرف بیانی قم و قل

الهی الهی لک الحمد بما اظهرت مشرق آیاتک و مظهر بیّناتک لعبادک و دعوتهم الی صراطک الّذی ظهر بأمرک المحتوم اسئلک یا مالک الملوک بأسرار جبروتک و ما کان مکنوناً فی بحر علمک بأن تؤیّدنی علی ما ینبغی لظهورک و ایّامک ثمّ اجعلنی یا مقصودی مستقیماً علی امرک انّک انت المقتدر القدیر لا اله الّا انت الفرد الباقی العلیم الحکیم ای ربّ ایّدنی علی الاستقامة علی امرک و قدّر لی ما ینفعنی فی کلّ عالم من عوالمک انّک انت العزیز المعطی الکریم

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: ۲۱ ژانویه ۲۰۲٣، ساعت ٢:٠٠ بعد از ظهر