**بنام خداوند يكتا**

مصيبت عالم از جاهليست كه خود را بطراز علم مزيّن نمايد و ظاهر كند، چه كه عباد بيچاره را از ما يَنْفَعُهُمْ منع مينمايد وبما يَضُرُّهُمْ امر ميكند، از علم جز الفاظ معدودهٴ محدوده نديده و نشنيده‌اند، وهم را يقين دانسته‌اند و صنم را بجای صمد اخذ نموده‌اند، عهد و ميثاق الهيرا از قلب محو كرده‌اند، از اوهام ظاهر و باوهام متكلّم و الى الاوهام راجع، حقّ منيع عباد خود را از نفوس مذكوره و امثال آن حفظ فرمايد، بشنو ندای مظلومرا كه خالِصًا لِوَجْهِ اللهِ تكلّم مينمايد و ترا بثبوت و رسوخ و استقامت امر ميكند، أَنِ اعْمَلْ بِما أُمِرْتَ بِهِ فِي الْكِتابِ وَبِما نَزَلَ فِيْهذا اللَّوْحِ الْمُبِيْنِ، الْبَهآءُ عَلَيْكَ وَعَلى كُلِّ عَبْدٍ شَرِبَ رَحِيْقَ الاسْتِقامَةِ بِاسْمِ رَبِّهِ الْقَدِيْرِ.