**١٠٦ - حکم در باره استخاره [[1]](#footnote-1)**

و نیز از حضرت عبدالبهاء در خطابی به شاهزاده محمد حسین میرزا مؤید السّلطنه قوله العزیز : در خصوص استخاره بیان صریح شده بود که اگر محسّنات و منافع امری مهمّ و یا مضرّات واضح و مشهود نه و تردید داشته باشید در چنین موقع استخاره از برای شما وحده جائز ولی در امور عادیه غیر جائز حال باید برین منوال مجری دارید و اذا عزمتَ فتوکلّ علی اللّه .

و از حضرت ولیّ‌امراللّه در جواب اگر وسائل مشورت مفقود و شخص در انجام امر مهمّی متردّد ، استخاره نمودن با کتاب اقدس چگونه است . فرمودند : درین موارد آنچه لازم و واجب توجّه تامّ و استمداد از مصدر فیض و الهام است لا غیر اگر چنانچه تأجیل در تصمیم ممکن ، تا وسائل مشورت فراهم گردد احسن و انسب است .

1. در خبر از محمد جواد روایت از امیر المؤمنین علی ع قال بعثنی رسول اللّه الی الیمن فقال لی و هو یوصینی یا علی ما طاب من استخار و لا ندم من استشار . شاعر عرب گوید : قرن برأیک رأی غیرک و استشر فالحق لا یخفی علی اثنین المرء مرآت تریه وجهه و یری قفاه بجمع مرآتین [↑](#footnote-ref-1)