( 134 )

هو الابهی

ای قبسه مشتعله ملتهبه بنار محبت سدره ربانیه شکر کن خدا را که از بدو ظهور بجواب طبل الست ندای بلی گفتی و سرمست در ریاض محبت الله چون گل شکفتی و در عرفان بسفتی و سر رحمن در دل نهفتی و در جمیع موارد و مواقع ثابت بر امر ماندی و راسخ بر دین الله گشتی پس از فضل قدیم و لطف جدید بخواه که بر عهد و میثاق عظیم الهی نیز موفق بثبوت تام گردی تا رویت در ملکوت ابهی روشن و منور گردد (ع ع)