\_ ١٠٢ای یاران حقیقی جمع بشر نوع انسان بمثابه اطفال دبستانند و مطالع نور و مظاهر وحی رب غفور ادیب عجیب جلیل و مربی بی‌نظیر و مثیل در دبستان حقائق این فرزندانرا بتعالیم الهی تربیت نمایند و در آغوش عنایت پرورش دهند تا در جمیع مراتب ترقی نموده مظاهر مواهب گردند مرکز سنوحات رحمانیه شوند و مجمع کمالات انسانیه در کل شئون صوری و معنوی پنهان و عیان جسمانی و روحانی ترقی نمایند و عالم فانی را آئینه جهانمای جهان جاودانی کنند پس ای دوستان حق شمس حقیقت چون در این دور عظیم در اشرف نقطه اعتدال ربیعی طلوع نمود و بر آفاق اشراق کرد چنان حشر و نشری نماید و شور و ولوله در اطباق وجود اندازد و چنان نشو و نمائی ببخشد و چنان تابشی بتابد و ابر عنایتش چنان ببارد و باران رحمتش چنان ریزش بنماید و دشت و صحرا چنان گل و ریاحینی برویاند که غبرا جنت ابهی گردد و روی زمین بهشت برین شود و بسیط خاک چون محیط افلاک شود عالم وجود عرصه محمود شود نقطه تراب مطلع الطاف رب الأرباب گردد پس ای احبای الهی جهد بلیغ نمائید تا شما مظهر این ترقیات و تأییدات گردید و مرکز سنوحات رحمانیت شوید و مشرق انوار احدیت گردید و مروج مواهب مدنیت شوید و در آن کشور رهبر کمالات انسانیت گردید و ترویج علوم و معارف نمائید و در ترقی بدایع و صنایع کوشید تعدیل اخلاق نمائید و بخلق و خوی سبقت بر اهل آفاق جوئید اطفال را از سن شیر خواری از ثدی تربیت پرورش دهید و در مهد فضائل بپرورید و در آغوش موهبت نشو و نما بخشید از هر علم مفیدی بهره‌مند نمائید و از هر صنایع بدیع نصیب بخشید پرهمت نمائید و متحمل مشقت کنید اقدام در امور مهمه بیآموزید و تشویق بر تحصیل امور مفیده بنمائید \*