ای جمع روحانیان الحمد لله مانند شمع روشنید و بمثابه درختان سبز و خرم در جویبار و چمن کل مشمول الطافید و منظور نظر حضرت کبریا پرتوی از عنایت جمال ابهی بر سر دارید و خلعتی از حریر جنت مأوی در بر بنار محبت الله رخ بر افروختید و پرده ظنون و اوهام بسوختید جمال حقیقت مشاهده کردید و نورانیت جهان روحانیت مشاهده نمودید و در ظل شجرهء حقیقت آرمیدید جامی از صهبای میثاق بکف آوردید و سرمست عشق نیر آفاق گشتید آن معشوق حقیقی از جهان غیب ندا میفرماید و تحسین ثبوت و رسوخ میفرماید که بعد از صعود الحمد لله بقدمی ثابت و قلبی راسخ بین خلق محشور گشتید حقا بجنود ملأ اعلی موفق شدید و بجیوش ملکوت ابهی مؤید