1.قبل از قرآن:

**مهدی آخرزمان آید به دوران , غم مخور**

**کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور**

**این دل غمدیده حالش به شود دل بد مکن**

**وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور**

**حال ما در فرقت پیغمبر و اولاد او**

**جمله میداند خدای حال گردان غم مخور**

**درجهان گر از حضورش دور باشی فیضیا**

**روز موعودش رسد دستت به دامان غم مخور....**

**درسته که از پدرمهربان امت, از مولای دلسوز زمانه ایم دورافتاده ایم و چشم به راه قدومشیم که حالمون رو دگرگون کنه و سر شوریده مان رو سامان ببخشه اما آیا در این دوران غیبت که حجاب گناه مارودیدار محبوبمون محروم داشته اگر پیام ارادتی به پدر بزرگوارمون داشته باشیم صدای مارو نخواهد شنید؟؟سلام رو پاسخ نخواهد گفت؟؟**

**از کرم و بزرگواری محبوب غریب ما به دوره که سلام و پیام ارادت مارو بشنوه و پاسخی نده...**

**پس ای دوستداران امام زمان که به جشن میلادش دعوت شدید , بیایید باهم یک دل و یک صدا پیام ارادتمون رو در گل بوته ی سلامی به آستان حضورش تقدیم کنیم....**

**(چند لحظه مکث)**

**به آستان مبارک حضرت سلام می کنیم و حضور مبارکش اذن دخول می طلبیم:**

**«السلامُ عَلَيكَ يا وَليَّ الله ائذن لِوَليِّكَ في الدّخولِ الي حَرَمِك»**

**(چند لحظه ی کوتاه مکث)**

**گوش هوش بگشایید ...دوستان چشم دل باز کنید**

**این آوای ملکوتی , پاسخ اوست که هوش از سر ما می رباید...**

**پخش قرآن**