بسم الله الرحمن الرحيم

الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.

آنان که در راه معرفت ما مي کوشند، آنها را به راه خود هدايت مي نماييم.

با سلام به پيشگاه مقدس حضرت مهدي (عج) و با درود بر امام امت و امت امام و دعاي خير بر شفاي مجروحين و با درخواست صبر براي خانواده هاي شهدا از پيشگاه مقدس حق، وصيت خود را آغاز مي کنم.

وصيت من سخن امام است،اي دوستان اين بنده، اي آنهايي که بعد از من سخن مي گوييد، امام را تنها نگذاريد، که امام نعمت الهي است که ما را از خشم خدا رهانيده و خدا را از ما راضي کرده و اهل بيت را بر ما شناساند، خدايا امام ما را تا انقلاب حضرت مهدي (عج) نگهدار.

اي پدر و مادر عزيزم، شما را قسم مي دهم به حضرت زهرا (س) که براي اين بنده گهنکار دعا کنيد که خداوند از ما راضي شود، از اينکه نتوانستم حق فرزندي را ادا کنم اميدوارم مرا ببخشيد در زندگي مي خواستم هميشه شما را از خودم راضي کنم ولي اگر نتوانستم خدايي ناکرده بي احترامي به شما نبوده بلکه به علت کم آگاهي بنده بوده است نسبت به وظايف فرزندي در مقابل پدر.

اي خواهر و برادرانم اگر مي خواهيد از شما راضي شوم پيرو خط امام باشيد. از همگي فاميلها حلالي مي طلبم. به اميد تعجيل در فرج مولا امام زمان (عج) و آزادي کربلا.

در آن نفس که بميرم در آرزوي تو باشم به آن اميد دهم جان که خاک کوي تو باشم

علي الصباح قيامت که سر زخاک برآرم به گفتگوي تو خيزم به جستجوي تو باشم

مي بهشت ننوشم ز دست ساقي رضوان مرابه باده چه حاجت که مست روي تو باشم

والسلام بهرام عطائيان 25/3/65