شیراز

حضرات افنان سدرهٴ منتهی علیهم بهآء اللّه الأبهی ملاحظه فرمایند

لم ادر یا الهی ان اشکو الیک ایّ بلائی و ابثّ ایّ حزنی و ابتلائی أ رأیت یا محبوبی علی ایّ مصیبتی ابکی و علی ایّ بلیّتی اتأوّه و انتحب فی غدوّی و آصالی أ ارفع نحیبی علی تتابع البلآء و هجوم الأعدآء بهذا الأثنآء ام اسیل الدّموع من الآماق علی ما اشتدّ السّاق بالسّاق من اهل النّفاق علی عبدک الّذی هو هلال الانحلال عند المحاق أ اتأوّه و اتحسّر بما ودعتنی تحت مخالب الصّقور الصّاقرة و ودّعتنی فریداً وحیداً تحت براثن الذّئاب الکاسرة و قطعتَ علیّ السّبل و الطّرائق و اخذنی حسد الخصمآء الألدّآء المتشبّثین بکلّ الوثائق ان یرمونی فی بئر لیس لها قرار من اعلی الشّواهق ام اتحسّر علی توالی المصائب القاصمة للظّهور الرّاعدة للفرائص ربّ ترانی مغلوباً مقهوراً تتلاعب بی ایدی الأباعد و الأقارب فما من یوم الّا سهم مفوّق مرشوق و ما من صبح الّا و سنان مصوّب مشروع و ما من مسآء الّا و سیف شاهر مسلول و ما من عشآء الّا و کأس مریر مسموم و انا فی هذه البلیّة العظمی ذاهل الفکر و النّهی و اذا صوت النّاعی ینعی بالمصیبة الکبری و ینبئ عن الرّزیّة العظمی و هی شهادة فرع دوحک الرّفیع و مأتم افنان سدرة رحمانیّتک الجلیل سمیّ رسولک الکریم احمد المحمود القویّ المتین الّذی انبتّه من شجرة فردانیّتک و نشأ و نما فی ظلّ سدرة رحمانیّتک و سمع ندائک و آمن بک و بآیاتک و صدّق بکلماتک و طفح قلبه سروراً ببشاراتک و قام علی خدمتک و استقام علی عبودیّتک و تحمّل کلّ بلآء فی سبیلک و تجلّد علی کلّ مشقّة فی محبّتک فهاجر البلاد حبّاً بالرّشاد الی ان ورد فی السّجن الأعظم و استجار جمال القدم و دخل محفل التّجلّی و شاهد انوار المتجلّی و سمع الخطاب و سلک منهج الصّواب و تشرّف بالمثول بین یدی العزیز الوهّاب و دام فی الجوار متمتّعاً بمشاهدة الأنوار الی ان ذاق امرّ المذاق فی یوم الفراق عندما اظلمت الآفاق بأفول نور الاشراق و تضعضع ارکانه و ترعرع اعضائه و تسعسع اجزائه و ذاب لحمه و اندقّ عظمه من تلک المصیبة الدّهمآء و الرّزیّة الظّلمآء ثمّ هاجر الی البلاد الشّاسعة فی الآفاق خدمةً لأمرک بین اهل الوفاق و قد وهن عظمه و انحنی ظهره و ابیضّ شعره فی خدمتک بین الوری و له غایة المنی ان یرجع الی الأرض البیضآء و یتواری حول البقعة المبارکة النّورآء و یرجع الیک مستبشراً بالبشارة الکبری ولکن یا الهی سبق منک القضآء و تمّت کلمتک علیه ان یستشهد فی سبیلک فی موطن النّقطة الأولی روحی له الفدآء فشُلّت یدا من اعتدی و بُعداً و سحقاً لمن تصدّی علی هذه الخطیئة الّتی اندفقت بها دموع الدّم من آماق الأحبّآء ربّ افرغ الصّبر الجمیل علی الفرع الجلیل و افنان سدرة رحمانیّتک فی مأتم ذلک القتیل النّبیل و کن سلوةً لقلوبهم و ضماداً لجروحهم و وفّقهم علی الرّضآء بالقضآء و التّجلّد فی هذا البلآء و الصّبر علی الجمر المحرق للأکباد ربّ نوّر جدث ذلک الفرع المجید و طیّب رمس ذلک الشّهید الوحید بصیّب رحمتک المنهمر المدرار من سحاب الغفران و ابسط له قوادم الانجذاب و اباهر الاشتیاق و خوافی الارتیاح حتّی یرفرف ذلک الطّیر الصّدّاح فی سمآء علآء بهآء الأرواح و یصل الی اعلی ذروة ملکوت الأبهی و یؤاوی الی السّدرة المنتهی و یترنّم بأبدع الأنغام فی قطب الجنان و یدخل فی محفل التّجلّی و یشهد نور الجمال المتلألئ و یتخلّد فی جنّة اللّقآء و یرتزق نعمة البقآء الی ابد الآباد انّک انت الکریم العزیز الوهّاب و انّک انت المعطی الغفور الرّحیم التّوّاب ع ع

این سند از [کتابخانهٔ مراجع بهائی](http://www.bahai.org/fa/library) دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت [www.bahai.org/fa/legal](http://www.bahai.org/fa/legal) استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر