مناجات در ذکر من فاز بالرّفیق الأعلی جناب ملّا جعفر جاسبی

سبحانک اللّهمّ یا الهی قد قطعت النّظر عن کلّ الجهات و وجّهت وجهی لحضرة رحمانیّتک و رجعت عن کلّ الأبواب رائداً وافداً باب احدیّتک و انقطعت عن کلّ الوجوه قاصداً کعبة فردانیّتک و ترکت الأودیة و الینابیع و الأنهار و وردت علی بحر صمدانیّتک لأنّ کلّها تستمدّ من طمطام قمقام قلزم کبریائک فما لی یا الهی ان استمدّ من الفیض المحدود و استسقی من المآء المسکوب و البحر یتلاطم بأمواج کالجبال و علیه تسری الجوار المنشعات ربّ ایّدنی علی ذکر احبّائک و امددنی فی نعت اصفیائک و اطلق لسانی بالثّنآء علی اولیائک الّذین صفت ضمائرهم و طابت سرائرهم و تنوّرت بصائرهم بمشاهدة آیات توحیدک فی حقایق الأشیآء و اهتزّت قلوبهم و انجذبت ارواحهم بسطوع نور احدیّتک من فجر رحمانیّتک حتّی نسوا اَنفُسَهُم و اَنفَسَهُم حبّاً بجمالک و ترکوا ما فی الوجود عن ورائهم تشبّثاً بذیل علائک و ودّعوا کلّ حطام و اثاث انجذاباً الی طلعتک و ودعوا ارواحهم ولهاً فی انوار وجهک و منهم عبدک و رقیقک و وصیفک جعفر قد عفّر وجهه و مرّغ جبینه بتراب الذّلّ تذلّلاً لعظمتک و تبتّلاً الی سلطنتک و تضرّعاً الی ملکوتک و تشبّثاً بذیل کبریائک ربّ ربّ لک الحمد بما جرّعته کأس محبّتک و اسکرته من صهبآء معرفتک و جذبته ببدیع جمالک حتّی نادی باسمک و ضجّ ضجیج اهل الملکوت علی منبر الخطاب فی یوم الایاب و علا صریخه اعلآءً لکلمتک فی محفل حافل بین بریّتک و صرّح بظهورک و اقام حجّتک و اوضح برهانک و بشّر باشراقک و تلا آیاتک و رتّل کلماتک و لم تأخذه لومة ﻻئم فی امرک و ﻻ خشی سطوة الطّغاة من خلقک فقام الکلّ علیه بکلّ ظلم و عدوان و ضرب و سبّ و طعن و توهین و عذاب فما ملّ من کلّ ذلک و ﻻ کَلّ لسانه فی ذکرک بل ازداد فرحاً و سروراً و جذباً و حبوراً الی ان حضر فی محفل اشقی خلقک و کلّفه و قال ان آمنت بربّک فأقبض علی جمر الغضا و ناراً تلظّی فوضع یده فی لهیب النّار الی ان انتشر منه القتار فألقوا علیه القبض فی سبیلک و اذاقوه مرّ العذاب فی محبّتک و اخرجوه بما نادی باسمک و ارسلوه الی المدینة الکبری و سجنوه فی البئر الظّلمآء و اذاقوه مرّ البلآء و شدّدوا علیه العذاب و العقاب حتّی شرب کأس الفدآء و ذاق حلاوة الفنآء و صعد الی الرّفیق الأعلی و صدح علی فروع سدرة المنتهی و سرح فی مروج جنّة المأوی و تضلّع نسیمات الوفآء فی الفردوس الأعلی و تمتّع من شمیم ریاض ملکوتک الأبهی و عرج الی المقام الأسمی و ولج فی محفل التّجلّی و اللّقآء ربّ ربّ لک الحمد علی ما انعمته و لک الشّکر بما اکملته و لک الثّنآء بما اعطیته و لک الوفآء بما اولیته الهی الهی اسألک بعظیم رحمانیّتک ان تجرّع عبدالبهآء تلک الصّهبآء فی الکأس الدّهاق و تسکره من ذلک الرّحیق الّذی له اشراق فی الخدود و الأحداق و سریان فی الرّوح و الجسم و الأعراق انّک انت مجیر اهل الوفاق و مغیث کلّ مستجیر بباب رحمتک علی اﻻطلاق

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: ۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۴:۰۰ بعد از ظهر