هو المبیّن العلیم

قد مضت ایّام الفرح و الابتهاج و اتت ایّام الأحزان بما غاب نجم الایقان من سمآء العرفان بذلک صاحت الحصاة و ذابت اکباد الملإ الأعلی و بکت الأشیآء و اضطربت ارکان الوجود و تزلزلت قوائم البیت و ناح المقرّبون فی اعلی المقام انّ الحسن انفق روحه و الحسین ما عنده فی سبیل اللّه مالک الملک و الملکوت و سلطان الوجود و الجبروت و من قبلهما اسمی الکاظم الّذی استشهد فی هذا الأمر و ناحت فی مصیبته سدرة المنتهی و اهل الفردوس فی العشیّ و الاشراق ان یا قلم الأعلی وجّه وجهک من الصّاد الی الخآء و زر شهدائی من قبلی تاللّه لو تتفرّس فی کلّ ارض لتجد فیها عضواً من اعضائی الّذی قطع فی سبیلی و حبّاً لجمالی و بذلک صاح قلمی و ناح هیکل عظمتی و بکت عیون عنایتی و صعدت زفراتی و نزلت عبراتی و احترقت قلوب اصفیائی و حنّت افئدة اولیائی یا قلمی هذا یوم ینبغی ان یرتفع فیه صریرک و نحیب بکائک بما ورد علی المظلوم و اولیائه من مظاهر الظّلم و الاعتساف و مطالع الغفلة الّذین ما فازوا برحیق الانصاف فی هذا الیوم الّذی تنوّرت الآفاق من هذا الاشراق نح یا قلمی لغربتی و بلائی و صح لمظلومیّتی و مظلومیّة احبّائی اذا قصدت ارض الخآء و تقرّبت الیها و وجدت نفحاتها قم تلقآء رمس المجید و زره بما ذکره العزیز الحمید و قل

 جوهر عرف تضوّع من قمیص رحمة ربّنا العلیّ الأبهی علیک یا ایّها المقبل الی الأفق الأعلی و النّاطق بثنآء مالک الأسمآء فی ملکوت الانشآء اشهد انّک خرقت الحجاب و اخذت الکتاب و آمنت بالعزیز الوهّاب فی یوم فیه وضع کلّ ذات حمل حملها و قام النّاس لمالک العرش و الثّری انت الّذی ما منعتک الحجبات عن منزل الآیات و لا السّبحات عن هذا الأمر الّذی خضعت له البیّنات انت الّذی ما منعتک فی اللّه لومة لائم و لا شماتة مشمت قد نبذت العالم و اخذت ما انزله مالک القدم و سلطان الأمم اشهد انّک طرت بقوادم الایقان الی افق الرّحمن الی ان دخلت سجن المظلوم و زرت ربّک المهیمن القیّوم و رأیت ما منع عنه الکلیم و سمعت ما سمعه الحبیب و شربت رحیق الوصال و فزت بمقام القدس و القرب و الجمال انت الّذی وجدت حلاوة النّدآء و سمعت خریر کوثر البقآء و حفیف سدرة المنتهی اذ کنت قائماً تلقآء وجه ربّک مالک الأسمآء و فاطر السّمآء طوبی لک یا ابابدیع و لابنک الّذی به تزلزلت ارکان الجبت و انکسر ظهر الأصنام الّذین یمشون بأثواب العلمآء بین ملإ الانشآء قد شهد الحقّ المنیع لک یا ایّها البدیع باقبالک و قیامک و نصرتک و استقامتک و ایقانک و اطمینانک انت الّذی ما خوّفک الألوف و ما منعک صلیل السّیوف فی یوم فیه صفّت الصّفوف لاطفآء نور الظّهور و ناحت قبائل الأرض و ظهر الفزع الأکبر بین البشر نعیماً لک و لابنک طوبی لکما بما فزتما بشهادة اللّه فی هذا اللّوح الّذی اشرقت من افق سمائه شمس کلمة انّنی انا اللّه ربّ العالمین

 ان یا جمال القدم مر القلم ان یذکر عظیمک الّذی کان معک فی خبآء ذلّک و سرادق مجدک و کان فی الصّباح و المسآء حاضراً امام وجهک و ساجداً لطلعتک و خاضعاً لسلطانک و متمایلاً بارادتک و متحرّکاً بمشیّتک هو الّذی اسمعته ندائک و اریته جمالک و اسکنته فی جوار رحمتک و سقیته کوثر وحیک و شرّفته بظهورات فضلک و شؤونات رحمتک و فوّضت الیه سقایة بیتک الحرام بین الأنام طوبی لمقبل اقبل الیک و لزائر قصد مضجعک و زارک بما انزله الرّحمن فی حقّک انت الّذی اسلمت الرّوح لوجه ربّک و کنت معه من قبل فی ارض السّرّ و اخترت الغربة حبّاً لنفسه و هاجرت معه الی ان دخلت السّجن هذا المقام الکریم الّذی تنوّر بأنوار العرش العظیم

 سبحانک یا مالک الأسمآء و فاطر السّمآء اسألک ببحر علمک و سمآء حکمتک بأن تقدّر لمن زار احبّتک اجر من فاز بخدمتک و طهّرهم عن کلّ ما لا ینبغی لأمرک ثمّ اغفرهم بجودک و فضلک ثمّ اکتب لهم من قلمک الأعلی خیر الآخرة و الأولی انّک انت ربّ العرش و الثّری و انّک انت المقتدر القدیر

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: ۲۵ ژانویه ۲۰۲٣، ساعت ۰۰:۱ بعد از ظهر