بسمی الغریب المظلوم

قد تشرّفت الأیّام یا الهی بالأیّام الّتی سمّیتها بالهآء کأنّ کلّ یوم منها جعلته مبشّراً و رسولاً لیبشّر النّاس بالأیّام الّتی فرضت فیها الصّیام علی خلقک و بریّتک لیستعدّ کلّ نفس للقائها و یعیّن فی قلبه محلّاً لها و یطهّره باسمک الرّبّ لنزولها علیه فیا اله الوجود و المقتدر علی کلّ شاهد و مشهود اسألک بأسمائک الحسنی و صفاتک العلیا و مظاهر امرک فی ملکوت الانشآء و مطالع وحیک فی جبروت البقآء بأن تمطر علی من صام فی حبّک امطار سحاب رحمتک و فیوضات سمآء عنایتک ای ربّ لا تمنعهم عمّا عندک جزآء ما عملوا فی حبّک و رضائک اسألک یا مالک الأسمآء و فاطر الأسمآء و خالق الأسمآء و سلطان الأسمآء و رافع السّمآء و حافظها بأن تفتح علی وجوه الّذین خضعوا لأمرک ابواب فضلک و رحمتک و غنائک ای ربّ هم الفقرآء و عندک بحور الغنآء و هم الضّعفآء و انت القویّ بقدرتک و الغالب بسلطانک ای ربّ تری عیونهم ناظرة الی افق عطائک و قلوبهم متوجّهة الی شطر مواهبک فانظر یا الهی الی القلوب الّتی جعلتها اعراشاً لاستوائک و مشارق لظهور انوار محبّتک رشّح علیهم یا الهی من بحر کرمک ما یجعلهم مظاهر هذا الاسم بین عبادک ای ربّ ایّدهم علی ما یرتفع به امرک فی مملکتک ثمّ اظهر منهم ما تبقی به اسمائهم فی ملکوتک و جبروتک ای ربّ هم الّذین احترقوا بنار محبّتک فی دیارک و شاهدوا کلّ مکروه فی سبیلک و ذاقوا کلّ مرّ آملین شهد العطآء من سمآء جودک ای ربّ هم الّذین حملوا فی حبّک ما لا حملوه عبادک و خلقک

 ای ربّ قد احترق المخلصون من نار فراقک این کوثر لقائک و مات المقرّبون فی بیدآء هجرک فأین سلسبیل وصالک أ تسمع یا الهی حنین عاشقیک و هل تری یا محبوبی ما ورد علی مشتاقیک ای ونفسک تسمع و تری و انت السّمیع البصیر انت الّذی یا الهی بشّرت الکلّ بأیّامی و ظهوری و جعلت کلّ کتاب من کتبک منادیاً باسمی بین الأرض و السّمآء و مبشّراً بظهور جمالک الأبهی فلمّا تزیّن العالم بأنوار الاسم الأعظم تمسّک کلّ حزب باسم من اسمائک و به غفل عن بحر علمک و شمس حکمتک و سمآء عرفانک

 فیا الهی و اله الأشیآء و مربّی الأسمآء اسألک باسمک الظّاهر المکنون و جمالک المشرق المخزون بأن تزیّن احبّائک بقمیص الأمانة بین البریّة و لا تحرمهم عن هذا المقام الأعلی و هذه الصّفة الأقدس الأعظم الأبهی لأنّک جعلتها شمساً لسمآء قضائک و دیباجةً لکتاب احکامک و بها یظهر تقدیس ذاتک عن الظّنون و الأوهام و تنزیه نفسک عمّا خطرت به افئدة الأنام ای ربّ فأنزل علی احبّتک من سمآء فضلک ما یطهّرهم عن ذکر دونک ثمّ ارزقهم کأس الاستقامة من ایادی جودک و کرمک لئلّا تمنعهم الاشارات عن شطر ظهورک

 ای ربّ من اسمک الکریم اشرق نیّر املی و من اسمک الجواد ارتفعت ید رجائی وعزّتک یا محبوب قلبی و غایة بغیتی انّی اعترف فی هذا الحین بکرمک ولو تمنعنی عن کلّ ما خلق فی ارضک و سمائک و تشهد جوارحی و ارکانی و دمی و لحمی و جلدی و شعراتی بجودک و احسانک ولو تطردنی عن دیارک و بلادک و تجعلنی محتاجاً بأحقر شیء فی مملکتک وعزّتک یا نار العالم و نور الأمم انّ اللّسان و القلب ینادیان و یعترفان بعفوک و غفرانک ولو تعذّبنی بدوام سلطنتک انّ الّذی ما اقرّ بذلک کیف یعترف بأنّک انت المحمود فی فعلک و المطاع فی امرک ای ربّ تری نار حبّک احاطتنی و اخذت کلّ مأخذ فی قلبی و حشای ای ربّ ارحم من تمسّک بحبل عطائک و تشبّث بذیل کرمک و آنس بذکرک و طاف حول ارادتک و صام فی حبّک و افطر بأمرک و هرب من نفسه معتصماً بحصن حفظک

 یا الهی و سیّدی و سندی نوّر قلوب عبادک بنور عرفانک و ایّدهم علی العمل فی رضائک و عرّفهم یا الهی جزآء اعمالهم الّذی قدّرته فی ملکوتک و جبروتک و فی العوالم الّتی ما اطّلع بها احد الّا نفسک و لم یحصها الّا علمک ای ربّ انا القائم لدی بابک و النّاظر الی افقک الأعلی راجیاً فضلک لأحبّائک و آملاً عنایتک لأصفیائک قدّر یا الهی لکلّ عبد من عبادک ما یجعله راضیاً عنک و مقبلاً الیک و مستقیماً علی امرک و شارباً رحیق الوحی بید عطائک و طائراً فی هوآء عشقک و حبّک علی شأن یری ما سواک معدوماً عند اشراق شمس ظهورک و مفقوداً لدی تجلّیات انوار وجهک ای ربّ فاکتب لأحبّتک من قلمک الأعلی الّذی لا یأتیه المحو خیر الآخرة و الأولی و انّک انت مالک العرش و الثّری و الظّاهر النّاظر من افقک الأبهی لا اله الّا انت الفرد الواحد العلیم الحکیم

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: ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳، ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر