بسمي المحزون المسرور يا قلم الأعلى قد أتت المصيبة

حضرت بهاءالله

النسخة العربية الأصلية



### من آثار حضرة بهاءالله – لئالئ الحكمة، المجلد 2، لوح رقم (146)، الصفحة 313 - 317

## بسمی المحزون المسرور

یا قلم الاعلی قد اتت المصیبة الکبری الّتی بها ذابت اکباد الاصفیاء و ناحت الاشیاء و سکّان مدائن الاسماء قل النّور الساطع من افق سماء العطاء والرّوح الّذی به احیی اللّه اهل الفردوس الاعلی و السّلام الّذی جعله اللّه فخر الاسلام و الصّلوة الظّاهرة المشرقة من افق ارادة اللّه مالک یوم الجزاء علیکم یا مشارق العزّ و العطاء و مطالع الانقطاع فی الابداع و مصادر الانفاق فی الآفاق اشهد بذکرکم انجذبت افئدة العشّاق و ظهر حکم الاتّحاد و الاتّفاق فی یوم المیثاق بصعود ارواحکم استبشر الملأ الاعلی و بانوار وجوهکم تنوّرت مدائن العزّ و البهاء اشهد بمصیبتکم صاحت الصّخرة و ارتفعت الصّیحة و ذرفت دموع اهل لجّة الاحدیّة اشهد بکم و بنور استقامتکم تزیّن دیباج کتاب الوفاء فی ناسوت الانشاء و بحزنکم فیما ورد علیکم ناح قلب البهاء و صاح قلمه الاعلی و انقطع الفیض من سحاب الفضل و العطاء آه آه یا کنوز الوفاء آه آه یا مشارق الانوار فی سماء الذّکر و الثّناء بمصیبتکم منع بحر البیان عن امواجه و السّدرة عن اثمارها و الشّمس عن ضیائها انّ المقرّبین ساروا و داروا فی الصّحاری و البراری و فی الجبال و البوادی لیجدوا قطعات اجسادکم و اجسامکم و یجدوا منها عرف محبّة اللّه موجدکم و محبوبکم و مقصودکم و معبودکم و محییکم طوبی لکم و لمن یحبّکم و یزورکم و یزور زائریکم اشهد انّکم فزتم بالمقام الاعلی والذّروة العلیا و بلغتم مقاما یعزّیکم اللّه بنفسه و یعزّی ابنائکم و اهلکم و ذرّیّاتکم فآه آه من ظلم احترقت به افئدة الجنّة العلیاء و اهل مدائن الانقطاع خلف قلزم الکبریاء طوبی لکم یا مشارق النّور بین الوری و طوبی لکم یا مطالع الاسماء فی الانشاء قد کان المظلوم ناطقا بذکرکم و ثنائکم و ما ورد علیکم فی سبیل اللّه حضرت امام الوجه طلعة من طلعات الفردوس الاعلی نادت و قالت یا محبوب الارض و السّماء بحزنک کاد ان یرجع الوجود الی العدم ارحم علی العالم یا محبوب القدم انّ الرّوح الامین فی هذا الحین نزل من اعلی مقامه بقبیل من الملائکة و الرّوح لیزور اولیائک و احبّائک الّذین شربوا رحیق الشّهادة فی سبیلک فآه آه یا فوارس میدان الانقطاغ فآه آه یا مطالع اسرار الشّهادة فی الابداع اشهد بمصیبتکم بکت عین اللّه فی مقامه و القلم الاعلی امام وجهه اشهد انّ الآیات تنوح لبلایاکم و البیّنات تصیح لرزایاکم لولاکم ما ظهرت اسرار العبودیّة بین البریّة و مقامات التّسلیم و الرّضاء بین الخلیقة انتم الّذین بقیامکم علی الامر قام العباد علی ما اراده اللّه فی المآب اشهد بکم فتح باب الجود علی مظاهر الوجود و تزعزعت ارکان الصّفوف و الجنود اشهد باقبالکم اقبلت الکائنات الی مطلع الاسماء و الصّفات و لتوجّهکم توجّهت الممکنات الی منزل الآیات و طوبی لارض تشرّفت بقدومکم و لمقام تزیّنت بدمائکم و لمحلّ جعله اللّه محلّا لقطعات ابدانکم بحزنکم منعت نسمة اللّه عن سریانها و القلم عن جریانه و عرف القمیص عن تضوّعه اشهد انّ امّ الکتاب ناح علیکم نیابة لامّهاتکم و صاحت حوریّات الغرفات عوضا عن اهلکم و اخواتکم طوبی لکم و لاوّلکم و آخرکم و ظاهرکم و باطنکم ورحمة اللّه و برکاته سبحانک اللّهمّ یا الٓهی سبحانک اللّهمّ یا مقصودی سبحانک اللّهمّ یا رجائی اسئلک بدماء هولاء و قطعات اجسادهم و باستقامتهم و صبرهم و اصطبارهم و باشتعالهم بنار محبّتک و توجّههم الی انوار وجهک و بذکرهم و اقبالهم فی ایّامک و بانفاق ارواحهم فی سبیلک و بخضوعهم و خشوعهم عند ظهورات اوامرک و احکامک ان تزیّن افئدة الاحزاب بنور محبّتک و معرفتک ثمّ وفّق امراء ارضک و علماء بلادک علی اجراء العدل و الانصاف فی مملکتک ای ربّ تری اصفیائک بین ایدی الظّالمین الّذین نبذوا عهدک و میثاقک و کفروا بنعمتک و جادلوا بآیاتک اسئلک بامواج بحر رحمتک و الانوار السّاطعة من افق الواحک و بالّذین نبذوا دونک و اخذوا ما انزلته من سماء مشیّتک و هواء ارادتک ان تبدّل ذلّ اولیائک بعزّک و فقرهم بغنائک ثمّ اسئلک یا اله الاسماء و فاطر السّماء بالدّماء المسفوکة فی سبیلک یا مولی الوری ان تغفر لی و لابی و امّی ثمّ اقض حوائجی و ما اردته من سماء فضلک و شمس عطائک انّک انت الغفّار التّوّاب المقتدر المشفق الکریم .