**١١٦ - در بعضی از واقعات این امر مذکور در آثار**

از حضرت بهاءالله در لوح دنیا است قوله الاعلی: در سنه ستین حضرت مبشر روح ما سواه فداه بروح جدید بشارت داد و در سنه ثمانین عالم بنور جدید و روح بدیع فائز گشت و در لوح اشراقات قوله الابهی از آن ارض کلمه بسمع مظلوم رسید که فی الحقیقه سبب حیرت شد نواب والا معتمد الدوله فرهاد میرزا در باره مسجون فرموده آنچه ذکرش محبوب نه اینمظلوم با ایشان و امثال ایشان بسیار کم ملاقات نموده آنچه در نظر است دوبار در مرغ محله شمران که محل مظلوم بود تشریف آوردند کره اول طرف عصر یومی کرة ثانی جمعه صبح تشریف آوردند و نزدیک مغرب مراجعت فرمودند ایشان عالم و آگاه اند نباید بغیر حق تکلم نمایند .

و در ایقان است قوله الاحلی رب اعلی روح ما سواه فداه بخصوص بجمیع علمای هر بلدی توقیعی صادر فرمودند و مراتب اعراض و اغماض هر کدام در توقیع بتفصیل ذکر فرمود فاعتبروا یا اولی الابصار .

و از حضرت عبدالبهاء در سفر نامه امریکا است قوله العزیز بخاطر دارم وقتی که طفل بودم در بیرونی پهلوی جناب آقا سید یحیی وحید نشسته بودم دیدم میرزا علی سیاح با تاج و عصای درویشی و پا های برهنه پر از گل وارد شد یکی پرسید از کجا میائی گفت از قلعه ماکو حضور حضرت اعلی فورا حضرت وحید خود را بروی قدم سیاح انداخت و گریه کنان محاسن خویش را بگلهای پای ایشان میمالید که از کوی محبوب رسیده با آنکه حضرت وحید شهیر و شخص جلیل بود آنقسم نزد بندگان الهی خضوع مینمود