**( 269 )**

**الله ابهی**

ای ورقۀ موقنۀ جناب میرزا عبدالعلی قطع مسافات بعیده نمود و بادیه ها بپیمود و بحور و وعور قطع کرد تا آنکه بسر منزل آمال رسید و بمحط رحال ملأ اعلی واصل شد و طواف مطاف قدسیان نمود و روی و موی را بخاک آستان معطر کرد و با اینعبد همداستان شد و آبیاری گلشن تقدیس نمود ای کاش حاضر بودی و در کمال روح و ریحان بهمراهی این عبد بهآء او را سبو بدوش و پر جوش و خروش و از باده توفیق مست و مدهوش مشاهده مینمودی و با چشمی گریان و لبی خندان و قلبی سوزان و روحی مستبشر ببشارات رحمن فریاد برآوردی هذا هو الفیض العظیم هذا هو الفوز المبین هذا هو الجود القدیم هذا هو اللطف الجلیل و البته در هر دمی صد شکرانه بجا آوردی (ع ع)

و جناب میرزا بالنیابه زیارت مطاف ملأ اعلی نمود و در جمیع مواقع بیاد شما مشغول بود و از الطاف حی قیوم امیدواریم که آثار برکت این نیابت ظاهر گردد و البهآء علیک و علی امة آمنت بالله و ثبتت علی میثاق الله (ع ع)