**( 232 )**

**هو الله**

ای ناظر بملکوت ابهی جمال قدم ابوابی بر وجوه احبایش گشوده و آثار موهبتی از افق مبین نموده که جهانرا بانوار الطاف روشن کرده در انجمن روحانیان بساط الفت و محبت گسترده و در محفل نوریان سراج محبت مشتعل فرموده از عین حیوان عذب فرات ساری کرده و در اراضی قلوب مقبلان انهار عنایت جاری نموده ابر موهبت است که در ریزش است و آفتاب انوار است که در فیض نور و بخشش نجوم زواهر است که از افق عزت ساطع و باهر و سرج هدایت است که در مشکاة امکان لامع و زاهر این الطاف را بشکرانه مقابلی کن یعنی بشکرانه این الطاف بستایش و نیایش پروردگار قیام فرما و البهآء علی اهل البهآء (ع ع)