## احكام

## 9

## آهوز

("تعاليم)

## ظهورِ جديـ

 برای
## عصرِجديد

〇وعه0 وبشرات
ج جمان امروز و ديانت
Cاريغ

فهرست مطالب



محبت و علاج
جسه 9 روح وحدت و يگًانگىى كائنات - زندگیى ساده تفريحات

بهترين شكل استفاده از سلامتى


> طرزز رفتامار با مجرمينا و مطبوعات

## احكام و تعاليم

$$
\begin{aligned}
& \text { زندگى رُهبانى } \\
& \text { ازدواج در آيين بهايى } \\
& \text { طلاق } \\
& \text { تقويم بهايی } \\
& \text { ايام مُحرّمهٔ بهايى } \\
& \text { صيام (روزه } \\
& \text { إحتفالات (جمعهاى بهايى) } \\
& \text { ضيافت نوزده روزه } \\
& \text { مشرق الاذكار } \\
& \text { محفل روحانى } \\
& \text { زندگى پس از مرگّ } \\
& \text { بهشت و دوزخ } \\
& \text { يگانگگى بين دو عالم } \\
& \text { شر" وجود ندار2 }
\end{aligned}
$$

## مقلدمه

دكتر جان اينترز اسلمونت در سال MVY




 تمام كتابهايیى را كه در مورد اين ديانت جديد بـه زبـان انگاليـسى وجـيـود داشت، مطالعه كرد و در سال 1918 ميلادى ايمان خور اي ابراز نمود.
او سيس با شُور و شوقى بىنظير به خدمت و تبليغ قيام كرد و احباء را جمع نمود تا اولين محفل روحانى شهر پرتموت را تشكيل دهند. آنگّاه بـه يادگيرى زبان فارسى مشغول شد تا بتواند آثار بهايى بيشترى را فراگيرد. پس از آن شروع به نوشتن كتابى نمود كه معرفى جامعى از ديانت بهــيايى باشد.

با پايان جنــُ جهـانى اول، پـيشنـويس 9 فـصل آن را بـه حـضور حـضرت عبــالبهاء فرسـتاد و از ايـشان طلـب راهنمـايى نمـود. جــوابـ محبتآميز آن حضرت و دعوت وى به حيفا، او را بسيار خوشحال كرد.
 عبدالبهاء بود، نسخئ دست نويس تمام كتاب را بـا خــود داشــت و از هـر فرصتى براى اصلاح مضامين كتاب توسط آن حضرت استفاده مى كرد.
 حضرت مورد تجديد نظر و بازنويسى قرار داد و به حيفا فرستاد تـا همـان



 را تصحيح فرمودند.
سِس از دركذنشت حضرت عبدالبياء، هيئتى از سـوى محفـل روحـانى
 جديد" هاپ نمود.
تا كنون ميليونها نسخه از اين كتاب به زبانهانى مختلف ترجمه و ور در
 نموده است. اين كتاب دو بار به زبان فارسى نيز تر ترجمه شده و و در سـايـي



 مأنوس نشدهاند، موفق به مطالعه و فمهم آن كَردند.





 شواهدى از كتاب "دزد در شب" به قلم ايادى امر النه ويليام سـيرز و و نيـز

بخشهايى از كتاب "حضرت ولى امرالله راهنمـاى اهـل بهــاء" اثـر علـى
 اصل يا ترجمهٔ آثار بهايى بوده، به زبانى سادهتر بيان گرديد. الز زمان تأليف كتاب دكتر اسلمونت بيش از •^م سال مى
 و در مسير يادگيیى فراز و نشيبهایى زيادى را پشت سر كذاشته و فراز و و

 كتاب مقدور نيـست. در صـفتحات يايـانى كتـاب تنهــا اثــارهالى بـه ايـن تحولات شده است.
اميد است كه خواننده بتواند بعد از اين كتاب به ديگر كتابهاي بها بايى
 سر چشمئ آن دريافت نمايد.
 بهائى است.

## بهائى يعنى چه؟

## دنياى ما



 نابودى و فنا كشانده است.
روزى نيست كه خبرى از فـساد در اقتـصاد، سياسـت، هنـر و و حتى
ديانت آن نشنويه. در خنين اوضاع و احوالى، بهائيان معتقدند كه بـا بـالاخره ملكوت خداوند بر روى زمين شكل خواهد اهي
 شود، بايد در قلب مردمان قرار يابد. در اين فصل تعليمات حضرت بهاءاءانه در مورد رفتار و كردار افــرادراد را مرور مى كنيم تا بيينيه متصود از بهائى بودن خيست. زندتى بهايـي





 باشثد. در حقيقت، اين نتطهُ نظر كاه هريك از ماست كه بايد به سـوى آن

در حركت باثيمه.


 بموجب تعاليمر رفنار نتموده، بهايى نيست."

اما هيجكس فريب نامش را نخواهد خورد و شخضص سياهى ممكن اسـو اسـت


 بسته به خور شيد است.




 است كه نهالهاى يرورش يافته در يرتو خور شيد ديـروز و پارسـال را بــهـ ثمر مىرساند.
براى رسيدن به زندگى بهايى به معناى واقعى، بايد مثل گل سرخ ور و



 وجود حقيقى ما به اشعه و ونور خورشيد روحانى احتياج دارد تا طراوتي ياريد ايبد؛

خرم وشاداب شود و رنگّ و بو پيدا كند.
 جلال و بزرگى خداوند سجده مى كنند. عـزت ت و بهـاء خداونــد را سـتايش
 حضرت مسيح و حضرت محمد و تمام پيامبرانى كه بـراى هــى انـايت خلــق

 حرارت و زندگى بخشيدهاند. اما معتقد است كه حضرت بهــاءاءالله خورشـيد امروز است. او حامل پيام خداوند براى امروز اسـت؛ روزیى كــه مـا در آن
 تلاش پيامبران پيشين آمده است. او آمده تا نهالهانى وجـي وجـود را بـه ثمـر

بنشاند.
حضرت مسيح مىفرمايد: "اگر كسى خواهد متابعت من كنــ، بايـد خود را انكار كرده و صليب خود را برداشته و از عقب من آيد. زيرا هر كس

 پيروان خويش خواستهاند.
محبت و اطاعت كامل با خلوص؛ اين چیيزى است كه همهُ اديـان را با تمام مخالفتهلاى دشمنان و سختىیهـا و بلايـا و شـهمادت مـؤمنين، بـه پيروزی رسانده است.


' النجيل هتى Y Y $\xi$

نجات و قوهٔ بىنهايت خود را از دست داد و به ورطهُ فنا كشيده شد. اگر ما به حقيقت ظهور المه آَكـاه شـديم، كـافى نيـست كـهـ آن را
 و اخلاص كامل و صميمانه لازم است تا به ثمرهُ ايمان برسيه. خداونــد از ما مى خواهد كه مظهر ظهور او را دوست بداريم و اطاعـت كنـيه. آنعَــاه
 ظهورات، خداوند چنين خواسته است. حضرت بهاءاءاله مظهر ظهـهـهور المـى براى اين ايام است و تعاليم او برای اين زمان. تولد جسمانى انفرادى صورت مى گيرد و نوزادان يكى یس از ديگرى





 بردهاند كه تنها راه نجات در اين عالم، توجه به حق و دستورات و تـي اتـاليم


## جستججوى حقيقت

 مىفرمايند. بر هر فردى واجب است كه شخصاً جلال و بهاء خداوند را در
 همهٔ مظاهر المى در هر زمان كه ظاهر شدماند، از مردم خواسـتهانـــد
 الهُى را بشناسند. چشهم تيزبين لازم است و فكر آزاد، تا ابرهاى تعـصب را

كنار بزند و زنجيرهاى تقليدِ كوركورانه را بشكند و به در ك حقيقـت نائـل
شود.

اگر كسى بخواهد بهائى شود بايد در راهِ جستجوى حقيقت بـى بـــاكـ

 را بكار اندازد و بدون دليل صحيح و قانع كننده، خيزى را را قبول نكند. اگر قلب كسى كه طالب حقيقت است، پاك و فكرش از تعـصب آزاد باشد، مظهر المهى را در هر هيكلى ظاهر شود، بشناسد و البته از محبـت و بندگى او محروم نمانَد.
 خوبىها) مىفرمايند:



هر گّز ممكن نيست مگِر به شناخت مَظهِرِ امر خداوند.



 بى مقدار مىرويد. ييش از آن كه دست باغبان آنرا در زمين مناسب بكارد
 شكوفه و گلبر گُهاى آن را تصور كنيه. حتى اگر آن ييـاز را قطـــه قطعـه
 سوسن است. اگر باغبان الهمى يعنى مظهر أمـر خداونـــد را بـشنـاسيها و در دستان یر مهر او قرار گيريهم و در زمـين الرادهٔ او كاشــهـ شـويه و بـهـ آب

تعاليهم او آبيارى گرديه، گلمایى خدمت و محبـت و بنـدگى در وجــود مــا
مى شكفد و هعنى و مقصد زندگى بر ما روشن مى محتِ الله

يكى از یديدههايی كه همر إ با شناخت مظمرـر امـر المهـى در وجـود ظاهر مىشود، محبتالله است. ممكن نيست كه شناخت باشـد و محبـت نباشد يا محبت المهى باشد و شناخت مظهر امر نباشد. حضر ت بهاءالله مىفرمايد: "علـت /فــرينش ممكنـات حُـب بـوده" خداوند به خاطر عشقى كه به ما داشـت مـا را خلـق نمـود. تنهـا مقـصد

 هر گز تو را دوست نخواهم داشت. مقصود آن است كه بدون عشق الْـــى

در دل، ممكن نيست از محبت او نصيب ببريهم.
 بزر ت ترجيح دهد، خودش، خود رالاز اشعه أفتاب محروم نموده. ما اختيـار اين را داريهم كه به خور شيد حقيقت رو كنيه. از نور و حرارتش بر بهره
 آن كه در سرداب هوى و هوس و افكــار و خيـالات غيـر حقيقـي، يـا در ظلمت تعصب و تقليد و يا در تاريكى غفلت و بیى وخبرى از حقايق معنـوى و يا اسير ظاهر پرستى، عمر گرانمايه را به انتها رسانيه. محبت الله معنايش اين است كه همه چیيز و همـه كــس را را دوسـت بداريهم. زيرا هر خيز جلوهاى از خداوند است. شاعر مى اسفرمايد: به جهان خُرم از آنم كه جهان خُرم از اوست
عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست بهاييى حقيقى، عاشقى است كـهه همـه را خالـصانه دوسـت دارد. از

 حضرت عبدالبهاء مىفرمايند:

 مثتنتل سازيـ."


$$
\begin{aligned}
& \text { در يك انجمن در امر يكا فرمودند: }
\end{aligned}
$$













 برسند."
اين عشق و محبت در سايه تعاليم حضرت بهـاءالشه بايـد بـه جـايى



 طَرَب آرد."

## انقطاع






 مى فيذيرد.
 لاقيد باشيه، يا آن كه خودمان را دا آن اوضاع ناكوار تسليم كنيه و يا يا آن كه










اينست كه اگَ مرا دوست دارى از آنچֶه خودت دوسـت دارى دل بـردار و رو بگگدان و اگ̋ رضاى مرا جويى از رضاى خودت چشهم بيوش تـا تـو در من فانى شوى و من در تو باقى گرّردم.




محبت غير من باشد هرگز قادر نيست كه داخل در ملكوت من گردد.)

## اطاعت

آرزوى عاشق صادق آن اسـت كـه محبـوبش خيــزى بخواهــد و او
 محبوب به عاشق خود مىنمايد و بر سر او مِنَّت مى گَذارد. محبت و بندگى نسبت به خداوند لازمـهاش اطا اطاعـت از دسـتورات و بر آورده ساختن خواستئ محبوب حقيقى است. ما خداوند را دوست داريهم و از اوامر و احكام او اطاعت مى كنيم، حتى اگــر دليــل و علـت آن حكــم را ندانيه.
ملوان كشتى از فرمان ناخدا اطاعت مى كند، حتـى اگــر علـت آن را
نداند. او از روى نادانى اطاعت كور كورانه نمى كند، بلكه ناخدا را كشتيبانى

 ملوانان ديگر را در اطاعت از دستورات ناخدا مىداند.
 نجات اطاعت مى كند. اما زمانى اين اطاعت عاقلانه است كا كه از از تجربـه و وا



دست امواج فنا سپرده است.
تنها با اطاعت آكّاهانه از مربى و معلم دانان، مىتوان به ثمرات دانـش او دست يافت. اگر فرمانده كشتى، ماهر و با تجربه نباشد و ملوانان نيـز از او اطاعت ننمايند، چچگونه كشتى به ساحل خواهد رسير رسيد؟
حضرت مسيح به روشنى بيان مى كند كه صراط شناسـايى خداونـيـنـدن اطاعت است. حضرت بهاءالله مى فرمايند: "ايمان بالله و عرفـان /و او تمـام


امروزه دمكراسى در اكثر كشور ها، باعث شده كـر كه اطاعتِ كامل، مور قبول مردمان قرار نگيرد. البته اطاعت و تسليهم در برابر خواستههاى يـيـى

 مختلف به خواست خداوند، همر از و دمساز گردند، بـه يخــانگى و محبـت دست خواهند يافت.
حضرت بهاءاللهَ مى فرمايند:" ایى /هل عالم سر/يردة يكانتـى بلند شد
 شاخسار"
اگگر مردمان فقط همين يك ندا را بشنوند و به آن عمل نماينـد بـه جاى ييروى از رهبران و يششوايانى كه دشمنى با ديگران يان را مى آموزند، به

 بهار دوستى و عشق و وحدت فــرا خواهــد رسـيد. جامعـه جهــانى بهـايـي

نمونهاى از مردمانى است كه اين ندا را شنيدهاند و مى كوشند تا ييوسته به آن عمل نمايند.

خدمت
 يك بهايى مىداند كه براى اين خلق شُده تا به عرفان و عبوديت خداونــد
 عبوديت يعنى اطاعت از دستورات و احكام و تعاليه, او و خدمت به او. خدمت به خداوند فقط از طريـق بنـدگى و خــدمت بـه بنـدگان او

 نكرديد، به من نكرديد"

 ناظر به عدل هستى، هرجه برای خود مىیسندى برای ديگر/ن هـمرا آن را بخواه" (ترجمه)
حضرت عبدالبهاء مىفرمايند:
"عبادت آن است كه به خدمت عـالمر انــسانى يـردازیى و/ختياجـات مردم را برآورى. همين خدمت، عبادت /ست. طبيبى كه با مهر و ملاطفت و بلون تعصب، به حال مريض رسيدكى مىكنـد و بـه يـارى و همكـارى بين بشر اعتقاد دارد، عبادت خداوند ر/ بجا ميآورد." تبليغ
بهائى حقيقى به تعاليمر حضرت بهاءاللّه ايمان دارد و سراسـر زنــدگى



 بهائى مىتواند با زندگى حقيقى بهائى، به تبليغ بيردازد.


 عرضه كنيه، سمهم باقيمانده براى ما بيشتر خواهد بود. كدام لذت مىتواند

 |فزونتر خواهد شد و احساس خدمت به عالم انـسانى در مــا عميـقتــر و شديدتر خواهد گُشت.
فرد بهايى هر گز عقايد خود را به كسانى كه مايـل نيـستند، تحميـل



 نشود، /ز جان نخروثسل."
بايد بذر كلمات گهربار المهى را در زمينِ یايِ قلب كسى كه مايل بـه
 در جاييى ديگر مىفرمايند:
"آنجه را دارائيد بنمائيد.اكــر مَقبـول /فتـاد، مقـصونْ حاصـل والا تَترُضض باطل"
مقصود اين است كه در اين ظهور جديد، تبليغ امرٍ خداوند و بـشارت ظهور حضرت بهاءالله، بايد به كمال محبت و مهربن انـى صورت كيرد نه بــه

زور و الجبار؛ نه با جهاد و شمشير؛ نه با بـى احترامـى و تـوهين بـه عقايـد
ديكران و نه با وعده و تَبَشير.
ادب و احترام
حضرت بهاءاءله مى فرمايند: "تشما را به /دب وصيت مىنمايم" ادب

 حضر ت عبدالبهاء خطاب به بهائيان امر يكا میفرمرايندي "مبادا مبادا قلبى را برنجانيد. مبادا مبادا كسى را ببيازرايـيـــ مبادا مبادا










 خانههاى تاريك را نورانى نمايد. حضرت عبدالبباء بار ديگر مى انرفرمايند:




خوشرفتارى كند. /ين كونه عمـل كـردن دورويـيـاسـت. تزويـر /سـت.

 حقيقى بانتد نه مدرارا."
حضرت عبدالبهاء به ما مى آموزند كه با وجود آن كه كسى به ظــاهـ






 شود تا شخصيت ظاهرى نيز تغيير يابد و تجديد كُردد و به انوار الهى منور شود.

## ديدهٔ خطا پوش





هستى" (ترجمه)





 احدى بر زبان نرانيم اگر چه دشمن باشُشد. در لوحى مى فرمايند:





بزر گَترين وسيله براى ايجاد دشمنى و تفرقه، عيـبجـــويى و غيبـت
 ديگران را بنمايد و از آنچچه شايسته نيست، چشهم بیوشد. روزى حضرت مسيح و خواريون در راه به سگَ مـردمایى برخوردنــد. يكى از بوى آزاردهندهء آن شكايت نمود. ديگُرى از زشتى او سخن كِّ
 سييدى دارد! هيحيك از عيوب را نديدند، فقط دندان سفيد را ديدند.

## خضوع

در حالى كه از خطاى ديگران چشهم مىيوشيهم و به صـفات نيكـوى انـ




 پسنديده تبديل شود.

حضرت بهاءالشه مىفرمايند:" تكونه عيوب خود را فراموت كردى و و
 من بر/و باد." (ترجمه)

 آكاه هستيه.
حضرت عبدالبهاء مىفرمايند:





 خود راضى /ست، مظهر ثشيطان /ست و هركه خود را رانسينديد، آيت رحمـن



 خود، دليل خود بسندى است."

## راستى و امانت



 زينت براى هر كس و بهترين تاج برأى هر سـرى اسـتـ. در جـايى ديگـر

مىفرمايند كه اگر كسى دارالى صفت امانت نباشد در عالم بعد از موهبـت بينايى محروم خواهد ماند. حضرت عبدالبهاء دربارة راسـتى و صــداقت مــفـفرمايندكــهـ راسـتى، ريشه و اساس همهُ صفات نيكو است. مىفرمايند اساس فـضضائل انـسانى است. اگر كسى از اين صفت محروم مانَــد، از ترقـى و تعـالى در جمعيـع عوالم الهمى ممنوع گردد. اگُر اين صفت در كسى ريشه دوانَد، همهٔ صفات نيكو بـه دنبـال آن
 چنان نورٍ راستى و امانت تابان گردد كه همڭــان بـه او اعتمـاد نماينــد و كلام او را سَنَد شمارند. خنين كسى خــود را فرامـوش كنـــد و بـه عمـوم، خدمت نمايد.

## خود شناسى

حضرت بهاءاللّه ييوسته قابليت و توانايى كه در وجودمان نهتهـ است




آن شسك منما." (ترجمه)




 مشاهله نمايى." (ترجمه)

و يا در جايى ديكُر، هريك از ما را به شمشير بُرْآن و بسيار گرانبهايى

 همحّنين مى فرمايند:

 درأئى و جميع موجودات را به خلعت هستى بياريأي "



 خواهيم بود كه سبب زند و و و منبع نور و حرارت در در عالم كرديم.
 مىنمايند كه چيزي بالاتر از آن در تصور و تقدير وجياني




 الهمى و مخصوصأ اطاعت از حضرت بهاءاءله مظهر ظهور المى بـراى ايـن دوران است.
ما به دنيا مى آييه. رشد مى كنيه. به بلوغ مىرسيم. مظهر امر الهى را



دستوراتش عمل مىنمائيه. صفات و اخلاق پسنديده در وجـود مـا ريـشـه

 مىرسانيه. و در همهٔ اين مراحل در حالى كه مطمئن به عنايت و فضل او او هستيه، با كشف حقايق پنهان در وجودمان، بيش از پيش نيروى روحانيانى كسب مى كنيه و شتابان در راهى كه پايان آن رضايت و شادمانى خداوند و خودمان در دنياى جديدى خواهد بود، در حر كتيه.

دعا و مناجات
مكالمه با خدا
حضرت عبدالبهاء مى فرمايند:"مناجات، كفتكو با خداسـت" خداونـــ به زبان مردم صحبت مى كند و از طريق مظاهر ظهور خود در هر زمــان،
 ظاهرى در اين عالم هستند، مستقيمأ با مردم صـحبت مـي كنتـــد و پييـام

 راه مكالمه با خداوند نيست. يك زبان روح وجود دارد كه مقدس از گفتن

 زندگى كنند- ارتباط مىيابد و به آنها الهام مى بخخـشد. همـين زبــانـان روح است كه مظاهر مقدسه چون از اين عالم رفتند، با ييروان راستين خـويش مكالمه مىنمايند. حضرت مسيح پس از شهادت، همحنـــان بـا حواريـون خود مكالمه مىكرد و رابطه روحى داشت. ايسن مكالمسه آنهـا را بـيش از پيش تأييد نمود و قوت بخشيد. همهٔ مظاهر المهى اين رابطه را بــا يـيـروان

خويش داشُه و دارند.
حضر ت عبدالبهاء مى فرمايند:
"ما با يل با لسان ملكوتى صححبت بداريهر. يعنى بـه لـسان روح. زيـرا يكـ لسان روح و قلب وجود دارد كه با لسان عادى ما فرق بـى منتهى دارد.

 مى مردد، زبان روح /ست. هروقت ما در هنگام مناجات از قيد و بند عـا


قلب مىئننويم. بلون الفاظ صحبت مىكنيه؛: مخابره مىنمائيه. كفتكو بـا
 برسيه، ندای خحاوند را به توش دل خو/هيهر تنيد. " حضرت بهاءالله مى فرمايند كه حقايق و مفاهيه روحانى فقط بوسيله اين زبان روح قابل انتقال است. در اين ميدان روحـانى، قلـمر راه نــدارد و

 گرديده) درباره سه مرحله آخر سفر مىفرمايند: "زبان در تفصيل /ين سـه و/دى عاجز /ست و بيان به غايت قاصر. قلم در /ين عرصه قدم نتـــنـارد و

مد/د جز سواد تمر نيارد.
شرح حال عارفان، دل به دل تو/ند تفت
/ين نه ثشيوة قاصلد وين نه حـّ مكتوب /ست"
حالتت زارى و ابتههال
براى رسيدن به آن حالت روحانى كه مكالمه با خداوند امكــنا ـــذير
 برسيم كه از همه جيز و همه كس دل برداشته و فقط بـه خداونـهـ نمائيه. همت لازم است تا به آن حالت برسيه. بايـد جهــد كنيم؛ كوشـش كنيهم تا اين ممكن شود. براى رسيدن به اين حالت، تنها راه، بــى اعتنــايـ انـي
 دورى كنيم به ديگُرى بيشتر نزديكـ شويه.

 نمود. زيرا هر چيزى از آن روح الهمى حكايت نمايد. حضرت بهاءالله مى فرمايند كسى كه در طلب حقيقت است بايـد در
 نتار روحانى كوشد و يردههاى غفلت كه مانع از ديدار است به آتش عشق و ذكر بسوزاند.
حضرت بهاءانله رازیى را دربارة كلمات و آيات خداونـد و خوانــن آن بيان مى كند كه شكفت انكيز است استر



 به تنهايى در منزل خويش آيات خداوند را بخخواند ملائكه ناشرات خخاوندي

 مینماين..(Ir)

## واسطه لازم است

 است كه همچحون آينه، انوار المهى بهه آن بتابد و او آن نور را بابسوى مردمان منعكس نمايد.








نيابد، جون آن چيزى كه تصور مى كنم خدا نيست.

اول حق را در فكر خود تصور كند. اين تصور، مخلوق فكرِ خِير خود اوست. آيا



 كامل خداوندند.
حضرت موسى، حضرت مـسيح، حـضر ت محمــد و حـضر ت بـاب و و حضرت بهاءالنه آينه كامل المهى هستد كه ما خداونـد را بــهـ واسـطهُ آنهـا مىشناسيم.
همجنانكه خورشيد با نور و حرارتش شناخته مى شود، نـور و حــرار ارت








 مستقيم خورشيد استفاده مى كند.

## دعا و مناجات لازمهٔ زندتَى است



خداوند بصورت ييوسته، واجب است. در كتاب اقدس به ما مىفرمايند كــه آيات خداوند را هر صبح و شام تلاوت كنيه. اگر كسى تـلاوت نكنـده، بـهـ عهد خداوند وفا نكرده و اگر كسى از آيات خدا اعراض كند و و رو بـَّردانـدن،
 است.

اگر كسى به مظهر ظهور المهى ايمان بياورد، آنحــهـ را كـه از قلــم او نازل شده، از جانب خدا مىداند و خير و صلاح خود را در اطاعت كامل از

 وعده غذاي معين در روز به او توان مىبخشد. اگر اين غذا به جسم نرسد،
 قوى شود و بتواند با مشكلات اين عالم مقابله كند و در حقايق وجود، راز هستى را كشف نمايد و بهترين راه را برایى پيشر فت انتخاب كند، به غـنـا احتياج دارد. آيات خدا غذاى روح است. اين غذا بايد مرتب و ويوسـته بــه روح برسد وگرنه ضعيف و بيمار مىشود. هر صبح و شام كه آيات خــدا ر ا
 مقابل حوادث و موانع بىنهايت اين عالمه، تـاب مقــاوت و تــوان يـيـروزيـى



 بخشد و سنگين نمايد.
حضرت عبدالبهاء مى فرمايند كه نماز فرض و واجب است و به هــيـيج عذرى، انسان معاف نشود. مگر آنكه عاجز باشد يا مانع كلى وجود داشـته

باشد.
حضرت عبدالبهاء در جواب كسى كه پرسيده بود دعا برای پيست و حكمت آن كدام است؟ خداوند كه همه خيز را انر جأى خـود قــرار داده و همهُ امور به بهترين شكل اجرا مـى گردد. بنـابراين خواســتن از او او و طلــب حاجت چه حكمت دارد؟ مى فرمايند:" ضعيف هميشسه به درگاه قوى التماس و زارى مىنما يد
 نما يد و طلب عنايت و بخشش كنـله همـين خو/سـتن، قلـبش را روثــنـى




 حالت جشمهٔ روح بجونسل و/بر عنايت ببارد و تمام وجود /ز بمىنيازى و غنا سرثنار تردد. /ين راز مناجات /ست.

 نماز را، آن طور كه حضرت بهاءالله فرموده، تلاوت نمايد.
 برگزار میشود. چون در ديانت بهائى رئيس روحانى و پيشوا و امام وجــود
 ديگُران گوش مىدهندا



مى فرمايند: "/انسان ممكن /ست بكويد هر وقت ميل د/نتته باشتم بـه دعـا



 مناسب براى دعا و مناجات ندانتنه باشته./ين فكـر مقبـول نيـست. زيـرا


 شوند، آنوقت /حساسات و عواطف روحانى آنها متحد مى مردد. يكـــيكر را يارى مىنما يند و دعايشان مورد قبول واقع مىتشود."

زبان محبت
اگر خدا به آنحچه در قلب ما مى گذرد آگاه است، ديگُر چه لزومى دارد
مناجات بخوانيه؟
وقتى اين سئوال از حضرت عبدالبهاء شد، فرمودند:
"ا/كر دوستى به ديكُى دحبت دارد، طبيعى /ست كه آززويش /ظهرا آن محبت /ست. با آن كه مى داند دوستش از محبت او آكاه است، باز هم ارم ميل دارد/حساسات خود را بيان كند. البته خداوند به آززوهاى قلب ما آكاه
 سرجشسه//ش محبت ما به خداوند /ست. لازم نيست برایى مناجـات ختمـاً كلمات و الفاظ را بكار ببريه، بلكه مناجات به فكر و حالـت بـا بستكـى دارد.
 ميل خواندن، لزومى ندارد. اگر كسى /ز روى /جبار و بلدون ميـل قلبسى بـا






 نيابد، مكر به ذكر الهمه."

قانون طبيعت
(اطاعت و سركشى، سعادت و بدبختى)



 مستقيم، نتيجهٔ سرييجى نوع انسان از اواومر المى استى





 خويش سازيه.

 دهل و يايانٍ راه سركشى و عصيان، البته هالاكت است.
 ما برسد و ما را به اراده او در زند


 بماند و هلاك گشت.
 نجات از بلا نيز فقط با اطاعت ممكن است. اين يك قانون و اصل پايـدار



 هر كس بار ديگرى را به دوش كشد، قدمى در راه سعادت عالم برداشته و

 بيشتر ين زحمت را متحمل شدهاند تا نوع انسان به سعادت برسد.



 ثروت و سلامتى را براى آن مى خواهد كه به ملكوت خداوند خدمت كنــد؛
 قدمى بردارد و كلمات خداوند را به گوش مشتاقان و طالبان رساند. اگر به جاى ثروت، فقر نصيب او شد و اگر به جاى سالیتى

رضا بيذيرد و آن را از حكمت خداوند داند. وقتى در مسير حق قدم برداشتيه و اطاعت اوامر و تعاليه او نموديهى،

 اعماق تاريكـ زمين بر ذغال تيره وارد مى شود، سرانجام اورا بــه الماســي بىنظير تبديل مى كند كه در نگیين شاهزادگّان جـايى مـى
 گرانبها تبديل مى كند كه در كاخ محل مىيابد. همحِنين ضربات كوبنده وقايع و حوادث و فشار شديد روز ما را قابل و لايق دست اراده́ مظهر امر او خواهد ساخت.

 سختى نجات بخشد. هر چه انسان پاكتر شود صفات و فضائل ملكوتى و كمالات روحانى او بيشتر جلوه نمايد. ممكن است تصور كنيم كــه وقتـى بالايى عمومى كه نتيجه سريپچیى از دستورات خداوند است نازل شوده تـر و خشكى به آن آتش بسوزد و عدالت معنى خود را الز دست بدهد. حضرت عبدالبهاء ما را مطممُن مىسازند كه عدالت در بهتــرين حالـت خــود اجـرا
 فقط قسمتى از نمايشى را مى بينيهم كه تا ابد ادامه دامه دارد. بسيار مى شود كه اطفال بى گَّاه و ضعيفان ناتوان در دسـت ظالمـالمـان

تبهكار گرفتار گردند. حضرت عبدالبياء مىفرمايند:
 ر(اين صدمات، سببـر رحمت بروردگار گردد و موهبت كردكار؛ كها بهتر /ز صد هز/ر راحت دنيا و نتسو ونما در /ين دار فانى دنياست"

## دعا و قانون طبيعت






 دارای قانون و نظام است.


 طبيعت و مخالف آن عمل مى كند. شايد تحقيقات علمى در آينــنـده، راز آن آن , ار كشف نمايد و به قانون و قاعده آن آگاه شود.












روحانى و توجه قلبى، مايل به كسب آن باشيه. مناجاتههاى بههايى
حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء مناجاتهاى فراواوانى را براى اوقات مختلف و منظورها و خواستههاى گوناگون نازل فرمودهاند. هضمون اين مناجاتزا و معانى عميق روحانى آن، هر صاحب فكر و انديشهالى را

 زندگى روزانه خود، اوقات منظه و مناسب و ييوستهانى رابراى خوانى اختصاص مىدهد.

## محبت و علاج

## جسه و روح



 زمانى كه به دنيا مىآيد. در اين عالم نيز ريز رو به رشد و و ترقى است است الز آ آنجـا





 جسم، زمانى مىتواند به ترقى و تعالى روح كمك كند اند كه اند خادمى مطيع و

البته بايد خادم با وفا را امواظبت نمود و و وسايل آسايش و و سـلامت او
 اندازد و روح به مشكلات دهار كردد.

## وحدت و يگَانگَى در كائنات

 كه دارد- يك روح وحدتى موجود است كه اسه همه را با به هم ييوسته و و مرتبط
 مربوط است و بيش از آنحّه كه تصور شود، به سالامت فردي انـى و و اجتمـاعىى همهٔ مردم وابسته، بلكه با زندّى حيوانات و كَياهان و كل محيط زيـيست

پيوسته و در ارتباط است. هيجيكـ از احكــام خذاونـد كـه از قلـم انبيـاء و پيامبران گذشته و امروز نازل شده بیارتباط با جسم ما نيست. چه مستقيه و چه غيرمستقيه. از اين رو در بعضى از تعاليهم بهايیى نسبت بـهـ سـالامت جسمانى تأكيد بيشترى شده است. زندگّى ساده
حضرت عبدالبهیاء در بيانى به اين مضمون مىفرمايند: "/اقتصاد، اساس راحت و آسايش بشرى /ست. آدم ولخرج همينسه در زحمت /ست./سر/ف /ز طرف هركس كه بانشد، تناه نابخشودنىي /ست. مـا




 جيب ديكران به ناحق درآمله بانسد. فكر و روح شخصص قانع، هميـشه آرام و قلبنس راحت و مسرور است." در ديانت بهايى خوردن گوشت ممنوع نيست اما حـضر ت عبـرالبـالبهاء مى فرمايند:"در آينده خوراكى انسان /ز ميوه و حبوبات خو/هد بـوـود. وقتـى
 كودكى /ست با /ين وجود ثابت شـده كه غغلى طبيعى ما خيزى است كــه /ز زمين معرويل. "

## الكل و مواد مخذّر

الستفاده از هر نوع نوشيدنى الكلى و مواد مخلدر در ديانت بهايى منـع شده مكَر در مواردى كه پزشك دانا و ماهر براى معالجه تجويز كند.

## تفريحات


 حضرت بهعاءالنه مىفرمايند:

خلق شده محروم مسازيد.)
حضرت عبدالبهاء مىفرمايند:
 منحلوق خد/وند /ست. بايد از/ين مو/هب و بختشنهايى الهمى ممنون بانسيهر.


 مسرور باشيهر و/وقات را به ستايش و وتمجيد خداونلد مجيد بكذرانيهر و هر حيز را قدر بدانيهم."




 خداوند نيست. اگُ تفريحى باعث تقويت جسم شود، مثــل ورزش، البتــهـ مقبول است.

## نظافت

شخص بهائى بايد در هر حال مظمر لطافت بين مردم باشد. حضرت


جون اهل بهشت در عالم خاكى. بايد هركس از كنار ما مـى تــذـرد، بـوى
 استفاده از گلاب و عطر در ديانت بهايیى سفارش شده است.

 كثافت، محل شستشوى بدن مردم بود. حمامهايى آلوده در آن زمان مان مركز




 جسمانى تأثير در /رواح ا/سانى كندي







 خانوادگى و روابط زناشويى علاوه بر آرامـش روحـى و و شــر افت اخلاقيىى، سبب ييشگييى از هز اران أفت و بيمارى جسمانى و و روحانى خواهي بـي بود.



بينوايان، باعث خواهد شد از سوئى زحمت طاقت فرساى كاركّران مسكين


 گردد.

## پيغمبران پزشكانتد
















## معالجه با وسائل مادى


 كه هر نوع دارو و درمان مادى رد مىشود. ديانت بهائى اگر پــهـ معالجــهـ

روحانى را رد نمىنمايد، اما سفارش مى كند كه در زمان بيمـارى بايــد بـهـ يزشك دانا و ماهر مراجعه كرد.

حضرت بهاءالله و حـضر ت عبــالبهاء و خــانوادهشـان نيــن در زمــان بيمارى به طبيب مراجعه مىنمودند. حـضرت عبــدالبهاء فرمـودهانـــد كــه السباب شفاى بيمارى دو نوع است: جسمانى و روحـانى. سـبب جـسمانى،

 سبس دانش و فن پيز شكى را يكى از عنايات و مواهب خداوند مىدانند كه با آشكار شدن آن، همهٔ بندگان از آن بهره و نصيب مى آبرند.
 به خاطر شيوههاى نادرست زندگّى، تغيير نيافته و از مسير خــود منحــرفـ
 استفاده نمايد. اين روش در مورد حيوانات كه با غريزه و و ميل طبيعى خود، هنگام بيمارى از گياهان صحر ا استفاده مى كنند، مصداق دارد دارد.

 است. زمانى خواهد رسيدكه اين علم به كمال برسد. آن وقت بيمـارىهــــا

 خداست. خاصيت گياهان و تمام داروها از موهبتى اسـت كــه خداونـا
 است براى يارى جُستن از شفاى آسمانى. شفا به وسايل غير مادى
حضرت عبدالبهاء به ما مى آموزند كه راههاى فراوانى براى معالجه از

طريق روحانى موجود است. يكى از آنها انتقال سلامتى اسـت. همـانطور



 سلامتى را به او منتقل كند، تلقين مىيذيرد.

## چهه عواملى در یديد آمدن بيمارى نقش دارند؟


 مؤثر است.
حضرت بهاءالله فرمودهاند كه غهم و غصه، بلاى سياه در انسان پیيد مى آورد و سفارش مى كنند كه از آن دورى كنيه. حسد را همچچون خوره و و


 يرواز است. جميع نيروهاى /و قوت مى ميرد. قوؤ فكر زياد مسىشـود. قــوـؤ

 نمىماند. مثل مرده مىتشود."
در بارهٔ شكل ديگر معالجه از طريق روحانى مىفرمايند:









 قوهٔ روح الُُدُس


 مظهر امر به بيمار، سبب شفا گَردد. حضر ت عبدالبهاء مى مفرمايندئ

 خداونله داراى /ين موهبت هستنلذكه جون طبيب روحانى، نيروى معنـوى








 خواهند شد.

## حالت مريض






 كامل خواهد يافت. فرمودند:





 بابن. شـادمان بانس؛ /مييوار بانش."






 جسمانى و روحانى هر دو دو را شفا دهدلـ

 مىتشود./عتماد به خدا كن و به /و توكل نما و وبه/ر/اده حق تسليمه شنو. خدا رئوف /ست و رحمان/ست و رحيهـ ... فضل و عنايتش ختماً نشامل حالت خواهد شد."
ايشان به ما مى آموزند كه سـلامت روحـانى بــه ســلامت جـسمانى


 مقدسترين مردان و زنان نيز گاهى بيمار مى يشوندي


 كردد تا به قؤ روحت، جسمت تشفا يابيب."



 برگرداند و در تاريكى زندكى كند. "

## شفا دهنده

نيروى شفاى روحانى در همه انسانها كا كم و بيش موجود است است. ولى


 كيرد. مىفرمايند: "طبيبى كه از جام محبت من سرمست نــــد، ديــار /و
شنا و نَغَس /و رحمت و /ميد/ست."(15)

حضرت عبدالبهاء نيز در بيانى، به يزشكى كه قلبش مملو از محبـت


 طبيبى با تماس دست خويشى خرين، بيمار را شنفا مىدههد"



 بيمارىها، به روحى از جانب خود يارى مى بخششد."


 چگَّونه همه مى توانند كمكى كنند



 حضرت عبدالبهاء مىفرمايند: " تضرع و دعا در حق ديكران البته مؤتر /ست." دوستان و نزديكـان




مورد تودهٔ مردم صدق مى كند. به جامعdانى فكر كنيد كه ديانت و توجه به خــا و اميـد و محبـت، فرهنـگـ جـارى در آن اسـت؛ يــا جامعـهالى كــه خودخواهى و جاه طلبى و ماده پرسـتى - يعنـى مـال انــدوزى و برتـــى جويى - در آن، نشانه شخصيت افراد باشد؛ يا جامعـهالى كــه اعـي اعضاى آن سعى در خدمت كردن به يكديگر - بدون هيج جشمداشتى - داشته باشـــند
 جوامع، افراد نقش دلرند. فرد، شادى و سلامت در جامعه ايجاد مى كنــد و از آن نيز اثر مى گيرد يا با كارِ شبانهروزى، در پیى در آمــد بيـشتر اســت تـا زندگى مرفهترى براى خود فراهم كند. او در تعيين وضع جامعهُ خود سمهم دارد و البته از آن جامعه اثر مى يذيرد. در هر حالت، محيط اطراف مى میتواند حال ما را خوش و خوشتر نمايد و يا كسالت و افسردگى و بيمارى آورّدَد. در دنياى امروز، دسترسى به سلامت كامل برای همه كـس ممكــن


 شفابخش كلماتِ حق براى بهبود خود و ديگّران، يارى طلبد.
 مورد شفا نازل شده است. اينكـ يكـ نمونه از اين مناجاتها ذكر مى شود. بسمه المهيمن على الاسماء
 بالاسم الّذى سخّرت به عبادَكى و بنفــوذ كِلمتـكـ العليـا و اقتـدار قلمكى الاعلى و برحتمك التّى سَبَقتْتْ من فى الارض و الــسّماء ان
 ترى السّائل قائما لدى باب جودك و الآمل متمستّكا بحبل كرمى اسألكى ان لا تختيبه عمّا اراد من بحر فضلك و شـمس عنايتـكـ.

انكَ انت المقتدر على ما تشاء لا اله الآ انت الغفور الكريه.

## عصر ذهبى


شفا و سلامت كامل تبديل گرددد، ممكن نباشد





 معنوى مورد استفاده صحيح و بجا قرار مى يكيـرد. ايـن، دور الى از از تـاريخ


ناميده مىشود.

## بهترين شكل استفاده از سلامتى

 ملكوت صرف شود، بسيار محبوب است. اگر ايــن ســاملامت در أسـايش و



آن زندگى ترجيح دارد.


 آب حيات/بئى بنونسى و به روح تأييد و عنايت الهمى موفق كردى."

## تملن حقيقى

"به خود مـشنول نبانــيد. در فكـر اصـلاح عـالم و
تهنيب/مهر باتسيد" (دضرت بهاءاءلهد)

## دين، اساس تمدن است



 كوشيدهاند تا جنبههاى مختلف زندگى فردى و اجتماعى را بررسى كنـــده،
 اجتماع رو به بيشرفت، آسوده زندگى نمايد.


 آنچجه كه فرموده، به آرامش و آسايش حقيقى دست يابد.
 لامسه، چشايی، بينايى، شنوايى و بويايى هستيم. اگر چششم ما ار ال ببندنـد و در يكـ محيط كاملاً ناشناخته قراردهند، حارهاى نداريهم جـز آنكــه از ايـن جهار حس باقيمانده كمكـ بگيريهم تا موقعيت خـود را تـشخيص دهـيهم و بفميهم چه بايد بكنيه.
وقتى به هيزى دست بزنيه، تصورات ما به ما كمـكـ مـى كنـنـد كــهـ


 تجربههاى ديگر. همةٔ اين تجربهها به احساس ما در آن زمان آن، و فكر مـا
 احساس ترس امتحان مى كنيه و احتمالأ خطرناك مى يابيه. اگــر نــــران
 نمى بينيه، نقش دارد و اگر خوش بين باشيهم، اين احساس مـا را مططمـئن


 نمىفهمییم كه در پشت پرده چهه خبر است. شكى نيست كه يكـ واقعه در نگاه چند نفر يكسان نيست. هر كس با احساس و بينشر فردى و و ذهنيّ


 يپش مُقَدَر شده تا اتفاق بيفتد.
 مى بريم. در هرحيز رمزى مشاهده مى كنيم و آن را قدمى براى پيـشرفت مى يابيه.


 خورشيد مىبينيم كه زمين و مريخ و هشترى و چند سياره ديگُر بـا نظـمـ
 دور هسته اتم بگُردد يا زمين به دور خورشيد بحرخذربا چششم ظاهرى ديده
 جاذبه (كه در عالم انسانى به "عشق" تعبير مى گرددر)، الكترون را با به دور
 ديل


 حقيقى را آشكار مى آسازد.




 زند

 آنجنان كه بايد و شايد يى نبرده، نيروى دين دين المى و اعتقاد به آن است است
 هر هيزى را به نام او معرفى كردهاند و از مقامش كاستهاند و همه را الز آن بيزار نمودداند.
حضرت بهاءاءلانه در باره دين مىفرمايند:



نتيجه بالا خره هَرج و مرج است."
 اهل عالم شده. آلت جهنميه به ميان آمله و در قتل وجود ثشا شتاوتى ظـاهر

 وجود."(IV)
فرق است بين دين الهى و خرافات و اوهامى كه بـه اســم ديـن بـهـ
مردم ارائه مىشود. دين بايد چشهم حقيقت بين آدمى را بكشايد نه آن كـهـ يرده بر پرده بيفزايد و انسان را به كلى كور نمايد.
 تعليم مىتواند دنيا را به سوى سعادت ببرد.

## عدالت

در يكـ كتاب كوچكى بنام كلمات مكنونه، جوهر تعاليم انبيا به طـور

 است. اين بذرها چون در قلب انسان كاشته شود و برويد و رشد كند، تا ابد ثمر مىدهد.
اولين نصيحت در اين كتاب كوجك، مربوط به زندگى فردى هريكـ
از ماست:
" "فى /ول القول /ملك قلباً جيداً حسناً فنير|"
 است.) و در نصيحت بعد در باره زندگى اجتتماعى بيانى بــه ايـن مـضمون مى فرمايند:
"محبوب ترين خيز نزد من انصاف است. از آن روى مكـردان. /تـر



 'ان را جلو جيندانت قر/ر بـه."
اولين بائ زندگى اجتماعى اينست كه افراد اد حق را الز باطل و صحيح را الز خطا تشخيص دهند. براي اين كار بايد با چشه, حقيقتبـيـين در همــه حيز بنگَرد.
يكى از علتهاى نايبنايى روحانى و اجتماعى خـوديبينى و خوديـيسندى
 حضرت بهاءالله مىفرمايندين


 جان كه ابر روثنايى آفتاب ر"(11)










فردى و اجتماعى به بهترين شكل تأمين خواهد شد. حضرت بهاءالله به ما

 كه براى خود برمى گزينيم براى ديگُران همم همان را بخواهيم. حكومت حو
حضرت بهاءالله به ما مى آموزند كه در هـر مملكتـى سـاكن شـويه، دستورات حكومت و قانون مدنى آن كشور را الطاعت نمائيه..
 ناظر به قلوب عباد بوده و هست و دون آن از برّ و بحر و ز زخارف و الـوان، كل را به ملوك و سلاطين وأمرا واكذاردهه"
"آنجه /مروز لازم/ست /طاعت حكومت و تمسكـ به حكمت" (19) حضرت بهاءالله در حالى كـه ييـروان خـويش را بـه فرمـانبردارى از حكومت و دولت كشورى كه در آن سـاكنند، المـر مــىفرماينـد، رؤسـاى حكومت و دولتمر دان را به عدالت و انـصاف سـفارش مـى كنـــد. از آنهـا مى خواهند كه از تسليحات جنگي بكاهند و بار سنگينى كه بر دوش مردم است، كاهش دهند. از دشمنى و گردنفرازى درمقابل هما دسم دست بردارند و به تأمين زندگى مردم فقير و بينواى كشور خويش اقدام كنند. با تمام اين سفارشات، از همان زمان معلوم بود كه گوشى نيست تا بشنود و قلبى نـه تا حرفى بيابد. سردمداران حكومتها به تنها چیيزى كه میى انديشند قدرت و و






چون فرصت تمام شد و شما به حق و عدالت رو نياورديـد، از هـر جهـت عذاب و مصيبت به شما رو مى آورد. ( تر جمه)
تاريخ قرن اول و دوم بهايى شاهد به وقوع ييوستن وعده المهى بــوده



 بود، نشنيدند و به مجازات خود مبتلا گششتند.
يكصد و سى سال قبل، حضرت برباءالله براى آبادانى عالم و آسايش



 كند، دستهجمعى بباخيزند و او را از تجاوز باز دارند حضرت بياءالله از طرفى اهل عالمه را به اتحاد و و دوستى و محبـي


 اكبر را عالاج درد عالم مىدانند و آن اين است كه مخالفت و دشـمنى بـه


 افلاطون در روى زمين بنا شود و عصر طاليى نوع انسان جلوه نمايد. تـا


شادمانى و آسايش و يكانگى، لازم است كه جنتـ و ستيز به بدترين وجه،

 ميان دولتها است، صورت گيرد. سيس از هی اين صلح اصغر، صــلح اكبـر رخ بگشايد.




 تردد و/مورمردمى كه در سايه ثهما هستند نيز /صلآح تسود."


 ";ود/است بساط عالمه جمع شود و بساط ديكر كسترده كردد" آزادى سياسى
 چه ملى يا بين المللى بسيار مقبول و محبوب است، اما اين نوع حكومـت



 باشند، بسيار خطرناكتر از حكومت ييشين خواهد بود.


عدالت و انصاف و رسم نوعیرورى بيخبر باشند، همه را به ورطه نابودى و
 داده شود كه ندانند چگِونه از آن استفاده كنند. اين نه تنها در مورد آزادى






 مكاران حفظ نمايد. آن نوع آزادى (آزادى آنى حيوانى) انسان را را از از ادب و و و وقار




 چشيد و شــيرينى آن در مـذاق جـانش نشــست، حاضـر نيـست آن را بـا چادشاهی آسمانها و زمينها عوض كند

فرمانروايان و مردم


> مى خوانيه:
"الى ظالمان /رض /ز ظلمه دست خود را كوتاه نمائيد كــه قـسسهر يـد نمودهام /ز ظلهم/حدى نگذرم"
حاكمان و زمامداران و نيز قانونگًزاران هر كشورى بايد با مـشورت،

قوانينى تعيين نمايند و اجرا كننـد كــه علــت امنيـت و نعمـت و ثـروت و اطمينان مردم است.
حضرت بهاءالله مى فرمايند: "/ين خزب در مملكت هر دولتى سـاكن شوند بايد به /مانت و صلق و صفا با آن دولت رفتار نماييد(r-r) بسا مىشود كه حكومتى با مردم به عدالت رفتار نمى نمايد و حقو

 گردد و رسم امانت و صدق و صفا و درستى و راستى با حكا حكومت فراموش گر دد. حضر ت بهاءالله به ما مى آموزند: "اصلاح عالمر از /عمال يـسنـديلـيه و و /خلاق راضيه مرضيه بوده." بهائيان مى كوشند تا با با اعمال پسنديدهُ فردى ایى

 طريق فراگيرى و آموزش تعاليم المهى و صفات عالى اخلاقـى، بــهـ تغييـر فرهنگ جامعه در جهت تغييرٍ عالم، كمكى نمايند.
آنها اين بيانات حضرت بهاءاالله را ييوسته مقابل چشهم و نظر دارند:


 مضمون بيان مبارك به فارسى چنين است :
"هيكل خود ر/ به زينت /مانت و ديانت مزين كنيل. سيس خداونداونارتان را را با سياه اعمال و /خلاق يارى نمائيد. ما شما را در كتاب و الواح و آثار نازله |ز فساد (تحريكى به خشونت) و جدال منع كرديهر و/ين را نخواستيمر مكر برایى بلندى مقام تسما."
حضرت بهاءإلثه به ما مى آموزند كه خشونت و جدال و ايجاد نفرت و

انزجار بين مردم به هر شكل، از بلندى مقام انسان مى كاهد و او را در حد
 انتشار پييام خداوند نيست، بلكه حزن و اندوه مظهر امر و ضرر بــه اســاس دين الله رادر يى دارد.

## انتصاب و ترفيع

حضرت بهاءالنه به ما مى آموزند كه تنها، قابليت افراد بايد در انتصاب آنها به مقام مناسب، مورد نظر باشد. وقتى فساد به يك سيستم اديار ادى راه پيدا مى كند، مقامها بر اساس ملاحظات مالى، آشنايى، دوسـتى شخـصى، نسبت خانوادگى و يا موقعيت اجتماعى تعيين مى شود نه بر اساس لياقـت و توانايى.
حضرت بهاءاءاله مىفرمايند: "/شر/ق ينجهم معرفـت دول بـر /حـوال مأمورين و /عطاء مناسب به اندازه و مقد/ر. التفات بـه /يـن فقــره بــر هــر
 ناهب مقر حارس ر" ا" اگر اين اصول در تمام امور به كار گرفته شود، دگَ گونى عظيمـى در زندگى اجتماعى ما ايجاد خواهد شد.
المروز جاى هر كس رييدا شود ز خوبان كان ماه مجلس افروز اندر صدارت آمد

اقتصاد
در ديانت بهايى روشــهاى علمـى بــراى اصـالاح وضــع اقتــصادى و اعتدال در وضع موجود ارائه شده است. بـا الجـرای ايـن تعــاليه، اخـتالاف الـا

فراوان بين فقير و ثروتمند كه امروز به چشمه مى خورد، رفع خواهد شد.
حضرت عبدالبهاء به ما مى آموزند:
" /ز جمله تعاليهر حضرت بهاءالاله تعديل مَعيُست /ست. مردم /ز لحاظ
$\Delta 人$
|'قتصادى در درجات مختلف قرار درزنل. بعـضى در نهايـت غنـا هـستنـد و بعضى در نهايت فقر. يكى در قصر بسيار عالى منزل دارد. يكى سـور/خـى ندارد. يكى انواع طعام در سفرة/ش موجود/ست. يكـى نـان خـالى نسـاردر.
 مساو/ت باثلد، بلكه اصلاح لازم/است. هركز مساوات ممكن نيـست. اتـر خنين تسود نظم عالهم به هم مى خورَد. بايـ درجات بانتد. زيرا كه نوع بشر در خلقت مختلفند. /ستعد/دها مختلف /ست. توانايمىا مخا مختلف /ست. عـالم بشر منـل يك /ردوئى /ست كه سردار لازم دارد، سرباز نيـن لازم دارد. آيـا ممكن /ست كه همه سردار و صاحب منصب باتشند يا همه سرباز بانتـند؟ البته مر/تب لازم/ست. با/ين وجود جايز نيـست كسـه بعـضى /ز مـردم در


 فقر ند/تنته بأشلـ و تا اندازهاى راحت بانلد. البته به قانون /ين مـسئله /جـرا تشود يعنى قانونى باشّل كه براساس آن تروتمندان، زيادى مال خــود را بـه

 نقطه و فقر تشديـ مستمندان جلوكييى مىكند."

## متخزن عمومى

 ممكن است، الدارة امور مالى آن ناحيه به اهالى آن محل واكِ واكذار شود. آنها نيز به سمهم خود در تأمين مخارج حكومت مركزى مشار كت جويند.
 همحنين اگر كسى مخارجش به اندازء در آمدش باشد بايد از ماليات معاف

معلوم است كه با اين قــانون، كـسانى كــه درآمــد افزونتـرى دارنــد،
 در صورت ضرر مالى يا آفت محصول، به زيان ديدگّان پرداخت مى آشود تا تا
 درآمد ديگُرى خواهد داشت. اموالى كه وارث ندارد و معـادن و كنجهــايى
 كمك به بينوايان و رسيدگى به سالخوردگان و يتيمان و كمكـ به مدارس
 مى گیيرد. مقصود اين است كه رفاه و آسايش عموم مردم فراهم ترددد.

## مُواسات

دربارئ عدالت و مساوات بسيار شنيدهايهم. مـساوات يعنـى ديگــران را
مانند خود بيينيه و آنان را درموهبتى كه نصيب ما شده، سهيم كـــيـهم. امــا مواسات يك درجه بالاتر است. حضرت عبدالبهاء مىفرمايند:

 بلكه جان و مال فداى ديگیان كند /ما نه به عنف (زور) و جبـر كــهـ ايـن

 خويش، جنان كه در /يران و در ميان بهائيان مجرى /ست
 مردمان اثر نمايد كه هر كس به درجهانى از فْهم و كمال روحانى برسد، با با



هر كس، ديگُرى را عـضوى از خـانوادء خـود بلكــه نـشانهاى از محبـوب
 انسان برقرار شود، روح قدسى المى، زمين را آينةُ ملكوت و بهشت موعود فرمايد.

## هر كس بايد به كارى مشغول شود.

از مهمتر ين تعاليمى كه باعث بهبود وضع اقتصادى مى گردد، اينست


 باشد و يا كسب و تجارت يا كشاورزى يا هر كار ديگرى كه بــهـ ديگــران نفع برساند. مشغول شدن به كار، عينٍ عبادت است. حضرت بهاءاءالثه از مـــا مى خواهند كه درباره رحمت و الطاف خداوند انديشه كنـيم و او را شــب و صبح شكر كنيه. از ما مى خواهند كه اوقات خود را را با بىثمرى و كــيسالت تلف نكنيه و به كارى مشغول گرديم كه خود و ديگران از آن بهره ببريه. بعد از آن مىفرمايند كسانى كه مىنشينند و از ديگــران طلـب مـى كننــد منفورترين مردمان هستند.

 فراوانى صرف مقابله با كار ديگران مىشود. منظور از اين مقابلـه، رقابـت مثبت نيست، بلكه مقصود تخر يب و نابودى رقيب استا اگر آنطور كه ديانت بهايى به ما مـى آمـوزد رفتــار كنـيهم و بـا نگـاه




مى جوشد و از آسمان مىبارد.

وجود نخواهد داشت.
اخلاق در ثروت

 انجام داد، بايد به نحو شايسته پإداش داده شود. حضرت بـهـاءـاءالنه در لـوح طرازات مىفرمايند:
 دارند ... بايد به انصاف "تَكُمْ نمود و وقدر نعمت را را دانست"
 حالال گشته، به شرط آنكه انصاف رعايت شود.



 ,رامنل معاملات ديكر كه مابين ناس متداول است،

و وبردتى واقع نسود"

در ديانت بهايى خريد و فروش غايد غلام و كنيز منع شده است. حضرت
عبدالبهاء مىفرمايند كه نه تنهيا خريد ويد و فروش غا غلام و و كنيز ممنوع اسـتيت، بلكه بردگى صنعتى نيز خلاف قانون اسيا آن حضرت در سال $191 \%$ در امريكا فرموندن:

منع بردهدارك و آ/دى بردكان در امريكا بود. امـا /مـروز با يــد بسـه عملــى

 سرمايهد//ن دم بر/بر رنحجبر/ن حل نمحىشود. /ين صشكالدت فقط با رضا يت

بإيل/ر برقر/ر مـىشود و كارها انتظام مـىيابل" .

در ميان بهرائيان (سم نامشروع اخاذى، طمــع، زورگـويح، شـورش و انقالاب عليه حكومت وجود نــدارد و در آينــده هيحچوقـت امككـان نخواهــد داشت كه افر ادى ثروت بيشمار از دسترنج ديعُران اندوخته نمايند. شخص غنى با رضايت خاطر ثروتش را تقسيهم خواهد كرد و ايـن امـر بـه حالــت طبيعى و بتدريج، از (وى ميل و رغبت انجحام خواهد شد و هرگز با جنگ و خونريزى صورت نمىىيرد. تنهو ,اه تفـاهمر بـين كـارگران و كارفرمايـان، مـشورت دوسـتانه و همكارى و اشتراك عادلانه د, كار و منـافع اســت. هركتـز بــا خـشـونت و اعتصابب و بيرون كردن كاركران، اين منافع متقابل حاصل نمىشود. ايـن اقدامات نه تنهرا به معاملات و تجارت ضر, فـورى خواهــد زد، بلكـهـ كـل جامعه را دستخوش اضطرابب و نگَانـى و تورم خواهد كرد. دولتههـا بايسد تدبيرى بينديشند كه كار به چنين جایى باريكى نكشد و حل اختالافات بـه اين اقدامات خشونت آميز و وحشيانه محتاج نباشد. در امريككـا حــضرت عبـدالبهراء در نطقــى روش جلـوگیيرى از چنــين بحر انه|يى را اينگ̌ونه تعليهم فرمودند:



هركارى سهمى د/تشته باشنسل .. . دولتهاكى عالم با يد دسته جمعى انجمنى
 انتخاب گردند و به كمال حكمت و قدرت، قانونى ترتيب دهند كه نـه بــ بـه سرمايهداران ضرر و زيان وارد آيل ونه رنجبر/ن محتاج آب و نان بانتـنـ.

 محفوظ بماند."
توصيههاى حضرت عبدالبهاء تا بدان جاست كـه مسىفرماينــد:"تـ

 صاحبان الעك و معادن و معاملات بابي كارگران و كارمندان را در ســود



وصيت و ميراث
فرد بهايى وظيفه دارد وصيت بنويـسد و در آن، بعـد از اعتـر اف بـه يگانگى خداوند و حقانيت حضرت باب و حضرت بهاءالله به عنوانٍ مظهـر

 واگذار كند. اما اگر كسى بدون وصيت نامه از ايـن عـالم الم بـرود، امــوال او مطابق قانون بهايى تقسيه مىشود. فرزندان - همسر - يدر - مادر - برادران - خواهران و و معلم هر كدام بـهـ نسبت سهمه میبرند. اگر هريكـ از اين V طبقه وجود نداشته باشـد، سـمـرم آن طبقه به صندوق عمومى جامعه واگذار مىشود تا در امور خيريه، كمكـ



 در مورد شخص بدون وصيت نامه، تعيين فرمودهانلن، مـورد نظــر و و توجـهـ قرار خواهند داد.

## زن و مرد يا دو بال يك پرنده



 به ظهور خواهند رسانيد و همدوش مردان در ادارة جامعــه و يـيـشرفت آن سهيم خواهند شد.





 دختران جقدر اهميت دارد.







از زنان برترند، دليل مى آورند كه از زنان امور عظيمهاى مانـــد مــردان تــا







 در جهان يراكنده گردند و ييـام آن مظهـر ظهـهور را بـهـ كَـوش مردمـان برسانند.
 اركان ايران افكند:












صدمهاى نمود. وقتى زندالتى بود، جمعى راتبليغ نمود و وطهور مظهر جديـي

 آزادی و رهايـي زنان، جلوكيرى نماييد.



 تشيوا در مجالس و محافل سخن مى كويند و نتعر مىسرايند." حضرت عبدالبهاء در بايان سخن كفتندئ





 عزت /ببيه برسر نهيد."

## زنان و عصر جديد

در هر كجا كه زنان فرصت يافتند و ور در امور اجتماعى مشاركت فــــيال
 زندگى فردى و امور ديگر، تغيير محسوسى نموده و ييشرفت عظيمه يديـد آمده است.
در قديم، دنيا با زور اداره مىشد و مرد كه جسماً قوىتر از زن بو بود بر او غالب و مسلط بود. اما در اين عصر، اوضاع تغييـر يافتـه و زور و و غلبـه




 مؤثر خواهند بود.

## حكمت




 مى كردند. بنظر مىرسيد قيد و بندى كهـ بر دست و و پا و افككار زنان اسـت، تا ابد كُشوده نخواهد شدي

 فرمود. حضرت بهعاءالهه نيز زنان را دارالى مقام و مرتبـهانـي والا و و مـؤثر در ترقى و يششرفت جامعه مىداناند.

 بشماريم و تا روشن شدن افكار مردم، با آنها مدارا نمائيائيم.


 هستند و معنى حقيقى عفت و پاكدامنى را درك نمودهانان. أنـان حجانـا

ظاهرى را امرى فرهنگى و متناسب با آداب و و رسوم و قـوانين جـارى در هر كشور مىدانند و براى رعايت حكمت انه از تـرس و و بـيمر- همحـــون
 تحريك و دشمنى مخالفان مى گردند.
 تربيت كودكان بكوشند و طالبان حقيقتِّاز زنزديك با با اين آيات و و كلمات و و





## تعليم و تربيت


 نيروى تربيت، قابل استخراج و بهره برايرارى است است











زندگى خود دانند. اين خنين اشخاصى كه جواهر عالَمْند، همئ توانايى ها و قواى خود را صرف سعادت و خير همگان نمايند و بـه بنـدگى و خــدمت مباهات كنند.
اساس تعليه و تربيت آن است كه همهٔ علم و دانش و فُمه و كمـال و قدرت و توانايى و استعداد و ثروت در راه خدمت بــه نــوع بـشر صـرف گردد. والا فراگيرى فرمولهاى رياضى و قضاياى هندسى و عبارات ادبى و حفظ اشُعار حافظ و مولوى و يادگيرى زبان خارجى، اگر نتيجهاش خدي به عالم انسانى و كمكـ به ترقى و رشـد فرهنـــى عمـومى و ايجــاد روح هحبث المهى در جامعه نباشد، هيج اثر و ثمر پايدارى نداشُشته و ندارد. حضر ت بهاءاالله در لوح دنيا مىفرمايند كه همهٔ مردم بايــد جزئـى از درآمد خود را مخصوص تعليم و تربيت اطفال، نزد شخص امينـى امانــت بڭڭارند تا در موقع خود صرف شود.

## تفاوت استعداد

تعاليهم بهايى به ما مى آموزد كه اطفال مانند موم نيستند كه به ميـلـ
 منحصر به فردى است كه از طريق مخصوص به خود مىتواند رشد نمايد و اين طريق رشد، در مورد هر كس منحصر به فرد است. از آنجائى كه دو نفر از لحاظ ميل و خواسته و و قابليت و شكل و و قيافه و ويزُ گیهأى فردى مثل هم نيستند، مربى دانا نيز هيج دونفرى را را مجبور
 هر كس را آنگونه كه هست پرورش دهد و تشويق و حمايت نمايد و نيـاز او را برطرف سازد. مربى همجحون باغبانى اسـت كــه از گیاهـان مختلـف نكهـدارى مى كند. يكـ گياه طالب نور مستقيم خورشيد است، اما ديگــرى


مى جويد. يكى در شنزار رشـد مـى كنــــو ديگـــى در مـرداب. هر كـدام



حضرت عبدالبهاء مىفرمايند:
"انبياء نيز تصديق /ين رأى را مىفرمرايند كه تربيت نهايـيت تأثير را


 يك شنخص يرورنس يابند؛ باين وجود، عقول و/دراكاتاتنان متفـاوت ...



 ظهور آزد."
در تعاليه بجايى به سه نوع تربيت اشاره شده است: تربيت جـسمانى، تربيت انسانى و تربيت روحانى.
الز روزگاران قديهّ، يرورش جسمانى كودياني
 توجه يدران و مادران فهميميه است.

به اهميت اين نوع تربيت كمتر آكاهى دارد.
 مربيان روحانى نوع بشر هستند. بيانات اين مريبان به ما ما كمكـ مى كند كـد كهي فرزندانى درستكار، با انصاف، راستكو، با محبت، انديشمند، فداكار، عادل و

خدمتگزاٍٍ نوع انسان يرورش دهيهر.



 باشيهر.


 فرزندانمان آيات الهمى را بياموزيمه و آنها را اتشويق نمـائيمه تـا الـواح را ا بــهـ لحن خوش تلاوت كنند.







 امروز انجام مىدهيه بستگى دارد.

دانشل و فن




تمام مىشود. در ديانت بهايى به تحصيل و فراگيرى علم سـفارش شــده، اما بالافاصله تأكيد مىشود كه مقصود از آن، خدمت به به نوع انـي انسان است است

 مىفرمايند كه گُن حقيقى براى هر كس علم و دانش اوست.

 نعمت و فرح و نشاط و بهجت وانِبساط"(F (F) طرز رفتار با مجرمين
حضر ت مسيح مىفرمايد كه اگر كسى سيلى به گونئه راست تو بزنـد، گونهٔ چֶ را بياور. مقصود از اين بيان، تربيـت مـردم بــي



 يكى به ديگرى آزارى برساند، ديگرى بايد عفو كند و از مقابلـه بـهـ مثـل بيرهيزد، تا شعله آتش دشمنى و كينه بين دونفر خاموش كردد. با بخشش و دحبت متقابل، نهال دوستى كاشته شود و رسم جور و جفا و دشـمنى از ميان برخيزد. اين در مورد رابطهُ بين دو نفر است. امــا قـانون و حكومـت حساب ديگرى دارد. قانون بايد از حق مظلوم دفاع كند و ظالم را مجازات نمايد.
حكومت، حقو دفاع و محافظه دارد، زيرا عدالت كور است. بـا كـسى دشمنى ندارد. ظالهم و متجاوز را مجازات نمايد، به خاطر اين كـهـ ديگــران


اين مطلب با آنجه حضرت مسيح فرمود، مخالفتى ندارد. حضرت مسيح از




 پياى جان ايستادگى نمايند. مرمه اين است كه انسان طورى تربيت شود كه از از ارتكاب جرم خنان

 ديگر جرمى واقع نخواهد شد كه مجازات لاز لازم باشـد.

 تبعيد براى مجرمين باشده، روز به روز اخــانـا





 در خنين جامعهالى جرم واقع نشود يا بسيار نادر خواهد بود

## روزناملها و مطبوعات

 بينش و آكاهىى مردم و تربيت آنان بـسيار مـؤثر خواهــد بـود. ايـن تـأثير

درراديوو تلويزيون بمراتب شديدتر و عميقتر است.
 زمين در مقابل حشمهبا ظاهر و آشكار گشته و اوراق اخبار به برواز آر آمده.

 است كه صاحب سمع و بصر ولسان است. طهانهورى /ست عجيب وامرى /ست بزرك" (ra)





 آنتاه راستكويى و كقتار نيك را به خور شيدى تشبيه مى كنتـد كـه از از افق آسمان دانش تابان است.
 روزنامههاى وطن حضرت بهاءاءالله دربارة ديانت بهائى نوشته مى يشود، " /ز

 هميشه خورشيد زير ابر خواهد ماند؟


شريعٔه حب كه هميشه در جريان است و هركــن تغييـر
بهاو ر/ه نيابد وتبديل او را نجويد"
( حضرت بهاءالله )
زندگّى رهبانى
در بعضى از فرقههاى مسيحى، مردان كليسا و كشيشهايى كــه بــهـ
اندرز مردم مشغولند، تا آخر عمر مجرد مىمانند و همچحون راهبان خـود را از مواهبى كه خداوند برايشان مقرر داشته، باز مىدارند. دختران تارك دنيا كُشتهاند ، محروم از موهبت همسر و فرزند، تا زندهاند درصومعه به عبادت مشنولند.
امروزه كمتر مسيحى معتقدى يافت مى شود كه در اين امــر انديـشه نمايد كه چرا حضرت مسيح ازدواج نكرد؟ آيا ازدواج گُناه بـود يـا مــانع از از تقديس آن حضرت مى گشت؟
حضرت بهاءاللّه درلوح نايلئون سـوم، دليـل آن را بيــان مـى كنتـد و
 مسكن نمايد يا آن كه سرش را به راحت بر بالين گذارد. تقديس مسيح به

 بهاءالنّه به رهبانان مسيحى آنست كه در معابد و كنيسهها مُعتكِف نــنشوند.


خيانت منع كرديهرنه /ز چيزى كه به آن، امانت ظاهر مىثود." (ترجمه) ازدواج مفهوم عميقى دارد. به واسطهء ازدواج، انسانهاى جديدى در عالم ظاهر مى شوند. انسان هايـى كه بايد ذكــر خداونــد را در دنيــا منتـشر سازند. يعنى خاندان انسانى در عالمه، به واسطةُ ازدواج برقــرار مسـىمانـد و اين همان چیزی است كه مـى مايند به آن امانت ظلاهر مـىشـود. از آن گَذشته با ازدواج، زندگى مفهوم حقيقى پيدا مى كند. ازدواج در آئين بهايى
خداوند منان در جميع مخلوقات فرآيندى را وديعه نهلاده است كه بـه ازدواج منجر مىشُشد. همهٔ عالمر هستى بـه صـورت موجودهــاى دوگانـهـ آفريده شده كه به سوى يكديگر جذب مى شوند. ايـن يـــ قــــنون كلـى است. براى مثال عنصر هيدروزن با اكسيثن تر كيب مىشـود و آب هديسد مى آيد. اين كشش و در نهايت تركيب، در عــالم انـسانى بـه يــك أتحــاد مبارك منجر مىشود. به اين اتحاد مبارك، ازدواج گويند. بهبائيان معتقدند كه ازدواج فقط يك قرارداد نيست. يك اتحاد است. دو موجود زنده به يكديگر نزديكى مىشوند، وحدت مىيابند و موجود زنده سومى یديد مى آيد. اين موجود زنده، ازدواج است. اين موجود جديد حقوق
 "ازدواج" است، بايد رشد كند و به بلوغ برسد. يــك ازدواج ابتـدا مراحـل
 زندگى جديد كه از سه موجود تشكيل شده، يعنى زن و مـرد و ازدواج. آن كه بيشتر ز همه محتاج حمايت و پرورش است، كودك جديـد يعنـى ازدواج است. اين ازدواج كه بسيار ظريف و شكننده است، نياز به مراقبت، تغذيه و توجه دارد. نياز به كمكـ دارد تا رشد كند و قوى و نيرومند گــردد.



 لازم براى عدالت است.
زن و شوهر در چنين شرايطى، افراد جديدى را را بها اين عالم مى آورند

 زندگى مشتر ك ادامه مى مدهند.



 بندكان ايجاد شود، ازدواج را به رضايت وايت والدين معلق نموديم تا ديا شـــنمنى و كينه در بين آنها ايجاد نشود.

 إقوام كوناكُون وجود دارد، برطرف خواهواهد شُد.




[^0]بكُويد "إِنَا كُلِّلِّه راضيات" و مهريهُ مشخصى كه محدود و معين و براى هر دامادى قابل يرداخت است، به بهر عروس دادي




 يارى و همراهى نمايد.

## طلاق

حكم طلاق نيز همحون ازدواج با كذرِ زمان تغييـر يافتـه و مطـبـ
اوضاع امروز اجتماع، تعيين كرديده است.






 جارى مىشود.
حضرت عبدالبهاء مى مفرمايند:
 است نه انفصال .اتحاد است نها اختلاف. على النى الخصوص بين زوج و و زوجه.



دربارئ طاقق نيز مثل ازدواج و امور ديگر، بهائيان هر كشورى عالاوه
 دينى نباندر، رعايت مىنمايند. تقويهم بهلايى
ملتهاى گوناگون براى اندازهگيرى زمان و تعيين وقت از تقويهمهاى گوناگون استفاده مى كنند.
حضرت باب با تقويم جديدى كه ابداع فرمودند، اهميت ظهور جديـد
را اعالام نمودند. در تقويم بهايى هر سال 19 ماه است و هر ماه 19 رو روز.
هر ماه براساس يكى از نامهاى خداوند ناميده شده كه ييش از ايـن

 چچند روز اضافى، قبل از آخرين ماه سال قرار مـى ناميده مىشود.
سال بهايى مانند سال باستانى ايران، از اول فروردين آغاز مـىشـوـود.





 دست خواهد زد. تقويمى كه ساده و متناسب باشد و إشكالات تقويمهــاى پيشين را نداشته باشد.
ماهرباى تقويه بهايى به شرح زير است:
M K
ا- شهر البهاء اول فرودين


ايام مُحرّمهُ بههايى

اشتغال به كار ممنوع است. اين روزها به شرح زير است:
I. اول فروردين عيد نوروز و صيام و اول سال جدير اويد بهايـي
r. اول ارديبهشت اول عيد رضوان
r. نهم ارديبهشت، نمهم عيد رضوان
f.

ه. هنجمم جمادى الاولى اظلـهار امر حضرت باب F هشتم خرداد صعود (در گذشت) حضرت بهعاءالله
.V
. . اول محرم، تولد حضرت باب
9. دوم محرم، تولد حضرت بهباءالله

از اين 9 روز به جز روزهاى شهعادت حضرت بـاب
بهاءاللّه، V روز ديگ, عيد و و شادمانى و جشن و
حضرت عبدالبهاء به مناسبت عيد نوروز در نطقى مى فرمايند كه

 آن انجمن، اتحاد و محبت و الفت و يگانگى نما يـان شــود. جـون ان ان روز عيلـ، روز مباركى /ست، نبايد بيهوده بگذرد و فقط نسادمانى در همـان روز

 بالاتر /ز هد/يت خلق نيست. زيـر/ /يـن خلـق
 روزى البته يك آنا, خيريئ معنويه بتغارند كه آن آثار، جميعِ نوع انسان را شامل تسود. زيرا در /ين دور بديع، هر عمل خيرى، با يل عمومى بانلـ همهٔ
 بختشتس خداوند /ست. اميلم چنان است كه دوستان الهمى هركــدام، بـرایى همةٔ نوع بشر، رحمت, بروردگًار باتشنل. " جشن هاى نوروز و رضوان و سالروز تولــد حـضرت بـر بـاب و حـر بهاءالله و اظهار امر حضرت باب، بزر گترين روزهاى شادى و فرح بهائيـان

است. در ايران اين جشنهها با مهمانىهــا و نــواختن موسـيقى و خوانــدن مناجات و الواح و نغمهخوانى و سرود و اشُعار و نطق كوتـاه بـه مناسـبت موضوع، از طرف حاضران بر خزار مىشود.
 اسفند) به مهمانى دوستان و بستگان و هديه دادن و دستگيرى مستمندان و بينوايان و عيادت بيماران و امور خيريه ديگر، صرف مى در روز شهادت حـضرت بـاب و شـبهباى صـعود حـضرت بهـاءاللّه و
 مناسب برگزار مى گردد. در اين اجتماعات، آيات و مناجات تلاوت مىشود و با اشعار مناسب و خواندن شرح زندگانى آن طلعــات مقدسـه، از ايـشان تجليل مى

## صيام (روزه)

در ديانت بهايى يكـ ماه بهايى يعنى 19 روز، روزه كرفته مـىشــود.



 هيحچكدام، ماه صيام با شدت گُرما يا اوج سرما مصادف نمىشود تا تا باعـث
زحمت بىاندازه گردد.

بهائيان در ايام روزه از طلوع تـا غـروب أفتـاب غــذا نمــى خورنــد و نمى آشامند. اطفال و بيماران و سالخوردگّان بالای V. سال و زنان بـاردار و شيرده و مسافران از روزه معاف هستند. عيد صيام نيز هميـشه بـا عيــد

نوروز همزمان مىشود.
حضرت عبدالبهاء به ما مى آموزند كـه روزء ظـاهرى رمـزى از روزء

روحانى است. اگر چه روزه در روزهایى محدود براى تعادل جسمى ما مؤثر است، أما نخوردن و نياشاميدن به تنهايى فايدهايى ندارد. ما با نا نخوردن بــي

 مخالف رضاى المهى است، رغبت نيابيه. حتى افككار و انديشههــاى مـا بـا بـا روزه گرختن ارتباط دارد. با خوددارى از خوردن ييوسته به ياد مى آلوريم كه
 و مناجات و تالاوت آيات به ما كمكى مى كند تا به مفهـوم حقيقـى صـيام دست يابيه.
حضرت عبدالبباء از ما مى خواهد كه روزه را اسـبابى بــراى رياضـت
كشيدن تصور نكنيه و متوجه مفهوم حقيقى آن باشيه. مى فرمايند: بهترين ملاك براى غذا خوردن اين است كه شخص، زياده از حد و كمتر از احتياج نخورّد. اعتدال لازم است. در هندوستان جمـاعتى مونـي است كه به خود رياضت مىدهند و به تدريج از غذا كم, مى كنند تا آن كه
 جسمش بر اثر كمبود غذا ضعيف شود، نمى تواند به آسـتان المـيى خـدمت كند.

## احتفالات (جمعهاى بهايى)

 جمع مىشوند و در اين احتفـالات بــه دعــا و مناجـات و عبـادت خداونـــد

 بسيار ممهم است، روح محبتى است كه در اين اجتماعات حاكم است و در وجود هريكـ از بهائيان مهر و عالاقه به يكديگر افزون مى گــردد و آتـش

شوق و اشتياقِ خدمت، شعلهور مىشود. (خدمت به امر المهى و خدمت بــه كل عالم انسانى) اين اجتماعات سبب خواهد شد كه اتحاد اتحاد و اتفاق در بين









 محبت در ميان حاضرين بيشتر باشد، توفيق المى بيشتر مىرسد و عنايات حضرت بهاءالثه يار و ياور كردرد.

 انجام نشود. بلكه كفتكوها فقط در خواندن آيات و مناجات و كلمات الهـي الهى المى
 بيام الهى به مشتاقان.


 سكوت نمايند و با احترام، به كلمات توجه كينـي بخواهد سخن بكويد، بايد در عين خاكسارى، سخنان خود را را بـه شـيـيوايى

ادا نمايد.
ضيافت نوزده روزه
 علاوه بر دعا و مناجات و خواندن آيات، از اخخبار و ابلاغات جار جامعه جهـانى


 خدمت پيشنهاد كنند.
زمان مخصوصى در ضيافت بـرالى مـشاوره در امـور جامعـه تعيـين مى گردد. بهائيان از اين طريق ييـشنهادات و نظـرات خـرات خـود را بـه محفـل روحانى ارائه مىدهند. در ضيافت بهتر است در فرصـتهاى مناسـبـ الز موسـيقى و سـرود و اشعار و آهنگهارى شورانگيز كه به روحانيـت و شـادمانى جمـع بيفزايـد، استفاده شود.

## مثرق الاذكار

حضرت بهاءالله فرمودهاند كه در هر شهر و كشورى معبدى بنا شود. اين معابد را مشرق الاذكار مى نامند.
مشرق الاذكار، يك مكان دعاى عمـومى اسـت و فقـط مخـــصوص بعائيان نيست. ييروان هر دينى با كلمات خـويش در مـشـرق الاذكــار بــهـ آداب ديانت خود عبادت نمايند. ساختمان مشرق الاذكار بايد تا آنجــا كــه ممكن است ظريف و ممتاز باشد. مشرق الاذكار در محلى مناسب سـاخته
 رنگارنگى فراگُرفته باششد. ساختمانههاى فرعى كه دورتا دور مشرق الاذكار


آسايشگاه بينوايان و يتيمان و درمانگاه و مدرسه و دانـشگاه خواهــد بـود.
 خيرخواهانهاش بدون در نظر گرفتن رنتـ و نزاد و مذهب، بين نيازمنــدان تقسيه خواهد شد.
اولين مشرق الاذكار در "عـشق آبـاد" در زمـان حـضرت عبـدالبهباء
 آسيب سختى ديد و بعدأ ويران شد.
سنگ اول مـشرق الاذكـار شـيكاگو در آمريكـاى شـمالى، بدسـت


 ساخته شده و مشرق الاذكار شيلى در دست ساختمان است.
حضرت عبدالبهاء مىفرمايند كه ساختن مشرق الاذكار مهمترين امر است. راز اين بنا عظيه است. اكنون كـشف آن راز ممكـن نيـست، ولـى

 مسافرخانه و آسايشگاه و دانشگاه علوم عالى و عمارات ديگرى كـا كه بـراى
 وجه قيد و بندى نباشد. امور خيريه بايد صرف عموم از هـــر رنـــــ و نــرّالد
 هماهنگى شود و علم به خدمت ديانت يردازد و هر دو باهم به نوع انـين خدمت نمايند.

## محفل روحانى

حضرت بهاءالنه براى استقرار دمكراسـى در عـاله، نظمـى را ايجــاد

نمودند كه شالوده آن به وسيلهُ حضر ت عبدالبيهاء ريختـه شــد و حـضرت شوقى افندى در دوره ولايت خود آن را را بنا نمودند.







 جمع، قدرت و اختيار تصميمڭيرى در همهُ مسائل و أمور آن جامعه واگذار شده است.

 محبت- حفظ وحدت جامعه- ترويج يادگيرى و آموزش كودكان و و جوانان







 اعضاى جامعه روحيئ اطاعت و همكارى مىدهد.

## زندتَى پِ از مركى

 كوحِى الز زند مادر شكل مى يُيرد، أغاز مى شود، تا تا ابد ادامه دارد.









 به جايى مر گ، كلمهٔ صعود را به كار می مريرند.



 همانطور كه جنين نمى تواند محدوديت و و كوحكى آنشان آنيانه موقت خود و وسعت و زيبيائى اين جهان را بفهمهد، انسان نيز در اين عاين عالم قادر نيـيست
 كند. اگر خداوند، اين قدرت را ابه انسان داده بو بود و او در در اين عالمه بها به عالم


الواح مىفرمايند كه/گر مقامى كه براى مؤمن حقيقى در عاله بعــد مقـرر
 كسانى كه اين جهان را تر ك مى كنند، در عالمى وارد مى شُوند كه بر دنياى مادى احاطـه دارد. حـضرت بهــاءالانله دربـارئ قــدرت أرواح مقــدس

 است. كسانى كه از مرگى عزيزان خود غمگين مىشوند، تـصور مـى كننــد
 قفس، پرنده آزاد مىشود و در فضاى بىیپايان به پرواز در مى آيد. حضرت بهاءاءلّه مى فرمايند
 آمدهاند و مقصود آن كه عباد تربيت شوند تـا در حـين صـعود، بـا كمال
 ارواح، سبب ترقيّات عالم و مقامات /مم/است. /يشانند مايهء وجود و علـت عُظمى از برایى طهورات و صـنايع عـالهر. بهِهِمْ تمطــر الـسحاب و و تنبـت
 /عظم، /رواح مجرّده بوده و خو/هد بود." (FV) حضرت عبدالبهاء دربار "رموزى كه انسان در /ين عالم خـاكى از آن غافـل اسـت در عـالم ملكوت كنسف كند و بر /سرار حقيقت آكاه تسود. و تعداد بيينترى از كسانى

 برجميع /سر/ر مطلع خو/هند شد و حقيقت وجود هر فرد ياكى و خيزخو/هـى را مشاهلده خواهند نمود. همحنين جمال الهى را در آن عالمر ناظر تـــوند و

جميع ياران قديمه و جديد ر/ در آن انجمن آسمانى حاضر يابند. تفاوتهاى ائى
 رابطه با روح و/حساسات روحانى است."



 زندگىاى را كه در اين عالم داشتهايم، نيز از ياد نخواهيمه برد.

## بهشت و دوزخ

آنحه در كتب مقدس قبل از تورات و انجيل و قرآن دربارة بهـشت و







 ادامه خواهد داشت. در حقيقت، بذرى كه در اين عالم كاشته مـى اينـود در
 با توجه به مثال فوق، هر طفل در ر رحم مادر، در مدت نُه ماه، دست



مى كند و كممكم بكار مىافتد و ثمر ش معلوم مى شود.

اگر هر يكـ از اين اعضا در شكم مادر شكل نگيــرد و ر رشــد نتمايــدن، طفلْ ناقصرالخِلقه متولد مىشـود و در اين عالم به مشكلات عظيمه مبتلا
مى گردد.

در اين عالم نيـز یــرورش صـفات المــى مثـل خـضوع و خـشوع و
 بدن است كه در رحمر شُكل مى گرفت. هريكـ از اين صفات مثـل بــذرى است كه در وجود كاشـته مـى شــود و درخـت آن در عــالم بعـد بـه ثمـر مىنشيند. قصور وكوتاهى ما در یــرورش هر يــك از ايـن صــفات، سـبب دورى از حق و محروميت ما لز مواهب خداوند در عالم بعد خواهد شـد شـد يكَانگًى بين دو عالم
 تعليمم مانند محورى است كه همهٔ تعاليم ديگر دور آن مى چرخند




 قواى روحانى خود را پرورش ندادهاند، طبيعى است كه قادر نباشند ارتبـانـاط روحانى بين نوع انسان را در كـ كنتد. اما وقتى ايـن قـوا كند، اين ارتباط دركى شود. اين ارتباط روحانى نزد انبيا و اوليا بسيار واضح و روشن است.
حضرت عبدالبهاء مىفرمايند:
"،رؤيای انبياء خو/ب نيست بلكه اكتنساف روحانى /ست و/ين حقيقت
 خنان جو/ب داد، /ين رؤيا در عالهم بيدارى /ست نه خــواب. بلكــه اكتـشـشاف روحانى است."

در حالى كه اين قواى روحانيه حقيقت دارد، ما بايد ييوسـته بــه يــاد
داشته باششيم كه نبايد در آشكار شدن اين نيرو تـلاش كنـيه و پافـشارى
 فرموده، حر كت كنيم و الرادء خــود و خواسـتههايمايمـان رادر ارارادئ او فـانى
 خود بر ما آشكار خواهد شد.
 حالى كه ما هنوز در اين عالم هستيه، مداخله در حالت روح در عـالم بعــد است. اگر چه قواى روحى حقيقت دارد ولى به حالتِ عـادى در ايـن دنيـا فعاليتى ندارد.
طفلى كه در رحم مادر است، داراى حششم و گــوش و دسـت و پــا و ديگ, اعضا است، اما اينها اعضاى فعال بدن نيستند. به همين نحو، هدف
 آنجاست كه آن قوا به فعاليت خواهند پرداخـتـت مـا مـى تــوانيم بـه ارواح
 و مناجات در حق أنها، انجام امور خيرئ عمومى و خيرات و مَبَرآت به نــام آنها، بها ترقى و رشد روح كمك مى كند.

 كمك روحانى ما در اين عالم و شــفاعت نفـوس مقدسـه در عـوالم بعــد، مىتوانند ترقى كنند و حتى به موهبت ايمان دست يابند.

حضرت عبدالبياء مى فرماينـد كــه شـفاعت از كمـالاتى اسـت كــه
مخصوص مُقربان درگاه و مظاهر المثى است. حضرت مسيح قـدرت آلن را
 كه در اين عالم بود و چه از عالم بالا.
مؤمنين نيز مى توانند شفاعت نمايند و طلب آمرزش كنتد. همـانطور كه در اين عالم، اغنيا و ثروتمندان مىتوانند فقرا و بينوايان را يارى كندند،
 مستمند را يارى كنتد و دستگيرى نمايند. در همهٔ عوالم، همه مخلوق خـي هستند و به فضل او محتاجند. حون همه محتاج حق هستند، هر حه بيشتر تضرع و زالىى و دعا و مناجات نمايند، غنىتر گردند. در آن عالم چون مال و دارايیى و غنا و ثروتى جز شفاعت نيست،كسانى كه هنوز فقيرند، ابتدا به دعاى مقدسين و پاكان پيشرفت نمايند و غنا يابند و بعد به واسطه دعـا و و مناجات خود مىتوانند ترقى كنند.


 مى توان ارواحى را كه بيخبر از ظهور جديد در گَذشتهاند، آگَـاه سـاخت؟" فرمودند:
" "بلى، البته. مادام كه دعاهاهى خالصانه هميشه /ثر دارد، لـذا درعـالم ديگر نفوذن شديد /ست. هرگز بين كسانى كه در /ين عالم و عوالم ديكر هستنـد جدايى نيست. /ما اثر/ت روحانى و حقيقى دعا در عالم ديگِ /سـت
نه /ين دنيا."

حضرت بهاءالنه در بيانى مىفرمايند كه هر كس به دستورات مظـاهر المهى عمل نمايد، اهل ملكوت و جنت و اهل ســرايردههــاى عظمــت بـهـ

فرمان خداوند به او درود مىفرستند.





 نمايـ.

## شرّ وجود ندارد

ديانت بهايى معتقد است كه در عا عالم، يك حقيقت بىنهايت، بيـشتر نيست و هيزى بنام اهريمن يا شَ وْ وجود ندارد.








 يادگيّى فضائل، صفات نايسند به اخلاق يسنديده تبديل مى يركرد.


[^0]:    「「 "انا لما اردنا اليمبة و الوداد و اتحاد العباد، لنذا علُقناه باذن الابو ين بعدها لئلا تقع بينهـا الضغينه و البغضاء" كتاب اقدس

