# با اجازه مافوق ترين نيروى قدرت و عظمت <br> يك محيط سعادت درخشنده وحدت نوين جهانى 

رهنمون حشمت الهّ دولتشاهى
كتاب گلهاى راهنمايى جلد دوم
مظاهر وحدت در جهان
آنكه دركشتى نشيند، بـى خبرباشد زحال هر غريق
تانغرددغرق در درياى وحدت، كى كند طى طريق
از عنايت، جلوه از حق مى نمايد، اتحاد معنوى
باخلوص نيتى، درك معانى كن، توبافكرى عميق
انقيادى كن ز وحدت، تا بياموزى دروس معرفت
اين نشان مظهر نور ظهور است، حسابى بس دقيق
بعد ظلمت، روشنى آيد بمانند شب و روز جهان
پس به الخلاق وصفات محسنه تجهيز شو مردشفيق
انعكاس عشق اكبر، در اتم بين، تا كنى تصديق ما
اشتياقى برلقاى' حق بود معلول وحدت، اى رفيق
(لكترون)عاشق صغت گردد بدورهسته درقلب اتم
گرجدا سازند آنها راز وحدت، آنچنان آرد حريق

$$
\begin{aligned}
& \text { بذرافشانى كندحشمت پو خور گّندر طلوع صبحدم } \\
& \text { هان به عزم استوارى شو پی تحقيق، با قلبى رقيق }
\end{aligned}
$$

تأمين در كشتى
آن كس كه در كشتى امن و امان نشسته است، از آنكه در دريا غرق و مشغول دست و پا زدن است، خبر ندارد. مثلى است معروف كه مى گويند سير از گرسنه آكاه نيست. و داستان گلستان را به خاطر داريد كه غلامى از كشتى مى ترسيد و بیى تابى مى كرد و هر پپه خواستند ساكتش كنند فايده نبخشيد، تا اينكه دانشمندى كه در آنجا بود دستور داد او را در آب افكندند و بعد او را كرفتند. اين بار چون مزه غرق را چشيده بود، وجود كشتى را مغتنم مى دانست. زمينdٔ الهى وحدت
اگر زمينهُ الهمى براى آموزش بشر فراهم نمى گرديل، دنياى امروز نمى توانست با سخن و تبليغ معنى وحدت را بفهمد. سوانحى كه در دنيا اتفاق افتاده و جنگڭها و اختلافاتى كه پيش آمله و دنيا را به حال غرق در باتلاق افكنده است، بهترين درس عملى براى بيدار ساختن بشر و آماده كردن او براى قبول وحدت است. امروز در دنيا دو حالت متضاد حكمفرماست كه بسيار عجيب است. از يك طرف چون بر حسب مشيت الهى عالم به سوى وحلت پيش مى رود، دنياى امروز هم از هر لحاظ و جهت به اين حقيقت نزديك مى شود. اعمالى در راه توفيق و اتصال صورت مى گيرد كه بسيار پسنديله است، مانند كوشش زمامداران ملر مختلفه براى توافق در كم كردن سلاحها و جلو گيرى از جنگ اتمى و ميكروبى و ممانعت از آزمايشهاى مضره هسته ایى.

اما از سوى ديگر جرقه هاى اختلاف در نقاط مختلف جهان بروز مى كند، به طورى كه شبح خطر را در مقابل چششمها مجسم كرده


 H H H
 فلان موضوع فرا رسيده است. ما هم مى گوييم در دنياى امروز ساعت H وحدا


تعصب در افكار

 مختلف و وسايل نقلئُ مختلفى اختيار كرده اند. آيا سزاست افرادى كه به يكى متصد روانند ولى از راه هاى مختلف مى روند، باهم مبارزه نمايند؟
آيا بهتر نيست كه راه الهم مستقيم و كو تاه جستجو كنند و دريابند و نيروى خود راصرف رفاه و آسايش جهانيان نمايند.
اختلافات دينى
 باقى است و گاهى با نهايت شدت بروز مى كند. هنوز در تخيل اكثريت مردم جهان

 إيروان اديان ديگر به نظر يك فرد عجيب و غريب مانند يك حيوان يا يكى موجود شيطانى و خارق العاده نظر مى كنند.
وضع فكرى بشر



 كسان ديگرى هم در دنيا هستند. همين طور افرادى كه به يك دين معتقدند، نمى تو توانند قبول نمايند كه ديگر ان كه به آن آن ديانت معتقد

 از اقتادن در آب قدر كشتى را دانست.

 وحدت ببيوندد، و آن را سرمشقق زندگى خود آن سازد. تغكر در مجموعئ مخلوقات







 خلوص نيت و تمر كز و توجه در اين باره تفكر عميق و موشكافى نمايی، درك خو خواهى كردي

 آنها را جدا دانست؟ كدام قدرتى است كه بتواند بين آنها جدايى بيغكند يا جدايى بين آنها تصور كند؟

اين است دروس معرفت كه از ناحئّ وحلدت بيان مى گردد و كسى كه مى خواهد از اين اين دروس نتايج درخشان بر كيرده، بايستى با فكر



 است. يكى از شعرا مى فرمايد:
پر نوميدى بسى اميد است شايان شب سيه سپيد است

## در يأس اميدوارى است


 تاريكى مى رود، بايد خوشبين باشند و بدانند كه خداوند
 عبرت جهانيان باشد. خواست خداست كه بعد از شب تاريكى، روز روشن پديد آيد. بعد از هم و غم و ح حزن، شادمانى و سرور ايجاد كند و بعد از خرابى آبادانى آورد.

خرا نوميد باشيم











باز هم قويتر مى شود، تا جايى كه با قدرت وحات نورانى خود تمام مقاومت در برابر آن نيروى عظيم نخواهد داهي داشت، مى سازد دا




## عشق اكبر عالم

بدانيد كه تقدير و اجبار و عشق اكبر عالمى است، كه اتمها را مبتلا به محبت كرده است. كردش الكترونها به دور هسته براى چيست؟
 مى گيرد، همه اينها انگيزئ عشق است.

نيروى شگرف
 موجودات عالم به خاطر لقاى حق و ملاقات و وصل است است.

درس اتم



 وحشتناك و خانه برانداز اتمى خواهد اهد كرد.


 دريابى و به وحلت نوين جهانى چچنگ زنى تا كامياب گردیى.

طرز تحقيق
در اينجا لازم است نكته ایى را تذكر دهد، كه در هر امرى ولو تحقيق علمى يا اخلاقى يا فلسفى در عين استوارى عزم و قدرت





 شايستئ انسانيت نمى شمارد. تو خواه از سخنم پند گير و خوراه

