આતમાની કલ્યાણની ઝંખના કરતત，સાધના કરતા，અભીપ્સા કરતા સર્વ શ્રેયાથ્થી સાધકો，છતી દેટે અક્ઞરદ્યમનાં સુખ，શાંતિ ને આનંદ ભોગવવાની સાધના કરતત સર્વ સંતો，ભક્તી માટે આજેે ખરેખર ખૂબ આનંદનો E્ટિવ ！

પોજીીપૂનમ－જે દિવસે સ્વામિનારાયણાભગવાને મૂળશી શર્મા ભાદરાના એ વ્રાહણાને એેમણે ડભાણુ ગામે દ્દ્કિત ક્રી ‘નિગ્ગુણાનંદ સ્વામી’ નામ આખ્યું．આદ્ભુત યঞ્ઞ ક્યા．＇ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ＇એવો યજ્ઞા ત્યારે થયેલો． સ્વામિનારાયણ ભગવાન જેતલલપુરમાં બિરાજ્માન હતા．ત્પારે લાખો માણેસ આવવાનાં હતાં ઓટલે કટટલો બધો લોટ શેઈઈન ？子ટટલું બધ્યું અનાળ જોઈએ ？એટલ સ્વામિનારાયણ ભગવાન આશીવโદ આપતા બોલ્યા \}ે, ＇ઓકમણ઼ાઘઠં દળે ઓનું આપણે કલ્યાણે ક્વું છે．＇

અમદાવાદ ળતાં વશ્ચ્ચે સ્તામાં જેતતલપુર ગામ આવે છે．તળાવ（ડપરઓક મહેલછે એમાં ગણિાકા－નાચગાનકરનારીરહેતીહતી એણે આવાતસાંભળી． તે વિચારમાં પડી ગઈ ！એણે તો બધા કાર્યક્રમો બંધકરી，એક મણા નહિ પણા ઓક આખી ગુણા ઘఠ์ પોતાની જતે ઘંટીધી રાતોની રાતો જગીને દબ્યા．

પેલી ગણિเ્ાાએ ઓની જિંદગીમાં કોઈ દિવસ દવણું દવેલું નહીં，રસોઈ બનાવેલી નહી，હર્ડવર્ક કરેલું નહી．એ દીદ્રી ખાે થેલો લઈન સભામાં આવી ને જે ઘઉં દબ્યા હતાતેનો થેલો મૂક્યી．ગામવથાં બધાં ねને જણો－ઓળળખ ક આ ગણિકા છે．એ વેવી સભામંડપમાં દાખલ થઈ એવી બધાંની આંખો ચાર ચઈગઈ．＇આ અર્રીક્યાંથી આવી ？＇＇કાટો એને અહ્લીથીકાટે ！＇કટાકટ બધાઓ કૉમૅન્ટ કરવામાંડી．મહારાજક્હ，＇શાંતથાવ，શાંતથાવ！＇’ેવાદયાળુ！કદાળુ！

યોગીજી મહારાજ છે，આપ્રગ્ટ સંતસ્વૂ્પો છે એ આપણાજેવાન લાગે છે，૫ણા આપણામાં ને એમનામાં ક્ર્રક ક્પાં પડ્યો ？દત્ટિમાં．આપણે બાહ્ય એમની छ્ડ્યા જ્રોઈએ છીઓ અને આપણીી બુદદ્દથી એનું મૂલ્યાંકન કરીએ છીઓ，એટલે આપણો ભૂલથાપ ખાઈ જઈએ છીઓ．જગતની જે બારાખડીઓ，જગતનાં oे કૅલ્ક્યુલૅશન્સ，બૌદ્ધિક बેવલ સુધીનાં oे બઘાં માપતે સ્પિરિચ્યુઅલસાયન્સમાં કામનથી ક્રતાં，યાદ રાખો．

તમારી પાસે બે－બે હજરની નોટોનો લ્લાખ રૂપિયાનો ઘેલો ભરીને અમૅરિકા જવ તો ત્યાં કામ લાગે ？ત્યાં કોઈને આપો તો કહ્，＇આકાગળિયાં શું કામ લાવ્યા ？＇આપણે કહીઓ \} રે, 'આ કાગળિયાં નથી. અમારા માટે તો પરસેવો પાડી પાડીન ભેગું કરેહું ધન છે．＇પણા ત્યાં રૂપિયા ચલણુમાં નથી એટલે ત્યાં તે નાચાલે．એમ，અક્ષરદ્યામના કા્યકમોમાં આબધું છે જ નહીં， પણાઆપણે એમાં કુટાઈね છીઓ．

એ નાશ－ગાન કરનારી છે，આનંદધ્રમોદ કરાવનારી છે，આવી છે－તેવી છે，ઓ અહીયાં શોભે નહીં；એ સાત્તિકભાવ છે．ન્યારે अક્ષરધામનું શ્ઞવન
 આવતું જ નથી કારણાઆત્મદર્રાછે．એટલે મહારાજે કહુંં，‘શાંતથાવ，એને આવવાદો．આબાજુ સંતો હતા એટલે દૂર ઊભ્ભીહતી，પણુાે એક ગુણાઘહં દળીને લાવી છે．＇એટલે ક્રી પાછી કૉનૈન્ટો શરૂ થઈ ગઈ．ના બોલતા હોય તેમની બુદ્ધ્યમાં પણુ આવiં કૅલ્યુલે શન થતાં હોય છે．મહારાજને થયું કે，આ બધાની શંકાનું સમાદ્યાન થાય તો સારું，એટલે એ દીસરીઓ પોતાના હાથ બતાવ્યા．દળણું દળતાં દળતાં હાથમાં ક્ર્યા પડી ગયેલા．હથથે પાટા બાંધી બાંધીને તેણે ઘહં દબ્યાહતા．આળોઈને બધા થાંતથઈગયા．

મહારાજ બોલ્યા，＇કલ્યાણાનો નેટલો અધિકાર મુક્તાનંદ સ્વામીને છે ઓટલો or આધિકાર આ બાઈનો છે．＇મુજનાનંદ સ્વામી ઓટલે રામાનંદ સ્વામીએ નેમને દીક્ષિત જરેલા．સ્વામિનારાણણા ભગવાન નીલંઠંઠવણુી રૂપે ન્ન્યારે લોજ પદાયા ત્પારે તેમની આશામાં દસ મહિના લોજમાં રહ્યા હતા． ત્યારે રામાનંદ સ્વામીકચ્છમાં હતા．નીલંઠંઠવણીીએ તેમને કાગળમાં લખ્યું \} $\}$ ， ＇તમારાં દર્શનની તાણા છે＇，મયારામ લટ્ટ તેમનો કાગળ લઈને ગયા ને પાછા રામાનંદ સ્વામીનો કાગળ લઈને આવ્યા．રામાનંદ સ્વામીઓ લખ્યું કે，‘અમે આવીઓ ત્યાં સુધી તમે મુુતાનંદ સ્વામીની આશામાં સેવામાં રોકાબો．＇તેથી દસ મહિના સ્વામિનારાયણે ભગવાન મુક્તાનંદ સ્વામીની આશ્શામાં રહા． મુક્તાનંદ સ્વાभી ઓટલા બદ્યા તેજ્સ્વી，એટલા બદા પ્રભાવશાળી，ઓટલી બધી આક્ર્ષક મૂર્તિ અને શીઘ કવિ હતા ！તપસ્વી，નિયમ－ધર્મમાં એક્કા અને
 મહારાજ બોલ્યા \} 子, 'કલ્યાણનો જેટેલો અવિિકાર મુક્તાનંદ સ્વામીને છે

 મહાન હતત，તેનું મહત્ત્વ જોઈન ખબર નહોતું．જેમ બીท બધા સાધુઓને
 મહારાજને તો ખબરહતીને ！વાનરમાંથી માનવ બન્યો ત્પાર પધી જે સુખની શોધમાં ત નીક્ય્યો છે એ સુખની પ્રાપ્પિ હવે ધછે એવો આ દિવસ છે ઋવી મહારાજને ખબર હતી．હઠ，માન，ઈજ્યાના ભાવ，કામ－કોદ્યાહિ દોષ， અહંતા，મમતા，રાજસાs，તામસિક，સાત્તિક ભાવથી પરનું જે જીનન，જેને
 હે શ્ક્યથવા જ્ઈર રહું छે．
 ક્રેવાય．૯．૫૮ સેકન્ડમાં એ 900 भીટર દોs્યા．એટલી સ્પીß જો
 માણસસન ૬૦૦ માઈલની સ્પીડ જો દોડાવો ત્ત થું ધય ？विચાર ક્રો ！એન ગમે એટથા પંપ મારો，ગમે એટલી પ્રૅદ્રિસ કરાવો，ગમે ઓટલું ખવડાવો




 ઓ દિવસહત્તો，ねની અગત્પ મહારાષને હતl．૬૦૦ માઈલની સ્પીડ માણાસે
 નર્લી ？પ્લૅનમાં બેસી જવ તો સૂતાં સૂતાં，ખાતાં ખાતાં જવાય．એમ
 તૈયારક્રી ર્યાહતામએનો ઓ દિવિસહતી．



 સામાન્ય નૌી，અને એની સ્વામિનારયણા ભગવાન અગત્ય હતી．એટલ્ન


ઘણાં ડંબેલ્સ જેવાં પણા હોય છે．મહારાજને ખૂબ 太ત્સાહ હત્તો，ખૂબ
 ઓみણે દભ્ભિણાનો એક પૈસો વદારી દીઘા．રાત્રે કાભભારીને કટ，＇બે દિવસ પધી યશ્ર છે તો અમારી દભ્ભિપ્નો ભાવ વધારી દો，નહી તો અમે યશ્ન નહી

 આાહણેો કટ，‘ના，તમે જો અમને પૈસા વધારી નહીી આપો તતો અમે યશ્ઞાં હાજ્રી નહ્રી આપીએ．＇કારભારી તો ગભરાઈ જ જ જય ને ？સ્થ્મિનારાયણ
 થવાની，આરલો મોટો સમૈયો થવાનો હોય ને હ્યાસ્કો ચઈ મૌય ને ？૫હી

 ભીલો તર્નો પ્રદેશ સંભાળતા હતા એવા પાંચ સાધુઓોન બોલાવ્યા ને
 તીર－કામઠાવાળાસેવકો આવ્યાછે．＇મહારાજ્કે，＇પ૦૦ને ભેગાકરીદો．＇

મહારાજે બ્ભાહણણોને બોલાવ્યી，સમળવ્યી，પણ ભાહાણો ના માન્યા

 તમને，માગણી કરતાં વધારે આપીશ ૫ણા એમ તમે હઠ ના કરી．＇એટલ
 ડંડા ખાથો યાદ રાખો！પ્રાર્భના ફરજે，ગદ્ગગ ભાવે કાલાવાલા કરજે．તો તેઓ તો દયાુુ છે，ક્પાુુ છે，ઠદાર છે，અધમઓદારણછે，આપણું બધું




हठ，भान，छष्याना लाव，ड्राभ－द्रोधाहिड होष， इहंता，भभता，राषसि5，ताभसि5， सात्विड लावर्थी परनुं के कुवन， ते ने गुफातीत अवस्था कहे हो ।


सेवानुं जहु भोट्रं भूल्य छे．
मंधिरनी सेवा जरो，संतो नी सेवा क्रो，लफ्तो नी सेवा कर्रो， लगवान राक्ठ थाय એेवा होछ पऍा हार्य याह राजभे हे，गुழातीत लावने पाभवाना भार्गे पड्या छो， झेभां अण भणशे．

મહારાજે પેલા પંચમહાલના ૫૦૦ ભીલોને સામે બેસાડ્યા．હાથમાં જળ લઈને છાંટ્યું પાપુી અને ક્હું，＇ચાલો હ્ટે યશ્શના હ્લોકો બોલો．＇ઓટલે પેલા બધા लીલ લોકો દટાર્ટ સંસ્કૃતના હ્લોકો કોરસસમાં એક સાથે બોલવ્વ લાગ્પા． એટલે બ્રાહ્ભણોને થયું કે，આતો કાયમનો આપણુોે યશનથે，અને આવાજો

 દ⿷્ષિણા લઈ લઈશું，પણા યશ્ન અમને રરવા દો．＇મહારળેે એ યશ્શમાં એમનુું બધું એશ્વર્ય બતાવ્વું．મહારાજે એમને વધુ દโ્શિણા આપી શાજી ક્યા．૫ણા થોડી દાદાગીરી કરવા ગયા એટલ્ને મહારાજે એમને થોડો ચમત્કાર પણ઼ બતાવ્યો \}े, જે પાડાને પણા વેદ બોલાવે. આપણે બધા સંતો-ભક્તો શું थાસ્રો ભભ્પા છીઓ ？શું વેદ－Бપનિષદ ભભ્યા છીએ ？શું સંસ્કૃત આવડે છે આ બધા સંતોને ？પણ઼ વાતી કરે તો આપણું અંતર ટાદું થઈ જાય એવી આ સંતો વાતો કરે છે．તેઓ ભગવાનનું ઈન્સ્ટ્રુમન્ટ બની ગયાછે．

આજે એ મોટો દિવસ છે \}ે, સ્વામિનારાયણા ભગવાને ડભાણુમાં
 શાંતિ ને આનંદ ભોગવત્ય ધવાનો એક માર્ગ ખુદ્યો ક્યા．એનો આબહુ મોટો દિવ્સ છે．આજે अક્ષરભ્મ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને મહારાજે ડભાણ ગામે દીક્ષાઆપીત્યારે મહારાજ ખૂબરાજ હતતા！

યોગીબાપા માદે તો આપણે શું કહીઓ ？બધાન ખબર હતી $\}$ ，ડભાણમાં ગુણાતીતનનંદ સ્વામીન દીક્ષા આપી છે．શાસ્રીશ્રી મહારાજે બોચાસણ સંસ્થા
 ગુણાતીતનનંદ સ્વામીને ઓળખાવવા માટે સ્થાપી．પણા મૂથ અક્ષરડ્રહભ ગુણుતીતાનંદ સ્વામીન દ્વીક્વા આપી એ સ્થાનનાં ઘણ઼ાંએ દર્થન કરેલાં નહી． યોગીબાપા સ્પેક્ષલ ડભાણ઼જ્ય બધાંને લઈને દશ્શન કરવા અને જગ્યા શોધી
 ખરેખર યોગીીશ્ર મહારાજે સ્વામિનારાયણ઼ા ભગવાનનાં，ગુણુાતીતાનંદ સ્વામીનાં，શ્ચાસ્રીજ મહારાજનાં જે જે પ્રસાદીનાં સ્યાન છે એને આપણાં
 ભક્તો એમન કહ્હું કે，‘દર પોચી પૂનમે ત્યાં જઈન સમૈયો કરો，ડાબલા

થ્થિબિર ક્ર．＇ડાબલા શિબિર એટલે બધા પોતપોતાના ઘરેથી ચાર－પાંશ જણાજપતો ઘરના ચાર－પાંચ ન્ણની રસોઈઅને બીજી દસ－પંદર જણની રસોઈના ડબ્બા લઈન જ્વાનું અને ત્યાં ક્થા－વાતાી，ભજન－ભક્તિ કરી， ભેથા મળીન જમવાનું．એવીનીત પચાસ，સો，પાંશસોથી માંડી ઘણ̧ા ભક્ત્ત ભેગા યવા માંડ્યા．ડભાણામાં એ જ્્યા વડતાલ તાબાની હતી એટલ્લ પછી વડતાલ સંસ્થાએ એ આખી જગ્યાને રિનોવેટ કરી અને અત્યારે તો ね સ્થાનન સરસ દર્થનીય બનાવી દ્દાધું છે．યોગીબાપાએ ઓ સ્થાનન，ઓ દિવસને એટલું બધું ફોકસ ક્યુ＂\} સૌ ઊજવતાં થયાં.

૧૪ મે，૧૯૬૬માં અમદાવાદ શાીીબાગ મંદદરે અમને બાપાઓ કહુું， ＇તમો સૌને સાધુ બનાવવાછે，પણ઼તતમને ભગવાં ક૫ડાં નધીઆપવાં，તમારું દદદય ભગવું કરવું છે．આ જ કપડે રહેંજે．દરે જશો નહી．ભેળા મળી ૨હેશો， ભఠન－ભક્તિ કરી પ્રભુનાં કાર્ય કરશો．＇અ尸્નિનભાઈ，શiંતિભાઈ，રતિભાઈ， સનંદભાઈ，હઉદભભાઈ，પૂનમભાઈ，વી．એસ，બરિસ્ટર，અુુણ અમે બધા આઠ－દસ ભાઈోઓ હતા．＇કાકાજની સાથે રહેજ．．＇－બાપાઓ આશા કરી． વદ્લભવિદ્યાનગરમાં અમે ‘ક્રીજજજ કૉલોની’भાં ભાડે રહેતા હતા．ગુજુવારની સભાઇમે ત્યાં કરતા હ્તા．બાપાએ સભાર્રાનો નિયમ ૧૯૫૭માં આપેલો

 કાકાજી વદ્લભવિદ્યાનગર આવેલા．કાકાજ઼એ પૂછ્યું 子ે，કેમ અગ્વિનભાઈ， શાંતિભાઈને બધાભાઈ引ઓ દેખાતા નથી ？＇ઓટલ્લે કહું કે，＇આજે ગુરુવારની સભા છે એટલે તેઓ સભામાં છે．＇કાકાજ૦ ડહહ，＇ચાલો આપણોો સભામાં
 બાઓ તેઓને ગુલાબનાં ફૂલ આપ્યાં કે，‘લો，આ ભાઈઓ માટે દૂલ बેતા જ્．．＇રસ્તામાં ચાલતાં ચાલતાં પપ્પાજ઼ બોલ્યા\}, 'આજે પોષીપૂનમ છે,
 ભાઈઓને વ્રતઆપી દઈએ．ભચવાં આપવાનાં નથી，સંસારમાં જવાના નથી તો એમને જ્ઞતતતા રહે રે，આપણે સાધુ छીીઓ，ભલે ભગવાં નધી પહેયાં ૫ણા ભગવાનન રાજી ક્રવા જવન જીવવું છે એ ભાવ હદયમાં સદાય રહ．， કારાજ્જ－પપ્પાશ્જ સભામાં પદારા્યા，આસન કરવા બિરાન્ત્યા અને મહરાજનના

મહિમાની，ગુણાતીત દીક્ષાદિનના મહિમાની અને અક્ષરપુરુ ષોત્તમ ૬પાસનાની વાતો ક્રી．પછી કાકાછ બોલ્યા，‘થાલો，પાણી લાવો，આજે તમને સોને જ્રત આપી દઈએ．＇કોઈ વિધ્ધિ નહ્રા，કોઈ સમારંભ નહીં，નૉૉ્મલ વૅમાં આવીન પાણીી હાથમાં મૂકીન કાકાજી－પાપ્પાજ઼ચચ વ્રતધારણાનો સંકલ્પ ક્રાવીને કહ્યું，‘આજથી તમે સાધુ．＇ત્યાશથી અનુપમ મિશનના યુવાનોનો શ્રતધારણાનો દ્ટિવસ એ પોષીપૂનમ छે．જે દ્વિવસે ગુણાતીતને મહારાને દીક્ષા આપી，એ દિવસન કાકાજ઼，પપપ્પાજએ સિલેક્ટ કરીને અમને પણુ દીક્ષા આપી અને ભગવાનના માર્ગે છવન શ્રતત કર્યા એટલે અમારા વ્રતઘારી ભાઈね માટે તો આનેજે બહુમોટો દિવસ ！

અમે ગુણાતીત ભાવને પામવા માટે સંસાર છોડ્યો છે，એ યાદ રાખીઓ！ અને ગુલસ્થ ભક્તો જે સેવાકરીરહ્યાછે એ પણગુણાતીત ભાવને પામવા કરી રહ્ય છે．સેવાનું બહુ મોટ્ટું મૂલ્ય છે．મંદિન્ની સેવા ક્રો，સંતોની સેવા ક્રો， ભક્નોની સેવાકરો，ભગવાનરાજ્રી થાયએવાકોઈ પણાકાર્યકમમાં જોડાવતો યાદ રાખષ્ર，એ ગુણાતીત ભાવને પામવાના માર્ગે પડ્યા છો，એમાં બથ મળશે．ગુણાતીત ભાવને પામવું એટલે દદુકાકા કહેતા，＇માહિમનો હલવો નધી\}ે, પાંશરૂપિયાઆપીને ખરીદ્દીલીધો ને ખાવા માંડીઓ.'

હઠ，માન，ઈર્પા，મારા－તમારા ભાવમાંથી છૂટીને પ્રભુના ભાવમાં ર્હેંું． તમે તમારા શરીર પર સામાન્ય બૅન્ડેડ પટ્ટી મારી હોય，એને પછી તમે ખેંચળો． તો શું થાય छે ？એક પદ્ટી મારીહોય ઓ કાર્તાં આપણે બૂમ પાડી ઊઠીઓ છીઓ તો અનંત જન્મોથી આ ચૈતન્ય હઠ，માન，ઇિ્્્યા，મારા－તારા ભાવો， અહંકારની સાથે એટલ્લું બધુંું લપેટાયું છે $ે, ~ એ મ ા ં થ ી ~ ખ ં ખ ે ર ી ન ~ બ હ ા ર ~ ક ા ત વ ુ ં ~ હ ો ય ~$ તો ભૂકા નીક્વી જય ને！પણા હસત્ત－રમતા，આનંદપૂર્વક એમાંથી નીક્થવા， बહહેજતથી ગુણાતીતભાવને પામવાનો માર્ગ ઓ અક્ષ્રપુરુષોત્ત્મ ઉપાસનાનો
 મૂঙ્યા．કે，આવા ગુણાતીત ભાવને પામીઓ તો પ્રભુન્યધમનો આનંદ પ્રામ ધાય ને આવાભાવને પામવા માટે એવા સાધુની બરૂરછ．બીજ઼ કોઈ સાધનાની જરૂ
 એમ કરો તો હસતારમતા ગુણuતીત ભાવને પામી જશો．બે ને બે ચાર બેવી વાત છે．પણા પહંલામાં પહેલું એ ગુણાતીતસાધુને પ્રભુનું સ્વરૂપ માનો．

भુખ્ય ઉ઼ત્સવસ્મભા ：ખરે ખર બદાએ અEૂભુત પ્રવચનો ક્યૌ゙．ગઈ કાલે આર．ડી．દાદાના શતાબ્દી પર્વ નિમિત્તે પણુ બધાએ અદૂભુત વાતો ક્રી．અને આજેે સવારથી મંદદરની મૂર્તિઓનો પાટોત્સવ વિધિ，સવારનું સેશન，બાના સમાહિસ્થાને પ્રાર્થનાસભા થર，પુજ્પાંનલ્લિ થઈ અને પછી અત્પારની સભાના બધા ఠ વક્તાઓએ ખરેખર ખૂબ સું દર વાતો કરી．સમાજનું કેટલું ઉંચું ઉત્થાન થયું છે，આધ્યાત્મિક્તા કેટલી બધી અદ્રભુત પ્રસરી છે એનું દશ્શનઆવાતો પરશ્થીઆપણેને થાયછે．

સ્વામિનારાયણે ભગવાન મૂળ અક્ષરૂ્રહ્ન ગુણાતતીતાનંદ સ્વામીને સાથે લઈને આવ્યા．એ દારા એમને આપણેને આવી ઉંચાઈ પર લઈ જવાા હતા． ભગવાનનું ધામગુણાતીતછે，સૌને ગુણ઼ખીતકરવાછે．પણુાઘાકેવીરીતે ？ તો સહેલામાં સહેલો ઉપાય，એવાગુણાતીતભાવને પામેલાસાધુમાં જોડાવ． નિદ્દોપભાવ，દિવ્યભાવ રાખીને，બે હાથ જોડીએમનીઆજ્ચ પાળો．અને કંઈ પણ બને તો સ્વામિનારાયણા．．સ્વામિનારાયણા．．．ધૂનનો ઉપાય લો તો સાધુુુપ થઈ જવાય．આઆપણી સાધનાછે，એને સ્વામિનારાયણ઼ ભગવાને સરળ બનાવી આપણ઼ે આજ્ેે ગુરુ ગુણાતીતને આપીને．એટલે આજનો દ્વિવસ બહુબમોટો દિવસછે ！

માનવનો ખરેખર દેહ માનવનો छે，૫ણ એનું જ઼વન પશુ－૫ક્ષી જેવું હતું，માણ઼સમાંથી સાચા માનવ બનાવ્યા，સાચા માનવમાંથી મહામાનવની યાત્રા કરવવા માટે શાશ્રીજ઼ મહારાજ અને યોગીજજ મહારાજે આપણુને શુદ્ધ હપાસના દ્વારા ગુણાતીત સંતોની ઓળખાણા કરાવી．અને ખરેખર અત્યારે આપણે જોઈએ તો એવા અદૂભુત સાધુ－સંતો આપણે ઓથખી શકીએ， નરીઆંખે દર્થનકરીશકીએ એમની આપણેનેભેટ આપી．

આપણેો બધાં જ્ યોગીશ઼ મહારાજ સાથે જીડાયેલા રહાં，કાકા，પપ્પા， બા સાથે આપણ઼ં જોડાયાં અને એમની આશા પાળીી－ના પાળીી，એમનાં રહસ્ય，ફુચિ સમન્યાં－ના સમન્ય્યાં，પણ̧ એમની સાથે કોઈી પણ હિસાબે ળોંડાયેલાં રહ્યાં તો પામી ગયાં，બસ આ જ કશવાનું છે．ગુણેતીીતનનંદ સ્વામીએ પોતે પોતાનાશજવનનું દર્શન કશવીીન ગુણuતીત ભાવના પ્રગટાવવા માટે આપણને સરથતાકરી આપી．

## गुழातीत लावने पाभीचे तो

प्रलुना धाभनो ₹ानं $\begin{aligned} & \text { भ्राभ थाथ के ₹ावा लावने पाभवा भाटे }\end{aligned}$ એवा साधु नी भरुर छे．जीक्ण डोह साधनानी \％३习 नथी． साधना એ $5 \%$ रही，એवा साधुने जे हाथ भेडी એभनाभां भोडाओ，भे हाथ भेडी झ कहे झे दूरो तो हसता रभता गुएातीत लावने पाभी ซशो．


યોગીબાપા એક દિવસ સભામાં બિરાજમાન હતા. કોઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો \}ે, 'બાપા ! ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ね or ગુણાતીતને ?' બાપા કહ, 'ગુણાતીતાનંદ સ્વામીઓ તો આપણન ગુણાતીત ભાવનું દર્રન કરાવ્યું.' 'ગુણાતીત' ઓ કોઈ વ્યક્તિ નથી, ઓક ભાવ છે. એ ભાવને તમે પામો તો ભગવાન અખંડ રહેતા થાય. અને એ ભાવને પામવા માટે એવા ગુણ઼ાતીત ભાવને પામેલા સાધુની આવશ્ધક્તા છે, છે ને છે. એમનામાં જોડાયા વગર, એમની આશ્ચાખ્યા વગર, ભગવાનને ભગવાનના ભક્તોમાં નિર્દાખભાવને દ્દિવ્યભાવ શાખ્યા વગર કોઈ ગુણાતીત ભાવને પામે એ અશ્ધ્ય છે. આપણા માટે સરથતા એ થઈ\} కે, ઓવા ગુણાતીતભાવને પામેલી, સાધુ-સંતો સાથે આપણ઼ને પ્રેમથઈગયો.

અમને બધાને યોગીબાપામાટે ષે પ્રેમથયો એ બહુઅગત્યની વસ્તુ હતી. એમના પ્રેમમાં પલબ્યા એટેલે તેમની સાધે જેડાયેલા રહ્યા. અને જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે હહિચચસાદ સ્વામીના યોગમાં મૂફ્યા, જરૂર પડી ત્યારે કાકાબના યોગમાં મૂझ્યા. જરૂર પડી ત્યારે પપ્પાજના સાંનિધ્યમાં રાખ્યા અને એમણ઼ો આપણું કામક્કું.

તો ખરે ખરએવાગુણુાતીત ભાવને પામેલાસાદ્યુમાં જ્રાડાયા પછી જ તઠ, માન, ઈર્ય્યા ને મારા-તારાપણાનાભાવમાંથી, દેહભાવથી પર થવાની સાધના શ્ફ થાય છે. એ સાધનાની શુભ શફ્આાત ડભાણમાં પોષ સુદી પૂનમે ગુણuતીતાનંદ સ્વામીની ભેટ આપીને સ્વામિનારાયણ ભગવાને કરી. અને એ દ્વિવસ એટલે આપણુu માેે, ગુણાતીત સમાજ માટે ખરે ખર ખૂબ અદ્ભુત અને મંગલકરી દિવસ. એટલે યોગીબાપા આ દ્વિવસને બહુઉત્સાહ, ઉમંગધી ઊજવતા હતા. ડભાણાંાં બાપા જતતા, ડભાણુના એ તીર્થસ્થાનને બાપાઓ ખૂબ જ્રવંત બનાવી દ્દીધું અને પોતે પણ એટલા ભાવથી ઉત્સવ ઊજવતા, કારણા \}े, ગુણાતીતત ભાવને પાઅવાનો સરળ ને અદ્ભુુ માર્ગ મહારાજે ગુણుતીતાનંદ સ્વામીદ્વારાક્યા.

આપણા સમાજનું નામ જ ગુણૂતીત સમાજ છે. ગુણાતીત ભાવમાં રહીને પ્રભુની પ્રસન્ગતા પ્રાસ ક્રી, ગુણાતીત ભાવને પામવાની સાધના કરતા સંતો, ભક્તોનો જે સમાજ તે ગુણાતીત સમાજ ! એ સમાજના આપણ઼ં મૅમ્બરછીઓ. ખરેખર આપણ૫ માટે બહુમોટીકૃપાથઈછે !

गुழातीत लावने पाभे ला साधुयां भो डाव.
निर्होषलाव, हिव्यलाव राजीने, जे हाथ भेडी خे भनी आाञ्ञा पाणो.
अने 亡ंछ पঙा अने तो स्वाभिनारायझा... स्वाभिनाराया़ा...
धूननो उपाय लो तो साधुरूप थह' भ्वाय. आ आथऍी साधना छे.

આજે બધાએ વાત ક્રી દે, સંપ, સુદદભાવ, એકતા રાખો અને હળીમળીને કામક્રે તો ગુણાતીતભાવના પ્રગટથે. તો આજે આ૫ણ઼ો પ્રાર્થના
 ગવાયું 'દEપ અર્પણ કરીઓ તો મંદિર પ્રભુનું બની જ્ઈએન...' એવા આપણે બનીએ અને સૌ હળી, મળી, એકમનાં થઈન ભક્તિથીજજવન कીવીએ.

આજે પોષી પૂનમ છે, આવતી ૨૦૨૦ની પોષી પૂનમ ૧૦મી જન્યુઆરીએ આવે છે. ત્પારે મારી બધા ભડત્તોન ખાસ ત્ય પ્રાર્થના છે \}ે, નૂતન મંદ્રિનું કામ સરસ ચાલી રહુું છે. તો આવત્પ જન્યુઆરી ૭-૮-૯૧० મૂર્તિ પ્રતિళાના દિવસો જહેર કરવા છે. ૧૦મીએ પોષી પૂનમે મંદ્રિની મૂર્તિઓની પ્રાણ્પતિષ્થા થશ. ૭મીએ કાકાજની સ્મૃતિમાં ભજનસંધમા થશે. ૮મી-૯મીએ યશ અને બી૦્રાર્યકમો થશે. આમ, ૭-૮-૯-૧૦ ચાર
 દ્ટિલ્હી, ગુણાતીત ન્યોત, ભ્રહન્ય્યીતિ કે બીજં કેન્દ્રોમાં આવા જે પ્રૉજેક્ટો ચાલી રહ્યા છે તે મંદ્દિર્પ થવાની સાધના માટેના છે. આ બધા કાર્યક્રો દ્વારા આપણે ભગવાનની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવી છે. અને ભગવાનની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થતાં આપણાં હૈયાંમાં સુખ, શાંતિ ને આનંદ આપોઆપ પ્રશ્ટશે. પ્રસન્નતા પ્રાપ્તકરા મારેનાઆબધધાપ્રસંગો નિમિત્તછે. એમાં સેવામાં હાજ્રીઆપપીન,
 ઓ માટેનાં બળ, બુદ્ધિ ને પ્રેરણુાઆપણણન સૌને આપે ઓ પ્રાર્થનાછે !

આ કાર્યડ્મમાં ơे के બધા ભખ્તી, સંત બહેનો પદાયાં, સંતો પધાર્યા, પ્રતધારી સંતો ને સવ્વ ગૃલ્સ્થો - તઓઓ પણા સાધુ ષેવા છ ; એ સર્વની સાથે પ્રભુ અમને સૌને અક્ષ્શદામનાં સુખે સુખિયાં ફશબ્જો. તમારી પ્રસજ્નતા પ્રાસ કરવી એ અમાર જીવનનો મૂળ ઉદ્દેશ્વ छે, અને ગુણાતીત ભાવને પામવું ઋ अમારું ધ્યેય છે; એ ધ્યેય ૫૨ અમને હસતાં, રમતાં, ખેલતાં, ફૂદતાં પહહંચાડજો એવીઆપનાચરણુોમાં પ્રાર્થના!

આપણન બધાંને પ્રભુ એમના કાર્યમાં જ્રડડી, એમની પ્રસન્નતા પ્રાસ ક્રી, ગુણ઼પીીત ભાવને પામવાની સાધના ફ્રવા માટે લાવ્યાછે; ઓ આપણાં સૌનાંય શવનમાં આનંદપૂવક સરળતાપપી પાર પડે એવી પ્રલુચરણી, ગુચશરણી પ્રાર્થના! જ્યશ્રીસ્વામિનારાયણ!

