## atillayaning

## ax $\%$

## كياهان

## شفادهندكَان سحرTآميز

اثرجم: پال توئيجپل
 هت

متربم عبدالر ضا فتيه . ـ تهران: سیى

Herbs: the magic healeral :موان اصلم
هإِ تبلى: ترسيم: ITVA.
 مترجم. ب. عنوان.

SVQ-YFAVr. كتابخانه ملى ايران

## انتشارات سىیل

گياهان شفادهندكان سحر آميز
نويسنده: صالتوئيجل
مترجم: عبدالرضا فـيّيه
ناشر: انتنشارات سىى
TrA1 جابٍ سوم زمستانتان
تيراز: •• •Tr جلد
جّابٍ و صحانى: رامین

حق جِابٍ مـحفوظ استا




## * فهر



손) 综
دانش باستانى گياهان و خصوصيات جادويى و شُـفابخشر, آنـها در ايـن
 باستانى مسفر روح - در اين كتاب ييام باستانى آزادى معنوى را بـراى تــمام كسانى كه از نظر فيزيكى، عاطفى، ذهنى و معنوى در آرزوى سلامتى بيشترى هستند آشكار هىكند.

از اوايل تاريخ حيات بر روى اين سيأره، طبيبان و اساتيد معنوى از گياهان به علت خصـوصيات حششـيگـرشان استفاده مىكردهاند. امروزه، بشــر بِ از بيهودن مسيرى انحرافى در داروهاى غيرگياهى و غيرطبيعى، دوباره به موى استفاده و بهرهُ درست از گياهان - داروهاى خداوند عارى از بيمارى و سرشار از سلامتى بسازد. اين كتاب بينش و درك جديدى را در مـورد دانش بـاستاني, گــياهان كـــ مدتهاى طولانیى در گوشه هاى دوردست جهان يتهان بوده است ارائه مىدهد و افق فكرى جديدى را در اختتيار كسانى كه از نظر جـسمى و روحى در رنج و عذاب هستند مىگذارد. اين كتاب هر فردى را قادر ميسازد تا ديدگاه نطرى و ذاتى خحود را - ديدگاه روح - كشف كند و همجحنين او را ,الهنمايمى مىكند تا با استفاده از اين ديدگاه از جادوى شفادهى و درمانگرى ينهان در گیاهان بهرٌ گيرد.

براي تمام بيماريها درمـان و راه عـلاجى وجـود دارد! ولىى ايـن درمـانى شختصى و فردى مىباشد كه بر اسـاس اصـلإِ و تنظيم مـيزان ارتـعاش نــرد الست. در جهانى كه جنبههاى متضاد - شب و روز، مذكر و مؤنث، بيمأرى و سلامتى - در كنار يكديگر به وجود خود ادامه مىدهند، هـميشه مـطابق با قوانين معنوى طبيعت، امكان درمان و شفا يانتن وجود دارد. در اين كتاب،
 بيشتر، عمر طولانى و بدنى جوان و با طراوات پيدا كنيد.

هر روز مى توانيم انتخاب كنـيم كه آيا آيندهأى زوشين، شـاداب و همراه بـا

 اختيار ما قرار داده مىشود تا بتوانيـم از سلاهتى خوده، نوع جسسم فيزيكى خود
 بخصوصى را كه عيبها و نقصهاى ارثى ما را بـه حــالت تـعادل در مـيا آورند


 دهيد چه جیيز برايتان مناسبتر و بهتر است.



 همىباشد. داشتن بدن و ذهنى سـالم به هر لحظه از زندگى شما بهبود و شادى

 روشهاى حياتى درستت و واقعى كه استفاده از گياهان را تحت تأثير خحود دارد به ششها ارانئه مى دهد.

 حكمت و خرد جاودانى و هميشگى اين كتابب، راز گـياهان جـادويـى راكـه ممكن اسـت به شما جان تازهاى بخشد در خود نهعته دارد.

## 

## 

## گَياه درمانى

## روشى سنتى براى سلامت جسسم و روح







 گرفته أست.




















 زندگى مى:انشد.








## 




 گرفته، سِس مبادرت به مصرف نمايد.



 مطالنعه وى و شاگردانش قرارگرفته است. نتيـجه تحقيقات اين نزشـكـ
 فراونانى زا 2 طبيعت كشف كريه بوة. أين گياهان برأى عموم مسرنم


 اعتماد خـردد أبراز نمبرد. او همـجنين گیاهانى يافت كـه خـاصيت قـانض خاشـتند. ارسـطر
 مهانُعت كرئ


 به جا گذارده الست. بسيارى از مشاهير تاريخ مانند الكسانلدرو كلوناترا

1-Aristotle

 'ز, "丷天

 افكار انسانها لثر مى گذارد.




 مىزنـت.

 حورلا
 زيشَهْ شنقاقِ استفاءه مىكرد.

 خو التجام مى



ン2

كز


 حضبه ارزشُ زياءي حاشته اسـت.



 رُ ميوه گيانهالن يأفت هـي شون.






 و سيستـم عصبىى هستند.

 سال"متى بلدن و غلبه بر بيمـاريها يافت مى شدرنـ.
 آنها ارائه دى





































ند تندمزه بوده، براى معطر كرین ساير دازوهها به كار مىروند. آنها مانند
 مى نمايند. لزاين گياهان جها







 مريدان خحود نيز ترصيه مىكردند. الستادان إكى به ما كمكـ مىكينند
 :









(米
 شده است. بعدها از آنها دز سِنا










كَياه درهانئ روشى سنتى براى جسم و روح /10/



戗













范




 يرسـت سفيل كاج با صنثربر كه الصلى ترين تركيبات جهـت حزمات سرفـه

 كشور بافت مى شد.









来





"








*     *         * 

 زرد


(米










 قِستى از اطاناعات ما :
 حز المديت
























"

به عنـ، مى





 بنز
 طبيعى خــرت وا






=


















 ساليان ン: بز :لد;




 .









 كثرُرهاى خاورميانه مى باشد.






 ン2:





 خرン




























 ببريمه، گياهان با يكد يُ















 مشكالات رودهأى مىگید.











 مصرف آن ضرورى مى باشد















## 「気

## 

## تقويت سلامتى معنوى از طريق گياهان












 تَ ン










 شيرؤ
 نا
 1)




1 - Pen Tean
2 - Ehers papyrus
3-Pliny

FV/ تقويتٍ سلاهتى هعنوى لزطريق Fَياهان
ン; قسمت ثببت ンاروزها.




 خر افسسانهها و داستانهاى سيينه به سينه نقّل شلـه، به كرات از كياه

 ترنجبين ها يُى به زمين افتادند. در حعيقت أين گياه محصولى از دزخت




:




 استعاده مى شده است. تركيبات اين گياه نسبت به ساير گيامان حز رده



 زند
 و آگاهی سفرهاثى روحى زا ا'نجام دهند و هرگز برأى رهايحى بز حراس
 نباشند.

 نماد خلدصـ و تطهير استغاده مىگردی. بعدها الززش دالزويى اين گياه
 كسانى كه مىترتيد.
 حناظت ...يـده سالمتى خدر ناشيانهأى انجام مىترفت ولى



 مى شود كه حلـود



1-Hyssop





 ه هزار سال است كه گياهان جهت دردان بيماريها استفاده مـگگردند.

 بردكان از سير استغاده مىكردند. فـنـيقيها و وايكـينگها در سـفرهاتى



 س, با:






 انسانت =







 صصحبتى نمى نما يند.






 حالل آمادc بانش قرار مى عمو ماً بعد لز 0 رْز زع












 =


 زندگى ابدى انسان و اند يشههاى او خلدمت مىكنند. دنياى إِى براى
 وْ جريان دازد. البته إك مـميشه دو الزنباط و در انديشه دنياي آخرت

زمينى اش پبرهيز كند.



 بأيين هستى از جمله گیاهان جهُ به اثبانت زسيلده اسـت كه تغذيه سـاختاز جسـم را نـغيير مسيتهـد هو



 ترس ;
p

عستنـن.

بی,

 خر

:


 نيهتريهن منا
 اسـتخز ان.
ンوْ





 زسـيله عيأفـت محـ شُرِ.

و سديـيتم عصهبى لام



















 مى باشنـن.








 :انجيزى يد بِيموح.







 مقّار زيأدى آمنز و مسر مى باشنـ.









محى شَدد.


















 تزニ






















 مى
 هستند.






تقويت سلاهتى هعنوى لزطريق تُتياهان / FV/


















 گيرح


















 لْ خحداوند لو از قدرت ;




 گياه واققعى بز


تقويت سلاهثى هعنوى لز طريق تياهان /ar







 روٌ از جسسم بـه اجرا
استادان إك هرگز از اين روش استثاده نمىيكنند، زيرا معتقدند كه














[^0]







 nezyam به معنى در حيات مشتق شـد شـده الست.
















 حي三⿰冫欠
 آنزيمهيا ：ر معرض حرازت زياد قراز گيرنده خر عرض جند دقيقه از بين














 آنزيمها لا لزم






























## 

## 

## تياهان <br> منابع قدرتهاى حياتى















 جسم به دنيا مى آيلد، زندگى مى كند و ماننل هر جيز ديگری در دنيبا مى ميرد.
 الست:ا(امرگ درمان تمام مشكالات انسـان اسـت. امـا هـر كســى زا كـه
 است كه رمز طولى عمر را مـى داند اما به ستختى المكان دارد اين حانش را خر اختتيار توده مردم بز غذاريو






 مى:انشد.








 *










 بی;








 عَ


 بالا مىرفت و مرتمانى قندتمند بريند. آنها مقدار زيادى ميره تازه،
 حرفهالى بوحند و با كاز گذاشتن تله حيوانات را گرفتار مىكردند و به
 مى فروختند. اين، راهِ تَجارنت آزاد آنها بود.

 وضعيت تجارى كه حر بالا ذكر شد و غذإيى كه مى خخوزنند باعش شـ تا تغذ يَهاى مناسب


 خشن شود و بيماريهابيى ايـجاد مىنمـايد كه در اغــلب مـردم جـهـان شايع مىباشد
نو شيدنى از شيره نارگِيل به دست مى آمل كه رنگگ آنْ سبز مايلِ به

اين مردم بسيار مايل بودند موادى ميلِ كنند كه در هضم غذا به
 جسبنده با خـاصيت الكـلى بـلا كـه آن را بـه وســلـله شـيره گـلـها و




FV/ FV/هياهن، هنابع قدرتهای حياتى


 شكلى دسته جمعى حمام آفتاب بغيريند.















 تدريج از بين رفتند.

 گّ كلم و انگانار وجود










 تمدن آتَانتا جهت جمع آورى تعلاد



سنبل هْطايى :



بكار میرود.



1-Atoge
2 - Uadige
3 - Angelica
4-Aniseed

Fییاهان، هنابع قدرتهاى حيانتى /49







 212








 أين گياه جهت




قاصدك : ' قاصدك معمولى كياه =يگرى است كهـ آلن مر=م جهت











 Tansy, Thyme Wormwood, Cyclamen. Mugwort. (گز) Ruc. و صalerian, Satyrion,






1 - Dandelin
2-Garlic
3 - Ivy
4 - Horehound

5-Hyssop

حیاهان، هنابع قدرتهاى حياتى /OV
 حمل مى كردنـ.

 غيرآلكى (معدنى) را هضم كند يا هيلروركربنها، هجربيها و موات معدنى





 نداده است. اين كه آيا تالش انسان خر جهـت خوردن گزشـت الرزش دارد يا نه، هنوز به عنوان بكى بححث بلوزن نتيجه باققى مـانلـه اسـ. اشَخاصى سعى داشتهاند ارزشُ ترى گرشتخخرارى را به عنران عاملى

 رونحى اثبات نمايند.


 قسمت اصلى زسانندهُ غذا به مرجرددات زنلده هانند انسان و حيروان
 بثووهان گياهمى، مى گريند كه أنسان فرزند و گِياه به عنوان مادر اوست

## باه/ فصل سوم




 بيروى از اين روش نمى باششند زيرا سيستم بدن آنها اجازه ايزن كار را نمى:هد.





 مسائل نجومى روى هر شخص تأثير خاصى داشي













(آغاز شده أسـت. در كتابِ قانون مقدس هندوهـا آمده أسـت كه
ذبح و كشتن گاو حرام بوده، منع قانونى داري.


 هجرت روح مى باشد.














 روحى نام مى بردندن.




گرشت آنها بـوت و در آَنجا بـه عـنوان اجهباز و ضـرورت بـه شـمأر :نمىزفت.



 مى برند و طولن عمر كوتامى دارنـد



















گیاهان، هنابع قدرتهاى حياتى /00
مى شو يـمr.


 زوحى انسـان گسترش يافتهاند و فقط عالايم بيمارى رالز بين مىبرنل.

 ورجو آمدن بيمارنهاى جلدى ديگر مى شدو



 عاملى جل! از مسائل زوحى مى خانتن. اگر فكر كنيم كه تندرستى بـ















 به سوى شغاى بيماريها رهنمون مى سازد. پجندين حالت قابل تججريز حز إِك وجوتد جهون عالئم بيماري از بين رفنه أست انسـان خو

 سوم، معطالعه و تحقيق خزباره: روشهايى است كه انسان را









 صدمهُ وارد به جسبم يِ ذهز درمانن نمايد.





## كَياهانٍ، هنابع قدرتهاى حياتـى OV/


















مى زسند.









 انحراف وكج روى مى گردد.









 داشت؟





 نبروهاى إِك و كَل مى باششد. نيروى إكى موج مركزى ناميله میشود

1-Tejas

تياهان، هنابع قدرتماي حياتى /89

 سمت خانرج در حركت الست.


 مى كنند.





 مورد آن خواندهانيم. در اين. دنياى نسبيى ما درمى يابيم كه تبديل إكى به









 به تمامى زندگى حكـدمت مى كند.
.

 مثَابـ تحمام محصهو لانتى كه :







 عستنـل.
 آنها هو أى خنـك متلاولتر است، از نظر زووانى نسبـت به سا كنين مناطقو







## 



 أنّزيمها هستند.



 م:ا

 حانهه ها يُى كه حر







 بن نغ مغيل مىباشـنل.
 .


p /



 تندرستى حغظ شود، همان برنج قهوْالى سبوس دانر است.

#  

## 

## قدرت جادويى كياهان شفابخشث






 حز نتيجهه مى توان هر گِياهى را ششا دشنده لتب




 سمغيون (اذذالمحمان)، شيرين بيان، كتانجك، يونجه، مـوم طلِيى،







 جسم گرديله از خرد ンوز



 از اين گیاه جهت :







## 



 آَ طزيا بز است. ريشه جسبنده و آبكى و بدون مزه آن به عنران =ارو مصرف









 غرْؤل ( 1, A وْ وْرِانِيو
 اسغناج آلْ زا تُهيه كِرت







 آن زا مى بلعند احساس س سر حالى و


 اسبها را با سمغيرذ مخخلوط مى كند.
در جنگ جهانى




 2



 از مواد مـعدنى


## قدرشت جادويع تَياهان شفابخشَ تَياه/8V




 انسان قادر باشلد از ايْن مواد براى حثظ سالمتى خرِ استفاده نمايد.

 خود نيازمند ايز مواد حيانى است، در نتـيحجه مـا بايلد بـراى كسـب


 مورد نياز مغز ُو ساير اعضا را تأمين نمايلد. سه غناى عملده موزد نياز



 است كه از كتانججك به عنوان بهترين سبزى خرراكى استفاده مىكنند. أنها با الستغاده از 二رايت خخو خر رزيم غذايى خري گنجاندهاند.



 است. اين گیاه 2 ز


از جمله بيماريهايمى كه اين گياه درمان مى كند، عبارتند ! إز: يـبو ست،



















 ماحبنظران اين گياه را جهت برطرف نموردن سوء هاض




 اختالات شكممى سوذمند مىباشد.


 2ردهاى قفسـه سينه مىباشد. اطالاعات و دانش موجيند دربانزء أيـن



 شناساندن خرواص شيرين بيان به مصس.يها بوغ



 جِغندر ڤَند استـ.
 عميتى دز زمين نفوذ كريه، خحراص زياد و بر ارزششى خارند. اين گیاه
 عرافق، قفقازيه، كشرّرهالي حاشِيه خزر، زوسيه، جنوبِ جين، ايران و






 داروسازى از خوراص آرامبخشى و خلط آورى آن اسـتغاده مى كنيند.





 استفاده هی گردد.
گياه شنـاسان چينى به خوراص دلارويى اين. گياه واقنـ بردند. اين















 فرهنگ ملل هـختلف نقش بسزا'يَى داشته است.



 شايد يرنجه از گياهانى باشد كه دو هزار سال قبل موزد الستغاده قرار












 سده اين گياه ببابند.
:












 2ارد.







בاكو تاى جنربى، كأنزاس و نبراسكا. برگ يونجهه حاوى هشـت آنزيـم و
ضروزي اسـت كه عبارتند از:
 بـه السيل جرّب و گليسيرين تبديل مى نمايلد.
آميلاز، كه روى نشناسته عمـل كرده، آن را هيلدرولبيز مىكنـلـ

 گرد اسـت.
پرا كسيدلز، كه در اكسيـل كردن ختون كمـك مى نمايل. بِكتيتاز، كه ماده لزج سمبزيجات را هضـم مى كنـد.
 يونجهه اشتها , نيز افزايش همى دهل. بر طبت نظريه كارشناسان موراد


 أَمريكا موجردد اسـت. جحوانه أين گياه حاوى عناصر ضـرورى تشتكيا آمينو اسيلدها حر سلول اسست. تركيبات عناصرى مانتد: فسغر،

 2أخخواه تبد يل كند. گفتنى اسـت كه جوانه يُنجه












 خاردار عبسى مسبیح از اين كـباه مى باششد.


 درخخت در حدو










1-Hawthorn








 مى باشد. بيوته اين درخخت =اراى برگهاى حاشهيه دارى الست. در طول




كرقّْ:




 مهـازف مححلى كشت مى شـون.





 كرفس به همان اندازه كه دارأى ويتامين B و A الست، سلـيم و وتاسيم نيز ذارد. زيشه آن حاوى بتاسيم، سلـيّم، كـلسيه، آهـن، مسـيليكن. و ويتامينهاى A و B مى باشد.
 حر تمام دنيا رشد مىكنـل ساقه آن

 عنوان مسكن و خوشر طعم كننده دارو هم اسستفاذه مى گردی.
 ساليانه آن در حدوء OY ميليون صندوق 70 بِرْندى است.





 نيو جرسى آمريكا به دست مى آيد.
 كشت مى شو

## 1-Asparagus





 يبوست، الستسقاء، وزم مثانه، سوزش وُ خارش، الكتهاب كليه و مثانه،






روزمره أستناده مىאردد.



C


 هندى به علت رشد خرّب از مناطق گرمسيرى به آمريكا بريه شــــ




 داششته،











 میشتون







VQ/قدرت جاحوبی گَياهان شفابخشَ گَيـاه

 هععُ,

 شَرقّحین و جنـد گِياه ديگ,











و.يزگیيهاي
دانه هاى شفابخش

 الين يك حقيتنت اسـت كه انشخاصى كـه سـغر روحـى زا مسى آموزنمـ





منظرِ نيلز به كمكهاي ذهنى و جسسمى دارت.




 كم استـت


 از طول عمر معمولى



















هى گردند. بايد اين نكته را به خاطر داشـت كه موفقيت درمان به وجرد

 و ديدگاه مشتتى نسبت به زندگى و مشكالات خود داشته باششل و غالباً

 زيراكه طبيعت و حالت اين شـخص او را به تندرستى و شادابي سوق
 مى آورند. قطع نظر از مواردى كه نشان دهنده حالتهاى شـا شان و درمانذ معنوى اشخخاص طبق اظهارات آنها مىباشبه، بايد به صراحـت گفت
 دز مورد كسانى كه به مراتب بالأى نردبان توقى روحى رسيلده باشسند؛
 رسيد يا نه. بححث ما در اينـجا ンر مرزي كسانى الست كه فادر نيستند از

 مورد دزمان قرار گيرند.


 حاشته باشد. ايز نكته بسـيار روشـن است كـه بــيشينيان لز دانـهـهاي خورناكى به جاى گوشت استفاده مىكردند، زيرا كه انبار كريتن دانهها



 حيواناتا بسى مشكلتر است. برخى مواقع شكـار تـو أم بـا خـطرلات

 بيشترى نسبت به گوشت هستند. يادآوزى مى شـود كه على

 مؤثر مى باشد و أحساس و انتزذى يكسانى حاصل مى شود.










 هندوها و روسهيا از شيرينى استغاده مىكنن.

اين خوراكيها هد يه خدلاوند به بشـر است تـا بـا بـا اسستفاده از آَنـها

























## s/ / فصل بنجم

شمال اروبا گشت



 اَشنا شدند











 ساختن عرقيات و شر بتها نيز استفاده مى گِرديد.





[^1]
## 




 فى آوز ثوى الستفاده مىشود.

 شأخههای آن












 بَسانْ


1. Anisc

ماههى و برأى به دام اندااختن حيوانات كوجكى استفاده ميشود.
 سافههای كو جككى اسـت. منشا واصل توليد اين گِياه از مصر و ناميبيا ور كشوزهاى عربیى مى باشد. اغرابِ و يونانيهاى اوليه از نتخستين كسانى بودند كه از غوزه اين گياه حر يزشكى استى غوزه آنها دارى فوأيد بزش اشكى مى باشلد حر مناطق دور افتاده به عمـل
 بِششكى نمى بابَدـد.
 كردن زخمها به كاز مىرود. گياه "رزمكىى) از خانوادهُ رزهـاى وحشـى مى باشد كه دانههاى آن براي بيماريهاى كليه و مثانه فوايد بيشممارى دارد و از مغز گوشت اين گياه يكى نوع مرباي بسيار خــوشمزه طـبخ مىگردد. اقاقياى سفيد دانهأى دارد كه حاوى يكى ماده أنتىبييتيكى است و شباهت تام به ينى سيلين دارد. دانههاى درختـ زبان گنجشكـ

و اقاقِياى عسلمى نيز حاوثى موادى شبيه به پنـى سيلين مى باشـنـد.

 دهندهٌ پوستِ و مو، روغن مو، صابون، ابريشٌّم و لعابِ دادن استفايه مى شود. دانههاى اين گياه سرشار از ويتامبنهاي A , D مى باشد.
 شنأخته شده مى باشد. آن را باعسل، شربت ياكره به عنران يكـ دارو مـخلو مىكنند.



 كمترى حاوى ويتامين. A و به همان ميزان دارانى كلسيم و بـرووتئين مى:باشد.

تجديد فِّا به كار گرفتهن مى شوح.














1-Clary $\quad 2$ - Fenel
3- Cumin

## .9 فصل بَنجم






 به كار گر فته مي شدر



 میى 2


 كار مـرن2ٌ2.


 تُمام ニنيا كشت دیش



1-Guarana
2-Psyllium
3 - Parsnip

## 

نيز به عنوان سوخت جرأغ و زوغنكارى استفاده مىكنند. روغن اين

 رشد مىكند ر گلهاع صدرنتى رنگ دارد. الين دانهها بـه عــنوان غـذا خحورده مى شوند و روغن نامحلون اين دانهها را بـه بدن مى مالند. در
 سبب سرشار بودن اين دانهها از ويتامين، مواد معدني و بروتئين است كه استادان إك هميششه ايزن دانهها زا به عنران غذا مصرف مـىكردند. أين دانهها حاوى مقدأز فراوانى كلسيم و لُسيتين است. در هندوستان از دانههأى اين گیاه براى مقابله بـا رنگ پـريدگى،
 جهت تولمد كره نباتى استفاده مى شو 2.
 مقأصد آشبزى، تُحازيى، روغـن سـالاد و آرايش صـورت و مـو نـيز

 تاريخى طو لانى را طى كريه استن. اكنون كارخانه هايى در كشورهانى اكرورادور، مكزيكه، بِرو، نيكاراگو ئه و كاستاريكا وجرد كنجد توليد تىكنند. تو سعه و گسترش هصرف أين گیاه به عنرانٍ يك
 ارزش بوده، كمكى بززگى به انسان مى نمايلـ مى توان گـفت در كـنـار
 غذاهانى بروتنئينى ما هستند. گفتنى الست كه كنجـد از نـظر تـركيبات



 آمريكاييها را تشكيل مى دهد. اين گِياه تر كشورها























 دهنده ويتامين B، تبامين نام دارد. دانـه آفـتابگردان سـرشـار از ايـن



 شــخصيتهاى تـاريخى مـانند: هـيتلر، نـاپلئون، مـلكه اليـزابت اولن،




 كنيبه، در مورد سلامتى و تندرستي خرد
 نياز بلن. وجود قَند اضافى یز بدن باعث تححريك لوزالمعلده و توليد








خود اصرار مى ورزد. نسُهورنترين گِياهخولا زمان آَدلف هيتلر است. أو



 خخراهيدكرد. البته ممكين است خيلى از خوراكيها از دانهه ها و نظاير آنها


 اين فهرست غذايـى سخت برا؟ى سـلامتى و تــندرستى آنـها كـارساز
 مر二مى كه تعادل خود را حـنظ كـردهانــد دارایى مشكـلار انت بـيشترى هستند.

 است. به نظر مى رسل افرادى كه در شرايط مالى نـابسامانى بـى بـه سـر





 جايگزين غذاهاى اصلى خورد نـنمايد







 بـرأى نشان دادن اثرات شيرينى براثى كسـانى است كه به خخراكيهاى

 خوردن هيوههالى تأزه چجيله شلده مى باشلد.





















 اوليمن تيزى كه بإيد بياموزيم قوانين زيست شنين






 مستقل سرنوشت ڤهري خريود را خنثى نمايبيم.













مى كنـند.


 كه انسـان با يلد داوطلبانه روزه بگگيرد تا به رشد روححى نايل گردد و به سالْتى زندگى كند. اگر شخْمى تنيا به علت اينكه ديگران را تحـت رو
 تغييراتى باشد، روزه بگيرد تنها سرنوشت وا برخخود هموار كرده استـ.


 بو



 رْنز روزه بخگيرد،



 هیىكن و


19/ فصل بنجمم













 را



## (2)

## 

## گياهان دارويـى و موقعيت كارميكى انسـان














 در آغاز پيدانيش زماني







 فرآكَاهـي














كـL
 كـنيـه مدزد تناوت
 سدニمنـل بید







 سـ, سِشـت انْ
 عبز


 2وه







 روحى باطى يكى مسير مستفيم به جهان بهشتى میى رسد و هرگز به دنياي مادى برنمى گردد.






 انسانهاى اكسيزْزى افرادى هستند












Fَياهان دلرويتع و موقَيت كارهيكـ انسان /س.1.







 سورلثغر هستنـل .




 گـ,


 ニ
















مربوطاست.












 خوردنارى نمو2.


كمم كار هستند. آنها غيرفعالل، الستراحت طلـب و آتشين مزاج هستند زيرا تعادل بدن خود وا با خخرددن شيرينى و نشاسته از بين مى برند.

 جِه كربن بيشترى مصرف شو د، نياز بدن به اكسيزين افزايش مى يابد.
 نسر خته باقى مى ماند كه باعث ضعف عضالتى مىگردد. شكر در اثر سو خته شدن، توليد كربن مىكند ولى اگر اكسيزن كـافى وارد بـدن

 ضعيف ر عضالاتشان بى رمق خو.اهلد بود. كسانى كه خوراكيهاهى كربنى
 ضعيف، سترن فترات كج و استخرانهاى نحيف دارند. اكثر اشخاصى كه اغذل يه حاوى منيزيم را ترجيح مى دهند، داراى ذهنى قوى و روشن مى باشند. آنها صورتى باريكه، أندأمى قلمى، اما



 منگنز مورد نياز استت. در اين حال بدن به خوبى مى تواند در مقابل
 مططمئن و از سر و صدا و شـلوغى ناراحت است. آنها معمولاً به شدت عصبى و مستعد ارتكاب خططا مىباشند و تمـايل دارند حـنى بـرايى












 مصرف كندند.














## Fحياهان دارويت و موقعيت كارهيك لنسان /V.V

 مشاور غذايى قابل اعتماد مراجعهه كرپ نبايد با هر مشاورى كه نام او را

 ندارند كه شما را از آن آكاه سازند.

 مى كند، دحار يكى دوره عدم اعتدالل مى شوند. اين افراد خارالى قـدى كرتاه يا متوسط هستند و بهتر اسـت در محيطى آرام زندگى كنند، زيرا

طبيعتى خحجالتى و جلدى دارند.
هرگاه بلن با كمبيو مشكلات بينايى رنج خواهل برد. افراد پتاسيـمى مهربان بوده، دارابى
 تأثيربذيرى دارنل و هميششه در فكـر سعادت خـانْراده خــرت هسـتـند.
 است خر قلب، بويايیى، ناي، گلم و سينوسهاي آنها اثر بگذارد. فريى

 پيبچیِه امور عاجز مى باشلد.




 بيماريهاى جسمى مى باشند.























 عصبانيت مىشون.

هيد آزمايشانت ردء شناسمى انتجام دهند تا بفهرمند كه متعلقُ بهـ كدام يكـ از




 اجازه دهيم ما را هدايت كند، ديگر گرفتار نيروى كَل (نيروى مننیى) خختواهيـم شـد.
برخحى عقيده دارند نبروهاي مننى بسيار زيركند و هميشـه باشگرد خاصى ها را السير خوت مىكنند. شبايلد سقراط راه شكسـت اين نيروها زا باگفتن جمحلة: پانُسان، خود را بشناس!!" بـه ما عرضه كرده باشل. ولى

 همـه جا حقيتـت و ورا راسـت











## .ll فصل ششم

بسيار تأثير پְنير و حساس كرده است. آنها به علت كمبود انرزى غالباً




 مى توانند تا سنين بِيرى به زندگیى ادامه دهنـد



















FII/ تياهان دلرويحع و هوقعيت كارهيكـ السان
زياد احتياج دارند. ايششان به صسرفـ اسـتفاده از دارو، نسبايل انـتظار سلامتى كامل داشته بأشدند. بزرگترين كارمأى آنها تفكر بيش از اندازه

 حـد افراط انجام شود باعث فاسدل شدن سيستم دفـاعى بـلـن شــله

انسان را به ابتالا به بيمارى مستعل مـيكند.
ما در اين فصل درباره تأثير عوامل آسـمانى (اثثيرى) و مو فْعيت آنها در زندگى اننسان صـحتبت خــوالهـيم كـرد. ايــن مسـائل در زنـدگى و مو جود يت ما به طور رنهانى عمل هـى كننـل و مـا بـايل جـهـت بـهره جوييهاي روحى خود، درباره: وجتود و رفتار آنها دانش كافقى داشسته

 هزاران سالى كه بشر دز زمين زندگى نموده ، به ستختى قادر بو

قذمى بيش از مناطق انثيرى بردارد.
منطفه انثيرى در واقت طبقه احسـاسانت و عوراطفت السـت و شاملى



 بايد تمامى اين جوانب و تفاوتها راد در نظل گرفته، بيذِير2، به خصرصو
 گذشته وى باشد.
مردم سولْورى: جذاب و خـوش منظر برذه، دارى موهأى مجعل








 بيشترى نمايند.



















 عميتق بكشند و از ماساز بدن نيز استفاده كنند. همـجنين بايلد مراقب باشند كه انرزى اندوخته خود را از دست نلد هند.
آَخرين رده از نظر شيميايـى به افراد متعفارل تـعلّق دارد. اليـن ریه داراى تركيبى از كلسييم، كربن و سولفّفر در بدن هستنـند. كلسِيم قدرت



 اينان متفكرهاى خخوبى هسستند، ولى بـه هــمان انـدازه نـيز فـعاليت
 انستدلال در اين دسته به خوبي با هم تركيب شـده أست. اين افراد
 جسمي خر دنياي مادي موفق مىباشند. اگر اين افراد ميزان سولظور بالايى دأشته باشند، از تعادل
 نشان مى دهند. اين افراد به علدت تغكر زياد و عدم نـحركى كـانى مصرف انترزى طبيعى زيـادهروى مـىكتند و دجـار كـمـبود اكســيرّن

مى شّونـ.
 پيش گيرند. آنها نبايل دسر، شبرينها در غير اين صورت ساممتى آنها به خطر مىىافتد و در زندگىى بازدهى نخواهند داشـت.
 باشُله، به علت الينكه كارمانى وجودي









 مى تواند در دنياث محصصور شده خوده، با دركى تركيبات شيميايى به ساكمتى و تندرستى نائل گرددة.





 انسانها تمام دوران زندگيشان زا نا


 تاريخ نبت شده است كه اغلب فاتحان نظامى و شايد تـعـداد كـمى

جزو مردان خدال، نجات دهندگان و صوفيان بيتمابند. تعدادى از آتها معاصر يكديخر بودهاند و اغلب تعسلداً به دست جنايتكاران كشته

 و تكامل زو حیى زسيدهاند و از آنها در كتابها نام بريته شده است عيسى به دست جنايتكاران كتْته شد، بيودا جان خرپِ را تصـادفاً از دست داد و محممل تا سن پبرى به حيات خود احامه داد. اينان به زمز سلامت و طول عمر دست يافته، به تكامل روحى زسبده بويند.
 انگگيزههاى معنوى درون أنها وجود داشته اسِت. از آتجا كه اين موارد يعنى زندگى سالمه، جاودانگگ و تعالى زوپ، خر نتيجه تعلمب و توسعه معنوى و اندراك خداوندى حاصل مىگرید، معدودى ممكين است
 هداياى الثهي را درى كنند و خداوند را شُكرگزار هستنند.





 تُرسط روحهاتى خود نگهبارى مىكنند.





 تبت، كه، اكنز


 سربرستى و مسئوليت اسستادان بـاستانى إكى بـه ععهـده (إيائربل

 منظقة "كاست"



 حعرت ششد : باشند.

 خري
 تا بتو الند جسم خوي



1-Chamdo
3-Pradesh

## 2 - Kamet

4-Nandadevi

FFياهان دلرويتع و هوقعيتـت كارهيكـ لنسان /IV/

مى شود كه "تحت حغاظلـت ويائوبل ساكابى " قرار دارد. هر كسى كه فزِصت يادگيرى روششهاى جـوانسـازي، مـانتن روشي




 خود را برسند. اما اككنون آنحجا در محاصره مررها قرار دارد و فتطط تعداد كمـى

 كاهالًا بـز نمـى شبو 2.









 مى بابشند.

 هستند كه خداوند برایى حخظ سلامتى بدن به انسان الرزانـى







 ما بإيد بدانيم كه انسانها





 معنوى يست يابند.

## 

## 

گَياهان مقدس<br>در تصوف قديهم


 مى




 غبب گّيـى آنها مشخخص مى باشند.


 آن آشنايى دارند ولى بيشترين اطلاعاعات آتها مربوط به گياه حنبه يـا جنسان' ' مى باشد.














 مقياس وسيعى :


$$
\text { خبن برده مى شو } 2 .
$$



1-Ginseng
2 - Araliaceae
3 - panax

تَياهان معَدس در تصوف قديم /IVV
اين گِباه به مقلنر زيادى در ايْن كشورهما كشت شدهه، در آسيا به فروش مى رسد. زيرا اعتقاد بر اين. است كه محصدولن اين. مناطق داراى كيغيت بهترى نسبت به محصورل آمر يكائى است.
 بيماريها و ناتواناييهاست. اين گیاه رشد آهستهأى دارد بـه طورى كه 0 تا محصور شده براى كشـت و شرورش اين گیاه در نظر گـرفته مـى شـود.
 ترتيب دهند كه فتط محصصرل يكـ مزرعه برداشت شـو گفته مى شود كه كشف آمريكا فو ايد زيادى بـرأى اســـانيا در بـر

 آوردند.
طلايىى كه در اثر كشف آمريكا به خزانه پاششاه اسِيانيا سرازير شدل، در مقايسه با غذاهمايى كه باعث سالْتى و سعانت انسـانتبا مـى شـد
 خرباره اثرات اين گياهان جيزى نمىى دانسـت.

 إك همه هحيز را در موزد دست آوردهاى إين سغر ميدانست و بسيار مشُتاق بود كه كلمب سغر دريايى خود را در وزاى افقـيانوس اطـلس براي دستيابي به جهانى تازه به مرحله اجرا

 نظر بروْتئين بسيار فقير بــدندن ه نياز داشتنند كه سيلى لز مراد غذانيى

## צ4/ فصل هفتم

 اهيلى به دور زدن أقيانوس اطلس جهت فراهم سازى مواد غذايسي برالى الرْ
 راهحلى وجود ندارد، جرا كه طلالى واقِى مردم بومى آمريكا همان
 ذرت، سبب زمينى، گو جه فرنگیى و بنشن به الروبا الرمغان آورده شد تا تا گرسنگى و فقر ثروتئينى اروهاييان برطرف گردد و انرذى كافى را به
 مىرسيد.
حبربات به الزمغان آَورده شده روزه گرفتن را براى روحانيون اروبٌ آسان نمود زيرا قبل از آن، ايشان فتط به گوشت گاو دسترسى ذاشتند كه الز نظر پروتئين بسياز ضععيف مى باشد. فقيرترين رو حانيون آمريكا وضـعى بهُتر از روحانيرت اروبا نداشتند.
 جمعبت زمين مستحكم بماند. ايني مواد غذايى انرزى كاففى و لازم را
 جامعه بشرى توانسـت با علده كم كشاورزان نسبـت به كل جــمعيت، برای جيرأمع الروبايى غذايى كاملى تهيه كند.
 روز عصر خر شهر زُنو به „ اكلمـب" ارائه كرد كه از يكـ نظر شبيه طرحى

 سمت غرب، راههى نو بگشايل. وت برإى به دست آمردن تجهيزات و




 را تغيير داد. اگگرجه در آن زمان كسى اهـمبت ا'يـن مـوضوع را درى نمىكرد.
حينيها مدعى بودند كه درمان تمام بيماريها به وسيله كِياه حـنبه














 اين است كه اين نوع بسيار ڤقرىتر و يافتن آن نيز ششوالتر میى باشد.

1-Shun - Chung - Tsang

گفته مى شود مواد راديو كتيو خاكى خر مناطقى كه حنبه وحشى
 *ارْ، به همين علت قيمت آن نيز باللاتر است. گلجّأى 'ين گياء، بسيار
 گياه شباههت زيادى به ديگر نباتات دارد و جــويندگان آن نـيز :بـرانى










 منطقه وحشى و دست نخورده كو مهاي Sikhote Alin ايَ كِياه را به



 همين علت حولت زوسيه اين مسأله را نسيار سرى تـلقى مـى كـند رو


آنها بیى ببرند.


Fياهان هقدس درتصوفـ قديم /1P0
بدن ايجاد مىكند و باعث مى شود كه اين غدد از ويتامينها و مـواء معدنى نيرو و قلدرت زيـادى بـه دست آّورنــلـ خر نـتيجه بـلـن قـادر
 غلبه كنـ. يونانيها بر اين باورند كه گیاه حنبه دارالى خحواص جادو مى باشد. زإينيها معتقدند كه اين گیباه برایى انسان طول عمر به ارمغان
 استغناده مىكننـن.

 رمزى نگاشته شده است. از اين گياه به عنوان يكى ماريا ماده مطبوع الستفاده










 بزركى و كرشت
محل زشد اين گياه در جنگكلهاى مرطوب شرق ايـالت مـتحلهه و

شرق كانادا مىباششد. گلبأى اين گياه در ماه مـه و ميو، آنذ كه زرشكـ زرت
 شارد ولىى ンر حائت خام سمى مىباشد.


 تروجان، تجربهأى ناخيرشايند با مهرگباء دارد. ميوه اين گياه شبيه يكـ سيب طلايى است به هممين علت آن را سيب عثــق نــيز مـى نامند.
 داسُستند و متخصصين كنونى بیى به الرزش دارويحى اين گِاه بردهاند. از
 بيشهزازههاى جنوبِ آمريكا و كانادا بافت مىشود. ا گر اين گياه به دفت


 مصرف مىكنند زيرا باعث انقباض و فشـار روده و شكــم مـى








1-Circe

تیياهان هثقدس در تصوف قديم /IVV
آن بايل دقت كافى نما يند. در غير اين صصورت مصرفـ آن باعـث بروز 2زد شلـ يل و تورم میى






 سماجت رشد مى نما يلد.



 جادوگ, به عنران معـجرن عشت آفرينى استفاده مى شله است. البته تأثيرات آن دوگانه اسست و مى تواند فردى زا به خواب بـرده ولى ديگـرى
 شـده مى دانستند. حر قُرون وسطلى مرحم معتقل بيدنل زمانى كه ريشه
 ر كسانى كه اين فرياد را بشـنوند ديوانه مى شـوتن. نام اين گَياه در زبان انگليسسى به معناى ازذدها يیى اسـت كه به أنسان




## ^M

كياه به هم مى يُيجد كه ايْن نيز سمبل زن و و مرد است.







 به درون آن دميده شده است










 مى باشد و فقط بايد زير نظر متخصص آشنا به إين مسائل، الستـغاده شَد.

[^2]تحياهان هقدس در تصوفَ قديم /149













 اين گياه گوشتى شيرين. وجو

 ساختن آب نبات و بختن. كيكى استفانده مى كنند.































چحياهان هقدس در تصوف قديم /VW IW
زيادى نياسين الست كه نوعى ديعر از ويتامين B، يعنى ريبوفالوين،، را تـرليد مـىكند كـه بـرأى سـالامتى بـوسـت و جششـم غــرورى أسـت.

 كلسيمه، فسـفر، آهن و مسنيزيم از عـفونت اعـضضاى بــنـن جـلـوگيرى
 مى توان براى بجههها اين ميوه را جايگزين آبنبات و شيرينى نمود.

 نياز خود ر رالز ماهى، ماكيان و گوشت بهـ دست آْوريم. بروتئين حيوانى از نظر تأمين أسبيدهاى آمينه نسبت به گياهان ارجححبت دارد. گوشت



 تأمين كند.

 آمريكا يافت مى شود و مى تواند به تنـهايَى نيازهاى دارويى اين قبايل
 نداشتند اما تمامى نيازهاى دارويیى خمود را از قلمروز كياهان به دست



[^3]




 بافتـ.

 شككل, و اثرى مانند مهر است و و رنگ طلابیى دارد.







 زيباسازت استفاده میشتوت





1 - Cherokee

تياهان هقدس در تصوفَ مَديم /شسا
 هيدراستيسس ' اسـت. هيدراستيس يكى الكاللوئيد غير سمى است كه شكا بلوزى


 مـخاطى به خخهوص خر مو ارد التهابِ زوده بزرگِ و معلده اثرات بسيأر

 شار است. گلهايى اين كياه در وْسط دو برگ زمخت قرلار گرفته كه توسط
 نُكرِيا




 سرخخيو ستـان از جايى غليظ اين گياه براى حرمان بيمأريهانیى مانند سـرء
 |ستفاده ميكردند.

























 بايد مسؤوليت و عواقب


Fَياهأن هقدسع درتصوفـ قديم /Trol










 غضهال ضـرورى است.






 از بين زفته، نابيود مىشـرد.
هر شـخص بايد قبل از اقفأ بـه روزه گـرفتن مسـائل مـرينزط بـه




, وهم












 تزريقى نيز معز









[^4]

 پيدايش آن در خاورميانه است.
 عصايش را به زمين انداخت أين گياه جوانـه زد. سـاقهطلايى داراى
 مى آورند.



 انسانى خاشته است.
اهل تصوف به لحاظ داشتن اطلاعات در مورد گِياهان هميشه دين

 برخريردار باشد.

## 5

## 

گَياهان كمياب و خارقالعادهأى
كه تندرستى را به ارمغان مى آورند

 كياهالا، دارويىى و نباتات تأكيد مى كند.








.

 غذايى بداند.
 مختلف مىباشـد.
اكنكار داراريى سى و






لازم به ذكر است كه در ميان تمامى آثار منتشر شده از الكنكار، فقط




 "dog - ابتدا گياه نسترن نا












 جيجت باكسازی كليه و مثانه مفيل است. افراد مبتالا بـه سنگ كـلـيه و مثانه، برأى حل كردن اين سنيگهاكه دزد دأخراشى نيز دارد بايلـ روزى
















1. Clover





 ميشود.
روغن حاهل از شَبدر به عنوان يكى داروى به يُبت رسيده جهـت








 صنايع عطر سازى و براي معطر كرين



 ساقهْ آن نرم است و به صعرت مـجزا برآمدگيهايى زگيل مـانتد دارد.



 مى باششد.









 كنده كلبه مورد استفاده قرارئيرد.














 و ساز بدن را تنظـيم كيند.



 قرون وسطى رأهبى به نام جانذ '









 فرعى مربرط هى شونـد.

 مى شود و در درمان بيماريهاى فكرى موْثر است.
 گلهاى اين گیاه در سرتاسر جهان به عنوان يكى بذر شناخته مى شُود. اليــن گـــياه داراى دو گــلبرگ مــى باشد كـه از نـظر طـول بـه انـــازه:
 مى ناميدند و براى درمان بيماريها از آن استفاده مىكردند. البته هنوز


 حاششيه دندانه دار آن ساقه را در ميان گرفته اسـت. گلهاي اين گياه كرتاه

 تمام دنـيا، بـاغها، مـجاورت مـنازل، كـنار جـادهها و مـخصوصـاً در


 اين گياه را در شراب بخخوابانيم يكى شربت دارويمى به دست مى آيد.





زخمهاي نازه تأثير بسيار خوبيى دارد.


















 دور نگه داشته شود تمام انواع اين گياه دارويى در در درمان مشكا
 درد و نفخ شكم مورد استفاده قرار مى گيرد. خواص شارئى

1-Setwall, Amantilla

عبارنتن از: ضلعغغزنى كننده، آرامبخشش، شل كننده: عـضالانى، ضـد
 شده بايل نحت نظر متخصصين مصرفـ شو حالتهاثى مانيا و افسردگى نيز به كار مىروت. سنبل الطبب حرد را تسكين داده، به انسـان خحوابیى آرام مى بتخشد.
 نمى گذارد. سنبل الطيب خاصيت ضاه عفونى و گُندزدايـي نـيز دارد. گغنته مى شود اين گياه در درمان صرع و تشنـج بسيار نافع است. خون اصو
 خحون، پايين آوردن تعداد ضربان قلب و تقويتكنندگى. " آمريكا و در نواححى صتخرأى و كوهستانى به عمل مى آيل. نامها
 ززشَك برگ راجیى، زرشكى كاليفرنیا و رد بایى ميمون.



 گياه به عنوان دارو مصرفـ مى شسود. قسمت بِايينى گیياه، شامل ريشه است. قسسمت بـايين را در آبب مفطر جوشانده، به عنوان هضـم كننده، تصنيه كننده: خون و يكى تتويت كننده عمومى بدن مرِرد استفاده قرار مى
گفته مى شود استفاده از اين گیاه باعت حفظ سالامتى و بالا رفتن

 كياء استعتأه نها يند.





 هارد. از اين ميرهها مسهلى قوى به خست مى آيمد. اين گیاه خاصيت



 يا سبن مدى باثشند.



 شد يد موزد استغاده قرار محىيرة.







 می نامند.



 بالاروندگى دارد كه هى تواند به أوج بلندترين




 كشوزهماي حيخر رسيد.
الين گا






## .10/ فسل هشتم

مى شود ابين گياه تسكين دهنده خوبى براثى تنـــها و فشارعماى مغزی مى باشـد.










 ولى كيفبت تمام آنها يكى است. بعضى از برگهاي آلي آن قوس دار و و رو به







 : يرمان بيمارى را تسريع مىكند. از يونجه جهت الز بين بردذن تورم يلكي

[^5] خر مناطق روستايى كشرزهاى مختلف از اين گياه بـرأى مـتوقف


 أستغاده مـكرينند.


 حصاردار و تاكستانها كشت مى شود. ارتفاع اين درخت از ا تا فوت است. اين گِياه بوتهأي است و به طور عمودى رشد مىكند و



 الين گِياه به عنوان دأروى تقريت استفاده مى شوه كه طرفداران زيادى

 كـازت (واححد وزن) از گياه خشك شده را در آب دم مى كنند. ايـن جاى برأى تسكين دردهاى عصبى و هيستريكـ مرود اسـتفاده فـرار
 هاضـمه و نيز سرماخوردگى كاربرد دارد. اعراب قديمى به ("بـلسان)"

 شـربتت عشّق استغاذه مىكريند.

 آن را دز شرابب ريخته به عنوان شربت عشق مى نوشميدند.






 درمان حردهاى رماتيسمى و نقرس مورد امتفاده قرار مىيدهند.

 فديمى در نوشتههاى خود از اين ميره با نام سيب طلايى ونوس ياد كردهاند. داستانهاى يونانى پر از نام ترنغالي مىيباشند كه آن را سيب طايى مى ناميدند. مى گويند هنگامى كه زئوس با با هرا الزيواج كرد يكى

 به هر حال ثابـت شده أسـت كه پِرتغال نيز مانند ساير مركبات بايل به عنوان يكى عامل مبم تعادلى خر ززيم غذايى روزانه دز نظر گرفته شود. اين ميوه حاوى بسيارى از تركيبات با ارزش و دالرأى خــراص

Fَياهان كمياب و خارقوالعادعالى كه ... /101
دارويى مى باشد. جينيها از بِرست آن به عنوران تقريت كننده استغاده مىكردند. همحچنين گلهايَى آن را تَخمير كرده و در درمان قلب مصرف مىكردند. اگگر آب أين ميوه با آبَ معمولى مخلوط شـود در خرمـان بسيارى از تَبها مؤثر استت. 'يّن گياه خر اصل متعلق به جنوب تحين و اندونزى مىباشل.نوشتههاى به دست آملده بيانگر أين مطالب است
 مورد اين ميوه داشتهاند. كريستف كلمب دانههاى أين ميوه را بـراى كشت در ساير نقاط از آمريكا حمـل نمود. در قرن شانزدهم ايز گياه در كشورهای مكزيكى و آمريكاى ميانه كثـت مـىشد. بـرتغال در سـال 1070 در فلمريداو در سال IV79 در جنوبـ كـاليفرنيا كشت شـــده
 ميوه نسبت به پيرتغال بيشتر الست. ليمو محصول مسنطقه گـرمسبرى

 الستغاده مى شود. اشخخاصى كه با شروغ صرع مر اجاجه هستند مى توانند از اين ميوه استثاده كنند. C در حال حاضر استفاده دارويى اين گياه به لحاظ داشتن ويتامين
 مى.باشـد. ساير مـركباتى كـهـ در حـغظ ســلامتى مـورد اسـتفاده قـرار مى گيرند عبارتند از: گريـب فروت، ليممو ترش، نارنگى و نارنج برزيل. مركبات حاوى كلسيمه فسنر و آهن مىباششند. برزيل. ميوههاى مغيد ديگگرى هم دارد. كه عبارتند از:
. Pinguin, Grumichama, Jagua, Pitomba
 عستند.





 كه جادوگران و كشيشان از ازين گياه عرفاني













[^6]


 استفاده مىكند. اين گياه توسط مهاجرينى كه مجبرو بودندند با شرايط




 شكانِي عميقترى آرام مى نمودندن.






 نيز كاربري





 برشا







 سوئيس است، بافت مى شود. اين كياه در نما

 درآورده مى شونـي






 برطرف كننده ناراحتيهاى كبدى است. مخلوط اين كياه و عسلى براى ایى

[^7]
يببوست مخصرصماً در سنين بيرى درمان خوبى است. ايْن گياه برایى رماتيسم هم تجهيز مى شود.


 مى.باشد.






 استفاده قرار ميگيرد.

 استغاده مى كردند.






1 - Fenugreek
2-Trigoneloline
3 - Chicory
 از تمام اجزاء اين گياه به عنوان مرهم استيان استانه كرد.



 كرد.

## Pis

## 

> گياهان دارويى
> و پـرخها إك ـويديا




 مىشود.




1-Bhavachakra
 مىكنند تا ذهن انتسان رالز طبيعت وجودى خود آكاه سازنل.

 مى شـود كه هر قسمت دوازده سالل طول مىكشدل (اشاره به دواززهه ماه سالل بر اساس تفويمهاي غر:ي است). يعنى براى هر دوره وججودى يكى عمر $£$ £ انسان اسست ولمى در عملـ بـه علت عدم تعادل موأد معدنى لازم، جسـم انسان نمى تواند اين طرل عمر را داشتّه باشد. تعلاد إفرادى كه بيش از از
 انتجام مىدهند مى توانند تا اين سن عمر كنند. استادان إكى در طول حيات خود به اين مسأله اشتاره مىكنتد كه هر انسانى يكى وجود واحد است و ندمى توان يكى دسته از قوانين فيزيكى و زوحى ثابت را براى هر شخصىى اعمال كرد. (اربازارتارز) استاد بزرگ
 انجام هر كار بايد بكـ رأه درست وجود داشته باشد. انسان بايد تفك

 بشُناسلد..
دنيا خر حال حاضر مانند يكـ ظرف جـوشان اسـت. هـر گـروهى عادات اكتسابي خوده، از جمله عادتهاى غذايـى را حـغظ مـىكنند.
 خوق



Fییاهان دلرويتع و چرخـه اكك ـ ويديا /F1
هى

 الْكِت أنها برحسب شسرأيط آب



غذانيى دارد.













 زمب2 زا نشنانه حكمــت می




يشـم سبز را نشانه لمذت مى


 كبود را نشانه حقيقت مى دانستند.
 حجرالقمـر را نشانه موسيقى مى دانستند. جو لاى = ياقونت سرخ كه آنترا Kamitoc (ماه آزانى) مى ناميدند.
 اگگو ست = الْماس كه آن را Mokshovc (ماهنور) مى ناميدند. الْمأس را نشانه نوز مى دانستند.
 زا نشانه دوستى مى دانستند. اكتبر = يششم كه آَن را Parinama (ماء زيبايىى) میىنانميدند. يشـم زا نشانه زيبايى مى دانستنـد نوامبر = مروزازيــد كـه آن ; Hortar (مـاه سسعادت) مـى تانميدند. مروزاريد را نشانه سعادت مى انستند.









تَياهان دارويته و جرخه اكت - ويدبا /

مى دهد.
در ماه Astik كه ماه حكمــت اسـت بايد برنجاسفـ، سنبل الطبـب،
 غذايى قرار گيرد.
در ماه Uturat كه ماه برليان نام دارد بايد ازكاهو، غذاهاه سبزيجات، برگ سيز، قارج، نعناع استفاده شود.
 سبوس و گندم، بییازجه مصرفـ گردد.
 بيابانى، بادام، گريـب فروتت، انجـير، هلو و ادويهجاه حر ماه Ralot كه ماه ياقوت كبود إسـت، بايل از زيره سياه، پــنـير،
 مى شـود.

 غذاههاى ديگرى كه حأوى متادير زيادى يل باشل مصرف گردد.
 جگر، زعفران، گيالاس و ميوههاي هستهدار صـحيح اسـت.

 مى شـود. بايل متذكر شـويم كه خوردن گوشت خوكى در تمامى ماهها مسنوع أحام مىیردد.
 گیلاس، نتخود فرنگگى و سبزجهات زرد مصرف: گردد. در ماههاى ڤبّل از


در ماه Parinama كه ماه يشم ناميده مى شود مصرف، گـرشترت،

 برخلاف ماههاى كانشته المتراحت بدهـر

 مصرف نمايد.



 وارد بدن سود عبارت است ازي
در ماه Astik مواء معدنى مانتد فسفر، تروتئين و منيزيم تـوصيه
مى شود.
در ماه Uturat مواد معدنى مـانند آمـن، مسل و بـتاسيم توصبي مى شود.



تغذيه روزانه واررد بدن شود.

در ماه Ralot بـبأى زنـدگى بـهتر بـايد كـوبالت، سـيليكن و مس مصرف گردد.
تر مأه Sahak بايد توجه بيشترى به بتاسيمه، سديم و كلر اعملل

 نظر فَرْار گِير
حر ماه Mokshove بايد دقت حاشـت كه مقدار فراوانتى گوگرد و زوت وانزد بدن شـوش.
در ماه Dzyani مواد غذايـى مـصرفى بـايل داراى مـقدار زيـادى هنيزيمه، روى و وسـو باشلـ.

 معرف كري.
حر Niyamg بايد از فسغر، سلد يم و آهمن استفاده كري.






 فشانهعأي زندگى زا از خزی























 خود برگزينند.




 مى برند. به نظر مىرسد افرادی كه منطفَه زندگى آنها از نظر بهدانسـتى چر

## FV/ FVاهان دلرويى و مجرخم اكك - ويديا

 مى كنند موفقيت بيشترى كسب كردماند. به عنوان مثالل كودكى كه در مناطق نامناسب بهجدانشتى رشد مىكند در منابل : بـيماريها مـقاومت بيشترى از خحرد نشان مى دهد.
تركيبات طبيعى بدن كسى كه در محل زندگى اش خاكى وجود دارد
 كه دز شهر زندگى مىكند بيشتر اسـت.
 هى دهد كه از هر هزار نفر 900 نفر دجار

 موارد ذكر شده اين كشور بالاترين آمار جنايت را وا دارد. علت أين امر


 رو!
متخصصصين علم بزشُكى خر فكر جارْاى هستنلد تا رشد جمعيت را محدود كنند. طبت أظهار نظر شركت بـيمه آمـار نـرزادانــى كـه حر روزهاث أول تولد مى ميرند برابر با زمان بيش از ظهور انست. تمامى اين هطالب ما را وا مى دارد تا راهـى بـرانى تـنـدرستي، طولن عمر بيشتر و شالدمانى بيدا كنيم.
 عادت نما يـيم و اين روش به ما يـادآورى مـى كند تـا از جســم خــوت

1- Arthritis





 عى باشند.











 خوددارى شود.




 مىكند براى ارضا ذائقه خوده، تا جايمى كه مى تواند غـذاى :ــيشترى

 دارند و يا ورزش مىكنند مىتوانند به آسانى با دو وعده غذا زندگى كنند و برخی ديگر مى توانند اين كار را با يكى وعده غذا انجام دهند.
 ملاحظهاى غذاى خود را كاهش هى دهند. اگر بـه مـاشينى بـيش از اندلزه سوخخت برسد قدرت آن ماشين كم مى شود، همـان طور كه اگر سوخت كم برسـد دجار مشـكل مى شـود. بلدن انسـان هـم از اين روش
 شـروع به فاسلد شدن مىكند.




 ماهى، ماكيان، تخمميغ و پنبر را با سبزيجاتى مانند كاهو، شُاهى 'آبى، شُلغم سبز و كرفس ميل كنيد. زيرا براى هضهم مواد غذايمى گورنا گون آنزيمهاى مختلفى لازم استى، در نتيجه بايل آنها , ا جلاكاكانه مصرف
 هواد غذايىى خاصى هستند كه هـم نسْاسته ور هم بروتئين

 نبايل يـكا جا استفاده شود. خوردن شير و گوشت نيز ذر يكـ وعـده


 گوشت خرور2ه شده و نيز ساير مراد را هضم نماين. غذاههاى حاوى نشاسته را به همراه ميوههاى اسـيددالز نـخروريد، زيرا السيد بـه روى آنـزيمى كـه نشـاسته را هـضـم مـى كـند اثـر مـنغى مى گذارد. ميوههائى مانند آناناسى، گو جهفرنگگى و يا هـر مـيوه تـرش

 شله به بدن را الز ببن مىبرند سبس و در آخر آن را به قسمت ترش

 افرادى كه هميشه مواد اسيدى و بازى را تنها ميل مى اكنند خود را الز
آزار و اذيت مصون مى دارند.

 بك نوع غذا را بيش. از نياز بدن مصرف نمايمهم. اين موضوع از از نـظر

 بنابراين اگر هر كس در يكى وعده غذايى، خـوراكى درست مـصرف
 اگر عملكرد دستگاه گوارش, مختل شود، تَمامى اعمالِ بـدن از حالت طبيعى خارج مى شو2. بنابراين بايد به روى دستگاهمهايى كه عمل هضم را انجام مى دهند ذقت نظر بيشترى ;ا اعممال كنيم. يعنى


FV/ Fياهان دلرويت و جرخه الكك -ويديا
 داشته باشد.


 عادت را فراموش كنيم زيرا بـاعـث روَيقن شــن نـا گـهانى ويـتامينها مى شود.
آبى كه كلر داشتهه باشد برأى سلامتى مضر است. آبى كه از شـير
 حاوى مقدار زيادى مواد اضافى از جمله فلورايل مى باشد. فلورايد بـه سيستم معرف عمومى آب اضافه مى شود تا از بوسيدگى دنـدانـهـا جلوگيرى نمأيد. طى تحعيقات انجام شده مشخصر شده كه مصرف آَبس محترى فلورايلد به مدت يكى سال باعث آسيب كـليهها، كـبد و قلّب مى شود. همتجنين بايد متذكر شد كه فلرِايل، ويتامين E E موجود

 بايد خاطرنشان كرد كه بسيارى از آب ميوههاى صنعتى كه در خسترس عمورم قراز دارند دارایى تركيبات سمى هستند. اين نوشيدنيها شامل
 فسغريكى و كافئين هستند. أَب ميوه طبيعى براى سالامتى بسيار مغيد است. نوشيدنيهاييى كـه در فَـوطى بـا بـطرى هسـتند حـاوى مـقدار

 كه برأى مصرف كنتده هميشه تازگگى داشتسه باششند.








 مى باشد. جاى نعناع براى اعمال دستغا
 برگهاى آن بوشيده از كركهاى سفيد است و و آب آن طمتى تلن آن دارد










 اسكيموها تا قبل از رسيدن تمدن ملرن به سرزمينهاى خودد، داراى

1- Biotin, Inositol




 آنان آور2مانْد.



 مناسب براث راضىى كردن ذائقه انسان در رابططه با مواد شيرين استغاده













 عدـ میى آيد

فصل تهـ / IVF
به دسـت آوردن قنند خام بسيـيار مشكل اسـت اما اگگر كسى عالقههند
باثشل مى تواند نيشكر خالصر را به جاى آن مصرف نمايل. نيشكر را
 استغاده از منابع طبيعى شكر كه هحتوى هوأد معلنى و ويتامينها نيز

باشد مى توان از شـبرهُ افرا بهره گرفت.
عسل يكى از خوردنيهايى اسـت كه بـه أنسـان انـرزى و سـلامتى مى دهد. عسل به لحاظ داشتن آهن، مس و منگتن سهطح هموگلوبين


كسـب انرزَى مى باشهد زير|احتياج به هضمب طو لانتى ندارن. يكى ديگر از منابع خوب انرزّى موز اسـت. انين ماده خوراكيى را نيز

 انرزّى مى دهد. يكى از بهتوين غلات الرزن استـ كه همى توان آلن راكُرم كرده و به


 هي تو اند زخم معلده را
 به عندرانْ بكى غنذالى اصلى كشت مى شود. هردمى كه در شمال زندگى









 حغظ نما.

## $\rightarrow-\operatorname{sen}$

## 

## استفاده استادان إِى <br> ازگَپاهان مقدس براى طول عمر













بين برذ.

 طبق اظهاز نظر Sir Cyril Burt على زغم اصلاحات گستردماكى كه





















 مردم مشكل ايجاد مىكند. زيرا ما با مردمى زود باور و ساده روبرو هستيم. اكثر مردم نمى توانند درك كنند كه فشار كار و سختى باعث بين رفتن ويتامينهای B , C و نيز اسسيدهاى جـر بـ بـلى اسـترانتـئيد مى شود. وجرد اين مورانر براى بلدن ضرورى بوده، كمبو آن ايـسجاد
 افرادى كه كارهاى سخت انجام مى دهند باكمبرد روغن سبوس گندم مواجه هستند. زيرا |ين عده تمايل به خوردن غـذاههـايى دارنـلـ كـهـ حاوى مقدار زيایى هيدروكربن است و از خرردن غذاهاي ديگر به
 ميوههاى تازه صرفنظر مـىكنند. در گگـشُتهأى نـه چــندان دور مـا
 مىكرديمـمكه حاوى مواد معدنى مورد نياز ما بود. أجداد ما در آن خاكى به دنيا آمده و زندگى كریه بودند بنابراين خاكى قسمتى از وجون ما را تشُكيل مى داد. نياكان ما عمرق طورلانى داشتند در صبرتى كه تعلدا كمى از ما به اين طول عمر حسـت مى يابيهم. زيرا سيب زمينى مصرفى
 مرغهايى به دست مى آيند كه در جنوبى ترين نتطه زندگى مـىكنند. اغلبـ گوشدت خوراكى ما از غرب بوده، حـبربات مـا نـيز مـحصوبل خاورميانه مى:اشدل سبزيجات مررد نياز ما در فـلوريدا يـا كـالنيفرنيا كاشـت مى شود و مقدار ناختيزى از خوراكيها در محل زندگى خود ما
 اسـت. ما نمى توانيـم عـلـت بــه انـتـها رســيدن عـمر را دركى كـنيهم، دز

صررتى كه به دليل فقدان مواد معدنى و وريتامينها اسـت. اكثر آمريكاييها در صورن استيا بين مىرونلد زيرا جسـم آنها به رزيم ديگـرى عـادت كـرده استـ. در
 طول عمر نهنته است. آكيتا شهرى دركنار دريا و نزديكى هوكاديو يو قرار شارد. اين شهر به سبب غذائى بـه نـام Shottsuru Ryori مشـهور




 اين مايع فتط در آكيتا يافت مى شورد دز مناط



 كرد. صاحب رستوران مذكور مقدار زيـادى از اي ابـن مـواد راد را در انـبار



 بى اطلاعند.



استقادع لستادلن اكك لز تَياهان هقدسع ... /n1
تينگ' ' يا هيلدروكوتيل ‘آسيايى نام دارد. اين گياه سلولهاى مغز و غد
 دانشـمندان مى گويند كه اين گياه حاوى يك نوع ويـتامين نـاشناخته

است:
از آنجايیى كه محققين قادر به شناسايى اين ويتامين نيستند آن ويتامين X ناميدند. اين گياه فعّط حر جنگلهاى باتلاقى سيـلان در جنوب جیين و جنوب غربى آسيا يافت مى شود. عــلاوه بـر گــاه
 قدمتى طولانى دارند و حر بخشهاى ديگر كتاب در مورد آنها بـحـث
 سارسإِارى يارى مى نمـايند.







 درست خودد ادامه دهند. بنابراين هر فردى بايلد اطالاعاتى در مـورد

1-Fo - Ti- Tieng
3-Ceylon
5-Gotu, Kola, Panax Schinseng, Sassafras, Saraparilla

NAN


 فز - تى ـ تينگ كه اكسير زندگى نام دارد يك گییاه كمـيابِ أسـت كه منحصر اً در قسمتهاى مـحدودى از جـنـگلهاى مشـرق زمـين يـافـت مى شُرة اين گياه به هيح وجه تو جهه عمـوم را به خود جلب نـمـى كنـل ولى جينيها و بيروان هندو دُ مشرت زمين با اين گیاه آثشنايى كامل دارنل و مى دانند كه دارأى خواص حيات بنخش مى باشند. مححل رشد اين گیاه آسيا و شرت هندوستان است و دارإى خواصى
 عين حال تقويت كنتله و محرك نيز مى, باشد. به غير از كسـب جـوانى، در موارد درمانى ديگُ نيز مردد استفاده قرار مىتيرد. اين گياه بـراى پايين آوزدن تـج، بيماريهاى مثانه، درمان خناريز (سل غدرد لنـفاوى



 جند أينتِ مى باشـد و به رنگ سبز تبره أسـت. برگهاى سبز آن به شـكل, بالْبز هستند. ريشه آن بسيار بلند مى باشد يعنى بيشـتر از دو برابـر ساقه آن و از خاكى بيرؤن مى آيل. مسلمـأ با جحنين ريشه طويلى گــياه
 مناطق دور حست و بابنلوقى رشد مى كـند.



الستغادء استادان اككّ لزتَياهان هعَدس ... /














 جسمسُ زنـله بهمانـ.



 به Tirichmir
 الفغانسستان و باكسستان مححهرز دیى باششل.
 ンو

MA MF
آنجا ,ا ندارد مڭر اينكه از طرف نظام باستانى برادران خلدا ـ خورار از وى دعوت شده باششل كسى كه وارد آنجا مسى شود بـايل در (نـورىى ساروبپ" ياكالبلد نورلنى خود باشلـو و به وسيله اسـاد إك در قِيد حيات

همراهى میى شـود.
هنگامى كه شتخصى در مورد اين استادان و تعليمات آنها مططلبى
 كه در حـيات كيهانى وجود دارنلد و موجب تغيير تاريختجه بشـريت

هى شـود، در اختيار اين افراد الست.
من فتط زمانى كه استاد بزرگ إكى يعنى (اربازازتـارز") , دا شــهر

 روح) جلنب كرد. اسشاس كارهاى روحى إك بر اين مبناست كه انسان همكار معنوى خداونل بوده، در دوران حياتش بـه آزانى و انـتخخاب دسترسى دارد و در نتيجه روح انسان به حيانت جاودانى ادامه خوراهد .210

انسان يك انرزّى ماورالطبيعه دارد كه أساتيل اكِ از اين طريق به
 هنگامى كه شخخص زندگى در دنـياى ديگرى را مى آموزد، مى توإند
 ادامهه دهد و از جريان إكى تغذيه كنل. الشنتت كاترين از سيهناه، از رو كيهانى تغذ يه مىكرد، درست مانند "ربازارتارز) امستاد بزرگ إكى كه از
 از طريو تغذ يه روحـى مـهارت دارنـنـ، عـبارتند از: ("فـوبى كـوانــتز")









 به عمر طولانى ميسر استٍ. هنر بهزيستى، از دانش سفر زوح به دست مى آيد. اين دانش مى توانـي

 طولانى دارند، زيرا ما براى جنين. عمرى هدفى در اين اين دنيا نداريم .
 اين عمل از جسم مادى خود براي
 جهانهاى خالص روح استفاده مى كنند.


 ديگرى حركت مىكنند. آنها بيشتر خر الزتباط با سياره زمين كار مى كنند

زير| جريانٍ اجزا و عوامل كيهانى در اينجا بسبار عظيمتر از بخشهاى









 گاهیى او قات آن زا Kaya - Kalp نيز می نامند كه به معنى طول عمر














مرگً اين برترى به كمال و استـيالٍ مىرسد. مسبب پيرى انسانْ نبز همين امر استـ. در أين حال أگر فشار كار و
 عمر انسان استا|، صصورت مى گيرد. اگر انسان در طول حـات خويشُ از تغذيه و روش زندگى مـناسبـ و دانش كـافى در مـورد بـهزيستى
 به سرعت جسبم و قواى فيز يكى او را به اضمـحالال مى كششاند. روش Kaya - Kalp با افزايش نــروههاى إكى در كـالبد انسـانْ و برترى بخشيدن به انترزى مثبت روحى، موجب افزايش مدت عــمر انسان میگردد.
با تجويز رزيم غذايى و خوردينهايبى كه مستقيماً Kaya - Kalp خاكى حاصل مى شونلد و تأمين موإدى كه بدن انتسان با كمبوت آنـها روبرو استت (ويتامينها و مواذ معدنى)، مو جـب درمان انسان ميشو2.
 وجردد دارند كه احيا گر انبرزيهاى حيانى اولين أين گیِاهان Pan - Nag يا حنبه آسيايـ نام دارد كه جحينيها
 يكى داروى تقريت كننده كه باعث افزايش. طول عمر مكشورد، مور2 استغاده بوده اسـت. گغته مى شـون مصرفـ اين گياه موجب عتبـنشنـى بيماريها، بهـ دست آوردن تندرستى و فعالن شدن جسـم انسان مى شـرد.
 ذكر اين اسـت كه نعل شده كه مردان بالاتر از بنجاه سال با الستفاده از آن ثوراى مردانْگى خردد را حغظ مىكنند.
يكى یيگر از گیاهان احيا كنتده تندرستى و جـوانـى در سـيستم : كام دارد و نقَل است كه خدردن Kaya - Kalp, Gotu - Kola



 Gotu - Kola





 گیاء فو- تى - تينگ در سيسنم Kaya - Kalp الهميت فراز الوانى












استفادی استادان (كك /ز گَياهان هقدسع ... /n9

 جلرگير
 Kaya - Kalp
 مىتردد.







 سبيستم عصبىى الزامى مى باشـد.












 عمدهالى دارد.

 و آهكـدار در سلامتى انسان نتش ضر ضرورى و تصحيح كنـنده دارند.


آن برایى بدن الزامى است.











 به خaya - Kalp

استفاده الستادلن اكت لز گَياهان هعدس ... /191
 إعمال اين روش، انرزى مثبـت افزايش يافنته، بافتهاي فاسـد بدن از بيـن مى
 هر شتخصى با انتجام تمرينات و كنشهأى Kaya - Kalp مى ترانـ
 روش، سالمتى و نيرومندى سالهاى جرانى به انسـان بـاز مسىگدد،
 2سـت مى آورد. همـه انسانها قادر نيستند كه رفتارهاي سييستم Kaya - Kalp




















 بدون نسخه در بازار خريد و و فروش مى شور دور.
بار H3






 شده است.




 گروههای مختلغ بثُوهشگران انجام بذ يرفته به اطالاع عموم خواهد

استفاده استادلن اكك لزگَياهان هقدسع ... /191

زســـد.










 كشورهاي بالتيكى نيز به دست ما ما رسيده استي








 كشاورزى كر>0، محصول كسب مى كنند، مواد غذايى به مقدار زياد و و



 میگردند.






 يستند.




 وجري أنسانْ بز








بز, يتّرين فشا

د


 داشـتـ، به دنبال يزش شكان علممى نيز رفـت.

 بيروان ارتلدكس آگاهی دارد و اميـدواو اسـت كه از اين حعهارها رهـايحى


 بلـبختى انسان شورنل.












كمكى طبيعت انسان، آن را برطرف سازند. يكى ديگر از مسائلى كه درمان كننده بايلد مد نظر دانتسته بـاشـد،


 مى دها بايل خر كنارى ايستاده و اجازه دهلده سرنوسُت و جبر طبيعى كار خود

 دارد، أستاد در قيد حيات إكى وظيفه ذارد كه اين مطالب را تشتخيص


 نبايد درمان را به تأخير اندازد.








 ولى اگگر مراججعه كنده از نظر روحى داراى اوضاعى مثبت و واميدوار

كنينده باشد، اكثراً محى توان أو را درمان كرد، درمانى كه اغـنـب آن را مععجزه مىیگويند.






فرد درمان كننده نبايلد به صرفـ اينكه بيمار تتاضاث
 شتخصى نيازمند درمان اسـت بايل خود به بزش شك هـراجعه كنل. هيتِ
 ديَّرى باشد.




 حعا
 طريت ديگرى اين مبلغ را ختواهند برداختـ.

## P

## な

راز سلامتى<br>اساتيدإى









 نمى كنند نسبت به بثيه زندگى طوّلانيترى =ارند.




 داشته باشد.

 و در نهايت اعضاء حياتى كار خود را دا درست انجّام نمى دهمند. تمام
 مغز النسان برابى ادامه فعاليت خود به منيزي را ماده معدنى زندگى مى نامند. زيرا وجود آن برا برانى ساختار فيار فيزيكى



 مىشون.
منيزيم فشار خون را در حد طبيعى حضظ مى كند و وباعث افوزائش








## 

را تأمين مىكند. اين سلولها در بلدن نتشن حيانتى دارند. فعاليت آنزّيمها
 مى شود. حركات عضلات، عمليات تنغسى، ذخــيره انـرذُك، هـضم
 معدنى انجام مى شود.
اگر فرنى در يك شهر بزرگ زندگى كند كه آبَ هصرفیى آتجا به طرن

 كدوتنبل مى باشند. ويتامين E در روند پيرى و قفه أيجاد مىكند. اين ويتامين از تركيب

 و توقفـ فعاليت أَنزيمها مى باشلد. در نتيجه انرذث بدلدن كامشر بافته،

ظراهـر بِيــى مشاهله مى گردی.



 ويتامين C به همراه ويتامين E از ايجان براكسيد جلدگيرى مىكند. بنابراين بايلد سعى شوخ روزانه به مغدار كافىى ويتامين C الستفاده شود. olر

 اين اسيلدها با طرّل عمر ارتباط مستقيم دارنل، بدن را از بيماريهاى

 تي ارث را كنترل مىكنند و باعث ايجاد و حفظ قلرت توليد مثل در بـد نـ شموند.
فراعنه هصر راه ازتباط با بيگانگان را بسته بودند و با خواهرها و







 فرعدنى بيت كه تالش كري ايمان به خداونلدى واحلد را در ميان مردم


 تر تانْخامدن

 كه همان RNA و DNA هستند صـنات وراثتى را از نسلى به نسل

راز سلاهثي (ساتيد اكك /w.
 مى شوند.


 كو جِك، شُاه ماهی ماده، گوشت و همـجْنين دنبالذ.
 بيشتر از طريق. خاكى و دريا اداره مىكردهانــلـ. حز ايـنـجا جــند تـن از



 كيتس، بيست و ششش سال؛ شِلى، سـى سال.
سن اين شخصيتها زا با سن شخصيتهاى قديمى مقايسه مىكنيم:
 اريِيدلوس، هفتاد و هشت سال؛ ارسيتوفانس، هفتاد سال؛ سستراط، هشتاد و هغت سال؛ (ا'فالاطون) '، نود و هنـت سالن؛ ايزوكرات، نوِ
 سالكى =ر گذشت.
شِلى یر يك حادثه دريايى غرق شد. ايششجيلوس و اريِّيلدوس نيز

 ارتباطى با تغذيه داشُتهانُد؟ يرنانيها روزانه از نان، زيتون، جگِر، كمى
 روش، مردمى جنگکجو و خشـن بودند.
 سياستمدار و فيلسوف بوده أست، طببق كـتاب زنـدگى فـيلسوفانـ،
 Diogenes Laretius




 آنجا را به دلايل امنينى تركـي كريرد.



 سرشار از ويتامبن C است. جسـم آنان براى داشتّن عمر طولانیى به آن آن نيازمند بوده استا

 رسيده استـ و عبارت اسـت از تهيهُ معجونى كـه از گـياهانان، بـرگّها، علفها و ريشهـ كياهان كه تجويز آن به مردم


رلز سلامتي لساتيد ركك /ه.ه

 بهيرت و درك مستقيم شـخص درمان كننده وأبسته است.
 وضعيتت بيمار را در تمام موارد دركى نمايل. اين طـبيعت فـيلسوفان




 بيماريها را درمان كردي







 دارد. اـ سؤال كردن Yـ تشتخيص علائم بيمارى بـ لمسس كـردن عـ ــ برييدن.
متخصصين كامیو اظهارات بيمار را پذ يرفته، آلذ





 كامل تى نمايما يـد
هنگامى كه سؤالات موزد نظر و نيز آزمايشات مات مطلوبَ انجام شد














 قبل توسِط انسان شناخته شُده است حر دو كتاب زوشهای درمانى كاميٌ تشريح شده است كه مربوط به

## رلز سلامتى لساتيد (كت /P.V


 yoryaku



 الين روش فقط در اختيأر اعيان ن اششراف قرار داشت. اما در فرن 17
 جاى خود زا
 جِين وجدد داشت اصاححات و تغيبرات زيادى زوٌ آن انجام گرفت



 قَربانيان أين بيمارى زا زَّابن: زايْج شد.









 حرد انجام ميشود.



 روش, موزد مطالعه بود و مردم با باين شبيوه آتشنايىى دارند.









 تعداد گُلبر لهاثى سفيد انست.


 صورتـ، كف حست و حتى كف بِاها.


 مى نوان دندان درد را با تَحريكـ نعاط ديگر بـدن مـعالجه كـرد. درد معده، سنگگ كيسه صفرا را نيز مى توان با تحريكى قسمتهاى بشتـى بدن 2زمان كرد.
 بيششگيرى و در مورد عدوم مردم كاربر2 ندارد، اما حر بعضى مـوإرد

 تححت تعليم يك متخصص كامیو، اين زوششها را يان بگيرد. مناطقى كه


 ترانايى آن در رسيدن به يكى واقعيت ملموس است. شفاى روحى به معناي معالجه باطن مى باشد كه تجلىى خارجى آن بهبو2 شرايط فيزيكى و مرئى است و حر بسيارى موارد برأى حرمان جراحات و بيماريها استفاده مى شود. على رغم افكار بسيازى از مودم













 خرابى مى باشد كه در تعميرگاء لوازم اتومبيل ديگر به آلذ الحاق شـده

انسان بايد با يكى كالبد ثابت زندگى كند. زيرا از أبتدا با اعضاى بدن


 بدن خرد تالاش نمايد.







 اين جرخشها




 عملًا شكست نايذذير خوراهند بود.

 عكس, آن حادث.مى شود.







 يوغر
 كازوئيل، استن، تربانتين، تينر كه تأثيراتى مانند مارى مارجورآنا داريند مردم هميشه میى توانند سلامتى خود



جه اثزات مخربى بر كروموزمها و وزنها ذارد. اغلب دارو وهاي مخلدر به




 بدان فكر مىكند اين است كه بكى بيوشيميست و يا يك روانشيناس قادر به درمان وى است است
 هستند. آنها مطمئنترين مرجي

 برايى رشد زوحى و كسب ساملامتى ما ما مغيد است
















 جستجرى تجربه حقيثى يعنى خدلوند هستند؛ مي پندارند كه با گذر


 رسيدهاند.
علت اينڭه من هميشه مواد مخلدر را تقبيح كريناما اين است كـه













 به افـراد بيمار ستخنى د: اين مور د گفته نشونو2.


 را بیذ يره، به شخخصيت و طبيعت وى بسنگى دارد.







روستايى هم ارزنُ غذايى زيادى دارند.









 جهت مراقب سلامتى خود باشـد.

راز سلاهتى لساتيد (كك /MO/
جريان يهرى را مىتوان مترقنف كري. با الستغاده از يكـ رزيـم حاوى




 جروكها نإِلد يد شله و بهه جاى آن مرهاي تازه و بوستى شادابِ رشد مىكند.
ولى برأى حغظ جواني لازم اسـت فرد هميشه فَرت الرالده و تخخيل

 مى دهد، أستفاده كند.

## $p-j \operatorname{ly}$

## なీ

## تندرستتى

كمكى به رشد روحى


 ساير تركيبات ضرورى استفاده نمايند.



 2ارد.



## MM/ فصل دو/زدهم



اـ فلندريدها


 بندى شدهـاند.


 اختالالاتي مى گريد2.
 عسالـ مى كندند.













كمـكى به رشد روحى /H19
فسفات آهكى از آلبومين خخون در جـهـت اسـتحكانم اسـتخروانـها استغاده محكند. اين ماده در هنگام طفوليت باعـث شكل گيرى دندانها

 فسنات آهكى به همراهـى فسفات منگگن تـغييرات و اصـالاحاتى در جهـت درمان بسيارى از بيماريها انجام مى دهد.
اين ماده در درمان بيماريهاى استخران - حهه ارثى باشلد و جه به










 برأى بدذ ضرورتت زيادى داري.


 تمامى بافتها به جز الستخخوان يافت مى شـونلـ كـمبود اين ماده در بلدن



از كلريد پتاسيم در درمان زكام و كتنرل تشنـج، اسهالن و وبرنشبيت









 اختلالات انرزى سيستم عصبى گردد. يكى از از بارزترين علانئم كمبرد
 اثر هيبجانات است.


 مى بذيرد.





 رشتههاى عصبى سغيد و عضلات صادق است. اين نمكى به همراه

FMY/ كمكتى به رشد روحقى

عصبيى است.








 عباننى كمبو2 هر كدام از نمطكهاتى ذكر شلهه باعث عدم تعادل آتب در














اسيلد معذه مؤثر واقي مى شسود.


 عملكرد مايعات را در بدذ كنترن مى بكند.




لاكتيكى توليد مى شود.







 زندگى كردن در مناطق بست وْباتاتلاقى، منازل مرطوب،

 حبربات و خرما يافت مىشود. اين ماده خر خون، صفرا، يوست، مو

## كaكم به رشد روحى /rM

و ناخن نيز وجهود دارد. سيليكات يكى از مرواد سازننّه بافت همبند '، الستخوان، أعصابِ و بأفتهاع محخاطى مى باشلد. فقدان اين نمكى باعـ انختالل ン: كار هضم غذا ميشـون.
 مبيه ههاى خام استـ. زايْنيهِا در مقايسه با بقيه أفراد جهان عمدر بيشترى
 جنين رزيمى همراه با سبزيجات و ميوهمأى طبيعى مى تواند به كل جسهم بدن انسان زندگى دوياره ببخشـد.




 خوردن سيزيجات به ششكل خام و پـخته به همراه گوشت ماهى شراين كشرز متداول گشتـ.

 مصرفـ غذاهأى خام، سبزيجات پتخته، ماهى، ماكِيان، ميرهو و دانهها


 زيرا با استغاده از سبزيجات و گياهان دارويى، ويتامينها و مواء معدنى رالز منبع اصللى آن به دست مى آوردند.






 ابجاد حساسبت و ابتثلا به انگا بنل بنمابد.






 نمى باشد و در نتيجه به موأد زإيد تبديل مى شـود كه برايى بدن حكم سم دارند.
داشتن عمر طولانى در انر وجود آنزيمها مى باششد. به نظر مى رسد


 ذكرمى شود.

كمكى به رشّد روحى /PMO
گُندم حاوى مهمترين آنزيمها يعنى آَميلاز و وــروتئاز ' 'است. آرت



 حرارت دادن، آنزيم آَن از بين مى رود
 مىشود.




زندگى بدون أنزيم ادامهـ نخخواهد حاشت. آنزيمهيا باعت هضهم غذا شده آَن قدر آن را ريز مى كتند كه از كو جكترين روزنه روده هم بتواند


 كربن دروز شـشها را حذفـ كرده، آن را بيرون مى رانتن و بسيانرى از






[^8] هيدروكربن را به چجربى تبديا كنند.



 مطالعات زيادى در مورد آنزيمها انجام دادهاند. اين تركيبات ريز بـهـ
 انجام آزمايشات بسسبار بییجيده ثابت مى شدتر.








 استـ. مهمترين ماده مغلى مورد نياز مغز، گلوكز مى باشَد. هنگامى كه

 با بيماري ديابـت مواجحه خوراهند شد.




 مى

 :



 قاشته باشند.
:



 اغلب مریم مى



 مراد مـغذى ضـريُدث، مسنجر بـه إيـجاد حـالتهايى زوانـى در انسـان



 شيرإكسيد كم باشد باعث تشنج، برشي، كج خلقى و عصبانيت مى گرديد.












 مهجد غتشبرٌ


حارند.


rra/ كهكى به ششد روحی
 انججام اين كار ممكن اسـت باعث نارسايحى سيستم فيزيكى بـسيارى


 بسيارى از مردم متو بحه آن نيستند اين اسـت كه مشكالوت مزمن شكم كه در اثر رذيّم غذايمى نامناسبب بوجود مى آيند يكى از مهمترين علل ايجاد واريس رگها مى باشـنـن . حر انگُلستان حداقِل ده درصد مردم از واريس رنج مىيبرند. ايـن بدان معنتى اسـت كه افرات بايل در رزيّم غذايى خود تجد يد نظر كننـد.
 نان، كشمشُ، سالاد سبزيجات تناول نما يلد.
 خصر ص در سنين ملرسه رفتن، زيرا در آن هنگام شـخصر مـيل بـه

 داشته باشد. مشكالت هر فرد بـا انـجام يكـ رزيـم غـنذايسى درسـت
 عبردتى كه تغييرات عملـه بيه زمان بيشترى نياز دارخ. واللـين بايل در دوران طفوليت كردكان خخويش رزّـم مناسبى وا برأى ايشـان ذر نـظر بيُيرند زيوا كو :كان با همان عادت و روش طفوليـت تا زمان بيرى به


 يكى تكه كيكى است. اجازه دهبد كو
. س / فصل دولزدهم
استفاده كنند. اگر به اين روش عمل شود نيمى از تلاش براى دستيابیى





 خود را حفظ كند.
(")


[^0]:    I-Franrincense

[^1]:    1-fennel

[^2]:    1 - Ginseng

[^3]:    1-Golden Séal

[^4]:    1 - Golden Rlod

[^5]:    1-Shave Grass

[^6]:    1 - Vervain

[^7]:    1-Sage Of Virtue

[^8]:    1-Amylase \& Protease

