**‘निराकारी, निर्विकारी आणि निरांकारा’ ची जागती ज्योत: ‘ब्रम्हाबाबा’**

 सुप्रसिद्ध, सर्वमान्य धर्मग्रंथ श्रीमद भगवतगीतामध्ये म्हटले आहे की, जेव्हा जेव्हा धर्माची ग्लानी होते आणि धर्म फैलतो, ईश्वराशी मनुष्याचा योग अर्थात संबंध तुटतो, तेव्हा तेव्हा मनुष्याचे शरीर धारण करतो. महाभारतात धर्माची ग्लानी व अधार्मिकताबाबत म्हटले आहे की, नैतिकता, मुल्यांची हानी, ‘न्यायाचा बोध’ हानी आणि विधी-विधानप्रती सन्मानभावनेची हानी, हिंसा, स्रीयांप्रती असन्मान, मदिरापान या सर्व बाबी पतित समाजाच्या द्योतक आहेत. गीतेमध्ये हे ही सांगितले की, एक विश्व असे होते, की तिथे सूर्याचा प्रकाश नाही, तारे नाहीत तेथे निराकार परमसत्ता, परमात्म्याचा निवास आहे. ईश्वर प्रकाशस्वरूप आहे. सूर्याच्या बिंबासारखा आहे. दिव्य गुणांनी तो सर्वोच्च आहे. बायबलमध्ये सांगितले की, ईश्वर ज्योतिस्वरूप आहे. ईश्वर आमचा पिता आहे, जो स्वर्गात राहतो. मुस्लीम देखील मानतात की तो प्रकाश आहे आणि पाचव्या आकाशात राहतो. सर्व धर्मग्रंथात म्हटले आहे की, एक वेळ अशी येईल की, जेव्हा नैतिकतेचे घोर पतन होईल, वर्तमान, आजची वेळ ही अशीच आहे. आता प्रकाशस्वरुप ईश्वराने मनुष्याला जागृती, उद्धार, प्रेम, पवित्रता आणि शांतीचा मार्ग दाखविण्यास अवतार घेतला.

 ईश्वर, प्रभू, भगवान परमात्मा एकच आहेत तर त्याचे रूपही एकाच असणार. ईश्वर आत्मज्योतीर्मय, एक बिंदू वा शून्य आकाराप्रमाणे आहे. ईश्वर मानवीय माध्यमाद्वारे बोलतो काय? प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही संस्था या विश्वासावरच निराकार सर्वाधिक हितकारी आहे. जो की, मानवजातीला सुपाथावर चालण्यास मानव इतिहासाच्या क्रांतीकाळात, मानवीय माध्यमाद्वारे अवतरीत होतो. मानव जातीला संबोधित ईश्वराच्या वचनांना ‘मुरली’ ज्ञानाची बासरी म्हटले जाते आणि मानवीय माध्यम, ज्याच्या मुखातूनही मधुर स्वरूप मनुष्याच्या मनाला जागृत तथा आनंदित करण्यास निघतात. ‘ब्रम्हा’ आदम किंवा आदिदेव म्हटले जाते. अर्थात तो पहिला मनुष्य देवदूत रूपाने परिवर्तीत झाला. मनुष्याने परमात्मा, ईश्वराच्या ‘मी’ ला सोडून प्रत्येक प्रकारच्या ‘मी’ ला ऐकण्याचे शिकले आहे. आम्ही ईश्वराच्या परमात्म्याच्या अवताराला पाहू शकत नाही, म्हणून काय परमात्म्याच्या अवतारनाच्या दाव्याला अस्वीकार करणे उचित ठरेल? काय मनुष्याची अयोग्यता ईश्वराच्या अवताराला बाधक आहे? काय मनुष्याचे मन ‘संपूर्ण’ ला समजू शकते? या सर्वांची उत्तरे आदिदेव ब्रम्हाद्वारे परमप्रिय परमात्मा ‘शिव’ ने दिली आहेत. आज वेळ अशी आली आहे की, मनुष्य जातीला माहित झाले आहे की, परमात्म्याचे अवतरण झाले आहे. परमात्म्याची ब्रम्हाबाबाद्वारे ‘मुरली’ त्याच्या मौखिक शब्दाचे लिखित संस्करण आहे आणि मानवीय माध्यमाने ईश्वराचे अवतरण ‘शिवरात्री’ च्या उत्साहाच्या रूपाने साजरे केले जाते. लौकीकमध्ये ‘दादा लेखराज’ ज्यांना ईश्वराने आपल्या माध्यमाच्या रूपाने स्वीकारले आहे. ज्यांनी ईश्वरप्रती पूर्ण समर्पण केले. ब्रम्हाकुमारी संस्था ‘दादा’ या ब्रम्हाबाबांना ईश्वर मानत नाहीत, परंतु ईश्वर परमात्म्याचे माध्यम मानून गत ६७ वर्षापासून राजयोग शिकण्याचे कार्य करीत आहेत. परमात्म्याने त्यांना दिव्यदृष्टी आणि दृश्य दाखविले, त्यांच्या रुपांतरनासाठी ज्ञानोपदेश दिले. ‘दादांनी’ सन १९३६ मध्येच बाबा आपल्या परिवारासह कश्मिरला गेले. अनेक लोक जे की बाबाच्या माध्यमाने ईश्वरीय प्रवचन एकत होते. बाबाच्या बरोबर चिंतन, मनन करीत होते. त्यांना बाबामध्ये श्रीकृष्ण दिसत होता. केवळ त्यांनाच नव्हे तर लहान-मोठे सर्वांनाच श्रीकृष्णाचे दर्शन होत होते. सन १९३७मध्ये त्यांनी प्रबंध समिती गठीत केली आणि दि.१७-२-१९३८मध्ये त्यांनी स्वत:चा वसियतनामा लिहिला ज्यामंध्ये त्यांनी आपली संपत्ती या संस्थेला दिली. सन १९जानेवरी १९६९ ला रात्री प्रवचन देण्याच्या काही मिनिटाच्या पश्चात, आपल्या नश्वर शरीराचा त्याग केला. आता ते अस्तित्वाच्या एका उच्चतर लोकामध्ये पोहोचले आहे, देवदूत बनले आहे, मुख्य संचारणाच्या किंवा स्थूल आणि भौतिक रूपाने स्वतंत्रतेच्या या अवस्थेमध्ये त्यांची सेवाशक्ती लाखो गुणांनी वाढली आहे. आपल्या देवदूत लोकाहून आता ‘शिवबाबा’ शी संधान साधून विश्वात कोठेही जातात. अनेक मनुष्य आत्म्यांना ईश्वरी ज्ञान, शुद्धता तथा शांती प्रदान करतात. शिवबाबा आणि ब्रम्हाबाबा ज्यांना आम्ही ‘बापदादा’ म्हणून ओळखतो, सुवर्णयुगाचे पुनर्स्थापनेचे कार्य मिळून करीत आहेत. बाबांच्या माध्यमाने दिलेले उपदेश असे आहेत. १.आत्म-अभिमानी बना २.आपल्या मनाला प्रेममय निराकार ईश्वर ‘शिव’ वर स्थित करा, जे सर्वाधिक प्रिय बाप शिक्षक-उपदेशक-मुक्तिदाता आहेत. ३.राजयोगाच्या शक्तीने ४.विकारांवर विजय प्राप्त करा. ५.आठवण ठेवा सृष्टीचक्रामध्ये हे जीवन अंतिम जीवन आहे. सर्व धर्माचा विनाश होवून एक धर्माची स्थापना लवकरच येत आहे. म्हणून शिवपिता म्हणतात आता नाही तर कधीच नाही. दादा अनेक उत्तम गुणांनी संपन्न होते. त्यांच्याजवळ न थकणारे शरीर होते. परीश्रांत न होणारे आत्मा होते आणि त्यांच्यामध्ये पूर्वी पश्चिम परंपराच्या सर्वोत्तम गुणांचा समावेश होता. त्याचे मुख स्वर्णिम आभामुक्त, अनुपम व्यक्तिमत्व, स्वस्थ शरीर, भव्य गाथा, मर्मभेदी डोळे, उज्वल व्यक्तिमत्वाने सर्वच प्रभावित होत होते. श्वेत केस, शुभ्र वस्र व हसत चेहरा असल्याने भव्य मूर्तीचे निर्माण होत होते. वय वर्ष ९० तरीही तीच आभा कायम. त्यांची वाणी मधुर, गोड तसेच गंभीर. कर्मयोगाचे ज्वलंत उदाहरण होते. आमच्या या लौकिक वडील, प्रजापिता ब्रम्हाचा स्नेह्पुर्णता निस्वार्थ होता. आध्यात्मिक सेवा हाच त्यांचा व्यासंग. वर्तमानपतित युगामध्ये अध्यात्मिकतेचा स्तर उंच उठाविण्यामध्ये त्यांचा सिहांचा वाटा आहे. त्यांचे स्लोगन होते. ‘भीक मांगने से तो मर जन बेहतर है’ त्यांनी दान कधी मागितले नाही, संग्रह केला नाही, बाबा खोट्या प्रतिष्ठेत कधीही वावरत नसत. बाबा म्हणत ‘जो मनुष्य ईश्वर शिवाला विसरतो तो स्मरण करीत नाही’ तो पतित आहे व नरकात जातो. बाबा म्हणत ‘जो मनुष्य ईश्वर शिवाला विसरतो तो स्मरण करीत नाही’ तो पतित आहे व नरकात जातो. बाबा म्हणत ‘सौंदर्याच्या नावावर अशीलता नसावी आणि सौंदर्यावर चांगलेपणा, अर्थात सुंदरम सोबत शिवम असावे’ बाबा सर्वच काळाचे महानतम राजयोगी होते. जन्म आधारावर जातीवादाचे खंडण केले. बाबांनी समजावले की, एकच निराकार, ईश्वर परमात्मा शिव आहे. कुणीही मनुष्य ‘ज्यामध्ये स्वत:दादा देखील’ ईश्वर वा त्याचा अवतार असण्याचा दावा करू शकत नाही.

 आज ही संस्था ब्रम्हाबाबांचे जीवंत जागते स्मारक आहे आणि सूक्ष्म देवदूत रुपामध्ये ब्रम्हाकुमारी आदरणीय हृदयमोहिनी दादिजी साकार माध्यम रूपाने बाबाची भूमिका अखंड व अवतरीत अनुभव आहे. अश्या दिव्य, प्रकाशस्वरुप, महान मूर्तिकार, पथप्रदर्शक, महान पारखी, अभेद्यशीला व्यक्तिमत्व, शुद्धतेची प्रतिमूर्ती, सर्व समर्पित, एक ज्योती, जिने दुसऱ्या अनेक आत्म-ज्योतिंना जगविले. एक तटस्थ द्रष्टा, मन, वचन, कर्माने सदैव शुद्ध, पवित्रक कर्मयोगी, सेवा आणि त्यागाच्या मूर्तीस ईश्वरीय परिवारातील तसेच विश्वातील सर्व आत्म्याचे त्यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त स्नेह, प्रेम, आदर तसेच मन, वचन, कर्माच्या पुष्पांनी विनम्र अभिवादन. ओम शांती.

**ब्रम्हाकुमारी शिवकन्या बहनजी नांदेड**