## (nal)

( (j)
استر و جرى هيكس
برگَردان يلدا قبادى (روان شناس)



# استر و جرى هيكس 

## برگردان يلدا قبـادى

نتر آسبـم
تهران،

ابن كتاب بركردانى است از:

## THE AMAZING POWER OF DELIBERATE INTENT

Living the Ant of Allowing
by
Esther and Jerry Hicka
Hay House. Inc., U.S.A., 2006
ويراسنار: مدى عزيزى
آمادهسازى و اجرا: امير عبّاسمى
جابهاول: IFA\&

حق باب براى نـتر آميم محنوظ است
جاب: جإبنانة آسعان
مركز بینش: نشُ آسيم



## تقديم به یدرم (ارسلان قبادى). <br> كه حضورش، يادش حامىام بود.

## B

PO
FV فصل 9 : حثيفت زندكى شما را تهركزتان تعيين مىكند

P4 فمل •1 : اكاهى، كليد أفرينش مقتلرانه
or فمل 11 : تناسب ارتعاشى و تعادل انرزیى

09 فمل Ir : هماهنى شلن با انررى منبع
fr فصل ثا : : تناسب ارتعانشى در مورد جسم

89 فصل If : تناسب ارتعاشى در مورد خانه


191 فصل •T: : تكنيك اعتماد بهقانون جذب r.r ................................. . Y•9 .............................. PYI فصل Tr : ارزش استاده از اين تكنيكها VYr ....................... .........................
VYV ......................... .


## مقٌ

## وتتى شـاكرد آماده باشد،

## معلم از راه مىرسد!









 زندكى را تجربه كنيد.






دست میكير يل، بركت و موهبترابه زندكىتان فرا مى ريوانبد.














بـدـد.






 خونـحال خواميد نــد
بينّنهاد مىكنم كارى كه من انجام میدمم را انجام دميل: مر دو كـتاب رادر

كنار تخنتخوابتان قرار دمبد تا هر صبع و نـبـ آنهارا مطالعد كنـيد. در آن صورت



- لونس شي


## هيشغَفتار

## از جوى هيكس

 در ريــد فردىتان تأثيركذار بودماندو آبا در آلبوم ذمنى خاطرات





 زندكىتان نديدمايد؟





## 8 8

مورد علافي ماستك در بهار جايكاه بجه غاز ها و در بايبز مكانى براي مهاجر



 منتدرانه در زندكىتان خحلى كنيد.











 اندبنـهـهايتاناستا






 كارى يا داشتْن جيزى در زندكى عملْ غير تابل الستفاده باقى مى ماند.عاين كتاب جكونكى استفاده از نوانايبهاى بهكار نگر فتهتان رانشان مىدمد. آبا تا بـه حــال
 مانده اسـت؟ أيـا تـا بـه حـال مـيدانسـتـبل كـه حــتى بـا و جــو? داثـــنـن لحـظات مسـرتبخشش در زندكى منوز لذتهاى بـسبار زيادى را نجربه نكر دمابد؟
 بالا يی از خود نـتان داده الست، آبا مىدانستيد كه مىتواند حتى بهتر هم عمل كند؟ و و نتى اكنون آن تجر بيات شُعفانكيز با نز ديكانتان را بـه يـاد مـى آوريد، نكـر
 مناسـبترى، كه منتظر بودند تابه تجربيات زندكى تُــها دعـوت شــونـ، داشـــته

بانتيد؟

 جون بـه أ كـامى جــمعى اشـاره دارد.) بـرخــى الز بـر جـسـتهترين نـو يسـندكان و
 كردهاند. و وتتى ححدو دو دهـ بيشّ برایى اولين بار آبراهام را مهكات
 ابن بود كه چحطور مى توانم بهديكران كهك كنم تابهمو نتينهاى برّركى لز نظر مالي بر سـدـد



 از اينكه آن كتاب را روى ميز رستورانى در يكى هتل كو جكى در مونتانا يبدا كردم



 كركتم.
آن اصورل آنقدر براى من مونر بر بودند كه خيلى زيلى زود شُروع بـ استغاه از كتاب






بودند.


 آبرامام عدايت شـديم.


 مطالعد كنيد.





 به حركت دورانى كرد و ما متوجه شُديم كه بينى او حرو فـى را در موا مىنويسـد: "من آبرامام هـسـم ..."









 به زبان بياورد.
من تا حدى منو جه نُدم كه جه اتفاتى دارد مى التلد، الما تا جايمى كه مىدانستيم






 كــى كه برمى
 نماند. از نظر استر، ذتط اصولى بايد استغاده نـوند كه امــتفاده از آنـها احـــــاس

خربى بدهد.
در ابتدا، الستر عناومـت نبز يكى كمابئن طبيعى در برابر تجربة آبرامام دانـــت.


 مى آمد.


 حالت نتـنسته به ايسـاده در آمد نا بتواند با انتهنار از مكانى به مكان ديكر بر ود. هـمزمان با آرام شُـدن بدن استر، صـدايس هم آرام شُد. أكر سالها نبل نعليمات




با صـداى خخرد استر ندارد.








 أبراهام به عا مىكو يد كه مونقبتهان بـا كـار هاى مـادى كـه انــجام مـيدهيم و يـا





 دست بيداكنيم.
شُمـا احتمالاُ متو جه ثدهابدكه نروت، سلامتى، روابط با دستاور ر دماى مادى،







 داشتنيم راناديده بكير بم.



 دبكر، ،اين اصول معهزه هم ميكتندا







 نتـت دائتـد فدر دانى كنم.
-از صمهم للبه جوى هيكس

## مقدمهاى بر آبراهام

## از استر هيكس





 آنجابه سر ميبرندا هـسنما






 غبر مادى دارد. مـمانطور كه مـه ما اين توانايِى را داريــم كـه مـوسيفى زيبـبايى









 آنجه مىكريندبانـم











 أنهارا بر سـاند، بيداكنم. من مىتوانم عـّق، شـادى و مُدرتى كه آبراهام در فرابـند انـتـقال يـبامـــان از

مغ

طر يق من حسى مىكنند رأ درك كنم. اين براى من بسبار جالب اسـت. تــريباً هـر




بر دازيه.
من و جرى تا جايـى كه بتوانيم افراد ز يادى را ملاتات مىكيم تا بتوانيه بـيـام

















 آبرامام نتُن مهمى دارد. ونتى ما در خانهمان در نكزاس مـستيم، من مكان آرام،

زيبا و دنجى را انتخاب ممكنم، آنجا مىنشينم نا بيامهاى آبرامام را در بافت كنم.











## فصل

## - ${ }^{\circ}$

## براى نكريستن بهزندكى






الست.




 بانــد.




با رضايت خحلاوند را جلب كتند. برخیى هم معتفدند كه جها: خــدايـى نــارد و بنابرابن سعى در جلب رضايـن كسى ندارند.










اين مُكوه مستيل.









 منمركز كردن انرز كى را دأرند.



 ذـدـى تابيده نـورد. وتتى شـها مى دانبد مر جيزى كه در اطر افتان مىيبند آ كاهى دارد. و ابنكه هر




شه ا Thedod







 را دانتْيد، برابنان محققى نـود.



 به آكامىتان از امن وضعبت بركرديل، به طورى كه فر صنى كه در در اين جـسم مادى


## فصل

## زندكى در سياره زمين

 روز بـهروز بهتر مىشودزندكى هر نسـلى در سيارة شـــا از نجربيات زنـدكيهاى نـــلهاى تـبلى بـهر ثمند

 در نگاه اول آن را درك كنبد.



 داردو مـن تفار تهادر تجر بيات افراد مختلف مىكنيل.





## 









 دارد.


 مىكنتد.لذت مىيريم.





 به زندكىنان فرا مى مورانيد ...

## 



Yr 8~8






نجريـاتى اسـتـ.


 حركت نير وها و سرايط برايى نجلى أن خواسته در نجر بيات زندكىنان خواهيد بود.


 بذير سُ مىنامبم.






 سفرى سراسر شـادى خوامد بود نه تجر بهاي اندو هناكي

## فصل

## مرك بهعنوان شروعى دوباره











 جاودان هـــــد كه بابانى ندار يد.







 بر میى ريريد.


 غير مادى منمركز مىشودانـئ

## 






شما ميدانيدكه مو جو داتى ابدى هـستبد.









 - تُما مىدانبد كه در اين كار مهارت داريد
 شهـا به صهت آن ابمان دار يد.



ترار بكير د.
شـما از حس بكى آرزوى تاز ه لذت مى بريريد.




 جدبدتان مُكل مىكيرند.


 جاو دانو كامل خرد آ كاهيد.

كامل كردن آن كار ششما -و هـيجّكس ديكر -نيـست.


 بنابرابن نمى خواميدك تغار تها تها مىكنيد.

 ممان لحظه كه به وجود مـى آيند بامخ داده مى مورند.

و بنابراين لازم استتكه تدر ابن دنياى بر از تفاوت را بدانيد نا بتوانبد تجر بيانى كه ميخواهيد را داننته باضبد.

## 







 نجربهاي جـديد دارند.



## Fi

## شما موجودى ارتعاشى و متصل بهدنياى

## غيرمادى هستيد




 متصل به اجربان انز



 حغيفى يبر يد.


 رادركير پنتايج، ارنعانـات مىكنيد... و ار تعانـاتى كه مــنول آن نتايج مــنـنـ را

ناديده مىكير يد.

جسم مادى يُمابا جنان تنسير كنندهماى ارتعاشى دتيق و ظر يغى به دنبا آمده
 مر جبزى را شـما به اين دليل درى مىكنيد كه از نظر ار تـعاشـى مـىتوانـيد آن را تفسبر كنبد:
 داريد.

داريد.






 غير مادىتان بايد بدانيد، به نـهـا مىكويند.

 آ كاه خوامبد شُد، بلكه تادر خواميد بود مـامنكى الر تعانسى تانْ رابا آن دانماً حفظ

كنيد. ما آن وضعيت آكامانة هـماهنگى ار تعانثى متتدرانه با انرز
 هر كاه سُما به اين ار تباط شـكغتانكبز دست بيدا كنيد. احساس سـرزندكى،

 بهر همند شُويد. اين، مطلربتر ين و طبيعىتربن نجر بهایى المـت كـه مـيتوانـبد



 خاصى راكر ن كنيد.




## فصل ه

## شـما بهدنيا آمديد تا تجربـة زندكى خودتان را خلق كنيد





 ضرورى اشنت.

 برسبد.



 ميّج جايكز ينى براى همامنكى ارنعانسى نـما با خو د دتان و جو د ندارد.

 نبــت جون شر لحظه از زندكى شما تحت تأنير ار تباط يا عدم ار تباط با مو جود
 بود ــاست.



 بود.




 أزذ ينتّ مَتَدرانت مىناميم.




عاطنى شــهاسـتا
 حال متعركز مُدن بر مو ضو عات مختلفيلـو و با تهركز تان بر مو ضو عات منختلف،


## 

خو ددر ونى تان همامنـى اسـت، يانه.


 اشتباه را دليلى براى دوستدامٌتنى نبو دنتان مىيـدار يد و با ابن كــار از فـر كانس


 هحيز ى كه هسـنيد نمى داند.

 عاطنى تان الستناده كنيل. تُــما ميتوانيد بكو يبيد:




اين آكامى از نحو: احسـاساتتان، تنهانتانكر حقبتى و داتمى است كه نشـان مىدهد در ابن لحشله به تماميت خود اجاز $:$ حضور ميدهيد يانه. و كرجه ديكران
 ارنباطتان از مبجكس ديكرى به جز خحو دنان استفاده كنيد.

## الحساسكردن وفسيعت تعادل المزیى





 عاطنى تان آكاه سـدمايمد.



 نمىنورد.

 ابن وضهيت طيعى زندكى الست.

## فصل

## 


 وانع، مسـ جيز ارتعانیى اسـتا













 و نجر بهماى نـادى رارقم بزينيدي







## 












 زندكى ير از شادمانى و لذت فرار مىدمد.







 اين دنبا با هر ذرهاز بديدهها به طور منحصر به فردى رابطه برفرار مىكنبد و تنار نها




 جذب مىكنـد، نُـما تجربة منحقر به فردى را اخوامبد داشتا

 زندكى تان متجلى كنيد.





 ممين جابهر همـند مُويد!

## V فصل

## شما تجلى انديشههايتان هستيد





 زندكىتاذ نداريد.









بهصورت دو موضوع در نظر گر فته مىشو د: أنحه خوالمته مى يمود و ذـتدان آنجه خوالمته مى مـو د.

## هر موفوعى طبيل ارتعاشى وسيهى دارد



 كر ده بو دونده.










 مىنود بانه.

## 



 بذهد، رابه دست مى آّريد.











 به كتر ل معتدرانه تجر بيات زندكىتان اسـتـ.

## 

 ما از سُها مى باتـيد. فر ض كنبد با اتومبيلتان سـر مىكنيل، مغصل خاصمى رادر ذهن دار يد و در






 نخوامبد دانــت

## فصل

## 

## هميشـه بـششما داده مىشـود
















و تانو ن تدر تمند جذبَ بهارنعاش ساطع شُده از نـما باسخ مىدمد.

## 




 متجلى نــد؟







 منغاوتانست.







## 9 فصل 9

## حقيقت زندكى شما را

## تمركزتان تعيين مىكند





 آنر ينش متـدرانه هــتيد.









الست رادر زندكي نانمىييند.

## 

 مى كنبد، و כانون جذب موضوضو عات











نمى خواميد به زندكىتان وارد مىنود.




را نجربه كنـد.





## 1- فصل

## آكاهى، كليد آفرينش مقتدرانه








 اننخابكتند.



 و جداسازى راانجام مىدهد.





را دار د.




 داشته باشـبد، هر بار، به آن باسـخ داده مىينـو د.

Tinlen ا
بخشّ غير مادى شـما، خواستهتان رادر يافت مىكند، آكاهى دفيفى از موشـى



 بود، و بنابراين شما هنوز در مورد خواسنهنان تركبيى از ار تعانـات رادار يد.






 دامْته باشيد و او واتعاً نمى انـوا





 عبارات بـادبانة او را به خاطلر مىآور بد. ار تعاش شما تركيبي از آن رنــتارى كـ
 هنوز باخواسنته جدبدتان همالنگى نيستبد.




 مثال دبكر : در بين نامعمايتان، صوز تحسـاب قبو


 داريد لذت مىبرد. به هر حاله نُسما دوبار ه نتاهى به تبفها مىانداز يد. و متو جه










 نانْيرى ندارند.

## فصل I 1

## تناسب ارتعاشى و تعادل انرزّى


 ديكرى بنا نـدهاستـ.

















نوود.

## 























(at




 الحــاسـات شـما نشاندومند: رابطه ار تعانٌى ارنعانشات فعال در مْما هـــتند.
















## 






















OY 8 تامب ارتماشم , تمادل انرزى
 بادآر
 وجود دارد.




 خواسنه و منبعتان عماهنكـ باشـد.

## ir ir

## 






 اينبا در اين دنِّاى مادى ساطع مى كنيد. شـها در انتخاب انديشـهـبابتان آزاد

هــُـد.

 كمكتان كند.




به نجر بيات آينده زندكى مُما وارد نو نوند. ما مـى


 مهامنگى تان رابا آنهاالحساس كنيـد.







## 







 توىتر مى مُود. هرجيه توجه بيـنـري







 مورد نوجهنان در لحظة حال) استـ.

## 













 برای نشما محسوب مىسوـود.

## فصل Ir

## تناسب ارتعاشى در مورد جسم



 رامى أوريم. سهس به دنبال آنباور رما، تناسب ارنعانسى يين آرزورمار باورهما را نـنان خورامبر داد.



 كنيد.




استن جور ن بيمار يهانى كــنده: بسبارى در تار يخجة نحانوادكى من وجود
دارند. [اين باور از نظر ار تعانـى با آرزوى ذكر نـده ناسـازكار استـ. ]



المت.
باور : امر وزه من اطلاعات بيـتنرى در مـورد ســلامتـى و تـغـذيه دارم كـه
 آرزوى ذكر شده بيــتن ساز كار است. ]
 مادى دالمُته باسْمر.
باور: واللدين من افراد سالـى نبودند. [اين باور از نظر ار تعانسى با أرزوى
ذكر شـده ناساز كار السـت. ]
باور :زندكى من و والدينم بــيار متغاوت السـت. تـرايط مـا بـسـبار فـرن
 منغار تا است. [اين باور از نظر ار تعانتى با آرزوى ذكر شـده ســـازكار تر

استص.
باور: هيع رابطهاى بين سـلامتى من و والدينم و ججود ندارد. [اين باور از
نظر ارتعانـى با آرزوى ذكر شـده بـــتنر سازكار اسـت. ]

آرزو: من مى خو المـم بی رنـدگى طـو لانى و تـوأز بـا بــلامتى در ايـن جسم مادي دالتـه بانمر.

 باور : من براى مدنى طو لانى در معر ضل بيمار بهاى ز يادى فرار كرفنهام و

دجار آن بيماريها نـُدهام. [ابن بارر از نظر ارتعانسى با آرزوى ذكر نـد.
سـازكار تر اسـت. ا


آرزوى ذكر شُده بيستنر سازكار است. ]

آرزو: من مى خوامـم بـى زنـدكى طـو لانى و تـوأم بـا ســلامتى در إـــ
جــم مادى دالمـته باستم.







سـازكار اسـت. ]
 مادى دالثته باطّمر.






[اين باور از نظر ار تعانیى با آرزوى ذكر شـده بــتر سازكار استـ.]




نانسازكار الست. |






سازكار استـ.
 شورم



ذكر يمده ناسازكار استـ.




 بيـنر سازكار اسـت.]










از نظر ارتعانسى با أرزوى ذكر شُده بيسنر سازكار استـ. ]








 بيـنتر سازكار استت. ]
 به باد بياودم.
باور : وتتى جيزى رادر جايى ترار مىدمم نـىتوانم آن را بيداكنم. [اين

باور از نُظر ار نعانُـى با آرزوى ذكر شُـده نامـازكار المت. ]



سـازكارتر السـت. ]

 بيـنـر مسازكار است.

بلون هُكى شما مهم عنايل با باور هاى بـسيارى در مورد مو ضو عات مختلف







 برخّى از باو رهاى شها به ننعتان هــتند و برخى از آنها به خـر ر نان هـــتـنـ.


 و تتى آنها را هيدا ميكنيله، آرز وهايتان سُروع به تـجلى خوراهند برد.

## if فصل

## تناسب ارتعاشى در مورد خانه




 نــــن خوانواميم داد.
براى أنكه أرزريى در زندكى تان متجلى شو د، بايد بـيـن آن و بـاور مايتان


 كنبد.

آرزو: من مى خوامر خانهالى بالشكو ه دالتـت بالتم.
 ارنعاشى با آرزوى ذكر شـده ناسازكار استـ. ]

باور: خانهماتى مختلفى با فيمتهاى مئابه وجود دارند. [ابن باور از نظر











[إنـ باور از نظر ارنعانـى با آرزوى ذكر شـده بــــتـر سازكار اسـتـ. ]

آرزو: من مى خوامر خانهالى المن دالشت بالثم.



ذكر شـده ناسازكار اسـت. ]





 آنايت
باور:وسابل زيادى وجود دارند
 شده ناسازكار الست. ]



استْت. ]



نظر ارتعانى با آرزوى ذكر شـده بيستر سازكار الست. ]

آرزو: من مى خواهم مطاحب خانه شوم مر



ذكر شده ناسازكار استـت ا



ذكر نـده سازكار تر است. ]

 بيـنتر سازكار است. ]
 -اهرم وا أزاهم كند.



ذكر شده ناسازكار امـت. \!
 مليقه من در مورد جيـز هاى مختلف در حال تغيير المـت. لاين باور از نظر

ار تعانسى با آرزوى ذكر يُمده سـاز كار تر اسـت. ]


 ساز كار اسـت. ]













Vr 9 تناسب ارتماشي در مورد خانه

آنجه در نجر به زندكى ناذ تجلى بيدا مىكند باز تاب كامل آن تنييرات الست.

مى توابند وانتينى خلق كيند كه خو شايـيـد الست؟

## فمل 14

## تناسب ارتعاشى لر مورد كار




 نــان خرامبم داد.

سازكارى ارتمانیى وجو د دالشنهبانياند.




باور از نظر ار تعانسى با آرزوى ذكر شـده نانازكار استـ.|

باور:كار من در ابتدا، وفتى هنوز جديد بود، جذابتر بـر بهنظر مسرسـريد.




ذكر نـده بيـنتر سازكار استـ. ]

آرزو: من مى خوامم با الزاد خويبى كار كنم.



ارتعاشُى با آرزوى ذكر شـده ناسازكار الست. ا





سازكار است.]




ناسازكار است. ]



 نظر ارنعانیى با آرزوى ذكر شـده بيـنـر سازكار اسـت. ]

آرزو: من مي خو المم آزاد باششم.
 صرف آن ميكتم. [اين بارر از نظر ار تعاشُى با آرزوى ذڭر شـلـه نالماز كار
[السـت
باور: در كار من تنوع وجود دارد ر برغحى از آنها تـجريهماع لذتـبخـنـى

 تركى كتم. [ابن باور از نظر ار نعاشـى با آرزوى ذكر شُـده بـيــتـر سـازكار

استغ ا


 شـرايط نتـان مىدهيل. اما وتتى شـهـا متو جه توانايِي تان در تـغغير آن تــجربيات ر



 به زندكىتان راه ييلا مىكنند.

## فصل 18

## تناسب ارتعاشى در مورد روابط




 نـنان خراميم داد.



 كنبد.

آرزو: من مى خوالم هــر ابدهألم دا يـيدا كمن.



ارتعانی با آرزوى ذكر شُد. ناسازكار استخ. ]




 بيـتر سازكار است. ]






 است. ]

آرزو: من مى خوامم رابطه بهن ى با والدينم دالشته بائمر.



شـده ناسازكار استـ.





ارتعانُى با آرزوى ذكر شـهـ بيـتـتر سازكار السـت. ]



|است.



است.




 باور:من مىخوامثم تغاوت فاحـنى در كارم ايججاد كنم. [اين بارر از نظر




آرزو: من مى خوالمر رابطه بهت ى با مر دم دالشـته بانمّ.





الست.
باور :من رابطه خوبى با آن فرد دارم. [اين باور از نظر ار تعاشُى با آرزوى ذكر سـده بيـتر سازكار الست. ]







 مىنـود، داريد.

## IV فصل

## تناسب ارتعاشى در مورد فراوانى مالى




 نـنان خواميم داد.




آرذد: من بول يـيّزي مى خوامـ.
 بار از از نظر ار تعانسى با آرزوى ذكر يُده ناسازكار امـت.]



ذكر نـده سازكار تر است ا



است. ]

آرزو: من مى خوامم راحت تر بول در دبياورمر





سـازكار تر استـ. ]



سازكار است.

 بول. زندكيها راخراب ميكند.

نـده ناسازكار است. ]

 سازكارتر الست. ] باور: بول احسـاس آزادى بهمن مىدهد. محدوديتها رالز بــين مـيبرد و
 آرزوى ذكر شـده بيشتر سـازكار است. ا

آرزو: من مى خوامم در مور كسانى كه بول ندار ند ا-هساس آسودكى كنم.



أرزوى ذكر شدهـ ناسازكار الست. ]
باور : من مى دانم كه نخر يدن اتو مبيلم باعت نمى برای زندكى كر دن دالنته باشدر. [اين باور از نظر ار تعانـي با با آرزوى ذكر

شـده سـازكار نر اسـتـ.

 سازكار امست.]




با آرزوى ذكر شـده ناسازكار امست. ]



 ار تعانـى با آرزوى ذكر شـده بيستنر سـازكار استـ. ا

آرزو: من مى خوامه از بدهى رها شوم




ناسازكار الست. ]














## فصل 1A

## تناسب ارتعاشى در مورد دنيا




 دוد.
براى آنكا آرزديى در زندكى انتان متجلى يو د بـبد بـين آنّ ر بـاررهابتان


 كنبـ.

 آرزوى ذكر شده ناسازكار است.|

باور : من تابه حال زندكى كاملأ خوبى دانْتم. البن باور از نظر الر تعانسى با


أرزوى ذكر نـده بيـنتر سازكار استـت ]








آرزو: من مى خواهم كه دنيا مكان امنى بابئد.



نانسازكار اسـتـ. ]




ارنعاشى با آرزوى ذكر شده بيـنتر سازكار است. ]

آرزو: من مى خوامي دنيا مكان سالمى بابيّد. باور : جيزهاى زيادى در دنبا وجود دارند كه سـلامت سبار; ما را نهديد

ميكتند. [اين بارر از نظر ار تعاشتى با آرزوى ذكر شـده ناسـاز كار امــت. ]



آرزوى ذكر شده سازكار تر است. ]

ار تعاسنى با آرزوى ذكر شـهـ بيـهـتر ساز كار است. ]




 زيادى را بينه و تبل از ديدن، اطلاعات فراوانى در مورد آنها جـع آورى




آرزوى ذكر شـده بيـّتر سازگار اسـتـ. ]


 را-ـتت تــده اسـت.
هبع هحز

 كال بامنع بو مبد و تجر بيات خو دتان را خنلّ كنـد.

## فصل 19

## تناسب ارتعاشى در مورد دولت




 خراميمبد داء.




 بكا



 سازكار تر است. ـ



مى كند احتزَ ام بكذار د.







سازكارتر اسـت.



آرزو: من مى خواهم كه دولثم بداند النتخاب شُده امـت نا به مر دم غـدمت كند.



ار تعاشُى بآرززوى ذكر شده ناسـازكار اسـتـ. ]


تناسب ار نعاشم در مورد دولت 8 8

بدون جوود آن كشّور مان بهتر اداره مىشٌود. [اين باور از نظر ار نعانـى با




الست. ]




الست.



ذكر شـده سـازكار تر اسـت. ]



 دنـابابطد.



با آرزوى ذكر نمده ناسازكار السـت. ]



شـده سـازكار تر اسـت. ]



استْ.




 نـده سازكار نر است. ]







## T. فصل

## هماهنگى دوباره با ارتعاش خوشبختى






 دهيد. با خواندن مثالهاى فصلهاى فبل (كه نوصيه مى مكنبم بعد از نمام كر دن كتاب


 دالنته باشبد كه در حال حافر بهاندازن كالفى بول نداردر.


 همبِّ در منى بر ا'ى اين شرايط جسمانى و جو د ندار د.

## 











## اين، كعادل المرزى شما را لشمان مىدهـد




 به نسما ميدمد تو جي كنبد.





IV 8 مسامنكى درياره با ارتماث خونبنغنى






وجودتان را به هماهنكى بر سانيد.

## فصل

## هماهنگى ارتعاشى با موجود درون

أكاهى ممينـكى از نناسبار نعانُى بين جايكاه نمركز نعلى و جـايكاه نـمركز


 كر
 وجود دارد:



- آن بختـ غير مادى نـما، انرز

 الستاندار دماى نـما) و بنابراين بینهايـت مونر ر و ندر تمند الستـ.



 محسوب مىنـوند. را تجربه ميكند.

آيا بذدرش جريان فوشبعتى ل دارم بـا در بـليـر آن مـغاوعت



















 مى بر بد.




منتع امت.




 احسـاسـات بد تـتـخيص دميد؟
الحساسات خوب در سيستم رالمنماي عاطلى شـما با ار تعاش آزادى هماهنى

















 ــــدادى را تَجر به مى كنـد.

## Tr فصل

## جايكاه جذب و آرامش

مادر ابين تـسمت ترار المت بكـ عبارت بسبار خر دمندانه و در عين حال بسـبـار






 مى آفزيند.


 منبع رادركى كنبد.





## 







 به نمما مىدمندو وبرخى احسـاس بدنر ...

## طبف احساسات



دليل ابنگه كلمات مشنابه اغلب در اضاره به جبز هاى مختلف به كار مىروند و


 عاطفى تان كـمراه كند.






 أكامي مان مى دانتستهـ


 زندكى تان دور مى كند.
بيمارى ناشـى از مقار متاست.
سـردركمى نانـى از معاو مـتا استـ.
ناراحتى ناشـى از متارمت الست.
بیيو لى نانـى از معاو مت الست.
تصادفهاى انو مبيل نانـى از معارمت الست...

مهن نجر بهماى بدى كه وجود دارند به خاطر مغارمت نــما در برابر جـريان طبيعى خوشْبخنى الستـ.

## 




 تجر بيات بد رابهو وجود مـى آر رد.








## Tr فمل

## تعادل انرزّيها براى آفرينش مسرتبخش





 هركز نمامى ندارند.


 مىنوّود.





تُـها مركز از خوراستن دسـت نمىكتبل، خواستن طبيعىترين و مهمترين نتبجة
تمركز بر محجطى كه تغاو تهاى زبادى رادر بر مىكير د، الست.


 .

مثtron





مو فعيـت متفاوت نهلى: ابتدا مو قعينى از آنجه مـست را تـوصغف مسىكيم. (به باور هايى كه دز موقعيـت فعلى فعال هــتند تو بهـ كنيل.) آرزو هايـى كه به وجود مىآيند: بـعد نـهر بـتى از آرزوهـايـى كـه در انــر آن تغار ت به و جود مى آيند را میآوريـم. (جون هر كاه در مو تعبنى ترار مىكير يد كه
 مـشنخـ كنيد.) اححساساتى كه به وجود میآيند و نشّانغ ناسازكارى ارتعانُّى مستند: سـبس
 ذكر مىكنيم.



1.95 نعادل انرز'بها براى آلر بنش مـرتبنغش

 باور تان المـت. به عبار ت ديكر، مر جه اححساسى بهتر ى دائته بانتيل. انـر زُ يهايتان


بالُسند، احــــاس بهنرى دارم.ه)

بهبود بيدا خو اهد كرد.


 نتوانيد متجلى|اثت كنبد.
 تو لِد مى كند منبعى مه و جو د دار د كه به طور كامل آن آرز

## TF فصل

## pering




 حه كار بابد بكنم.










- وتتى تصميم به انجام كارى مىكيرم، معمو لأ به نتيجه مىرسم.

 نتيجه: تناسـبـ الر تعانــى بهبود يبداكر دها اسـت.

مونعيت متفاوت مربوط به سلامتى: بيمار ىالى در من تـنشخيصى دادهاند كـ

 بيمار ت فوت تكر دهاند.


 , جود دارد.)
تلانُ آكامانه براى بهبود رابطه ارتمانبى بين آرزوى جديد و باور نملم:


اين بيمار ى با شـد تهاى مختلف و جرو د دار د.
درجات ملايمى از اين بيمارى و ججود دارد.

- مـ احساس بدى ندارم.
- منز واقعأ جسمـم رادوست دارم
- من همينّه به مـرعتاز بيمارى رمايـى يبدا مىكنم.

نتيجه: تناسب ارنعانـى بهبود بيداكر ده اسـت.



كار مايى كه نياز دارم را در طول روز انجام مىدمم. ولى از انجام مبج كارى لذت نمى


احــاس خوبى داشنته باشمر.

 باور مايم رجو د دار د.)
تلان آكاعانه براى بهبود رابطه ارتعاسیى بين آرزوى جديد و باور نعلى:



 نتبهه: تناسب الر تعانـى بهبود بيداكر دها اسـت.

مونعيت متغاوت مربوط به المت جسمانى: من احساس نغرانـي مـيكنم از





 بانسم.

 وجود دارد.

تلان آكاهانه براى بهيود رابطه ارتعاشيى بين آرزوى جديد و باور لعلى:

 - من به خاطر مى آورمكه حتى و فتى در دبيرستانْ بودمى، مـامبيجهمابم درد

مىكرفت.
نتيجه: تناسبرار نعانـى بهبود بيداكر دهاست.

TA فصل

خانه




 مى موامعم خانامام زيباتر شُود.

 ارتعانـى بين آرزو و باور مايم وجود دار دار د.






#  نتيجه: نناسب ار نعانـى بهبو د بيداكر ده اسـت. 

موفعيت متناوت مربوط به نقل مكان: مـن ملتى طِيِلانى در ابن خانه زندكى




 بهترى بخرم.

 ارنعاشّى بين آرز و و باو ر هابم وجو
تلاش آكامانه براى بهود رابطه ارنعانيّى بين آرزوى جديد و باري

 - مامىتوانيم خانهمان راعوض كنيمبر
 نتبه: تناسب ار تعانئى بهبود بيداكر دهاست.





مى كنم. من الحــس نـكا انى مى كنم.



 ارتعانـى بين آرزو و باور هايم و جو د دار د د.
 مهمانان من در ميرد مـمـايهمايـم نظر بدى ندا ندارند. الفرادى كه تبلاً در مــــايكى ما زندكى مىكر دند تميز و مر تـب بو دند. ابن مــــايهما مـكـن امست براى مدت طرلانى اينجا زندكى نكنـد.

آنها بك دخختر بجه بالمز ه دارند.
وتتى در حياط بـتـتى خانهمان مستمه، احسـاس خوبي دارم. نتيجه: تناسـب ار تعانـى بهبود بيداكر ده السـت.



 مى كنم.
 باشـد. من خانهاى نو مى اخواممر.
 الحساس نالميدى مىكنم. من احسـاس المتيصال مى كنم. (بكى ناسازكارى مهم ار تعانُـى بين آرزو و باور هايم و وجود دار د.
تلاس اكامانه براى بهود رابطه ارتعانـى بين آرزدى بجديل و باور نعلم:

 خانواده من در اين خانـه بـسيار شـاد بود دانداند. نتيجه: تناسب ارتعانُى بهبود بيداكر ده است.

## ف8

## blol





 مى كنم.

 دخترم شـاد بانمد.

 ارنعاشی بين آرزو و باور مايم وجود د دار د.
 - رابطه ما (نـايد مهن روابطم) داينماً تنيير خوامد امدردرد.

- مادر رابطهمان فراز و نُتيبهايِى را بــتـتسر كذائتهايم.

او شـخصيت بسبار جالبى دارد.
او همسر بسبار خوبى دار د.

نتهجه: تناسب الر نعاشُى بهبو د بيدا كرده اسـت.

موتميت منغارت مربوط به تنهايه: من دوستان زبادى ندارم. در واتع، مـن




 روابطى مى خوامـم كد به نفع مر دو طر فـ رابطه باثشد.

 ارتعائـى بين أرزو و باور مايم و وجود دارد. نلاش آكامانه براى بهيود رابطه ارتعاثم بين آرزوى جديد و و باور نعلم: من مميتنه كاملأ مستفل بودهام
 - من از كنتوكو هاى جالب لذت مىبرم.
 نتيهب: تنايـبـ ار تعانــى بهبود يِداكر دهامت.

موتعيت متغاوت مربوط بهازدواع: من هــنوز هــسـرم رادوسـت دارم، امـا



 الحساس نالميدى مى كنم. من الحساس بدبيـنى مى كمن.




 ار تعانـى بين آرزو و باور هايم و جيود دارد د. تلاس آكاهانه براى بهود رابطه ارتعاشّى بين آرزوى جـديد و باور نعلى: - من اولين بارى كه همسرم را ديدم به ياد مى آورم.



رسيدكى مىكند.

نتيهه: تناسب ارنعانسى بهبود بيداكر ده اسـت.

موفعيت متناوت مربوط به والدينى كه دضاللت مىكنند: من بيـتـر از ده سـال






 كندكه من ميتوانم برایى خود دم نصمبم بكيرم



 - والدين ممينه دوست دارند فرز ندانـنـان رارارامنمايـي كننـلـ.
 آنْ دست بكـنـد.
 - من مىتوانم توصبهماى اور رابه كار برم و و با به آنها مـمل نكنم. - كامى توصبههاى او مغيدند. - بغيناً مادرم بانبت خوبى مرارارامنمايى مىكند.


## TV فصل

## كار

موفعيت متغاوت مربوط به ممكاران: من در دنتر كارم ممكار غير فابل تحملى


 بى آحو صـلىى مى كنم.






 -


او خخندة مليحى دارد.
من مطمنتم كه او ثم دوسـت دار دالحساس بهتر ى دالنـنه بانسد.
نتبجه: تناسب الر نعانتى بهبود يـدا كر ده است.







 بد كارم مشتنات بانسـم.
 الحساس بي حو صالگى مى كنم. من به آينده بديين هستم. (يكى ناسازكارى مهم

 - من مىنوانم از انجام هر كارى لذا




 نتيجه: تناسب ارتعانتـى بهبود يـدا كرده امـت.

موتعيت متفاوت مربوط به بازيكرى: من حتى ونتى دختر كـو جـكى بــودمه


 مى مورامند به باز يعر ى روى بياورند و اين برای من نااميدكنده است. نـايد بايد
 مى كنم. من احساس انس يأس مى كنم.
 كنم. من هى اخواهم كه فبلمـــازان مسنهور استعداد مرا بيبنـد.



 من در حال بازی در جند فيلم هـسنم. - من در حال نجر به اندوزى هـــتم. - من از ملاتات با انراد جالب لذت ممىبرم. - من راه درازى راطى كر دهام تا به اينجا رسبدهام. - من مخاطبان بسبار خوبى دالمتهام. من از اينكه جنين مخاطبانى داشتهام،الحـساس خور بيى دارم. نتّبهه: تناسب ار تعاشـى بهبو د بيداكرده اسـت.

موتميت متغاوت مربوط به لماوانم مالل: من و همـرم هـر دو سـالها كـار






 زندكى راحت رابرابمان فرامم كند.



تلاشى آكامانه براى بهيود رابطه ارتعاشى يين آرزوى جديد و و باور فعلى:




 نتيجه: نناسب ارنعانسى بهبود بيداكردها اسـت.

## فصل PA

## بول

موقعبت متناوت مربوط به بول: من مركز از نظر مالى بيـنـر نت نمىكنم. بـ نظر





 كار ماى خوبي برايى خانوادوهام انجام دهم.

 ارتعاششى بين آرزو و باور مابم وجود دار دارد. تلان آكاعانه براي بهيود رابطه ارتعاشم بين آرزوى جديد و باور آر فعلى: - ما زندكى راحتى داريم. - من وانعأ بـ جيزه هايس كه نداربم فكر نمىكنم.

ما نسبـت به واللد ينهان زندكى بـسيار بهترى داريمـ.
فرزندان ما به ندرت در مورد كمبو دمايشمان ثـكابت ميكتند.
 تُتبهـ: تناسـب ار تعالـُـى بهبود بيدا كرده السـت.

موفعيت متناوت مربوط به اتومبهل تديهى: من از زمـانى كـه از دبـير ستان

 بيش از نيمى از بس انداز


 الحساس بديـنـي مى كنم.
 مى مخو امـم در ازاى بولى كه مىيردازم اتو مببل بهترى نمبيمه سّود.

 ار تعانتى بين آرزو و باور مايم و جـود دارد.)
 - تعمير كارم توانســت اتو مبيلم را نعمير كند.

- مـن غخو شـحالم كه رامى بيلاكردم نا بول تعمعر انو مبيلم را بـر دازم.

مي ميجان اولبن بارى كه اتومبيلم را ديدم به خاطر مى آورم.
 - من از رانـدكى با حخنين انو مبيلى لذت مىبرم. ه اين اتو مبيل در آن زمان انتخالب خوبى بود.

# نتيبه: تناسـب ار تعانتـى بهبود يِداكردهاست. 








 مى كنم. من الحساس تر س مى كـنم.

 دوست داشتـه بانـم و بهاو اعنماد كنما




تلات آكامانه برا'ى بهودد رابطه ارتماشم بين آرزوى جديد و و باور الفعلى:

- بسرمان واتعأ مارادوست دارد دار
- ما فرار نـبـتاز حالا
 زندكى ماابعاد جالب زيادى دار د. نتيجه: تناسب ار تعانـى بهبود يبداكردردها است.

 يمردازم. من الحساس نكرانى مى كمن. من الحـساس نالميدى مى كنم. من الحساسى نالمنى مىكنم.










 نتيجه: تناسب الرتعانسى بهبود يبداكر دهاستا


## فص

## دنيا


 و منابع طبعىى منوز بسبارى از مردم كر سنهاند. من الحساسى نالميدى مى كنم. من الحــاس نگاني مى كنم.

 زندكى كنتد.



 - اكنر جيزهاى دنباى اطراف من در نعادل هستنـد.



- ممينـه در دنبا جنك وجود داشتها است. -
 نتبج: نناسب ار نعاشى بهبود يبداكر دهاست.












 - مردم اغلب قبل از بلايا هـُدار هاي كا كافى دريا
 ممينظور بودها الست.
نتبجه: نناسبار تعانْس بهبود ييداكر د.السـت.



و جود دارند كه مز دوست دارم ببينم.اما نمىتوانتم كارم را تعطبل كنم و به سـغر

 تجر بيات كــتر دهترى دانـته بانــمـ

 ارتعاشّى بين آرزو و باور هايم وجود دارد.
تلاش آكامانه براى بهبود رابطه ارنعاشى بين آرزرى جـديد و و باور لملم:

 بير دازم. - من نكر میكنم بتوانم فهر ستى از جاهايى كـ دو سـت دارم بيينم. تهيه كنم. بعضى مكانها رز ش بيـتشر ى برایى ديدن دارند.
تهيه كردن فهر ستى از مكانهاى دبدنى بــيـار جالب الستـ.
نتيجه: تناسـب ار نعانــى بهبود بيداكر دها اسـت.

مونعيت متغاوت مربوط به مسيط زيسـت: من مىنر سم از اينكه سيارهمان را
 سـمى الست. بــيارى از ماهيها مردماند. كو ههاى يخ در حال ذوب نـدن هـــــتند.
 مى كتم.
آرزومايـ كه به وجود مى آيند: من مى خوامت محبطمان سـالمتر بانـد. مـن



(يكى ناسـازكارى مهم ار تعاضس بين آرزو و باور شابم و جود دارد.)
تلا - تكنولوزى فيلتر ماى جالبى براى آب آشاميدنىمان فرامـم كرده استـ.
 - الكو عاي آب و شوا سبكلهايى دارند.

درحالى
 عستم.
كرانيهاي من در مورد سباره ز ممين بـىاسـاس الست. تُتجه: تناسب ار تعانـى بهبود بيلاكر ده امـتـ.

## فص •فص

## دولت






مىخرامم كار ماك دولتىا'مب راحتى انجام نـوند.

 ار نعانی بين آرزو و باور مابيم و جو د دار د.
 ساماندمى نعداد ز بادى از مردم كار بسبار ستختى است.



- هر دولتى اهداف منـنحمى دار د.
 نتيجه: تناسبـ الر نعانـى بهبود بيد' كر ده اسـت.

موقعيت متناوت مربوط به بـكناينى مالى دولت: دولت مادر مور د مسـانل


 نالنانى مى كنم.
آرزوهايم كه بهوجود مىى آيند: من مى مخوامـم از مالباتهايم به طود مـونْ و مغيدى الستفاده نُود.

 ارتعاشى بين أرزو و باور مابم وجود دي دار د.
تلأ آكامانه براى بهيود رابطه ارتعاثـى بين آرزوى جـديد ورد و باور فعلى:

- من وافعأ مسـانل اتتعـادى دولتم را دركى نمىكنم.

- عملكرد دولت من مزايايـى مم دارد.

نتيجه: تناسـب ار تعانُس بههود بيداكر ده اسـت.

موتعيت متغاوت مربوط به المتنار ملى: وتتى من بجه بودم در مورد كشّورم


 ا-حــاس نالمبدى مى كنم. من احسانس خـّم مى كنم.

ITV 8 دولت
 غرور كتم.
احسساسـانى كه به وجود مى آيند و نــــانة نـاسازكارى ارتــعانـيانــد: مـن

الر تعانـى بين آرزو و باور هايم و وجود دارد

عقايد من بر اساس بكى مطالعه عميو نيـــت.


تنـبه: تناسـب ار تعانسى بهبود بيداكر ده السـت.

مو تعيـت متغاوت مربوط به آزاديهاى اجتّطامي: به نظر مـى سـد آزاد يـهاى


 ناتو انی مى كـم






 تلأش اكاهانه براى بهبود رضميـت ارتعانـى بين آرزوى جـــيد و بـاور

لكعلى:

- مهم نبــت جهكـى انتخاب مىشود، زندكى من مميـّه به ممين خوبى بودهاست
- تصمبمات من نانثير بيتنرى بر زندكىام دارد.

من مینوانم آزادى دا نجر به كنم.
 نتيجه: نناسب ارنعانـى بهبود بيداكردهاسـت.

## فصل

## ارزش تناسب ارتعاشى بهبود يـاهته


















 به بىعدلالنهايهى كه نجر به كردهاند نغيير دمد.

## 








 تر جيِّ مى دهنـد







 به سوى صحنة بعلى زنـدكىتان حـركت مـىكندو ز زندكى در واتع حـركت

 درك كنبد!

 معاصل بو د. و وسعيـت نعلى واتعيـتاو بیى درد جـسمانى دانـى بود.



 وضعيت الو فررأ بهبود بيدا مىكردي
 بانـد. در جايكاه فعلى، او اين انتخابهارا دار د:
 مـكند. او مغاصل در دناكى دارد و احساس المبدوارى مىكند.

تسما مى بينبد كه شرابط نعلى مغاصل در دناكى او واتعيتى اسـت كه در حالل رخ







جـسـانىاش فوراً نر وع بد بهبود مىكرد.

 نوجهتان، تمر كز تان و در نتيجه ار نمانياتتان رانتيرير دهيد.

## فصل rr

## موقعيت فعلى و انتخابهاى احساسى



 مالين را مو تعيت نعلى نـــا مىدانيم.








 احساسى است جون اكر از جكونكى احـساساتتان أكاه باشبد و بتوانبد متـدرانه

آنهارا نغير دميد. كتترل أ كاهانه بر همه نجر بيات آيندهتان خواميد دانـت. ماين
را آنفرينّ معتدرانه مىناميمر.



صورت، هيج كنترل معتدرانهاى بر تجر بيات آيندهنان نـخو اهبد دانــتـ.

## فr

## 





 مىكير ند بانيد.













 دوسـت دارم؟ جه نكات خوبى در آن مىنوانم ييداكنم؟،

ابن نكنـك زمانى بهز الثّ مىكند كه الحسالـات بين اين طـغ الحساسى ترار دالتـته بانسند:
ا.لذت /أكاهى / فدرت/آزادى /عـّق / فلردانى

> 「. مبجان

F. ا. بارر / نونع منبت

هـ خونـوينى
ء امبدوارى
V. لرضايت
^ بـى رحوصلكى
9. بـبينى
-1. 1 باشكيبايى





مى خوالدد كهاينطور باشدا

 دوست دار يدرخ دمده آوردمايم:

موتميت مريوط به خرابـ خانه: من مـدتى طـر لانتى در ايـن مكـان زنــــى

 بديبنى مى كنم. من الحساس نالشكيبايى مى كنم.



كافى براى اختصاص دادن بـه كار ماى ديـكر مان دار داريم.

 طولانى مىنـنـاسـند، داريم.

مانتد دوستال تديمى ما مـــتند.

موتعــت مربوط به مـكاران: من در دفنر كارم ممكارى دارم كـه غـبر فـابل


 مىكم.
جبنهـاي منبت شمكار نعلى من:

من خو شُشالم كه در اينجا استخخدام مُدهام. - من امنيـت مالى كارم را دو سـت دارم.



 او اغلب لبثند مليسى به لب دارد. ار دز يادكبر ی سريع عمل مىكن.


 من الحساس ناشكيبايى مى كنم.
جنبهـاي مبّت دولت:



اند يُـتمندانِ با استعدادى در دولت ما وجود دارند.
افراد استخدام نـده در درلت. مر تبأ تغيير مىكنـلـ.






دارند -حتى اكر درست بودهاند _كه شما ديكر نمىخواهيد در آيندهتان نكرار
مُوند.

 كنيد؛ و از تتجلى دانم آرزو مايتان قدر دانى كنبد.

## فص

## 

در ابن تكنبك شـما بابد ويزكيهاى ار نعاشى مر جز ه از آرزويتان را نعيين كنيد.

 تكنيكـ بيـتّتر بر الحساسات تأكيد دارد. اين تكنيك به شُـما كمك خخواهد كرد تا مغتدرانهتر انديشههابتان را النتنخاب
 مىتوانيد معتدرانه انديشـههابتان و در نتبجه احسـاساتتان را انتخاب كنيد.








موفعيت ايدهألتان تأكيد دارد نه بر مو تعيتى كه در حال حاخر وجود دارد.
 دالئه باكتـند:

ا. باور / تونع مثبت

r. امبدوارى

* ار رضايـت

هـ بـ اهو صـلكى
F.
V. نانشكيبايى,
^ استيصـال






 آنهارادر جاى خو دونـانـان فرار دمـم.
 بو











 جلــس راهر تـنبه داربم
























## TA فصل

## "....








 ميدمد.



 دالشته بالشُند:

$$
\begin{aligned}
& \text { ا. باور / توتع مُّبت } \\
& \text { Y. Yوشُ بينى } \\
& \text { 「. الميلوارى } \\
& \text { 7. } \\
& \text { © بـى صحولكى } \\
& \text { f } \\
& \text { V, نانتكيبايى } \\
& \text { A } \\
& \text { 9. } 9 \\
& \text {.1. } \\
& \text { 11.18: نكراتى } \\
& \text { آ. سرزنت } \\
& \text { يا }
\end{aligned}
$$




 بهتر بنست كهـ ．．．
．．．．يك مكان مناسبب براى نكهدارى برخى از وسابلمان بيداكنم؟


... شُرمرم انومبيل تديمىاشُ رابغروندـ؟

مونصيت مربوط بـ نغل مكاذ：من مدتى طولانى در اين خانه زندكى كردمام



. هتر نيـــت كا ...
.... باسيوى خحانه را تعمير كنيم؟


... يك خانه جديد با ممين مبلغ اجاره هيداكنيم؟
... يك اتاتٌ كر جكـو زيبا در حياط خانمان اضانه كنيم؟


موتعيت مربوط به مـمسايها: من از ممـــايههايم راضى بودم، الما مدنى الست
 مىشو يند و سه جهار اتو مبيل قراضه در حياط باركى كر دماند. و من از اينكه بايد
 من الحساس نغرانى مى كنم. بهتر نيــت كه ...
... أن شمسابهما به جاى ديكرى نتل مكان كند؟؟


.... من در حياط خحو دمان قدم بز نم تا توجهام به حياط آنها جلب نتشرد؟
 ده مـال از عـرس مىكذردو مـن ديوار هابش در حال فرو ريختن السـت. هر و تــت


دارد. من احساس نالمِدى مىكنم. من الحساس المتيمـل مىكتم.
بهت نِست كه ...


... آرام باشيم و بيذيربم كه ممة اين اتغاتات مى آيند و مىروند؟؟
... در آمدمان رابيـتـر كنبه؟




 بهتر نــــت كه ...


داشته بانيّه؟
... زندكىاش رابر از كارهايى كند كه دوست دار د؟

-.. ممينه بتوانيم احــاس خوبي به همديكر بدمبه؟

مونعيت مربوط بعازدواج: من مـــــرم را دوسـت دارم، المـار رابطـهمان مــلـ





مى كنم. من الحساس بديبنى مى كنم.
بهتر نيستـ كه...


... مـيـنه دوستان خوبي برای هم بانـيم؟؟
.... لحظلات غوبيى رادر كنار مم داشته بانسهم؟؟

مو تميت مربوط به والدينى كه دخالت ميكنـد: من بيـنـتر از ده سال الست

 در آن صورت او مراعصبانى مىكند. من الحسـاس مى كنم كه مور د سر زنـّى ترار مى كير م. من الحساس نغانرانى مى كنم.

... مادرم بكـ سركر مى جدبد برإى خودش يبدا كند؟



... من بهاو اجاز ه ندمم اينـدر در زندكىام دخاللتكند؟


 مى كنم. بهنر نيْسـت كه ...
بـ ا. از بدهيهايمر رها تُوم؟
.... بترانم هر ماه هز بنهُ كارتهايم را بثر دازم؟



 و منابع طبيعى منوز بسـيارى از هر دم كر سنهاتد. من الحسـاب نالميلـ مى كنم. من الحساس نگانى مى كنم.

بهتر نيست كه
... ما بتوانيم بيشٌتر به هملـيكر كهك كنبم؟



... به تغار تهاى مهد بكر احترام بكنار يـم؟
... مر كسى غذالى كانى در اختتار داشته باشـد9




من الحسام نانـكيهاي مى كنم. بهتر نيسـت كه ...
... يك سـيستـم دولتى مؤتُ تر طراحى كنيم؟
... أنها بااين ثـه تحجربه راه بهنرى را يبداكنتد؟
... تكنولوزى جـديد به ميــتـم دو لتى ماكمك كند؟

موتعيـت مربول به بيكنايتـ مالى دولت: دولت ما در مـورد مســانل مـالى


 بهتر نِيست كه ...



نداشته بانــد؟

... هر كــي سهم كار خود را انجام دمده

در طولروز، مو فعيتهاى متفاوتى كه ميينبل باعت فعال مـدن ارتعاشناتى در

 موضو عات مختلف احسـاس بهنرى دانُته بانيد.






## فصل \&r

## تكنيك پيدا كردن انديشههاى بهتر








 تو صيغ كند. (ابين به نـها كمك خوامد كرد كه هـر بهـهو دیى رادر ار تـعـاشتان به أسانى درك كنيد.





مر عبارت، مشنغص كنبد كه نــبتـبه عبار تى كه در آغاز نر شُتيد.احـساس بهترى
به شُـما مىدهد يانه.
با بهبود احـــاستان در مـورد مـر مـوضوعى، رابـطه ار تـعاشـى بـين آرزو و


خوالميد دالتُتـت

دالثته بالتسن:
ا. بارر / توتع منبت
Y. خوشُبينى

「. امـدورارى
*ا
ه مـيحوصلكى
و بدبينى
V. Vانتـكيبايى
^1 استيصـال
9.
-1. شـر
II. 1 II

Yاب..سرزنش
Ir

 جسمهرو به افتاست. من انرزیىاى كه فبلاً داشتم راندارم و كارهايى راكى فبلأ

از انجاميـان لذت مىبر دم، نمىتوانم انجام دمـ. من در بدنم درد دارمه زانوهـايم




 - من انرزى كافى براى بيادمروى ندارم. (احسـاس بدنر )


من مسافتو سرعتم رامىتوانم انتخابك كنم. (احساس بهتر )



 دمـ. (احسـاس بهتر )

 (احـساس بهتر)







الحساس يانس مى كنم.




 - من حالا فرابند انتخاب نتُش كاركر دانان را درك میىنم. (الحساس بهتر )



(احسـاس بهتر )


 باز يكرى دارم. (احـــاس بهتر )

مونعيت مربوط به اتوميلل تلديعى: من از زمانى كه از دبير مستان بيرون آمدهام




 كاش اتو مبيل جدبدترى خر يده بودم. من الحسساس نالميدى مى كـمّ. من الحساس بدبينى مى كنم. من ترار المـت انديسشهمايى را كه احسساس بهترى مى دهند، يسدا كنم:

با عن غير منصنانه ر نتار شـدهالسـت. (ااحسـاس بدتر )


بلـتر )
آنها با و بجان نيستند. (احسساس بلنر)
حداقل اتو مبيلم الالن به خوبى راه مىرود. (احسـاس بهتر) اين اتومبيل دردسر فراواتى برای من درست دكر ده اسـت. (احساس بدتر) من انومبيلمه رادو سـت دارم. (احسساس بهتر )


بهتر
©


 كه هولي برالى سرمايه كذارى در بازار بور م بهاو بدهيم و بااين كار مو جودىمان
 سر مايه كذارى بهاو داديم و حالا مهن آن از بين رنته الست. من نـىدانــم كـه در

 الحساس تره مى كمن.
 چجطور ممكن اسـت ما اينتلـر اححت بائهم. (احسـاس بدتر) جسر مان نبايد با سر مايه مار يسـك مىكرد. (ا-سسلس بدتر )


• ما منوز هم فر صتهابى دار يم. (ا-حساس بهتر)
• ما منوز هم درآمدمان را دار يم. (احسـاس بهتر)

موتعيت مربوط به سيارi زممين: سيار ه زمين نابايلار به نظلر مىرسل. تـعلداد زيادى زمين لرزه، سمل، آتشنـنـان و رانش زم
 اتفاق بدى برايشان رخ دهد و ما را الز مم جدا كند. من الــــاس نكا انى مى كنم.



- حنى تصور جنبن بلايايى بسبار هولناكامت. (ا-حسـاس بدتر )

دركير شُدن در جنين نجايعى وســتّناكى است. (احــــاس بدتر )
من سـالهاى زيادى زندكى كردهام و تا به حــال جــنين بـلايايِى را تــجربه
نكردهام. (احساس بهنر)

- تكنولوزى جنان بيسرفت كرده امت كه از فبل بجنين بلايايى را هــــدار

مىدهد. (اححساس بهنر)

- بهتر الست زمان را به نكرانى در مور د آبنده سهرى نكنم. (احساس بهتر ) - بیهعمابم هميـنـه از خطرات آكاد هــتند. (احساس بهنر)

موْعيت مربوط به مهيط زيسـت: من مىنرمـم از اينكه سـبارهمان را نـابود
 السـت. يـــارى از ماميها مر دهاند. كو ههاى يخ در حال ذوبـ شُـــن مــــنـنـ. مـن

 مردم بـسبار خردنخواه و غبر مــنـولند. (احـساس بدنر ) - مالز سيارهمان به خوبى مراقبت نمىكنيم. (احساس بدتر)

من به نُهر محل تولدم سغر كردهامو تغييرات كمى در آن ديدم. (احسـاس
بهت
برخى مناطلق بيشتنر از مناطق ديكر آلو دماند. (احسـاس بهنر )


بهتر
مدارك ز يادى دالل بر سلامتى سيار ممان وجو د دارد. (احسساس بهتر )

موتعيـت مربوط به بـكنايتى مالى دولت: دولت مادر مـورد مســاثل مـالى










موردئُان انجام دمم. (احسطاس بهتر )

 بهتر




نمىكنم. من احساس خوبى در مورد تصميماتى كه دولتم اتخاذ ميكند ندارم. من




- من با اعمال دولتم موالق نيستم. (احسـاس بدنر )
 بهر )
- مر كسـى از ديدكاه خودنس به مسائل نكاه مىكند. (احساس بهتر)
















## TV فصل

## تكنيك خرج كردن هول





 بهاين دليل است: شُمابخش عـد
 كيْد، مىدهبد.







 جهت صسيع در حال حركت مستيد.

 بذيرس ابن جريان ديان دارد. ابين تكنك زمانى بهنز الر مى كند كه احسـاسات بين اين طبف احساسى ترار دالمته بابشند:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1.الميدوارى } \\
& \text { r, r, }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { F| بابدينى } \\
& \text { هـ نانـكيبيايى } \\
& \text { و. ع. اسنيصال } \\
& \text { V. انامبدى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9.i.نكرانی } \\
& \text { •1. ا. سرزنت } \\
& \text { 11. يأس }
\end{aligned}
$$


قرار دميل. ممينه آن را مـراه

 بهخاطر بـاوريد.





 بهر همند خواميد شٌد


 توانايى خريد آن رادالرم ...


 تُـــا را تغيير خوالهد داد.
 بخو انيد و ببيندل كه ار تعانات معارمت ماني
 تغير ارتعانـى راحس كنيد.

مو تمين منغاوت مربوط به كراوانى مالى: من و ممـر م هـر دو ســالها كـار










مىخريم.

 - من آن دستكاه سرخكن را مى





 - من آن صندلى را مىيسندم. بيا برويم آن رابخر بـم









## FA فصل

## تُكنمك تموكز








 هـتيد.






ار تعائستان را افزايش دهيل.
 دالشته بانُشند:

ا. بـى صولكى
Y. بـ بـبينى
r.

ها ها اميلى
\% \%
V. نكرانیى
^
9. بانس
.1.
 كر جكىتر با حدود ينع مانتىمتر تسر در وسـط آنر سـمكنيل. حالا به داير هكو جـك نكاه كنيل و بر آن متمركز تــو يد.



نـمىخوالهيلد.






شـما ااحـــاس خحواهيد كرد كه عبار تى كه مىنوبسبد با خواستهتال مهاهنكى دارد
 نُمـا الز كردونه میتـرد.







 احسـاس خوب ممدهد را بنويسبيد.
 خواستهالى كه در داير ه وسـط نونمته بو ديد، ميتـويد.


 خسته هستم. هن الحسان بی رسو صـلى مى كنم.

عبازت مر بوط به أنجهَ نمى خوالمم: من نمى خوالم الحساس نـــــتـى كنم.
 هر انر إى تر باتشم.


كنبدكه بااين عبارت به خواستهتان نز دبكتر میشو بد و بااز آن دورتر ):
 نمىكيرد)


(اين عبارت با خحواسته نُما هـاهنكى ارتعانـى بيـنـترى دارد. بنابرايـن آن را
روى مونعيت ساعت 1 I دايرء بنو يسيل. و وتنى عبارات هـمامنك ديعرى را بيدا
كرديد، به ممبن ترتيب دور دايره بنويــيد.)

من معمو لأمر حال هسنم. (ساعت 1) من دوست دارم كه الحساس خوبي دالنـته بالتم. (ماعت r)




تثبيت كنيد.)

بدن من حسـاس المت. (ساعت r)
من احسـاس بهنرى دارم. (ساعت ٪)




من بدذ خيلى خو بـى دارم. (ساعت (4)

مي دو مت دارم كه أحسـاس خوبى دالثـته بالتـم. (ساعت • )


 ارتعانـى تان را به طور شكفتانگيزى بهبود ببخـنـيد.

موتميت مربوط به تنهايه: من دو ستان زيادى ندارم. در واقع، من حــنى بكـ


 كنارم نيستند. من الحساس نالميلـي مى كنم. من الحـساس تنهايمى مى كنم.

 واتمى يـداكنم.

 يساكير دن بك دو سـت خو بـ كار بسيار سـختى السـت. (روى كردونه فرار نمىكيرد)

 مىكيرد)
(اين عبارت با خرامسته نـما ممامنكى ار تعاشیى بيـترى دارد. بنابرايـن آن را

روى مو تعيت ساعت $P$ د دايره بنويسبد.)

(ساعت ()
من نهى خوالمم كـي رابازور وار د زندكى'ا كنم. (ساعت



(\% ساعـت)
(متارمت نـــا تا به حال به معدار زبادى از بين رنته استـ. رابطه ار تعانــى تان واقعأ بهبود يانته است بنابرابن ادامه دهيد ...)
 در الطرانت من انر اد خوبى بيدالمى شو ند. (مساعت \&)





در معاطع مختلف نوانستهام دو متان خويى يمدا كنم. (ماعت (I)




مونعيت مربوط به مهكاران: من در دفتر كارم مـكار غير ثابل نحملى دارم.


 بى سو صلكى مى كنم.
 بدالخلاتى همكار باتسم. عبارت مربر ط به أنَحه مى خو المم: من مى خو المم و قتم رابا الج اد بهتر ى مـرى كنم.



 (روىكردونه ترار نمىكيرد)
 كردونه ترار مىكيرد)
(اين عبار ت با خواسته ثــما مـاهنكى ار تعانـى بيـتْترى دارد. بنابرايـن آن را روى مرفعيت سـاعت $ا$ ا داير ه بنو بــيد.)

من از بسسارى از كار هايىى كه در طول روز انجام مى دمم لذت مىبرم. (ساعت ا) من در كارى كه انجام مي دمم مهارت كاني دارم. (ساعت ب)
 احساسات خوب واتعأ غالب شوند.)

مـن دوسـت دارم بـــــودم نـــان دهـم كـه تـوانـايى نــر كز را دارم. (ساعت)
 دهد دهند. (ساعت ٪)
ريدا كر دن عبارات مـمامنـ باخوالستهام بهمن ميج صدمهالى نخوامد زد. (ساعت ه)


 (ساعت)



(و در دابر هوسط بنوبـيد): من مـنـاتم كه رابطهمان بهبو د يدا كند.






فرامون كنم و به دنبال مُغل دبكرى باشـم. من احـساس نالمـبدى مـىكم. مـن الحساس يانّ می كنم.
 كنم و نتيجهالى نكير م.

بازى كنم.


 (روىكر دونه ترار نمىكيرد)

كردونه ترار نــيكير د)

(اين عبارت با خواسته نـــا مـامنـكى ار تعانـى بيـتـترى دارد. بنابرايـن آن را
روى مونعيت سـاعت Y ا داير • بنو يسـيد.)

دو ست دارم كه با الفراد جالب ملاتات دالثته باتشم. (سـاعت 1) من مى ثوانم ا-جساس كنم كه كار خوبى انجام دادهام. (ساعت Y) ثـابد من برایى اين كار مناسب نبانشـ. (سـاعت r)
 (ساعت (4)



(

(ساعت)

مي نكر مى كنم در اين كار مهارت كـــب كر دهام. (ساعت •1)
من دو ست دارم بزيكر بالتـم. (ساعت (1)
(ارتعاش خراسته و باورهايتان در ابن لحظه همامنك شـدهاند. بـنابرايـن در


وتنى مدتى بر خيز هاى ناخحواسته متهركز میشو يد و بنابراين ار تـعانـاتى را



 كنبد و ارتعانٌتان را بهتر و بهتر كنبد. اين تكنبك معاومت شـما رااز بين خواهد برد.


 مامى خو المبم كه شـهالاين نكنيك وادر مورد هر مو فو عي به كار بيريد. ابين

 منتول كند.

## فصل ra

## 



 برأور ده شدهاستو و الان جز نيات آن را نتجربه مىكنبد.



 متجلى شود.














 دالشّهبالينـند:

 مثل كذنـته نجـتـتْ الوابـل ازدواج



|AV 8 تكنبك يِدا كردن جابكاه احساسي مناسب

الحسابى نالمددى مى كنم. من الحساس بدبينى مى كتم.







 متمركز نُوبد.)







"مستم ...
(تو جه كنيد كه شـها سعى نمىكيد باعث شُويد جيزى به وقوع بيبوندد. شما


 ار تعانتى كه اخيرأ در مورد همـسر تان ساطع كردهايد و ار نعانر آرزويتان در مور رد
 بسيار خوربى خواميد دانُت.

موتعيت مربوط به فراواني مالى: من و مـسرم هر دو سـالها كار كـر دامـم و



 من الحسـاس نكرانى ميكنم. من الحساس نالاميدى مى كنم.




 جرن جيز ى اسـت كه وانعأ برای مُـها اتغاق افتاده الست، بنابرابن ماميتى حتيتي يا

 الر تعاشى با آرزو بتان ترار مىكير يد.





 دار.رمـم ...


|A9 89 نكنبك يـدا كردن جابكاه ا-سـاس منامب

فورأ تو جهتان رااز جيز هاى ناخواسته منحرف مىكنيل، و ار تعاشتان به سـرعت تغيير میكند و به ممامنكى ار تعاشتى با آرزو ومابتان مىر رسبد.
 ناخواسنه متمركز نمىئـو يد.

موتعيت مربوط به سياره زمين: سياره زمين نابابلار به نظر مىرسـد. تـعداد






 المبـبابـازيهابمان مى مير داختِّم ...









 انتخاب مىكنبد، ميتوانبد ار نعانـاتتان و رابطه بين آرزوها و باور هايتان راكتترل

 جهت دادن بهانديشهها و نغيير جايكال جذبتان مى دانيم.




 بُـد.

## F• فصل

## تكنيك اعتماد بهعانون جنب




 رو به راه مىكنم. و او وافعاً ابن كار را میكند.

 تدر تمندتر الست


 اين تكنبك زمانى بهز الثر مى كند كه الحــاسات بين اين طبف الحساسى فرار دالنـن بانظند:







 باستخ مىدمد:

$$
\begin{aligned}
& \text { ريدا كند. }
\end{aligned}
$$

## مونعيت مربوط به تعمير خانه: خانه مادر ابتدا مبم خوضسساختنبود و حالا





 به آنها باسخ ميدهد:

لطفأ يكى تعمبر كار مامر ، بالستعداد و خو سُ سليغه يدا كئ. لطنألوازم مور د ينازم رابا








 باسخ مىدهد:







مونعيت مربوط به فراوانى مالى: من و مـسـرم سالها كار كردهايم و معداري





 مى آيد. بنابراين عبارات زير را به زبالن مى أورم و مىدانم كه اين مدير فورأ بـه آنها باسـخ مىدمد:
 به تجار تمان بر كت بده

 الز إِنكه به خو اسنهـالى من المميت مى دمى متـنـكر م.

مونعيت مربوط به تنهايم: من دوستاذ زيادى ندارم در واقع. من حـــى بـ






مى آيل. بنابراين عبارات زير رابه زبان مى آورمو مى دانم كه اين مدير فورأ به آنها باسخ مىدمد:

 -هـ.

 الز اينكه بد خواستههاى من المميت مى دمى متـتكر م.






 باسخ مىدهد:

لطفأبه مادر


 از إنكه به خورالمتهـاى من المميت مى دمى متــك مر.

موفعيت مربوط به بازيكرى: من حتى وتنى دختر كو جكى بودم مى میخواستم




 احساس بأس مى كنم. اما حالا مىدانم كه مديرى نوانانا، باكنابت و مـنــا
 باسخ مىدمد:





مونميت مربوط به تعادل مالم:به نظر میرسـد من هر جه بول در درمى آورم بابد




 باسخ مىدهد:

بين درأمدم و هزيـنهاهيم تعادل بر ترار كن.
مارابه سـت نصـميمات مالى خو ب شدايت كن.
كهكاه زندكى خوبى كه با مهسر وم داريم دابهما يادآور ى كن.
درأمد من و مـسر رم رالفزايـئى بده.


موتميت مربوط بـ امنـت مالى: من و هــسرم در ممن طول زنـدكىمان كـار

 كه بولى برای سر مايه كذارى در بازار بورس به او بدهيم و بالين كار مو جودىمان
 سر مايه كذارى بهاو داديم و حالا همه: آن از بين رفته السـت. من نمىدانــم كـه در

 الحـــاس تر س مى كنم.
 مى آيد. بنابرابن عبارات ز ير را به زبان میآورم و ميد مانم كه اين مدير فوراً به آنها باستخ مىدهد:

به ماكهك كن تادوبار ها احسساس تر و تمند بو دن كنـم.





مونعيت مربوط بـ سغر: من الهــاس محلودبت ميكنم. به نظر میرسـد من

 الحساس خستگّى مى كنم. من احسساس نالمبدى مى كنم.
 مىآيد. بنابراين عبارات زير رابه باسخ مىدمد:

بول كاني برايى الولين سـفر م بم من بده.
طرايط ر'ابر'ى سـرى خو بـ و ارزاذ برايم مهياكن.



مونعيت مربوط به محبط زيسـت: من مىترسمـ از اينكه سـبار ممان را نـابود


 الما حالا مىدانم كه مديرى توانا. باكغغايت و مـتـنا
 باستخمدمد:

آب آتماميدنى خالص براي مامهياكن.





 من الحساس ناتشكيبايِي مى كنم.

 باسخ مىدهد:

الفراد باكنابنى در ميـستم دولتى ما ترار بده.


بهدو لتمان كهك كن تابهتر كـّور را الادار ك كند.
از اينكه به خوا المتهاكي من المبيت مى دهى متشُكر مر.

موفعيت مربوط به بـكنابيـى ماللى دولت: دولت مادر مـورد مـــــانل مـالى

 جه أنشته بازارىا من الحــاس انا

 باسخ مىدهد:

انراد مسنولترى در ميـستم دولثى مانرار بده.


مداركى دال بر باكناينى دولتم به من تنــان بده.

از إنـك به خوالمتههاى من المبيت مى دهى متشكر م.

موتعبت مربوط به افتخار ملى: وتتى من بهجه بودم در مورد كـتورم احـساس غرور مىكردم، از مُـنـدن سرود




 باسغ مىدهد:






وتتى برایى اولين بار اين بازى را النجام مىدهبل، مــمكن است اعــتماد كـافى





Y. 18 تكنـك امتماد به كانوذ جذب

تصد ما فتط اين 'است كه شهـا به ابزار نامحدو دى كه براي نجلى آرزو مايتان
 به مرور زمان،ابن تكنيك درك ششها رااز زندكى تغير خو اهد داد ـو ونتى درك


## FI فصل

## تكنيك سلامتى دوباره


 مزاحمنان نوود. الين نكنيك زمانى بهن الر مى كند كي أحسلمات بين اين طبغ الهـاسى ثرار دالثنـه بالشند:

> ا. ناشكيبايى
> Y.ا.استيصال r.
> r.
> ه•نگرانى
> و. هـرزنت
> . . بأس
> ^
9. انتعام
-1. تغرت /كينه
ال11


 آنها را بخوانيلـ. آنها را به آرامى به خحودتان بكو ييد.

- مالامتى و ضهمت طبيعى بدن الست.

S
مي داند.
 به تمادل بر سـانـن.
 e - من نتى خوالمـ دلِلِ اين بيمارى را بدانم.



 سهلامتى عهاهنگ سُو د.

 بدنم مى داند جحطو ر بايلد اين كار را بككند.

مو جود 2 ورن من از بدن فير كى'ام كاملأ أكّاه المتت. من در دسنان تدر تـندى ترار دار مر



تنها كار من أرام شـدن و تغـي كـيّيدن المست. من إين كار رابهأَسانى انجام ميدمـ ...
 و بازدم، دم و بازدم ... عميق نغس بكتيد. به خود دتان فـــار نباور بد. سعى نكــنـد
 دهيد.

شُما خبلى زود احـساس مور مور شــدن در بدنتان خواميلد دانــتـ. لبـنـند بزنيد و بدانيد كه اين، انرز



حال باسـخ دادن به درخوالمـت سـلو دلهاي من المـت.


حالاأكر مىتوانيد، بخر ابيد. آرام بانشبد و نفس بكشّيل -و اعنماد كنيد.

موتعيت مربوط به افت جـسمانى: مـن ا-حــــــس نعـرانـى مـكنم از ايـنـكه


از انجامشُان لذت مىبردم، نمىتوانم انجام دهم. عن در بدنم درد دارمه زانو مايم
 مىترهـم از ابنكه مر روز بدتر و بدتر مىشّوم. من الحساس نكرانى مى كنم.

الحساسى كه در بدنم دارم در الثر ار تعانـاتم به و جو د آنده المـتا.




من مجيور نــــتم هبر كنم تا دبكران إبن وابدانتد.

 نهو الهد ــد.
 خواهد شــد.
 مى شُو م.

 حس كنم.
من می توانم تعادل انز
 همه هيز
Y.Y 8 تكنك سلامتى دوبار•




تُدهـاست.



## Fr فصل

## بهجود ونـعیت احساسى

جكرنه اين نكنبك را بهكار بير بد: وتتى منو جه مى نويد كه يكا احسـاس تـوى

 احساستان را مــختص كنبد.








 وتى جايكامناذ رادر طِف احـسالسى بيداكر دبد. حالا اندينهمهايى را يبدا







 را بيداكبـدكه نــا رابه جابكاه كممغارمتترى بيرد. طبف احساسـات شــا:

ا.لذت /آكامى / فدرت /آزادى /عـنت / فدردانى Yا Y. مبجان
 ** ابارر / توقع منبت
ه. خوشُيبنى
ء امبدوارى
v. رضابت.
 9. 9 بدينـن
-ا. 1 . باشكيبيابي ا11.استيصطل
r| 1 . نالمدى
Ir
\%if.if

$$
\begin{aligned}
& \text { 10. سرزنس } \\
& \text { 8. } \\
& \text { iv iv } \\
& \text { 14. انتغام } \\
& \text { 19.نغرت /كينه } \\
& \text { •r. }
\end{aligned}
$$


זr. ترس /غم / افـــردكى / نالميدى / ناتوانى




 به جابیاه بالاترى بر ويد. اكر احساس منغى كُــديدى را تــجربه مـيكنيد. و يـا


 مـالهاست در جابكاه احساسـى غم، ناامنى، انسـر دكى و ناتوانى ماندهاند. حالا كه مُسما مىدانيد مدفتان نتط رسبدن به احسـاس بهتر السـت، نوتع ها اين


 كرد ... با از بين رنتن هـن مـــكلات در زندكىتان.



 مى مير م. من الحساس نگانى مى كنم.

هر كارى كه انتجام مى دعم، مادرم از من خو سُهـال نهى شُو د. (ناتوانى)


مادرم مـبيشه از من نالمبد شُده المـــتـ (بيارزشى)
 نمىيسندد. (بىارزشي)
من از إينكه بااو و تَّم راسهر ى كنه، منتغر م. (نغرت)


 بياور د. (انتعام)



 من الميدوار م كه أو تغيير كند. (ناامبدى)
مادر دوستم بسبار متغاو ت از مادر من ر نتار مى كند. (ناميلىى) رابطه ماالثـكالهاى زيادى دار د. (السنبعـال)


YIT 8 بهود وضمبت ا-جـاسس

ده سلى المت كه نحت درمانيه، ولى اتر ندامّنه المت. (اسستصال)




(بدبينى)


من بابد او را مـماذطر ر كه هست بیذير مـ (رضايت)


(اميدورى)


نكـيْم. (اميدر ارى)

من مى خوالمم كه مادرم مرادوسـت دالشـنه بالــد (اميدوارى)

(اميلدوارى)
او نآآكاه الست. (خرسيبنى)

(انتنيات)
زندكى من، تغريبأدر شمذبخـنهابسبار خوب السـت. (شور و شـون)

ر ثنى دنت مى كنه، متو جه مي مـوم كه زندكى بـــيار خوبى دارم. (شُور
نون
من وانعأبهاحـساس خريم عـّف مى ورزم. (نـادى)

 دالشته بانشـم. (قدرت)


 كنم. (تدرت)
 برای مادرم آرزوى بر كت و سالامتى دارم. (عـّق)

(قدردانى)
همه جيز در زندكى من خو بي المتى. (آكامى)
 كار هاى زيادى السـت كه بايد انجام دهم. (لذت، انـتـاق، شُور و نـوف)







 الحــاس ترس مى مینم.

همه مر مايه مالز بين رنته المت، و ماهِيَّ رالمى نداريم نا دوباره آن را به دست بِياورم. (ترس)

ر رنه المـت. (غم)

باز نتُسنكى ندازيم. (نامنى)
 بولى ندالـُته بالـُـبم. (نغرت)


بك سرى رامكار هاي منطتى در اين مواتع بإيد و جو 2 داشـــته بـالمـد.
(نااميلى)

(سرزنس)


(نكرانی)

(شـى)


(استيصال)
 مى ميوند. (بدبينى)
 مادر خانة زيبايى زندكى مى كنبه. (رضايت)
 خر صتهاى زيادي يسّ رو داريم. (اميدوارى)
 كند. (خوشبينى)
 (تونع منبت)
تابيابن زندكى مان خبلى مانده الست. (توفع منبت)
 (باور)

 خو المير نُد. (انهنباق)



 (تدردانى)

 و منابع طبععى منوز بــيارىاز مردم كر سنهاند. من الحساس نالميدى مى كنم. من

YIV \& بهود وضميت احساسم

احساس نگرانى مىكم.

رانـى كنبّه؟ ؟خـــم)

كه بهد بست مسر وماذ بر سد. (ناميلىى)

الفراد زبادى هستند كه در رنجند. دري (نكرانى)
من هِجَ بهبو


(اسنيصال)
مابابيد سـازماندمى شُده كار كنيّه. (ناشكيبايى)


(بیاحوصلكى)

بانشند. (امبدوارى)




من دو سـت دارم به سرالمر ابين دنياى جالب سـئر كنم. (انتـتاق)
 مبار الست. (شور و شـون)

من يك نمونه لز الزالدى هستم كه دحـار جــنى و تــحطى نسـدهانـد.

من كـو رم و زندكي ام رادو سـت دارم. (تدردانى)

كتر ل كنم. (آزادى / تدرت /لذت)

(آكامى)

موتميت مربول به مصهط زيست: من مىترسـم از اينكه سـيـارهمان را نـابرد





 مى انججامد. (ترس)

آنهابابيد تنبيه سـو ند. (انتَام)

جحطود مى تو انتد بخو ابند؟(خــنـم)

مادر مسير بسـيار خملر ناكى در حالل حر كت هستيم. (نكرانى)


YIA 8 بهود وضمـت احــاسم

(نااميلى)
خيّلي بحيز مابِيلد عو مي شـو د. (استيصال)

(ناشكيبايى)


(رضايـت)





 بهديدنـنانان بر

مسيار ه سـغر كر د. (قدردانیى)

به هر جايىى كه بخوالمه بر وم. (آزادى)


## فصل Fr

## الززش اسشتغاده از اين تّكنمكها
















## آرامی 8 YYY

باسد. اكر سْما ترار الست كه آفر يندذ معتدر زندكى خود دتان بانيبد و در رسبدن
 باور مايتان رادر دست بكبريد.
فدرت ممامنكى انرز




 تدرتمند و شـاد تجربيات زندكىتان خورامبدي بود.

## FF فصل

# نود و نه درصد از فرايند آفرينش قبل از اينكه تجلى آن را بيينيد، كامل شده است 


 شُنانتر از هر وتت دبكرى، درك مىكنيد كه تجر ببانتان جگكونه خلق مىشـوند جون حالا مىدانيد كه دانتمأدر حال سـاطع كردن سيگنالهاى الر تعانـى مــتيد و آن سمبحنالها جابكاه جذبتان را تعيين مىكتند.


 خواستهتان دورنر مىنُو يد و جه وتت به أن نز دبكتر .








 مىكريند.


 سنتى خوامد بود.










 تناخته شُدهواستر




نوه و نه درصد از هرايند آلربنت...

مخالف آن مدايت ميكند.








 مى نوانبل الحـــاس خوبى دانئته بانـبد، نو جه كنيل.


 تجر بيات خواسته و ناخواسته در هر لحظطه بشت در هستند. و امروز، فـرداه





 خرابب نيـــت.


شما به دنيا آمدهايل خون ميدانستيلد كه مىتوانيد رابطه ار تعاشُى بين آرزوى
 بودبـ.
شُها به دنبا آمدهابلد نالذت آرزوهاى جديد و فرايند تعادل انرزى را ااحـساس
كنيل.



 999ر مدل از ذرايند آنزينهّ الــت.

 الحسـاس شخوبى دالمـته بانطم.


من أَر ينّهن والتعيـت نو
 مى دمه.

من ار تصاشات ذهنم رابه هماهنكي مى آروم.


## FA فصل

## قدرت حيرتانگيز قصد آكاهانه


 بدانيد.




 تُماستص

 كلام نمى كنجد، اما مىتوانبد آن را الحساس كنيد. شـما ميتوانيانيد آن را با به صورت



















رالز نما بكا بكرد.

 موجود درون شُما از آرزوهاو روزيا



 مسنوليت زندكى ديكران رابه عهده مىكير يد،الحساس مناومت مىكنبد.

تدرت حيرتانكيز تصد آكامان
 مى موانبد آنها را انجام دميد و نتايج را تفضاوت نكنبد. فتط تصميم بكير يد كه، در


شروع به تغيير خوامد هر كر د.
ما ابن كتاب رانوشتهايم تا به نـما يادآورى كنيم:





 الر تعانـاتى كه سـاطع مىكنبد، جابكاه جذبتان را را تعيين ميكنـند. انديشهعابتان، ار تعانـاتتانو تجربيات زندكيتان مميشه هماهنكند.



تجر بيات زندكى شْــا نتط در انتر انديســهـايتان اصـت. - نـما آفر ينده زندكى خودتان هستيد.
 مىكنـد.
هر جه بيـّتر به هر انديسنهاى تو جه كنيد، در ار تعانـنان غالبنر مىشوده
نا وتتى كى ار تعاسُ غالب شهما شُود.


نود و نه درصد از مر آفرينتــ قبل از تجلى مادى آن كامل نـده استـ.
 ظاهر مىشوند.
 بسيار آسانتر استت كه اندينـهمايتان را تمبل از تجلى جهتددهى كنيل.



- شما بابلد ار نعاش جيز هاى ناخواسنه رادر خود غير فعال كنيد.
 كنيل.




 انديـنـهـات منبعنان را بهيود ببخـــبد.

 احسـاس نتـانت ممامنكى يا ناهماهنكى يُـماســت.
 تُدهايد، و بدانيد كه هر زمان، در هر مكان و تحـت هر مْرابطى مىتوانيد
 منبعتان راانر زیى بدانبد.



YFI \& 8 تدرت حيرتانگجز نصد آكامانه


بذيرن يا عدم يذبرش، ار تباط باعدم ار تباط رااحسـاس كنبد.

شـما انر
شاد باشد.
 جر يان خو شُبختى لذت ببر يد.













## پرسش و باسخ زنده با آبراهام

## هرسشهای شما، هـاسخهای آبراهام

ابن مطالب بر رُ منه از يكى از كار كاههاى عملى اهن بذير مّه ماسـت.




















 بنابرابن و وتنى شهما منو جه مـينويد

 صورت در جابكاه تعادل انرزیى نرار داريد





میكنبـ.










 نـيكنيم.







 بـسيار خوب! آمادهام تا بالسخ سـوالات نـهما رابدمم.

## 















 در يافت مىكند ندانْته باشيلد، از وجود آنها آكاه نمىشُو يد. ارتعان مُمامـت كه كيرندهتان را نعال مىكند.

 مى توانيد بكي ديكر را انتخاب كنيد. و اين درسـت الست، اما ما مىخوامبم بكويـم


 صورت مـكن اسـت انديسهاى راكه كـى احسـاس بهترى ميدهد انتخاب كنبد.
 در بيداكر دن آن كـكى به نـها نمىكند جون مبكنالهاى آن بسيار دور هـــتند. الها









## rrv 8 ريس و باسغ زنده با آبرامام...




 تغير دهبل.











 انجام دادمايد. و اين در موافعى كه نمىتوانيد جيزى را نغير دمبد بـيـيـيار سودمند
خراهد بود.
 بخواهبد از تغاوتهايع كه باعت منولد شـد




 بتوانيد احساساتتان را تنيير ديد و از و تايعى كه در الطرانتان مى كذر د اين تدر



















 آبراهام:انرزي هر دو بكــاناسـت. مهـان: كامأها

Pra 8 8

آبرامام: جرى دوستى دارد كه اكثر أ به زبان امسبانبايى صسبـت مىكند، و جرى
 انكليسى برايشُ نوتـت و آن را به دو سـت دبگرى كه اسهانبايى زبان اسـت داد و از
 داد. جند هغته بعل، جرى نامهاى دريافت كرد كه به زبان اسهانيايى بود. و دوبار• به متر جـى داد نا أن را به زبان انكليسى تر جهه كند. و وتتى آن را خو اند، شیيزى از آن متو جه نـشـد.
مهـان: اين دقيماً همـان اتفاقى الـــت كه انتاده امـت.

 حذن و يا تـحريغ تُـده بود. و به ممين دليل اسـت كه مـا مـىكو يـم نــبايد روى





آبرامام: تُما جطور ب؟ آبا نُما مم مىتر ميلو


مهـان: بله|
آبرامام: بنابراين تـها در موتعيتى نمستبلد كه بتوانبد بهاو كـمك كـنيلد جــون

























 خوبى داشتت بانيبد.



از بيمارى ندارد.




$$
\begin{aligned}
& \text { تلاني كنمه، آباابن درستامست؟ الست } \\
& \text { مهمان: بله، درستاستا درت }
\end{aligned}
$$




 آبرامام: بنابرابن كلام بز نـكى اعتنبار بيـتنرى برايى او او دارد. مهمان: ممبـشه|
 خود ساطع مىكند جطور در آبندهاش نانئير میكذارارد. مهمان: دنيقاً!











مُـهـا بابل بارر كنيل كه او مىتوانـ.
بنابراين مىخحوامهم با هم ابن سـفر را شـروع كنـم. در اين زمان كم، سعى كنيد







مهمان: نه، نه|
آبرالام: بنابراين او در برخی كار ها مونت شُـده اسـت. مثل بـه كار هايى؟
شهـان:او در نجارت موغت بوده ...
آبرامام: منظور شـهـا اين اسـت كه و قتى ار متهركز نُـود، مىتوانـل باعث وترع
جیز ى شـو 2 ج
مهـهان: آه، بله!
آبرالمام: و جهان به طور مثبتى بهاو هاسـن میدمد؟
مهـان: بله، بله|

خواسنهايايش متهركز كنل، نهمبيمنيل

متخصصمى اطلاعات بدى بهاو داده است.


شُوامد ضد و نقيض مو جود آن را به دست بياورد?




MFF 8 رئ و باسـغ زنده با آبرامام....



بزشكان منخصص!

《3incun ing




 آبراهام: او بايد به ماكوش كند. (باخنده)



دهى؟"ار كفت: امن تمى



 جون صداي او از صداى مر كس ديكرى از جممله مادرم بلندتر بو د. مادرم حتى
 رامنهاى خحودم منحر فك كند.






 آزمايش مىكند.




 مى اموامبد، دور میكنيند.




 بكو بيد
 دقيقأبه نُما بكويد.


 آموزش دميد با اتكابه خود ر رو




YFO 8 ريـن و باسغ زنده با آبرامام...

دارد؟
مهـان: الما من نمى
توبيـخ نُوم.









 راله را انتخابك









 بسبار كهنه هـتنت.


























مثل اين اسـت كه شـهنصي با ذهن و بدنى مـالم متولد شـده الــتـ، الما در جايى

 را دوست دار بد، اما من لنكيدن را دوسـت نــدارم و نـــازى بـه آن نــدارم.ه و آنـهـا مىكو يند: لادر اينجا بابلد لنكبدن را ياد بكـبرىا! و او مـىكو يل: لامـن لنكـيلن را

 تـتبيهى از واتععاى است كه نــما مىبينبد.
 نكران نبائـيد. نكران نباشبد كه بعلهانس در مورد او جه نكرى مىكنـن.



 كار را بكنيلد. آَيا فكر مىكنيد كه با تحتير كردن مىتوانيد او رابا خخود مـم عقيده كنيد؟ نه، ر






 مربوط به تفيير دادن او بانــد جون نكر مىكنيم او را مهانطور كه مــــت خـبلم








 باثيد. كدام بهنر الستـ؟
بنابراين ابي عبارت ترابه

 مههان: نتط مى موامم بـسرم را به مدرسه ببرمو بياورم و نمىخوامم آنها را
آبرامام: ابن كار كمكى نمىكند.





 داننته بانيبد. به عبارت ديكر، ، نمـا بايد از متغاعدكر دن دن آنها دست بر داريدو و نتط سـف الحساسى راانجام دهبي.



YF4 8 R









 خو نُـحال باشـمر.




تylyaj
 احــاس مىكنماين كار خوبا
 مىكتيد، با منظلور ديكرى دار يد؟
 راكنار بكذارم، مىميرم.











 تُما، فرايند شـغنتانكيزى الست.






 به بی عملى هدابت نمىكينـيم







YO1 8

 جدى شـــا بايد به سفر احسـاسى باشـلـ.

 احسـاس اميدوارى كند. احسـاس ترس و اميدوارى تعيين مىكند كه درد او ترار استالز بين برود يانه.



 كاملأخو بـ الــتا
أياكــى را مىشناسيد كه بهبود يـداكرده باشٌو؟


الست.
آبراهام: آيا مىدانيد افرادى مم وجود دارنـد كـه بـهبود بـيدا كـر دهانــد؟ آيـا






 احــاس آرامـن ميكنيد؟ مههان: بله!


 بنابرابن اكر كسى ممين حالا وارد اناق نـود و و بكويد: اصلام، حالتان جططور است؟ه، جه مىكوييد؟


 آبرامام: به عبارت دبكر، امن امبدوار مستمّمات مهـان: بلها











 من جارى شورد.
 بهبود ييداكر ده استت. ترار است ممه نورامدى دال بر بهبود جسم من ببينّد. من

Yar 8 ....

در آيبنه نگاه مىكنم و احــساس مىكنم بهتر مُـلـام.م. مهجان: متشكرم متشكرمر، آبرامام|







 دار د.
بنابراين كلامتان ران مرتر كنيد و بكو ييد: امن يكى ميلبارد نومان مىخوراممه، و
 عبار ت و جود دارد. بكو ييل: امن يكى ميليارد تو مان مى يخو امهم، و مىدانم كه افراد



 از انديشهـهاي ضد و تنبض دست بر داريد.



 كه باعت متار مت نـــط مى منـو 3.


 نكر ده بو دند.









كجا بو دماندا
 بسبار غمكين مىنوم








 خوبى دانثنه بانبـد.

YOD 8 8
 رابا تجـسمه، تْنيل و وانـو د كردن بر كنيد و بااين كار ما افراد، مُرابط و موتعينهاى
 است. با مسكن اسـت كتابِى را بشخو انيل كه در مورد الهدانــان اسـت ... بـه عـبار ت






 تمر ين كنيد تا بر ار تعاش شك و ترديد غلبه كند. وتثى ار تعانُ أرزو هاينان بـر
 مىكو ييل: اتا حالا كجا بو ديد؟،
اغلب تُـها دوسـت ندار بد احـــاسـتان را ابـراز كـنيد جــون نكـرات تـفـاوت ت
 تُشها را درك نمىكتنه، در مورد اححــاستان مسحبت نكنيل - و با آنهايى كـه آن را درك مىكننل، صسببت كنيل. جرى سالها تبل منالهاى نوشت كه در آن كفت: اليدهـاِتان را بر ای خو دنان






 نوانايى نجسـس آن را اداشنه باشيد.






 مهمان: بــيار خوب، متنـكرم!

## 

 بع افراد دبكر هـسنيه؟




 رابدوناينكه تعادلثان رااز دسـت بدميد، تطبيز دهيد.












 مهماذ: متْكرم

## 




ممغ طول زندكى امر كجا بودهايد؟

راباز كنيد.


 مىدانسـنـيم فرامونُ كنيم.


 محف ميكرديد.
بين احسـاس ترس يا نكرانى و امٌتنباق با اطمينان نغاوت وجود دارد. بنابرابن

براى شُما بسبار سختـاسـتكه از جابكاه ترس به ياد انْنياق بيغتيد و با از جابكاه





 استغاده مىكتن. بكى دو روز قبل استر تلويز يون راروشن كر د و مشـاهده كرد كه روانـنـناسى





درماناست.







آنهانمى_ دانند كه او واتعأكيـتـ.

























 مادرى بودند به صمراه بكى دختر جهار سـاله و بك نوزاد در بغل مادر.




كـربهانى شــروع بـه مـيو مـيو و بـارس كـردن مـــل مـك كـرد. بـــر و مـادرن










 به سُما دارد كه بخواميد با آن مـامنكى شو بد يا يا نه.

 كنـد.
مهـان: سـؤال بعدى من اين اسـت كه بـسبارى از ما مدتى طولانى به كتـمكن
 به نظر مىرسـد. جرا مثل راز اسـت؟


 تُنـا مراقبت كنتن.



## Y918

 هيرصض و باسـخِ زنده با آبراهام...
 بائـند.
















 ساطع كن.







## 











 بكذارم.




 رما شـدن از مـن آن باو رها و اعتماد به كانثات. خو نـبختى در زندكى من جارى


 اين امـت: بين منو شما جه نفاو تى وجو د دارد؟

جيزى مـــتـيد كه ما مــــــــم و مـيَج فر تى و جـود ندارد.



 عجيب خو الهد بود.

مشا مهمان: من بسيار هيجانزده مـستم ... سؤال من اين است كه جعلور مینوانم
 قانل بانيّم و خود دم رالايت تغريحات بيـتْر بدانم؟

 دور كنبد و ننط نكران تضاوت ديكران در مورد خوردنان باشيد.

 عسّق و فعيت طبيعى بو دن المت.





تو جهتان را به هر קجيزى كه بدهيد، ارتعانـى در نـــما فعال مـينّود. بنابراين وتتى
















غير مادى نو خبيح دهبد.




من فعال شـده استت.













 اين كار راانجام دمب.
هامن حالا الحسـاس آزادى محغ دارم
 بـبخـنـم

## 


 برنكرديم؟

























 وتـى كه به خود





YYV 8 Aمشو ولمغ زنده با آبرامام...



















دبكرى بــنگى داشته باشثد.


 مهیان: نه، نها


شـما بامنبع و همامنكى آنهابا منـع بنا شـدهواست.
 مى موامهماو اين را بغهمد.







 به رفتار نــا ميدمد. مهمان:بــبار خوب، متْـكرم|

## 












ديكرى به آنجه نــا مى خحواهيد رسيده استا، حــــادت مـىورزيد و هــــادت



نعلى من السـت. بنابراين شـما با بهبو د سطع الحساسطاتان در طيف راهنماى عاطنى مى توانيد





 آن رادر تجربيات زندكىام راه دمـم.






احسـاستان اسـت.





 خو دتان مربو ط الــتـ.

بنابراين مر وقت احساس منغفى دار يد. بــدانـبد كـه مـربوط بـه رابـطهتان بـا آرزوهاى خودتان است، همينّه اينطور استـ.

Sy
مهـان: سـلام| من سـالهاسـت كه از تعليمات نُما استناده مىكتم و همه جيز در
 أكاهى ...
آبرامام: اتفاتاً مرك، رسيدن به نـعور و آكامى كامل است! تعجبى ندارد كــ
 بازيافنن تمركز فراوان است.


 مىشّوند و شمغافيت و وضوح به دست مى آوريلـ


 و ما مركز كسـى را نديدهابم كه تا وتنى ترس از مرك رااز بـين نـبر ده بـانــد، بتواند به زندكى مادىاش ادامه دهد.






## YV 8 ......






 خوبى خواميد داشتـت





 زندكى نان فرار المـت شاد باشـد.






$$
\begin{aligned}
& \text { و كـاب رابهبايان مىر سانيم. }
\end{aligned}
$$

## THE AMAZING POWER OF DELIBERATE INTENT

## Living the Art of Allowing

ESTHER AND JERRY HICKS

$$
\begin{aligned}
& \rightarrow \\
& \text { جهت ميكاو }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.Q1T-Y.T.V.V. }
\end{aligned}
$$



يها: ه

