## યોગ, સ્વાસ્થ્ચ અને નૈતિક જ્વનન મૂલ્યોનું માસિક

## દિc્ય O જીનન

વાર્ષિક લવાજ્મ : ३ા. ૧૫૦/- વર્ષ-૧૪ અંક-૨ ફેબુઆરી-૨૦૧๒
Postal Registration No. GAMC 1417/2015-2017 Valid up to 31-12-2017 RNI No. GUJGUJ/2003/15738
Published on 4th of every month and Posted on 5th of every month at PSO, Ahmedabad-2. Annual Subscription Rs.150/-
 અનેક્ષતિઓ તેમ જ અપૂર્ણતાઓથી ભરેલ હોય છે.

- સ્વામી શિવાનંદ ગુજરાત રાજ્યના મહામહિમ રાજ્યપાલ આદરણીય શ્રી ઓમપ્રકાશ કોહલીજના વરદ્ હસ્તે એનાયત કરવામાં આવ્યો. (તા. ૨૧-૧-૨૦૧૭)


પેપ૨ ટ્રે૩ર્સ એસોસિયેશન ઈન્ડિયાના વાર્ષિક સંમેલનનું દીપ પ્રજ્વલન કરીને ઉદ્ઘાટન કરતા પૂજ્ય સ્વામીજી (૭-૧-૨૦૧૭) અમદાવાદ, હોટલ સેન્ટ લૉરન્સ



પેપર ટ્રેડર્સના સંમેલનમાં પૂજ્ય સ્વામીજીનું ઉદ્બોધન (૭-૧-૨૦૧૭) અમદાવાદ


અનુપમ મિશન, મોગરી ખાતે સપ્તકલા સંગમ સમારંભમાં પૂજ્ય સાહેબદાદાનું દિવ્ય સાંનિધ્ય અને સમારંભનો મંગળ પ્રારંભ દીપ પ્રાગટ્ય સાથે (૧ ૨-૧-૨૦૧૭) આણંદ


અંધજનોના કલ્યાણ અર્થે સેવા કરતા પાંચ મહાનુભાવોનું પૂજ્ય સ્વામી અધ્યાત્માનંદજી મહારાજના વરદ્ હસ્તે સન્માન. સાથે પદ્મશ્રી કુમારપાળ દેસાઈ, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ભૂતપૂર્વ ઉપકુલપતિ ડૉ. ચંદ્રકાન્ત મહેતા અને શ્રીમતી કુુુદબેન રશ્મિકાન્ત શાહ


ICSW દ્વારા આયોજિત ‘ગ્લોરી ઑંફ ગુજરાત એવોડ’ સમારંભમાં શ્રેષ્ઠ પ્રિન્ટિંગના ૫ નેશનલ એવોર્ડ મેળવવા બદલ ગુજરાતના માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી ઓ. પી. કોહલીજીના વરદૂ હસ્તે પૂજ્ય સ્વામી અધ્યાત્માનંદજીની વિશિષ્ટ ઉપસ્થિતિમાં વિશિષ્ટ સન્માન સ્વીકારતા પ્રિન્ટવિઝનના શ્રી યજેશ પંડયા અને શ્રીમતી હરિતા પંડ્યા સાથે શ્રી જિફેશ શાહ અને શ્રી પ્રણવ મહેતા.



## "અનુરોષ-અભિલાષા" શ્રાહકને :



 વહીવદીસરળતાસર્જશ શાેછે.

- સામાન્યતઃ દર માસની પાંચમી તારીપે અંક પ્રસિદ્દ થયા બાદ તેની खવાનગીનું કામ શરૂ થાય છે. છતાં કોઈ ખાસ કારણોસર પ્રાશનની નિર્ધારિત તારીખના ૧૦ દ્વિવસ્સ વીત્યે પૂા શે આપને અંક ન મળે તો સ્થાનિક ટપાલ ક્ચેરીમાં તપાસ ક્ર્યા બાદ વહીવીી કાર્યલયયે જ્આવવું. સિલકકમાંહશે તો બીજે અંક મોક્લાશે.
 આપનો નક્અરસહયોગઅમને મળતે રહેતેવી આતિલાષાછે.
- અમદાવાદ સિવાયનાશ્રાહ્કીઓ પોતાનુંલવાજ્મ્ર્ફાક અગરમનીઓર્રૅથીજમોક્લવું.


## 

આત્મ - સંયમ

ભાગ્યવાનને માનવ જન્મ મળે છે. વિષયેચ્છા સંતોષવા કે ફ્ષુલ્લક ઇંચ્છા ભોગવવા કરતાં કશ્રુંક ઉચ્ચ્યતર મેળવવાની ઇચ્છા અને ભાવ રાખવાં તે વધુ મોટું સદ્ટભાગ્ય છે. વિષયવાસના સંતોષવાથી જે તૃપ્તિ મળે છે તે અલ્પજીીી, છેતરામણી અને ક્ષતિઓ તેમજઅપૂર્ફતાઓથી ભરેલહોયછે.

## સંપાદકીય

આ મહિનાનો પ્રારંભ વસંતપંચમીધી થાય છે. વસંતપંચમીના દિવસે બંગ્થી-બિહ્રાર અને ઓરિસ્સામાં સરસ્વતી. પૂજન કરવાની પરંપરા છે. સરસ્વતી એટલે શ્રુધ ફ્રાહ્મરપ ભગવતીદેવી અને આ મહ્રિનાનું સમાપન અમાવાસ્યાના દિવસે થાય તેના બે દિવસ પૂર્વે મહાશિવરાત્રી છે. આ શિવજી પડ્ઞુુ્ધ શ્રહ્મસ્વરૂપ છે.

સરસ્વ્વતી વાફીનાં દ્વીવી છે. જ્યાં વાકી વિચામ પામે ‘યતો વાચો નિવર્તન્તે' ત્યાં જ શુરુધ બ્્મનું દર્શન થાય.

શિવ યોગીશ્વર છે. શ્રીકૃષ્ણ યોગેશ્વર છે. શિવ નિવૃત્તિ ધર્મનો આદેશ પ્રદર્શિત કરે છે, જ્યારે શ્રીકૃષ્હા પ્રવૃત્તિ ધર્મનો. બહ્રારથી પ્રવૃત્તિ, પરંતુ અંદરથી નિવૃત્તિ. પ્રવૃત્તિ બધી કરવાની, પરંતુ કોઈ પા઼ પ્રવૃત્તિમાં આસક્તિ નહી. ભગવાન શંકરનું કહેવાનું છે કે જેણે ૫શા બ્ર્માનંદનો આસ્વાદ લેવાનો છે તેમફે થોડી થોડી વારે નિવૃત્ત થઈને રહેવું જ પડે. નિવૃત્ત થઈね તો મોહ, માયા, મમતા અને કામનો વિનાશ થાય. બ્રા્માનંદ અને વિષયાનંદ સાથે રહ્હી શકે નહ્હી.

આપણો આ જ્વ પિતા છે, જેને પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બે કન્યાઓ છે. નિવૃત્તિનો આનંદ લેવો હોય તો પ્રવૃત્તિનો માનસિક ત્યાગ કરવો જ પડશે. જ્યાં સુધી શારીરિક શક્તિ છે, વિવેકપૂર્વક પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કચો. બ્લડપેશર વધે અને ડૉક્ટર આરામ કરવાનુું કહે તે નિવૃત્તિ નથી.

વેદાંત વિચારનો અધિકાર વિરક્તને છે, વિલાસીને નહી. જે વેદાંતી વાતો તો બ્રહશાનની કરે અને ધન-સંપત્તિ, નારી ક સ્થૂથ-જડ પદાર્થોનો મોહ છોડી શકતી નથી તેની અવસ્થા 'ભારસ્ય વેત્તા ન તુ ચંદનસ્ય' જેવી છે. વ્યવહાર કરો પણ આ બધું મિથ્યા જ છે, તેની

સતત સભાનતા હ્રોવી જ જોઈએ. ભક્તિમાં જો સંગ અયોગ્ય હશે તો ભઝ્તિમાં વિક્ષેપ પડશે જ. લોકોની વચ્ચે રહેવું પણ લોકોને. પોતાની સાથે ન રાખવા.

ઈશ્વર સિવાય અન્ય કોઈનો પફા સંગ ન કરો, જીવ અભ્મિમાની છે, વિશ્વાસઘાતી તો છે જ. માટે સંતોની દષ્ટિ સદાય ઝૂકેલી રહે છે. તેઓને દેહનાં દર્શનમાં જુચિ નથી. તેઓ તો દેવદર્શનમાં જ પ્રસન્ન રહે छे.

ભગવાન શંકરની દૃષ્ટિ સદા વ્રહ્મમાં જ સ્થિર રહેછે.

સંતોની પરીક્ષા વેશભૂષા અને જાતિપાંતિથી નહીં, તેમની આખખો અને તેમની મનોવૃત્તિથી કરવી. બ્રહશાન સુલભ છે, પરંતુ પ્રત્યેક જડ-ચેતનમાં જ્રહનનું દર્શન કરનાર સંત દુર્લભ છે.

શિવજ્૦ પરમ વૈષ્ણવ છે. તેઓ શ્રીરામનાં દર્શને. ગયા છે. શિવજ્ઠ બાલક્દષ્શનાં દર્શને ગયા છે. શિવ औઢઢરદાની છે. શિવ આશુતોષ છે - કરુણાનિધાન છે. શિવચાત્રીનો અર્થ ซ છે કे પ્રત્યેક રાત્રિ શિવમય બને, મંગળમય બને, ત્યાગની બને, ભોગની ન બને. શિવરાત્રી એટલે વિતરાગની રાત્રિ. મોહ-માયા અને દંભરહિત પ્રાણાતત્વને ઉજાગર કરવાની રાત્રિ.

શિવરાત્રીનો ઉપવાસ એટલે પ્રત્યેક ક્ષાડ ઉપ ઓટલે સમીપે અને વાસ એટલે રહેવું. પ્રત્યેક ક્ષાણ, પ્રત્યેક વિચારમાં શુર્ધ બ્રહ્મનું આરાધન એટલે જ શિવરાત્રીનું સાર્થક્ય. આપણે આવાં જ દ્વિવ્ય જીવનની. પ્રાપ્તિ કચીએ એજ અભ્યર્થના.

\| ॐ નમ: શિવાય II

- સંપાદร


## વેશાગ્ય

ગુરુદેવ શ્રી સ્વાभી શિવાનંદજ્૭
［પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી સ્વામી ચિદાનંદજ્ઞ મહારાજનું જ્રવન સાધ્ધનાનો પર્યાય હતું．તેઓ સાધના－સિદ્વ પુરુષ．હતા．તેમનાં જવનની મ્રત્યેક પથ અને પ્રત્યેક જ્વાસસાધનાજહતાં．તમનાંજજન્મ શતાબ્છી પછીના દશ વર્ષા એટલે．ચિદાનંદ દ્રિવ્ય દશક પ્રસંગે આપની સમક્ષ ‘સાધના’’ પ્ર્તુત કરતાં ખૂબ આનંદ છે．］

बैચાગ્ય એ તો સંપૂૂશ રીતે એક માનસિક સ્થિતિ છે．ધન અને વૈભવની વચ્ચે，રહેતો માણસ પણ શુફામાં નિવાસ કરનાર કરતાં વધy મોટો વૈરાગી હોઈ શકે છે． રાજ્ર જનક અને રાફી ચૂહાલા રાજ્ય કરવા છતાં પાા સંપૂફ્ર વૈરાગી હતાં，જ્યારે રાજા શ્રિખિધ્વજ કૌપિન અને કમંડળ ધારણા કરીને વનમાં રહેતો હોવા છતાં પશ્ર પોતાના શશીર અને કમંડધની આસક્તિ નહોતી છોડી શક્યો．કેટલાક સાધુઓના વૈરાગ્યના બહારના દેખાવથી સામાન્ય સંસારી માકાસ અંજાઈજય \} છેતતાઈ જાય છે. ક્રેટાક લોકો પોતાનાં વસ્લો કાઢી નાખી કૌપિન ધારણા કરે છે અને શરીરે ભસ્મ ચોળીને એમ બતાવે છે કે તેઓ મહાન વૈરાગી છે．શું આ 子ેવળ ઢોંગ નથી？આ તો 子ેવથ ધન અને સુુખ－સગવડ મેળવવાની ખંધી ચાલાકીઓ છે； બધીજકામનાઓ અને આસક્તિતિમનામાં હાજરછેજ．

જ઼વનીી જવાબદારીઓ અને સામાજિક ફ૨જોનો ત્યાગ એ વૈરાગ્ય નથી．વैરાગ્યનો અર્થ સંસારથી અલગ થઈ જવું એવો પા નથી．વૈરાગ્ય ઓટલ હિમાલયની કોઈ ગુફાઓમાં કે સ્મશાનભૂમિમાં જઈને ઓકાંત જીવન ગુજારુું એે પझા નહહ．વૈરાગ્ય ઓટલ લીમડાનાં પાન 子 ગ ગોમૂત્ર 子 ગ ગોમળ ઉપર જીવવું એ પણ નહિ．વૈરાગ્ય એટટલ માથે જટા અને હાથમાં કમંડળ ધારણા કર્ું 子ે માથું મુંડાવી વર્ત્યાગ કરવો એે પા઼ નહિ． વૈરાગ્ય એટલ્લે સંસારના બધા સંબંધોથી મનની અનાસકિત．મનુષ્ય સંસારમાં રહી શકે અને પોતાના વર્ફાશ્રમ－ધર્મ પ્રમાણેની બધી જ ફરજે અનાસક્તિથી બજાવી શાકે છે．તે ગૃહ્સ્થાશ્રમી．હોય તો પા઼ શ્રું？તે પોતાનાં રી－બાળકો સાથે રહે તેમ છતાં પશા તે બધા પ્રત્યે

માનસિક રીતે અનાસક્ત બની પોતાની આધ્યાત્મિક સાધના ક્રી શકે છે．સંસારમાં રહેવા છતાં પશ જે માફસમાં સંપૂફ્ર માનસિક અનાસક્તિ હોય તે ખરેખર વીરપુરુષ છે．તે હિમાલયની ગુફાઓમાં વસતા સાધુ કરતાં વધુ ઉુ્ય સ્તરનો છે，કારણ કે તેને તો સંસારમાં ડગલે ને પગલે પ્રલોભનોનો સામનો કરવાનો હોય છે． માહાસ જયાં જ્ય ત્યાં તે પોતાનું ચંચળ અને નબળુું મન તથા પોતાની વાસનાઓ અને સંસ્કાર લઈને જજાયછે． તે હિમાલયની ગુફાઓમાં ઓકાંતમાં રહેતો હોવા છતાં પણ જે તે હવાઈ કિલ્લાઓ બાંધતો હોય અને સંસારી સુુોખોનો વિચાર કરતો હોય તો વાસ્તવમાં તો તે સંસારી માણસ જછે．આ બાબતમાં તો ગુફાતેે માટે એક મોટું શહેર બની જાય છે．એથી ઊલટું જો કોલકાતા જેવા શહેરના સૌથી ઉઘ્યોગી ધાંધલિયા વિસ્તારમાં આવેલા કોઈવિશાળ મકાનમાં રહેવા છતાં પશ્વે માણસનનું મન શાંત રહે અને તે આસક્તિઓથી．મુક્ત રહે તો તે ઓકક સંપૂર્વ વૈરાગી છે．આ મોટું મકાન તેના માટે એક ગાઢ અરહ્ય માત્રબની જશે．

આકર્ષझ અને અપાકર્ષફરૂપી મનના બે પ્રવાહો જવાસ્તવમાં જગત અથવા સંસારની ર્ચના કરે છે．મન આકર્ષણના કારણો આનંદદાયક પદાર્થો પ્રત્યે ખૂબ જ આસક્ત રહે છે；કારણા કે તેને તે પદાર્થોમાંથી આનંદ મળે છે．જ્યાં જ્યાં સુખની લાગણી અથવા અનુભવ થાય છે ત્યાં ત્યાં મન ગમે તે સ્થિતિમાં સુખદાયક પદાર્થૉને ચોંટી પરે છે．આને જ આસક્તિ કટેવાય છે．આનાથી તો કેવળ બંધન અને દ્ર：ખજ પ્રાપ્ત થાય છે．હવે જ્યારે પદાર્થ દૂર થાય છે \}ેતેનો નાશ થાય

છે ત્યારે મનને અવર્ણનીય દુઃખ થાય છે．આકર્ષશા જ માનવદ્દુ：ખોનું મૂથ કારા છે．જે પદાર્થો દુ：ખકર છે તેનાથી મન દૂર ભાગે છે．મનમાં તેમના પ્રત્યે ઘૃฒા અથવા નફરત જ઼ેે છે，ઉદાહરણાર્થ કોઈને સાપ，વાઘ \}ે વીંછી ગમતા નથી．આકર્ષફા અને સુખ તથા અપાકર્ષા અને દુઃખ સહઅસ્તિત્વ ધરાવે છે．સંસારી મનુષ્ય આ બે મહાન પ્રવાહનો દાસ છે．તે એક તણખખલાની માફક આમથીતેમફંગોળાયછે．જ્યારેતેન સુુુખ અથવા આનંદ મળે છે ત્યારે તે હસે છે અને દુ：ખ પડે છે ત્યારે તે રડે છે．તે સુખદાયક પદાર્થોને વળગી રહે છે અને દુઃખકર પદાર્થોથી દૂરભાગેછે．

વૈરાીને આનાથી કાંઈક જુદી જ તાલીમ みળેલી હોય છે અને તેને કંઈ જુદા જ અનુભવ હોય છે． પોતાની જાતને ક્ષભિકક અને નાશવંત પદાર્થોથી અલગ કરવાની કળા અને વિજ્ઞાનમાં તે પારંગત હોય છે．તેને તે ૫દાર્થો માટે જરા ૫ણા આક્ષ઼્ા હોતું નથી．તે તો સતત અનંતમાં જ નિવાસ કરે છે．તે સ્ષુખ અને દ્રુખમાં સાક્ષીભાવની ચેતના અનુભવે છે．પ્રચંડ તોફાની પ્રવાહમાં ઓક અડગ ખડ઼ની માફક ઊભો રહી તે સાક્ષીભાવે આ જ્ગતના આશ્વર્યજનક ખેલને જુએે છે． આ બધા સુખકર \} દુઈ:ખકર અનુભવની તેના ઉપર કશી અસર થતી નથી；બલકે તે તેમાંથી કીમતી પાઠ શીખે છે． બીજ ચીતે કહીઓ તો તેને સ્ુુખ માટે આકર્ષશ્ર નથી હોતું \} દુ：ખ માટે ઘૃણા નથી હોતી કે નથી તો તે દુ：ખથી ડરતો．તે સારી શીતે જા઼ો છે કે ધ્યેય સિદ્ધિના માર્ગ પ્રગતિ અને ઉc્કર્ષ કરવામાં દુઃખ ઘణ્રું જ મદદગાર થાય છે．તેન બરાબર પ્રતીતિ થઈ હોય છે કે દુંખ એ તો જગતમાં એક મહાન ગુરુ छે．તે તો સદા માગે છે ：－＂विपदઃ सन्तु न： शश्वत्।＂

વહાલા સાધક！અહીી મને એક ચેતવણ્રી ઉચ્ચારવા દો．જે તમે દરેક પ્રકારના સંસારી લોકો સાથે

છૂટથી હથશો－મળશો તો તમારામાં વૈરાગ્ય આવશે અને જશે．માટે તમારે મહત્તમ ఫૈરાગ્ય ऊૅવવવો શેઈએ．મન એવું ગીધ જેવું છે કે તે એક વખત ત્યાગેલો પદાર્થફચી ઝડી લેવા તૈયાર જબેંું હોય છે．તે સોનેચી તકની રાહ જેઈને જ બેહું હોય છે．જ્યારે જ્યારે અને જ્યાં જ્યાં મન નાગની માફક પોતાની ફ઼ા ઊંચી કચી ચિત્કાર કરે ત્યારે વિવેકનો અને જ્ઞાની તથા વૈરાગી સાધુ－મહાત્માઓરૂપી અભેદ્ય ઢિલ્લાનો આશરો લો． વૈરાગ્યમાં પફ઼ જુદી જુદી કશ્ષાઓ હોય છે．સર્વોપરી અથવા પરવૈરાગ્ય ત્યારે જ આવે છે 子े જ્યારે મનુષ્ય બ્રફ્મમાં સ્પિત થાય છે．આ વૈરાગ્ય સંપૂર્શ રીતે સ્વાભાવિકબનીજશે．

મનુષ્પ સંસારમાં રહીને પણા સુખ અને દુઃખ પ્રત્યે આંતરિક માનસિક અનાસક્તિ કૅળવી શકે છે． તેહે એ ખાસ જેવું જોઈએ કे તેહે સંસારના સુખદ અનુભવમાં ખેંચાઈ ન જવું જોઈએ．તેખે તેમને વળગી ૫શ્ ન રહેવું જોઈ引 તેમ દુ：ખકર અનુભવથી ગભરાવું પશ નજોઈ引．તીહેતો કેવળ આબધા અનુભવોના મૂફ સાક્ષી માત્રબનવું જુોઈએ．જેતે આપ્રમાझે થોડો સમય અભ્યાસ કરે તો તેનો દરેક અનુભવ આધ્યાત્મિક નિસરહીમાં તેને ઉ૫ર ચઢ્વવાનું એક વાસ્તવિક પગથિયું બની રહેશે．આથી તેનું મન શાંત અને સ્થિર બનશે． અનાસક્ત અથવા વૈરાગી મનુષ્ય આ સંસારમાં સૌથી સુળીી અને સમૃદ્ધ માણાસ છે；ઉપરાંત તે સૌથી વધુ શક્તિશાળી માનવી છે．હવે માયા તેને કેવી ચીતે લલચાવી શક\}?

સાધ\} ભત્તૃહરિનું વैરાગ્યશતકક અને વૈરાગ્ય ઉ૫રના બીજા શ્રંથોનું અધ્યયન કરવું જેઈએ．આથી મનમાં વૈરગગ્ય ઉત્પન્ન થશે．મૃત્યુ અને સંસારનાં હુઃધોનું સ્મરહા આ બાબતમાં તમને ઘણી મદદ કરશે． કેટલાક બૌદ્ધ સાધુઓ હંમેશાં પોતાની સાથે માડસસની

ખોપરી રાખે છે એ પરત્વે જે હ્હં વાચકનું ધ્યાન દીરું તો અહી અસ્થાને નહિ ગણાય. મનુષ્ય-શરીરની ક્ષણભભંગુરતાની સતત યાદ દેવડાવવા માટે અને તેથી તેનામાં વૈરાગ્ય પ્રેરવા માટે આ હોય છે. એક દાર્શનિક ऐક વખત પોતાના હાથમાં એક ર્રીની ખોપરી રાખીને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો \}, '"હે ખોપરી! કટટલાક સમય પહેલાં તું મને તારી સ્રુંદર ત્વયા અને ગુલાલી ગાલ વડે આકર્ષતી હતી. હવે ક્યાં છે તે મોહકતા? ક્યાં છે તે મધુમય હોઠ અને ક્યાં છે તે કમળ જેવી આંખો?" આ રીતે તે્ેે પોતાનામાં તીવ્વ વૈરાગ્ય પેદા કર્યો. જો તમે મનુષ્યશરીરના જુદ્દા જુદાદા ભાગોનું માનસિક વિશ્લેમણ કચી હાડમાંસથી ભરેલા શશીરનું ચિત્ર મન સમક્ષ રાખશો તો પછી તમને તમારા પોતાના કે કોઈ સુંદર સીીના શારીર માટે આસક્તિ રહેશે નહિ. શા માટે આ રીત ન અપનાવો?

દાક્તરોને વૈરાગ્ય ઉ઼ળવવા માટે ખૂબ વિશાળ क્ષેત્ર છે. દરરોજ તેઓ શબગૃહમાં મડદાં જુઓ છે અને તેમને તેના નગ્ન સ્વરૂપમાં જોવાની ઘહી તકી મળે છે. તેઓને આ મૃત્યુલોકમાં મનુષ્ય-જીવનની ક્ષહભંગુરતા વિષે. નિ:શંક પ્રતીતિ થયા વિના રહેતી નથી. કૃદખાનાના નિયામક અને ત્યાંનાબીજા આધિકારીઓ જો ખરેખર સત્ય અને મુક્તિના ચાહકો હોય તો તેમને પફ વૈરાગ્ય કુળવવાના આશ્સર્યજનક અવસર છે. ફાંસીની સજા પામેલા કોઈ કૈદાને ફાંસીએ લટકાવવાનું દશ્ય તેમની આંખો ખોલી નાખશે.

વિષયસુખની કામના મનુષ્યના મનમાં ઊંડi મૂથઘાલીને રહેલી હોય છે. રાજ્સી મનનું ઘડતર જએવી ચીતે થયું હોય છે કે તે એક ક્ષા઼ પણ એક યા બીજા પ્રકારના ભોગવિલાસના વિચારો ક્યા વિના રહી શાતુંં નથી. મનુષ્ય જુદા જુદા પ્રકારના સૂક્ષ્મ આનંદ-પ્રમોદ શોધી કાઢે છે. આધુનિક વિજ્ઞાને સુખોપભોગના શિષ્ટ માર્ગો શોધી કાઢવામાં આક્ચર્યજનક ફળળો આખ્યો છે. આધુનુક

સંસ્કૃતિ એટલે વિષયભોગોનું બીજું નામ - હોટલો, સિનેમા, ઓરોપ્લનન, રેßયય, દીવી વગેરે. તે વિષયસુખની કામનાને પ્રબથ બનાવે છે. મનુષ્ય પોતાના સ્વાદના પોષझ માટે નવી નવી વાનગીઓ, નવાં નવાં પીફાં, નવાં નવાં રસ વગેરે શોધી કાઢે છે. ક્પડાંલત્તાંની ફેશન તો વરસોવરસ આગળ વધતી જ જાય છે. વાળની બાબતમાં ૫ાિ તેમ જ છે. અરે, સત્યના માર્ગ ચાલતો મનુષ્ય પશા યૌગિક અભ્યાસ દ્વારા શાશ્વત અને પ્રબળ વિષયસુુુખ ઝુંપે છે. તે ઈન્દ્ર અને બીજ દ્વેવોની સાથે-સાથે કલ્પવૃક્ષની નીચે બેસીને અમરતાનું અમૃત પીવા ઈચ્છે છે. તે સ્વ્ગાય અપ્સરાઓ અને ગંધર્વોનું દિવ્ય સંગીત સાંભથવા ઈક્છે છે. આ બધાં સૂક્ષ્મ પ્રલોભનો છે. નૈષ્ઠિક સાધક આ લોક્નાં અને પરલોકનાં સુખોનાં આ શિષ્, સૂક્ષ્મ અને તીવ્વસ્વરૂપોથીદ્ઢતાપૂર્વકી પી ફેરવી લે છે. તે આ બધાં સ્રુખોને વમન (ઊલટીના પદાર્થૉ), વિષા અને પ્રાહીઓનાં મળ-મૂત્ર સમાન 子ેઝરર સમાન ગણીછે.

તપશ્ઘર્યાના નામે શચીરને બિનજરૂરી કષ્ટ આપવું એ અત્યંત ખરાબ છે. આ તો અજ્ઞાની લોકોની આસુની તપશ્રર્યા કહેવાય. ભગવાન શ્રીફૃષ્૭ે ગીતામાં આનેધિક્ઞારેલ છે. શરીર તો પરમાત્માનું હાલતુંચાલતું મંદદરે છે. શરીર તો આત્મસાક્ષાત્કાર પામવા માટેનું સાધન છે. જો શરીર સુદઢ અને તંદુરસ્ત ન હોય તો તમે કશી જ સાધના ન કરી શકો. વૈરાગ્ય માટેની આસક્તિ તો વિષય પદાર્થો માટેની આસક્તિ જેટલું જએક દૂષણા છે. વૈરાગ્ય-અત્ભિમાનનો ત્યાગ કરો. સંસારી મનુષ્યના અભ્મિમાન કરતાં સાધુ-સંન્યાસીઓનો અહંકાર વધુભયાનક અને દઢહોયછે.

વૈરાગ્યનું અભ્ભમમાન તો કેન્સરના રોગ જેવું ભયંકર અને જવલેણા છે. જ્યાં સુધી શરીરનો વિચાર અસ્તિત્વમાં છે ત્યાં સુધી વૈરાગ્ય-અભ્મિમાનથી મુક્ત
 ભાવના ઓ જ વૈરાગ્ય－ચભ્ભિમાન．જે સંન્યાસીઓ પોતાનું શરીર માનવસેવા અર્થ સમર્પિત ક્યું હોય તેનું શશીર એક જાહેર મિલકત બને છે．તેને પોતાના શશીર ઉપર કોઈ અધિકાર 子े દાવો હોતો નથી，કારણા કे તે શરીરના અસ્તિત્વનો જ સ્વીકાર નથી કરતો અને કહે છે 子 ‘શિવોડહમ્’ જનતા આ શરીરની સંભાળ લેશે．

ભગવાન બુદ્યે પકા પહેલાં શચીરને ખૂબા કક આu્યું，કઠોર તપશ્ચાર્યા કીી，અન્નનો ત્યાગ કર્યો છતાં પાજ તેઓ ધ્યેય સિદ્ધ કરી શક્યા નહિ．તેમશે ઓક ગીત સાંભધ્યું－એ ગીતનો સાર આ પ્રમાહે હતો－સિતારનો તાર બરાબર માપસર ખેંચાયેલો હોય તો જ તેમાંથી સ્ูુંદર સંગીત નીકળશે．તાર વધારે ખેંયાશે તો ઓ તૂટી જશે અને સંગીત બંધ પડશે．જે તાર ઢીલો હશે તો સંગીત બેસૂર થશે．

પછી તેમશે ખોરાક લીધો．મધ્યમ માર્ગ અપનાવ્યો અને નિર્વાશા પામ્યા．પૂર્ધતા પ્રાખ્ત ક૨વા માટે अત્યંત સંન્યસ્તપઘું（અતિશય સંન્યાસીપต્ં）આવશ્યક નથી．ખરી જરૂર તો છે Aિવેકથી જન્મેલ્ય દ્ઢ માનસિક વૈરાગ્યની．બધાંનાં શરીર કઠોર તપશ્ચર્યા કરવા માટે યોગ્ય હોતાં નથી．જે જડ તપશ્ચર્યાથી શરીરને ઘણું કષ્ટ આપશો તોતે પડી જશે．માટે તપશ્ચર્યાના નામે તમારું સ્વાસ્થ્ય અને તમારું શરીર બગાડશો નાહ．શચીર મજબૂત અને તંદુરસસ રાખો પझ તેના માટે આસક્તિ ન રાખો．કોઈ ઉમદા કાર્ય માટે ગમેતે ક્ષબેતેનોત્યાગ કરવાતૈયાર રહો．

જ્યારે ઘોડાઓ ઘણુું કામ ક્પું હોય કે તે માંદો હોય ત્યારે તેનો રખૅવાળતેને સારો પોષક ખોરાક આપેછે ત્યારે જતે ફરી બીજા કામ માટે તૈયાર થઈજાય છે．તે જ પ્રમાझે આ શચીરને પસ યોગ્ય પોષણ મળવું જોઈએ ત્યારે જ તે સારું કામ આપી શકશે；ત્યારે જ તે વધધુ પડતા કામના બોજથી 子ે દર્દના કારછે ગુમાવેલી શક્કિ，ગુમાવેલું ચૈતન્ય પુન：પ્રાપ્ત કરી શકશે．જે શરીરની યોગ્ય સંભાળ

લેવામાં ન આવેતો કામ બગડશે．જ્યારે શરીર વૃદ્ધ થાય ત્યારે ઠંડીથી તેન સાહું રક્ષણા મથવુું જોઈોએ અને તેની સારી સંભાથ લેવી જોઈએ．જે સખત તિતિક્ષા આચરવામાં આવશે તો શરીર થોડા જ વખતમાં થાકી જશે અને પરિકામે અમૃતત્વ અને નિર્ભયપણાના સામા કનનારે પહોંચી શકાશે નહિ．

હે મારા વહાલા ચામ！શચીર પ્રત્યે બેદરકાર રહીશ નહીી．જેલોકોઓ પોતાનું જવન માનવસેવા અર્થે સમર્પિત ક્ય્યુંછે તેમની પાસેથી સમાજ અને પ્રદૃતતિ શક્ય તેટલું વધુુ ને વધુ કામ લેવા Hયત્ન કરશે．તેઓને આખરી દમ સુધી સેવાના ઘૂંસરે જોડી રાખવામાં આવે છે．ભગવાન વિષ્હુ પ્રહ્લાદને ઉપદેશ આપતાં કહે છે， ＂હ પ્રિય પ્રહ્ૂલાદ！બસ，તપશ્વર્યા બસ કર．ઘહી થઈ． તારા શચીરની સંભાળ લે．સમાધિમાંથી જ્રગ અને લોકોની સેવા કર．ભક્તિનો મ્રસાર કર．જે૭ે＂હ્રું ત્યાગી ફૂં અને પ્રું વૈરાગી છું＂એવા વિચારનો સંન્યાસ （ત્યાગ）કર્યો છે，જે આપોઆપ મળતી વસ્તુઓનો કદી સ્વીકાર કરતો નથી 子 કદદી ત્યાગ કરતો નથી，જે પોતાની જાતને મૂક સાક્ષીમાત્ર અમર આત્મા માને છે， જે સંસારી પદાર્થોની વચ્ચે ભમતો હોવા છતાં પસ હંમેશાં એમ અનુભવે છે 子े હું અકતા અને અભોક્તા છું તેન યોગવાસિષ ‘મહાત્યાગી’ અને ‘મહાભોગી’ કહે છે．ગીતામાં ક્હું છે $\}$－

## रागद्वेषवियुक्कैस्तु विषयानिन्द्रियैश्रान्। <br> आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाबमधिगच्छति ॥

（ગીતા ૨－૬૪）
＇સ્વાધીન મનવાથો સાધક પોતાની રાગ્દ્દેષ્હહિત તથા પોતાને આધીન એવી ઈન્દ્રિયો વડે વિષયોમાં વિચરતો હોવા છતાં પફા ૫રમાત્માનો પ્રસાદ－કૃપા－ શંતિ પામે છે અને પ્રસન્નતાને કારણે તેની બુદ્ધ્ય સ્ધિર થાયછે．＇
‘સાધના’માંથી સાભાર

## તમારી પસંદગી શું હશે？



આ ક્ષાણે આ સેવક્ની વિનમ્ર પ્રાર્થના છે 子े ગુરુદેવના વ્યાવહારિક ઉપદેશોને તમે દઢઢ ચીતે સમજે， પચાવો અને તમારા દૈનિક જ઼નનમાં તેને આત્મસાવ્ કરો．તે શિક્ષાભે તમે તમારા જવનના સિદ્વાંતો અને નમૂના તરીł સ્વીકારો અને જ્યારે તમે તમારું ભૌતિક શરીર છોડી અહીંથી જશો ત્યારે તમે પરમોચ્યનો સાક્ષાતકકા કરી શકશો，તે મહાન વાસ્તવિકતાની． અનુભૂતિ કરીતેમાં નિવાસ કરી શકશો．

આ પાર્થના હીીક્ત બનશે કે દૂર－સુદૂૂૂની આશા રહેશે，સ્વપ્ન બનશે કે વાસ્તવિક્તા થશે તેનો પૂરૂપૂરો આધારતમારા પરછે．આ વાત પૂશ્શશીતે તમારા દરેક ૫૨ નિર્ભર છે．તમારી પસંદગી પર તે આધારિત છે．આ પસંદગીની બાબત છે．તમાચી સમજા પર તે નિર્ભર છે． તમારી ખરી સમજશક્તિ અને સ્પષ્ટ સૂઝબૂઝ પર આ વાત આધાર રાખે છે．આ પૃe્વીના ચ્રહ પર તમારા અસ્તિત્વને તમે શું સમજો છો？માનવસમાજના ભાગરપે તમે તમારી． જાતને કૅવી ગણો છો？

તમારું અહીનું અસ્તિત્વ ખાસ કરીને માનવસમાજને આભારી છે，જેને જ્ભાવાનું， અવલોકવાનું，સમજવાનું，પરિપ્રશન કરવાનું， वિવેકબુુદ્ધિ વાપરવાનું，તર્કશક્તિ વાપરવાનું，પસંદ કરવાનું તેમજ અસ્વીકાર કરવાનું સામર્થ્ય બક્ષીસ રૂપે મષ્યું છે．બીજાં બધા જવનાં રૂો，સામાન્ય ચીતે તેમની ચેતના અને જવન જવવાની વૃત્તિ શશીર સાથે સંબંધ ધચાવે છે．તેમની સૂઝ સાચી કે ખોટી હોય તેના આધારે વિચારશક્કિ દ્વારા ખરા 子े ખોટા અંતિમ નિર્ધાર પર આવવાની આવિશિષ્ટ આવડતતેઓ ધરાવતા નથી．

વિચારશક્કિનો આધાર તર્કશક્તિ પર રહે છે અથવા તે પક્ષપાત，પૂર્વશ્રહ 子 આત્મ－પ્રેમ પર આધાર રાખે છે．આવું હોય ત્યારે દલીલશક્તિ તમને આડે રસ્ત

ભટકાવી દે，પરંતુ માનવ વ્યક્તિ હોવાની આ તક 子ે દૈવયોગ યોગ્ય ચીતે વાપરવામાં આવશે \}ે નહિ તે ઈશ્વર પર，શ્રષદ્દા પર子 અન્યલોકો પર આધાર રાખતું નથી．તે આપझા દરેક પર નિર્ભર છે．ફક્ત પસંદગીનો સવાલ છे．

નચિકેતાએ યમધર્મરાજનો સામનો ક્ર્યો ત્યારે યમરાજાએ આ વાત ખૂબ સ્પષ કચી છે．યમધર્રરાજને આ લોક તેમજ પરલોકનું જ્ઞાન હતું．મૃત્યુ（શારીરિક） પછી આત્માનું શું થાય છે તે તેઓ જ્ાતા હતા આ અસત્，અલ્પકાલીન શરીરમાં વસત્ આત્માનો સ્વભાવ તેઓ જ્વાતા હતા．તેમફે નચિકેતાને ક્હું ： ＂ઋે બાબત જ્વવની પોતાની પસંદગીનો પ્રશ્ન છે． દરેકજવસમક્ષબે રસતા ખુલ્લાહોયછે．
＇＂પહેલો રાહ（ગ્રેય）એવો છે，જે સુખદ છે અને ઈન્દ્રિયોને પોષે છે，તે રાહ એવો છે，જેમાં આર્ષझના લીધે，બંધનના કારझે માझાસ મુક્તિ ગુમાવે તેવો ભય છે．કારણા જેટલા ઈન્દ્રિયભોગ ભોગવો તેટલી ઈચ્છા વધુ પ્રબળ થાય છે．બીજો રાહ（શ્રેય） દેખીતો અઘરો છે અને સુખરૂ૫ જ઼ાતો નથી，પરંતુ માણાસની સર્વોચ્ય ભલાઈ તરફ લઈ જ્ય છે，માણસનુું સર્વોચ્ય કલ્યાણ કરેછે．દરેકજીવે પસંદ કરવાનું હોયછે કે તે જે ફક સ્વુખદાયી લાગતું અને આક્ષકક છે તે તરફ જશે 子े જે દિશા અઘશી પझા શાનદાર છે તે દિશામાં જશે．＂

યમધર્મરાજ વધારામાં કહે છે ફે માનવસમાજના મોટા ભાગના લોકો દૂંદી દૃષિ ધરાવે છે．તેઓ છીછરા હોય છે．તેઓ તેમની ગહન વિચાર અને સૂઝુબૂઝની શક્તિ વાપરતા નથી．તેથી તેઓ ઇન્દ્રિયો વડે જે અનુભવે છે તેન જ ફક્ત સત્ માની લે છે．જેવું તે માનવું．આવા નિષ્ઠર્ષ ૫ર આવીને આગળ

કશું નથી તેમ માનીને તેઓ અલપકાલીન વસ્તુઓ પાછળ દો૩ે છે. મહત્તર સત્તાને સમજવા-જાવવાની શક્તિ ન હોવાથી આ અલ્પકાલીન દેખાવને સત માનીને દૂંકી દૃષ્ટિના આવા લોકો આ મૃત્યુની પાથરેલ જથમાં ફચી સપડાયછે.

નચિકેતાગડડપભેર જાણી જાય છે. તેનામાં સાચી वિવેકબુધ્ધ્, સ્પષ્ સૂઝૂબૂઝઝ છે. તે કહે છે : "તો પછી મારે તો સર્વોચ્ચ, પરમ, કાયમી, અપરિવર્તનીય અને અવિનાશી તત્વવેઈએ."

ગુરુદેવ સ્વામી શિવાનંદજ્ઞ દરેક જ્ઞ નચિકેતા જેવો બને તેમ ઇસ્છતા હતા. આપણે સમજુ, સૂઝબૂઝવાળા ચોખ્ખી વિચારસરણી ધરાવતા, સાચી વિવેકશક્તિવાળા હોઈએ તેમ તેઓ ઈ્ચ્છતા, જેથી આપણે વીરને શોભે તેવી પસંદગી કીીએ. તેઓ હંમેશ કહેતા રહેતા : "તમારે નચિકેતાનો મિજાજ રાખવો જોઈએ."

ભગવાન કૃષ્ષે ક્ઈ દિશા લેવી તે અર્જ્રુન પર છોહ્યું. મહાભારતની લડાઈ થયા પહેલાં જ ભગવાને અર્જ્રુન સામે બે વિકલ્પ રાખેલા. તેમણે કહેલું, "‘તું પસંદ કર." તેોે અર્જુનને પસંદગી કરવામાં મદદ કરેલી નહિ. અર્જુને યાદવસેનાના બદલે શ્રીદૃષ્પાને પસંદ ક્યા. દુર્યોધને અર્જુનને મૂર્ર માન્યો અને ખુશ થયો કે તેને સેના મળી, પરંતુ અર્જુને દ્ટિવ્યતા પસંદ કરી શાણપશ વાપયું ఆતું.

માનવ મન બધાં માનવકાર્યોનો ભંડાર છે, જે વિચાર તમારા મનમાં બેસે છે અને મન પર અગ્રેસર થાય છે તે કાર્ય કરાવે છે. ત્યાં જાગરૂકતા, વ્યવહારદષ્ષત, સતર્કતા, સાવધાની, જ઼ૃૃતિની આવશ્યક્તા રહે છે. આવું જાીીન સમજુ યોગી આધ્યાત્મિક भુમુક્ડું હંમેશ ચોક્કસ હીય છે. આ પસંદગીની જે વાત કરી રહ્યા છીઓ તે તમારા જવનની કોઈ યાદગાર પથમાં કરવાની પસંદગીની વાત નથી. આ એ પસંદગી છે, જે દરેક પ્રાત:કાળે શરૂ થાય છે અને તમે છેવટે રાત્રે સૂવા જાઓ

ત્યાં સુધીમાંજાત્રત કલાકોમાં સતતચાલુ રહેછે.
તમારે જીવનભર દરેક પગલ, દરેક ક્ષબ્રી આ જગ્ૃતતિ અને પસંદગી કામે લગાડવાનાં છે. ઓક ભજનમાં ગાયું છે, "હે માનવ! જવનના રાજમાર્ગ પર, કાળજ્ળૂર્વક, વિવેકબુદ્ધિ વાપચીને, ચિતન કચીને, દરેક પગલું લેતાં પહેલાં તમે કઈ દિશામાં પગલું માંડો છો તે જોજો." આ રીતે જ્યારે સફળ આધ્યાત્મિક જ્વનની મોટી હીીકત રૂપે જ્યારે સ્વનિર્ફયનો સિદ્દાંત બતાવ્યો છે ત્પારે સતત સભાનતા સાથે સ્વનિર્ડાયની સાચી પસંદગી કરવાનીછે.

તે જ મ્રમાણે અહીંથી પ્રસ્થાન કરતાં પહેલાં સિદ્ધ પુુુષ-મહાનબુધ્ય-તેના શિષ્યોને આદેશ આપેલો, " "હે તિક્લુઓ, તમારા માટે પકાશ બનજે અને બીજાંના પથ પર દીપ બનજે." પ્રાશ અંતરમાં છે, તે વડે તેજ પાથરો. તે પ્રકાશ પ્રસરવા દો, તમારા છવનમાં અને જવન દ્વારા - તમારાં વિચાર, વાણી, વર્તન મારફત પ્રકાશ પ્રસરાવો. તમે જે પ્રકાશ છો તેના વડે તેજ પાથરો અને આ રીતે તમારું જવન એવું આદર્શ કરો \} બીજાના પંથને ઉજળે.

હવે વાત તમારા હાથમાં છે. તમે જે પ્રકાશ છો તેનું તેજ ફેલાવશો? બીજાના પથ પર પ્રકાશ રેલાવશો? તમે જ્યાં જાવ ત્યાં તમારી જાત જ જ્ર્રત કરતો પ્રકાશ થઈ રહેશે, આ પ્રપંચ, આ માનવસમાજને સતત પ્રકાશ આપવાની પ્રદ્ર્યયા બની રહેશે? 子े પછી આ મહાન વિશેષાધિકાર, આ મહાન આશીર્વાદ તમે જતો કરશો? તમાચીજાતને સ્થૂળ, નિમ્નજવની જેમ સપડાવા દેશો? જે તમે નિમ્નજવ સાથે ગુલામીમાં ફસાશો તો તમારું જ્રવન કલહ, વિસંગતતા, જૂઠાહું અને અનૈતિક્તાુું કૅન્દ્ર બની રહેશે. તમારા અન્ય સાથેના સંબંધો તમારી પરમ દિવ્યતાનાં વિરોધી પરિબળોથી ભરપૂર રહેશે. વાતાવરણાને કલુષિત કરશે અને તમારા તેમજ બીી્ માટે અશ્ંતતિ પેદા કરશે, પ્રકાશની જગ્યાઓ અંધકાર ફેલાવશે.

માટે，ચાલો，આપણે પ્રકાશ છીઓ તો પ્રકાશની માફક તેજ પાથરવાનું પસંદ કચીね．અત્યારે જ આ પસંદગી કચીએ！આપણી દ્વિવ્યતાની દ્વીપ્તિને ચહણથી ભરખી જવા આપહા નિમ્ન જ્નને અને તેની નકરાત્મક્તાને ક્દી તક નહિ આપીએ，ેતવું ક્દી નહ્હિ થવા દઈ引！આપほે સતર રહીશું，આપહે નકારાત્મક્તને પાછી ઠેલીશું．ગમે તેટલી વખત આપણી ૫૨ હુમલો થાય，પરવા નહિ，આપધી વિજ્યી થઈશું． આપફી જે મહાન પ્રકાશ છીઓ તેની મહ્હાન દીપ્તિથી


આપણી આ પસંદગી છે，જ્રવનના બાકીના દ્દિવસોમાં આ પસંદગી આપણને દોરશે．આ પસંદગી મુજલ આપકે વર્તીશું અને દરેક પગલે સાચી દિશામાં ચાલવા આપશે પસંદગી કરીશુું．ઈશશ્વરે આપણને જે બનવા સજર્યા છે，જે ખરેખર આપણે છીએે તે થવા આપહી પસંદગી કરીશું．

આજની આ મહાન આવશ્યકતા છે．આમાં ડહાપણછે．આમાં તમારી સર્વોચ્ય ધન્યતા પડી છે．આ

સમજપૂર્વકની પસંદગી કરો અને જીવનભર દરેક પગલ આ પસંદગી તમને દોરવણી આપતી રહ．આ મહાન પસંદગી કરવામાં દ્વિવ્ય વાસ્તવિક્તા જે હરહંમેશ વર્તમાન છે તેની કૃપા અને તમારામાં વાસ કરીી રહેલ ગુરુદ્વેવના આશીવાદ તમને સફળ બનાવે！

દ્ટિશપસંં કરો
દરરોજ ડગલે ને પગલે તમારી પસંદગી કરો અને પ્રકાશ ભણી ગતિ કરો．બધાં દુઃખ અને દર્દને પાર કરવાની ખાતરી તમને આમાંથી મળશે，તમે અસખલિત પરમાનંદની અવસ્થામાં પ્રવેશશો． પરમાનંદ ક્યાંયથી આવતો નથી．આપશે તે દિશામાં આગળ ધપવું પરે છે．આપશે તે માટે માગણી કરવી પડે છે．આપહે તેને આપણી પસંદગી બનાવવી પડે છે． આપહે તે માટે કાર્ય કરવું પરે છે．પછી તે આપણો થાય છે．આ ચીતે હર્ષ કे શોક，બંધન \} મુક્તિ, વિક્ષેપ 子े શાંતિજીની પસંદગી ૫ર આધારિતછે．રસ્તો આપણી સામે ખુલ્લોછે，આપણેદિશા પસંદ કરવાનીછે．
‘भુક્તિપશ’માંથી સાભાર

## 

દેખાય છે તેટલા સારી રીતે ભ્ભીતર જ્રેલાને પણા હોય． સંભવ છે કે આધ્યાત્મિક આદર્શો તરફનો આપણા કહેવાતા પ્રેમનો આખો મહાલય，ઉચ્ચ્યતર સમજશ્ઞા અને બૌદ્ધિક તર્કોના ખાટા આસ્વાદથી કડડભૂસ કરતો ધસી પડ અને ત્યારે આપણને આપణ્ુું દારિદ્રિય ને શૂન્યતા સમજય． આપશને ખબર પ૩ે કે આપશે આપણા આધ્યાત્મિક તર્કોને વૈયક્તિક વાસનાઓ અને મહત્વાક્ક્ષાની સતી જતી રેતી ઉપર જ રોપ્યા હતા！શારીરિક અસ્તિત્વ તરફની આસકિત અને અહંવૃત્તિનું દ્ઢીક૨ણ，શશીર અને અહંકાર સાથે સંબદ્વ સઘળા સામાજિક સંપર્કીની સંમતિ－બસ， આટલો આપझા સંતોષનો સરવાથો છે．આપહે સૌ મત્ય્ય છીઓ，પરિવર્તનશીલ સંસારમાં રહીઓ છીઓ，એ સંસાર આપહી ઈય્છાઓ સંતોษવાનો દંભ કરે છે，પझા સંતોષી શકતો નથી પા઼ આ દંભને આપણે વાસ્તવિકતા માની

બેઠા છીઓ．અને ઇન્દ્રિયજગતે આપેલી આ દાંતિક ખાતરીને ન્યાયપૂર્ฐ ઠરાવવા લ્લાગ્યા છીઓ અને જે કંઈ દુનિયામાં છે，જે કઈઈ ઈન્દ્રિયો જુુએ અને જાબ્રે છે 子 લાગણીઓ જેને અંતિમ પ્રાપ્ય ગણ્ર છે તેનાથી જ આપझાે સંતોષ સાંપડ છે એવું મનને મનાવવા－ સમજાવવા લાગ્યા છીઓ，શેકે આપહે હંમેશાં દેખીતી ચીતે કંઈ લાગણીમય 子 子 આવેશભર્યા હોતા નથી，પશા આપછે પાયામાં એવા છીએે અને વસ્તુવ્યવસ્થાના વિશાળતર પ્રકાશમાં આપણા વ્યક્તિત્વનો પાયો છેવટે વાજબી ઠરતો નથી．આપણી હસ્તી કરતાં જરાય ઊતરતી હસ્તી કોઈ પझ રીતે એ વસ્તુવ્યવસ્થાને મંજૂરૂ નથી．
－‘ગીતાદર્શન’भાંથી સાભાર

## પૂર્ભતા માટે મથામણ

શ્રી ભગવદ્ગીીતાની એક સ્રુવિખ્યાત મૌલિક શ્રંધ તરી\} ગણ્શા થતી હોવા છતાં ખરેખર રીતે એ સામાન્યજનોને પચે એવો ગ્રંથ નથી．એના ઉપદેશો， એના નૈતિક સિદ્વાંતો，ઓનો ચરમ ઉદ્દેશ，આ બધું એેવા પકારનું છે 子 ર્વવબ આશા－આાાંક્ષાઓ，અરમાનો， ઘૃझાઓ અને ભાતભાતની રૂઢિઓથી ભર્યાભાદર્યા જગતમાં જવીી રહેલા જનસામાન્યને એની સાથે પોતાનો મેળ બેસાડવો મુશ્કેલ લાગે છે．ભગવદૂગીતામાં આપેલા જીવનદર્રને તો આ બધી વસ્તુઓને મૂથમાંથી જ કાપી નાખી છે．એના ઉપદેશ ઉપર આપણી જેમ જેમ વધ્ધુધ્યાન આપતાં જઈએ તેટલા વધ્યુ ને વધ્ુુ આપશે આપણા દિન－ પ્રતિદિનના જ઼વન માટે તેમાંથી માર્ગદર્શન મેળવવાની મુશ્કેલી અનુભવીશ્ુું અને ખૂબીની વાત એે છે કે ગીતાનો મુખ્ય હેતુજજવનને માર્ગદશ્શન પૂરું પાડવાનો છે！૫હેલા અધ્યાયમાંની અજ્જુનની દલીલો એ ‘આપણી’ જ દલીલો છે．માનવમનના તર્કૉ，આ શરીરને જ અંતિમ વાસ્તવિકતા લેખે છે，તેની સાથે સંબદ્ધ બધી વસ્તુઓને પરમાર્થત：વાસ્તવિક ગણે છે．અને ઈન્દ્રિયોએ આપેલા બધા સંદેશાઓ જ્ઞાનપ્રકારોને પૂર્ઘત：પ્રામાહિકક માને છે． આ જગતમાં ઇન્દ્યિયો，સમજ્ અને બુદ્દ્વિગ્ય તર્કો આપણા જ્ઞાનનાં સાધનો છે．આપણાં મૂલ્યોની કસોટી માટે આપણે આ સાધનોનો જ ઉપયોગ કરીઓ છીઓ． આપશને ભલે એમ લાગતું હોય 子े ઈન્દ્રિયો ઉપરાંત આપણી પાસે સમજશ અને બૌદ્દિક તર્કશક્તિ છે．પશા ખર્રુંજેતાં તો એ સમજણほ અને એ બૌદ્વિક તર્કી ઈન્દ્રિયોની જ હાથવગી ચાકરડીઓ છે，ઈન્દ્યિયોね પોતાનાં નિરીક્ષાથી જે માહિતીઓ ભેગી કચી હોય，તેને પોતાના તર્કોથી સાબિત કચી દ્વાનાનું કામ જ તે ચાકરીીઓ કરે છે． આપાાે કોઈ નવું જ્ઞાન ઓ આપી શક્તી નથી．નિરીક્ષણા અને સંવેદન દ્વારા ઈન્દ્રિયો આપણને જે જ્ઞાન આપે છે，

એના કરતાં કોઈ નવું，ઊંથી કક્ષાનું જ્ઞાન，આપણી સમજષ્શક્તિ આપણને આપતી નથી．એટલા જ માટે કહહેવાય છે 子े આપશે સૌ દુનિયાની ઘટમાળમાં વસીઓ છીઓ．અને દુર્ભાગ્યની વાત તો એ છે કે આપણી બુદ્ધિશક્તિ પझL，જો તેના કાર્યની પૃષ્ઠભૂમિના રહ્સ્યને જાભ્યા વગર，સાવધાનીથી પ્રયોજેલી નહી હોય તો તરત જ ભૌતિક સમજદારી સાથે જોડાઈ જશે．અને તે એટલે સ્કુધી કે તે પझા，＇ઈન્દ્રિયો જે કહે છે તે સાચું છે．＇ એમ સંમતિ પૂરશે．અર્ક્રુનની બધી દલીલો આવી હતી．અને ગમે તે રીતે આપણાં આશા－અરમાનોને પૂરાં કરવા ઈસ્છતા આપહે પણા આપણી લાગણીઓ અને આવેશોને ન્યાયયુક્ત ઠેરાવતી વેળાએ આ જ પ્રકારની દલીલો ધીરે ધીરે કરતા થઈ જઈએે છીઓે．મહાકાવ્યના સંદર્ભને અને મહાભભારતની કથાને ધડીભર ઓક બાજુુે મૂકીએ અને 子ેવળ ગીતાના ઉપદ્શની પાછળ છુપાયેલા આધ્યાત્મિક રહસ્યના સિદ્ધાન્તને ધ્યાનમાં લઈચે તો પોતાની જ યુદ્ધભૂમિ પર શચ્ฏો ઉપાડવાનો અર્જુનનો ખચકાટ，ઓ નક્રર વાસ્તવિકતાને પકડવામાં એક અધ્યાત્મપંથીનો－ઓક સાધકનો－જ ખચકાટ છે． આપણને તો ઓકઓવો ઈશ્વર જોઈઓછે ફેજેનો આપણી ઈન્દ્રિયો，લાગણીઓ，આવેશો，રૂટિઓ，પરંપરાઓ અને સામાજિક તિરસ્કારો સાથે મેળ ખાય．આપણી વાસ્તવિકતા અને જ્ઞવનધ્યેય આ બધી લાગણીઓથી સાપેક્ષ છે અને આપણી આવી સમજ઼ના ઈન્દ્રિય－ પ્રકાશિત પ્રકાશમાં મૂલવેલા હેતુ માટે આપણે શવી રહ્યા હોઈઈએ એમ જ૬ાાય છે．આ ખૂબ મહત્ત્વની બાબત માટે આપણે સૌએ આપણા પોતાના ન્યાયાધીશ થવું જેઈએ． સંભવ છે 子 આધ્યાત્મિક આદર્શો માટેની આપણી સાધના અથવા ઈશ્વર－સાક્ષાત્કાર જેટલા સપાટી પર
（અનુસંધાન પાન નં．－૧ २）

## શ્રી સ્વામી વિવેકાનંદ્પ જ્યંતી－૧૨－૧－૨૦૧மના ચોજ L．G．હોસ્પિટલના 

આદરણીયામાતૃસ્વરૂપ，
આપણી કોલેજનાંડીન
ડૉ．દીપ્તિબેન，શ્રલ્યેય સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડો．શ્રી આર．સી．શાલસ્સાહે，શ્રદ્લેપ ડો．મહેશભાઈ ચૌહાભા， વહાલા ડો．હરિભાઈ પટણી અને પ્રાધ્યાપક મિત્રી， પેરામેહિક સ્ટાફ અને વહાલા વિદ્યાર્થીમિત્રો！

નમસ્કાર．કુશળ હશશ．હ્ઠં રૂબ－રૂ આવી શકતો નથી તથી ક્ષમા માગું છું，પરંતુ માર્રું એવું માનવું છે \} 子જ્યાં સારું કામ થતું હોય，જેમાં સેવા，પરોપકાર，રાષ્ટ્રભક્તિ માનવતા અને પવિત્રતાનું કા થતું હોય તે બધું જ મારું જ છે અને ડું સદા સવ્વદાત્યાં જછ્રુ．

આજે તમાચામાંના અનેક વિદ્યાર્થીઓએ વક્તૃત્વા સ્પપ્ધ［－પોસ્ટર પેઝન્ટેશનમાં ભાગ લીધો． અત્મનંદન！વિદ્ર્થી બોદો ન હોવો જોઈએ．તે ઊભો રહે，બેસે કे બોલે તેના અવાજમાં ર૬કકો હોવો જોઈઈઓ． તેના ચહેરા ઉપર સદા પ્રસન્નતા અને પ્રકાશ જ રેલાવો જોઈઓ．માંદલા，ખોવાઈ ગયેલા，ખવાઈ ગયેલા અને લલ્લુને ભલા વિદ્યાર્થી કેમ કહેવાય？તમો વિદ્યાર્થી છો． વિદ્યાને ચાહનારા વિદ્યાની ઉપાસના કરનારા．તમો વિદ્યાર્થી－વિદ્યાનો જનાજે કાઢનારા નથી જ！મકાનનો પાયો પાકો હોય તો મકાન ૩ગે નહીી，હલે નહી， ચલાયમાન ન થાય，પરંતુ પાયો બોદો હોય，કાચો હોય તો ટીી શકે નહી．તમારા વ્પક્તિગત જ્વન ઉપર સામાજિક જીવનનો આધ્ર છે．તમારું પ્રોફેશન સમાજ માટે છે．સ્વાર્થના કુંડાળામાંથી બહાર આવી પરમાર્થના જ્જવનના યાત્રી બની શાે તે જ સાચા અને સારા તબીબ બની શ\}.

મૃત્યુશૈયા ઉ૫ર ડયકાં ખાતા હાર્ટねટેનના રોગીનું હાર્ટ બંધ થાય ત્યારે બહારથી મસાજ કરી，શોક આપી ક્યારેક તો તેના મોઢામાં મોઢ્ડું નાખી બંધ થયેલા

હદયને ફરીથી ‘રિ－વાઈવ’ કરતા ડોક્ટરો મેં જેયા છે． તે મચીજને બચાવવા પોતાની શિફ્ટ પૂરી થઈ જય છતાં જે શક્ય તેટલા બધા જ પ્યયન્નો નવજ્ઞન આપવા માટે કરતા હોય છે，પરંતુ જ્રારે દેખાય 子े બ્લડરેશેશર NIL છે，પલ્સ નથી જ．આંખના ડોળામાં ગતિવિધિ નથી， छદયના ધબકારા લાઈફ સેવિંગ સિસ્ટમ હોવા છતાં કાર્યશીલ નથી એટલે તે પેશન્ટના માથે કપડું ઓઢાડી， તેની આંખો બંધ કની，ડોક્ટર બીજ દરદીની સારવારમાં સત્વરે લાગી જાય છે．જ્યાં સ્રુધી દરદી છવે છે，તેને બયાવવા પૂરો પ્રયન，તન－મન અને સર્વસ્વ ખપાવતો તે જ ડોક્ટર તેના મૃત્યુ પછી તેની સાથે જ્ઞે કંઈ જ સંબંધ ન હોય તેમ＇DETACH＇થઈ અને જવતા－ જ્રવવાની આશા રાખતા，જિજ્જવિષા અને જિગીીા પોષતા દરદી સાથે＇ATTACH＇થઈજય છે．
દોસ્ત！！જન્મ છે，તેનું મૃત્યુ પા છે પરંતુ આ જન્મ અને મૃત્યુ વચ્ચેના અંતરને જન કહી શકાય નહી．તે તો માત્ર મૃત્યુ ભહી યાત્રા છે，ત્યાં શવન શોધવું પડશે． જ્રવનને ત્યાં ઝંકૃત કરવું પડશે．તે અસંભવ નથી．તમો ભાગ્યવાન છો કे તમો ડોક્ટરો－તબીબો થવાના માર્ગ છો કे થયા છો．તમારો પ્રત્યેક શ્વાસ મંદદદિરના પૂજરી જેવી ચીતે ઠાકોરજ્નની સેવા સવાર－સાંજ કરે તેવી નીતે તમારા દરદીઓ માટે કરવાનીછે．

અમારા ગુરુજ઼ સંન્યાસ પૂર્વે ડોક્ટર હતા． તાંજોર મેહિક્લ કોલેજમાંથી ૧૯૦૨ની સાલમાં ભણીને મલેશિયા ગયા હતા．તેઓ＇મોપેડ＇લઈને દરદ્દીન તપાસવા જતા હોય તો Railway train રોકાઈ જતી， મોપેડ સાથે તેમને ગાડીમાં બેસાડીને જ્યાં જવું હોય ત્યાં train ને થોભાવાતી．તેમના માટે દિવસ અને રાત્રિમાં ભેદ ન હતો．પગ્મર તેમને એક જ રબર કંપનીની હોસ્પિટલ આપતીહતી，પરંતુતેઓબીજ હોસ્પિટલમાં

પશ પૂરેપૂરી સેવા બજાવતા. આંધી, તોફાન, વર્ષા સાથે તેમને નિસબત ન હતી. પ્રસૂતાની પ્રસૂતિ વેદનામાંથી મુક્ત કરવા જરૂ હોય તો ફોરસેપ્સથી પ્રસૂતિ કરાવતા અને છેક બીજા દિવસે સવારે પાછા ફરતા. ગચીબ દરદીઓ માટે તેઓ પોતાની ખુરશીની બાજુમાં રાખેલાં ફથ, દ્રૂધ, બિસ્કિટ આપતા. તેમને આવવા-જવા માટે પૈસા પણા આપતા. સંન્યાસ પછી પા જાણા થાય \} કોઈ સાધુ- ક્લચક્ટીમાં બીમાર છે તો જરૂરી એવી બધી દવાઓો હાથમાં લઈને છેક દસ-બાર માઈલ દોડી જતા. યાદ એટલું રહે दे પૈસો જરૂીી છે, તેના વગર અમારે સાધ્ધુઓને પણ ચાલતું નથી. સમાજમાં રહીએ. એટલે સામાજ્ઠિક પ્રાણી થઈને રહેવું જોઈએ. જંગલના જંગલી પ્રાણીની જેમન રહેવાય!

માટે આજના આ પવિત્ર દ્વિવને યાદ રાખો. પૂજ્ય સ્વામી વિવેકાનંદજ કહેતા ‘મા અતિ' કદીયે ડરો નહી. તેઓનું સદૈવ કહેવાનું હતું 'ખડતલ બનો.' મંદિરમાં જાઓ છો કे નહ્રા તે ગૌ૬્ છે. વૃદ્વને, દુ:ખીને, રોગીને, અપરિચિતોને પઝ આહિંગન આપીને આત્મીયતા દેખાડો છો કે નહી? તે જરૂરી છે. કૂટબોલના

મેદાનમાં જાઓ, ભાગો, દોડો, ફોલાદના બનો. પહાડને ઉપાડવાની ક્ષમતા, નદ્દીને પી જવાની ક્ષમતા મારા દેશના યુવાનમાં હોવી જોઈએ. ધ્રુવ જેવી તટસ્થતા, નચિકેતા જેવો ત્યાગ, હનુમાન જેવી ભક્તિ, લક્ષ્મણા જેવી સેવાની ભાવના આપણા જીવનમાં Эૅળવાય ત્યારે જ સ્વામી વિવેકાનંદજ્યંતીની સાર્થકતા.

રાત્રે સૂતા પહેલાં વિચારજો, આજે શું સાદ્રું થયું, શ્રું અયોગ્ય થયું. આવતી કાલે ફરીથી અયોગ્ય ન થાય તે માટે પ્રણ કરો. સેવાની એક પશા તક ન છોડો. સેવાની તક ઊભ્ભી કરો. ઇ્ષ્વર આ વિરાટ સ્વરૂપમાં તમારી સમક્ષ છે. તમો અમૃતપુત્ર છો. આનંદ સ્વરૂપ છો. નિત્ય, સત્ય, શુદ-બુદ્ધ, અજર, અમર, અવિનાશી ૫રમ તત્ત્વ છો. માનવદેહ મષ્યો છે તેને સાર્થક કચો. સેવા, ધ્યાન, દાનથી જ પરમની પ્રાપ્તિ થશે. ઈશ્વર તમારા બધાનું બહુવિધ મંગળ કરો એ જ ભાવના. ધીરજ રાખીને આટલો લાંબો સંદેશ સાંભળવાબદલ આભાર.
આપનોજઆત્મા,

સ્વામી અધ્યuત્માનંદ

## શિવાનંદ આશ્રમના આગામી બત્સવો

- તા. ૨૪ ફ઼બુુઆરી, ૨૦૧૭ - શ્રુર્ર્વારના રોજ મહારિ|વરાત્રી ઉત્સવ ભગવાન શ્રી વિશ્વનાથ મહાદેવના મંદિર અને પ્રાંગણામાં ધામધૂમથી સમ્પન્ન થશે. બ્રાહમુમુહૂર્રાં ચાર વાગ્યાથી ૨૪ કલાક સુધી લઘુટ્રદ, આત્મિષેક, અર્ચના, મહાઆારતી, શૃંગાર અને મહાનિશાધ્યાન સાથે સાંજે પાંચથી સવારના ચાર સુધી હરિનામ સંકીર્તન, ભક્તિસંગીત તથા અહોરાત્ર પ્રહરપૂજ્ોો થશે. પૂજાઓનો લાભ લેવા ઈચ્છનાર ભક્તોએ આશ્રમ કાય્યલલયનો સંપર્કકરવો.
- તા. ૨૫ફબ્રુઆરી, ૨૦૧૭-શનિવારના મધ્યાહ્ને મહાપ્સાદ-ભંડારાનું આયોજન પણછે. બહારગામથી આવનારા ભક્તોએ તેમના આગમનની લેખિત સૂચના આપીને આવવું, જેથી વ્યવસ્થામાં સુવિધા रहे.
- ચૈત્ર નવરાત્રી ઉત્સવ : તા. ૨૮ માર્ચથી શ્રી રામનવમી સ્કુધી સમ્પન્ન થશે. દરરોજબપોરે ૪.૩૦થી ૭.૦૦ વાગ્યા સુધી શ્રી રામચરિતમાનસના નવાહ્્ન પારાયફા ઉપરાંત શ્રી રામનવમીના પાિત્ર દ્વિવસે રામ પ્રાગટ્ય ઉત્સવઅર્ચનાવગેરેથશે.


## બાહ્ય સંપપતત અને આંતરિક સાદગી

## －श્રી સ્વાभી જ્યોતિર્મયયનંદશ

ઘણા મહાપુપુષોએ સાદગીના આ સિપ્દાંતને भૂર્તિમંત ક્ક્યોછે．૧૬ અને ૧૭મી સદીમાં ભારતમાં ઘણા મહાન રાજાઓ હતા．ઓક ઈસ્લામી રાજા નસીજુદ્દીન અલી ભારત પર શ્ચસન કરતો હોવા છતાં તદન સાદગીીભર્યું જીવન જીવતો હતો．તેની પત્ની કાપડ વશવાનું અને સીવવાનું કામ કરતી અને રાજ ખુદ કારુુનની કામગીરી કરતો．જ્યારે રાજ્ય પત્યેની ફ૨જોમાંથી．મુફ્ત થાય ત્યારે બન્ને પતિ－પત્ની．પોતાના ભરણાપોષણ માટે કામ કરતાં અને કમાણી કરતાં．

ઓક દિવસ તેની પત્નીની આંગળીઓ દાઝી ગઈ．તેકીઓ ર૩તાં ર૩તાં અલીને ક્કું，＂આપા઼ે વધ્યુ સુખચેનથી રહી શકીઓ તે માટે તમે કેમ રાજયના ખજનાામાંથી પૂરતા પૈસા લેતા નથી ？＂પરંતુ અલીね ભારપૂર્વક જ઼ાવ્યું 子े એ ખજાનો તેના અંગત ઉપયોગ માટેનો નથી પશ પ્રજાની માલિકીનો છે；પોતાને તો તેની શક્તિ મુજબની કમાણીમાંથી જેટલું મળે તેમાંથી જ ગુજ્રાન ચલાવવાનો હક છે．તેની આ સાદગી આત્મજ્ઞાનની સાથે કોઈ સંબંધ ધરાવતી ન હોવા છતાં તે આત્મશ્ઞાનને ઉત્ત્જન આપે છે．તે જ પ્રમાણે જે પ્રવૃત્તિ માલ્કીપણાના ગૌરવથી ન દોરવાઈ જવાનો આદશ［ અને જટિલતામાં પરિઝમતી જિંદગીથી મુક્ત એવી પ્રવૃત્તિ પણ તેને（આત્મશાનન）ઉત્તેજન આપશે．આ આદશ્શધીરે ધીરે સાદગીભર્યા જવનન બ્ત્તેજન આપે છે－ એવું જ઼વન，જે થિંતા，ભય અને સતત અજંપાથી बેરાયેલું નહોય．

જે ક્ષાેેલોકોને વિશેષ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તેઓ ઓ（વસ્તુઓ）ખોવાઈ જશે એવી ભીતિ સેવે છે．જે લોકોની પાસે થોડ્ડં છે તેઓ વધધધ સ્રુરકक्षिત છે，કૅમ કે તેમને ગુમાવવાનું ઘઘ્ુું ઓછ્છું છે，પરંતુ જેમ લોકો પાસે વધારે હોય તેમ તેઓ વધુ અસુરકक्षિત છે．તેમ છતાં ઉ૫૨

સમજવ્યા પ્રમાણે જે લોકો વિચારશીલ અને પ્રતતિ્રિયાત્મક હોય，પોતાને જેઈતું તમામ પ્રાપ્ત કરવા શક્તિમાન હોવા છતાં તે પ્રાપ્તિથી અલિપ્ત હોય તેમને આલાગુ પડતું નથી．

સાદગીનું એક બીજું દષ્ષાંત પાા છે．૧૮મી સદ્દીમાં બંગાળમાં ઈશ્વર્યંદ્ર સાગર નામના એક મહાન પુરુષ થઈ ગયા．તેમના અનેક સદ્ગુણોના લીધે તેઓ ખૂબ પ્પખ્યાત હતા．ઓક દ્વિવસ રાત્રે તેઓ ટ્રેમદ્વારા ઘેર પાછા આવી રહ્્યા હતા．ટ્રેન નિશ્ચિત સ્થબે ઊભી રહી． તેઓ તેમના ડબામાંથી ઊતરી રહ્યા હતા એ વખતે ઓક મુસાફર ર્રીને પોતાનો સામાન ઊચક્વા મજૂરને બૂમો પાડતી સાંભળી．રાત્રીનો સમય હોઈ મજ્રૂરો નહોતા． તેથી ઈશ્વરચંદ્ર સાગરે તરત પોતાની પાઘડી ઉતારી નાખી．પોતે ક્લી જેવો દેખાવ બનાલી પેલી જ્રી પાસે પહોંચી ગયા અને ક્લું，＇યાલો，હ્ંં હાજર છું＇．એ બહેને તેમને સામાન ઊંચકવા શ્શું લેશે એમ પૂછઘું，ત્પારે તેમझે જવાબઆખ્યો કે તેની ઈચ્છા પ્રમાણે જે આપશે તે સ્વીકારી લેશે．તેઓએ તેણીના દાગીના ઉપાડીને ગાડી સુધી પહોંચાડી દીધા અને તે બહેન પાસેથી એક પણા પૈસોલીધાવિના આનંદપૂવકચાલ્યા ગયા．

આંતરિક પૂર્ણાતસસ્ગગીને ઉત્તેજન આપેછે．
આનો ભાવાર્થ એ જ 子े જે લોકોને ઓછી પ્રાપ્તિ થઈ હોય તેઓ જૂઠાં અભિમાન અને દંભ વડે પોતાની સામાન્ય ઉપલબ્ધિઓને વ્ધુ વળતત માટે ફાંફા મારે છે，પરંતુ જે લોકો આંતરિક સંપત્તિ ધરાવે છે તેમझે કદ્દિ કોઈ ચીજ માટે વળતરરના ઉપાયો કરવા પડતા નથી；તેમને કોઈ ચીજનો અભાવ હોતો નથી．તેથી ખાસ પરિસ્થિતિઓમાં થીડી વિનસતા અને ધેર્ય જે વ્યક્તિને કોઈ આંતરિક અભાવ નથી તેને નુક્સાન કરતાં નથી．

પરંતું જે મનુષ્પ પોતાની જ્માં ઉપલળ્ધિ 子 પ્રાપ્તિની અનુભૂતિ．કરી શકતો નથીતે સતતતેના વળતર માટે બાહ્ય પરિસ્થિતિ પર નિર્ભર થઈ જ્ય છે．દરેક સંજોગોમાં આવા મનુષ્યના કાન સરવા થઈ જાય છે－ ＂＇કોઈમારી ટીકા કરે છે？；કોઈ મારુું अપમાન કરે છે ？જે હુંં મારું અપમાન થવાદઈશ તો શ્રું થશે ？આથી લું કોણ છું તેલોકોને કહી દેવું જોઈશે．હ્રું શક્તિશાળી દેશમાંથી આવું છૂં－જગતના સડુથી સમૃદ્વ દેશમાંથી આવું છું．હ્રં એક શ્રે૪ નાગરિક છ઼ં．＂આમ，જે લોકી આંતરિક રીતે તકલાદી 子 પોક્ન હોય તેમને આંતરિક જરૂરિયાતને ઓળખવાની અને તેના પર ધ્યાન આપવાની જરર છે． આ દ્વારા જાિલતા ભરેલું જવન જ્વવાનું વલસ પુન： સ્થાપિતથાયછે．

દાખલા તરીક 引ક બાળક મીઠાઈના ખોખામાંથી થોડી મીઠાઈની ચોરી કરે છે．થોડી મીઠાઈતે મોઢામાં મૂફે છે અને બાકીની થોડી ખિસ્સામાં રાપે છે． તેને તેમ કરતાં દરે子ે જેયું હોય છે તો પાઃ એ બાળકજ્યારે ‘પોતાને કોઈજોતું નથી’ એવા ભાવથી જતું રહે ત્યારે સહ્રુ તેની બાળ－સહજ મૂર્રાઈ પર હસે છે．લગભગ આ પ્રમાझે જ લોકો એેમ ધારેે છે કે બાહ્ય દંભના દેખાવથી તે બીજાઓને છેતરી શકશે；જેઓ છેતરાય છે તેઓ પણ એની કષ્ષા માંહેના હોવાથી જ છેતરાય છે；પરંતુ દિવ્ય બુદ્ધિ પ્રતિભાથી જગતની પ્રક્ર્યિાનું શાસન કરનાર ક્રુઈરત－ઈશ્ઘરન કોઈ જ છેતરી શકે નહીી．દિવ્ય હાથો વડે રક્ષ્ત વિશ્વમાં જૂઠાણાને કોઈ જ અવકાશ નથી．પોતે શ્રું નથી તે વિશે વિચારવાથી વ્યક્કિને ઈંઈ જ પ્રાપ્ત થતું નથી．

જે લોકો દ્દિવ્પ પરમાત્માના આયોજન વિશે સભાન છે તે તેના સર્જન પાછળની દિવ્ય સંવાદ્દિતાને જ્ઞે છે，તેઓને ઓો પ્રયાસ કરવા પડતા નથી－ આપોઆપ જ，સ્વાભાવિકપણી તેઓ સાદાઈયુક્ત બને છે．આથી સાદગી ઓ ઓકરૂપ વ્યક્તિત્વની અભ્મિવ્યક્તિ છે．એ સહદયતા，બાળક જેવી પવિત્રતા，નિરાડંબર，

સરથતા અને દિવ્ય આત્મામાં અગાધ વિશ્વાસ，વગેરે સદ્દગુણોનું સંમિશ્રાા છે．જે મનુષ્ય સાદો－સરળ હોય તેનો એ દિવ્ય આત્મા આધિપત્યશ્શીલ વાસ્તવિકતા બની જાય છે તે એવી સમજ્ઞ ધરાવતો થાય છે 子－ જગતના હાર્દમાં પૂર્વશ્રહ વિનાનું છે અને મિથ્યાલ્ભિમાન એ માત્ર હાંસીપાત્ર્વિકાસછે．

## સાચી સાદગીીને ઉત્તેજન આપો

સાદગી એે સુવાસ જેવીછે．કેટલાંક ફૂલ અમુક ખાસ પ્રકારની સુગiધધ ફલાવે છે；એ ફૂલથી તદન નજાદક ઊભેલ માફાસ એ．સ્રુગંધ લર્ઈ શકતો નથી， પરંતુ એ ત્યાંથી થોડો દૂર જાય ત્યારે તીવ સુગંધ આવે છે．લગભગ આ રીતે જ સાદગી વારંવાર મનુષ્યને છેતરે છે．સંતો અને મહાત્માઓ બાહ્ય રીતભાતમાં ઓટલા સરળ હોય છે \} જેઓો પૂર્વશ્રહથી પીડાતા હોય તેઓતેમની દક્ષતાનું મૂલ્યસમજતા નથી．

ओક ऐવા अધ્યાપકની કલ્પના કરો 子 के મહાન ખિતાબ ધરાવતો，મોટી દાઢીવાળો અને વ્યવસાયમાં એક્કી હોય．તે એવું ઉચ્ય ગણાતરીબાજ વ્યાખ્યાન આપે છે，તેના દરેક શબ્દની ગણ્નાા થાય છે． તે પોતાનો વાર્તાલાપ શરૂ કરે તે પહેલાં તેનું દરેક વાક્મ ફશીફશીને મઠારેલું હોય છે．અતિ ઉચ્ચ શિક્ષણા સ્તરના લોકો તેના વ્યાખ્યાનમાં હાજ્રી આપે છે．વ્યાખ્યાનનો વિષયછે ‘સાદગી’；વ્યાખ્યાન અપ્રતિમ સફળતા પામે છે．તેમ છતાં સાચ્યું તો એ જ છે કे જેઓ ખરેખર ઉચ્ચ મૂલ્ય પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છતા હોય તેમશે જે ખરેખરા અર્થમાં સરળ－સાદા હોય તેમની પાસેથી શીખવું જોઈએ．આવી વ્યક્તિઓ પાસે આપવા લાયક ખજાનો હોય છે．જ્ઞ્સ સરળ－સાદા ન હોય તે સાચો ખજાનો આપી શકતા નથી，કેમ 子ે તેમનો ઉપદેશ જતજતના ભમઅનેદંભી સૂયનોથી મિ．્રિતથથેલો હોયછે．

વળી，જે સાદું જીન જીે છે એ મહાન કરસરવાળો બને છે．તેના શબ્દોમાં કરસકર અને
（अનુસંધાન પાન નં．－૨૮）

## 

－શ્રી સ્વામી નિબિલેશ્વરાનંદશ્જ

ધન અને સંપત્તિની ભૂખ એેવી છે કે ક્યારેય શમતી નથી，પશા સતત વધતી જ જ્રય છે．મનુષ્ય જિંદગી આખી સતત દોડધામ કરે છે અને સત્તા，સંપત્તિ મેળવે છે，પણા સુુ－શાંતિ અને સાચો પ્રેમ ગુમાવી દે છે． સંપત્તિ એકઠી કરવાની લાલસામાં માણસસ પોતાનો આત્મા શુમાવી દે છે．ઈસ્તુ ખ્રિસ્ત કહે છે કे જો માભસ આત્માના ભોગે આખી દ્હુનિયા મેળવે તો તેથી તેને શો લાભ થાય？પૃથ્વી ઉપર આવીને જે મેળવવાનું છે，જેના માટે એનો જન્મ થયો છે，એ જ શુમાવીને પછી સંપત્તિનો મોટો પહાડ મેળવે એથી એઝે મેળવ્યું શું ？મૃત્યુ પથારી ઉપર રહેલા વિશ્વવિજ્યી રાજા સિકંદરને જીવનના ચંતે આ સત્ય સમજાયું હતું，પણા ત્યારે ઓની પાસે જીવનને સ્કુધારી લેવાનો સમય જ બચ્યો ન હતો．આથી તેણે ક્ુું， ＇જ્યારે મારો જનાજો કાઢો ત્યારે મારા બે．હાથ બહાર રાખજો．જેથી લોકો એે જોઈ શરે અને જાણી શફે કે આખી． દુનિયાનો જીતનારો આટલો મહાન બાદશાહ પણ સાવ ખાલી હાથે જઈરહ્યો છે！＇

અલબત્ત，મેથવેલું ધન \} સંપત્તિ કોર્ઈ મનુષ્ય પોતાની સાથે મૃત્યુ પછી લર્ઈ જર્ઈ શક્તો નથી，પરંતુ એ ધન સાથે સંકળાયેલી અનેક બાબતો તેના ચિત્તમાં સૂક્ષ્મરૂપે સાથે જાય છે．જે ધનની લાલસા હોય，અસંતોષ હોય，ધન ન વાપરી શક્યાનું छુઃખ હોય 子े પછી અનીતિના માર્ગે ભેગા કરેલા ધનની પાછળ રહેલાં દુષ્કર્મોનું પાપ હોય તો આ બધું ચિત્તના સંસ્કારરપે તેની સાથે જાય છે．બીજા જન્મોમાં પછી આ સંસ્કારો પ્રમાફેનું જ્વન ઘડાતું રહે છે．એ．જ રીતે જો ધનનો સદુપયોગ ક્ર્યો હોય，ગરીબોના ક્લ્યાણ માટે ધન વાપયું હોય તો આ સતક્રાર્યો દ્વાચા તેની ચેતના વિશાળ બને છે．તેના શુભ સંસ્કારો તેની સાથે જાય છે અને તેનું આ જ્વન તો સુખશાંતિમાં વીતે છે，પશ પછીના જીવનમાંય તેને

સુખશાંતિ જ મળે છે．આથી શ્રીમંતો માટે સુુશશાંતિ મેળવવાનો એક માર્ગ એ પણ છે કે અન્યના ઉત્કર્ષ માટે，ક્લ્યાણ માટે ધનનો ઉપયોગ કરવો，જે માર્ગ સ્વામી વિવેકાનંદે અમેર્કાના મહાન ઉદ્યોગપતિ． રોકફેલરને બતાવ્યો હતો．

અમેરિકામાં એક દ્વિવસ સ્વામી વિવેકાનંદ પોતાના અભ્યાસખંડમાં પુસ્તક વાચનમાં એકાચ હતા．એ એકાચ્રતા એવી હતી 子 કોઈ સામે આવીને ઊભું રહે તો પફાખબર ન પડે．તેઓ વાચનમાં તલ્લીન હતાત્યાં તેમનાટેબલ ઉપર ટકટકાટ થયો એટલે તેમા઼ સામે નજર કરી તો કીમતી સૂટમાં સજ્જ થયેલો ચહેરા ઉ૫ર ગુસ્સાના ભાવવાળો ઓક અમેરિકન સામે ઊભો હતો．પોતાની સામે આ રીતે ઓકાઓક આવી ઊભેલા મનુષ્યને જોઈને સ્વામીજને આશ્વર્ય તો જરૂર થયું， પફ તેઓ કંઈ પફ આશ્તર્ય વ્યક્ત કરે તે પહેલાં જ તેઃે ક્હું，＇‘ું રોકકફેલર ઘું．＇આબોલતી વખતેતેના મનમાં તો એમ જ હતું 子े પોતાનું નામ સાંભળીને ભારતનો આ સાધુ ઊભો થઈ જશે અને ઓને ખૂબ માન આપશે łેમ કे ઓ હતો એ સમયનો અમેરિકાનો સહુથી વધારે પૈસાદાર ઉદ્યોગપતિ，પેટ્રોલ્યિમ ઉદ્યોગનો રાજ． આખા અમેરિકામાં એના નામનો ડંકો વાગતો હતો． સહ્ડુ કોઈ ઓની મુલાકાત માટે આતુર રહેતા．તેના બદલે તે પોતે સામે ચાલીને આ સંન્યાસીને મળવા આવ્યો હહતો．ઓટલે આ સંન્યાસી તેને ખૂબ માન આપશે તેવી ધારણા હતી પા બન્યું તેની ધારણાથી． વિપચીતજ．

સ્વામીજみ તટસ્થભાવે તેને પૂઘ્ુું，‘વોટડુ યુ વોન્ટ？＇－તમારે શું જોઈએ છે ？સ્વામીજીના આવા પ્રશ્નથી તેને આંચકો લાગી ગયો．તેનો અહંકાર ધવાયો．આથી તેફે કહ્યું，＇આઈ ડોન્ટ વોન્ટ

એનીથ્થગ＇－મારે કંઈ શેઈતું નથી એટલે સ્વામીશચ તુરત જ બીજે પ્રશ્ન પૂછ્યો，＇ધેન વ્હાય યુ હેવ કમ હીય？？＇－તો પછી તમે શા માટે અહી આવ્યા છો ？ ચોકફેલર પાસે આનો કોઈ જવાબ ન હતો．અપેક્ષા કરતાં તદ્ન જુુું જ બન્યું હોવાથી તે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપી શક્યો નહી．તેના મનમાં ગડમથલ ચાલવા લાગી એટલે
 તમે શા માટે અહી આવ્યા છો．તમારા મનમાં શાંતિ નથી એટલ．તમે શાંતિ મેળવવા માટે અહીં આવ્યા છો．＇આ વાત સાંભળીને તેને આશ્ર્ર્ય થયું，કેમ કે તેના મનમાં બિલકુલ શાંતિ ન હતી અને તેના મિત્રોના કહેવાથી તે સ્વામીજ પાસે શાંતિ માટે જ આવ્યો હતો પણ સ્વામીછને તેના મનની વાતની કેમ ખબર પડી ગઈ એ તેને સમજાયું નહી．．ત્યાં તો ફરી સ્વામીજીએ તેના મનમાં મૂંઝવતી સમસ્યાઓ કे જેની વાત ઓણે ક્યારેય કોઈનેય કીી ન હતી તે વિશે કહ્યું．એથી તેને ભારે આશ્ચર્ય થયું અને આ સંન્યાસી કોઈસામાન્ય સાધુ નથી તેની પ્રતીતિ થઈ．પછી એฏે હવે થીડા નરમ બનીને સ્વામીજને પૂછયું，＇મારા મનમાં રહેલી આ બધી વાતો તમે કઈ રીતે જાહી શક્યા？＇ ત્યારે સ્વમીીછે તેને ક્હુુ，‘મને તમારા મનની ખબરછે કારણકે દરેકનું મન એ વિશ્વમનનો એક ભાગ છે．જેનું મન વિશ્વમન સાથે એકાકાર છે તેઓ કોઈનાય મનને પોતાના મનની જેમ જ જ઼ીી શા⿳ છે．＇આવી વાતોથી રોકફેલરને ખૂલ આશ્વર્ય થયું，પણા હવે તેન સ્વામીશ વિશ્વાસ મૂકવા જેવા લાગ્યા એટલે તે તેમની વાત સાંભળવા લાગ્યો．સ્વામીજએે તેન કહું，＇જે તમારે મનની સાચી શાંતિ જોઈતી હોય તો તમાચી પાસે જે સંપત્તિ છે તેનો ઉપયોગ ગરીબોના કલ્યાણા માટે કરો．તમે તમારી સંપત્તિના માલ્ક નથી પફ રખેવાળ છો．આ વિપુલ સંપત્તિ તમને અનેકનાં કલ્યાશ ક્વા માટે આપવામાં આવી છે．તેથી તમે જો એ ચીતે જ તેનો ઉપયોગ કરશો તો તમને સાચી શાંતિ મળશે．＇ સ્વામીશની વાત તેહે સાંભળ્ી તો ખરી પણ ત્યારે તેને તે

સ્વીકારવા જેવી ન લાગી અને તે મનની શાંતિ મેળવ્યા વગરજપાછો ગયો．

થોડા દ્વિવસ બાદ તે ફરીથી સ્વામીજીને મળવા આવ્યો ત્યારે તેના હાથમાં એક કાગળ હતો． તેસેસ્વામીજના હાથમાં એ કાગળ મૂફ્યો．તેને એમ \} હવે સ્વામીજુ ખુશ થશે અનેતેનો આભાર માનશે．કેમ子े એ કાગળમાં તેઃ કરેલાં દાનની જ્રેચાત હતી． સ્વામીજીએ કાગળ વાંચી લીધો પફા કઈ બોલ્યા નહી， એટલે રોકફ઼લરે કહ્ુું，＇સ્વામીજ，તમારે મારો આભાર માનવો શેઈએ．તમારી વાતનો સ્વીકાર કરીને મેં આ સંપત્તિનું દાન ક્યું છે．＇ત્યારે સ્વામીછીઓ કદ્હું，‘મિ．રોકફૈલર，આભાર તો તમારે મારો માનવો શોઈ引 子 મેં તમને સાચી શાંતિનો માર્ગ બતાવ્યો છે．＇ એ પછી તો રોકક઼સરેે પોતાની સંપત્તિનો મોટો ભાગ લોકકલ્યાણનાં કાર્યમાં વાપર્યો．પોતાની આત્મકથામાં પા઼ તેઊે લખ્યું છે．‘આપણે જેટલી બીજાની સેવા ક્રીશું，તેટલી આપણને વધારે શાંતિ મળશે．＇શાંતિનો આ માર્ગતેને સ્વામી વિવેકનનંદ પાસેથી આ રીતે મહ્થો હતો．

તમે તમારી મિલક્તના માલિક નથી પણ ટ્રસ્ટી છો．ટ્રસ્ટીશિપ મેનેજમેન્ટના ગાંધીશએ આપેલા આ સિદ્વાંતની રજૂનાત સી વર્ષ પહેલાં સ્વામી વિવેકાનંદ અમેરિકાના એ મહાન ઉદોગપતતિ રોકફૅલર સમક્ષ કચી હતી，પરંતુ આસિદ્દાંત ભારતીય સંસ્કૃતિ માટે fઈઈ નવો નથી．આપશી મહાનસંસ્કૃતિનો પાયો જઆસિદ્ધાંત ઉપર ઊભેલો છે．ઈશેપનિષદનો મથમ શ્લોકજઆ સિદ્ધાંતને પ્રગટ કરેછે．

ईशावास्यमिदं सर्व यत् किच जगत्यां जगत्।

## तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥

＇આ જગતમાં જે કંઈ પรા જવન છે તે ઈશ્વરનું વસાવેલું છે．તેથી તેના નામથી ત્યાગ કરીને તું ભોગવ，અન્યનાધનની સ્પૃહા ન કર．＇

આ એક જ હ્લોકમાં ધનની પ્રાપ્તિ, ઉપભોગ અને વહેંચણીીનો સ્પિદ્યાંત આવી જાય છે. આધુનિક સમાજવાદનાં. મૂળ પણ આ હ્લોકમાં રહેલાં છે. અહ્હા ધનસંપત્તિ મેળવવાની મનાઈ કરવામાં આવી નથી, પફા ત્યાગીને ઉપભોગ કરવાની વાત છે. પોતાની પાસે જે કંઈ છે તેમાંથી બીજને આપીને પછી ઉપભોગ કરવાની વાત છે તો પછી બીજાનું આંચકીને, બળજબરીથી પડાવી લેવાની તો વાત જ ક્યાં રહી? બીજના ધનની સ્પૃહા જ કરવાની નથી. અનીતિનું, અણહકનું, બીજાની માલ્લીકીનું, અન્યનું શોષા કરીને, બીજાને દુઃખ આપીન કશું જ મેળવવાની વાત જરહેતી નથી. અહીં તો ધર્મ અને નીતિના માર્ગે જે મળે તેમાંથી અન્યને થોડું આપીને પછી પોતે ઉપભોગ ક૨વો એ મનુષ્યધર્મની વાત કહેવામાં આવીછે.

આપણી ભારતીય સંસ્દૃતિના પાયામાં રહેલા છે ચાર પુરુષાર્થો-ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. સુખશાંતિપૂર્વક જવવવ માટે મનુષ્પને આ ચારેય પુરુષાર્થોની અત્યંત આવશ્યક્તા છે. ધર્મનું પાલન કરતાં કરતાં સંપત્તિનું ઉપાર્જન કરવું અને કામની પૂરૂર્તિ કરી પ્રજાતંતુનન આગળ ધપાવવો અને અંતે મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી પરમાત્મામાં મળી જવું - આછ્ળવનકાર્ય અને તેના માટેની આચારસંહિતા આપફા ઋષિ-મુનિઓね વેદઉપનિષદોમાં સ્પષ્ટણે આપી દીધી છે. આ આયારસંહિતાનું પાલન કરતાં કરતાં પોતાના જવનનો હેતુ તો સિદ્ધ થાય છે જ પશા સમાજનુંય કલ્યાણ થાય છે. એમાં જે કોઈનામાં તીવ્રતમ વૈચાગ્ય હોય અને łેવળ ઈશશ્રર્પાપ્તિ એ જ લક્ષ્ય હોય તો ધર્મ, અર્થ અને કામ આ ત્રણા પુરુષાર્થોને અતિક્રમીન કેવળ મોક્ષ માટે સંસાર છોડી સંન્યસ્ત શ્રહણ કરી શકે એ માર્ગ પા઼ ઋષિ-પુનિઓઓ આપેલો છે પરંતુ એ માર્ગ કંઈ સામાન્ય મનુષ્ય માટેનો નથી. સામાન્પ મનુષ્યએ તો જ્વનમાં આ ચરેય પુરુષાર્થ કરવાના રહે છે એટલે \} આપણ૫ ઋષિ-પુનિઓએ

અર્થોપાજર \} કામની પફ અવગણ઼ના કરી નથી, પણા સર્વનો શ્રેષ ઉપયોગ એવી ઈીતે કરવાનું ક્હ્યું છે કે જેથી આત્મકલ્યાણની સાથે-સાથે જગતનું હિત પ૬ થાય. જ્યાં સ્રુધી ભારતતના લોકોના જીવનમાં આ ચારેયનો સમન્વય હતો ત્પાં સુધી ભારત દેશ દદેક ક્ષેત્રમાં મહાન હતો. પ૬ા કાથક્રમે તેનામાં પરિવર્તન આવ્યું. હજારો શ્રેષ્ઠ મનુષ્ય સંન્યસ્ત દીક્ષા લઈને ત્મિક્ષુઓ અને મુનિઓ બનવાલાગ્યા. પરિશામે ઉચ્ય કક્ષાનું બુદ્દ્ધન સમાજમાં રહેવાના બદલે વન, જંગલ અને અરહ્યમાં ચાલ્યું ગયું. સમાજ દુબ્બ બની ગયો, સંપત્તિ અને શક્તિવિહીન બની ગયો. તેથી બહારનાં આક્રમણો-શક-લ્યૂણ-પુસ્લિમ અને ખ્રિસ્તીઓની સામે ટકકર ન ઝીલી શક્યો. પરિશામે ભારતદદેશ ગુલામ બની ગયો.

જ્વનમાં માત્ર દુઃખ જ છે, માટે જવનને છોડી દો અને જેંગલમાં જઈને મોક્ષ માટે આરાધના કરે આ જ્વનનમાંથી મુક્તિ મેળવી લો. આછે નિષેધાત્મક માગ. આવા નિષેધત્મક વલણગના પરિણામે ભારત દરિદ્ર બન્યો. એનાથી વિપરીત બીજો માર્ગ કેજવનમાં આવ્યા છો તો મોજમજ કરી લો. કાલની કોને ખબર છે, માટે જેટલું ભોગવાય તેટલું ભોગવી લો - આછે ભોગવાદ. ચાર્વાકનો મત.
'यावद् जीवेत्सुखम् जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतम्पिबेत्।'
બીજ જન્મની તો કોઈને ખબર નથી. માટે આ જન્મમાં જ બધ્ંું ભોગવી લો. દ્વું કચીને પાઃ ધી ખાઓ ! ઓટલે ક પૈસા ન હોય તો ઉછીના પૈસા લઈને પાિ મોજમઠઆ કરો. - આ ભોગવાદે પશ્ર સમાજને મૂલ્યહીન બનાવી દીધો. આમ ત્યાગવાદ અને ભોગવાદ એ બે અંતિમ છેડાઓઓ ભારતના પતનમાં મહત્ત્વનોભાગભજવ્યોછે.

## ■ ‘આધુનિક માનવ શ્ચાંતિની શોધમા’’ાંથી સાભાર

## શિવાનંદ ક્થામૃત

 વિવિધ વિષયો પર અનેક પ્રારના પ્રદ્ની પૂછતા. ગુરુદ્વેવ તેની યોગ્ય જવાબ આપપત. આ પ્રશ્ની તથા તેના જવાબ ગુરુદેવની સાથે રહેતા સંન્યારી



## ગુરુદ્વેનું કiધધનું ખસુું

વહેલી સવારના વર્ગમાં ઝોકાં ખાતાછાત્રોમાંથી એ.કને ગુરુદેવ રસ્તામાં મળ્ની ગયા.
"'તમે સવારના અને સાંજના વર્ગોમાં પણા આવવાનું ઉેમ બંધ ક્યુ゙ છે? તમને એમ લાગે છે \} કેટલાક સંસ્કૃત પાઠ ગોખવાથી તમે પંßિત થઈજજો?"

ત્યાં હાજર રહેલા બીજા શિષ્ય તરફ વળીને ગુરુદેવે આગળ ક્હું: "‘આવા લોકોને આશ્રમમાં નહિ રાખવા જોઈね. મને કામની દરકાર નથી. તે તો ભાડૂતી માણસ રાખીને પણા કરાવી શકાય."

અને ફરીથી તે છાત્ર તરફ વળીને કહ્યું: "તમે łેવા પ્રકારના સાધુ બનશો ? તમે શિસ્ત વગરની વ્યક્તિ બનશો. જે શિસ્તનો ભંગ કરે છે તે સૌથી ખરાબ આરોપી છે. પછી તો તમે જે મોટી ખોટ કરો છો તેનો વિચાર કચે. ડ્રું કદી કોર ક્લાસ પાડતો નહિ. હ્રં હંમેશાં શીખવા માટે તૈયાર એવા વિદ્યાર્થાના ભાવથી જા(ું જું, પણ તમને તો એમ લાગે છે કે તમે બધું જ ભણી લીધું છે. łેટલું Eયાજનક!"

છાત્રનું માથું શરમમાં નીચું નમી ગય્યું અને ધીમેથી ખસી ગયો. ગુરુદેવનો મૂડ પશા બદલાયો અને પાછાફરીથી સૌમ્ય બની ગયા.

નિરુત્સાહનું भૂથ
શ્રી अ ખિન્ન વદને ગુરુટદ્વ સમક્ષ ઊભ્ભા હતા. તે વખતે ફારેસ્ટ ઓકૅડેમીનો હઠયોગનો વર્ગ પૂરો થયો હતો અને ગુરુદેવ તેજ્સ્વી સ્વાસ્થ્ય પર વાત કરી રહ્યા હતા.
"તમે શા માટે યુવાન બ્રહ્મચારી હોવા છતાં

આટલા ઉદાસ અને ખિન્ન છી? સુુી અને આનંદી બનો. આવું શા માટે? મેં તમને હસતાં અથવા ખુશ મુદ્રામાં પભા ક્દીજ્રોયા નથી."

શ્રી अ મૂક રહ્યા. થોડાક સમય પછી ગુરુદ્ટેવે વાત ચાલુ ચાખતાં ક્હું: "'તમે કંઈક છ્રુપાવતા અને જાહેરમાં ન કહેવા માગતા હો તેમ લાગે છે. તમારી ખિન્નતા આ કારહો હોય તેમ લાગે છે, ખુલ્લા અને નિખાલસ બનો. રહસ્યને ખુલ્લું કરો. પછી તમે સુુુ અને શાંતિ અનુભવશો. પછી તમારા મનમાં કોઈ જ વસ્તુ રહેશે નહહ.,"
"'તમારી વયનો યુવાન માણસ હંમેશાં ઉત્સાહી, સદ્ક્રયય અને આનંદ તથા ખુશીથી ઊછળતો હોવો. જોઈએ. મેં સદા ખિન્ન રહેતા કોઈ છોકકરાને જોયો નथી."
"તેનો એવો પણ અર્થ થાય કે તમે અહીં સાચા વૈચાગ્યથી આવ્યા નથી. જો તમે. તેવી. રીતે આવ્યા હોત તો અહી આવતાં જ તમે આનંદ અને શાંતિથી ભરાઈ જાત; કારણ के અર્હી તમારે કાંઈ મેળવવાની ચિંતા નથી, તમને હેરાન કરતી કોર્ઈ જવાબદારીઓ નથી. તમને ગભરાવતો કોર્ઈ ભય નથી, નથી નઠારું સ્વપ્ન ક્ર તમને ખિન્ન કરી શકે એવી કોઈ પા બાબત."
'‘ફક્ત જ્યારે છોકરો કોઈ અનિષ્ટ કાર્ય કરી ઘેરથી નાસી છૂટ્યો હોય અને આશ્રમમાં જોડાયા પછી પફ તે વાત મનમાં ઘોળાયા કરતી હોય તો તે ઉદાસ બની જાય. છે, જેક આ. પ્રકારનો વૈરાગ્ય સારો છે, પશા તમારે ભૂતકાળને મનમાં ઘોળાતો રાખીને તમારું ભવિષ્ય બગાડવું જોઈએ નહિ. કામ કચો, ખૂબ

ખંતપૂરક કામ કરો．હંમેશાં કોઈ પાક ઉપયોગી પ્રવૃત્તિ કરવામાં સામેલ રહો．દરેક પ્રકારની સેવાનાં કામોમાં તમારે ભાગ લેવો જોઈએ．તમારે દરરોજ નિયમિતપણે भંદ્રિમાં જવું જોઈઈઓ，ભગવાનને દંડવત્ મ્રझામ કરવા જોઈએ અને તમે જે કંઈ ભૂલ કરી હોય તેની માફી માગી લેવી જોઈએ．જે કેઈ રહસ્ય હોય તે મને જ઼ાવવામાં કંઈ જ વાંધો નથી．તે કરેલા કર્મના પશ્ચાત્તાપરૂપે થશે તેનાથી તમારા મનની ખિન્નતા મોટા પ્રમાણામાં દૂર થશે．દદેકનને તેના શવનમાં કંઈક રહસ્ય હ્હોય છે，જે તે ગુપ્ત રાખે છે． દુનિયામાં એવો કોઈ માझસ નહિ હોય જે બહાદ્દીરીી એમ કહી શł 子े તેલે છીવનમાં કોઈ જ ખરાબ કાર્ય ક્યું નથી．પહા કીર્તન，જ૫，ધ્યાન，આત્મપૃચ્છા，સેવા અને ભગવાનની ભક્તિથી બધાં પાપ અને કુકર્મો બળી જાય छे．＂
＂＇હવેથી આનંદમાં રહો！બહાદુર，સુુીી，શાંત અને ખુશાલીવાળા બનો．તમને કદી કંઈઈ પझા થશે नહि．＂

## 

સવારમાં વિષ્બુુ સ્વામીશએ ભરિકા પ્રાણાયામનું નિર્દેશન ક્ર્યું અનેતેની ચીત પણ બતાવી．

ગુરુદેવે કહ્ુું：＇‘આ પ્રાભાયામ જિજ્ઞાસુઓને ખૂબ મદદરૂપછે．તેનાઅનંતફાયદાછે．જે．તમે ભર્રિકા પ્રાહાયામનાં એક－૧ે આવર્તન કરો તો ધ્યાન દરમિયાન તમે વધુ સરળતાથી ઓકાશ થઈ શકશો．આા પ્રાણાયામની મદદથી તમે ધ્યાન દરમિયાન ઊંઘ અને આળસને અસરકારક ચીતે દૂર ક્રી શકશો．ચા કૅ કૉફીની જરૂ ૫ડશે નહિ．ફફસાંને પૂરેપૂરી કસરત મળી જશે અને સાફ થઈ ซશે．તે અસ્થમા માટેનો અયૂક ઉપાય છે．તે ભૂખ પણ વધારે છે．પાયનમાં સુધાધારો થાય છે．થોડીક ક્ષเોમાં આખું શચીર અને મન પુન：શક્તિમાન બની જાય છે，ઠંડી જગ્યાઓમાં તમારી પાસે ગરમ ધાબથો ન હોય તો જલદ્દીથી ભર્રાકા માણાણાયનનાં થોડાં આવર્તન

કરી નાખો．તમને સારું લાગશે．પ્રાણાયામથી શરીરમાં હૂંક આવશે．ભર્રિકા અને કપાલભાતિ કરવા માટે પદાસન શ્રેષ આસનછે．＂
＂＇ભર્રિકા કપાલભાતિને ઘભી શીતે મળતું છે． કપાલભાતિમાં શ્વસન，પેટના સ્નાયુઓના સંકોચન અને પસસણથી આપમેળે કાબૂમાં રહે છે．જ્યારે પેટને અંદર સંકોચવામાં આવે છે ત્યારે ઉદરપટલ નીચે આવે છે અને ફેફસામાં શૂન્યાવકાશ સર્જય છે અને શ્વાસ દ્વારા હવા આપમેળે અંદર દાખલ થાય છે．શ્વસન પ્રત્યે કોઈ ખાસધ્યાન આપવાનું હોતું નથી．＂
＇‘પણા ભર્વિકામાં પેટના સ્નાયુ પર ધ્યાન આપવાની સાથે શ્વસન તરફ પાા ધ્યાન આપવાનું હોય છે．બળજબરીથી કરેલો ઉચ્ક્વ્વાસ ઓ આ પ્રાझાયામનું ખાસ લક્ષણે છે．નસકોરાં，આખી શ્વાસનળી અને ફફફસાં પૂરેપૂરાં સાફ થઈ જાય છે．અહીં એકકલા ઉચ્દ્વાસ તરફ જ ખાસ ધ્યાન આપવાનું હોય છે．શ્વાસ લેવાનું આપોઆપ થાય છે．શ્વાસ લેવાની ક્રિયા મંદ， દૂંૂીઅને આપમેળે થવી જોઈએ અનેફક્ત એટલો શ્વાસ લેવો જેઈીઓ，જે પછીના બળજબરીથી કરેલા ઉચ્દ્વાસ માટે પૂરતો હોય．છેલ્લે લાંબો，મંદ પૂરેપૂરો અંદર શ્વાસ લેવામાં આવે છે，તેની પછી લાંબો સમય શ્વાસ રોકી પૂરો ઉચ્ષ્વાસ બહાર કાઢવામાં આવે છે．ભત્વિકામાં દરેક આવર્તન દરમિયાન મહત્તમ ઉસ્્વવાસ વીસ હોય છે ઋને સાધકને દરેક બેઠક ફક્ત ત્રશ્આ આવર્તન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે．બે આવર્તન વચ્ચે સારો એવો ગાળો રાખવો૧્રોએ．કપાલભાતિમાં દરેક સમયે મહત્તમ ઉન્દ્વ્વાસ સો જેટલા થઈ શાછે．．＂
＂જ્યારે જ્યારે તમે કોઈ દમના દરદીને મળો ત્યારે તમારે બધાઓ ભર્જિકા પ્રાકાયામ શીખવવો જોઈએ．તેનાથી તમે મોટી સેવા કરો છો．તમારા સંપર્કાં હોય તે બધાંને તમારે આ પ્રાણાયામ શીખવવો જોઈએચ અને તે ક્રી તમારું 巨દય શુદદ કરવું જોઈઓ．＂

## અંગ્રેશ્ઞ લ્યુ

૧૯૬૨ના ઉનાળામાં ગુરુદેવનાં સ્વિસ શિષ્યા ચીટા રુપેટ આશ્રમમાં રહેતાં હતાં. ઓક દિવસ ગુરુદેવને તેમને જોઈને એમ લાગ્યું કેતે પાતળી નિબ્બથથઈગઈછે.

તેમશે તેને પૂછ્યું: "તમે કેટલાં માઈલ દોડી શકો? તમે કેટલા માઈલ ચાલી શકો?"

રીટાઓફક્તસ્મિત કક્યું.
ગુરુદ્ટે પૂછહું: "‘અડધો માઈલ ?"
રીટાએફફરી હસીને માથું હલાવીહાપાડી.
'‘મને એમ લાગે છે 子ે તમને ચિકન સૂપ મળવો જોઈએ." તેના તરફ કરુほાભરી નજર નાખી ગુરુદેવે સલાહ આપતાં ક્લું: ‘‘તમારી જ઼ભને શ્રું શમે છે? ચિકન સૂપ \} ઈડi?"

શુરુદેવ પોતાના શિષ્યોને રૂઢ થયેલી ટેવોને છોડતાં ૫ડતી મુશ્ટેલીઓને ખૂબ સાશી ચીતે સમજતા હતા. તેમહે એક વખત પરદ્શના શિષ્યોને જ્ઞાવ્યું હતું કે તેને ચાલે તેમ નજહોય તો તેને તેઓ ઈઈં આપવા તૈયાર હતા. તેઓ ઈડાન ‘અંગ્રેજ લાડુ’ કહેતા.

દ્વિવ્ય શેર-ખબ્સચેન્જ (વિનિમય)
ચિત્તરંજનના એક ભક્ત ગુરુદેવ માટે બદામનો હલવો લાવ્યા હતા. બધાંને પ્રસાદ તરીરે તે વહેંચવામાં આવ્યો અને સરસ બનાવેલો હોવાથી બધાંને ખૂબ ગમ્યો. શુરુદેવને પણાઆનંદ થયો.

भીઠાઈ લાવનાર ભક્ત તરફ ફરીને ગુરુદેવે ક્હું: ‘‘ઓશ, તમે હલવો ખૂબ સરસ ચીતે બનાવ્યો છે. તમે મને આ મીઠાઈ આપી પણા હ્યું તમને જેની મીઠાશ તમારામાં કાયમ માટે રહે તેવી ૩હાપશની નીઠાઈ આપીશ."

## સાદાઈ

સત્સંગ પૂરો થયા પછી ગુરુદેવે ઓક શિષ્યને કાવ્યઅનેલેખ લખખવાં તે પર રચનાત્મક સૂચનો આપ્યાં.
'‘તમારા કાવ્યમાં પ્રાસ મેથવવા માટે બહ્રુ માથાકૂટ કરવી નહિ. જો તમે પ્રાસ પર ધ્યાન રાખવા જશો

તો તમારા વિયારોની સાચી આભિવ્યક્ઞિ કરાવી નહિ શકો. હંમેશાં સાદું અંગ્રેજ લખો. લખવાનો ઉદ્દેશ લોકો તે વાંચે અને તેને સમજ લાભ ઉઠાવે તે છે. કોઈ સમજી જ ન શłે એવાં સંકીst લાંબાં વાક્યો લખવાનો શો ઉપયોગ? સાદી ભાષામાં વિચારોની સાચી અત્મિવ્યક્તિ જમનુષ્યને સફળ લેખક બનાવેછે."

अનિષ્ટ પરિધળો
જ્યારે ગુરુદ્વેવ ઓફ્ફિસમાં હતા ત્યારે શ્રી ડી. વી. રાજન તામિલનાુુમાં ધર્મ સામે કાર્યરત ઓવi ૬ૅટલાંક અનિષ પરિબળોની વાત કરી રહ્યા હતા.

શુરુદ્દે કહ્ુું: '‘આ નકારાત્મક પરિબથો પણા ફક્ત ઈશ્વરપ્પેરિત હોય છે. સકારાત્મક વધ્યુ સકારાત્મક રીતે પ્રકશશી શłે તે માટે જ તે હોય છે. અનિષ્ટ હંમેશાં છેલ્લ ઈષ્ટજબનેછે."

## 

ગુરુદેવ ઑફિસમાંથી પાછા પોતાની કુટીરમાં જઈ રહ્યા હતા ત્યારે હાલ આશ્રમમાં થોડાક સમયથી રહેતાઓક ઑસ્ટ્રેલિયાના મુસાફર મળ્યા.

ગુરુદેવે પૂછથું: ‘‘આપનું બપોરનું જમવાનું પતી ગયું?"

મુસાફરે વળતું પૂછચું: "હા, સ્વામીજ, આભાર. આપનું પતી ગયયું?"

ગુરૂદેટે સ્મિમ સાથે ક્હું: '‘મારું ખાહ્ુું બધાં ઉદર (પેટ) દ્વારા પતી ગયુંછે."

## હમહાં નહિ

ઓક વૃદ્ધ માણાસે ગુરુદ્દેવને દંડવવ્ મ્રાામ ક્યા. તેણે ઓક ચિઠી આપી, જેમાં તેહે અંગત મુલાકાત માટેવિનંતી કરી હતી.

ગુરુદેવે તેના તરફ દૃષ્ષિ કરીને કહ્ભું: "તમારી જાતને ઓળખો. આટલું પૂરતું છે. અંગત વાતચીતની કંઈજજફર નથી."
"સ્વામીજ, તે સ્વ્રં જાશ્રું જ છું. મેં વેદાંતનો કેટલાંય પુસ્તકીનો અભ્યાસ કર્યો છે, ગયા મહિનાથી હ્ષં

નિયમિત સાધના કરું છું. મને કેટલીક શંકાઓ છે, તેના નિરાકરણા માટે મેં અંગત મુલાકાતની માગણી કરી ఆdी."
'"સતતઓમ્નાજ્ કરો. ઓમ્ પરધ્યાન કરો. ઓમ્ દરેક વસ્તુ છે. ઓમ્ અમરતા છે. ઓમ્ અનંત છે. બધી ઘટનાઓનો સાર ઓમ્છે. જે તમે આમ ધ્યાન કરશો તોતમારી બધી શંકાઓનું નિવારણથઈજશે."

થોડાક સમય પદી ગુરુદેવે ઉમેયું: "‘જે કોઈ આવે અને તમને માર મારે તો શાંત રહો. તમને આશ્ષર્ય થયું? હા, અદ્ધૈત તાત્ત્વિકતા પર ધ્યાનની આ વેદાંતિક કસોટી છે. વ્યક્તિના વેદાંતિક અનુભવનું માપ જાણાવાની આકૂટપક્ટી-વારછે.

## ક્લ્યનિક સંસ્સર

ઓક અમેરિકન શિષ્યાઓ ઑફિસમાં પ્રવેશ કર્યો અને ગુરુદેવને પ્રણામ કયાં. તેને બેસવા માટે જગ્યા જ્ઞાઈ નહિ એટલે બેન્યની પાછળ ઊભી રહી.

ગુરુદેવે વિનંતી કચી: "ઓઓ, ખુરશી પર બેસો."

શિષ્યાઓ આજુબાજુ નજર કરી પા એટલામાં ક્યાંય ખુરશી નદેખાતાં ગુરુદ્દેવ તરફ જેયું.

ગુરુદેવે સ્મિત સાથે ક્હુું: ‘‘કાલ્પનિક ખુરશી ૫ર બેસો. છેલ્લે તો આખો સંસાર કલ્પના સિવાય બીજું કઈઈજ નथl."

હાજર રહેલાં બધાં જેરથી હસી પડ્યાં.

## ભલા બનો

એક મુલાકાતી અને તેમનું ક્રુંબ ગુરુદેવનાં દશ્શન માટે તેમના આવવાના સમાયાર આગળથી આપ્યા વગર આવ્યાં હતાં. તેમની સુખાકારીના સમાયાર પૂછી ગુરુદેવે ઓક શિષ્યને તેમના જમવાની વ્યવસ્થા કરવાનું કહુું. શિષ્યસંકોચાતો હ゙તો, કારણા \}ેજમવાનો સમય પૂરો થઈગયો હતો એટલે રસોડામાં ખાવાનું કઈઈજહતું નાહ.

આ જોઈને ગુરુદેવે કઘ્હું: "‘ચિતા નહિ કરતા.

તેમને રસોડામાંલઈજો અને તેમને દહીી, પાપડ અને ફળ આપો."

શિષ્યતેમનેઅતિથિગૃહ્હમાંલઈ ગયો.
પછી ગુરુદ્દેવે સૂયવ્યું: "જે તમે તેને આહાર આપી ન શકો તો તેની સાથે પ્રસન્નતાપૂર્વક વાત તો કરો જ. જ્યાં સુુધી તમે હૃયથી પ્રસન્ન ન હો ત્યાં સ્રુધી તમે તમારા કામ કરવામાં કૅવી રીતે પ્રસન્ન રહી શકો?"
"'ભલાં કામ કરવાં. એટલે દદયથી ભલા થવું, કારાકે કાર્ય એ માझસના વિચારોની અત્મિવ્યક્તિ છે. બહારનું કર્મ બહ્ુુ મહત્ત્વનું નથી કારણ કे વ્યક્તિનું કર્મ, તેના હદયમાં તે કેવો છે તે પ્રમાણે જ થશે. માટે, ભલું કરવા માટે ભલા બનો."

## સાચી ભક્તિ

એક છોકરીએ શુરુદેવને પરીક્ષામાં તેને સફળતા મળે તે માટે પ્રાર્થના કરવા વિનંતી કચી હતી. તેફે ફરીથી થોડા દિવસ પછી પરીક્ષામાં સફળતા મેળવી હતીતે માટે ગુરુદ્વેવની પ્રશંસા કરતો પત્રલાખ્યો.

૫ત્ર વાંચ્યા પછી ગુરુદેેે ટીકા કરતાં ક્ઘું: '‘ધારો કે તે નાપાસ થઈ હોત તો તેણ મને ગાળો આપીી હोત!"

બધાંજખૂબહસી પડ્યા!!
પથઅને લक्ष्य
ગુરુદ્દેવની પાસે ઊભેલા એક મુલાકાતીએ પૂછયું: '‘સ્વામીજ, ડં આપ આપને એક પ્રશ્ન પૂછી શકક ?"

ગુરુદેવે સ્મિત કરતાં કહ્ુું: ‘‘સાહેબ! ચોક્સસ પૂછી શકોછો."
"ધર્મશું છે અને આત્મા શું છે?"
ગુરુદેવે જવાબ આખ્યો: ‘‘ધર્મ આત્મા તરફનો પथબતાવેછે."
"તેબન્ને વચ્યે શ્રું તફાવતછે?"
'‘ધર્મ એ ભવ્ય પથ છે, આત્મા એ અંતિમ લक्ष्यછે."
‘શિવાનંદ ક્થામૃત’ માંથી સાભાર

## અમૃఁપુみ－૨3

［＇અમૃતપુત્ર’ના અંશો પૂજ્યશ્રી ગુરુદેવ શ્રીમત્ સ્વામી ચિદ્વાનંદશ઼ મહાચજ સમષ્ર લોનાવલા－ખંડાલા અને દહેચદ્દૂનમાં વાંચવામાં આવેલા．મૂથ
 સાધકોની સેવાર્થે પ્રસ્તુત ક્રવનો આનંદ છે．સંપપાદક્ર］

ઓરિસ્સામાં દ્વવ્મ શવન સંઘનું વિશ્વસંમેલન સમાપ્ત થતાંની સાથે જસ્વામીશ સશ્રમમાં પાછાફર્યા． દ્વેવાનંદજ અને દૃષ્ણાનંદજની વિદાયથી આશ્રમ હજુ એ પ્રત્યાઘાતમાંથી બહાર આવ્યો ન હતો．પરંતુ સ્વામીશીના આશ્રમમાં પુનરાગમનથી સમશ્ર આશ્રમમાં માનો ક ચૈતન્યનો પુનર્જન્મ થયો．અનેક વર્ષો પછી હવે સ્વામીશ આશ્રમમાં સતત ત્રશ્ મહિના સ્ધુધી રહા．આશ્રમના પ્રત્યેક દૈનિક કાર્યક્રમમાં તેમશે હાજરી આપી．આ દરમિયાન તેઓ ફરીથી દેશા 子े વિદેશની યાત્રાએ．ન પધાર્યા．આશ્રમમાં સૌને અચરજ તો થયું પરંતુ આનંદ પણ．થયો．સવારની પ્રાર્થનાસભામાં ફચીથી તેમનાં દિવ્ય પ્રવચનોની અમૃતધારા વહેવા લાગી．એતું લાગતું હતું 子े બહ્ લાંબાગાળા સુધી ગૃહ્કાર્યમાં રોકાેલીી માતાને હવે સંતાન માટે થોડો સમય મળ્યો હોય．અને હવે બાળકને ખોળામાં લઈને તે શાંતિથી કેમ ન બેઠી હોય ？એ દિવસોમાં જસ્વામીશનુું સ્વાસ્થ્ય ફચીીી બગા્યું．ઉપચાર માટે તેઓ દહેરાદૂન આવ્યા．હવે તેઓ કોઈને મળતા ન હતા，કોઈ તેમને મળી શકકતું નહી．એવામાં એક દિવસે સ્વામીજએ તેમના શિષ્ય પ્રણાવસ્વરૂપાનંદજને એક પત્ર આひ્યો．ક્ુું．．．．

આ પત્ર મેં નવેમ્બર બે હજારમાં લખ્યો છે．તેને હવે સૌની જાણ માટે ઈન્ટરનેટ પર મૂકો અને દ્ટિવ્ય જ્વનમાં પ્રકાશિત પझા કરો．

આ પત્રમાં શ્રુંલખ્યું હુું？
સ્વામીશના પ્રત્યેક શબ્દોથી લોકોઓ આજ સુધી મેરશા જ મેળવી છે．મનને શાંતિ અને ઉત્સાહ જ મળ્યાં છે．તેમના પ્રત્યેક શબ્દ સદૈવ મંત્રસ્વરૂપ વરદાન સ્વરૂપ

અને જ્જવનદાયી જ નીવડ્યા છે．પરંતુ તે પત્રમાં સ્વામીછેે જે કंઈ લખ્યું હતું તેથી દ્વિવ્ય શવનના શિવાનંદ પરિવારનો પ્તત્યેક સદસ્ય બેચેનથયો．

સ્વામીજીએ પોતાની મહાસમાષિ સંબંધી સૂચના આપી હતી．તેમાં ક્હું હતું：‘જ્યારે ૫શા હ્લું આ દેહનો ત્યાગ ક્ુું，ત્યારે કોઈ પણા સમારોહ કરવામાં ન આવે．તેની ભૂસમાધિ પશ્ર કરવામાં ન આવે．આ દેહ જ્યાં ૫૩，ત્યાંથી દેહના વિલય પછી ત્રણ જ કલાકમાં નિકટ વહેતા પાકીમાં તેને જળસમાંધિ આપી દેવામાં આવે．દેહને દશ્શન માટે ન ચાખવામાં આવે，અને જાનસમાધિ આપતી વખતે મારા નામનો જયજ્યકાર ન કરવામાં આવે．．．મારા નામનું ઉચ્યારણ પણ ન કરવામાં આવે．દેહવિલયના સમાચાર કોઈને પફા કોઈએ પણા ફોન，પત્ર 子े ઈ－મેઈલ દ્વારા ન આપવા． આવતા મહિનાના હિવાઈન લાઈફ અંકમાં જ આ સમાચાર ભક્તોની સૂચનાર્થજછાવવા．

આ દેહ પર ઈશ્વર અને મારાં માતા－પિતાનો હકછે．તદુપરાંત મારો પોતાનો હકછે，કારણ કે આટલાં વર્ષોથી હું આમાં વસી રહ્યો છું．આ દેહના સાધનનો મેં ઉ૫યોગ ક્ર્યોછે．માટે આદેહ સંબંધી મેં જે અને જેમ કહ્હું છે，તે અને તેમ જ ક્ર્વું．સમાધિ પછી સાધુ，સંતો， બ્રાહ્ભણો，ગ્રીબ બાળકી，અથવા તો આશ્રમની આજુબાજુના ગરીબ ત્મિખારીઓ કे કુઠરોગીઓ， પશ્રુપંધીઓને અન્નદ્દાન કૃવું．

भુનિ－કી－રેતીમાં ચાલતી શાથાના બાળકો， શિક્ષકોને સંતોષથી જમાડવા．આશ્રમની સાથે આવેલી પોલીસ ચોકીના પોલીસ મિત્રોને મીઠાઈ અને ફળ્નનો

પ્રસાદ મોકલવો．ટેક્ષી，ટેમ્પો，રિક્ષ，ટાંગાવાળાઓને પાાજમાડવા．

આ સ્તવાય આ સાથે નીચે જ્ઞાવેલ પાંચેય વ્યક્તિઓને મારી સમાષિ સંબંધી કંઈ પશ઼ કરવાનો અથિકાર નથી．તેઓ દૂરથી જીોઈ શા子 પરંતુ તેમા઼ કંઈ પફા કરવું નહી．
（૧）શ્રીસ્વામી રામસ્વરૂપાનંદ સરસ્વતી
（૨）શ્રીસ્વામીશિવચિદાનંદ સરસ્વતી
（૩）શ્રી એચ．ડી．શર્માજ（ન્યુ દ્દિલ્હ）
（૪）શ્રીకે．આરુમુગમ（પક્ટ્રડાઈ）
（૫）શ્રીવી．એલ．નાગરાજ（બંગલુરુ）
વરસો પહેલાં હિમાલયની બિરિકંદરાઓમાં તપ કરતી વખતે પશા અનંતમાં મળી જવાની ઈીચ્છા સ્વામીજ઼ના મનમાં જાગી હતી અને તે પા કોઈને પફા જ્ઞા ક્ર્યા વગર ઓક ગુમનામની જેમ જ．．．તે સમયે શુરુદેવે વિશ્વનું કાર્ય કરવા માટે તેમને બોલાવ્યા．આટલાં વરસો પછી તેમના મનમાં ફ્રીથી એ જ ભાવના જાગી シતી．

સ્વામીજની આ સૂયના વાચતાં સૌ સાધકો ખેદ મિશ્રિત અચંબામાં પડી ગયા．આજ સુધી જીવનયાપન માટે સીધી સાદી સરળ સૂચનાઓ આપનાર સ્વામીજ઼ કેવી કઠોર સૂચનાઓ આપી હતી．તેમની વિદાય સમયે જ્રભ ઉપર તેમનું નામ નહીં લેવાનું．．．તે માટે કેટલો કઠોર સંયમ કરવો ૫ડશે？અને દૂર દૂરના સાધકોને તો આ સૂયના મળશે ‘ડવાઈન લાઈફ’ માસિક દ્વારા．．．અને તેમનું કોઈસ્મૃતિ મંંદદર\} \}ે સમાધિ મંદિર પझ નહ્રી?
નયાદગારસ્થળ !!!

સ્વામીજ તો માત્ર બે કલાકમાં જ જળસમાષિ આપી દ્વાવનું કહેતા હતા．પરંતુ સ્વામીશ્રના અંગત સેવકોઓ બેને બદલે ત્રણ કલાકનો સમય માગ્યો．આ બધા હતા સદૈવ સ્વામીજ઼ની સાથે તેમની સેવાર્થે રહેતા હતા તે．．．તેમનાં જીવનની સાધના 子 આરાધના એ માત્ર

સ્વામીશનું નામ જ હતું．કદાચ સ્વામીશની સૂચનાઓનું પાલન કરવાનું સૌથી વધારે મુક્ખેલ તો તેમના માટે જે હતું．અને કદાચ ઓટલા માટે જ સ્વામીજીએ તેમને સમાધિના સર્વ અધિકારથી વંચિત રાપ્યા．માતાની ગેરહાજરીમાં જે દીકરો વધુ આકંદ કરવાનો હોય તેનાથી જ સંતાઈ－લપાઈને માતા ઘરમાંથી બહાર નીકળે છે ને？

આ સૂચનાપત્ર વાંચીને ભાવિક ભક્તોએ નિહ્ય ક્ર્યો \} સમશ વિશ્વમાં શિવાનંદ પરિવારનાં સૌ ભક્તો ચોવીસ કલાક અખંડ મૃત્યુંજ્ય મંત્રનો જપ કરે． ઈન્ટરનેટ પર આ સૂચના વહેતી થતાં જ ભૂમંડળના સાતેય ખંડોમાં અડતાલીસ કલાક મૃત્યુંજ્ય મંત્રના જ઼ થયા．શ્રીનીચ રેખા સાથે ધડિયાથ મેથવી સૌૌ સત્ સંકલ્પ થયા \} કોઈ પશ પળ જ્પ વગર ખાલી ન રહે. એકમેકને ઓળખતા ન હોય，અપરિચિત，જુદા દેશ，જુદા વેશ， જુદા રાષ્ટ્રોના સૌ ભક્તો．．．અમો સૌ એક જ પિતાનાં સંતાન છીએ તેવા ભાવથી સ્વામીજી માટે મૃત્યુંજ્ય મંત્રનો અખંડ જપ કરવા લાગ્યા．નિર્ધારિત જ્પ માટે કલાકો પૂરા થયા પરંતુ પ્રાર્થના અને જૅ તો અખંડ ચાલુ જरह्या．

સાગરમાં મળેલી નદીઓね આ વાત ગંગાજને કહી અને ગંગા ધન્ય થઈ ગઈ．તેની લહેરો ગણાગણાતી હતી．
આ તો સ્વર્ગમાં ખીલેલું પુષ્પ છે．સાકેત પુષ્પ． જેચિદાનંદછ નામ ધારણા કીી ધરતી પર ખીલ્યુંછે． સાકેત પુષ્પ కेમ આ ધરતી પર આજ ખીલ્યું છે ？ કે ચિદ્દાનંદ થઈને ઈશ્વર જ અવતરણ ક કરી આવ્યા છે ？ આંખોથી કશુ૬્નો આ શ્રવવા વરસતો આવ્યો． જ્વવનાં આશઆઓનાં પુષ્પોની તે સ્યુગંધ લ્વ્યો． અમે તો ચકોર，આ ચંદ્રમા ચાંદની જ્ઞાનની લ્વ્યો． જે ખલ，અજ્ઞાનીનિ્ષળ પર પझ્ર નીતરી રહીછ． વાકીમાં ધૂનપ્રझવની કે જેથી જગ જગી રઘ્યુંછે． અનમોલબોલ આજેમાં મંત્રોનું સાત્તિક બળ છે． નિદ્રાધીન，વિસ્મિત માનવમાં વ્યક્તિત્વ નૂતન નીતર્યુંછે．

જ્યારે અમરત્વથી તેฏો માનવની દોરીતેમાં બાંધી છે． આજ્ઞાનરવિ અર્પૅછે આલોકજેસ્વકીયનો ધર્મનાવાડાઓની વાડથી નથીહાર કદીતેહો માની． ભલે માર્ગહો જૃદા પฐા，મંશલતો સૌઓછે મેળવવાની સંદેશપ્રેમ－સેવાનો સૌને તેમાંથીજ મળ્યો છે． આપુષ્પ સ્વર્ગથી ઊતયુું，ધરતી પર ડોલી રહ્યુંછે． જેના Eર્શનથી સઘળ ભવભય ૫झા ભૂલી રહ્યાછે． વિશ્વાસછે આ，છે આશા，છે આ પરિમલ શ્રદ્વાતભો； આભારતભોમનાં સઘળાં પુણ્યોનું અમૃતકળછે． ગiંગણ૭ મનમાં જ કદાય ગણગણણાં હશે；

નેત્રાવતી，જુઓ，આ તમારો દીકરો，તમે મારે ખોળે પોઢાડ્યો છે．આજે તે કટલો મોટો થઈ ગયો છે． આજેમારુંજળ તેનાં ચરણોનાં સ્પર્શથી તીર્થ બન્યુંછે．

સ્વયં ગંગા જેને પર્ર્રહ્મ માને છે，તે સ્વામી ચિદાનંદજ આજે પણ ગંગામૈયામાં પગ સ્પર્શ કરતાં પૂર્વ્વ ઓક લોટો ગંગાજળ લઈને દૂર જઈઈે પોતાના પગ ગંગામૈયાને પ્રશામ કરીને ધોયા પછી ગંગામાં પગ મૂફેછે． આજે પશ તેઓ જયારે પ્રાર્થના કરે છે，ત્યારે તેમના શ્રીમુખમાંથી શબ્દો ઝરેછે．．．
હે પ્રભો！મને શiંતિનું વહહનબનાવ．
જ્યાં ઘૃझu હોય，ત્યાં સ્નેહસિંચન કટું．
જ્યાં આઘાતહીય ત્યાં્ષમા
જ્યાં વિસંવદદ હોય；ત્યાં એકાત્મત્ત
જ્યાંશitકાહોય，ત્યાં શ્રદ્ધા
જ્યાં નિરાશાલોય，ત્યાંવિશ્વાસ
અનેજ્યાં દુ：ખ હોય ત્યાં શはશ્વત ચિરંતન આનંદ！
હે શ્રેઠ પ્રભો ！વ૨દાન આપો కे
ડુંંએટલી પણા આશા ન રાખું；સાંત્વનાની క્ર
જ્યાં સાંત્વના કરવ્વનીહોય．
જેટલી સમજ લોકો કરે，તેથી વિશેષ સમશ્ઞ લેવવનું；

બીજઓને આપવામાં જઅમોને કઈક મળે છે．
બીજઓને ક્ષમા આપવામાં અ અમોનેક્ષમા મળેછ અને મૃત્યુથી જ અમનેચિરંતન શ્વન પ્રાપ્તથાયછે．
‘સેન્ટફ્રાન્સિસ ！’ પશ્ચિમનો વાયરો બોલ્યો！
＇ઈ\｛્યુ！＇આફિકન દેશોઓ ક્હુું ！
‘પરવરાદ્દિગા ！’ અરે ！આ તો ખુદા ！’ ઈસ્લામી રાષ્ટ્રો બોલ્યા！
‘જ઼ ના ！આ તો સ્વામી ચિદાનંદ ！’ ગંગા સમશ્ર જગતને કહી રહી હતી．

## દહેરાદ્ૂૂનમાં બ્યદલીન

બીજી આંતરરાષ્ટ્રીય દ્ટિવ્ય જીવન પરિષદ અને પૂજ્યપાદ ક્રીમત્ સ્વામી કૃષ્囚ાનંદજ મહારાજના મહાપ્રયાશા પછી ત્રા઼ોક મહિના શિવાવનંદ આશ્રમ ખાતે રહી，સ્વામી ચિદાનંદ સ્વાસ્થ્ય સુવિધા અને ચિબિત્સા માટે દહેરાદૂન જઈને રહ્યા．૨૪，તેગબહાદુર રોડ， શાંતિનિવાસ આરાઘર પાસે，શિવાનંદ આશ્રમને સ્નેહમ્પેમમાં મળેલ એક વિશાથ ભવન છે．ત્યાં શાંતિથી તેઓ રહ્યા．લોકોની અવરજવર，ભક્તોથી દૂર， સંસારને સમેટી，આશ્રમ સંચાલનની વ્યવસ્થાથી મુક્ત ધીરે ધીરે તેમની દુનિયા બહારથી અંદર તરફ સંકૅલાતી ગર．લોકોને મથવાનું બંધક્યા પછી આહાર પા્રબંધજ ક્ય્યો．સવારે બનાવેલી છાશનું નિતારેલું આછનું પાણી બપોરે એકગ્લાસ－ગરમ કરીને પીતા．

ઈ．સ．બે હજારની બેની શિવરાત્રી પછી એક વખત સ્કંદષષ્ટિ ઉત્સવમાં છ દિવસ，ઓક શ્રીફૃષા જન્માષ્ટમીની મહાનિશામાં મોહરાત્રીમાં，ઓકાદ વાર શિવરાત્રીની રાત્રે તેમનાં આકસ્મિક દર્શન થતાં，સૌં ભક્તોનાં હૃદયમાં આનંદની હેલી જાગતી．

ગુરુદેવ સ્વામી શિવાનંદજની સ્મૃતિમાં વિશાળ સત્સંગભવનના મંગળ ગૃહપ્રવેશ હેતુ ગુરુપૂર્હામામાં તેમનું આગમન થયું．આ સ－શરીર મ્રાણમાં પ્રાણ ભરી તેઓね અંતિમ દર્શન આપ્યાં અને ક્યાં．કાયા કૃશ થઈ ગઈ હતી．શરીર સેવકોના આધારે જ ઊભભું રહી શકતું હતું．બેઠા પછી વાણી છૂટક છૂટક ત્રુટક ત્રુટક નીક્ી હતી．હજાો ભક્તોનો મહેરામણ આ દર્શન માટે મહિનાઓ અગાઉ આશ્રમમાં આવીને રહેલો．

તેમની સાધના અનવરત હતી．સૃષ્ટિનો પટ સંકેલાઈ રહ્યો હતો．સ્થૂળથી તેઓ સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્ષાતતિસૂક્ષ્મમાં પ્રવેશી રહ્યા હતા．તેમનો દેહ હવે માત્ર અસ્થિપીીંજર થઈને રદ્યો હતો．．．અને એક સાંજે અક્વાવીસ ઓગસ્ટ બે હજારને આઠ（તા．૨૮－૮－ ૨૦૦૮）ના દ્ટિને આઠને અગિયાર મિનિટે તેઓએ સદા સર્વદા માટે આ દશ્યમાન ભૌતિક જગતમાંથી ‘યદ્ગાત્વા નનિવર્તન્તે તદ્રધ્યમ પરમં મમ’ની મહાયાત્રા કચી．

રાત્રે તેમના દેહને હ્ષીદૅશ શિવાનંદ આશ્રમમાં લાવી，તેમની ઈઘ્છા પ્રમામે બ્રાહ્મમુહૂર્રમાં જ સવારે પાંથ વાગ્યા પૂર્વે ગંગાનાં પવિત્ર જળમાં જળસમાધિ આપવામાં આવી．ગંગાઓ આજ પવિત્રતાનો વિશેષ અનુભવ કર્યો． સ્વામી ચિદાનંદજનું શરીર રહ્ુું નથી．ચેતના શાશ્વતછે．

તેમના અગણિત શિષ્યોમાં，તેમના સ્પર્શથી પાવન થયેલી પ્રત્યેક અહ્ટાલ્કકની દરેક ઈંટોમાં તેઓ જવંતછે．તેમનો પ્રાझધબબે છે．તેઓ અખંડછે，કારા તેમને આવાગમનજનથી．．તેઓતો પ્રદ્માનંદ પરમસુખદં క઼વલં જ્ઞાનમૂર્તિમ్ દ્વન્ધાતીતં ગગનસદ્શં તત્વમસિ－આEિલકષ્ષ્યમ્। એકં નિત્યંવિમલં અયલં સર્વધીસાક્ષીભૂતં， ભાવાતીતં（એવા）ત્રિશુझરહિત（તેવા）સદ્રુુુને પુન： પુન：

ॐઁ નમો ભગવતે ચિદાનંદાય । ॐँ નમો ભગવતે ચિદાનંદાય॥

॥ ॐँ નમોભગવતેચિદાનંદાય॥

■ ‘अમૃતપુત્ર’માંથી સાભાર

## 

ખુલ્લાપણુંું હોય છે．તે કદિ દંભી \} વિચિત્ર રીતે પોતાની વાત કહેતો નથી，કારણા 子े તેનો સમસ્ત વ્યવહાર નિખાલસતાથી ભરપૂર હોય છે．જે સાદગીી ખરેખર ગમતી હોય તો ઓ સાદગી વસ્રોમાં，પ્રત્યેક હલન－ ચલનમાં અને જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કઈીઓ તેમાં વ્યક્ત થાય છે； કશูં જ બિનજરૂીી ચીતે ગૂંચવણૅ ભરેલુંું હોતું નથી．કાર્ય ઘઘ્ગું જ થાય છે，પરંતુ તદન સાદી ચીતથી．જે કોર મનુષ્પ પોતાનાં કર્યો કરવામાં કલાત્મક બને તો લોકો માને છે \} તે આથસું છે，તે કશ્રું જ કરતો નથી，પરંતુ સાદગીના લીધી તેનામાં સચોટપષ્ુું આવે છે અને તે ઘણી વસ્તુઓ સિધ્ધ કरेछे．

અગાઉ સમજવ્યા પ્રમાહે સાદળીને બાહ અસ્તિત્વ સાથે ગૂંચવી ન નાખવી જેઈね．ચિંથરેહાલ વર્ઞી પહેરવાં અને અવ્યવસ્થિત દેખાવમાં ફરવું એ બિલુકલ સાદગીીી રીત નથી．સાદાં વશ્હો રાખવાં એ ઘ ્વું સારું છે，પરંતુ જે કંઈ સાદાં વસ્રો હોય તે સ્વચ્છ હોવાં

શોઈચે．આરોગ્પના નિયમોનું અવશ્ય પાલન કરવું જેઈએ．સાદગીમય જવનનો અવ્યવસ્થિત રીતભાતના જીવનસાથે ગૂંચવાડો ન કરવો ેોઈએ．

અહંકારના પૂર્વશ્ચોથી મુક્ત મન એટલે ઉચ્ય વિચારોની પરાકાષા．આમ બને ત્યારે જ એ જગતમાં બધું સારું અને સુંદર હોય તેને પોષી શ઼ે તેવા ચમકતા વિયાર－્્રોતની ધારા બની શાે．બુધ્ધ，સોક્રેટિસ 子 જિસસ જેવું－અહંકારમુક્ત，પૂર્વગ્રહોથી મુક્ત－મન રાખો．એવું મન કેજે આંતરિક સૂઝધરાવત્તું હોય，જે મન વિવેક્બુદ્ધિ અને તટસ્થતાની પાંખો ફફડાવતાં，વિશાળ આકાશમાં વિચરતા હંસની માફક સ્વૈર－વિહાર કરતું હોય આવું મન ધરાવવું અને સંપૂૂશ્શ સાદગીભર્યું શીવન વ્યતીત કરવું એ જ સર્વ સંતો અને મહાત્માઓનો આદર્શ રહ્યો છે；આ આદશ્શનો આદર કરવો જેઈએ તેના માટે પ્રવૃત્તરહેવું જેઈએતથાતેને મૂર્ર કરવો જોઈએ．

‘રચનાત્મક વિચારશૈલી’भાંથી સાભાર

## ફुખनो च्रोत

- શ્રીમતી ३ૂપા મજમુદાર

આ સૃષ્ટિનું સર્જન થયું ત્યારથી માણસ સુુ માટે સતત ફાંાં માર્યા કરે છે, પરંતુ આજ સુુી એની એ શોધ પૂરી થઈ નથી. દરેક જા઼ા સ્રુખને ઝંખે. છે, પરંતુ મોટા ભાગે ભારોભાર નિરાશા સાંપડ છે. આવનને સુખસગવડોથી છલકાવી દેવા માટે માણસે. આરપૂર અને અથાગ પ્રયત્નો ક્યા છે પણી હ્રુ સુુી ઔરી ફાવી નથી ત્યાર પ્રશ્ન થાય છે કે અા 'સુખ' નામની વસ્તુ આ પૃથ્વી પર.
 નિષ્કર્ષ પર પહોંચી શકીએ ક્ડ માણસ માટે સુુખ અપ્પાપ્ય જ છે અથવા તો ઋ સુખપ્રાપ્તિની શોધમાં જ કંઈ પાયાની ભૂલ થઈ રહ્હી છે. માણાસ જ્યાં સુખને શોધ્યા કરે છે એ જગ્યા જ ખોટી છે.

ઋક નિર્ધન વૃદ જીનું નાનું સરખું ઘર, જેમાં વીજળીની સગવડ પણ્રા નહ્રીતી, 9તાં તે હંંમેશાં ખુશ રહ્રેતી. એના ઘરની આસપાસ વિશાળ જીહોજલાલીવાળા ષંગલા હંતા, જેમાં રહેતા લોક્રો અનેક સમસ્યાચોથી ઘેરાયેલા દુ:ખી હતા. તેઓ આ વૃદ્વ ચ્રીની સુુી અવસ્થા જોઈને તેને પૂ૬વા આવ્યા, 'માજ઼, તમે આટલાં ધુજ ક્રૅી રીતે રહ્હો છી ? તમારી પાસે, કُઈી સુખસગવડ તો છે નહીી’' વદદ શીજી પોતે યોગ્ય સમયે જવાબ આપશે એમ કહ્યું. થોડા દિવસ પછી એ જી ઘરની બહાર ચાંદનીના પ્રકાશમાં કઈી શોધી રહી હ્રીી. ધધા લોકો તેને મદદ કરવાના હેતુથી ત્યાં આવ્યા અને પૂછયું, 'માજ્જ, શ્રું શોધી રહ્યાં છો?' વૃદ રીીચે કહું, ‘મારી સોય ખોવાઈ ગઈઈ છે તે શોધું જ્જં. ચેક ડાહ્યા માણસે પૂછયું, 'માજ, તમે સોય લઠને ક્યાં ઊભાં હુતાં ? ત્યાં ચોક્સસ જ્યાએ શોધીએ. તો મળી જ્ય.' વૃદ્ધ ઋીએ, કહ્યું, 'સોય લઈને તો હ્રં અંદર ઘરમાં ઉત્ીી હતી અને, ત્યાં પડી ગઈ छ, પસ્ ઘરમાં અંધારું છે みટલે અહ્રી બહ્રા અજજવાળામાં શોધી રહી છ્જ.' બધાં શુસ્સે ขયાં અને ધોલ્યાં, ‘મા૦,

સોય અંદર પડી હોય તો અંદર શોધાય, અહીં ક્યાંથી મળશે?’ વૃદ્વ ર્રીઓ કહુું, ‘થોડા દિવસ પહેલાં તમે મને જે મશ્ન પૂછઘો હતો તેનો આ ઉત્તર છે. સુખ આપણી અંદર છે, અંદર જ મથશે. આપહે પોતે જ સ્વયં સુખ છીએ. સુુખ એ આપझો મૂથગત સ્વભાવ છે. આબાઘ્ય જગતમાં વસ્તુ-વિષયમાં શોધવાથી નહી મળે. આ બહ્રિર્મુખપણું મનનાં કિરહોને વિખેરી નાખે છે. ઝાંઝવાનાં જળની જેમ સુખખ આપી શકતાં નથી એ જ રીતે જાતના પદાર્થોમાં ભામક સુખ છે, એ આપझને શાશ્વત સુુખ નજઆપી શ઼\}.'

સુખખ ઓક અનુભૂતિ છે, ઓ કોઈ સ્થૂળ વસ્તુ ખે વિષય નથી. એ આiતતરચેતનાની જાગૃતિ છે, જે આપફા વ્યક્ત્તિત્વ સાથે અતિન્નપશે જોડાયેલી છે. ચેતનાની અમુક ભૂમિકાઓ. પહોંચવું એ સુખ છે. એક વખત આ વાત સમજા \} સુુખ ઓ કોર વસ્તુ નથી તો પછી જ્નવને બધી વસ્તુઓથી ભની દેવાનું મિથ્યાપણ્ગું સમજાઈ જશે. સાચા સુખ માટે બાહ્ય વસ્તુઓ એ મૂથ નथી.

ઓક દિવસ સાંઈબાબા પાસે એમનો એક ભક્ત આવ્યો. એેો બાબાને પૂઘ્યું, 'બાબા, હું ખૂબ દુઃપી છું. મારે સુખી થવું છે, એનો રસ્તો બતાવો.’ બાબાએ કદ્હુ, ‘તું તારા ભાઈની પાસે મુંબઈ જા, ત્યાં તને રસ્તો મળશે.' ભક્ત વિચાર્યું 子ે, મારો ભાઈ જ અત્યંત દ્રીખી છે ઓ મને સુખનો રસત્ો કેવી ઈીતે બતાવશે? છત્ં ‘મંત્રમૂલં ગુરોવાક્યં’ જા઼ી તે સુંબઈ ભાઈને ત્યાં આવ્યો. થોડીવારમાં તેમના ઘરે એક નાની દીકરી જૂનાં ફાટેલાં કપડાં પહેરી કામ કરવા આવી. ઓ આનંદધી ગાતી ગાતી કામ કરતી હતી. ભક્તને દીકરી પર વહાલ આવ્યું. તે તરત જ બજારમાં જઈ તેના માટે સુંદર વસ્હો લઈ આવ્યા અને તેને આપ્યાં. બીજા દ્દિવસે

એ દીકરી નવાં કપડાં પહેરી કામ કરવા આવી અને એ જ આનંદથી ગીતો ગણગણાતી કામ કરવા લાગી. ત્રીજા દિવસેે એ પાછાં જૂનાં જ ફાટેલાં કપડાં પહેરી આવી અને ગાતી ગાતી કામ કરવા લાગી. એની આનંદની સ્થિતિમાં કોઈ ई2ક પડ્યો નહોતો. આ જોઈ ભક્ત સમજી ગયો કे બાબાઓ મને આા શીખાવા અર્હી મોક્યો હતો. નવી નવી ભરપૂર અઢઢધક વસ્તુઓ અને સાચા સુખની અનુભૂતિને વાસ્તવમાં કશો સંબંધ નથી. સુુખનો અનુભવ કરવા બાહ્ય પદ્હર્થો અનિવાર્ય નથી એટલે બાહ્ય વસ્તુઓ ન હોય તો પા સુખ અનુભવી શકાય છે અને તેવી જ રીતે બાહ્ય વસ્તુઓ હોય તો પશ દુઃખ અનુભવી શકાય છે. કોઈ વ્યક્તિને સમાચાર મળે કे તેમનો યુવાન દીકરો અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામ્યો છે. હવે તેની સામે તમે બધા જ઼ પ્રકારની આનંદદાયક ચીજવસ્તુઓનો ઢગલો કરી દો તો પણ તેને આનંદ નહ્રી થાય. એ બિલકુલ ખુશ નહ્હી થાય, કારણા કે એની અંદરની સુુખની ભૂમિકા એના મનની હાલતના કારફે ડોલી ઊઠી છે. તે વખતે જગતની કોઈ પણચીજ તેને સ્ખુખી નહીી કચી શł.

આપણી અને પરમસુખ વચ્ચે સાકર અને મીઠાશ, દીપપકઅને પ્રકાશ જેવો સંબંધછે. આપણે પોતે જ સાક્ષાત્ સુખ્ છીね. સુખખ આપણી મૂથભભૂત પ્રકૃતિ છે, સ્વરૂપ છે. ઓ આપર઼્ી સાથે એકાકાર હોવાના કારણે વાસ્તવમાં આપહે તેને કદીયે ગુમાવી શકીએ નર્હી.

આપહે પોતે જ અવર્ઞનીય, શાશ્વત, નિર્ભેળ સુખનું સ્વરૂપ છીએ. સુખનો અભાવ એ. આપણી વિસ્મૃતિ માત્ર છે . સાયા સુખનો સ્સોત આપણે પોતે જછીએ. જ્યારે

આપણને આપણા સાચા સ્વરૂપનું ભાન થાય છે અને પોતાના મૂળ સ્લુધી પહોંચીએ. છીએે અને પ્રાપ્તિ કરીએે છીએ પછી એ સુુખ ક્યારેય છીનવાશે નહી. એ માટે આપણે આપણા સુખને ઝૂંટવી લેનારા તત્ત્વોધી મુક્ત થવું પડશે. સુુખ આપણી અંદર પડ્યું છે, એ અનુભવની આડે શું શું આવે છે. એ તપાસી એ અંતરાયોને દૂર કરવા પડશે. સદ્રગુરુદેવ સ્વામીશ્રી શિવાનંદજ મહ્રારાજે અંતરાયોને દૂર કચી આંતરિક ગુણો વિકસાવી સુખને પ્રગટ કરવા માટે અઢાર ‘તા’ના ગીતરૂપે સંદેશ આપ્યો छे-

> સ્વસ્થતા, નિય્મિતતા, નિરાડંબરતા, સહૃયતા, નિખાલસતા, સત્યશીલતા, સમતા, સ્થિરતા, અનુત્તિજિતતા, અનુકૂલનનીયતા, નચતા, ચીવટતા, અખંડતા, ક્કુલીનતા, મહાનુભાવતા, દાનશીલતા, ઉદારતા, નિર્મળતા, રોજેરોજ આચરો, આ અઢાર ‘તપ’ને તમને તરતો તરતત મળશે અમરતા મળે નહીં આ કોઈ વિશ્વવિદ્યાલયમાં પءા મળી શł્ડે તમને હૃEયસ્થ ગહુનામાં. સુખખ્રાપ્તિ માટેનો સલામત અને શ્રેષ આશ્રય છે - ગુરુનું સાંનિધ્ય. ગુરુનાં ચરણકમલલોમાં બેસો એ જ સલામત આશ્રય. છે. ગુરુના રક્ષા઼ અને સંભાળ નીચે રહેલો મનુષ્પ સુખી છે. ગુરુની સેવા કરનાર અને તેમની પાસે બેસી ધ્યાન કરનાર મનુષ્ય સુુી છે. જે શુરુની સેવા કરે છે તે સુખના માર્ગને જાણે છે. આપણે ગુરુક્દા પ્રાપ્ત કરી સુુુનો સ્વોત શોધી કાઢીએ એે જ પ્રાર્થના.

# આંતરિક પરિવર્તન શક્ય છે? 

શુહા!
પ્રાર્થના કરો.
પ્રાર્થનામાં અપાર શક્તિ છે.
પ્રાર્થનામાં અક્ષુણણ બથ છે.
પ્રાર્થના પર્વતોને હલાવી શદ્રે. भાટે પ્રાર્થો અને આંતરિક પરિવર્તનને પામો. - શ્રી સ્વામી અધ્યાત્માનંદજી

## qृतांव

- તા. ૧-૧-૨૦૧૭, અમદાવાE : આજે ઈંસુના નૂતન વર્ષા ક્પ્પરુ દ્ટિવસે સામૂહિક માર્થના ઉપરાંત ઉત્તર કાશીથી પધારેલા. શ્રા્મચારી શ્રી સુધર્મ ચૈતન્યજી મહારાજે ત્રણ દિવસા સુધી 'તત્ત્વબોધ' વિષયક પ્રવચનો ક્ર્યા.
- तા. ૨-૧-૨૦૧૭, ધોળેશ્વર (ગાંધીનગર) : ધોળેશ્વર (ગાંધીનગર) ખાતે આયોજયેલ સંત સમાગમમાં મહંત શ્રી રામસ્વરૂપાનંદગિરિજ મહારાજના નિમંત્રણે પૂજ્ય સ્વામી. અધ્યાત્માનંદજ મહ્રરાજ પધાર્યા.
- તl. ૩-૧-૨૦૧૭, નારદીપુર (ઉત્તર ગુજરાત) : નારદીપુર ખાતે લંબે હનુમાનના વાર્ષિક ભાગવત કથા સમારોહનું (ઉદ્રઘાટન પૂજ્ય. સ્વામી અધ્યાત્માનંદજ મહારાજે આજરોજ ક્ર્યુ. સવારે ૯.૩૦ થી ૧૨.૦૦ સુધી આયોજ્યેલ સંત સંમેલનના અધ્યક્ષસ્થાને પૂજ્ય સ્વામીજ [બિરાજ્યા. 'બ્રહસત્ય જગન્મિથ્યા' વિષય પર સંતોના વિચાર-વિમર્શ થયા.
- તા. ૭-૧-૨૦૧૭, અમદાવાદ : પેપર મર્ચન્ટ્રસ એસોસિયેશન, અમદાવાદના યજમાનપદ્ટે ભારતીય પેપર મર્ચન્ટ્રસસનો રાષ્ટ્રીય સમારોહ હોટલ St. Loren ખાતે આયોજાયો. આ પ્રસંગે એક વિશેષ Gદૂબોધન આ FPTAની મેનેજિંગ કમિટીની સભામાં પૂજ્ય સ્વામીજએ ક્યું.
- ત1. ૮-૧-૨૦૧૭, આહાં - મોગરી - લ્યાભવેલ : અનુપમ મિશન ખાતે પૂજ્ય સાહેબજ્રે ત્યાં પ્રાત: કાલીન દર્શન અને સત્સંગમાં પધાર્યા પછી આઝંદ-લાંભમેલ ખાતે ઉકકાર સાધના સાશ્રમના મહામંડળેશ્વર પૂજ્યશ્રી સ્વામી માધવતીર્થજ મહારાજના ૮૪મા પ્રાગટ્ય મહોત્સવ નિમિત્તે પૂજ્ય સ્વામી અધ્યાત્માનંદજ મહારાજ પધાર્યા. વિશાળ સંતસમાજ વતી પૂજ્ય સ્વામીશ્ઓે આ જન્મોત્સવ નિમિત્તે પ્રાસંગિક્ક ઉદ્ર્બોધન અને હરિનામ સંકીર્તન કરાવ્યું. આયુષ્ય હોમ પછી મહાપ્રસાદ શ્રહ઼્ કરી પૂજ્ય સ્વામીજ અમદાવાદ પરત આવ્યા.

આણાંદ-લાંભવેલથી. પાછા આવીને અંધજન કલ્યાણા મંડધ ખાતે છેલ્લાં પાંચ વર્ષમાં અંધજનો માટે વિશિષ્ટ ક્ષમતા સમ્પન્ન સેવા બજ્વનારા તબીબી અને વ્યક્તિગત સંસ્થાના કાર્યકરોનું સન્માન પૂજ્ય સ્વામી અધ્યાત્માનંદજી મહારાજના

વરદ હસ્તે થયું, જેમાં આદરરબીય ડો. અલય બેન્કર અને ડો. શશાંક રાઠોડને ડો. નીલおંઠ છત્રપતિ એવોડ એનાયત કરવામાં આવ્યા. આ પ્રસંગે પદ્મશ્રી શ્રી. ડૉ. કુમારપાથ દેસાઈ, ડો. ચંદ્રકાંન્ત મહેતા (માશ્, ઉપકુલ્લપતિ ગુજ. યુનિ.) અને ‘વાઘબકીી’ના મેનીજિંગ ડાયરેક્ટર શ્રી પી.યૂષ દેસાઇ પા્ઉપસ્થિત રહ્યા.

અંધજન કલ્યાણા મંડળના કાર્યક્રમ પछી અમદાવાદ લાયન્સ ક્લબના સુવાર્ફજ્ંતી સમારોહની અધ્યક્ષતા પૂજ્ય સ્વામી અધ્યાત્માનંદજ મહારાજે $ક ર ી . ~$

આમ, વહેલી સવારથી મોડી રાત્રિ સુધી પૂજ્ય સ્વામીજી આનંદ અને શ્ઞાન-પ્રસાદનું વિતચણ કૃચા રહ્યા. તા. ૯-૧-z૦૧૭, બોપલ-આમલી (અમદાવાદ) : શિવાનંદ આશ્રમનાં અનન્ય ભફ્ત શ્રીમતી બીના યોગેશ પટેલ દંપતીના નૂતન ગૃહયપવેશ નિમિત્તે તેમને ત્યાં આયોજયેલ સત્સંગમાં પૂજ્ય સ્વામીજ પધાર્યા. આ પ્રસંગે ધોળેશ્વર મહાદ્વના મહંત શ્રી સ્વામી રામસ્વરૂપાનંદગિ.રિજ મહ્હારાજ પ૬ ઉપસ્થિત રહ્યા.
તい. ૧૨-૧-૨૦૧૭, મોગરી (આહાંદ) : અનુપમમિશનના આઘસ્થાપક પૂજ્ય શ્રી જ્સભાઈંસાહેબની દીક્ષાના સુવર્ડโજયંતી સમારોહ અને શ્રી ગુણાતીતાનંદજ઼ મહારાજના ૨૦૭મા દીક્ષા મહોત્સવ પ્રસંગે આયોજયેલ સત્સંગ સમારોહમાં પૂજ્ય સ્વામીજ઼ અતિથિવિશેષ સ્વરૂપે ઉપસ્થિત રદ્યા.

- તા. ૧૪-૧-૨૦૧૭, શોજંટો, અંબાશ, રામનગર, હિંમતનગર (સાબરકંડા) : આજે ઉત્તરાયણ પર્વ નિમિત્તે વાર્ષિક ગોપૂજન અને ગોસેવાનું પવિત્ર કાર્ય પૂજ્ય સ્વામી અધ્યાત્માનંદજ મહારાજના વરદ હસ્તે થયું. ત્યારબાદ પૂજ્ય સ્વામીશ અને સર્વે ભક્ત મંડળ મોટાં અંબાજનાં દર્શને ગયું. પાછા ફરતાં સૌ રામનગર કંપે બ્રહ્હલીન પૂજ્ય સ્વામી ગુરુકૃપાનંદ મહારાજના આશ્રમે સત્સંગ અને મધ્ધાહ્ર્ન તિક્ષાર્થે સૌ રોકાયાં. ત્યાંથી અમદાવાદ આવતાં હિંમતનગર ખાતે ગુરુદેવના અનન્ય ભક્ત પૂજ્ય ફ્રી દિલીપભાઈના નિવાસસ્થાને પણ સત્સંગ થયો. સર્વે મંડથ
（૨૪ ભક્તો）સવારે ૫．૧૫ કલાક્ર આશ્રમથી પ્રસ્થાન કરીને રાત્રે ૮．૩૦ વાગ્યે આશ્રમ પાહું આવ્યું．
－तl．૧Е－q－૨૦૧૭，અમદાવાદ ：ચિન્મય મિશન， અમદાવાE ખાતે નૂતન મંદિર ઉદ્ઘાટન અને ભગવાનના શ્રી વિગ્રહોનો પ્રાણ પ્રતિષા મહોત્સવ તા．૧૬－૧ થી ૧૮－૧ સ્કુધી ઊજવાયો．સાયં સત્સંગમાં ત્રણેય દ્વિસ પૂજ્ય સ્વામી અધ્યાત્માનંદજી（ઉપસ્થિત રહ્યા．વિન્ય ચિન્મય મિશનનાં નવા આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ફ્રીમત્ સ્વામી સ્વરૂપાનંદજ઼ મહારાજનું શાલ ઓઢાડી બહુમાન ક્યુુુ．
－તl．૧૭－૧－z૦૧૭，૬ડા ：ડૉં．મફતભાઠં પટેલ્લના મ્રયત્નોથી ઉત્તર ગુજરાતના ૬ડા ગામે પુસ્તકાલય－વાચનાલ．યનું નવ્રિર્માખ થયું，આ પ્રસંગે શુજરાત રાજ્યના મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી અોમપ્રકાશા કોહલીશ્，પૂર્વ મુખ્યમંત્રી જીરીતી ふી．આનંદીબેન પટેલ અને પૂજજ્ય સ્વામી અધ્યાત્માનંદજ઼ મહ્ડારાજ ઉપસ્થિત રહ્યા．પ્રંગોચિત બોલતાં પૂજ્ય સ્વામીఐ્એ કહુું，＂વાંચવાની ટેવ પાડો．ટેવ સૌને હોય，પણ્ વાંચન શિષ્ટ વાંચન થાય તો વિચારો અને વ્યવહાર પણા સુુધરે． આજે સદ્વાંચનની પ્રત્રિયાનાં વષતતાં પાફી થયાં છે；તેથી નાનાં મોટાં સૌનાં મન ઉચ્યાટે રહે છે．વાંયનથી સક્રારાત્મક ચિિતનનનું મંડાણા થતાં，પસ્સ્પર પ્રેમ અને સદ્ભાવ વધતાં પહેલાં પારિવારિક અ્મને પદી સામાઝિક અને અંતે રાષ્ટ્રીય શાંતિ જાળવવી શક્રાશે．＂
－તા．૨૧－૧－૨૦૧૭，ગાંધીનગર ：ગુજ્રાત રાજ્યના ઈન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ સોરિાયલ વેલ્રેર અને ઓબ્રી્વેશન વિભાગ દ્વારા આ વર્ષે પૂજ્ય સ્વામી અધ્યાત્માનંદશ મહારાજને ＇Glory of Gujarat＇ねવોર શુજ્રા રાજ્યના રાજ્યપાલ આાદરફીમ શ્રી ઓમપકાશ કીહલીજના વરE હસ્તે એનાયત કરવામાં આવ્યો．આ પ્રસંગે બોલતાં પૂજ્ય સ્વામીશએ કહ્યું，＂ગુજ્રાત સ્વયં ગૌરવ અનુભવે છે \} ફ્રીદ્દષ્હે છેક ઉત્તરપ્રદેશથી સહી ગુજરાતમાં દ્વારકા ખાતે આલીને રહ્વાનું વિચાયું．બસ્સો વર્ષની ગુલામીની જંજ઼રોને અહ્હિસા અને સત્યના માર્ગ શુજજાતના ગૌરવ પૂજ્ય બાપુજ મહાત્મા ગાંધી અને ગુજ્રાતના પનોતા પુત્ર સરદ્વાર વલ્લભભાઈએ．જ તોડી．સન્માન મેળવીને જવાબદાચી વઘ．છે ？અમારા ઋત્યેક વિચાચ，વાષ્ઠી અને વર્તન પ્રારંભમાં

શુજરાતનાં હિતમાં અને પછી રાષ્રી્રી ઓકતા અને અખંડતા પરકહોય．
તા．૨૨－૧－૨૦૧૭，વલસાડ ：દિવ્ય જ્વન સંઘ， વલસાડની કરોડરજજુ સમાન શ્રી મુ\}ેશ દેસાઇના પારિવારિક પ્રસંગે પૂજ્ય સ્વામીજ વલસાડ પધાર્યા．સત્સંગ અનેભક્તોને ત્યાં પખરામખીઓ પશા ઘઈ．
તા．૨૬－૧－૨૦૧૭，અમદાવાદ ：આજરોજ સવારે સશ્રમમાં પ્રજ્તત્તાક દ્ટિવસ્ર નિમિત્તે પૂજ્ય સ્વામી રામસ્વરૂપાનંદજ મહારાજના વરદ હસ્તેધ્વજવંદન થયું．
－સાંજે પૂજ્ય સ્વામીજ ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલ મહોદયશ્રીનાં નિમંત્રાેેરાજભવન પધાય્યા．
－સાંજે ૫．૩૦ थી ૯．૦૦ સુધી રામાયણી શ્રી એજ્ય
 થી બપોરનના ૧．$\infty$ સ્રુધી માુુતિ યશ્શનું પશા આયોજન થયું． તા．૨૯－૧－૨૦૧૭，અમદાવાદ ：આજ્રોજ આશ્રમના ટ્રસસ્ટી આદરણીય શ્રી પ્રાકશભાઈ સોનીના ઘરે સત્સંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું．જેમાં પૂજ્યસ્વામીજ઼ચો આપષ્હું શ્નન યશસ્વી શવન કેવી ચીતે બને，બાળકોનું શવન ઉદાત્ત જવન કેવી રીતે બને તે વિષય ૫ર મનનીય પ્રવચન આひ્યું．આશ્રમના કારોબારીના સહ્યો ઉપરાંત અનેક ભક્તોએ શ્રવશ્નનો લાભ લીધો．ત્યાર્વાદ સૌએ ભોજન－ પસાદ શ્રહઆ ક્યા．
－તા．૩૦－૧－૨૦૧૭，હિંમતનગર ：આજ્રોજ પૂજ્ય બાપુજ મહાત્મા ગાંધીજનો નિર્વાझ દ્વિવ．વિશ્વમાં આ દિવસ રજ્તપિત્ત નાબૂદી દિવસના નામે ઊજવાઈ રહો છે． હિંમતનગરથી ૩૦ સ．મી．દૂર આવેલી રક્તાપિત્તિયાઓની વસ્તહત ખાતે પૂજ્ય સ્વામીછ પધ્યર્યા．સત્સંગ થયો．સૌને મળી અને મધ્યાહ્ર્ન ભોજન પછી પૂજ્ય સ્વામીજ અમદ્દાવાદ પાછા પધાય્યા．
－તા．૩૦－૧ શી ૧－૨－૨૦૧૭－अમદાવાદ ：શ્રી અનુપમ મિશન દ્વારા નવાનિર્મિત ઉપાસનાધ્ય અને સાધક નિવાસનું સામૈયું પૂબધધમધૂમથી ઊજવાયું．પૂજ્ય સાહેબના નિમંત્રાડે પૂજ્યસ્વામીજ વધા જકાર્યક્રમોમાં ઉપસ્થિત રહ્યા．


## 2प1E अने गુણはオતૌની uरંપરા



શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાની પરંપરા દ્વારા દેશ－વિદેશના અસંખ્ય ગ્રાહકો સુધી પહોંચવાનો અમારો નિર્ધાર છે． ભારતીયતાનું સ્વાદ સભર ગૌરવ！

## रुЕิप

મસાલા • ઇન્સટન્ટ મિક્ષ • બ્લેન્ડેડ મસાલા • હિંગ વગેરેની વિશાળ શ્રેણી અને પેક સાઇઝ


રામદેવ કૂડ પ્રોડક્ટ્સ પ્રા．લિ．
સ્પાઈસ વર્લ્ડ，સરખેજ－બાવળા હાઈવે，ચાંગોદર－૩૮૨ ૨૧૩，અમદાવાદ．• www．ramdevfood．com



મકર સંક્રાંતિના પવિત્ર પર્વે ગો-પૂજન અને બ્રહ્મલીન શ્રી સ્વામી ગુરુકૃપાનંદજી મહારાજના ભક્તમંડળ સાથે (૧૪-૧-૨૦૧૭) રામનગર કંપો (ખેડબ્રહ્મા)


દાઉદી વહોરા સમુદાયના સન્માનનીય વડા ડો. સૈયદના મુફત્દલ સૈકુદ્દીન સાહેબના ૭૨મા જન્મોત્સવમાં


આંતરરાષ્ટ્રીય ચિન્મય મિશનના નવનિર્વાચિત વડા પૂજ્ય શ્રી સ્વામી સ્વરૂપાનંદજી મહારાજ સાથે, ચિન્મય મિશન, અમદાવાદ ખાતે પરસ્પર સૌજન્ય લાભ (૧૮-૧-૨૦૧૭)

સુરત ખાતે (૨૦-૧-૨૦૧૭)


ઉત્તર ગુજરાતના કડા ગામ ખાતે નવનિર્મિત લાઈબ્રેરીના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ગુજરાત રાજ્યનાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રીમતી આનંદીબહેન પટેલનું અમ્મિવાદન અને ડૉ. આનંદીબહેન તથા ડો. મફતભાઈ પટેલના પરિવાર સાથે ગુજરાત રાજ્યના આદરણીય મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી ઓમપ્રકાશ કોહલીજી અને પૂજ્ય સ્વામીશ્રી


૬૮મા પ્રજાસત્તાક દિવસે શિવાનંદ આશ્રમમાં ધ્વજવંદન. પૂજ્ય સ્વામીજી સાથે શ્રી સ્વામી રામસ્વરૂપનંદજી મહારાજ (૨૬-૧-૨૦૧૭) અમદાવાદ


પતંગબાજામાં ચાઈનીઝ દોરાથી ગળું કપાતાં ઘવાયેલા યુવકની સત્ત્વરે પ્રાણરક્ષા કરવાનું અદ્ભુત કાર્ય કરનારા યુવકો શ્રી અશ્વિન મકવાણા અને શ્રી અમૃતલાલનું ગુજરાત દિવ્ય જીવન સંઘ વતી રાજ્યપાલ મહોદયય દ્વારા અભિવાદન


પ્રજાસત્તાક દિવસના રોજ રાજભવન ખાતે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજય રૂપાણીજીનું અભિવાદન

‘દિવ્ય ભાસ્કર’ અને જે. જી. કેમ્પસ ઓફ એજ્યુકેશનના સંયુક્ત તત્ત્વાવધાનમાં સુપ્રસિદ્ધ ગઝલ ગાયક શ્રી મનહર ઉધાસનાં નૂતન આલબમનું લોકાર્પણ


ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ સોશિયલ વેલ્ફે૨ (ગુજરાત રાજ્ય) ના સમારંભમાં રાજભવન ખાતે પૂજ્ય સ્વામીજી (તા. ૨૧-૧-૨૦૧૭) ગાંધીનગર

```
સુખ
```

વાસ્તવમાં સુખ એટલે તમારી અંદર અનુભવવાની એક અપરિવર્તનીય પ્રક્રિયા જ છે. આ સભાનતા જો હોય તો બા巨્ય વિષયોમાંથી રસ છૂટી જાય છે. જો આ સભાનતા ન હોય તો તમને કશામાં જ રસ પડશે નહીં. આ અધિક મહત્ત્વનો મુદોોછે.

