File No 30 (3 pages) 26 May 2022

PV-3

તમે તિજોરીને તાળા લગાડશો, કારણ કે એમાં રહેલી વસ્તુ તમને કિંમતી લાગે છે. Laptopમાં password set કરશો because એમાં રહેલો data તમારા માટે valuable છે. એ જ રીતે ઘર, family, life, office, society વગેરે બધાની safety માટે તમે possible બધા પ્રયત્ન કરશો, કારણ કે તમને આ બધું valuable લાગે છે, પરંતુ શું તમને ધર્મ valuable લાગે છે? જો હા! તો તેના ઉપર આપત્તિ આવે, સંકટ આવે, તેની સુરક્ષિતતા જોખમમાં હોય ત્યારે તમે જોઈ શકશો? અથવા તે માટે જે કરવું પડે તે કરશો? જેને સત્તા-સંપત્તિ-ભોગ કરતા ધર્મની value વધારે હોય એ અવસરે રક્ષાના કાર્યોમાં કેવા મક્કમ હોય તેનો જીવંત દાખલો એટલે જ મયણા-શ્રીપાળ.

ગયા પ્રવચનમાં આપણે જોયું કે મયણાએ જિનવચનના રક્ષણ માટે સગા પિતા સાથે જાહેરમાં મતભેદ ઉભો કર્યો. Resultની પરવા કર્યાં વિના તેણે અત્યંત દૃઢતાથી સત્યની સ્થાપના કરી. એક એક pointની રજૂઆત એવી રીતે કરી કે openmindથી સાંભળનારને તેની વાત હૃદયમાં આરપાર ઉતરી જાય. છતાં સત્તાનો મદ, માન કષાય તથા rigidnessના કારણે પ્રજાપાળ રાજાએ મયણાની વાત સ્વીકારી તો નહીં, પરંતુ કોઈ પણ રીતે મયણાને તેના principleમાંથી પાછી વાળવા તેણે દલીલનો track change કર્યો. આખી પરિસ્થિતિને emotional touch આપ્યો.

અત્યાર સુધી સત્તાના બળે કેટલાના જીવન બદલ્ચા અને ભવિષ્યમાં પણ કઈરીતે બદલી શકે છે એની વાત રાજા કરતો હતો, પરંતુ મયણા દ્વારા મળેલ setbackના કારણે તેણે લોકને છોડી example તરીકે સીધી મયણાને જ સામે લાવીને મૂકી દીધી કે બોલ મયણા! તું જે રાજવૈભવી સુખો ભોગવે છે એમાં તો તું મારી મહેરબાની માને છે કે નહીં?

રાજાને એમ કે કદાચ બીજાની વાતમાં મયણા પોતાના સિદ્ધાંતથી ફરશે નહીં, પણ તેની પોતાની જિંદગીની વાત આવશે ત્યારે તે principlesમાં અવશ્ય ફેરબદલી કરશે. આજ દિવસ સુધી મેં આપેલું વાત્સલ્ય, લાડકોડથી કરેલ ઉછેર જરૂરથી તેને પીગળાવી દેશે અને તે મારી વાત accept કરશે.

નબળી વ્યક્તિ પોતાની વાતને સાચી prove કરવા ક્યારે કયા ઉપાય અજમાવે, કઈ દલીલ કરે તે કંઈ કહી ન શકાય. પાછું ઘણી વખત તો તેઓની દલીલમાં કોઈ તથ્ય પણ ન હોય. ખાલી ગોળ ગોળ ફેરવ્યા કરે, પણ પોતાની વાતનો વળ છોડે નહીં, કારણ કે તેઓ એટલા નબળા હોય છે કે હારને accept નથી કરી શકતા. વાસ્તવિકતાને સ્વીકારી નથી શકતા. પ્રજાપાળ રાજાની પણ આ જ સ્થિતિ થઈ છે. બાકી મયણાએ તો પહેલા કહી જ દીધું હતું કે જીવમાત્ર પોતાના કર્મથી સુખ-દુ:ખ ભોગવે છે. પિતાજી! આપ તો નિમિત્ત માત્ર છો તો શું જીવમાત્રમાં મયણા ન આવે? આવી જ જાય. છતાં રાજા આટલું પણ તટસ્થતાથી વિચારી નથી શકતો. આથી હું સાચો અને મયણા ખોટી! એવું સાબિત કરવા તેણે સીધો મયણાની life ઉપર તીર તાક્યું.

જયારે મોટા લોકો તરફથી personal attack થાય ત્યારે મોટાભાગે લોકો સાચો જવાબ આપતા ખચકાઈ જાય, અને કદાચ હિંમત હોય, ખચકાય નહીં તો પણ તે વખતે ગુસ્સો આવતા વાર ના લાગે. મર્યાદા ચૂકી જાય કે ભાષામાં અસભ્યતા આવી જાય. પરંતુ અહીં ઊંધુ છે. મયણાને જરાપણ ગુસ્સો નથી આવતો કે આટઆટલા logic આપવા છતાં પિતા કેવા છે, સાચાને accept કરવા તૈયાર નથી. ખોટાને છોડવા તૈયાર નથી .મુદ્દાસર જવાબ નથી આપી શકતા માટે ગમે તેમ તર્કો કરે છે. હવે તો એમને એવો સણસણતો જવાબ આપી દઉં કે તેમની બોલતી બંધ થઈ જાય. આવો કોઈ આક્રોશ, ઉકળાટ તેના મનમાં નથી. ઊલટું પિતાની દલીલને તે ખુબ જ શાંતિથી openmindથી સાંભળે છે કારણ તેને પિતા સાથે કોઈ અંગત રાગ-દ્વેષ નથી vested interest નથી. સ્વાર્થથી તે પિતા સામે પડી નહોતી. માત્ર ને માત્ર જિનવચનની રક્ષા કરવા તેણે આ પગલું ભર્યું હતું. રક્ષકમાં અને સામાન્ય જનમાં તફાવત અહીં જ પડે છે. જીત મેળવવા કેવો ગુણવૈભવ, will power, neutrality, વફાદારી આદિ જોઈએ તેનો સાક્ષાત ચિતાર એટલે જ મયણાનું જીવન.

આજે મોટાભાગના લોકો સ્વાર્થ ખાતર સગા બાપ સાથે, ભાઈ સાથે ઝઘડશે, કડવા થશે, સંબંધો બગાડશે, પરંતુ ધર્મ માટે ચર્ચા કરવાની આવે, કોઈની સામે પડવાનું આવે ત્યારે તેમને થાય કે આ બધી પંચાતમાં કોણ પડે. ભૌતિક સ્વાર્થ માટે fight કરીશું તો ધન-સંપત્તિ, status, માન-પાન આદિ ઘણા લાભો મળશે. જીવન enrich પણ થશે, જ્યારે ધર્મ માટે લડવામાં, બીજા સાથે દલીલ કરવામાં શું મળવાનું? તેઓની vision ત્યાં સુધી નથી પહોંચતી કે ધર્મની રક્ષા કરવાથી લાયક જીવો માટે કલ્યાણના દરવાજા ખૂલ્લા રહે છે. વળી, શાસનનું ઋણ ચૂકવવાનો અમૂલ્ય અવસર મળે છે. એટલે સ્વાર્થ ખાતર ઘણા લોકો ઝઘડો કરવા તૈયાર થશે, જે ભોગ આપવો પડશે તે આપશે, પરંતુ ધર્મની બાબતમાં વિચારશે કે આપણે કેટલી જગ્યાએ દોડીશું. કરનારા કરશે. આપણે આપણી આરાધનાથી મતલબ રાખીએ. ક્યાં આ બધા મોટા માણસો સાથે માથાકૂટ કરીએ. આવા વિચારોવાળા બહુ બહુ તો રક્ષાની ટહેલ પડે ત્યારે તેની વાતો સાંભળશે, પણ active નહીં થાય. જ્યારે મયણા તો આવા માનસથી લાખો યોજન દૂર છે. તેનો ધર્મનો રંગ ચોલ મજેઠિયા જેવો છે. એટલે તે સાંસારિક બાબતમાં જે સહન કરવું પડશે તે બધું સહન કરશે. તેમાં મૌન રહેશે, પરંતુ રક્ષાના અવસરે તો પાછી પાની નહીં જ કરે, ત્યારે તે હિંમત સાથે બોલશે.

જીત મેળવનારા કેવા હોય? પગલું ભરતા પહેલા બધો વિચાર કરે, પરંતુ એક વાર પગલું ભરી લીધા પછી કદી પીછેહઠ નહીં કરે, કારણ કે ધર્મ પ્રત્યેનું સમર્પણ તેમના રગેરગમાં વણાયેલું હોય છે.

આ બાજુ મયણા વિચારે છે કે મારા જીવનમાં જે સુખોની હેલી છે તે માટે અત્યારે પિતાનો ઉપકાર સ્વીકારીશ તો મારા થકી સિદ્ધાંતને જોરદાર ધક્કો લાગશે. આથી પિતાની શેહશરમ રાખ્યા વિના તે વિનયથી કહે છે કે, પિતાજી! હું આપને ત્યાં જોષ જોઈને જન્મી નહોતી. મેં પણ આપની પસંદગી કરી નહોતી અને આપે પણ મારી પસંદગી કરી નહોતી, પરંતુ મારા ભાગ્યથી હું અહીં જન્મી છું. આ બધી સુખસાહેબી મારા પુણ્યથી મને મળી છે. આપ તો નિમિત્ત માત્ર છો.

સાચું કહો, તમે તમારા દીકરાને ભણાવી-ગણાવી બધી રીતે settle કરો પછી તે જ દીકરો તમને મોઢા ઉપર કહી દે કે મારા જીવનમાં જે Name-Fame-Money છે તે બધુ મારા પુણ્યથી છે, આપનો role તો negligible છે તો તમે સાંભળી શકશો કે સળગી ઉઠશો?

અહીં પ્રજાપાળ રાજા પણ મયણાનો જવાબ સાંભળી બળીને ખાખ થઈ ગયો. તેને થયું કે જે દીકરીને મેં હૈયાના કોરની જેમ સાચવી, તે જ દીકરી આજે આવી રીતે બોલે છે? તેને મારી કોઈ કદર નહીં, value નહીં? બધો યશ પોતાના ભાગ્યને?

મયણાનાં એક જ વાક્યે રાજાના હૈયાના બે ટુકડા કરી દીધા. તે વખતે તમે રાજસભામાં બેઠા હોત તો મયણા માટે શું વિચારત? એમ જ ને કે મયણા કેટલી મૂર્ખી છે કે સામે ચાલીને સવળાને અવળું કરી દીધું. ખુશ થયેલા પિતાને નાખુશ કરી દીધા. તમને મયાણા જિદ્દી, ઉદ્ધત લાગત. ઘણા તો એમ પણ કહેત કે સામે સગો બાપ છે, તેણે આટલું વાત્સલ્ય, પ્રેમ આપ્યો, સુખ-સગવડ આપી. હવે એ જ બાપના ઉપકારને ભૂલી જવાનો? મયણાએ પિતાની મહેરબાની સ્વીકારી લીધી હોત તો વાંધો શું હતો?

પરંતુ મયણા શાસ્ત્ર ભણેલી હોવાથી તેને ખ્યાલ છે કે જૈનધર્મ માતા-પિતાનો ઉપકાર માને છે. તેમની ભક્તિ-વિનય આદિ પણ કરવા કહે છે. પરંતુ જ્યારે ભગવાનના સિધ્ધાંતને ધક્કો પહોંચતો હોય, તેની રક્ષાનો અવસર હોય ત્યારે તેમનો ઉપકાર સ્વીકારવા યોગ્ય નથી. આથી તેણે રાજવૈભવી સુખોને પણ કર્મની મહેરબાની તરીકે ખતવી અને પિતાની મહેરબાની ગૌણ કરી. આ રીતે personal attack કરવા છતાં પણ રાજા તેની નિશ્ચલ શ્રદ્ધાને હચમચાવી ન શક્યો અને તે મક્કમ રહી. આ પણ તેની જીત છે. તેનામાં જે હિંમત, જિનવચન પ્રત્યે સમર્પણ, છે, તે ઉગતી યુવાનીમાં પણ તેને આટલું મોટું સાહસ કરવા માટે પ્રેરણા આપે છે.

તેના આ જવાબથી રાજાની અકળામણ હજુ વધી. જેમ-જેમ તમે બધાની વચ્ચે ખોટા સાબિત થાઓ તેમ-તેમ તમારો પિત્તો ચઢતો જાય ને? અહીં રાજાનો આવેશ પણ વધતો ગયો. ત્યારે બાજુમાં બેઠેલો મંત્રી બાહોશ હોવાથી સમજી ગયો કે કારણ વિના બાપ-દીકરી વચ્ચે crossing થયું છે. આનું પરિણામ સારું નહીં આવે. એટલે અવસરને જોઈ મંત્રીએ સભા બરખાસ્ત કરાવી અને રાજાને સવારીએ લઈ ગયો.

એક બાજુ અકળાયેલો રાજા છે અને બીજી બાજુ જિનવચનને પોતાનું જીવન બનાવનાર મયણા છે. પિતા નવી-નવી કસોટીમાં મયણાને મૂકી રહ્યા છે, જ્યારે મયણા તેમાં પણ સત્યને establish કરી પાર પામી રહી છે.

હવે રાજા તેને કઈ નવી કસોટીના ચક્રવ્યૂહમાં ફસાવશે? તેમાં પણ કોણ જીતશે? દેવ-ગુરૂ-ધર્મને જ પોતાનો આધાર-શરણ માનનાર મયણા? કે સત્તાનો ઉપયોગ કરી મયાણાને પરચો બતાવવા આતુર પિતા?

જાણવા આવો મળીએ Next Episodeમાં…