ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಕಾಲ

ಬುಕ್ಕ ಅಥವಾ ವೀರಬುಕ್ಕ ಮಹಾರಾಯನು ಕ್ರಿಶ. ೧೩೫೪ ರಿಂದ ಕ್ರಿಶ. ೧೩೭೬ರವರೆಗೂ(ಶಾ. ಶ. ೧೨೯೮ನೆಯ ನಳ

ಸಂ॥। ಫಾಲ್ಗುಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರ್ರ। ಭೌಮವಾರ ಉತ್ತರಫಲ್ಗುಣೀ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಬುಕ್ಕರಾಜಸ್ಯ

(ಐಜಿಜಚಿಣಅಡಿಜ, ೪೬, ೦ಟಠ ಚಿಛಿುುಚಿಟಟು ಜಟಭಿಟಿ. ಒಥಿ. ೦ಡಿಛು,. ಖಜಠಿ. ಜಿಂಡಿ ೧೯೧೪-೧೫) -

೨೨ವರ್ಷಕಾಲ ಮಹೋನ್ನತವಾಗಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾಡಿದನು. ಆತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಂಸ್ಥಾನವು ದೊಡ್ಡ

ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯವಾಗಿ ವೈಭವಾತಿಶಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಗೋ ಹರಿಹರನೊಡನೆ

ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಣ್ಣನು ಹಾಗೆಂದು ಶಾಸನ ಲೇಖಕರು ಉದ್ಭೋಷಿಸಿರುವರು. ಪರರಾಜ್ಯಗ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಯೋ ಸ್ವರಾಜ್ಯ

ಪರಿಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬುಕ್ಕರಾಜನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ಕವಿಗಳೂ ಪಂಡಿತರೂ ಆತನ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು

ಪಡೆದು ದೇಶಾಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯರಾದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಕಾಲುವೆಗಳೂ ( ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ಬಾಚಿರಾಜನೆಂಬ

ಮಂತ್ರಿಯು ಬುಕ್ಕರಾಯಸಮುದ್ರ, ಕೀರ್ತಿಸಮುದ್ರ, ಮಲ್ಲವ್ವೆಯ ಕೆರೆ, ನಾಗವ್ಹೆಯ ಕೆರೆ, ಚೌಡಪ್ಪನ ಕಾಲುವೆ, ಬಾಚಣ್ಣನ

ತೋಟ, ಕಂಪಣ್ಣನ ತೋಟ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿಸಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಮಾಡಿಸಿದನಂತೆ.

ಮೊದಲನೆಯ ಚಿಕ್ಕಕಂಪನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಾದರಸನು ತಲಕಾಡು ಬಳಿಯ ಮಾಧವಮಂತ್ರಿಯ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು

ಮಾಡಿಸಿದನು. ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯಿತೆಂದು ಶಾಸನಗಳು

ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. )ಕ್ಷೇತ್ರಾರಾಮಗಳೂ ಗುಡಿಗೋಪುರಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿದವು.

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಈತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಗುರುಗಳಾದ ಭಾರತೀಕೃಷ್ಣ

ತೀರ್ಥರು ಕ್ರಿಶ. ೧೩೮೦ರವರೆಗೂ ಜೀವಿಸಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿರಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀ

ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಂಬುವರು ೧೩೬೮ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ

ನಿಮಿತ್ತವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಂತ್ರಿಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಧರ್ಮೋನ್ನತಿಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಜನಪದ

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಮಠಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯೂ ಸಂಪತ್ತೂ, ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ

ದೊರೆಯುವಂತಾದುದು ನ್ಯಾಯವೇ ಸರಿ.

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿಯೂ ರಾಜಗುರುವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದವರಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ದೈನಂದಿನ

ಕಾರ್ಯಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆಯಂತೆಯೇ ಬುಕ್ಕರಾಜನು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ

ಆಧಾರಗಳಿವೆ. ಆತನು ಶಾಸ್ತ ಸ್ತರಹಸ್ಯಗಳನ್ನೂ ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ "ಗಳನ್ನೂ ರಾಜನೀತಿಗಳನ್ನೂ ಅವರ ಮೂಲಕ

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತ್ತದ್ದರು. ಆತನ ಹಜ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಚಾವಿಹಿತವಾದುದಾಗಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಗೌಡಪ್ರಜೆಗಳ ಅಭಿಮತದಂತೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಟುಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ "ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾರಾಬಲೂತಿ ಎಂಬ ಆಯಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಿಂದ ಆದುದೆಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತಿಯಿದೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ವಿಚಕ್ಷಣತೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವೀರರು ಮಂಡಲಾಧಿಕಾರಿ (ಗವರ್ನರ್‌) ಗಳಾಗಿ ನಿಯಮಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿವಿಶಾರದರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಗೆಯ ಏರ್ಪಾಟು ಹರಿಹರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಹುಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಬಲವೂ, ಜ್ಯಾಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಧರ್ಮಾಸಕ್ಕಿಯೂ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣತೆಯು ಹೆಚ್ಚದಂತೆಯೇ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸೌಖ್ಯ ಸಂಪತ್ತುಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿದುವು. ಚಕ್ರಾಧಿಷಪ ಪತ್ಯದ ನಾನಾಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜಬಂಧುಗಳೇ

ಉಪಪ್ರಭುಗಳಾಗಿ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರಾದವರೇ ಉಪಮಂತಿ ತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಕಾರಣ ರಾಜ್ಯವು ನಾನಾಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ್ಯವಾಯಿತು.

ಬುಕ್ಕರಾಜನಿಗೆ ಅನೇಕಮಂದಿ ಮಹಿಷಿಯರಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ (೧) ಇಮ್ಮಡಿ ಹರಿಹರ (೨) ಇಮ್ಮಡಿ ಕಂಪ

(೩)ಚಿಕ್ಕಕಂಪ (೪) ಸಂಗಮ (೫) ವಿರೂಪಣ್ಣ (೬)ಭಾಸ್ಕರ (ಪಿ)ಮಲ್ಲಿನಾಥ-ಎಂಬ ಕುವರರು ಜನಿಸಿದ್ದರು.

ಮೊದಲನೆಯ ಮೂವರ ತಾಯಿ ದೇಪಾಯಿ. ಬುಕ್ಕನ ಅಣ್ಣನಾದ ಕ೦ಂಪನ ಮಗ ಸಂಗಮನು ನೆಲ್ಲೂರು ಪ್ರಾಂತ

ಚಿತ್ರಗುಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿತನೂ ಹೋಷಿತನೂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದನೆಂಬುದು ಮೆಲೆ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆತನ

ತಮ್ಮ ಮಾರಪ್ಪನಿಗೆ ಸಾವಣ್ಣನೆಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಈ ರಾಜಕುವರರೆಲ್ಲರೂ ದಂಡನಾಯಕ(ದಂಣಾಯಕ) ರಾಗಿಯೂ

ಮಂಡಲಾಧಿಪತಿ (ಗವರ್ನರ್‌ ಅಥವಾ ವೈಸ್‌ರಾಯ್‌) ಗಳಾಗಿಯೂ ನಿಯಮಿತರಾಗಿದ್ದರು. (೧)ಇಮ್ಮಡಿ ಹರಿಹರನು

ಯುವರಾಜನಾಗಿ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದನೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. (೨)ಇಮ್ಮಡಿ ಕಂಪನು (ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಚಿಕ್ಷಿನ )

ಮುಳುಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಸತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವನು ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ

ತೊಂಡಮಂಡಲದ ಅರಸನಾದ ಚಂಪರಾಯನ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗಿ ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಮುರಿದು,

ಬಳಿಕ ಮಧುರೆಗೆ ನಡೆದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನನನ್ನು ಸಂಹಿರಿಸಿದನೆಂದು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಗಾದೇವಿಯು ತನ್ನ

"ಮಥುರಾವಿಜಯ" ಅಥವಾ ಗವೀರಕಂಪರಾಯಚರಿತಂ" ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಳು. ಆಕೆಯ

ಉಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿಯ ಒಂ೦ದಂಶವು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತಾದರಣೀಯವಾಗಿದೆ :.. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕಂಪರಾಯನು

ತೊಂಡಮಂಡಲದಿಂದ ಮಧುರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲೊಬ್ಬ ದೇವಿಯು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತುರುಷ್ಟ [ರಿ೦ದ

ದೇಶಕ್ಕಾಗಿದ್ದ ಹಾನಿಯನ್ನವನಿಗೆ ವರ್ಣಿಸಿ. ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ, ಯವನ ಸಂಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ

ಅವನಿಗೊಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನಿತ್ತಳಂತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯು ಬರೆದಿರುವ ಪದ್ಯಗಳು ಮರ್ಮಭೇದಕಗಳಾಗಿಯೂ

ಉದ್ರೇಕಕಾರಿಗಳಾಗಿಯೂ ಇವೆ. ಎರಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸುವೆವು.

ಶ್ರುತಿರಸ್ತಮಿತಾ ನಯಃ ಪ್ರಲೀನೋ ವಿರತಾ ಧರ್ಮಕಥಾ ಚ್ಯುತಂ ಚರಿತ್ರಂ ।

ಸುಕೃತಂ ಗತಮಾಭಿಜಾತ್ಯಮಸ್ತಂ ಕಿವಿವಾನ್ಯತ್‌ ಕಲಿರೇಕ ಏವ ಧನ್ಯಃ ॥

ಶೇ ಶೇ ಶೇ

ದುರಿತೈಕಪರಂ ತುಲುಷ್ಕನಾಥಂ ದ್ರುತಮುತ್ಟಾಯ ಜಗತ್ತಯೈಕ ಶಲ್ಯಂ ।

ಪ್ರತಿರೋಹಪಯ ರಾಮಸೇತುಮಧ್ಯೇ ವಿಜಯಸ್ತಂಭಶತಾನಿ ಬಾಹುಶಾಲಿನ್‌ ॥

(ವೇದಗಳು ಅಸ್ತಮಿಸಿದುವು ; ನೀತಿಯು ನಶಿಸಿತು ; ಧರ್ಮಕಥೆಗಳು ಮುಗಿದುವು ; ಶೀಲವು ಬಿದ್ದಿತು ; ಪುಣ್ಯವು

ಹೋಯಿತು ; ಸತ್ಕುಲವು ಇಲ್ಲವಾಯಿತು ; ಇನ್ನೇನಿದೆ- ಕಲಿಷುರುಷನೊಬ್ಬನೇ ಧನ್ಯನು.

ಶೇ ಶೇ ಶೇ

ಎಲೈ ಧೀರನೆ! ಪಾಪನಿರತನಾದ, ತ್ರಿರೋಕಕ೦ಟಕನಾದ, ತುರುಕ ದೊರೆಯನ್ನು ಬೇಗ ಧ್ಹಂಸಮಾಡಿ ರಾಮಸೇತುವಿನಲ್ಲಿ

ಸಾವಿರ ಜಯಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹನಾಗು.)

ಆಂತಹ ಮಾತುಗಳು ದೇಶಾಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಾರವು. ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತೆಯೆಂಬ ದೇವತೆಯು ರಾಜರ

ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿಯ ರಾಣಿಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶೋದ್ಧಾರಕಾರ್ಯವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಸಮಾರಂಭವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.

ಬುಕ್ಕರಾಜನ ಇತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ (೩)ಚಿಕ್ಕಕಂಪನು ನಂಜನಗೂಡು ಪ್ರಾಂತವನ್ನಾಳುತ್ತಿದ್ದನು : (೫)ವಿರೂಪಣ್ಣನು

(ಜನಿಮದೇವಿಯ ಮಗ) ಪೆನುಗೊಂಡೆಯ ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದನು : (ಪಿ) ಮಳ್ಲಿನಾಥನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಸೀಮೆಗೆ

ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಮಿಕ್ಕವರು ಬಹುಶಃ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಿರ ಬೇಕು. ಅಥವಾ

ವಿಜಯಯಾತ್ರಾನಿರತರಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲದೆ ಬಳ್ಳಪ್ಪ ದಂಡನಾಯಕ, ಇರುಗಪ್ಪ ದಂಡನಾಯಕ (ಈತನು ಜೈನ,

ಚೈಚಪದಂಡೇಶನ ಮಗ.”"ನಾನಾರ್ಥ ರತ್ನಮಾಲಾ”ಯೆಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಿಘಂಟುವನ್ನು ಬರೆದವನು), ಗೋಪಣ್ಣ

ದಂಡನಾಯಕ(ಈತನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ; ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ಬಳಿಯ ನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೂ ಬಳಿಕ ಜಿ೦ಜಿ ಆದಿನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು.

ಸುಮಾರು ೧೩೭೧ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗವನ್ನು ತುರುಕರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿಸಿ ರಂಗನಾಥ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಿರುಪತಿಯಿಂದ

ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರಿಸಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಮಾಡಿಸಿದನು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತದೇಶಿಕರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಎರಡು

ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಡೆಯಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿಸಿದರು.

ಆನೀಯಾನೀಲಶೃಂಗ ದ್ಯುತಿರಚಿತ ಜದಗ್ರಂಜನಾದಂಜನಾದ್ರೇಃ ।

ಚೆಂಚ್ಯಾಮಾರಾಧ್ಯ ಕಂಚಿತ್‌ ಸಮಯಮಹಥನಿಹತ್ಯೋದ್ದನುಷ್ಯಾಂಸ್ತುಲುಷ್ಕಾನ್‌ ॥

ಲಕ ೀಕಾ ಭ್ಯಾಮುಭಾಭ್ಯಾಂ ಸಹ ನಿಜನಗರೇ ಸ್ಥಾಪಯನ್‌ ರಂಗನಾಥಂ ।

ಮ ದ್ರ“

ಸಮ್ಯಗ್ವರ್ಯಾಂ ಸಪರ್ಯಾಮಕೃತ ಭುವಿ ಯಶೋದರ್ಪಣೋ ಗೊಪ್ಪಣಾರ್ಯಃ ॥

ವಿಶ್ವೇಶಂ ರಂಗರಾಜಂ ವೃಷಭಗಿರಿ ತಟಾತ್‌ ಗೊಪ್ಪಣಕ್ಷೋಣಿದೇವೋ |

ನೀತ್ವಾ ಸ್ಟಾಂ ರಾಜಧಾನೀಂ ನಿಜಬಲನಿಹತೋತ್ಪಿಕ್ತ ತೌಲುಷ್ಯಸೈನ್ಯಃ ॥

ಕೃತ್ವಾ ಶ್ರೀರಂಗಭೂಮಿಂ ಕೃತಯುಗಸಹಿತಾಂ ತಂಚ ಲಕ್ಷಿ ಮಹೀಭ್ಯಾಂ |

ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯಾಸ್ಯಾಂ ಸರೋಜೋದ್ಧವ ಆವ ಕುರುತೇ ಸಾಧುಚರ್ಯಾಂ ಸಪರ್ಯಾಂ

(೩) ಅದು ದೇಶೀಯರ ಒಳಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. ಮತ್ತು ಆಗ ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಗಳೆಂಬ ಮೂರು

ಮತಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೇದಾಧಿಕಾರಕ್ಕೊಳಪಡದ ಜೈನರೂ

ವೀರಶೈವರೂ ಸಹ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಬುಕ್ಕರಾಜನ ಆರುಗನೆಂಬ ದಳಪತಿಯು ಜೈನನು.

ಬಸವಯ್ಯ ದಂಡನಾಯಕರು ಲಿಂಗವಂತರು. ಒಂದು ಸಲ ಆನೆಗೊಂದಿ, ಹೊಸಪಟ್ಟಣ, ಪೆನುಗೊಂಡೆ- ಈ

ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜೈನರಿಗೂ ವೈಷ್ಣವರಿಗೂ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಲು

ಬುಕ್ಕರಾಜನು ಅವರಿರ್ವರಿಗೂ ಭ್ರಾತೃಧರ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಉಭಯರಿಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ

ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಶಾಸನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.(ಇಠಿು. ಏಚಿಡಿಟಿ, ಒಚಿ೦ಚಿಜು ೧೮ ;

ಖಡಿಚಿಚಿಟಿಚಿಐಜಟಚಿರ೦ಟಚಿ, ೧೩೬)

ಮಾಧವಾಮಾತ್ಯನು ಸೂತಸಂಹಿತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (ಯಜ್ಞವೈಭವ ಖಂಡದ ದ್ವಾದಶಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ) ಶಿವಪಾಷಂಡ

ವಿಷ್ಣುಪಾಷಂಡಗಳು ಅಜ್ಜಾನಜನಿತವಾದವುಗಳೆಂದೂ ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ ಎಂದೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಆ

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಜನಸಮುದಾಯದ ನಾನಾ ಜಾತ್ಯುಪಜಾತಿಗಳವರಲ್ಲಿಯೂ ಮತ ಮತಾಂತರಗಳವರಲ್ಲಿಯೂ

ಸಾಮರಸ್ಯವು ಉಂಟಾಗುತಿತ್ತೆಂದು ಬೋಧೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ದೇಶ ಹಿತವನ್ನು ಮುಖ್ಯವೆಂದೆಣಿಸದೆಯೂ ತಮ್ಮ

ಒಳಭೇದಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೆಯೂ ಕಾದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವು ಬೆಳೆದು ಅಷ್ಟುಕಾಲ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

(೪) ವಿಜಯನಗರದ ಚರಿತ್ರೆಯು ರಾಜ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಧರ್ಮಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಇರುವ ಗಾಢವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು

ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಮತ ನೀತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ

ಪ್ರಭುವಿರಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಲತ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಶೋಭಿಸದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಲತ್ರಿಯ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವು ಅಭಿವರ್ಧಿಸಲಾರದು. ರಾಜಕೀಯ ವೃತ್ತಿಗೂ ವೈದಿಕ ವೃತ್ತಿಗೂ ದೂರವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ದಾ “ವೂ

ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆಯೂ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲುಪಯುಕ್ತವಾದರೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಹೀಗೆ

ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿಸಿದರು :

"ಜ್ಞಾನಿನಾ ಚರಿತು೦ ಶಕ್ಯಂ ಸಮ್ಯಗ್ರಾಜ್ಯಾದಿ ಲೌಕಿಕಂ"

(೫) ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಸಕ್ತಿಯೂ ಸತ್ಪಂಕಲ್ಪಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿದಲ್ಲದೆ ದೇಶೋನ್ನತಿಯಾಗದು. ವಿಜಯನಗರ

ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಹಾಯರಾದವರು ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗರಾದ ತಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲ-ಅವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಭಕ್ತರು. ಶಂಕರ

ರಾಮಾನುಜ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಎರಡನೆಯವರಾದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರುಗಳೂ

ಅವರ ಶಿಷ್ಯಮಂಡಲಿಯೂ ದೇಶಾಟನೆಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಧಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನೂ ಸ್ಪಧರ್ಮಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ

ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಗುಣಭಾವನೆಗಳು ದೇಶದ ಪುರೋವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಧನವಾದವು.

(೬) ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಹಿಂದೂ ರಾಜ್ಯಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿದ ಸಾಂಕುತ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆಡೆಯಾಯಿತು.

ರಾಜನು ಪಂಡಿತರ, ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾಕೋಟಿಯ ಅಭಿಮತವನ್ನನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರವಚನವು

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು.

(ಪ) ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಕರಣವೂ ಕೊಂಚಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದಿರಬೇಕು. ಹರಿಹರ

ಮೊದಲಾದವರು ಕುರುಬರು ಅಥವಾ ಒಕ್ಕಲಿಗರೆಂಬುದು ನಿಜವಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಂತಹರು

ಕ್ಲತ್ರಿಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುದೇ ಸಮಯಾಚಾರ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ, ನಾನಾ

ಪ್ರಾಂತ, ನಾನಾ ಜಾತಿ, ನಾನಾ ಮತ, ನಾನಾ ಭಾಷೆಗಳವರು ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಜನಾಂಗದ ಏಕೀಕರಣ

ಕಾಲವು. ಅದರಿಂದ ಹಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಕಾಲಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸಡಿಲವಾಗಿರಬೇಕು.

(೮) ವಿಜಯನಗರವು ಜನಸ್ತೋಮವುಳ್ಳ ಮಹಾಪಟ್ಟಣ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ: ಅದು ಪಂಡಿತರಿಗೂ

ಕಲಾಭಿಜ್ಜಂಗೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ವರ್ಥನಾಮಧೇಯರಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೂ ಅವರ

ತಮ್ಮಂದಿರೂ ವೇದಾಂತದೇಶಿಕರೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಹುಮಂದಿ ಕವಿಗಳೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರೂ ಇತರ ಗ್ರಂಥಲೇಖಕರೂ

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥರಾಶಿಯನ್ನಲ್ಲದೆ ದೇಶಭಾಷಾಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದರು.

ಮಾದರಸನು ಸೂತಸಂಹಿತಾವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಂದನು :

"ಯೇಷಾಂ ತು ಹೀನಜಾತೀನಾಂ ಪುರಾಣೆಷ್ಯನದಿಕಾರಃ ತೇಷಾಮಪಿ

ಸ್ಪದೇಶಭಾಷಯೈವ ತತ್ತ್ವವಿದ್ಯಾಯಾಮಧಿಕಾರಃ 1

ವಿಜಯನಗರದ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಬೆಳೆದಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಆಂಧ್ರ, ಕರ್ಣಾಟಕ, ಕಾವ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಿತು.

ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ದೇವಾಲಯವು ಅವರ

ಶಿಲ್ಪಸೌಂದರ್ಯಾಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ. ಆ. ಕಾಲದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನೂ ಚತುರತೆಯನ್ನೂ

ತೋರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅದರೊಡನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಶಿಲ್ಪಕಲಾಪ್ರೋತ್ಪಾಹವು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಮುಂತಾದವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ

ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಈಗಿನವರಿಗೆ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಾಸೌಧಗಳನ್ನೂ ದೇವಮಂದಿರಗಳನ್ನೂ

ಪಂಪಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಿತು. ಆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಭಗ್ನಾವಶಿಷ್ಠಭಾಗಗಳು ಕರ್ಣಾಟಕ ಪೂರ್ವವೈಭವಕ್ಕೆ

ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿ ನಿಂತು ಪ್ರಪಂಚದ ನಾನಾಭಾಗಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಬೃಂದಗಳನ್ನು ಈಗಲೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಹೀಗೆ ಯಾರು ಬಹುಮುಖವಾದ ದೇಶಾಭ್ಯುದಯ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕರಾಗಿಯೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

ದಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಪ್ರಥಮ ಹುರೋಹಿತರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರೋ ಅವರ ಹೆಸರು ಆರುನೂರು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ

ದೇಶೀಯರ ವಾಜ್ಮಆನಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವುದುಅವರ ಮಹಿಮೆಯ ಸತ್ತ್ವಗುಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳೂ ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳೂ ಹಾಡುಗಳೂ ಗಾದೆಗಳೂ ವಿರಚಿತವಾಗಿ ದೇಎಶೀಯರ

ಉಪಕಾರಸ್ಕರಣೆಗೆ ಗುರುತುಗಳಾಗಿ ಈಗಲೂ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ... ಯಾವ ಸಮಾಜವು. ತನಗೆ ಕಾಲ

ವಿಷರ್ಯಯದಿಂದುಂಟಾದ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಕ್ಕ ಮಹನೀಯರನ್ನು ತನಗೆ ತಾನೇ

ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲುದೋ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಸತ್ತಾ ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದೆಂಬುದು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದಾವೃತ್ತಿ

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಂತಹ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಂತಹ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತ ದೇಶವು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ

ಇನ್ನೊಂದಾವೃತ್ತಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದಾವೃತ್ತಿಯೂ ಅಂತಹವರನ್ನು ತನಗೆ ತಾನೇ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದೆಂಬುದರಲ್ಲಿ

ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

ಯದಾ ಯದಾಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ।

ಅಭ್ಯ ತ್ಥಾನಮಧರ್ಮಸ್ಯ ಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯ ಹಮ್‌ ॥

ಎಂಬ ಗೀತಾವಾಕೃದ ದೃಷ್ಟಾ ಠಿ೦ತವನ್ನು “ರ್ಜರ ಸಮಾಜದ ಈ ಸ್ವಸಂರಕ್ಷಣಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಶಕ್ತಿಯ

ಮೂರ್ತರೂಪರಾದ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವಿತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತ ಆರುನೂರು ವಷ ನಗಳ

ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಮಹಾನುಭಾವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಣ್ಯವು ದೀನವೃತ್ತಿಯಾಗಿರದೆ ಧೀರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯುದಯ

ಹೇತುವಾಯಿತೋ, ಯಾರ ವೈರಾಗ್ಯವು ತಾಟಿಸ್ಟ ಕೃದಲ್ಲಿ ಪ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗದೆ ಪೌರುಷ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಘರಿಸಿತೋ,

ಯಾರ ವೇದಾಂತವು ಶುಷ್ಕಾಲಾಪವೆನಿಸದೆ ದೇತೋನ್ನತಿಕಾರಕವಾಯಿತೋ, ಆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ. ಚರಿತ್ರೆಯು ಈ

ವಿಷಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಂದ ಪಂಜಿನಂತೆಯೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ

ಸರೋವರದಂತೆಯೂ ಇದೆ. ಆ ಸರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ತೊಳಿಯೋಣ. ಆ ದೀವಿಗೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ

ಜೀವಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡಿಸೋಣ.

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು

ಇ

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ರಾಜ್ಯಪರಿಪಾಲನಕ್ರಮವೆಂತಹುದು ? ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಯಂತ್ರದ

ಸಂವಿಧಾನವು ಹೇಗಿದ್ದಿತು ?

ಮಹಾರಾಷ್ಟದ "ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅಮೂಲವಾಗಿ ತಿಳಿದವರೂ, ಶಿವಾಜಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತಾದರ ವುಳ್ಳವರೂ

ಆಗಿದ್ದ ಕೀರ್ತಿಶೇಷರಾದ ಬಾಲಗರಿಗಾಧರ ತಿಲಕರವರು, ಶಿವಾಜೀ ಮಹಾರಾಯನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಿರ್ವಾಹ

ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಜಯನಗರದವರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದನೆಂದು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ(೧೯ ಗೆಲನೆಯ ಇಸವಿ ಏಪ್ರಿಲ್‌

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ "ಮದರಾಸಿನ ಗೋಖಲೆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ) ಹೇಳಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರರಾಜ್ಯವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನುದ್ಧರಿಸಿ

ಹಿಂದೂ: ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದುದು. ಅದು ಹುಟ್ಟುವ ವೇಳೆಗೆ (ಕ್ರಿಶ. ೧೬೯೪)

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ನಾಶವಾಗಿತ್ತಾದರೂ (ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೬೫). ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಕ್ರಮಗಳೂ

ಕಾಯಿದೆಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಕೆಲವು ಭಾಗವಾದರೂ ಇದ್ದಿರಲೇಬೇಕು. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಏರ್ಪಾಟುಗಳು

ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೆರಡು ತಲೆಮಾರುಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜಾಸ್ಥಾನ

ರಾಜಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳು ನಡೆದರೂ ಇತರ ಊರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯಜನರ

ದಿನಚರ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ನಿಂತಿರುವುವು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ದಿಟವೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ

ನಡೆವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ, ವಿಜಯನಗರದವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು

ಶಿವಾಜಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹುಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅರೆವಾಸಿ ಹಾಗವಾಸಿಯಾದರೂ ನಿಂತಿದ್ದಿರಬೇಕು : ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಕ್ರಮ

ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ನೆನಪು ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವಾಜಿಯು ವಿಜಯನಗರ

ರಾಜ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಆತನ ಮತ್ತು ಆತನ

ಮಂತ್ರಿವರ್ಗದ ಮುಖ್ಯೋದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ವಿಜಯನಗರದ ಕ್ರಮವನ್ನೇ

ಅವಲಂಬನೆಮಾಡಿದ್ದಿರಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಸ ಸಹೇತುಕವಾಗಿದೆ.

ವಿಜಯನಗರದವರಾದರೋ, ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನಕ್ರಮವನ್ನೇ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ

ಅನುಸರಿಸಿರಬೇಕು. ಶಿವಾಜೀ ಛತ್ರೆಪ ತಿಯು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಶುಕ್ರನೀತಿಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ, ತನ್ನ, ಅಷ್ಟಪ್ರಧಾನ

ಮಂಡಲಿ(ವಿಜಯನಗರದರಸರೂ ಅಷ್ಟಾಮಾತ್ಯ ಸಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ.-ರೈಸ್‌ ಅವರ "ಮೈಸೂರು ಗೆಜೆಟಿಯರ್‌” ) [ಎಂಟು

ಮಂದಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಲೋಚನಾ ಸಭೆ]ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನೆಂದೂ ಆತನು ಹಳೆಯ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಿರ್ವಾಹ ಕ್ರಮವನ್ನು

ರೂಢಿಗೆ ತಂದನೇ ಹೊರತು ತಾನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಇತಿಹಾಸ

ಸಂಶೋಧನ ವಿಚಕ್ಷಣರಾದವರು ಹೇಳಿರುವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗಿಗೆ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಶಿವಾಜಿಯೇ

ಆರ್ಷೇಯವಾದ ರಾಜ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಾಕ್ರಮಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ೩೫೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಜಯನಗರದವರು ಅದೇ

ಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ಅನುಸ ರಿಸಿರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹವಿರದು. ವಿಜಯನಗರವೂ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ

'ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾತಕರ್ಮನಾಮಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದವರು ವೈದಿಕಾಗ್ರೇಸ ಸರರು. ಶ್ರುತಿ

ಸ್ಮತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕರ್ತರು. ಆದುದರಿಂದ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಟಾದ ರಾಜ್ಯಕ್ರಮವು ಸ್ಮೃತಿ ವಿಹಿತವಾದುದಾಗಿಯೇ

ಆರಬೇಕು.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ರಮವೆಂತಹುದು, ರಾಜನೀತಿಯೆಂತಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು

ಮಾಧವೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಲೋಕವು ಎಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿರತಕ್ಕುದು.

ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿರಬೇಕು- ಎಂದು ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿದಿದ್ದವರಲ್ಲ ವೆಂಬುದು ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು

ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ. ಧರ್ಮದ 'ಸ್ವರೂಪ”ವು ಎಂದಿಗೂ ಬಂದೇ. ಆದರೂ ಅದರ 'ಪ್ರಕಾರ”ವು ಜನರ

ಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಗಿಂದಾಗ ಭೇದಿಸುವುದೆಂದು ಅವರು ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವರು. ಕ್ರಮಗಳೂ,

ನಿಯಮಗಳೂ ಕಾಲ ದೇಶ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದತಕ್ಕುದೆಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಅವರು

ರಾಜಧರ್ಮ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಖುಷಿಮತವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ಕಾರಣ, ಅವರು ಬರಿಯ

ಅಭಿಮಾನದಿಂದ -ಇಎಂದರೆ ವಿಚಾರಮಾಡದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಚನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ -ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವರೆಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸ ಮನು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಯಾ ಡಿ

ಮಹರ್ಷಿಗಳ ವಿಧಿಗಳೂ ಆದೇಶಗಳೂ ತಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಬಗೆದು, 'ಿವುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು

ಬಳಕೆಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಆ ಪುರಾತನರ. ಸಾರದಚನಗಳ

ಸಂಗ್ರಹವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವರೆಂದೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರು ರಾಜ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಾಕ್ರಮವನ್ನೇನೂ ಹೊಸದಾಗಿ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಹಿಂದೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

ಇದ್ದ ಕ್ರಮವನ್ನೇ ಅವರು ಪರಿಷ್ಕಾರಮಾಡಿ, ಮನು ಪರಾಶರಾದಿಗಳ ಮತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಿದ್ದಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಮತದಿಂದ ಆ

ಕಾಲದ ಹಿಂದೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಚ್ಯುತಗಳಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವು ದುರ್ಬಲಗಳಾಗಿ ನಶಿಸುತ್ತಿದ್ದವೆಂದು ಅವರು

ನಂಬಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಂದುಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ

ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು.

"ತದುದರಿಂದ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ಪೂರ್ವದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರಂತೆ ಸರಾಜಕ ಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ ಗಳಾಗಿದ್ದುದು-

ಎಂದರೆ, ರಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಜನೊಬ್ಬನಿರಬೇಕೆಂದು ನಂಬಿದವರಾಗಿದ್ದುದು ' -ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು

ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ. ಪ್ರಜಾಯತ್ತ. ಪ್ರಭುತ್ವದ -ಎಂದರೆ, ಪ್ರಚೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದಿ » ತಮಗೆ

ಇಷ್ಟವಾದವರನ್ನು ಇಷ್ಟವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ 'ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಮತದ ಸೂಚನೆಯು

ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಡತೆಯಲ್ಲಂತೂ ಅವರು ಹರಿಹರ ಬುಕ್ಕರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದು

ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಂಗತಿ.