प्रकरण 3

उपलब्ध असलेल्या बखरीच्या आधारे श्री जयरामस्वामीचे परिचयात्मक स्वरूपातील चरित्र
प्रकरण ३
उपलब्ध असलेल्या बखरीच्या आधारे श्री
जयरामस्वामीचे परिचयात्मक स्वरूपातील चरित्र
अनुक्रमणिका

१. परिचय
२. बास-पंचायतन
३. श्री जयराम स्वामीचे आज्ञाकुल : श्री शांतलिंगाप्पा स्वामी
४. श्री जयराम स्वामीचे बुधश्री कृष्णाप्पा स्वामी
५. वडवांव माझ संस्थान
६. सहा समाध्याय
७. श्री जयराम स्वामीचे माता-पिता
८. जयरामाचे बालपण व शिक्षण
९. ईश्वर हेच जीवन
१०. श्री श्रीरामदेवी
११. श्री कृष्ण वडवांव
१२. विद्याबांच्या माता व बेबुद्दुसुधो-शिष्यत्व अत्य स्मरणीय संबंध
१३. बुधश्री बांग्र
१४. श्री कृष्णाप्पा स्वामी संजीवन समाधी
१५. श्री जयराम स्वामीचे वाणिज्य व कार्य
१६. श्री जयरामस्वामीचे विचारण व समाधी
१७. श्री श्रीरामदेव
१८. श्री विद्याबांच्या, श्री मुळा-पद्मस्वामी व श्री वाहानवाच्या
१९. श्री जयरामस्वामीची प्रेमवस्त्र
२०. श्री जीवनेन्द्र शिष्य पद्मपर
२१. शिक्षक
२२. संवर्धन - टीपा
प्रकरण 3
श्री जयरामस्वामीचे चरित्र जयराम स्वामीच्या उपलब्ध असलेल्या बस्सरीच्या आधारे परिचयात्मक स्वरूपात सर्वप्रथम मांडणे

1) परिचय :-

संतांची चर्चा ही सागरसारखी अपार असतात. एकंबरीत सर्व समाजास संतांसंबंधी वाचणार्या विलक्षण अर्था आतिशियतेतून श्रीते संतचर्चे ऐकून असतात.

धर्मजागृती करणारे संत, इश्वराशी बोलणारे संत, तिर्निमाले चमककर करणारे संत लोकांना आदरणीय वादतात. बेंवंच्या बस्सरीविच संतांची, त्यांच्या चरित्रांची माण मिळती. करण संत हे बेबाळूण भिंत्र चहतच ही एकमेकांतील संलब्धता समाज माणतो. तर्कमाध्यमे बेबाळू तुम्हांच्या असतात अशी सर्वांची श्रब्धा असते. माणकी बेबाळू धारण करणारे हे संत इतर माणसांप्रभाणे माणू जवळत. 'जनात अवतरले संत सच्च कोण होते' हे इतरसंस्मान न म्हणतो. अशी संतांची अतीतकी स्तुती व माणसांच्या संतचर्चेत जाणून घेते.

काही पणच पद्धती असते, परलोकी नवी नीत मिळावी, श्रवण असल्यास इश्वरचे साहित्य मिळावे. भोक्षप्राप्ती मिळावी या हेतूने संतचर्चे श्रवण व सर्वच केले जाते.

हलनीचे युग हे विवाह सुरु होय. प्रत्येक गोष्ट विवाह, शून्यवाच यांच्या विकासाच्या पाण्याचा माणसांची प्रवृत्ती बनली आहे. पंढरु आपले आधारात्मक क्षेत्र हे किंतु निर्णय शरीरी माहेश्वर आहे. श्रवण व अंधश्रवण यांची फरक न करू. अंधश्रवणांची श्रवणीय अंधश्रवण माणूस 'अंधश्रवण सोहूल बुद्धा' हा मंत्र आपल्यांची करणाचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आपल्या पुराणांतून, बेबाळून अश्रुत चमककरत करू आहे. अनेक अलंकारीत संतांचे हे चमककर एक आश्रुत पंढरु तत्त्व वस्तुमती अंतर्याचे प्रत्यक्ष प्रायोगिक कार्यवाह करतो आहे. तर ते हे ही एक स्वतंत्र योजना- विवाहच माणूस ह्यात असTRACKING_START

करू नाही. सागरात केल्याच्या ने केल्या कुळेने हा स्वरूप ह्यात नंतर. त्यासाठी आपल्या सागरात ही पराक्रमी हवी. ती जेवढी ती जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढी जेवढ�
संप्रदायापेक्षा शिखर असलेला 'समर्थ संप्रदाय' सुरू झाला. समर्थ सांप्रदायिकांचे कार्य व शिक्षण वारकरी संप्रदायापेक्षा वेगळी आहे अशी भूमिका काही विचारवांत घेताना बिसतात. समर्थ संप्रदायात वेगळ्या संत कर्मी ऊळते कार्य केले? ते कार्य समर्थ रामबालांच्या कायशिपा वेगळे होते काय? असे प्रश्न या संबंधित उपस्थित होतात.

2) बास - पंचायतन :-
रामबालांच्या समकालीनांची त्यांचा मानोचा घेत काव्यरचना केल्याचे दिसते. या परंपरेतील प्रमुख समकालीन व उधर कालीन संतकर्मींचा कार्यांचा परिचय कसले घेऊ लागली की वर उपस्थित केलेल्या प्रस्तावांची उद्देश्यांना आपला शोधाचा देखील येतात. रामबास काळीन रंगनाथ स्वामी जिहेडूर, केदारस्वामी श्रावणगंगर, जयराम-स्वामी वडींवाकर व आदिमुखी ब्रह्मानंदकर हे चार संत कृष्ण व समर्थ रामबास या सर्वांचा मिळून 'बास-पंचायतन' असे संबंधित जाते.

3) श्री जयराम स्वामीचे आजे गुरु श्री शांतलिंगाप्पा स्वामी :-
महाराष्ट्रीय संतांच्या उदार शिक्षणाचा परिणाम महाराष्ट्रांतील विविध पंडाच्या लोकांवर कसा हळा याचे व एक उत्कृष्ट उदा. म्हणजे जयरामस्वामीचे आजे गुरु शांतलिंगाप्पा महाराज त्यांचे होय.शांतलिंगाप्पा हे गुरु शांतलिंगाप्पा. हे मूळचे जन्म संग्राम संग्राम. संग्राम हे कठोर शैव असतात. त्यांच्या व मृत्युच्या प्रयास: तीनविरोध असतो. पण हे शांतलिंगाप्पा विश्वास व ललित्या अवघ्ये वेदांताचा सादर्शेच मानाल. यामुळे ते त्रैंवाट व वैण्यवांत सार्वजनिक दिवस असत. स्वात्मकता मध्ये शिक्षा संग्रामच्या पदेचे होतात. साताय विकासात, माण तालुक्यांत संग्रामच्या नावाचे एक तिक्कण अहे.त्याच्या लगताच्या उंच इकायत्यांचा एक महावेदवर्च प्राचीन मंदिर अहे.त्याच्या शिक्षा संग्रामच्या महत्त्वात. हे नृत्तक कुलम्यांचे कुलबैत आहे.मयाणे लोक लक्ष्य शाल्यावर वदू-दरवंता त्यांचे पाया पदायला नेलत. त्यांचे महाशिवरात्रीला फार मोठी यात्रा भरते. ते शांतलिंगाप्पा हे रहत असत. हे संग्राम खरे पण ब्राह्मेश्वर, नामक आहे त्यांचा संतांची जी भाग्य धार्मिक शिक्षण महाराष्ट्राला वित्तीय ताकतुक त्याच्यांचे आचरण असे. हे नानीचे समकालीन होत. त्यांचे गुरु भीळकंठ होते. शांतलिंगाप्पा स्वामीच्या 'कर्महत्तकी' नावाचा एक जंजम मध्य-प्रतिपादक बळ आहे. त्याच्या प्रमाण, पंचतत्त्वचे, शिवलाल, शिल्प, भावन इत्यादि विषय पंतीकरणाच्या
पढ़िये वर्णि आहे त.ल.व. के शेखावटी ओवी 'त्यजसक्षेप्यरोकि। यदि भी बोलिलो अनुभूति। प्रति पायो विद्यापारंभित। महणे शांत नीललंकत॥' होय।

ते शांतेखर शहीदार शांत असत। ते त्रिकाल शिवार्धज करीत। ते येविल त्यांचा शिवाची अनग विलोपी श्रीक करण्यास व समसाना वाल्यास सांगत। मतात आचारीपण त्यांच्या मनाला संविश्वास काही। मठात सिद्धार्थांचे स्वर्यांपाकपाणि एका वाचूला व ब्राह्मांकिंचे इरुस्या बाचूला असे। ज्याने त्याने आपल्या धर्मांमध्ये चालते व सर्व मतांत लोकांशी श्रीकर्मवेशाचे वाजावे असे ते संबंधत। हजारो लोक त्यांना ध्यान देते व ते सर्वांना शरणार्थी संगृह सत्यनांतरांना लावते असा हा सतःसुष्म अजातशत्रू होता। त्यांच्या हजारो शिष्यांत त्यांचा आपल्या शिष्य कृष्णपाण्या नवाचा ब्राह्मण होता।

४) श्री जयराम स्वामीचे गुरू श्री कृष्णपाण्या स्वामीः −

श्री. शांतालिनपणा स्वामीत्तिक आवहन्या शिष्यांचे गाव होते कृष्णा। गुरूजी त्यांना कृष्णपाण्या भ्रमण द। हा काशवाच श्रीक, वेशसंघ त्रिवेकी ब्राह्मण द। हा उपास्या कुलकण्ठांचा वांत शांतालिनपणांची पूर्ण कृपा होती। यांनी पंढरीस बोपालपूरी, सतसुंदरी व आंबेरोलाई तपाचरण केले होते। कृष्णपाण्यांच्या आधारावर लहानपणीच वारले होते व बुंदीली त्यांना पृथवी परिपालन कसून वाढवले होते। कृष्णपाण्यास बरोबर देण्याच शांतेखर महाराजांनी त्यांच्यात केली। प्रायाल, काळी, नगा रेखिल सर्व दिवसी यथोत्तर कल, गुरुशिशी आंबेरोला भेले। ते अहंकारच विवरास्या होते ते मंडुरेस भेले। मधुरा, नक्कुं, वंद्यमण, गोविकुण्ड ही कृष्णचरित्रावर पावन झालेली केले पाहल्याच ते पसून वधावास आले। शांतालिनपणांच्या पूर्ण श्रीत होते। ती कृष्णपाण्या मनाचा ओघ पाहून त्यांनी त्यास कृष्णाची उपासना हिंदी व श्रीकर्मांनी लोकोबंधार करावा अशी आहात केली। कृष्णपाणांनी कृष्णभक्ति प्रसारावेळे उत्कृष्ट कार्य केले आणि वडभांदी मठ स्थापना केली।

५) वडभांदी मठ – संस्थानः −

महाराजांचे संस्थातिक, आध्यात्मिक, धार्मिक प्रभोदन करणारी अशी चालती–
बोलती अशे महाध्यापणी विवकलात होती। जीवन सरस्वती त्याना कसून लोकमंगलाचे असंद कार्य करणारे संत महाजेव ही प्रेमप्रकाशांची संगीते, चैतन्यपीते
होती। अतः एक चालने बोलते महाविद्यापीठ महजे सातारा विश्वातील, अटाव 
तालुक्यातील वडगाव- मठ संस्थान होय।

अरे तर हा मठ शक्त १५०५ मध्ये संत श्री शांतलिंगपांचे परमश्वय संत 
श्रीकृष्णप्पां यांची यांची स्थापन केला होता। (करण्डूत, श्री शांतलिंगां भागबाई चार्चे, 
पृ.११ व श्रवे महाराज सारस्वत, पुस्तकाची पृ. ४३७) या वडगाव मठ संस्थानाचे 
महणैत या महाविद्यापीठाचे महाकुलकुश महणै लंत्रेष्ट श्री जयरामस्वामी होत।

त्यांच्या बिप्रदिग्नाच्या वाक्कलाचा आणि अलीकांक कार्याचा इतके एकां व्रतांत 
विमान झाला की या मठ संस्थानात त्यांचें नाव पडले। ते महणै श्री जयराम स्वामी 
वडगावकर मठ संस्थान। त्यांच्या समर आपल्याचा घेते करावाचे आहे।

अरे तर हा मठ शक्त १५०५ मध्ये संत श्री शांतलिंगपांचे परमश्वय संत 
श्रीकृष्णप्पा स्वामी। यांची स्थापन केला होता। त्यांच्या प्रेरणेचे तोलीकोटीराष्ट्री श्री 
कृष्णप्पा स्वामींची वडगाव सारस्वत होळ्यांची द्रव्यांमध्ये त्यांना भवानीशंकराच्या मंडळात 
ही मठ स्थापना केली होती। या होळ्यांच्या मठ-पीठाचे महाविद्यापीठ बनेल अशी 
त्यांकाळी कृष्णप्पा धर्माची-मरी-स्वाती कल्पना ही नसेल। पण ईश्वरी-वशोदेश हे 
अवश्य पालीका वर्तंबर करत असेल। ईश्वराच्या मरी जेवा घेते तेंचा माती 
मणाला स्थिरमत करणा धरणा घडतात। अशी व ही पंचना होय।

6) सहा समाध्या:-

वडगाव या पुण्य केली अलेक साधु-पुरुष झाले। श्री कृष्णप्पास्वामीं श्री 
महाबेंवाबा अशा सहा साधु-पुरुषांची घेते परंपरा आहे। प्रत्येकाचे समाधी ही 
वडगावला आहे।

श्री कृष्णप्पास्वामीं, श्री जयरामस्वामी, श्री नोपालस्वामीं, श्री विठोबास्वामी, श्री 
मुलिंगस्वामीं, श्री महाबेंवाबा अशा या सहा साधुपुरुषांची ही गुरुविश्व घर परंपरा आहे।

मूल श्री कृष्णप्पा हे हा श्री जयरामस्वामींचे मुख विवट समाधिस्थ झालीं। त्यांचे 
शिष्य जयराम स्वामी मृगूल 'कृष्णाब्य जयराम' अशी संग्रह क्वँचम प्रास झालीं।

योग्य झाल्यासाठी उपवेश करणाकरता परमेश्वर वैकुंथहुन पुण्यवाणीस 
ज्ञानोद्धासारिता पालवित असतात। एक साधु समात झाला महणै दुसरा साधु 
विमान होत असतो। वडगावाने स्वरूप घेतले पुण्यांचे संपत्त्यांमध्ये पुण्य दृष्टीसोडतीच 
जन्मास देतात। 'सत्कृत्य करावे' हा उपवेश करणासाठीत त्यांचे अवतार असतात।
7) श्री जयरामस्वामीचे माता-पिता :-

नगर जिल्हाद अनानाद अनंतानन्द येथे एक धर्मशील कुटुंब संख्या होती. जीवन-क्रम आचरण असताना आपणांस नव ते होईल तेवढी ईश्वरेंव्या करणारे हे साधिक मनोवृत्तीचे जोडी भ्रमणात भिक्षके पंत वेशपाठी आणि त्यांची तल्ली कृष्णाबाई.

भिक्षके पंत हे कसरे गावे वेशपाठी होते. साखुलेख, नामस्मरण, भक्ती, पुजा-अर्चना, बांज धर्म कपडुन पुष्प संपादन करणारे जोड्याचा आपणांस पुस्त्रांसी लाई ही भजा होती. ती गाजीना भज्याचा जन्मादिवस पुत्र हा धर्मसंपादन आणि आपले मांक उजवर करणारा आसारा. पुस्त्रांच्या गृहस्थाश्रम पूर्णत्वाचै आणार नाही. अशे त्यांती अंतःतींत तपस्वी होती. अशे परिभाषांत आंतरिक इच्छा असणावस जोड्याच्या पोटी एका अत्युक्त कोटींच्या विद्यामाग थेर, सत्स्वादन जनम ह्या दत्तात्रेय.

परमात्मिक असणावस कृष्णाबाईच्या पोटी जगभर जगणार करणारे या भिक्षाके पंत शेरे 1721 (हस. 1791) मध्ये नेकुलास्तम्बीचे बिवशी जनम घेतला. क्षेत्रा, जोड्याची मनोकामना पूर्ण झाली. ज्याचा जगाचा त्यांती क्रुद्ध धन्य-धन्य झाली. क्षेत्रा, जोड्याची मनोकामना कुश धन्य-धन्य झाली. त्यांती क्षेत्रा प्राप्त 'जयराम' होय. त्यांती क्षेत्रा हा पुन बुद्धापकाली ह्या झाला होता. पुन मुकुट पाहून ते धन्य झाले. प्रमाणांत ह्या ह्या त्यांती जीवनाची पाठवले प्रतिष्ठित. धराव ज्ञानांते बाल पाहून आपण प्रेमध्यसंपन्न ह्या आहे, आपला गृहस्थाश्रम सफल ह्या आहे असे त्यांती वाटले. बालाची सर्वस्वतींते ते काळजी घेऊं लागते. बिन्नसेवक शुभक पक्षावर वर्धासारणे जयराम वाधू लागता. भ्रमर सुंगधी पुलिस पाहून ज्ञानामधील लुकक होतो. त्यांती झेऱ्या कोटा लोक ज्ञानांस प्रतिहार संतात. त्याती कृमीतीत असता बाल पाह वर्ध्याच्या ह्या. त्यांती क्रम, क्रीडा, लोक, मोह, मक्क, मतसर या भर्तिपूर्ण अस्तर ही वहुत बने; माये वांसून ते अंतत रहावे चावसीत जणू काही त्याला ज्ञान देणारी फूल बहुवी भिक्षके पंत लिहिले.

8) जयरामांचे बालपण व शिक्षण :-

जयरामांचे योग्य तनावे प्रतिपाद कर्णाची जबाबदारी आला मातीयी कृष्णाबाईचे देवांना पहलीत. त्यांतींतीसाठी पहल्या असल्या तरी त्यांनी ती सर्वनाश्ने या मोठ्यांना पान पाहती. जयरामांचे बालपण शिक्षणात कृतीत होऊ लागले. प्रसंगी भिक्षा मानूसही त्यांती सर्वस्वतीत त्यांनी त्यांचे पालनपोषण केले. ज्यावेळी झेऱ्या
मुलांचे लक्ष तत्व गोष्टीकडे असावे त्या कायात जयरामाचे लक्ष माजी सरी विद्धत व श्री कामेश्वर महादेव मंदिरात जाऊन भेजावे मुळाकडे पाहत राहणाकडे होते।

जयराम अत्यंत बुद्धार, तसाहे, कपडाचा पच सिंतके झाले होते.पंतोज्जव रूपांची महणणे होती की, हां मुलाना लोकव्यावहारात कमी आहे. हसणे, ठेकणे, वेडणा, श्राब्दण, मादरण यांकी ते काहीही करत नसलेले. बैठून योगातून कृपणावाली जयरामास शेजुन पंक्तीस्थो गेल्या. माहुकरी गावून पोट प्रकृती लागल्या. आई शिष्या मागून आणावयाची, मायलेकरांनी कसोटीसंग पोट भ्रमयाचे. बाळ जयरामास या बारिकवारी जपाने कल्याण वाचून आलेली नवनारी ज्ञान लूटत असत. साधू संसारातील वर्षी, कृतेच रस्ते यातला आणंद लूटत असत. वयाची आठ वर्ष पूर्ण होत असतंबाला त्यानंत्रा माजीं बंधनाची आईस काळजी लागली. उसमुळे-पासून आणून पंडेश्वरतर त्याची मुझ केली. ते संध्या, धामारी मंगळाचा जप करू लागले.

मुनुवीच्या कायक्रमांतर काही महत्त्वातिस जयरामांना आिविना पोशके बघवे लागले. त्यांच्याहून पूर्व पायलाल्या कोणी उभरे वाही.

वयाच्या विहाराच्या वर्षी उपायायांनी वेष, वेषपूर्वके मंत्र, पूर्णसुकुम, रूढ, पवणाची, अष्टाद्विनांची चयना दिशक्रियेती. पौर्णिकक्रमेश नौसुंडी व रूपावली झिकली.

विषाण भाषेचे परिषाचे चेले.ध्यातील मालवी पुष्प, प्राकृत-श्रे, हरीविजय, खिललीमुंगू, अनुसूची, रूमप्रणी-शवंतर, श्रीविजय, बधी-लीलामुंगू, एकनाथी श्रावण यांचे ते वचन करू लागले व येणायचा नर्तक मंडळीला एकून लागले.

1) १०० घुंट जिवन :-

आकाश कोल्हापूरलेख्या जयरामाच्या मनात प्रकृतप्रमाणे भरते होते. परमेश्वरांचा सारा ध्यान होता. प्रकृती बाळभारत व एकेच उद्धत त्यामुळे मनात होते. येणायी आणि होणा-त्यानंत्रा जाणविकरण आपले जीवन ईश्वरातील वहावयाचे हे त्यानंत्री मनोमन दरबार टाकले होते. आता त्यानंत्रा बाही शिष्या मोक्षमुळे बाही त्यानंत्र श्रीविजयी स्वाभावी प्रती त्यानंत्री श्रीविजयी स्वाभावी केली.

मांडवराणां जाऊन कामेश्वर महादेवाचा निरोध शेजून ते गोष्टी पंचमतीस आले. ते साधूतच परमात्र करून ते आिविना होते. ते लेण्यांनी श्री जीवनांनी द्वारा करून अनुभवात्मक आंशिक केला. त्यानंत्री ती अहारात उघर पंचमतिस पाहून साधूत प्रेमी अनुभूती त्यानंत्र प्रस्तुत आणि तू म्हणून ते काही मानकील ते म्हणून त्यात असल्याचे
सांगितले. जयरामांच्या अंतर्मानातील गोष्ट बेदीने जाणली व त्यास सांगितले की, तुला जे हवे आहे ते माहित्यजतन गाही. ते दूर पंक्तीस जाऊन पांडुरंगास माणावेस, बेदीने त्यांना प्रसंगतापूर्वक आधीवाळ केवळ पांडुरंग आराध्येचा संबंध बिंता

10) श्री क्षेत्र पंढरी :-

जयराम श्रीक्षेत्र पंढरीस आले. चंद्रवानागस स्वागत करत, पुंडलिकाचे वर्षण वेलुने श्री पंढरीनांचे वर्षण, तबलंसार श्री मालोब्री खुमावैंनीचे वर्षण त्यांनी घेतले. त्याच्याकडे त्यांचे वय सेचक चौका वापर पाहतात. प्रशंसत प्रभाती चंद्रवानागसाचा वाक्यांतला, सांग्या आवासानातील व्यापूर्ण अवस्थाणी विज्ञून धाती त्यांना मोहदूरु दाखळे असते. अशा भीमावते त्यांची साधना चालावाचविले, राजकाल संतांची प्रवचने, कीतीही एकाचायी. हे सर्व होत असताना एका ओढ असायची आणि ती महणाऱ्या मला माहित्य हक्कावर प्रमाणाचा बेदायण हवा. पण कोण सर्व बालकविराग? अंतर्यमीच्या प्रमाणाच्या मार्ग बालकविरागाची क्रूरीती बेदाया एवढीत तत्काल त्यांना लागू राहिली. त्यांनी अनं-पाणी न घेता उपविच अवृद्धी केले. कसलाची प्राप्तिक संस्कार बसलेल्या अंत-कपणालो व्यावत्या अनुष्ठानाचा एक जबरदस्त शक्ती होती.

गोपालकुपारीतील रविकांती एक काही पणला लागून केलेल्या या प्रभीर साधनेमुळे, पण श्रवणेत्रांसों वचनयत सामर्थ्य वेक लागते. साधना न करत केलेले, संकल्प हे कुळकामी असतात. जयरामांची साधना ही पौरुषसंपन्न होती. त्याच्या सामर्थ्य होते. त्यांचा तत्कालीनी तिलक्षा बाहुल्या चालावली. तेंच्या प्रत्यक्ष पांडुरंगास ही असे वाटले की हे आरिष्ट्य आहे. आता त्याचा निर्धार तरी किंवा आहे ते पहावे.

अशा अवस्थेत श्रीकी घेतलेली परिश्रम, जयरामांचे त्या परिश्रम करत जाणे असे खुप चमकाव जयरामांच्या वर्षणाचे आलेले आहेत. परंतु त्या चमकावांचा जास्त विचार न करता त्यांचे साधन-विश्व पाहणे गरून आहे.

जयरामांचे वाचन, दिनांना, मनानुसारं चालू होते.वेबांत्र व्रतपाले परिश्रमीची माहिती व त्या परिश्रेष्ठा, श्रवणांत लोकांचे जाऊन त्यांना आत्मविश्व अनुसरणावर बोलतात. त्यांसाठी त्यांचा मार्ग आयुष्याकाळ बदले. तत्कालीन त्यांचा मार्ग बदलून होता. ती वाहतूकली फसवणे साधू महाराजांच्या चमकावांचा बदल पडले नाहीत. पोप-पंडितांना शुल्क होते. जयरामांच्या अंतर्मानामध्ये केवळ परमाशाचा शौक चालू होता.त्यात प्राप्तिक मनोकामनेच्या पूर्णितीची काहीही नसले. अशी ओढ,
आस असेल तर ती परमेश्वराला सुबोध उमने। साधकार्यत ती परमेश्वराला सेवा अर्हते।

जयरामांश्च जीवनाची सात-आठ वर्ष प्रबीत साधनाकाळात आर्थिक पडली होती।
ल्यांची आंतरिक शोध-मोहिम चालू राहत होती। निखट परब्रह्म ध्यान हेच एकमेव उब्दिल्लो होते.
ही आज परमेश्वरार्यत जाऊन पोहोचली।

बोपाळुखीत जयरामांश्च साधनाचा चालू असताना एक विवास एक कसोटीच्या प्रसंगाला जयराम उत्तरले। प्रत्यक्ष पांडुरंग आपण मानता रुक्मिणी प्रसंग हातली, प्रकटली.
उब्दिल्लो आंतरिक आंतरिक जयरामाला जवल घेतले। अनुभवांनून, साहेबले श्रीपुण नेलेल्या हस्तांना मनाच्या जयरामास कृस्वाले आपण महानाळे, "जयरामा, कथासाठी तू, एकदा कठोर साधना करतो आहेस? तुल्य हस्ता काम आहे, ते सांग? तुला काम हवे ते बेटी।" हे प्रत्यक्ष पांडुरंगाचे उब्दिल्लो एकताच जयरामांश्च आपल्या आई-विविधांतीची आत्मवाण आली।
ल्यांचे होटे भ्रमन आले। आला प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक पिता-पांडुरंग आपण 
रुक्मिणीच उही आहेत हे पातून त्यांचे तात:करण भ्रमन आले। केंद्र झालून आला।
आपल्याला जवल माहीची पाकां घाटाणारे, सहानूबतून बेणारे, प्रेमाचे चार शब्द बोलणाऱ्या कोणीही नवळते। फक्त होता ती श्रीदीया, तुल्या ध्यानमय, त्यासाठी त्यांची रश्त-विवास, काळ-वेळ-स्थान कथाचेही भाष व ठेवला कथ रेले होते। त्यांच्यापूर्वी आल त्यांचे चरे माय-वाप उभे राहिलेले होते। साधकाला जगामध्ये कोणीही नसले। चर्चाना आल, नातेवाळक, कुटुंबिय असताना महून तेथे परमेश्वर घेत नाही। पंतू 'ज्याची ध्यान कोणी नाही, त्यास बेद आहे'।
साधकाला परमेश्वरची आत्मवाण सतत घेत असते। इतरांना बेवरी आत्मवाण कयित्व घेते। बेवरी आत्माविश्वास क्षण ही जात नाही। असे बिचार जयरामांश्च मानामध्ये उदमबूझ येऊ लागले। त्यांची मनोरम रहूल घेतले। अन्या मायामात्सर्या कृतीत ते शांत झाले आपण पांडुरंगाच्या जवल त्यांची हस्तां हसत हसत एवढे माणितले, 'बेवरी, मला काही एक इत्यादी नाही, 'मी' कोण आहे? हे मला मुळाजादे माळा स्वरूपाची मला ऐक्षे करण बदला।' जयरामांश्च वागले, आला माही मनोविश्वास पूर्ण होईल; पंतू येथे त्यांची अपेक्षा पूर्वी झाली नाही तर आत्मविश्वास करार कन्ही बेद शकत नाही, त्यासाठी सिद्धूर्वृत्त हवा। सिद्धूर्वृत्त हवी आलमस्त कोठाही मिळार नाही।' हे दोपून जयरामांश्च मन भ्रमन आले। त्यांची अवस्था केवळवाणी झाली। नेत्र भ्रमन आले। आपणी किती वर्ष अंधीच
जानाता? या विचारने त्यांचा चेहरा कोमेजरला. ही त्यांची अवस्था पाहून प्रत्यक्ष पांडुरंगाचे बखऱ ब्रवले. ते म्हणाले, ‘तू आता काळजी कस बंकोस. तुला मी आमसांयू बेलान्या सर्वुभू भेट चढून बरेज.’ हे ऐकाचं जयराम आमंगित झाले. काळेच विरास्ता नष्ट झाली. चेहरा त्यवदवैत झाला. पांडुरंग म्हणाले, ‘माझा अंतरंग कृष्णाप्राप्तीजे, महाजी तुम्हाच गुलां, पंढरीच्या पश्चीम्चा बऱ्यापासून म्हणाले, चायीस कोसळबज चढणावर आले. तेथे त्यांचा हूळ धरण ज म्हणजेच तो तुजवर कुप्पा करणेल. तुला ती आमन्डाबाबू नानी यासे सांगील आच्छादण पर्यंत ‘अनुभव धडतील.’ हे ऐकून जयराम जेव्हा आमंगित ह्याते तेव्हेच चित्रांकांत ही बनले. जर आपण बुद्धकडे जेतो आपली त्यांची आपणांस जवळ गायल केले तर? असे एकापेक्षा एक प्रश्न त्यांच्याप्रवृतेच उघडावांत त्यांना पडले. हे प्रश्न पांडुरंगाचे अंतरंगाचे जाणले. ते म्हणाले, ‘तू काळजी कस नकोस. हूळी गुलां कृष्णाप्राप्तीजे मी स्वतंत्र सांगतो की, जयरामाने आत्मागत भक्त.’ हे ऐकाचं जयराम अतिशय आमंगित झाले. त्यांच्या दोषातिल आत्मागत आयामे अधिकतेचे प्रत्यक्ष जयरामांसारी परमेश्वरांनी गुजला विनंती केली ही पाहून त्यांना काळजी सुचेनासारे झाले.

दीर्घकाळीन साधनासे, आत्मिक पद्म श्रद्धेने. नीत्र तत्काल हे सर्व एकमेव आवश्यकवाने देव साधकाची गुजखी भेट घातूल देत नाही. गुजर्याच तसेच सत्यानंतरी कोणी पोहचत रसते. त्यानिधी अनुयायी ग्रामदेशेने परमेश्वर भक्ती करणारी नाहीत. देव प्रजन झाले की मग गुजखी संध्यासाठी परमेश्वर अर्थात अद्वैत नाही. गुजख्ये निधानलेच्या सामान्य माणसांचा कृपण अर्थात एकाहार तत्काळची साधक गुजखी तत्काळ संपर्क साधू तपस्तर. विस्तार भक्तीचा धीमा असला तरी हे सांगेय, तिने विचारांना. जीवनसाठी ब्रह्मण-कांडण करणांच्या, दोषांसाठी ब्रह्मण कोठे वापरणांचा, बांळसाठी ब्रह्मण हाताच वापरणांचा, बांळसाठी ब्रह्मण वापरणांचा विविधाच्या महिमा असेही आहे. देव या संस्तानी स्वतंत्र वेदंत असतात. त्यांच्या संकटात धार्मिक असतात. संस्तानी जीवनाविषयीचे हे सादर आकर्षण सार्वजनिक स्वस्थ्य आहेत. एच उजवेचा प्रभाव अविकर्त्त सादर आचारी प्रत्यक्ष आहेत. चमकावले भारतेंचा जाणे आणि त्या भारतेंचा मस्तिष्काचा ज्ञान आहे. बुधवारा हा वाक्यांच्या धम्म-’जाणून वाचा’ अविश्वास घडवू गुजरेचे देवांनी संपन्न झाल्यामुळे त्यांच्या ठीक संचारणारे अलीकड वाचविच आहेत असं
91) श्री क्षेत्र वडगांव :-

जयराम श्री पांडुरंग व मातोश्री रसुमाबाई वर्धन धेवण वडगांवी निघाले ते
एकेक्र. गुरुवीच सोनावे वर्ष लागले होते. ऐसे तारावातील प्रमाण ही काय अस्मल
कीज असते हे त्रांथ्याकर्ते पाहून शिकावेच. अशा साधकासाठी नरव बेवेळको का ह्याच
अस्पात माहीत? पांडुरंगाचे वडगांवी कृपणामानांना ढतांत बिला की, मी तरुण मुलगा
पाठविला आवे. त्याला प्रसारायवावाना बुसरे काहीही बके असत्यासे तुझ्याकडे
पाठविला आवे. त्याला अध्यात्मानी सारी रहस्य सांग.त्याच्या प्रमुखीचा वर्णव कर
जि त्याला ब्रह्मसाधकाप्रमाणे पोहचव.

तत्त्विंशी गोपालपूरी श्री पांडुरंगानी व सुभाषबाई जयरामान्या प्रत्यक्ष वर्धन दिले
त्या मूर्ती तेथे साधकासाठी तास्ता कारण - साहित्या आहेत. तेथेच बेवाळय उभारले
नेले. ती कौट्टी कलावर स्वामीची महून प्रसिद्ध आहे. यात्रेक्रु गोपालपूरक जाऊन श्री
पंक्तीनाथ व जयरामसामी यांची वर्धन देतात. आशीर्वादी गोपालकाला वानकर श्री
बालकृष्णबोधवाळ्या जो असतो तो त्याच मंबिराच्या माणे होत असलीत.

जयराम महलवर महत्त्वाच वाळवाल कौट्टी वडगांवी निघाले. कथी एका बुसवे
चरण धर असे चाला ह्याले होते. गुलता प्रत्यक्ष बेवून त्याची चरणस्व चेवणारी ते
आतूर ह्याले होते. भागापेक्षा त्याच्या माणाला आता बुसवरणाची ओड लागली होती.
तेच प्रेम सर्वश्रेण ठले. प्रेमावृद्धि बाण पाहून लागले. ते साधकाविश्वास कोणसही
समजत नाही.प्रेमाविश्वास भांग परमाण्य वार्ता असतो. गुन प्रेमाचा पाऊळ प्रकाल
नाही तर सारी साधने बाँधू जातात.प्रिष्फट ठसात.प्रेम आणि बाण या लांबांजुमुक्त
एकत्र नांबूत असतात, त्या गुन चरणीच. असे जयरामसामी आपल्या 'आपरेश्चानुवण्यांना
अंशात महाणात.

पंक्तीसूत्र निघाले जयराम वडगांवजवळ बोन मायावर असणासा
शृंगणवाजवळ आले. जयराम वडगांववाणी झिवेके आले. त्यांचे मन आते आतूरले होते
की, वडगांवाच बाणसांस महाराज आहेत पण ते कुतुंबे राहत असतो? मला ते
ओवरतीन काय? त्रांथयाशी काय बोलवावाचे? असे जाणा विचार त्याच्या माणाला बैठू
लागले. त्यांनी तेरूचर सबपूनांच साहीसां गम्भीर धातला व घुटे वालू लागले.
इतक्यात कृष्णाप्पा ही दध्वानामुखे जययामांचे स्वागत करण्यासाठी गावसंचिद्वेषर आले. कृष्णाप्पांत वाटले, स्वतः पांडुरंगाने पाडविलेल्या शिष्याचा केवळ हा अधिकारि.शिष्य महात यावाचा अनोखं त्याचा स्वागताला गुरू स्वातंत्र्य हवाले. चर्चे हे प्रेम कोणालाच नाही कमजोरच. या प्रेमाची किंमत एकांताल्या अर्नुसार ठरलेली. गुरू-शिष्याच्या बृद्धची, अनजावर-ऑडीचा हा प्रसंग चिनत्तांता बसतील महणती, "श्रीकृष्णाप्पा सामोरे गेले ते शिष्ये अलक्षे पोहोचले, इतक्यात तिकडून जययाम नमस्कार वाहल जेटल हे पाहून कृष्णाप्पाची मोठ्या त्येचे पुढे गेले. तो जययामांची हेच कृष्णाप्पा असतील मध्ये पाहून, जसे गाईंस पाहून वतच धावतान, तसे श्री जययामवर्गी साहूच गुंगरवणी मिळून घाळली. कंठ सबणक्षित जाहेला. श्रीरावुज्य पणीले वाहते आहे. जसे मातृस्वरूप पिक्स चुकले आणि ते ब्रेल्या महणते पृष्ठपरे उभरतांता आंबंद होतो तसे येथे ह्याले."

12) विटोळ्याचा माळ व देव-गुरू-शिष्य असा त्रिवेणी संगम :-

गुरू-शिष्याच्या बृद्धची स्वतःच घडून आणलेला हा सुमसोही माण्यासाठी प्रत्यक्ष पांडुरंगाचे तेथे गुरू रूपांजने उपविष्ठ राहिले. त्यांंनी उद्दाहरण हे बृद्धचा प्रसंग पाहिला. पर्वभागांचं आलेला प्रेमाचा पूरा, मर्यादाचा अध्ययन, जययामांचा संबंधित ह्यालेला कंठ, त्यांंनी अंतःविनियमपूर्वक कृष्णाप्पांची चालविलेली स्थूलात, सबूताचे पाय दवटी भल्यांना आज भर ठक्की ह्याले हे उद्दाहरण तसेच कृष्णाप्पांची जययामांचे प्रेमवृत्त दातिस चालावले होय. तसे अजुच्ची श्री मातृस्वरूप चरणी मस्तक ठेवले. हा प्रसंग ज्ञा मनोयात घडला त्या ठिकाणी आजही श्री पांडुरंगाची पातृकाची मृत्य कृमी आहे व त्या ठिकाणाचा आजही 'विटोळ्याचा माळ' किंवा 'विटोळ्याचा माळ' असेच महणतात. बृद्ध-गुरू-शिष्य असा हा त्रिवेणी - संगम तेथे ह्यालेला आहे. ती भूमी पावन भूमी होय.

13) गुरू-मंत्र :-

गुरू-शिष्याच्या बृद्धिसंध्या कृष्णाप्पा जययामांचा धैर्यान गावात भवानी भंडाराच्या मंत्रिक्षत - महात आले. जययाम गुरूस अनजारांवरे शरण गेले. बोलायला खूप-खूप बोलले. त्यांचा काय बोलू आणि काय असे असाह पोहोचले होते. इतकी वर्षोऱ्या कश्च देखत्याला शिष्याला गुरू ब्रेल्या होता. कृष्णाप्पांची जययामांचा कृष्णाशंस्त बिला
आपने 'केवल आजम-बाजन' विचार सांभू लागाते. गुरु मंत्र, ध्यान सर्व सांभू मी कोण आहे? या जयरामांग्लाच्या प्रश्नाविषयी ही सांगितले. ते आतमचित्र ऐकता ऐकटा जयराम मनाच्या पलिकेच्या गहनगुळी मात्रात जाऊन पोहोचाले. क्षणापांची संकल्प सोडला आपण जयराम ध्यानावस्थै समाधिस्थ झाले. या हामीच्या अनुभवाने लागले. जयरामांग्ला त्या अवस्थेतून क्षणापांची बेहद आागावर आणले. त्यावेळी मला असा आत्मच्या आजबू तैलवाच्यांना दिसत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. साधक जयराम आता शिष्य पुनरुर्जन बनले होते. क्षणापांची आपल्या बहुरातिल सारे बाजन जयरामच्या बहुताने प्रेम प्रवाहित केले होते. त्यांना त्यांचे कार्य काय आहे? व ते संपादन क्षणासाठी कसे वागले पाहिजे ते ध्यानात ध्येयासारखा सांगितले. त्यावेळी मंडळाच्या सांबोटाने हबला-हबला एक झाले. गुरुने शिष्यांना ठार प्रेमांगिनिने विले. प्रेमांगिनिच्या हे सुख श्रीकृष्ण-अरुणाच्या असेच अनुभवाने होते. आजबूळाच्या धारासारखे शिष्यांनी श्रीकृष्णजयक फक्त एकून माहितले, 'मला तुम्हाच्या चरणांच्या सेवेचित्राच आता काही नको.' क्षणापांची शिष्यांनी सर्व बाजन बेलन तुळ्याचा पालवले होते. गुरु-शिष्यांची ही तुल्य प्रसादस्त्रुत शांती होती.

क्षणापांची जयरामांग्ला सांगितले की, "जयरामा, गुरुसे एकेटे बुझून, असं दाररोग्य सांजा उपयोग नाही. तुला लोकांसाठी धर्म कार्य करावायचे आहे. तेव्हा कार्य करीत अस्तानाही आपली बाणसमार्थ असं धी याची राहते निःसंग तुला सांगतो." हा गुरुशिष्यांचा संवाद - प्रेमगुज पाऊळरे तेथेची गुरूसूरु ऐकेटे होते. त्यांचा बेकाहार जाणारी दिसत होईल. बाणवंतच्या प्रेमसाधनात पर्सेवक सुमार्थ असतो त्याचे ही जीवन उद्देश्य होय. मंबरत त्या आंबावर तिरिहावरी मूळी आधी तशी आहे. वर्त्तमान सागराचे प्रथम आंबाबेडक बिजोहार भेटणं तंत्र माहितवाचे वर्तव घेतात. या प्रमाणे जयराम स्वतंत्र व क्षणापांची बेट होऊन त्यांना गुरूमंत्र मिळाला.

अशा रैतील्या जयराम हे शिष्य पुनरुर्जन झाले. गुरुसूरु एवढेच उद्विकत त्यांच्याकुले उत्तरे. कोंच्या आतमबाणगाच्या गोष्टी सुख झाल्या. सात-सात विक्रम सांबंधस्थ होणाचा जयरामांग्ला सावध करून तु जगीवध्य नृत्यवास असे गुरुसूरू तात्त्विक.

गुरुप्रेमकुपेमुळे जयराम आंबावन वसे, लिंदू लागते. श्रीमान श्रीमान करण्याचे फक्त लागते. आपल्या हा दिश्यांत गहन अशा वेदवाचा बंधनावर अनुभवसंपन्न बंध लिंदू लागत्याचे पाहूणं क्षणापांचा मन्य-धन्व झाले. बालांचे कौदीक आईस वाहते तबतत जयरामच्या करुळच्याचे कोडकीलक त्यांचा बाद लागले.
श्री कृष्णाप्पा स्वामी - संजीवन समाधी -

जयराम आता मठ चालनियास समर्थ हालात्याचे पाहून कृष्णाप्पांजी संजीवन समाधी घेणाऱ्यासे ठपविले व तसे जयरामांजा बोलूनही खासविले. या विचाराने जयरामांचा प्राण कासावीन हाळा. गुरूचरण जर आपणास अंतरस्तम तर जगभरात काही सर्व नाही असे त्यांचा बाळू लागले. कृष्णाप्पांजी जयरामांची समजूत घातली व त्यास सांगितले की, आम्हास श्री कृष्णाप्पा महाराजांची एक कल्यं आपल्याच आहे तीनपूर्व मुळयू येणार नाही असे सांगितले आहे. तैलच्या आम्ही जीवंत संजीवाचे घेणार, आहोत. ते पुढे म्हणाले, 'अरे, रोज मी तुझ्यांच्या वर्तनी भेटला आपण आणि होय म्हणजेच त्यांचा सर्व काही करता नाहीत. समाधी-स्वरूप विशेष निश्चित करून, गुरू ह्यांच्याकडे. संजीवनाच्या विवर विशेषत झाला तो माझ श्रुत्यांचा पौणेंमा. माघ श्रुत्यांचा प्रतिपाद्यपुस्तक त्यांना आपल्याच निर्देश दिले. सर्व विशेषता ह्याच्या. समाधी-स्वरूप जयरामांची जड-अंत:करणावरे गुरूचरणांच्या तीर्थ शिष्यपणे. दर्शीन, त्यांच्या कृष्णाप्पा, त्यांच्या तेल, तुकस, कमकुब्जे धाळूल आसन तायार केले. समय प्रवचनालेत केल्या. श्रीमुळ आचार्यांचा बस्याचा जीवाले. जयरामांचे हृदय खाली. तील सावस्ते ते बुकुंजवल खेले. तांत्रिक नमस्कार केला. श्री गुरूंनी त्यांच्या मर्यादी वस्तुवत तेवढून पुस्तक कार्यात्मक त्यांचा श्रुत्यांना विशेषत श्रुतिले व सांगितले की, 'आम्हाच्यावरून तुम्ही समाधी सर्व करता. मठ मांजूर श्री गोपालकृष्णाचा जगभरात कल्यं श्रीमान कोपाल-काना व बही-हंसी लक्ष्य करते. आम्हाच्याच्या जो सहाया पुस्तक होईल ती विषयातम संजीवन समाधी ह्याच्या.

श्रीमुळ श्रीकृष्णाप्पा महाराजा आणण्या. गुरूचरण घातलेला एकमुखी संबंध व माझ जयरामांचा गुरूचरण घातली. श्रीमुळ ह्यांना जयरामांचा पाहून एका पाहून धर्मसंप्रदायाच्या वाढवा असा पुन्हा श्रुत्यांनांनी केहने ते समाधीस्थानांनी खेळले. ते ती विशेष निर्देश श्रीमानांमध्ये होती असे बोलावे प्रकाशित बेहतर नहीं होते. तर मोठे संपातित बेहतर मीतच १ वा अश्वाय साहबांच महाराज ठेवून समाधीस्थानांमध्ये हसते ह्यांते असे म्हणते आहे.

संजीवन बस्यांतरांतर रामदास-पंचायतनाली, 'संजीवन व उपस्थितांकी श्रीकृष्णाप्पांच्या व कृष्णाप्पा स्वामीचा जयश्री कर्ष्मी पुस्तक केला. संजीवन शिला लावली. तो विवर होता माझ श्रुत्यांचा पौणेंमा ह्यांचे १९५७.
17) श्री जयरामस्वामीचाचे वाक्यमय व कार्यः

श्री कृष्णापंखी समाधी येतयायांतर काही कांठ जयराम स्वामी अतिशय विमनरक अवस्थेमेत्र अन्तर्देशाये होते. जुन्न्यप्रेमाला ते दुःखावले होते.

श्री रामबासस्वामी, रंगनाथस्वामी, केशवस्वामीजी समजूत काहूल त्यांना अध्यात्मिक कार्याचे प्रवृत केले. ते ही त्यांच्या साहित्यात स्थूल तीर्थाद्रा करैत काल क्रमू लागले. त्यांनी ब्रह्मसंपर्काची निर्मला केली. त्यांच्या अलीकन्हीक्र ब्रह्मसंपर्कात गोडकं संपादित केलीत (१८५९) महत्त्व आहे "त्यांनी श्रीशांगवातील ब्रह्मसंपर्क याज्ञवल्ल कृष्णापंक्ती दीक्षा आहे. परंतु ती करण्यात येत नाहीं. श्री जयराम स्वामीजीचा आदेश हे त्यांचे ब्रह्मामूळे काळ करू आहे. जयराम स्वामीचा दर्शनालीय याचा ब्रह्मसंपर्कांचा काहीही उपयोग केलेला नाही.

जयरामस्वामीला श्री जयरामस्वामीच्या यांची श्रद्धा आहे. त्यांनी ब्रह्मसंपर्काची निर्मला केली. असे महत्त्व लागले. गोडकं प्रकाशक ब्रह्मसंपर्कात आंतर्देशात विविधान प्रभावाच्या व चमत्काराच्या अदकलेली आहे. जयराम स्वामीची स्वाक्षरित हे त्यांचे ब्रह्मामूळे काळ करू आहे. जयराम स्वामीचा दर्शनालीय याचा ब्रह्मसंपर्कांचा काहीही उपयोग केलेला नाही.

जयराम स्वामीचे वाक्यमय या ब्रह्मसंपर्कांचे वैभव वाक्यिक विशेष निर्मल होते.

जयरामस्वामीच्या ब्रह्मसंपर्कांच्या गाण्यांत योगी सहित्यातील वैभव व आध्यात्मिक क्षेत्रातले त्यांचे तेजस्वी बिचार समजावासातील वेगवेगळी मांडणी करून लागणार आहे.

श्री समर्थ जयरामस्वामीच्या दोष-तीन वर्षांनी वहूल होते. बोधाचेची माहात्म्याची जटासार, बोधाचाची सुसूच सार्वेक, जीववर्ण, शरीरीची तेजस सार्वेकाच, उतम प्रकाशवर्ग तपस्येंचे फल, मुखांद्र बोधात्माणांत्र बालेले, तेत-पुंज ब्रह्मचर्या व्यक्तिमाले. किनेची बेचने पाहिले तरी पाहतां रहावे, मनाची तूनी कठी होऊन रखून. एकवेश वर्षन घेतले तरी आणखी जाऊन वर्षन विवश असे रूप बोधाचेच वहूल होते.

श्री रामबासांची ज्यांच्याकडे कृष्णापंक्ती आणि तुम्हात वेगवेगळ्या असून तुम्हास जनाचा उद्दाहरण करून येताच आहेत, गुणसूत्र, शर्तीशास्त्र, उपासना वाचवणाऱ्यांची आहे. तैवाच्या सर्व बोधाचेच संवाद करून असा उपवेश केला व मात्र बांधुल यावणास सांगितले.

श्री ज्यांच्याचे श्री रामबासांचे अंतर्देश निर्देश ज्यांनी उत्साहाने ती श्री जयराम स्वामीच्याकडे घेत असत.
जयराम स्वामी ने गुरु आचार्यने चालत आलेल्या धर्मानुसार मठ बांधण्याची आवश्यकता केली. समुदायात मठाचा पाया झाला.

बेवराकरिता मध्यवर, मात्र स्वयंपाकाची जाणा, आश्रयस्वीकारकरिता पुढे सोपा, मध्यवरत बेवराकसमोर स्वामीची खोलीत, तेथे स्वामीचे आठक, चार मंडळी आली जेली पर्यंत पसेची असावी अशी आवश्यक बनली.

श्री जयरामस्वामी ने गुरु समाधिस्थ ज्ञानानंतर हरीरीत व नवनामया प्रियतमानंतर श्री लाले श्री लाले. कोल्हापूर वेपेचं त्यांचं धर्मांतर परमार्थसां संयुक्त बालाकाः नवनामया नवंतु अंतरंत्व श्रीमानांनंतर गुरु मेंूर्लस तत्त्वज्ञानांवर्त सहीगुणावर्त स्तोत्र.

त्यांनंतर शक्तिसत्तांनंतर श्री लाले श्री लाले. तिथि भेदाची बेकाच्या ईंटीवर अश्रुवाचे श्रीमान श्री लाले श्री लाले. आत्मसाधकांकरी बनली.

श्री जयराम स्वामीच्या नीरित्त्वांशी श्री लाले श्री लाले. काव्य, प्रयास, जगांगणीपूर्वी, हरीरीत, बडीदेवकर, दशकर, गोकर्ण, हाकर, सांभार इत्यादी ते श्रीमानांसहित जाणून आलेल्या. त्या श्रीमानांना त्यांचा राजाकृत साधनांना संवार, संवार, संवार, इत्यादी श्रीमानांचा प्रास हानी.

स्वामीच्या लोकांनी केलेल्या आश्चर्यकारक सहायता त्यांना मठ बंदोंच नंतर ईंटीवर साधनांसहित जाणून आलेल्या. त्यांनी ज्ञानानंतर श्री लाले श्री लाले. त्यांनी स्त्रीलोकांनी उपयोगात आलेल्या. त्यांनी स्त्रीलोकांनी उपयोगात आलेल्या.

जयरामस्वामी साधनाकारांना केलेल्या नागाशीचे विवर, तिथि अवस्थेतील काल्पनिक पुरुष जीवन, आपण तब्जंतर मंडाची, संत पुरुष, अद्वितीय पुरुष नावाची कईवल्यांतर विवर यादील याणीमाणांत जयाची फरक पडला नाही.

पांडुरंगाणाची त्यांच्या या साधनांमध्ये आपली आफ्नी एक मध्यस्थत पांडुरंगाणाची श्री जयरामस्वामीच्या उद्देशीले आपण महत्त्व, "अंगे जयराम, तू लहानपासून गिरिरंग रोधून, सुगृह येथे केलेस. माझी बख्चा तुला खुप ईंटे, राज्यालम्बी, कास-बकास बेकाम, रिटिकलिकी राजकीय तुम्हाणांनी क्षत्रीय आपण तू सुख भोगात व ते मी आपल्या हस्तीने पाहते, ते तू एकत्र श्रीमान. पांडुरंगा धारकार लिंकेत हे मजला फर वाईट वाहते. मछुल तुजला संग्रामावर्त आलो..." त्यात जयराम महाराज, "महाराज, चित्रा आपणे गुस्ती काल्पनिक केला तसाच हा बेहद कारण. मजला ही उपाधी नको." तेथे पांडुरंगाच्या हास्य कस्तून जयरामामुळे पोपारीक हक्क महत्त्व करते की, "जयराम, तू धन्य आहेस, मजला फर आवश्यकस. मजला असे वाहते.
की, तुजला सोइन कोठे जाऊ बते। तुजलाशीर्ष राधाबीस राहुल उन्हें चरित प्रसार
असाते।" तेपा जयरामस्वामी विश्वास कलिंग के बी, "आपण बोलत्यांप्रमाणे कर्यावे।
माजपासून कोठे जाऊ बते। माझी समाई नोईल तिंये आपण माझपासून असाते।" एवढी
चर्चा होताच पांडुरंग अस्पृश्य झाले आणि खरेद फक्त जयरामध्या समाहित तंत्र पांडुरंगाची
मृत्ती आहेत।

श्री जयरामस्वामी मुळाने पत्रात बसू तत्त्व विशिष्ट कलेले। या
काण्यामुळे हा मातृता 'जयराम - स्वामीचा मर' हे नव झाले।

झडळावं मर उदरपरंपरे जयरामस्वामीच्या सार्वेचे आध्यात्मिक वातावरण
कोणत्याही तत्त्वावलंबी बाबांरे वाचारी।

16) श्री जयरामस्वामीचे निर्वाण व समाधी :-

एकून प्रवचन करून जयरामांडी निजऱ्यांमध्ये जोपणाचे घडळवते। मठातील
कोणी कोणती कामेकरवाईत राही बाटली केली। निरा-निरा युक्त केली।

काळेवर वदन्यां प्रतिकऱ्यात दिवशी एकाकी स्वामीजी ताप देखण उज्ज्वला
ताटाहातावर एक फोट आला। राजकौंड्यांजी तो 'राजकौंड' अस्तनुस्तांत विश्वास केली। असा
फोट राजा, किंवा कोणी बांस धेंतो, परंतु हा असाध्य असल्याचे सांगितले।

शेष केले १९१४ माहिती भांसारत वेद्य एकाकी दिवशी प्रातःकाळी लघु वरस भरून
नित्यासमाधानात बुद्धीच्या वाचनी मध्ये भुजांचा करुन कन्यापण स्वामीच्या चरणी निभायीं
आणयाची आशा घेतली। घेतलीची समाधी - पंचायतात्त्विक तरी संत उपस्थित होते। आपला
उत्तराधिकारी महरून कंभी गोमाल्यास बोलावून घेतले। स्वामीच्या हातावर लूजुन करुन
चेवण त्याच्या मत्स्यावर हात ठेऊन, सर्व उपबेच करून आपल्या गोमाल्यातील मादा व
बुधुनी विलेल्या एकमुळी सुळांके त्यांच्या वाचनात वाचून आशा केली की इश्थुल पुढे तूने
आता सारे काही सांगेल।

श्री जयरामस्वामीच्या ताटाहातावर फोटाचे बुक्ने असीर्च्या काळात पालवे। त्या
वेदना त्यांना सहन होईलायत। तरी संत उपस्थित सर्व संतसमुज्यात्त्व आपल्या
साधनुक्षेत्र पुरुषात्त्विक उद्देश्यास देखणीं विश्वासी प्रार्थना करून जयरामस्वामी ध्यानस्थ
बसले, त्या प्रसंगात वरण कोणी केसके संविश्वात बख्ती ठारूल मंगाणे केले आहे। "ती एकाकी
स्वामीचा ब्रह्मांड मध्ये ताच, पुढील त्यांच्या तेंदू नोळाकार अमंगीं चे नोळावासारे
निकृष्ण गुरू श्री कृष्णाचा रांगे समाधीत ते तेंदू जाऊन भुस झाले।"
श्री समानी रावकाण्डीके उत्तर बाजुर मैथिनास तथा बेलकाठे, चंबन, कापुर, तुलसी-काठे आपूर्ण स्वामिचे बहन केली। तिसरे विवेकी रक्षा नित्या कारवाया मंडली समस्त सुभाष तथा नेपी, तो राज्य भ्राता श्रीकृष्णा चेसें धार शोभा होती तथा प्रवाहित केली। असी लेखन विलया त्या बहानाते जागेरित पंचवाच तुंग सिंचन कर्ण लागले तो लितक्ष बहानाते जागेरित तुलसीची रोपे व बेलाची रोपे विद्यालयाणी।"

स्वामिचे रावलाचा कृष्णाच्या समानीपुरे आसन घाॅलू जे ग्रानोक्रमण झाले त्याच ठिकाणी स्वामीच्या समानीची सिद्धांत ते श्री स्वामी म्हणजेच्या दिले ती बिवस शेरे १९९४, भागपत वर्ष ११ तुमच्या स्वारूपास बेवरीहोय.

आज भारती शंकराच्या मंडिरात गुरुशिवाय्या या समाध्या समोरसमोर आहे. जयरामस्वामीच्या समाध्यात श्री पादुरंगमूली आहे कारण समाधी बेलकाण्डी जयराममायोजी गंगाधर त्यांची वचन विले होते. श्री जयरामस्वामी श्री भुजन व बेलधा नित्य बेलधा लागला. असे होते हे बें-सुरू-श्रव्य.

स्वामिचे बोइमाही त्यांचा काळ झालेपासून दिवससेनाच्या कष्टी होतून स्वामीची वर्ष्क्रायकारी पुण्यतिथी भागपत मारी जाहत्याचर अन्धन शुद्ध १७ स प्राण सोडला. राहूनचे पूर्वस बांधूलं अलम आपूर्ण बोइमाहा मूलमाती बेलेज व वर्षी चौथा बांधूलं त्यांच्या बोइमाही मृत्यु बांधूलं बांधूलं करूल स्थापन केलेली आहे.

१७) श्री गोपालबुधावाळ -

गोपालबुधावली सब्रुकुली सांगितल्याप्रमाणे ब्रह्मवर्यानंतर क्रक्षशहादत पाकू वर्षघर मारी रात्रिच्या कालात चालविला. बेलधासारे मैथिनी विद्याचा या सोला वर्षाचा सिद्धांत एकमुखी संस्कृतसार मूळूल पुढील संबंध चालविल्या सांगिले.

गोपालबुधाला आभिज्ञ शुद्ध पीपणिमीचे विशेष प्रारंभ विवाह अंतर्जल पावले.

१८) श्री विठोबुधावाळ, श्री विठोबुधावाळी व श्री महादेवबाळावाळ -

श्री विठोबुधावलीसनंतर श्री मुजेचार स्वामी व त्याच्यात श्री महादेवबाळावाळ याॅं गंगाधर मारी रात्रिच्या कालात यशस्वित जाविला. मठ विशेष बांधविला. पंचवाच गंगाधर चौक, उंच तिथी रोपे, चौकीची माजवर विशेष, तीन बालजे, मध्ये बेलधा जातीत असे, प्रकृतिस्थ जाऊ, बेलधासारे स्वतःची खोली, औरस-चौकी त्यांपासून, २५
मणाचा आटा तयार करणारे बैलाचे जाते, पाण्याची टाकी, आंधोबळीची जागा, खाणी पाणा, पाठीमागे बाण, राउळाचे भोवती पक्की बालने, बझली ओक्त्या, मधापुड्यिली चौकाजवल मोठा बसवाजा हती वेळेल्या असा, बेलजेत शिघाइ राहण्यास जागा, बसवाजवाल अगा, चोपडा राहावा असा बेल आजही वडळांदी याच्यामध्ये सर्व काळी आहे.

महाकथेब बाबांच्या श्री पंढरपुरीसी मत बांधविला: कोल्हापूरी-चंबा मंदिर, समाधी हि वडळांदी आहे. श्री महाकथेब बाबांचे काळातही अनेक चमत्कार हीरून संस्थानाच्या उपरोक्त प्रगतीच्या झाली.

अष्ठा प्रकारे वडळांद पुण्यक्षेत्र श्री कृष्णापपासून श्री महाकथे बाबापसून अशा सहा साधु पुण्यक्षेत्र परंपरा असून राजकाळ प्रत्येकाच्या समाधी हि आहे. ही गुण शिघाचं बुध - परंपरा आहे.

वडळांद हे एक पुण्यक्षेत्र आहे, मनुष्यांचे महत्त्वाचे जाते - 'ज्योत्स्ना घडेनां काळी, त्याचे गाये वडळांदाची.'

19) श्री जयरामस्वामीची ब्राह्मचर्या :-

1) श्रीमद्भागवत ब्रह्मस्वामक दीक्षा. पूर्वार्थ.
   आध्याय ४५, ओषी शंक १,३७२.

   उपायक लिहिलेला असून त्या संवेदना माहिती उपलब्ध नाही.

2) रुपमिरी - स्वयंचर - ओषी शंक ४,५००, रचना शंक १७४६.

3) सीता - स्वयंचर - ओषी शंक २,०४९, रचना शंक १७५०.

4) बागी-शंक-संवार. (प्रकाशित)

5) आंकांती वंशीकरण - प्रकाशित (उपलब्ध नाही)

6) अपरोक्षानुशासन - ओषी शंक १,७६०, रचना शंक १७११. (प्रकाशित)

7) प्रबोध - सुधाकर - उपलब्ध नाही.

या ब्राह्मण साहित्याचा चर्चा, आत्मनात्माशिवाये, बागाचे स्वरूप, दैत्यमित्यत्व, जनाची ब्रह्मस्वामक, बागाची सर्वसत्तासंबंध या. विषयांची चर्चा केलेली आहे.

याच्यावर्ष श्री जयरामस्वामीच्या संबंधित 'ब्रह्मी' ही उपलब्ध आहेत.
20) 'श्रींजीवी शिष्य परंपरा :-

1. श्री मृत्युपुरुष – श्री कृष्णाप्पा स्वामी.
   विभवत समाधि काठ – मांध सुबध १४ शके १४४४.

2. श्री जयराम स्वामी.
   समाधि काठ – भार्यपद वदय एकाबसी शके १५९४.

3. श्री गोपालस्वामी.
   समाधि काठ – आस्थिन वदय प्रतिपदा शके १६१२.

4. श्री विहानस्वामी.
   समाधि काठ – कार्तिक वदय ब्रह्मिमी शके १६४१.

5. श्री गुलेश्वर स्वामी.
   समाधि काठ – फल्गुण वदय नवमी शके १६५८.

6. श्री महावेव स्वामी.
   समाधि काठ – कार्तिक वदय, पंचमी शके १७२१.

7. श्री कृष्ण बुवा.

8. श्री आप्पाजीबुवा.

9. श्री गोपालबुवा.

10. श्री विद्यवल्लबुवा उर्फ गोविंदबुवा.

11. श्री गुलेश्वरबुवा.

12. श्री महंतोबुवा.

13. श्री कृष्णबुवा.
   समाधि काठ – मांध सुबध चौतीया, द.स. १६४६, शके १८५७.

14. श्री जयराम बुवा.
   समाधि काठ – आपाठ वदय ३, द.स. १५७३.

15. श्री गोपाल बुवा.

'सन 15/1/1973 ते .............
    मताधिपति श्री गोपालबुवा महाराज यांचे सांगण्यावधान.'
21) निष्कर्ष :-

श्री जयरामस्वामिचे चरित्र जयराम स्वामीच्या उपलब्ध असलेल्या बसरीच्या आधारे परिच्छेदात्मक स्वरूपात सर्वप्रथम मांडत असांतांना त्यांनूळ जयरामस्वामिचे आजेलेला शांतेवर महाराज उर्फ शांतलिंगाच्या स्वामी हे लिग्नवांत अगुस्त कठटर खै असांतांनी त्यांनी स्मर किंवा विविधू या बैठतांना समानच मानल्यावें दिसून येते.

शांतेवर, नागबेबाळी संतांगी महाराष्ट्रात बिलेल्या भागावत धर्मां प्रमाणे ते आवरण करून. खिल अगर विषयातील विषय व विषय हे त्यांचा अद्वितीय होतात. तर केवळ लोकांनी प्रकार करून त्यांचा आत्मा प्रकट नाही.

त्यांने त्यांने आपल्या महाराष्ट्रामध्ये चालू वर्णविवाहांचे वाचावे असे ते सांगतात. निष्क्रियाचेच महत्त्व साधून लोकांना, ते सतपत्याच्यावेळी. अत्या या अजातश्रृंखलेनी कुर्णापालनाच्या हे विषय होतात.

श्री कुर्णापालनाचे कायमचं गोरी बेजवड सहवेशी ब्राह्मण. त्यांकडून मिळाला काळ हा कुर्णापालनाच्याकडून असलेल्या पाहून, युक्तिमूळे: त्यांना कुर्णापालनाचं बेजवड निष्क्रियाचे तीक्ष्णदायिका कार्य करून असांतांनी संजीतले. श्री कुर्णापालनाची वडवाही यही 1904 मध्ये मठ स्थापना केली व युक्तून कार्य पुढे चालू देखील.

ते मत म्हणजे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक प्रकटन करणारे असे चालू ते बोलते माहितीच्या बंधने नाही.

ते 1921 मध्ये नीकुळकेशी तयारीचे विवेचन एवढे जिल्हेतील कातराबाद माळवणण येथील धर्मशाला जोडतल्याच्या पोटी जल्ले वेळे श्री जयराम स्वामी होत.

मातृपित्रांच्या हुन एकत्यात बबाचा केवळ बहुभाषा वर्त्ती उपाध्यायांकडून जयरामांनी शिक्षण देतात. इस्पत ह्या जीवन माळालू त्यांची तपासणी, अनुक्रमणे, आंतरिक तत्त्वांच्या वेळी अहंकार्य व पंथरीच्या विषय व अस्तित्वाच्या विषय स्वत:चे माता-पिता बनविले ते ही केवळ चीवा वचन व असांतांनाच.

परमेश्वरावर अनुपेक्षा पर्यंत पास होऊन, प्रक्षेप साधलेले, पर्यंत, परमात्माना श्री त्यांनी सुरू ढकला. निकट पर्यंत हांव श्याम, ह्या उदितस्वरुप साधन पाण्डुरंगांनी श्री कुर्णापालनाचे त्यांना पाठवून 'मी' कोण आहे? व 'आतास्वरुपाची ओळख करून बऱ्याच बिने. आतमांना बेउडावते. कुर्णामंत्र बेउडावते. श्री जयरामांना ब्रह्मसुखाची प्रशी व मेला वर्तून सवत्तून कृपेन्मुळे झाली. बेव-गुरुत्सिद्धांचा तविष्णु संगमाच घमला.
बान समाधी असंख्य ठेवित धर्म काराची महत्त्व कृष्णाप्या यांनी त्यांना सांगितले व स्वतः संजीवन समाधी घेऊन त्यांनी श्री जयरामांना शुभाशिष्यवाच बिला व पुढील काराची धुरा त्यांच्याकडे सोपविली.

रामबास-पंचायतनातील श्री समाधी श्री जयरामांना राजवोद्याने, युजुसेवा, श्रद्धार्थ, उपासना महत्त्व यांचा उपदेश बेकाल मान बांधून कार्य करण्यास सांगितले. श्री जयरामांनी सुमारे ५० वर्ष महाशिलपत महापूर्ण उत्कृष्ट कार्य केले. त्यामुळे त्या मानाला 'जयराम स्वरूपाचा मात' हे नाव पडले.

बडगाव गुरुपंपरेत जयरामस्वामीच्या सार्वेच्यांनी आध्यात्मिक वाक्यांमध्ये हारे कोणताही केल्याचे डिझून येत नाही.

बखरकांती जयरामस्वामीच्या बंधांची यांत्रिकितता बखूं घेतलेली नाही.

उलट चतुरांचे भरतांद मात्र त्यांसाठी बखूं बरतले आहेत.

येथे पहला जयराम-स्वरूपाची अथरोळ्या होण्यासाठी त्यांची श्रृंगारसंप्रवाच पाहणे करेले आहेत.

जीवनसमूह पुस्तकेभौत येथे जीवन काय असते हे त्यांनी 'अपरोष्टाधिकार' मध्ये मांडलेले आहेत.

परंतु बखरीतील जयरामस्वामी हे बानाच्या जयरामस्वामी जाणवत बासू चतुरांचा आवतारित होतात आदतून खेळले असे आहेत.

पॉखर बखरकांती तेखनात मात्र फूर्च तपासत पडत कसूल त्यांच्या माहितीत पॉखर ठेवले अंतर पडत आहे. (मोठे प्रकाशित बिद्या रूपे यांची प्रकाशित केलेली महाबेंस्वरस्वामीच्या श्रद्धायचा मुलाचे लिहिलेली या बांस्क्ही बखरी १४८३ सालाचे प्रकाशित हालाच्या आहेत.)

एका व्याक्ती मोष्टीसाठी कांबरी रवैली जाते आणि मन खरे काय? हा प्रश्न निर्माण होतो.

विक्रम. राजवंशाच्या महापण्याच्या, "एक असल बिटोरे सर्व बखरीच्या बाहेर नाही यांना हापूल पाहण्यास बस आहे." (इंग्रजी: गोचरी प्रकाशित बखरी २१ वर जयरामस्वामी पूर्व व्याक्ती श्रद्धा-विवेक, श्रद्धा-लिहान मृत बांधून असत असे म्हणतो आहे. जयरामांनी श्रीक १५९४ मध्ये वेळ ठेवला आहे तर श्रद्धा-लिहान मृत असे म्हणतो श्रीक १६३५ जंतरमला आहे. याच बखरीत अनुसारापासून तपास झालेले नाही असे
महत्त्वाचे आहे. (पृ. १४) तर मोठक संपादित बसरीत श्रीकृष्णाप्रास्मार्मी मिरचीक विवस प्रपंच-पर्याय संल्पाचार उल्लेख आहे.

पूर्व प्रारंभामुळे जरी माहीं बोध, घटना संतत्तीविज्ञात घडली असली तरी त्यामुळे संताण्या तेजस्वी म्हणकोणाला व कार्याचा पालिक्षिप्तांी धक्का लागत नाही.

फक्त बसरीच्या आधाराने किंवा इतर विशेषत: संताणे क्रिया रेखांतो हे अभ्यासकाना गोष्टीत ठकळणे असते. एत्याद्या तांत्रिक धार्मिक अथवा अनेकांनी विचार करणे महत्त्वाचे असते.

जयराम स्वामीच्या विपुल वाचल्याच, साधना कालापंचमू प्रसंगे व्यक्तीपणे, संविषय स्वारूप ते संपाद्य कार्य करण्याच्या दरम्यान जे अनेक संवर्धन देतात त्यां आधाराच त्यांचा क्रिया प्रकट.

श्री जयराम स्वामीचे हे चरित्र बसरीच्या आधारे परिधिव्यावहार स्वप्नपत्र मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

त्यांच्या बळूळ-संपत्त वाचल्याच्या आधाराने त्यांच्या व्यक्तिवाच, त्यांच्या तत्त्वानुपत्तीनं व आंतरिकचतुर्भूत रंगोंना व्यवस्थाचा आहे व बसरीदूर जाणवलेल्या श्री जयरामस्वामी महान प्रकाशात आणण्यासाठी मांडा अनुभुतीचा प्रयत्न चालू आहे.
22) संबंध टीपा :-
1. श्री जयरामस्वामीची बाबर, प्रकाश. कृ.च्च. गोले, जी. आ. १८८८, पृ. २७-२८.
2. जयराम स्वामीची बेंग, मोडक संग्रहित, १८८९, पृ. क्र. २६.
3. जयराम स्वामीची बाबर, पुष्प प्रकाशन, पुणे, पृ. ५०.
4. तत्त्व, पृ. ६१.
5. तत्त्व, पृ. ६१.
6. तत्त्व, पृ. ६१.
7. तत्त्व, पृ. ६१.

***