दिस्ट्रक्चर आन्दू डेनामिक्स ऑफ दि सेकरी
इति ग्रन्थदिशा स्वप्नस्याध्ययनम्।

9. काल गुस्ताव युड़।

“अस्य शक्तिस्य समुच्छतः समादर्शीयचश्च मनोवेजानिकः काल जुस्ताव युड़ Carl Gustav Jung आसीदिशस्मिनः न सन्देहलेशयायथवकाशो भवति।” इति नित्यचेतनन्तरितार्थत्वम्। स्विस्तर्लौन्ड राष्ट्र लेख कोण्टासार्थतीर्थके के भिक्षेष्ठो स: जनिमलभत। स: विख्यातः मनोवेजानिकः, प्रतिभाशाली चिन्तकः, अपग्रन्थात्मकमनोवेजानास्य Analytical Psychology उपजाता च आसीत्। मानवस्य बोधो नाम प्रकृत्येव दार्शनिक्या कवयित्रिषिष्ठया साहितः विन्याते इति प्रथमस्य उद्धुटवानेष्य: आधुनिकमनोवेजानिकमण्डले नूतनां कामपि विन्यापद्धति उद्धारिततानु। स्वप्नविशेषकले सर्वतः: भागः तेनेव प्रकाशित:। स: न केवलः स्वायत्तिकः
अपि तु मनोवेजानिकः तदग्राहो वैदिश आसीत्। पादायाक्षपरस्त्यदर्शनानि, स्थापत्त्रेण ज्योतिशास्त्रेण, सामाजिकः साहित्यं इत्यादिपु श्रेष्ठजयस्पि स: प्रकटिद्राम्भावोऽवर्तत।

वैयक्तिकाव्योदः Individuality समग्रस्य अवोधः Collective unconsciousness विकारसाधकािश्वभावः
complex समकालिकसम्बन्धः Synchronicity इत्यादिपु विपयेपु तेनाविष्कृताः सिद्धतः मनोवेजानिकमण्डले वधुविधानां अध्ययनानां गवेशणानां निदानतामभजनः।

1875 तम वर्ष ज्यूलाई मासम २६ तम दिने स्विस्तर्लाईण्डेशे कोविलु ग्राम मुखिशेषकस्य पोलो
अक्फिलेस युड़ - एमली प्रेट्सवेक्स दम्पत्यः: चरुण्युगत्रिचे काल गुस्ताव युड़ अजायत। तस्य जनम कस्मिशिचित्
क्रृतविश्रस्त्योहितपरिवर्ते आसीत्। पारिवारिकोऽऽ परिमय परित्यज्ञः स: मनोवेजानमण्डले व्यापूर्तोऽभवत्।
एतत्मिदान्व्यात् कावित्याङ्गनस्य तस्य गोच्चते आसीदिशि तेनेवोक्तम्। स: वाल्ये एव केनाशपि रोगाण वीडित: आसीत्। तत्त्वभावेन स: वारं वारं फ्राण्ट्संधः: पतंति स्म। किन्तु विद्यालयं गन्नमनिच्छन्न: स: आत्मनः
अभीष्टसाधकचे पत्त्वयूऽ तं रोग निघ्रति स्म। कवाचित् स: स्वयम पितुः अन्यं प्रति संभापणं यदृच्छया
श्रुतवान्। तदानि - 'म मनससर्वव्यापि पुनर्य चिकित्साये व्यपीकृत, अधुनाः निर्धनः संवृतः । इति तत्पिता
तमभापत। विषादमनस्य पितुर्वचनं श्रुतच्य स्वर्य रोगं इतरेरणं कथं कलेरूकारी जातेर इति सः जातवान्। ततः
अनेकां स्वहेतुं कु दुःखं अपेनतुं सः कृतमतिर्भवत्। आत्मनो रोगं स्यमेव प्रशायम्। इति कृत्रितः
s: ज्ञेत्येव पुरुस्तकेम् गृहीतचक पठितुमातिर्भव। अचिरादेव स: प्रणण्यन्रजः भूषो पपत। किन्तु ज्ञेत्येव स:
लध्यमंजःसन् भूषोधपि अध्ययनं अभःगुरतव प्रवालितवान्। तदनतरमिष्य स: वदुष: पपति उचितवाच्छ।
s: प्रजाया: पुनरागगमने विलम्बं विनेक्ष अध्ययनं समार्थते सम। एवं लध्यवेदने येन अचिरसमापितेन
अध्ययनसयावेन तथ्य रोगं: क्रमशः शान्तिमवाप। मनोरोगभेष्यस्य इतिहाससे आत्मप्रसिद्धतेन मार्गण रोगविमुखिक
प्राप्ततान अनेकां केराज्ञ वृत्तां: एतत्पुं: नोपलभंते। स्वाजीविते एव संभूतेव्रं अनुभूविवेशं: युथसहस्वयन्य
मनोरोगचिकित्सास्फलतयं निराकर्षकं किरोपि स्थानं समलच्छक। एताद्रः: अन्यो वृत्तां: कष्ठन तथ्य
आस्तिक्यविक्ष्ठ्रानुमाहमधिकृत्यापि शृङ्ख्यते। तथ्य माता व्यक्तिव्यक्तिव्यतिकर्षणिनी
Dual Personality Disorder) आसीत्। सा अहसूः प्रेममयी समायथयपा च नारी आसीत्। किन्तु सत्यिन ता पूर्णत्वा परिवृप्तायावर्जया
उप्तेव चावर्जय। तदानि सा भक्तीयते प्रकोऽक्ते एकाक्तयेव अवसत्। तथा सति तथ्या: मन: अतिप्राख्तमवाच्छत
इति सः अभिजनाति सम। उभयेन्योः व्यक्तिव्योः: मिथ्येव बैश्यमवनन्तु सं: निततां प्रख्यत। नैरन्तरेणानुपिठावयं
यत्न: तं ईधराभिमुखं प्रणयत। ईधरः: क्रमपि मानवविश्वासवपदिकृत्य स्वस्वरूपं प्रकट्यतीति सों चिन्तयत्।
ईधरं: प्रपज्विभिव्याय स्थिता आत्मवल्प च समन्थवंडरुकिर्येति स: निर्धारितवान्। आश्वयमिमामाधारीकृत्येव
स: वैविल् पठितवान्। तथत्च सः ईधरसङकल्पविवेत्येव केरालिकृतस्य प्रामुख्यं दल्लव: स्वपितु: चिन्तापद्वते: व्यक्ततयेव
विप्रतिष्णयते सम।

तस्मिन् काले जनसमूहः: मनोवैज्ञानिकमध्ययनं नाभिनन्दते सम। जना: उत्तमोत्तम संपन्नं सर्वप्रकारेणापि
अवज्ञाजनकेपें मनन्ते सम। किन्तु युध: तदानीमषि मनोवैज्ञानिकिणाणां ग्रन्थानां वाचनेन विपयेस्मिन् समाकृत्यो
वभूच। स: शारीरिकेः: मानसिकेयोपदिकेः: मनोरोगानु अपग्रहित्वं आर्षत्वं च। १९८५ तमेव सर्व: वेसल
विश्वविद्यालयेव वैज्ञानिकमध्येतूं आर्षत्वं च। तदन्तरं १९०० तमेव सर्व: सुमिष्टे देशो वैद्यवृत्तिच्य वृत्तानवान्।
१९०३ तमेव सर्व: तथ्य शोधप्रथना: On othe Psychology and Pathology of so called Occult phenomena)
श्याम लाल पाथरपुरी ने १९०६ में रचित किया था। इसका नाम 'प्राकृतिक ध्यान' है।

१९२२ में वर्ष फ्रॉयड़ ने 'अनुकूलनशास्त्र' (Psychology of Unconsciousness) नामक ग्रंथ रचित किया था, जिसमें उन्होंने अनुकूलों और उनके रूपों के बारे में लिखा।

रसिद्धबागी: १९६४ तम वर्ष, मंगलराष्ट्र ने 'समस्त ध्यान आकार' नामक ग्रंथ रचित किया था।

लृके गुरुत्व युद्ध: मनोविष्णु नामक ग्रंथाधिकृत्य नामक ग्रंथाधिकृत्य अनेकानु ग्रन्थानु विश्वासामायासाथु विश्वासामायासाथु विश्वासामायासाथु विश्वासामायासाथु।

'चेतनतागती: 'र्प्लुसियन' नामक ग्रंथ रचित मनोविष्णु नामक ग्रंथाधिकृत्य ध्यानविष्णु विष्णुविष्णु विष्णुविष्णु विष्णुविष्णु।

नामा सोचितम शोध निधिश्स्कामस्त्र प्राकृतिक ध्यानस्वस्मिनु अध्ययनार्थ विष्णुविष्णु विष्णुविष्णु विष्णुविष्णु।
उर्जातोत्सात्रत्वतः तत्त्वसंपत्ति चेतनसत्व भवति। तस्य परिष्करणः, शाशविरक्षः - श्रमण निर्वाचनमाणखर्ण - उर्जाय स्वरूपं, उर्जाय चलनामकरणः, प्रेमणमूला: विकारः; प्रतीकश्रुपिकरणं इत्यादियो विपव्यः तदन्तरं वर्णनं

एतदन्तरं उर्जाय प्रकटः: अरोकेहकू प्रक्रियापी ग्रन्थेर्स्मिन् निरूपणः। ततः: विकारस्वरूपः समुग्गाधामाणय स्वात्मकप्रियताय अध्ययनं क्रियते। मनसः सामान्यत्वाय - स्मरणार्थम: वा मनोविज्ञानशाखायां कदं अवलोकयते इति अपरस्मार्थः इत्यतथाः। एवं जन्मवासनानां शास्त्राध्यायनघरास: मनोभूमिकायाः:

विकारादिकायाः मानवव्यवहारं प्रभावितं: घटकः केन इति च तदन्तरं परिचित्यते। तथा अवोभुपी चिन्ताविषयोभवत्। तत्र अवोधगताः: वासना: कदं जीविते प्रवर्तनं इत्यवलोकयते। अस्याः प्रकृति: अधिष्ठानं चौरं उर्जार्थः मनोस्वयं व्यांतिकर्त्र:। बोधः (चेतनसत्तः) इति निर्णयोपिः अत्र क्रियते। अस्य विद्यया घटना तथा प्रकृतिविच ततः: परं परमाशुते। बोधावधयोव्यवस्थिकाः चेतनसत्तें युक्तं “सैकी” पैस्के इति पदने लक्षयित।

बोधावधि निर्विषयो न सत:। किंतु “सैकी” शुद्धा एव। अस्याः अध्ययनं अवोधनं समाजस्वरूपं अध्ययनविषयःक्रियते। तत्र स्वभावनिर्देशनाः आदिप्रस्तुताः चाहीन्त।

अस्य अध्ययनविषयोपौर्वःकल्वेन स्ववःपिः परामर्शविषयः सत्त्वर्णिः। स्वप्नस्य निरूपणाय युक्तः कामपि विशिष्टाः मनोविज्ञानशाखामेव प्रकल्पयति। स्वप्नमनोविज्ञानाय सामान्यत्वत्वात्माध्ययनयाय ग्रन्थेयेर्स्मिन् कश्चिदद्वादायो वर्तते। तदन्तरेश्चाये स्वप्नस्य प्रकृतिः: विषयवृत्ताः। तत्र युक्तः फ्रोड़ियमतं निरूप्य तत्स्य लक्ष्ये अव्यासिकस्व दोषं प्रदर्शिता। तत्स्य नाक्रीयाविज्ञानपरमद्धितमेव अपराजितिः हेतुः तेन निरस्यते। स्वप्नस्य प्रतीतिकथस्वाभावः: वासनाः: आदिप्रस्तुतेश्च स्पन्दित इति तत्रीयमेव। साफ़ल्यनवात्मानमिच्छणाः पूर्णमेव स्वप्नः: इति फ्रोड़ियम्यमतं तेन निरस्यते। सावेज्ये स्वप्ना: इच्छापूर्णमार्ग: न वर्तनं इति युक्तमेव। स्वप्नाद्यम्यमनाय युक्तं “सन्दर्भमध्यकः”: Taking up the context इति कामपि मार्गं अनुसरता। अध्ययनेर्स्मिन् तत्स्यम मार्गमनुस्तत्व स्वप्नस्य स्वभावोस्वलोकयते।

ग्रन्थ्यास्य प्रज्ञे भागों, मूर्त्ति-वत्त्सात्तायु विज्ञानस्य विचित्रस्य मनोविज्ञानपरमाणु अधिप्तानां अध्ययनं प्रवर्तित। जन्तुस्यात्मद्य प्रायोगम आमृतनिपपमित्वयत्यथा परिवर्तितमयाः प्रेम-प्रियाश-मायावी-बेतालप्रभृतियो विषयो अत्र प्रामुळो। एते स्वच्छासनाः मानवसामान्यजीवनेन सह समस्ताः इह विचारित। अन्तरं विचारणात्मकमनोविज्ञानस्य विशेषता: अवधार्ण च विकृतो। एवं व्याख्यात्मर्थायोः सद्भूः, जीवनतराः,
आत्मा, मृत्यु, यथार्थतिथि वाणिज्य: मूर्तिमूर्तः। समीकरणसंत इत्यादिपु विपम्बु कः युधः। ग्रन्थेस्मिन् विचरां
करोति। सर्वथा ग्रन्थोः संस्कारात्तः स्वाभावः और अध्ययने युक्तियुक्त मार्गः प्रकाशशतीयनिः विषये
सन्देर्षय अवकाशो न विद्यते। ग्रन्थममार्शित्य युद्धदेषे सामान्यन दृष्टान्तानां तत्वानां संग्रहावलोकनं कर्मः।

मनोविज्ञानिकस्त् कालु मुरुक्कु महाशयस्य सिद्धांतान् प्रावेण त्रिधा विभेयाध्येनुं शक्यते -

1. अपग्रन्थनात्मकमनोविज्ञानम्
2. सम्प्रदायोः
3. आदिप्रसरणि चेति।

एतान् प्रत्येक संगृह विज्ञानम्।

फ्रॉइडीयात् मनोविश्लेषणसिद्धांतातूः व्यतिरिक्तता युधः महोदये नोपज्ञाता, तद्भवः।

ततस्मानचिन्तकेशं विकाससाधनस्वशक्ते तथा मनोविज्ञानशाखा अपग्रन्थनात्मकमनोविज्ञानानामा प्रथिता भवित।

अन्यं मानवसंस्कारारित्योरतत्वीनां निगुणक्षीणां अवगम्यं तथा उद्ग्रन्थनच्छ लक्ष्यीक्रते। तद्वर तत्र
स्वपनां, विभिन्नगोत्रसंस्कारां, ऐतिहासां च निजिक्तत्रिंथाणयानं प्रचलित। मानवविते गुणस्यप्राप्तिस्थितां
शान्तं पुनःचौक्यितं साधनभूतयोरोधादिप्रसरणोऽविभिन्नमंश: निविद्यमयनमिति चेत्म प्रख्याति विशेष्यितुं शक्यते।

अवोधय विशेषतः एव युधः वद्धंद्रो वम्बूव। युधः अनुभूतिप्राधाननेक्षणं अय्र विशेषकार्य
प्राच्छन। प्रकृतिशास्त्रानां मते अवोधोऽस्यहश्यं भवित। शास्त्रीयेन दर्शनिनेन च मार्गवासपि जना: तत्साधुं न
पार्यन्ति। अवोधविषयं युध्यसिद्धांतः: फ्रॉइडीयसिद्धांतेथ: वेदविशिष्टिश:। अबोधोऽन्नम दृश्याँ मनोविश्लेषणां
च निम्नसिद्धांस्तिव्यं भवितमति। निम्नां साधारणेऽवि जनेऽवि प्रमुखो आसीत। किंतु युध्यमते
अबोधोऽन्नम मानसिध्यप्रसरणां तेपां प्रसरणां अस्तितवं वेति सद्कृतिपुः। तथापि भोधवियपकविन्तः,
स्मृतय: इव न जीवितानुभव्यें उद्धवः: भवित। ता सर्वानां ग्रहणां सामान्यसिद्धां: एव। अबोध: एव
मानवाः समानसर्वां शास्त्रियशया प्रभुविष्यतीति तत्सिद्धांतसारः।

युद्धस्य: मनोविज्ञानिकः: आदिप्रसरणोऽकस्य अतिवैशिकतामनुविन्त्य, ते सह व्यक्तिगतस्य
जीवितस्य अनुवादकमेव वेदेऽ मनोविज्ञानस्य प्रसरणां लक्ष्यमञ्जन्त। व्यक्तिविवेकथयोऽभिमुखीकरणेव
सिद्धान्त इंग्लिश विश्लेषणायोग्य नहीं रहते।

प्राणियों निरस्सिद्धा मुमा, आदिग्रुप्पण्ण अबोध्य विश्लेषण संस्कृत के तथा तत्त्व प्रर्त्याति। प्रकृतिक्षण प्रक्रिया कैरोलिनरण इति करते। दुर्गति आत्मसाधारण: धिम्पकरण:। तत्र प्रथमों भाग: मनावसतिच्यावतिरितवत्याकाशिय्य विश्लेषण द्वितीयमोत्त्यात्याकाशिय्य विश्लेषणात्याकाशिय्य इति बचते। तत्त्व सभ्यता कौमािरव्यायिय वर्ल्दाना: व्यासवन्यश्यय निषिद्धन्यन तसरव गण्यमानो माताकिरो प्रति कवििश्ळेषणां प्रशद्विनति। पश्चाद्वदा ते अपत्यग्राम्याविष्ठ विपयेव उत्कड़िष्ठिविनेशणतो जायने तदा स्वामुष्ठितेऽथ: उद्यूक्तििवित्तमािथ्यथािथ्यथ अनात्मवािश्चन्तिप्रात्यार्थियश्चवविनमुक्ता: सत्ता: साजूिशरुपु अतिस्पष्टु च परििोवशस्यायु पुनर्पणि समािक्ष्यत: जायने। अस्वययं वौमनय प्रथमभागयावेच द्वितीयोऽधि: इति करते। यौमनय द्वितीयोऽ भाग:। प्रथमभागे विभिक्ष्य स्वास्तिकय पुनर्बाच मानवत्यो योक्ति वर्तयते। तथा स: पुनर्पणि समाप्ते: भागभाग्याते। तमीश्रवसरे एव युक्ता: समाजसेवनाविष्ठिय सत्यय: भवति। सोऽयं भाग: नानाविधानों कदानं सर्गवासनानायः के तांखूिमिरिति विशिष्यते। तदानीं अवोधविभवकाशय मानववश श्रद्धाविपयत: भवति। कृष्ट्य आरुकर्षय वा बोधूिमिका समस्तमानवाशृष्टिस्या अवोधूिमिका कलहन्त्यच वर्तयत: इति निश्चयः। समन्तवोधय आत्मसाधारकय च उदात्तो लक्ष्योत्त: परमानन्दानुिुते: आत्मयं केलीभूिमिरिति युः कृष्ट्यविश्वयः। तत्त्व न प्रयत्ते चेत्त नाडीसंगक्षणामारें दृक्तयते। भीतुिुमाद:। विपादरोग:। साधुिुमाद: इत्यादीमिति तलक्षणानि भवति।
(Shadow)²

अनुभवप्रमाणवत्त्व भेदित अभिव्यक्तित्वानां आदिगृहपुराणां प्रभावः, बोधे सुशकः अनाशयश्च भक्ति युक्त अभिव्यक्तिः। सोऽयं प्रभावः छायति व्यवहितये। युक्तमनुष्ठव मानवः चतुरप्रकारेण छायायाः: अस्तित्वेन संक्षयः। निषेधः, प्रदर्शनपत्ता, उद्दर्शनं, रूपाणिकरणं चैति तत्तुमुखम्। विशेषणात्मकनविभाजनानुसारे छायायाः: सर्जनपरः प्रणाशनपरः इति दौ प्रभावविशेषेो विचये। तथापि प्रणाशनपराय छायया प्रभावितानां सर्वेऽपां अवोधे प्रक्षेपे न प्रणाशनपरया: भावोऽपि स्वाभिति वक्तव्यम्। छाया चेंयं कथं बोधतलमवाय प्रदर्शनपत्ता:तेतीताय पुढ़ विवरणीति। तदनुपत्य स्वने छायागतीकलन न कमपि विपयं अवगतं शक्यते। तदनुगमनाय तु मूलविभों नैतिकता च अवश्यभावौ स्तः।

अस्मिन् प्रकरणे एव युक्त अनिमा - अनिमस्य इति प्रतिभासंहव्यवतारयति।

Anima & Animus)³

पुरुषेऽपि विलिनः: अवोधगतः स्त्रीभावः अनिमा इत्युपयते। अनिमस्य तु स्त्रीपु विलिनो पुरुषभावश्च।

अन्योर्व्यतरः: व्यक्तीं सर्वेऽपि वरते इति युक्त अभिव्यक्तिः। जीवशास्त्रे क्रोमऽपि प्रकरणे विषयमुगुष्ठकृत्य वस्तुनिष्ठवन्यन्त प्रवृत्तिम्। पुरुषेऽपि Y क्रोमऽस्त्रीपु X क्रोमऽस्त्रीपु च भक्ति तत्ज्ञानं मतम्। एततु XY, xx, xxy, xyy इति विविधारणीयः: दृश्यते। अनिमा अनिमस्य च अवोधगतेनकृतस्वच्छा साहाय्यं कुरुतं।

स्वदृढसमीतिस्य अनिमया अनिमसोऽ वा प्रभावस्य प्रत्यभिज्ञाने जायमानं दौकय्यंवें, मानसिकपरिप्रतिप्रतिविधये

न संक्षयेऽ: विधेयः। युक्त स्वस्य अनिमा प्रत्यभिज्ञाने तया साहाय्यं कुरुतं। अनिमा अनिमस्य च आदिगृहपुरणं स्थानं पहलं इति स: प्रस्तृतै। अनिमा अनिमस् बैलातिनां मायासिकक्ष्यं सदृशतया परिवर्त्यायेऽतं स: उत्सुकः। समस्तस्य प्रत्येक्यं मायाकल्पितं इति वैदातातमतम्, युक्त तु सर्वेऽपि अनिमया प्रभाविता: भक्ति निश्चित्वात। अनिमा अनिमस् बैलातिनां मायासिकक्ष्यं सदृशतया परिवर्त्यायेऽतं स: उत्सुकः। समस्तस्य प्रत्येक्यं मायाकल्पितं इति वैदातातमतम्, युक्त तु सर्वेऽपि अनिमया प्रभाविता: भक्ति निश्चित्वात। अनिमा अनिमस् बैलातिनां मायासिकक्ष्यं सदृशतया परिवर्त्यायेऽतं स: उत्सुकः। समस्तस्य प्रत्येक्यं मायाकल्पितं इति वैदातातमतम्, युक्त तु सर्वेऽपि अनिमया प्रभाविता: भक्ति निश्चित्वात। अनिमा अनिमस् बैलातिनां मायासिकक्ष्यं सदृशतया परिवर्त्यायेऽतं स: उत्सुकः। समस्तस्य प्रत्येक्यं मायाकल्पितं इति वैदातातमतम्, युक्त तु सर्वेऽपि अनिमया प्रभाविता: भक्ति निश्चित्वात। अनिमा अनिमस् बैलातिनां मायासिकक्ष्यं सदृशतया परिवर्त्यायेऽतं स: उत्सुकः। समस्तस्य प्रत्येक्यं मायाकल्पितं इति वैदातातमतम्, युक्त तु सर्वेऽपि अनिमया प्रभाविता: भक्ति निश्चित्वात। अनिमा अनिमस् बैलातिनां मायासिकक्ष्यं सदृशतया परिवर्त्यायेऽतं स: उत्सुकः। समस्तस्य प्रत्येक्यं मायाकल्पितं इति वैदातातमतम्, युक्त तु सर्वेऽपि अनिमया प्रभाविता: भक्ति निश्चित्वात। अनिमा अनिमस् बैलातिनां मायासिकक्ष्यं सदृशतया परिवर्त्यायेऽतं स: उत्सुकः। समस्तस्य प्रत्येक्यं मायाकल्पितं इति वैदातातमतम्, युक्त तु सर्वेऽपि अनिमया प्रभाविता: भक्ति निश्चित्वात।
जानना इत्यथसं अयमेव हेतुरिति युद्ध अभिप्रेति। यदि च व्यक्तयः सर्वदायं लिङ्गपराणि बैशिष्ट्यानि परिपालयनं एव वर्तनं चत्तृ तथा अनिमां अनिमसं व न पूर्णप्राप्तवेण वर्तत इत्यगतत्वयम्।

जानी कृद्दः युद्धा वा आलीकृम्मिनां प्रतीक्षन निदिष्यते। मूल्यानं व्यतीभवः एव अनेन रूपेण प्रकटीभवति। अथ आभ्यन्तरविकाससं द्वितीया श्रेणिरेव। श्रीकृष्णिद्वस्तगततु फिलोमनू इति कथापारात्सा अनेन सत्यक्ल्यानमुद्भवः। समान्तनवोधगताः SSविद्युपस्वरूपेण प्रथितानीमानि आत्मनः प्रतीकात्मको व्यतीभव एवेति विवेकः।

(Psychological Types)

अपग्रहनात्मकमनोजिज्ञानानुसारेण मानसिकमातृका: अथवा मानसिकष्ठत्न: वहृप्रकारा अतिमहःक्रमाशः वर्तन्ते। वह्रमुखता (extrovert - युद्ध वदमिदमाङलयेव extravert इति प्रमुखकत) अन्तमुखता (Introvert) च तेनु प्रामुख्यं भजेत।

युद्ध द्विमिदमाधारीकृत्य अनेकविधा: मानसिकमातृका: प्रदर्शयति। इमा: सर्व अधि चेतसलया (Psyche) संबधा: भवति। युद्धमते सैक्ष नाम अनुरणनाय संदेशयत्वच च प्रवृत्ता कातित सामग्री चेतना वा भवति। सा अनेकस्य मानसिकप्रक्रियायां च सामग्री भवति। युद्ध प्रक्रियां चेमां चतुर्था (Sensation, Intuition, Thinking, Feeling) विभज्याधीते।

1. अनुभूति: - इन्द्रियजनयं ज्ञानम्।
2. अन्तर्ज्ञानम् - अवोधभूमिकागतं ज्ञानम्।
3. मननधी: - बुद्धिकल्पितं संयुक्तिकं ज्ञानम्।
4. आचेत्ता: - आत्मनिधेन मानन प्रवर्तमान: वैकारिको बोधः।

मानसिकजीवन स्वयं प्रवर्त्यामानः भागा: विकारसाधक्यभावा: complex इति कथयन्ते। अतेषां भावान् केन्द्रविन्दुमेव किमयो आदिग्रुप्य प्रवर्तन्ते। युद्ध अहंता अधि विकारसाधक्यान्त्य लक्ययित; तस्य आदिग्रुप्याननयं नायकं प्रोद्यति च। समाजात् यतिरिकं समाजधारक्ष्य यतु किष्ठन वस्तु विधयते, तस्य अस्तित्वमेव स्थापितं युद्ध प्रयत्ते।
विश्लेषणात्मकमनोविज्ञानगत: मुख्य: संकल्प: समझदारोधपरो भवति। नादीयवस्थापि: मानवेपु
िरेपु जीविपु च भासमान: बोधघटनायः अनुभूतिसंयोगप्रकारवर्णनापर: अबोधनसमास्थितश्र चक्षितसनाविशेष:
समझदारोध: इति उच्यते। समझदारोधसंकल्पनामिदं व्यक्तिवोधसंकल्पनादुरसंबूित्व वर्तते। सामाजिक व्यक्तिनुभवानां
भण्डागार: व्यक्तवोध इति ख्यात: । स.: सर्वाधारण: व्यक्तिश्र भवति। समझदारोधस्तु भावो व्यक्तिवोधान्
सर्वाधारणक्रिया संयोजित्वा वर्गीकृत्य च विराजमान: सताविशेष; प्रतिवर्गगृहि तत्तस्मानानु व्यक्तिवोधान्
सामाजिक प्रचालनम्, अनुभूतिनात्या: स्थायिश्र व्यक्तिप्रकृतिसे बोधमाक्चायुक्त: द्वितीय: कश्चित्समाधि
प्राप्तिः: , सामाजिकृति: व्यक्तिसामान्य वर्तते। तस्य आविष्कारः न वैयक्तिकः किंतु परमपराग्नात् एव।
व्यक्त्व: समझदारोधगता अपि स्वस्ववोधस्वत्तोपि भवति। व्यक्तिना सामाजिकः तेषां समझदारोधपरां एव।
समझदारोध: तु वर्गपर।, वर्गपर।, कालपर।, देशपर।, वसुपर।, इतिहासपर।, अनुभूतिपर।, दर्शनपरशेषी
बिविधप्रकारसविभानां भवति। तथाभिं एतद्विभागसर्वस्वभाविकृतिवैकिर्मणि मानविकिर्मणि वा केनविन्युल्लेन एक्समिनेव
समझदारोधेऽ सपुष्यिः: वर्तते। मानवस्य अस्तित्वनु तदाभिमेव भवति।

समझोधप्रेततः तस्य मूल्यसंकल्पनानि, संकारसंकल्पनानि संकरणदत्तवर्ष वर्तते। समझोधप्रेततः
एव परिणामवोधाविकासविष्यवोधकपदिभध्यः वद्यः प्रक्रिया: सम्बन्धित। समझोधप्रेततः: व्यक्त: अहंवोध्यशः
जीवनस्य स्थायगृहुः स्त। व्यक्तवोधस्तथा:सत्रस्य समझोधस्य, व्यक्तिप्रतिभावाश्र मिथ्यः संभाव्यपानेन
संभाव्यमेति पारुषप्रतिभानां कलाकारविभावः। समझोधस्य प्रथमो आविष्कारः कलाकीर्ति भवति। द्वितीयं
मूल्यसंकल्पनानां आविष्कारसर्वसे तत्तसंबूिते: प्रतिनिधिरुपेण संभवति। आविष्कारगतार्न रूपायुक्तेऽं बोधमेव:
अशक्तेऽ। अवोधाविद्यप्रकृतामुद्धृति: व्यक्तिमेव सम्प्पदते। अतनत्तु स्त्रीसंबूिते: न्यूनताः परिहाराय
वोधाविभयाः सत्तुलनावस्य च कलाकारविभिन्नवोधस्य प्रमुखः: सम्प्पदते।

अस्य समझदारोधस्य श्रीरं एव आदिप्रभुं इति उच्यते।

(Archetype)

अप्रधानान्तरसंकल्पनाविज्ञानशास्त्राय युडहोल्डेन प्रकृत्यः प्रधानश्र चक्षितसंकल्पः आदिप्रभुनामः
व्याप:। अर्थावगमनः एततं आदिप्रभुं - आदिप्रभुं प्रामूर्ल्ल आदिमात्रका इति संज्ञातरौऽ व्यवहरति।
ग्रीकभाषायां आदिप्रग्रन्यपरमार्शकतया प्रथुकतस्य पदस्य यथार्थमातुका इत्ययः। 1919 तमेवदेव प्रसिद्धीकृते।‘

‘निम्नग्रन्यकृति: तथा अवबोधः’ इति प्रववते युद्ध एद्यप्रथमयेन आदिप्रग्रन्य इति पद स्य प्रथुकतस्य। अनेन समान:

सद्ग्नस्य: युद्मधामावस्य कालाप्येवेऽ मातीत। युद्ध स्वयंव नियंक्लस्यमिं पलटो महाशेषेण पुरुस्कृतस्य

‘इंदौ’ इति सद्ग्नस्य समानार्थकतया एव आदिप्रग्रन्यमिति पद स्यः प्रयुक्तिः। जनमन: प्रागेव इमानि

जीवाम्यिलिखितानि सन्ति इति विध्यतेत। तान्ते तानि आदिप्रग्रन्य दस्य पिन्नारीणि: अनन्यविश्वस्यकृतेऽपि

अधिप्राप्तति: प्रवाहस्यपुराणि भवति। आदिप्रग्रन्यां सतिष्ठेतातिः: आध्यात्मिकास्वत्स्यहि

बहुनि रूपाणि सिद्धमात्रशः समस्त्वेऽि ताभ:। अवबोधस्य अग्राधातृ उद्गतेऽथ: अनुभूतिग्रन्येऽथ: अधिप्राप्तिकैः

तत्वतिनिधायकेभ्यस्य रूपकृतं नैर्थिनिग्रन्यपत्विचकमानिसम्बन्धाय आदिप्रग्रन्य इति पदेन व्यपरिशिष्टि विज्ञा।।

युद्मधामावस्य वाण्येऽ आदिप्रग्रन्यैः नाम - ‘अधिप्राप्त्वाणि विनेव विशालाकारावात्ये योग्या याद: मूलमातुकायः।

स्थूलसमृतानां रूपमार्शाय प्रवर्तमाया नैर्थिनिकी व्यग्ताः’ भवति। तानि मानवजीवितस्य अधिद्रुतनल्वेन

विभिन्ननि। मानवजीवितस्य प्रवचनमपि सोपानं आदिप्रग्रन्यां नूतनाभि: श्रेणिभि: प्रभावित्व भवति। ता:

श्रेण्यः सफलप्रत्यक्षवच भन्ति। जन्मकौमारोपनप्रभृतत्वोऽवधारितेश्च: विवाहस्यसंसारार्पण भावः: श्रेणिभि:।

सद्ग्निता: वर्तन्ते।

तत्तत्तमालयमविकृतय पुदू अन्यत्र एवं वक्तः - “अवबोधस्य अग्राधातृ योग्यत्वती, ऐलिहाथानणां

अधिभावोपयोक्तेन समसेलकृतिः प्रस्तति च कारित्व समाधिग्रन्यकृतिविच्यते। तस्या: नामालयालस्यायः।

विश्वासोत्तमं आदिप्रग्रन्यं”ि देति। पर्मुख समुद्रवादेत्तसि विरचतप्रत्यक्तीं अनुभूतिसारस्यत्वविच्यतं व्यपरिणामः।

मानवबाह्यस्य मानसिकारणामालश्चक्ष्यायः सहस्रसंबंधाकेकेरदेशरिति: अनुभूतिपरमर्ता, प्रतिवच्छति आदिगृहितिच्याणि

आदिमूलाश्चिमानिः च सतास्मेन व्यक्तीवृतस्तत्वन्ति: सर्वोत्ता सर्वदा च अवध्यविद्धति। मनुष्यमन: अपरिशिष्टानां

कालानां वासनाभि: समेतमिति भारतीयविशालन वासृयं अस्य विद्यते। अमेयकालावत्ती: अनुभूतिमुद्रा: चतसो

निकायसिं तत्संबंधेन घाणेन, तद्गतवलोपाधिना, बोधमास: प्रवतनेन बा न शक्यते। व्यक्तिवेत्तसि जनयिनोः

तथोवशयोऽ: वंशजनकत्वशक्तिवुकानां महासमृतानां च अनुभूतिसारस्ववसं संक्ष्यसाराब्यवस्थाविच विलीनं वर्ततेत।

एतेऽन नैर्थिनिकं तु स्वर्णप्रत्यक्षस्य क्याचिहि सिद्धाय युक्ता भवति। अतः युद्ध इमां स्वतन्त्रसववोः। 

इति

ब्रव्यति। एवः समुद्रवादेत्तकृतबोधायों प्रति प्रवहनेव वर्ततेः। अनेन बोधमन: प्रभावित्व वर्तते। अवबोधचतुविषया:
वोधमान: प्रभावितता इत्यादि वोधमानोपयोगार्थ कालिक प्रक्रियानिविन्द, स्तम्भनानि वेदःततापि वा तेनाविकृतानायायम्।

तत्र गर्गप्रधानेन नस्तु ईर्ष्यावं संक्रंदेशु (मनोवेदायितामते बिचितर्य ईर्ष्यारूपः तथा तानाटोपसू इति वर्गं वर्तते)।

प्रधम: सर्वानना: अपर: प्रणाशयपरशस्त्र ।) व्यति: काव्यलालासहस्ति निरतो भवेत्।

तद्भवे तु चित्तस्य वैकर्षिकी असन्तुलितावस्था चापि जावते।

सर्गप्रथमानां वोधवृत्तीनां अवथोधन सह संबन्धः, भूसंधरानां
सत्यानां तत्पुरुषावलीनामः भूसंपर्यं इवेत्वा सापेक्षेऽवर्तते।

मानवभौतिक्ये अनातूनत्तिपरस्मार्थिनि: निराकरणसानांि: साकारासंप्रदाण्यां संस्कर्णमानः: कश्चिदभागः: वर्तते।

प्रेभववेगार्थालासहिताविनि: सर्गचतुराविष्कारः: धर्मानुप्रयाविनिक्षिप्यते तत्र: वासनाय: प्रकाशयते।

समुदायोपमानसि संयोगमानः मौलिकवासनाः: आदिप्रस्थापणि च पूर्वकपरस्पराय: अस्तित्वेपु धनीभूत संस्थित:।

अनेककोटिवारीय अनुभूतस्वप्नं सुखुःकाल: एवं भवनिति। पुराणानि तथा एतिहासिका च एतासात मात्राः अक्षरा निभिरेत विध्यते।

मानवोपयोगाघरक्षमा: विविधा: सिद्धान्ता: आश्वायच: एवा आदिप्रस्थापणां भावसत्ता: भवनिति।

देशभौत: मातृस्थान आदिप्रस्थान भावाभियोगिन्यिरस्व:। क्वचित्वैप रख्यकस्वप्नस्य अथाः पितृस्वप्नस्य च।

कथमिति चेतः, पूर्विकानाः विवधान्य स्वभौम वहनी पृथ्वी, जननिधितु: च, धोपकर्त्यं चेत्येतत्त्वरत्नम वासनासंवादेताः सह मिलिताः एकबूङ्य-मातृभूमिवित्ति संक्लत्यस्य निदानतत्तमाति।

आदिप्रस्थापणि मानवसामायानि कालिक अधिनायसत्तविवधानाणि भवनिति।

तेशं उपयोगं व्यक्तिनां जीवितानुभावाः मानववैवृत्ताः च नित्तुल्युवहा: विन्यसता:।

एवं आदिप्रस्थापणि नैसर्गिकायकायकप्रस्थरानि स्वभावसंबद्वानामगण्यस्वप्नाणि प्रतिकानां मातृकानां च प्रभावकेतृत्वमेव दरीरूस्यन्ते।

वर्गपरत्वमेव उल्लम्बमानानि एताने रूपाणि बलांपूर्वारं वोधतये अनुभूतिगम्यानि, तथापि अवांछिति वन्यविशेषाय: च भवनिति।

अतः एव रवभावः, स्वाम: इत्यादिनां शोधकायेयाव आदिप्रस्थापणि विवृणातो शक्यते।

आदिप्रस्थापणि नाम रूपाविशेषार्थाः

वोधकं संप्रविष्टाः वामधवारावत्तिसाहित्यामेव वैदूषक्रयर्वितविभाश्यां एव।

आदिप्रस्थापणि तात्त्वसामायसकलेन प्रधिकारति।

तथ्योपविभागतेन कालिक विशिष्टरूपाणि विधयते।

1. आदिप्रस्थापत्यकप्तानि: संभवशच।

जनममूङ्गवियोगवृविवाहधृतय:।

2. आदिप्रस्थापाकानिः आकारार्थ।
तत्कालिन संस्कार मोचनिते शिवायक रूपमापिनी वैसाकिया शैल्या प्रयुक्तवान्। एवज्ज सः महापिता इत्यादिप्रयुक्तं रुपवंशो दिलीपमुखेन च वर्णितवान्।

व्यस्तिकोष्ठ्य उदयविकाराः: पूर्वतना: पश्चातनाशशानभूतवा: समाप्तव्योधे विलोकनस्ति। व्यस्तिकोष्ठ्यतपत्रा: समाप्तिव्योधोत्तपश्च स्वप्ना: कलेतिस्वतित्रस्मृतव्युः। एतोपमप्रयथनेन आदिप्रयुक्तां घटनां परम्परां चावगन्तुं शक्यते।

प्रायोग आदिप्रयुक्तां त्रिधा वर्णितवान्। चिन्नारायणः, प्रक्रिया:, प्रतिभासाधित। त्रिष्यषेष्टपु सामान्येन प्रचलितादिप्रयुक्ताः कामिचिन्दन्तज्ञ उद्गहितवान्। एवर्च स चिन्नारायणमेव मानवासान्यं, उपर्यावर्गसमान्यं, इतरस्येव पुनर्पि त्रिधा विभव्यते। विविधनां स्थायीभावानां भावप्रयुक्ताः महामाता, महापिता, विद्याशिष्यः बीरनाथः: कामुकः प्रणायिनी, अनिमा, अनिमसुः, मायाविनी इत्यादीनि मानवसामान्यानि आदिप्रयुक्ताः। वाक्रियाप्रयुक्ताः जन्तवः एवज्ज श्रीचक्रः, स्वसंगतः, सौरस्यं इत्यादीनि इतरविभागेः व अन्तर्वभान्ति। द्वितीय प्रक्रियाविभागे याग-यजादिविदेशः, रूपान्तरवान्ति:, मुमुक्ष्य जितासमा च संभूवमानां प्रवणां इत्यादीनि आदिप्रयुक्ताः। तत्रतये प्रतिभासाधितां तात्तु सृष्टिप्रत्याः, उदयासापाय, ऋतुस्क्राप्तः, ऋतुपरिणामः: इत्यादीन्यादिप्रयुक्ताः अन्तर्वभान्ति। पुरस्कृतपु मुमुक्षानि इह तात्तु युद्धमहाभागेन आदिप्रयुक्ताः अत्र विचार्यते।

मातृतवं पितृस्वरुप सामवराशोः प्रायम् अन्तिमवच आश्रयस्याने सतः। तत्रोः मातृत्वेव स्वीकार्ष्ट्यात् प्रेमस्य विलसति। प्रेमं: परमो भावः स्तुलवृष्टि सुभवासेन्त्रो च मातयं अनुभूयते। शिष्याः मात्रं प्रति तीर्थमतोपादनक्षमतवै नियतिरिति महामाता मातृत्वस्य बाद्धिकृतिः वैकारिकावथम्यकरोऽ। पुजःस्थिर्रिता माता प्रयुक्तिकालकृताः दुः: महां वेदनामपि न गणयति। मातृं: निजाद्वस्त्र सत्यं स्वीकृत्वेव शिष्यः: स्वीयं पाज्यभोतिकं येहं वर्धयति। स्मुते: दियावण्य पक्ववशायां च शिशुः: स्वत्वं सच्चद्य अधितांतनभूतः मातृतनेंग प्रत्यभिजनाति। तत्स्य प्रेमं: अधिष्ट्रोति माता एवत्तम: आश्रयप्रदेशाभायाः हेतुभूता इत्यवोधात् सप्तवमानी कश्चिददसममुच्यायं: एव विशिष्टं मातृभक्तिरित्युच्यते। “तत्रेते जनने नमः” इति परमारुपितसा आचार्यशाकरभगवत्यादेवश्च मातृवैष्ट्यत्मकमेव समुद्रोपितम्। एवं उत्तरताः पुत्रः मातृ निष्कृति दातुसमार्थः:
शैव वाणी: मातां देवतापि दृश्योपन्यासित। अनन्तपरमभक्त्र्य अनुरक्षत्वानोऽविषेषः महामाता इति आदिप्रसरस्वमाप।

प्रेमः: त्यागस्य च यून्तिरियं मातृव अथिशतां च प्राप्तोऽित। स्वपुन्येश्वरः मातृवर्धिन्यं वर्तते; रक्षाकृतिवात्।

अतः एवं सृष्टिप्रकृतिः वस्तवतः भविष्यं भविष्यं भविष्यं भविष्यं भविष्यं भविष्यं भविष्यं। मातृ: वाल्मिकिकाः, विद्याभवोदितीमः रोहिक्षावं-अथिशितायः।

कठिनावमां च प्रदर्शित्वं इति कविभिन्नित्वम्। पृथ्वी, प्रकृति: इत्यादी: प्रायेण मातृगप्ते एव प्रकल्पिताः।

वस्तुवस्तुर्गुण्यं विवेकतः इव धृत्वं संस्क्रितः प्रभविष्यतः वृहदकारञ्च यद्यद्भविति तत्सर्वंमयेन मातृप्रवृत्तिकल्पनेन प्रकृतितम्। मानवजीविते सम्प्रदायमां अवस्थाभेदमन्दुर्त्व अभिमुखीकारण्येण महाः: भू:, सागर:, तडाग:, पातलं, गुहा, गृहम, नगरं, दरि इत्यादिपुर्वोक्तर्थमं: सहिता: ये सन्ति, ते सर्वेऽपि मातृप्रवृत्तिकल्पनेन स्वप्नेन समायान्ति।

ऐतिहायपि मातृप्रवृत्तिकल्पन सागर:, नदी, जलाशय: इत्यादी: कीर्त्यन्ते। कविच्छ गर्भस्थिष्ठिरपि

मत्वरोपणेन कल्पितो दृश्यं। भारतीयपुराणेन श्रीमहाभागवते अपि जसे गर्भशयाकार्णमेन अथात्वत्स्योपरिश

शयानस्य वाल्मिकुर्दश्यस्य वर्णना आलोक्यते। इतिवदः कायमुक्तसिद्धिः इति थोड़ूमणत तेन्तिस्तु सु मार्गायाध्यस्तले

कृत्तिनवार्षिकता वर्यते। महाभारते उपवर्णित: भीमः: देवकिनी: गङ्गायाः: पुनर्धित। मातृसत्तायः: नित्यतः

आचार्यवशिष्ठकम्भवादानां रचनामु दृष्टता– यथा “पुनर्धिर मनसं पुनर्धिर मरणं पुनर्धिर मरणं जननी जननी जोते

शयन्म।” इति। इह अपवेक्षातः: विकारः: अनुपयोगो भवतीति गम्यते। जायते वर्षे विपर्ययं वतीते श्रीत्वेते

नन्यन्तिति विकारसाधव:: सतारुङ्क्ता पुनर्धिरे एव संभवति: न तु मातृवे इत्यवाम्यते; पुनर्धिर मरणमित्यालयस्य

श्लोकस्य पुनर्धिर मनोनीते शयन्मति पर्यवसादनदश्नात्त। अस्य वर्तुःकारसनानविष्टस्य विकारवयक्तस्य

आदिन्यानन्तःन्विन्तु: माता एव। पातलार्षायुः भावनायाः स्त्रीसत्तायः: हेतुवते पुनर्धित: फलवत्वं कल्प्येत्। माता

हेतु: अपत्यं च फलमित्यर्थ।। पुरुषः पातला पुनर्धित: जायते इत्ययो जायेति नामासर्वपरी सा स्वविहितते।

० तात्त्वार्थरोपनिषतः: च मनोविष्क्रिये यथा - “अज्ञातकां लोहितशृक्कुलक्रणा बलवी: प्रजाः: सुनमानां

सहस्त्रदीपिता:” इति। इह एव अजाय स्त्रिया अभे दक्क्षानया मातृसत्ता पुरस्क्रियेते। एवं श्रुतिष्वं - “बन्धुमेव माता

पृथ्वी महायम्“, “माता मही रसा” इति च। सा सर्वस्य निर्मात्री महती सार्थृता चेत्यिपि कीर्त्यन्ते।

विशेषणमिदं महामातेत्व्यं अविद्ये च दत्तम्।

“अद्वितियांरदितिरन्तरिक्षः”
मनाताला स पिता स पुत्रः।

विष्णुदेवा अदिति: पञ्चजना
अदितिं तमातितं जितं तमुः।

एवं उप, पूज्यः, आपः इत्यादिष्ट्वि मातृत्वं प्रकटितम्। “आपः अस्मान् मातः” इति नधानिजलशोतांप्रभिः मातें तिस्तो।

केनोपिनिष्ट्वु इत्य: बहुश्योभानां हैम्वति उमा अजेयतत्वं ब्रह्म पृच्छितः। उमा इति पदं ‘उमा’ इति वाचिष्ठंदे तथा ‘अम्, उम्’ इत्यादिसुभोरियानवाद्वायाय निर्मलितं संबद्धमितिके चतुर्भुजमिति।
एवं उपाधी पुराणमेव देवीभागवंतादिपु सुद्दक्कर्त्राङ्ग पलानी संहारिनी चेलियंदिमि: रूपः मातृसिकलप्पता देवी एव प्रकृतिरूपण प्रकटिते। सा सत्त्वरस्तमोणगुणातिमिका भवान्तः: बहुशा चिन्निकुतः。

एवं वित्तुस्थापि महापितेि ग्रास्यतं इति युक्तम्। मानवजीवितदः रक्षकत्वं नेतृत्ववं च पुरुषेः निषिद्धकं इत्यतः समाजस्य व्यक्तिकक्ष वर्तशेषसि रुपाथिशत: समुप्जुः। अर्थिततिं: अवौधेिलोगता सती मातृसिकला रस्तीतता, वर्तशेषन्ता तु वित्तुस्थप पुरुषस्त्रा च आस्तम्। अन्यः: वित्तुस्थि विचारबौद्धिकमण्डले, मातृस्त्रा रसिलकारमण्डले च परिश्रमत:। महापिति इति आदिरूपये देव:, प्रवचक:, जनापति:, कुलपति:, राजा, पुरोहित:, नेता, भिषणय:, आचार्य:, न्यायाभिष:, सेनापति: इत्यादिवड़कराः: आविष्कारः: वर्तन्ते।
बेदगांधे पुिधसरसि जीवसरसि उहि कल्याणः गुणम्। स्वाते धित्वा निमनक्तत्वं भजन्त: जीवसरसिञ्च पितुस्तती गणयति। तथा वाह्यप्रकृतीं कर्मसाधिक्षेन वर्तमानं इधरसरसिञ्च च। पितुस्तताः: भावं तन विचारितम्। सुर्यवंर्धमकालाप्येक्षितम्बृहुतात्मय: महापितेयादिप्रसृङ्गपुन्तभवन्ति। मातृस्त्रायामिव पितुस्ततायामिपि रक्षकस्त्रा पालकस्त्रा पीढ़कस्त्रा च भावः। अन्तरभवन्ति। सर्वकारः, मतसंस्थानेताः, गणन्तन्तनेताः, चिन्नकाः, कलाकाः, कवयः, समाजपरिष्काराः: इत्याद: अर्थानीपु महापितुरुपेयादिप्रसृङ्गपु अन्तरभवन्ति।

युक्तमे उपर्विनिष्ट्वि प्रसृङ्गपु अन्तमो वीरायाकः। यथा मातृसृङ्ग मातवरमपराशु विशिष्टावस्थायिः: व्यज्वे, तथा वीरायाकोः पि ऐतिहासिकाधिपि: अभिव्यक्त: सनूः मानवजीवने स्वप्रभावमन्यभावित।
वीरनायकस्योपपति: आदिमात्रेभवार्थ विवेचनाय प्रवुभावांहीताधीपदेव। कर्यचिद्दमुन: वस्तवतरादित्वविविचाराङ्गमें तत्वोपत्य: भेदज्ञानजनकं भवति।

वैविलम्बाथानुसारे ईश्वरेण प्रभुतत्वस्य सृष्टो: आदं-ह्वादम्पत्यो: आत्मनोपन्नम्: भेदभावना नासीत्।

तत्त्व्व विवर्तनां तो निर्लक्ष्जावेश अवत्तताम्। किंतु पश्चात् यदा तो पापविचित्रवभवत्, तदा तो तत्वोपत्याः

धेव धारतन्त्रो लक्ष्मिविधो अभवताभ्य। किंतु पश्चात्क्लेशभेदोऽस्मधिकप्रवर्ततीस्य वीजमभवत्। तथा

प्रतिक्रियानां चरितमुद्रुत्तम्। यदा मानवचेत्: आत्मनो विरुद्धान् विविधान् दमयिन्तु गतिनिरोधकान्यपनेवज्ञ

उभुकं भवति, तदास्य व्यक्तिस्वरूपं ‘वीरनायकं’ इत्यादिप्रपातवं आपिातः।

देशान्तरेशु प्रवरलेषु पुराणेशु सर्वेष्विपिन वीरनायकानां चरितानि वहुदु स्तरेशु प्राप्येन समानतां भजने।

ते पुराण चन्द्रपु江县सति। चन्द्र चन्द्रौषीनी:, चन्द्रौषोत्स: अजातपिरशं वर्तने। अन्ये तु देवुत्त्र: भवति।

क्रिष्टुदेवं: हेकुलीपु: कुणं: बुद्ध: दशरथिनं: करं: पाण्डवं: बालिमुहीवशैत्यर्य दृष्टान्ता: अनेके

विवलते। एतेन्त सर्वायामिं जीविते वहुदु मन:संहर्ष्यानां गुड़दायीनां गृहास्तिरभवत्।

ते पुराणेशु वैविलक्तान्य

साधर्मचेत्या वा एते विजयं पराभयं वा अनुभूतं। पुराणेशु पुरानवोषपिन प्रकारान्तरेशु धृष्टकरो वर्तते।

भवेत कणोन हता: वैकुण्ठलेङ्काप्राप्तवं: इत्यनेन, हतिरिपि वीरनायकच्याप्याभधृतेत एव। दुह्मृृणापालपिन

गुढ़मुखे वध: वीरस्वाग्नाप्रक एव। एवं वीरनायकस्व विकास: मातापिरोदीश्चतमितवर्तते। व्यज्ञनात्मकानां

गुढ़कथानां, विजयचरितानां, धड़ुतात्तानाऊरविविक्षाकारणं, मातापिरोदीश्चतमितवर्तमानस्य वीरनायकस्व विकास:

अभिव्यक्तेते।

मात्राप्रपालमातुर्गीपावशा दमनस्वभावच दृढ़वेन। किंतु नायकवत्कर्ष्ये ततरावर्तकं दभावः: अतिरिक्तस्वभाव

एव। अत: एव मातुरपि अधीश्चतां दमनस्वभावताज्ज्य अतिक्रान्तु नायको प्रवणायता जायते। अगाधां

अधोलोकच्च द्रव्यतिर श्रीमणस्युकताम मात्रप्रस्य व्यञ्जकतां धते। जलशयं: दरी: अन्धकारः: गधव: इत्यविदीनां

मात्रप्रभाशीकान्ता: दृष्टपूर्वाः। एवि: संबंधं वृत्तिसन्वयं अधीश्चत्वग्राहित्तुल्यं वर्तत। तथा

अनुप्राससहिदस्यनन्दभूतिभिः: स्य यो संग्रामं सोधिने दीर्घानयकस्पर्श्चादिप्रमप्रयोपतितो कारणभूतं। भवति।

पातालोकतृ भूमिपुन्द्रस्व वराहः: मायावितन हत्या गुहायाः विधिनिर्वयानां गाली, अन्धकारजाते कायने

धीर्वृत्तिनिरति: पाण्डव: दशरथिग्रोहतवश्च, नागरुपेन वकरुपेन चागातो आत्मानं गृहीतवनस्य चासुरी निहत्य

176
तयोंगलयोः वहिनिस्मृतः क्रणशेखेतेष्टस्य दृष्टान्तभूतः। केवल कारागरबधा अपि वहः स्वरसवारिणा श्रुभुमण्डलानां भयमुपाय वीरत्वस्य परा कोंट आरुबन्तः विशुध्वा: स्मरणीयाचार्य सन्तः। एते मातृप्रसाय पितुप्रसपवायतक्रम्य स्वत्सस्वसत्यपाय उत्सुकानां वीरनायकानां प्रतिसम्बूतः: भवति। मातृपिदमरमस्य चरितानां आदिग्रस्ता, अधीष्ठाताः: मुमुखः पुरुस्त्व स्वच्छन्दविकासात्मको यन्त्र एव भवति।

मातुः उदरे मुक्तिपतः: तुणा: दमचित्वा, आत्मगोपनमकुव्रेचवेश्वर, समस्तमयि प्रतिकृतत्वं निरुक्तानु आत्मानं श्रुभुस्तादुमुच्य पुनरुत्थितवतो वीरनायकवश्यपुदुर्दहरणं भवति दिनकरः। मानवभावानां, भुवनसागरस्य चान्तार्मागात् अध्यकारसम्पन्नी दिने दिने स उद्धति। छायाप्राहिण्यः: सुरसायः हनुमत: वन्धनुमुक्तिरिपी तथेऽ।

एतानि पुरावृत्तानि मातृसताशरमनेन स्वत्सस्वसत्यपायथिताः यत्मानस्य पुरुस्त्वस भावोमीलनपरायणं भवति। श्रीकु पुराणेषु ओरेस्टस्य स्वमातरं हन्ति: भारते परशुरामोश्चि स्वमातरं रेणकाम्। सत्यदानोदयमनेन मातृत्वमवाप्तां पूर्ताः श्रीक्रुणः: कालपुरी नयति। एभः सर्वस्य वीरनायकानां अभुद्यवाच्चा एव चूविता। मातृप्रस्तयः अर्थेष्टां जित्या औष्ठतमाविषया पुनासता इत्यादिको

न केवला मातृसता अपि तु पितुसताःपि वीरनायकत्वमोहीपाण्यमनाया पुनासत्ता निराक्रियते इत्यपि पश्याम्। बोधमनसः: व्यापारेण सबरस्य, नीतिनिमान्तिनांवाराधिनि: नियामकत्वे संस्थापितस्य च पितुरथीतानां चिराय संस्थिता अपि पुष्टा: क्रमश: तत्त्वमानातू प्रकर्षमोऽ। ते तेषां गतानुगतिं भावपनन्ति; भुत्तपुर्वार्न् नियमाल्लेखन्मत्वि च। हेक्कुलीसस् कथयां समान एव वृत्तानो दृष्टां। वाशर्स्त्री रामा: वर्षणपुप्पठस्य दुविधे: अधीनो वघूः। किन्तु अन्ते तं जित्या माताप्रिण: अर्थेश्तामयि अतिक्रियत।

विभेधपति सर्वस्य सत्यथापि स्वत्सपद्गहेतुरभिवति। स्वतन्त्रता तु इतरायथाया मातुप्रस्तस्यमान्याया विमुक्तिः।

सेवयतस्य उयोरपि प्रस्थयोरिंभिस्तेस्वनेन हेतुना वीरनायकोदयं निरोधं प्रवत्मानाचवेश्वर सर्वस्य मातृपिदमरवेश्वर वरीयायस्। एतोः स्: निरोग्यो व्यवमात्तत्वा वहिरूढ़वनु ‘फिनिक्स’ इव वीरनायकत्वमयि आदिग्रस्तनन्तः भवते। विकासाधिकन्यमनास्तड़तत्त्वाः: वीरनायका अपि न प्रविष्ठः। स्वामुभुतेन पराभवेन हेतुना केनायन्वेनादिग्रस्तं एकत्मातुः उदकदिभिनवेश्तापि एवं संभवति। जटाज्युस्मात्त्वाः: कथास्य सूचनान्तिका। श्रीकु पुराणेषु सूर्यातपेन दशथपश्यं हंसकारसु इत्यतस्य कथोपवर्णिता।
बीरनायकस्य अभ्युदयं सहायकानि कानिचनागानि वर्तने। तेषु प्रथम बीरपुरुषः, द्वितीयं प्रतिवन्धः शरुवः, अपरं लक्ष्यं भवति। लक्ष्यं सावतः निधिः, प्रियतमं वस्तु, धनं, राज्यं, प्रतिकारः द्वेपो या स्थानं। प्रथमे भागे बीरत्वमिति गुणं प्राधान्यं भजते; ततुं प्रेतगातज्ञ। एतदवल्लभेऽ भारतीयकाव्यमेंमांसाया नायकस्य लक्षणाय थीरोदातादि प्रभेदः प्रतापविविद्यवशेष रक्षितः। बीरनायकस्य पूरोगते सोपान्तवेन प्रतिवन्धादिकं कल्याणं। लक्ष्यनु भौतिकवस्तु आत्मसाङ्केत्तको वा भवेत्। अतः एव यमधेऽ प्रतिज्ञातानि नायनुपकारणिणि प्रत्येकनायन्यतिनीय स्थनं जिज्ञासितं अर्थमेव हातुं थ्रेर्मवल्लभं स्थितं नविकेता। अपि बीरपुरुषो आराध्यश वभूव। तथा लक्ष्यप्रतिवेशेऽ बीरनायकस्य स्वतंत्रस्थापनं अथवा आत्मसाङ्केत्तको भवति। बीरनायकानां मौलिकसविशेषतत्या, ते अत्मयुजः, बहिमुखः, आत्मतत्वेऽन्तीति तथा उच्चन्ते। बहिमुखास्तवः नेताः, जेताः, विमोक्षः, विपलकारिणः, र्शु।। अत्मयुजः। तु श्राद्धः, प्रवाचः। थर्मसंस्थापकः इत्यादः। र्शु।। आत्मतत्वेऽन्तीति। कयः श्राद्धः। गुरुः वा र्शु।। अनस्थ्रतः विपलद्धितिः च अन्तिमविभागस्य बीरनायकस्य लक्ष्यभूते स्तं। नविकेता। क्रिस्तुदेवः, रामकुण्डः श्रड्याराचार्यप्रभुतवश। इह विशिष्टवस्तुस्या: भवति।

सर्वमयेतदवधस्ताया: प्रतीकरूपावताविशेषः भवनित। स्वपनेऽ काव्यकलाबिशेषु च प्रतीकविलासोऽयं समान: एव।। इमे प्रतिकाः बोध्येतसे स्वतंत्रर्वधमुन्तादवधितुं प्रसुतः: उपायः। इत्यथः।। अतः बीरनायकरूप: आदिरूपं न केवलयाव्यक्तविशसितम्। किन्तु परमप्रार्थोलितताय अनुभूतिविस्वेत्रुतानावज्ञ गुणपरम्परां समवायरूपाः भवति। अथ बीरनायकस्य उदात्तः पारस्याः श्रुद्धवल्लभः। वथ्यदायाः अथिष्ठिता। नवास्या। प्रत्येकतिरिह लक्ष्यते। अस्मान आदिमकालेन संवल्लुः घटकोऽश्र वासनविशेषं एव भवति।

एवव बीरप्रतितिमायकाशभवनित। पूर्वकत्वः: विमागद्यः अन्तमुखवत्वस्मिन्नुक्तिः। ये नान्तःपालिन: ते बीरप्रतितिमायः। भवनित।। ते उप्रति: गार्गः बहुदूः प्रचलिता। अपि पश्चात् ततो विचलिता।। उत्तपसा लक्ष्यं वर्गसाङ्केतरं दीर्घो आघुं वल्लवायव्यायः केवल रावणप्रभुतिमितेऽविशेषादिकारणः निशोकाङ्क्षाकश्च जातं।। नात्मितुसः: अपरिमितं दमनशक्तिः। ईश्वरस्य विचलनस्य निवान्य स्थानं। तथापि तथोऽत्वा श्रेष्ठकरी सज्जातः। स्वतंत्रस्थापनाय प्रयत्नं द्रुतवत्तय यदा व्यक्तिज्वेशित्यं संभवितं, तात्त्वर्यं तेपात्मेव लक्ष्यभूतः। स्वरूपम प्रतिलः भजन्तः। सर्वविश्वास्माकाणि जातं।।
केवल वीरनायक: देवतमेत्य विराजित। ताद्वात्मानं शक्तिप्रमूणां स्तोत्रस्पूनं भक्तिकाम्यान्यपि
चित्तनि सन्तीति पवियः। रागेद्यपाती दमयितुन् तः: प्रकटितः प्रभावतरेक एव तद्धिष्टंनिवानम्।
देवपदमातः नायकः: शक्तिप्रस्तुत सिद्धार्थमुहः। तच्छितानि जनतानां आश्रयजनकनि हर्षपुलकोदरगमकारिणी
च भवति। तत्कलत्या इतरे जना अधि तादुः: उदात्मागः: समाकृष्टः: जावने।

अतिर्वतस्पूनं आदिप्रस्पूतु अन्यान्तं मुख्यज्ञ भवति शिशुः। वेशया-पैदित-विध्वंसक्षान्तपूयोबनेन्द्रपि
विभागस्मिन्नान्तर्भवति। ऐति ममायं सार्वजनीनानि अधिपत्यानपराणि च वर्तने। तथापि शिशुप्रस्तुत
राजत्वेण स्पष्टस्वा विलसति। जनवपु विद्यामानां निर्नक्ताविचारमुदग्ध्वभावप्रभृतीतानि गुणानः प्रतिस्वम् शिशौ
स्वागतः। समूहवेतः: प्राधिकस्तरे शिशुप्रस्तुत प्राप्तवो दृश्यते। भारतीये कस्मिन्निघितिशोरादिप्रस्तुते
वटपवश्याने वालमुकृते जलं वटपवत्रज्ञ मातुरङ्गरं प्रतिनिधितः। तेन संवर्गमेतदादिप्रस्तुतिः वहुप्रकारः
श्यामपितुं शक्येत्।

अवोधिवेते, सान्ततया शयानाया: शेषवस्त्याया: मूर्तिभवे संदर्शामानो नराकारः: एव शिशुप्रस्तुतः।
ग्रंथानिशुः: अनातष्टुः: मान्यकाशुः: सार्विकाशुः: प्राकृताशुः: नित्याशुः: आत्मिकाशुः: दिव्याशुः:
इत्यादः: उपविभागावास्य कल्पितास्प। ऐन्वरुणाम: अमानुषग्रहः: असाधारणक्ल: निर्भवतः: सर्वकर्मक्तः
इत्यादिभिपुः: शिशू: दिव्यशिशुरिः: गणवते। मानवस्य सहजवासाना: शिशुप्रस्तुत मातुरप्रस्तुत च संबंधः
भवति। यदा मानवः: परमपरात्तदुः स्थ्रुणमार्गांवितस्वति, तदा तत्य स्यन्धनामेव सहजवासानातिनिधिदृष्टुः
अनन्तपरांसमुद्धोपस्तुः दिव्याशुः माता च आदिप्रस्तुतवा समायती। शेषवस्त्यानाभ्यो निर्नक्तावातिभः:
व्यतिरिच्छ्य भविष्यप्रवरणाताभु जाताभु: शिशुप्रस्तुत उदयः: संवर्धः। वोधावोधेतोऽो मौलिकास्तानामृदुध्रशनमपि
तत्र संभवति। विरुद्धर्वाौदर्वधधनाञ्च स्वतः शिशो नित्याशुः। अन्यत्रनां विरोधिनावपि दिपरी स्वकीयशिशविविचषे
एकं भजतः; देखं परिप्रेय परस्परं सन्धित्वः। अतः: प्राश्मिं उद्विदनसामप्रयस्त प्रतीको दर्शते। सम्प्रतात्रतिरीकः
गोलवृजीताशिनि विचासे शिशुप्रस्तुत स्वानाराणी रुपः। शिशुप्रस्तुत शिशुप्रस्तुत संस्थितस्य देवस्य वीरनायकस्य
वा च आकारत्तया गोर्जिनुभवति। मानववेतोः जातस्य शिशोऽस्य जनमगृहवेते: च असामान्तं किमपि
स्यात्। सूर्यदेववानः पितृः च अलोकस्वास्चिप्राभवः: वायुमनिसंभूतेन दिव्यावरुपः दत्त वायसं, वायानेः.
शिक्षा: सिद्धर्मानि विद्यविशेष, कन्यागमः। इत्येव शिलुप्रस्तर जनमानंधिनः। विविधग्रंथाः। बर्तन। 
एवं शिलुपां जीविते स्मुद्धीक्रियामाणः। विहः। साधारणजनां असंभावनीयस्वरूपः। एव। आपोंनः च प्रासकाले विद्याशिष्योऽन्नमः। साइंसं संज्ञायते। अस्य जन्मकालश्च अतिशारद्याविशेषः। शास्त्रीय भवेत्। श्रीकृष्णस्य जन्मकाले कारागः। उपायादिवर्तारः। रक्षितः निश्चितः। अभवं। श्रृङ्गारनिः स्वयम्प्रयाति सम। नन्दीप्रावः तिपालवासिणो गमनाय नान्य जन्मवाहस्य अवकाशं अदतः। वर्षपातातुष्म शिशु परिलक्षितोऽर्थं सर्थं क्षणं छहीवकारं। 
एवं शिलुपार्श्व लघुवलं अमानुषिकतायाः। गुरूद्वार्य एकत्र सम्मिलतः। 
निम्नात्मा प्रतीतिमापी शिलुप्रम प्रन्तिक्रिशेषः। लंकं क्रमाति। कित्वं वैश्वायकः। अतिशारद्य च भजनम्। प्राप्य दुर्गवलेवः कारणः। मृत्युं वृद्धितोः। यथा। निन्दावृत्त्रेण श्रीकृष्णः। 
एव। क्रिस्तुजरः। प्रिंगुणासंश्चवतः। वृत्तनः बहवः। भवस्ति। वालकृष्णः। वालक्रिस्तुश्च नित्यशिलुप्रस्तरः सतः। दुर्गनिव्रेषणं आत्मविलिना च धर्मसंस्पष्टं निर्जनवलोकः श्रीकृष्णः। क्रिस्तुश्च रक्षकस्वरूपः च भवतः। 
शिशु मालवर्तपि बहिरागते सति स्तुत्यनाधीनानन्त्र। विचल्यते। कित्वं शिलुप्रस्तर नित्यायात्। 
बन्योः। सूक्ष्मसरः। बर्तते। एवस्ति कौघः। गर्भवस्याः। शिशोत्कायो माता एव। अविचच्चेदन नामीनालवन्तेन। अवोधसत्ताया बोधमनसः। सुप्रस्तायिकः। वशनालोकिकः। समन्वयस्यपदः। अस्य। समन्वयस्य साधकः। उद्द्धनप्राणीक्षेत्रं शिशोः। आदिरूपं भवतः। अतः। एव। अवस्यनसवाचारणिमाः। शिलुप्रस्तरः न विलिना। शिशु: सामान्यालोकिकिन्यामः। न वरः।। वोधेचतसि एव। लोकिकिन्यामाः। वन्धः। उपयते। अवोधेत: प्राकृत:। 
सार्वलोकिकितायाः। विनिर्मुक्तवरः। बर्तते। अनेनावोधेतसता नित्यं सर्वं नवोधायोः। एव। शिलुपरूपः इति 
ख्यातः। प्राप्तियमे कृतितिनिहितानां अड्जातस्तरप्राप्तानां शक्तीनां अभिभवणे। हस्ताक्षरसुद्धाः। मूर्तिभिर्व शिलुप्रपाणागामप्रक्रिया जाति इति। ऐतिहासितवताना शास्त्रयागर्भवतितस्यर्यामाः। वन्धेत्वे। 
बोधमनसः। शोधप्रक्रियाः। रोधप्रक्रियायाश्च प्रक्रियावर्षयाः। अवोधगतानामादिग्रीप्रपाणार्मुक्ते। संभवति। यतः। बादोप्राप्तवर्णवर्तवहाः। तात्स्यामु दुर्गवः। कविदविदितस्वरूपः वा। बर्तते।। वस्तः। तात्स्या। कविदविदितस्वरूपः। 
भवतः। उपादः। ततोः। काविग्याश्च। उपायातुः स्त्रीपु शिलुप्रस्तर्य आदितस्वविवृत्तवताना: सामान्यः। बर्तते। एवः 
केन्द्रित:। नाडीरेगुप्तो अष्टि। शिलुप्रस्तरभावः। युवकत्वाः। नुसूषुतः। अविचारितम:। राज्यभाषा:। अविचारितम:। नाडीरेग्विचारितस्यां प्रकृतः 
सा
व्यक्तिवस्त्रांशापनाय सहाय्यं भजते। तेन विश्वकल्पनं आदिगृहपाणि प्रवृत्तसः। तत्सिः सम्ये शिशुगृहपं
चरित्रातीतकालं प्रति असमानं नवतः। तत्र निरुपाधिकानामपि, प्राकृतिकसामान्योपाधिभुतं: अविनिमुक्तता
भासमानानं, आत्मियमूल्यानं साक्षात्प्रयुक्तं: दृशयतः। ता: अपोरुपेयोपाधय: एव अभुनापि मूल्यानं मौलिकत्या
विराजते।

शिशुगृहप्रत्येकं वहुस्वरता च अय सविशेषतामु अन्यतमा भवति। पुरुषस्य व्यक्तिः वहुस्वरतां
वहुमुखते चाथिघिन्तिमेव। समूहः, परिवारः, देशः, कालः, अवस्था इत्यादय: व्यक्तिवस्त्र्य विशेषादीन्हेतवो
भवति। ऐतमीः वहुमुखवस्थताः सर्वोत्तपि शिशुगृहस्य स्वभावानीरः प्रकटीमृत्यु यत्कः निर्विशेषं व्यक्तिवभविन्यमि।
वोधस्य प्रारंभमेता शिशुगृहप्रेम प्रकृल्पते। परिवाराभावे: संवचं शिशुगृहस्य तददशा:भावनांतरायः: मातृसातायः:
स्वतन्त्रताय प्रतत्थाति। अद्वैतावादाधिष्ठितं विश्वमद्दलस्रुवतं चें शिशुगृहस्य पौराणिकवृत्तम् अपग्रथितमहत्तीति
युक्तः अभिपृति।

प्रृत्तिविशेषाणां अलोकिकत्या भ्रमावे प्रकटीक्रियमापणे्पि, व्यवहरिकदशाण्यां लोकिकसाहचर्याणां
पारतन्त्र्यं भजतंतरं इति शिशुगृहस्य सामान्यगृहृतं। यथा अलोकिकगृहृती तस्मि परत्नां प्रति वालकृण: मात्रा
उद्वृखतल्को व्याराज्य। प्रायेण जाग्रद्वस्यात्महिनियान् व्यवहारसामानिनां प्रभाववशस्त: शिशुगृहस्य सार्वविश्वतया
भासमान वैष्क्तामनकृष्णन। वोधमस्य नीरिक्षणाय विषवीकृतवते। वहुस्योऽसि तद्नस्तसां जातमशस्तकनुसरिभम्:
सर्वेनिरुक्तिस्य इति प्रमाणगृहृत्य अवोधलं प्रेयतर च। किन्तु सर्वप्रणालिकान् स्वतंत्रसंसापनाथ विषतन्त्रवशवै
अनेनादिगृहप्रेम प्रतिनिधित्वं: सृष्टिप्रलबिः प्रारंभपर्यवसानी च शिशुगृहप्रेम नितरं संवक्तं स्त:। इदवच
मानवव्यक्तिच्यं समवस्थिताधारिकं प्रवृत्तमानं भवति। ततु समस्तिवधृतम्, शैशवप्रकृतेः प्राग्योदकालस्य
च प्रतीको भवति। शैशव एव संप्राप्तिविरुपकोटिनां केपाचिवद्वस्याविशेषाणं चित्रणमेव, तदन्तरं शिशुगृहप्रेम
विलसि इति युद्धिन्दर्शनम्।
प्रेतपिशाचादन: मायाविद्वक्तामर्पितोसमानपुर्ववश्च पुरातत्तोपु ग्रामीणकथामु च प्राप्तप्रचुर्ग्रामार भवन्ति।

dेशभेदेन कालभेदेन च एते रूपान्तरं नामान्तरववाचय्य आभुविलोके स्थनुवर्तन्ते च। कर्तरे तु ‘माट:’,

‘महता’, ‘आविष्कार’, ‘चातं’ इत्यादिभिः नामिभि: एते यववहितन्ते च। मूतानामातमान: सुक्ष्मशरीरव्यतिन्ति: सन्तः

मानवानामद्रवश्च भूतानन्तरक्रिया विच्छेदन्त: इति कक्षिहित्यास: प्रायेण सर्वंग्राणी प्रवचन्ति। एप्रामात्मनां

उच्चवाचनं रूपाणि च मानवं: परिकल्पनते। नानाप्रकारमु कलायु तानि रूपाणि सर्वजनसंग्रहयतया आभिकिर्षते।

एते स्वर्णप्रक्षाल: लोके प्रायेण सर्वंग्राणो भयानकतया बीभत्सकारित्या च वर्तते इत्येतौ विपयस्यथ्य

सार्वजनिनां स्वभावं व्यवजयित: एतानि आदिग्रुप्प्रणी समानरुपं इतरसंपाद्याप्रेतु बस्तुनु च अध्यासत्व इति च

कवच्चूच्यते। प्रेतसार्वभूतमुक्तयात्रा प्रथितानि गृहवननम्भशानग्रुप्प्रणी स्मानानि अस्त दृष्टान्तां यन्ति। अथ तु

‘हिस्टीरिया’ ‘स्पियोकैनिया’ इत्यादिवु मनोरोगुपु च एतेनामाविग्रुप्पणां प्रभावोस्तिः।

एतेपर्स आदिग्रुप्पणं रुप-भाव-गुणादय: कवचित् समानस्थात्मागुणादिवस्तु अध्यायोपन्ते च। यथा

प्रेतानां आकाशमणिलं परिकल्पनयत: खोपो तान् आरोपवन्ति। ततो वियति डयमाना: खण्डः प्रेतसार्वभूतमयुक्तयात्रा

अभिज्ञानमु च। मृत्योः कृमणर्गच्छत्र नायेण सर्वंग्राणी परिकल्पितम्। श्रावसमयोऽपि: काकरुपम विविदिता

भवन्तीति भारतीयानां विश्वास्मय अयमेवाद्यः।

वास्तविकतया अभिपरिप्रेत एतानांदिग्रुप्पणी परिकल्पितस्वरूपाणि सन्ति, स्वेधं विविदाद्यन्ति,

निरुपाधिकं प्रवर्तन्ति च। स्वतन्त्रतया एंद्रियानुभूतिग्रहणनि रूपाणि सृजन्ति, स्वयुत्तानि प्रतिभितम्भायुतेज्ञयति

च। एते धर्माः समान्यन्य प्रतिभासम्प्रेतेपुरु परिकल्पितां सन्ति। आत्मा तारुश: स्वतन्त्र: कक्षिप्रतिभासम्प्रेतेपु

वत्ति। ‘विज्ञ पुत्र:’ (मेघाय विप्रवर: तत्र प्रतितक्लेन कल्पनयते। भारतीयानां गुरु: तारुशं किज्बनालोकिकं

प्रुपमेव। एत्त ऋषि: महात्मा, वैमिताद्योऽपि भारतीयप्रतिभासम्प्रेतेपु अन्तर्भवन्ति।

युद्धसमाप्पृतिः प्रेतेपु विज्ञ पुत्र: महत्त्वपूर्ण स्थानं कल्पनयति। गुरु: आक्रमनस्स्व भवति। विशिष्टक्रिया

अभिन्याद्यवर्युपकृण स: विज्ञवर्तनाः दाता भूतभविद्यास्तमानाः ज्ञाता च भवित:। तीर्थस्वपरीक्षों विज्ञमानभाो

दृश्यते। मानवभाष्या व्यवहरन्त:, मानवनितिशास्त्रोऽपि प्रभावन्त:, मानवनितिशास्त्रोऽपि प्रभावन्त:।
(Trickster)
मुद्द्वरहैः, ओचित्वमृगितिरश्चः: नमं विमुखश्च स्यः। काशचन योगीः, पुराणेऽदृश्यमाना: विद्वाधरस्यः,
कथिन्य प्रभुत्वश्च आदिप्रस्वय विशिष्टविद्यतातः: भवन्ति।

अस्य आदिप्रस्वय विकृत्वः ‘छायाः’ अन्तःस्थितः। यथात्वयो विविषेषः: एवं ‘छाया’ इति
पूर्वेऽव उक्तम्। वुद् सामाजिकिन्यमानानात्रूपं विकृतं विविषेषः: एवं ‘प्रेषणा’ इति नामाना परमास्तिनः। मायाविशिष्टानि
समृष्टेततः: छायाः: मूर्तिमद्भावः: इति कथ्यते। लोकानुवृत्त्वानी विविषेषानां अविविषेषायानाचः कथाप्रात्राणां
सृष्टि: पुराणेऽदृश्यमानाः। किंतु एतेऽऽं आदिप्रस्वयं सृष्टि: परिच्छेतादृश्यमानसर्वस्या असामान्यप्रभावशालिनी
च वर्तते। कौशलशालिः कुतन्त्रशालिः च आदिप्रस्वयं दुर्ग्नकथाें मश्च भिन्ने स्तः। आदिप्रस्वयं
मानुषिकिन्यमानानामाविषाः: सुद्द्विकलादार्थः सार्वभूतानां संस्कृतीनां समस्तजीविवर्गसाधितिसंकाराणां
वा प्रतीक्तया विराज्ञते।

दानप्रस्वयं वलिरप्रस्वयं प्रक्षायारूपेण्यतमायें वर्तणे। सैव दानस्य बलेन रूपेण्यविभावति।
व्याधिनिरादरस्य व्याधी समर्पणं कवचित वलिरप्रस्वयविक्रियते। किंतु प्रक्षायारूपस्यां आत्मोदरायप्रचितरोग्योपि
प्रक्षायारूपस्यां व्यज्यते। वलिः दुन्योः: अपवादस्य एव। प्रक्षायारूपव्यत्यत्तित्वोपि मातृधरायें, पितृ, देवतायें, राजे,
आधित्यया, अतिधे च जनाः: आत्मानं वलिमर्पितवन्तः: इति दृश्यते। अपरत्वप्रक्षायारूपस्य वलिः: स्वर्गं अक्षयं यशस्वच
संवहितः। कवचित् वलिः: उपासनायं: अनुष्ठानप्रेणापिः वर्णतः।। भुगवलिः: नरवलिश्च अस्मिनित्रिप्रेणेनवन्भेवः।
सङ्कल्पथितिः प्रतीक्तवलितश्च इह संवह्यते। कवचित्तो अद्वितीयः: भिशप्याश्च निम्तिः अन्यो जुहति, कवचित्तु
‘इदं में रत्नं मांसवश्च’ इति परिकत्वयं अपूर्णं समयं वलिरणं।। आत्मवते: तत्वसानिन्तरपुरुषं दर्शनेनुपु दृढं
स्थित्वा येन स्वयंमयति, सः: स्वयंमेव स्वसमार्थयः शक्तिः एकीभवति। प्रायचित्तरुपेण परिकलितः: वलिविशेषोपिः अस्मिन्नित्वप्राप्तिभिस्वरूपं एव। किंतु इममात्मायुक्तं व्यवहरम् न शक्तनु: यज्ञवाधिरूपवत्तौ,
अभयार्थात्, प्रायचित्तया नियमानामरिथायच्।

केलेशु प्रेमिजिते रज्जे भरणकालोऽविदेशाः ते राजान: स्वरं वलिमर्पितस्य स। तत्यावदनस्य
परिवर्तितं रूपेवं ‘मामानक्कम’ इति श्रूयते। एवं ‘श्रीम्’ देशेपिः रज्जे बलिदानप्रक्षिपया: प्रचित्ततः: आसन।।
बलिदाने न जीव: नावसीदति, किंतु पुनरथायं शक्तिमत्वं संशुल्क्ष्यं च आप्तोत्वेऽ।
भारतेत्यु प्रचुरप्रचारं लब्धवन्तः यागविशेषः बलिग्रंथस्य निर्देशकः भवन्ति। एते मृगविलिना केवलन न संवद्धः। तथा चेते हिंसाविरहिताश्रमः। "अयं यजो भुवनस्य नाभः;" इति यागविषयिकी श्रुतिविद्यते। यागः अय्य भुवनस्य लोकस्य वा नाभः - सिराकेशः - इत्युच्चते चेत् स: कश्चिदलोकिकः आशयः भवेत्। अथंमेधादिपु तु अथ्यनन्यविवरणं दृष्टं। किन्तु ऋग्वेदस्य दशमे मण्डले दृष्टमाने पुरुषस्तु यो यजः। वर्ण्यते, स: अथंमेधादिपु नितरा भिन्नः एव। स: समस्तियाच्यं भवति। समस्तियाच्यं प्रणयस्य उपत्तितिः प्राचीने: सहकल्यते स्म। सर्वा अपि प्रवृत्तयः यजारुपः। भवति। विध्यम सूक्तिरिप यज्ञपरम्पर्वेती उपनिषत्यु शुरूः। या हवि: अग्नि अपयते सा कालस्य, विध्यम, ममतायाश्च प्रतिरूपः पन्ते। अत: यज्ञस्य स्वार्थपरियार्गार्थस्य परेतस्य एव चितः। प्रयुज्यते। अरिष्टेज्यविनिमुक्तः मन: यव्यक्तवत्स्य संस्कृतायापेत्यत्तमः। यज्ञशिल्पन्तु ममताहीनं चितमेव। तदेव 'तेन त्यंतेन भुज्जीवः' इति ईशावास्वाय प्रथममान्येणायुद्धुप्यते। कर्म यज्ञश्रूणं वर्ततेः। तद्रिष्टविषयं सकाम निकामफळः। यदृः कर्म यजः: वा अनुविज्जयं तद्हृतमेव फलमपि प्राप्यते। सकामयागः: अवरा: अदृः: प्लवः: च वर्तनं इति उपनिषत्यु वर्ण्यते। एवं प्रेयसः श्रेयसः: च मिथो भेदोपि परिकल्पितः। एवं हत्यासंबद्धः यागः: अवरा: हिन्नाशाभवन्। यः स्वयमेव बलीरूपः युप्वतिः स: श्रेयोवायानोते इति मुनिश्चितमेव। अत: एव बलीरूपः अर्थवितुं मेध्य एव योगः: इति सहकः: आलमिःश्चताः भजते। अथंतु संप्राप्तजन्तुलरस्य विध्यम यत्रिकेः एव। स: विध्यमृतुतिरितिः पुनः: आक्ष्यः। एवं पैन: पुनः क्रमशः मेध्यनि कतुनि उपनिषत्यु वर्ण्यते। तेषु चितः अहाकः इतिरिप्नः च अन्तर्भवितः, तथा पवन्धूतः: उपरिलोकः: अधोलोकाशः। अनेन चित्रणेन समस्तियागासङ्क्लथ्योसपूज्यते। अस्मितेन पवामिषिवायः: स्वरुपोपि साक्षादभासते। एवं यागः: कचित्त प्रतीकः: इत्यपि गमयते।

एववथ उपवासादीनां ब्रतानां आरामोपि प्रतीकात्मकत्वेवासारीदित्वपि प्रतीतिः। तेषुपि अत्मांपराः: भवन्ति। आत्मविलिग्रंथस्य अनेकानि मुखानि वर्तते। मानवस्य महत्वस्कल्पः साक्षात्करः: बलिग्रंथः इव सफलं इतरं किल्लेन्न वर्तते। ये महान्: इति कीर्तितं ते सर्वेनपि त्यमिनः: न तु भोगिनः। एवांमः हरिश्चन्द्रः, गिरि, अमरीः, क्रिस्तः, श्रीराम: इत्यादिः: सर्वेनपि भोगं बोधानिं हृतवनतं एव। संयासिवयः: इतरानाध्यान्
1. देहान्तग्रामति: | (Metampychosis)

2. तत्तत्वेश: | (Reincarnation)

3. उत्थानम् | (Resurrection)

4. पुर्नर्ज्ञम् | (Rebirth)

5. कर्मनिर्पातग्रामति: | (Transformation through participation rites)

एतु प्रथम: पुर्नर्ज्ञमादिकतावत्वेश्यो व्यःतितिकः। अवतारा: अस्मिन् गणेः अन्तर्भवति। द्वितीयांनु धिमि विशेषं जन्म भवति। शापंदिब्राह्मण वंचवत्वया परेच्छवया वा निविष्मवतेततज्ञम पूर्वजनमृतसम्मथेश्व वर्तते। मृत्यौरक्तञ्च पूर्वकृतपथय, पूर्वाशरीरसय, पूर्वावस्थया: वा पुनरुत्थान इति कथयते। वैविलु प्रथ्ये वर्णांस्य क्रिस्तो: उत्थानस्य कथाः त्रृष्टान्तप्रभुता। एवं शापावस्तानं पूर्वकृतपवाचावलिः शापमोक्षस्वरक्ष्य अस्य स्तरस्य दर्पान्तं विन्ति। शारीरिकाः मानविकानात्म स्थापाः युगपत्त प्रकृत्तनिर्नयतः। रूपान्तर्ग्रामतिः पुर्नर्ज्ञमेति
व्याप्त। एवं नूतन जन्म वर्तमान। नूतनतें धर्मये: संस्कारपरमेश्वरान्तः जायते। अनुस्मृतानिमं मृत्युनन्तर विहितम शेषक्रियायणेण समस्तें संकृतिः धर्मे विष्यम प्रकल्पत।

सत्रा: इमे भौतिकसंविद्या: न भवति। ते आदिप्रमृत्तथा सत्ता संवृद्ध एव। वेतसि अनादिकालावर्त्य सूक्ष्म्यानां संवधानानुभूतिमा। अविश्वासः रूपात्मकप्रतिभेः पुरुषन्मोक्षवेये च गृहन्ते। मानवसंरचना विकासतिहासे एतानि प्रस्तुपाणि युक्तितानि प्रक्षति। समस्तसंस्कृतिस्तानामि पुराणं पुरुषवृद्धेऽ च अनेन प्रस्तुपे संवृद्धः कथा: अनेकः वर्तते। विलाहतानां अमृतायुपार्थिव: रूपात्मकप्रतिभसंकल्पतान्त्वृता। अमृतायुपार्थिवान्म सालोकसार्थायुस्मीयाधिरूपा छेया। क्षणियाणं ‘वीरस्यां स्त्रयस्य’: अनेन संवृद्धः। एवं व्यक्तिव्य स्वभावस्य च परिणामितारिपि स्त्रीणनेन संवृद्धः। यथा संपत्य: स्वभाववेये निपादे रत्नाकरे महर्षिं संग्रामार्यतृं अशक्तवन्।

एवं वाल्मीकिरिति नवीन: कशिचुन्मधः। तदृशः परिणामोऽपि आदिब्रह्मसंकल्पनात्केात संवृद्ध एव। एवं सिद्धीं प्राप्तवाणाश्च उपविष्ये आदिप्रस्तुपमिं अनुभावतं। पुराणं मायाविनो: गुहाप्रवेषः।, अवताराणं ग्रहान्तरयत्र तत: प्रत्यागमने जायमना: परिणामाश्च पुनर्जन्म प्रतीका एव विद्यते। तदमिम संकल्पान्तिहित स्त्रीपुराणे ‘पुनर्जनी’ गुहा स्त्रयस्य: तदनुवद्धा: आचार्यशैषेश्वर चैव विविष्यनानुप्रस्तुतिः। अभवन्। गद्गारानादिपि स्त्राण जलनिर्मित्यनं भूतरागभने पापविनिमुक्तस्य पुनर्जन्मन: स्त्रयस्यः संति यत्, तदमिम आदिप्रस्तुपं आदिनिप्तवेच प्रचलितः।

इदमादिप्रस्तुपं वीरनायकादिप्रस्तुपं गुणविशेष: प्रकृतिभिः च संवृद्ध भवति। स्वत्वानुमान: रूपात्मकप्रतिभे:। स्वत्वोक्षपता इत्यादिपि वीरनायकस्य प्रकृति: अनेन समानता भवते। अलोकिकानां संभवानां बाहुल्यं अत्र उभाराणा इत्यद्य शक्तमु:। व्यक्तिसत्तारण्णाण्य स्त्रयावरीयाण्य पुनर्जन्मन: प्रकृति: वीरनायकप्रस्तुपे संवृद्धा वर्तते। यद्य महाश्वेतानु पुनर्जन्मन: विषये केन्द्र सत्रा: निरदेश: भवति। तेन तु -

1. व्यक्तिव्यवस्था क्षेरः। (Diminution of Personality)
2. व्यक्तिव्यवस्था महतीकरणम्। (Enlargement of Personality)
3. आन्तरघटनायाः परिणामः। (Change of Internal Structure)
4. सामाजिकव्यवस्था स्वस्वत्वभिन्नानम्। (Identification with a group)
5. आराध्यविवेचन स्वस्वत्वभिन्नानम्। (Identification with a cult hero)
6. साधकेतिकपरिणामस्य मायिकप्रक्रिया। (Magical procedure of technical transformation)
७. स्वाभाविकस्थानरीकरणम्। (Natural transformation)

इत्येते भवति।

पुनर्मप्रपूर्णस्व विकासे एते स्तरः। क्रमशः: अपेक्षित: भवति। स्वाभाविकप्रपूर्णस्व इमे सदृशतां भजन्ते।

आन्तरानुभूतिनां बाध्यप्रतिक्रिया व्यतिरिक्तता समान्येन समस्तद्विपद: दर्शनेपु व्यवहितं। जीवितचक्रगति।
कालचक्रगतिना सुमयमार्गिततं: तदनुव्रतत्वभाव: विभिन्नतं: विज्ञ:। प्रकृतिरूप: जीवितसंवद्यन्येवति स्थापितत:।
बाध्यप्रकृति: अन्तरविद्या आदश: भवतीति उच्यते। एवं मानुषव्यवाह:। तदन्त:करणावृत्तिः आविष्काररूपः। एव
इति तत्वस्य व्यवहार: नायत। एवं आदिमानि। अवेदोप्यकारानि। आदिप्रपूर्णाणि। प्रकृतिनिभिषेष्यः। संयुक्त: अभ्यवन्।
वीरसाधनस्त्रयु:। सूर्याध्वस्त:। सादृश्यविन्यसः। तथा लक्ष्यवक्ष्य:। वीरसाधनस्त्रयु:। स्वाभाविकश्यामानुमृत्यु:। तदुदयस्य
चक्राध्वस्त:। कर्मबिष्ण्यत्ता:। प्रहस्याध्वस्त:। वा सादृश्यविन्यसः। परिकल्पः। यथा। “आवर्षिषीदव्यायः प्राच्यां विशेषनृतिव
पुक्तः।” इति व्यापकत:। आन्तरिकरव्य अन्तकारस्य दमनेन प्रकाशमण: आदशे। बाध्यानुवकारस्य दमनेन
भासमानसूर्यवर्ध:। समानस्ववाहावै॥ मानवः। ऋतुपरिणामहेतुकेपु। भावपरिणामेपु। स्वचितप्रकृति: प्रतिभियमितां
पश्यति। नानाभान्वया। तत्ततूत:। भावसाय:। बंधतो मानवकारान:। सुकवयः। स्वकारायेपु। सत्रेविशेषन्तिवेतेन्तत:।
अस्य निर्दर्शनमै॥ मानुपकारकत्वः। ऋतव:। प्रकृतिविशेषाश्च पुराणवैभवित्त:। पु:। च पापायते।। यथा। भेघसन्देशे
मेषः। शाकुण्ठः। तत:। कुमासरभ्ये हिमवाचशः। विनाढः। ऋतुचः। कालः। जीवनः। चानुयू:। तादु:।
नानाभान्वय:। आदिप्रपूर्णां वर्गीय:। दृश्यते।

विनाढः। उदयमध्यानसत्तमवर्तसिद्धिकालः। ऋतुचः। वसन्तप्रगीषणशिरांश्यः। लक्ष्यक्रियः।
तेन्। विज्ञपनक्रियः। जन्मकिरणवर्भिलयः। लक्ष्यक्रियः। तः। कालः। च सूक्ष्णः। स्थिति:। प्रलयः।
अधितवस्त्र तु दृश्यते। वातावरणकथा। तेन्।। तेन्।। ऋतुचः।। विनाढः।। लक्ष्यक्रियः।। अनन्तनौकरप्रपूर्णाणि
समुदायसि॥ तेनू:। सतिकारिणि। पश्चिमात्येदिनि। ग्रेमस्य। प्रशान्तता। इत्याविदि। शुभसुचकनि।
वनानि। क्रोधसम्राशानि। अशुभसुचकानि। च। भवति।। एकु:। उधानं।। मन्दिरं।। रत्नानि।। प्रभामण्डलं।।
ताराजानं।। मरुभूमं।। घोरवं।। विपश्यन:।। जीर्णवस्तूनि। इत्याविदि।। अन्तर्विन्या:।। प्रकृतिनिर्मितामानेन
अजीतविविक्तताः।
वर्तन वर्तन सादृश्य प्रक्षयते तत्र सर्वध्रापि एतेषां आदिप्ररुपाणां सामिख्यं स्यात्। तथा सति ऋतवः मानवाच्र अपेक्ष कर्मिक्रियत् वान्धवे संप्रधिता: स्युः। चेतोविक्रियत वर्तमानवाय: मानसवृत्तयः एव प्रकृतिपरिणामेण प्रतिविप्रतिविनिविधित: भवति। उपयोगि सार्वजनिनत्वसार्वनिदेशीत्वात्वायः, मनस: सार्वभौमव्यवह्य तन्नामुक्तिनि विद्यते।
रामायणहारिष्ठादीनां ऋतुमेधपरा प्रतीकात्मकता विद्यज्ञने: वर्णिता भवति।

प्रतीका:, चित्तापि, अहकाश्च आदिप्ररुपेशु प्रमुखतं पञ्चायत्तं स्थानेऽवहन्ति। लोके विशिष्टभागेणु वर्तमानासु अनेकासु संक्रृतिः चित्तानां मुद्राणां प्रतीकरुपाणां च उपयोगः: विख्यात: एव। तेसु स्युेशु वह्यः: सामन्ताशर निकृपितः: भवति। मानवाकामानां अनुभूतीवानां, विकाराणां, आश्रायानां च समानता: तस्य समाजबिशेषेशु, आचारानुष्ठानकालसाहित्यादिः च दृष्टयात्। आसां समानतानां मूलातन् केयाधित् प्ररुपाणां सामिख्यं अवश्यामायमेव।
किन्तु प्रतीकरुपाणामुद्भवे नियततेभावे क्रिष्टसमाजः: कारो वा न निरूपम्। एवां प्रतीकरुपाणां संविव: आत्मायमण्डले, राजायमाने, विविधेशु कलारुप्ये च जाते। कलप्रवाहे विविधसंक्रुतिमिभि: संक्रृताति प्रतीकरुपाणि चित्तानीमाणि वृहदः: कस्तिथिदशायस्य वाहकानि भवन्ति।

आदिमस्पष्टि वृतागोरेचातुरश्राण्डत्रिक्रोग्रुपाणायस्तु। तेषां उत्यं म गणाविं शक्यते। तेभाः एव इतराणि रुपाणि सज्जातानि। वृत्तागोरादीनि उत्पत्तिसूचकानि भवन्तीति महामातृरुपस्य आदिप्ररुपस्य निरूपणेयायायमेव दृष्टम्। तत्साधन चीनादेशीया: तावो इत्यादिग्रुपपरं चित्तं अथवा प्रतीकं स्पृखृतक्तवन्तः।
भारतीयानं विन्दु: अपि अनेनेवावशेष सुवदा एव। चक्राविन्दु तान्त्रिकरुपेशु विन्दु: अत्यत्पापित: एव।
विन्दु: उर्जासंभरणान्तः सुष्पिरतता च तामु शाख्यायु वर्णिते। एवं इत्जनिनेहे वर्तमानं चूरेवोस्सु’ इति रुपमय हृताकारमेव। युक्त सु वृत्तागोरादीनै वर्णानि प्रतीकानं ‘मण्डलं’ इति विभागे नवेशयति।
तेन उच्चये: ‘यथार्थ मण्डलं सदा कशिचिध्यमात्रतो चित्रविशेष: स्यात्। स: व्रोधसनुन्तनस्य विषमव्यथाया प्रवृत्ताया: उर्जितभावनाया: उपरखः: स्यात् ” इति। स: मण्डलस्य प्रतिपादनार्थ चित्रकलामाश्रयते। चित्रकलायां अवोधस्य प्रभाव प्रवर्तकक्षरमेव। प्रतिभाशालेलितस्विदिते भावनापूर्णेणु चित्रेशु अवोधस्य प्रवृत्तता समीचीनत्वभूत द्यूरे शक्यते। स: भ्रमितिच्यते: कैशिचिठ्ठितानि चित्रमणि अवोधवभागानि भवन्तीति प्रत्यभिभावाय तायाष्ठित्वः मण्डलस्य निरूपणे निरस्तो:भवत्।
तेषु चित्रेशु संक्रृतिपराणां प्रतीकानां समानता तेन दृष्ट। अत: प्रतीका:
अध्यायमूला: आधिरूपजाप्पायतें तेन निगुर्द्यं प्रतिपादते। एवमेव धर्मपरेवाचारानुसारं प्रयत्नं नित्योक्तिष्ठाप्यायपि आदिमा: समाचारपोष्णांशि कटिवर्त्तीयां भवति। वृतस्त्य रूपान्तराणि एवं प्रायोगिकिः प्रतिपादितं व न: सिद्धान्वयति।

पुष्पाणि, क्रिक्रिण, सूर्यनकाशाय: प्राहः, संज्ञानाक्रोणां भ्रमणं जायमांवृत्तं, सर्पिलता, वृत्तान्तृतिहित: चतरं: वत्सरस्य निक्रियायस्य वृत्तं, नेत्रगलं, लिपिः सामायन दृष्यमाना वर्तुणैकारस्तम: इत्यादिन्यनेकानि रूपाणि मण्डले समावानि। तानि पूर्णतया गण्यतिं न शक्यानि।

बुद्धार्थेषु कुशंबुः कुर्ल्लि प्राध्याचार्यमहिति। भारतीयतन्त्रशाक्षायं पद्मं अतिविशिष्टं वर्तते। शीतलीनां कल्पनायं पद्मकायस्त तथा पद्मदलाविस्त अङ्कान्त्य वचुप्रचारो विवचते। रूपान्तरेषु क्रिक्रोणारिष्ठु अष्टि पद्मस्य कल्पना अनिवार्यतयेय दृष्यते। एवं वर्तुणैकारेषु श्वेत्विनि दृष्यते। ततोष्ठपि देवाना विशिष्टानां, महामातुरूपस्यां देवीनाच्यायति नानिः प्रायोगिक पद्मानि एवं भविष्यति। उदयस्य प्रतीकमिंद पद्मं विण्णोर्नीभोजां विखातुरासन्त्य भविष्यति। बौद्धसंप्रदायेषु अवलोकितेर्थवुद्धस्य आच्यनमिं पद्मेये।

योगमागः प्रव्याताया: कुमारदिन्या: पद्मकृतिः: विशिष्टाः। मूर्तालांकर्षमात्सहस्रादंस्यत्यं पदार्थवर्त्तक्रमिः वर्ततेन। एवं तिथिदेषु प्रचालित: लोकाः: महाकालशिलाः, मेंमिकादेशीयाः दिनवर्षिकाः, लामेक्कू वज्रमण्डलं, सौरयूं इत्यादियस्त अस्मिन् अन्तर्भवनि। एवमेव तिर्यक्तानामपि प्रतीकस्वभावत: दुष्टा। सर्धः, वाहः, वुष्मः, मत्यः, सिंहः: इत्यादः: प्रतीकस्वभावन: पुरावृत्तेन: लस्तति। एतेषु महान् प्रधाराः: प्रत्यक्षिण सर्पस्येच लब्धः। सार्वत्रिकार्धिरहीर्वर्त्तेन: सर्वसंक्रुतिः अपि ऋणात्मकेन धनात्मकेन च दृष्यते। कचित्तित्यर्धमानवः: शरीरोमायर्धयोजेन: संज्ञायनामानि निविधत्रप्राप्यं पुरावृत्तोऽध्यतने। नरसिंहाः, नागकुम्भः, स्त्रिमकु इत्यतानि अत्य निदर्शनानि। इत्यवृत्तेते पुराहर्ष्यानुसारं: भारतेः ग्रीष्मेः च समुहः। तथा मत्यश्च लब्धान्यां आदिरूपं भविष्यति। मत्यः आत्मीयस्वयः संबंधः। प्रलयकालात्यूऽ समागतो तत्त्वः भागवतेन: दृष्यते। जलेः दृष्यमानन्त्यादिविदं विख्याशिषोः: महामातुः: च आदिप्रज्ञाभायं संबंधं च भवेत्।

संख्याः रूपाणि विदंशि गोलाकारणं वर्तुणैकारेषु वस्त्राविस्तः सदृशानि भविष्यति, तथापि तेषां प्रतीकोऽपे प्राध्यायं गननायेर्येव वर्तते। ‘एकं’ अद्रैववेयस्य परमां प्रायोगिकोऽ च अवस्यं दृष्यति। विशिष्टाविवध्येन: हन्नबोधः अनायत। तत्त्वतकत्वया ‘द्र’ इति संख्या प्रतिपादित। तत्त्वादिभिषेवेण: त्रितिः संख्या समागतं अभवत्। एवं त्विमुखः, ज्ञात्वः त्रिगुणाश्राभवनु। चतुःसंख्या तु दिग्विधनकलने आकारः। तथेऽव आश्रमचतुथ्यं,
पुरुषपार्थचन्द्रयं, विषयते साधात्मपार्थचन्द्रयं च संवृत्तिमां व्यञ्जनिति। पञ्चवृत्तभाषकोनेन पञ्चति संवृत्तिविखः। सा संवृत्तिरुत्तमान्यथियम्यं। ‘पद’ संवृत्तिः आधारप्रत्रेकोऽ व्यञ्जनातिः। ‘सप्त’ शारीरिकोऽ धात्वा संवृत्तिः। एवं अन्यायशः संवृत्तिः: स्वाभाविकाकारस्तेन प्रतिनिधित्वं। एवं सर्वाध्यमी प्रवृत्तिदशायं प्रवृत्तिः बहुपुष्पी च प्रतीकालकत्वं भविष्यति।

केतन शब्दः कदाचित् प्रतीकत्वमाल्यः। तेषु प्रधानः: औपकारः। स्य एव धवनिभेदन आलोमयमण्डलेभु प्रचलितः: शब्दः। शब्दनादः, शब्दतानादः, शब्दवनादः: इत्यादियो ये सामाजिकपुरुषसंबंधिनो नामः: ते सर्वेदिप्रणवनः: भविष्यति। प्रकृतेः: स्वाभाविको नादोधिप्रणवध्वनिः। अतः: उद्यसाभवोऽस्य प्रतीकालकत्वः प्रणवोधिप्रणवध्वनिः आदिप्रस्तवमाल्यः।

(Psyche)

युद्ध स्वाभावम् प्रारंभभागेण स श्रीकी इति, तत्स्य स्वाभावः करते। श्रीकी इति पद युद्धः। अर्थस्य उपयुक्तः। शब्दकोशेण बोधः, मनः, चित्तं, धीं, आत्मा, जीवः: इत्यादिविन विश्वस्य इत्यतुः: शक्तिः। किंतु श्रीकी तत्ततिपदिततः तत्त्वं एवः: सर्वेणि प्रतिपादितम्यः। सयोऽथः भविष्यिं कम्यथमेवभविष्यिं वततः। स्य कामः नाकारः। इत्यदिकसंवृत्तिः चालकाचनापि विराजते। युद्ध सत्तमिमां अग्रहं, अव्यपदेशं, अविचितं, अनुमेयं इत्यादिभिंविशेषः: युद्धः। विविधाभिः: मानसिकप्रकृतिभः। अस्यः सत्ता: साधित्वमनुभुतः। किंतु ते पार्थनुबन्धानां वलन श्रीकीस्ततता कर्मसंचितस्निवृंचने संस्थापितं भायाः भाणारक्षव अशताः: इति युद्ध प्रस्तृतस्माति।

अस्यः: चेतससत्तायाः: वोधनाय युद्धः। प्रधानम्: एव ऊर्जस्य निर्धारणम् करते। ऊर्जस्य स्थूलं रूपं तेन मुख्यः रीत्या न स्वीकृतं, किंतु तस्य मानसिक प्रभवकेन्द्रमेव स: अध्ययनार्थस्यात्मकेन च वैदिकत्वान्। स्थूलप्रवृत्यम्: द्विधाः विभवा अध्येतुः शक्तयः, यानिकं ऊर्जयं चेति। यानिकवृद्धिः सर्वार्थो औपाधिकं भवेत्। स्थूलं वृद्धिः - अध्ययनं- उपाधिः: साहवयथच नियमितं भविः। किंतु प्रवृत्त: अधिष्ठात्वमुक्तमा: आयतन्त्रयक्रियाः। ऊर्ज्ञे रुद्डमूला: भविः। अतः: सर्वाध्यमी प्रक्रियाभोजिनो अविश्वासो रूपेऽव ऊर्ज्ञभ्रार्तायात्। एवं सारस्थुतं परमं च वृद्धिः ऊर्ज्ञवल्लम्बितं एक्यमात्रः। अस्य ऊर्ज्ञभ्रार्ताय आश्यः: प्रक्रियाभूतानां चलनप्रकृतिनां वस्तुतानां प्रहोने नोदैति, किंतु प्रक्रियाः: चलनस्य चान्तस्थितानां प्रेरणानां अध्ययनेत्र तत्सिद्धः। संयं प्रेरणा उत
सन्दर्भित वा चेतनात्मक: साशिक्षण ज्ञानपत्र। सा काव्यके: नाडीसम्बद्धज्ञान प्रतिभासे: प्रक्रियाभिषेक न उत्पन्न। मनसा: मस्तिष्कगतिविरोधक्रेण तम सम्बन्ध: शास्त्रेण निरूपितपूर्वः। किन्तु ‘सैक्ष’ तथाकथित। तथा ’उपज्ञानपूर्वया: अस्त्या: चेतनात्मक: प्रभावयान: कविकामणु श्युलप्रक्रियामु सानुभूत्यात। एवं मानसिकिणु चिन्ता-कामना-विकार-श्रद्धा-संकल्प-व्यवसाय-मृत्युप्रभूतिपु प्रक्रियामु कर्मिर्यकामु चेतनात्मक: प्रकाशयान: विधिते इत्यचगनन्तु शक्यते। एततद्युगप्रभुलेयामु या: ऋणात्मक: वर्तते तत: ‘लिबिडो’ इति कथयते।

आदिम चेतनात्मक ज्ञानविध तथा लोकवच च प्रतिविद्यभूता वर्तते। सा सडोकीणो आनाति: अनन्त चेति यथात। मनोविज्ञानं तु अस्त्या: युविपुनमधयय्यनं न विधते। वत: चेतनात्मक: साक्षादनुपूर्वः: न संभवति। चेतनात्मक वद्यनुपेयता तथापि तां अनुमानेनापि विविधयो बोधु न शक्यते। चेतनात्मक: अनुमिति: विविधाभिः: मानसिकप्रक्रियाभिः: जापते। तस्मा प्रक्रियामाणा चालकशक्ति: चेतनात्मक: हृद्याय। सामान्यत्वं तत: प्रक्रिया: एव चेतनात्मक: घटनाविशेषाः: इत्यदयते। इत्या: प्रक्रिया: वन्नुज्ञानस्य सोपानमाणा भवति। जानं अन्तर्मुखा विमुखमुखां च स्यत। तयोरस्मुखमुखां जानं, आन्तरं निर्विशेष्या आत्मनिर्णय च भवति। विमुखविचार वाहां सविशेषं वस्तुनिर्णयं च भवति। कुद्ध घटनामिमां सत्तम्भ: विभाग: विवृणाति।

(Sence Perception)

इज्ञानश्रृङ्खला भाषा: इज्ञानश्रृङ्खलाप्रेमात्यां उत्पन्नं कस्यविद्यमानस्य: इज्ञानयुपज्ञायोपणां अस्तित्वप्रतीतिः।

इह उद्विश्यते। ‘अस्ति’ इत्येव तत्र प्रतीते। ‘किं’ अस्ति? ‘कः अस्ति?’ ‘कुत्र अस्ति?’ इत्यादियो विकल्पः। अस्मिन स्तरे न सन्ति। वस्तुतः इज्ञानयुपज्ञायोपणः अत्र सम्भवति। तत्त्व चेतनात्मकाः युक्त सदेव प्रतीयमानात्मेति।

(Apperception)

इज्ञानगृहीताय विपश्यः चेतनात्मकांज्ञानविशेषां अस्तित्वावलोक्ताः जायते। चेतनात्मकाः सम्बन्धेनेव गृहीताय विषयस्य स्पन्दः संजायते। स्वनें इतरद्विश्यऽनयाः: स्वकायश्यांस्योरं मूलविद्यमाश्वश्वेषयं नैव जानातित्वेततू चेतनात्मकाः तत्सम्भवविशेषायादेव। अत: इज्ञानं कृप्तं विषयं अनुपेक्षकं चेतनात्मकाः सम्बन्धः।

अनुपेक्षणीयः इति संप्रतिपदते।
(The process of Recognition)

इतिहास में विश्वास के चेतनात्मक अनुभव के साहित्य में विश्वास, रुझान, ज्ञान और प्रतिभा की गतिविधियों विवाह है। यह रूपरेखा विश्वास, रुझान, ज्ञान और प्रतिभा के साहित्य में विश्वास, रुझान, ज्ञान और प्रतिभा की गतिविधियों विवाह है। 

(The Process of Evaluation)

विश्वास: विश्वास, रुझान, ज्ञान और प्रतिभा की गतिविधियों विवाह है। पर्यावरण में साहित्य अनुभव के साहित्य में विश्वास, रुझान, ज्ञान और प्रतिभा की गतिविधियों विवाह है। 

(Feeling Tone)

(Reflexive Process)
जानलेवे यह एक तत्त्वात्मक वाद है कि प्रेमाधारी समझते हैं। अत: एवंगत्यामस्यां सहजस्वभावत्वं कृत्रिमत्वपि युगपदेव सम्पदेते। अत: तायेश: प्रक्रियाविशेषाः अपि स्वरुपविचारः सत्यतिः जानते। आजितेऽपि निर्गंजेऽपि चेतु प्रक्रियाविशेषेऽ चेतस्तताया: दृढ़ एव प्रभावः वर्तते।

सात्विकशलानन्तु द्विखा विभवते - सुधुकिंक अयुक्तकं चेति। आय्यां मिलित्वा चेतःसत्ताया घटनाविशेषाः। सत्तभाषा: जानते। सुधुकिंक जानन्त भौतिकं, लोकिकं इन्द्रियप्रतिकं, अनुभावोपायमात्ततत्तवलेख वा भवेत्। चिन्ता उत सोपाधिका अस्वतन्त्रा च धीप्रक्रिया ब्रह्मचूर्ण चेतस्ततिः तात्ती सुधुकिंक जानन्त स्यात्। धियः: अस्वतन्त्र्यां नाम इन्द्रियप्रतिकात्मकत्वं भवति। स्वतन्त्रा धीः कविभावनामु भूलसी। तत्र अगे: शीतलिमा चतुर्दीकायः। तापो वा स्यात्। तादृशी कल्पना अयुक्तकेति व्यवहिते। मनोविज्ञानिका: प्राणेण मिथ्याज्ञानम्, मायादर्शनं इत्यादिभिः: पद्यः प्रकरणमिदं सूचवति। युक्तिरहितत्वरुप ज्ञानविज्ञनघट्नमु इन्द्रियस्य, वस्तुः:, धियः: वा वैकल्येन भवितूभिः। पत्वया अतिभूतिकारणेऽ इन्द्रियायामसामस्यायांचायां प्रस्याः। कदाचन मानवानां दुष्कृतियां विषयेऽपि तिष्कृतवामपृथृतिनियतः। ददात्तु मानस्यायुक्तकं वस्तु इतरोन्म: सुधुकिंकं च स्यात्। अत: चेतस्तताया: विभवव्यात् सार्वकीकात्वाच उभेशि सुधुकिंकायुक्तकेन तद्विक्रियावस्तत्त्वतः।

स्वप्नः: बोधणात्त्वत्वामपेक्षा सप्तमस्तरीयों भवति। सवप्नः: बोधमुल्लस्येय व्यक्तिभूतानां अवोधचेत: प्रक्रियानां अतिप्राणाः। स्पष्टेश फलविशेषः स्तन्ति इति यद् अभिप्रेति। निद्रावलयाः बोधे निद्रणे तत्पि चेतस्तता प्रबुद्ध एव विद्यते। अवोधस्य: घटकेयतनम् एव। सवप्नस्य चेतस्तताया: अवभवते सिद्धे अपि, स: अवोधप्रक्रियानां फलभूतवेव चूँ। स्वप्नः: कशिरूऽ प्रक्रियाविशेषः: एव। कूत इति बौद्ध स: अवोधगतान्तु विपयाः बोधतलं प्रत्यावति। एवं इन्द्रियद्विधिनिर्विहतो बोध: अवोधविशेषाः नतनय सद्धवद्विजस्यते। अवोधेन नियन्त्रितास्यापि बोधस्य निद्रावलयाः इन्द्रियसम्बन्ध जाते। अत: निद्राकाले: सम्बूहुरुपानानां लातादीवानां प्रतिशक्तया अवोध एव स्वीययश्लय ब्रह्मचूर्ण चेताते। निद्राणस्य तपतलोहदण्डामीयखं कदाचित् सूर्यातपवत् महानसंगतकु ण्डसामीयवत्, खंडग्रिदारणवद्धा स्वप्न प्रतितीते। तदवोधेनपुष्पस्तातपुभवः: एभिरिवषयः सम्बूह एव वर्तत इत्येवदेवतेः हेतुः।

अवोधस्यापि कशिरूऽविशेषः स्वप्न: विद्यते इत्यापि यद्दृष्ट प्रतीति। सोस्य स्वप्नः: न सामान्यदृष्टः। अवोधस्य बादस्तरात् बोधच्य व्यतिरिक्त: कोस्याणां: स्तर: विद्यते। स: समास्वावध: इति ख्यातः।
समस्त्वं भौतिकता आदिमपरम्परावर्तित्वा पूर्वेऽव ज्ञातम्। वेयक्रिकानुवादः: चित्रणिः श समस्तिभावनानां आरोपते।

व्यक्त: दु:खं सुखं वा यथायोगं समाजं:क्षतया समाजसुखतया वा अनुभूतया। अतः बोधः व्यक्तिवोधः, समस्त्वं विचारं विभागं युक्त परिलक्ष्यति। समस्त्वं: मानवसमान्यः न तु व्यक्तिगतः। एवः व्यक्तः चेतसत्तावा: अधिष्ठानां तिथिः सतूं क्वान्तिः मानवभिष्ठ्रोनिष्ठिष्ठथि प्रभावितः: स्यात्।

समस्त्वं: प्राप्तिविक्षणःसहभावेऽव प्रतिप्रवर्तते। ता: प्रेणाः: कार्यकाः; मानसिकाः; प्रकृतिपराः वा। स्युः। समस्त्वं भौतिकता भ्रमादेव लोके ऐतिहादीनां कथात्मुषु मान्तता प्रतीयते। भौतिकप्रतिभासानां वेकारिके चित्रणं लोकं सामान्यमेव। वेकारिकता वेचारिकतापेश्वरया दीर्घायुर्भेन्ति। समस्त्वं: आदिमानुवादानं साधयः। एवः स्पन्दनात्मक: सचेतनश्वयं सर्गांकतात्या: निविज्ञनकश्च वत्ते। कालगताः समस्त्वं भौतिकक्रियाः भेदः: स्युः, किंतु सं: कदापि न परिणमते। वोधावोधयोः: अनुरूपानाश्व दर्शनानां तत्सहितानां कलानाथ प्रादुर्भाकः। मानवसमान्यस्त परिभाषेहसर्वस्वमपि समस्त्वं अन्तऽतिकृतम्। अमातू आदिप्रयंतायमुप्यति: कथ्यतिः पूर्वेऽव ज्ञातम्। समस्त्वं भौतिकता बद्धऽस्तिः: आदिप्रस्थऽरेव प्रचालयते। बोधि: बाह्यभौतिकोऽरकं अवोधेन संब्वन्ति, तथा अवोधान्तिविविधं लोकं आविन्दूरणपराभि: प्रक्रियाभि: बाह्यलोकेन व्यवहारक्षम विद्यते च। एवं चेतसता प्रक्रियानातः: व्यवहारसत्तत्वमानी। चेतसता: प्रपञ्चव्यतातुः समस्तान्यध्वभिविधेश्वतिःले इति युक्त प्रस्तौति। स्पन्दनात्मकभौतिकभौतिः स्थितिः: चेतस्ततमिमां विना न संभवति। भौतिकवस्तुनां स्वभावः प्रकृतिस्व चेतसत्ता: भानेन्त व्यक्तिभवतः। किंतु केवलेः भौतिकवस्तुस्वच्छवनेन इयं सता नामोभूततसंपत्तिहीिहत।

चेतसत्तावा: वोधस्य च मिथः अनूभूतिपर: काष्ठक भेदां वत्ते। यथा ‘आहं इदं करोमि, ‘मामस्य कर्तारं वेधिम्’ (I’m conscious of doing this) इत्यतोः: वाक्यस्य: भेदोऽववभाव्यते तथा स्थूल - सूक्ष्मादिभि: विशेषः: बोधः चेतस्तता च भिन्नत्वाऽववभाव्यते। वोधपदेन अवोधोऽस्विनिः सिद्धिः। शुद्धो: बोधः: शुद्धोऽवोधोऽवोधोऽवोधोऽवोधो वा न स्त:। द्वारणयोनिंथयोऽपि: भवतः। चेतस्ततावा: प्रभावेन अहितवन्धयानां नाश:। तथा मौलिकस्वत्वः: सुस्थिताः व्यक्तिभवान्त श्रं पंचेत:। तत्तु वोधाबोधगतामति: विशेषस्वपन्तप्रक्रियाभि: एव सज्जयते।

चेतसत्तावा: परिणामवावादः: इति:स: न परामाश्वायं भवति। सत्यं व्यवहारमूलायं नैसर्गिकायं च कस्याचित् घटनायं सुमुखाम वत्ते। नीडिनियमनं कुर्वन्ती निर्मिलकिताः तिनिर्देशतां याति। सा स्वते स्वनिर्मित्ताविद्या
नान्यसमत् आर्जयति। प्रतापयुपकुञ्ज सुधितत्व नीडतय निमित्तं सा जनमेव समर्थं भवति। तत्वं जानं चचेततसतया समबद्धमेव वर्तते। एवं मानवेश् पि सामान्यानां केपाणित्व ज्ञानाकारणं विकारणाभ्य सजयः निसर्गिरितवत्या वर्तते।

बाह्यदृश्यानि आन्तरवसनासाहसाह्येन सम्प्रवर्गवचनं। सदं वासना कारिदिमा अभेद्य च घटना भवति। सर्गवसनानां फलीमुकुः आशयं। एवं बाह्यदृष्ट्व: प्रकाशयते। बाह्यदृश्यस्य सर्गवसनायाश्च मिथो बोधस्य माध्यस्यं चिन्तते। सहजवसना समस्तवयोधकृत्या आदिप्रपृशेष्च संबोधते। आदिप्रपृणां तु पृथक् विशिष्टा कारिमौनितकस्ततः वर्तते। अयं संवंदः ‘न्यूमन्’ (Numen) इति कश्चित्तत्वाविशेषः युक्तहाशयेन परिकल्पनः। विशिष्टा भौतिकस्तता तु तेन ‘ल्यूमन्’ (Lumen) इति च व्यवहितः। ल्यूमन् तथा न्यूमन् च मानवस्य अस्तित्वाय अनुपेक्षायो रूपः इति युक्त प्रसौती। उभाविें तो अन्योज्याश्रितो वर्तते। ल्यूमन् बाह्यदृष्ट्वेन, न्यूमन् सर्गवसनाया च समवदो भवतः।

जनमवसनाया: आदिप्रपृणस्य च भिन्नप्रकारता श्रद्धेः भवति। वासना प्राणिना व्यवहारिक्षीति सामान्यप्रृतिभिः: समवदा बाह्यस्तरक्याप्ता च भवति। आदिप्रपृणें एकैकस्तरापि व्यवहारस्य आपूलकलं व्याप्तं सदविष्टत्। तेन व्यवहारस्य भावणां: प्रेमणाः: प्रकृतिरपि ज्ञाते। चेतससताया: ऊर्जस्य व्यक्तिभाव: एतोर्ज्येणः। व्यवहारशन याते। उद्युतां मानवं ड्रुंडस्येऽस्येऽ: अन्यंतरं ध्येयं च सत्यिनिताः। यतः: चेतससताया: प्रक्रिया नाम बोधस्य स्पन्दः भवति। सा बोधस्य सज्ज्वश्रम: कश्चित्तकलकः वर्तते। ततः फलकर्य पूर्वायः लोकिकवासना, अपराश्च आत्मीवसना विद्यते। बोधस्य शुद्धं सत्तुलितावस्या अस्मिन् फलके नेतृत्यंसुदीक्रमण: उभयास्मृंस्यांनान्यातका: सज्ज्वार: एवं भवति। सा जीवितस्य समतुलितावस्या इति ज्ञाते।

किंतु कालेस्मिन्न्य सत्तुलितावस्या नाम उभययोग्योर्क्रेत्रावस्थितिभवित्त इति जातम्। एकात्मार्थिकम: नाम एकत्र प्रादायणेनवस्थित: इति बोधयम्। अन्यतः तु स्पन्दपर: संस्पर्शः: एवं केवल: भवेन्। अनेन व्यवहारस्य अनववहता न क्रियावचयते। इत्य एकदेवमात्रावस्थित: छायाः: साक्षारकाय परिहर्द मध्यवा।

चेतससताया: प्रक्रियामुः ये बोधपर: भवति ते अन्यं च विरादेवसनु। अमोदमण्डले अनेका: वासना: वर्तते। एतेषां वासनानां मिथा: आभेद्य डूढः च सहकारिभावो दृढः। एते अवोधविषया न परिणामिन: सन्ति।

किंतु बोध: सन्तभोणुसारं परिणामन्तरेऽ ।
चेतस्तता द्रव्य (Matter) एकायतने अन्योन्ये नैसर्गिक व्यवहित्याणे च सत: । उभयोरसि
मुद्यप्रकृति: अतीन्द्रियता वर्तते। द्रव्य आपेक्षिकतासि । तत् परिणामिनिष्ठाचेति विजा: वदनि। किन्तु
चेतस्तता निरुपाधिकतया व्यक्तिभूतता वर्तते। अत: चेतस्तताया: साक्षात्ततिनिधानकल्पन न किमपि राजते।
भौतिकश्रावं द्रव्यविषयं सुदूर अध्येति। भौतिकश्रावं भौतिकप्रक्ष्वों चेतस्ततामिकायां विश्वांभृत्तिकायां
विशदीक्रियते। अत: तस्मिन् द्रव्यम् मौलिकता पूर्णकृता। किन्तु चेतस्तता स्थवर्य भौतिकप्रक्ष्वय प्रकाशाने
न रता । सा आत्मानमेवानुभौकृतं नितरं प्रयतते। चेतस्तताया: प्रक्रिया: तत्त्वामें सुमूला: उपसंहारमाणाश्च
विद्यते। भौतिकश्रावस्तु चेतस्तताया: स्थवर्यस्तुपु पर्यतन्त दस्तावधानं वर्तते। अत: तस्य: अथििथाने एव
तत्काले प्रवर्तते प्रति युक्त महाभागसायाय:। अत एव भौतिकप्रक्ष्वय सामान्यनिमयः प्रविचाल्ये
चेतस्तता प्रवर्तते।

सेवं चेतस्तता विश्वर्य अक्षरं: एव इति गुज्यतः। चेतस्ततायां सम्बन्धायाम: अल्योरि असमाधारणः
स्पन्दःिशेषः: असकं लोकप्रियश्रेणीयपि विपरिणामशेषतः। अथवा व्यक्तिगतशेतस्ततायां: सम्प्रिताः: सत्यः
सम्प्रितां चेतस्तताश्रेणी विकासमानुकृति चेतु, तेन लोकस्त गतिरेव प्रभावित यथात्। अत: चेतस्तताया:
निरूपण निरोधेन प्राधान्यमहति। तस्य: स्पन्दः: मौलिकवासनाभ: कथं संवर्ध्ये इति प्रसन्न: विशिष्टमध्यमनावतः।
तदर्श मानवमा्तायमयेश्चायाः: सम्भवतात्न्युद्यपरिणामोऽन्नतमात्रं, दर्शनानि इत्यते विधया: अपि मनोविद्याने
सुसंघातित्वा विराजने। मेखलावर्ध: इमे विधया: समानेत्व लक्ष्यं भजने।

प्रनेतासिद्धिन् स्वनिविषयंक अथायद्व्रों वर्तते। प्रथमस्वात् ‘स्वनमनुविजानस्त सामान्यभावा’ः, द्वितीयः
‘स्वनयप्रकृति’ः। प्रथमेवेघाये मन्त्रशान्त्ये नवना: कथं प्रवर्तते इति विधयं: परिक्षित्ये। तत्र स्वनःस्यप्रधानपक्वतः
विशेषताः: परामुखन्ते। युक्त महाशयः स्वायु तत्त्वं अग्रांकुश्यन्ति भौतिकप्रक्ष्वा विशदिकरति। अन्तरे
लक्ष्ये स्वनस्य प्रकृतिमाध्यारकृत्य प्रकृता व्याख्या विधवते। तस्मिन् मुः: नवनः प्राकृतोत्तरलम्ब्हूतान् सम्बन्धाधिशब्यान्
चेतस्ततां, मानववंशयां परिणामस्य प्राप्तयो अध्येति।

नवना: बोधांग्यास्य विनिश्चितत्वा प्रवर्तते। वाधायंभूतः विकासः इत क्रमवृद्धं: कशोऽदिकासः नवने
न संभवति। युक्तात्तवारेण, नित्यास्य संभूपमानाया: कर्मसांपदीर्थचेतस्ततापराया: प्रक्रियाया: अवशिष्टान्येव
स्वामनामूतिप्रभवत्। स्वम: केदारिन पूर्वपूर्वदेशे संभूताभि: घटनाभि: संवधा: स्यु:। पृथक्युदयिनगताः
घटनाभि: विपयशकलान् स्तवकृत्य स्फन: स्वमेव कथा कामपी रचयत्। तेन विषयाणां स्वनंसवन्धे
व्यवहारिकुति: केदाचिन्त स्वात्। उद्‌कुंतावस्यां प्रवाल्यमानानं मानसिकक्रियापञ्च व्यवहारिकुतिविविधते।
तदनुसन्त स्वनो विचित्र: अधिघुंकच:। उद्‌कुंदमन: प्रक्रियापर:। सत्तुङ्कदश भवतीत ग्राम: वर्गः संस्कन्ते।
स्वनस्य असाधारणां युक्तिमनवगृहत्: एव जनां: त युक्तिरहितं भक्ति: युक्तं अधिग्रेति।
व्यवहारिकतःसुकेतस्रन्वगमने ते प्रकरितप्रभावा: न भवन्ति। युक्ति: देश-काल-स्थानेऽदि तां परिषयमवशगा
स्वात्। चतुर्दशकानां पूर्व सज्जाता काजियुक्ति:। इदानीं दशकचन्दुपयानन्तरमिप। युक्ति:स्वस्ववाचियुक्तिविविधति न
चलं शक्यते। देशान्तरमेदन वस्तुक्तरमेदन च युक्ते: परिणामो जायते। व्यवहारिकतें। परिणामप्रकृति:युक्तिविविधति
सिद्धे युक्ते: वहुमृक्तवेग अतीगीर्जाय। अत: स्वमनयापि स्वामजी कुवतिविभंग ग्राम: गोविधम। अपि तु ऐतिहासिं
वहुमृमपि व्यवहारिकुतिरहितं स्वात्। किन्तु अधाधमनोविज्ञानपराशायगोधयेव तांत्रिकिताय। तत्वेव
स्वना: अपि ब्रह्मात्मायुक्तिमाद्रशेशायस्यस्यस्यामा:। भवतीत युक्तं अधिग्रेति। स्वनानं चतृसत्तारुपाविनिक्तं
निपेदु पर्याप्ति घटनान्वकल्याणि तेषु न वर्तते। सर्वसामपि च तेषाँप्रक्रियाणि विशिष्ट: कर्मफलानो लक्ष्यव्य
वर्तते। अत: स्वमनयापि तदुष्य: उदेश्यविशेष: कोषिं सम्भावनीय एव।
स्वनाप्रथनाय फ्रोइडीयमतात् भिन्नामगमन युक्तं स्वकरोति। स्वनाप्रथनाय प्रायः। वैज्ञानिक: द्वोस्तलयो:
अवित:प्रदनीती: प्रथम: नेदानिकविन्दु: (Causal) अपर: विशिष्टविन्दुः (Final)। फ्रोइड् नेदानिकविन्दो
कुताविनिविष्ठीति: सन् स्वनदर्शनस्य निदानभूतान् प्रयाणनिविष्ठ विशेषितम्। तदर्थ: पूर्वांशयुवानु स
सामविनात्। तेषु पूर्वांशयुवे प्रयनविषये: सद्यावनि स्वननिदानभूतानि च अनुमृतिःधकलानि स अगवत्तिः।
अत: स्वनदर्शनस्य हेतु: क इति प्रशन: ग्राम: परिप्रेक्ष्याः दृश्यते। किन्तु अनेन स्वनेन को लाभा: इति
परमप्रथान: प्रशन: अपरिश्यंएव। घटनावहुलाज्ञिविवात् परसहिष्याणि अनुभवस्थलानि आकलयेव
कान्हितप्रवन: प्रवर्तते। संबंधा: असवधाश्च ते विषया: नेदानिकविन्दुःभृतुमुः विषिलाद्या: भवन्ति:। पद्धतिरिय स्थूला
उपरिलया च भवतीत युक्तमत्। अत र्त्र्तेंवं:शरतु अयथ: वर्तते - यस्य-अनेकथोऽनुभृतिःधकलानो कुत्: कत्वा
प्रेमणया वा एक्षमेव केवलं स्वनमालायक्याय उवाचस्य: इति। तस्मः स्वनांवाय अन्यथानुभृतिःधकलानि किमथ
परिम्यानि इति च इत्यादि। तत्र स्वननिदानिताष्यं तस्यांशस्य विधमान: युक्तमो सुदृढः संकन्य: प्रतिपाद्यते।
अत: स्वप्नविश्वास परस्पर सूक्ष्म सार्थक व स्थायी। व्यावहारिकता आदिकृतिक इह मृगक। स्वप्नसिद्धिः अयोक्त विशिष्ट: आशय: परसहानुभवशक्लन्यि सुनुपलिका छलकरलिपि। नेदानिकबिन्दु एताहुसी पद्धतिन्य प्रयुक्त। विशिष्टबिन्दुरेख व्यन्यता तालिक गम्भीरत्व चिन्तामण्य प्रयोगक।

स्वप्नरूपान्तः प्रतीकानां निदानभूतस्त अयोगानां धार्मिकविघः: भवतीतूः। फ्रोइडः अभिप्रेत। परसुते तेन स्वप्नप्रयुक्तन्य प्रतीकन कः ताभः: इति गुढः परिपूर्णभः। बोधमन: स्वल्पन्य प्रभावित भवत। बोधमनोत्तरभवः: एवोऽोधाः परिचारितान् परिचारित। अयोगानां गृहविशेषः ध्यानयुक्तः। बोधायनविनिर्मितः: विनिशचाय व्यन्यः एव संतुर्भतिः। उठयो: समुद्रनाय श्वान्विता अपेक्षिता। विनिमयमिदं गृहमवर्गान्तं शिल्पीन्दुनुपदविवृत्तिरूपन्य पर्याप्ता व्यन्यः। नेदानिकबिन्दुपाषांत्य अयोग्यस्ये चेतनाः प्रतीकानामपिरा समानोद्धारः: परिकल्पनायः: भवित। प्रतीकः: सर्वेषपि इवाधारणपरः: इति फ्रोइडः वदति। किन्तु विशिष्टबिन्दु तावतुः। एकेकः प्रतीकः: अपि पुष्पपूः वर्धतानु प्राध्यात्ति: वतः: ततः चिन्तितः: वीक्षणन्यतिभिः: विषयों समवलोक्यते।

लोके प्रायशः सर्वप्रत्यवलोक्यमानः: सामायवन्यः: भवन्ति। ते धर्मवाराणुपठानाविधिः: अन्या: समाधसर्वस्थिभिः विषयः: संबंधः: स्यः। तादुःशान्य स्वार्थः अन्तर्भानि नेदानिकबिन्दुपाषांप्रयर्थननन नावगान्तु शक्यानि। सामायस्वार्थेण सामायश्वरणा - आदिग्रुप्ताणि प्रकटतानि भवन्ति। तानि ऐतिहास-पुराणादिभिः: समनुवाचारिनच वर्तते। तथा स्वार्थानि ऐतिहासः: सुपर्क्रेश्वरवर्णं अभिव्याचित्न्तीति अवगम्यते। युद्धानुसारस्तरि तम्मिनि ऐतिहासिकारेः सक्कलितानि सर्वाण्यः सामायस्वरणा चेतःस्वातां निहितानि सन्ति। ऐतिहासं पुराणेण च प्रयुक्ता चित्राकार्यविधिनी भावः। तैः: आदिग्रुप्ते: सामायवन्येऽनु सुसंवृद्धार वर्तते। अतः: एव विशिष्टबिन्दुपाषांनान्यर्थनन्य स्वनस्य ऐतिहास्य च मिथः: तात्रित्याध्यवनाय अवकाशो लप्तते। उदुबुद्वास्यायों संस्कृता: प्रतिप्रक्रियायः: अपि अयोध्यतत्स्थितेपु आदिग्रुप्तेण्यस्मननु मुद्रः: संक्ष्यः: वर्तते।

एकेकोशिः स्वनः: अयोध्यतत्त्वपाणिः वहिरानि चेतसस्तायाः: स्वस्थ्ये भर्ष्यति। स्वनावद्योऽविभासः एकेकोशिः भव्य: समाधस्य प्रतिलुभ्यः भवति। अतः: एव स्वनां परस्परा: - पुराण - ऐतिहास - समायस्य: विषयः: वहवः: आयान्ति। यतः: उदुबुद्वास्यायः: स्वनस्य च मिथः: संबंधः: मुखः: वर्तते। निर्देशप्रियानि तद्यथा भृःत्वम्या वा स्वनस्य थर्मोऽन भवतीतूः। अभिप्रेत। निर्देशार्थाः: दुःस्वनाः: अपि चेतसस्तायाः: निम्नमेश्वरूपस्य उपप्रा: प्रकटिताश्च भवन्ति। अतः: फ्रोइडीयमतस्मात्त्वम्य स्वनस्य कामसाफ्यथाध्यायत्वमूः नौत्तमिति
युद्ध मन्यते। मनोवैज्ञानिका: मनोरोगभेदज्ञसय सुगमतात् अयोध्यप्रवणाद्वियमनमपि अनुसरेरुरितः युद्ध
आदिशति।

उद्वोधावस्था: प्रेगाभि: अयोध्याविशेषत्विनुपराः परस्मायिकाः कवाचात्र प्रवर्तते। व्यक्ते:
जैस्यपुराणां विशालां यदि जायते, ताहि वोधाव: तामवस्या प्रःति विकारातिशय प्राणोति। सन्तरेहसस्मिन् अयोध्यादि:
वायुविवयवत्तिकतया प्रवर्तते। तदा चेतासताया आत्मनर्था विनयमकताया, बोधविवये उपशामिते सति
अयोधशकलानि व्यतिरित्तुि समयकरणप्रपेशनात्मकसति समाखीति च भवति। सोंडः व्यन: व्यतिरित्तुिधि
सोदेशः। एव वर्तते। मानसिकप्रक्तिरोधप्रविधाः: एव स्वन: इति वधकुं शक्नमुः। अपाध्यक्षेषु असामान्येषु च
आयातेषु चेतासता स्वनञ्जारावो अयोध्यावपाण्य प्रतीकोपणेषु बोधकलं प्रेप्तति। सर्वषादि अयोध्यकं: बोधतत्त्ये:
विषयाः व्यतिरित्ततया वर्तति इति वधकुं न परमाय:। कशिचित् विपादरोगी स्वने तुः सत्तुि च प्रददतो
वियपानुः परपेयुः; किंत्दु तत्य मान: तदभिलापि इति उपाधावेव सः: तथा स्वनातेव। अन्यथा चेत् वियपेणुः
व्यतिकरः। न समाखिति। चेतासताया: प्रतीकान्तरस्वीकारः आल्प्रक्तिरोधायेव।

बोध: इव स्वनोऽपि असामान्यतया सहकर्षीय: कशिचित्रप्रतिभाः। इति युधः प्रसती। चेतास्ताया:
प्रकटीभावेपु वोधावोधयोः तूः: प्रभाव: विवतो। यद्यपि उद्वुद्ध्वस्वायां वोधप्रक्तियां वाशिष्ट्यममग्यते,
तथापि तासः प्रक्तियां क्रमिकविकासाय सुगमताये च अयोध्यावाशिष्ट्यायन्येषनीयों वर्तते इति युध्मतम्।
तथा चेत् अयोध्यप्रक्तियोऽवोधवियया: वोधप्रक्तियाः वोधप्रक्तियाः अयोध्यपकाशातो साध्या चर्तो दृश्यते। अतः स्वनः
धनालक्ष्मृवणाः, लक्ष्यारात्रे मार्गदर्शकः, नैपिनिकानु वोधपकाशपेश्य आशयस्यतया महत्तर्य भवति।
चिरकालातूः पूर्व्मेव देशान्तरेवाचविभूतानुः स्वनपरानुः विश्वासान प्रधारीकृत्य अयोध्याः: साध्येवेऽ युधः अभिप्रेति।

ten स्वनसय प्रक्रिया दिशा विविधं। तत्र प्रथम समीक्षारणपि अपरा च भविष्यत्यतः। प्रथामां
समीकरणपि क्रियायाः अतिरिक्तपुनर्निरूढः: आयेवः। प्रतीकरपेशनाभावयते। अपरायान्तु भाविकार्यां
संभाव्यामानां पूर्वानुमानं, पूर्वाभावं: परिशीलनं, पञ्चतिर्यं क्रियते। किंतु युद्ध भविष्यत्याः स्वनप्रक्रियाः
प्रवचनपराः न गणयति। भविष्यप्रक्रिया च रोगिनिनामस्यात्य ऋतुष्ट्रियांभिकृतिकृत्य च प्रकृतों घटनायाच्य
प्रवचति।
स्वप्न: उदयवास्थायां किलचंतत्वायां, बोधेनायमकत्यास्द्रिकतात्व विषयान्
युक्तमनुष्टलस्मानन्तौत्त्यतस्ते जाग्रतोस्थोलक्ष्यं भजनं इति युग्य प्रस्तौतिम्। विजेयसु संतुष्टिश्च स्वप्नस्य
प्रकृतिरत्न प्रवचनानामकं अनुषीलनप्रत्येकं अवर्तं। सा प्रकृतिरिपि, अत्र वोधवांशीः संक्लनात्मककिंत्याः।
अधिष्ठानत्वम् परामुखः। भविष्यस्त्रूवनपरंत्य स्वप्नस्य वैशिष्ट्येणु प्रमुखः। तदुपनिविष्ठु अतिसंक्षिप्तान्
प्रक्रियाविशेषान् समाधित्वाचारानि।

स्वते: केतविषयक्षमा: एव वोधमण्डले समाध्यं। वोधस्य कशचां भागः जाग्रतवास्थायां विषयविनिमयनिर्देशो
वत्ते। तदा अपरोऽभागः स्वामिनिषयक्षमाविशेषाभिम्: पूर्वमाणोस्वतिष्ठते। एवमन्योईष्योष्यार्यमर्यामिध: सन्तुलनत्वाविधिकाकाचन प्रक्रिया तत्र प्रचालिता भवेत्। अवोधस्य प्रभावः अतुप्पूणः।
कर्मिष्ठिदुदुधविषयविशेषं एव आपदत। तदाहिते तु वोधावोदयोः तुवेय प्रमुखः।

विचारप्रकृतिः: स्वतः, शान्तः, कार्यसम्बन्धः, सामान्यः शैवा विचारत। पात्रां विचार्यां न केवल रुपयास्वत्तं।
व्यक्तिविस्मीकरणं समादःधार्यक्ष्म प्रभावः: मुनिविवरेत। इति जाग्रतस्यप्रत्येक्याः विषयस्यध्वेष समस्यामाने
मूल्याः करः व्यावहारिक युक्तिनामयेण। जाग्रतिस्याणं समायोजने अधिकां न्यूनतं वास्तविक्ष्यथेत्
त्वनार्थनिर्णयः: केवलस्य समीकरणप्रक्रियायमयेण नियमितोस्विष्णुत्। समीकरणप्रक्रियायाः: सिद्धान्तः
जाग्रतिस्यालम्बितात् जाग्रतस्याणं वस्तुनिष्ठावृहद्याच्छ, चेतनस्तात्: विकासपद्धतिः समीकरणप्रक्रिया
त्वनार्थनामिपि वस्तुनिष्ठावृहद्याच्छः: स्वयंति परिकल्प्यः। केदारितु अवोधनसस्त: समीकरणप्रक्रिया मार्गदर्शनपरां
भविष्यमुक्तपरायणः प्रकृति मिपि प्रदर्शयति। तदाश्री जाग्रतस्येऽः: पूर्वस्यां कामस्यनमोऽकर्तिन् नीति स्वते।

असाधारणताः मानसीकावस्थाः जीवतु मानवेषु, पौन:पुनेनानुभूमयाः: सदृशश्रृंखलस्यस्त: एव
प्रायेण भविष्यतः: भवतीति वत्से शक्यः। समस्यांस्थितं स्वप्नमाणां व्यवहारेऽएव द्रष्ट्रस्यकेषात्तदानिधिम्
शाक्तवाच्च कह्यो जना विचारत। इति स्वामित्वस्य स्वभावान्तरेण वस्त्रस्यप्रकृति आचार्यविद्वतं
शाक्तवाच्च कहेऽज्ञा ज्ञानमण्डिता। अवश्यं तेपः व्यक्तिस्य कार्यं रूपमाणायायभविष्यनि। तदाहिते: दृष्टिमणः:
भविष्यतः अष्टि स्वपना तेपः व्यवहायकृतिम: प्रतिलोकं भजेयुक्तः। तत्र स्वपनः: तेमेक व्रतिमां व्यवहारशैलीप्रकृति
व्यवसिता एव। तै: व्यक्तिविभागतं कार्यं निकृष्टत्वया विप्रुश्यते च।
रिएक्टिव ड्रिम (Reactive Dream) ईत कध्यत। युद्धमतानुसारण तादृश: स्वनः: अपग्रधन्यान्यां नहातन्त। तथापि तेषां प्रतिकर्ष स्थिरप्राप्त यथा अस्तेन। िश्वणेन शरीरपीड़ायेहे हेतुपम्वत: घटना: एव प्रतिक्रियास्वणेनु दृष्टन्ते।

बोधनमय: अशान्त्व एव पुनरूप प्रभाविमाणां: प्रतिक्रियास्वणां: न समीकरणपर ईत युद्धमत्य।

युद्धः स्वणेनु अतीन्द्रियसंवेदनानां प्रभावमयी सम्भायति। अपग्रधन्यानन्यां: भूयवी स्वनः: अतीन्द्रियसंवेदनानम प्रभावित: भवन्ति। जागदनुभववेतानं स्यात्किकसंवन्धनमयमनुतत्सामथिवदि जन: तादृशानां स्वनां यादृिचिकतव मन्यते; न तु स्वणामयुक्तिमतिवधित: युद्धः अथिप्रत्यः। समानः एव स्वनः: पुनः पुरुषभूमि तथाकान: प्रकारयस्विन्तिमतिभूतकतव वा किमिः नास्तःश्कः।

अर्थोऽकर्षभावः यदु न कोषपि मानवः अन्यं मानवं वा वस्तु वा याथात्योन द्वें भृतिमण्डलमारोपयति; किन्तु स्वभावनय शवलितमेव तद्यत: न: स्वनसि निधते:। मन: संरतापि स्वप्नकृतौरेिविषष्यवहनुगीहते।

अतः वस्तुज्ञानात्पूर्वमेव गृहीयमणस्य वस्तुनोनुसारलतासम्पादनाय, चित्ते तदन्त: केवल सज्जनोपायाः: प्रवर्तते। विषयावत्तमनानात्रजेयव अगाह्यतविवस्य वास्तायमं रूपं अगाह्यतवित्ववति। युद्धः तदीदं रूपं ‘इमागो’ ईत वदति। विषयस्य यथाविचर रूपं वास्तामयेम् ‘इमागो’ रूपेण संकुत्व ‘ओजेक्ट ‘इमागो’ ईत रूपात्मकमार्थकित। विषयस्य यथार्थ रूपं वास्तामयेम् ज्ञातन्तरतेन रूपं नागुस्य्याते वेतु ‘ओजेक्ट ‘इमागो’ तद्हष्टिधिष्टिप्रत्यो भवेत्।

मानवस्त्रु वस्तुज्ञानाय सदा प्रवर्तते। तदा जेव वस्तु, स्ववस्तामयवस्तुनां सामस्यं भज्यवदित दूर्विविचित्ता प्रभावो वर्तनं। काचित्तत्र किमिः वैदृश्यं आपदपें चेतत् महत्यें अशान्त्व यथाभिषित। सामस्यस्य तु संप्राप्तो महत्यें स्ववस्यं च स्वाविद्यत: मानववेत्त्ववहियमाणों लोकः तेषपमोध्यस्य प्रतिविवन्धुत: एवति युद्धः प्रस्तूतिः।

तथय्र्मवणनानु असाधारण्यतादृशः एव शक्तिः। विषयाणां मनोव्रवोपणां स्वप्नसिद्धतु वाचकीकितेन।

तादृशानां स्वप्नां उदेशयं इच्छापूर्णण न स्वात्, किन्तु वर्तुनां याध्यमािचादिन्तु प्रवृत्तान्यवोधितानां विषयाणां अगाह्यमेव तदुदय्यो।

तदुदय्यतान्, स्वप्ने दृश्यमानानि सर्वोपपिअपि रूपाणि भावावल्य इप्टप्रकृतिवत:। िर्बभावादय एव स्तु:। इप्टप्रकृतिमनुमुस्: वैशिि्:र्षेषु:। कोषपि व्यक्तव:। न केनापि स्वपने साक्षात्कितेत। अतः स्वप्नामयेन द्रष्टः। शाश्वः साक्षात्प्रकृतिरेव ज्ञातेत। एतेन अपग्रधनप्रश्चित: सामायेनि न संप्रतिपदयेत।
योजना प्रवर्तन के उद्देश्यों - आत्मनिर्भर (व्यक्तिनिर्भर), वस्तुनिर्भर। प्रायोगिक नीतिकागत प्रवर्तन वस्तुनिर्भरता के लिए आत्मनिर्भर। व्यक्तिनिर्भर प्रवर्तन के प्रकृतिगत प्रतिष्ठान: परिक्रिया विशेष: सुधु अवघडता। कब्जात, युद्धकालनिर्धारण प्रक्रियात्मक प्रमाण प्राप्तर प्रकृतिक संस्थान च जाते। अभ्यास एवं 'इमागो': ओव्जेक्ट इमागो' इति सहस्त्रत्व स्पष्टतः। स्वयं अपरिचित रूपांतर दृश्यों चेतु तें अवघडता मूलमिहता्यु व्यक्तिनिर्भरकाल प्रशासन साधनारूपति। तथिम स्पष्टकेत्तर युद्ध प्रथम स्थिति आलम: एवं एकाक्षर स्वागमा अपग्रहण इस संस्थानात्मक आत्मशासन प्रशासनायूर संस्थान प्रति स तत्र अनुपक्षित। अनेकान्वित व्यक्तियाँ व्यक्तीकाल-वर्णन अग्रहण संस्थानमात्र हृद्य संस्थानिक आत्मशासन व्यक्तियों भी अपरिचित।

परलेत तात्स्वर: परिचायक: न कस्याभिमत तत्त्वोत्तिकरिकता व्यक्तिप्रति विचारित बाल्यप्रधान स्वानुकृतात्त्व परिक्रियाएं यथा एवं तत्र जाते च। वाल्यप्रधान दत्तात्रयाने नर: स्वीये शक्ति कल्याणिकरं कः व्यक्तिप्रति च व्यक्तिप्रति विचारित पावित्रीयु यथा प्रयुक्त करे तत्र तत्त्व आत्मित्यार्य जाते।

वर्तुत्तामनस्थिकार: प्रत्यक्षारयु वस्तुपुरुषयमें: वृत्तीयन विनियोजन प्रतिविमित्य प्रत्यक्ष: प्रतिविमित्य: वर्तमान: सकाशात् पुरुषपुरुषस्य प्रवर्तन। प्रतिनियोजनस्थान: प्रतिरोद्दं अवघडता: कार्यान्त प्रतिरोधशृंगवशशर उपदेशते। समान्तेन विनिमयप्रायन जागरूकत्वात्मक प्रवृत्तियों विद्युतित। यदि तद्वरितरिकउक्त विनियोजनात: अवधतल एवं अविभाज्यता चेतात्त्व: तत्र इतरतवीणि कार्यान्ता उन्मत्तवन्ता: संजात्त्व:। तानि वात्त्वानि यस्के: प्रकृति भव्यायत्ति। एवं व्यक्ति-विपश्यनीयमें: सद्वपष्यि तत्र जाते।

यदा बोध: वर्तमान: यथार्थप्रकृत्वा संशोधन संजात्त्व: तद्वै ओव्जेक्ट इमागो' व्यक्तिक्रियते। अर्थं व्यक्तिभाव: सर्वत्रां वर्तमान आधारीभूत पुरुषप्रवृत्ताः वरीत्तर्थते। चेततसतादः ओव्जेक्ट इमागो' इत्यतने मात्र: पुरुष बांलुकाय: सम्भवस्यो विद्यते। मात्रा पुनर्मान: प्रतिवर्ष प्रति। अत: एव पुरुष मात्रा प्रभावित भवति। दृष्टीन्तर स्थिति 'ओव्जेक्ट इमागो' मात्र: स्थानमहत्ता। विनियोजनविनियोजनां वात्त्वर्त्तुं विनाशस्पष्ट ओव्जेक्ट इमागो' संविधीत। वर्तमान: 'ओव्जेक्ट इमागो' घटकस्त्र च मिथस्युपपधमाना भेदवृंद्व अन्वभवितावशयं संजात्त्वते।

झाता, वेदवर्त्तू: परिज्ञानदायिमेव तत्त्व स्पन्दकम् स्वतंत्र प्रति प्रवृद्धि। समापनानित सवर्तुं स्वतंत्र लालारे: सफलतं धाते। स्वानन्द्यनेन विपश्यन्तुमोरितप्राप्तविश्वकल्पनाय झाता वेदेय प्रभावितो भवेत्।
तदा आनुपातिकविनिमययावकाशों न स्यात्। वासनामयानां रूपाण्यं परित्यागनु ज्ञाता स्नीयेवेतस्ततात्तिकार्जकामेण 
केनापि चेतन्येन दत्तसाहों भवेत्।

स्वन: चेतसंतायः समस्तियापारस्य फलभूत: कश्चन घटनाविशेषः भवति। तदुद्वत्तिश्च 
इच्छाप्रेषणावासनानां वैविध्यादेन। स्वनप्राणग्रहनस्य सुनाथ्यसापादनाय समस्तायः अपि मानवशास्त्रशाखाय 
समाहतानां अपग्रहनपद्धतीनां साहित्यनिवार्यभेदः। स्वनस्य चेतस्ततापरवात् तत्साप्राणनस्य प्रारंभिकशायां 
प्रशन्त्यं मौलिकतया समुद्देति। कथिमिदं संबन्धित? इति किमथिमिदं संबन्धित? इति च। अन्योभयोरिपि 
प्रशन्योऽऽ तुल्यमेव प्राणायां विद्यते। मननहीनवेच्छ: प्रक्षयालेश एव स्वनः: इति सामान्येनामाधिरूपम्। 
व्यवहारिक्युक्ति: चतुःशतारेजु प्रतिभासेपु प्रमुखोऽस्य स्वनः। न च चाः सुतार्यः। युद्धानुसारेण सवेद 
श्रव्या: चेतसततान्तर्गतानि (Psychic Contents) व्याख्यान्याः भवति। स्वनानां घटना लोकिकघटनाय 
भिवेच्छ; तदादेव तदूपमाध्यः। किंतु कश्चित्त्वपनोनवरतमनुवर्त्ते चतुः स्येच्छतायः। क्याचित्सविशेषतया 
नितरां समब्दः। इति जोयः। अत: यह तत्स नियत: कशणाशयोऽध्यित स्यादित स्यादि एव। तत्साधूजकल्पने 
उपाध्योपि स्यूः।

स्वनदेशिक्या: रचना सामान्याजनेय: अशास्त्रीयतया गण्यमाना काचिदपारिभावति। प्रतिविनमनुभूममाना 
श्रव्या: ग्रन्थसभ्ये (दैनिक्याय) अलिङ्गान्ते। अनन्तरं तेन स्वनाः। अन्यां जीवितघटनाभिः: संविधायतन्ते। 
तथेत पूजितेसुभूताभिः: घटनाभिकास दैनिक्युलिकितानां स्वनाणां समवभोधिपि निरीक्षयते। अस्वाभायनस्य 
सीमा अतीतहृदयः। स्मृत: परिमिततिरिपि ज्योयः।

स्वनार्थविचयनेन स्वनार्थविचयाय महत्त्रधाश्यायनति। स्वनप्रवृक्ता स्वनवर्णनेन स्वनास्तपर्विधायनोद्योगाय 
वा यथा पदानुपुस्तकेत्रे। तेनां पदानां स्वनसार्थख्यकाराणि: लोकिकव्यवहारभिन्न: स्यूः। स्वनास्तपर्विधायनोद्योगाय 
वा यथा पदानुपुस्तकेत्रे। तेनां पदानां स्वनसार्थख्यकाराणि: लोकिकव्यवहारभिन्न: स्यूः। अत: स्वनार्थविचयनेन 
पुरुषेण वाचां सार्थख्यकारार्थविचयनकृशलाम भावायम्। स्वनार्थविचयनेन तद्विज्ञकपदस्य च आत्म- 
वस्तुनियोगिर्यार्थोऽर्थविचयनेन तेन सम्बन्ध च भावायम्।

फ्रोइड् अथवातलं एव विपयावलम्बीति निर्णीतवन्। दान्ता एव कामाः। अवोध वर्त्तं इत्यपि 
तदंभितम्। यूः अनेन विप्रतिपदते। तन्मतानुसारेण बोधस्तरः एकमात्रविपयावलम्बी भवति। जाग्रद्वस्था,
साहचर्य: संज्ञायेव न प्रावर्त:। विषयाभिव जाग्रतिव न वर्त:। व्यवहारिक जीवित अनोचित्विशायाणमनुपेक्षणयेवत:। अवोध: नैकमात्रविश्वायवलयीमति तेन स्पष्टीकित:।

तमिममात्रमाधुरीकृत्य युक्त महावर्त: स्वप्नप्रस्तावनाय ‘प्रकरणपरिप्र:’ इति कश्चन पद्धतिविशेषोऽर्थीकृत:। स्वप्नस्य समस्तान्य्धृताः सविधेयतास्त्र स्वप्नस्य प्रकृत: साधों भजनीत्वनेन पद्धतिविशेषेणवागम्यते।

अस्य प्रज्ञेयस्तीतियसंबंधननक्षत्रता नापेस्यते। स्वप्नस्य सन्धीकृकरणः: मुष्टिवया संशोधोनिवार्य एव।

प्रतिक्षण आन्तरिक्यन्य कल्पिनीमेव। तेन एकक्रियप्रस्तावनेन वल्लोनिताधार titra शक्यते। पूर्वप्रायध्यक्षः

आश्चर्य: पश्चात्कृत्तमप्रस्तावनेन न कदापि संबंधेत। स्वप्नान्य मूलं वोधस्य अगाधाताः लीनं वर्त:।

तमिममात्रमाधुरीवावधोधपदेन युक्त व्यवहरत।

स्वप्नान्य अवोधपर: कश्चन स्वतन्त्रप्रक्रियाविशेषोऽवर्त:। अवोधश्च कश्चनैकाधिपतिरिव भास्ते।

अवोधस्येन प्रृकृ: स्वप्नसःमयेपुर्यत्तव्यध: जाग्रति परोक्षताः चानुभूत: इति युक्त प्रस्तूत:। वोधाधीयोः

प्रृकृतिमण्डले आपत्तिसमाप्त्यन्य आनुपविकृयक्यन्य परिहारायेव स्वप्नान्य प्रृकृ:। एवं प्रक्रियेऽे नामिकरणानन्य पूर्व प्रतिपादिता। प्रक्रियेऽयं त्रियं भवितमहात:—

1. जीवितस्य नियत: कश्चन क्रम: जाग्रतपरत्वं वा वर्त: चेतः स्वप्नानुभूतिद्वृत्तिरिवक्तेयेव स्वातः।

2. जीविते वोधप्रृकृति: मित्रप्रभाव: भवति चेतु स्वप्न: सामान्यतया वोधानुभव: अनुप्रज्ञिस्वभाव: स्वातः।

3. जीविते वोधप्रक्रिया: अवोधेन समतां भजन्य: – तत्तताविभाविशिष्ठिण्य: – भवति चेतु स्वप्न: क्रमबद्ध: व्यवहारिक्युक्तिसहास्य स्थु: इति।

अवोध: न केवल स्वप्ननामेव सद्ग्नेयमभूमिका भवति: स: बहु: चेतोसत्तात्मकलक्षणां विलासस्याय: वर्त:। कदाचित् अवोधवोधात् पूर्वप्रभावनापूर्वभूयते। वोधाधीयोऽनुभूतिभवं चित्तरोगाभावस्यत्मतिहृतत्वभवति।

भावणसमये रस्नास्वसलिततमिति वोधाधीयोरनुभूतिक्लिये भवति। चित्तरोगसद्भाव: च कथित् समीकरणप्रक्रियाः: परिनामशकारिणाः प्रेमनामुन्नतत्वे प्रभविष्यति। कथित् एत: प्रेम्य: आत्महत्या: उपात्तात्स्थाय्यचतु स्पष्ट: हेतुत्ता: भजेत्।
स्वप्नश्रुति खलाया: अध्यान स्वप्नविशेषता श्यामनारायणापेश्या महतरमेव। आश्रयमहानय
स्वप्नश्रुति खलासुपेश्यणीयाय। तदा समीकरणपतित: कान्तिविद्विषाणात्मसाधारितैरितिर्जुर्दुः शक्यते। कावन
स्वप्नश्रुति खलासुव्यवस्थिताया कर्यश्रवं फलातर्कः नवत्वीति ज्ञाते। स्वप्नश्रुति खलागतांत्रिकः: अक्षमादिनिलक्षणाः
अवोधप्रक्रिया स्वत्तुक्ष्यास: स्वत्त्वभिमित्तिरिक्षुवते। एतत्त्व युद्ध महाभागन रचिते 'रसविद्या मनोविद्यानं च'

(Psychology and Alchemy) श्रेय्या प्रस्तुक्तम्। पुराण-ऐतिहास-तारतम्य-संस्कृतिपरिवर्त्तान-मनोविद्यामितिरुपाविषये
विज्ञानाधारस्वगाहः विनास्वनाप्रयने फूर्तातमायात्वं नेत्र शक्यते। व्यक्त्यवहारिकानीतिने साक्षादनुभूतानविवेक्षये
प्रतीकात्मककृत्यानि आदिगृहप्रभावोपरोखादनुभूतिततलं प्रविष्टानि यु:। मानवचेतवत:तता समस्तिप्रेण वस्तुनिर्धारम
चेत सूचयति। आत्मनिप्ताः चेत:सत्याः: निरुपाधिक एववशेषन्तर्भवति।

समस्तवाभोधोऽनुत्तरप्रभावति: स्वनाः: भावनारमणीयाः तद्धारा कायात्मकताच्य भजने।
जीवितस्य विकारस्याधारस्यायुः वर्तमानेश्वर नरेऽतु तात्त्वानाः कायात्मकवश्यामाः संभव:। युद्धहत्यानुसारं
प्रायः: ३६-४० वयः ईश्वराः स्वस्याः प्रभवकालः। आदिगृहप्रभावः प्रतीकानाः व्यक्त्यवहारिकानुभवः
साक्षादनुभूताः नेत्र दृष्टम्। ततोव्य:ते कैस्यनाशयोनितं संबन्धः एव। अस्ताश्यस्य प्रस्तुक्तात्मकः युद्ध
स्वप्नश्रुतस्य कस्यचित्त्वयुक्तानागास्य दृष्टान्तं पुरस्कर्त:। तत्र सुवर्ण निधिमूला किमपि स्वरूपाः वस्तुं सर्पस्वग
निधिपालः स्वाल्याथिं च प्रतिनिधित्वे। एवं स्वाल्याथिरिवित्य निधें: परिग्रहायोहतो नायकस्य व्यवहारशाच
सूचयते। नायकः प्रसिद्धं आदिगृहप्रभः। अत: समस्तवाभोधाः: चेतः: आश्चयलोकं प्रभावतेन्ति ज्ञातूं
शक्यते। जाग्रतता:संहंवोः: समस्तामवन्गताः अहंकोलस्य कश्चनाशलेष्या एव वर्तं। मानव: यावदव्यात्मवंहोऽवालम्बितोऽकतितस्या तात्त्वनमस्तव्यांवोः: स्वप्नस्यं संशोधिताः। समस्तवाभोः:
वोधाबोधायोसमीकरणमेव लक्षीकरति। तदर्थमेव पूर्वकामाः ज्ञानिकोलाकीनामिदिप्रस्तायाः स्वप्नप्रकोः। सवर्तःसङ्केते
विशेषानुवनिवन्तिः उदिर्दीष्वेत् प्रवर्तन्ते। स्वप्नप्रकोः कोशं: क्रमं: अनुवत्तिन्यान्वते। तत्स्य प्रथमे सोपाने
स्थानं, स्वप्नविशेषता: नुष्टुमस्वत्वाद्यस्त्वान्तत्वभवति। द्वितीयो सोपाने पूर्वप्रकोः वस्तुनां सज्जिनां वेकारिकाच्च
विकारो दृश्यते। तृतीयो सोपाने सन्ध्यं:, स्वप्नदृष्टगता:, तदस्वतिप्रत्याश्चाचुन्य आश्चर्यजनकन्या
त्तलान्तराहोरति। चतुर्थो सोपाने शान्तिविश्राहिताः: तदवस्थाया: परिबाहः कश्चन्दुपद्धते। एवं चत्र स्वप्न: समीकरणप्रक्रियामुच्यते।
कहानिचन्द्र: क्षयाचित् समीकरणपत्त्वा द्रष्ट: पीडाकाः: शान्तिकरो वा स्यात्। स्वप्नदृष्टा स्वयमकृत्यभिमानी
आत्माभिमानी चेतृत् तत्स्वना: प्रायेन आत्मगोरहवासकारिण एव भवेयुः। आत्मापकर्षशान्तिनस्तु आत्मविविधविवर्धकानृ शुभर्वसायीनृ स्वपनान् पश्यन्ति। उभयप्रकारंकर्षि स्वने: सीमातीतस्य आत्माभिमाणस्य आत्मनिद्याया वा परिहारंद्रा, स्वजपूर्ववर्तिताया: चित्तपीडाया: निवारणमेव ज्ञायते। तत: काचन समीकरणप्रक्रियाये व स्वपन्यु प्रवचति।

युक्ततात्सरण स्वजपमनोविवासनय अवगति: नराणं वोधवोधसंतुलनायात्वनं साहसमाचरति। अनेनाध्यने जीवितपराणां व्यवहाराणां जाप्रदवलम्बीरः। यथपि न्यूनातिनुना इति ज्ञायते, तथापि तत्स्पष्टकरणाय लोकिकी युक्तिरावलम्ब्यते। अतिभौतिकाया: चेतासत्ताया: अध्यने व्यावहारिक-लोकिकयुक्तिभि: करणीयं किमपि नास्ति। अत: एव स्वजनाध्यनाय अप्रमादिनी अव्यभिचारिणो वा काचित्पद्धतःतिना तावतापि विद्यते।
एतद्वर्त काचन फृह्ति: व्यक्ते: सन्दर्भुतात्सरण प्रकृत्तत्त्वनुसारण च पूर्णपृथियुत्पादा एव इति युक्त प्रस्तौति।
तादृशी दृढा काचन पद्धतिरेव स्वनस्य जीविततप्रभावमर्गस्थितिः साहसमाचरिष्यति।
Physche and Symbol. Page: 8

Memories, Dreams, Reflections. E-copy. Paragraph:15

bhāratiya manaśśāstraṃ. Page:49

Memories, Dreams, Reflections. E-copy Paragraph:94,113

Physche & Symbol. Paragraph: 24

Man and his Symbols. Page: 208

The Archetypes and the Collective Unconsciousness. Page: 43

ādiprarūpaṇīṛāḥ sāhityattil. őru paṭhanaṃ Pages: 8,16,17,21

Dictionary of literary terms and literary theory. Page: 58

Man and his Symbols. Approaching the Unconscious. Page:58

Psychology and Religion. Page:63

Manass. Page:148

The Portable. Pages 302 - 320


ādiprarūpaṇṇāḷ sāhityattil. Āru paṭhamaṇḍ. Page: 30

ādiprarūpaṇṇāḷ sāhityattil. Āru paṭhamaṇḍ. Page: 32

ādiprarūpaṇṇāḷ sāhityattil. Āru paṭhamaṇḍ. Page: 39

ādiprarūpaṇṇāḷ sāhityattil. Āru paṭhamaṇḍ. Page: 51

ādiprarūpaṇṇāḷ sāhityattil. Āru paṭhamaṇḍ. Page: 60


23 मोहमुद्गः। लोकः 27

24 वेताश्चतरपरोपितः ४.५

25 ऋग्वेदः ४.९६.३३

26 ऋग्वेदः २.९.८९

27 ऋग्वेदः ५.९४.५५

28 केनोपिपुलः ३.७२

29 ādiprarūpaṇṇāḷ sāhityattil. Āru paṭhamaṇḍ. Page: 80

30 कठोपिपुलः २६

31 ādiprarūpaṇṇāḷ sāhityattil. Āru paṭhamaṇḍ. Page: 116
The Structure and Dynamics of the Psyche. Paragraph: 283

The Structure and Dynamics of the Psyche. Paragraph: 294

The Structure and Dynamics of the Psyche. Paragraph: 302

The Structure and Dynamics of the Psyche. Paragraph: 321

The Structure and Dynamics of the Psyche. Paragraph: 357

The Structure and Dynamics of the Psyche. Paragraph: 405

The Structure and Dynamics of the Psyche. Paragraph: 423

The Structure and Dynamics of the Psyche. Paragraph: 446

The Structure and Dynamics of the Psyche. Paragraph: 487

The Structure and Dynamics of the Psyche. Paragraph: 491

The Structure and Dynamics of the Psyche. Paragraph: 504

The Structure and Dynamics of the Psyche. Paragraph: 507

The Structure and Dynamics of the Psyche. Paragraph: 512, 513

The Structure and Dynamics of the Psyche. Paragraph: 502, 503

The Structure and Dynamics of the Psyche. Paragraph: 546

The Structure and Dynamics of the Psyche. Paragraph: 547

Psychology and Alchemy. Paragraph: 397