झारीर तत्त्वदर्शन
[दोष-धातु-मलांचे स्वरूप व कार्य]

वैद्य श्री. प. हिलेंकर

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई
झारीर तत्त्वदर्शन
[देश-भात-मलांचे स्वरूप व कार्य]

वैद्य श्री. पु. हिलेकर

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई
प्रथमावस्ती - एप्रिल, १९८७

प्रकाशक - सचिव,
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ,
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२

(२) - प्रकाशकाधीन

मुद्रक - सूर्यकांत प्रिंटर्स, गांधी चौक, अमरावती

किमत - ह. ४२/-
ऋण-अनुबंध

जन्मास आपूर्ति प्राणायाम मरण चुकत नसले आणि आपल्या जीवितावस्थेत ल्याला करून व्याधीना किवा रोगांचा तोड पण दावा करते. हे रोग वाढत चा परिस्थितीमुळे आणि वातावरणात उत्पन्न होणाऱ्या जंतु, कीटक इत्यादी काळ्या मुळे तर होतात, पण हवा, ऊन, पाऊस, असातील जीवनसाधनांसो देख्यातील कामी अधिक प्रमाण यामुळे पण उत्पन्न होऊ शकतात. अपचार अपेक्षाकृतीही प्राणायाम हजा होते. या सर्व गोष्टींना उपाय योजना ही पण प्राणांची प्रवृत्ती असते. हे उपाय प्राणायाम नैसर्गिक प्रवृत्तीमुळे ल्याला नकपट भूमिज जाणीव-शिवाय होतात किवा माणसांसारिक उचच प्राणायाम उत्पन्न होणाऱ्या जाणिवेमुळे, रोगांचे कार्यकारण शोध्यामुळे होतात. मंजर नेम्मीच गवत खाल नाही, पण पोट दुःखते तेव्हा खाते असे द्वहणाऱ्या. मंजराचा गवत ल्याणाचा उपकर हा नैसर्गिक प्रवृत्तीत उत्पन्न होता. पण जाणीव असलेले आणि माणस यांचा जाणीवेतरी होता करक आहेत. त्यामुळे आपल्या विकासप्रक्रियेत आपल्यां विधान व्याधी, रोग आणि अपचार यांतर माणसांच्या जाणीवपूर्वक प्राणायाम शोधून काढले आहेत. या सर्वच से जाणीव त्यांने वचविले त्याचे नाव आहे वैद्यक्षास्त्र. वैद्यक्षास्त्राचे ही पोटभार आहेत – रोगनिवार्य आणि चिकित्सा, ओप्शनी, शल्यनिवार्य व उपाय. शल्यनिवार्य किंमतिरी, शरीररूपी संगीतांचे वेदने-मुग्ध माणसांना हाण असणे आवश्यक ठरते. शिवाय रोग होऊ नयेत श्रीमत रोगप्रतिविंत्कांचा विचार पण ल्याला करावा दागतो.
हे सर्व करारामास माणसाला शत्काकृत्तके काळी. माणसाच्या ज्ञानप्रकल्पवाच हा एक भाग. माणस आपला अनुभव जसजसा साहबू लागला तसतशी व्याच्या ज्ञानत भर पडू काळी आणि असे अधिक ज्ञान असेलयाना तो ‘जाणते’, ‘बैठू’, ‘डॉक्टर’, ‘शल्यचिकित्सक’ ह्यादि नावांतून संबोध लागला. आज्ञही जाणतां हा शट व्याच्या शृंखलेत्यादि विषयांचे ज्ञान आहे आणि जो भूतवाचणीपूर्व माणसाला मुळत करू वेळी तो, यास अथवा आपला वापरतो. परंतु या सर्व शास्त्रांचे अर्थ ‘शास्त्र’ एवढाच आहे.

विश्वास आणि श्रद्धा यांवर आधारित अनुभव आणि वृद्धि आणि तरी यांवर आधारित अनुभव यांतून आपला ह्याहुळे फरक करू लागलो. शास्त्र किवा विश्वास हे बुद्धीवर आधारित्या अनुभवाचे अपल्य होय.

याधी किवा रोग याच्या पुरताच विचार केला तर, माणसाला हे कठी की काही रोग ने असाधारण आहेत, म्हणजे व्याची पर्यवसान हे मरणात्मक होते. पण काही रोग कटकार्याचे आणि काही सुसाधी असतात. काही सामान्य व्याढी तर काही दिवस प्राणांता व्याची पीडा होता असलेली तरी काही आपल्याचे न वाचावी होता. (उदा. सर्दी, पसू). बाहेरच्या विश्वासी आक्रमण आपल्यावर जसजसे होत-जाते तसतसा आपला शारीरिक अपथ्य होतो, आणि व्याचीपासून वरे होणे याचा बांध अर्थ एवढाच आहे की, आपल्या शारीरिक प्रतिकारसामग्री एवढे बाहेरच्या व्याच्या शारीरिक अपथ्यसामग्री वेगळे असेले जंतू. बाहेरचे ह्यावान आणि शारीरिक प्रतिकारसामग्री याचा विचार करणे आवश्यक होते. आपल्या वेगळेच ते एका अर्थते आपल्या शारीरिक प्रतिकारसामग्री शारीरिक प्रतिकारसामग्रीचे मदत करणे असते. ही मदत दोन प्रकारची असते. आपल्यांद्वारे येथील शारीरिक प्रतिकार उणाचं तेची मदत देतो. आपल्या शारीरिक एवढाचे इत्या कमी लाखे तर आपल्या
ते शरीरास पुरविन्यायचा प्रयत्न करीत असतो. पण शरीरास आवश्यक असलेले द्रव्य शरीरास ‘अोत्त्याने’ त्याचा फायदा मिळतो, तसेच असे नाही. ते शरीरात एकजीव कारणाचे सामर्थ्यांनी शरीरात असावे लागते. शरीरास आवश्यक असणारे द्रव्य शरीराचे कोणतीही कारणे येईल हा पण वैश्विकांशीसमोरील महत्त्वाचा प्रयत्न आहे. या आणि अशा प्रश्नानुसार निरनिरावल्या चिकित्सापदती होणारा आहे. अम्युवाच, युतानी चिकित्सापदती, अंतःपक्षी, अंकुम्भांचे, अंकुम्भाचं इत्यादीची उपयोग करणारी विषयी चिकित्सापदती आणि ह्योपोपेन्या किवा सम-चिकित्सा अशा चिकित्सापदती यांची काही होत. अर्थात् या सर्व चिकित्सा-पदतीचा प्रस्तुत संदर्भात विचार करणारे कारण नाही. आज भारतात आपली जुनी आयुर्वेद चिकित्सा पदती नाही होणारी मार्गावर आहे. कारण विज्ञानातील डॉक्टर ने योग-चिकित्सेत सुंदर करतात. एक मोठे काळी या 300/400 वर्षांत झाली. पदार्थ-विज्ञानातील ‘डा’ किरणांता, शोध लागला, सूक्ष्मवर्ग, ज्यात शाळी साध्य होत. पण येथे निरनिरावल्या न दिसणारे मलेशिया, नूजीपाली, लग्न, महाराष्ट्र इत्यादी-काळींत आपले मार्ग सोयून काढलेले आणि रोगांचा विषयी उपलब्ध केल्या. इजीला नेले आणि शस्त्रांनी एक नवीन दाताने त्याचे उपयोग करते. या काळीसले जुनी चिकित्साच्या ही इतिहास असे होऊ लागला. पण जुन्या चिकित्सेत काही अवघ्न नही. असे मात्र महानता जणार नाही. माझी आई माझ्या क्षणापणी माझ्या पोट दुख्याची की, झीकेमाक्की, सागरलोकच इत्यादि मात्र काळावर देई, खोकला आला तर मध्य, ह्याच, किवा आई-शाचा काळा देई. बन्धी बाजून ताप आला येणारे निर्माणाचा पाला बाजून उक्तस्थाने पाल्याने आंधोत घाली, व निर氨酸ी काळा प्याळ्यावर देई. जर कोरे दुख्याची तर ही, आणि आई जलम झाली आणि त्याचा रक्तसाध होत राहिला तर कमर-मोहीतया पाल्याचा रस काढून तो त्या जमकत घाली व त्यामुळे ध्वस-ध्वस तो रक्तसाध बंद होई. आंत्रहुष्ठ, रक्तचंदन, गंधला, कफचंद, नागरमोया, कुहुलिव, मॉडी, परडी, गोवर, कुंडा, अपवंग्या, सपंग्या,
कुचला इत्यादि अनेक गोष्टोंचा उपाय आरोग्याकरिता कसा होतो हे मी माहित्याचा आर्यपासून शिकतो. खैर, इसव, कावीच, इत्यादि रूग्ण–
करिता माहित्य लहानपणी आम्हिला कधी विविध, वैद्यांकडे जावे लागते नाही. मंदऱ (रुई) वे लहानसे कोवऱे पान विविधांत घालून दिल्यासे मी किंतु फुळमध्ये हवलाप वसविला आहे. आधे घर दे वैशाचे घर असल्यामुळे काण्डापाठ्यांतो परावरत रसायनांमध्ये उपयोग आहे. या होते असे. लामूला हेमगम, कालकूट, सहस्पुरुष अभाक, महायोगी राज
gुंगनाथ, मकरबन इत्यादिमध्ये हा कायम किंमत होते हे पण मी पाहिले नाही. पण केवळ या आयुर्वेदाचा उपयोग म्हणजेही काही आयुर्वेद नाही. या आयुर्वेदाचा जसा उपयोग होतो तसा हीमालापिक आयुर्वेदांची फार चांगला उपयोग होतो. पण कीत्याही आयुर्वेदांचा उपयोग क्षत
yaचा असला तरी प्रथमत: रोगनिदान शास्त्रात पाहिले आणि तो रोग, आयुर्वेद आणि शरीर यांचा परस्परसंबंध प्रस्तुतीत झाला पाहिले. वैद्यकशास्त्र हे चिकित्सेचे शास्त्र हीय. वैद्यकशास्त्र आणि विज्ञान बघती होता हवालून जातात.

भारतात या वैद्यकशा एक शास्त्र केले गेले आणि या शास्त्राचा व लघुल तत्त्वांचा विचार ज्या एका विशेष प्रकारे केला गेला, त्याचा आजाराचा जगत ‘उकादेवी’ महत्त्व किंतु धार्मिक हा जरी प्रथा
असला तरी लघुल ऐतिहासिक महत्त्व वाढती असले. हा सर्व विचारां
काळात म्हणून फेतून देता येणार नाही. कारण तो माणवसंवा अनु
भावाचा भाग आहे, विज्ञानाचा भाग आहे, बिनवेशक्ती नाही. सर्व ऐती
हासिक चिकित्सासंस्थेचा उपयोग कहान आजवी शरीरसंवा
पद्धती समून करणे किंवा या सर्वांची संग्रह एक चिकित्सासंस्थेचे उत्पाद होणे आवश्यक आहेत. अपले जाण आहे अशा चिकित्सासंस्थेचे नेते काळे, यात शक्ती नाही. लामूलेच सर्व, सुंदर, निमित इत्यादि
आपल्या आयुर्वेद-प्रशंसांकडे दुरुस्त कहान चालणार नाही. या गंगाधरी
तिरिक्तांनी अपने वर्ष आपल्या देशात उत्पाद आहे. या सर्व गंगाधरी
विष्णु पण आपणास अभ्यास न करता टाकाव ठरविता येणार नाही.
यांशी टाकाउँ भाग पाड़ूँ बाहर राकला पाहिजे आणि उरेला भाग हा वापरला पाहिजे. आम्ही प्रसिद्ध करित असेला प्रस्तुत ग्रंथ हा आपल्या आयुर्वैदिक विचारातून आपल्या चौथ कुल देणारा ग्रंथ आहे.

आयुर्वैदिक योगार्थे सार्वभौम व्याधी विद्यापूर्त उत्पन्न होतात. वाचकांना, धातु, वायु, वायु इत्यादि गोष्टींचा पण आयुर्वैदिक विचार आहे. आपले शरीर हे या विद्यापूर्त 'समवेत' असते. हे तीनही दोष वाढते, एका विषृष्ट वैश्वानाबाहेर गेले म्हणून विशिष्ट होता, मरण वेळे. पण सर्व व्याधीमध्ये तसेच दोषांचे प्रमाण कमी अधिक असतेच. हे दोष वात, पिता आणि कफ या नावाने प्रसिद्ध आहेत. जुने वैया नाडीपरिक्रमा करून असत आणि त्या परिक्रमा ही वात, पिता, कफ यांना महत्त्वाचे स्थान असे. दोष हा शरीर का वापरण्यासाठी असा प्रश्न येण्या उपस्थित केला जाऊ शकतो. पण दोष किया वात, पिता, कफ येथे पारिवर्धिन शरीर, संज्ञ-शरीर आहेत. ते एका विषृष्ट अथवा वापरले गेले आहेत. आयुर्वैदिक योगार्थे सार्वभौम वाचकांना हे साहस्यांचे आहेत, असे म्हणून असे प्रकृती प्रकृती आणि गुण असे असेल आहेत. प्रकृती विद्यापूर्त असते. सत्त्व, रत्न, तम, हे ते गुण होत. या तीन गुणांच्या कमी अधिक प्रमाणमूळे प्रकृतीचा संसार सुरु होतो. प्रकृतीचे विकृत रूपांतर होते. कथाच्या वा दृष्टिवतवर ही आयुर्वैदिक उपायांची ज्ञानी असेल. पण आयुर्वैदिक दोष हे भाववूँ दोष आहेत, ते गुणांचे केवळ अभावाच म्हणून नाहीत, हे पण ध्यानात ठेवले पाहिजे.

वात, पिता कफ, हे शरीर आयुर्वैदिक ने वापरले हे सांगणे कठिन आहे. पण सुलजोत त्यांच्याचा अपाध्य अनवरित दृष्टांत नसेलच असे नाही. आपल्या शरीरातून मूळ्य भाग जरी मेंदू असला तरी आपले सर्वसामायिक लोक व्यक्तींच्या असाधारणता होती प्रत्येक आपल्या अनुपाकाचे वाचकांना विशेष होते. किंवा आपल्या वाचकांना ते हेच शरीराची सामान्यतेव्या भागात. शिर व हातपाय वाचकांना घडे राहते ती गाढ्या-
पासून मांडथाप्त शरीराचा मुख्य भाग. वाच्या तीन भागात आप-पास अनुक्रमे कफ, पित्र आणणा मात हवा गोपळी आढळतात. (ताक, गठू आणणा) पुफळस या भागामध्ये हेचा अंध तुंबा उष्णतेचा परिणाम होतो तेव्हा तेव्हा कफ निर्माण होतो. आणणा जे निर्मित अंगांचा स्तंभ खाली कफ उत्पन्न करणारे असतात. आणणा अवप-नाचा जेथा विचार करतो, तेव्हा आपल्या अंगात दिसून पित्तस मिळाला जातो तो पोताच्या मध्ये भागात. या पित्तचे प्रमाण जर कमी अक्षरक पाळे तर आपल्या प्रवृत्तीत फरक पडतो, मल्लमल्लू लागते, आकार होते, बर्बरी पिवळी होते, इत्यादि. आपल्या पोताच्या खालीच्या भागात वाहे उत्पन्न होते. वात म्हणजेच वायु. या बायुमधून गोसर् होवाट किता स्तंभ उत्पन्न होतो. मेंतूर परिणाम होतो. हे जे आपले सामान्य अनु-भव, ते गृहीत धरण सिंहाची व्यांची परिभाषिक अढं बनविले, आणणा शास्त्राचा लाखचा उपयोग केला. एका रूटीन परिणामे हे आपले जेवढे रोग असतील तेव्हा त्याच्या उपयोग पण असतील. जर आपल्या रोगांचा तीन भागांत वर्गीकरण केले तर आपल्या रोगांमध्ये हेचा तीन भागांत वर्गीकरण करता यावे. जर आपल्या शरीराने १२ भागांत वर्गीकरण केले तर रोगांची १२ भागांत वर्गीकरण करता यावे. आपले शरीर जर पंचमहाभूतांचे वनस्पती करते तर आपले रोग आणा अपली आचार शुद्ध होणारा पण पाच असतील. कारण शरीराचा बलकट करणे, शरीराची मूल प्रवृत्ती उत्पन्न करू शंगे, म्हणजेच व्यायाम उपयोग करणे होय. ठोकू राहू असतील अयूरबेदशास्त्राने बातते, आणा वाचत आयुरबेदाची उत्प-ती आणा वाह आलेली आहे. दोष, रस, धातू, द्रव्य इत्यादि सकल-चाचा तीनी विचार केलेला आहे.

अमराबतीचे वैद्य पुरुषोत्तमशास्त्री हिलेंकर हे निर्णायत वैद्य म्हणून प्रसिद्ध होते. ते संस्कृतांचे पंडित पण होते. त्यांचे विचार वैद्य श्री. पु. हिलेंकर हे पण उत्तम वैद्य आणि संस्कृत पंडित आहेत. ते एम. ए. आणि आयुरबेदाचे आहेत. वैद्य पुरुषोत्तमशास्त्री हिलेंकर यांची वाणिज्याचे केवळ अष्टोयफचाच केला नाही तर खोलत जाऊन आयुरवेदात म्हणजे.
शारीराच्या शास्त्रात मूळप्राप्ती संशोधन पण केले. हे त्याचे मूळ संशोधन "शारीर तत्त्वदर्शनम्" या नावाने प्रसिद्ध आहे. या ग्रंथाचा सत्यपरांत अनुवाद त्यांचे पुढे श्री. पु. हिरण्य कांती श्री "शारीर तत्त्वदर्शन" या नावाने मराठीत केला आहे. या ग्रंथाचे ऐतिहासिक महत्त्व तर आहेत या पण शारीरशास्त्र समजणार्यांकृत त्याचा फार मोठा उपयोग होईल. शारीर याचा अर्थ आल्सा असाही आहे. पण त्या प्रश्नाच्या संबंधात शारीर याचा अर्थ शारीरिक असाही ध्यानात येईल. श्री. हिरण्य कांती हा ग्रंथ मराठीत आणून मराठी लोकांचा अनन्य उपकार केले आहेत. आयुर्वेदाच्या संशोधनांतरही त्यांचे फार मोठे उपकार आहेत.

माही श्री. हिरण्य कांती अमरावतीस भेट झाली, त्यांचे हे पुस्तक त्यांनी मला दाखविले, आणि साहित्य संस्कृती मंडळाखाली ते प्रसिद्ध करण्याची मला विनंती केली. त्यांची विनंती अमान्य करण्याचा प्रश्न नव्हता. कारण साहित्य संस्कृती मंडळाचा जन्मदिन अशी पुस्तकेचे प्रसिद्ध करून आपल्या पूर्वजांचा ठेवा आजच्या पिडीस उपलब्ध करून देणारी आहेत. हा ग्रंथ महाराष्ट्र प्राचीन साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचा मी अध्यक्ष असताना प्रसिद्ध होत आहे तर मी माझे प्राण्य समजतो. माही या प्राचीन विकास भी अर्ण-अनुबंध म्हणजेच. कारण आपल्या पूर्वजांचा अनुभव आजच्या पिडीपत्रपृष्ठ पोचबिला हे अथवा अनुभव आहे असे मी समजतो.
शारीर तत्त्वदर्शन
(दोष-भातु-मन्तोंचे स्वरूप व कार्य)

वैद्यमूर्ण पुरुषोत्तमलालात्री हिरंजन कृत
शारीर तत्त्वदर्शन नाम वातानिदोषविभागानम्
या संस्कृत प्रंवाचा भरती अनुवाद

- अनुवादक -
वैद्य श्री. पृ. हिरंजन
एम. पृ., आयुर्वेदाचार्य,
अमरावती.
ਫੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕ (ਇਸਤਲਾਮ-ਪੰਜਾਬੀ)

ਆ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡੇ ਪੋਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ
ਅਲਾਇਮ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ
ਛਾਲ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਰਜਾਏ ਤਿਆਗ

ਕਨੱਟਕ

ਜੋਹਣੀ ਨਾਲ ਜੋਹਣੀ
ਚੰਦਰਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਛਨਾਲ

ਜਿਹੜੇ
निवेदन

वैद्यमूर्ण प्राणाचार्य पुष्पोत्तशास्त्री हिल्ल्रकर, आयुर्वेद-बृहस्पति
यांच्या शास्रींनिं तत्कवशीत का वातावरिकोशविज्ञानम् या संस्कृत संप्रदाय
हा मराठी अनुवाद आहे.

अखिल भारतातोल आयुर्वेदविद्याची प्रशस्तितेला हा ग्रंथ १९४२
साली प्रकाशित झाला. तत्पूर्वी १९४२ साली ग्रंथातील पूर्ववर्ती केवळ
श्लोकस्वरूपत दिल्ली येथून प्रकाशित होणार्या आयुर्वेदसमस्तेशन-
पत्रकृतुन प्रसिद्ध झाला होता.

बंध हृशिर हामने बेंचपाँडे, बांडमयिलारंद, अमरावती, यांनी
केलेला हिंदी अनुवाद मूल ग्रंथावरोरवरच प्रसिद्ध करण्यात आला
होता. बंध के. कृष्णभट्ट निर्मिती, निरसस, यांनी केलेला त्याचा
कमळभाषापुस्तक १९६४ साली प्रसिद्ध होता. त्याच्या इंग्रजी अनुवा-
दाचार्यों उपक्रम पूर्वी झाला होता पण तो पूर्णतेस गेला नाही.
मात्र अलीकडेच नासिकचे डॉ. वि. व. खाडिलकर यांच्या त्याचा
संपूर्ण इंग्रजी अनुवाद तयार केला आहे. अशामध्ये तो प्रकाशित
झाला नाही. मराठी अनुवादपेक्षी काही बंग नवीकरण येथून प्रसिद्ध
होणार्या आयोग-मंडळाने मासिकतून जुलै १९५४ ते जुलै १९५६
या अवधीत प्रसिद्ध झाला होता. आता तो संपूर्णतया प्रकाशित
होत होत आहे.

१९५२ साली सांख्यिकी आयुर्वेद विद्याचैत्याकडून याच संपूर्णा
आधारे मृत्यु ग्रंथव्याख्या आयुर्वेद-बृहस्पती (डॉक्टर अफ्स सायन्स
हून्आयुर्वेद ) ही उपाधी प्रदान करण्यात आली.

दिल्ली येथील निखिलभारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठाकडून
प्रस्तुत ग्रंथ विद्यािविषयाच्या अध्ययनाच्या संदर्भ-संदर्भ मृत्युन पूर्वी
स्वीकारण्यात आला होता. दिल्ली येथील केंद्रीय शुद्धयुद्ध पाठ्यक्रम
समिति कहती है या संवाला शरीरिक विज्ञान या विश्वासाधी एक आधारस्थल मूल्यांक अवस्था मान्यता देखा आ-wrap आ-प्रशासनिक मूल्य पर वलयांवर विवरणात्मक गंध टीका अता स्वरूपाचा असस्वाने शब्दशः अनुवाद करणे हे घोषणा स्वीकारलेले नाही.

मूल्य प्रमाणील संस्कृत श्लोक स्वतंत्रत्वा सांस्कृत उद्द्वे ते केले आहेत. तथापि, मूल्य प्रमाणी अनेक ने हेतुता केवळ भाषांतर वाचणार्ना श्रेष्ठत्वाचा अभिव्यक्त मारणी भाषातून यावत्तुक भुविक, सांस्कृत व अविनत स्वरूपात विश्व भूमिका, ही वा अनुवाद-दातील भूमिका आहे.

अर्थात, श्लोकांचा अनुवाद न देणे, विवेचनाच्या आधारात उप-स्थित आणण्या उपहारांचा समावेश टीकात करणे, अनुवाद हा मूल्य श्लोक त्यांवरील टीका या दोषांबांची मिळून असत्यांना काही शब्द वा शब्दसहिन्त वाक्यांने, उत्तरार्थ दर्शन १ ते १२ यांचे अनुवाद १३ ते २४ हे कमांक देणे ह्याची अवलंब करावा लागला.

पूर्वार्थ दर्शन ६ श्लोक १, २ वरील टीकातील मजुळाचा अनुवाद पूर्वार्थ दर्शन २ श्लोक २१ वरील टीकातील मजुळाचा अनुवाद दर्शन समावेश केली आहेत. तसेच दर्शन ६ श्लोक १ ते ४ यांचा अनु-वाद सहजाचा प्रकरणाच्या आरम्भी देशांतर्गती पंचव वर्षाचा प्रकरणाच्या जोडकर दिला आहे. अनुवादाच्या उपयुक्त भूमिकेत अनुसंधान हे फरक केला आहेत.

परंतु, असे असले तरी कुठेही स्वतंत्रच्या पदरूने अधिक विवेचन अथवा स्पष्टीकरण वाच्याचे केलेले नाही. कारण, हे भाषांतर आहे, भाषण नसते. टीकातील मजुळी स्वतंत्र तसून अनुवादस्पर्श आहे.

प्रतिपाद विवाच्याची थोडक्यात पण विभागाचे कलम यांची वा हेतुतील अनुवाद-प्रयासाच्या शंभरी संपूर्ण प्रत्येकी ४कंडे विवेच-नाचा प्रकरणाचं निर्देश दिला आहे. तो कशाने अनुवाद नसला तरी स्वतंत्र वैचारिक स्वतंत्र नाही हे उच्च होय.

-०-
अनुक्रम

पृ. 1

पूर्वाधि

दर्शन १ — दोष, धातु व मल — संज्ञानिकाय.

दर्शन २ — दोषादिचे स्वरूप.

दर्शन ३ — वातादीचे विशिष्ट स्वरूप, कम्भ व संज्ञा.

दर्शन ४ — शारीर धातूची उत्पत्ती.

दर्शन ५ — शारीर द्रव्याचे सामग्री.

दर्शन ६ — शारीराची समुदायात्मकता.

दर्शन ७ — शारीर धातूचे सामग्रीविशेष.

दर्शन ८ — शारीर द्रव्याचे कुंडनिक.

दर्शन ९ — गुणांचे स्वरूपविशेष.

दर्शन १० — त्रिदोषांचे गुणसमुदायत्व.

दर्शन ११ — त्रिदोषांचे सामग्रीविशेष.

दर्शन १२ — वातादीचे 'दोष' तव सारांश (पूर्वाधि)

उत्तराधि

दर्शन १३ — दोषगुणांची आध्यायस्वारचे.

दर्शन १४ — दोषांचे देद व त्यांची कायम.

दर्शन १५ — शारीर कर्मांचे दोषानुसारी ब्रैविध्य.

दर्शन १६ — शारीरिक कर्मातील विविध विकृती.

दर्शन १७ — दोषकोषमयव विविध विकार व त्यांचे स्वरूप.

दर्शन १८ — विविध विकारांचे शूलदाहिणोथात्मक ब्रैविध्य.

दर्शन १९ — दोषांचे संसर्ग आणि सत्तिपत.
| दर्शन २० | विशिष्ट विकारांतील अन्य दोषांचा संबंध | २१९ |
| दर्शन २१ | चिकित्सकीय दोषानुबंध | २३२ |
| दर्शन २२ | विशिष्ट चिकित्सकीय वातारींचा अनुबंध | २५० |
| दर्शन २३ | इत्यंगुणवर्णनातील दोषानुबंध | २५८ |
| दर्शन २४ | विद्योपविज्ञानातील विज्ञापण क्रियांचे दिव्यवाह. | २७३ |
| सारांश (उत्तरार्द्ध) | २९७ |
| उपसंहार | २९८ |
| प्रकरणां: निष्कर्ष | २९९ |
| परिलक्षण— | शारीर तांत्रिक नामों—मूल संहिता. | ३३१ |
मर्फन

वैदिभूषण प्राणाचार्य पुश्पेन्द्रमश्शास्त्री हिल्लिकर, आयुर्वेद-वृहस्पति

श्रीमतां तातपादानं पुरुषोत्तमश्रमणाम्

उपहारस्वरूपम् गुरुणं पादयों: कृति:
शारीर तत्त्वदर्शन

नमामि कनकादितं गुरू तां तत्त्वं च
पुष्पोत्तमशार्माणि भिष्णुविधाप्रवबोधकम् ॥

प्रास्ताविक

वायु, पिता आणि कप हेत्र देहीपतीला हेतुमूळ असून अबिकट स्थितीत तेने शारीराचे धारण करतात. शारीरमूलक अवशय या त्रिदोषाचे स्वभाव, ऊष्मिङ्गादिकर्मसाधकद गुण आणि श्वसन, पचन, शंबिःशाय इत्यादी कार्यांच्या यांत्रिकी आयुव्दे वास्तविक अभिविन्य चरकादि स्नेहाच्या वननाधार्षेच थावत रिपित व्हावा, हाच शारीर तत्त्वदर्शन या वाणाच्या प्रभृतीतील उद्देश आहे.

धर्म, अर्थ काम आणि मोक्ष या चतुर्दिश पुरुषार्थाणि शारीरिक हाय पारिस्थितिक स्वास्थ्य साधनाभूत असून हे स्वास्थ्यसाधन आयुव्दे दावले. आयुव्दे व्यवस्थाले पालन केल्याले रोगपरिहार आपल आपल होती मग स्वास्थ्यसंरक्षण आणि व्याधिविनाश या दोनी गोष्टी साधतात. स्वास्थ्याचे पालन केल्याले रोगपरिहार आपल आपल होती मग स्वास्थ्यसंरक्षण आणि व्याधिविनाश असे द्विविध साध्य सांगण्यात प्रयोजन कोणते, अशी शंका येथे उपस्थित होणासारखी आहे. परंतु, हितकारक आहारविधार्यांच्या स्वास्थ्याचे पालन करणारांनाच जल, वायू, कां. इत्यादीच्या वैषय्यामुळे उद्भवणारे विकार. डाष्टंत्यं जेणे नाहीत, आणि निर्देशानांच नव्हे तर धर्माच्या स्वास्थ्यसंरक्षणाचे नियम पालणे सर्वसादा शक्य होत नाही, ही वस्तुस्थिती विचारात चेतनी महणे स्वास्थ्यसंरक्षणबरोबरच व्याधिविनाशाच्या निर्देश करणात अर्थवर्तना असल्याचे दिसून येईल.

श्वसन, उत्सर्जन आणि नैसारिक व आहारविधार्यांचा हीन, मिथ्या व अतियोगांने उत्पन्न होणाच्या विपर: अशा सर्व जिवंचे वर्णन, तसेच
शारीर तत्त्वदर्शन

ज्वर, अतिसार, गुलम आदि नानाविविध व्याहींची उत्पत्ती, ल्यांचा प्रसार, रोगप्रशासनार्थ सांगणात आलेले दोपनपाचनार्थ चिकित्साविषय, या सर्वाच विवरण आयुर्वेदात बतातं विदेशांना अनुसूचन करणारत आहे आहे. रोगप्रशासनार्थ दोषणांमध्ये आयुर्वेदात विदेशांना विदेशांना अनुसूचन करणारत आहे आहे.

एवं च, स्वस्थानुसूचनात सर्व विवरण आयुर्वेदात बांधकर व कफ यांचा अनुसूचन करणारत आहे तसेच विदेशांना स्वस्थानुसूचना व व्याहितात्मक विदेशांना सांगणारे असण्या चिकित्सकांनां विदेशांनी संविधानकडून जाणे होणे असंतत अवघ्य होय.

हे जाणे करते ध्यानांचे म्हणजे बातातं तो हे स्थूल आहेत की सूक्ष्म, द्रव्यरूप आहेत की गुणरूप आहेत, ल्यांचा हिन्दूमंत्रीत गुणांचे आणि द्रव्यसंपत्ती करणे करणे वाक आहे, ते शारीरिक कौशल्य मानाचे शारीरिक कौशल्यांमध्ये शारीरिक कौशल्यातील शारीरिक कौशल्याचे कसे असते, शारीरिक स्वास्थ्य कसे होते, ते कुपित आहे म्हणजे विविध विकार कसे उत्पन्न होताने असणे ल्यांच्यांचे अनुरोधाने विविध रोगांचा परिवार कसा होतो, ल्यांचे सर्व जाणून पेलेले पाहिजे.

वातातं दोष हे आयुर्वेदात तत्त्वस्वरूप होत. ल्यांचे या प्रमाणे याच्यासूचक संपूर्ण व निसंबंध जाणे प्रथम होणे आवश्यक होय. स्वस्थानुसूचना हितसाधनांचे प्रवृत्त जाणून आयुर्वेदात वातातं दोषस्वरूप आकलन होणे ल्यांच्या स्वास्थ्य नाही.


dीपा: (प्रासंगिक)

(1) दसवीं विविधकार करू व ठिकाणी प्रशासनी उल्लेख जाणूनच केला नाही. विभिन्न द्रव्यांमध्ये शारीरिकताची विभिन्न रोगानुसूचना होणारी कर्मचारी
'प्रभाव' ही संज्ञा असून वसरताविद धातूवे व लुदय, फुफुस आि अवयवाच्ये स्वभावातून कोण संवर्धिण कर्मव्यार्था दृश्यान्ता आहारे इत्यें श्हून संबंधणत्र येते. अशा डॅवर्चा उद्देश्य आयुर्वेद त्रिवेंद्र त्वस्यविहित या तंजोरे केला आहे. जो इत्यें स्वस्यविहित नसल्यात न्याय शरीरातिल विनियम न्यायचर होणून त्रिवेंद्र परिमाण अथवा प्रभाव देन प्रक्रियाने होत असतो. काही इत्यें व्यायांचा प्रकारण करतात तर काही केली शमन करतात. आणि तदनुसार त्याचा प्रकारण इत्यें व शमन इत्यें असा निवेश करण्यात आला आहे. आहारे इत्यें मार्ग प्रकारण इत्यें नसल्यात अथवा शमन इत्येंही नसल्यात. त्याच्यात प्रभावात्मक असावाच असतो.
पूर्वार्थ

दोष, धातु व मल-संज्ञानिण्य

स्वस्थ आणि आतुर यांच्या हितासाठी साधनीभूत असुणा-या आयु-बुद्धीचे यथायथ ध्यान द्यावे याकरिता त्रिदोपविजयाच्या आवश्यकता या प्रकारे निषिद्ध सावधान शरीराच्या मूलभूत तत्त्वांचे विवरण प्रथम करणे कम्प्लेक्स होय. शरीरात एकूण मूलद्रव्ये किंतु व कोणती आहेत, शरीराचे अंगोपांगादि विभाग किंतु व कोणते आहेत, त्यांची मूलद्रव्ये कोणती आहेत, हेवाच्या विवेचन शरीरविजयाचा अवधार असते. शरीराची मूल उपादन द्रव्ये दोष, धातु आणि मल ही असून निररताच्या अंगोपांगांत आणि विभाग मूलने या तितिंतीत विचार होय असा आयुर्वेदाचा अभिप्रय आहे. शरीर मूलने या मूलद्रव्यांपूर्व उत्पत आलेली एक समुदायस्वरूप वस्तू होय. सुवर्णाच्या अभावी जसा सुवर्णभार अधकार संभवत नाही तसेच दोषातुमलाच्या अभावी शरीरांमध्ये संभवत नाही व मूलने दोषातु-मल्ल्याच होय, असे शरीरविजयात्त्वांचे मूलच सांगिते आहे.
या संज्ञा थोरियाल आहेत. "दोषधातुमलतूल हि शरीरस्य" (१) हा सिद्धान्तात याच अभिप्रयायाला अनुवक्तृत संगण्यात बाला आहे.

ङ्गात, पाय, मस्तक, नाक, कान, दोषे आदि विविध अंगोपांगी, आमाशयादि सात आशय, त्वचा, कला, सन्यू, धमन्या, स्नित्ते इत्यादि विविध वस्तु शरीरात असल्या तरी त्या सर्वाची, इतकेच नवे तर शरीर-रातील प्रत्येक सुष्कमार्तिक्षम परमाणुस्वरूप (२) अशा अवयवांचीही मूलद्रव्ये दोष, धातू आणि मल हीच होता. या तिर्यंत्र शरीररतील प्रत्येक अवयवाचे वर्गीकरण हीक शकते. अर्थात में शरीररतील प्रत्येक अवयवाचे अस्तित्व सर्वाची आणि सतत असते हे उपेक्षित होय. दोष, धातू व मल सर्वशरीरव्याप्ती असतात व शरीर तन्मूलक होय, (३) असे संगण्यातील अभिप्रय हाच आहे.

दोष-धातू-मल

शरीररत विविधविवादे अथवा शरीररत विविधविवाद नियत वैचार्य उत्पन्न करणाऱ्ये ते दोष; आतुरी, फळे यंत्राणा ढारे शरीररत जे धारण करतात ते धातू आणि शरीररत ध्वनिन्वाणा महत्तत किवा सततहीन करतात ते मल, हा दोष, धातू व मल या राप्तच धावन्त. शरीररत द्वारे दोषचे मूल कार्य आहे, ससाहवाने धातू द्वारे शरीररत प्रमुख धारक होत आणि मलिनीकरणाहून मलांचे शरीररत अन्य महत्त्वाचे कार्य नाही, असा अभिप्रय स्पष्टरूप व्यक्त होतो. परंतु, तो आयुर्विदाना अभिप्रेत नाही. दोषाचे पृथ्वी असा अभिप्रय वस्तीकरण मृणजे विकरण करणेच होय.

वायू, पित्त आणि कफ ही तीन दोष अविकृत मृणजे विभागित अवस्थेत शरीररती जीवन्यात चालवित आणि तेच विकृत झालेले की नानाविध व्याधी उत्पन्न करून शरीररत मारक ठरतात, असे लांबे वर्णन आहे (४). अर्थात शरीररत द्वारे केवळ वातावरणे कार्य नाही. जे दोष विकृतावस्थेत शरीररत कठरत तेच अविकृतावस्थेत देहारक असतात. "धातुपित्तशम्पान एवं देहसंवन्हेतर: तेरवाव्यापविष्टोऽस्मिनं धार्यते" असे मृणूच शंसुतसंदित्तें स्तंभ आहे. दोषधातुमलांतु तुलनेने
शारीर उत्प्रेरण

dोषान्तर शास्त्रीय अतिपरिचयी यावरूत स्पष्ट होते. कारण ते अध्यापक म्हणजे अविश्वास अस्फाल्यास देखील आरण अवलंबून असते.

दोषाप्रमाणां मलाविही केवल मलिनीकरण हतके कार्य नाही. अव्याप्तमादि कार्याच्या द्वारे तेही शरीरप्राप्ताचे कार्य करतात. अव्याप्त म्हणजे संरक्षक आकाश हृदय. शरीरातील धातुचे विधान अंग म्हणजे हे मलेकंकडे पदार्थ होते. हे निःस्र्व अंग धातुच्या उपयुक्त अंशांना वेष्टून राहूनत. त्याच्या या संरक्षक आवेगनाला सुरक्षित असेल. त्याच्या उपयुक्त धातुच्या वृद्धिकारक कार्य निर्विभाजन चालू असते. शरीराच्या सुश्रुष शांतकात अविरत सुरु असणारा उत्पन्नतितिनिर्माणात राशील असतात. रूपीते एकाहारे संसर्गात देयाच्छा मलाविही या विष्णु धर्ममुकुटाच त्याचा देखील मान्यता आहे. विष्णुलस्त्र द्वारे मल उपयुक्त धातुसंबंधाना मिळत करतात. अविश्वास्यता नात्र अव्ययमादि किंवा त्या योगाने ते देखील होतात.

दोषधातुमलांत याप्रमाणे देखील आहेत हे कार्य साधारण असल्यात त्या निष्ठांच्या निर्देश धातू या एकाहार संगणे करता येईल. त्यापैकी, शरीर म्हणजे धातू व मल त्याच्यावरील संवेदनांत नाही, तेथे दोषान्तर शरीराचे धारण करतात म्हणजे एकमेकांचे धारण करतात, असा यातील वास्तविक अभिव्यक्त असून त्या दुर्लभी धातू ही संज्ञा वाचकी वाचकी होठ होते.

परंतु, हे धातूल असवा देखील असरांकरून सामान्य असताही धारकांकून श्रवणाच्या स्वरूपमुक्तांत वैशिष्ट्याच्या बोध भाववा म्हणून दोष, धातू व मल अशा मिश्र संज्ञा कल्पनायाच्या आवश्यक आहे. किवढं, दोषान्तरा पृथक निर्देश हा स्वरूपमुक्तम्रत्नात त्याच्याचे भेद आसल्यात स्फूर्त असते असल्यात म्हणता येईल. कारण सामान्य, स्वरूप इत्यादी वाचकी विविध पदार्थीत भिन्नता नसली तर त्याच्या मिश्र मिश्र संज्ञा संबंधी असल्या नसत. जीवनाधारकत्व सामान्य असताही रसविवेकण हे हृदयाचे, भूमि-
हारणात हैं उदराचे व संज्ञानविवेचन हैं महत्वपूर्ण, हा कर्मचेत आणि तत्त्वात्मक तदनुसार स्वरूपमेंवरी हृदय, उदर मस्तिष्क इत्यादी शारीरिक अवयवांत दिसून येतो. देहाधारणाचे एक व कार्य करणातील दोपदातुमारांत तत्त्वांत भित्रता असून तद्वसून कर्मस्वरूपाचा बोध होईल अशाच संज्ञानी स्थानाता व्यभिचार करणे योग्य होय.

धारणात धातव:

धारण हैं धारूने प्रश्नम करते. "धारणातून धातव!" अणि बुलानी आहे. आणि धातू यांना शरीरात मुक्तत: रसरकतांदोषाच निर्भेद करणात आला आहे, धातुवाहन नाहेच. याहीला वातावरणातून रसायन धातून क्षेत्र होत, असे ध्वस्तपदार्थ उपसन होते. परंतु, शरीरद्रव्याचे म्हणजेच रसायन धातून संवर्धन करणारे आणि शरीराची जीवन्यात बालकिनारे सर्व निर्विष्ट कारक म्हणून वातावरण दोपदान उद्देश्य करणात आला आहे, रसायन धातून नाहेच. अशा शिर्तीत देहाधारणाचा कामी प्राध्यापक कुपोला हैं निर्णाय हृदयाशीर्ष, शरीराधारणाची ही निर्णय केले प्रकरणे चालणे हे पाहणे साहाय्यक होऊ शकेल. कर्मचे स्वरूप निर्णाय शाळेचे नसे, कार्याविपरीत निर्णय होणारां.

धातु व मल यांच्यापेक्षा वातावरण दोप हून ही तृणक्षेत्रे विशेषसामर्थ्य-संपत्त अणि इत्यादि असून शरीरातील सर्व अवयवांचा स्वाभाविक निर्धारी करून व्यायामकेतून असते. उठवपाती रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मजबा व शुक्र ही वातावरण इत्यादी आपल्या विषिष्ट इत्यादिपासून शरीराच्या आकारातील धारण करतात. धातुमुखीशरीराला विषिष्ट आकृतिमत्र प्राप्त होते आणि त्यात व्या विविध किंवा. सुमारे असतात त्यावातावरण दोपांतुन पडून येतात.

सूत्रीतील प्रत्येक पदार्थांनी (१) प्रमुख विभाग झोप व उत्पन्नतात- (२) इत्यादि व (२) शक्ती. व्यापक पदार्थांनी विषिष्ट आकृतिमत्र इत्यादिपासून उत्पन्न होते व तीत किंवा किंवा शक्तीचा निर्माण होते. इत्यादि पदार्थ-
शारीर तत्त्वदर्शन

मानवचे आकृतिहाने धारक असते तरी त्या पदार्थांचे संचेतनत्व क्रियारुपाच असते. ही क्रियासमक्षता शक्तिजनित असते आणि तिच्या अभावी हात, पाय, इत्यादी अवधिक असताही शरीरात जीवनाच भाराण्यात येते. तात्पर्य, इत्या आणि गडी या दोघांत शक्तीच संगठन होय. ती (४) क्रियाचा आध्यात्मिक राहते.

इत्या हे विशिष्ट आकार, किंवा अभिविद्यात यांचे धारक असते. रसास्ताच्या सन्तोष इत्या ही योगदानी धाराचा हा संज्ञा तदनुसार सोयच आहे. ‘धा’ या ‘धारांचे अर्थ धारण व पोषण असे दोन सांगितले आहेत (१). धारण म्हणजेस अभिव्यक्त व पोषण म्हणजेस संचेतनत्त्व व दोघांत येथे. भवन असते.

धुराधार हा शब्द जसा अश्वाचिकाचा बाचक आहे तसाच विशिष्ट कार्याचा भार धारण करणारे पुरुष असाही अभिनव त्याचं ब्रह्म केला जातो. अश्वाचिकाच्या संचेतनत्त्व दुरा धारण करणे म्हणजेस बहुत करणे असा आशय असतो तर पुरुषांचा कार्यावरील धुरा धारण करणे म्हणजेस कार्याचा पोषक होणे असा अभिनव असतो. शरीराच्या कार्यावरील पोषण व अभिनव या भेदानी भवनेतील संबंधते. रसास्ताच्या धारण करताना तर बातची दोष पोषक स्वतःप्रति शरीराचे धारक होतात.

रसास्ताच्या धारण म्हणजेस शरीरातील धारक इत्या असून त्यांचा सुधार असून. किंवा कार्यरूपाला असते. वातावरणक त्यांचा सुधार असते. हे बातची धारक नाहीत अर्थात किंवा अभिव्यक्त हे त्यांचे कार्य नाही. ते कारक आहेत. कारण ते शक्तिसंवरूप होत. एखादा स्वूलाकार संघ धरात भार धारण करताना दिसत असला तरी ज्योतिषमणी दुरा धारण करताना दिसत असला तरी ज्योतिषमणी तदनुसार विशिष्ट सामयिक योजनेच येतील. भार सहज करू शकतो आणि ते सामयिक क्षीण बाचेचे. हे भार सहज, न होऊन भंग पावतो ज्योतिषमणी रसास्ताच्ये धारण म्हणून अंतर्निहित सामयिक अभावी आपल्या कर्णांत पर्यायात असमर्थ होऊन नाश पावतात. बातची दोष धारक असताने याची अर्थ ते कारक अवलंब किंवा कार्यरूपाला असताने अभिव्यक्त होऊन नसते.
भिन्न संज्ञाच्या योग्य

अणि या वातावरिणाचे ‘‘दातु’’ म्हणून सर्वोत्तम तर त्यांचे शरीरस्तरीय बोध होणार नाही. तो व्यापक रूपात व तरसल्या त्यांचा श्रवण न करणे इद्यत वातावरण, रसायन तर शक्तीकारी या सात वेदकृत लिंगांमध्ये साधारण अस्तीत्वात “दातु” या एकाच संज्ञेच्या त्यांचा श्रवण करता येईलही. परंतु, त्यांनी तीन वैशिष्ट्य अवयव बदलती मात्र त्यांच्या स्पष्ट होणार नाही. त्यांच्या भिन्न संज्ञा योजनेचे योग्य होय.

दोष, धातु व मल या अश्वाच्य प्रकारे लाहुणेंसांचा संज्ञा आहेत. त्या धातुतथानुसार नसून विविध अभिप्रायानुसार वाचक आहेत. आयुर्वेद-शास्त्रानुसार त्या स्वसंज्ञा होत. ‘स्वसंज्ञा’ म्हणजे विशिष्ट अभिप्रायानुसार लाहुणेंसूनी संज्ञा “अन्यशास्त्रानुसार शास्त्रानुसार” असे सुमुखसंपर्कात सांगितले असून अन्य म्हणजे आयुर्वेदानुसार व्याकरणानुसार शास्त्रानुसार व विविध अभिप्रायानुसार वाचक म्हणून प्रचलित तसूलेठी आणि रसायनशास्त्रात चर्चित तरणारी अशी संज्ञा, असे त्याच्या स्पष्टीकरण टॉकारप्रमाणे केलेले आहेत.

बोष, धातु, मल या स्वसंज्ञा

अविकृत अश्वाच्या व्यवास्थाने अवस्थेत दूषणकर्मांचा अभाव असल्याने वातावरीनाही अविकृतास्थैत धातु म्हणावे, शवत: विकृत जाले म्हणजे शरीरातील विकृती उत्पन्न करतात म्हणून रसायनाशी विकृतास्थैत दोष म्हणावे आणि प्रकृतावस्थेते वेदांकन होतात म्हणून रसायनाशी त्या अवस्थेत धातु म्हणावे, या प्रमाणे या सांगितले अवस्थानुसार काही धातु, कधी दोष तर कधी मल म्हणून संबंधित, धातुतथानुसार शास्त्र असूने तरी वातावरी, रसायनाशी शक्तीकारी, मग ते कोणताही अवस्थेत असेत, नितत्त्व दोष, धातु व मल यांच् अनुसार योजनेचे अधिक योग्य होय. कारण त्या स्वसंज्ञा आहेत. आयुर्वेदानुसार शास्त्रातील असाच व्यवहार आहे. व्यवस्थात व अविकृत अवस्थेत वातावरण व शक्तीकारी जीवनसंबंधित कारक असावत. परंतु, त्या ती तीतील त्यांना आनुक्रमे “दोष” व “मल” याच संज्ञा
योजितेय अहेत। "दोषाधातुमल्लाम् हि शरीरम्" (११) या वचनात्मकी दोष व मल शरीरावती भूलद्रव्ये असत्यावें संगृत सुदा संज्ञा मात्र "दोष" व "मल" याच कायम ठिकलया अहेत तू।

सारांश, आयुर्वेद ग्रंथावतील अभिविद्याचे जात प्रायकतू व्याख्याले हवे असेल तर ग्रंथांतर्गत दोषाही संज्ञा प्रभावक अभिविद्याशीर्ष सदैव निर्धारित असाध्यपास पाहिजेत. केवळ धातुविशेषता अनुसार निर्दिष्ट विलयाच्या द्रव्यांना अवस्थांदेखील अत्यन्त वार्तावैद्यांनी त्यांची योजना नवीतत. कारण त्या अव्यवस्थारी संज्ञा हीत. शास्त्रात विशेषतः कोणथाणी प्रकारे विद्यासंस न कला दोष म्हणजे वायु, नित व कफ, धातु म्हणजे रस, रक्त, मांस, हेद, अस्वास्थ्य, मजजा व युक्त आणि भूल म्हणजे पक्क, मृदू व स्वेद (१२) हा शास्त्रातील अभिविद्या अर्थात निर्धारित म्हणून स्वीकारण समुचित होय.

टोपा— (दर्शन १)

(१) "बाययः चेतना प्रस्ता धातवः पुरावः स्पृतः"— च. सं.
(२) "तब वरीरां नाम चेतनाविभिन्नतामूलं परमृत्विकारसमृद्धाशयकाम्"—च. सं.
(३) गुप्त—संहिता.
(४) परमाणु म्हणजे नै व्यायामिकाचे नियम स्वस्थपातील द्रव्य येथे अभिविद्याली हाती, शरीरावतील सुद्धारतिसूक्ष्म अवस्थाव या ठिकाणी विविधत आहे. कारण हे शरीर परमाणु स्वभाव असत्यावी म्हणून उत्पत्तिविनाशात्मक किंवा अभिविद्याचा चालू असते.
(५) "दोषाधातुमल्ला मृूंत सदा देहाभ्य"। "तेय व्यापिनः"। अ. ह.
(६) "बायः पित्रक वर्तः कर्तरं बोपा: समात: विषाताविषतः देहं चन्दं वर्तः कर्तरं च"— च. ह.
(७) या ठिकाणी "पदार्थ" ही संज्ञा विविधत आहे. आणि किमांता यांनी युक्त असलेली सुद्धा वस्तु वा अस्तित्व योजनांता. ती व्यायादि शास्त्रांत सारितेया संपत्तपदार्थांनी एकत्रीत पहायेत. द्रव्य, गुण, कर्म आदि पदार्थांमध्ये संज्ञानांत्या. उदाहरणार्थ: द्रव्य ९, गुण २६ तर कर्म ५, प्रस्तुत "पदार्थ" असा प्रकार नाही, वस्तुतः व्यवहारात
सृष्टि वस्तुतः विद्वान पदार्थ या शास्त्राने कर्मवाते येतीले, पदार्थ महाभाषेच पदार्थाच जो अथ तो पदार्थं। भनुभाष्य, अथर इत्यादि महाभाष्याते अभिव्यक्ति विशिष्टांतिकतारी अर्थवारादि वस्तुवाच सम्यक्यास्मातेच प्रतीत होत असतो। तथापि, याग्यातिशास्त्रांतीले अध्यायानुसार “पवित्र” या शास्त्राच महाभाष्यांतिकतां वंशाधिकार न राहाचं वासादी पदार्थ महाभाषेच सृष्टि वस्तु हा संकेत आयुर्वैदिक व्यवहारात व्यापी असाने अवश्य होय,

(“) या तिथिकोपीः “समान महाभाषयन्योऽयोज्यम् हि ईश्वरसंकेत शरीरं” हि याग्यातिशास्त्रांतिकतारी शब्दाची व्यापी अभिव्यक्त नाहीं। आयुर्वैदिक शास्त्राच योज्य वेदांताच मुख्यच गुणाच प्रमुख केले जाते। वीर्य महाभाषेच जीवाकारी सामर्थ्य, असा चक्र-मुख्यतं अभिव्यक्त आहे। मूर्ति, शैल, गुण, लय, दिनाक, भूत, उपहार, शोध, याग्यानां वीर्यां अभिव्यक्त असावे, ज्ञान विशेषही साधिते आहे, (“मूर्तिकार गुणविश्वासिनिक्रम-रूढोपायोशिवतं वीर्यमन्त्रित्यम्”) तर ज्ञान विशेषाच वीर्य ही संधा आहें असा उल्लेख वृत्त-संहिताते केलेला आहे, (“वीर्यमन्त्र गुणा वेदांत”) वीर्यतत्त्वादि विवेचन करताना वृत्तमन्त्रानिही वीर्य, शक्ती, उपहार- विशेष, सामर्थ्य, प्रभाव, हे योज्य होत, असा अभिव्यक्त यहां केला आहे (“वीर्य शक्ति उपपत्तिविषव सामर्थ्य प्रभाव इश्वरात्तिरं” मु. सं. व्यायाम)

(“) “द्वारायु धारागपोषयनोऽसि कोः।”
(“) “अभिव्यक्ति शास्त्राति हृदयांदेशदर्पणिक्याकरणार्थीनि 
तैसू अवसमत्या रसायनाति तत्त्व अवस्माता शैलाशत्रीयाच व 
प्रयोजनवात्तिर्थः। मु. सं. व्यायाम।

(“) सृष्टि वस्तुतः।
(“) “वायुः विद्वान कर्मवाते येतं दृष्टि योः” “रसायनास्मेवदिवसितस्य 
वज्जुलगुणि धातवं” “मुला मूलबहुवचनवदाद्यः” अवश्याहुदयः।
दर्शन २- दोषादाते स्वरूप

द्रव्य व शक्ती निद्रेन पण अविभाज्य

शारीराचे प्रमुख विभाग दोन संभवतात, एक विभाग द्रव्यस्वरूप, स्थूल अर्थात् दृष्य असा असतो तर दुसरा शक्तिस्वरूप, सूक्ष्म अर्थात् अदृष्य असा असतो. शक्ती म्हणजे क्रियाकारी सामाध्य व या सामाध्यचे अविद्यान प्रथम अथवा आधार म्हणजे द्रव्य. द्रव्य अथवा शक्ती केवळ स्वरूप कणीच उपलब्ध होत नाही. कोणतेही भाषा सामाध्याच्या अभ्यास शक्ती-शिक्षेन संबंधूल शक्ति नाही. आणि ही शक्तीची देखील आधार केल्यावर विना कार्यक्षम करू शकत नाही. द्रव्य स्थूल असो वा सूक्ष्म असो, त्याचा आधार कणीच कार्यक्षम सामाध्य अर्थात् कणीच करू शकत असते. आणि प्रमाण व स्वरूप यांत्रिक असते तरी कोणत्या ना कोणत्या सामाध्यविशेषांचे अविद्यान प्रस्तुक्त द्रव्यत असतेन. द्रव्य व शक्ती यांत्र अणा शक्तीचे नियमसंबंध असतो. त्यांचे असतत वर्तनप्रेषण असते.

शक्ती व द्रव्य यांत्र अन्योन्यायलंबितामुळे अणा प्रकारे अविभाज्यता असली तरी व्यवहाराच्या सोधीसाठी त्यांचा उल्लेख निररतसंत निरस्त येतो. व जी शक्ती सामेक्षत्वात सूक्ष्म द्रव्यविषयात आश्चर्यावर राहते तिला ( व त्या द्रव्यवादी ) शक्ती म्हणणाऱ्यात येते, आणि ज्याचे शक्ती स्वरूप प्रमाणात असते त्या द्रव्यविषयात द्रव्य म्हणून संबंधत्यात येते. स्थूलद्रव्य व सूक्ष्म द्रव्य असावी निर्देश कणी कणी करू शकत असतो. शक्ती किंवा शक्तिस्वरूप द्रव्य सूक्ष्म अथवा अदृष्य कणी असलेली सवस्त्रवर्त्ती द्रव्य आधारानेच राहत असे. दृष्य स्वरूपतील स्थूल द्रव्यवादी सूक्ष्म द्रव्य विभक्त करता येत नाही. अर्थात् शक्ती अथवा सामाध्य, स्थूल व दृष्य अणा द्रव्यविषयात आधारानेच प्रतीत होत असते, हे उघड होय.
शरीराचे त्रिविक वर्गाकरण

शरीरान्तर्गत शक्तीच्या वातावरणातील अनुसार शक्तिस्वरूप शक्तियुक्त व शक्तिहीन असे शरीराचे त्रिविक वर्गाकरण होऊ शकते. या तीन विभागांनाबाबूर्तता अनुसार दीप, धातु व मल या संज्ञा योजनेत्या आहेत. दीप शक्तिस्वरूप असताना मृण ज्वालाविषयक आहे. धातु मृणसाध्य असताना धातुमृण ज्वालाविषयक आहे. मल मृणसाध्य असताना मलमृण ज्वालाविषयक आहे.

जीवनाचे स्वरूप

दीपाचे कार्यकारी सामान्य विचार होणाऱ्याकिंवजे कृपचे स्वरूप सम्प्रभ करणे अपेक्षेपणे आहे. उपत्यका, वृद्धी, उत्क्षेत्री, धात्वी व विनाश ह्या क्षमानुत्तरी कथेचे मृण जीवन असे. शक्तमानांचे मृण ह्या. विशिष्ट आकार धारण करत गौंड होणे मृणालने उपत्यका, स्वतंत्र व्यवहारिक स्वतंत्रीय उपच विषयक अवस्थेसन परिणाम होणे ही उत्क्षेत्री, व्यवहाराचे क्षेत्र होणे ह्या 'हस', आणि स्वतंत्र विशिष्ट आकार रुपरेत अवस्थेसन होणे मृणालनेचे विनाश. अवस्थेसन अशा पंचमाहेंमाहीत प्रथम व्यक्त स्वरूप निर्देश होते, नंतर त्या अवस्थेसन व्यवहारिक स्वतंत्रीय उपच होऊ लागते, ही अभिवृद्धी होत असतानाच काही वंश शकेचे अवस्थेसन संक्रमित होतात, आणि कालांतरने क्षेत्र होत होत योजनेविनाश पावला. उपत्यकादि लिंगाची अशी क्रमांक: अनुवृत्ती होणे पाचं व नवं जीवन.

पृथ्वी, अग, तेज, वायु व आकाश ह्या पंच महाभूते जीवनसृष्टीचे उपादान कारण होय. या मूलत्वायापासूनच सर्व जीवसृष्टीं उपयुक्त झाली
आर्य-पृथ्वी, अप, तेज व बायु या चार ('') भूतांचे परमाणू चेतनेच्या सामग्रीच्या योगाने अवकाशस्वयं आकाशात एकातित येऊन एकमात्र विलीन होतात. ही एकलप्त प्राप्त झालेली म्हणजे त्यांना एक विशिष्ट आकार येते, आणि त्याची काही गूण व किंवा यांच्याची प्रादुर्भाव होते. पृथिव्यादि महामूलच्या संसारस्थिति परमाणूना अशा प्रकारे आकार-गुण-कर्मचा म्हणजेच पदार्थल, व्यक्तत्व अथवा विशिष्ट रूप प्राप्त होते, आणि आकार, गूण व कर्म यांची विविधता अनुसरण त्या त्या पदार्थाना भिन्न भिन्न नांवांनी संबंधध्यायत येते.

पृथिव्यादि चार भूतांच्या परमाणूना पारस्परिक संयोग ह्या लाल म्हणजे पदार्थमात्राची उत्तरती व बृहदी होती, आणि विवेकानन्द आला म्हणजे त्या त्या पदार्थांचा उत्तर व विनाश होतो. 'योक हा शब्द संयोगापेक्षा आहे. पदार्थांच्या संयोगाने लाल्याचे उत्तर होते आणि त्यांचा एकमेकां-पुनर्विवेक विवेक आला कि ती नाश पावते,' असे चरकसंहितेतील सांगिते आहे (').

वेश्वानुमालणी विधानोड

दौष, धातु व मल हे शारीर पदार्थ आहारादिकांतून प्राप्त होणार्या समानगुणी इत्यादी परिपूर्ण होतात. उलट, विपरीतगुणी द्रव्ये शारीर प्रवेण्याच्या तर मात्र त्याच्याकुले हे वेश्वानु श्रीण होतात. 'समानगुणी अथवा समानगुणबृहदैत्तिक रसांनी त्या त्या दौषाची बृहदी होते व दौष्ट्यातील अथवा दौष्ट्यानुसार रसांनी ले ते दौष श्रीण होतात', असे चरकसंहितेत म्हटले आहे ('). वामभटानीही तसाजु अविभाज्य व्यक्त केला आहे (').

शारीरातील रसरकात दातू व्यक्तलक्ष्म अथवा दृष्ट्यवर्तमाण असून रसापासून लक्ष, रक्तापासून मांस, मासापासून मेद, मेडापासून असिध, अस्थिपासून मज्जा, व मजेेपासून शुक्र याप्रमाणे ते उत्कृष्ट होत असतात.
ही उत्कांती होत असताना या धातूंची कमः अभिभूदी व न्हास होत असतोः। अभिभूदी आहारामुळे होते आणि क्रियक्षण स्वाभाविकतें येते। उपभूमत आहाराचा सार्वभूत हृदा रस प्रथम तयार होतो आणि नंतर, क्रमानंतरांनी धार्मिकव्यक्त किंवा विपणित होत होत तोच शेषती शुक्लावर्षें परिणत होतो। धातूंची ही उत्तरोत्तर उत्कांती होत असताना पूर्ववतानुसरण उत्तर धातूंचा तुलनेच सत्त्वीन असे काही अंश पृथक होत असतात। त्यानाच मल न्हाणतात।

(१) कप (२) पिट (३) नाक, कान इत्यादि सत्त्वीतें इत्यादीतील मल (४) स्वेद (५) नसी व रेस (६) नेत्र, त्वचा इत्यादिकांत दिसेन्द्रा स्वतः आणि (७) आज्ञाकारणाचा सात धातूंचे एकूण मलही सातत्व असत्याचे सांगितले आहे।

रसस्तबते दर्शवेच धातु या-प्रमाणे वृद्धिक्षेत्र प्रयासात्त्वाचा अनुभव अहंकार उपभूमीज असताना तीन अवस्थांतून जात असतात। व्रूपवास्त्वा, उत्कांतावस्त्रा व किंतुवस्त्ता या त्या ती अवस्था होता। 'सशूल, सुकृष्ट व मल हे धातूंचे तीन भेद अथवा अवस्थाविशेष आहेत, धातूंची स्वाभाविक अवस्था म्हणजे व्रूपवास्तू, उत्कांतावस्तू व किंतुवस्तू म्हणजे मलवास्तू', असा उद्याह उत्त्यानाची आपल्या टीकेत केला आहे।

जीवनाचा धर्म—कांतिशिलता

शारीर द्रव्यांत काही अंश निरंतर नवीन उत्पन होत असतात आणि उत्पन आहेलेट्यांची काही न्हास पावत असतात। शारीरातील प्रत्येक अवधार अशा प्रकारे निरंतर उत्पत्त व स्वाभाविक अवस्थेतून कमाण; जात असत्याचे तो कांतिशिल होतो। उत्पत्तिविना-विषयाचा कमाण: पण अविवर्त अनुभव येत राहणे हीत त्याची नित्यावस्था असते। कांतिशिलता हा जीवनाचा धर्मात होय।

हे उत्पत्तिविना-विषयाचे कार्य अविवर्त होत असताना शारीराचा जो अंश उत्पत्त अवस्थेत असतो त्याला धातु, व जो श्रीयमाण अवस्थेत असतो त्याला मल अशा संज्ञा देण्यात आल्या आहेत। हे धातुमल द्रव्यांप्रमाणे,
शारीर तत्त्वदर्शन

स्थूल और दृष्टि अस्तात. शारीररचना या इत्यादि भागात तपन-पोषणादि सर्व किया होत अस्तात. उन्नति और क्षण या अवस्था तो अनुभवीत अस्तात अणि शक्तिका बीजार अथवा अविभाज्य नहीं तोच अस्तात.

शारीररचना अथवा प्रत्येक शारीर घटकाचा दुसरा विभाग युक्त, शक्तिस्वरूप और भौतिक असा अस्तात. शारीर धाराची पोषणाला उपयुक्त असे अंश आहारातून घेणे, त्या अंशांवरी धातुवटकांनी सामानी करणे, मलांचे उत्सर्जन करणे, रसरकतांदृश धातूंचे मालवून आणणे, इत्यादि सर्व किया त्याच्यामूळे घडून येत अस्तात. धातुवटकांतल्या अंतरंगत व कार्यकारी अप्रेल्या या सृष्टि विभागामध्ये देख ही संरचना दिलेली आहे.

शारीरर्तातील त्रिविध किया

एतात्त्व, शक्तिरूप, शक्तिस्वरूप औरः शक्तिच्या असे शारीररचने प्रमुख विभाग तीन अनूठे त्यांत्रिक अनुभवे द्रोष, धातु व मल या संज्ञा देण्यास आला आहेत हे स्पष्ट होय. त्या तीन्ही विभागात शक्तिस्वरूप हे सामान्य अस्तेच व म्हणून त्या शारीररचने मूल्याच्या मानण्यात आते आहेत. तथापि, त्यांतून शक्तीत तात्त्वक स्पष्टया भीती यासाठी त्यांचा विन्देया बेलेक्रिया करण्यात येतो. सर्व कियांचे त्यांचे हे दोपांचे धार्मिक, तर वेदांतांतिक हे धातूंचे विन्देयभूत. धातुवटकांना संरचना देणे हे मलांचे कार्य आहे.

शारीररचना जीवनचापातात मुख्यतः तीन प्रकाराच्या किया सुरू अस्तात. आहारविद्यातून पोषण अंशांचा संप्रेष करणे, संप्रेषित अंशांतित सार्थक व मलस्वरूप अंशांना एकाचकांपूर्वक विभक्त करणे अणि मलस्वरूप अंशांचे नंतर विमोचन किवा उत्सर्जन करणे, हे त्या कियांचे सर्वसाधारण स्वरूप होय. त्या तीन्ही किया सार्वदेखी मास्तात म्हणजे शारीररचना प्रत्येक सृष्टि वटकात सुद्धा त्या चांगू अस्तात. संप्रेषण, विभाजन व विमोजन, अथवा संशोधण, विश्लेषण व विक्षेपण अशी नांवे त्यांना आपेक्षिक
रसरक्तादि धातुः महस्येः विशिष्ट आकारारं अभिव्यक्तं होणारं द्रव्ये असून ती एकौन सात असलेचे पूर्वी उलेखिताने. या सात धातूळे हीं संस्पर्शः प्रस्तुत भेद दोनच संभवतात. एकपन आणि दुसऱ्या द्रव. घन व द्रव यांसे ही पुनरुच्छ प्रत्येकी दोन भेद संभवतात. कठीण व मूडू हे घनाचे भेद होते. संकोचविकासकार्यात ज्यात संभवत नाहीं ते द्रव्य कठीण व ती ज्यात संभवते ते मूडू. शरीरातील अशाच द्रव्ये महस्यें अनुकूले असिच व मांस हीं होते. द्रव्यतःविशिष्टे ही एक जलस्नेहः किंवा पूर्णद्रव्यः व दुसऱ्या लक्षणः हथोः घन महस्यें तूम्हारात चतुर्दशः घन असे दोन प्रकार संभवतात. रस, रक्त, मेद, मुखे व शूका या पाच द्रव्यः धातूळे हीं रस व रक्त पहिल्या दोन प्रकारांत मोठतात व उर्विरत मेदप्रभूति धातू दुसऱ्या महस्यें घूळुप्रवृद्धि किंवळुपन होते प्रकार वस्तुतः.

हात, पाय आदि निर्माणांत्यचे अवयवांचे निरीक्षण केलेले तर शरीरांत विशिष्ट आकार प्राप्त होणारे सर्वांचे असिच आणि मांस हीं द्रव्यें मुख्यतः कारणीयांत रोकते. कारण त्यांचे अभिलक्षणात आकार धारण कर्याचे सामान्य रसरक्तार्थ द्रव्यः हातूळूत स्वभावः असत नाहीं, असा समाज होणे अस्वाभाविक नाहीं. तथापि, रसरक्तादि धातुळी विशिष्ट द्रव्यः स्वभावः अभिलक्षण होते असलेल्याच तेथी विशिष्ट आकार धारण करते. आणि शरीरांत विशिष्ट आकृतमतव प्राप्त होणारे पर्याये कारणीयांत नाहीं होते असे मान्यचे अथवा होय. असल्या व मांसांत घनत्र कारण रस-रक्तार्थ द्रव्यः सामान्य असताने प्रत्येकांत स्वरूप, सामाध्य व कार्यांत
शारीरिक तत्त्ववर्णन

भित्ता असते व महृदन्त भिन्नभिन्न नावे त्यांना देयणार येतात. शारीर-धारणेच्या कामी त्या सर्वांची आत्मशक्ती आहे.

शारीरातील सर्व किया धातूच्या आधाराने होतात

शारीरात रसरक्तात्त्व धातूच्या एकप्रकारे प्राधान्य असते. शारीर-न्योल्गी सामयिक या धातूच्या सूक्ष्म अंशांच्या आधारानेच नवास करत असते. अशी ज्ञाना दोष स्वीकार ते वातावर भारतीय या रसायन धातूच्या स्वतः क्षयांतर असे सूक्ष्म अंश होत. तसेच, ज्ञाना 'मल' ही संगा देयणाऱ्या शाली आहे ते पुरुषार्थीही या धातूत शक्तिपूर्व व स्थूल असे अंश असतात. श्रावण, बृहदी, उत्तशारी, विक्रती, निव्रेण, शारीर चालणारा या सर्व श्रावणांना इफ्टारी, श्रावणाचे पकडणे, धातूंचे किया रसरक्तात्त्व धातूच्या आधारानेच होत असतात.

अशा या रसरक्तात्त्वाने देयणाऱ्या आठेही 'धातु' ही धारणाची संज्ञाही याच्यासाठी अर्थात अत्यंत अन्यथेही असत्याचे स्पष्ट होते. कारण हे रसरक्तात्त्व एका अंशांना शक्तिपूर्व वातावर दोषाचे तर दुष्याच अंशांना शक्तिदृष्टी मल्लचे जसे धारण करतात, तुम्हाला शारीरातील विविध अंगेपणांचे विशिष्ट आकार, तदनुसार त्यांना योजनांना आठेही नाही, आणि व्यायामात बालवारी अभ्यस्त, पचन, उत्तसंधन आदी कामे, या सर्वांची धारणातील तेच करतात. अशी दोष, मल, आकृतिविविध, विविध कामे आणि अजिधाने या सर्वांना आध्यात्मिक अस्तित्वाचा या रसरक्तात्त्व निर्देश धातु या संज्ञेने करणे व्यायामच घोय.

मल्हाचे विविधता व सततविविधापिल्व

दोष व धातु यांच्या तुलनेने मल्हाचे सामयिक अत्यंत असते. घनस्वरूप, द्रव्यरूप व धारणरूप असे त्यांचे प्रमुख भेद तीन असून त्यांनाच अनुसूची पुरीप, सूक्ष्म व स्वेद अथवा त्यांचे दिलेली आहेत. रसरक्तात्त्व धातूंचे जे सात मल पूर्वी उल्लेखिते त्यांचा या तीन प्रकारानक समावेश होई शकतो. त्यांनी (१) कप (२) पिल्ट (३) नेट, लचा व
पुरीश यांचा स्वेद्य आणि (४) ओज (५) हे चार मल अनुक्रमे रस, रक्त, मस्तक व दुःश्रोत यांचे असून ते द्रव्यस्वत्त्व होत. नाक, कान आदि सोळसांत सञ्चित होणारा मासधारुचा मल व अस्विद्धायुचा नर-रोषस्वत्त्व मल हे जनस्वरूप होत. मेदिधारुचा मल जो स्वेद तो बायस्वरूप होय.

याच ठिकाणी एका गोष्टीचे स्पष्टीकरण करणे अवश्य आहे. पुरीश व मृङ्ग हे दोन अत्यधि मध्येही सांगितले आहेत (४). आणि कफादि मल तर धातुचे होत. लांब अंतरांही द्रव्यस्वत्त्व मूत्र व वनस्पती यात्रा अभेद-समां असेल असा शच्चा यांच्या उद्भव-व्यायामार्थक आहे. पुरीश व मृङ्ग हे जे अंतरांचे मल मध्येही सांगितले त्यांचे स्थान अनुक्रमे स्वस्थांत्र व मृङ्गशाय आहे. याच्याच वर्ष असा की, हे दोन मल सर्वदेहकारी नाहीत. परंतु, वार्षिकीज्या जे मृङ्गपुरजाऊनी कार्य कर्णे आहेत ते सार्व-देहक अस्त्रांचे दिसणे येते. अवश्य आहे पुरीशाचे व कलेवराचे हे मृङ्गाचे कार्य होय, असे ते मध्यत (५). अवश्य मध्येही देहादारण, असे स्पष्टीकरण व्यायामार्थक अहमदत्ते या ठिकाणी कल्पना आहे (६). कलेवराचे अभिवधान करणे हे मृङ्गाचे अस्त्रांजी सार्वदेहक होय.

अर्थात् पवयोगव व मृङ्गाच्या अस्त्रांचे सञ्चित होणार्या उत्सर्जनीय मलमुखाचे कार्य देहादारण हे असते, असे मध्यत वेगार नाही. संततज्ञात रसायन धातू, मूत्र व पुरीश हे मल आणि वातादि दोष या सर्वांची गुणातुकु दुःखी होते, असे चकशर्ते सांगितले आहेत (५). या ठिकाणी व्यायाम उल्लेख आहे ते मलमूत्र सर्वदेहकारी होते हे उच्च आहे. क्षणी मनुष्य केवळ पुरीशाच्या अधारावर जीव धस्तक असतो, ज्याचा कशा शाला आहे त्याच्या पुरीशाचे वत्सपूर्वक रश्कण करताने, पुरीशाचा अतिभद्र होई देख होय, कारण सर्व धातूकारण होऊन त्याच्या दृष्ट्य के देखतो. असे वे धे वृत्तरक्षण हेक्त्याचे व्यायाम होय, असे राजयक्षमाच्या वर्णनात वार्षिकीज्या स्टेंट्स आहेत (६). या वर्णनात्मक देहादारक मध्येही व्यायामार्थक पुरीशाचा निवेश करणात आला तो पवयोगवाच अस्त्रांचे सञ्चित होणार्या पुरीशाचा नये तर सार्वदेहक पुरीशाचा मध्येही घनस्वरूप धातुच्या मलसंधार.
सामस्याहीन अंशापूर्व वाचक आहे, ही गोष्ट स्पष्ट होय. पक्षावधाय
जो संचित होतो तो रक्ष्य नसून ल्यावधिक असतो. ल्याचा संचय अथवा हंग्रह ताला तर आधमन, आटोप आयद विकार उद्भवतील, देखारणा
सोपार नाही. तत्त्वं, घन व द्रव यावास्माणे ज्याचे प्रमुख भेट दोन
संभवतात त्या सांस्कृतिक धार्मिक अंशावधीन अंश चन-स्वरूप आहेत ल्याना शायक व जे द्रवस्वरूप आहेत ल्यावा मूळ अशी संजाअसून धार्मिक धार्मिक विपक्षीस्थित जो वाणिज्यिक मल उत्पाद होतो ल्यावली
स्वेद असे महृद्याल होती ल्यावयी स्वेद असे महृद्याल होती आहे, सर्व धातुरांवा शायक, मूळ व स्वेद या
तीनच प्रकाराच वाचक आहे, जय रावणांचे समावेश करणे या प्रमाणे सूचनून असेच आहे.

dारात् धार्मिक विपक्षीस्थित उत्पाद होणारा मल म्हणजे स्वेद असे वर
म्हटले. पुरुषार्थी मल म्हणजे दृष्ट व द्रवस्वरूप रसायन निषेध
असे अंश असल्याने वाक्य मल घन धारावी व द्रवस्वरूप मल द्रव धारावी, हे
अनुमान सहज करता येईलासारे आहे. त्यात विचारातील बाबा आहे तो
ही की, स्वेद म्हणून जो तिसरा मल संगीतला ल्यावी उत्तरी काढा होते?
यासंबंधी स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे करता येईल.

स्वेद म्हणजे शारीर ब्रह्मांती विपक्षाधर अवस्था

शारीर द्रव्याच उत्पत्तिविवादशास्त्राचे किंवा निश्चय अविरत सीतीले बालू
असते. त्या उत्पत्तिविवादशास्त्राचे कर्मच सातत्य परतनाशिव अववरून
असते. पचन तेजस म्हणजे तेजामुळे होणारे असून उदारस्वरूपत्त स्थित हे तेजाचे
क्षण सांगितल आहे आहे. तेजाच्या योगामे विपक्ष सांगित आहे-या द्रव्यांता
असी एक अवस्था प्राण्य होत असते ती, जीत पुरुषांचे स्वरूप तर नाह
झालेले असते पण नवीन अधारणा प्राच्य झालेले नसते. पुरुष व उत्तर अशा
उत्तम स्वरूपाखानी तीत अभाव असतो. अशा या अवस्थेन स्वेच्छाशा
किंवा वाणिज्यिक अवस्था विपक्षाधर अवस्था असे म्हणून येईल. शरीरात
उत्तप्तविवादाच अनेक वाचू असल्याने सर्व शारीर द्रव्याचे निश्चय अविरत
अवस्थेच राहत असतात. जिवंतपणा म्हणून कृतितिकाळा असे पुरुषी
एके ठिकाणी म्हटते ल्यावी अभिप्राय हाच आहे. जिवंत शरीर
म्हणे निश्चय फक्षामाण अवस्थेंत असणारी एक वस्तू होय. उत्तप्त-
विवादांचे अशा अवस्थांतरकमिच सातत्य याच्याच नाव जीवन.
अणिमूं मूर्ति द्रव्यांचे अमृतावस्थेत, साकार वस्तुंचे निराकार अवस्थेत
व धन द्रव्यांचे द्रव द्रव्यांत परिवर्तन होणे; तसेच, अमृतात्मन मूलसे,
निराकार वस्तुंचे साकार वस्तुंचे व द्रव्यांतुन धन द्रव्यांचे उल्लाद
होणे हेतु अवस्थानगत. अर्थात, सजीव वस्तुं धन-द्रव्यांचे साहचर्य निम्न
असावा बे त्यामुळे तीत अवस्थानरहे नियम होत रहावारे हे हेतु
होय. हे अवस्थानरहे होत असताना उभयस्वरूपी व मध्यम अवस्थेत
असणारा स्वेद साहाय्यक होतो. तालय, कांतिहीन अश्व अश्व परिवर्तनशील
अन्या गणारीद्रव्यांचे उभयस्वरूप अपरिहार्य असते. अर्थात, शारीरिकातू
स्वेदावस्थेत किंवा पिच्चमान अवस्थेत असताना त्याने हे निष्ठाही अंग
पूर्ण क होतील ते स्वेदावस्थेत असणार हे उपढ होय. अणि निष्ठाही
अथवा मल्हप अंशानाच घाटें ‘स्वेद’ हे संहा देयावल आली आहे.
‘स्वेदते अनेक इति स्वेद.’ या निरन्तरबुद्धीही स्वेदाने उभयव व पचन-
क्रियाकारित्व बळते होते. लवचलील भोजसाधन जे जलहुप द्रव्य
( वर्षणभाष बाहेर) येथे तीच स्वेद होय, ही कल्पना आजानूक
आहे. कारण या घात स्वेदकर्ता असत नाही अथवा उभयस्वरूप्तत्वी
असत नाही.

सारांश, रसरक्तादिव व्यक्तरुप धातू सात अस्तारही त्याने हे घन, द्रव व
स्वेदहुप असे प्रमुख भेद तीनच असल्याने त्याचा निष्ठाही अंशांचे मूल्य
प्रकारसा घन, द्रव व स्वेद असे तीनच असून त्यानाच पूर्ण, मूत व स्वेद
अगी काळे आयुँवाद दिलेले आहेत. मल्हचे हे विशेषत्व सौंपासाठी
असेच आहे.

रसरक्तादिव धातू या मल्हस्वरूप आवरणाच्याच सुरक्षित राहतात व
हे संरक्षक अवगुणूत असल्यामुळे गातवत्तिगत पचनपोषणादिव किधी समयक
रीतीने होऊ शकतात. पुरिषादिव मल देहमुळे होत असे मह्मूतच सांगणाथा
आले आहे. परंतु, निष्ठाधारित्व त्याची वाच आली मह्मूते मात्र थे
घाटुपट्टकाना सुरक्षित राहणाच्याची मांडणे करतात. देहमुळे असताना
नाही त्याना ‘मल’ मह्मूत संरक्षिताच्या आले थे मह्मूतच.

आतापावेती देहमुळे असणाच्या दोषातुम्हाले सर्वसाधारण मह्मूते
त्या देहमुळे कसे होतात यास्वरूप विवरण करणात आले. शारीरिकांचे उपा-
दानकारण शक्तिरूप, शक्तियुक्त व शक्तिशील याग्माणे विविध असून सामग्रीस्थिर्संपत्त, महामसामग्रीयुक्त व स्वयंसामग्रीयुक्त अशा वा देहो-त्वादक इव्यऽनाच अनुकम्मे दोष, धार्मिक व मल या पारिबाधिक संज्ञा शारीर ऋत्वीजाती विद्येया आहेत, इतके निश्चित आत्मावर दोषार्थिया प्रयोजनः स्वतंत्र विवरणांकाले व्यावायास हुककत नाही.

दीर्घ— (वर्ण २)

(१) 'यहूदीची उपाधान कारणे आकाशसंहित पंब्हूते असती तरी संयुक्त धोगारे परमाणू आकाशसंहित चारण मूलांचे असताव. आकाश केलेला चित्रमाणच साध,' आहे.

(२) 'तत्त्व संयोगपैकी लोकदेख; य प्रहादसुधारो हि सामावेश; सर्वोत्क: पढ़ेहुँदुतिविमाणे वियोग: स जीवावपमः.' च. स.

(३) 'ये रसा; वैदिक: समानगुणा; समानमुगमुखियता को भवनिः ते तात्विक-वर्धमत, विपरीतमुणा: विपरीतमुखमुखियता को शामिल.' व. स.

(४) 'वृष्ट: समान: सर्वं प्रथम विपरीतविचयय.' अ. ह.

(५) 'कप: पिता मल: खेड़ प्रश्नेको नवरोम च। सेठोपदेशविशालयो धावणां कमजो मलास,' अ. ह.

(६) 'वसुलमुखममः सर्वं भिन्नमत धातवविविध. स्व: स्थूलाकः पर्य सुगम: समस्त धाती तम्यल,' सु. ठिका.

(७) हे कप व पिता मुण्डे धातुसंह वसुलमुखसंपत्त व कार्यकारी असे 'कप-संरक्षक सुगम बंधुत, सामग्रीस्थिन व बालकिविकर असे स्थूल अंग होत, मलस्वरूप कप सिर्वध कपसते कारण तीर्थोपरस्त असतो, व पिता मुण्ड असते कारण तीर्थोपरस्त असते. तथापि, या कपसताने दोष-स्वरूप कपसतांशाणे धातुस्वरूपपत्तेचे व धातुपपत्ताचे सामग्री असत नाही.

(८) आठगुणमुखाच्या मोजाना शुक्राचा मल महत्ते आहे. परंतु, मुक्त हे स्वतंत्र बालकिविकर सात्स्वरूप व प्रसादोपम अस्वय्याने अशा निर्मित शुक्राचा एकादा मल असतो हे मुण्ड मुखित कारण वातत नाही.' ‘अमुसुपं तेजो धातुत मुखमला एकादा मल पर्य स्वतम्’, 'निर्मिताने तया भाषा विविध देहस्वरूप: ' 'प्राप्तमुखे प्राप्त मुखमला शुद्धित हितहित मुखित मुखमला पर्य स्वतम्', 'देहकारण हेमेकारण शारीर ऋत्विकाचे उत्तमत ल्यास्मुख वाहते,
बोज असेल तर धारोर सजीव राहते आणि ठाकरा नाव. ठाकरा की जीवितात्मक नाव निर्धारित असलो, असे वर्णन ठाकरा अभ्यासकर्ता केले आहे. चर्चकसौंदित्या सुदा 'ओग्जैशे स्वाभ उद्धार, चर्चित 'ते रक्त विद्यविद्य निधिविद्या असे आणि ठाकरा नाव ठाकरा म्हणजे जीवितात्मक नष्ट होते' असा ऐतिहासिक उलेख आढळलो (तुळा तिथित कोटू शून्य रहकारित घरीतकाम). ओज: पारीरे संवत्सरातः तबाणे विद्यविद्या दिनित्यातित'. 'ओज: म्हणजे साताही धातुंचे श्रेणीतम तेजच, बल ठाकरा श्रृंखलात', (रसायनकाळ सत्तानाकाळ यांनां येथार जेवढसंख्या ओज: 'तदेव वलमिकुपयोगे').
बसे सुखुद्धी सांघात. चर्चकसौंदित्या पुरुष व मृत हा असावा, कप हा रक्ताचा, पिता हा रक्ताचा, सोतसातील मल हा मेंढाचा, केंस व लोम हा अस्थीला आणि नेत्र, तबा बे पुरुष यांचा तेजेच हा मजलेचा, यासाठी हे वर धातुंचे मल सामग्रित आहेत. ('किट्ट मासक पितू रसस्य तु कातोगाहां: पिता मासस्य खमला: मल: स्वेदस्तु मेदता: स्वातुः किट्ट केसरभाल लांबनी मजा: तेजेचिकित स्वादाचार'). पण तलाव सुखाचा एकांता मल असत्याचा उलेख नाही, 'तत: पुन: प्रविष्टातां अब मलो नौकाचे व सहानुभावतीत्व उद्धवने, 'न शुक्र प्रमाणांचे हेमन्तवाचे मल.' म्हणजे येकडी वेळा अभिनव तापसिलेखाचा सुशुक्र प्रमाणाचा पचनसंस्कार होजनाही सुखापूर्वक एकांता मल निष्पादन नाही, शुद्ध सुशुक्र प्रमाणाचे शुवती पचनसंस्कार अस्वावीर राहते, असे सुभूतसौंदित्ये व्यायामार उद्धवने, शुद्धतात. तातात, सर्वां धातुंही सामान्यसंपर्क, प्रसारसंरूप व निर्मलतम अस्वायत्त आजाद्या मल म्हणो समृद्धच नव्हे. शुक्र हतात धातुंचे सर्वसंरूप असे तरी अत्य धातुंचे सर्वसंरूप असे तरी अत्य धातु प्रमाणे त्वमापूर्व एकांता अत्य धातु या ते देखू उद्धव होत नाही, परंतु, ओज कटुसळ असेले आणि ते मालिन्याकर नसते तरी अवश्यक असते व म्हणून या सार्वभौमिक तातात, ततात... वा दाह अर्थात म्हणून धातु श्रुताचा मल मानून बाह्यकर्त्यांचे चलाव ध्वीनायाची होऊ यशेचा. परंतु, तरतूद धातुमल एकूण साधर्म होत.

(१) 'किट्टमासक पितू रसस्य' - च. स. ह. 'ततात तिट्ट थरस्य मुख्य विधाता गंगा प्राकृत, अ. ह.
(""") 'अवक्षणमः पुरीपर्य मुख्यर्य कलेवानाम्' अ. हृ.

(""") 'अवक्षणो बैलीर्यार्यांशितः अभेष्टं कर्म पुरीपर्य स्थूलाम्'

अ. हृ. व्याह्या.

(""") 'पदा धातुस्वा मूलं पुरीपर्य चामलालयः
युगण्यानुपपयते नियमालं सतते जबरे। ' - च. ल।

(""") 'उपस्त्य: स शक्ता केवल चर्त्ते कथी।
'पुरीपर्य गतोऽर्थेष्व शुद्धत्वाऽर्थेष्व राजविशेषणः
सर्वधातुलमार्तरं वर्तं तत्त्वं हि विख्लम्।' अ. हृ।
वर्णन 3- वातावरोऽविषिष्ट स्वरूप, कर्म, व संज्ञा

सजीव शरीरातील सहा तत्वे

पृथिव्यादि पनवण्यासहूँ व चेतना ही शरीराची घटकऱ्यांचे होत. या सहा वस्तुतः समुदायाचा शरीर म्हणतात. प्राचीन आयुर्वेदीय रेखाकारी ही असाही अभिमाय व्यक्त केल्या आहेत. "पृथिव्यलेजोवायुरांकां वर्ण चाहाय कार्यालयात एप्रूप हि रश्यं वर्णने", असे वर्ण चरकांनीलेत होते. "शरीरां नाम चेतनाच्या व्यवस्थेतील पंचमूर्तिकार-समुदायाच्या कार्याचे फल होते. असाही उत्तेजक हे आढळतो. परंतु, याचा अर्थ असा नवे कोणता, स्वाभाविक अवस्थेतील परमाणुस्वरूप महाभूते हीच वस्तुताची उत्तादक होत. कारण सर्वे युष्ट व्रत्यांची उत्तरी पंचमहाभूतांचा बिकारापूर्ताने म्हणजे द्विपक्षाकादिकापूर्ताने म्हणून अत्या रसादि गुणापूर्त होत असते.

ही सहा तत्वे शरीरात अर्थां कोणत्याही सजीव व साकार वस्तुत आपाध्यां सर्वदा विद्यमान आसात. स्थूलत्व, द्रवत्व, उष्णत्व व सुक्षमता; हे अनुक्रमे पृथ्यी, अपू, तेज व वायु या भूतांचे धर्म होत. या चारही भूतांचा अनुप्रस्तुत मुख्य जो अवकाश निर्माण होतो तो च आकाशाच्या भाव होय. चेतनेचा धर्म इत्यादाने कर्मप्रसंवृत करणे हा आहे. त्याच्याने चेतन यहूं आपोस्तात. पृथिव्यादि म्होऱे व त्यांचे स्थूलत्वादिभाव योग्यतात सुक्षमता, व्यापक व सामाधिक उपरोक्त अधिकाधिक प्रमाणात आहेत. तसेच, पंचमूर्तिकाचे प्रस्त्रेतील विषिष्ट स्वरूपत व प्रमाणात जी यवती आहून येते ती म्हणजे विषिष्ट स्वरूपतीलच चेतनाच असते. कारण ही भूतां जसे चेतनाशिर यहूं सत्यात दृष्टांत विविध प्रकाराच्या कार्याची सृजनाची त्याच्यापूर्त होते. "मन हे या विविध साधन आहे असा चेतनाधीन तर्कप्रमुख गुणप्राप्तिक प्रवृत्त होत असताने तो च आय कारण होय; तसेच एवाचा देखी धारण
करण्यासाठी आत्मा जेव्हा प्रकृत्त होतो तेथ्या प्रथम आकाशतत्त्वात व नंतर, ज्ञात गुण अथवा भाव हे उत्तरोत्तर अधिकाधिक स्थूल स्खलन अभिव्यक्त होतात, अर्थात वायु, तेज, अग्नि व पृथ्वी या चार भूतांत तो क्रमशः प्रवेश करतो”, असा एवत्सर्यांवरून उल्लेखच चर्कसंहितेत केलेला आहे. (१) मनुष्ये, पशु, पक्षी, वनस्पती इत्यादे यद्यविध पदार्थ पृथिवीदिव द्रव्याच्या समुदायानाला केवळ नावावर्धण येतात असे नाही. या पदार्थाच्या ठिकाणी जी विविध कम्र आड़ून येतात त्या उत्सर्गीही प्रौढाऱ्या घटकांमधून समवायासुंदर्भ होत असते. पंचमहालंकार पदार्थात कम्र-संख्या होणे याचाच नाब जीवन. निरंतरपणेच पदार्थाच्या ठिकाणी असारे कार्यकारी सामाधी नियान्त्रण म्हणजे या पदार्थाकडून जी विद्यूत तिलं अनुसूचन असते आणि कम्रमदापूर्ण त्यात निर्म-त्यांनी आडून येते. हे कार्यकारी सामाधी पदार्थमालात जोवर विचारात असते तबरं त्या पदार्थाने जीवमान मान्यता येते. तथा कालमयदिलाच त्या पदार्थाच्या आयुष्य म्हणतात.

आत्म्याचे प्रेक्षक

सूक्ष्म पदार्थाचे उपादान म्हणून या सहा तत्त्वांचा निर्देश केला त्यांत्रिक चेतनेला विशेष प्राधान्य असते. चेतनास भूमिजे परंपरावर्धाचा एक अंशक असून तीच आहे प्रेक्षक अथवा प्रमुख कर्मप्रक्रियक असते. ‘आत्मा चेतनावाच असतो म्हणून त्यान्याचे कर्ती म्हणणारे येते,’ असा निर्देश चर्ककार-निही केला आहे. (१) महामूलांचे अंग या चेतनेला प्रेरित जाते म्हणजे एक-मेकांनी संयुक्त होतात. हे चेतना म्हणून तर महामूलांचे अंग संयोजन पावित्रार माहीत, पदार्थमालाचा उत्सर्ग होणार नाही आणि उपर्युक्ती आळेल्या पदार्थांत कार्यकारी रूपांनी प्रसूती होणार नाही. इत्या, प्रयत्न आदि जीविक अवस्थांची जी लक्षण सांगणारं आहे आहे. कार्त्तच आहे ज्ञान भौतिक चेतनेने विद्यूत साधला की, अभावच संयोज्यता. चर्ककार्य म्हणणारे, ‘इत्या, दृष्ट, सुख, दुःख, प्रयत्न, चेतना, भूती, भूती, स्वातंत्र्य, भंडार, ही सर्व लक्षणे
प्रज्ञित अवस्थावरून उपलब्ध होतात; आणि मृत्यूं शरीरात आवांमयाविषयी अस्तित्वाची कोणती प्रकार लक्षणां आढळून येत नाहीत. अथवां इतर दल्ह्यंधारी दल्ह्य लक्षणे परमाणुवरून होत असे महर्षींची सांगितले आहे ते म्हणून ते चैतक तो परमाणुमयाचा अनुष्ठान अर्थवता तो जीवात्मा शरीरातुन निवृत्त गेल शरीर मोळ्या गुढळािुमणे ते अचतन होते. असा बेडी शरीर पंढतं पावले असे म्हणतात, कारण आता त्याचे पंढत तत्तत्र उरेलो असतात, सहायच बेतनाधारात निवृत्त गेळेला असतो". (३)

पंढमहापूर्वांच्या स्वरूप व गुणधर्म

बाशाच्या पंढ तत्ततांकी आकाश हे तत्त इतर चार भूतांमयाच्ये अवकाशस्वरूपात राहत असते. पृथिवियाची भूततुष्ट्याच्या परमाणुकडून गांगीरतील जितली जगा व्यावली गेली असेल तद्वितरितित्र अविशिष्ट अवकाश म्हणजेच हे आकाश होय. किवा अवेसो शृंगार येईल की, पृथ्वी, अपू, तेज व वायु या चार भूतांचे परमाणु ज्या अवकाशात वास्तव करत असतात तो अवकाश म्हणजेच आकाश. त्याचे विवाच समवत नाहीत, कारण ते वचिव व नित्त असते.

पृथ्वी, अपू, तेज व वायु या चार भूतांकी पृथ्वी व अपू ही मापेश्तया स्वूल असून तेज व वायु ही दोन त्याच्याळून सुक्रम आहेत. त्यांती ही पृथ्वी अपूहून अधिक स्वूल आहे तर वायु तेजाळून अधिक सुक्रम आहे.

स्वूलतेब हा गुण पृथ्वीचा असलयाने सूचर पदार्थांनी जे पदार्थ इतक्य व स्वूला असतात त्यानं सापेक्षतया पारिवर्त पदार्थ म्हणतात. वस्तुत: यश- याबतु सूचर पदार्थ पृथिवियाची द्रव्यांमया समवायातुनच उत्पात होत असलयाने 'पारिवर्त' पदार्थानुसार सुदा ज्यामणे अपू, तेज आदि पृथ्वीशिष्टाच अस्म भूतांचे अस्तित्व असतेच, त्याच्यामणे 'अपारिवर्त' पदार्थांतील इतर द्रव्यांतरोत्व पृथ्वीतत्व देसील विविधान असतेच. किंतु, नामार्थपालक सृष्टीयांचू उत्पत्तीत पृथ्वी ही अधिग्रहात्स्वरूप आहे. 'द्रव्य हे पांचवृत्तकाल असते व पृथ्वीतत्वचा आवश्यक कल्पत त्याची उत्पत्ती होते', असे सांगणात बांधांचा हात अभिप्राय असाना. (४)
शारीर तत्त्वदर्शन

पाथिव द्रव्यात जेष्ठा इतरांच्या म्हणून तेज, वायु व आकाश यांच्या
तुलनेने आणि अणूने आधिकार होते तेज्या त्यात द्रव्य उत्पन्न होते. तसेच
तेजस अणूच्या आधिकाराने द्रव्य उपाण व लघु होते तर वायुवीय अणूच्या
आधिकाराने सुक्ष्मता, लघुत्व हे गुण त्यात उत्पन्न होतात. आकाशमण्डळ
आधिकाराने वाच पाथिव द्रव्यात सुप्रत्यय, बिरलत्व या गुणाचा व्रताद्वर
होतो (५).

अशा प्रकारे सृष्टीतील सर्व पदार्थ पाथिव असताही पाथिव, आणि,
तेजस, वायुवीय व आकाशीय असा जो त्यांना निर्देश कर्णात्मक येतो तो त्या
त्या पदार्थातील पुष्पत्वादि तत्त्वांच्या अंगाधिकाराचा वाचक असते, विभिन्न
पदार्थातील आडून येणारे स्वाभाविक, मूलतः इतरांच्या विषिष्ट गुणही पृथि
वादीच्या या आधिक आधिकारमुळे उत्पन्न होत असतात.

विषिष्ट आकार धारण करणार्या अथवा मूर्ती अशा पदार्थांना
"पाथिव " ही संज्ञा योजनात्यो केलेली त्यांही अंगाधिकाराचे हे तत्वयो
सुस्थूत होते. कारण हे मूर्त त्यांनी पाथिवांच्या विषिष्ट म्हणजे पृथि
परमाणु ज्यात इतरांहुन आधिक आहेत असे असतात. साकारत्व आणि
पृथिव गुण पाथिव अंगाधिक निर्देशात असतात. पाथिव वस्तुतः गुणस्तूत
गां, धारणात्य, गृहां, स्थिरत्व यांच्यावरोधाने मूर्तत्वांचा देखील समावेश
केलेला आहेत (५). पाथिव द्रव्य "संवादातील असते, असे
संगणकाच्या आणि आहें ते स्वभाविक. आणि व तेजस पदार्थ दृष्ट्य
असताही त्यात हे विषिष्टकृतिमत्व असत नाही.

पृथिवीचा 'गंध' गुण

अशा या पाथिव द्रव्यात स्वल्पता व संघातात्मकता हे गुण विशेष-
त्यांच्यांनला असल्याचे दिसून येते. पाथिव द्रव्यात ज्याचे प्राधान्य असते तर,
पृथ्वीवैद्यनाथा अंकितकव अवथा रिव्हर्स या गुणाचा तो परिणाम असते.
स्वरूपात हे संघातात्मक म्हणजे संघातस्वरूपाचे उत्साधक असते.
स्वयंभावी संघात संभवत नाही. इतरांना आपल्याकडे अंकित करणारी वसू,
पाठिव द्वारे संवादलोपकरणकर महणे संपत्ता करणारी असतात असा उलेख आयुर्विदीय ग्रंथांत केलेला आहेत. उदा. 'तान्त्रिक लोकसंवाद -संवादस्थिर्यकरण' असे चरकाचार्यच तर 'तत्त्वविज्ञान' गौरवसंवादसंवादसंवाद यकरमस' असे खुदोताचार्यच बचन आहे. 'पाठिव गौरवसंवादसंवादसंवाद यकरमस' असे वामतातील महणे आहे. पदार्थातील पाठिव अंश हे पदार्थात यरावणांत सहतीमाग्रेव अर्थविषय संवादलितीत तसेच पदार्थातील ठीकाची असणारे गुरूला, स्विर्यत, व सामाध्य यांना कारक होतात, असा या वचनातील आशय आहे. वहुसंख्य परमाणुविषय सहतीमाग्रेव महणे संवादात, स्वतंत्रता अर्थविषय घनता अर्थ संवादलामुकेच उत्साह होते. परंतु, परमाणुदृष्टी ही संवत्तना आकर्षणांतक सुविषयवांग संवेदन नाही. कारण परमाणु ग्रन्थांत केलेल्या आकर्षित्त होतील तर स्थायी एकीभाव उत्साह होऊ शकेल, अपराधात नाही. आणि संघात, उपचय आदिनारी कारणीपूर्व होणार अर्थ गुण 'गंध' होय. असे प्राचीन शास्त्रांतीचे चिंतनते आहेत. अर्थात संवादलोपकरणकर कारण असणारा 'गंध' हा गुण 'आकर्षण' या अर्थात वारक असून 'गंधविश्व किंवा तुक्तन होय' ('क'), पाठिव द्वारे गंध- गुणांतरण असतात ('ह'). इत्यादि वचनातूनही हाच अथवा अथवा घनतात आहात, असे वाचवले सत्य होते.

'स्पर्शवान्न' वाचूने कार्य

भूतचिन्हांतरांतु येथे प्रमुख तत्त्व महणे वाचू. तो चाही भूतचिन्ह सर्वांनी मुखम असा एवढद ह्या असतो. अस्तांत वर्षांना कार्यार्थ व संवादकर्मांना निर्देशांचा वाचू. वाचू हा तत्त्वांतरांत व संवादकर्मांना निर्देशांचा वाचू. असा विशेष चर्काचार्यांतील केलेला आहेत ('क'). विशेष विशेषता व वाचूचे वर्ण 'स्पर्शवान्न' या शब्दांना कारणात आहेत 'ह'.
उक्षोपणात श्रीयांचा प्रवर्तक असेला वायु ही सर्व कर्म परमाणुसमुदायात परस्पर स्पष्टमान उदार्य करून संशोधन असतो. चलनात्मकता हे कर्मचे स्वरूप असून उक्षोपण आप्सरण, आरुंचन, प्रसरण व गमन असे त्याचे प्रमुख भेद पांच संबंधत. सर्व कर्मचा अंतर्दृष्ट या पांचाच होऊ शकतो.

पृथ्वी व वायु या दोन भूतांचे हे स्वरूप पाहिलेले महणजे ध्यानी येईल की पाठ्यव सर्मणू स्थिर व द्रव्यरूप असतात तर वायूचे परमाणू चल व कर्मवर्त्तरूप असतात. आर्ध्यण, अपकर्षण वगैरे ज्ञात होते ते परमाणू पाठ्यव असतात, तर ते श्रीयांचे कर्मच्या ज्ञानाकडे असते ते परमाणू वायुवायी असतात. पृथ्वी ही गंभीरती असून वायु गंभीरताआहे असे भौतिक शास्त्राच सांगत. व्यवहरणी ही गोष्ट दिसून येते की, संयोग व वियोग ज्ञानाचे होतात ते अंश पाठ्यव असतात तर ते ज्ञानामुखजेच चढून येतात ते अंश वायुवायी असतात. गंध हा गुण पृथ्वीवा व त्याचे अभिवृह्दन वायु करतो. याचार अर्थात असा की गंधमूलकण वायुवायी परमपाणूचे संयोजन-वियोजनक अभिवृह्दन वायुजनित असते. ‘कर्म व गुण ज्ञानवा आध्यात्मिक राहत असतात व जे समवादी कारण असते, त्याचा द्रव्य महणावे’ (१) या ज्ञानवा लक्षणानुसार द्रव्य व कर्म याच्य नियमवध असला तरी पंचभौतिकार्धेच समुदाय अक्षणांचा विविध द्रव्यांत काही अंश खापस्ताचा चलनमाही व काही स्थिरलवाही असतात. चलनमाही अंशवाच्य ठिकाणी प्राधान्यत: कर्म-वृत्त असते व स्थिरलवाही अंशवाच्य ठिकाणी मुख्यत: कर्मवाचक असते. किंवा, एकूण पंचभौतिक द्रव्यांचे वर्गीकरण (१) गतिरूप महणजे चलनमाही व (२) स्थिररूप महणजे स्थिरलवाही अत्यन्त (१) द्रव्यरूप व कर्मस्वरूप आप्रवाणां मुख्य दोनच प्राकारांत कलाती येऊ शकेल. (२)

परमाणूचे संयोग-वियोग

परमाणूचा महणजे सूक्ष्म भूतविकारांचा संग्रह झाला की, पदार्थांची उपस्थती व वृद्धी होते आणि तेच एकमेकाकांसून बियुक्त झाले की पदार्थांचा न्यास होतो व ते विनाश पावतात. अर्थात परमाणू संघटित झाले महणजे
विद्यमान पदार्थोत्सव स्वहृद्यत अभिव्यक्त होतात व त्या आकारात त्याची अभिवृद्धी होऊ लागते. अणि हेच संदीप भूत परमाणू एकमेकापासून अतः शाले को, विद्यमान आकारातील पदार्थोत्सव ठिकाणी आपत्ती येते व कारोबारात तो आकारातील अदृश्य होतो, नाश पावतो. परमाणूबाबु संघटन अभावात असो अनेको आकारण-गुणामूल्य अशा संस्थेपणामूल्य होतो व विभाग अपकारण गुणामूल्य होतो. आकारण हा पृथीवीचा व अपकारण हा वायूचा गुण होय. वस्तुतः आकारण व अपकारण वायुमूल्येच संबंधते, कारण चलनात्मकता होणाऱ्या सामान्य असते. त्यापै, एकत्र आलेल्या परमाणूत जो संवीभाव उत्पन्न होतो ती संस्थेपणामूल्य व हे संस्थेपण कृत्याचा ठिकाणी असते. यागुणाच्या अभावाने समीप आलेल्या परमाणूचा संवाच होत नाही व संपूर्ण भवानूनच उत्पन्न होणारे पदार्थ ही आकारास येत नाहीत.

परमाणूचा परमाणू ज्या प्रभावाचा परमाणू एकमेकापासून संकल्पनात, समास अभावात संघटन होतात, त्याच्या संघटनेत ज्या प्रभावाचा दृढता असते, तदनुसार त्या त्या परमाणूसमुदायाचा मूर्तव्य अभावा व्यक्तस्वरूपवत्य प्राप्त होत असते. अर्थात अशा विविध समुदायांत मृणु पदार्थांत स्वहृद्यगुण-करणाने भिक्षुतां संबंधते अणि ते सूचित करणाराठीच विभिन्न अभिवृद्धानून त्यांना संवीभाव येते.

रसावस्था

भौलिक परमाणूमध्ये संघटनेत नामस्सूलक विनिमय पदार्थांमध्ये उत्साह होते व विघटनेमुळे उत्साह आकेल्या पदार्थांचा नाश होतो, हे वर संगतितमाने. पदार्थांमध्ये हे उत्तरदायन एकवट होत नाहीत. त्यांत विशिष्ट कम असतो. पदार्थांमध्ये परमाणूची संघटन आकेले, हे एकत्र आलेल्या मृणुं प्रथाम त्यांना प्रश्ने प्रख्यातीत विशिष्टकृतितमत लोप पाहून त्यांना द्रव्यस्वरूप प्राप्त होते. त्या अवशेषन्याच रस मृणाली. मूळ द्रव्यांमध्ये द्रव्याभाव बिल्याच होणे अशा व्यक्तस्वरूप पदार्थांमध्ये अवक्तावस्तृत स्थिरस्तर होणे याचेच नांव रस.
पदार्थच्या उपत्तिविनाशक रूपात एक प्रकारे प्राधान्य असते. पदार्थच्या व्यक्त स्वरूपाचा विनाश प्राधमक रस्सूतपात होतो आणि रसायनस्थत-तीत परमाणू एकत्र समुचित जाते म्हणजेच पुन्हा ते मूर्तज्ञ पावलात, व्याख्या अन्यपदार्थव वाणपत होते. अमूर्तवानुसार मूर्तित, अव्यक्तस्वातून व्यक्त अथवा अद्वृत्यास्वेत-तीत बसूना दृश्यत्व वाणपत होणे म्हणजेच उपत्ती; आणि उलट मूर्ते द्रव्याची मूर्तित, व्यक्त पदार्थांची अव्यक्त व दृश्य बसूना अद्वृत्यास्वेत वाणपत होणे म्हणजेच विनाश. मूर्ते द्रव्याचा विनाश म्हणजे रसीमाण होणे, व या रसायनस्वेतून अन्य मूर्त द्रव्यांची पुनरुप उपत्ती होणे हा क्रम जिवंत द्रव्यात अव्याहत सुरू असतो. अर्थात् उपत्ती व विनाश या दोन क्रियातील मध्यस्थ म्हणजे रस होय. या अव्याहत उपत्ती व उपत्तीमान पदार्थ परमाणु अभी, विशेष अथवा विनुत स्वरूपात विनाश माने असतात.

संजीव सृष्टीत असणाऱ्या सर्व क्रियाचे स्वरूप याप्रमाणे मुख्यत: उपत्तिविनाशात्मक अथवा संयोगवियोगात्मक असते. हे संयोगवियोग म्हणजे चलनाचे अथवा गतीचे दोन प्रकार होत. आकर्षणहून गती म्हणजे संयोग व अपकर्षणहून गती म्हणजे वियोग. गतीत आकर्षकता असले म्हणजे संयोग संभवतो आणि उत्सर्जकत्व वा अपकर्षकत्व असले म्हणजे वियोग होतो.

वायूचे योगवाहित्व

चलन अथवा गती हा गुण वायूचा होय. या वायूच्या ठिकाणी अमूर्तत्वाच्या सहयोगाने संयोगकर्त्त्व व तेजसी संयोग पावलयोने वियोगकर्त्त्व उत्पत होते. या संयोगवियोगात चलन हे सामान्य व प्रमुख असतयोर चलनाचा अथवा गतीचा कार्य असलेला वायु हा चर सर्व संयोगवियोगरूपी क्रियाचा प्राधान करत होय. व्यायाम शास्त्रात, 'शीतस्पर्शवलता' हे अपचै व 'उष्णस्पर्शवलता' हे तेजसे स्वरूप सांगितले आहे ('\'). या दोनांतरी 'स्पर्श' सामान्य अर्थात् ती गुण वायूचा होय ('\'). शीतल हा अपचै व उष्णत्व हा तेजस्ता विशेष अर्थात् स्पर्श गुण मात्र वायूचा असतो, असे याचून स्पर्श होते. 'वायु हा योगवाही आहे, तो तेजस्तर्याचे दाहकारी व अपस्योगाने शीतलकारी
होतो “”, असे सांगून आयुर्बीयांनीही असाच अभिनय व्यक्त केला आहे (२०). अर्थात् चलस्वभावी वायूशाल्य ठिकाणी तेजस्वियोगाने वाह्यकारत्व व अपस्योगाने शीतकारत्व उत्पन्न होते. तात्पर्य, असे शीतशाल्यव्यवहार व तेजाचे उष्णशाल्यव्यवहार म्हणजे अनुभव म्हणजे व विशेषज्ञ कुल असून दोघांत्य तीन अधिक अनुभव चलनमुग्धाचाव निर्देश “स्पष्ट” या संज्ञान करणात आला आहे, हे उपड होय.

शीत व उष्ण गुणांचे कार्य

आकारण व अपकारण हे जे दोन गतिमंड वर संगीतलेच त्वात्विषयी आणणे असे न ह म्हणता येईल की, आकारण हे आल्हादज्य असते तर अपकारण उद्योगप्रयोग असते. आत्मीय भावनेचा धोतक वेदांताशिल श्रृंखलेचे आल्हाद. उद्योग म्हणजे तिरस्कार. हा ही एक चेष्टाशिल. पण तो विरोधी भावनेचा धोतक असतो. परमाणूरे संयोगशाल्य शीत-उष्ण गुणांमुळे होत असताने आल्हाद व उद्योग हे शीत व उष्ण याचे पर्याय होत असे या म्हणता येईल. कारण आल्हाद व उद्योग हे कार्यसमूही असून शीत व उष्ण हे गुण त्वाती वाणे असे तरी वस्तुतः कार्य व कारण यांत्र अभिनय असतो.

'पचन' म्हणजे कार्य?

मनुष्य-शरीरतातील पदार्थ म्हणजे रस्स्त्रांतर व सात, धातु, संयोगामुळे त्वाती उत्पत्ती व वृद्ध होते आणि शिवायमुळे तास व विनाश होतो. परमाणूरे संयोगजन ज्ञानानंतर या संयुक्तवाच्यतातील काही परमाणूरे शिवाय शैवायपूर्वी म्हणजे संयोग व विश्वास हा दोन निर्देशचा साते पृथक्करण अथवा भिन्नता हे एक तिसरी कर्म संबंधत असते. पदार्थांच मात्र विविध तर रस ही एक मध्यमांस्त्य उत्पन्न होत हे हे में तीत पदार्थांत परमाणू असून अथवा इत्रहास विनिमय असतात, हा उद्धेड मागे आला आहेच. वर संगीतलेची वृक्करणाची किंवा याच रसावस्थें संबंधते. आयुर्विद्यात तिलाच “पचन” म्हणतात.
बायु-पिता-सृज्ञामां जन्मांचे अन्यकर्षण

शारीरद्रव्यांची महागंजेचे सरसकर्तादि धातुतीच उत्तपती, अभिभूती, भास व विनाश होणारांठी अवगम्यांना समजून, विभाजन व वियोजन या तीन किंवा कार्यपूर्त होत असतात, आहारादि द्रव्यांतील पोषक अंशांचा प्रथम संग्रह करणे, संगठित द्रव्यांतील वाहक महागंजे शारीरद्रव्यांच्या उत्तादनकार्यात सहाय्यक होणारे अंश, याच उत्तादनाच्या कामी असमर्थ असणाऱ्या मलुक अंशापूर्वक नंतर विफल करणे, आणि विभाजन तपासेप्रमाणे स्वरूप असून त्यांचे कल्पना ज्यांच्याकडे असते त्यांना महागंजे समावेश, विभाजन व वियोजक अशा कार्यकर्ती द्रव्यांतात आसुर्वेदाचा रोध, पिता व बायु अशा संज्ञा देणार आल्या आहेत. या संज्ञा महागंजे ‘शिल्प’,”तुंकू”,”व्या” या धातुतीच साधित हुवे अहेलेत आणि त्यापैकी गती व गंध हा ‘वा’ धातुता, संतोष हा ‘तुंकू’ धातुता व आल्यात हा ‘शिल्प’ धातुता” अर्थ होय, असे स्पष्टीकरण मुख्यसंबंधित केलेले आहे (१०).

विसर्ग महागंजे उत्तादन, आदान महागंजे पचन व विकार महागंजे उत्सर्जन या तीन किंगाच्या योगाने चंद्र, सूर्य व बायु जगाचे ज्यामित्रण धारण करतात त्यामध्ये शरीररातिल केल्यास, पिता व बायु हे देशील त्याच किंगांनी शरीरांचे धारण करतात, असे वर्णन सुमुख्यांनी केले आहे (११). आणि, संगठ, विनाश व उत्सर्जन किंवा संक्षेपण, विशेषतः वायुसमस्त, आपल्यांनी अकार्पण, पूर्णकरण व अपकारण यामध्ये शरीर द्रव्यांत चालणारी किंवा मुख्यत: तीनच असून त्यांच्याच्या मध्ये चाल्यात ती कारक द्रव्ये महागंजेचे संज्ञा, पिता व बायु हे त्रिदीप होत, असांत त्यांतील अभिप्रय आहेत.

हे वातादि दीप धात्वात्मातील असतात महागंजे शरीरांचे धारक असे जे स्वरूप द्रव्यानुपस्तादि धातूत्व त्यांतील शरीरांनी राहूत असतात. ‘अस्तित्वाळूत्तत् प्रामुख्यात वायूचे, लेण व रक्त यांत्रिक पित्तचे व अवशिष्ट द्रव्यांत महागंजे रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, मृत्र व पुरीप यांत्रिक कक्षांचे वास्तृत्व आढळून
येत असलयाने धातु-मल आणि दोष यात आश्रयाध्येयभवां असतों असे वागण्याचे वचन आहे (४४).

त्रिवोध स्थृणां सूक्ष्म व अदृश्य द्रव्येऽ

परंतु, त्रिदोषांचे ठायी शारीराळील यवं कियांचे करून माला अथवा यवं शारीर करून संचालन तेज करून असंतान याचा अर्थ असा नक्को की त्रिदोष हे केवळ शक्तिश्रृंखला होते. कारण द्रव्याधाररूप शक्ती कटिच उपलब्ध होत नाही, ती द्रव्याधाररूप च राहते. 'ती द्रव्याधाररूप अर्थ नक्को हे पितांचे आत्मतर्व असून वायु हाच वायुकर्षणाचा आत्मा होय', या वचनातील वातावरण द्रव्यवाचाचे निर्देश सुचित करण्यात आहेला दिसतो (४२).

अर्थात् त्रिदोष स्थृणां धातुमाणांसमस्त संस्थान व दृष्ट नक्को तरी सूक्ष्म व अदृश्य आणि द्रव्येऽ होते. रसायन धातुमाण शक्ती लक्षित तत्त्व परंतु सूक्ष्म असे अंग नुसार तात्त्विक व तिरुद्वार त्रिदोषांचे वातावरण त्रिदोषांचे वर्णन शक्तिश्रृंखला स्थृणां करण्यात येते त्याच्या कारण हेच की, ते सूक्ष्म-द्रव्य-रूप असंतान आणि धातुमाणांना सामर्थ्य त्यांत अधिक प्रमाणात असते.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
श्युनाधिकत्व आकाशेतर्भुयाण्यां-पूर्वाधिकत्वायर् अवलंबुन अस्ते, हे उष्ण होय।

(२) "सभीपथ अन्दराण्य स्वरूप रूपां भूमित्वेश्चित्।" च. सं।

(३) "निर्मलता पृथ्वी।" - त. सं।

(४) "ता सुबर्काठकर्मसंस्कृतयुक्तहर्यश्रुत्युंगुण्युक्तानाति पार्थिव\-\ वातिः।" (च. सं।)। तत्र स्वेतसारासमिदिस्वरुपस्नाथस्त्रणान्यान्यान्यान्यान्न तत्त्वातिस्तु करपाय प्रायोद्रिशम सिद्धमिति पार्थिवम्।"(सु। सं।)|। तत्र द्रशी युष्म सन्तर स्नातिस्तु गंधारण्योपत्तिः।" अ। हु।

(५) "याच्युस्त्रान्यवर्तमानः -जवर्तमानमुच्युताचालात्।" (च. सं।)।

(६) "क्षीणवत् रूपांस्त्रान् पृथिवादिर्स्वरूपां श्रुत्युंगुणानां अवसरूपम् कथितलेन नान्ति। तर्युष्म व सुहम किवा द्रश्युष्मव कर्मवर्तमान अवयवम् पार्थिवम् व वायवीय, ग्रहणांन वर्षातिकार व चेतना याब्धा समुदयायांसून उद्भव आतुप्ती सर्वाविद् विभाग दोन्तं समवततः, हे सूचिवार्थायी केलेले आहेच।

(७) "स्नातिस्तु द्रशी।" -त. सं।

(८) "यात्रित्वम्: कर्ममुणां: कारण समवाचि यति यति द्रश्यम्।" च. सं।

(९) हे वर्गाकारण मूलान्तरवर्गमुखावलियां अरुणसह महिले लेणात नान्ति। तर्युष्म व सुहम किवा द्रश्युष्म व कर्मवर्तमान अवयवम् पार्थिवम् व वायवीय, ग्रहणांन वर्षातिकार व चेतना याब्धा समुदयायांसून उद्भव आतुप्ता सर्वाविद् विभाग दोन्तं समवततः, हे सूचिवार्थायी केलेले आहेच।

(१०) "शीतज्ञानाथम्: वापः।" उपनान्यावलेखः।" त. सं।

(११) "कृपारितस्त्रान्: वापुः।" त. सं।

(१२) "योगवाहि: परि: वायुः: संयोगाद्वृत्यायात्मुक्तः। दाहकुतु: तेजसा युक्तः: श्रीवाहिं ग्रहणसंयुक्तः।" च. सं।

(१३) "तत् वा गतिकंकाल्पमार्थं ध्रुवं, तप सतांपि किलब आलिखे। तत्तेऽवं श्रुतिष्विभ्रमः प्रक्ष्येऽऽितात् वातः: पित्त्व ज्ञाते च ध्रुविष्विभ्रमः।" (सं। सं।)

(१४) "विविश्चिकोदतिकारः: सौमस्याथिर्या यथा। धारायितं जप्यां एश्चेहैं कर्मभिरा-\ निवाचः।" -सु। सं।

(१५) "तवास्त्रिनिष्ठो वापः: पितु तु देशद्रव्यः: । लेण्या श्रेष्ठेऽ\ लेनीपामायायायाम्रिषिन्या मिष्य।" -अ। हु।

(१६) "तद्वा वायोराल्मविनियमैः, पितिमांसनेयं लेण्या सीमितः।" -सु। सं।
पृष्ठभागाचे महामुळे व अव्यःक्त बऱ्या यांच्या समूहायापासून जो देखे आकारास येतो त्यासाठी अयोग्य सूक्ष्म असा आणि घटकमुळे युक्त असतो. सूक्ष्म घटक म्हणजेच परमाणुस्वरूप अवघड. असे अपूर्णस्वरूप अवघड परिसंपर्क असतेत. शरीराच्या बृहस्पती परमाणुयांचे अपरिसंपर्क भवते' असे चरकाचे वचन आहे:

पृष्ठभागाचे महामुळे याच्यामुळे एकमेकांनी संयोग पावकतात आणि या संयुक्तवस्त्रेत उपसागरात प्रियापिथे सर्व किंवा जो करतो त्या परमाणुवस्त्रेत अंशाना जीवाश्म म्हणतात. 'प्रियापिथे पुरुष इतर भावासाठी नियुक्त होतो आणि पुनर्मिथ अव्यःक्त स्वस्थापूर्व व्यक्त स्वस्थापूर्व अव्यःक्त स्वस्थापूर्व स्वस्थापूर्व प्रवेश करतो, रजस्तोमिश्वर पुनरूपे चक्राण्य परिवर्तन याप्रमाणे निर्य पुरुष होते', असे चरकाचे जिंदरत (1). अर्थात पृष्ठभागाचे संयोग भालून आणणारा व या संयुक्तवस्त्रेत म्हणजेच शरीराचा संक्षेपणा सर्व किंवा मुख्य प्रेरक रजस्तोमिश्वर पुरुष म्हणजेच जीवाश्म होय.

हा पुरुष जी प्रेरणा करतो तिलाच बेटना अथवा चैतन्य म्हणतात. 'परमाणु स्वतः निविकार असतो; सत्ता, भूतगुण व इदिरी यांच्यांनी संयोग पावून तो चैतन्याला कारणीमूल होतो आणि निविकार ब्रनून सर्व किंवा अव्यःक्त करतो, असे चरकाचे वचन आहे (1). अर्थातूं गंधस्वरूपाचे भौतिक गुण, मन आणि इदिरी यांच्याचा परमाणुपासून चैतन्याचा प्रादुर्भाव होतो. हे चैतन्य असे म्हणजेच जिंदरतपणा. इच्छा, इच्छा, प्रायतन इवतांद आतस्वरूप या संतत्त अवस्थेत विरोधान्यावस्थेत असतात. शरीर संतत्त सधवे म्हणजेच पद्धारत असते, बेटना हुत शाळी की तेच पंचत्त पावते.
‘शरीरं हि गते तत्स्मिन् शुन्यागारम्बेतनम्। पंचभूतावशेषतवात् पंचवं गतमुच्यते।’ (४), असे चरकांचे वचन आहेत.

अशा प्रकारे जीवात्मा व पंचभूतविकार गांवा समुदायापासून सापः-क्षतया सुपुष्कम असा जो शरीर अवयव किंवा शरीराचा आहार घटक उत्पन्न होतो, त्या च आहारादिकृत्तन् म्हणजे आहार, जल, वायू, आदित्तुन् प्राप्त होणाऱ्या पोषक अंगाच्या योगाने क्रमशः अभिवृद्धि होते. शरीराचा हा आहार अवयव सुपुष्कम असतो म्हणजे परमाणुस्वरूप असत नाही, कारण पृथिव-व्यादीता तो समुदाय असतो. शरीराच्या व्यवस्थेन अवयवाच्या तुलनेने तो सृष्ट्वतम असतो. या आहाच अवयवाचे घटक म्हणजे पारिवाद्य अंशांच. आहार-ादिकृत्तन निधानाऱ्या पारिवाद्य अंशांनी तेच परिपुरुष होतात.

शरीराची वाढ म्हणून असंते

शरीराची पोषक किंवा वृद्धिकर होणाऱी तरी असंत असतात. परंतु, शरीराची वाढ मात्र ठराविक मयादिविक्षेत्र होत असते. हैदय हिंसक आहार-विवाह सेवन केले, साहसिक केम वर्ज केली व आयुष्य केली करणारी विवेधाची उदभवली नाहीत तरी सुदा विशिष्ट मयादिनित्रो आयुष्याचा यागप्राप्त होतो. त्या विशिष्ट मयादिनंत्रो आयुष्याच्या विषेपेरे त्या विन्यासात आहारादिकृत्तन श्रेणी होत, त्यात आहारादिकृत्तन श्रेणी होत असते, अमयांद होत नाही.

शरीराच्या वाढिप्रमाणे त्याचे आयुमिन्नही मयादित असते. किवड्या, वृद्धी, विकास, उत्कृत्त, सामृद्ध्य, विशिष्टकृतिमंत्र व आयुष्य हे सर्व वृद्ध पदार्थांचे प्रतिनिधित्व असते.

आपल्या विशिष्ट आकारातील वाढ पृष्ठ हाती की शारीररूपक व रसरूपक धार्म तत्ततिसारे वाढू हातात. आकारातील आणि गणने स्वस्त्वेय पण स्वस्त्व विकास अग्राध्यं अंशासून होणाऱी उपती म्हणजे संतती. एका उत्तराधिक घटकापासून अथवा अवयवापासून उत्पन्न होत असतात.
रसधातु निरनिराली आहार्य द्रव्यों जटरात्र प्रविष्ट शाली की ततस्त्व अन्नीकडून त्वाने भूतव नष्ट होते. आहार्य द्रव्यांचा या द्रवस्फुलाच आहारपेस म्हणणात. या आहारसाळा गुंडे यक्त्वुन्न्वीत्र ग्रन्थेश शाला म्हणजे तेघं रंजकपित्तकडून त्या त्या पुणऱ्याचे पचन संस्कार होतो व त्याचा परिणाम म्हणजे शरिरातील मसूदमक्षर सहसांतुनही संचार करण्याची शक्तता या साचाचा ठिकाणी उत्पन्न होते. या संस्कारात आहारसाळा रंजकल्याण-प्रतिकांदी ह्यांनी प्राप्त होतें ("). आहारसाळा या शुद्ध अशाका संस्कारित अद्वेलाच "रसधातु" म्हणतात. हा रसधातु शरीरात अविरत भ्रमण करत असताना कायामुणकडून पुणऱ्याचे बिच्छिन्न होतो, आणि अशा रीतीने तो अनंत शुद्ध शाला म्हणजे व्यालाच "रकतधातु" होतो. त्यासाठी आहारसाळा यक्त्वलील रंजकपित्ताच्या योगाने रक्तवर्णयुत प्राप्त शाले की त्याला "रसधातु" म्हणतो असे वर सुचववते. हे रक्तवर्णी द्रव्य म्हणजें "रकतधातु" होय असे काही लोकांचे म्हणणे असून "शरीरस्थ उच्चाच्या योगाने साचाचा ठिकाणी रंजितता प्राप्त शाली की त्याला रकत म्हणतात", या मुख्यच्या व्यालाच म्हणजे (") या संवत्सारात आधार म्हणून उल्लेखाच्या करण्यात येतो. परंतु, ते विचारणीय वाटते. प्रभातुल्येचे विचित्र कायम

कारण रस, रकत, मास इ. जे सात शरीरकथूत संगण्यात आलेहे ते सर्वन्देश्यापी आहेत. जवळ्या सर्वशरीरव्यापी विकाराचे रसधातवाष्ट्र्यित्व त्यावहन उपपत्त होऊ शकते. उलट रंजकपित्तने रक्तवर्णी हायल्या आहारसाळा "रकत" मानते तर जणार्यापूर्व यक्त्वत्यागित्व भागातंत्र केवळ रसधातुचे अविलय असते, तो सर्वदेश्यापी नसतो, असे स्वीकारणे भाग पडल, आणि जवळ्यादेश्यापी विकार रसधातवाष्ट्र्यी
होते हैं महावेंद्री असंगत ठरें, ‘व्यानवायूकरण शरीरातील सर्व विभागाने एकाच बेटी रसाहुज्ज विक्षेपण अविरत चालू असते, आणि हा विषयमाण रसाहुज्ज जेथे स्थानवृत्तांमध्ये प्रतिष्ठा होतो त्येच तो विकृती उत्सर्ग करतो’ (२) ; ‘श्रवण, प्रकाश व जल यांच्या अर्धविंश्च प्रवाहामृत्तिक’ ते रसाहुज्ज समस्त शरीरात सतत परिभ्रमण करत असतो’ (३) ; इत्यादि वर्णनाली, सर्व शरीरात याच्या विक्षेपण होते तो धार्म रसाहुज्ज होय, असेच सांगत आहे. रस’ शब्दाची व्युत्पत्ती सुधर्याने ‘रस’ गती अहरहंगुळीतीत रस: अशी दिळी आहे. प्रत्येक निष्कमन करत असतो तो रस. असा याचा अर्थ.अर्थात् या व्युत्पत्ती रसाचे सर्वदेखीरीचरित्र सुधरिलेले दिसते. ‘रस-वह लोकसे दोन अनुवाद हृदय व रसाहुज्ज क्षमता हे त्यांचे मूळ होय,’ असे सुधर्यानुसार (५) व “रस-वह संतोलि मूळ हृदय”, असे चरकसंहितेत (६) म्हणून आहे, त्यांतूनही, हृदयानुसार जो विकृती होतो ती धार्म ‘रस’ होय, असाच आणि व्यक्ति होतो. “रंजिरांस्तेजसा त्याप: …………...” या सुधरुतांत्तीती ही वृद्धी अपमाने नाही तर शरीरस्थाने अपमाने रंजिरां शालेल्या रसाला “रक्त” म्हणावे, असे प्रतिप्रसाद केले आहे, ही गोट विसर्ता कामा नये. याकुट पितांकुट आहारसाचे पचन शाले म्हणजे शरीरातील सुस्मित सृष्टिशीर्षेच सीतानूनही त्यांचे अभिविवरण विना वाचास होऊ शकते. परंतु, कोणते संगरांकनाच्या त्यांचा रक्तवर्गात आली तरी “रक्तवर्ग” ही संज्ञा मात्र प्राप्त होत नाही. यकृत्ते उपर्युक्तपणे विविध शाळेला व रक्तवर्गाचा पावेला आहारस रसाहुज्ज होय. ‘रक्त’ ही संज्ञा केवट लाल रंगाची सुंधर नाही. रसाहुज्ज व विशेषतः सांगण्यासंतोलितिती विषयारूढी शाळेला आहे. रक्तवर्ग म्हणजे परस्परप्राप्तलिंगांतीत, जठरांकियां योगाने विदर्श शाळेले व यकृत्ते उपर्युक्तपणे संगोळांना विपाकाच्या शाळेलेले आहारांश स्वत: “रक्त विशेष आहारांश किंवा मूळस्वरूपाचा त्याग करून रसाहुज्ज म्हणजे अमृतसम्बंध विलीन होत. हे निरं-कारतव येते तेन्हाच शरीरातील सुमूळ अभयवानही प्रवेश कराने ल्याया शक्य होते. आणि अशा रीतीती सर्व शरीरचन्द्र प्रसृत शाळेल्या या आहारांगणांमधून मूळ अशा शारीर अवभावीचा उत्पाद अधिवृद्धी होते. अशा ही व्यापकी तर विशेषत स्वतः रसाहुज्ज अवस्थण असलेल्या आहारां-
रक्तोत्तर मांसधातुची उत्पत्ति

कायामीकडून विपाचित शातिर्या रसधातूलचे "रक्त" महणतात हे वर समितित्वेच. शरीराचे पोषण करारे आहाराशी त्यात विलीन शालेले असतात. अणा या रक्तपापांतूनच नंतर जो पन व विनिर्भर आकारात अभिवृत्त होणारा धातु उत्पन्न होतो त्याचे नाव मांस. अर्थात् द्रवधान रक्तपाककीच काही अशे एकमेकाकडे आकर्षित होऊन घनस्वṛ वाणे विनिर्भर आकारात अभिवृत्त हाले महण्ये त्या मूर्त किंवा साकार रक्ताशालनाचे "मांस" ही संग्र प्राप्त होते.

पूर्व स्वरूपात विनाश होणे, आहार्य द्रवे अथवा शारीर अन्यव याचे मूल्य किंवा विनिर्भराक्रियात्मक विलीन होणे, रसस्वरूप संक्रमित होणे, हे कार्य वियोजनान्तर अथवा विनितिप्रक्रियात्मक होय. संवृत्तत अथवा समुदायात्मक तृती पदार्थ असमुदित अथवा असंवृत अथवा असमर्थ द्रव- रूपात अवस्थानत्तर होतो, याच्याच अर्थ असा की त्यात संवृत अथवा असमुदित आलेली द्रवे एकमेकाकापासून विनिर्भर होत असतात. जिवांत शरीरात घडून येणाऱ्या पदार्थांतिर्गत परमाणुवा या विनिर्भरानूनच उत्तर अथवा उत्क्रांतर्पण पदार्थांची निमित्त होते. हे कार्य संयोजनान्तर अथवा संवृत्ततात्मक होय. द्रवीभूत शालेल्या परमाणुवृक्षी काही परमाणुवा
शारीर तत्त्वदर्शन

पुनःश्रवण संयोग होतो, त्यानां विणिटकृतितमवः प्राप्त होतो, आणि अशया रीतीने अन्य पदार्थाना प्राप्तिबोध होतो. आहारातील पोषक अंशांचा रस झाला की त्यापासून पुढे मासं ही मूळ वस्तु निर्माण होते, आणि मासं-घटकांनी पुनःश्रवण विषज्ञ आठे की शारिरिक काही संघटित होतात व अस्थायानमक धातू आकारात उत्पादन होते. रसरक्तादि सातही धातूक्रम उत्पत्तिविनिर्माण संयोगवियोगात्मकता अणार्कारे अनुस्यूत असते. परमाणूच्या संयोगवियोगात तिसरे विहाजनकर्म साध्याची संभवत. संघटित परमाणू विषज्ञ अथवा विशेषता आल्यावर होणारे नास्तीक विशेषकरे हे नास. रसरक्तादि शारीर व्यवस्था उत्पत्तिविनिर्माण संयोगविविभाजन व विहाजन या तीनचा ध्रुव या प्रमाणात्रे प्रभुक्तत्वाते संबंधतवा व त्याचे कर्तृत्व ज्यांचेकडे असते त्यानांक कृपितादि दोष महणतात, असे माणीप्रकरणात सांगितले ते याच अभिप्रयासात.

रसाविं संजांची निर्यक्ती

रस, रक्त, मांस इत्या संजा शारीर धातूना योजित होत आत्मा आहेत त्याही मौजूद व स्वभाववैद्यक व वास्तववैद्यची आहेत असे विसम्ब येत. "रसनालू रस: " अशी " रस " शब्दाची भूमिती आहे. रसन महणजे विषज्ञ अथवा व्यवस्था किंवा विशेषता आकाराचा नास. अर्थात् रस या शारीर अथवा अवस्थातपत वैस्थव च संचित होते. "रक्त " हा शब्द परस्पर-विशेषता निर्यक्त आहे. 'रजनातु रक्तम् ' अशी त्याची निर्यक्ती आहे. 'रंज रागे ' या धर्मविश्वस्तीले रसरक्तविदची अवस्था अर्थात परस्पर-विशेषता निर्यक्त होते. मांस महणजे परस्पर-निर्यक्त अर्थात रसरक्तताचे संवाचनी समुदायविवृत्त अवस्था. मांस " या शारीर अथवा अवस्थातपत किंवा अभिप्रेती अभिप्रेत आहे. या मांस-संजक संवाचना मार्ग असते, अस्थायानात्मक काठिण कसते, हा विशेष. मांसविदची संवाचनी परमाणूपकी काही पुनःश्रवण विषज्ञ आठे महणजे त्यापासून मेदिनित होतात. मेद महणजे मांसविद. मेदिनित अस्थायानुसार उत्पन्न होतो. हा धातू अथवा अवस्थान महणजे संवाचनी, विषज्ञ आकारात अभिप्रेत होणारा असतो, या संवाचना स्थितत्व व काठिण माणीप्रकरणात ") अधिक
असते। अर्थात् हा गांव ज्या 'घा' धातुपासून तयार झाला आहे त्याचा अर्थ गतिविवृत्ती, गतिरोध असा आहे(')। अर्थात् 'अर्थात्' या शब्दातूनच स्वर्ण व काठिण सुूचित होतें। अस्थीचे स्वर्ण झाले की त्यापासून मजजा धातू उत्पन्न होतो। 'मजजा' म्हणूनून अस्थिगत अणूंची अस्थितर संबंधणारी रसायनात्रण या धातूत गम्भीरे मजज धीरज म्हणजे अध्यक्ष स्वरूपात अवस्थेत असतात। म्हणूनच त्याला 'मजजा' म्हणतात। 'मजजा' शुद्धती हा धातुवर्ती मजजनाचा सूचक असाच आहे। मजजचे विशेष रूप म्हणजे शुद्ध, 'शुद्ध' या शब्दात 'शुचिः' हा धातू असून स्वयंचता, पूर्णत असा त्याचा अर्थ आहे(''). आणि पूर्णत, स्वयंचत म्हणजे केलेले (') रसायन झिंकना किंवा द्राक्षस्या। अर्थात् अन्याय शब्दांमध्ये शुद्ध ही संजोही शुद्धतें व स्वयंचत यांची वाचक आहे। यकृतात रजक पिता व शरीरीभार यांच्या कडून अवश्य: विपश्यित झालेल्या आहारसाठी ती अधिक हुज्ज आत्माने ज्या नावमाणे रक्तपात शुद्धतें संबोधणात येते, त्याप्रमाणे संवेदनात्मक मांसधातुतंतर अस्थिधातूपासून उत्पन्न होणारी शुद्धता धातूसाठी मुळ शुद्धपण येते। आहारी द्राक्षाचा रस झाला व पचनादां संसाथेन हा यात रक्तत्व आधारी संशोधणारी व्यवस्थेत मातृभूत हाते की शरीरातील विविध अंगांचा व अवयवांचा तो ज्या प्रमाणे उत्पाद बनतो, त्याप्रमाणे विशेष आरोप धारण करणारी मांसाधीपासून उत्पन्न हाते आहेला विशेष रस गम्भीरतता कारणीभूत होतो।

रसरक्तादिर धातूत ती स्वाभाविक यथार्थ अर्थ आहारसापूर्ता प्रामाणे होत असते। हे सातही धातू शरीरातच आर्थ म्हणजे शुद्धतें संप्रेरोक्तते अशा सुस्थर घटकातील सुस्थ्र स्वरूपात विधिमान असतात। आहारोपन रसापासून श्वांचरी अतिवृद्ध होते।

टीपा:— ( बंश ४ )

(५) "पूर्व: प्रलये चेष्टा: पुनर्मविविषुष्टते। भव्यक्तादत्त भव्यः यति भव्यक्तादद्वेयः पुन:। रक्तमार्गाधिविशेषकस्यपरिचयते।" च. स.
(1) 'निथिकार: परस्परता सहभागिता है। तरसने कारण निर्वय ध्वनि पदार्थ हि निमित्त।' च. सं.
(2) च. सं.
(3) 'स. भरु आगे रस: यहत्तुलीहानि अभाय रामपुप्पित।'- सु. सं.
(4) 'रक्षिताक्षरसः स्वायः। गोरीर्वेयं देविनाम।। बध्यप्पि:। प्राधे रक्त-मिलाविष्ठाय ते।'- सु. सं.
(5) 'अन्यन्य रसधारुः हि विलेखापितकर्मण।। युगपत्व सर्वत्रांजस्ते देखे विनिष्पैते
सदा। किन्तुमाणा: स्वतंगणात्। रस: सजजित् यत् स।। तत्समनिविकारः
कुरुते।' अ. सं.
(6) 'स सामाध्यनिविज्ञलांतानवत। अनुष्णा विशेषण। अनुवाहारवै केवल
साहसिम्।'- सु. सं.
(7) 'रसवहे हे तयोपूर्ण हृदयमू मसागीर्ययथार धमामय।'- सु. सं.
(8) 'रसवहानां कोतसं हृदय मूलम।'- व. सं.
(9) विण्यरव व किण्षणव पूर्णारण जीत आहे। अभ्या बस्तूल उदगितविनातः
इत्यक।। चलनायकम कर्म सम्बन्धाय प्रकाशी नसते। अर्थात्ते संभवल।
अतिरत स्वरं च काष्ठ्य अस्वाभावातू पूर्णारणं असि नाम, मासधारुः
बुद्ध अवदक प्रमाणार असि, हतकच।
(10) 'च्या गतिनिवृत्तरे'-सि. को।
(11) 'शुचि: पुलीभावे।'- सि. को।
(12) 'पुलीभाव: वदेदे इति।'-सि. को।
दर्शन ५ — शारीर द्रव्यांचे सामाग्रि

शारीराचे बीज म्हणजे शुद्धतांतरसंहळ्य. शारीराचा आढ़ घटक या वीजापासून निर्मित जाला की स्वभावामध्ये मानव स्वायत्त बाळ होऊ लागते; आणि वृळी, विकास, उत्काळी, इत्यादि अवस्था उपबोगीत यथासमय ती संवागपर्यंत स्वस्थत अभिभवत होती. अर्थात् बीज तसा वृळ या व्यायामांचे या सर्व स्वेत्तंत्रताशी शारीर वीजापासून असते.

संवागातल्या किंवा विशिष्टतांतर्वत शारीराचे प्रथम मांसहुणांचे अभिभवत होते. मांस ही शारीरातील व्यक्तपर्यंत आविष्कृत होणारी आय वस्तू होय. मासांतर्वतीची अथवा साकार सृष्टी म्हणजे अस्थी; या अलकारांतर संवागातल्या स्वायत्त संसाहून अधिक असते. मांससंधातू आहारसंहुणांचे अस्थी मेर्फळांतून उत्सर्जन होतो. वस्तुतः आहारसंधातू हेच सर्व धातुहून उत्पत्तिकारण. अस्थीतील व्यायामांचे निर्मित होणारे हे उच्च आहे, तथापि, मेर्फळसंधा प्राप्त हाल्यांतर्वत अस्वायत्ततील निर्मिती होत असलेले मेर्फळ अस्थीत उत्पादक माणणे अधिक योग्य. विशिष्ट आकारात अभिभवत होणार्‍या या दोन धातुतील आयपाणाच संवागातूक देहातील रस, रक्त, मेद, मज्जा व शुद्ध हे अवर्धाद्र द्रव्यास धातू राहत असतात.

उत्पाद म्हणजे उत्पत्त होणारी वस्तू ही जन अथवा व्यक्तपर्यंत असते तर उत्पादक म्हणजे उत्पाद वस्तूचा उत्सर्जन हेतुमूळ होणारी वस्तू द्रव किंवा अवकृतपर्यंत असते. सात धातुंपर्यंत मांस व अस्थी हे दोन धातू जन किंवा व्यक्तपर्यंत म्हणजे विशिष्ट आकारात अभिभवत होणारे असे अनुभव वाकीच्यात मात्र असे मूळत्व, व्यक्तपर्यंत किंवा साकारात्व नसते. ते द्रव्यपर्यंत असतात. अर्थात् मांस व अस्थी हे धातू उत्पाद व उर्वरित पांच धातूं उत्पादक होत असे म्हणून दे. रस व रक्त वापसून माणणी उत्सर्जन होत असे म्हणून ये. रस व रक्त वापसून माणणी उत्सर्जन होत असे म्हणून ये.
होते, मेदापासून अस्थीची निर्मती होते, तर मज्जा व शुद्ध हे गमावे उपायाद असतात.

रसरक्तादि उपायाद धार्तूत अमृतलत्व, विशिष्टाकृतिहीनत्व अथवा द्रव्य सामान्य आहे तर मांस व अस्थी या उपायाद धार्तूत मूर्त्तत्व, विशिष्टाकृतिहीनत्व अथवा घनत्व सामान्य आहे. तथापि या प्रत्येकांत कोणता ना कोणता तरी स्वस्थविज्ञान आहे. आणि तो स्पष्ट व्हा वा हेतूने प्रस, रक्त गामामाणे प्रत्येकांसाठी संग्रहित निर्माणाती योजनासाठी आहे. ही स्वस्थ विभिन्नता पुढीलप्रमाणे आढळून येते.

धार्तुते स्वस्थविज्ञान

रसधार्तूत हन्न रक्तधार्तूत अधिक शुद्ध असतो. पुष्पकरण्याचे सामाच्या त्यांत अधिक असते. रस व रक्त या दोघांत अवयवपौष्ठक अंश स्वरूपित विषयाने असताही विभाग अवयवांशी पृथ्विकता संपोषन पावणारी वा विशिष्ट होणारी प्रकृतीत त्या पौष्ठक अंगांच्या ठिकाणी जी उत्पन्न होते ती त्या ना रक्तप्रस्ताव प्राप्त झाल्यावरचं. रसायनिक व्यक्ती मांसांच्या नुसार ते मेद रसरक्ताहून अधिक घन व शुद्ध असतो. मेद ही निरोधी संग्रह घातकाची योजनी होईली आहे. मज्जा हा चर्चित इतकांत, तो अस्थिर अवयवांशी मेदपेक्षांती अधिक घन व शुद्ध असतो. पाऊंचा व नेव्हरा इतकांत म्हणजे शुद्ध; तो संबंध धार्तूत शुद्धतम म्हणजे मल्हीन असतो. इतर धातुप्रमाणे शुद्धधातुचाही मल सावितील आहे. तो म्हणजे ओज. मात्र रसरक्तादि अथवा धातुसंधीत सणाच्या अनुप्रयोगातील स्वस्थावरचं. उत्तम असते. योग वेळी उत्तरे सहायता तर अन्य धातुते मल धातुभक्तकांना मिळत करतात, परंतु अनुसूचित ओजांमध्ये असे मलिनीकरण कुणाचे होत नाही. किंवा, ज्याचा विनाश हाती की, जीविताची नाशही अतून असतो. आणि ज्याच्या अर्थात् वातावरण जीविताचे अस्तित्वाचे अवलंबून असते, अथि ब्रह्माच म्हणजे ओज. 'यशोरो मिळत नाही, यथाचतः तिथिति तिथितिति (१)', अथि शब्दांत ओजांचे जीवनायार्थक असते अरण 'यथा' विनाश हाती की, नाश होत नाही.
उत्तरोत्तर अधिकाधिक निम्नलिखित उपाधि से घनप्राप्त होत जानान्या रसादि
द्रव्यम धातुधार्य भिन्न संज्ञा अशा प्रकारे स्वरूपमेवार्या जग्या वाचक आहेत
ध्यायप्रमाणे मांस व अवस्थे हे दोन धातू घनरूप असताही तयाच्या स्वरूपविनयत
आहे, आणि भिन्न संज्ञानी त्यांना संविभाजने तीत्र लक्षित आहे. मूलतः हा
धमे मांसप्रमाणे अस्थीतीही आहे. पण वंतु, कठिणरूप व हिररूप मांसां
पेक्षा अस्थीत अधिक प्रमाणान्या आहे.

रसरकारादि धातूत अशा प्रकारे स्वरहाविनयता असही व तदनुसार
त्यांना विभिन्न संज्ञानी संविभाजने आहे असे तरी त्यांत मुळ शेष दोनच
पद्वाच्या, तरवरी सूच्या ध्रुवांप्रमाणे रसरकारादि संविभाजने हे वर्णनाली
स्वूल व सुक्ष्म; अवत्तृत व अवत्तृत; बृहत व बृहत्तम (१); गुरू व गुरू
अमूल्य; धन व द्वार; आकर्षण व अपकर्षण; संवृत्त व रसीमूल; अभि-
व्यक्त व अनव्यक्त; यायप्रमाणे मुख्यत: दोनच विभागांत होऊ शकेल.

धातूधार्य उपत्तिविनाशांची कालमय्यांवा

‘रसादिक सतो मांस यांसामे: प्रजायले. भेदाने सतो ततो भजान
सर्जनात: शुद्धस्थः (१), या वचनानुसार रसायनसूत्र रस, रसायनसूत्र मांस
वायप्रमाणे सताही धातूती आहारसूत्र मांस जी कल्यण: उत्तरी होते ती उत्तरी
तुर्क असते. म्हणजे रसायनसूत्र शुद्धस्थतेचा धातूति स्थित रत्न, शुद्धत व निर्माण-
वत्त उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रमाणान्या निर्माण होत असते. आणि ही स्वीकारणे
म्हणजे रसादि धातूधार्य उपत्तिविनाशाचा सार्वजनिक समानमय्यांचा पुरस
बाधी, इतकच नव्हे तर ही कालमय्यांचा उत्तरोत्तर धातुश्रमित काळी
असते असे मान्य मुख्यत बांटते. परंतु, ‘स खुलू त्रिवेषी त्रिवेषी कलासुधारीनि
पंज्याच च कला संक्रमितवाची अवतिष्ठते. एवं मासेन रस: शूद्रस्मृति,
स्वात्त्वांतः चार्तलू’ म्हणजे प्रत्यक्ष धातूत तीन हजार पंधरा कला इतका
काळ साचे वातस्य असते, अशा रीतीने एक महत्तमरसाचे पुरुष-
शरीरात शुक व श्रीशरीरात आर्त्ते बनते; यायप्रमाणे सताही धातुधार्य
उपत्तिवीची कालमय्यांचा सार्वजनिक असावा मुख्यत सांकितलेचे आहे.

वस्तुत: आहारसूत्र मांस एक दिबसाते रसायत, रसायनसूत्र मांस दिव-
सायी रस्तापल्ला, रसायनसूत्र तीन दिवसांनी मांस, रसायनसूत्र चार दिवसांनी
शारीर तत्त्वदर्शन

मेंद, मेदापासुन पांच दिवसानी अस्थि, अस्थीपासुन सदा दिवसानी मजजा व मजजेपासुन सात दिवसानी शुक; याध्वमाणे एकूण दिवस २८ होतात. आणं यांत्र शुकावर्षेत स्थंयं येथ्यासाठी अवस्था असागरां अधिक अवभी महणून दोन दिवस मिळविले दी तीस दिवसानी संख्या पूर्ण होते व एक महिलांना आहाराची शुरू बनते, हे वर्णन यथाचे ही मानता येते. परंतु, तरीही आहारसाठी प्रत्येक धातूत महणे त्या त्या धातूस्तवाचे राहण्याची समयमयंदा तीन हजार पंधरा कठा इतकीच असते, हे मात्र चिंतनीय व याबद्ध कारण चिऩाकणकीमुळे रसरस्तादी धातू उतररो अधिकारिक गूढ, निर्मल व चिरजीवी होत असलयाने यांच्या उत्पादनाचा काळाच्या समान असतो हे महणणे समुजित वादात नाही.

उत्तरी, अभिनृती, उत्तरीती आदि किया शारीर धातूत ज्या वडून येत असतात त्या सर्वांना संयोगवियोग हे प्रधानतत्वा कारणीमूल होतात. अर्थात शारीर द्रव्यांत संवरणारी सर्व करून दिविध महणे संयोगवियोगात्मक असीच असतात. 'तत्र संयोगपेशी लोकांत:। पढ़ातुरसुमुदायो हि सामान्यत: सर्वांवेकः......। पढ़ातुरविभागो वियोग:। स जीवालगम:। महणेज, लोक हा शाल्य संयोगपेशी आहे, त्या शाल्याने सामान्यत: पंतभूतविकार व चेतना यांचा संयोग अवष्टेत आहे, हे सदा धातू एकमेकापासून विभक्त होणे महणेज वियोग, याथार्थ जीवनपाक महणतात; या वचनातून उत्पत्ति-विनायातस्क सर्व करुणा संयोगवियोग ध्यूमीत असतात, असे चरकाचार्यानीही सुचविले आहेत.

धातुतत्त्वतीत पोषण व पोषक यांचा समागम ज्ञाना की प्रथम स्तोत्रमा निवास किवा विवरणकरण होते. शारीर धातू हे पोषण व श्याम्भाषी समानगुणी असागरे आहारसाधून प्राप्त होणारे द्रव्यांना देय पोषक; तसेच रसरस्तादी धातूपूकी पूर्णातून पोषक व उत्तराहातू पोषण, असे ही महणता येईल.

दिविध धातुपोषण

शारीर धातूने धातूचे पोषण शास्त्रकारानी दोन प्रकारात वणिते दिले. एक नित्य व दुर्र क्रमानुसारे. आहारसाधूने सर्व धातूने गुरुपूर्व महणेजे
एककालिक पोषण होने है नित्यपोषण. 'रसदातू हृदयातून निषृण दहा ऊधवपामी, बहा अधोपामी व चार नित्यपामी अशा एकूण २४ घण्टांत्य स्वस्त कहन समस्त शरीरात्रिक प्राकृतकर्ममधुसार प्रतिष्ठ ची ची नित्यपोषण, वर्तम, दार्शन व संबंधन करती (१४), अथवा, 'विकृत पृथवायगुकिक रसदातूलिक एकाच बेठी समस्त शरीरात्रिक नित्यपोषण होत असते (१५)', ही वचने या दृष्टीने सुचना आहेत.

रसापाच्यून रक्त, रक्तापाच्यून मांस याप्रमाणे सात्ती, धातूलिक आधारव्या परिमाणमधुसार व्याख्या उपादान होणे, हे दुसरे म्हणजे क्रमानुसारी पोषण होय.

धातुपोषणाचे हे द्वितीय परिपात रसपरिपात नाही. कारण त्याच्या परिपातात अभावता आहे. एका बाजूने आहाररसाकळून सर्व धातूले साथाला पोषण होत असते, व ते होत असतानाच मुख्य बाजूने धातुतंबरकळून विपक्षाच्या अर्थात्तून काहीं अंश उत्तर धातूत वस्तुपातले परिणत होत असतात. आहाररस अवस्थानात होत होत याच कामाचे शेवटी शुरूवातसेच पोहोचतो. आहाररसाकळून नित्य पोषण होत असताने धातूती अभूतपूर्व अभिप्राय अपनिरूपत होते, याचे कारण हे की त्या धातूतील काहीं अंश उत्तर धातूत उत्तरत होत असतात. असे न होते तर नित्य-पोषणमुक्त धातूती अमर्याद मार्गमाणे वाढ नित्य होत राहिली असती. काहीं अंश उत्तररत्न परिणत तशालागात व काहीं मलिकाने अन्य सळ्याने धातुदातून होत असाख्य अभिप्राये धातूत भी होत असती. ही हो तर आहार-रसाकळून होणार नित्य पोषणाचे भरून निर्धारीते. आपल्याने शेष अस्तीत्वात धातूत उत्तरत होणार व्ययाच्या व स्वभावधातुदुसार एकादा धातूत उत्तर-धातूत परिणत न झाला तर आहाररसाकळून होणार नित्यपोषणमुक्ते ती अभूतपूर्व मार्गमाणे अभिप्राय होत व त्यापुन विशिष्ट विकाराचे उत्तर होतात. उदाहरणार्थ, मेडिकली अंश परिणत मार्गमाणे वाढ अल्यानात अनियम-धातुत त्याची अंश परिणत न होते तर नित्यपोषणमुक्ते मेडिकली वाढ मार्गमाणाचे होते व त्यापुन म्हणून विकार उद्दिशाने. एक शुद्धधातूत असा होते की, इतर धातूत्या तुलनेने व्याख्या उत्तरथी सूक्ष्म
प्रमाणात होत असल्याने आणि तो अयत्त निर्मल व प्रसादपूण असल्याने ल्याच्या अभिवृद्धीमुळे हानी तर होत नाहीत, उठू त सामधू, उत्साह व संहारल्याचे वुंडीच होते. पांचभोजीक व्याससंस्कार आहारच्या रसायनाचे कडून नियत पोषण होत असताही बालिकारूरत शुद्धाहातून व काही विषिण्य अस्त्राची अभिवृद्धी होत नाही, आणि व्याससंस्कार आहाराचे सेवन करणे वार्षिक शुद्धाहातून उत्पन्न होत नाही व वस्त्र शुद्धकाय शाल्याने शुद्धीकृत धातूनी क्रममः क्षीण होतात, इत्यादि गोदांवरेही रसाद धातूती उत्तरार्थ धातूत क्रममः होत जागाराल उपक्रमी अनुमानिता येते. 'धातूत धातूत आहार होय (१), असे चरक ध्यातनात, ते महानुभव एवढाच वृष्द्धी धुळंठ जलसिद्ध केले महानुभव ल्याच्या ल्याच्या शाखा, उपशाखा, असे आदि सर्व अंगाचे जगी एकदम्बर प्रसाध, तदनांतर होतात, परंतु पुष्पवंश मात्र शाखा, उपशाखा, कलिका या कमांतर होतो, ल्याच्यानात समस्त शरीरीन अंतर्गत भ्रमण करणारा रसायन सर्व अवयवांत ठिकाणी एकाच वेळी जरी प्रसाधात उत्साह करत तरी माञ्च, असी आदि धातूती उत्पत्ती क्रममः होत असते. व महानुभव या द्विविध पोषणात परस्परविवर्ती आढळत नाही.

धातूतेच प्रसाव व मल

अशा प्रकारे पोष्य-पोषक अंगांचा समागम शाल्यानंतर प्रथम रसी-भवन होते व तदनांतर धातूती शाल्यानंतर सत्त्वयुक्त महानुभव उत्पत्तीला कारणीस्व इत्यादी अंत्यांना असा व निषेच महानुभव अशा काष्ठ नस-णारे मल्हूप अंग वपूरे एककेपासून पृथककरण होते. हेच सारक्रित-विभाजन. उत्तराधातूने पोषण व उत्तरादन व्यवहार्तूतील ज्या सत्त्वसंपन्न अंशांकुंड होते त्यामाश्यानंतर दोष अशी संज्ञा असुन निषेच महानुभवे सापेक्षतत्त्व गौरवसंपन्न अंशांतर मल्हूप संबोधणात होते.

दोष-मल्हूप स्वतःप्रदर्शन निराच्या रीतीनेही सांगता येथे चक्रसंस्करित एका ठिकाणी 'ते सर्व एव्हे धातवो मल्हाया: प्रसादशास्त्र', असे एक बचन आहे. तदनुसार रसरसिद्द सात्ती धातूते प्रत्येका: प्रकार
दोन संभवतः एक प्रसादरूप व दुसरा मुलकः. 'प्रसाद' ही संज्ञा निम्न-लक्ष्याची सूचक अमून 'मल' या शर广告ने हीपणविनतत् अभिमौत्त आहे. धातुतात्रू उत्पत्ती व अभिवृद्ध होण्यासारी जे कारणीभूत होतात ते अश्र प्रसादरूप व सामाध्यमीतपुरू श्रीण हाळेले विनाशोपूर्ण अश्र मलसंजक. यानाच अनु-नूतकों 'तोय' व 'मल' असे मुह्यतात.

रसाद्य धातुत्वी उत्पत्ती व अभिवृद्ध होण्यासारी आकर्षणाची व संग्रहाची आवश्यकता असते. विशिष्टांकितमत्र किवा संघीयांव त्यांच्या संबंधत नाही. दुरस्थ अर्थात एकमेकांकवत आणणे म्हणजे आकर्षण व अश्र जवळ आलेल्या अश्रूत एकीभाव उत्पत्त होणे येथे नाव संबंध. संग्रह म्हणजे एकीभूत परमाणु आपले स्वतंत्र व्यक्तिमत्र विस्तृत एक-मेकांत विनिवेष होतात, विरूढ जातात, तेनेकाळ वृत्त पदार्थाची उत्पत्ती होते. त्या वृत्त पदार्थाची सामाध्यमीतुसार, आकारानुसार व मुळानुसार अवतरणः मंद संबंधत आणि तदनुपरुत्त निरनिराळी नामाभिधानेही रूपाना प्राप्त होतात.

मूळत पदार्थाच्या विनिवेषीत संयोग हे प्राप्त आकर्षण होय, हा विरूढ पृवी कारणात आलाच आहे. अर्थात संयुक्त व संग्रहव्या अश्र द्वियां संयोग घडून आणणाऱ्यांना कोणते तरी सामाध्य अंतरांविश्व असने अपरिहार्य असते. कारण एकरूप होण्यापूवी एकमेकांकवत येणे, यामुळ्या शाखा होणार हे उच्च होय. शारीरकत्वातील उत्पत्तीही संमेदग्रन्थव असते आणि या संयोज-तंत्रभूत करूल ज्याच्या किंवा असते त्या संयोजक अथवा शारीरक द्वियां आयुर्वेदाच 'शेषमा' म्हणतात.

शारीर पदार्थाच्या उत्पादनात संयोजनावृक्षण विभाजनाची आव-श्यकता असते. धातुतात्रू सदृढ व निर्मत म्हणजे प्रसादरूप व मलरूप अश्र अंशात एकमेकांकवत स्पष्टकरण करणे म्हणजे विभाजन आणि ते ज्या द्वियांकडून होते त्याची नाव "पिता". "पिता". या संज्ञाने आयु- श्रव्दात विभाजन अपेक्षित आहे. अर्थात् उतकृत्त द्विय त्याच्या सुरचित होतेच.
शारीर तत्वदर्शन

संयोजन व विभाजन यांच्या सातत्प्राकृत शारीर द्रव्यांची निर्मिती होत असताना तीत चतुर्दश्चक बायूचा अध्या त्याच्या चलनाचा मृणे गतीची संबंध येतो. धातुसंघटना होण्यासाठी सत्त्वसंपन्न अणूने अकर्ण व सत्त्वहीन मलखवसूप अश्रव्ये उत्सर्जन जे होते ते गतीमूळे अध्या चलनामूळे. या चलनाचे कल्तूळ जिव्या प्राची असते त्या विभोजक वस्तुतः "बायू" या संज्ञाने संबंधितप्राय आले आहे. अकर्णात्मक अध्या अणूने संकेत-
धातुसंघटन चलन प्रकाष्ट कुद्रा पूर्वसंग्रिहित अध्या पूर्वसंचित अणूने विशेषण अध्या विभोजन प्रथम बहे लागते. अर्थातं उत्सर्जनाप्रमाणे अकर्णात्मक प्राची बायूची विभोजनसंपादकता अनुसूचू असते हे उच्च होय.

सुसूक्ष्म शारीर घटकाची सत्त्वदानुक असतो

सर्व शारीरप्रमाणे शारीराचा प्रस्तेक सुसूक्ष्म घटक सुद्रा साताही धातूनी व्यापत असतो, हे पूर्वी सांगितलेले. शारीरारत ते सुसूक्ष्म स्वरुपाच अभिव्यक्त होतात तर शारीररच्या अणूस्वरूप घटकात ते अभ्यक्त स्वरुपाच विधान होतात. सर्व शारीरकार्यावर रसरकर्तात मांसादि धातुसंग्रिहित नित्यसारी हे तुम्हाले होणारे परमाणू व्यापराणे अभ्यक्तवस्तुंभूत विद्यान होतात असतात धातुसंघटना शारीराचा सुसूक्ष्म घटकाती त्याच्या उपत्यका कारणीभूत होणारे रसरकर्तादि साताही धातू अभ्यक्त स्वरुपाच राहू असतात. धातुसंघटन रसरकर्त व रसरकर्तात मांसादि च या साताही धातुप्राच्ये असा, शारीरप्रमाणे शारीर घटकांबंदी उपत्यका कारण होतात. आणि शारीर घटकांबंदी उपादानवरूनच तद्नुसार रसरकर्तादी तदेकसू अभ्यक्त अनुसूचित होऊ शकते.

पेशी हा मांससंघट होणारे. ‘मासावधान्याचा परस्परिविभक्त मृणजे स्वतंत्र व्यक्तिकरून पावेल्या समुदायाला पेशी मृणाला,’ () असे स्पष्टीकरण द्वेषसमायशी केलेच आहे. अर्थाती मांसादुपर रचाणे ब्रह्मचारी समुदायातक ३४५ शारीरात अभिम्यक्त होतात तो समुदाय मृणेजेच पेशी. पेशी हे मांसादुपर अभिम्यक्त मृणेजेच समुदायातक ३४५ होय. 'पिल अवयवेच' () हा धातृप्रथंप पेशी मृणजे विभिन्न अवयव, मासाध्याचा विभिन्नता-
कृतिसंपन्न समुदाय, याच अभिमानाचा सृजक दिसतो. ही समुदायाध्यक्ष पेशी महणजे सव्य शरीरातील मांसधातून जेसे प्रवाहित स्वाभाव त्याच्या प्रती शरीराच्या सूक्ष्म अवयवातही त्या अवयवाचे विविध आक्षेपित होते तदनल्याने मांसधातून धीरजक स्वरूप होत. शरीराचा सूक्ष्म घटकही साकार असतो आणि त्या साकारसह्य तदनल्याने सांसारिक अस्तित्व समजून येते.

मांसधातून अस्थी हा धातुही स्फूर्त शरीराच्या सूक्ष्म अशा शरीर घटकाचा विविध करतो असतो. स्फूर्त शरीरात तो स्फूर्त महणजे सुस्वाभाव अभिव्यक्त शालेला असतो तर सूक्ष्म अवयवात तो सूक्ष्म महणजे अवयवक स्वरूपात असतो. शरीर घटक सूक्ष्म अस्थीही त्यात स्वरूपांचे अनुभव करता येते.

शरीराच्या सूक्ष्म अवयवतून बीजांश विविध करतात त्याच्या मांसधातून अस्तित्व असून त्याच्या मांसधातून शरीराच्या सूक्ष्म घटकातील घटकोपालक बीजांश अवस्थित असतात. सविंद्रतून सुकुलासुतुन अन्य देखण्यासारखे जसे भिन्नीत होते. तदनल्याने एका सूक्ष्म घटकातील सुकुलासुतुन अन्य घटकातील उत्पत्ती होते. हा शरीर घटक सूक्ष्म असा तरी सूक्ष्म अशा समुदाय असल्याने तो एक सूक्ष्माकार देखून असतो.

तात्पर्य, सूक्ष्म अशा शरीर घटकात सुदो तीनही धातुही विविध करतो असतात. हे स्फूर्त स्वरूपात उपलब्ध होत नसल्याने त्यांचे अनुभव करावे लागते, इतकेच (१)।

सत्रीभारीरही सप्ताहातुक असतेच

शरीराच्या संस्करण केलेल्या हे विवरण पुनःशरीराच्या स्त्रीदेहातीलाही उपयुक्त होणारासारखे असते तरी पुनःशरीराच्या स्त्रीदेहातून देखीलासारखे उपयुक्त असत नाही, ही गोष्ट छालात नव्यासारखी आहे. अर्थाने अवस्थिती ज्यापासून होते त्या उत्पादक बीजाचा स्त्रीदेहात अभाव असतो. सुकुल स्फूर्तात, "जेव्हा दोन कामातुर स्त्रिया आपल्या मृणुवनतून व्यवहार करतात तेव्हा त्यांच्या सुकुलासुतानेही अस्तित्वीतील गर्व उत्पन्न होतो।"
शारीर तत्वदर्शन

श्रीशरीरात् आर्तवः अस्ते आणि ते संततिकर होते. मात्र पुरुष- 
बीजाप्रमाणे संततीचा ते बीजमूल होत नाही तर साधनीमूल होते. 
शुक्र उत्पादक असते तर आर्तव उत्पादनात साहित्यमूल होते. भूमिते 
परेले बनस्पतीचे बीज क्षेत्रस्थ बीर्याच्या योगाने, म्हणजे भूमिते बिरिणेष्ट इत्यादी 
चा संयोग होताने जसे बाहिला लागते तसेच श्रीशरीरातील 
बीर्याच्या संयोगाने श्रीरोप्यापक बीज बाहिला लागते.

"समागमकाली श्रीवांच्याही पुरुषाप्रमाणे शुक्राकाल होत असतो, 
परंतु, गर्भापतीसाठी हे श्रीवाच कार्यक्रम नसल्याने त्याचा विचार करण्याचे 
कारण नाही", असे एक वृद्धवास्थितकच बचन सुनिश्चितेते त्याकडे 
उद्धारी उद्धरण केले आहे (१२). अर्थात् गर्भापतीपक शुक्राचा श्रीमेहात 
अभावच असतो हे स्पष्ट आहे. परंतु, तरीही श्रीशरीर संततिचूक 
असते, हे कथन अवश्य नाही. कारण देहोपादक नसले तरी अवश्य श्रीरोप्यातकांक 
च्या उपस्थिती हेतुभूत होणारे शुक्र श्रीमेहाच्या अवस्थात विचारात 
असतेच.

श्रीशरीर व पुरुषशरीर यांतील भेंडी यावरून विशद धोपणासाठी 
आहे. आणि तो असा की, स्वस्थम तंत्री ज्यापासून उत्पन्न होते. असे 
गर्भापतीपक बीज ज्यात असते तो पुरुषदेह आणि ते ज्यात नसले हो 
श्रीदेह.

'कर्मणा चौदिरि येंन तदानोति पुनमे. अम्बसता: पूर्वदेहे ये तातेच 
भजते गुणान्', असे सुनिश्चितेते एक वचन आहे. त्याचा अर्थ असा की, 
ज्या कर्मणी जीवात्मा या जन्मात्र प्रचौदित होती त्याच कर्मणी पुढील 
जन्मात्र त्याला प्रांती होते; पूर्वजभागी जे गुणां अभ्यास असे त्यातर 
आश्रय पुढील जन्मी जीवात्मा करतो. अर्थात् श्रीदेह अथवा पुरुषदेह जो
उत्तर होतो तो देहोत्पादक बीजानुसार होत असतो. तो जीवास्थान्याचा वासनेचा अथवा निसर्गाचा प्रभाव होय.

पुष्पशारीराची वाढ संततिनिमाणाचा आकाराने होत असते, तर स्त्रीदेहाच्या वाढीत गर्भाचे संवर्धन करण्याची आकाराना हेतुभूत असते. अयथात् स्वतःच्या विशिष्ट आकाराने आणि संततिरूपाने असे विविध अभिवर्धन पुष्पशारीराचा संवर्धन तर स्त्रीदेह केवळ स्वतःच्या विशिष्ट आकारात अभिवृद्ध होत असतो. कारण गर्भसंवर्धनकल्यात असले तरी गर्भामाध्यम सामाध्याचा त्वच्या ठिकाणी अभावच असतो.

परंतु, संततिकर शुक्काचातूना अभय असला तरी शारीर अव-यवांचा उत्सर्ग हेतुभूत होणारा उत्पादक धातू स्त्रीशारीराचा अस्तो. तो च्या शारीराची शुक्काचातू होणे. श्रीदेह, देवीला सप्तधातुक असतो ती त्या मृणूचे. 'शुकार गर्भ: प्रजावेचे' (२०) म्हणजे शुकापासून गर्भापक्षी होते असे शास्त्रांच्या आहे. आणि तदरुपाक्ष अन्य शारीरांमध्ये स्वास्थ्याचे अवयवांवर गर्भापक्षात्मक होर असे मानता वेळेलाच आयुर्वैदिक प्रश्नांत शुक्काचातूने वर्णन देणे प्रकारानी केलेले आढळते.

पुष्पेतर शारीरांतिल शुकाचे कार्य

'पल्या प्रयोग सापिस्तु गुडपेबेखुच्यात या. शारीरिक तथा शुक्क नृणां विशालं विपणनत: ' (२१), म्हणजे दुहानील तुपांप्रमाणे किंवा इत्युसारात गुडपंप्रमाणे मनुष्यशारीराच शुक्कहक राहत असतो असे एक वर्णन आहे. हे शुक सर्व शारीर अवयवांत अवभूत असते. दुहानं असे देवापक्षी असत नाही. ते विशिष्ट स्वार्थी निवास करित असते. 'दुस्यंघुपेच दक्षिणे पार्श्व विशिष्ट-ढार्यावर चालनात:। मूर्तिलोक पणातु शुकु गुडपंप्रय प्रवराते. ' (२२).' म्हणजे विशिष्टत्त्वाची वाणी उजवीकररे दोन अंधकारं अंतरावर अस्तने-पासून पुष्पविद्या शुकु गुडपंप्रमाणे द्वारे प्रवरतन होत असते, असा त्याचं उलेले आहे. पहिल्या म्हणजे सर्वदेहापक्षी शुकापासून शारीरांतिल सर्व अवयवांवर उत्पत्ती होते तर दुस्यंघु म्हणजे विशिष्टस्वार्थपारस्थित शुकापासून अपलोकत्ती होते, अशी या दोन वर्णांची परस्परसंगती लावता वेण्या-
शारीर तत्त्वविज्ञान

सारखी आहे: "यथा पयसा सपिस् तु ......" या उपर्युक्त वचनाल "नूणां" (शारीरिक तथा शूक्रं नूणां) असा शब्द आहे, ती वाच्यावांनी महाजनेश्वर मुळे पुरुष या अपनी ध्यानवाचा नाही; रूढी, पुरुष व नपुरुष वा सवयांचा तो सुचक आहे. अर्थात अंधविद्यात्मक शूक पुरुषांग्रामसारणां स्त्रियां व नपुरुष शांच्या शारीरात्तील विश्वासानुसार असते असा त्यातील अभिप्रयास आहे.

भिन्न वेहोतस्तीले कारण

शारीराची उत्त्पती ज्यापासून होते त्या बीजात अर्थ शरीर उत्पत्त करणांचे सामाध्य नसेल तर त्या बीजापासून निर्माण होणारा गम्य श्रीदेवी-धारी होतो. याचाच अर्थ असा की, शारीराचा आदि वटक गम्यवस्थेवत जर अपत्योपायक सामाध्यांनी युक्त नसेल तर तद्देखे गम्य श्रीदेवी धारण करतो.

शुककार्तवसंयोगात शुक्रांचे महाजनेश्वर मुळे पुरुषांतील वाहुल्य असेल तर उत्पत्त होणारा गम्य पुरुष असतो असे सांगितले आहे, त्यातील हा अश्चिने दिसतो. शुकबाहुल्यमुळे अन्य गम्य उत्पत्त करणांचे सामाध्य गम्याच्या ठिकाणी निर्माण होत असते. अर्थातु शुक्रांचे आधिकार असणार्या बीजापासून पुरुषगम्य महाजनेश्वर अपत्योपायक सामाध्य ज्यात आहे असा गम्य उत्पत्त होतो आहे गम्य श्रीफळेश्वर धारण होय.

मात्र शुकांकात्मकजी जेथा अतिकारे आधिकार बीजात होते तेन्हा त्यापासून श्रीगम्य उत्पत्त होतो. अतिकारे वाहुल्य असते याचाच अर्थ, शुक्रांचे अन्त्यवाच असते. भागात शुकांकात्मकमुळे गम्याला श्रीदेवी द्येते. कारण अंतिकारचा ठिकाणी देहोपायक सामाध्य असत नाही. अर्थानुसार अनुपायक श्रीबीजापासून अनुपायक श्रीदेवी निर्माण व्यक्त व्यक्त होय. श्रीदेवी, पुरुष इयताच भाव जे बीजात अवतार तेच वीजोपण देहात संकल्पित व अभिवृत्त होतात. जसे कारण तसे कार्य.

श्रीफळेश्वराचे कार्यमैथ

सारणी, शुकात गम्य उत्पत्त करणांची तर आत्मात गम्यसंवर्धनाची क्षमता असते; पुरुष उपदानाकांक्षी असतो तर श्री संवर्धनकालिकी
असते; उत्सादक बीज पुरुषात अधिक असते तर संवर्धक आर्तेवर सतीत विग्रह असते। उत्सादक सामस्यह हे एक विणिध सामस्यह असून संवर्धक सामाज्यपिला ते केवळही श्रेष्ठच होय। कारण आधी वस्तू उपाधित शाळी म्हणजे नैतरच तिचे संवर्धन व्हाॅबाचेह। वृक्षादिते बीज क्षेत्राचा आधर्य कलनच संवर्धित होत असते; परंतु, श्रेष्ठ वृद्धागत होणारा प्रोह हा मात्र बीजाचा असते। क्षेत्र केवळ साधनीभूत होते। अर्थात प्रोहाच्या उपत्तीत बीज व क्षेत्र या दोपांचौ ही आवश्यकता असती तरी प्रोहाचे उत्सादक्या बीजाच्या ठिकाणी असल्याने तेच क्षेत्रातून श्रेष्ठ होय। क्षेत्र-सदृश श्वेतःश्वेत बीजापम पुरुषात असेच क्षेत्रदत्त असते।

उत्सादनाकंती पुरुष श्वेतःश्वेताच्या आवश्यकेने स्वतःच स्वतःतः उत्साद करतो। अर्थात असेचह म्हणताच येईल की, उत्सादनेतून जीव श्वेतःश्वेताचा आधर्य कलन संवर्धनपणे संवर्धित होतो। या उत्सादनात किवा संवर्धनात सती केवळ अधिष्ठानभूत अर्थात आधारह असते।

“सती” या शब्दाचा धातुर्य “आत्मरक व्यक्ती” असा आहे। (१६) गर्भाचे अर्थवा गर्भाक्षेत्रात बीजाचे आत्मरक म्हणजे संगोपन, पालन अर्थवा संवर्धन सती करते, असे तदनुसार म्हणताच येईल। आणि गर्भाणिवाट प्रविष्ट हाते पुष्पबीज शरीररूपम विस्तार पावू लागते, ही वस्तुस्थिती विचारात घेतती की ‘बीजविस्तारक’ या अर्थाने ‘सती’ हा शब्द अत्यंत अन्वर्धक होय, अर्थात मानवावरुन प्रत्यवाय मसावा।

पुष्पबीजाचा गर्भाणिवाट प्रवेश हाताला की, तदन्तर्गत बीविख्यांची योगांनी ते बीज प्ररोहित होऊ लागते, आणि ही वाह सत्रीगररूपाणी। शाळी म्हणजे त्याला ते ‘देह’ ही संज्ञा प्राप्त होते। ‘देह’ हा शब्द ‘दिहून उपचये’ (१७) या धार्मिकसूतन तथार हाताला आहे। अर्थात देह म्हणजे मूर्त, सुप्रसंह अर्थवा विषण्टकातिसंपन्न असी वस्तू।

एवंच, काही देहांत उत्सादनाची क्षमता असते तर काहीत संवर्धनाची क्षमता असते। हा प्रभाव बीजाचा किवा शून्याचा होय। ज्या देहांत बीज-
शारीर तथवदर्शन

बाहुल्य असते, त्यांत शारीरीत्रतनाती कर्मा असते. त्यांमध्ये पुरुषदेह मन्त्रानात. आणि त्यांचे बीजाचे अन्तःकरण वा आंतःकरण बाहुल्य असते त्यांत संवर्धनाती कर्मात असते. ते देह क्षेत्रात होत. स्त्रीदेह त्यांनाहून मन्त्रानात.

शारीरपदार्थांत प्रमुख संदेह दोन संवर्धनात (१) द्वारा व (२) शक्तीत्यांत्री पदार्थांचे शक्तिक्रम असून उत्पत्तिता साधनीभूत होणारे पदार्थांचे द्रव्यक्रम असतात. पुरुष व स्त्री ही नाही तुवनुरोगाचे योजनाक्रम येतात. परंतु, जेव्हा विशिष्ट शारीर पदार्थांत उत्पादक बीजाचे स्त्रणे शक्तीचे, अवत्र द्रव्याचे स्त्रणे उत्पत्तीता साधनीभूत होणारा असते, यांनी, कणाचे आधारक्रम असत नाही, जेव्हा त्या द्रव्यात उत्तरवधानात ही संवर्धन नाही असल्या संवर्धनक्रमात ही असत नाही. हे द्रव्यविजय आणि पत्वर्याने तुवनुरोग शारीर पुमानूनी नतेत व स्त्रीही नतेत, त्यातला नपुऱ्ऱक ही संज्ञा असे.

शारीर घटकांतील वैविध्य

शारीरप्राप्ताने शारीराच्या प्रत्येक सृष्ट्यांचे घटकांत सुद्रा (१) उत्तराधिकार क्रमेचे (२) संवर्धनक्रम व (३) उत्पादकांतील नाही व संवर्धनक्रम नाही असा तिरात, असे वैबिध्य विविधानात असते. उत्पादक भाग अन्त्य दोऱ्ऱांच्यां तुळ्णेने सृष्ट्यांना सृष्ट्यांचे शक्तिक्रम असतो. तर शारीर अवधानात उत्पादकता साधनीभूत होणारा व शक्तीचे अवधान होणारा संवर्धनक्रम भाग द्रव्य-स्वरूप असतो. या दोन भागांनी, अनुमाने पुरुष व स्त्री असा संज्ञा देता येतील. तिरात भाग आकाराने स्वरूप असतो. आणि उत्पादक व संवर्धक या दोनही प्रकारात असल्या सामान्यता त्याचा अभाव असतो. स्त्रांची स्थिती साधनानुसार राहणारीत असली सामान्यता त्याचा ठिकाणी असते. हा भाग "नपुऱ्ऱक" होय. तात्पर्या, एक स्वतंत्र वैविध्य राहत अवधानात स्वस्थ-मान संतती उत्पादन करणारा; दुसरा, असे उत्पादक सामान्यता नसते तरी उत्पादन संततीच संवर्धन करणारा; आणि उत्पादकांतील नाही व संवर्धनक्रम नाही असा तिरात असे, शारीरप्राप्ताने शारीर घटकांतील प्रमुख विविध अभाव ही संवर्धन असून त्यांता अनुमाने पुरुष, स्त्री व नपुऱ्ऱक या संज्ञा योजनात ही संज्ञा तीन.
परंतु, मलंक मालं दोषप्रमाण प्राप्तनाथमयता असत नाही की धार्मिक शास्त्रीय सवर्णान्वयनातील असत नाही. गोरेचरण व अलंकारलंक एक-प्रकारे, लंबवत असते, परंतु पुरातात्त्व व स्त्रीत्वासाठी तिथू ठीक अभाव असती. स्त्रीशरीर दिक्कडी धरणां इत्याच जिवितपणा तीत असती. संततीचे उत्पादन अवसर सवर्णान्वयनातील कुळ शक्त नाही. दोषाचे उत्पादन व धार्मिक संवर्णान्वयन या दोषाचारी व्यंत्या ठिकाणी अभाव असतो ते गोरेचरण सुधा या वृद्धीते नपुंसक होत.
(*) 'मांसाक्षरसंजातः परस्य विभक्तः पेशी इष्टपुष्यते।' (गु. सं. व्याख्या)

(*) श्री को।

(*) अस्य धातुण्याप्रमाणे मेद व मण्ड्र खो दोन घाटुहिं सूक्ष्म पातकात कसे विधमान अस्तला याचे निराके लघुकरण वर केले नाहीं। परंतु, युथक्
निषेध निषेध तरी त्याचे अस्तित्व सहज अनुमित होणाराशिरे आहे।
मेद हा मांसाया व मण्ड्र या अस्तीत्वा रस अस्त्याचा उलेक्य मागे
आला आहे।

(**) 'यदा नायन्युक्ते चातुर्या वृष्टप्रस्तो कर्णन। मुल्लेठी शुचमयोग्यं अनं
पियलत जायते।' (गु. धं)

(**) 'यो विलोक्यं नवर्त्येकं शुरूं पूंक: समागमे। गर्भस्य तु न तत् किचिद्
करोतीति न निष्कर्षते।'

(**) श्रीस्तांहृदयः

(**) सुभुदिताः

(**) सुभुदिताः

(**) 'स्तूः आश्चर्याते 'श्री को,'

(**) श्री को।
शारीरिक पादक शुक्र किवा देहवीज ते को ज्यात शारीरिकाया सबं अंगोपांगांची बीजे सृष्टसंघणाने नववास करीत असतात. हे देहवीज स्निला गर्भिणायात प्रविष्ट हाले की तिच्या आहारीला रसायनाचा प्रश्न होणारे पौषक अंश ते आपल्याकडे आक्राण करत घेते व ट्याना आत्मसातु करते स्वतः निकतेच होता लागते. त्याची अंगोपांगांचे व विकासात तयाच कस्तो: आकारांत येऊ नागात आणि अशा प्रकारे त्या देहातील जीवातील शारीरिक बापु पूर्ण होते. हे बापु पूर्ण शाळी की स्वतंत्र जीवन जगाच्याच आपल्यांने प्रविष्ट काळहे ती जीवात्मा मालदीशारीरिता वंदनातून बाहेर पडती व स्वतंत्र देह धारण करत जमाला येतो. अभिवृद्धीचे प्रकार याश्रयांती तीन सङ्गतीतः-(१) बृद्ध (२) विकास आणि (३) उत्कृष्टी. आपल्या विशिष्ट आकारात होणारी बापु महत्त्व कृद्धी; स्वस्थान संततीच उत्पादन महत्त्व विकास; आणि अशा विकासांतर नूतन देह धारण करत पुनःस्थल अभियक्तत होणे अथवा गम्भीर उत्पत्त जाल्यावर तो सर्वाश्रयोपपूर्ण होऊन जमाला येथे यांचे नौव उत्कृष्टी.
होणे, आहारसातील पोषक अंशांनी ल्यांची बाळ होणे व ती पूर्ण हाली मृणांज ल्यापासून गुणशक्त क्षत्रीय अरम्भ निम्नां आाने होणे. हा कम अविरत सुरू असतो. हे कमसात्तत्त्व मृणांजेच जीवन.

चेतना स्थायी अभावानुप्रौद्य आहे असा पंचमूलविकारांचा समुदाय मृणांजे शरीर, असे चरकचारण मृणांत (१). अर्थात शारीरक अवयव मृणांजे शारीराची सर्व स्थूलसूक्ष्म अंगोपांगे ही समुदायस्वरूप होत. हे समुदायात कंक अवयवही सुमुख अन्य घटकांच्या समुदायाच्या हृदय होत असतात. शारीराचे हे सुमुख घटक केवळ अभ्यं होत (२). हे घटक पुरूषांत कमालसार संपादित होत असतात.

रसायनातुन रस, रक्तपायन मास या कमाये सातील धातुं निमित्ती कोणत्या प्रक्रियेने होते यासंबंधी स्थायीकरण करताना चरकचारण साधिते आहे की, 'रसतातूं स्थायी अपनावने विपरित भाणा व वायुकरण घनी-भाला मृणांज ल्याला मास मृणांवे. कारण स्थाय आता रेसरस्त आलेले असते. या मांसाच्या उत्पादक पुढे मेंद व अस्थी ही रुपे कमान: प्राप्त होतात. मेद:सिंध पाण्डुर, तैजस, वायवीय आदि आपुन्या मेदपत्र क्यांत योगात संपथ्य बनतो आणि स्थाय बरस आलेली त्या संपादन अस्थी मृणांत (३). सप्ताहातूनकी मास व अस्थी हे दोन धातु मृणांत होत, आणि त्या शारीरक अवयव हे मांसाच्या मृणांत तेली मृणांज धन व सिद्धरुपच्या असावयाचे, असे शास्त्र उपपत्त होते.

क्रोतोमय शारीर

रस व रक्त या दोन धातुंची मांस आतून प्रपूरित असते व वाहेंचन मेदपत्र उपलब्ध्य असते. असिदहातून भागे मेदपत्र प्रपूरित असतो. मांस व अस्थी हे दोनेच्या धातू क्रोतोमय असतात, कारण सर्व शारीरस्थर क्रोतोमय असते. 'पुष्ठ हा एक धातुस्वरूप वेंच होय', असे चरकाचे एक वचन आहे (४). अर्थात् रस रक्त यांनी मांसाच्या आपूर्तित असतो, याच्या अर्थ असा की मांसाची उत्पादक रसरक्तांची भर्ती होते: अस्थीस्वरूप भाग भरेरली असती ती अविशेषतः क्रोतोतांत.
आर्य ट्यार्की सुभाष अश्रीपेक्षा स्वूल अश्रीतत्व मजग, विशिष्टवाने राहते, असं सुमुख स्वस्थता अष्ट्राश्।

शरीरातील सवे अवयव मांससत्यिमण असले तरी त्या अवयवांत या दोन धातुना जे दृश्य व स्वूल स्वरूप प्राप्त होते ते एकसरात् असल नाही. अवयवांच्या विशिष्ट आकारानुसार त्यात भिन्नता असते. तिकरुणाना, हे शारीर अवयव महानं सुभाष चटकांचे विशिष्टकार समुदायच असलाने मांस व अश्री यांना शरीरात जे निर्दिष्ट आकार प्राप्त होतात त्याना सुभाष चटकांचे हे विशिष्टकार समुदायक लक्षणभूत होतात, असे मस्तिष्क येईल.

शरीरातील विशिष्ट स्वूल अवयवाला ज्यान्मणणे स्वतंत्र विशिष्ट आकार असतो, त्यान्मणणे विशिष्ट सुभाष अवयवाच्यांतून ती तसा असतो, आणि तो मांससत्यिमण असतो. महानं अवयव सुभाष असो की स्वूल असो, त्याना जो विशिष्ट आकार प्राप्त होतो, ती दोन धातुमुलेच. त्याना अभावी विशिष्ट आकृतिमत्र संबंधत नाही. एकांत वस्तुला असे विशिष्ट आकृतिमत्र जेव्हा प्राप्त होते अतवा त्या वस्तुली सूची, किवा उल्लिखती झाली असे महान, आणि हा आकार अंदूष झाला ती वस्तु नाश दाखली असे बांद संज्ञा येईल. नाश महानं अंदूष होत अंदूष येईल, एकांत नाश अंदूष होत. साकार चक्क नाश पाकले की ते रसस्थ पावतात, त्याना विशिष्ट आकार अंदूष होतो.

शरीरातील विशिष्ट सूची

विशिष्टकृतिमत्र अवयव सुभाष अंडतंत्र ज्यांमणणे ठायी आहे असे धातु महानं मांस व अश्री हे पुरुष पालिकेच. अर्थात मांस व अश्री इसकाच काय ती शरीरातील सूची. कारण विशिष्ट आकारात अभिविधक होणारे असे धातु हे वोलचा अष्ट्राश्।

शीघ्र देवी महाराज विशिष्ट शाली की प्रथमत: ती रसस्थ पावत विशिष्ट होतात, त्याना आकार नष्ट होती. पुढे रक्तवामणाचे अवस्थेत सार्वभूत व किंतुधूप असांची पृथक्करण होऊन त्याना अधिक शुद्ध स्वरूप प्राप्त होते.
रक्तधातुतीले हे सारभूत परमाणू नंतर संधीभूत होतात, त्यांता विशिष्ट आकार प्राप्त होतो. हा संच अथवा विशिष्ट आकारात अस्थितत्त्व शालेने रक्तधातुतील विश्वृद्ध परमाणू म्हणजे मांस. मांस ही शारीरतील आला सृष्टी किवा मूळ वसूल ह्याने असे म्हणावयाचे ते म्हणूनच.

पूर्वांगाचा विनाश होऊन अधिक म्हणून असे उत्तररूप प्राप्त होणे म्हणजे उत्कृती, हे पूर्वी सुचविलेले. शुकात्व-संयोगसूत्री वीजात जे असंख्य निरक्षर परमाणू असतात, त्यांपासूनच पुढे बीजोपस्थ देखीली विकिरण अंगोपांग आकारास येतात. बीजगत परमाणूतील शारीर अवयवाचे उपादन होते तर आहाराचून प्राप्त होणाया पोषक अंगांनी त्याचे अभिवर्धन होते. या बीजगत उत्पादक परमाणूतीवर आहाराच द्रव्यांतील संवर्धनक अंगांची आश उत्कृतावश्या किवा उत्तररूप उत्पत्ती म्हणजे मांस असेही म्हणता येईल.

मांसावस्था प्राप्ताची आढळी की त्यांची काही परमाणू उत्कृतावश्या म्हणजे अधिक उत्तर अवस्था प्राप्त करणे चेष्टाच्या आकांक्षेने प्रेरित होऊन वेढोपात विक्रूत होतात. मांसाधारणाच्या ते ही परमाणू रसिल शाले म्हणजे त्यानत न्यें हे संघा प्राप्त होत अस्त्याते मांसीजून मेद हा रस-स्वरूप असतो. या मेदसंस्करण परमाणूसूची बाहिरीच ठें हे जेव्हा संघात बनती तेथील त्या सुमाहत परमाणूताच मांसाखाका अधिक कठिन व स्थिररूप अस्त्यात असेला अस्त्यातूने हुन्ने प्राप्त होते. अस्त्यात ही शारीरी उत्तराधिक प्रतिक आढळी की शारीरतील उत्कृतावश्येची इतकाकर्त्यता होते. त्यानंतर कोपविच मूर्त वा साकार वसूलणाऱ्याचा उत्पाद होत नाही.

इतर धातुपेक्षा अस्त्यात उत्तररूप अधिक असते. त्याची, त्याची काही परमाणूतात हे विद्युतवाच्याचा प्राप्त होते. या अस्त्यातनिष्ठ रसायन अवस्थाशी अस्त्यात संधिभूताच ब्रह्माण्यांचा म्हणत. शुक्र हे या मजोपस्थ अधिक परिपोषक किवा मूळतर रूप ह्याने. शुक्र रवृ धारात्तुर गुड़म ह्याने. त्यामध्ये धातुर ह्याने असते. त्यामध्ये धातुर ह्याने असते (४). आणि त्यामध्ये नसते. ते विद्युतवाच्याचा असते (६).
पुढे गर्भसंधब होतो, आहार्य द्रव्यांचा शरीरात्र प्रवेश झाला की प्रथम त्याचा रस होतो, पुढे रक्तावर्द्धन प्राप्त होऊन तो अधिक गूळ झाला की मांसपेक्षे चार्मत शोषणी धमंत्र त्याच्या ठिकाणी निर्माण होते, आणि शेवटी अस्थित यौनावर्द्धनपेक्षे परिणाम होते. तदनंतर मंजुर हा द्रव्यांचा धावतील गूळ झाला की, अर्थे देह उपत्यका करणारी अथवा स्वतंत्र-देह-घात करविक्षेप होणारी क्षमता त्याच्या ठिकाणी प्राप्त होते, आणि त्यापासून सहभागला गर्भांच पुढे योग काळध्वीनूनी अन्य देह धारण करून जन्माते येतो. पर्यंत, याप्रमाणे गर्भात्यावर्द्धन असताही या देखील चार शुष्कपासून कोणत्यावर्ष कसूकी उत्पत्ती होत नाही. अस्थी ही या देखील अंतिम उत्पत्ती होय असे वर म्हटले ते म्हणूनच.

समुदायात्मक शरीर.

शरीराच्या निरनिराळ्या अवयवांत विवरणाने अस्तारे मांसपेक्षा हे समुदायस्वरूप राहत असतात. निरनिराळे आकार धारण करणेर मांसपेक्षा असे समुदाय शरीरात्र शेकडो प्राप्त (१) वर्षी ही संज्ञा त्यानाचे देशात आली आहे (२). लता, कला, स्नायु, ध्रुवन्या, लोतसे, आंतडी इ. अवयव म्हणजे मांसपेक्षा समुदायाचे होत. हे समुदाय मांसपेक्षा असतयाने कठिन संतत्त मर विभिन्न असतात.

मांसप्रमाणे अस्थीच्या कपाळास्थी, तर्फास्थी, नक्सास्थी, रचास्थी व बल्यास्थी याप्रमाणे प्रकार अनेक संवर्तनात त्याच्या, आकार-रङ्खी स्थानांतरसार भिन्नता आढळते. स्थूल अवयवार्गांना सूक्ष्म अवयवात्यातील अस्थीची अतिल्यास असतेच. स्थूल अवयवातील अस्थी स्थूल व दृष्ट संतत्त तर सूक्ष्म अवयवांत ते सूक्ष्म व अवृत्त असतात. त्या अवयवांतून आहे द्वितीय च तद्नंतर अस्थीचे अनुमान करत येते. कारण रीतरत व हे अस्तित्व असिरूरोपर्यंत आपराधिक परमाणुसूत्र समुदायपासून शरीरात्र ते सूक्ष्म अवयव उपस्थत होतात. त्याच्या ठिकाणी विशिष्ट आकृतिमध्ये आलेले असते. पण स्थूल अवयवार्गांना त्यांत स्पष्टता किवा
शारीर तत्त्वदर्शन

प्रधानतः आँखें नसते। अशा सुड़क अवभावाया समुदायापासूनच पुढे होत, पान, मस्तक इत्यादि स्थूल व द्रव अवभावाची नियमित होते। सारांश, शारीरलिङ्ग सर्व स्थूल अवभाव महणाये सुकस्म अवभावांचे बिंबिंब समुदाय असून हे सुकस्म अवभावाची सुसुकस्म परमाणूचे समुदाय होता।

शारीर हा देखील एक समुदाय आहे। तो स्थूल अवभावाचा समुदाय असतो। ताल्या, शारीरलिङ्ग काही समुदाय स्थूल असतात तर काही सुकस्म असतात। परंतु, संपूर्ण शारीर ही अशा व्यक्तिमियाचा समुदायापासूनच बनलेली एक वसूल होय। 'शारीरांक नाम चेतनाधिष्ठानमूर्त्त पंचमूलत्वकारसमुदाया-लक्षक' अशा शब्दांत शारीरांना वर्णन शास्त्रकार करतात ते महुणात.

टीपा :- (वर्ष ६)

1. दृष्ट शारीर नाम चेतनाधिष्ठानमूर्त्त पंचमूलत्वकारसमुदायालक्षकम् । - च. स.
2. 'शारीरिक अवभाव स्तुत्यामुळे अवभावानोष्ठायां भवति'। च. स.
3. 'शारीरिक अवभावाचा पवित्र धारणा च परेक्षण । तदेव अत्यंत जातिेपांर रिश्वर भवति वेदोनात् ।', 'पुरुषस्थलनां विषात: स्वीक्षण वेदः । खरदनां पुरुषोपसत्य जायेंते किंतू न रूपमः'। - च. स.
4. 'संततिमेव मृदूमय पुष्पमिष्टकता'। - च. स.
5. 'सुज्ञेन विष्णुज्ञेण मण्डल श्वेतप्रक्षणिता'। - गु. स.
6. 'नसा विष्णुनाथः'-सिंह को.
7. शुद्ध देहोपालक बसते याचा श्रीदेहपुरुषता तरी अर्थ, ते अवभावालक बसते इत्यादि यथावाच। कारण श्रीदेह श्रीदेहपुरुषमाणे सततापुक बसला तरी श्रीदेहातिल श्रीदेहपुरुषउत्पन्न अर्थ देह उत्तर होत नाही.
8. 'पंच पूंडा पेटीवस्थानि च'। -अ. ह.
9. 'महात्मयसंप्रवतः वरिष्ठं विषादतः पेशस्व इत्यन्तरे'। -गु. स. व्याख्या.
दर्शन ७ - शारीर धातुओं के सामाध्यविवेच

वाल्य, तारण व वार्धक्य या शारीरिक तीन अवस्था आहेत. शारीर घटकांची बृद्धी व विकास जोपर्यंत होत असतो तोपर्यंत शारीर बाल असते. त्यानंतर त्यांचा तरुणत्व प्राप्त होते. ताहेत विकास अथवा नवीन अववयांची उपसती होत नाही. तरुण वयापेक्षा बालवयात अंगोंपूर्ण गाँव विकास अधिक होतो याचे कारण हे क्रोम की बालवयात हे उत्पादक सामाध्य सामाध्यवशता अधिक प्रभावाच असते. तरुण वयात शारीर अववय बिस्तार पवित्रतात असतात, त्यानंतर स्थूलविकास येते; परंतु, उत्पादक सामाध्यांची मात्र, इतकंत व्यताच या वयात आलेली असते. यौवनावस्था प्राप्त होते याचाच अर्थ, शरीरीका अचामात्मिक विकास पूर्ण होतो. अर्थांतु अववयांची उपसती व विकास ज्वांमुळे क्राहाच्या त्या सामाध्यवाच्या या वेळी पूर्ण येते. गर्भात्मक बीज तरवधू हात अवस्थित असते, त्यात सर्वातीने समाध्यवाच्या कथेताही आलेली असते, परंतु, स्वस्थयात नवीन अववयांची उपसती मात्र त्यापासून होऊ शकत नाही.

कालांतराने हे उत्पादक सामाध्य क्षीण होऊ लागते. शारीर घटकांच्या नित्यनुसार उत्पादनवर्याला त्यामुळे परिणाम होतो. त्यांची उपसती उत्तरार्थरे कर्मो प्रभावाच होऊ लागते व परिणामी शारीर क्षीण होऊ लागते. या अवस्थेला वृद्धवस्त्र त्यानंतर. ती साधारण: शारीर वर्धांतर राहते. ज्यांचे आयुर्मान्य शारीर वर्धित करी अधिक आहे अथवा काही व्यक्तीच्या आहाता. अर्थांतु शारीर वर्ध हे आयुर्मान्य सार्वजनिक व सार्वजनिक नसते. कालप्रभावानुसार त्यात त्युनाधिक्य होत असते. चरकाचार्य ३२०४, "शत्कं गुणात एक एक धर्मभादचा व गुणभादचा कृत्य क्षय होत होत अर्थे स्वरूपाचा प्रयत्न होतो. एकूण कालमयदिको एक वर्ष-
शारीर तत्त्वदशा

शतक संपत्र दी एका वर्णिता धर्म होतो, आणि देशहारी प्राणवंच्यी आधु-मंधंस्वाद्य वा प्रमाणात कामी होते " (१). अर्थानि यावकाल शारीर संतता असते तथा कालमानालाच आयुष्य मृणालयाचे हे उपच असते. मात्र ही निवत मर्यादा उळवीली की बेचतनाचा लोप होतो व शारीर नष्ट होतो. उत्त-दनसामयीचा तेची लोप शालेला असतो असे ही मृणाला येईल.

शारीराची अवस्थानी व आयुष्मान

बाल्य, तांत्रिक व वारिष्क का अवस्थातून चारकानी अनुक्रमे वाल, मध्य व जीवन अशी नावे दिली आहेत. ते मृणालत, 'आयुष्मानचे तृतीयीत विभाग तीन पदात- वाल, मध्य व जीवन. वालवार फाँचू आधिकार असते, शारीर धातु अपरिपक्व असतात, स्त्याना पूर्ण आकार आलेला नसतो, तर मुकुमार व केलेल चाहत करणाचे अथवा कोणतेच सामान्य ज्ञानपणे प्राप्त नाहीले असे असतात. ही बाल्यांचा साधारणात: १६ वर्षपयत असते. त्यांतर ६० व्या वर्षपयतचे आयुष्मान मृणेज मध्यवर्त. याने पिताने आधिकार असते. बल, वीर्य पौरुष, पराक्रम, बुद्धीची ग्राहकता, धारणा, स्मृती, संवेदनशीलता, वारकती आणि सर्व धातुंचे गुण या वर्णनामुळे मध्यवर्त सामाजिक अथवा परिवारवर्त स्मरण नाहीले असे असते. हा काळ बर्णशाली व सत्तसप्त असून शारीर धातुंची अभावी क्षीण ह्रोऊ लागलेले नसतात. साठ वर्षांतर मात्र धातुं क्षीण होऊ लग-तात; इतर्याक साम्यशीर्ष होतात; बल, वीर्य पौरुष, पराक्रम, तसेच धृती, स्मृती, इ. मानसिक शक्ती या वर्णना नरस ह्रोऊ होऊ लागतो; धार्मिक दिशेकांची अपराधांव विषिष्ठ गृहान्वित कोणांतून होऊ होऊ लागतो, आणि वातावरण प्रबन्ध होतो. या अवस्थेनाची जीवन व श्रेष्ठता. त्याच पारिपार्य समाज सुदृढ वाचवणे होतो. तर त्याच प्रस्ताव सुदृढ पुरुषकारचं आहेर-विज्ञानिकांचा उपयोग.
केळा तर शरीराची वाह होतत असते. सार जर वाह उंचीत अपवा. संदीत होत नाही. ताहुणात रथ, रक्त, मेड यांची मांगणीशेंगत आहे तर आपूर्तित होत व त्यामुळे मासपणीचे व परिपक्व शरीराच उपबूळ होते. उंची, हवी इत्यादि बाहीत ती वाह वाळबाळतच. सर्व अंगोपांगांचा व लहान-मोठचा अवयवाना पूर्णत आहे म्हणजेच वस्तूत. ताहुणात रक्त शाळी असे भृंगवच्याचे. साधारणत: सोळाच्या वर्षी अंगोपांगांची आळकार: वाह पूर्ण होते. नंतर त्यांचा दिकाची स्थिरता येऊ लागते, ते परिपक्व होऊ लागतात अणि तिसाच्या वर्षापूर्वी हे उपबूळही पूर्ण होते. "तिसाच्या वर्षापूर्वी धातुगुणांची अभिवृद्धी पूर्ण शाळेली नसते व सत्तवांतरातीही संपूर्णपणे शाळेली नसते" असे चरकस्थलीत म्हटले आहे (१).

चरकनी साठ वर्ष ही ताहुणाची चरमसीमा सांगितली आहे. अत्य शास्त्रकार ती ५० वर्ष असल्याचे संगतत. उदाहरणार्थ, 'वाळवाळत काळू, इतरी अंगांचा अभिवृद्धी होते, त्यांनतर म्हणजे सोळाच्या वर्षासुन तो सत्तरात्या वर्षापूर्वीते जे मध्यवर्त्य थाय अशी वाह होत नाही, नंतर मात्र धातूचा वाढणे हाब होऊ लागतो', असा निर्देश अशंगळहुट्टाल करणात आला आहेच (२). परंतु सत्तरात काळ पण साठ वर्षीतात ताहुण टिकून असल्याचे सांपत्र अनुवास येत नाही. सतर वर्षाचे आयुर्मितच सध्या दुःखभर शाळेले आहे. बहुतेकाळिनी पत्रासाच्या वर्षाची वाळबाळ येते. चरकासाठी तत्कालीत सांगितली मर्यादा एकूण आयुर्मित शास्त्रसंरात्मक कल्पून सांगितली असून तसा उल्लेखकरी चरकस्थलीत आहलो (३). परंतु, विविध कारणांत त्या कालांतर एकूण आयुर्मितच कमी होत गेल्याने तात्कालिक मर्यादाही कमी होत गेली. मध्यवाच्याची मर्यादा साठ निवा सतर मात्र यश:धारी म्हणून योग्य होणार नाही. पत्राशी हीत सध्याची मध्यवाच्याची चरमसीमा, शाळूरी धातू तेळवाच केलेले होऊ लागलेले असलत. परंतु, अशाप्रकारे ताहुणाची कालमर्यादा कमी झाली म्हणून वाळवाळत्या काळमर्यादितिही न्यूनत आले असे समजपणाचे कारण नाही. एकूण शाळूरी सामाध्यमत केलेला आल्यामुळे वाळबाळ होणारी शरीर-राची वाळ्या कमी काळात होते. असे पहोच नाही.
शारीर तत्त्वदर्शन

बाल्य, ताहत्त्व व वार्तक्य या तीन अवस्था ज्ञापमाणे स्थूल शरीर-रात आठ्ठून येतात ज्ञापमाणे शारीराचा प्रवेख सुक्ष्म चट्टाही र्या अनुभवीत असतो. उत्पन्न होणे, विकसित होऊ लागणे आणि हा विकास पूर्ण शाल्यावर काही काळ व्याप क्षीण होत होत शेवटी नाही पावेणे, हा क्रम शारीराप्रमाणे शारीर धटकांतीही अनुभव्यत असतो. परंतु, हे शारीर दंक दाहतुमय म्हणजे रसरक्तादित सात धातुती तयार झालेली असे असतात. असंपर्क त्या धातुती उत्सर्गी अवधारणा व भवानी व्यापक होणाऱ्या वस्तुत: शारीर अवधारणी व पर्यायात शारीराची अवधारणी अवलूंबून असते हे उष्ण होय.

शारीरातील सर्वां साकार अवबध साने घेणे झाल्याचे अवलूंबून असतात. रस, रक्त, चेल, मध्या व शृङ्खल हे या झाल्याचे प्रकार होत. त्याचे उत्सर्ग शारीरात अहंखी होत असते व त्यासाठी पुढे सूत्र अवबध उत्पन्न होत असतात. एकापासून दुसरा याप्रमाणे धातुती उत्सर्गात होत असताना असे आठ्ठून येते की, पूर्ण धातू परिपुष्ट होईल तर उत्तर धातुही परिपुष्ट होतो, उठत पूर्ण धातू क्षीण काळा तर उत्तर धातुही क्षीणता येते. पूर्ण धातूने उत्तर धातूचे पोषण होते. पूर्ण धातू पोषक वृत्त धातू पोषक असतो, असा याचा अर्थ. “धातूंचो हि धातुहाराणां” हे चरकाचे कथनही या दृष्टीने सम्भव असेच आहे. पूर्ण धातूं उत्तर धातूंचे धातुहारण होत.

धातुंचा जीवितकाल

रसरक्तादि धातुंचे स्वरूप विशद करताना (दर्शन ५) ही गोपन स्फूर्त केली होती की, या धातुंच उत्तरोतर निर्मलत व चर्चकारलेला बाळत्या प्रमाणत असाने दिसून येते. या सातापक रास व आशी हे होत धनरूप धातूंचे असून, वाकवेच धनरूप होत, हेही तेवच उल्लेखित होते. ते वस्तुंच दीर्घकारकं विशद करत अवलूंबून आहे याचा विशेष केला तर असे आठ्ठून येते की, सामान्यत: रसरक्त वस्तुंचा जीवितकाल विच्छेदन अवलूंबून असती तर बननरूप वस्तुंचा विच्छेदन घटतेत अवलूंबून असतो. दर्शन वस्तुंच निर्मित अधिक तितके तितेच चर्चकारकं अधिक, आणि
धन वर्त्तूल चनन्ता जिनकी अधिकता तितके तितें दीर्घजीवितता अधिकता. रस, रक्त, मेंद, मज़ा व शुक्र या इन धातुहूँ उत्तरोत्तर विभिन्नता बाह्यगत प्रसारण असल्याने त्याचा जीवितकाल्ही तदनुसार वाढत्या प्रसारणात असतो; तर मांस व अस्थी यांच्या मांसाच्या अस्थीत चनन्ते अधिक प्रसारणात असल्याने दिक्काबाध्याती ह्याचं अधिक असतो.

रसाणातून शुक्रांच्या धातु उत्तरोत्तर ज्याच्या प्रसारणात निम्नवा दीर्घजीवितता असतात त्याच्या प्रसारणात उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रसारणात असते. उत्तरोत्तर रसाणातून जेथे धातु उडपण होतात त्याच्याच उत्तरोत्तर चनन्ते अधिक असते, असा याचा अर्थ ह्यो. उदाहरणार्थ, मांस रक्तवाहून चनन्ते अधिक असलेले तरी अस्थीपेक्षा ते कमीच असते. मांस ही संघातात असल्या तरी अस्थीप्रमाणे वृद्ध नसल्यात. शुक्र या अंतम धातूत तर उत्तरोत्तर सामार्थ्याचा प्रसार विषयात आढ़तून वेळो. कारण अर्थ तेषाच उत्तरोत्तर धातूत धातूत तर उत्तरोत्तर सामार्थ्याचा प्रसार दिक्काबाध्यानुसार निर्माण. शाळेली असते. रस, रक्त, मेंद, मज़ा व शुक्र हे व्रज-धातूत पाच असलेले तरी रक्त हे रसाच्या व शुक्र व मज़ाच्या शुद्धतर रूप असल्याने रक्त, मेंद व शुक्र हे तीन व्रज-धातूत वस्तुत: वनस्पति वस्तुच्या उत्तरोत्तर होत. उत्तरोत्तर सामार्थ्य या विराष्टी उत्तरोत्तर अधिकाधिक असते. कारण मांस, अस्थी व गर्भ या तुरुप वस्तुत चनन्ते तथेय अनुभवानुसार अधिकाधिक प्रसारणात विचारान असते. आणि या दृष्टीने विचारात केला तर सामार्थ्य धातु-धातूत रस धातु-धातूत सर्वांत कल्पना व पुन्हा सर्वांत कल्पना होय हे करसून येदिळ. कारण उत्तरोत्तर-सामार्थ्य रसात अत्यल्प असते तर निर्मलतें शुद्धात त्याचा प्रस्तुत कल्पना शाळेली दिसते.

परंतु, रसायनिक देव धातूत उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर सामार्थ्याचा असा प्रक्रम जरी आढ़तूत वेळ असला तरी त्याचे परिसरण मात्र त्याच प्रसारणात वाढते असत नाही. उलट ते व्यस्त असते, स्थाने उत्तरोत्तर कमी होत जाते. 'नऊ अंगली रचाचे, आठ अंगली रक्तचे, दोन अंगली मेंदचे, एक अंगली मज़ाचे व अर्धजीवी हे शुद्धचे प्रसारण होय,' असे यासंबाची स्पष्ट-करण चरकसाहित्य केलेले आहे ('१'). रसायन धातूत उत्तरोत्तर अधिकाधिक
शारीर तत्त्वदर्शन

भिषुद्व व सामर्थ्यसंपन होत जातात, हेच याचे कारण. शारीरिक प्रकरण उत्पा-

दन या क्रमानुसार जोयर्यत अश्वाह्त होत असते तीपर्याय शारीर संचेतन असते. या क्रमानुसार जीवन महसुलात.

कर्मचेतृ व गुणचेतृ

मूर्त धारणे, अस्तित्वस्थैत व अमूर्त तिथि मूलतिथेच क्रमाने जे स्थाय्य–

तर होते त्याचा संयोगवियोगात्मक कर्म कारणीभूत होते. हे संयोग-वियोग महसुले चलनात्मक कर्मचेतृ दौर प्रकरण असून मूर्त पदार्थाचा उत्तरात्तीत ते नेहमी हृदयभीत होत असतात. शीतल व उष्णत्व हे या संयोगवियोगात्मक साधक मृण दुःख. विविध प्रकरणाचा सृष्ट वस्तुचे कारण हे गुण असतात.

कारणहुप मृण विविध प्रकरणाची समृद्धित झाले महसुल जवळे कार्यकृत सृष्टीची नियंत्रण होते.

प्रत्येक सृष्ट संयोग पदार्थात्मक कर्मचेतृ स्वरूप भिन्न असते. अवसर तथा त्या कर्माना कारणीभूत होणार या गुणाचे स्वरूप सुदा पदार्थाचे: विविध असणार हे स्पष्ट असते. गुणाचे अनेक भेद सांगन्यात आहे आहेत ते महसुल.

परंतु, असंत प्रकरणाचा कर्मचेतृ अंतर्भावात ज्योतिर्माणे संयोग व वियोग तर होते त्याचा कर्मसंहार कर्मचेतृ विविध कर्मचेतृ साधक मृणाली कर्मसंहारात असेच असते. तरी हे सर्व शीत व उष्ण या दौर प्रमुख भद्दल अंतर्भूत होत शकतात. त्या प्रकरणाचा संयोगात्मक कर्मचेतृ कार्यकृत शीततपाकात असते तर वियोगात्मक कर्म उष्ण गुणामुके घडून येते.

आणि अशा प्रकरण एकूण मृण स्वस्तिमानाचे वर्गीकरण करावासाहे तर हे मुक्त त्या विभागात होऊ शकते - (१) द्रव्य (२) गुण व (३) कर्म. यांपैकी द्रव्य हे अविभाजन किंवा आध्यात्मिक असून चलनात्मकता हे कर्मचे स्वरूप आहे. पृथ्वी, आप, तेज, वायू इ. द्रव्याचे व आकृत्ति, प्रसरण आदि कर्मचे प्रकरण होत. गुण मृणाली द्रव्यात्मक सामर्थ्य किंवा चौत्तम: कार्याकारी तेच असते.
हीपा: — ( वर्ण ७ )

(३) "युगे युगे धर्म्पादः क्रमेनानेन हीपे। गुणपादवत भूतान्ति एवं लोकः प्रलीपेते। संवस्तरस्ते पुरृण याति सन्तसरः क्षयम्। देविनामयूषः काले यथा वर्णमानसम्बन्धे। "—च। सं।

(४) "तद् वयो वधायुः लभदन विविधम्। वान मध्य जीर्णमिति। तत् वालं अपरिपक्वस्वधातुमात्रक्षणं सुकुमारभलेशसहस्रसहस्तुणं वालं केलिदधातुवायसमापोड़शवर्मम्। मध्य्य पुनः समवायतलवेयप्रसक्षवर्षाप्रहारात्युः समरणवचनविजािनसर्वगुणं वलित्यमविशिष्टसर्ववचनविशिष्टगुणं पितुधातुवायासाहित्यसंपुर्णदेशम्। अस्मात् हीर्मान्धातििजिनिविलक्षेप्ये गोष्ठ्यपरङ्कयहुः सरसमरणवचनविज्ञातः। भ्वमानवधातुगुणं वादधातुभक्तेऽषण जीर्णमुख्ये आवर्ष्यशतम्।"—च। सं।

(५) "विशिष्टगुणधातुगुणं पुनः ग्रामेण अवविशिष्टसर्ववया आविशिष्टम् सूपस्थितमि।"—च। सं।

(६) "वयोस्यायोधान् वालं तत् धावविविद्योज्याम्। वृद्धरासपतेषु मध्यं तत्र

बुद्धि: परं क्षयः।"—च। हृ।

(७) "वर्णस्य स्तं बल आयुः: प्रमाणमामिन काले।"—च। सं।

(८) "नवायपरिषयादिध्रुवमात्राय: श्रव देयतावशते। बच्छो। शोषणरितस्य, दृष्ट: भैरवः। एको मन्त्रयः। मस्तिमक्षव अश्वेछिनः, श्रवश्य तववेच प्रमाणम।"—च। सं।
दर्शन 8—शारीरिकदेव्यांचे गुणविशेष

शारीरिकदेव्यां व आहार्य पदार्थ या सर्वच्छा ठिकाणी जे संयोगवियो-ग्रामक कर्म सुरु असते, ते प्रधानतम शीत व उष्ण या दोन गुणांसुटे। आयुर्वेदात या गुणाला आत वर्ण होते शीत व उष्ण या दोन गुणांसुटे। वारशी-सत्त्व कङ्का म्हणून, 'व्यक्त अव्यक्त या दोनच प्रकारात अंतर असते' तरी शीत व उष्ण यांच्या कोणत्या तरी एका वीण्याचे अथवा गुणाचे प्राधान्य वच्च्याच्यावर देखून ग्यालेलून येते तरी आत असली व सोबत म्हणून तेज व अपू या दोन तत्त्वांच्या कोणत्या तरी एकाच प्रक्षेप देखून अंतरांचे होऊ शकते (२)।

अष्टविध वीण्याचे अर्थ

शीतवीण्य व उष्णवीण्य यांचे प्रमाण कंते तीन तीन भेद सांगितले आहेत। हेतु, गुण व मूळ हे शीतवीण्यांचे आपण रूढ, तीक्ष कंत व व्याय या उष्णवीण्यांचे भेद होतो। वीण्यांचे जे आढळ प्रकार सांगण्यात आलेने आहेत कारण या पोटमेंटाच अंतरांचे करण्यात आले आहेत। त्या वीण्यांमध्ये म्हणजे कायाचे गुणांचे भेद होतो।

शीतगुणामुळे परमाणू एकमेकांकडे अकापित होतात। हे परस्पराकृत अणू ज्याच्या कारणात आपण अस्तव भ्यावंत विस्तारित कळून एकजीव होतात व फुळेचा व्या एका पिंड बनतो त्या गुणाचे नाव 'सन्न्याठवा'. ‘चूणाक्षिणी विदिकाचे ज्यामुळे पयात तो गुण म्हणजे स्तेह’ असे पदार्थवेदांचे वचन आहे (३).

या विदिकाच्याचे परिणाम म्हणून वस्तूं, तत्त्व, गुणां, मूळ उपस्थ होते सांभूष परमाणू एकमेकांकडे चांगल्या प्रकारे विलीन झाले अथवा
संपिदित यादें महाणंजे ते समदेशबर्ती होतात, एका पालकळी उपमतः त्यांचा साधिक स्फर्श महानुभ शून्य भासतो. उलट, त्यांची पालकींतचा असमान महाणंजे मित्रोमुक्त असते तेहांत त्यांचा स्फर्श पृथ्वी पृथ्वी असा होतो. अशा परमाणूसती बनलेली वस्तु महानुभ होतांना वकर्षित लागते.

शीतंगुणाध्रापाणी उण मुणांचे भेदांती असल्याचे वर सांगितलें. त्यांपेक्षा एकमेकांकापूर्ण विद्यक्त होणार्याचे प्रवृत्ती ज्ञाप्त मित्रकांनी उपम म्हणजे तीक्षत्व. तीक्षकं महाणंजे असेल ते त्यांत असा भावविशेषत्व होय. रूक्षत्व व लघुत्व हे गुण देवीले तीक्षत्वावरपाणी विद्यागौरमुखळतुनाच उत्तर होतात. संधीसूत्र वस्तुची काही परमाणू तीक्ष-लघु दुरावले को तितती त्यांची संध्याधि कमी होते, ते विरळ होतात. रूक्षत्व ते हेच, आणि त्यामुखे सूर्यस वस्तुपत्रमात्री रूक्षत्व येते.

एकत्र आठल्या परमाणूचा एकमेकांकणी घनिष्ठ संयोग होऊन त्यांचा एक पिंड तयार होता की त्यांत रूक्षत्व उपसत होते. उलट, एकमेकांकणी विद्यक्त होणार्याचे प्रवृत्ती पिंडभूत परमाणूत उत्पन्न होती की त्यांच्यात दुसर्याचा प्रादुर्भाव होतो. गुहात व मूल्य यांच्यामुख रूक्षत्व उपलब्ध करते तर तीक्षत्व व लघुत्व यांच्यामुख रूक्षत्व समजूत येते.

अशा प्रकारे बीर्यसंख्या आठ मुणांचे स्वरूप पाहिले तर असे वस्तु येईल की, या आठवींती शीत व उण्ण हे दोन साधक किवा कारणरूप, सिध्ध व रूक्ष हे दोन कार्यरूप आणि गुण, मूळ, तीक्ष व लघु हे चार कार्यकस्तरूप असून त्यांपऱ्या गुण व मूळ सिध्धांताचे आणि तीक्ष व लघु हे रूक्षत्वाचे सूचक होते.

प्रथम ती मृत्यु बायेच है कार्यरूप असून घटकूल परमाणूशी सिध्दांताचा अश्रय विशिष्टता यांपकी कोणती तरी एक धर्म हवा. विद्यमान असतो. संशोधन व विश्लेषण ही कार्यरूपेच ज्ञानमुखे संभोगत, ती प्रथम कारणे महाणेच शीत व उण्ण हे साधक गुण होत. त्यांच्यामुखे अनुक्रमे सिध्दांत.
शारीर तत्त्वदर्शन

व रूक्षत्व यांचा प्रादूर्भवच कार्योपक्रम द्वारात होतो; आणि गुरुत्व, तीक्ष्णत्व व
लघुत्व या लक्षणांवरहन स्थाप्ती अनुमान करता येते. शीत गुणमुद्धे परमाणु पर्याप्तकृत होतात व ते संशिल्पत्व शाळे की लक्षण सिद्धत्व उत्पन्न होते, आणि गुरुत्व व मृदुत्व यांच्यामुळे ते सुचित होते. तसेच, परस्परांचा शह्यावस सहवन न शाळाच्यात संशिल्पत्व अर्जून उच गुणमुद्धे विविध स्थित्याची प्रवृत्ती हेतुच शाळी की लक्षण विरूढ्य कोणत्या प्रकार लघुत्व व हस्तक्षेप यांच्यामुळे ते समजून येते.

इतर गुणांचे स्वरूप

परंतु, या आठ गुणांनी विभाग आणि व बारा गुण आयुर्वेदात सांगिते आहेत. हे गुण म्हणजे सिद्धत्व व हस्तक्षेप या कार्योपक्रम गुणाची व तरमामित्रता-सूक्ष्मक असे लक्षणात्मक गुण होते. त्यांची मद्दिन, लक्षण, सामी, विधान, स्वृत्त व अविले हे सहा गुण सिद्ध गुणाची आणि रंग, आयुक्त, रंग, बाल, वंश, व सृष्टि हे सहा गुण हस्तक्षेप गुणाची तरमामित्रता-सूक्ष्मक लक्षण आहेत. या बारा गुणांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे सांगते येईल.

संबंध हा गुण मद्द नियमच सूचक आहे. अर्थातू यो द्रव्यात असेल व प्लाकडून कणी व अदरक ती काही नियम तिथे लक्षणांसारखा समजले. सदृश रूक्षत्व नियम पर अर्थातू अवश्य रोजांचा सूचक आहे. पूर्णपणे येथे नाही व अवश्य नाही अशी जी उभयात्मक अवस्था तत्त्वोऽचार मर्यादात. नियमित म्हणजे चलनाची श्रम, अर्थातू तो सापेक्षपर्यंत सामाजिका. कारण कणी-रूक्षत्व कार्योपक्रम द्वारात स्वरूपनयोऽचार रुपांतर संबंधत नाही. शैक्षणिक हे समुदायस्वरूपाचे सूचक असते. परमाणुवीचा संधितांतरस्वरूपन त्याची कल्पना येईल. आविष्कार हा सांप्रदायित्वाचा एक प्रकार आहे. सांप्रदायित्व कामी आसली की तिथि आविष्कार संविधानात. परं श्च लक्षणात्मक त्याची संविधानात असते. विषयवाद-वेळी भिन्न रूपांतर होणार शीर्ष रंगांत योग्य रंगांनी संघटन हातीलेल्या नसतात. त्यांचा स्वरूप पृष्ठाकु पृष्ठाकु प्रतिष्ठ होतो व ता मोठ्याच सुद-कारक वाढत नाही. परं त्यांचा संविधान संविधानात. आशुकर्षित शीत म्हणजे शीत-कारिता. ती कार्यात्मक असते. द्रव्यमुळे याचा अर्थ वाढत आहे. बेंच म्हणजे.
परमाणूंचे विरल्ले। सूक्ष्मता त्यामुळेच प्राप्त होते। कारण विरल्लामुळेच परमाणू एकमेकांकापूर्ण विलग झाले की त्यान्ता सूक्ष्मता येते।

आयुर्वेदात जे गुणमादि बोस गुण सांगणारे आते त्यांचे सामान्यतः स्वरूप हे, असे आहे। पदार्थांच्या ठिकाणी स्वरूपत्व व हक्कत्व हे गुण जे उल्लास होतात ते कार्यरूप असून शीतक उष्ण या कारणहून गुणापासून त्यांची उत्तरी होते। बाकीचे सोळ्या लक्षणात्मक आहेत। शीत गुणामुळे संयोग होतो व उष्ण गुणामुळे बियोग होतो। या संयोग-बियोगापासून भिन्न स्वरूपांचे व भिन्न अवस्थांचे सुचक असे जे सोळ्या गुण उत्तरी होतात तेच हे लक्षणात्मक गुण होते। सर्व सूत्र तर हे पंचभूतविशिष्ट असली तरी त्यांत भूतविशिष्ट अंश भिन्न भिन्न अरणात्मक संयुक्त होत असतात व म्हणूनच उपरिनिविष्ट तार्किमुळे गुणांची निर्रिती होत असते।

या गुणासाठी अभावती ही एक मुद्रा धारणात असणे । अवश्य आहे, ती असा की, स्वास्थ्यात जे गंभीर, तर आहे दृश्य २४ गुण सांगणारे आते अहेत त्यांनेही आयुर्वेदेदृश्य गुण भिन्न होते। समुदायस्वरूप शरीरातील समुदायस्वरूप द्रव्यांच्या ठिकाणी विचारणात अस्पतात असे ते आहेत, व म्हणूनच यांच्यापैकी काहींचा कारणहून व काहींचा लक्षणहून मानणे अणासीय ठरत नाही.

या वीशी गुणांत शीत व उष्ण हे दोनच प्रधान होते हे उल्लेखित. परंतु, ते पूर्णपणे पूर्णस्वरूप वेदांच उपलब्ध होत नाहीत, उदाहरणार्थ वेदांत शीतल गुणाने शीतविशिष्ट वेदांत उष्ण गुणाने असे दृष्ट आणि असे दृष्ट आहेत नाही. कारण ई० सूत्र हीच समुदायस्वरूप असते. आणि 'व्यपदेशणु, भूयसं' या न्यायाने जीत शैल्य अधिक ला वस्तु शीतल गुणाने व जीत उष्ण लागम अधिक तिता उष्ण गुणाने असे म्हणून वेदते.

---------------------------

टीपा:— (दशन ८)

(१) 'उष्ण शीत दिक्षिकांके वीर्याभासातील' च। तानाशकमपि द्रष्मार्थिनी—
धोमी पहाती। यथान्तरांकं जगदिव्य नातिकामति जयकृति ।—अ. हू.
(२) 'सामान्यदिवीमामवेश्युताः स्नेहः'—तत्कसंग्रह
दर्शन ९ - गुणांचे स्वरूपविवेद

द्रव्य व गुण:

द्रव्य व गुण यांचा संबंध कसा असतो हे पाहिले तर असे दिसून येते की, गुणांच्या ठिकाणी जे कार्यकारित्व येते ते द्रव्याच्या आध्यात्मिक येत असते. पृथ्वी, आप, तेज इ. पंचमूळांपैकी कोणत्या ना कोणत्या द्रव्यांचा आध्यात्मिक गुणांकून आध्यात्मविविध कर्मसंबंध शक्य नसतो. इतकेच नव्हे तर गुणांची अविभक्तीतीने द्रव्याच्या ठिकाणी होत असते. कारण गुणांचा अनुभव यावयाच तो किळासवरूप आणि द्रव्याचे अविभक्ताने प्राप्त ह्याच्याविविध तो येणे शक्य नसते. गुण हे द्रव्याधार होत असे महानुभूत मानण्यात येते.

पदार्थविज्ञानात पंचभूतांशीविव फल, दिशा, आत्मा व मन ही चारे द्रव्ये आणखी सांगिती होत. परंतु, शरीरांचे उपादान-कारण मात्र ही पृथ्विवाच्या पंचभूतेतही होत. इत्रांत्र एवं इत्रियांत्र भौतिक महानुभूतोत्तर महानुभूतोत्तर असून त्यांचे विवरण आण्यांदेखील करण्यात येते, असे सुकुमारत्वाच्य महानुभूत (९). गांधी हा पंचभूतविकारसमुदायतमक व चेतनाधिनयाचन महानुभूत आहे आणि त्यांची जी मात्र, पितृमज आदि विविध अंगे, तीतूक्त महाभूतांचे विकारण होत, असे चरकसंहोतीही सांगिते होते (१०). अर्थात् या ठिकाणी द्रव्य महानुभूत महाभूते अभिप्रेत आहे. या द्रव्यांत्र जे सूक्ष्म अंश त्यांच्या आध्यात्माने गुण राह्यात आणि विविध प्रकाराबद्दल त्यांचे अनुमान होऊ होते. गुणाना कार्यनामेत महाद्वारांचे कारण इतकेच की, ते पंच-ऋतुमध्ये कर्मविविषीत होणारे असे तरी नैस्कर्मिकविविष्ठ मात्र त्यांचा अनुभव येत नाही. हे गुण महानुभूत विविध प्रकारांतरी कर्तृकवाच्य किवा सामाजिकमेंद्र होत.
वर ज्या गुणाचा निर्देश केला तो गुण म्हणजे पंचमुत्ताचा या परमाणुस्वरूप अंशाचा आधाराने असलेले सामग्रीच होय. अर्थात् गुण हे निर्देशाने भागाचा आधाराने राहू असते तरी तथ्या स्थितीत ते अभिव्यक्त होत नाहीत, त्यानंतर कार्यर्थक म्हणून अंशाचा ठिकाणीच स्थानाचा अनुसार येत असतो. या गुणानात आयुक्तादेश 'वीर्य' ही संज्ञा दिलेली आहे (२).

काही दर्श्ये निर्धार तर काही सूक्ष्म, काही मृदु तर काही तीव्र, याप्रमाणे गुणांचे भेद अनेक वाहून येतात. आणि या वाढ कारण असे की, ज्या पंचमुत्ताचा निविष्टांगापासून सृष्टश्रान्तीच्या उत्सर्जनी होते त्यांचे परमाणुस्वरूप अनु निरनिराशी वर्णांत निविष्ट निविष्ट प्रमाणात संयुक्त होत असतात. शून्तांशाचा संयोगीता प्रमाणभित्र हीच गुणांतर या कारणीत असते (३).

शून्तांशापासून गुणांची उत्सर्जनी

निर्निराशी निविष्ट गुणांची उत्तरांशाचा संयोगापासून कसी होते यासंबंधी स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे करत येईल—

शीतत्व हा तृतीय गुण आहे (४). हे अपूर्वत्त्व जेणेकरून परमाणूर्वी संयुक्त होते म्हणजे अपूर्व शीतत्वमल्याऊन तृतीय गुण-भूमिका परमाणू यांचा जेणेकरून संयोग होतो तेथे पार्थिव परमाणू एकमेकां-
कहें आकृति होतात तथा परिणामी रस्सू पावतात, एकमेकांत बिल्ली होतात.
एकरूप हालल्या पारिवर्त परमाणूना अंती मूर्तिवर येते. हा पिठीभाव. पारिवर्त परमाणू प्राकृत्व निर्माण होतो तू गुण म्हणजे स्त्रेहः. 'सूणातिथिळिवणधर्मेन दुर्गणः' स्त्रेहं. असे नैसर्गिकी दोषात (१) - आयुर्वेदियांनी सांगितेला स्तिथिगुण तो हाच. पारिवर्त व आयुर्वेदिय कणूना संयोगपायपूर त्याचे उत्पत्ती होते. स्त्रेह गुण 'जलमात्रबृहत्त' म्हणजे केवळ अपूर्वत्वावर्ध अधिकित असतो, असे नैसर्गिक शास्त्रांत सांगितेला आहे (२). तथापि, आयुर्वेदात तो 'स्नेहाकुण्डुरुणकिल' म्हणजे पृथ्वी व अपूर्व या वा होता तत्वांच्या संयोगपायपूरसून उद्देश्य होतो असे वर्ण आहे (३), आणि अपूर्व शीतलता पारिवर्त परमाणूशी संयुक्त आहे म्हणजे ते पिठीभावपायपूर आहे, ही वस्तुस्तिरती विचारात चेता ते अवश्यकेची आहे असे विद्युत येते.

या निवेदनाची जेद्वा तेजसंयोग होतो तेव्हा पदर्थांचे परमाणू निर्माण होतात व त्यांत द्रव्यत्व निमित्त होतात. द्रव्यत्व हे श्यामनाचे समाधान कारण होय असे नैसर्गिकी दोषात सांगितेला असून (४) परमाणूचे विभाजन अनुसार पृथ्वीकण्ठ निर्माण होते तर तेजसंयोगाचा गुणात्मक 'उष्णता म्हणतात. या उष्णतेच्या प्रभावाने परमाणूच्या स्यामनाच्या अवस्थेत द्रव्यत्व हा गुण निर्माण होतो. पृथ्वी, जल व तेज या तीन तत्वांचा निद्र द्रव्यत्वपूर्ण अधिष्ठान म्हणुन पदार्थविज्ञानात केलेला आहे (५). पृथ्वी जल या द्रव्यत्वाचे केवळ संयोग शाला की निवेदन निर्माण होते व त्यात तेज हे निसर्ग व अविनंत आहे की द्रव्यत्व उत्पन्न होते, असा या त्याचा अर्थ असून उष्णता हा तेजसंयोग द्रव्यत्वपायपूर असतो हे स्पष्ट होय.

उष्णतेच्या योगाने निवेदित हाले की परमाणू पुढे द्रव्यमूल होतात व तत्त्वांत बिल्लीत विशिष्ट वियोजनकारी वायूशी संयुक्त हाले की एकमेकांपायपूर निविष्ट होयाची प्राकृतिक त्यांच्यात निर्माण होते. एकमेकांपणे त्यांचा आकारण उत्तर नाही व ते रूढ म्हणजे स्थिरहित होतात. हे क्षत्रिय वायु- गुणाृतीन असते असे मुख्य म्हणतात (६) ते योग्य आहे. कारण द्रव्यत्व हे तेजसंयोगाने निर्माण होत असले तरी परमाणू एकमेकांपायपूर निविष्ट
शाल्यामुखे त्यांच्यात येणाऱे रुक्तत्व हे वायुगुणाच्या संयोगानेच यावायचे हे उपच ठाय.

तात्पर्य, सिन्धुत म्हणजे परमाणुचा स्थलाचां किवा परस्परसंबंध; या स्थलात त्यांचा सहलास मुखकर होतो, उलटपणे रुक्तते तो उठावारे कारण होतो. सिन्धुता म्हणजे आर्क्षण व रुक्तता म्हणजे उद्देष्टकांचे अभावी मृणाता येईल.

सिन्धुत व रुक्त हे दोनही गुण स्पष्टानुसार आहेत. मृडव्यक्तवर्णन सिन्धुताचे व वरस्परसंबंध इत्यादी अनुभव होते. मृडव्यक्तचा मुखकार कारण असतो. तर वरस्पर अनुवलकार कारण असतो. सिन्धुत्व हे शीतल, गुलाब आदि गुणांत अनुसूचित असते तर रुक्त हे लघुत, उष्णत आदि गुणांत सामान्य असते.

पदार्थांकर परमाणु सिन्धुत गुणामुखे परस्परांशी सम्बन्ध रचित्वे निगमित आले की या पदार्थांकर स्थलाचे व स्थिति हे दोन गुण उपच ठायात. आणि या स्थापत्यस्तीच्या परिणाम म्हणून बिंतित करते. शीतलता न होणे हा धर्म या विनिद्वारा ठिकाणी प्रभावित होतो. या धर्माची 'संदर्भ' म्हणून संविधानाचा आले आले. उलट, सिन्धुताच्या व वरस्परसंबंध परमाणुत रुक्तत्व आले की वियोजनाची किंवा मुख होते आणि मृडमल, चलत व लघुत या रुक्तत्वाचा विनिद्वार मृणांचा प्रभावित होतो.

' सर्वत्र ' हा गुण द्रवद्रव्यात असतो. द्रवत तितितित प्रभावात चन्तता असली की त्याच्या सांद्र मृणात. ही चन्ता द्वारसंपरस्त नसते. याही अवस्थेत पृथक, अप, तेज या तीन तत्वांचे परमाणु संविधानाच्या ठालेले असतात, परंतु, द्रवास्थेत्व या तुलनेच सांद्र अवस्थेत तेजस अणूँचे प्रमाण अर्थात असते.

' तीक्षत्व ' म्हणजे विशाल-कर्मची तीव्रता अवस्था. तेजोगुणाचे तीत आधिक असते व म्हणूनच परमाणुत्व वियोजनाला ती साधनीरूप होते. तीक्षत्व व उष्णत येथे गुण आहेत. असल्याचे मुघुजांती सांगिते
आदेहे ("): मात्र हे दोनही गुण तैजस असले तरी त्यात ठोड़ा फरक असतो. उष्णता ही केवळ तैजस असते तर तेज सूक्ष्मानुविध म्हणजे वायु-गुणानिव जाले की तीक्ष्णता उत्पन्न होते.

या तीक्ष्णतेलाच एका विचित्रता अवस्थेत विचित्रता म्हणतात. तेज सूक्ष्मानुविध जाले की उष्णतेच्या आधिक्याने तीक्ष्णता उत्पन्न होते असे वर सांगितले. ही सूक्ष्मता दोन प्रकारची असते. एकात वायूचे परमाणू अंधिक शाळ्याने घेवत उत्पन्न होत नाहीत तर दुसऱ्यात अप्रस्थित वायूचे उत्पन्न होते. या दुसऱ्यात प्रकाराला 'विचित्रता' म्हणतात. या अवस्थेत द्रवीभूत शाळेल्या पादिंकर राजनांशी तेजाच्या संयोग होतो असो ते प्यांच्या राष्ट्रांची आकर्षणसाधनाची कमी होऊन उलट त्यात उद्धेक्षत निर्माण होते. 'आस-गंधी' हा विश्र या शब्दाचा पर्याय (") त्या दृष्टिने मोठा बुंदक कराहे.

'पदार्थाच्या ठिकाणी स्मृतता असताही जेव्हा मृदुपृष्ठेच तेजस त्या स्मृत्तगत शक्तिसबंध म्हणतात. सौरस किंवा स्त्रीहे विविधत राजमांश सृजनात ज्ञानाचे मृदुपृष्ठ म्हणजे प्रकाराला.

बाकीच्या गुणांमधील वैशिष्ट्य हा सूक्ष्म-गुणाचा एक प्रकार आहे. स्त्रीहे व रस यांच्या अभावामुळे विशिष्ट गुणांवश अभिव्यक्ती म्हणजे वैशिष्ट्य. विकासित व व्यवायित हे अनुसूच तीक्ष्ण व चल या गुणांचे प्रकार होते. तीक्ष्ण गुणाचे आधिक्य म्हणजे विकासित व चलनाचे आधिव्यय म्हणजे व्यवायित.

सांगान, प्राणभीतिक द्रव्यात पंचभूतांच्या अंगांचा संयोग तरतम-भावाने भिन्न भिन्न प्रमाणात होत असल्यास द्रव्यान्तरांत भूतगुणांतरी तरतमाने आकृतून येते आणि त्याच्या विशिष्टता म्हणून त्या त्या द्रव्यात कर्मभित्तीही आकृतून येते. परंतु, या विविध प्रकाराच्या कर्मिष्ठ व्याप्रमाणे संयोग व वियोग या दोनच प्रकारांत अतिरिक्त करता येतात त्याच्या प्रमाणाचे कर्मभेदकारक गुणमंदळ म्हणजे सामायकांती होत व उष्ण या दोनच गुणांत होऊ शकतो. या गुणानाच आयुर्विद्या 'बीयर' म्हणतात.
चिन्तित गुणसमुदाय स्मृतिकृत चिन्तोषः

संयोजन, विभाजन व वियोजन यागाभारण शरीरारात चाल्यान्या सत्त्र ज्यायाचे मुख्य प्रकार तीन असत्याचे पूर्वी स्फोट केलेच आहेत. तर सत्त्र शारीर कर्माचे कर्त्तृत्व व्यायामकृत असते त्या गुणस्वरूप माणुं भेदही कार्य-भूमित्तुसार तीन तत्त्व संबंधतत. हे तीन भेद म्हणजे तीन प्रकाराचे गुणसमुदाय असून शाल्यात आयुर्विद वायु, पित्त व कफ वा संज्ञा योजनेत्या आहेत. संयोजनाचे कर्म ज्यामुळे संबंधते त्या गुणसमुदायाचा शेषभाग म्हणतत; विभाजनाची ज्याय ज्याकडून होते त्या गुणसमुदायाचा पित म्हणतत; आणि ज्यायचे वियोजनाचे कर्त्तृत्व असते त्याज गुणसमुदायाचा वायू म्हणतत.

मात्र याचता अर्थ असा नव्हे की शेषभाग, पित्त व वायू हे दोप विशिष्टत गुणांती युक्त स्मृतिकृत त्या गुणंहुन मित्र असतत. स्थाने, शेत, गुहत, माणुं इत्यादि गुणांती कर्मेनंद्र दोप युक्त असतो स्मृत या लिन्धार्दी गुणाहुन निरादर्श असतो असे नाही. लिन्धार्दी गुणाचा समुदाय स्मृतिकृत शेषभाग. तो तद्विषेक नव्हे. 'लिन्धार्द, शेत, गुहत, माणुं, स्थपथ, पिच्छवत्त व मृत्तक हे गुण स्मृते शेषभागाची आलमभूष होत' असे चरकाचारयाचे बचन असून (३५) हे आलमभूष आपरणामी असते असे वसंती म्हटले आहे (३६). 'आलमभूष स्मृतें स्वनन्त व आपरणामी स्मृतें साहजसिद्ध, उपायितजित नसतेच,' असे संपुर्णकरण ल्यावर व्याधिकार चक्रचारी करतत (३६). असे वर्ष दोप हे, गुणस्वरूप कठत याविशिष्य संदेह नाही.

एक गोष्ट येथेच स्फोट करावारास हुजूँ. ती ही की, द्रष्य व गुण या वस्तु भित्र असाया तरी व्यायामात आग्रहयायित्व असल्याचे पंचभूतांचे विकार स्मृतिकृत लिन्धार्दी गुण होत, असा अलियताचा अभिप्राय आहे. शारीर द्रष्यांती वर्णकरण करताना चरक म्हणतत, 'संबंधत: शारीर गुणाचे मुख्य प्रकार दोष पदात्त, एक मलभूत, दुसरा मसादरुप. शारीराती जे शारीराला पीडाकर होतात ते गुण मल्लस बोत. शारीराच्या नाक कान,
आदि सत्संग उत्सव होणारे नाना प्रकारचे उत्सर्जनोन्मुख मध्ये, परिपक्व झालेले धातू, कुपित झालेले वतादि दोष आणि ल्याचप्रमाणे शरीराला बालक होणारे आणकों जे जे गुण असतील त्या सर्वांचा अंतर्भाव मधूप गुणांत रुग्णायकाच. बांधले हे गुण प्रसादभूत होते. रसार्धालित सात दिवऱे, गुमूळाबाब बऱे गुण, यांचा या प्रसादभूत गुणांत सामावेश होतो (७)चरकांच्या वा स्पर्शकरणार गुणहूप, द्वापरहूप व मधूप असे गुणांचे प्रकार तीन सांगितले असून रसार्धालित धारू आणि सत्संग संचित होणारे. मल यांचा निदशेती हे गुण या संजोनेच करण्यात आळेला आहे, हे लक्षात देवणपासारखे आहे. अर्थात चैतमूलाच्या विकारार्नाच गुण ही संजो मृत्युदात येण्याची आहे हे उपच सय. ’ ’ ‘ शरीरांत नाम चेतनाधिष्ठानभूतं पंचमूलाविकार- रसमुदायत्वकम् ’ या चर्कांच्या वचन्मूल व्याख्यात, ’ ’ ‘ हे पंचमूळाचे रसाले विकार शरीरांतमध्ये आहेत ’ , असे स्पर्शकरण वाक्यांशी केले आहे (२)चराल दोष हे गुणसमुदाय होत असे का मृत्युवाचे ते या विवेचनावर्त ध्यान होऊ शकेल.

टीपते— (खाली ३)

(१) “भौतिकान्त चेतनाधिष्ठान आयुष्येचे बघणे तथेचिनगार:।” सु. स.
(२) “गंभीर खळ अंतर्विश्वासविशेष वमुदायत्विकारकनृति विवेचनाधिष्ठानभूत:।” सु. वस. यथाकथा गुणांत द्वापरहूप व मधूप असे गुणांचे विवेचनाधिष्ठानभूत.

(३) ’तनु क्रियाविषयक कर्म येन क्रियानि तत् विषम्’। – व. स.
(४) ’तत् यद् इमेगुणार्थ्यन्तरः: तीतुष्णिकस्मृतेति विवेचनाधिष्ठान्रिपणि...’ वस. स.

(५) ’गुणांच्या विवरणात अथ्य भूतांप्रमाणे आकाशवाशी संयोग भिन भ्रमाणात होत असतो असे वर्णन करण्यात. आले आहे उदा. ’ तोयकाण- गुणमूलिके मृदुलम् ’ मृदुणे अप व आकाश यांच्या वाढत्यामूलिके मृदुलम उतार्य होते, असे मुख्य मृदुणोते. परतु, आकाश वस्तुत: विनु असत्याने अथ्य भूतांप्रमाणे विवेचना संयोग होणे शक्य नाही. अर्थात्र आकाशाचे
अर्थिक श्रेणी आरामण्यर तत्वावधे अनुप्रद, असाध वातीव अनुभाव
ब्वैकारणे योग्य हृदयः।

"" 'शीतलस्पर्शः अर्थः।' - त. सं.

"" 'उ त. सं.

"" 'पुरुषां ब्रम्हाण्मकुण्डः श्नेहः।' - सु. सं.

"" 'हंदनामकम्बायः कारणं ईवलम्।' - त. सं.

"" 'पुरुषी जलोजोवितः।' त. सं.

"" 'वायुगुणमुष्टि रोक्यम्।' - सु. सं.

"" 'तीर्थाणि आनन्दी।' सु. सं.

"" 'विक्रो व्यासामग्रिहेऽति।' अमरकृतः।

"" 'सन्तोषस्मृति गोष्ठीपरं कथमध्यं हि वंशेऽति विरयांस्वतिः प्रलेखणं: आभमेः
परिवारः।' - च. सं.

"" 'प्रलेखणं: इद्यात्मकं परिवर्त्यः।' - च. सं.

"" 'आभमेः इवहं अन्नेरणीयति सहिष्ठवः नात्योऽधिकतमितयः।' च.
सं. भ्राह्मणः।

"" 'शरीरमणा: पुनःविधिः संभवेः। मलभिता: प्रसादसताः। तत्व
मलूपवातिः शारीरसङ्गाभ्याः कहः।' चचचा - शारीरिकविद्वापदेहः
पृष्ठमोऽनोऽविहिनुः: परिपालकं शालवः प्रकुपितातः वातपितः
प्रलेखणः: ये चाचिे वैविज्ज्वदृश्योऽविद्योऽहाः: साधर रस्तोपयोऽतः
पदार्थात्व सवर्तात्म्यसंसारं च सवंसनं इत्यस्तु सङ्गवे। गवर्भिश्व: इवात्तान
मुणिस्वेद सर्वात्रिश्च शुकाण्तान् इवधेयेऽतः।' च. सं.

"" 'पवचानां महाभृतानां हिंकारः सुसायः: शारीररूपकः।' - च. सं. भ्राह्मणः
दर्शन १०—त्रिविषांचे गुणसमुदायत्व

बातादि दोष म्हणजे सिन्ध्वादि गुणांचे समुदाय होत हे गैल्या प्रकरणात सांगितले. त्रिविषांचे हे गुणसमुदायत्व कसे असते हे या प्रकरणात पाहायला आहे.

त्रिविषय गुणसमुदाय व त्रिविषय

सिन्धादि गुणांपैकी सिन्ध, शीत, गुरु, मंद, चल्लक्ष, सांद, पिल्लेल, स्थूल, सिंध, मूूड हे दहा प्राय्थ्यसूत्र; तीक्षण, उष्ण व द्रव हे तीन पित्तरूप; आणि रक्त, सूक्ष्म, चुल, विसाद, लघू, शर व कठन, हे सात वायुरूप आहेत. सिन्धादि दहा गुणांचा समुदाय म्हणजे प्राय्थ्यसूत्र, तीक्षणादि गुणांनी म्हणजे पित्त व स्थूलादि गुणांचे सप्तक म्हणजे वायू असा याचा अर्थ.

दोष या प्रेशने ज्यांचा निर्देश केला त्या सिन्धादि गुणांपैकी काही कार्यसूत्र, काही कारणसूत्र व काही लक्षणसूत्र असून. ज्यांनी सूत्र प्राय्थ्यसूत्र ते परस्परानुसूत्र होऊन निवास करीत असतात. लिमुळे सर्व नारायण प्रमाणात ते उपलब्ध होत नाहीत. ज्यांचे प्रमाण कसी अधिक असतेच आहेत. दोष हे गुणसमुदायस्वात्त्व होत असे म्हणाला ते गुणांच्या या अन्योन्यांमध्ये अभिव्यक्तीमुळे.

आयुर्विद्या प्रश्नांत गुणांची संयोग निरिक्रकी दिलेली आढळते. 'सिन्ध, शीत, गुरु, मंद, चल्लक्ष, मूस्तन व सिंध हे सात गुण ध्यानात्स्वतः; सिन्ध, तीक्षण, उष्ण, लघू, विसाद, सर व द्रव हे सात पित्ताचे आणि रक्त, लघू, शीत, शर, सूक्ष्म व चुल हे सहा गुण वायूविष होत', असे अद्वितीयस्वत सांगितले आहे (१) ; तर स्तेन्द्र, शीत, शुक्ल, गुरु, मधुर, सिंध, पिल्लेल, मूस्तन, हे आशा गुण ध्यानात्स्वतः; उष्ण तीक्षण, लघू, शर, काँटेले सिन्ध,
गुणपरे शुक्लांच्या नंदे उपयुक्त होती, तथा अनुभवांनी नंदे असा वर्ण, विज्ञान, काटून अनुभव रस आणि संलग्नता नंदे नहीं पित्तांचे; आणि रूढ़, शीत, वद्य, विशेष, गंध, अमूवत, अनर्थस्थल नंदे सात गुण वायूत आहेत, असा उल्लेख चरक-सांगितेनुसार आहे (२). महणजे एकूण गुण वाच्याने बोध सांगिते तर चरकांकी चौकौव सांगिते. परंतु, शारीरिक रूढ़ ज्याने गुण वर्णन करणारी मात्र श्यांती संध्या वीसच अस्तळाचा उल्लेख वाच्याने चरकांकी मुळा केलेला आहे. 'पुष्प, लक्ष्य, शीत, उष्ण, सिंधु, हस, मंद, तीक्ष्ण, सिंधु, सर, मृदू, कठीन, विशेष, पिच्चिळ, श्लोक, लक्ष्म, सूर्य, संध, क्रोण यायामाणे शारीरिक रूढ़ज्याचे गुण वीस असून ते संध्यासांमध्ये आहेत', असे श्यांती कवच असूने (३) वाच्याने निर्देश केले आहे (३). दोष-गुणांचा व्याख्या जे रस, गंध व बर्ण इत्यादी गुण सांगिते श्यांती करून गुणांत निर्देश नसती नाही. शारीरिक धातु रोगांवर वृद्धीत अथवा न्यात श्यांती चिकित्सण नसते, हेत याचे कारण अस्तळाचा उल्लेख चरकांकीने केलेला आहे (३). पित्त-मृदूत विशेष हा एक गुण सांगितला असून अमूवतिक हे श्यांती लक्ष्य आहे. तथापि, गंध-संध मुळा श्यांतीचे अंतर्भाव केलेला नाही. गुणमध्ये असे गुणांमध्ये प्रकार दोषाच सांगिते आहेत. आम्रंगित्व हे विरूद्धेच लक्ष्य असून हे आमर्वत महणजे तीक्ष्णतेच चरकांकी एक प्रकार होय. अर्थात सिंधुता व रक्ताच गुणांमध्ये निर्देश ते देखील गंधस्वरूप नाही.

दोषगुण व संग्रहीकृत गुण

गुणमंदादित गुणसंग्रहीकृत गुणांचे अवलोकन केले तर असे दिसून येते की या गुणांमध्ये सर्वात महत्वाचे दोष-गुणांत करण्यात आला नाही. उदाहरणार्थ: 'सिंधु: शीतो गुणमंद: श्लोकां मृदूत: स्वरहः कफः. पित्त समेत कृतिकशास्त्राचे लाप्रोक्त सर्व द्रव्यांत । ततः रूढ़: लक्ष्य: शीत: सर: सूर्याशक्तीच्या केलेला. या-प्रमाणे अष्टादशव्यायाने कफ व पित्त यांचे प्रयोग करून यांचे सात व वायूसांचे सहा असे जे एकूण वीस दोष-गुण संग्रहीकृत आला आहेत त्यांत संध, मृदू, विशेष, कठीन, स्वरूप, पिच्चिळ, वा संग्रहीकृत सहा गुणांचा निर्देश नाही. उल्टत, मृदूत, सिंधु व शर हे तीन संग्रहीत गुणांत नसलेले गुण दोष-गुणांत अविक
सांगिताले दिसतात. परंतु, अनिर्दिष्ट सहा गुणांकी सांब्र व पिच्छल या
दोषांचा मृत्त्यु-गुणात, कसत्याचा स्वर व खर या दोने गुणांत, स्वूक-.
त्वाचा स्निध व स्वर या दोषांत, मृदुत्वाचा लिन्स्थ-गुणात आपिविषय.
या गुणाचा सुक्ष्म-गुणात अंतर्भाव होऊ शकतो. आपिव अधिक स्वाॅँडे
जे तीन गुण सांगिताले त्वांकी मृत्त्यु-गुणात सांब्र व पिच्छल या गुणाचा
समाजेन होतो, व विजन हा तीक्ष्ण या गुणाच्या एक प्रकार आहे, हे वर
उलेल्याचे. राहेला तिसरा जो 'सर' तो चलत्वाच्या एक भेद होय.
तात्पर्य, गुणांसंघ्रोहात गुण व दोषगुण वांछा गणेनत संज्ञानेव दिसत.
असला तरी तो प्रत्यपरिवर्तीत नाही. इतकेच नसले तर, दोषगुणांत काही
गुण सामान्य असल्याची दिसूने म्हणे. शीतल वायुगुणांत ही सांगिताले आहे
व कफाच्या गुणांत ह्या वायुचा पुनरुस्त निर्देश आहेत. वसलुत: हा शीतगुण एक
होय. लघुनास्ताची स्थिती तीच आहे. वायु व पिल्ह या दोषांच्याची गुणात
त्वाचा निर्देश स्वतंत्रपणे केलेला आहे. पिल्ह-गुणात ईपत्तेह देत. एक
स्वतंत्र गुण सांगितला आहे. परंतु, परिणामविवेचना अनुभवाला वंत असली
तरी स्वचत्त: हा निर्देशगुणांना त्यात अनान्यचे कारण नाही. वाशस्त्र,
अमृतदत्त व अनवस्थत्व हे वायुचे गुण चरकानी यांसाठी सांगितले ते म्हणजे
वापरात प्रम्होत मृत्त्यु गुणाचे असरावेष होत. सारांश, सिनिध्वन व
शीतस्व ते कफाचे, दृष्टतः व द्रवत वे निर्देश आणि सुद्रमल व दृष्टत वे
वायुचे स्वयं आहे ही गोपे ध्यानांची वेळेती की, या प्रमुख गुणांसाठी पिल्हाने
म्हणजे सिनिध्रुवतीपक्षप्रभावितक मृत्त्यु गुणाचा कफ-गुणांत; रक्त-सुक्षमपक्ष-
प्रभावित कुणाचा बायु-गुणांत व ब्रह्मलक्षणप्रभावित कुणाचा पिल्हानेता
प्रमाणे संश्लेषकता गुणांचा दोष-गुणांत समावेश करणे कसे उत्तर ठरते ते
दिसून येईल. सिनिध्रुवशीताच दहा गुण म्हणजे श्लेष्मां, स्वस्थसुक्षम असा
गुण म्हणजे वायु. आणि उष्ण, तीक्ष्ण, व द्रव ही गुण निर्माणी म्हणजे पिल्ह;
असे असरी सांगितले ते याचु उदेश्याने.

दोष-गुणांत ही मृत्त्यु भेठ दोषच
कफाचे वही, वायुचे सात व पिल्ह तीन अशा या एकूण बीस दोष-
गुणांत ही मृत्त्यु भेठ दोषच असल्याचे आहेत. हे हे. शारीराच चाल्याचा
सब त्रियांचा अंतर्भाव संयोग व त्रियोग अथवा उपसत्व व विनाश किवा 
बृही व दशय या दोन च प्रकारात प्रामुख्याने होत असत्याने कार्यकारी 
गुणांचे मुख्य सेवं दोन च असाध्याचे हे ओळणनेही प्राप्त होते: गुरु, शीत, 
सिन्ध, मंद, स्तिथ, मूळ, पिचवड, शलक्षण, स्वृृत, सांद्र र दहा गुण संयोग- 
कारक असून ताहींड असे लचू, उषण, रुत्क, तीर्थक, सर, कठिन, बिशाद, 
खर, सुखम, दृश र दहा त्रियोगकारक आहेत. गुणांचे हे हृदय 
चरकसंहिते गुरु गुण व लचू गुण हे शब्द योजन बिशाद करणार आहे 
आहे. त्यांकडे हे गुरु गुण असतात ते मुख्यमुख्याने आहाराच्या 
सेवनात उपभूत होतात व लचू गुण शरीर होतत; उलट्या लचूमुख्याने आहाराच्या 
सेवनात गुरु गुणांचा शास होतो व लचू गुणांचे अभिवर्धन होतो असे 
चरकसंहिते या वचनात 'सुरू' व 'लचू:' असा वहुतच श्रमयोग आहे. अथवा 
तवा गुरु व लचू या संया 
गुरुऽमुख्याने 
संयोगसंहिते व लचूमुख्याने त्रियोगसंहिते उपलब्ध होणार्या एकाहून अधिक गुणांवर वाचक असाध्य 
असे अनुमान करता येते: गुरु, लचू, शीत, उषण यासमाने वस्त्रपरिवर्धण गुणांचा एकास निर्देश करणारी अभिप्रयाय हवा असावा. 
चक्रपाणी हे तसा उल्लेखनी एका ठिकाणी केला आहे (२). त्यांरो 
त्रियांच्या व बीस गुणांचा 'संया सामाध्यक' असे विशेषण चरकाची 
योजने आहे. 'संया श्मणे शास किवा गणना व तत्त्वंस्थली सामाध्यक 
होणारे', असे त्यांचे स्पष्टीकरण चक्रपाणी करतात (३). परंतु, त्याप्रेक्षा 
'आपल्या बीस वा संयोगची अनुसार सामाध्यक होणारे श्मणे त्रियां 
ठिकाणी बीस प्रकारे सामाध्य आहे असे', अशा प्रकारांमध्ये स्पष्टीकरण 
अधिक अन्वयक होज शकेल असे बाटते.

बायू, पिता व किवा हे तीन दोष श्मणे तीन प्रकारात गुणासुधार 
होत, हे पूर्वी सांगितिक. ते केवळ गुणरूप आहेल की केवळ त्रिय्दृष्ट 
आहेल ह्या विचारात घेणे अवश्य आहे.

श्रीमध्यरूप की श्रमितिः?

पचन, पोषण, शसन, उत्सर्जन इत्यादी कमू शरीरसंही जी चालूतात 
या सवृत्त करून बायू, पिता व किवा हे तीन दोषांकेच असते. आणि
शारीर तत्त्वदर्शन

जीत कर्मकर्ताव्य आहे अशी कोणती वस्तु शक्तिहीन असू शकत नसल्याचे मुळे निरूप हे शक्तित्व होते असे उपपत्त होते।

परंतु, वातावरण द्वारे शक्तित्व होते तरी कोणत्या ना कोणत्या द्रव्याच्या आधारानुरूप ते कार्यकारी होऊ शकत नाहीत, इतके नसले तर त्याचे अस्तित्वानुसार विज्ञानाध्यायाचर अवरूप असते। आपूर्वत्ता जे शीत, उष्ण, सिनध, हृद इत्यादि वीरस गुण सांगितेच आहेत तेंदून केवळ शक्तित्वाचा असे नाहीत। गुण म्हणजे श्रवणीचे विशिष्ट स्वभाव, अर्थात् संयोग, चिकित्सा आदि कार्याचे ज्ञानाचे संभवतात असे सामाध्यविशेष श्रवण म्हणजे विविध गुण होते। सिनध, शीत, उष्ण ही नावे सामाध्यविशेषपत्र देशपत्र येतात। शारीरिक हे जे वैशिष्ट्याने निर्माण होते ते द्रव्यानुवर्त्तनाने, उदाहरणार्थ, सिनधार्व वृत्त- व्यांकूरपूर्वीच्या वरून वृत्तविशेषनिल्गण्वूर्विशेष आणि मुदुल्च हे माणक-श्रवणपूर्विशेष तत्त्व, दोष गुणरूप असले तरी केवळ शक्तित्व नाहीत।

सिनध, शीत हिमाल गुण हे कार्यरूप सृष्ट द्रव्याच्या दिकारी आदटून येणारे गुण आहेत। कार्यरूप सृष्टी पंचभूतविकारसमुथायोऽद्वाय असत्याने ते न्याय म्हणजे परमाणुवर्त्त हृद्याने सत्य नाहीत, तर भूत-संघातात्रथी असततात।

नित्यातिलाक बृत्तांश व गुण

गंध, रस, रूप, स्पर्श व शाळ हे पंचभूतांचे गुण स्वाभाविक आहेत; दिधिक्षित नाहीत तेंदून इत्यादी राहतात। पृथ्वी, अर्ध, तेज्य, अध व आकाश हे त्रियों अनुसार आधार होते। नित्य अथवा अनित्य असे पृथ्वीवर्ती बृत्त प्रत्येक दोन संसाधनात। अर्थात आकाश याळा अपवाद आहे। ते तेंधारी नित्यस्वरूप होते। त्याचे विभाग पटत नाहीत। व म्हणूनचेप्रत्येक सृष्ट पदार्थ हे रसमानु येतात ते पारिच्छ, आध्या, तीजस व वायुची असे चारचर याकार्य असतात।

पृथ्वीवर्ती महाभूतांत जे नित्य-संज्ञक अंश ते अविनाशी, मुख्य व शक्तिसंपन्न असतात तर अनित्य-संज्ञक अंश विनाशी, स्थूल व नित्य' संज्ञक अंशांच्या हुनलेने शक्तिहीन असे असतात। यशोद्वांतु सृष्ट द्रव्ये
म्हणजे या अनित्य अंशांची विकाररुपे असून "निलय" अंशांच्या आशयात राहूणाऱ्या शक्तीमध्ये जेव विकार त्यांनाच 'पुण्य' ही सज्जा देणार्या आली आहे.

सूचना पदार्थ उत्तम झाले असे जेव्हा म्हणण्यात येते तेव्हा वास्तविक विशिष्ट आकारात ते अभिव्यक्त होत असतात आणि तो त्यांचा आकार अदृश्य झाला की त्या पदार्थाचा नाम झाला असे समजते जाते. कार्यरूप द्रव्यांचे उत्तरांतितिविनाश म्हणजे त्यांच्या विशिष्ट आकारांत रोणारी घडा-मोड असा माणूस अर्थ होय. अर्थात् हे उत्तरांतितिविनाश पदार्थांचा अनित्य-भूतांशोत्पत्त भागात होत असतात हे उपर्युक्त आहे.

परंतु, सूचना द्रव्यात जो परमाणुवर्धन सूक्ष्म असा असतो तो मात्र बिनाश पावत नाही. त्यांच्याच आशयात त्या द्रव्यातीत शक्ती अथवा कार्यसाधक गुण निवास करत असतो. आयुर्वेद त्यांच्यात संगमित्वेंत संवंधान-नासे पौष्टिक व याच गुणांचे विशिष्ट समूहात असलेले वातावरण दोष सुधा द्रव्यांत गत सूक्ष्म अंशांच्या आधाराने राहत असतात, असे याबद्ध उपपत्त होते.

तात्पर्यः, दोष केवळ शक्तिमाप्ती नवेत्र अथवा केवळ द्रव्यरुपी नवेत्र. कारण ते जसे सूक्ष्मद्रव्यांमध्ये असतात तसेच शक्तिमाप्ती असतात. ते पंचमृत्वाकारी-द्रव्य असतात, परंतु, पंचमृत्वाकारी म्हणजे केवळ द्रव्यस्वरूप नसतात. रसादि धातु व पुरुषार्थ मध्य बाँधांतील शक्तिकार्य-संपत्त व सुमुख स्वरूप म्हणजे दोष. पंचमृत्वाकारीच्या समुदायापासून ज्ञानी निष्पत्ती होते अशा शरीरात द्रव्य व गुण हे निष्पत्त समवायस्वरूपात तब उपपन्न होतात, त्यांचा पृथ्वीगत अनुभव वेणे शक्त्य नसते.

पृथ्वीमार्ग महाभूतांचे स्वाभाविक गुण प्रत्येकां: भऱ्य असतात. त्यांचा व तदाश्रयशुद्ध पंचमृत्वाकारी जेथे परस्पर संयोग होतो तेव्हाच असल कार्यरूप सृष्टीतील निर्भरती होते. अर्थात् सूचना वस्तुचतुष्टय सिद्धान्त गुण हे संयोग-स्वरूपात राहत असतात. पंचमृत्वाकारी अंश व तदाश्रय गुण या वर्गाचे परस्पर- संयोगापासूनच पदार्थात्स्वरूप गुणांची निष्पत्ती होते. उदा-
हरणार्थ, प्रेक्षकत्र हा गुण संवातोलादक आहे, पृथ्वी व अपू या दोन भूतांचा आणि गंध व रस या तदाधिकत गुणांचा संयोग हाताची की शाची उपस्थती होते. शारीर इतरांच्या निमित्त अवश्य असुणारा परमाणु-संयोग या संशयेरणगुणांमुळे संभवतो.

भूतसंयोगज विवेचन

भूतांगाचं समुदायापासून जेक्षा सुप्त पदार्थांची निमित्ती होते तेव्हा प्रथम परमाणु परस्परांक्षेण आकर्षित होतात आणि नंतर समुदित अथवा संधीमूल परमाणुभर सस्त्रीवर होऊन श्वाच्छा ठिकाण एकोबार उत्पन्न होतो. परमाणुभर आकर्षण पृथ्वीच्या गंध गुणाने होते तर त्यांच्ये विद्वन्न करण अपू तत्त्वांच्या रसभर होणारे संभवते. अर्थात आकर्षण हा गुण नसेल तर त्यांच्या अभावाच्या केवळ सस्त्रीवर होऊनही मूलतः संस्करणार नाही; उल्ट, रसां-पुण्यांतर रसांपर परस्परांक्षेण होणार्थ होतो ते एकाच होणार हाहीत. रसांतो आकर्षकता हा दोन गुण जेक्षा समुदाय होतात तेव्हा दिवांगमाणाचा उपस्थती होते. या संयुक्त गुणाला लाख किंवा श्लेष्यता असा नांब असून पृथ्वी व अपू या दोन तत्त्वांच्या संयोगापासून श्वाच्छा निमित्ती होते. आयुर्विदात संगतितलें ‘शेर्मा’ असा उभारणकर आहे. पृथ्वी व अपू या दोषांपासून त्यांची उपस्थती होते असे वचनच आहे ("'). अर्थातू ती केवळ पाणिव नाही अथवा केवळ आप्याही नाही. तो भूतसंयोगजोंच आहे व मृणूसंत्र संयोजक आहे.

पितासंवेशीती असेच मृणुता येईल. तेही कपालप्रमाणें भूतसंयोग-जनित आहे. 'वायू हा वायुपूर्ण, पितू आमंत्र व शेषेमा हा सौम्य आहे' ("'), अथवा 'आकाश व वायू योपासून वायू, अग्निपासून पितु आणि पृथ्वी व अपू यांच्यापासून शेषेमा उत्पन्न होतो' ("'); इत्यादि वचनांतर पिता हे तैसं असल्याचे सांगण्यत आहे तरी तैसं मृणु तेजी तेजो-द्वृक्ष असा त्यातले अभिप्राय नाही. कारण द्रवत्व, विसत्तव इत्यादी जे पितू-गुण मृणु संगतितें आहेत ते केवळ तेजपासून उत्तम शाल्लेचे नसतात. तेज जेथे पृथ्वी व अपू यांच्याशीं युक्त होते तेव्हा ते द्रवलादक होते.'द्रवत्त हे यंदनाचे आसमवायी कारण असून पृथ्वी, अपू व तेज
या भूवत्तायुर्याचा आश्रयाने ते राहत असते, 'असे पदार्थवेषाती संगततात ('')). अर्थात् द्रवत्वादि गुणांचा समुदाय हे व्यापे स्वरूप आहे ते निल तेजःप्रवाह असते तरी केवल तेजोत्सर्य असणे अशक्त नाही. केवल तेज उष्ण असते. ते द्रवत्वानुविषयक आहे की व्यापा पिल महानतात. पृथ्वी, अग्नि व तेज या तीन भूवत्तायुंचा संयोग आहे की ही द्रवाधनाथया उत्तम होते हे बर सांगितकोले. एकत्र आळेल्या परमाणुंचे तीत रसी-भवन आहे की असते; त्याचे स्वतंत्र स्वरूप नष्ट आहे की असते. या अवस्थेत असलेले परमाणू गुणांमध्ये एकेकरूपामध्ये बिखुक होतात त्याचे पिल महानायकाचे. पिलाते हे विभाजनकम जेणेकरून तेजाचे असते असे महानायक येऊऱ्याच नाही. ते जेणेकरून अन्य पर्याय नवर्त्ते तेजाच विभाजन संभवते. 'पिल हे सस्त्रेष, तीत्र्य, उष्ण, वृष, विश्र, सर व द्रव असते,' 'हे वर्णन ('')) पिलाच्या गाँव स्वरूपाचे सूचक आहे. पृथ्वी व अग्नि यांच्यातील तेजाचा संयोग जेणेकरून व्यवस्थेयाचा अधिक प्रमाणात होतो तेजाच राह्या अवस्थेत पिल महानायकाचे, वसा याचा तत्त्वार्थ होय.

काफ-पिलाच्यापासून शरीरस्थायांना देशीरून केवळ वायुस्वरूप नसतो. 'वायोरातुपायासा' ('')) असे चरकांचे वचन आहेत तरी वायुंचे केवल गती हेच कार्य शरीरस्थायी संपूर्णतात आहे. गूंड गूंड इत्यादि गुणां-बिरोबर शीतल देशी वातावरण महून संपूर्णतात आहे. अर्थात् अभ्य भूतविकारणी अनुवर्त्त होताने शरीरस्थाचे विविध प्रकारची कम्य वायू करते असते हे उच्चाद्या. 'शरीरस्थायी विविध प्रकाराच्या किंवा वायू हा प्रवर्तक असतो, सर्व ईंटीयांना त्याच्यामधून स्वरूपत गुणांमध्ये प्रवर्तक असते.', 'शरीरिक वर्णन' चरकसूचनेक एवढे आहे ('')) तर 'प्रस्तुत, उद्देश, पुर्यर्गमन, विवेक व धारण या व्यवस्थेवतील असते' वायू पाच प्रकारातील शरीरस्थाचे धारण करते', असे गुणविशेषते सांगितले आहे ('')). तसाचे हे विविध प्रकार केवळ गतिस्वरूप होत असे महून संमाण म्हणाचा नाही. संयोग व विविध हे सर्व
कर्मांचे प्रमुख भेदः स्थाना कारणीभूत होणारे आकर्षण व अपकर्षण म्हणजे केवळ गती नसते तर ते गतिविशेष किंवा गतिभेद होते. कर्मकारी वायू अपूर्ण—संयोगाचे आकर्षण—कर्म करतो तर तेज संयोगाचे अपकर्षण करतो. त्याचा योगवाही म्हणूनच म्हणणात (१).

शारीरस्थ वायूच्या शीतगुण

सृष्ट पदार्थाची उत्पत्ती पंचभूतबिकारांच्या समुदायापासून होते. अशा पदार्थांनी वायू हे सूक्ष्म तत्व द्वारे स्वतः पदार्थांची आवृत होऊन निवास करते असते. किंवा याच्यांतून सृष्ट द्वारे संयोगी उत्पन्न संयुक्तात्मकात्मक स्थित असल्याने (२) अशा सृष्ट पदार्थांत अवस्था असणारा कर्मकारी वायू संयोगसहायी असून अपरिहार्य च होय. हा संयोग शीतगुणामुळे होतो. शारीर ही सुग्र चंद्रात बिकारारोपन स्वरूप म्हणजे संयुक्तात्मकात्मक अशी एक वस्तु आहे. आणि म्हणूनच शारीरस्थ वायू शीतगुणी असतो असे अव्यवळात वाढते आहे.

केवळ वायूच्या गुण उत्पत्तीवर नसते अथवा शीतवर नसते. ती 'अनुभावणीत' व 'स्पर्शवान' असतो, असे त्याचे वर्णन न्यायाशास्त्रात आढळते. ती जेही अपसंयुक्त होतो तेल ला त्याचा भवन विभागोद्विगुणी संयोजकता उत्पन्न होते. असा हा अपसंयुक्त वायूच्या पदार्थांचा निम्नितिचा कारणीभूत होतो. कारण संयोगपासूनच सर्व सृष्ट पदार्थाची उत्पत्ती होत असते. तात्त्वक, शारीरस्थ वायू हा केवळ वायू नसतो तर तो अपसंयुक्त असतो. 'तत्र रूक्षो लघु: शीतः खर: सूक्ष्मश्चवोऽनिवः' (३) इत्यादिच बचनातून शारीरस्थ वायूंतील इतर गुणांबरेत शीतगुणाचाची निर्देश करण्यात हातु अभिप्रयास असावा.

____________________________

टीपा:— (बदलने ३०)

(१) "स्निग्ध: शीतो गुहमद: ख्लक्षो मुख्न: दिष्पर: कद: । पितं सरक्षे-हाताळोष्ण मः बिल सर द्रवम्। तत्र रूक्षो लघु: शीतः खरः सूक्ष: चतोऽनिवः।। अ. हू.
(२) 'हन्नेह्रुः श्रयोत्तरायायक्षणां श्रयाधिकारावर्तोऽवर्तमाणस्यानि। अर्द्ध्यां तेषां लाङ्क वद्वयं अनंतिसेवोऽनं वाणिज्य गृहान्यं गद्वधन च बाहुरुप्ता नरस्वयं च। रूढ्यं शैलां लाङ्कं वैषयं गृहायाम ्गतिरमुखवतां अनविमयवतंिवम्।' - च. सं।

(३) 'शरीराधामुक्ता: संवेद्यासामविषकः तद्वहा-गृहान्योऽत्तुतेऽपमपहितं गांधवं लोकावर्तं सातनासुकुमरथविशेषस्य शविधथितवाहस्य गंगरसुप्तां प्रायुक्तकालम्।' - च. सं।

(४) 'गुरुसंवेद्यासामविषकः शलक्षणां सातनासुकुमरथविशेषस्य गंगरसुप्तां प्रायुक्तकालम्। गुणा: समुस्तनिविषयं विज्ञति: सविधथितवाहस्य।' - च. सं।

(५) 'षड्यापंडितातु परातिबिद्वेजः नुसे च नातिप्रयोगना: इति नोकतां।' - च. सं।

(६) 'तेषु ये गुरुः ते मुनिविशंश्रीविकारमुखप्रस्तुतमाणस्यानि: आचारयन्ते तत्व-शक्ति न्युट्नित। लघुवस्तु सादमिविशंश्रीविकारस्य मुखप्रस्तुतमाणस्यानि: न्युट्नित।' - च. सं।

(७) 'प्ररस्तिरिविशेषविश्वामकान्तूं द्रागान्त्व दशगुणान् दशानिविशेष तेषां च द्रास्त्रविश्वामकान्तूं द्रागान्त्व।' - च. सं।

(८) 'संवेद्यासामविषकः गुणना वा तत्त सामविश्वास्य कुवस्तित।' - च. सं।

(९) 'अभ्य: पुरस्विस्वयं शङ्करेाम:।' - च. सं।

(१०) 'वायुराध्वाच्यामा, विज्ञानापेय, शङ्कर् सौम्य इति।' - च. सं।

(११) 'वायुराध्वाच्यामानां वायुः। अग्निः विगु, अभ्य: पुरस्विस्वयं शङ्करेाम:।' - च. सं।

(१२) 'संवेद्यासामविषकस्य कारण द्रव्यां पुरविस्विज्ञते निरो० लित।' - च. सं।

(१३) 'पितां सन्तनहीरकारणं तथू बिल्ल सर द्रव्यम्।' - च. सं।

(१४) 'च्चामसंवेद्यासामविषकक्षणां मुखप्रस्तुतानां।' - च. सं।

(१५) 'प्रवेक्षणार्थमुखप्रस्तुत: प्रवेक्षणार्थमुखप्रस्तुत:।' - च. सं।

(१६) 'प्ररस्तिरिविशेषविश्वामकान्तूं द्रागान्त्व दशगुणान् दशानिविशेष तेषां च द्रास्त्रविश्वामकान्तूं द्रागान्त्व।' - च. सं।

(१७) 'संवेद्यासामविषकः गुणना वा तत्त सामविश्वास्य कुवस्तित।' - च. सं।

(१८) 'अनुभव्य: पुरस्विस्वयं शङ्करेाम:।' - च. सं।

(१९) 'वायुराध्वाच्यामा, विज्ञानापेय, शङ्कर् सौम्य इति।' - च. सं।

(२०) 'वायुराध्वाच्यामानां वायुः। अग्निः विगु, अभ्य: पुरस्विस्वयं शङ्करेाम:।' - च. सं।
पंचममहाभूते हि सृष्टिच्च उपादान-कारणों अस्वे स्वायत्ता विकारस- 
मुद्रायापासूनच चूक्ष्युततती होते. जरायुज, अंडज, स्वेदज आदि नानाविध 
पदद तीत आहेतजात. कारण पृथिव्यादि भूतांचे अंश विष्ण्व प्रमाणांत व 
स्वहृपांत त्यांचे समुदित आहात्तेच असतात.

देखील चैतन्यांक 

gतमाण देह महणजे गृह्य गृह, असे चरक महणतात (१). अर्थात् 
पंचममहाभूते स्वभावत: जड असतात. त्यांत कार्यतपादक सामाध्यांचा अभाव 
असतो. हे सामाध्य त्याच्यात तदाधिक संतानांशें उत्पन्न होते. व त्याने 
मुृत्च पंचममहाभूतांत विकार निर्माण होऊन विविध प्रकारांत कार्यरूप 
सृष्टी आकारास येते. सर्व क्रियांचेच आय कारण महणजे हि चेलाच होय. 
'आतं चंतत असतो महणन त्याचा करत महणतात, उलटपक्षी मनाच्या 
ठिकाणी क्रियावत् असूनही त्याला तसे महणत नाहीत, कारण ते संवेदन 
नसते', असा उलेच्यं चर्यांनी एका ठिकाणी केला आहे (२).

हे कार्यकारी चैतन्य भूतानाण्य विविधान असते तरी हे इंद्रियोत्तर 
असत नाही. ते अनुमानाने नृपमूल ध्यान धावते. चरक महणतात, 
'कुंभकारणविव एकवच मृत्तिकात, देह, व चक्ष यांच्यापासून घोंगवत 
होतो, अथवा माती, गांव, लोक यांच्यापासून महणजे गृहकार नसला 
तरी सुद्धा पर त्यांच होते, असे जो अमानामूले समजत असे तीच असे 
महणल की, सजीव देह सुद्धा चेलाच या क्यूतिश्वाय केवढ चक्षुमहाभूतां- 
पासून उत्पन्न होतो. परंतु हे निर्दाराण नक्के तर युक्तिसंगत्तही नाही (३). 
सारांश, कार्यकारी चैतन्यांश अतृत्व असता तरी सृष्ट द्रव्यांतील त्यांचे 
असिल तंदेखातीत असेच आहे.
पृथ्विवादी भूतांपैकी पृथ्वीच्या ठिकाणी स्थूलतः सत्ता अधिक प्रमाणात असते, आणि अपूर्व, तेज वायू यांच्या ठिकाणी उत्तरीतर ते कमी प्रमाणात असलेले आढळते. आकाशात मान्य स्थूलता अल्प प्रमाणातही असत नाही. ह्यात भूतांप्रमाण त्यात विकृतीती होत नाही. कारण ते अव-काशस्वरूप असते. एक, नित्य व विमूळ अशी त्याची लक्षणे वाणिज्यिक आहेत (२).

या पंचभूतांपैकी ज्याच्या ठिकाणी चेतनेचे वास्तव अधिक प्रमाणात असते असे तत्त्व म्हणजे वायू. तेज, अपूर्व व पृथ्वी ही तत्त्वे त्या मानाने क्रमशः कमी प्रमाणात सचेतन असतात. वायू हा विश्वकार्य, विश्वलक्ष, सर्वगामी, सर्वत्रविविधाता, विभूषण व भगवती विश्वस्वाधीन होय, हे लरकोंच शद (३). वायूच्या या चेतनाधिक्याचेच सूचक आहेत.

सचेतन व अचेतन हे शद्द सापेक्ष आहेत. चेतना ज्यात अधिक ले प्रभूत चेतन व ज्यात ती अल्प ले प्रभूत अचेतन असे मानाने गेले. बस्तुतः कमी अधिक प्रमाणात सर्वत्र द्रष्ट्यांतर चेतना निवारण करीत असते. सचेतन अचेतन या संज्ञा योजनायोज्य त्या शास्त्रीय ज्ञानवाद सुकार व्यक्त या उद्देश्याने. एक ठिकाणी विकृतीतीनीच असे म्हणून असे ह्याचे आहे. त्या आहे, वास्तविक सचेतन कोणी असेल तर ती आत्माच आहे; शरीर नाही अथवा शरीरातील नाही नरते; उक्तेचा संस्थान जाळा म्हणून पाणी उच्च आहे असे म्हणणासारख्याने शरीरांदीनी सचेतन म्हणावावे ते उपचारने, आत्मवादी त्यांचा समवाय-सर्वधार असतो म्हणून. इंद्रियसंस्थानोतर जाण होणे हेच आत्मवादी सचेतनत होय. वृक्षांदीनांही म्हणूनच सचेतन म्हणावावास होवे. कारण त्याच्यात संदर्भात असते (४).

उत्तमी, वृंदी, क्षय, विनाश इ. कम्र सूंदर पदार्थांत जो हडून सत्ता ती तदाभियो चेतनाशास्त्रित; त्यांच्या सामायथे, म्हणतात. उल्टपसरी ज्यात सामायथ अल्प असते, म्हणजे विशेषत कार्यकरित ज्यात नसते, असा पदार्थमात्रातच अनुभवास येणार जो अन्य विभाग त्याला द्रष्ट्या ही सक्रिय-संज्ञा व्यवहाराच्या सोयीसाही देख्यात येते. गुण व कम्र यांचे अस्तित्व
प्रत्येक द्रव्यत असतें. तथापि, सृष्टि-वाविकर्षित्तं जो विभाग सामयिकसंपन्न
असतो त्वाला शक्तिव जो स्थायू सामाध्याःसी होतो त्वाला द्रव्य स्मृण्व
संबोध्यावे असा संकेत सामून तदनुसार यथायावात् सृष्टि
पद्धार्थं शक्तिव द्रव्यम् यथाय यात्र नित्य-संवें असल्यानेतृत्वं शक्तित्वम् व वेदक्त द्रव्यपर्य असे हे विभाग
असत नाहीत. एकान्त सामाध्य शास्त्री असते तर दुभाग ते स्वल्प असते.
या विभागविद्वानर मानवी वेदान्तज्ञ विभागाः दोन संभवतात. त्यांपेकी
रसरक्तादिक सात धातु हे द्रव्यपर्य असून वातावर शक्तित्वम् होत.

dhātrāṇāṃ सामाध्य

रसरक्तादिहे स्थूलद्रव्यवस्तुः क्षति व हात, पाय इत्यादि अवयवानाच
नहदे तर एकूण शरीराच विशिष्ट याकृतिमत्त्व त्यांहि मध्यां येत असत्याने
त्यांहि धातु होत. उत्तमी, बुढी, विकास, उदकांकी इत्यादित्र ज्ञा क्रिया
या धातुं सुभ असतात, त्या सार्थिनां वदन्ति चस्कु सुधाराधिकारित्व सामाध्यें
हे प्रबंधक असते. अवृत्त रसादि धातु विशिष्टां आरक्षण धारण करीत असते
तरी त्यांची उत्तमी होती, ते परिशुद्ध होणे इत्यादित्र गोष्टी मात्र त्यांच्या
स्वाधीन नसलात.

धातुची उत्तमी, बुढी आदि यामूळे होते ते क्रियाकारी सामाध्यं
धातुसंहित भिन्न असते ही गोष्ट अनेक उदाहरणांवरून स्पष्ट होते. बाहेहन
मिळणार्या पद्धस्युक्त आहारामुळे रसरक्तादिची. बाह होते हे
एकपकारे
रे असते ते धातु सामाध्याःसी हाले मध्ये बाहेहन मिळणारा आहार
निर्णय होतो हे ही तितकेच सत्य आहे. एखादा रोगमुळे एकी धातु
शक्तित्व आहार की पद्धस्युपन पोषक आहाराती सेवन करनारी ही
अभिवर्धन होत नाही. वृत्त स्वरूपत विधानां असताही जे शरीराधायु
निष्कामत्त्यहि निर्जीव आसलेले असतात त्यांती विषयाने आहाराके हीत
नाही. वाल्यवाक्य ज्ञामुळे शरीराची वाह होते तो आहार तत्त्व वियत
शरीराचे त्यूह टिकवून धरणासाठी कार्यरोजळ टिकवून होतो; आणि शरीरी
जराजर्जर आशाला आहार तो असला तरी त्यांपासून अभिवर्धन मात्र
होत नाही. पौष्टिक आहाराचे देवन करनारी धातुच्यं तसे जिहने या
वित्त अपरिहार्य होते. तसेच एखाद्या अवयव अभिवाद नसेणे अथवा
बिख्रत स्वरूपात असणे याप्रमाणे कित्येकत्वा ठिकाणी जम्मापासून जी शारीरिक बैगृष आडळूळ गेलात ती आहाराने नष्ट होत नाहीत. निर-
निराठूळ याप्रमाणे शारीरिक बाढ एकाच प्रकाराचा आहाराने सारस्याच स्वरूपात होत नाही तर त्या त्या याप्रमाणे तेहनुसार होते, हेही पाहणात येतेच. जो रसायनसूत्र श्रुत्वाचे प्रवृत्ती तो औरंगेशीर रात्रा स्तम्भ तथा आहार वाचा वाढणार होता. नातंत्र, शारीरिक वाढ तदनावत रण तितक्तृत असे कार्यकारी सामार्थ्य विषयात असते हे निश्चित. मात्र हे सामार्थ्य धातुगत असते तरी धातुप्रमाणे दृष्ट असत नाहीत. रसायन धातुत्व वृक्षमत भागांची आथळ्याने ते निवास करू गेलते, व त्यांच्या समवाय-संयंत्रानुसार त्या सर्वस्थत भागाला त्याच सामार्थ्य बहुतात.

सामार्थ्यमध्ये अवस्थांतर नसते

वृद्धी, न्याय, उत्क्रांती, विकास इत्यादी अवस्थांतरे रसर्वतात धातुत अनुभवाला गेलत; परंतु, ती त्या अंतर्वेदी सामार्थ्यमध्ये पडून गेलत त्यात मात्र कोणतरी विशेषता धार्मिक संरक्षण असल्याने व जीवन वाढणार असे वर्णन ग्रंथांतर वाढणारत. धार्मिकता, वृद्धावस्था व सामान्यवस्था याप्रमाणे दोषांचा हीन अवस्था असल्याने व व्यवस्थाने संचारित असले हे (२). जीवन धार्मिक दोषांचे बुद्धि करू व वाढाइत्या दोषांचे कर्णन करू, असाही सुधूरूनच आदेश आदेश आहे (३). तसेच, दोषांची वाढ शाळीची आपातप्राप्त वाजपेयी व स्थितीता अनुसूच वाच मर्यादित वाढ होते, तीन कोणत वेळेवेळ, उल्लत, ते शाळी की त्यांची लक्षणी शाळी होतात, असे वर्णन अवश्यकतावाद आढ़ते (४). परंतु, आहारादिकारी साधना अवश्य या प्रमाणाचे वाळात कसी विद्यमान नाही. त्यांच्या प्रमाणात त्यात नाही, त्यांत अक्षुण्ण रासायनिक समवेत इतके. गुणसूत्र दोषांची रसायन धातुप्रमाणे चतुर्दश वाढ होत नाही अथवा घटत होत नाही. त्यांत उत्क्रांती अथवा अवस्थांतर नाही. रसर्वतात इन्द्रधानुष वाढप्रमाणे अथवा अस्थित प्रमाणे स्थितता नसते; परंतु, तरीही रसायनसूत्र रक्त, रक्तपासून सांस या प्रमाणांना त्यांत अवस्थांतर होत असते. फलस्वल, हक्क इल्यादि दोष-गुणांत.
शारीर तत्त्वदर्शन

मात्र असा प्रकार संभवत नाही. सिन्धुगुणाचे लक्षणात किंवा सिन्धुगुणाचे अन्याचे शेत्याचे उपजलेल वा उपजलेलेचे शेत्याचे याप्रमाणे स्थायित्वाचे कमीच होत नाही.

त्रिविध बल

हे कार्यकारी सामाध्य वाचवत्ते म्हणजे सामाध्यात: १६ व्या वर्षादेखील सामाध्यात अक्षरेंकात असते. त्यामुळे शरीर हात, पाय, इत्यादी अवयवांचा पूर्ण विकास होऊन लक्ष्यात वाचवता सर्वांगपरिपूर्ण असा गुण असते. त्यांतून सामाध्य हे सामाध्ये अवश्य शारीर अंगांचा विकास स्थायित्वाचे होते. आणि तेच क्षीण होऊ लागते, आहारविद्याचा ठरती हुने: व्यायामाचे झाले की शरीराचा जरजतत्व येते व विकसित अवश्यक परिपूर्ण शरीराची कामशक्ती: क्षीण होऊ लागते. ते जेव्हा पूर्णपणे तन्त्र होते तेव्हा देहाचा नाश होतो. शरीराची वाढ, विकास, उत्कली, आयुष्यात इत्यादी सर्वांच गोष्टी प्रतिष्ठण्ड असल्यासे देखावे हे सामाध्यातील अर्थांविषयक असते. हे सामाध्यात म्हणजे शरीराचे स्वाभाविक सामाध्य होय. शारीर धातुंची अभिनवी शारीराचे सामाध्यातील असते. हे सामाध्यात म्हणजे हात, पाय, इत्यादी अवयवांची शरीराच्या आहारबोध होत असतील, तरी ती तीत होती नैसर्गिक शारीरीच्या महत्त्वाचे असते. निरनिराला अवयवांची व हीराचे गुणांची वाढ होती. तदनुसार विशेष असते. हे सामाध्यात म्हणजे आयुष्यात बांधणे विविध वान्तूकी 'सहज वल' होय. शरीर व स्त्री यांचे प्राकृतिक वल म्हणजे सहज वल; भौतिक निर्माणाचा व वस्तुमाने सामाध्याचा वाचवता काल्पनिक वल म्हणतात; आणि आहारविद्याचे आहार म्हणजे ज्ञात होते ज्ञान युक्तिकृत वल असे म्हणतात (४)।

हे शरीरस्थ सामाध्यात शरीरविद्या आश्रयानेज राहते. आणि शरीर म्हणजे रसायनतत्त्वात धातुच. कारण शरीरात असताने विविध अवयवांसे धातुनिर्मित असतात. तदनुसार शरीराचे विशिष्ट आहारही धातुप्रविष्ट असतात. अर्थात, हे सामाध्यात म्हणजे धातु प्रविष्ट असते. शक्ती व दृष्ट यांचे धातुप्रविष्ट वाचवता असते. तथापि, देखावे स्वरूप स्पष्ट होते म्हणून आश्रयात्मक धातु म्हणजे दृष्ट व धातु प्रविष्ट आश्रयाचे राहते. वीस
गुण महणे सामथ्यां सामवाणे त्यांचे वर्णन वेंगेगळे करण्यात येते. चरकांनी हो अशां धोरणांने शारीर धातूंचे मूलक प्रकार दोन सामगितले दिसावत. गुह्यापासून इत्यादायते बीस गुण हा एक वर्णमातृत्व मुक्तार्थते सात धातू हा दुसरा (३१).

शक्ती किवा सामथ्य जेव्हा इत्यादा आधार करते तेव्हा सामथ्य-विशेष अथवा शक्तिप्रेरळ यांचा संबंध होतो. पांजुभावास्थिक सूक्ष्म इत्यादी इत्यादिग्रंथभी जी कर्मभिक्षुता आहेतीते तीमुळे हा इत्यादीग्रंथभी सामथ्याधिकरण स्थलेत उत्पन्न होते. शक्त्यविभाजन संपर्क अर्थात् स्वतंत्र इत्यादा ‘सामथ्य’ या नावातील संबंधावर्ष्यात येते ते महणूनच.

शारीराची जीवनवाधी चाल्यचारच असे सामथ्य किवा शक्तिन्वयुल्लिखत इत्यादी दोष. ते विविध असते व तीन प्रकारच्या कमोच युक्तभावाने असते. कार्यकारी जीवनवाधी या तीन प्रकारानाच आयुंने म्हणून शक्ती, पितृ व माधू अशा संज्ञा असून अनेकाम संयोजन, विभाजन व वियोजन या तत्त्वाच कर्मसंगीत्या च वाचक आहेत.
शारीर तत्त्वदर्शन

संयुक्तसमवायेन शारीरस्थापि वेलनम्। इत्येव ज्ञातमकेतनावतं संबंधितसंगोपेन सति ज्ञानशालित्वसस्तरं संबंधितसंगोपेन ज्ञानशालित्वसस्तरं शारीरस्थापि वेलनम्।

(१) 'अय: स्थानं च वृद्धिश्रव दोषानं तिरिरिक गति:।' - च. सं.

(२) 'कीणा वृद्धित्वथया वृद्धा: निन्दतःथयाः।' - सु. सं.

(३) 'यथावलं बणास्वं च दोषा वृद्धा वित्तम्बते।' - अ. ए.

(४) 'तिरिरिक बलमिति। सहजं कालं यूक्तकृतं च। सहजं वण्डोरि रसम्बयानं प्रकृतं। कालकृतं शुद्धविभागं बयःकृतं च। यूक्तकृतं पुनर्वदाहावेक्ष्यो योगमं।' - च. सं.

(५) 'गुरुदीश्च द्रवारात्तं गुणमंदेन रसादीवच। गुरुश्वानं द्रवात्वेदनः।' - च. सं.
दर्शन १२— बातार्थीचे "दोष" तथा

शारीरिक जीवनातील वातापितकातील अवलंबून असते. कारण शारीर जीवन म्हणजेस अन्वयवेत्री, विधान व वियोजन ही कर्मावशेषी, व तिथे शरीराच्या कार्यकारीता करून कृत करून असते. परंतु, असे असतेंही या जीवनाधार बातार्थी आयुर्वेदात 'दोष' ही संज्ञा योजनेची आहेत (१). तिची वयाच्याच सुवर्णत: या प्रकरणात विवरणात ध्यावयाची आहे.

बातार्थी दोषात विकृती उपत्यका असली की ते शारीरिक दृष्टिकोण करतात हे खरे असले तरी अविकृत स्थितीत तेव्र शारीरिक उपकारक होतात, शारीरिक आजीविका चालवितात. 'दोष विकृत झाले' की देखावा चाल करतात. पण अविकृत असले की ते शारीरिक व्यापार संचालित करतात; ते समर्थवृत्त शारीरिका बांधवी कार्यानुसार होतात पण विभाजनात देहातील प्रकृति होतात; हिंदकरक आचारण ठेवून स्थायीत्व किंवा अन्य कसून न होऊ देता तयारा समावेशात सुरक्षित ठेवणे म्हणूनच अपूर्ण आहे; बातार्थी दोष हेच देहातील वस्तुत: कारण आहेह, शारीरिका निम्न, मध्य व ऊँची भागात गाम्य अविकृत असामी तेव्र शारीरिक धारण करतात, देहातील धरा सुस्थित ठेवणारे ते जणू तीन स्वभाव असली शारीरिका कार्यांनी निर्मूल असेही म्हणतात; तेव्र विकृत झाले की देहातील प्रकृती होतात', याप्रमाणे गायत्रीतरं दोषांचे वर्णन केलेले आढळते (२).

दोषात संज्ञा पारिशासिक आहेत

अर्थात् 'दोष' ही संज्ञा धात्विकरूपाच्या नुसार विशिष्ट अविश्वासाचे प्रचालित करणार आलेली 'स्वसंज्ञा' आहे हे उच्च होय. 'स्वसंज्ञा'
शारीर तत्त्वदर्पण

महृणेज पारिवारिक संज्ञा। उदाहरणार्थ, ‘मिश्यन’ या गंगेराचा अर्थ आयु-वैद्यत ‘तूप व मळ’ असा आहे। ‘दोष’ हा शरीरी असांच पारिवारिक आहे। केवळ दृष्टिकोन करणारे असा त्याच्या अभिप्राय-नाती। ‘दोष’ महृणेज वायू, पितः व कफ; मग ते समावेश्येन महृणेज अविकृतावस्थेत असोत की विषमावस्थेत महृणे विकृतावस्थेत असोत।

उत्पादन, पृथककरण व उत्सर्जन या तीन क्रियाच्या द्वारे चंद्र, सूर्य व वायू ज्या प्रमाणे जगतात धारण करतात त्याप्रमाणे श्लेष्मा, पितः व वायू शरीराचे धारण करतात’, अशा शर्यांदा दोपांचे देहारुळकव वणिते आहे (१)। धातु व मल यांच्याविरोधच दोष हेच इतरे देहमूलक असल्याचा उल्लेख आहे (२)। वर्णात वातावरी दोष केवळ देहरुळकाच होत असा धर्म-वर्णात्मकी अभिप्रय आयुर्विदा संज्ञा नाही हे स्पष्ट होय।

परंतू, असे असताही हेच वात-पितः-कफ जेथेच हुकूत होतात, जेथेच त्याच्यात अश्वान्नाविकर अत्याच बाध्य उत्पन्न होते, तेथे विविध विकार उत्पन्न करने तेच शरीरात रोज दौरा करत. आणि हे त्याचे बंशिल्यक वक्ष्यात याचे हात ल्याना ‘दोष’ ही संजा देयायाऱ्यास मुख्य हेतू होय।

वस्तुतः केवळ वातावरी तीन दोष नळ्येच तर रसात सात धातु आणि पूर्वपाठाचे तीन मल हे सुधा देहारुळकाच होत. तिवाच्या देहारुळकन-कार्य मात्र फरक आहे. आणि हे ल्याना वर्ण यांचे उदेश्य केवळ ‘धातु’ हे एकूण संजा न योजता ‘दोष; धातु व मल’ अशा तीन संजा योजनात आल्या आहेत.

या एकूण तेरा पदार्थपिकी वात, पितः व कफ हे तीन सामान्यकर्षण-संपत्त व अतयंत सूक्ष्म असून शरीरातील सर्व कार्य संतुल त्याच्याकदेश असते. अपर्याप्त आहारविहारामुळे विकृत अत्यंत कुपित होऊन शरीरातील विविध प्रकारच्या विकृतींते तेच उत्पन्न करतात. ‘दोष’ ही संजा त्यानाच दिली आहे.
दोष सूक्ष्मच आहेत

स्थानमेिनुसार दीर्घांचे जेथे भेव सांगिले आहेत त्यापैकी केलेक कफ, रंजक पित अशा काही प्रकारचे स्वृृ हृदयवृत्तात्मक, स्वृृ व दृृश्य असे आहे. उजाट, साधक, आलोक हे पिताने भेद अनुमानास्य असल्याने सूक्ष्मसृंख्या होत. दोष हे स्वृृ व सूक्ष्म याप्रभामण उपायविध आहेत, असा यावरहन सृंखणी समज होणारा संस्कार सळव. परंतु, ती गोष्ट नाही. प्रणाली, अपन आदि बायूपे पंचाही भेद सूक्ष्मच आहेत. दृढ़ताना सांगत होणारा व वस्ती आदि अवयवांथा द्वारे उत्पत्ति होणारा बायू हा अति-मलोकात्र असल्याने मलमुक असत. परंतु, अस्थायी, शासीच्या स्थाना, लेखा, वेग आदि चलनामार्क कर्मांचा करती बायू मात्र सूक्ष्मच आहे. 'तीन श्लोक' लघु: शीत: खर: सूक्ष्मशक्योज्ञित: ' अशा प्रकारच्या वर्णनांतर तसा उल्लेख-बही आठारं (') केलेक कफ, रंजक पित असे काही दीर्घांचे स्वृृ-हृदयवृत्तात्मक आहेत हे बरे, परंतु, शक्तिधार दीर्घ स्वृृ आहेत असा याचा अर्थ नाही. ही सांगत हृदयवृत्तात्री दृढ़तच्या असते. व्यापार उपायविध गुण उरले नाहीत असे पाचक अथवा रंजक. पित महणजे कार्यकारी पितदोष नाही. दृष्टिहीनतेमुळे मलबेल प्राप्त हातलेले ते उतसागर्याभाब दृढ़ होऊ. बोध, केलेक दृढ़ता कामभेदी गुणहीनता प्राप्त हातल की मलबेल अत एव त्याज्य होत. अर्थात दृढ़ता व स्वृृ अशा या दृढ़तच्या, पृथक्क पित या शवसमी जेथे निर्देश करणार येती तेहा तो तदार्थात कालसंकाल या पितांनंजक साम्यवाच्या वाचक असतो, हे ध्यानात डेवले महणजे कालसंकालंज बृद्ध व सूक्ष्म असे भेद करणे अतात्मिक होय हे स्पष्ट होईल.

आणखीही एक मुळा यासंबंधी विचारात चंगू अवशेष आहे. तो असा की, वातावरण दीर्घ सपन्देश्वापी होत असे शास्त्रकार सांगत. अर्थात् "शरीरवस्थावत् परमाणुस्मृद्धिन्म अपरिसंचित भर्ति" या चक्रांतिं वचनानुसार अपरिमेय अशा अणुस्वरूपी शरीर घटकपैकी प्रत्येकताळ वातावरण दीर्घांचे अस्तित्व अवस्थावापर होय. शरीराचा असा हा अवयव सूक्ष्म असला तरी व्यायमा. उपाय-विनाशात्मक कर्म सततत गुण असते व व्यायमातून तो जीवनान् असतो. ही उपाय-विनाशात्मकता संयोजन, विभा-
शारीर तत्त्वदर्शन

जन व वियोजन यांच्या अभावी संबंधत नाही. ही कामं ज्याच्या मुळे व्यापारी त्या कक्षांची वास्तव्यत्वीय या सुदृढतम घटकाव असणे म्हणून अपरिहार्य ठरते. हे अस्तंब रसात्विकता सुदृढ्य असत्याने तदाधिकार वातावरणक सुदृढ त्याची सुदृढ्यता असणून रहेही उपर आहे. अन्या सर्वेदेशवायुपी दोषांना स्थूल मानस महत्त्वन अनुक्रम ठरते.

वातावरणक फांसीचा जगी 'दोष' ही संज्ञा निश्चित केली तथी सर्वरक्तावरील धातु वा संदेश योजना करण्यात आली आहे. शारीराचे विकटकृतितत्व त्यांच्यावर निर्धारित असतो. त्यांच्या सुदृढ भांगाचा आत्रेय करून दोषपूर्ण सामार्थ्य नवीन करत असते तर 'पूर्वीपाद्य सामार्थ्य-हीन दृष्टे' या रसात्विक वहित-भांगाचा आत्रेय करून राहतात.

या धातुंचा वृद्धिकारक कार्य अविरत मुरु असते. त्यामुळे धातुंचे काळी अंश सामार्थ्यहीन होतात. अन्या विशेषतत्व अंगानाचे 'मल' ही संभाव्य देण्यात आली आहे.

दोष, धातु व मल हे अशा प्रकारे मानवी शारीराचे प्रमुख विभाग होत. शारीराची विविध अंगोपांच्या आणि त्वचाची, कला, स्तनाची, धर्मन्या, पेपरेट इत्यादी विविध पद्धतीमार या सर्वांचा अंतर्मार्ग या तीनच विभागात होऊ शकतो. त्याच्या सुदृढ्यकर्कपूर्ण व संक्षेपस्वरूप असेलेला वातावरींन दोष, दोषपूर्ण नक्तील आधारभूतत्व व स्थूलतरुणस्वरूप असेलेला रसरक्तावरींन धातुंचे धातुंचे सत्त्रवहीन अशा पूर्वीपाद्य स्थूल अंगाना मल महत्त्वात. उत्साहिक भे हे दोषांचे, उत्साहिक भे हे धातुंचे व श्रीयमानता हे मलांचे लक्षण होय, अशी महत्ता येईल. कारण रसरक्तावरींच उत्साही दोषकृत्ता असते व या उत्तहारकार्यत धातुंचे जे अंश सामार्थ्यहीन होतात त्या विनाशीन्य मुख अथा श्रीयमान अंगानाचे मल महत्त्वात.

==

टीपा:— (बंशन १२)

(३) 'बिकृताविकृता देह हरीति ते वर्त्यन्ति च।' अ. है ।
ब एव देहसपना बिवृण त एव दोषा बिस्मरा वयाय। यस्मादसत्तेन हितवर्योय
क्षयत्। बिवृणसिद्ध रक्षणसिद्ध।' अ. है ।
(ि) 'वायुवृष्टिशब्दमण एव देहसमुद्राह
हेतुः।' तस्या वर्णमः अधोऽपयोहसत्तिनिविद्धः।
(४) परिमितः धारायेत अधार दिवस्य सर्वमितः।' तः एव च व्याप्तः। प्रवयन्ति-
तवः।' - सुः स।
(५) 'विसर्गादानाविद्यः सोमसूर्यनिलय यथा। धारायन्ति सम्जग्येहं कत्विलता-
निलास्तथा।' सुः स।
(६) 'दोषग्रामुलमूलम हि परीरम्।' सुः स।
(७) अ. है ।
सारांश (पुराविश्वास)

वातावरी दोषप्राप्ति प्राप्तमात्रा विपरीतात्मा मुख्यम: पुढील गोष्टीना अनुच्छेद स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे-

(१) शारीर द्वयापे प्रमुख विभाग-- दोष, घातू मल (२) दोष-संज्ञक शक्तितंत्र विभाग (३) धातुसंज्ञक शक्तियुक्त विभाग (४) मल-संज्ञक शक्तिहीन विभाग (५) दोष, घातू व मल या गड्ढांचे वागिनीकाने अर्थ (६) संयोग स्वयंचरण केल्याचे संबंधित अर्थविशेषता (७) शारीर-राजी पांचाश्रीस्थल (८) पंचमूत्संग गणन शारीर द्वयापे आत्मांगाने गण (९) गणांचे लक्षण (१०) गण व पंचमूत्संगांचे संबंध गण-समुदायात्मक (१२) दोषाचे मात्रकारित्व (१३) दोषाचे मात्र द्वयाप (१४) दोषांचे सूक्ष्मता (१५) दोष केवळ शक्तितंत्र नर्तत (१६) कर्मयोग तीन भेद (१७) दोषांत सर्वदेहाच्या कार्य-संयोजन (१८) पिताचे सर्वदेहाच्या कार्य-विभाग (१९) वायूचे सर्वदेहाच्या कार्य-वियोजन (२०) शेरावाहिनी संज्ञांची अनुवर्तिता (२१) समूहादिक नियंत्रण द्वारे मुळ अस्पताल जीवन-व्यापार (२२) शारीर पदार्थाची उत्पत्ती (२३) बौद्ध (२४) विलेण (२५) उत्साह (२६) विनाश (२७) जीवित (२८) लक्ष्य देहाची असेल्या संबंध (२९) भाग श्रेणक (३०) रसायन धातूसंग उपकरण (३१) पूर्णज्ञान व स्तोत्रज्ञान शारीरातील सप्त धातूसंग अस्तित्व (३२) धातूसंग समाधिनिमित (३३) धातूसंग विद्युतवाह (३४) मलांत स्वयं-द्रव्यालय व शक्तिहीनता.

आयुर्वेदीय वंश प्रमाण मानून व तद्भव व चनाची अर्थसंगती विचारात शेऊनच हा सर्व विवेचन यांच्याकडे वोधक स्वरूपात केले आहे. आणि दोषप्राप्त मालंकण असरपेक्षा वागिनीमध्ये महत्त्वाचे मानवी देहात चालू असणा-या जीवनवापरांच्या सर्वसामान्य स्वरूप यथावतू अग्रगत होण्याचा दृष्टीने ते पर्यंत होईल असा विश्वास आहे.

(वातावर्श दोष शारीरातील विभिन्न स्वास्थ्याचा आर्थक असतात आणि स्वास्थ्याच्या स्वाभाविक व अस्वाभाविक कर्म-त्याची विभिन्नता उत्पत्त होते. स्वास्थ्येदानांच्या सांबंधात यां दोषदाखवणे आणि तज्ज्वय कर्मविशेषांचे विवरण पुढील मागत करण्यात येईल.)
उत्तरार्ध

अध्याय 13- दोषगुणांची आध्यायात्राते

पूर्वाधारानुसार वातावरण दोषगुणांची स्वरूपगुणांमध्ये विवरण करण्यात आले. आता शरीरस्थायी विकारांची स्थान्त्र्य घडणे येणायची स्वाभाविक व अस्वाभाविक किरियांसाठी विवरण या भाषणात करावपासे आहे.

विसर्ग, आदान व बिक्री या तीनच (') शरीरस्थायी विकारांना किरियांची असून त्यांचे कर्तुळ अनुक्रमे श्लेष्यम, पित व बायू यांच्याकडे असते हे पूर्वी सांगितलेल्या या निया किरियांत गतीला किंवा चलन्याला एकप्रकारे प्राधान्य असते. कारण शरीरस्थायी निर्माणात चालणारा आकृतच प्रसरणारा किंवा स्थळेजे वस्तुतः चलन्यावेच मेंद होत. गती ही हर्ष त्या स्वरूपांचे साधक किंवा हेतुमूल्य असते. पदार्थविवादी तर करून स्थळेजे चलनार्थकता अशी व्यावहार केली आहे ('). तीनवा दोषपत बायूला जे प्राधान्य देखील आलेअाहे. तर करून स्थळेजे चलनार्थकता अशी व्यावहार केली आहे ('). तीनवा दोषपत बायूला जे प्राधान्य देखील आलेअाहे. तर करून स्थळेजे चलनार्थकता अशी व्यावहार केली आहे (').

शरीरस्थायी व शरीरस्थायी संधयांतूनते तदन्विद्ध असते....' यांनी शरीर-प्रस्थांची व शरीरस्थायी संधयांतूनते तदन्विद्ध असते....' सर्व कर्मांचे संचालन करणारा तोर असतो (''). इत्यादी वचनांतून बायूले सर्वकिरियांकारित्व व प्राधान्य याविषयी बरकशस्त्रित होत ऊतेल आडळला. तदसाधू 'बायू हा प्रश्न, आणुकारी, बलवान, अन्य दोषांना प्रभावित करणारा, स्वतंत्र व अन्य अनेक अर्थांतून उत्पन्न करणारा अस्लाने अन्य दोषांनून तोर अधिक बलवान होय (''), असे वर्णन आपूर्तांगाच्यातील केलेले आडळले.
शारीर तत्त्वदर्शन

बैषम्यच. अर्थातू सर्व फ्रायांत व विफ्रायांत चलन हेच हेतुभूत असून ते असून ते वायुजनित असते हे स्पष्ट होई (१).

दोषांचे भेद व स्वाभावाचे प्राधान्य

शारीराच्या सर्व स्वभाव सूक्ष्म अवयवांत गत्यात्मक, पचनात्मक व पोषणात्मक असे जिनिध्य कर्म सतत सुरु असते. हूदय, आमाज्या, पकाण्य आदि बिंबिसर्व स्वाभाव हे कर्म होताच असते. फकर इतकाच किं, स्थानमेंदानुसार त्या त्या स्वल्पाती फकर पडतो. या सर्व क्रिया दोषांत्यांकडून घडून येत असतात. त्यामुळे स्वाभाविकतेमुळे संशोधनाच्या क्रियाधर्मांना अनुसरून क्रियाकारी दोषांची भेद कल्पनाणाच आहेत. अशा, अपान आदि वायूचे, पाचक, रंजक आदि पितांचे व शेषक, अवलंबक आदि कफांचे हे प्रकार पुढे संगणणाचे येणार आहेत.

गती, पचन व पोषण या तीन ती लिहिला शारीराच्या सर्व भागात सुरु असेल तरी जेथे जी क्रिया विशेषले चालू असते जिथे अनुसहन त्या त्या भागात ती ती क्रिया करणार्या दोषांचे प्राधान्य मानण्यात येते. ज्या भागात प्रामुख्यात गत्यात्मक क्रिया युक्त असतात तेथे बांधते, तर मुख्यत: पचनात्मक कार्य चालू असणार्या भागात पितांचे आचे पोषणात्मक क्रिया ज्या ठिकाणी प्रधानतत्त्व होतात त्या ठिकाणी कशी आहे प्राधान्य असते, असा अभिप्रयास आयुर्वेदीयांची व्यक्त केला आहे.

अविकृत स्वतत्त्वीत दोषांची कार्य

वातादि दोषांची शारीरात्तित्व स्वाभाविक कार्य संकेतपत: पुढीलप्रमाणे संगत वेतील. शारीराला पोषक होणार्या रसाधारूने खाल्च, वर्णा व तर्कसंबंध भागात प्रक्रिया, श्वसन, मलमूर्त व मृतकांचा इत्यादी कोष उत्सर्जन, वाक्यात्मक, हस्ताक्षर अवयवांत संचलन, या व अशा स्वल्पाती सर्व क्रिया गतिस्वरूप वायूच्या होत. त्या सर्वत्र चलनात्मकता ही सामान्य आहे.

उपमुक्त आहाराचे पचन करून, रसरकादि धारातीत सारसूत व किठुळू होणार्या पृष्ठकरण करून आचे शारीराच्या सूक्ष्म अवयवात युद्ध
प्रसाददृप्त व मल्लिक अंश एकमेकांपासून विचुरित करणे, कर्तमादि कायांचे करूणव पचनारे कार्य करणाचा विषेखक पिल्ताकडे असते.

आणि पिल्तिपिल्तित आहारातील पोषक अंशांचे रसायनतुच्चा स्वयम-पात प्रहण करणे, अस्वीच संधी बर्गेरे मुद्रूत राखणे, आपल्या संध्याकाळी गुणाने संवर व्हानमोठ्या शारीरिक अवश्यकत्वे उपबुध्दण करणे इत्यादिक काम संबंधेच शेंघ्याकडून होत असतात.

आयुऱ्यीय ग्रंथांत वातावरितकांतीने नानाविध कार्य पुढीलप्रमाणे वर्णितलेली आहेत. 'प्रसंग, उद्धरण, पूर्ण, पूर्वपक्षणे व धारण ही ज्याची नोकणे आहेत असा बायां पाच प्रकारे विविधत होऊन शरीर धारण करतो; रजन, पचन, खोज, तेज, सेवा व उष्णता यांचा कारण असावारे, पिल्ती हा पांच प्रकारे असून उपबुध्दत अभिनकाच्या योगाने ते शरीराचा उपकारक होते; कफचे मुडा नेद पांच संभवतात; संधिसंशोधण, स्तनह, रोग, पूर्ण, वल व स्थायी व सर्वीना तोच कारणीमूल होतो; त्याच्या या उदक-कर्ममुळे वातावरणप्रमाणे तोडू हे शरीराचा पोषक होतो'. (६), हे वर्णन सुनुससंहितेत केलेले आहे. अविद्याहून वातावरण व भागस असे आहे. 'उत्साह स्वास्थ्याच्या, मल्लिकातीची प्रवृत्ती, धातूती अभिमुख योग्य रोजविने होणे इत्यादि शरीरातील सर्व प्रकारणा हालचाली करणे आणि इंत्रांची कार्यक्षमता राखणे ही कार्य वायूची आहेत, तर असा पचन करणे, उष्णता राखणे, मूक व ताहां यांची प्रवृत्ती, शरीराची कांती, मृदुता, दृष्टी, नौका, धारणा, बुद्धी, शौर्य या गोष्टीची. जोपासना करणे ही पिल्ताची आणि शरीर सुदृढ, सस्तत, सुसंहत व स्वस्थ राखणे ही कफची कार्य होत; अविचक्त अथवा अस्वास्थ्यावरित कार्योंची योगाने वायू, पिल्त व कफ हे निविदेश शरीररच्या जीवनव्यापारस सहायत्य करतात.' (७). बंडकांसिद्धेत देशीय जवळबळ असेच वर्णन आहे (८). या सर्व विवेचनात

च ताकताने विचार केल्या म्हणजेस असे दिसून येते की गती, पचन व पोषण हात अनुक्रमे वायू, पिल्त व कफ यांच्या कार्यप्रमाणे होत. पिल्त अभिनक्षणी. शेंघ्या उदककर्मनी व वायू आत्महाने शरीराची जीवनरच्या
शारीर तत्त्वदर्शन

चालचित्रो असे सांगण्यात हात आपि पाया। आपि पाया आहेत कि 'विसर्ग, आवान
व विक्रोष या तीन क्रियाच्या योगाने चंद्र, सूर्य व वायू ज्या प्रमाणं जगाचे
धारण करतात लातील कफळ, पित व वायू हे देखील लात
क्रियानी। शारीरात्तील धारण करतात' (३), या सुद्धारभावनात तर विक्रोषण,
विशेषण व संप्रभुण हीच वातावरणी प्राणां कर्म असयाचा स्पष्टपणे
उल्लेखाने आहे।

शारीराच्या निर्मितिरांजनास अवयववापूर्णी काहीत वातावरण प्राधान्य
असेल तर काहीत पिताच्या व काहीत कळ्याचे प्राधान्य असते, असे वर्णन वर
dिलेल्या दोषा प्रमाणात या कार्यात्मकाना अनुसरण करण्यात आले तर दोष गुण-
समुदायरेखा होत व पूर्वी उपशोषण लागेल (पूवाच्या दरम्यान १००)। तत्पर, याचा
अर्थ असा तर्क्या की विद्वानांचे हे सिद्धांताच्याच गुण शारीराच्या सर्व स्थानांत
प्रर्थणा सर्व व सार्थ्य प्रमाणात विश्वासात असतात। उदाहरणार्थ, कळ्याची
जी रूढतेने सांगितली आहेत त्या सर्वत्र कळ्याचे सर्वसंग गुण सार्थ्याच प्रमाण
असत नाहीत।

कुट्या स्थानात काणस्त्या दोषाचे प्राधान्य असते हे पाण्डावाना ढोप
ज्याँचा आर्थ्याने राहूतात त्या धार्मिकवादी स्वरूपाने विचारात घडले। इश्वर
करतात शारीराच्या रस व रक्त द्वारे, मृत व अत्यन्त अर्थात् मृत
व बीबीचे उद्भवस्थेतील किंवा पुराणेन चाहत हे नहेत व दरवरीह, कळ्याचे
असे आहेत। पृष्ठ, मृत व श्वेत या मूलांतरी स्वरूपाने सार्थ्याचे नाहीत, या एकूण
धारा घाताच्यांतरंगाची बायूचे वातावरण अस्थिच्या ठिकाणी आहेत; पित
श्वेत व रक्त यांचा आत्माने राहते आणि उद्वर्त नैतिक सात स्वायत्तांचा आत्मव
कर्तन कळ्याचे आहेत। असे वर्णन केलेले आहे (४)।

धार्मिक व मल आणि वातावरण दोष यांच्यातील आध्याद्वारे भावाचे
स्वरूप करते असते याची कल्पना त्यांच्यासर्व साधनामय नैतिकवर्धन करता
घण्यासारखी आहेच। धोडा विचार केला तर आणखीही राहेला गोष्टी या-
संवं ची पुढील प्रमाण-दिसून केलेला।
रस्मातू हे ककतापावे एक स्थान सांगणात आलेले आहे. निर्निराली आहारिय द्रष्ये जठरातील अवतार विपचित. शास्त्रानंतर त्वांच्यापासून जो द्रवरूप सारामाणिर्माण होतो तोच हा रस होय. सुशुडाचार्य म्हणतात, 'लाड', पैय, चौथ व लेह यासमानिर्माण ज्यांचे प्रकार चार साफतात; गोड, ओंट, खार, लिख, कडू व तुरत या सहा रसांनी जी युक्त असातात; त्वांच्या ठिकाणी दिविविध (बा अद्विविध) वीर्य विधान असते आणि त्वांच्या ठिकाणी गुणांदादि भूमिनिर्माण करत असातात अशा शरीरो-पणोवी पाचनीतिक आहारिय द्रवरूपे योग्य रोजीते पदव जाळेल म्हणजे त्वांच्यापासून जो परमसुद्धाट व तेजसुवृत असा सारामाण निर्माण होतो त्यालाच रस असे म्हणतात. द्रवरूप असेलेल्या वा रसांला त्वांच्या स्थिती जीवन, शरीर, धारण इत्याद वाक्यांमधून सोभागी वाक्याविस्तार येते' ('।'). दिविविध द्रवरूपे द्रोहित जाळेल तुरत सुकम बंध वा रस्मातूत सामाजिक अबत्तें विधान असतात. आणि निर्निराचार्या शाळीर अवयवांसी समानांसी असणार्या या इत्यादासमाप्त हुडे रसरकाती धारणरूपी अभिज्ञक होते. रस्मातू हा द्रवरूप असताही त्वां एकांभूत जाळेले नानाविविध इत्यादे परमाणू अपारपाय स्तरंत्र अवस्थेव विस्तार एकमेकांसी एकजीब जाळेले असतात. अर्थात त्वांच्या ठिकाणी संक्षेपबळ आध्यात्मिक समारस्त निर्माण हाळेली असते आणि त्याचा संवेदनाव बेलेमाच करत असतो. रस हे कफाचे एक स्थान होय असे म्हणूनच सांगणात आलेले असावे ('।').

मेद, मजजा, शृङ्खल व मास यांच्याही निर्देश कफाची स्थाने म्हणून करणारे आला आहे. त्याप्रमाणे पत्तिते तीन धातू रसरहस्यात विषय आहेत आणि मास हे समुदायातमक आहे. अर्थात स्निधस्वाभावी व समुदायकारी कफाचे वास्तव त्वांच्या ठिकाणी विषयपत्रातील असावाचे हे उष्ण होय.

पिल्लाचे रसात्मकित्वी असेच सोपपत्तिक असावाचे दिसून येते. रसत हा धातूरसाधारण द्रवरूप आहे. परंतु, जे आहारात समाप्त रस-वर्षेत एकमेकांसी बिलासी अथवा बिल्वात जाळेले असतात त्वांच्या ठिकाणी
रक्ताब्रस्स्त विभक्तता निर्माण शाखेली असते. शारीर अवयवांना पोषक होणारे सारमूत अंश उत्सर्जनीय अशा किंतु अंगांपासून विभक्त होऊ लागेले होतात. हे विभजन अथवा दृढ़करण म्हणजेच पचन. ते पूर्णता वागते म्हणजे लग्नाच सरकारी अंगांप्रमाणे आकाराच वाग्नात. अर्थात् एकेकृत हा शाखेल्या परमाणूना विभेदमानावस्था प्राप्त होणे हे उपजेते यशस्वी शक्य नसते. ही रक्ताच्या उपजनाचा म्हणजे पित्र, रक्त-धारात येय विक्षेपर्यंत आहे हे म्हणणे याप्रमाणे म्हणाला होय.

अस्थी हे वायूचे स्थान सांगणात आले आहे. बस्तुत: कफाचे स्थान म्हणून त्याचा नियंत्रण करावासाठी हवा असे वाटण्याचा संभव. कारण हा धातू संवाचत असून संवाचतनिविर्तमान संयोजक शलेषणामुळे होत असते. परंतु, हा समज बरोबर नाही. कारण अस्थीत मानसामुळे सदतत्व अथवा विपश्चायकुमित्व असेले तरी दृढावत अथवा कठिनाता मात्र मानसांनी अधिक प्रमाणात असते. हे काठिण केवळ संवाचणामुळे संभवत नाही. पर्यावरणामुळे केवळ आलेले प्रमाणाचा चालूते केवळ ज्ञात शाथ यांच्यातील स्थेन कमी होऊ लागतो व ते गुप्त होतात. याचाच परिणाम म्हणजे त्यांच्या विकारणी सेटटी काठिण व स्वरूप निर्माण होते. अर्थात् अस्थियाला-च्या अवस्थातील प्रमाण केवळ समुदित वा संपर्कात आलेले नसतात तर त्यांच्यातील स्थेन नाहीत. होऊन त्यांचा कठिनाता व दृढता प्राप्त काशीली असते. आणि हे पूर्वांठ एवढे व वायुमुळे. अस्थी हे वायूचे स्थान होय असे सांगणात मृत्तूमुळे वाचित्य आहे. वरील अभिप्रायाच सूचित करणारे 'स्वतंत्रताधारित स्वतंत्रतावरील खंडोत्सवापत' पृथ्वीपथणातील संघाट शलेषणाचे वृत्त (शलेषण कुल:) बस्तव प्रक्रियाक्रमानुसार जागतिकता ततो नणां. करोत्ति तत्र साहित्यमत्ता मध्ये समीचीं: ' हे चर्चायमान बचन या दृष्टीने ध्यानात ठेवून आपसर्याच्याच्याच आहे.

मलांतील स्थाने

रसरकतादि धारूत्वया प्रमाणे शकुनदिव मल देवील दोपांची आध्य-स्थाने होत. हे मल म्हणजे धारूत्वच शाखित्यी असे अंश अतुल शक्त, मूळ
व स्वेद असे त्यांचे प्रकार निविद्ध संरक्षणात. (यासंबंधी विशेष विवरण पूर्वार्थ हेतु येणारे गेले आहेत.) त्यांपासून शक्ति हे चन म्हणजेसंपत्ती असून मूळ द्रवकरुप आहे. हे दोन मल्या कफाची आभायस्थाने होत असे म्हणून नव मानवाला आहे. तिसरा मल्या स्वेद. त्याच्या पिताचे स्थान मानले आहे. स्वेद हा उपर्युँ असतो हे त्याचे कारण.

वातावरण दोष शरीररक्षण संबंध व्यापूर्ण राहिल्यावर असल्यास धातु व मल्या पोषण होणे, त्यांत सारखे पृथ्वीकरण भडून येणे आणि पूर्वधातून उत्तर धातूत व मल्याचे शरीराच्या वियोजन होणे या त्यांच्या क्षण शरीररक्षण सर्व विभागांचा सामान्यता: सारस्वत रीतीने अभिवर्त चालू असतात. परंतु, तरीही आहारयाचे द्रवयांचे पचन करणे, त्यांतील पोषक अंशांचा संग्रह करून शारीर कधी सुसंवृत्त राहणे, आणि मल्युप द्रव्ये शरीरवाच्या फेकून देणे, या क्षण शरीररक्षण आमाने अधिकार विषिद्ध स्थानांतर विशेषत: भडून येतात.

अभ्यविशेषांतील दोषांची अधिकारांमध्ये

पत्तवाशय, ओगोमंडल, सक्की (म्हणजे पाय व हात), (१३), कान, अस्थी आणि त्या ही स्थाने वातावरण तर नाही (१४), आमाने (म्हणजे लचवट) (१५), स्वेद (म्हणजे बायांवस्थेतील इर्ष) (१६), लसीका (म्हणजे पेशीच्या वर राहून आगा पाण्यासारखा एक विषिद्ध उद्धार), रक्त, रस (१७), दूषितिर्य आणि लच्चा (१८), हे स्थाने पित्ताची हीत; तत्सम उरोधान (१९), किंतु द्रव श्वासवह व असवह खोते ) तपस्क कफाचे स्थान म्हणून त्याची विवेदण पुढे करण्यात आला आहे ते मस्तिष्क, क्लोम (२०), निर्निराशी संधी, आमाने, रस, मेड, त्यांतील आणि जीव ही कफाचे स्थाने आहेत, विविध त्यांही वायूचे अस्तित्व विशेषत्वाने पक्षांकी असते, पिताचे नाभिप्रस्थान असते, तर कफाचे उरोधान असते.' (२१). वातावरण दोषांची अधिकारांमध्ये वायुमाण त्याच्या गुणाकर्मानुसार निर्निराशी असतात असे अष्टगुणहृद्यान सांगितेले आहे.
वायूची पंचविधि स्थाने

वातावरण दोषांकी कारण शारीरिक निर्निराढ़िया भागात निर्निराढ़िया
घडून येतात. वायूवी जी स्थाने पूर्वी सांगितकी व्यापजकी] पक्षवाण्यात
राहणारा वायू पुरुषाचे उत्सर्जन करतो; (१४) तर कटिप्रदेश व हालापण
यांतीक स्नायुष्ठाच आधाराने राहणारा वायू त्या स्नायुष्ठाच हल्लाचीलां
कारणभूत होतो. श्रीप्राचित वायूमुळे शांगव्याचे ज्ञान होते. तर तर्कितक
श्रीणे अस्थितील होतांत राहणारा वायूमुळे अस्थित काळितक उतप्रेक
होते. वायु पचारते वार्षिक लक्षकात वायूरुपीक होते. आणि अंतर्तित
भावानुष्ठाच संबंधनाही वायूरुपीक जाणवतात. हा वायु क्लेच्या श्रीणे अंतर-
बाबनोया आवरणघुष असुनेत्या अंतर्वेदांच आधाराने राहतो (२४). सर्व
वातस्थानांत भावानुष्ठाच राहणारा असल्याचा उलेख वर आला आहे.
पक्षवाण्यात संवित होणारा पुरीसंवेदक अत्यन्त हा इतर मलांहून पुणे ते
अधिक प्रभावात संवित होतो व त्यात घनतांत अधिक असते. आणि मलांचे
उत्सर्जन करणारा वायू हा अधिक वेगवान् व सामाध्यवान् असणार हे उपज
होय. व म्हणूनच असा वेगवान्त वायू जेथे राहतो त्या पक्षवाण्याला वाताचे
प्रधानस्थान मानळयात येते.

पक्षवाण्य हे जेसे वाताचे तसे नाल्याही हे पिताचे प्रमुख स्थान आहे.
पक्षवाण्य व आमाशय म्हणजे स्थूलात्रा व लक्षण वाच्याच मध्यमाणी असणार-
ही गृह्नीकाचा म्हणजे प्रस्तुत नाल्याही होय. दृश्य-दृश्य-केवल उपजार्द-असे
जे पाथक पिता, त्याचे हे स्थान आहे. उपसुक्त आहारांचे पचन अधृतो
सारकृतिविशेष या ठिकाणी होते. व म्हणूनच गृह्नीला पितास्थान प्रमुख
मानतात.

गृह्नीले स्थान

आमाशय म्हणजे लक्षम्य असा अर्थ स्वीकारून गृह्नीले जे
स्थान वर मुळचे व्यापक असा जे प्रथम संचर आहे ती या-
लहाने आकाराचा अवयव म्हणजे आमाशय असा अर्थ स्वीकारून होय.
आमाशय आणि पक्षवाण्य वाच्यामधील अवयवाला म्हणजे लक्ष्यालाच
श्रीणि महानाथे असे वाटनाचा संभव. 'दोषधातुमलं तांग अग्नि हा अनंते पचन करतो असे आङ्गभवन आहे. परंतु, अभ्यासनाचे कार्य वस्तुं: पावक पिताकडून होते, हे पावक पित जेपेय राहते त्या स्थानाला श्रीणि महानतात कारण तेथे असाये श्रीण तले जाते ' (१४), हे अष्टाङ्गहुद्वातील वचनही या समजाला सकुशलतीच्या पोषक वाढते. कारण आमाशायाची असे त्याकडून श्रीण महाणे स्वीकृत वा आकर्षित केले जाते ते ध्रुवांत्र महाणेच श्रीणी होय असा अभिप्रय त्यावरुन स्वतः होतोसा वाढतो. परंतु, तो वरीवर नाही. खूप वाबळांच्या वावला विरोध आहे. ' पक्षवशयाच्या द्वारे-व्रतालगत असलेली ही श्रीणी महाणे असमागमीतल एक अर्गाला होय, ती बलबती असली महाणे उपसुट असाल. आमाशाय महावृत धरण व ते प्रवाह तपळली पचनवृत नंतरच स्थाना खाली जाऊ देते; उलट तीत दुवेतला श्रीणे मात्र अप्रकार अथवा न पचवृत्त असाले तत्कालीन निमित्त ' होते ', असे स्पष्टीकरण श्रीणीच्या वर्णनात ल्याच्याच केले आहे (२०). श्रीणी या शब्दवाची व्यापारातील तिथिचा या कार्यविकल्प सुमारे होते. श्रीण महाणे अवरोध अथवा प्रतिबंध असा अर्थ येढी अभिप्रेत दिसतो; स्वीकार अथवा आकर्षण नक्के. ' भूकमाचार्य सा ', ' भूकमाचार्याच्या महाध्वनी ' या वर्णनात तर अवरोध हेच श्रीणीचे कार्य असल्याचा स्पष्ट उलेख आहे. सुकृतच्या बिछी भत तयाच दिसते. ' पितातुरु नावाची जी सहावी करा असते ती आमाशायातून निषुण वक्षणावात जाणारे चतुर्विध असे धारण करते-स्वयं प्रतिविध करते ', असे ते महानत (२२). ' पक्षवशयाच्या द्वारे-प्रदेशी स्थित असलेली ' (स्थिता पक्षवशयाद्वारे) हे वाशबतंते व ' पक्षवशयात प्राप्त होणारा असाय धारण करणारी ' (पक्षवशयक-स्थित धारणारी) हे सुमाताचे, या दोनाची वत्तनावृत्त श्रीणीकला ही स्वूलचुंबक लागून असते, हे स्पष्ट होते. 'भूकमाचार्ये हुंदवा सा विपरीत वारा धतुरधव '। विभक्तवयाचा लच्चमामित्व विशुद्धता ', या वचनात असाले जे पचन जाणते त्याचे स्थान ध्रुवांत्र आहे, आमाशाय नक्के. पावक पित या पक्षवशयप्रमाणे असते या सुभूतताच्या महापाले स्पष्टीकरण करताना ' पक्षवशयप्रमाण महाणे नाभिस्थ ' असे विवरण टीकाकार दलवण करताना (२२) ते पावक हूलेचे तात्पर्य, श्रूहस्त्राशी संध्या असलेला लच्चमामित
अंतिम विभाग महा ग्रहण ग्रहणी है स्पष्ट होय. तदन्तर्गत केलेल्या, ती ग्रहणीच्या आधिकारिक राहत असत्याने ग्रहणीकिला महत्वात. ही ग्रहणी हेच पाचक पिताचे स्वागत होय.

पाचक पिता

'हे पाचक पिता पाचकांत साहीं ततारी तेजोगुणाच्या आधिकारिकांना ल्यात द्रवकुण मुहीच नसते. ते केवळ उपलब्ध असते, आणि ल्यांचा पन्नान्द्र कार्यांना ल्याला अनीच महत्वात, असे वर्णन 'अष्टंगहड़द्वार' व अष्टोळ्गसंग्रह केलेले आहे (१६). चरकाच्या मात्र पाचक पिताचा स्वतंत्र्त्व हा विशेष उल्लेखित नाही. स्वदेश, रस, लसीका, रक्त व आमाशय ही ग्रहणाचे चरकाच्या महत्त्वातादर्शी असतात. आमाशय हे स्वागत प्रमुख मानले आहे. (१७). यांत नाभीचा उल्लेख नाही. परंतु, गातेरी आमाशय महणजे आमाशयाचा अधीन आहे, असे स्पष्टकरण ल्यावर चरकाच्या महत्त्वात

के आहे (१८). मुख्यतःहित्तील जर्णन पुढीलप्रमाणे आहे—'पक्षाण्य व आमाशय यांचा मध्यभागी असणारे पिता, च्याचे स्वतंत्र्य अजात आहे अशा हेतूने प्रेम्यत होऊन जतुविध अनुपानाचे दक्ष करते आणि दोष, रस, मूत व पुरीत याचे पृथक्करण करते. हे पिता अपल्या विशिष्ट सामान्यत न्यस्तानी राहूनच अनीच काय करून अन्य पितास्थानांचा व नवे शरीराच्या उप-योगी खेळते. पाचकानी ही संज्ञा स्वागत हैव्यांत आली आहे (२२).

'पक्षाण्य व आमाशय यांच्यामध्ये महणजे नापूनच्या ठिकाणी' असे स्पष्टकरण इत्यादी यांच्या ठिकाणी केलेले आहे (२२). तत्त्वापि वर महूळप्रमाणे 'स्वतंत्र-द्वैत' हा विशेष ता दोनत्री संहितात नाही.

क्षेत्रीय कफाच्या योगाचे अभाव अस्त अथवा आमाशयात द्वीमूळ शाळेले असे पुढे लड्डू आंतर्द्वारीलेले ब्रह्म जिसकडून विपरीतित होते. अर्थात् वरीच साधारात आमाशय हा शाळे कुश्ताच अपूर्व महानदी योजना आहे हे स्पष्ट असुंत हा आमाशय पिताचे प्रमुख स्वागत मानले योगाचे होय. ब्रह्म विनाशके अभावाचे स्वेदन योग निर्देश प्रकारे शाळे महणजे स्वतीत सार्थक कोणतेही अलग होणे व ती शोपवा जाणे, हे यवत दृष्ट होते
तो लठ्यंत्राचा अंतिम भाग म्हणजेच ग्रहणी. अज्ञातय ताराभागासे या ठिकाणी शोपण होत असल्याने हे स्थान अर्थात द्रवविहीन असाव्याचे. पचनाचे अंतिम फलं जे सारकिटविवेचन ते ज्यामूने साध्यते ते लक्ष्यत्रव-रूप पिला ग्रहणीत राहते व ही ग्रहणी हेच पिलाचे प्रवाह स्थान होय असे म्हणूनच साधिल्याचे आहे.

महाश्रोतसाचे तीन विस्माद

कठापासून गुंडाराष्ट्रां आम व पकऱ्यां असाचे अभिव्यक्त करणारी जी अवश्य निश्चित असते तिला महाश्रोतसू म्हणाला. या महाश्रोतसाचे प्रमुख विविधा तीन पंडतात. (१) आमाशय (२) श्वुद्रतंत्र व (३) बृहदतंत्र. आमाशयाचा आकार पतलीसारखा असून उपभाषात आहाराचा संध्य प्रथमत: याच ठिकाणी होतो. या आमाशयाच्या खाली श्वुद्रतंत्र म्हणजे वेदान्त आत्मे असून त्याचा आकार बृहदत्रंत्रानुसार वेदान्त असतो. तिसरा विविधा म्हणजे श्लूळांत्र असर वृहदत्रंत्र. पवित्रविनय स्थानाच श्लूळांत्र.

महोश्रोतसाध्याचा तीन भागामध्ये पहिल्या दोषांचा म्हणजे आमाशय व श्वुद्रतंत्र यांचा निर्देश आमाशय या एकाच संडले करणात आला असेहे. ‘नाभिपापूल सतनामार्गताना भागाचा आमाशय म्हणाला, चतुर्विध आहारांचे पचन या भागात होते’; असे बरकाचे एका ठिकाणी म्हणाला (२). या भागात आहार अपवर स्वतंत्रत म्हणजे आमाशयात राहू असल्याने या दोन्ही विभागांना आमाशय ही संज्ञा अन्वयक्षम होय. तथापि, त्या प्रत्येकाचे कार्य निराशे असतो त्याच्या संज्ञाची निरराळार्थाच हृदयाला. पहिल्या विविधात आहाराचे कल्प काल्पनिक फायचा योगाने केवळ कल्पन म्हणजे द्रवविहीन होते तर श्वुद्रतंत्राच दुस्म्या विविधात द्रवविहीन पिताम्या संपादकाचे त्याच्या आहाराचे नंतर स्वेदन होते. हे स्वेदन योग प्रकारे शाळेम्यांच म्हणजे पुढे अज्ञातय सारभाग किटापासून विनिर्मल होतो. पहिल्या भागात अनेक द्रवविहीन शाळेत तरी आमाशयात असते; त्याचे सार- किटविवेचन तेचे होत नाही. ते दुस्म्या विविधात होते. कारण तेचे त्या अज्ञात पच्यान अवस्था प्राप्त होते. पहिल्या विविधात आमाशय व दुस्म्या श्वुद्रतंत्र श्लूळांत्र पच्यान श्लूळांत्र म्हणणे अधिक वा वनक होईल.
पांच पिंत स्वाभाव

या प्रत्येकाशात आहाराचे पचन करणारे जे द्रव द्रव्य राहते त्याला पाचक पिंत म्हणूनतात. 'दुपपुष्प पाके' या धातुविचारानुसार पचन म्हणजेच वस्तुतः पृथककरण अथवा सारकिंत्रज्ञावन. अर्थाते ते ज्ञानाचे साधने ते प्रह्लादील अद्रवय पिंत हेच खरे पाचक पिंत होय. आणि पाचक पिंत ही संबंधित प्रह्लादांच प्राथमिकाने योजके आहेत. परंतु, त्यात लात तुल्य अद्रवयातील द्रवय पिलावली ही, ते या पृथककरणात साहाय्य करते म्हणून पाचक पिंत या नवाने संबंधित हवत नाही.

नाही व आमाशय म्हणजे ग्रहणी व शुद्धांत याण्यातिरिक्त जी पिलत-स्वाभाव्य यांपैकी स्वेदातील पिलावली करता द्रायच हववाहनच येते. स्वेदातील उळता म्हणजेच हे पिलत असून स्वेदातील म्हणजे वायुस्विरूपृण तेच हूनिकुट असते. कसरक व रक्त यांतील पिलत द्रवय पिलत असून रक्तगत व लसीकांक्षित द्रायचे पचन द्रायच चहून येते.

उर्लेल्या पिलतस्वाभावांच्यांकी रसभातू हा वस्तुतां: शीतगुणी होय. 'रस-धारतुच्या द्रवत्वावरून आणि द्रायच स्तिथीत, जीवन, तर्पण, धारण आदि निरस्तरात्या कार्यवाहन तो सौम्य म्हणजे शीतगुणी असल्याचे विशुद्ध येते', असे मुख्यांशांचे वाण्यांवरे म्हणतात (१४). कृपस्थानात त्याच्या निर्देश म्हणून नव करणारे येतो. परंतु, तरीही त्याचे पिलत असतेच. रसात्र द्रवत्व त्याचे मूळ आहे. करण द्रवत्व हे पिलतस्वाभाव असते.

डोळवाहत म्हणजे बाळळीत जे पिलत असते ते रसरक्तदीर्घील पिलत-प्रमाण द्रवत्वी व विश्रस्तुणी असत नाही तर तेजस्वी असते. पदार्थ-मार्गाचे दर्शन आपल्या द्रायच चहून घडते. त्याच्या पिलताची प्रतीक त्याच्या उण्याप्रभाव करते. हे त्याच्या पिलत वस्तुत: र्स, रक्त व लसीका यांत्रिक आभायात राहतात असते. परंतु, लागू वायुवाह करणारे त्याचे साह्य होते म्हणून त्याचा निर्देश स्वतंत्रपणे करणारे येतो.
पंचविंश कप्री-स्थाने

उरोभाग, कंठ, मस्तक, क्लोम इत्यादि पुरवृक्त अवयवावच्या ठिकाणी अधिक प्रमाणात जे सिन्ध व शीतलगुणी द्रव्य राहत असते, त्याचा शेषज्ञ म्हणूनत. यांपैकी उरोभागात राहणाराय कफाचा अवरोध करून ही संज्ञा आहे. कफाच्या अत्य प्रकाराची कार्यक्षमता त्याच्यावर अब्रवण असतल्याने कफाच्या पांचून हे भेदात त्याच्याप्रमुख मानला.

वायू, पितृ व कफ या दोषांची प्रमुख स्थाने म्हणून ज्यांचा निर्धारण करणाऱ्या आला आहे. ते म्हणजे सरस्वतीदिव धातु, पुरोपार्वी मल आणि पक्षाश्यादि निर्निराणे अवयवच होत. अर्थात कोणत्या ठिकाणी कोणत्या प्रकाराची कसे चालतात आणि त्याचे कोणत्या प्रकाराचे गुण वास्तव्य करून असतात हे विचारात ह्या त्या त्या त्या स्थानी त्या त्या दीपाचे वास्तव याच्याने मानल्यात आले आहे.

बालाधी दीपाचे स्वाभाविक गुण शरीरात सबृश सार्वज्ञाच संपादेत आढळून नाहीत आणि त्याच्या क्रियाही सबृ ठिकाणी सार्वज्ञाने प्रमाणात बहुत नाहीत. उदाहरणार्थ, वायुया निर्निराणा म्हणून चालू असावी, किंतु आणि त्याचे वास्तव्य बदलाव. त्यामुळे स्वाभाविक गुण हे सर्वत्र सार्वज्ञ नसतात, त्याच्यात स्थानपर्यंत भ्रमित आढळून येतें. अर्थाच विध्यान, विभाजन व संप्रभु ही वातापातकांची सर्वसामान्य व प्राथान कार्य सर्व स्थानांत सामान्यतः अनुसारांत येतो असतात.

आभाराच, पक्षाश्यादि विधिवर स्थानांतर ज्याच्यामुळे पदन, उत्सर्जन आणि विधिवर प्रकाराच्या क्रिया संभवती त्याच्याप्रमाणे गुणावर्त भ्रमितमूळे विधिवर प्रकाराच्या कर्मचार्या समर्थ होतो. हे विधिवर गुण जेथे जेथे राहतात ती स्थानेसे म्हणजेच बालाधी दीपाचे निर्निराणी आध्यात्मिक स्थाने होते.

..............................................................

टीपाते— (वर्शन १३)

(१०) दोषानुसार व हूयानुसार योना अनुसार निर्माण प्रक्रियाद अनेक संभवत असले तरी प्रमुख किंवा तीनच.
(९) 'चलनात्मक कर्म' – त. स.
(१९) राधाभूत दृश्यमण्डल अमृत द्वारायनं द्रवलस्व लोकामुक्ते या उपज्ञेश्वरमृते प्राण होतेः अवस्थ, भागी तेजः प्रज्ञानो द्वार पर निश्चित बहुः, कभी नभेधे; तेघां राशि-द्रातुका उल्लेख कपालसे विषयो यस्मिन असाध्याय प्रवक्ता होता, असे, या वार मनान वेण्या आरक्षी आहे. परस्पर ते योम्य नाहीं. कारण आह्यायातील वर्णसायनं द्रवलस्व असाध्यायातील तेजः अवस्था तेघां प्रदर्शित कारणपूर्व मः होतेः अस होली त्या द्वारायनं ते परम्परा रत्नार्गले द्रवलस्व राहूता ते यां वसलेच्या वर्णसायनं अभिन्न प्रदर्शितीहि नमस्कार.

(२३) सवैया त्यांदेव मांहा-पाप, परंतु, लक्षणेन त्यांचा अवज होत असाही कारणार्या प्रविश्वाय नसावा.

(२४) नामी त्यांचे नाही ज्ञान तिकायळी अवस्थे तेघी दोताचा आतला भाग, भागी-कला या नाथाने शास्त्रात आत्मा उल्लेख करण्यात आला आहे अनुभवकर्ता. तो अवकाश असून दृश्यात जोडलेला समावे सत्यका यथाबाध्याय प्रदर्शित होता. त्यांचा अवस्था अशेष नाहीं. परम्परा तेघां त्या विषयात भागे येव समाहित प्राणसायनं अवस्था यांच्या बाळकेची लसतो.

(२५) त्यांचा आकर्षण पर्वतसायनं असतो अनुभव तिकायळे अवज सत्याचा प्रविष्टम: संहित होते. तो अवजकर्तृत या तिकायळी अभिन्न अवस्था. कारण एक तथा त्यांचा उल्लेख कपालसे स्थान त्यांचे करण्यात आला आहे, भागी हुसरे त्यांचे गठरामकों. प्रदर्शन स्वातः भाग त्या लहान आहेहि हे आहे. त्यांचा कारण बळवेले अंग. परम्परात बांधत विम्बाम असते.

(२६) त्यांचा स्वातः स्वातः होते-दिव्यरसे अनेक इति-ही निर्माणीहि वाणिज्याके सीच सृजक आहेहि, जलवायुची नवे.

(२७) शास्त्रातील सूक्ष्मतंत्रुपक्रम तौतांतुमुळे संचार करण्याची कामात. द्रवलस्व व प्रवाहलिख हे दृश्य रसायनेन तिकायळे हे उपज्ञ होतोत ते तत्त्वातिर तेघां सत्यका विषयात.

(२८) त्यांचाच सांवेदन बांधवतावर देखील करण्यात आलेल्या आहेहि. तेघां तिची वसलेच्या विषयात आवश्यक तिची उपज्ञ अभिन्न प्रदर्शितीहि.

(२९) उत्सर्जन हेतु ज्ञान उत्सर्जाचा असते दृश्यात अवस्था अवस्था विषयात. अवस्था तावतात अवस्था उपज्ञात. तिची उपज्ञात. तिची उपज्ञात. तिची उपज्ञात.

(३०) व्यायाम हे निर्माणस्वातः होय. असे वाणिज्य आयुक्तीय विषयात आलेल्ये. अवस्था बळवते अवज. द्रवलस्व विषयात. एका दृश्य प्रवृत्तीचे या
शारीरिक दर्शन

ठिकानी वासत्व अन्तर्गत, महसुस आपाती एक साधन अंकला हा अवश्य त्वावा एक भाग होणे. भागानंतर आपातान्तर जलाशय चे प्रमाण कलम आवश्यकता तेंदुन लावेलें, ही कसुनवक्ती विचारात चेंता आपातान्त्रिक एक अवश्य महसुस जेएच हे पिघासवाच होय, हे अनुभव सहज करता येथ्यासाठी आहेत.

(२३४) प्रवाकावद्वितीयकनशृण्यांकलाचरणांनेनिर्णयम्। शानान वातावर तत्त्वापि पवनानं विवेचनं नामरामाण्यम्। स्वाभाविक घोडी कसरत रसां। दूः सप्तनं च पिता हा नामस्वर नियोजनत: । उः केदारिभवोपरिवर्त्ताणांमयः। रसः। भयो एगां च विलक्षण च कालस नुसरानुरः।’’-अ. हे।

(२३५) मोठचा आदरकाचा अंतर्भाग संचित होणारा अवसंप्रयुक्त चाय येथे अभिस्रुत नमुना शुद्धद्रव्य पेशीली सुप्तिन लोटांत आतुर्स्य करणाचा वात्सळाचे हे व्यङ्ग्य अन्तर्भागे। पुरीशाखीचे उत्सर्जन अवसंप्रयुक्त बायूहोडून होत नाहीं। उत्तर तो स्वतंत्र दक्षिणक्षेत्र अत एव उत्तरानि असतेनं। आयुष्य आग्रह, अनुमान आदि पंच चेंदरकिंकी आपातसंका वात्सळाचे येथे अभिस्रुत अन्तर्भागे। पुरीशाखीचे तो उत्सर्जन करत असला तयारी एवढी वातावर साध उदरापर खालचा प्रेमशाल आदतचा बाळवा भागाला असलेला कलेला लोटांत अघसते, अयतन हा वायू महसुस अंतर्भाग मलुष्य वायू नवे।

(२३६) अंतःकरनात आपातकालाचा उद्धार शाला की त्वाठ्यामुळे संजावाह स्वतंत्र संबंध असलेले स्नायु स्पष्ट होतात त त्वावा त्वावा आपातकालात अवस्था येते। हे स्पष्ट अर्थात बायूरुप अघसते॥

(२३६) ‘अस्त्रप वक्ता पित्र तु पारणाकार पुरुषरितम्। बोधातुमलादीनां उपेनेत्राजयायानसम्।’ तस्यधारणमात्य प्राणायाम प्राही मताः इि।’’

(२३६) ‘द्रिष्टया पववायदारि भुस्माराकारेञ्च सा। बलवत्ववायसाराकारेय विकृतति।’ अ. हें।

(२३७) ‘पत्थरे पिताधरे नाम या तच्छविधयमाणं उपमुक्तं आपातकाल्यं प्रथुरं पकायारोपयश्चतवं धारणति।’ भु. सं।

(२३८) ‘पववायशायथस्य हितं नामितास्य।’ भु. सं। यथाच्या।

(२३९) ‘तत्पववायशायथस्य यथतिः नामितास्य।’ भु. सं।
स्वरुपः । तत्त्वादेशं न तव विशेषवत्त्वविशेषविनिर्देशाय च ।

125

दर्शन 13
दर्शन १४— दोषांचे स्थान व त्यांची कार्य

वातानि दोषाचा सर्वसामायिक किंवा शरीरात्मक निरनिरात्मक स्थानांतर निरनिरात्मक स्वस्थपान होते असतात. त्यानाचा अनुसरण स्थानपर्यंत संबंधित स्थानांतर दोषप्रेक्षेत्रांची विवेचन गेल्या प्रक्रियात कलरत साचे. या प्रक्रियात शरीरातील जीवनव्यवापरातील साधनीमूल होणाऱ्या विषयात स्थानातील किंवा अनुसरण दोषांचे हे मेंदे पडतात, त्यांचा विचार करावयावा आहे.

शीतमुळी पेठपमा, उष्णस्वरूप पित्त व गतिशील वायु यांचे असे प्रमुख म्हणुन प्रस्तुत किंवा पांच संभवतः म्हणून, प्राण, उदान, व्याय, समान, अशान हे बायूचे; पानक, रंजक, साधक, आलोकक, प्राणक हे पिल्लांचे आणि अव-लंबक, क्लेदक, दोषक, तपश्च व प्रेषक हे करण्याचे मेंदे होतात.

बायूचे पांच मेंद

बायूचा पांच मेंदांची आणसंजक वायू मस्तिष्कात राहता. 'प्राणाचे स्थान मस्तिष्क. उरोगाभ व कठ यांत हो संचार करतो, आणि बुद्धी, ह्रदय, हृदय्यांनी व मन यांचे धारण करतो', असे अष्टांगहुद्धारात स्थाने होय. (''). अष्टांगहुद्धारातील वर्णन असेच असून 'बुद्धी, ह्रदय इत्यादीचा वरोऱ्य धनसीमी होती ती धारण करतो आणि श्वेत (शुक्ल), धवल (शिराध), उद्गार (ञकाद), श्वासोष्णवास, अनाता धारावाचली प्रवेश होणे इत्यादी किंवा कुंतुत्वी त्याच्याकडून असते', असे त्यात आणणी सांगितले आहेत (''). चरकाचार्यनी मस्तिष्कास्मार्केच उरोगाभ, कठ, जिव्हा, मुख व नासिका यांचे देखील प्राणवायूस्ती स्थाने मूणून उत्तरे केले आहे (''). परंतु, अशा रीतीने प्राणवायूस्ती स्थान मूर्ती अपघातांचे सांगितले असाते तरी संज्ञावह व प्राणवह सोळसांचे स्थान मात्र ह्रदय होय असे वर्णन त्याच
प्राणायाम आद्धते (१). मुखुदा चार्यगणी उद्धवंगामी धरन्या हृदयात पोषने-चल्या मंजुरे त्याना प्रत्येकी तीन शाला पुष्टतात', 'रक्त व प्रदेशमा यांच्या सार्वभूत अंशांपूर्ण हृदयवर उल्लिती होते आणि तेच प्राणवाह कुर्मा नान्याना आवश्यक असते' (२), इत्यादि वजनांतुन शरीरपरिवार अभिवन करणारी धर्मांची पंक्ती हृदयात जाऊन पोषणाचे असेच सुचविले आहेत. प्राणवाह सोळसांप्रमाणे रसवऱ्य सोळसांी हृदयमुकत होत होत असे वर्णन आद्धते. 'हृदय व दहा धर्मांमा हे रसवऱ्य सोळसांचे मुळ होय', असे चरक-संहितेन म्हणून आहे (३). 'हृदय हे रसवऱ्याचे स्थान होय, हा हृदयमुक रस अतिरिक्तकर कमान प्रकृत होऊन हृदयातून निस्पादना उद्धवंगामी दहा, दधोगामी दहा व तिथंगामी चार अथा एकूण चोलक धर्मांचा प्रवेश करतो व सवळे शरीराची प्रतिविद्या तोपिकता, वाडक्या, धारण करतो व पोपिकता' (४), या मुखुद-वजनांत्री हेच सुचविले आहे. नान्यानी धर्मांचा प्रयास वापरून स्थान हृदय असून ध्यानकुश वायरे शरीराचा रसवऱ्य अविरत फेकला जातो, असे वर्णन करून देवने आहे (५).

दोन प्रकारची हृदये

तात्त्विक, प्राणवाहनीच्या प्रमाणात सर्वाहिन्यांच्या मूलस्थान महणून हृदयाची निर्देश करणारा आला आहे. परंतु, हा प्राण मस्तिष्काचा राहतो असे संगणारे 'प्राणोंच मूळपृष्ठ,' असे वाचेआं वचन असल्यासे वर पाठिलेल. यावरुन प्राणवाह सोळसांका मूल महणून सांगितलेले हृदय महणज मस्तिष्क (मंलेक) असून रसवऱ्य सोळसांका मूल महणून व्याचा निर्देश केला ते हृदय उरुराधारातील होय हे स्पष्ट होते. हृदय हा गाठ हु व दय या दोन धातुपूर्ण शाला आहे. हे महणज दोन व दय महणज सोळणे (६). तब-नूतन हृदय या शाले 'प्राणपुरस्तर त्याग करणे' या गुणाचा व कर्मचा वोध होतो. आवान व मुखुदांना वडीलत अप्रृण व विकेरण हे कार्य मस्तिष्क व हृदय या दोन्ही अवयवांत चालू असते. मस्तिष्काची संवेदनाची आपल-नियंत्रण होते तर हृदयातील रसवऱ्यांची होते. अपहृताच माहृत हृदय या एकाच शालेले शिरोगात मस्तिष्क व उरोगात हृदय या दोन्ही अवयवांचा निर्देश करणार आला असून तो तया अनुचितही ठरत नाही हे उघड होते. आणि हे
प्राणवायू

हा प्राण सूक्ष्म असतो. अर्थात् मन, बुद्धि आदि अनुवंशांमुळे त्वाचे अनुमान करता येते. मन, बुद्धि, इत्यादी यांचा तो ज्यासारख धारक असतो त्वाचप्रमाणे हृदयाल्यात ज्ञानविद्यानां (३) ते ते अभीष्ट विषय प्रहण कर्याच्या कामी मुख्य प्रणवाची या प्राणवायुनेच मिळत असते. या प्राण असे म्हणूनच म्हणणारे. याविष्कार उरेभाषण बहुत प्रेरणा यांत्र त्बाट संचार होत असल्याने श्वसन, असरत्या व्यायामातील प्रवेश होणे, एकीकरण (शुङ्क), उंघंगरण (केकर), क्षत्रयप्रवर्तन (शिकणे) इत्यादि काय यरंबत पार पादपणातील तो साहय्यक होत असतो.

उदानवायू

उरेभागातील फुण्डह्यात राहणारा वायू त्वाच्या आकुंचन-प्रसरणांमुळे ते नाकांपणे बहुत नाभीपणे संचार करत असतो. अर्थात् या भागातील कर्म तक्तेतक्त असतात. वायुप्रवृत्ती, प्रयत्न, उत्साह, बल, वर्ण व स्वीकृत ती त्यांची तोच कारण होती. वायुवायू या प्रकाराच्या उदान म्हणणारे.

बायकडून धारणांना उदान वायुकडून प्रेरणा मिळाली की वायुप्रवृत्ती होते. शारीर अभिवांच्या ठिकाणी, मग ते स्थूल असोत, ती ती विशिष्ट कर्म करणारी प्रवृत्ती स्वभावात्वं असते. ही प्रवृत्ती म्हणजेच प्रयत्न. तिलंब विशिष्ट अवसरेत उत्साह म्हणून संबोधणात येते. उत्साह म्हणजे वेगान्वित स्थान वेगासंपन्न असा प्रयत्नच, शारीर अवयव जेथे कायक्रमांतर होतात तेव्हा त्यांचा प्रथम वायुकडून प्रेरणा मिळाली हासते. त्यांच्या म्हणूनच प्रयत्न आणे उत्साहाचा उत्पादक हा वायू असतो असे म्हणणारायचे.
शारीर पटक प्रयत्नील व उत्साही होजन आपातो ह्यायाविक कार्य करीत असते धारण अन्तरसाकडून त्याचे परिणाम नियमितपणे होत असलेले महणजे ते समय प्रभावात बलशाली अथवा कार्यशेष राहतात व रस्पूत्तमुळे प्राण्य विकारी नैसारिक वर्णविविधतयी हा प्रायदृश्म असतो. अर्थात हे सर्वं उदात्तामुळे घडून येते. तो बलबर्षयकर असतो असे महणूनच वर भटके.

ध्यानवायू

बायूषा तिसरा प्रकार जो ध्यान ल्याचे वास्तव ह्यूडवात महणजे सर्वक्षेप- पणाचे कार्य करणायचा उद्देश अभ्यासात असते. ती अश्वंत देवगाण अनुसरणारा शरीराची सर्व विभागात ध्यान सांधर होत असतो. सर्वं अभ्यासाच्या शिकारी चालू असणारा चलनात्मक किंवा, हस्तपादादिक अवयवाची खाली-वर होणारी हालचाल, पण्यांची उपशाप, तालय, शरीरातील सर्वं व्याहारमोजळा किंवा तीच घडून आणावो, असे त्याचे वर्णन करणात आहे आहे. आढऱ्याचे सारस्वूप्त असंतोता व यकृतीहानतात्मक रंजक पिताक्कडून विशालिकात किळेला रस्पूत्तून मिळून शरीराची सर्व विभागांत संचार करीत असतो. हूलीशीच्या खोसलांत म्हणून राहिलेला ध्यानवायू ही रस्पूत्तमुळी मिश्र होजन सर्व शरीरात फिरत असतो. ध्यानाते एकीकरून रस्पूत्तून शरीर अवयवाचे पोषण होते तर हुमारीही त्यावधी अवय-वाची हालचाली हेतूमुळे होणायचा तलवत्त वायूचे उपबंधून रस्पूत्त-बरोबर आपल्या ध्यानवायूकडून होते. शरीरातील सर्व कितीचे कंतून त्यामुळे स्वयंकडे ध्यानात येते.

प्राण, उदान, ध्यान यांच्या विभिन्न कितीचे वर्णन वर करणात आले पण त्याचा अन्य-अस नसलेले की, त्याच्या लागतांतरस्पर्शिक संबंध काहीच असत नाही. उलट, त्या परस्परानुसार असतात. चलनाचे किंवा शरीरात विविध असताचे दिसून येते. जिला प्रयत्न महणून स्वायत्थात येते ती प्रवृत्ती, उत्साह या संज्ञेच ध्यान निदेश करणात येते तो वेग आणि आकृतिचक्र-प्रसरण, ही गतीची तीत स्वरूप, प्रकार अथवा अवस्था होत प्रवृत्ती किंवा प्रयत्न म्हणजे कोणत्वाही अवयवाच्या ठिकाणी आढऱ्यान
शारीर तत्त्वदर्शन

येगारा चैत्यमूलक व कायरिंनकारक एसा स्वाभाविक उद्धोग। त्यांत उसकटता बाही की त्यालाच उत्साह महनतात। प्रवृत्ती अतावा प्रवृत्त है गतीचे अंगतास्वेतील स्वरुप असते, ईसविथ्वकत अवस्थेत ती उसाह-शील बनते, आणि व्यक्तास्वेत आकुंचनप्रसरणहूँ होते; ही विविध गतीच शारीरिक यथायोगता कर्नला प्रसाधनतया कारणीमूळ होते असते; आणि या गतिमंदाचे करुळ ज्याच्याकडेकडे असते ते बायूवाचे भंद महणजे उपरिनिविष्ट प्राण, उदान व यथासाधन होत, असेही यावरुन महणता वेळेचे प्राणामुळे प्रवृत्ती होते, उदानाने ती उसाह्यत होते व जोती व्याख्याव्यूढः आकुंचनप्रसरणहूँने ती अवमेय स्थान होते। प्राणाचा संवंध मुख्यते भर, बुद्धी, इंद्रिय इत्यादीची असतो। संयोगतात आनुभव म्हणजे प्रौढङ्ग वेळाते। त्याची उत्तरी सहस्र महणजे जनमते व तो अवरूप सूक्ष्म असतो। उदानाचे वास्तव उरोद्धार होते। श्वाससंगत भेदणाचा वायु बायूकडून तो उपरुपहूँ होतो। वेग तो उत्तम करतो। तिसरा वायू ध्यान; तो हुद्यात राहतो हे पूर्वी सांगितेचे आहारिते वायवीय अंशांक्यासंगत रुपाने तो रसाधारण विशिष्ट होत दुनात प्रवेश करतो। व याच कारण-मुळे महणजे पारिवर्ताव्य इत्यांती मिथ्या शाल्याने प्राण व उदान यांच्यापेक्षा तो सापेक्षतया स्वृत्त असतो। आकुंचनप्रसरणहूँ प्रवृत्त गती त्यामुळे साधवते।

समान वायू

वायुव्या वर्त्त्या प्रकाराला समान महणतात। शब्दातातील वेदी ची सोत्ते हे त्यांचे संचारकेत्र होय। भुजोळाने प्रसरण झाले की, आमाशयातील अभावा स्थान प्रवेश होतो, तर संकोच झाले की ततवर्तीत द्रव्य पाचक पिल्लाचे उदीर्ण होते। ही सर्व कायम समानवाचून गायत्री होते। इतकं नव्हे तर पिल्लाचे उदीर्ण होते। ही महणजे पारिवर्ताव्य इत्यांती मिथ्या शाल्याने प्राण व मुट्टाचे मुट्टाचे मुट्टाचे मुट्टाचे शोधात विगमन होते.
अपान वायु

अपान हा वायुत्व चांचवा भेद होय. उदराच्या अपानसंज्ञक अधो-भागात म्हणजे नामीच्या खालील प्रवेशात याचे वास्तव असते. शुद्ध व अलंब, पुरुष व मूळ आणि गांठ याचे अभिव्यक्त करणे हे वाच्य काळ्य होय. शुद्धात द्रव्याचे माग म्हणजेच अपानसंज्ञक भागातील खोल्यास ते गोळित करती म्हणून त्याचा अपान म्हणतात.

चस्सवाही बायूने काळ्य चलनातील असते. त्याचा सर्वसाधारण-त्वाने प्रत्ययही येतो. तत्ताप, स्थानस्थिनसारखा गांठ चलनात निरनिराले प्रकार संभवत. व म्हणूनच तदनुसार चलनकल्प बायू धोरणी भेद मानणात येतात. बायूने उपरिक्लित प्राणाच्या पाच प्रकार गांठ धोरणात येतात ह्या संगणणात आलेले आहेत.

पंचविध पित्र

वायुप्रमाणे द्रव्याच्या पाच प्रकार गांठिते आहेत. तगापीकी पाचक पिताचे वास्तव आकाश व पक्काचा धोरण मध्यभागी म्हणजे ग्रहणीसंज्ञक अवभागात असते. हे पित्र. द्रव्यअर्हत म्हणजे केवळ तेजसूक्ष्म अमून पचनाचे कम करत असलयाचे वाच्या जतारानीही म्हणतात. 'शीर्षात द्रव्यप्रत्येक-पित्र दुसरा अन्नच नाही, पित्र आमेव असलयाचे वाच्य, पचन आदि क्रियांत त्याला अंतर्मिन अवघ अपराणीच मानतात', असे मुख्यतः वचन आहेत (२).

पाचक पित्र

या पाचक पिताचे कार्यवृत्त पुदीप्रमाणे संगतां येईल. खालेले: अशा केलेला कपालांनून आकाशात प्रथम पाचक होते. नंतर हा अभद्र खाली म्हणजे पत्थराच्या उत्तरती. त्यात तेथील शोसांतून पाचकाचे द्रव्यपित्र पाचक पित्र मिसळते व त्यामुळे त्या अभद्राचे स्वेदन होते. अभद्रील रक्तपिता सरांश व मध्यमत्र रक्तपिता गांठ याचे पृथकुरुण ह्याचे किंवा यांतर घडून येते. ती प्रहणीत होते. पक्षवाणीशासी जोदेश्वा ध्वनित-श्राचा अंतिम भाग स्थळजेच ही प्रहणी होय हे पूर्वी पाहिलेले. सारकठ-
पिताचे रंजकादि हतर प्रकार

पिताचा हुसरा भेद म्हणजे रंजक पिल. यकृत (""") हे त्याचे आध्यात्मिक अशुभ लघुवंततून आलेल्या आहारसाठी रंजकता निर्माण करणे हे त्याचे कार्य होय. हाती एक पनसलंकाऱ्या असून जठाणिकडून आपली बिंबाच्या हा आहे आहारसाठी आपोली निमित्त आपल्या विशेषत: याची हा त्यातील हेतू असतो. हे पिल द्रवसृष्टिकरण करते.
धारणा, अभिमान इत्यादीच्छा योगाने तथा त्या इत्यादियांना त्यांचे हयाचे विषय प्राप्त करून देशात ते साधनीमूळ होते. त्याचा साधन असे महूनन श्रमाच्‌त. 'हृदयचक्षू(महूने मंडूट राहिण्यासा) पिठा त्या साधकांमध्ये महूनाचा व ते हऱ्याचे मनोविश्वास्था प्राप्तीत साधनीमूळ होते', असे साधक-करण यासंबंध्य सुखशतीने केले आहेत (१६).

पिठा चौथा प्रकारावला आहोयच महूनाच्या प्रकारात. ते तेजोहृष्टी, अनुभुत डोठ्यांतील कनिष्ठांनाखे त्याचे वास्तवातो असते.

हृदयाचं पित्त हा पिठाचा पाण्ड्या प्रकार. रस, रक्त देणे धातु, लक्षा नांवाचे पेशीलिंग्ह जलस्वरूप द्रव्यात्मक आणि त्याचा यांतील उणण्याला हे नांव देशात आलांने होते. रस व रक्त त्या हालतील उणण्यांमध्ये त्यांनी विशेषतः द्रव्यांत्या कायमचे राहते, त्यांमध्ये परिणामीत त्यांच्या वर तेजस्वी राहण्यासाठी वर्तते. या पिठांदेखील हृदयक ही संज्ञा योगामध्ये ही कांतिकरताच प्रामुख्याने अभिलेख आहेत.

द्रव्यमलेपी व अद्रव्यमलेपी असे पिठाचे भेद मुख्यः दोनट संयमतात. लक्ष्यू, यत्रुत इत्यादीतील पित्त द्रव्यपी असते तर महून, ग्रहणी इत्यादीतील अद्रव्यपी असते. त्यांती, भिंत्र भिंत्र स्थानांत त्यांची जी भिंत्र भिंत्र काळेचे बडून येतात त्यांचा अनुसरण वर दिल्लिप्रामाण्यात त्याचे प्रमुख भेद पांच किन्नप्रमाणात आले आहेत.

कफाचे अवलंबकादि पांच भेद

वातपिठांप्रमाणेच कफाचे ही भेद पांच भेद संम्बन्धत. त्यांपेक्षे उरोगत हृदयात राहण्यासा कफाचा अवलंबक महूनाच्या प्रकारात. त्रिक महूने पुमान व लांबे यांतील संधिप्रदेश (१४) आणि हृदय यांचे पोषण या कफामुळे विषयवताने केलेले जाते. कारण हा त्रिकसंजक भाग हृदयांच्या जवऱ्यांमध्ये हुळयाश्चित सरथांचा सन्धादिगुणांची स्थान जसे हृदयात 'येते' तदस्मृत हृदयाशी रसांना प्रभुरीत आल्यामुळे त्याही बळकट होतात. धरीराच्या इतर भागात राहण्यासा कफामेंदाचे धारण अश्वाय अवलंबकानी याच कफामुळे होतां असते.
शारीर घटकांना उपबंधीत करणाया सस्थातूता आश्रय केल्याने ते साधते।
शारीराचे पौष्प सम्बन्ध रतीतीने होणारीता सिनहासनीतिहादि गुणानी युक्त असलेल्या इत्यादी आवश्यकता असते। आहारातून मिळणारी ही द्रष्ये प्रथम असरसाध्या आश्रयाने राहतात आणि नंतर हृदयातून विकसित होणार्या सस्थातूत्ववरोबर समस्त शारीरिक प्रसृत होतात। इतर अवयवां-प्रमाणे अन्याय कफस्थानांतरी व्यायाम वेळीत होते व ह्या योगाचे त्या ह्या स्थानात राहणार्या प्रतिग्रुणाचे गुण उपबंधीत होतात। हृदयाच्युत कफाचे हे धारणकर्म वेणु धारण त्याचा अवलंबक हे नाव योजनात आलेले आहेत।

या कफसमाचे वर्णन करताना 'अन्याय स्थानांतरीत कफसमाचे उदक-कमाने ती धारण करती व मृणाल स्वाच्छ अवलंबक मृणालांत', असे वारह-टांगार्यांती सांगतले आहे (१२)। परंतु, अन्य स्थानांतरीत कफसमाचे उदकसूत्री व्यायाममुळे होते त्या रसायनित अवलंबकात सिनहासनीतिहादि गुणाचे प्राधान्य आहूठते, जलत्याचे नाहीत। व्याय इतरही सापेक्षत्या अधिक प्रमाणात असते ती शेप्हे मार्गाधीत राहतात। अणिम् उदककडे कलंक अन्य कफस्थानांतरी व समस्त शारीरिक व्यायांनी प्रमाणे हे कार्ये त्याचे असते। मुळाचार्यांच्या तसे मृणालेही आहेत (१३)। अशा स्तिथित वारह-"
चार्यांचे वरील वचन विचारणीय घाटे.

कफाच्या दुस्सन्या प्रकारांता कलेक कृत ह्यालांत। हे द्रष्य जलप्राय असते।
आमतौरे हे व्याचे स्वाच्छ असून त्याचे संचित भालेल्या घनाक्षे असाचे कलेक करणे मृणाले स्वाच्छे पाठवणे हे त्याचे कार्य होय। त्याला कलेक असे मृणालने मृणालांत।

याबर एक शंका उद्वच्यासारखी आहे। ती असे की, शेप्हे मार्ग हे सिनहासनी वा शेप्ह्यानकारी असल्याते तो पिंधीमार्गाचे अथवा संघटनेचा कारणीभूत होतो। अणी कलेकसाठी तर शेप्ह्यानकारी अथवा विघडनेची जगरी असते। अर्थाने कलेक हा संघटनकारी कफाच्या एक प्रकार असून तो कलेकाचे विशेषणात्मक कार्य करतो हे मृणाले कफाच्या स्वभाव-धर्मांशी विषय आहेत.
यावर उत्तर असे कि, केलेक कफाल्ये आहारातील अंगांचे बेलेन होते हे म्हणजे, त्याप्रमाणे, त्याला रसायनशास्त्र अशी विविध स्वियमत देखील अतूल औरूपांश्चिमी संस्थान राहतात, त्यांच्यासाठी पृष्ठभाग उत्तम होत नाही. अर्थात् ह्यामुळे केलेक कफाल्ये माणेर योग्य ठरते, विघटक नवे.

बोधक कफ हा शेषमांसा तिसरा प्रकार, जिंक्युनतम सूक्ष्म खोळते हे त्याचे आधकस्थान आहे. तांडाचे ताकल्या ध्रुव विरगमधून स्थायी स्वतंत्रता ते रासायन बोधक म्हणतात, 'रसायनिक शेषमांस रसायन ध्रुव देती म्हणून, त्याचा बोधक म्हणते', असे वाचतांचे वचन आहे (१). याची ठिकाणी हे त्यानात तयार करायला ह्या किंवा विद्वान जेथे जिब्नेवर समर्थित अथवा संगीत होतात तेक्याचा स्थायी रसायन बोधक होतो व म्हणून येथे होणारे अत्यंत ईष्ट स्वित्रण शेषमांसाच्या विकारी ठरत नाही.

कपालस्या विद्वान प्रकार नाही तर असे आहे. ते मस्तिष्कात राहतो. हे मस्तिष्क म्हणजेच जानेवारीसांची संबंध असतीली संजावं लोळते व प्राणवायूची वाहक असलेली वातबाद लोळते यांचे उपयोग होय. तेथे राष्ट्राणांचा हा शेषमांस आपल्या शीतलमुळे जानेवारीने आणि मस्तिष्कात प्रसार व शांत राखतो म्हणून त्याचा तर ह्या नाम गमान.

कपाळस्या पांडुरंग प्रकार राहते. त्याचे, पेणी आदिक व मुख्यतः अर्थशास्त्रांना राहिले संस्थान मुख्यमूळे ध्रुव म्हणजेच हा शेषमांस कफ होय. संस्थाने युक्तिहून राखणे हे त्याचे कार्य. शेषमांस या संज्ञेत तेच अविलित आहे.

दीपा:— (दशन १४)

(१) 'प्राणोंत युक्तः। उरकंठजून नुविहदयकृत्यन्वितः।'-अ. हृ.
(२) 'तत्र प्राणो मुक्त्यथे सिद्धः। .........वृद्धिद्रुत्त्यहःयमनोऽन्नष्ठमोऽदारणःस्वः -बनकवि तारासारोच्याचारणः प्रवृत्त्यन्वितः।'-अ. सं.
शारीर तत्त्वदर्शन

(1) "स्वाभ भाषण सुभीर केंद्रजिति स्वस्थनासिका।" च. सं.

(2) "तत्र प्राणबन्धानां लोतसां हृदयं तल महाक्रोधशः।" - च. सं.

(3) "तात्स्य हृदयमूलप्रपचा: तिथं जापनते।" शोणितकांफ्रस्वादं हृदयं बदायत् हिं ग्रहणयः: प्राणवहः।" - सु. सं.

(4) "स्वाभावानो लोतसां हृदयं मूलं दशं दधमयः।" -च. सं.

(5) "तत्त्व च हृदयं स्वाभान।स हृदयात् चतुर्विनितिध्वनिनेनमुक्तिः सुवर्णकारणाय दशं दण्डवाणामिश्र: चतुर्विनितिमिति त्रित्यं स्वाभानो शरीरं भुक्त्रहास्तप्रप्ताति बर्धंयति धारायुं ग्रहणयति चाद्रृष्टेतुकेन कर्मणयश।" -सु. सं.

(6) "मद्यो हृदि स्थितः।" "ब्यायनं रसिकातुः विक्षोपितककर्मणं युगपत् सर्वतोकलं देहे विक्षित्यस्ते सदा।" -अ. हृ.

(7) "हृदयं हृदयः।" "दयादनकिरत्वणिहःवादानं।" -सि. की.

(8) कमनिवाचा प्ररक्ष ध्यान वायु अस्तो।

(9) "क जस विस्मृतिरीक्षेत्रायोऽविनांपरस्यः। आसन्नत्वात् विषे दहान- पञ्चान्तिः अभिप्रवर्तमाणेषु अभिन्वयुक्त्याः: द्वितीयः अंतरमितिः।" -सु. सं.

(10) "सत्वस्वेयां अनुसरणनां गंगानों विलस्वानानां शरीरस्य च अभिकर्मणं अनुअः करोऽति।" -सु. सं.

(11) "समुदेतस्विषेदं युक्तात्वर्तं थ्रीहिष्ठाती विभवं करणात् ब्रह्म आदेः। दयादनकिरतवणिहः।" स्वाभानो हृदयं तस्मिनं रज्जांगिरिती संजयः।" -सु. सं.

(12) "आमास्याय विषे रंजकः रसरंजनात्।" -अ. हृ.

(13) "यद्यु हृदयसंयं तस्मिनं साधकोंगिरिती संजयः योगिरप्रार्थित् स्वाभावसाधनकुटुं उक्तयः।" -सु. सं.

(14) "यज्ञशाक्तिः हा अर्थ हर्षपातीः या संबंधितं असाधं केला आदेः। स्वाभानो हृदयां विषे रंजकः रसरंजनात्।" इत्यक्रमे। विरोधादित्याय उपकरणाय। जसी वीरेश्वरार्थेण। कारण बोधिनिम्नलिखितं कितक हृदयपामुत्तुर असलयाने हृदयायत्रिक कम्पनि- काहुन त्वादेशे वीरेश्वरार्थेत अवसंतम होणे शाखः नाही।

(15) "तस्य एवांककर्मणं। कक्षाम् च शंघाणं यतः करोऽववत्त्वनम्।" अतोऽवत्त्वकः। वे स्वाभानो हृदयं तस्मिनं रज्जांगिरिती।" -अ. हृ.

(16) "स्वाभानो हृदयं ख्यात्स्वाभानो हृदयं तस्मिनं रज्जांगिरिती।" -सु. सं.

(17) "रसिवधानात्। बोधकीको समाहारवामे।" -अ. हृ.
वर्णन १५—शारीररकमशी दोषानुसारी तृतीयोत्त

हात, पाय, मस्तक व मध्यभाग ही शारीरिक प्रक्रिया अंग होत. या प्रत्येकात विभाग अनेक संरचनात त्वांता उपांग महानत्ता. पाऊल, जंगल, माडी इत्यादि पानाची, तर बोटे, मनगट, कोरप इत्यादि होतात. त्याच्या उपांग माणूस, सात, नाक, डोंगे. हवांस अवयव हे मस्तकाले आणि हृदय, यक्त, प्लेहा, आंताळ अवयव हे मध्यभागाने पोटभाग होत. मस्तक, अंतराळ, दोन या दोन पाय ही प्रमुख पडेसं असून ठोंच, हृदय हवांस त्यांची पर्यंत होत; असे अवयव अवयवात म्हटले आहे (१)। सुभूतसंहिते हाच अभिवृता शोधाचा विस्ताराने व्यक्त शाश्वत दिवस. चार शाश्वा (भ्रमण हात पाय), पांचवा मध्यभाग व सहवे शिर ही पडेसं होत; मस्तक, पोट, पाठ, नाशी, ललाट, नाक, हृदयी, वस्ती, गीवा हे प्रत्येक एकाक अवयव; कान, डोंगे, भूवा, नारकसे, खांदे, गाळ, कांता, स्तन, नृपण, पाश्वभाग, नितंव, गूव्हे, रंग, मंडळा यांच्यावर प्रस्तुती कों दोन असेलेचे अवयव; वीसांचे आणि चोतजे ही सर्व पर्यंत होत, असे आचारय महानतात (१)। शारीरिक ही अंगांमध्ये सूक्ष्म घटकांच्या समुदायापासून उत्पन्न होतात. आणि हे सूक्ष्म घटक किंवा अवयवशाली पाचभौतिक परमाणूचे अतिमुख असे विभिन्न समुदायच होत.

शारीर अवयवांचा कारणभूत होणार्या घटकांची उत्पत्ती होणे, त्यांचा नाश होणे, त्यांच्यात वाटघट होणे, हे अहंकार चालू असते. किंव-हुनाचे, उत्पत्यादि कमाच्या या सातवाचाच जीवन महानतात.

जीवनकर्मानी साधनीभूत होणार्या किंवा पाण्य संरचनात. आहाराचे यथावत पचन; प्रवर, शरीरप्रथक रस्त्याच्या समस्त शरीराच्या विकृत्य, सातहे, धार्मिक क्रम: अभिनव्याही आणि शक्तीदिव मलांचे शरीराच्या व पुर्वस्थांचे धार्मिक उत्तरोत्तर धार्मिक प्रकृत्या या त्यांचे किंवा अपूर्त त्यांचे
शारीर तत्त्वदर्शन

कर्त्तव्य यज्ञवाक्यें असते त्यानां वायू, पिता व वध अशा संज्ञा देव्यात आत्मा आहेत.

संबंदनामूलक चलन

जीवनाला साधनीभूत होणाऱ्या थिकांचकाची निर्णयी, पचन, पोषण व उत्सर्जन या कर्मचरणीपावून होते; हे विविध कर्म आकुलनप्रसरण-रूपी विविध कर्मवृत्ते संभवते आणि आकुलनप्रसरणाला चलन हे कारणी-भूत होते. तािरव, सर्व प्रकारप्रच्छ वषने चलन हे प्रमुख कारण होय. कर्म चलनतत्त्व असते, असे मृत्यूनिम सांगण्यात आले आहेत (१).

चलनार्थ्या दोन प्रमुख प्रकारपर्यंती आकुलनसाधने पोषक दृव्यांतांश शारीरिक संग्रह व्यथा प्रवेश होतो. एवारी वस्तु आपणाकडे आहूठणे घेण्या याचे नाव आकुलन, उल्ट एवढास वस्तुक्रिया दूर करण्यास इत्यादि किंवा महणजे प्रसरण. मलारीयर उत्सर्जन अथवा विविध क्षेत्रात फ्रेमिंग वाच क्रियासृतींने बदून येते. आकुलनप्रसरणार्थ्या योगात्मक पचनादि किंवा करणारे विद्यादर्शाचे सर्व व्यापक आकुलनात होतात. एक भाग आकुलित शाला की त्यामुळे तुसा भाग प्रसरित होतो व अशी किंवा जेव्हा सतत कामी काढ चालते तेह्या शाल्याचा संबंध होतो.

सर्व प्रकारपूर्वी कर्म चलनातून असतात असे वर मुद्दते. परंतु, हे चलनच मूलतः कुणामुळे संभवते याचा विचार केला तर असे विद्याभोजन की स्वाभाविक (१) संबंधन हेच ते कारण होय.

संबंधनादिकार्याच्या योगातील शारीरक ज्या निरपेक्षीत्व किंवा शुद्ध असतात त्यानं आक्षरशीपणाने अथवा अधिष्ठाने मृत्यूने जीवनाते भरते. सर्व शाल मोठे अवयव अथवा अंगोपणे. थ्यांच्या ठिकाणीच नानाप्रकाराच्या किंवा अभिमुक्त होत असतात. या अवयवाचे आवकर विविध प्रकाराचे असून थ्यांच्या अवस्थानांतिक विचित्र आहूठणे येते. पेणेल, कला, सिरा, स्नायू, प्लीटसे वापरपणे विभिन्न नावाने थ्यांचा उलेख करण्यात आले आहेत त्या हा अवयवांत स्वरूप: व गुणक्रमें: भिन्नता वरीच असली तरी
शरीरप्रायं नानुक्तयस् कर्मं संवेदनायुक्तं अस्तातां अस्ताते। है सर्व अवयवं परस्परांशी संबंधं अस्तातां व त्योषमुखं त्यांना विविध प्रकारं कर्णया कर्णाचरी कामता श्रद्धा होते।

कला, सिरा, इ.

कला, सिरा इत्यादिं अवयवांचे स्वरूप संकेषात् पुदीलप्रमाणे सांगता येईल। दोन अथवा दोषांनून अभिक अवयवांच्या मध्ये त्या त्या अवयवांची मयांदावर वर्णिततामे असे जे पातळ कपडाप्रमाणे एक आवरण अथवा अस्तरण असते त्यांमाझे कला महणतात। दोन अथवा दोषांनून अभिक धारातील अथवा आश्रयातील मयांदाधिकार प्रांतविभाग महणें कला; त्या सात संबंधतात', असे सुषुभाचार्यांची बचनच आहे (१)। खरोखर कला महणें अंतर्गत त्वरित होतें। सिरा महणें विविध द्रव्यांचे या मुख्य अभिवृत्त होते त्या प्रणालिका। शरीरातील सिरा ही संज्ञा मुख्यः द्रव्यांचे अभिवृत्त करणांचा वाचननिम्ना विश्वात आणें; आणि वाचवू भोतांत उलेख गमने वा शरीराने करणारे येतों। पेशी आणि संधी योंघाची निवर्त असेल्या माससंधाते अपवा सूत्रप्रव अवयवांता स्तायी महणतात। ते जसे सुकृष्ट असतात तसेच स्थूलभी असतात। निरनिराल्या अवयवांच्या आकृतिप्रस्तुत रूप संचलनाला ते सहायत्य करतात। सिरा व गमन्या योंघाच्या व्यावहारिक शरीरप्रायं आपणीही काही प्रणालिका अपवा अभिवृत्ताचे माणे आडून येतात। त्यांना सामान्यतः भोत भोतां महणतात। 'विविध द्रव्यांचे अभिवृत्त करणांचा आणि हृदयांदि छड्कापूर्वत सिद्ध शरीराच्या अंतःभागात पसरलेल्या निरनिराल्या प्रणालिकांमध्ये महणें भोतां; माणे त्यात सिरा व गमन्या योंघाचा अंतर्भाग होत नाहीं', असे सुषुभाचार्यांची बचनच आहे (२)। पेशीसंबंधी विवरण दापूरी करणारे आहें आहें। वर यथांचा उलेख केला त्या कलासिरादांचे अवयवांच्या व्यवस्थित 'मासंशास्त्रांचे जे समुदाय शरीरप्रायं आडून येतात त्यांना पेशी महणतात। 'मासंशास्त्र-संधात: परस्परविभागत: पेशी इत्यच्याते' हे वल्हणाचे बचन स्पष्टत: आहे (३)।

संवेदना

शरीरप्रायं नानुक्तयस्क कर्मं संवेदनायुक्तं अस्तातां अस्ताते। है सर्व अवयवं परस्परांशी संबंधं अस्तातां व त्योषमुखं त्यांना विविध प्रकारं कर्णया कर्णाचरी कामता श्रद्धा होते।
शारीर तत्त्वविद्या

योगाने उद्देश्यित होते. नंतर संज्ञाविहितता तिचा संचार नुक होतो आणि संस्पृश्च अवलोकनपूर्व अथवा प्रसंस्करण स्थानावर्त ती येऊन पोस्थायशी म्हणजेस स्नायूंशी संबंध असलेल्या तेशीला वातवाहिन्याच्या योगाने स्नायूंत आकृतीन्वप्रसरणावर हाल्चाळ उलझ होते. हे स्नायू निरनिराशया पेशींगी जोडलेले असतात. व त्यामुळे पेशींती ही विविध प्रकारी चलनास्मक क्रियाचा प्रादूर्भव होतो. आणि अशा प्रकारे पेशी हालचाळ करू लागत्या म्हणजे मराठ महादिवीचे विवेशण होणे, पोषक द्रव्यांचे प्रभुन केले जाणे, सूक्ष्म स्तूतसंगीत मुखांतून निरनिराशये सावधान रंगांने, निरनिराशी अंगोपांचे उक्सेशंसादी हालचाळ करू लागणे इत्यादि क्रिया होऊ लागतात.

युपरिन्दिर रमांते पेशींत संचलनाचा प्रादूर्भव हालचाळांतर्य सार्वजनिक निरनिराशया कर्मी आर्यं थोडो, असा यशस्वी अर्थ.

शारीरातील जीवनकर्म पचनादी तीन अनेक पाच प्रमुख क्रियांच्या-कडून संपादित होत हाते. ती पचनादी क्रिया म्हणजेच पर्यायातील जीवनक्रियेचा हेतुभूमि होणारी प्रमुख कर्म या संवल्लक्त हविया संबंधक राज्यानना, गाती, साध, पचन, पोषण, व उत्सर्जन ही ती कर्म होत.

पचनक्रियेचे महत्त्व

जीवन म्हणजे उत्पादनक्रियांचे सातश्रय. पचन, पोषण व उत्सर्जन ही त्याची प्रथम साधक कर्म. त्यातील पचनाचे महत्त्व विशेष. आहाराने शारीरातील रसरक्तादी धातुंची अभिवृद्धी होते येणे, परंतु, त्यातील तो केवळ प्रजननसंपर्क अधिक साध्य होणारा अतुल्य भांगत नाही. तर त्याचे जलारामकडून यथावत पचन होणे अवश्य असते. त्याच्या धातु पुरुष होणे तर हूंचे, उर्ध्वतना व्याधी मात्र उपस्थ होण्याचा साध्य. पचन-क्रियेचे महत्त्व यात्रा आहे.

या पचनक्रियेचे चर्चा, केलेल्या, संशोधन व सार्वजनिकविवेचन असे प्रमुख बिभाग चार संस्कर्त आपट्टी ही संपूर्ण क्रिया ज्यांत जडून वेते त्या स्थानानांना पचनसंशोधन असे म्हणूनत. मुख, आमाशय, लघुवंश, ग्रहणी व पंचावशय ही ती स्थाने होत. त्यांत राहणाया वातावरण प्रविष्टी निर्दीशक्तीत मुखापासून पंचावशयापूर्व आहारचे कर्म होत असते.
या आहाराचे अथवा अपने भक्ष्य, पेय, चोष्य व लेख्य असे प्रकार चार संभवात. त्यापैकी जे चर्चणयोग्य असते त्याला भक्ष्य महणतात, द्रविरुप असे हे पेय होय, त्यातील रस आहाराची चोष्य ध्यानात लागतो त्याला चोष्य महणावयाने आणि सुखम प्रमाणण चूळ केलेले व आई असे जे अभ त्याला लेख्य महणतात. लेख्य असताते ते आई असताही पान करता येत नाही. जर्यावि, त्याचे चर्चण करप्राची आवश्यकता असत नाही. मुखसामान्य-बोरोवर ते तसेच उदरात प्रवेश करते. या चतुर्विध असाही हे धन व द्रव असे दोन भाग पडू शकतात. त्यापैकी द्रवस्वरूप अथवा भक्ष्यहार द्रविरुप विरुद्ध महणेजे सुखमता वेद्यासारी त्याले चर्चण होणे अवस्था असते. पेय, चोष्य, लेख्य या द्रविरुपाया वाचतील मात्र अवा चर्चणाची अपेक्षा नसते. कारण ती स्वभावतः द्रविरुप असतात. या चतुर्विध असाचे पचन कसे व कोणत्या कामाने होते ते आता प्रायावयाने.

पचनाची प्रक्रिया

मुखात्तरंत संज्ञावाची अथवा अपराचा सपोर्ट आला महणून उद्वृत्त होतात आणि जितन्त्याचे अन्यत्रांतर वेशीत आकुंचनप्रसरणही हार्दिक उत्साह करतात. पेशीच्या त्या संचलनामुळे त्यातील स्रोतसांतून एकप्रकारचा साव पाणे लागतो. हाळ वाधाक शेषेक्रम होय. श्याच्या योगाने अत्र द्रविरुप होते व कठीचा अत्रवह स्रोतसांत ते सुखाने आकिजे जाते. द्रविरुप असाची काही अत्र संयुक्तात स्रोतसांत प्रवेश करतात व श्याच्ये रसेला त्या द्रवितील मधुरमल्लो विशिष्ट रसाचा प्रत्यय येते. जित्याविच अवय-बांध्य स्रोतसांतून स्रोताच्या ते सावला महूनच वौधक प्रक्रिया महणतात.

कठोराऴत अवश्य मत्स्योत्सुगांचा हा निषिद्धकार असून मांसपेशियांचा तयार झालेला असतो. या मार्गात आकुंचनप्रसरण होते तेव्हाच द्रवस्वरूप विउत्त अत्र-मग ही अवस्था स्वभावसिद्ध असे, अथवा वौधक कफामुळे प्राप्त सालेली असे-आत आकिजे जाते. अन्नगाढीच्या त्या आकुंचनप्रसरणामुळे तत्त्व वौतसांतून जी सनस्यातुन ड्रॅपडर्श्व बाहेर पडतो. आणि व्याच योगाने असाचा संचार कठोराप्रक्रियेतून सुखाने होऊ लागती त्याला
श्लेष्मा महर्षतांत. कथ है एक श्लेष्मस्थान का मान्यत्व आगे हेद्दी यावर्ण स्पष्ट होण्यासारखे आहे.

वर सांवितल्यप्रसारण कठातून खाली उतरलेल्या अश्राचा आमाशयात प्रवेश हळाला की त्या त्याचे कलेवन होते, म्हणजे त्याचा अधिक द्रवावश्या प्राप्त होते. आमाशयात राहण्याचा कलेवक कफाचे हे कार्य होय. आमाशयाच्या पेशींणीला सोतसांत राहणारे व पेशींणी हाळचाळीमुळे सोतसांत बाहेर सरनारे द्रव्य म्हणजे हा कलेवक कफ होय. कफाचा जो प्रकार आमाशयात पाठोर व तेथे प्राप्त हळलेल्या अश्राचे कलेवत असतो तबीकरण जो करतो त्याचा कलेवक महर्षतांत’, असे अपकाचहुन्मयात महत्त्वाच आहें (१४)

आमाशयातील कार्य

आमाशय या शब्दाचा अर्थ एके लवात देवणे इंत होईल. अन-नल्केतात आत प्रविष्ट भाळेले अनम सर्वप्रथम ज्ञात राहते ती भारसे असे अभिप्रेत आहें. त्यांची निर्मली लहानमोठी मांसपेशींपासून भाळेली असते. आमाशय हा चुळविह अश्राचा आधार होय. तेथे असणांचा व्रतव, स्निग्धतः इत्यादि उदकगुणांच्या योगाते आहारातील घनत्व नाहीसे होऊन तो विद्विरूप ठोऱे. आणि त्यामुळे त्याचे परंतु सुखाने होऊ शकते ’, असे सुशुभसहितेत महत्त्वाचही आहें (१५).

अश्राचा आमाशयात प्रवेश हळाला की, त्यांचे पेशाळ देवारे श्लाप होते हे वर अलावे. श्लावणावय त्यात आणलीही एक बदलच चडून येतो तो म्हणजे कटू, असे, देवण आदी पडळाणी ते युक्त असताही त्यात मधुरी-भाव असून माहुऱ उत्पात होते. मात्र याचा अर्थ असा नव्हे की अश्रातील उद्वेदित रसांचे मधुर रसात विविध होते. कठुआराराच्या स्मरणाने आमाशयात जो धार्मिकता होती तो न कृत्ता इतरत त्या तया रसात धीमता येणे, इतकाच मधुरीभावात अर्थ एकू अभिप्रेत आहें.

आमाशयात अश्राचे विद्विरूप होते व त्याच ठिकाणी त्यात मधुरी-भाव उत्पन्न होतो असे वर महत्त्व. परंतु, विद्विरूप व मधुरीकरण ही कार्य
भिन्न आहेत. अर्थात् ती ज्यांच्यामुळे संबंधत ती इत्येंही विभिन्नच असावताने. कारण केलेल्याचे कार्य तेजस्विणे देखील इत्यांत मोठे होणार तर वाचक ब आध्य सुची आधिक्य ज्यात आहे त्या इत्यांत मोठे महुऱ्यांबाची निमितता होणार. ही इत्यांत महुऱ्यांने साध्या लाव एकाच स्थानातून होणे शक्य नाही. परंतु, ती एकाच आमाशयातून होती असे वर्णन आहे. अंतिं 
एकाच आमाशयाच्या भिन्नचित्र विभागातून ही भिन्नमुळे इत्यांत पाक्षरतात 
असे यावहून उपयुक्त होते. या दोन विभागांमध्ये अंतरजित्तलेल्या करणारा 
प्रकार ज्यातून पाक्षरतो त्याचा आमाशय ही संजा आहे, परंतु त्याचा 
वरींद्र वरींद्र अहमदी अहमदी करणारे इत्यांत ज्यातून लवकर ती भागली 
या उपरिनिर्दिष्ट भागातील जोडेला असल्याने त्याची आमाशयाची एक 
अवयव माण्य वस्तुत: इत्यादी होय.

लक्ष्यातील चळवाच व सार्वजनिक निर्जन

आमाशयात द्रव्यमूलत झालेले अनेक तेलुन खाली मँजणे लक्ष्यात अथवा पचनमाणासाठी ठरते. ही किया एकदम होत नाही. मँजणे असळील सर्वांश पूर्णपणे विषाणुत झाला मँजणे नंतर ते लक्ष्यात येते असे घडत नाही. असळील जितका अंश आमाशयात विषाणुत झाला तितका लक्ष्यात होतर आणि असळील केलेला पूर्ण होईपर्यंत ही किया 
बाहूल राहते. आमाशयातून लक्ष्यात याप्रमाणे असळील अधोगमन होत 
अरथात त्याच एकदम असते व पेशीच्या आधुनिकाने सांगणारे याने लक्ष्यात 
सवेदन होते. भुदारतील ही पितांत्रुप द्रव्यमूलत अनेक पचनमाणासाठी प्रस्तर 
झाले मँजणे तेलील पितांकडून त्याचे 
सवेदन होते. लक्ष्यातील या त्याच्यासाठी सर्वसांगत ते अच ग्रहणीत मँजणे लक्ष्यात येवदवस्तु की भागात येते व त्या भिन्न भागातील द्रव्यांतर ते 
सार्वजनिक करणारे ते एक ग्रहणीत मँजणे लक्ष्यात येवदवस्तु की भागात येते व त्या भिन्न भागातील द्रव्यांतर ते 
सार्वजनिक ते व सार्वजनिक स्तरांतर ते एक ग्रहणीत मँजणे लक्ष्यात येवदवस्तु की भागात येते व त्या भिन्न भागातील द्रव्यांतर ते 
सार्वजनिक करणारे ते एक ग्रहणीत मँजणे लक्ष्यात येवदवस्तु की भागात येते व त्या भिन्न भागातील द्रव्यांतर ते
शारीर तत्त्वदर्शन

१४४

गृहानिगम पल्ल्र असोच असते. इतर सृष्टि वास्तविक असते तरी स्थान तेजोगुणाचा प्रकरण असतो व महृणुन व्यायाम दर्शव असत नाही.

गृहानिगम पाचक पिताने अभावातिल सारांग अंश वेगवाला शाला म्हणजे अन्तपेशीगत सौंदर्यकणून त्याचे शोधण होते व नंतर सर्व शरीराने उपवृङ्क होणारा हा रस लघुःश्रातून यक्ताकडे जाणायथा रसाहिंगायथा द्वारे यक्तत जातो. अभावातिल तिरुशोषाची हाय द्रुतीकडे व्यवस्था होते. या किंत्रुने प्रकार दोण, एक पुरीप व दुसरे मूव. पूकी वस्तीत मूत्रचा संख्या होतो तर स्थूलसंवेदन पूरीप संचित होते. हे किंत्रु, पक्वस्वाहिष्या आरोही भागातिल पेणी आकृतिक शाल्या स्थळेजे वर आकृते जाते, आणि स्थूलसंवेदना आरोही भागातिल पेणीचे प्रमाणण शाळे की तेव शरीरावराहे उत्तरित होते. मलोभर्जनाचे हे काम पक्वस्वाहिष्या पेणीतील सोंतसांत राहणाया अपगनंजक वायु प्राणू वहून येते. हा अपान मूत्रोन्यंजक-नातील सहायक सहूत होतो. परंतु, त्या कामी मूत्रशाल्याचा पेणीतील सोंतसांत राहणारा वायू मुक्त: कारणभूत होतो.

येथे एक गोष्ट व्यक्त ठेवली पाहिजे. ती ही की पक्वस्वाहिष्या अन्त-भर्तत म्हणजे बृहदसाहिष्या नलिकेत संचित होणारा अवस्थणाचा वायू मलस्वरूप असतो. आहारातील वायुवीती अंशाना मलस्वापूर्ण व्यायामी उपची होत असते. 'स्थेद, मूत्र, पुरीप, वात, पित्र, कल; कान, होले, नाक, तोंड, रोमकपूरे यांतु प्रदर्शिणे राख आणि केस, नमचू, होम, नाके, तत्त्वाधि अववर या सर्वांची तिरुशोषा 'बाज' होते', असे चरकसंहितेत महत्तव आहे (११). अर्थात हा वायू पुरीपांडित्ये उत्तरित वायु लिहित निराला आहे. ती पक्वस्वाहिष्या पेणीत वाष्पव्य वाजणारा वायू लिहित निराला आहे. हा पक्वस्वाहिष्या प्रसिद्ध करून तेचीत संचित मल-पुरीपुण्य मलस्वापूर्ण-उत्तरित करण्याचे कार्य करतो.

आशा रीतीने समय विपरीत आहारागुणातून जी सारवात द्रव तयार होतो त्याला आहारास राहणारे. रसरक्तादि सर्वा धातु त्याच्यामुळे परिपूर्ण होतात. कारण या धातुतील पोषण व्यापूर्ण होऊ शकेल अशी ब्रह्म
शरीरातील नानाविध अवयव, रसरकताविद धातु आणि पुरीपादाद या सर्वार्थ स्वरूपतः विसुद्धका दिसून येत असली तरी त्वम्यावत एका बाहरीत नायव आहे, आणि ते म्हणजे या सर्वार्थी उपलब्धी पंच-भूमुळ्या विकाराव्यापूर्व होते. शरीराच्या आहाराय द्रव्यांतरी अशीच स्थिती आहून येते. या द्रव्यांत बिविध वरेच असते. काही द्रव्ये धन असतात तर काही द्रवकात द्रव्यांत असतात. मधुरांत रसांसूर स्वाद जसे भेद संभवतात तरतून अधिक, वानस्पतिक असेही त्यांचे प्रकार पडतात. केवळ वातस्पर्श द्रव्यांतरी फले, मुख, धार्य, द्रव्यांतरी भेद दिसून येतात. परंतु, एक गोष्ट बरी की ही द्रव्ये पांचस्सीतिक असतात. ‘पृथ्वी, अप, तेज, वायु व आकाश वायुंचा समुदायांपासून तर्क द्रव्यांची उत्पत्ती होते‘, असे मुखुदायांचे म्हणतातच (१२). चर्कसहितंतरी व्याख्यानातील या अवधारणा द्रव्यांची अभिवृद्धी होत‘ असे म्हटले आहे (१३).

शरीरातील पांचस्सीतिक द्रव्यांची अभिवृद्धी

पांचस्सीतिक देखात आकाश हे तत्व अवकाशस्त्रांने विधानाने असते. अवकाश म्हणजे परमाणुरक्षित असा सुधिर प्रदेश. ‘श्रद्ध, कार्यनिय, सर्व छिद्रसमूह, पोळकृती ही सर्व आकाशीय होत‘ (१४), ‘श्रद्ध, श्रीभौतिक, लच्छ, सूक्ष्मांक, व विविध या वस्तु आकाशातामक होत‘ (१५) अशी आचायांची वचने आहेत. वाक्यांच्यांनी म्हणजे पृथिव्याख्यान तत्वांचे परमाणू असतात आणि आहारातील तत्तद्गुणमुष्ट अंशांनी शरीरातील त्या ह्या तर परमाणूतीची अभिवृद्धी होते. शरीरातील सांस व अस्त्र ही द्रव्ये पार्थिव होत तर रसायन द्रव्यांचे अथ शरणांचे जलमुग्धमुष्ट होतात. पांचस्सीतिक आहारातील प्राथिक अंशांनी, सांस, अपूर्त, औषध द्रव्यांत द्रव्यांनी मात्राशीर्षाचे अभिवर्धन होते तर पाणी, द्रव, फलांचे रस द्रव्यांत द्रवरूपांनी रसायनी पोषण होते. सुंदर, भिरी, पिपली, आस्त्री, कट्टरप्रधान द्रव्ये, विच, आवज्ञा अशी अमलसोलबन द्रव्ये ही उपणवीर असतात. त्वम्याच्या योगाने शरीरातील पांचस्सीतिक द्रव्यांची अभिवृद्धी होते.
शारीर तत्त्वविज्ञान

तील रक्तादि तेजस द्रव्यांची बाल होते. ही तेजस द्रव्येच पित्तदोपाची आक्रामणेन आत्मरक्ताने होत. सूक्ष्मीय उष्णतेतीली या तेजस द्रव्यांची बुद्धी होते. शारीरातील वायुं उपवन्त मृक्कपुरी व तितकरसच्चासन आहारणात होते. परंतु, ल्याहीपेक्षा त्वचे पोषण खरेरे दुरे कपणे हीत असेल तर ते श्वसनाकृष्ट वायुमुळे आहाराच्यांत्युन भिन्नणाच्या वाययूरी अंशांनून श्वसनावयनाची भिन्नणारा वा बायू अधिक बिघुराही असतो.

शारीरातील पंचभौतिक द्रव्यांची अभिवृद्धी अथवा कारे आहारातील तत्त्वानि होत असते हे खरे असले तरी त्यांतही तेज व बायू पायच बहुत विशेष आहे.

रसरक्तादि शारीरांचा वाढीला पुराचे होईल इतकीप्रमाणात असपाचे खसवन कहाची स्थापना जर बायू व तेज यांना वधणत्यात आले तर मनुष्याला जगवणे अतिशय होईल. अर्थात् त्यांचावर हेंदी खरे की पाचून महाभूतांत म्हणजेच तत्त्व पृथ्वी असून तेच नानाविध द्रव्यांचे अधिकारण असते. शारीर अवग्रेश्य स्थळ म्हणजे विष्णु आकारात अभिवृद्धात होणारे असताने त्यांतही प्राधान्य पावक अंश ज्यात अधिक प्रमाणात विविध असतो असाच आहार शारीराला पोषक होतो.

श्वसनाचे स्वरूप

पद्धतिकमोकेतील,श्वसन ही कुसूर महत्त्वाचीं किंमा होय. तिचे स्वरूप आता पाहावाचे. शारीराचे जीवन म्हणजे त्वचे कर्मवत अथवा किंवा रातील असित. सर्व लहानमोठाचा अवयवात चालणाचा वा चहाळनात्मक कर्मचे संचालनकरे वायुकर्ते असते. पंचभौतिक देहातील पालिव परमाणू हृद व बायूचे शारीरातील अधिकारण होय. कारण तो ज्याचे संचालन करतो ते परमाणू पालिवच असतात. ‘परमाणू-पेदलेने शारीरातील अवयव हे केवळ अस्तित्व असून त्या परमाणूचा संधीव व नियोग होणात कर्मसंबंधाची बायू कारणीभूत होतो’, हे बरकरसेँनसेलील वचन (२) या ठिकाणी लक्षण ठेवण्यासाठी आहे.
शरीरात संचार करणाच्या या वायूचे पोषण वायुतेच होते. याचा अर्थ होतो की, शरीरातील अवयवांना पोषक होणाच्या आहारात व्यापारामाणे विविधता आढळून एका व्यापारामाणे ही शरीरांतरित वायूला वायुशील असत नाही. श्वसनमाणेने मिळणारा वाढीचा वायू हारा त्याचा एकमात्र आहार असतो.

बाहेरचे शुद्ध वायू नासिकेच्या माणित शरीराच्या अन्तर्भागात म्हणजेच पुफुसात प्रवेश करतो आणि सर्व माणीत वायूपुर्व प्रवेश केल्यासे दूरीत हारलेला वायू त्याचा माणित शरीरावाहेर उल्लिखित होतो. वायूमाणी ही यात्रायला अथवा जाण्यांसोबत शरीरहेच श्वसन. आणि ते होणासाठी जे अवघड साधने मूळत त्या सर्वांना मिळून श्वसनसंस्थान असे म्हणून नासिकेची दोनदो दुःधे, त्याच्यानाच श्वासनिलका, आणि पुफुसेचा यंत्र या श्वसनसंस्थानात समाप्त होतो.

हे श्वसन अंडकपणे चालू असते आणि ते तसे राहिले पासवीच नासिका, श्वासनिलका व पुफुसे यांचे आकृतनप्रसरण अविचारी युक्त असांवेळा लागते. पुफुसांपासून स्वरूप पाहिले तर तेथील श्वसनकमांडळकूल असल्याचे दिसून येते. पेशीच्या पासून बनलेली ही पुफुसे आवृत संच्छेद असतात. त्याच्या अंतरात पेशीनाचा सर्व वांती बुद्धवुंदाकार कोण अथवा पिनाच्या बुलेलेल्या असतात. या पिनाच्या पातळे त्यांच्या बुलेलेल्या असून स्वार्थ बुद्धवुंदानामाणे वायू भरलेला असतो. पुफुसांच्या पेशीनाचा अहंकारित आकृतनप्रसरण करणारी क्षमता त्यामुळे प्राप्त होते. त्या जेव्हा प्रसरण पावतात तेथा श्वसनांनी अंतःप्रविष्ट शरीराला वायू पुफुसात संचित होतो आणि त्याचे पेशी आकृतनही शाल्या की सर्व शरीरांत संचार करून आल्याने दूरीत हारलेल्या पुफुसांतरील वायू श्वासमाणेचावटे बाहेर उल्लिखित होतो. श्वसनत्रियंत्र अथवा प्रकारे नासिका, श्वसनांच्या पुफुसेचे भाग आकृतनप्रसरणाची कार्यीयतेही होत असून ते वायुच्या घडून येते असल्याने त्याच्याकडेच अवेश सर्वत्रचे करू येते हे स्पष्ट होय.

नासिकेच्या माणित अत आधूनिक वायूचे प्रथम पुफुसात आगमन होते. नंतर तेथील स्वतांत्र शीर्ष स्वाज बुद्धवुंद स्वास्थ्यासह तो हृदयात गमन
करतो, व पुढे हृदयातून निधून शरीरसळून सर्व विभागांत जाणण्या रस-वाहिनीतून तो सर्व शरीरसाठी प्रसृत होतो. निर्निराखून अवप्रवाच वास्तव्य करण्या वातविपणांत ल्यां योगे उपवृहण होते ("").

धातुपौषणातानी दोषांचा संबंध असतोच

पचन व ध्वसन या करूनत या प्रभामण जसे दोष करतूनच आढळून येते कसेच शारीर धातुचा फळणातानी दोषांचा संबंध असत्याचे दिसून येते.

आहारातील रस यकृताकडे जाणण्या रसोतसांतून यकृताने आज्ञा म्हणजे तेर्थील रजक पिताच्या योगाने त्याचा रंजकतत्ता-रक्तचरणत-प्रात्त होते ("""). पुढे तो हृदयात येतील करत शरीरराच तरी विभागांत व्यायारे अभय-सरण होते. हृदयरूूचा शोतसांत वास्तव करण्या व्यायामाचूक ते कार्य घडून येते ("""). त्याच्या योगाते पत्तीतील आकुलनप्रसरण होते व त्यामुळे हृदयस्थर रसधारे शरीररात रसवाहिनीत विकृषण होते. 'या भात्य रसधारुषू हृदय करवेष-पोचकरकर में. युगपत सर्वत्रोपजसं देखील विकृषण होते. आहेत. ("") याने रागु-भटवच्यात हेच सांगितले आहेत.

हा रसधारु हृदयातून निधानेल्या व शालोमशालांच्या योगाने समस्त शरीरसाठी पसरेल्या रसवाहिनीयांतून परिक्षण करत असतो. आणि त्यामुळेले धातुतून व अंगोपर्यंत उपवृहण होते. 'हृदय हा रसधारुचे स्थान होय. हा हृदयस्थर रस अवकाशातून कामने प्रवृत्त होऊन हृदयातून निधानेल्या उदरच्या बाहेर अथवा अधिसंगीता व तिरंगुगामी तार अशा एकूण 24 धमन्यात प्रवेश करता व शरीररा प्रतिदिनी तीव्रतात, बाह्यतता, दारण करता व फळणात होते. या वचनात (""") सुधूरताच्यांनी हेच अभिप्रय व्यक्त केला आहे.

शरीररा च लतील चेंढचा भागात रसधारुतून अभिव्यक्त व्यावहार या योगने होते तर रसवाहिनी शेवटी शेवटी अवयव सूक्ष्म होत जातात. 'सर्व अवयवाची रसधारुची पुर्वता व्यावहार्या द्वारे होते ती रसवाहिनी सेवित सूक्ष्मा प्रसृत शालेली
असतात्, असा ऐतत्वंबंदी उल्लेख अप्सांगहुड्डयात आडळतो (१२). हृद्द्वार-तु उगम पावलेख्या व सर्व शरीरात पवरलेख्या अग्नि रसायनगृहसूचन अति-निश शंचार करणाय या रसायनकुडंबूनच सवि अथवावाच व धामुचे पोषण होते। त्यावत्या या अनिश्चित्र भ्रमणांमूल्येच ' जो सर्व ' भ्रमण-गमन-करतो ते रस' अर्थो रस शब्दाची निहकती नृपुत्राचार्याची निदेशिली असावी (१३).

रसायनातू

हा रसायनातू महणे आहाररस नबे. तो तद्निन्न हीय. अन्नाचा समयार पक्ष शाळानंतर त्यापासून तयार होणार व सर्वप्रथम द्रववाच आहार-रस महणतात; तर रंजक पिताककडून पुनःच विपाित शाळिवाच आणि रक्तवर्णांता शाळिवाच आहारसाळा रसायनातू महणतात. तो सर्व शरीरात व्यापलेख्या असतो. उक्त आहारसाळा मात्र तसा असत नाही.

हा रक्तवर्णी रसायनातू पुढे हृद्द्वारात प्रथें तयार करतो व तेथील व्यापताथू-कडून त्यावेचे शरीरात विकपेत होते. अथवातु त्यावत्या वणाचे लाळ असावा तरी तो धातू रसच होय, रस नबे. ' विकपेत हेतू ज्यावेचे विविध अवधा अभ्यस्त कर्म आहे त्या व्यापाकेंधन शरीराच्या सर्व विभागांत एकसमयात्मके बनत्या केंद्रे ज्यावेचे अर्थ व नित्य विकपेत होत असते' तो धातू रसच होय (१४), असे अप्सांगहुड्डयात स्वतंत्रपणे शहुद्देच आहे. त्यावाच प्रमाणेहे ' शरीराच्या विभिन्न विभागानास रसाळा पुरवठा हुमतून होती तत्व लोत-सांची तांडे वियत्तप्रमाणे सुक्रम अपूर्त ती शरीराच्या अन्तर्भागांंद्वर पसरलेली असतात ' (१५), या वचनातून रसाळे सर्वदेशगामिन्या जसे सुविचार होते. तसेच, ' रसकुं तोतांचे उगमस्थान हृदय होय', असेही विधान आर्य संधात आडळतले बेले (१६).

या रसायनातून नानाविध आहारय पदार्धून बेरेखेचे आणि शारीर धातूघाय वाळीला साथूक्रम होणारे असे द्रव्यांस निद्रुतावस्थेत विधान असतात. त्याला रस असे महूनच महणावाचे. रसत्व महणजे विपलनाव अध्वा बिवुल, विशिष्ट आकारात अभिव्यक्त शाळिवा द्रव्यांचे अनिश-
रस ही संज्ञा स्वयंदावस्थेतील द्रव्याला देयाय येते. स्वयं म्हणजे विस्तारण. द्रव्य हे त्याचे कारण असून (३४) या अवस्थेतील द्रव्याच्या परमाणूत परस्परापासून विभक्त होणारीची प्रवृत्ती उडवणारी असते. रस-रूप द्रव्ये विभेदणमुळी असतात असे याचे तत्ताय. उल्टे पिडीधावला उत्पन्न करणारी संलेखकता रक्तदत्त द्रव्यात आढळत येते. रक्तातील काही परमाणू तिच्या योगाने एकमेकांकडे आरोपित होऊन एकजी सारले की त्याच्या त्या एकीकृत म्हणजे अवस्थेतील अथवा पिडीधावला मांस असे म्हणतात. मांस या शारीरात व्यक्तत्व म्हणजे मूर्तत्व अथवा विशिष्टता-कृतिमत अभिवृद्धि असून त्या मद्दत होण्याचे धातरथ्यांतर तसेच मुचवितो (३५). त्याद्रव्याने कोणत्याही मूर्त द्रव्याला मांस ही संज्ञा देताही येईल. मांसाधारू ही शरीर-रातील अशी पद्धतीच मूर्त अथवा सारक वस्तु होय. सारांश, आहाराचे द्रष्येने रसायनेत विद्युत शाल्यानंतर ती पुनरूप मांसरूपात अभिवृद्धि होणार्या पूर्वी रसायनेतील विद्युत परमाणूत संयोजनीतील गुणाचा माध्यम ज्या अवस्थेत होतो त्या अवस्थेला रक्तधारू ही संज्ञा असून ही अर्थांश काहीही आहे. अशा या रक्तात मृदमात्रिसुद्धे सौंतसांतून संचार कर-
करण्याची क्षमता स्वभावतःच असत नाही, ती रसात संबंधते. अर्थानुसार अभिनव होते ते रसाचे, रक्ताचे नन्हे.

शरीरराच्या जीवन-व्यापारात विरोधवाचा संबंध

अष्ट प्रकारे उत्सर्जन, उत्सर्जन, पचन, पोषण इत्यादि सर्व शारीरिक क्रिया दोषानुसार म्हणजे वायुजी विदोषांर्गुणवत्त धून केलेल्या दायार्या असतात हे अतापावेतो केलेल्या विवेचनास्वरूप स्पष्ट होईल. शक्ति, मूत्र, स्वेद हे प्रमुख व नामागाकारिक वायु अशा सर्व मलांने उत्सर्जनाचा वायूण कारणीपूर्ण होते. त्या त्या स्थानान्तर सोतसांत्र दर्जेदर्जेच प्रस्तुत करत तो हे कार्य घडून आनंदात. तेसेच हस्ताकारदीचे, आकुण्डन-प्रस्तर, असाचे चर्चन, त्याचा अंतःप्रेण, त्याचा अंतःप्रेण निरनिराळ्व आणणायचा शोसांत्रा तालाबी घाटवली या सर्व क्रियांचे चालकत्वाने वायूक्षेत्र असते. तत्काल नवे तर शरीरात रचार अवयवमय आहे कमजोर संविदनालय क्रिया प्रेरणा मिळते-जिला उत्साह असे स्थितमात- तीव्रही वायूचा कर्तृत्वाचे असते. कारण तेही एकप्रकारे चालनामय कर्मच होय. ते अव्यक्त असते इतकाच त्याची विशेषता. निरनिराळा अवयवात चालू असणायचा नातावध क्रिया हे चलणाचे व्यक्त स्वरूप होय. व्यक्त व अव्यक्त या दोन प्रकारांत सर्व चालनामय कर्मचांचा अंत खाली षोड्या असतो हेतूले वायुस्वरूप उपड होतो.

शरीराच्या जीवन-व्यापारात वातविषयाने निर्तकर्त्वाने असाच संबंध असत्याचे विसूल येते. सर्व चालनामय क्रमेच जाती वातकारक असतात तावण अवथायवत तैजस क्रमेच पितामुखे आणि संशोधनामय क्रमेच कातमके पडून येतात. रसातूनिर्देश व्यापारचे सारक्रित्विवेचन ज्यामुखे पडून येते ते रक्तमात्र द्रव्य, रसातूनिर्देश धारणाचे पोषक होणाया व्यापारी यांमध्ये सम्पत्ती पचन करणारे धातुपात्र द्रव्य, अती, अतरस, रक्त आणि इतर देहात्तर या सर्वांचा यथावत् पाक ज्यामुखे पडून येतो तेच द्रव्य द्रव्य, शरीरारी कांती, विधायक वर्ण आणि दार्शनिक उदयाना ज्यामुखे प्रभाव होते आणि बुद्धी, बुद्धा, अभिमान इत्यादीच्या द्वारे ईम्पिट अर्थप्राप्तवत जे साहाय्यक होते, असे
केवल उद्धार द्रव्यः ही पिता-ची नामाविभ रूपे होतः तस्मेव निरं-
निराणी संधिस्थाने संशिल्पत राखणे, अन्नपूर्णांतिती दृष्टता टिकनून धरणे,
शारीर घटकांची निर्मिती करणे, शरीरात जैव व सत्तवाच राखून ते
सुभूत देखणे, इद्यपीपक द्रव्यांचे स्थाप करणे इत्यादि काय्य सोमाणी कपाते
मुळे पडून गेलात.

ताल्पर्वः, शरीराच्या विभिन्न स्थानांत ज्या ज्या म्हणून किंवा
संभवतः त्या सर्वाचा अंतर्भाव चलन, प्रचु, पोषण या प्रमुख अशा
तीनाच किंवा होत असून या कर्मबिंबांचे कर्तृत्व अनुक्रमे बावू, पिता व
कप वाच्याकेंद्र असत्याने शरीरातील व्यक्तीवावतू कर्म केले ही निदोष करूंक
असतात हे उघड होयः.

................................................

टीपा:- (बङ्क १५)

(*) 'निरोग्याठिधित्री वाहू सविचारी च समासतः वहांगमग्रिःत्री तस्तवितः)
हृदयाशिकम् ।' अ. हः.

(*) 'तथ्य पदम शाखासंप्रदय पदम वाचु विष हृति ।
अतःयत्र प्रत्यगावित वेद्याने । मस्तकाः पुष्ट आभिनिग्राहलोतनामाविस्कृतकाः
-स्वस्तिष्ठाना इत्यतः अपकाः, कपितांस्वस्तिष्ठानोपकाः स्थापत्याविकाः
राजान्यूरारावप्रथमयो देव, विद्यविरुध्यो, सोतासिः पद्मावनिहति, इत्या
प्रत्यगावाव उककः' - सु. तः.

(*) 'चेतनानामक कर्म - त. स.

(*) 'घण्यार या शाशवाच अथ दोन होतातः । (१) नैराग्यानां साधन् (२) वृज
स्थाने असाद, ल्यां भावां भावापूर्ण स्थाने चेतनावपूर्ण इष्टावलीः,
शारीराचे सर्व विभाग चेतनानामक पंजमूल विकारावाच्य स्थाने
होतात असे मानवाच्य आले आहेले, आले तेंतात असाद तेसून
स्थाने कार्यो वणुतात (चेतनावत यत्साधारणा तत्: कर्तार निर्माणं),
चेतनेला आधिशालात्मक असादार पंजमूलिकारणाच्या समाहारापूर्ण उद्यो
केली आणि समयो सहाही स्थाने धारक धारविच या प्रमाणाच्याच सामग्रीते
निरोगी राहायाची असी वस्तू स्थाने शारीर होयः (तत् शारीर नाम
चेतनानामक या वाक्यांहृतिविकारासमावास्य च समयो सहाही) असे
चरकसङ्ग्रहिते भवते आदेः।

(*) 'कला: जलु धृति सत्ता समवृति धातवाणातुरस्मादिः'। सु. सं।

(४) 'मलातु खाकरं देहे प्रमृणे लघिवाचः यत्। अतस्तत्त्विति विषेयः शिराणमपिनविष्टम्'। सु. सं।

(**) सु. सं. व्याख्या।

(५) 'यस्तवायामसंधितः। कलेकः सोभसंधयात्त्वेदनात्' य. हृ।

(६) 'स च नरुविधसय आहारसय आधारः। स च तत्र ओश्चकरुणः आहारः

प्रकृतिः निम्नाश्रयः सुखजरकः भवति'। सु. सं।

(७) आहारायायावनयास्य असे हि द्रष्टं भ्रष्टं यथातीव रजकः नित्य नाहे आहारस्य प्रयत्नो तवाचा सत्तकरणं उलेख केवला नाहीं। तयापि क्या करी प्रहर्य प्रयत्नं यथासारः आदेः।

(८) 'किञ्चं स्वेदपुरुषोदातरस्य वाक्यसन्तोषं द्विभूषणं: कणिकधारितानिकासाथ्वेततः दृश्चिंक नियताय:। केदारसङ्कुचानित्वादस्य कर्मचयः: पुरूषतः'। व. सं।

(९) 'पुष्पपतिस्मृतो धाराकाण्डानां समुदयात् द्रव्याञ्चिनित्वं'। सु. सं।

(१०) 'नेत्री द्वयं पर्वतमोहस्मितकु अथं'। व. सं।

(११) 'आंतरिकमात्रकं सहो गहिरं दिरूणं सर्वं किष्ठं गयुहरी विचिनितता च'। सु. सं।

(१२) 'आत्मानार्धं गहिरं रूपं नाशं कथय विभक्तजस्ते'। च. सं।

(१३) 'गृहीश्वरभास्तु परमाणुभृदेन अपरिसंख्येऽभवित्। तेषां संयोगविभागिनः परमाणुसः कारणं वायुः। कर्मस्वाभावः'। व. सं।

(१४) उदानवाचा संचार सर्व शरीरात होत असतो वसे या ठिकानी शवित वे केले असूत वे शास्त्रसिद्धी वाच्यात्मा संभवः। कारण उदानवचे संचार

केलं नाम, नामी व कविकोण इत्येक वस्तुवचे वर्णन आहे ( नामा

नामीमार्गमेष्यं)' य. हृ। तत्त्व, 'वाक्यप्रवृत्ती, वैशाल, तण्डल, बल, वर्ण, जमूनी इत्यादीं कठोरवेद उदानवके असले', अथवा अपरिम्पथ्य वचनातुल ( वाक्यप्रवृत्तिप्रायोगिकविशेषतमोग्यः: -- व. हृ।) उदानवचे जै वाचिक

कर्तवेद सांग्यात्मा बली आहे ते सात सार्वेंद्रिक होत। उदानवचा सर्वे

शरीरसायमी संचार्याचूळ व्यवहरण प्रतीत होत अशकेः।

(१५) 'स खलु आध्यो रस: जस्तुपालिणाहृ भृत्य रागं उपदितं'। सु. सं।

(१६) व्याख्याने हुयमाध्यमिक अप्सरंगुणह्याय जसे प्रमृणों सामिक्षेपे आदृते

तसे ते चरकसङ्ग्रहिते अथवा सुखमृग्धिते आदृता नास्ती। व्याख्या हा

हुयमायात रहतो, सर्व शरीरात संचार्य करते आणि ती अत्यंत व्यवहार

आहे, अथवा आरग्धसाधार्य रूपतात्। (व्याख्या हुय विषयः: इन्द्रदेहार्शी

महाजनः)। व्याख्याने सर्वेदेहप्रान्तिक व गतः, प्रत्यय आदिर शिवांतील
कार्तिक याविकरी मान चरकमुखबुटानी। उलिख्य बेला आहे। “शीभ्रम्गती
स्वान समस्त सरीराला स्वानु माहिती आणि गती, भक्षण, आलेख,
निमित्त आदि किंवा सर्व करार असतो” (‘देह व्याप्तोति सर्व हूँ व्यान:
शोषणित्वेऽनां’। गतिमार्गालोपिनिमेशादिबिक्रेयं सर्व’। असे चरक-संहितेत
tर व्यानवायू हा सर्व देखून संचार करतो; रसाचे विबेकण
करणावर्या काळी उद्विग्न शारीरिक असतो, खेडट च रक्त यांचा। साज
तोर चरकवण आणतो; उक्तसंहिताच्या पांढरी प्रकाराना
tो कार्याविनंत होतो आणि तो कुप्तत शाळा म्हणजे प्रयास: सावदेहिक रोगांची उपत्ती
होते, (कृदन्तेप्रवरी व्यानो रसमर्गाणांत:।। खेडटवुळ्यांबुटानी
पंजाचा अनंतरविधिं। कुद्रवण कुटेर रोगाने प्रयावः सर्वदेहानां) असे
मुख्यसंहितेत म्हटले आहे।

(३३) अ. ह.
(३४) ‘तत्त्व च हृदय स्वान स हृदयाचचतुज्वितिषिकमानीरस्वानिविष अवर्या दश
दश च अधोग्रामानि: चतुल्लक्षणमाणि: कुस्त सरीरी अहर्षुत्पर्वति
वंध्यति धार्यायं धार्यायं चासिद्धेस्तुकेन करण्यां।’ – सु. स.
(३५) ‘विशालाविव मुखमाण दूरं प्रवसुताति च। डाराणि खोतसं देहे रसो
याहुप्राच्ययेते’। – अ. ह.
(३६) ‘वस नलो होरह्नाच्चतीति रस:।’ – गु. स.
(३७) अ. ह.
(३८) अ. ह.
(३९) अ. ह.
(४०) ‘विशालाविव मुखमाण दूरं प्रवसुताति च। डाराणि खोतसं देहे रसो
याहुप्राययेते।’ – अ. ह.
(४१) अ. ह.
(४२) अ. ह.
(४३) अ. ह.
(४४) ‘वस नलो होरह्नाच्चतीति रस:।’ – गु. स.
(४५) ‘वस नलो होरह्नाच्चतीति रस:।’ – गु. स.
(४६) ‘शारीर धातूर्या ठिकाणी कायामाणि कायामाणि कायामाणि कायामाणि
आर्यिक अस्तित्व असते। या अशोत मांच आले को तदाध्य धातूती आर्यि
श्रम्बूटी होते आणि हे अश उद्विग्न वांले को धातूती श्रीण होतात। “स्वस्वस्तत्सशय कायामाणिर्या
धातुपूरुण्यं विवेदीत्यथं तेपां सादाध्यिक्षिध्यं धातुपूरुण्यं तिष्ठत:।’ – अ. ह.)
हे वचन या ठिकाणी धार्यात अवकाशार्थे आहे।
(४७) ‘स्रव्यमान सबिष्कारणे द्रवक्तमणे।’ व. स.
(४८) भाषा नाने’ – सि. को।

—
वर्णन १६—शारीरिक कर्मांकल त्रिविध विवेक

वातादि दोष अविकृत स्थितित असले म्हणजे शरीराला उपकारक होतात. परंतु, ल्या विकृती उद्भवली म्हणजे त्याच्यामुळे नानाविध रोगाचा प्राचुळधव होतो. 'वायू: पिलत कथमेण नत्रो दोषा: समासत:। विकृताविकृतां तिहूं व्यर्ती ते त्यथायनृत च।' (१) या कवनातून वाग्महानार्ये हेच सांगतात. विकृती म्हणजे कौम्य, स्वभावविरोधी कर्म. दोष विकृत शाल्यांने शरीरान्या स्वाभाविक कर्मांत जी विकृती उत्पन्न होते तित्रे सामान्यत: तीत प्रकार सम्बन्धत: (१) न्हास (२) बूढो व (३) वेयरिल्या. स्वाभाविक निर्मित स्वयम् निर्मित शरीरांना म्हणजे न्हास, आविष्कर्त उद्भव होणे म्हणजे बूढी आणि स्वाभाविक निर्मित विवेक निर्मित होणे म्हणजे वेयरिल्या. या प्रकारातून आयुर्वेदीय ग्रंथांत अनुज्ञे होत्या, अतितो व मिस्रीयांना नानांनी संबंधित होते आहे. वातादि दोष हीनातिमिथायोगानी अभिभूत शाळे की शारीर कर्मांती ही हीनातिमिथायोग उत्पन्न करतात असे तदनुसार म्हणता येईल. दोषांच्या हीनातिमिथायदेशी मुळांमध्ये शारीर किवंत वृहाल्याप्रमाणे वैषम्य आहेल्या येते.

न्हास

वायू क्षीण शाला म्हणजे शरीरात उत्पन्न करती होताे व सर्व प्रकारच्या गतिस्वरूप कर्मांती क्षीणता उत्पन्न होते; विपरीत शाळे की अतिभूत उद्भवते व सर्वशाल शरीरातील उत्तराखंडातील कर्म नसते आणि कवनातून भिन्नता उद्भवती म्हणजे मुळांच्या संधीच्या व पर्यायाने सर्वत्र ग्रांतीच ठिकाणी शाळिंत होते.

बूढी

या उत्तर, वायूची अभिभूती शाळी की क्षीण म्हणजे त्यानिधिकांत शुषकता उत्पन्न होणे, सिंग्ध गुणांचा न्हास शाल्याने सामस्तीचा क्षय होणे,
शारीर कुष होणे, शोप कर्मी येणे, मानी बादू लागणे, लघुचब वातापणा येणे, मलवद्वता उत्साह होणे, इत्यादि विकार उद्भवतात तर पितांच्या अभिव्यक्तीमुळे मल, मूत्र व डोळे यांतर पिवळेपणा येतो व मुख्यत: सर्व अवयवांत बाहू उत्पन्न होतो. बाह महणजे अनवर्षेचतव अथवा एक प्रका- रची असहिष्णुता. मुसंगन्तित होऊन राहणण्या शारीर घटकांत उण्यतेची व तीखण्यती अम्बांद प्रमाणात बाळ शाळी महणजे एकसंगीतेच सहवास त्यांना असह्य होतो, ते संत्तरत होतात. या त्यांच्या संतापालाच बाह महणतात. पित्त अधिक प्रमाणात वाहने महणजे तो उद्भवतो हे वर आलेच. कफाची बाळ शाळी की, अग्रिमांच, अनुतिसाह, तंद्रा (४), शीत- गातरव, निंद्रियिक, त्वचाविकांवर पांडरपणा येणे. इत्यादि विकार उद्भवतात.

वैपरीत्य

वैपरीत्य हा विकल्पता तिसरा प्रकार आहे. दोषांच्या बाळ अभावात् प्रमाणात शाळी की विविध निर्धारणे जे क्रियाश्रय पर्यंत संपत्तते ते वैप- रीत्य होय. व्यायामशास्त्र महणतात. अथवा दोषांच्या बाळप्रमाणे त्यांची श्रीणतांही क्रियाश्रयवेष्ठी उत्पादक असली तरी रोगकूत्त्व मात्र वृद्ध दोषांकडेच असते. दोषांत श्रीणता आली की, त्यांच्याकडून आपली स्वास्थ्यस्वतिक कर्मशी जेणे यथावत्त होत नाहीत तेथे त्यांच्याकडून रोगांची उत्साह होणे शक्यच नसते.

वातादि दोषांच्या क्षणिकपुंढराच्या गुणांत व उत्सर्जनाच्या कर्मीत् ल्युटनता आली अथवा आधिक उद्भवते महणजे अनारोग्य अथवा अस्वास्थ्य निर्माण होते. परंतु, ज्याच स्वीता किवा वेदना होते असा रोग होण्यासाठी दोषांच्या गुणकार्य वैपरीत्यच उत्सर्जन करते. रोग या शास्त्री निश्चितती त्या वृद्धीतीले तुषक आहे. जो हजा महणजे पीडा देतो तो रोग (४). वातादि दोष क्षीण आले महणजे त्यांच्या गुणकार्यांची शक्यता होतो. उलट दोषांच्या प्रमाणांबाहेर बाळ शाळी महणजे त्यांच्या गुणकार्यांची शक्यती होते. उदाहरणार्थ, पचनकूलक पित्र क्षीण आले तर पचनकृत्यत क्षीणता
प्रत्येक दौषज्य विक्रूतीतील समानात

दोषांचा कौशल्याने उद्देश्याने बिकार याप्रमाणे अंतः कौशल्याने अंकोप सर्वोत्तम अनेक आपण अनेकविध असले तरी त्यांतील एक प्रकारची समानात आढळून येते. सुई टोचल्यासारख्या वेदना होणे (लोकन), आंग फुटल्यासारख्या वाटणे (भेदन), साठविच विचक्यावासारख्या बदना घसरणे (वाचन), स्नायुपेनी आर्थिक ओढ लागल्यासारख्या वाटणे (संशोध), हृद्यांग वागतरे कल्याण-सारखे वाटणे (विषय), कंप सुटणे, पापपण्याचे वागतरे सुकुमरण होणे (स्वतंत्र), निरिक्षणांतर्गत अवस्था आवश्यक (स्वतंत्र), मलमूत्रांदिकांचा अवरोध होणे (विवाद), इत्यादी विविध बिकारांचा प्रादुर्भाव वायुच्या प्रकृतपूर्वक होत असला तरी त्या सर्वात शून्य सामान्याने विविधान संस्करण असतो. सर्व वात-विकार शून्यचे विविध प्रकार होत असेही शृणुता घेतलेला. वातकोडत्याबंब विक्रूतीत शून्यचे प्राधान्य असते असेही म्हणून च प्रमाण सावते.
शारीर तत्वदर्शन

(कोथ.), रक्ततंत्रिकांचा सत्त्र होणे, स्वेदोद्गम होणे, शरीराच्या अन्याय्य विभागांत वात होणे (''), इत्यादि विकार पिताचा प्रकृत्त शाल्यामुळे संभवावत तर शेषाने प्रकृत्तमाना कृत्यांना शोध, विवेक, कठिनता, उपेक्ष, शैत्य इत्यादि विकार उद्भवतात (''). परंतु, असे असते तरी पिताक्रिया-दृष्ट दाखवणाऱ्याचा विकार हे जसे दाखवत तर वेळेच्या प्रकृतीप्राप्त पशु-विविधांत विकार हे शोधचे विविध आविष्कार होत.

शरीरात चालाणामय प्रमुख स्वाभाविक रूपाने चलताने, पचन व पोषण यासाठी विविध अनुसूच उपरिनिर्दिष्ट शूल, दाखव व शोध मृणाले अनूठास त्यांच्याच विक्रिया किंवा विकृती होते. शरीराच्या निर्विरोधांचा विभागांत जी नैसर्गिक कम चालू असतात त्या सर्वांची समावेश चलत, पचन व पोषण या तिरंगांचां म्हणून शूल शोध तर तीन प्रमुख विकारांत करत येते. 'वायूविना शूल, पिताविना दाखव व काव्यविना शोध संभवं नाही', हे वाग्मिटो वचन ('') या संदर्भात अवश्य ध्यातात त्यांबारात आहे.

कुपित दोषांचे परिणाम

सर्व विकारांचा ज्यांत अन्तर्भूत होतो त्या युक्तिकांचे थोडे सूक्ष्म अवलोकन करणे येंत्र इत्या होईल. वायुची गती अवक्रिकत अवस्थेत अप्रतिम करते. या स्थितीत निर्विरोधांचा शूलसांग मृणाले अभिवाहनमाणांत ते संचालित करतो; त्यांत आकृतकसर्वसंपदा हाळांचा कर्णाण प्रवृत्त करतो आणि त्यांमध्ये उत्तर्जनाच्या विविध किंवा सम्पूर्ण रीतीने घडून येतात. किंतु वेगी असे होते की, शूलसांग शुष्कता उत्पन्न शाळामुळे त्यांचा एक तर संकोच तरी होतो अथवा त्यांतून अभिवाहन करणारी इत्यादी त्यांत अधिक प्रमाणात संभव तरी होतात. यांपैकी काहीही चढले तरी मृणाले शूलसांगचा अवरोध होतो. आणि परिणामी त्यांतून अवश्यही संचार करणाया याचा प्रतिबंध निर्माण होतो. चलनस्वाभावी अथवा गतिशील वायु हा अडकते सहन होत नाही; तो कुपित होतो आणि स्वाभाविक मार्गातून शूलसांग प्रतिबंध शाळकारणात आपल्या हाळांची साजी तो अस्वाभाविक मार्गांचा अवलंब करतो. वायुची उन्मार्गणानात ती हीच,
शूल जसा वायूचा वैषम्यामुळे उद्विषतो तसा पिलाच्या वैषम्यामुळे दाह संभवतो. उपयुक्त आहारांचे व रससंचारदार धातुंचे आपल्या विशिष्ट मुळाने पृथ्वीकरण करून त्यांतील सारमाण मासभागपासून वेगाट करणे हे अविचक्त स्थिरतील पिलाचे कार्य होय. पचन त्याच्या महागतात. परंतु, हेच पिल्त जेक्टा दृष्टि होते तेच्या ते आहाराला व धातुंते दृष्टि करते. पिल्त दृष्टित अथवा दृष्ट धातुं की पचनाचे तीक्षणेत येते. ज्या ठिकाणी अशी स्थिरती निर्मित होते तेथेच मासाविक गृहकाळ हून निरधारणाची प्रवृत्ती उत्पन्न होते. परस्परांचा सहभाग त्यांच्या तापदायक होतो. त्यांच्या या संतापाचा दाह महागतात. निरनिराच्या स्वातांत्र्य पाक होणे, कोष होणे, पाकाचा परिणाम महूँ सोतसांत व पेशेल्य स्रण निर्मित होणे, तसेच धार्मिक किंवा विद्वान अनिल उपश्रोत होणे ह्याचा बिकार महूँ व दाळाची विविध आवश्यक होत.
शारीर तत्त्वदर्शन

उचित: ती काढ उलटा की तेच अंश तेचे भारभूत व्हावते: हे स्वाभाविक चच होय.

तात्पर्यः, शारीरिक निर्माणाधीन भागात मिठून अनेक व अनेकविध रोगांच्या प्रामुख्याच होतात; त्यांच्या वक्षानांत्यी विभिन्नता आढळते; आपण स्थानांनी व्ययाची ते संबंधित जवळ, राजव्यक्ति इत्यादी निर्माणाच्या नांवांनी त्यांचा निर्धारण करणावाद येतो, हे क्षी असेच तसेच शुद्ध, वाह व शोध या प्रमुख अशा तीन स्वरूप विकारातच ते सच्च अवश्यत होतात. त्यांकी शूलाहक्ष्मक विकृतीत वाचूचा प्रकार येणे कारण असते, पिल्लाच्या श्रोकपातून दाहानन्या विकारांचा उद्भव होतो आणि शोकप्रशिक्षण सोड हे प्रेमकोष-प्रजनन असतात. शूलप्रशिक्षण, दाहप्रशिक्षण व शोकप्रशिक्षण विकृतीता तयाचे अनुकोण वालोष्णिक, पिल्ल्यांद्रक व कसोमख विकृती असा उलेख महाध्वंच करणावाद येतो. अशी असे असते तसी शूलाहक्ष्मक दाहानन्या शोकप्रशिक्षण हे व विकारांचे व्यापक स्वरूप असते हे यावनु प्राप्त होय.. शारीरक चालु अस्पताल सर्व शिक्षाप्रमाणे समस्त विक्रिया महाध्वंचेक विकृती देखील चिंत्रातून असतात, हेच हे यावनु स्पष्ट होते.

शारीरक उद्भवप्रशिक्षण नानाविध रोगांच्या शूलाहक्ष्मक दाहानन्याच व शोकप्रशिक्षण असे प्रमुख भेद ज्ञानप्रमाणे तीन संभावतात. त्याच्या प्रशिक्षणाने रोगांच्या आसाचत्या, पत्यमानावस्था व विवाहस्था अशा तीन अवस्थांना भाडून पेंतल. अशील त्यांती हा वापर काळाचा संबंध असतो.

आमाचे स्वरूप

रोगांच्या आमाचे अवस्था विषय निर्माणात अशी आम महाध्वंचेच देखील असेल. पाहिले पाहिजेचे आम महाध्वंचेच अपवाह, विकृत असे देखील. अशी इतर शीर्षक जटलांगीला व रसायन धारते धातुरुप धातुरुपमाणे प्रचंड प्रतिहून होत असताना, त्यातील काही अंश अपाचत राहतात. अपचनाचा अपवाह, अपोषण पचनाचा परीमाण महाध्वंचेच अंशांती विकृती उलट होते. त्यामुळे निर्माणात रोगांचा प्रामुख्याच होतो. या अपाचत व रोग-कारक इत्यादिकाळाच आम व संज्ञेने उलेखित येते (११). अशीपतचं...
संस्थानातील अपवाद व विकृत अवरोपामणे शरीरातील कोणतेही अपवाद व विकृतः द्रव्ययुक्त आमच होय. अपवाद आहारामणे विपाकित न झालेले व महाशूनच विकृत झालेले धातु वेपाळय विकारोतालय झालात. रसरकतादिधातू दुःखित झाले की, कोणकोणते विकार उत्पन्न होतात त्यांचे वर्णन महाशूनच करभायत आले आहेत.

अभ्रातिरिक्त अथवा होणे, अरुण ह्याने पदार्थाची चुंब विपरीत भासणे, मुखवर्ती महाने तीडूं कडूं, खारट बाँध झोणे, अरसज्जत महाने तीडूं बेचव होणे, हुळ्यस (मध्यमळ), जाडच, सुती (तंत्रा), अंगांबर, जवर आदि विकार रसरकत्यापुरुष उद्भवहात; कुळ, विसर्य, पिक्क, रक्तपित, प्रदर इत्यादि रसरकत्यापुरुष मंत्रवाच; मांसुट्टातुंदुके अनिवार्य, अवृद्ध, कौन्छ, गलेशालूं, धुंधलका इत्यादि विकार होतात. प्रेरणादिव विकार मेंदो- दुःधातुपुरुष होतात; अस्थोत्तरपुरुष अध्यायी, अतिव्यल आदि विकार होतात; परंतु धर्म, मृणां आदि विकार मध्यानुपुरुष मुळांतून होतात तर कठीण, निरोध उपदेश उद्भव शुद्धरक्षणुं होतो, असे वर्णसंहितेत सांगितले आहेत. (१९).

आम महाने काय ते सांगताना वामा तावाय अवरोपामणे महान्यात्—‘आमाशयात आय असा जो रसरकत्यात लावे अनोळ्या श्रीणेते मुळे पचन योग्य तरी झाले महाने तो दुःखित होतो. अशा अविपाकित व टुट्ट रसरकतूलाच आम महान्यात्’ (२०), या वचनातिल आमाशय या श्राच्या अर्थ आमाचे महाने अविपक्व देवाचे आध्यात्मण असा करावास होय. कारण, आमाशयात हे विशेषण रसायन अतिव्यल ठरणारे नाही. रसरकतू आमाशयात नसतो. ‘हृदयाने राहणास्या व्यायामपकऱक रसरकतूचे समस्त शरीरात सत्रंग व संदेख विकसित होत असते’ (२१), हे वामाभताचे बचन लक्षण चेता रसरकतूव्या स्थान हृदय संसारिते असल्याचे स्पष्ट होते. उपरिनिलिप्त बचनातिल ‘आयरस’ याचा अर्थ आहाराचा रस अशा अवरस असा स्वीकारला तरी तो देखील आमाशयात असतो असे महाने येणार नाही. इतकं त्याचे तर आमाशय या श्राच्या कधी कधी ज्या निर्देश करभायत येतो ते भ्रुट्टच महानेही असरसाला स्थान नाहेत. कारण भ्रुट्टचाच्या सूक्ष्म शोतसांतून
आह्वारातील अंश प्रस्तुत करते म्हणजे मगच्या त्यानांत आह्वारसत्त भाष्ट्र होते। महामोतिराज जो कोणत्याही प्रकारे अवयव नसहे त्या अवयवाचारी निर्धेर वाग्यांत्रिकी आमाशय या शासने केलेला आहे। 'रसात रंजकता उद्देश्य करणारे आमाशयाध्यायी पिते म्हणजे रंजकित होय' (१५), असे ते म्हणतात। रसरंजनाचे हे कार्य यकृतप्लेहेंट घडून येते। 'आयुष्य रस यकृतप्लेहेंट आला की त्याला रंजकता प्राप्त होते' (१६) हे सुधुतांचे वचनच त्याला प्रभाव आहे। अर्थात् वरील वचनातील आमाशय म्हणजे यकृत व फळीहा हे अवयव होत। सूचनूरसहित्त विषमज्वराच्या चर्चितात आपल्या एक आमाशय सांगतेला दिसतो। 'तो दोष दिन प्रतिदिन एका ठिकाणीहून अन्य ठिकाणी जात असताना आमाशयात आला म्हणजे जवऱ्या उत्पन्न करतो' (१०) असे सुधुताच्या जेल्हा म्हणतात तेठ्या आमाशय या शासने आमाशयक द्रव्यांचे पारस्य ज्या प्रसंगमोजन सांभवते असा। रसरंजनाची पंक्ती कोणता तरी एकादा धातू त्याना अभिभेद आहे। कारण विषमज्वराची उपस्थिती आमाशयात दोषपणे होत नाहीं। ते धातुळगत दोषपणे सांभवतो। 'जीवन जवऱ्या विभूति गेला आहे अण व्यक्तीया शरीरात अवस्थेत राहिलेला अल्प दोषही, अन्नविभिन्न आहारविहारामुळे अभिभेद होतोव सप्तग्रीष्मपंक्ती कोणत्या तरी धातुळगत कुळत विषमज्वर उत्पन्न करतो' (१६), 'हा दोष धातुळगत अस्तां म्हणजे सुषममदुःखी सहजसहजी ध्यानात येत नाहीं' (१६), ही सूत्रसहितील वचनच तसेच सुचवीत आहेत। अर्थात् सूत्रतत्त्व विषमज्वराच्या चर्चितात मानाची म्हणजे योग पचनाच्या अभावी आमाशय प्राप्त आहेल्या त्याला आध्यात्मिक होणारा विषमज्वर धातू अथवा विषमज्वर स्थान होय, हे स्पष्ट आहे। परंतू, असे न मानता वरील वचनातील आमाशय म्हणजे विषमज्वर अवयव होय असे स्वीकारके तर ज्यात कोणती विकटी रसते अशा रुग्णांची आमाशय कशी सांभवते याचे स्पष्टीकरण करता येऊनार नाहीं। अर्थात् आयुष्य म्हणजे अपारंत द्रव्य, मग ते शरीरच्या कोणत्याही भागात असो, हे याचून उपलब्ध होते।

आच्छ व रसरूप धातू

'आयुष्य म्हणजे आच्छ व रसरूप असा अपारंत धातू' (१५), असे
बागभटाचायर महात्मारे ‘आच्छ’ व ‘रसखुप’ हो यातील दोन निर्धारणे अर्थपूर्ण आहेत. रसायनमूल रस, त्यापासून मांस या कमावणे धातुची उपस्थती होत असताना पूर्ण धातुचे स्वरूप नष्ट झाल्यानंतर आणि उदर धातुचे स्वरूप प्राप्त होण्यापूर्वीच प्रत्येक पूर्वधातुचून जो स्वरूप सार्वभूम तयार होतो – जो परिणत रुपातील उदर धातुचा आच किंवा पूर्वधातुच असतो – तो बागभटाचायर्याना या ठिकाणी अभिप्रेत असला पाहिजे. किंवंतर, ही कल्पना स्पष्ट व्याख्यात आवश्यक आच व स्वरूप हे दोनही शब्द त्यांनी योजनेते दिसतात. अन्यथा रसायन सात धातुतील आच धातु रसेच असल्याने कोणताही एक शब्द योजणे पुरेसे असताना दोनही शब्द योजणे निरर्थक असावे लागेल.

विकारोलयावर दृष्य

अद्यावधिक अथवा अवयवविशिष्टत अथा आठारस्ताला आम महत्तात हे वर्णनप्राप्त. शरीरसारील कोणतेही विकृत वा विकारोलयावर दृष्य, मणे ते धातुरुप असे वा उपधातुरुप असे, त्याला हे आम हीच संरचना देतात आली होते. 'जठराणीची असेच बाळवाणीने कोणतेमुळे योग्यत तत्काले विपापित न झालेला व महत्तात ज्याच हूंधिल्या उत्तम झाली आहे असा आपल्यांचे आच रसायन महत्त्व आवश्यक होते '(२८), असे अक्षुन-गन्धर्यात म्हटले आहे. यापूर्वीपर्यंत तयाचा निर्धारण करण्यासाठी आवश्यक असून आम ही संरचना या ठिकाणी अपवर्ग असा आठारस्त आणि रसायनरतिद धातुरुप अद्यावधिक अथाच याची वाचक होई, हे हे स्पष्ट करण्यासाठी आहे. आपल्यांनी आणि याची एका मद्दतचा उल्लेख बागभटाचायर्याने केल्या आहे. तद्नुसार, 'भीमजातीय हरिराणी भोपालासून निर्धारण करत अपवर्ग व्यायामारे अन्यत सुसंगत झालेल्या वाचकाच विधान ज्याच्या संरचनासून आपल्याची निर्णित आहे, असे काही आपल्यांचे महत्त्व आहे '(२९). सारांश, शरीररतिद धातु ज्यामुळे हूंधिल्या होतात, त्याच्याने व्यावसायिक ज्याच्या योग्यांनी प्रादूर्भाव होतो आणि शरीरसारील पोषणाला ज्याचा काही उपयोग होत नाही, उल्ल मलपासून बनवा मलपासून प्रकट तयाचे उत्तरार्थ करण्याच ही वर्तक्षण असते, असे कोणतेही दृष्य महत्त्व आहे. मगे ते अयोग्य प्रत्ययाकरी विद्यमान अपप्राप्त झालेलेपण सारीरस्त महत्त्व शारीरिक दृष्यासून शारीरिक.
तयार झालेने असो, किवा क्षारणकाळात वसूल अथवा दुर्घट हृदय असलेल्या शरीराच्या स्वभावातः अपूर्व करून होणारे एखादे शरीरविषयक इशारे असो. व्यायामाच्या योगाचे रसरकतादिव्यांची उत्तराली या अभिनवी होत नाही, उल्ट नानाविध रोगांचा मात्र ज्यामूळे प्रादूर्भव होतो, त्या अपकारक वा विकारोपणासवर इशायाला आम्ही म्हणून असा शास्त्रांचा अभिप्राय आहे.

' समानमूळी द्रव्यांनी शारीर घटकांची अभिनवी होते पण विप-रीत गुणी द्रव्यांची मात्र त्याने वैपेकस्य निर्माण होते ' (१५२), असे वागभाष-चार्य म्हणूनत. ' मध्ये, अतिरेक, द्वयन, कट, सिकत, कपाय हे सधा रस यथोचित असते इत्यादी बन्धन केल्यास तर शरीराला उपकारक होतात. पण अनुलिप्त उपयोगाचेत कोणते दौष्ट्रांचा प्रकार व्यवहाराला कारणी बुद्धित होतात ' (२२५), असे चरकाचार्यांनी वर्णन केलेले ते आम्ही म्हणजेच हा विषये विश्वासी वचन होते. अथात विष्णुमूळी द्रव्यांनी शारीर कमीत वैपेकस्य उत्पन्न होते हे निर्देश. वर ज्याचे वर्णन केलेले ते आम म्हणजेच हा एक विष्णुभूमी द्रव्यच असल्याने व्यायामाच्या योगाचे शारीराच्या स्वाभाविक कमीत विश्वताच सुविधेचे.

हे आपल्या उपस्थित आहार्य द्रव्याच्या गुणधर्मांना अनुसूच दोपनांचा प्रकृतिमत करते. म्हणजे असा की, व्यायिकानुसार अशा दृष्टिकोण आहाराचे वापराचा प्रकार होतो, उल्ट दृष्टिकोण आहार उपस्थिती असल्या युक्त असेला तर विने प्रकृतिमत होते. दौष्ट्रांचा प्रकार करणारा हा आम शारीर-रास संवेदना संसार करत असतो आणि त्यासंसार स्वाभाविक असारे शारीरिक दौष्ट्रांची नक्को तर उपरिनिर्देश आयुक्त दृष्टिकोण अशा वाचक होय हे मात्र दृष्टिकोण स्पष्ट होते. उदाहरणार्थ, ' तत्त्वेक दौष्ट्रांसुन स्वसंवेदना, तीन्ही दौष्ट्र विद्वेशन आणि भयामूळे व शोकापासून याप्रमाणे सहा प्रकाराना अतिवार संवेदना,'
(२४), अशा प्रकार्ण्या वचनातील दोष महणजे आमधुक्त दोषच समजावयास होतेत: संचय, प्रकोप, प्रसर, स्वामसंधव आदि अवस्था यथा रोगकारक दोषांबिया मधून सांगणायत आल्या आहेत त्या बसतु: सामाजिकांबिया होत. निराम अवस्थेनील दोषांपासून रोगांचा उद्वेद होतच नाही. वमन-निरेचनादिद उपायानी व्याव निवर्जैणं शरीरात्तुन करणायत येते, त्या निवेद-तीय व अपराधक आमधुवांचा उत्तेज करक्षितादिद दोषांबिया नावानीक करणायत येतो. इतकाच काय पण रुखशुण्ण व शूलकारक असे जे आमधुवा त्यांचे नांव वाच. तीडण, उषण आदि गुण व्याय आहेत असा विदाहोतावर आम महणजे पित आणि सिंधुभूषण व शोधोलावर असा जो आम श्चाचे नांव पळेत, याप्रमाणे आम व दोष हे शब्द व्याधिविज्ञानात तरी एकाच अभिप्रयाने योजयायत आले असल्याचे दिसून येते.

यत्र संगः तत्र व्याधः:

रोग उत्पन्न करणारे हे आमधुवा शरीरातील विविध अंगांबियांकेकी एवाहार अवस्थेन शाळे महणजे तेथे संचित होते. शोधविवारात अशा प्रकारे ज्यांचा संचय होतो त्या दूषित रसरक्तार्धी निर्देश विकृति-विवारात दोष या संजेने करणायत आला आहे. 'शरीरातल गोणला तरी विशेषत भागात त्यांचा मांस यंचाचा अध्याने दोष जेव्हा संचित होतात तेथेच त्या प्रादेशिक व एकदेशीय संचयाला शोष महणातात ' (२५), असे सुधुताचार्यांनी महडते आहे. अधारे ने व्याधिविज्ञानात तरी आमधुवत दोष व दूषित रसरक्तार्ध या दोषांचाही निर्देश एकाच संजेने करणायत आल्याचे दिसून येते. 'आकाशात संवर्ग संचार करणारे मेघ अडवतं निर्मम होतो तेथे व्याप्रमाणे जलाभी करतो त्याचार्याने शरीरसंचारी रसरूप स्थान-वैगुण्यामुळे एवाहार ठिकाणी अवहूं झाला महणजे तेथे विकृती उसम करतो. एवाहार ठिकाणी दोषांचा जेव्हा कोर होतो तेथेच त्याचीही त्यांची हीच असते ' (२६), असे चरकाचार्य महणात. 'प्रकृति होऊन सर्व शरीरात संचार करणारे वातावर दोष स्थानवैगुण्यामुळे जेव्हे अवहूं होतात तेथे रोगांची उत्पत्ती होते ' (२७), हे सुधुतसहितील कवच आशयाचे आहे.
शारीर तत्त्वदर्शन

प्रकृति प्रयोग अथवा आमद्रव्ययाचा अवसर प्रकारे एखादा ठिकाणी संचय भाला श्रीमणे ते श्रीर रक्तमांसादित धार्मिक लघुत्तम लघुत्तम क्रमशः प्रवेश होतो. प्रकृति प्रयोग रसरक्तादित धार्मिक होणारा हा प्रवेश विबाहत थोपुन ज्या, कुट आव्र हिकारांत रसरक्तादित विबाहत आहे. प्रकारे संघळ्याचा आते आहे. धार्मिक आमद्रव्ययाचा प्रवेश उत्पन्न करून ते त्रिकारांत श्रीमणे वियुक्त झालेले हे आमद्रव्य शारीरिकांत उद्देशीत होते. आणि परिणामी विकारांत उत्पन्न होते.

विकृतीतील विशिष्ट क्रम

विषम आहारादिकांच्या योगाचे एखादाचे रसरक्तादित धारा वृत्त क्रियावाह, शारीरिक व्यायामाचा संचय होत आताना स्थानर्वैसण्यातून एखादा ठिकाणी ते प्रथम अनुसूचित होऊन नंतर संचित होऊ लागावत, तेबील रक्तमांसादिकांत लघुत्तम प्रवेश ह्याचा, तत्त्वादित उत्तेजक कारणे नंतर त्या स्थानी सारिकिट्टिविकल्याच मुळ संचित होऊ लागावे. आणि पूर्णवस्था प्राप्त होऊन वियुक्त झालेली ही वृत्त इव्यथे अवर वणमागणि किंवा मल्लमागणि शारीरिक रातून निंदून जावेत व रोग नाहीता भावता, अशा प्रकारे आम इव्यथ संचित साठीपत्रपासून ते उत्तरित होईपर्यंत किंवा एका विशिष्ट क्रमाने वडून घेणार आणि हा क्रम सर्वांच विकारांत आढळून घेते.

आमादिक अवसर

शारीरिक वणस्थानी स्थानर्वैसण्यात रक्तमांसादित धार्मिक आमाद्रव्य लघुत्तम होऊ लागणे ही रोगाची आमाद्रव्यया असून धातुरक्तांत मिश्र झालेले आमाद्रव्य धातव्यवस्था योगाचे विभक्त होऊ लागणे ही पच्ची-मान्यता ह्यो. हे विभाजन पक्कवस्थेत दुर्बलपणे चडून झालेले असते. धातुरक्तांत पूर्णात वियुक्त झालेले, हे रोगोद्भव इव्यथे नंतर शक्तिदिक मल्लमागणि स्वाभाविक उत्सर्जनमार्गातून सामान्यत: उत्तरित होत असते. किंते क्रमात हा उत्तराधिकार रीतीने होतो. लघुत्तम वण म्हणतात.
शोधाच्या रूपाने एकाहा ठिकाणी संचित आठेला दोष तेथील लवचे भेद करून याहे येते याचे नाव रण.

विकारातील प्रमुख लक्षणे

शरीरात चालणाया स्वाभाविक किया व्यव, पचन व पीपण या-प्रमाणे मुक्त: तीनच असल्याने त्यांच उद्देश्याने नानाविध विकृतीपूर्वी नैविध्यच आढळणे येते. तसेच, या सर्व विकारांत संवेदनाया आमादे अव-स्थापणे तीनच असून निरनिरालाचा विकारांत आढळणाया वक्षणांचाही अंत भाव शून्य, दाह आणि शोष या तीनच प्रमुख लक्षणांत ही घडते. अर्थात् निरनिरालाचा स्वामित आणि निरनिरालाचा स्वभाव आरम्भुन व्यक्त घडते विकार अनेक आणि अनेकविध असल्याचे दिसत असते तरी श्रावणांच्या उत्पत्तीला वाग, पिल आणि कफ हे तीन दोष या प्रयात राहताने कारणीत आहेत. हे उपज व्ययां. 'स्थानातुरुपाधिक प्रयोग निरिक्त ढूळ आते' म्हणजे शरीरात विकारांचा प्रायुक्त होतो, हे विकार अनेकविध असतात, परंतु तरीही ते बातीपरांकणा सौंदर्य असत नाहीत' (३५), असे आचार्यांनी स्पष्टपणे म्हणजेच आहे.

.................................................................

टीपा:— (वर्षान १६)

(३५) र. ह.
(३६) उसाहे कोणी वास्तामुळे जगूत अवस्थेतही निरिक्तारामाणांजी असक्षमता उल्लग घेता तत्त्व म्हणतात. (इंद्रियार्थवसंघण्डीयांगांच वृंदावण धम्म: निरीक्तारामाणे यथावत तत्त्व विषिदविशेषत ११ सु. स.)
(३७) 'मनस्तिमि रोपाने'
(३८) 'कोपस्तुमार्यांगामिता' र. ह.
(३९) 'वेव दुर्तिविचारस्तत्सतसातू सरोरिस्तिशाखानायांगात व्याघ्रीण जनयिती' सु. स.
(४०) 'दुर्तिविचारस्तत्सत म्हणे दुर्तिविचारविशेषाच्याप्रकाश विकारस्तिशाखानायांमित्विशेषित अपरिबंधेयानुसार'—च. स.
(४१) हा सर्व व्ययांत मात्रवलग्ने पुढीलप्रमाणे आढळणे येते. 'वातावरा दीर्घांची वाज शाळी की श्रावणी लक्षणे स्वास्थ्यमुळे प्रयक्त रुपे धारण करतात,
उलट ते बरीषा डाले ती लावण्या तत्त्वात असुजुता येते, परंतु, दोष सामाजिक अवस्थेत असले म्हणजे माहू हाकाती स्वाभाविक कर्म योग्य रोशनी करत असतात. पिल्ल स्वाभाविक अवस्थेत पत्त्या काय करते, परंतु, तेच प्रकृतता झाले म्हणजे माहू बिविध विकास तथ्यासून निर्माण होतात. प्रकृतावस्थेत शेषेमा शासितवाचक असात राण विकृतवाचक तोच मलंग होतो. स्वाभाविक स्वतंत्रता याचा बोज म्हणजे त्याचा विकृतवाचक पाणा म्हणजे पाण म्हणून संबंधात वायू. बायूप्रेषणी स्वतंत्र असीच बायू, शासितातील सर्व झाल्याची त्याच्यामधृे पहुँच येतात. प्रशिक्षणात असात ताच मानसाध्यात आला आहे. तथापि, शासितातील समस्त विकाराने साचे विकाराने निर्मीतीत इतकाच नडते तर मूळ्यातील तोच कारणीत होतो.'

(‘दोषा. प्रकृता: स्वतः लिंग दर्श्यता यथावत: कोणी तत्त्व हृदय हर्षते लिंग समा: स्वयम निर्धरेत’।) ……… "पिठाक्रमण: पंक्तिरारण नागायते। तत्थ याने प्रकृतता विकाराने कुपते बहुसंस दुर्व्याने शासितात झाले मागले नागायते। स चंद्रज्ञ: भद्रम् कयों स च पापोस्वत्याते। सत्या हि नेपता वातेन स प्राण: प्राणिनां समृत:। तेनावं रोगो आयते तेन चंद्रोपस्वत्याते।’ ध: सं.)

(७) पिल्ल प्रक्रमाने निर्मितालय अवबांतील मानमादि धडंकात विकासाची व फुटून विज्ञान होणारी विविध बन्धले लागते. हाच पाक.

(८) ‘शोभा’ म्हणजे सूंज; मानादि धातूचा एका ठिकाणी अविभावत संपर्क झाला की या जाणून उत्सर्ज-उत्सर्ज- उत्सर्ज होतो. हाच शार्वा, तंत्र्या-पूर्वी साधारण वाचक अभिव्यक्ताने जी अवशेषा निर्माण होतो त्याचा ‘विवर्ण’ म्हणून त्याला ‘कठिणता’ म्हणजे कठिणाशक्तीवल. शोभा- वस्तुत संपर्कार अवस्थेत हला म्हणजे त्याचा उदार होतो. ‘उपलेप’ म्हणजे लिप्तता. मुजलेल्या जाणी निम्नधारणाची आधिकारिक झाले की ती उदार होते.

(९) ‘पूर्णन विलितालय वाह: पिल्ला थोकः कफीदायतः’—अ. हु.

(१०) रोगाची उपसती निर्दर्श्यासून होते असे येथे म्हटले. वातादि बोध हेच वस्तुत: रोगोपायक होते हे अरे वसले तरी चलन, पतन व पोषण या त्याचा किंवा बंधन उपलब्ध झाले म्हणजे त्याच्यासून जे आस्था निर्मितालय निर्माणात तयार होते त्याच्याच योगदाने निर्मितालय झाली निर्मितालय रोग अभ्रस्तत होतात.

(११) ‘कठिणाशक्तीवल विकारस्वरूपरूपसर्वस्वरूप’ हूळलाची गोरखा तंत्रा संगमदी ज्योतमस:। ……… कुहा वीरीयमिहर्षकरभूतिणेन समस्तकृत:। ………
धर्मांशलाइङ्ग कीमं गलिशालाकस्तिकं ।........... निश्चितामु प्रमेयाणां पूर्वाकालिणी यानिं व ।...ब्याप्तिसिद्धती देतासि स्वेतं विवर्णता ।... रक्ष वर्णाणां श्रीमो मूर्त्ता दर्शनं तमपरसि ।......... शुक्रस्य होपानुः कल्यायम्-हुःपणम् ।........।'च. सं।

(१९) 'ऊँमणाश्चन्तकहर्वे धातुमाशमपाणितम् । दुष्टमाशयेव रसमां न प्रचारले।'—अ. हृ।

(२०) 'भ्यानेन रक्षानुत्ति विलेपोचितकरणा । युगपदन सर्वस्तोलजल धाते विति-प्रद्यते बदा।'—अ. हृ।

(२१) 'आमाश्चार्यं धितं रजंकं रसरजनां।'—अ. हृ।

(२२) 'त स खलु आप्यो रसं यकृत्वा सीतानी प्राप्यं रागमूःनितिः' सु. सं।

(२३) 'बहोराद्यहोराद्यः स्वानातु स्वातुः प्रचारले । तत्त्वाचार्यं प्राप्यं देव: कुपातु च चारु नृणाम्।'—सु. सं।

(२४) 'दोषोपोषोपत्तिस्नानो व्यावस्तुस्तं वा युग: । धातुमग्नितम प्राप्यं करोति विषमवर्मम्'—सु. सं।

(२५) 'धातुवनस्यो लीलनां न सोहयापुलभ्यते।' सु. सं।

(२६) '.........धातुमाशमपाणितम।...........रसमां न प्रचारले।'—अ. हृ।

(२७) 'ऊँमणाश्चन्तकहर्वे धातुमाशमपाणितम् । दुष्टमाशयेव रसमां न प्रचारले।'—अ. हृ।

(२८) 'अश्च दोषशयं एवाण्युपुत्रस्यस्यायोध्यमूर्धनातु । कोइकमेऽयो विपलवे वदस्यास्य संधवम्।'—अ. हृ।

(२९) 'वृक्षि: समाने: सर्वं स्वाते विपरीतविपर्ययः।'—अ. हृ।

(३०) 'रसाय: तावस्य धामधुरमलकिनक्तकहर्वा: । ते सम्पुपपुरुषयुक्तमानां: शरीरं बायपदित । मध्यपुपपुरुषानास्तु दोषप्रकायाय उपक-लयते।' च. सं।

(३१) 'दोषप्रेषणं समस्तक्षेत्र भ्रातं शोकांब्रह्मविधं । अतीसार:।'—अ. हृ।

(३२) 'वहरामाश्चार्यं होपं प्रधात: शरीरं रक्षेनिर्स्थित: शोफे इत्यक्षते।' सु. सं।

(३३) 'विस्मरणं: स्वावृवृवृत्तं रसं संज्ञात यह सं। । कारोति विकारि तथा वर्णविवृत्ति तोऽय: । दोषाघमणिः ब्रह्मणस्वातुः युज्य्यक्रप्रकाययम्।'—च. सं।

(३४) 'कुपालं तयं होपाणा शरीरे परिधारितम: । यह सङ्घ: स्वावृवृवृत्तम्' विषमवस्तुपोजयते।'—सु. सं।

(३५) 'स्वाभाविकम्प्रमिनितम् यं विकारसंविकरवहन: शरीरे। न ते पूर्व पित्तकालिणिः स्वृवृत्तम् । विकाराजात तीमत: दोषानु... (नतिवितते)।' अ. हृ।
वर्षन १७—दोषकोपोदभव विविध विकार व त्यांचे स्वरूप

प्रकुपित अवथा आम्युक्त अथवा बातावद दोष समस्त शरीरात संचार करू लागते भूणे त्यांच्यापासून निरनिराठवा स्थानी निरनिराठवा लक्षणांती युक्त असे विकार नावाविद्ध संभवतात. त्यांप्रमाणें ८० विकार वातोदभव, ५० पितौदभव आणि २० शैलोद्धुषण होत अशा प्रकारे त्यांची दोषानुसार परिणामातील प्राचीन श्रंखातं केलेली आढळते (१).

८० वातविकार

चरकसंहितेत वर्णिलेले ८० वातविकार पुंडलिप्रमाणे आहेत— (१) नक्षिमेद ( नक्ष फुटणे ) (२) पादशूल ( पायथ्या तत्त्वयिचा शूल ) (३) पादांश्र ( एक आथवा दोनाची पावले चालतीना अपेक्षित ठिकाणी न पडणे ) (४) विपरीतग्रं ( होत व पाय यांनी त्याचा फाटणे असा याचा अर्थ चक्रपाणाची दिला आहे ) (५) पिंडकोपोडेन ( पोट्या वडणे ) (६) वातकुद्रता ( पायथ्या तत्त्वयिचा स्पर्श न जाणवणे ) (७) वात-सुकुद्रता ( पायथ्या तत्त्वयिचा अनेक व्रण होणे ) (८) गृहसी ( याचा विकारात कटिप्रेषणाचा मारील भाग, कंबर, पाठ, मांडचा, गुडचे, पाय व पावळे यांच्या ठिकाणी क्रमः आंकडे, बेदना होणे, टोकल्याप्रमाणे दुखणे व वर्णवेद हंपे पावणे ही लक्षण असतात ) (९) जानुभेद ( गुढ्यायचा सांध्यांतु फुट्याप्रमाणे बेदना होणे ) (१०) जानुविशेषण ( गुड-थ्याचे संधिशिलवाती (११) उससर ( मांडचा जड व चलनाकाम वाती ) (१२) उससाद ( मांडचा तीर रूपांतर करू व नष्टप्राय वाती ) (१३) गुडांश्र ( गुढ्यारातील पेणे शिलिक होऊन मलोसार्ने नाचून केळी बाहेर पेणे ) (१४) पुंगता (१५) गुढार्ती ( गुढ्यारातील पीडा होणे ) (१६) वृष्णोद्वेष ( वृष्णचे ऊद्वेषण ) (१७) वक्षणात ( अंडसंधीचा भाग वापरूने फुळणे ) (१८) शोळस्तम्भ ( जलेनित्रय स्तम्भ वा
(१९) उदारता (बालने उद्योगमन) (२०) विद्वेद (मालात पात्तपण येणे) (२१) भाषामिश्र (मौसीमात फुटयाचा प्रमाण बेडना होणे) (२२) लक्ष्य (लंगडपण) (२३) वागमत (अवयवाभाय संकोचामुखे शरीरराता येणारी हसतात) (२४) कुंजकर (स्नायुला संकोचामुखे शरीरराता येणारी वक्रता) (२५) विकस्म (विकस्मक भागात आखडणे) (२६) पुष्पग्रह (पाठ आखडणे) (२७) हर्षमोह (हर्षाचे वायकामक तकू होणे) (२८) पारल्यांबंदक (दोनही बाजूचा पासूनचा जाणी दाबल्यात पीडा होणे) (२९) हर्षाच (हर्षाचे पेशी विधविल होणे) (३०) उदरारेष्ट (पोट आवळथ्या सारऱे वाटणे) (३१) वां उदणे (छाली उडणे) (३२) ग्रीवस्तुभ (माणूसल स्नायु आधारणे) (३३) बाहुरोश (हात मुक्त होणे) (३४) कपडावरोध (छाली भर्यासारखी वाटणे) (३५) कर्तोवेंस (पशाल हसता व शुभकता उदभवणे) (३६) मन्यास्तं (माणूसल शिरा आधारणे व तेषील संवेदना करती होणे) (३७) हर्षमेंद (हर्षूवटीण जाणी फुटयाचा प्रमाण बेडना होणे) (३८) मूकत्व (शरीरचा रालील अक्षमता) (३९) दंतशृंखल (दात हंस लागणे) (४०) अम्लकेंद्र (अगोचर माणूस) (४१) अरसजय (मधुरदिद रसांच्या संवेदना नाहीणी होणे) (४२) इतरवर (दात फाटणे) (४३) वाक्संग (वाचा वसणे) (४४) कपवास्तव (तोड तुटे होणे) (४५) कपवस्ती (उदरभागात टोप्पयाचा प्रमाण दुःखणे) (४६) अश्लोक (डोळचात टोप्पयाचे प्रमाण दुःखणे) (४७) मुखोशी (४८) श्रापनाश (वास न येणे) (४९) कारणशूल (५०) अग्निशमन (लोटे शह एकू येणे) (५१) तुम्वऱे (तुम्वऱे अत भाग ज्यात वाक्संग होत असा विकार (५२) विश्वस्तांभ (पापण्यांची उपडळात न होणे) (५३) अविश्वस (तोडत अविश्वस भाग ज्यात वाक्संग होत असा विकार (५४) तिरिम (श्रापशास्त्र देलील अंधारारे आभास होणे) (५५) वर्षेंत्रे (पापण्यां संकुचित होणे) (५६) अविश्वस (तोडे दुःखणे) (५७) अश्लोक (डोळचा टोप्पी राहणे) (५८) श्रापयुद्धम (श्रापयुद्ध राहणे) (५९) नृत्य (सर्व गारातील शक्ती गठून एल्याकार वाटणे) (६०) भूमिका (भूमिका विस्फोट होऊन राहणे) (६१) वेप्पुळ (कापरे मरण)
(६२) शंखवेद (शंखवेद स्वामी जागी फुट्यारप्रमाणे पीड़ा होणे) (६३) केन्द्रिकस्तुत (स्त्रकात्या केन्द्रिकला लवमत फुट्यारप्रमाणे पीड़ा होणे) (६४) शिक्षण (स्त्रकात्या) (६५) कलात्या (कलात्ये फुट्यारप्रमाणे केन्द्रित होणे) (६६) एकागरण (पक्षावर) (६७) भूमि (६८) रीढ़ (गाणे रूढ़ होणे) (६९) साड्यागरण (सबर संशीय करून होणे) (७०) आशोक (हस्तपादाधि अवयवाना ज्यात आचके कस्ताद असा विकार) (७१) ध्रम (कारणाभावी गठून जाणे) (७२) डंड (शरीर वा सरीरा एवढा अवयव डंडवू ताढ होणे) (७३) विमान (निकृष्टाह) (७४) विमान (विमान) (७५) ध्रम (शरीर वा अंगापासू भलाम्यागत वाणे) (७६) श्याम्भावल (श्याम्भावल नवीकरणेचा वाणे) (७७) पारस्य (स्वा काळी अर्थरीत, गुण होणे) (७८) हितकर (उच्ची) (७९) अवस्था (निदान) (८०) अनवर-स्थिती (भेद राहणे, बसणे, झोपणे आदि क्रिया करणारविविधाने एका ध्यानात बसून तर लग्न दुस्म्या क्षणात अंवित उपच दोळे).

अत्याच दुःखादिवृद्धेनातून साधारणतः वातविकारांचे प्रकार असंख्य संख्या असते तरी चर्कात्या भाषणात मतादानात स्पष्ट स्वरूपात आविष्कृत होणारे वातविकार वर दिव्यप्रमाणे एण्याच होत.

वातविकारांचे स्वरूप

या ऐण्यी वातविकारांचे स्वरूप सामान्यतः: पुढीलप्रमाणे असत्याचे दिसून बनते. भेद (फुट्यारगत वाटणे वा काटणे), तोद (सुवा टौंच-प्रमाणे वाटणे), गूढ, उद्धर (संपण सहन न होणे), सवेंद्र (आवच्छालयासारो वाणे) आणि आरणी अशा प्रकारे ज्यांचा निर्देश वातविकारांत अनन्त अनन्त करणात आला ते विकार श्रृंगार शूलसंस्क मटकिचे भिन्न भिन्न प्रकार होते. ही विभिन्नता स्थानभेदानुसार संभवते. विकारांच्या बरीच यादीत काहींचा निर्देश आवेष या संहणे करणात आला आहे. उदा. उदवरेष, तर काहींचा उलेख अवर्त या नावाने करणात आला आहे. उदा. पारवर-वर्तमान. तसेच, उल्के प्राणी संकोच याही आणखी दोन संज्ञा काही रोगात
सामान्यपणे आठठन येतात. उदा. कृष्णोद्धेप व वर्षसंकोच. हे चारही प्रकार आकृतचनोद्मृत होत. पेऩी आदिच्या संकोचातून त्यांची उत्तती होते.

मुखशोषासारस्थः शोषस्थः विकारांची उत्तती रूक्षगुणाची बाध अधिक शाल्याने होते तर मन्यासंभासारे स्तंभरूप, विक्रमदासारें प्रहरू, वकोपरीभासारे अपरिवर्तस्थः आणि वर्षसंकोचासारे संकोचस्थः विकार या सर्वात स्नायू व पेणी त्यांच्या ठिकाणी उदभव्येची स्तंभता ही सामान्यतेवरी विश्वासास असते. आकृतेप आदि विकारांचा संक्रमण शोषातुन म्हणजे अस्वाभाविक व वेगमुक्त गतीतून किंवा अतियोगावतून म्हणजे अति-प्रवृत्तीतून होतो. गंधार्द विपश्ची ग्रहण करणाच्या बाबतीत इंद्रियांची क्षमता कमी होणे, त्यांच्या ठिकाणी सुकृतता किंवा सांबा उत्तम होणे हे विकार संहस्ताहिनीच्या विच्छलीतून उदभवतात.

बातविकारांचा उपरिनिविभाग यूनीत काही विकारांचा उलेख भेद या संजोने करणात आला आहे. शूरुस्थः आणि विदारणस्थः असे दोन प्रकार, स्तंभैची संमजता. जानूनेच शोषयेच इत्यादिव विकार शूरुस्थः म्हणजे ज्यांत फुटस्थः वेदना होते अशा स्थःचे असून नवादिकांचा भेद हा विदारणस्थः असतो. वागेरिंचे त्यात विदारण होते.

एक बातविकार-विक्रमेद

या भेदसंजक विकारांत विक्रमेद नावाने एका विकारांचा उलेख करणात आला आहे. विक्रमेद म्हणजे मल पातळ होणे. हा पातळवण मलात द्रवस्थःचे आधिक शाल्याने उद्भवतो. वस्तुतः वायू हा रूक्षगुणी असून त्यांचा योगाचे द्रवस्थःचे शोषण होते. अथवा वायुमुळे मलात इतरच उत्तम धोणत नाही, उलट गाढता म्हणजे घटणा घेतले. वातप्रभाव अतिसारांने स्थः या दृष्टीने लक्ष्यते वेण्यासारे आहे. वर्षेचे व योइती योइती प्रमाणात आणि फेसाॅँ (१) स्वप्नात मलपृष्ठी होणे इत्यादि शाळाने त्याचे वर्णन केले आहे (२). गुरुमानकने मुक्तक द्रवस्थाचे व द्रवस्थात मलाचे अतिसारण होणे हे अतिसारांचे सामान्य लक्षण. (३) त्यात वाताचा संवेंच आला म्हणजे मलातील द्रवता कमी होते.
या उदाहरणार्थ नहीं ही गोप्त स्पष्ट होते की, रुक्षगुणी वायूची अभिवृद्धि शाळी म्हणजे मलात गुलाकता निर्माण होईठ व परिणामी बदलविद्युत संस्थान. अर्थान्त वाताविकारांच्या पुर्वांक वाचन जेथे विड्भेदाचा उल्लेख आहे तेम्या त्यांनी विड्ग्रह असा पाठ असणे अधिक सुसंगत वाढते. विड्भेद हा निदेश विकारांच्या प्रभावामुळे शाळा असणे अशक्य नाही. वरकर-संबंधिते व्याकरण चिन्हांची यांनी विड्भेदाची अन्यथा करणे कार्ययोग्य केला आहे. 'वातक अतिसारात मुळा विड्भेद हा वातज असतो' (४), असा युक्तिवाद ते करतात. परंतु, हे म्हणणे विशेष सामायिक कारक वाडत नाही. कारण, अतिसार विकारात वाताचा अनुभव असला म्हणजे, विड्भेद संबंधते, हे म्हणणे मूळच अतिसाराच्या संसाराच्या धरणे नाही. अभिवृद्धि अपघातू हे अतिसाराचे कारण. त्याच्या म्हणजे वाहलेखा अपघातू विषण बाल्यांनेच मलात द्रव्य येते, आणि वायु वाताचा संबंध आला म्हणजे त्या तरा वातच अतिसारात थोडे थोडे, वर्तभर व पैसांब असे मलोष्टरु विषण विकारात थेवते म्हणजे ही मलातील द्रव्याचे प्रमाण वायुमधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू मधू याची स्वरुपाने संगृह वायुची अवभय होईठ.
त्याच्या या संचारात तो जेव्हा एवार्दा ठिकाणी अवरूढ होतो तेव्हा आपला स्वाभाविक मार्ग सोडून ती निराळेहा मार्गांना जाऊ लागतो. अतः रोगाचा दैनिक रात्रिमध्ये म्हणून त्याच्या बेगीली आता बालकेच असतो. वायूच्या या वेगासून व अस्वाभाविक मार्गांना जाण्याच्या प्रवृत्तीने संबंध ग्रोतसांने व लदाळ्यातील पेड्याचे अवरूढ होते आणि परिसराची त्यांच्यात पीडा उद्भवते. तिलाच शून घडतात. वायूची स्वाभाविक गती कुळू फलेली होण्याची प्रमुख कारणे दर्शवते. ग्रोतसंग रसरकताची संस्करण मागण्यासाठी होणे हे पहिले आणि काही कारणाने ग्रोतसंग सक्रिय होणे हे इतरांची त्यांची परिसराची गती प्रतिस्पर्धा होण्यात होतो.

उपर्युक्त वातावरिकारण मान्यतांत, मान्यतां मेहदी प्रकारे काहींचा उल्लेख स्त्रांग स्वतः व्या.धेरी घडून करण्यात आला असून, पृथक रूपांतरित म्हणून त्याच्या विकार स्त्रांग संबंधित आहे. याची निरीक्षण वाचनात अनुक्रमे हथ्या श्वासाचा त्यासुङ्गत आणि पेढीगत शोषण कारणीमूल होतो. तसेच वरील वादीत कुंवरत्व, गामनतव आदी जे आकुंचनात्मक विकार निरंजन करण्यात आलेले आहे, त्यांनी स्त्रांग उत्तरी त्या त्या व्यावसायिक स्त्रांग शुष्कता आणण्यात होते. स्त्रांग अन्य वातावरिकारणी निमित्ती सुद्धा, मग ते सार्वेक्षणिक असत वा प्रारंभिक असत, अनुक्रमे शोषात्तुंग होते. तात्पर्य, वरील पेक्षी काही विकार शोषो-दृष्टांत असतात व काही शोषो-दृष्टांत असतात.

कंप, ध्वस्त हादश वाकारणी साधूराभ चलनात किंवा गतीत वैषय्य उद्भवल्याने होतो.

रसरकताची धातुंचा क्षय झाला की, वायूची अभिवृद्ध होते आणि त्याची गती प्रतिस्पर्धा झाली की कोप म्हणजे अस्वाभाविक मार्गांने जाण्याची प्रवृत्ती त्याच्या ठिकाणी निमित्ती होते. वायूचा गतीला होणारा हा अवरुढ संचारकाने तरी असतो वा संक्रमणकाने तरी असतो हे वर उल्लेखितेच.
शारीर तत्त्वदर्शन

बाताच्यांमध्ये अभिवृद्धी ज्ञानी की शरीरात स्तंभांत वाढते. तिचा परिणाम मँणून मानसांदे धारू शुद्ध होतात. अंगोपांगांच्या ठिकाणी त्याच्ये पालक न्यून वर्णश्रेणी उद्धभये. आणि फक्त: लवचा, ओट, दांत, इल्याच्या विद्यांने, तसेच कुद्जल, वासनत्त आदि आकुंचनश्रुती वातविकार यांचा प्रादुर्भाव होतो.

सिनच्या हे द्रवस्वरूप अशा द्रव्यांचे उत्तरात: रस, रक्त, बुद्धि दत्तांत्रे काही अंश प्रमाणणे अधिक ज्ञानामुळे अशा पर्याय ने शरीरात अस्तन्त वाचांचे पथ न ज्ञानकारणाते. प्रात्मिकी ठिकाणी संचूक होतात. त्याच्या योगाने तस्वीर सृजने श्रमाचे निर्माण होतो. त. तो भोज, घोड, संचारी धार्मिक गतीला कृत्य करतो. धार्मिक गतीला अशा रीतीने प्रतिहत ज्ञानी की अंगोपांगांचे आकुंचनसंसरणस्वरूपी संचालन करण्याच्या कामी सोय असंभव होतो आणि परिणामी स्वतंत्र, घोड, गुफा इत्यादी विकार प्रादुर्भाव होतात.

उपर्युक्त विकारांपेक्षा शोषण आणि स्वतंत्र ही लक्षणे ज्ञान विद्यामान असतात अथवा अहस्तभावी कहीत तरी विकारात शून्य हे लक्षणे ही विद्यामान असतेत्र शोषकारक "(३)" विकार, मग ते वरील यादीत सांगलेले असौंदर्यात अथवा वातावरणाच्या सारखे तीत उल्लेखितेचे नसोत, ते सर्व प्राय, "(३)" शून्य असतात अर्थात "यांचा अर्थ नाहीत.

एल्लातीठ ज्ञानी सृजनातंत्र अविष्कार उत्पन्न ज्ञान कीत अशी ठिकाणी आकुंचनसंसरणश्रुती हालचाल होईली होते. आणि अशा नेटला संज्ञावह सृजनातंत्र अविष्कार निर्माण होऊन त्या ठिकाण्या संवेदनशीलतेही केल्या केल्या मंत्री निर्माण होते. कधी कधी तरी शोषणाचा अथवा संचालनाचा परिणाम मँणून संज्ञानशील होते. शरीराच्या त्या विशिष्ट व्याधिग्रोह संज्ञानातील स्पर्शशास्त्र नाहीत होणाऱ्याचा या संज्ञानीचा प्रमाण येतो.

वातविकारांचे प्रमुख प्रकार-संकोच व स्तंभ

तात्त्वण, बालोद्वंद्व विकार वर दिल्याप्रमाणे अनेकविध संगणकात आते असते तरी त्या सर्वच त्याच्या व्यवहारसाठी प्रमुख प्रकार सामान्यतः
दोन अन्वेषणः (१) संकोचमृत व (२) स्तंभन्युत्पाद. पेशी, स्तनायु इत्यादिः च अथवा विनिष्ट अंगोपांगां विनिष्ट होणें हे पहिल्या प्रकरणं आधून बते तर श्रीवामपालाचार्य अव्ययवां च स्तम्भ होणे हे लक्षण दुम्स्यात विविधमान असते. यांचा व्यतिरिक्त भेदस्वरूप व सुप्रस्तुत्स्वरूप अशा आणण्यी प्रकरणं चाहीं उल्लेख वातविकारं ने आवश्यक तथा तथा प्रकरणं समाविष्ट होण्यासारखे आहेत. कारण त्यांमध्ये विशेष शोकोद्धार-मुळे उददेश्यांणां वातविकारं विनिष्टस्वरूप त्याबिन्दु बिलंबून येते. ज्या ठिकाणी मिळता केवल होऊन शुभकर्ता निमित्त होते त्या ठिकाणी त्याचारी श्री फाल्याकारणाचे बायुं उनमाञ्चल महत्त्व होणे कोण संभवत नाही. उदा, वार्तुरोद्धारमुळे कोल्हार वातविकारं विशेष पीडा जाणवते. आणणे हे लक्षण पेशींच विनिष्टस्वरूप व स्तंभस्वरूप असे वात-विकारंचे प्रमाण भेद दोन असल्याचे वर सांगिते. आणणांमध्ये वातविकारं अव्ययवां च विनिष्टस्वरूप विविधीं कारणं करणे योग्य होय.

या त्याबिन्दु विकारांप्रमिक विनिष्टस्वरूप विकारां भायः शूल नसतो. शोकोद्धारमुळे शुक्ल धाल्याचे त्यां वायूचा संचारण संभवत नाही व परिणामी शूल उद्भवत नाही. अर्थात सर्व कोण संचारण विकारां शूल नसतो असे नसते. सर्वसंचारण संचारण तो आधून पेशी. स्तुत्स्वरूप विकारां त्याद्वारे उल्ट असते. त्यांत शूल समावेशत: विविधमान असतो. संचारणमुळे शोक-मध्यें वायु अवस्था होतो न व परिणामी: त्यांत गती उद्भवते. शूल तीतुन उद्भवते. हा शूलाची सर्व स्तुत्स्वरूप विकारां असतो असे नाही. तुलने हे लक्षण ज्यांत आलेले अशा विकारांत, ते स्तुत्स्वरूप असताही, शूल जागऱ्यत नाही. कारण त्यांत संवेदनाच श्रीण धालेली असते. अरुणत्व व श्यावत्व

वातविकारं सांगितेशी अशोकत्व व श्यावत्व भावे व व्यावहारिक भावे वाचा लक्षण व काळसार होणे हे लक्षण कारी उद्भवताहे पर्यावरणांचे आहे. पेशीं गत श्रृंगार अवरोध शाल्यांने प्रकुप्तिशी सांगितेशी वायूकडून तरस्याच्या पेशी पीडळ्या जातात, जोराने दाबल्या वा धातुणा जातात. शाल्यांमुळे तेघीरु सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांवरसह दाब पडतो आणणे त्यातून रक्त अल्प
प्रमाणात बाहर महाने शोकसांवया बाह्र भागावर येते। परिणामी त्या दिकाणची तन्त्रा लाल शालेली दिसते। वातप्रक्रियान्य विकारांत शरीरांत बाह्र भागावर बिकार दिकाणी जी लाळ दिसून येते तिचे वातस्वत स्वरूप हे असे असून शोषाहुप व स्तंभरूप विकारांत तिचे प्रलंबतरही येते।

बुसरे लक्षण श्यावतः त्याच्या काहीसे अंशेच आहे। शोषणामुळे अथवा अंतसंचयामुळे विक्रम शालेल्या व्याधिस्पर्शात, शारीर अवयवांत तेपक असणारा रसभात, रसबहस्तस संच अवरोध शाल्याकारणारे पोषण शक्त सांगतील रसरसार्द धारावते पोषण त्यामुळे अधित बंद पडते आणि पोषणांदायी हे धात्विण सत्त्विण होत जाऊन शेवटी त्याना मलरूप प्राप्त होते। आणि त्याच्यां चारणम स्नृः त्या दिकाणच्या स्वचे-वर काल्सरणा दिसू लागतो।

अभाव उपर्विणात वस्तुस्थिती विचाराने हेंदूनच श्यावत व अहंगत या प्रकारांत उद्भव वातसिद्धानुपूर्व होत्या असे संगण्याच आहे। आणि ते असेच योग्य होय। अवधारणा स्त्री: रूपरिहित असेली वायू (१५) वर्णयोग्यता कारणीमूल होणे शक्तच सांगतीला नाही।

४० पित्तविकार

आता याने पित्तविकारांचा विचार करावावा। चक्रसंधिते पुढील सांवणी वकारांत उलेह हेंदू स्वरूप अविक्रम होणारे पित्तविकार महाने करण्यात आला याचे -- (१) अष्ट (अम्निने भाजन्या-प्रमाणावाच दाह होणे, पावरस्वत बन्हिते श्राव तशी पीडा होणे (९), असे स्पष्टीकरण चक्रपाणी करतात।) (२) प्लोप (एकाधा विशिष्ट भागाच होणारा संविकारात दाह; चक्रपाणी प्लोपाचा किंचित दाह मानताल (१५)।) (३) दाह (सर्वगदाह) (४) धूषम (धारातून धुर निपातक लक्षण बाह्य) (५) दवध (विशिष्ट दिकाणी तीव्र दाह होणे। धक्कुके होणे या श्वेतांनी लोकां चर्चित असेला विकार महाने दवधू असे चक्रपाणीची महत्त्व आहे (१५)।) (६) अंतवध (कोपातलंगत दाह) (७) अंतदाह (सांवणी दाह होणे) (८) विदाह (उपभूत अभ विद्ध)
होणे, आमाण्यात होणार्या दाहालवृत्य याचे अनुमान होते) (१९) अमलक (आंबट डॅकर येणे) (२०) अंगंग (जारियती तीत्र पुर्णिमी) (२१) अतिबीट (२२) उघासिकिक (जारियता स्पर्श अधिक उष्ण भासणे) (२३) मासंबेद (मासंबेद तूर्ण त्वम वाढणे) (२४) शोणितकेल (रकत अधिक पारत होणे) (२५) अंगावनर (हातपाय आदर्श अवधयात-शी लक्षा फाटणे) (२६) लघुदाह (२७) लघुविद्यार (लक्षा फाटणे) (२८) रक्तपित्त (नाक, डोंठ, गुद, विषस, आदि मार्गवृत रक्तताचा साथ होणे. रक्तपित्त महणजे पिलिहुंत रक्तताचा साथ. 'पिल ही रक्तती विकली असल्याने, त्वाथायी रक्तता संगम होत असल्याने, अशा रक्त-कडून ते दुःपित होत असल्याने आणि त्वाथायी गंध व बर्णही रक्तपित्त होत असल्याने अशा पिलतात रक्त महणजे रक्तपित्त महणतात (२९), अशा स्पष्टतीकरण आचार्य यांभूत यांनी केलेले आहे.) (२९) रक्तकोठ (शिपक्या शिपकयाधारण दिसणारी रक्तवर्णी सूज) (३०) चमकवण (त्वचा सोलबटणे. पूर्वकेंद्र लघुविद्यार निरूः. त्वाथायी फाटणे, भूलाहणे, प्रस्तुत विकारत त्वचेच पापुंद्रे सोलबटाधारण निवृत्त जातात) (३१) हरितव (शारीर हिरवत होणे) (३२) रक्तमुंड (रक्तवर्णी मंडळाकार कोठ) (३३) हरिदल (शारीर हिरवत धारणापासून पिवळसार होणे) (३४) कक्षा (प्रस्फोटाचा-फोडाचा-एक प्रकार. बाह, पातळ, खांदे, फासल्लाचा व कक्षा या भागांत होणारा उष्णवर्णी, बेलानुष्ठ व सिक्तप्रको-पज्ञानी फोड महणजे कक्षा अने मुख्यसहितत भूरीरागाच्या वर्णनात सांपर्यात आहे आहे (३६).) (३५) तितकस्तवत (तीजर कडू होणे) (३६) पूर्णमुखवर (पुर्णमुखवर) (३७) नीपिका (शारीरावर उठणारे निरः सर रा. काहीच्या मतानुसार नीपिका महणजे निराळवया निकाही होणारे व निरा-वर्णी पूर्णि युक्त असणारे वारंच होय, अशा उल्लेख ठीकाकार उत्सर्णानी केले आहे (३७). आणि शारीरावर वा तींडावर उद्वर्ध्यस्वात्ता-त्वारणानी, वायुसार्व नीपिका महणतात असे आचार्य सामायांनी मटटे आहे (३८). (३८) नसाळीती (प्रपोच आहार सेवन कठरी पिलव्या आधिकारगूँधे तूळी न वाटणे) (३९) आसपास (तीजर येणे, मुखान्तर्गत कठेचा पाक होऊन ती फाटणे) (३०) तृणाधिभक्त (३१) कामला (कावीच) (३२)
गलपाक (मुखपाकप्रमाणेन वशातील कोठचा पाक होणे) (३३) अभिपाक (कोठचा पाकप्रमाणेन आवृत्त होणारा पाक) (३४) गुलपाक (३५) मेदुपाक (३६) तम:प्रश्नेश (अंधारात प्रश्नेश केल्यातात वाटोने, अंधारार वाटोने) (३७) जीवादान (कोठटी हातावे, बसावे तसेच वाटो, अतिगाढी) (३८) हरिजोत्तम (लघु, छोटे, मूळ, व पूर्ण यांचा ठिकाणी हिरव, विचवठि वर्ण उद्भव) (३९) लोहितगंधारस्वता (तोडात रक्तसारकी दुःखी येणे) (४०) रक्तविस्फोटक (रक्तविर्षी फोट). या चालीसही विकारांत उष्णता आणि तीक्ष्णता या दोहित गुणांची अभिवृद्धी सर्वेच सार्वजनिक आवश्यक येते. समस्त पित्तविकार हे उष्णतीक्र्या गुणांचा अभिवृद्धी उद्भवतात, असा याचा अर्थ.

पित्तविकारांचे स्वरूप

वर वाणिज्याचे पित्तविकारांचे स्वरूप सामान्यतः: पुरोवाकप्रमाणे असल्याचे दिसून येते— कोठचात प्रविष्ट झालेल्या अराचे पर्वत यशावत झाले नाही तर लयाल अभिलय उत्पन्न होते. अंतर्द ढाकर येणे आणि घात अभिलय व जाळसद जाणवणे हे विकार या अभ्रगत अभ्यूतनच उद्भवता. कोठचात होणारा दाह आहारातील विविधतेमुळे उद्भवतो, तर रक्तसारी उष्णता म्हणजे पित्त वाढते, की, सार्ववेशिक दाह प्राप्त होतो. कट, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण अशा आहाराचा परीक्षण रक्त दूषित होणाऱ्यात होतो. वाग्म्याची वाग्म्य विविधतामुळे रक्तसारी रची मधुर व किंचित क्षार असते, लयाचा स्वर्ण अनुपस्थित भासतो आणि ते देखरूप असते (३३). अशा रक्तात तीक्ष्णप्रायणांदी आहाराच्या योगाचे व्याप्रमाणे विविधता निर्माण होते तथा प्रमाण लयाल तीक्ष्ण व अभ्यूतनुसार अभिवृद्धी प्रमाणात वृद्धित होते. रक्तल उद्भवाच्यात या विकृतीमुळे मग ते अधिक दाहक व अंगावर्धने, रक्तमांसाचे कोडन, रक्त कोड, रक्तमंडळे हे विकार या रक्तगत दाहलूतून प्राप्त होतात. रक्तसारी तीक्ष्ण गुणाच्या आधिकारिका परीक्षण रक्तवर्ण छोटसांचे विवाहन होईल लयाल रक्तचा खाल होणात होतो. या रक्तचा, अर्थात रित्य अशुद्ध रक्तचा, खात नाक, छोटे, कान, व तोंड या उच्चवर्ग आणि योगी, गुट व
शिस्न या अध्यागत भागांवाही कोणत्याही माणिक होऊ लागावा म्हणजे न्यायांचे रक्तपित म्हणतात. नाक, तोंड आव अतवा ती राष्ट्रीय जीवनी आवरणस्वरूप असणार्या विभिन्नलागीय कलाचा पाक होणे हा या रक्त-गत तीव्रतेचा परिणाम होय. मुखपाक, गुंडापक आव निकार म्हणजे या पाकाचे प्रकार होते. पिताचे रक्ततातल प्रमाण वाढते म्हणजे रक्ततात ते दाह उत्पन्न करते. हे विद्ध मर्यादा लूता आव ठिकाणी विविधतेता निर्माण करण्याच्या कारण होते. दूषित रक्ततात तीव्रतेचे प्रमाण अधिक बाजे की रक्तवध होतांचे विद्ध मर्यादा होऊन रक्तपित उद्भवते, तर ही ही तीव्रता तुम्हांने कमी प्रमाणात असली म्हणजे लूता ही ठिक लीले मत संबंध वर्णा संबंधते. किल्ले बेठला लूता हिरकत व निलसर दिसू लागते. तदनत-गत रक्ततात कोण होऊन ते सत्यची हात एवं मनस्त्वभा शालक्षी ते सुचक असते. सारांश, दाह, कोण आणि उत्तरकरणे आधिक ही ही लक्षणे समस्त पितानित करण्यासाठी सामायल्याने दिसून येतात. काहीत दाह दिसतो, काहीत कोण संबंधतो तर काहीत उणात वाढतेची आढळून येते.

शरीरातील उत्तरकरणे म्हणजे द्रविधांना पिताची वाढ अधिक बाजी की गाऊऱे संतप्त होतात. तथा, हा उभमा विद्धयता अथवा कोण मानात उत्पन्न करत नाही. यात्र अशा एक जंक उद्भव अनेक की शरीर स्वभावत. आहेत असल्याने शरीरस्वभा द्रविधांमध्ये वाढ न होता केवळ तदार्थी पिताची वाढ होणे कसे शाखा आहे? परंतू, या शेणेचे उत्तर कठिन नाही. शरीरस्वभा तित्वे द्रविधांची आधिक येते. कोण ती तदार्थी उत्तरकरणे आधिक संबंधते, द्रव- द्रविधांची वाढ होत नाही. उत्तरकरण impair म्हणून आहे. असणा या द्रविधांचा उत्पन्न प्रसूत प्रमाणात केल्याने केवळ पिताची वाढ होते. ठेवाण उत्तरकरणे वरोर द्रविधांमध्ये प्रमाण वाढते. द्रविधांचे उत्तरकरणे म्हणून विद्धकरणे उत्तरीय उत्तरांत द्रविधांचे उत्तरकरणे म्हणे नाही. स्वभाविक प्रमाणात असलेले द्रविधांचे पिता आने सारकेक- विभाचनाचे कार्य एकीकरणे करत असताना या आपल्या पाणिक्रियेचा योग्यता ते हृदसरकेक प्रमाण द्रविधांतो काही अंगांचे संभाल करत असते. परंतू, या द्रविधांचे पिताच्या प्रमाणात जेवळा वैश्विक उद्भवते ठेवाण
शारीर तत्त्वविद्या

मात्र उपरिनिविष्ट संधानकार्यत खंड पढ़तो व पच्चिमान द्वारातिल सब्र अंश परस्परापनुपूर्व विश्वात होतात आणि अधिक श्रमानात दाख होतात. विद्यम्या ही संज्ञा या अवस्थेनाच देखाय आहे. ही विद्यम्या तिच्या विशेषणास्तरकेंद्राचे शुद्ध विवाहित होते. अर्थात् द्रव्हीन पिताचा अभिवृद्धीतून हि विद्यम्या उद्भवत नाही हे वर सांगितलेच. आणि विद्यम्या उद्भवत नाही की कोव्ही संबंधत नाही. कारण कोंद म्हणजे धारांच्या थिकणी निमित्त ही नागारी विनियोगमुख प्रवृत्ती. ती धारांच्या विद्यम्या उद्धृततने उदयाने येते. विद्यम्या विष्ठाविष्ठ विकृत झालेले की ती क्षणशा उत्संग होते. आणि तीनीच दाह (विद्यम्या), कोंद व कोलिंद (म्हणजे मांसार्थ धनद्वयातन्त्र यांतील द्रव्हां नृत्तक होणे) यांचा उद्घव प्राप्त होतो. विद्यम्या, कोलिंद, धारांचे व सोलसांचे विद्यम्या, कामशासन, अक्षील, कुष्ठ, पांडू भ्रम आदि ज्ञा नामांचे विकारांचा उत्तेज ४० पिताविकारात करणात आला आहे ते सर्व या दाहनेकोलिंदातन उद्भवत. अर्थात् स्वरूपी काही धारासारखी असतात, काही कोलिंदसारखी असतात तर काही कोयर्सकार असतात. किंचनु, आहार्यांना आणि रसस्वरूपी धारू यांचा पचनात पिताविक्रोपानुपूर्व उद्भवणात्मक विकृतीविवाच दाह म्हणतात, ही वर्षस्वरूपी विचारात येता, असे ध्वस्तमार्गास हर्कल नाही की, पचनक्रियाविष्कार धारातनुम उद्भवणारे प्रयास सर्व वित्तावरून हे धारावरून असतात. कारण दाह हे दृष्ट लांघ सामान्यतः विद्यमान असते.

आणखी एक गोष्ट येथे ध्यानात घेणारसारखी आहे. ती ही की पिता-प्रकोपप्रजन्य म्हणून ज्ञा चाही सर्वांचा उत्तेज चरकसंगीत्तेत करणात आला आहे त्यांतर काही पुनरुत्थल असल्याचे दिसून येते. उदाहरणार्थ, वाहनांमधून विकाराविष्कार सांगितल्यानंतर पुन: अंगात वाहनाविष्कार म्हणून उत्तेजित ही पुनरुत्थल होय. दृष्टू हा अंगावाच एक प्रकार असल्याने अंगाचा उत्तेज कहून पुन: देववृत्तांना निर्देश स्वतंत्रपणे करणे हाहाकार पुनरुत्थलीच एक प्रकार मानाचा लागतो. परंतु, स्वरूपाचे सारं असलेले पण स्वतंत्रतेने परिवर्तित केलेले आणखी किंतुके विकार या पिताविकारांच्या यादीत उत्तेजित होते।
येतात्। उदाहरणार्थ, त्वग्निविदरण व मांसविदरण सांपित्यानांतर पुनः
षर्मविदरण सांगणे, किवा हृतितव व हारितवा यांचा उत्तेख केल्यानांतर
पुनश्च नेत्र, मूळ, पुरीय यांच्या ठिकाणी संबंधवांा हृतितेचा व हारिते-
तेचा निर्देश स्वतंत्रपणे करणे। अर्थात् स्वहृत: अभिन्न असुंही म्हणाला
देवाच्युते विनिर्भर भास्नायांना स्वतंत्र विकार कल्यून परिवर्तना केली
तरूण उपरिवर्तित ४० या संबंधच्या पूर्वी होऊ शकते हे उंबड होय.

२० हलेखमविकार

यापाहेश शैलैणविकारांचा विचार कारकाचाचा। पुढील बैस विकारांचा
निर्देश, स्पष्ट रूपात अभिव्वळ होणारे शैलैणविकार म्हणून चरकसंहिते
करणात आला आहे—(१) तृती (आहार न पेटावाच तो वेल्या-
प्रमाणे बाटोणे) (२) तंत्र (शोषणाचे, अभावीही शोषणप्रणत शिक्षेात्ता
सांभवणे) (३) निरालिखित (४) मुखात्ता (अघ जड होणे) (५)
स्तैमित्त त्वलेखणाचा भागर शेषालिखित प्रतीत होणे) (६) आलस
(७) मुखावळ (तोडकाला पाणी सुतुणे) (८) मुखावळ (तोडकाल निघ
मधुरस्वाच जाणवणे) (९) मलालिखित (नासाहेतादि सोतसांत अधिक
मल संचित होणे) (१०) बलास (बलकार, मंदकार आणि अंगसोपळे
असे तीन अर्थ चक्रप्रणीती या शब्दाचे दिले आहेत (६२)। त्यांकी बलकार
हा वातविकार, असलाये आणि अंगसोपळे हे पुढे सांगणाला शेणाया
अत्सृतील्या नामक विकारांच्या निराधारे नसलाये बलास या शब्दाचा मंड-ज्वर हा अस्त्य प्राण वाळातो) (११) हलेखम्मिगणण (मुखावळे शेषमशार
होणे) (१२) कोषपाळेप (घासा कफाते चिकट होणे) (१३) हलेखमपाळे
(हुळात कफ चिकटफाऩग बाटोणे) (१४) शेळशाबाांत (शब्दा
पांडुरंकी होणे) (१५) धर्मप्रतिक्रिया (धमन्याचा म्हणजे वातवाहिनींचा
अवरोध धार्यागत बाळोणे) (१६) उद्वर (लचेवर दिसणाया कंडुपुकत व
व मंडलकार गांधी) (१७) शीतायत (अंजमांचा) (१८) गंगाद
(धार्याच उद्धवार्ती गंडकूत लांबत मूळ) (१९) अतिसृतील्या (स्तन,
उदर आदि अवयवांचा स्वूलतेच्या होणारी स्वूलतेच्या)
(२०) नेत्रमूर्तपूर्वपेतत (६२) (नेत्रादि ठिकाणी शेषतत्र प्रत्याला येणे).

पिताबिकाराप्रमाणे श्लेष्मवकारांच्या वरील यात्रीही पुनरस्ती आढ़तते. उदा. वेतार्थभाषा आणि नेत्रमृत्युक्षुपत्र-श्लेष्मता हे विकार निर-निराश्च सांगम्यत आले आहेत. शेखताबिस्मता हे स्वरूप वर्षुल: दोळांत सारखेच आहेत.

या सर्व कपिलवकारांत जैता, व्यिणाट शारीर द्रव्याचा अधिक प्रमाणत होणारा संचय आणि अभिमान ही तीन लक्षण सामान्यपणे विद्यमान असतातच असे दिसून येते. काहीत तो सर्वांच्या सर्व आढळत तर काहीत त्रयांची एक वा दोन लक्षणांचा आढळ होतो.

विकारांतील रचित्वेच्या

वातातोडळीपुष्कर विकारांत जे रचित्वेच्या उपचर होते, त्यावेळी स्वरूप विचारात प्रेक्षासारखेच आहे. वातापोडळी पिताविकारांत तोड तुरत, श बेचव होते, पितायोजन सर्व द्रव्यांची रुचि तिखत व कठवती आणि कपिलवकारांत सर्व दुःखाची गोड लागतात. याची कारणे पुडीप्रमाणे आहेत.

बोधक कप या नावात द्रव्य रमाणात शोतसांत विचारात असते. आहारार्द्ध द्रव्यांची बालविक रुची त्याच्या गोपनेच जात होते. या द्रव्यात म्हणजे बोधक कपात अभियोग प्रमाणात वाहिलेल्या पिताकपाचे मिथ्याने शाळेची, तोडलं टाकेलेल्या पदार्थांची स्वाभाविक रुची प्रसन्न न होता सर्व पदार्थ अनुक्रमे कठवत, तिखत आणि गोड बाटू लागतात. अर्थांत पिताविक्षणात परिणाम तोड कठवत, तिखत होणाऱ्यात होतो तर कप-स्वरूप शाळेची सर्व द्रव्यांची रुची मधुर प्रसन्न होते. उलटपर्यंती, वातावरणात श्रवण गुणांची बाय शाळी की, केलेनात म्हणजे बोधक कपाच्या सावल्यात अल्पता उद्धृत. तिचा परिणाम म्हणून रसमंद्रित्याच्या ठिकाणी ज्यांमाणे मुक्ता निमाण होते त्याच्याप्रमाणे याच केलेनात्या अभावी आहारांस द्रव्यांतील सर्वाच्यांचे नाही श्रवणहूँ रुपात होत नाही (२४). अर्थांत आहारार्द्धकपातील रसांच्या या अभ्यक्त वा असुष्ट्य जाणाऱ्यांत तोड तुरत होते (२५). तसेच
काही कारणाने मधुरादि स्नांची जाणीव कल्न केळ्यान्या संज्ञानाहिनीच्या नाथ ज्ञान तर मान मात्र कोणतीच चव कल्न नाही व तोडे बेचव होते.

तत्त्वादृष्ट गणन

वातादेश ८०, पितादेश ४० व काळदेश २० यांप्रमाणे चरक-संततेच सांगितेल्या विकारांचे वर वर्णन केलेले स्वरूप पाहूता एक गोष्ट उच्च होतो की, देह्यमेड, स्थानमेड, किरामेड इत्यादी प्रकारे एखादा बिशिष्ट तत्त्वाळा अनुसरण ही गणना केली असावी असे निदान दिसत तरी नाही. अस्थित नाचूने वास्तव असते, स्वेद व रक्त यांत पित्र निवास करते (१८), इत्यादि वर्णनात सांगितेल्या असावी, रक्त, स्वेद इत्यादि देवसे दूषणे होते. पक्षाण्य, कठि, सक्षिर इत्यादि वाताची स्थाने होत (२२), अशा त्याराशी कणाना वाताविकाराचा स्थानांचा निर्देश करण्यात आला आहे. तसेच, दोपांचा स्वस्थनिदानादेश किरायांत सांगण्यात आल्या आहेत. परंतु, इत्यादि, स्थानमेड व विशाल भेदांना अनुसरण उपर्युक्तीत्वेंद्रे विकारांची

परिवारणांचे केलेली दिसत नाही. वर्णिताच विकार आविष्कृततम मृणारे स्वप्न व्यक्त होणारे असताने सांगण्यात आले आहे. परंतु, त्यातीत विशेष सर्वक्षं तपते प्रवृत्त होत नाही. कारण, निश्चेद, दाहनेकृत आतीला मुळा समावेश ज्यात करण्यात आला आहे, त्या २० वातविकारांत वात-रक्त, आमदान अशा वाढले कृत्रिम विकार देखील जसे आल्यात नाहीत त्येत अंगावर, देह, व्यायम देखील निर्देश ज्यात आहे अशा पित्र-विकारांत कृष्ट, मूर्तीका आदि विकार पारे उल्लेखिते नाहीत. शेषपूर्व-विकारांत यांचा अपयात नाहीत. वीस विकारांचा यांदीत अंगावर, आलस्य इत्यादीचा मुळा अंतमा आहे, परंतु, वजात राजकारण, प्रमेत आदि किंवा इत्यादी विकारांचा मात्र उल्लेख नाहीत. तात्याचे, ४०, ४०, २० ही संध्या-निर्देशित कागातरुपरावर करण्यात आली आणि विकारांची आवी-कृततमता मृणारे काय? याचा सुज्ञाता यथासंगत वत्ते होत नाहीत, हे खरे.

त्रिविष वेशस्य

वातादेश दोष स्नाराविक स्थितीत असताना जी कृती करतात ती शरीराचा उपकार होते. परंतु, तीत विशिष्टता संभवती मृणारे तीव
रोगांतील वैविध्य

प्रकृतिप्रकाश तथा शरीर आवरणांना निरनिरालः भांगत प्रवेश करून निरनिरालः रोग उत्पन्न करतात. व्यायामतः तांत्रिक दोष हे कारण तेच असलेले तरी स्वास्थ्य, दूःष्ण, क्रिया इत्यादीकाँव्रा भिदितला असुस्थता विरुद्ध वायोडो नानाविध रोगां नात्र वैविध्य संबंधते. शास्त्रकारांनी याचा उल्लेख केलेला आहे. ‘एकत्र प्रकृतिप्रकाश दोष भिन्न भिन्न कारणानांतरांना असुस्थता भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न करतात’ (२४), ‘प्रकृतिप्रकाश दोष प्रकृतीप्रकाश शूद्यांतील आणि दूधांतील वैशिष्ट्यरूपांना म्हणजेच विभिन्नस्थळ असुस्थता असंबंधित विकार उत्पन्न करतात’ (२५), असे आचारे चरकांनी म्हटले आहे. आचारे सुधस्वादृढी अम्बिग्यावर असाधी दिसतो. ते म्हणतात–‘अशा पूर्वाकात प्रकारे प्रकृतिप्रकाश तांत्रिक दोष शरीरावरा
व्या त्या भागात जाऊन ते ते रोग उत्पन्न करतात. ते जेव्हा उदरात प्रवेश करतात तेवचा गुलम, विन्ध्य, उदर, अनिवसंग, आनाह, विवृत्तिका, अतिसार ह. रोग उलटत करतात; बस्तीत प्रवेश करतात तेवचा प्रमेह, अस्मरी, मृदाधात, मृदाधात आदि रोगांची उत्पत्ती करतात. बुध्गान्त प्रवेश करत वृद्धीसंजक विकारांना स्निंगित; मेद्रात प्रवेश करत निरुत्तपकाध, उपदंश, शुद्धान्त आदि विकारांची स्निंगित करतात, आणि गुर्मागात जाऊन भगंदर अर्थ प्रभूतीची तर शरीराच्या ओळख भागात जाऊन ओळखजतुळंग विकारांची निधनती करतात. तसेच, कुपित दोष जेव्हा लच्चा, मांस, रक्त यांत प्रवेश करतात तेवचा भूस रोग, कुष्ठ व बिस्फब विकार वायचा उद्भव होतो. आणि तेच मेद्रोधान्त प्रवट्ट वाहक ध्वणजे ग्रंथी, अप्रत्य, अबुद्ध, गल्गंड, अवजी आदि रोग जन्मायला येतात (१२).

हेतु—स्थानाविषःकालं वायुकोय्या अनुसरण विविध रुपांत उत्पन्न होणार्या या असंख्य विकारांपैकी काही साध्य आणि काही असाध्य असे असतात. मुखसाध्य विकार हे सौम्य होत. कारण त्यांत पीठा असली तरी वी अत्यंत असते. असाध्य विकारात मात्र ती तीनाचे जाणते. रोगांत उद्भवणारी ही साध्यासाध्यता अर्थांत तीब्रातीत्रता प्रकृतिप्रसंग दोषाच्या विशिष्ट व्यावहारक अवलंबून असते.

अपथ्य हेच दोषप्रकारण

नानाविभाग रोगांची उत्पत्ती प्रकृतिप्रसंग दोषपांडून होते. दोषांना कुपित करणार्यास इत्याला अपथ्य असे म्हणतात. ही अपथ्य वा दोषप्रकारण इत्यादी मुल्‌प्रवेशाचे चार आहे— (१) आहार (२) विहार (३) काल, आणि (४) मानसिक कर्म. आहाराविभागातील विपरीतप्रमाणेच वर्षांत्रुत शीतता, शीत अकृत उष्णता याप्रमाणे कालांत्र विपरीतालाच दोषाच्या कोणत्या कारणीपूर्व होते. मानसिक कर्मकांनी असेच दोषप्रकार उत्पन्न करते. मानात बिकृती उद्भवतीली की तस्काराची असेल्या मनोवैज्ञानिक वांताविश्वास म्हणजेच सजाईच सातसात बिकृती उत्पन्न होते. आणि परिणाममुळे धार्मिक विषमता उद्भवून तीतून निर्दिष्टाखे विकार संभवत. रोगोपत्तितीत्र प्रक्रिया

विकारांची उत्पत्ती दोषाच्या प्रकृतिप्रसंग होते आणि हे दोष सर्व
शरीर तपायतन

असतात. परंतु, रोगांचा उद्भव सात सर्व शरीरात न होता एखादा विशिष्ट स्वास्थ्य होतो. असे घडते गाला कारण आहे. विशिष्ट आहारादिकांती विशिष्ट दोष प्रकृतित होत हस्त तरी हा प्रकृत विशिष्ट स्वास्थ्य व्याधिपूर्णाक व्हा वा आहारादिकांती विशेष गुणाचार परिणाम होय. विशिष्ट स्वास्थ्य विशिष्ट क्रिया करणाला या इत्यादिरूप गुणाला प्रभाव म्हणजता. रोगाचा आवागमन विशिष्ट ठिकाणी होणारे दुसरेही एक कारण आहे. ते म्हणजे स्वास्थ्यी वैश्विक प्रकृतेन दोषाचे साहसन खून करण्यास जो स्थाने असराच ठरतात त्याच स्वास्थ्यावर रोगांचा आवर्ती होतो. 'प्रकृतित बाबूले दोष शरीरात संचार करत असलांना स्वास्थ्यवृद्धीमुळे जेथे प्रतिवेद होतात तेथे रोग उद्भवतो' (""), असे मृत्यूततबंधते ही उल्लेखित आहेत.

अर्थात् केवढ दोषप्रकृत आश्वस्तती व्याधिपूर्णाक होते असे नाही. किल्लेकडा असेही घडते की, निर्माणसंबंधी दोष विकृत वा प्रकृतित होतात. परंतु, दोषांचा प्रतिकार करणाला शरीरारूपित सामान्यामुळे शाळाचा आपोआप उपशम होऊन जातो व रोगाचा आविष्कार होत नाही. बल-संपन्न व्यक्तीनांना अपषेषावेनी व्याधिकर होत नाहीं, याचे कारण हेच: 'व्यायाम करणाला, मेडिकल रिसर्च सेरन शाळांची संपन्न अस्पताल, प्रौढी पत्ता वधारीका, तारामंडल संगठन आणि बलाशाळी अर्थाळक्तीनांना अपषेषावेनी पीडाकर होत नाहीं', असो वाम्परातीची म्हटले आहे ("").

अर्थात् शरीराकारी प्रतिकारकांनी कुपित दोषांचा उपशम करण्यास जेणेका असरां ठरते तेथे चाच नानाविध व्याधीचा सम्भव होतो हे उचित होय. एका विशिष्टता अस्पताल व्यक्तीपैकी विशिष्ट रोगांचा प्रादूर्भाव काहीच विकाली ठिकाणी होतो, आणि इतरांत्यांना ठिकाणी तो होत नाही, यांना उपरिनिर्दिष्ट व्याधीच नूतन स्पष्ट होईल. साध्य, कष्टसाध्य, असाध्य

ही जी रोगोत्सवीची प्रक्रिया वर संगती, तिथ्या अनुप्राप्ती व साध्यसाध्यसंगतीया अनुसूचना रोगांची प्रमुख प्रकार तीन संबंधित. सुखसाध्य, कष्टसाध्य व असाध्य, हे ते तीन प्रकार होत. सुखसाध्य विकार स्वलप-
दोषोद्भव व महृदृंग सोम्य म्हणजे कमी ब्राह्मणायक आर्य उपदेशरहित असुन आधारित चिन्तेश्वरीमाल करि तयांचे प्रमाण मध्यम असते आर्य योग चिन्तितस खृृत्ति तर त्या उपशम होतो. असाध्य गणेको रूप मात्र वरेत ब्राह्मणायक असतात. त्यांतील दोषांचे प्रमाण तर तीत्र असते पण त्यांत संबंधवाच उपद्रवही तीत्र स्वरूपाचे असतात. अर्थात योग चिन्तितस करूनही ते बरे होत नाहीत: ‘ज्याची कारणे, पूर्वकरुपे व रुपे ही साधारण आहेत, ज्यात उपद्रव नाहीत आणि दृष्ट, देश, क्षेत्र, प्रकृती हे ज्याचे समान आहेत तौ विकार सुखास्य समजावा, क्या विकारात शस्त्र, सार वबेरे साधनांत उपयोग करा लागतो आर्य ज्यात लक्षणाचिकांची संकीमेवा уपशम होते तो रूप केन्द्रास्य समजावा आर्य ज्यात सर्वेच लक्षण अत्यंत विपरीत स्वरूपाचे आहेत तो असाध्य ‘समजून’ त्याची चिन्तितस करूच नन्ये, असे यांसंबंधी अष्टांगहृदयात म्हणून आहे (१२).

टीपा:— दर्शन १७

(१) ‘अन्ये सत्वाची वर्णविधि: दशवार्तसु द्वितिविधि: विषयै संस्कृतविद्या इति’— ज.व.
(२) ‘योगदेशां चूणासाठी पुष्पांशु नमूने’— ज. स. ब्रह्मचर्या
(३) ‘स्वरूपसूचकपुनज्ञानविषयक शस्त्र:’ गुणावलम्ब तोळ: गुणस्वती स्वंशते मूळ:’—मान. निः.
(४) ‘या विद्यां धृती हुदय स्थाने मस्मत्तक समस्या उदित होय.
(५) संस हे बायूंबे एक वलत होय, विद्याचे व्राती जाळ वायूची संयोग साजला स्थाने हे बायूंबे फेनुळ होतो.
(६) ‘अर्थानुविन्त भवमनस्वरूप मूळमुळ्य:। उपस्थित संसार्याच्या शास्त्रेनाति साधियते।’ मान. निः.
(७) ‘पुन्द्र बायूंबे वर्णरूप अविश्वास:’— मान. निः. व्याख्या.
(6) 'वातजातीसारेंयि विह्ने पौड़ी वातज एव' च, सं. व्याख्या।
(7) 'मूलातु बातु अंतर वेदेः प्रसूति लघुवाहिः यतु। लोतस्तु तदविति विषेयं विधाधिनविनिजनम्'-सु. सं.
(8) वातिकारांचाच सूचित शोषस्वरूप विकारांचा पृथक् उलेख केलेला नाहीं। तथापि, कृष्णसंभादि विकारांत ही शोषामकता प्रस्तावला येते।
(9) म्हणूनच तिचा येवे उलेख केला।
(10) 'प्रमाण': असे मुटामध्ये म्हटले। काही विकारांत शोष किवा रच्च हे लक्षण असते, तेना शोषाचा मात्र अभाव बसतो। कारण त्या विकारांत मुखी विनिवेष्ट किवाची संबंधताच नाहीवा हालेली असते, अथवा हे विकार शोषस्वरूपाने असले तरी सारळ मात्र नसलेले।
(11) 'स्कृतित्वप्रशासनाः वायुः'- त. सं.
(12) 'पाहवतिनकेन बन्धुना दीक्षा' च, सं. व्याख्या।
(13) व्याप: किचित् उत्तमिव च, सं. व्याख्या।
(14) 'धवलीकेकिते लोके व्यासा'- च, सं. व्याख्या।
(15) 'पितं रक्तस्य बिकुटे: संसर्गतु दुःखादिबः। गंधर्वगूढ़तेषु रहस्यं बुद्धिध्वस्तये।' अ. हः।
(16) 'वाहुपाभविष्कारसु क्रुष्णवाणि संबंधनाम्। प्रित्रकोपसंवृताः कालभित्र बिनिविधुः'-। मु. सं.
(17) 'व्यामगेभ स्वानंतरेण च नीलिकेश्यस्रे' मु. सं. व्याख्या।
(18) 'कुर्मयमेवायुः माते मुखे वा नींविकां बिनुः'- मा. नि।
(19) 'मधुरं लक्षणं किचिद्वितीयतो वायुसांहतम' अ. हः।
(20) 'वलस: वलसो-... मेंचरिष्टवं स्वनलंतां वा'-च. सं. व्याख्या।
(21) शेतावभासता व नेत्र-मूल-पुरुषा-शेताचा योज्या उलेख विचार भाष्य म्हणून कर्मऽयात्र आलो असला तरी शेतात भास्याने होते, हे लक्षण उच्च शास्त्रानुसार असताने या दोष विकाराना वस्तुत: एकण मात्राबाहेर हक्कत नाहीं।
(22) वक्तून योग्यी प्रमाणात शाले म्हणून त्यात विलीन वा विदुर शालेला आहायत्रियैतलेन अंशांचा रसनामात्रांत्र श्रोत्तरं प्रवृत्तं च्याची रची रसनिदियात प्रस्तीत होते।
(23) 'आशार्द्ध फळङ्गां मधुररूप लस्यं च परिपाल दशेत त्यक्तं वा प्रकट होतो। अपमान दशेत अव्यक्त अथवा अप्रकट असतो। त्यथा या अप्रकट अवश्यकी आहायत्रि अ्यावहार त्यथा म्हणे तुरट रस म्हणातात।
(१८) 'तत्त्वायथति स्थितो वायु: चित्रां तु स्वेदरक्तयो:' ब्र. हु.
(१९) 'पवजानयकसोविनं' अः हु.
(२०) 'स एव कुपितो दीवं: समुद्यावासिणयं। स्थानंतरायिनि च प्राप्ति जनयं
थापमत्तत् बहूत्। ज-सं.
(२१) 'प्रकुपितास्तु बहुत् ते प्रकोपण्यविवेयातु दुविविषयत्। च विकारिणयः
नमिनविस्तयिनिः अपरिसंधीयत्वात्। ब-सं.
(२२) 'एवं प्रकुपिता: तास्तास्तु वर्गीयेश्वरातानाश्च तास्तास्तु व्याधीनू जनयंति।
ते यदा उदरसंवेशं कुवर्षित तदा गुलमविनिर्दुरासाहिकसङ्गासाहिवं
सुधिकासंसारमृतीन जनयंति। बस्थितगता: प्रसेहाभमरीमृवधामृत्ले
चोपर्मृतीन। वृपणगता: कृती:। भेदगता निवहक्तकोणेतश्चकोणेऽप्रमृतीन।
गुरुगता: भागदाराऽप्रार्प्तीन, उधरब्रजायतास्तुक्तंबयानू। लब्रमामरोषोऽणि
तस्चाच: क्त्रद्रोगनु कुशानि विश्वमिच। भेदगता ग्रंथभयं दुधागतपंडाजी
प्रभूतिन। ज-सु. सं.
(२३) 'कुपितानां हि दोषाणां शरीरी परिधारावात्। यत संगं: स्त्रवेछुपावत्
व्याधिविस्तृपजयोऽ'। ज-सु. सं.
(२४) 'व्यायामसन्तोसदेवात्तिपविरहस्थानानाश्वतरानाम। विरोध्यपि न पीडाेः।
अः हु.
(२५) 'सुभ:। शब्दार्थाधिकारः कृक्त: संकेतं च तत्त्वं गद:। सुभ:। अनुस्त्रृण:। एव
स्थानु: सिंहलोछस्य्तिमिर्यां। ज-अः हु.
रोग म्हणजेक दोषवैध्य
ব্রহ্মত্ব দোষ আণि ত্বংষ্য কিয়া যাতাল বোধ্য বিধিবদ্ধ বিকারাণা কারণীভূত কসে হোতে, তে আতা পাঠাতে। শারীর ধাতুরূপী আণि শরীর-বলাচী বৃহদী নৃত্য, পর্ম, আচার সাভাসাবিক কিয়াংশ্য যোগশামে হোত অসতে। যা কিয়াংশ্য উদ্ভবণাথ বোধ্য বালাকান্ধি ম্হণতাত। দোষযোগযোগ মহান রোগ, অস্থা অঠাবৃহদুধ্যায় উদ্ধেথকৃত শুচি আহে (১)। চক্রসাহিতেত দোষযোগযোগ-একজিধ ধাতুবোধ্য রোগ মহতে তুলতে আহে (২)। অথবাো শ্রুত দোষাণুন দোষযোগযোগ হোষাণাধী ত্বংষ্যা কিয়াংশ্য ততপতাত উদ্ধবাবী লাগতে।
'রোগস্তু দোষঃবোধ্যম' অসে ম্হণণাথ বামীতাচীয়া অভিশাপে সুদা দোষ উত্তমাসামী কালান্তর। মাগচ রোগোতী হোতে, অসাচ অসাচ দিলোতে। 'কিয়াংশ্য উত্তমাসামিতালাচ কোপ ম্হণতাত, যা কোপাকৃত দোষাণুচ তী তী লক্ষণে প্রকট হোতাত আণি অস্বস্থতা ব রোগ যাচা উদ্ধব হোতে। অসে তে ম্হণতাত (১)। তীন প্রকারাচ কিয়াংশ্যমাতুন উদ্ভবণাথ বিকার আমাসামাধী স্থানে আণি জসবাদি লক্ষণে যানা অনুসাহন অনেক আণি অনেক-বিধ সংবাদ অসলে তরী শরীরগত ধাতুচা আণি কিয়াংশ্য ন্যাস হোঁতে হা পরিণাম সরাহিত সামাজিকরাত আলাদারুন যোতে। সাবেদীপাচ অ প্রাণেপাচ বিকারাচ বলিকালাতুনী যা ন্যস্তকৃত্যেত স্নানাধিক্য দিলে তরী হা ন্যাস সর্ব বিকারাং বলুন যোতীচ।
সাবেদীপাচ অ প্রাণেপাচ রোগ
শারীর ধাতুরূপী কাল্পিন্স ন্যাস কাঠী রোগান্ত সাবেদীপাচ স্বহস্তাত হোতো তর কাঠী রোগান্ত বিশিষ্ট অবস্থাপুরাতচ তো মাপিত অসতো। সর্ব ধাতুস সর্বশ্চ ন্যাস পাচাতাত অসে নোঁতে। উপরনামাত্ত সাতো ধাতু কাঠী রোগান্ত ন্যাস পাচাতাত তর কাঠীত বিশিষ্ট ধাতুচ ক্ষীণ হোতাত।
सर्व शरीरप्रभावण शरीराच्या एकाचा अवयवात्ती असा प्रकार, घडतो. म्हणजे त्यात्ती कधी समस्त धातूंचा तर कधी काहींच सांख्य योतो. शरीरातील समस्त धातूंचा अथवा सर्व शरीरातील कोणत्याही एका धातूंचा ज्या विकारावर धारस घडून येतो त्यांमाना सांवेदन्म्य रोग म्हणतात तर विशिष्ट भागात उद्देश्यांना रोगांना प्रादेशिक रोग म्हणतात. काही रोगांत त्यांच्या असाध्यावस्थेत धातूंचा क्षय सर्वांशांचे होतो तर काहीत तो अंगतः च घडून येतो. हे मूलान्धिक दोषांच्या बलावलावर अवलोक्त असते.

साध्यासाध्यता

शारीर धातूंचा ठिकाणी असणाच्या स्वाभाविक सामर्थ्याकडून आमरक तित्र दोषांचा ज्या बेली प्रतीकार करणाऱ्यात येतो त्यातील रोगविनाश होऊन धातूंची अभिवृद्धी योते. परंतु, हे धातू दुष्ट दोषांचा उपशम करणाऱ्याची कामी ज्या बेली असंभव ठरतात तेव्हा त्यांचा न्हास होतो आणि विकारातील असाध्य अवस्थेचा प्राप्त होतात. अर्थात् शरीरात सामर्थ्याकडून दोषांचा प्रतीकार शाळा तर चिकित्सा ने करताही रोग-परिवर्त होतो. उलटपसी दोषांचा उपशम करणारांत चिकित्सेंचे साध्यत बेजून सुदा धातूंचा सामाध्यच जर उंजे ठरतले तर रोग असाध्य होतात.

धातूंचा हिविध न्हास

शारीर धातूंचा न्हास दोन करणांची घडून येता. धातूंची उत्पनी नित्यापेक्षा जेव्हा कमी प्रमाणात होते तेव्हा, आणि उत्पनीविनाशातिम्य स्वाभाविक कम सोडून धातूंचा जेव्हा न्हास अधिक प्रमाणात घडून येतो तेव्हा. पचनपोषणाच्या विकारातल वैद्यक्याला अनुसूचन हे घडून येते.

धातूंची उत्पनी कमी प्रमाणात होणारा पचनाच्या शारीर क्रियातील वैद्यक्य कारण असते. त्यामुळे हिविध ज्या धातूपोषण आहार सेवन करत मुद्दा धातूंची उत्पनी पर्याय प्रमाणात होऊ शकते नाही. याउलट, शारीर क्रियाच्या अतियोगातून म्हणजे त्या अतिरिक्त प्रमाणात शाळ्यातील धातूंचा क्षय होऊ शकतो. वैद्यक करणाच्या अतियोग
शारीर तत्वदर्शन

दौन प्रकारचा असतो. एक स्वाभाविक आणि दुसरा अस्वाभाविक. श्रम, व्यायाम, व्यबाय आदि क्रमांचा अतियोग हा स्वाभाविक असतो तर रोगो-तपायक आणि कलेशदायक अतियोग अस्वाभाविक असतो. शारीर क्रियाविष्ट्वा अथवा अतियोगामुळे श्रावत, खालास �шенेले रसायन धातूचे अश सत्त्वहीन होतात आणि परिणामी मलस्वरूप पावतात. अतियोगामुळे संभवतः धातुक्षण असा घडून येतो.

धातुघटकांचा त्रिविध क्षय

बालदिदोषांचा स्वाभाविक क्रियाविष्ट्वा वैषम्य उद्भवते म्हणजे धातुघटकांचा उत्पादनांतर हि वैषम्य उत्पन्न होते. अतिक्रमामुळे रुक्ष, शुष्क असा आहार सेवन केल्याने युक्त शारीर धातूची सिसंधुता व व्रतता कमी होते, ते रुक्ष व शुष्क होतात. धातू रुक्ष व शुष्क होण्याचा परिणाम सोपसो प्रकीर्ण होतो. आहारातील धातुपोषक अंशांचे अभिवृहन या संकुचित आकर्षेका तीतीतीत शोधून प्रमाणित होणे हात ज्या. आणि अशा प्रकारे त्या अंशांचे प्रभाव करणार अस्म कटके धातूलेला शारीर धातूचे पोषण, फलत: मंदावते. मात्र याची श्रवणे त्या नित्याच्या चलनातिविष्ट क्रिया करणे लागतात. त्यामुळे ते क्षणसर होतात आणि आणांची नित्याची कमी अन्वेषण करणारे सामग्री त्यांच्या ठायी उरत नाही. शारीर धातूत संभवतरी ही क्रमध्या विकसती. वातावरणमुळे धूर्ण ने धातुपोषण तलाबात धातुघटकांचा वैषम्यातून निर्माण होत असते.

धातुध्वा उत्पादनात अन्य कारणांत लांड पडू शकतो. सिन्ध व ढरुळ इत्यादि प्रमाण शरीरात वाजावतेच अधिक झाले की, स्वाभाविक योगांना स्वतंत्रता अवरोध होतो. आणि त्यामुळे पोषक इत्यादि अंश आत्म-सात झाले इत्यादि कामी धातू अस्म ढळला. सिन्ध व ढरुळ इत्यादि स्वतंत्र इत्यादि प्रमाणासह अधिक संघर्ष होण्याचा व अवस्था अभिन्यान असे तात्त्विक हा अभिन्यान वातावरण आणि ध्रुळ यांना लांड पडून होतो. धातूलेले पोषण न होणे हा परिणाम त्यामुळे घडून येतो ते सत्त्वहीन होतात. या प्रकारे होणारा धातुक्षण श्रेणीमुळे धातुक्षण उद्भवतो.
शाय आणि के गांवप्रमाणें विद्रोह पिल्ही धानुशकारा कारणी-भूत होऊ शकते. तीर्ण, उणा आदि आहाराचे सेवन केल्याने धातूत विद्रोहता उत्पन्न होते. विद्रोहता म्हणजे पचनातील दृष्टिकोण. या विद्रोहमुळे ठाण्यांचे पोषण तर नौट होत नाहीय राहू, थ्यांच्या ठिकाणी कोण निर्माण होतो. विद्रोहते शुद्धिता परिणाम म्हणून धातुस्वरूपकाठा ठिकाणी जो दिनायोग्य मूर्ख अवस्था प्राप्त होते तिलाच कोण म्हणतात. धातुस्वरूप म्हणून प्रकार अर्थात विद्रोहपिल्हत्व असतो.

विद्रोहमुळे पिल्हज विद्रोहपिल्हत ज्ञानप्रमाणे कोण उत्पन्न होतो त्या-प्रमाणे वातावरण व अनुप्रयोग विद्रोहपिल्हत होतो. रूक्ष, शुष्क आहारमुळे धातुस्वरूप शुष्क होवेत अथवा द्रवप्राय व स्निग्धगणी आहार-रचना अतियोगाने थ्यांच्यात क्षेत्र उत्पन्न होत, ते शेवटी सत्त्वी व म्हणूनच. मलस्वप्न होतात. त्या मलप्राय अंशांना पुढे कोयलास्वरूप प्राप्त होते.

शोध, क्षेत्र व कोस ही तीन याच्यांना धातुस्वरूप शायाची प्रमुख कारणे.अनुपूर्त नानाचर्या रोगाची प्रमुख प्रकार हे तत्तत्त्वार्थ तीनच संभवतात. ब्यानाआ, लक्षणे आणि नावे यांमुळे अनुसरन रोगांचे प्रकार अनेक होत. असे हे तरी त्या सर्वांचा अंतर्भाव वरील तीन प्रकारांत होऊ शकते. चण्ड, पचन व पोषण या क्रिया स्वास्थ्याच्या अथवा अविकल स्थितीत असल्या म्हणजे थ्यांचा परिणाम शायारा ठाण्यांचे सम्बन्ध पोषण होणार घडून येतो. परंतु, थ्यांचा विद्रोहमुळे उद्भवती म्हणजेसारखे मध्य धातुस्वरूपानेकी धातुस्वरूप होणे हा परिणाम घडून येतो. अणा स्थितीतील या पचनादिक्रियात विकार म्हणजे विद्रोहमुळे संबंधित संबोधनाचे संवृत्त येते. अर्थात, धातुस्वरूपाने आणि रोगांचा निर्माण शायाची प्रमुख कारणे: भेद अनेक संभवत असले तरी प्रत्येक विकारांचे पर्यवेक्षण शेवटी धातुस्वरूप होते. हे निविदा. शायारातील प्रमुख क्रियाचा शायाच्या अनुसरण थ्यांचा विद्रोह शुद्ध वैद्याचय संभवते, आणि हे शोषादिवस मलप्राय शायाच्या सर्व व्याधींना कारणीमूल असल्याने सर्व विकारांचे ही प्रमुख भेद तीनच संभवतात.
शारीर तत्त्वदर्शन

श्यामाकी काही शोषणभव असतात, काही झेलोल्प्रभ असतात तर काही कौशलजनित असतात. शोषणकृतील व कैदावस्थेतील विकारांची उपेक्षा शाळी तर कानातराने त्यांतीही जेवडी कियावस्था प्राप्त होते, हेही येथेच ध्यानांत्यावश्यासारखे आहे.

कोय स्वरूपाने विकृत पचनाच

संश्लेषण अथवा एकीभाव हे धातुच्या अभिदृष्टीचे प्रधान कारण असून विश्लेषण अथवा वृक्काभाव हे सुसंहत अथवा एकीभूत शाळेला धातुघटकांचा स्तम्भ होणारे प्रमुख कारण होव. धातुघटकांचे विश्लेषण अथवा पचनात्यावृत्त प्रमुख कारण होते. ज्याच्या योजने अवशयपतेंतून अधिक शोषणात. धातुघटकांचा विश्लेषणाचा प्राख्यानासाठी तो ढांव येते, त्या पतनवेपणाला अथवा विकृत पचनाला अधिक शोषणात. धातुघटकांचा विश्लेषणाचा प्राख्याच्यासाठी तो ढांव कारणांच्या उत्तराला शोषण होता.

ही कियावस्था जोवर उत्पन होती नाही, तोवर, कियावस्था मुख्य रस्यहीन व क्षीण शाळेला चालावशेषांचे सुंदर विश्लेषण होती नाही. धातुघटक शण व मलस्वरूप शाळी की, त्यानंतर कलेंद उत्पन होतो तर त्यानंतर त्यांती कियावस्था प्राप्त होते. क्षीण रस्यहीन अथवा कलेंद उत्पन होऊन सुंदर जोवर त्यानंतर कोय उद्भवत नाही तोवर ते विश्लेषण होत नाहीत.

रसरक्तदाता धातुच्या ठिकाणी यां शोषणचे अवस्था वर सुचविल्यासारखे आधी शोष, नंतर कलेंद व माणूस कोय या क्रमानुसार जवळा निरंजन होतात त्यांनाच या हा क्रम सोडून देशील उत्पन होऊ शकतात. अर्थात् विकृतीच्या करणातून सोडून कलेंद तर क्रम सोडून आरंभी उद्वृत्त शकतो. एक गोष्ट घट करणी की, युक्तष्ठत्व सर्व विकार, मग ते शोषणचे क्रमानुसार निरंजन शाळीले असेत तर ती क्रम सोडून त्यांती उद्वृत्त शाळील असेत, ते जेवडा धातुधारण परिणत होतात तेवढा त्याला प्राख्यानायाचे कोय कारणभूत होत असतो कारण होत मुख्यतः विश्लेषणकारी असतो.

श्रीवास स्वरूप

शोष व कोय यांने वैशिष्ट्यकां हवांच उदाहरणांवरून आणखी विषय.
होऊ शकें। व्यवायादि कम्च आर्गणि अतिधर्मादि साहसपूर्ण गौरवी यांचा अतिरेक साधारणे धार्मिक शुभ होतात। धार्मिक या गुरुत्वाचे शोभ असे नाव आहे। राजवंशाचा पवित्रवाचक महूणून उल्लेखित आलेल्या शोभ हा बिकार मात्र प्रस्तुत धार्मिकीत सीमाप्रवर्ती शोभाहून भिन्न होय। आर्गण महूणून क्षय हा राजवंशाचा, एक हेतु महूणून सांगणारात आलेल्या आहे। 'अतिरेकत श्रम, बेगानवारण, कारण आर्गण विषमाशय ही राजवंशाची चार कारणे होत,' असे चरकार्यांनी मटूळे आहेत (१), तर 'शोष (म्हणजे राजवंश) या बिकाराने क्षय देखील कारणीभूत होतो', असे आचार्य माधवानी निर्देश दिले आहे (२)। शोषनामक विकारात्मकाच्या यादव सांपत्तिकतेचे रोगही राजवंशाला शिक्षा आहट्यात। उद्भवार्गांवर, 'व्यवाय, शोक, वार्षिक, व्यायाम, दीर्घ मार्गिक, उपवास या कारणांच्या तत्संग क्षण उर्ध्वत यांच्या संबंधाच्या रोगांनी किंत्येकजुन शोष बनातात', असे सुशृवतचार्यांनी मटूळे आहेत (३)। तसेच, 'व्यवायाशिकाच्या अतिरेकातून उत्तप्तपर्यंत आर्गण रक्तक्षय, मासिक यांत्रिकण तथा त्या धार्मिक क्षय उत्सविवाच्या तांत्रिक उल्लेखित आलेल्ये बिकार हे शवाचे प्रकार होत', असे ही त्यांचे वचन आहेत (४)। इतरपैकी त्यांचे वचन आहेत (५)। त्यांच्या संक्षेपात 'विकारांची चिकित्सा हृदयाची चिकित्सा सांगणारात आलेली आहे', असे संगूंत (६) उपरिनिद्रित क्षयनामक विकारांची चिकित्सा राजवंशाच्या चिकित्सेतून भिन्न असल्याचे ही सुशृवतचार्यांनी सुचवले आहे।

अशा प्रकारे कोणत्याही कारणांना का होईला पण धार्मिक वा क्षीण शालीच्यांतर त्याच्याच जेथा केलेले म्हणजे अभिधर्म उत्पत होतो तेथाच उपचार, वृद्धी, पौष्ठिक, पोषण या आदी धातुरकांत मग तलेश्वर वेष्ट होत. कारण केलेल्या म्हणजे द्रव्यसूक्ष्म अभिवृद्धीमुळे अवरूप हातिल्या सांतरांत रसाचा प्रवेश होऊ शकत नाही। 'रक्तताचे शार्म अवरूप हातिल्या पुढे मांसाची कारणे होऊ शकत नाही'; असे चरकसंहितेत (७) तर 'सृंतसंतांचे अवरूप धातुला की तसंक्षेपे रक्तताचे शार्म करू शकत नाही, मग पुढे मांसाची कारणे करणार?' असे अष्टांगहृदयाचे (८) यांवंद्र्याला मटूळे आहेत. सुशृवतसंहितेत (९) देखील 'कफ-
प्रधान दोपांती रसवह लोतसे अतरध शाली की, सर्व धातु क्षीण होकु लागतात’, असेच सांगितून आहे. अधान बाजारे अधिक्ष्यताधमुखे श्रोतांताच अवरोध होऊन धातूतून उत्पादन, पौषण वागूरे वंद झाले की नंतर त्यांचा कोष होऊ लागतो अणि परिणामाती निवारिण होतात. या धातुविनाशक अवस्थेच्याच राजमहत्ता हू हं संघटनात आलेला आहे. राजमहत्तावरून जे काळप्रमाणे उपद्रव सांगण्यात आलेला आहे, त्यांची उपती केल्यांतूनच होत असते. राजमहत्तावरून जी विद्वत्त्वाचे हान्याच श्वास व रक्तपित्त ही तीनच प्रधान आहेत. ह्या लक्षणे नसताही केवल ही तीन असती तरी देखील प्रस्तुत विकारात असाध्य अवस्था प्राप्त होते असा निदशेची आद्यातो. उदाहरणार्थ, ‘कास, श्वास, रक्तपित्त या लक्षणांती पीडळेल्या शोपस्थ म्हणजेच राजमहत्ता रोगवाला सोडून झालेही म्हणजे त्याची चिकित्सा करणे नाही, असे अत्याधुनिक उपायावरून संगणे आघात (२). क्षेत्रभूकितांस्क पेलेपासून व पित्तवित्तांस्क रक्तविनाशक म्हणजे व्यवस्थिताच असेल. उदाहरणार्थ, ‘जवऱ्या, लाल, अति सादा व रक्तपित्त हे विकार प्रकृतपणे पित्तविनाशक तर सत्क भरल्यासारखे बाटणे, अनावर्तवेळ, कास आणि कंठोद्वरस हे विकार काफी काळपासून संवर्तत. असा सुधुतसंहीत उल्लेखात होतो (३). राजमहत्ताच्या अकारा त्याची सामान्यता: धातुसंघि सूचक असलेली स्वरभेद, मूल, असपाट्यसंकोच ही तीन लक्षणे वापरी म्हणून उल्लेखित अथवा आहेत (४). जवऱ्या, कास, रक्तपित्त इत्यादी जे उपद्रव क्षेत्रांतोद्वरस म्हणून सांगण्यात आलेले आहेत ते केल्यांतून उपद्रवाचे होस्वरूप असतात. हे केल्या व कोष उपद्रवाचे असतात अथवा रोगांतून प्रत्येक कोषांतून ही तीन रक्तविनाशक असतात, शोप तथा संज्ञेवरून अधारित विकारांचा निर्देश करण्यात आला आहे. ता पर्यंत, शरीराच्या कोणत्याही एका भागात अथवा रसदर्तांपासून कोणत्याही एका धातूत असाहीकरणात केल्यांतून विविधजित क्षय म्हणजे शोप.

कोषांचे रक्तपित्त

शरीराची स्वाभाविक कर्म संकेतनात्मक असते. अधारित अभिवृद्धिकर देखील संकेतन होणाऱ्यानिच शरीर वटकांची तळ होत असते. या
सम्पृक्तकर्मविषय हीनयोग संभवना म्हणजे शरीरातील धातुशंक्यकंठ शोष निर्माण होतो. उदाहरण किरिच्छा अतियोगाने पोषक द्रव्यांचा शारीरिक धातुतंत्र अधिक प्रमाणण व म्हणूनच अस्वाभाविक संचय होतो. संशोधनात्मक कर्म ह्यांच्या शाला धातुघटकंठाय विनाशाला कारणींमूल होणारे विशेषज्ञतत्त्व कर्म होणे हा मिथ्यायोग. हे कर्म अस्वाभाविक आसते. या प्रमाणाने शारीर द्रव्यांत्र्या स्वाभाविक उत्पादनकर्मत हीनयोग, अतियोग व मिथ्यायोग अशी तीन प्रकारली विकृती संबंधते. त्यांपैकी हीनयोगाचा परिणाम धातुघटकंठया स्हाला होतो. तर अतियोगाने याच धातुघटकंठचे नको इतक्या अधिक प्रमाणण वाच होते. मिथ्यायोगाच्या तर धातुघटकंठा नाशक होतो. या तिथांपैकी हीनयोग आणि अतियोग हे स्वाभाविक कर्मचित्र असल्यासे ते विषण्यासे उत्पन्नकर्म होत नाहीत. परंतु, मिथ्यायोग हे कर्मच अस्वाभाविक असल्यासे त्याच्यात उत्पन्न विषण्य तीत्र असतात. हीनयोग व अतियोग या दोघांनूत्तरी विकारांती उत्तरी होत असतेच. कारण रसायन धातुघटकंठाचे उत्पादन प्रमाणपंक्ती करी वा अधिक होणे हे क्रियाश्रयस्थर थोर. परंतु, मिथ्यायोगाची क्रियाश्रयस्थर्यात तीत्रता विषण्य असून ते विनाश करू होते. कारण स्वाभाविक उत्पादनकर्मयाच्या अभावी त्याच विशेषज्ञतत्त्व करत असते. अशा या मिथ्यायोगाच्या कोण म्हणतात.

हा कोटी धातुघटकंठ श्रीणुस्थित उपत्तल होतो. पोपणाच्या अल्पतेमुळे सत्रहीन व मल्लस्वरूपी अर्थात ह्यांवत् प्रमाणण उत्पादित न होते की, त्याचा संचय होतो. त्यांचे उत्सर्जन शाले तर पुढे केळीदारी विकृती उद्दृततच नाहीत. या संचयातूनच पुढे केळी म्हणजे अस्वाभाविक व विकारोपादाक आदर्शक व कोण यांचा उद्भव होतो. अर्थात धातुघटकंठी शोष हा असा प्रकारे रोगाना प्रत्यक्षता हेतूमूल होत नाही. तर केळीदेखीलता ती कारणींमूल होतो. तसेच, धातुघटकंठात विनासकारी विशेषज्ञ रोगाचे कारण असल तरी तो एक स्वतंत्र व्याधी नन्हे, हे स्नानात देवाश्चारबाट आहेत.
शारीर तत्त्वदर्शन

बस्थाप्रणी-व शोभ कोष

धातुरूप ठिकाणी केलेदासस्था उत्पन्न होण्याची प्रमुख कारणे दोन संभवतात. पेक्षेकी केवळ द्रव्यावर व सन्यथ पदार्थाची नवं तर पद्ध्तकर व हितान्वी अया अन्यायी द्रव्यांने देवील सेवन जर अधिक प्रमाणानाने आळे तर त्यांना व फलें धातुचे पचन योग्यत्या होत नाही. केलेदासपत्रीचे हे एक कारण असून पदार्थातितल बौध्य अथवा मिथ्यायोग हे दुसारे कारण होय. त्याच्यांपर्यंत महोदयपूर्ण हाळेवा धातुरत्वाची ठिकाणी आंदरूनी निर्माण होण्यात होतो.

या केलेदासस्थेनुसार पुढे शोभ व कोष यांची उत्पत्ती होते. केलेदासपूजे केलेदासस्थानातील शोभसांग होतो आणि संकल्प धातुरत्वाची ठिकाणी श्रवण-मुखता निर्माण होते, पेसी व सन्याय यांचा चलनसंपर्क मार्ग वेग आणि धातुरत्वाचे अभिवंधनही यथायथ प्रमाणाने होईल्यासे होते. त्यातूनच शोभ उद्धृत होते. एकाच जागी धातुरत्वाचे अधिक प्रमाणाने संरचन होण्याचा तो परिणाम असतो. ‘शारीरिक रूपांतरी एका भागात उल्लंघनात दिसून येणारा शक्तिसंपन्न असा (साम) दोषसंचय म्हणजे शोफ (शोष), असे मुख्यतः उत्तर आहे (१°). चरकानीच्या उत्तरेको विचार सामान्य हेच शोथाचे लक्षण संगतत्त्यात आहे (२°). ‘शचा व मांस यांचा आयुष्याने उत्पन्न होणारा कठिण असा जो उंचवत त्यांचा धातुरत्वाचे संचय संतत्मकतेच शोफ (शोष) म्हणतात’. या वचनात (३°) बाग्मोळातील शोथाची संचयातत्त्वाचे उल्लेखित होते. तत्पर्यं, अयावरत संचय म्हणजे शोष. वयस्क (त्यावरत अवघ्या संचयातियताने), गुक्ता (जडता), उत्सव (उंचवत), शोषशंकवत (४°), अविष्कार (सारख्यात विचारनातील पचनाचे अभाव) आणि शूल हत्यादि विकार या शोथासुन पुढे उत्पन्न होतात.

शोथाच्याचा कारणीमूल होणाऱ्या केलेदासी उत्पन्न दोन प्रकाराती होते. तदनुसार अविष्कारीव व मिथ्यायोगशक्ती असे त्याजे प्रकार दोन संभवतात. अहाराचः स्वाभाविक पचन न होणे म्हणजे अविष्कार. आणि
वातावरणातील विद्याधर्मात उत्पन्न होणे हा मिथ्यापाक. अविनाशित् कलेळ धार्मिक असतो तर मिथ्यापाकातून उद्भवणाऱ्या कलेळपासून प्राय: (१०) कोण संबंधततो.

या शोधकोशाने अनुसरण समस्त विकारांचे वर्गीकरण ही दोन प्रकारांत करत येईल. कारण स्थानातील शोधकोशाने अनुसरण रोगांचे प्रकार अनेक संभवत असलेल्या तरी त्यांपैकी काहीत शोध तर काहीत कोण हे व्यक्त व समान असल्याचे दिसून येते. शोधकोशाचे व कोषाशब्दाचे दोन प्रकारांत मृणूनच संपूर्ण रोगांचा समावेश होऊ शकतो. आणि या शोधकोशाची उपत्ती कलेळपासून होत असल्याने सर्व रोग हे केलेळहुतुक होत असेही मृणूनच येईल. शोधकोशाचे सुदुर जेव्हा उपज्रवे तीन नमूनात तेव्हा कोशाची उपत्ती कलेळपासून होत असल्याने कोशाची कारण कलेळही होय. प्रत्येक रोगाला हेलुभूत होणाऱ्या या कलेळपासून अभिप्रयंद मृणूनच शाल्यासमावेश होत. समस्त विकार अभिप्रयंददेखील असतात असे सामान्यत: मृणूनच शाल्यासमावेश होते.

केलेळ आणि सूत्रमल.

केलेळाचे स्वरूप विशेष करणे या शिकारी इतः होईल. आहारातून असलेल्या पोषक द्रव्य जेव्हा द्राक्षक द्रातावर तेव्हा त्यांचे शारीर धातून अभिप्रयंद वा द्रातून होऊ शकते. रसरक्तातील धातूनच उत्कर्षतील हे तत्त्व अनुसूचित आहे. मृणून द्रातून विषशिक्षा स्वरूप नष्ठ होऊन त्याचा द्रातावर रूपाळण होत. उत्तर धातूनच विषशिक्षा रूपाळ ती उत्तरांत होऊ शकतो. आहारी मृणून आणि शारीर धातून यांत घडून येणारे प्रत्य मृणून सार्कूनविवेचन हे सुदुर द्रातावर होत असुचित. ऐतिहासिक आहार व धातूनच वेण्येच्यांसमावेश अंशत: मृणून होणे व अंशत: त्यांची वृद्धी होणे या जिवा शाल्यासमावेश अबंधणण पण कमस्थः चालू असतात.

शाल्यातील रसरक्ताच्या आधारात राहणारा आणि त्यांच्यापेक्षा सुनवहीन पण आपल्या परिमाणवरून साहाय्यपूर्व होणारा असा जो मृणून द्रव्य त्यासाठी मूर्त अशी संजय आहे.
हा मूत्रसंजक इत्यादि केवल मूत्राशयात्तेऽअसतं नाहीं, तर तो सर्व शरीरवस्त्रातील असतो। 'अवस्थः इत्यादि पुरीपाते, क्लेठवाहन हे मूत्राते क्लेठवाहनविभूती हे स्वेदाचे कार्य होय ' (२२), इत्यादि वचनान्तर शारीर धातुयं ठीकाणी क्लेठचे अभिव्वलण करणे हूँ मूत्रनिताते कार्य निरन्तरित्या आते। असतो ते शरीराचे उपकारकाची असते। मूत्राशयात संततित होणार्या द्रव्याचे हूँ कार्य अर्थात नसते। कारण तो अवस्था उत्सर्जनयोग्य असतो, तत्वशास्त्राच्या ठीकाणी आदेशता उद्देश करणार्या व ती कामसूत्रणांचा द्रव्याध्यायाचर उपरिनितिद्धत मूत्र ही संज्ञा देण्यात आली आहे। हेच मूत्र देख्या एवढ, असते। 'शरीर हे दोषाधातुमल्लभूत होय' (२२), इत्यादि वचने, मल्लभूत देख्या असल्याचे संगतता परत, ही देख्यार्या बस्ती व पक्कात्ता याच अनुसारे संततित होणार्या उत्सर्जनीय अशा मूत्रपरिच्छेदाकृति होऊ शकणार नाही। अवस्थः हे पुरीपाते व क्लेठवाहन हे मूत्राते कार्य साधनाच्या आयुर्वेदीय बङ्कारवाणीला त्या ठीकाणी पक्कात्ता व बस्ती याच संततित होणारी उत्सर्जनीय द्रष्य अभिव्वलण नाहीत। क्लेठवाहनी करणार्या स्वेदावरभित्र असेच मत्तता येईल, रसस्तातील इत्यादि यथाकाल सत्त्विन व मल्लभूत तायांतर बस्ती एवढ होतो व तो जलाश्व पुढे मूत्रमाणात उत्साध्या होतो। शरीरान्तर्गत पेटली कार्यरत आदेशेचे कारणीभूत होणारा स्वेदसंस्थानशिवाय जलाशीला काळ्यान्तराते सत्त्विन आयुर्वेदीय मत्तत्येजे स्वेदनिः च्याकृत त्याचे स्वेदपाते उत्सर्जन होते।

क्लेठचे अभिव्वलण करणार्या व मूत्रसंजक जलांश्वाची शरीरान्तर जेव्हा प्रमाणात्ते काळही पाल्य होतो तेव्हा क्लेठचा अस्त्राधातुविन्यास करणार्या रोगोत्पत्तीला कारणीभूत होईल इत्यादि प्रमाणात अभिव्वलण होतो। आह्वाहनिक क्लेठवाहन इत्यादि प्रमाण अधिक होणार्या ती परिणाम असतो। उल्लेखदी, क्लेठचा न्त्रांश करणार्या रूढ व मुख्य अशा आह्वाहनिकांती क्लेठचे शोषण होऊन परिणामी शरीरान्तरातील शोष संपर्कातो।

मेहत्तविकार

उपरिनितिद्धत मूत्राशी मत्तत्येजे देख्या जलांश्वाची बाहेर शाली की यांत्रण जे नानाविध मूत्रविविधान उत्सर्जन होतात त्यानांच
मेहविकार म्हणतात. मेहविकारातील सामान्य लक्षण म्हणजे मुत्रच्या अनिवृत्तीने धातुच्या ठिकाणी, विनेकत: मांसधातुत, अभिभव म्हणजे स्वंद-नावस्या उत्पन्न होते. रस व रक्त हे धातु द्रवहूप असल्याने त्याने होणारी केलेल्या वाढ अभावाने उत्पन्न करू शकत नाही. उलट, अस्त्रीया कठिणत्वावरुन आणि मेद, मज्जा व शुद्ध या धातुलया सिंधु मालूम करे या चार्धा धातुने केलेल्या वाढ होऊ शकत नाही. मांसधातु मात्र केलेल्या वाढला अनुसूच असतो. कारण त्याचे स्वरूप घन व सूदू असते. त्याचे धर्म असिपण्य भंगतो. मांसधातुमध्ये विस्तृत प्रतिम नष्ट होते. त्याचे घटक या अणू शिविर होतात. शर्कराकाळ्यात मेहविकारकाळी उत्पत्तीही या मासगत असिपण्यानुसार होते. मेहविकारातील बण्णी ह्या अभिभवाद्युतेच स्त्रोत-साध्य होतात. कारण अभिभवाद्युत म्हणजे शिविर झालेल्या मास्तणीने पुन: संधान कण्टानेच घडून येत असते. सर्वशरीरविषयी जाणन म्हणजे चेक दृष्टिकृत झाल्यात मास्तणीतील संधान करे होते, हा विचार चर्कसंपत्तितेच सुनिश्चित केलेला दिसतो. 'बहु व अवबहु स्वरूपातील मेद, मांस, शरीरज केलेल, शुद्ध, शोभित, वसा, मज्जा, लसीका, रस व औषध ही मेहविकाळी हुत्ये होतात', असे चर्कसंपत्ती वचन असून (२५), 'अवबहु म्हणजे असंहत (शिविर)', असे स्पष्टीकरण व्याख्याकार चर्कपणीनी तयाच्ये केले आहे (२६). प्रमेह विकारात शरीर शिविर होतात, ह्या चर्कसंपत्ती उल्लेख-निबंध आहे. 'प्रकृपित झालेला श्रेणी, शरीर शिविर झाल्यासारख्या चर्कसंपत्तीने सर्व शरीरात दरवर्त असून होतो, आणि प्रथमत: त्या मेदाशी मिळत होतो', असे ते म्हणतात (३२). हा प्रकृपित श्रेणी दृष्टिकृत झालेला मांसधातुत शर्कराकाळ्यात पूर्णपणे मास्तणीक उत्पन्न करतो (३३), या वचनात प्रमेह-तील मांसधातुत शर्कराकाळ्यातील चर्कसंपत्ती निर्देशिली आहे. या सर्व लक्षणावस्थेपेक्षा प्रमेहविकार हे सर्वकारणीय असतात आणि ल्याणा कारणीय होणार अभिभव हा मूळ मासगत असतो, हे अभिभवांत होऊ शकते. पुष्कर व गड्डू मूत्रप्रवृत्ती हे प्रमेहविकाराच्या सामान्य स्वरूप संगणपात आहे असते (३४) तरी प्रमेहविकार केवळ वृक्क व वस्त्री वाच्याच आळ्यात उत्सवारी नसतात तर ते सर्वकारणीय असतात. सर्व शरीरात संचार करणार्या मूत्रसंज्ञक केलेल्या दुर्धुम्हें ते संधानत. म्हणूनच त्याना मूत्रविकार
भारीतात् मिन्नतात्. भारीत अवयवांची (कधी सर्वं तर कधी काळ.padding) प्रमाणार्थिक वा अस्वाभाविक विठ्ठा अथवा साजस्थितीत, हे त्यांचे धोड्यावाट स्वरूप होय.

कलेदूतसंव विकारांचे प्रकार

शारीराद्वारे ज्या ज्या भागात कोठांची अभिवृद्धी होते त्या त्या भागात नानाविद्रोह रोग उत्पन्न होतात. काताळ दोष व रसायन देखील यांचा अनुसरण ज्या प्रमाणणे कोठांचे प्रकार संबंधित अथवा प्रमाणणे या कोठांची अभिवृद्धी शारीराध्वारे जोनतयाची भागात होऊ शकते. असल्याने कलेदूतसंव विकारांचे धार्मिक अवयवांना समांतर देखल अनेक प्रकार संभव शकतात.

सांबंधित मांगांचा अनुसार उत्पन्न होतो तेहीचा जननाशाची अभिवृद्धी होऊन प्रमेहविकार उत्पन्न होतो. पुष्पक व गोल छायाप्रकृती हे या विकारांतील लक्षण, विकृतिचा संचार सर्व शारीरात शाळानंतर प्रत्यक्षतराला येते. रसायनाधिकार कोठांचा बाध शाळीती ही, रसायनसंतुष्टे या यांचे अस्मानित भोजन व आभार हा विकार उत्पन्न होतो. आमयुक्त वायू हा या विकृतीला कारणीय होतो. 'अनेक रस वातपिता-कर्मांचा योग अधिक संचित, अनेकतरंजन व बुझक्युट 'होऊन सोतसंचा विकारी अनुसार उत्पन्न करतो', असे माध्यमायांची आम-वाताच्या वर्णात सांगिते आहे (१०). अतिमाणात बङ्गाली केल्या जेथा मूनाद्यानुसंचाची सोतसंचा कडून बसीत संचित होतो तेहीचा मूनादेण्याने अतिमाणात त्याचे उत्तरस्थान होऊ लागते. अतिमूळ वा बहुमूळ गालाच म्हणात. कोठांचा अतिरिक्त संचय जेथा उदरात भागाचे उदरास्तरात कलेत होतो तेहीचा उदर (१२) होतो. आणि तीव्र केल्या अंडकोणात संचित झाला भागाचे मूनावृद्धी हा विकार उदरभवतो. अंडकोण पायाने पाटकाच्या भरलेला वाटणे, त्यांत्रिक व पीड़ा जाणणे आणि त्यांत्रिक स्पर्श मुद्र भाषणी ही मूनाद्यानुसंचा लक्षणे माध्यमायांची सांगितेली आहे (१३).

उपरिनिदेश विकारांत कोठांची अभिवृद्धी अपाकाराचे समाज अस-ताही स्थानमेंदानुसार तीत वैविध्य उत्पन्न होते. आणि ते स्पष्ट बघावे या
उद्देश्यान्तः या सर्व केलोलङ्गविकारांना आम्षावत, उदर, मूत्रवृद्धी हिलाविद्
निर्णयार्थी नांबे देश्यात आली आहेत.

रसाधात्राध्यायी केलालीक वांग शरीरायचे सर्व विभागांत निदूत आली
की सर्वग्राहण ( सर्व शरीरातां सूज येणे ) हा विकार उद्वर्ग होतो.
उलट, हात, पाय, पोट, पाठ या प्रमाणेन एकादी अवयवाती वाघून आली
तर प्रादेशिक शोष ( ल्या ल्या अवयवाची सूज ) उद्भवतो. हा ब्राह्मणिक
शोषनच परिवर्त आला महणजे ब्राह्मण पातरो. 'बिलुद जागी उद्धवतेला
शोष हे ब्राह्मण पूर्वलक्षण होय ', असे माहात्माच्याचे वचन आहेत (१४).

रसाधात्रप्राणी मांसाधात्रूनी कलेतेती हुन्नी होते. प्रेदी, अनुदेश,
अपची, गंडमाळा, विद्री इत्यादि विकार त्यावृत्त उद्धवतात. ते सर्व मानस-
विकृतितत्त्व असतात. निर्णयार्थी दिकाण्या पण मांसाधात्राध्यायी
केलबी अतिचूकून या सर्वाची उत्तरत होते.

शेषकविकारांगी शोषवाणियाच्यात्मकता

सर्व केलोलङ्गविकाराचे शोष हे लक्षण सामायत्वाने विध्यात
असतात. रस, रक्त, मांस, केलं इत्यादि द्रव्यांचा एकादी दिकाणी अधिक
काळ आणि अधिक प्रमाणात संचय आला महणजे त्यावृत्त शोष उद्भवतो.
किवनेहि, हा संचय महणजे शोष. संचय अथवा संग्रह हे कार्य कराते आहे.
काण्याची या स्वाभाविक कार्यात वैमने आले की शोष उद्धवतो. तो
अर्थात् शेषकामेंच असतो. महणुथत सार्वदेशिक आणि प्रादेशिक असे
शोषणात्मक वस्त्र विकार स्वरूपात । व स्वाभाविक वामीन असेले तरी
ते सर्व शेषकामेण उद्धवत. वामभटाच्याची महणुनच महणते आहे कि,
'वायुसिवाय शूल, पिताशिवाय दाह आणि ककाशिवाय शोष ( शोष )
संस्कृत नाही ' (१४).

कोषोत्तम विकार

केलदानंतर आता कोळाचा व तेत्रुपर्यंत विकारांचा विचार करावणाचा.
देहाचे पोषण करणाच्या आहारांशांतील सार्वभागे व मलभागे मांंचे एक-
शारीर तत्त्वदर्शन

कोष जैसा रसरक्तान्त्रिक अस्तते तेघा पांडू रोग, कामार इ. विकार उद्भवतात। पांडूरोगाच्या वर्णित जरकाचारी सांगतात की, प्रकृतीत झालेले हृदयाच्या पिता बलबान बायुकडून प्रथम हृदयसंबंधी धरानीधारे बनते थ्याच्या द्वारे सर्व शरीरात कर्षित नहोते। नतरे ते त्वचा व सांस यांच्यामध्ये आयुष्य कहत राहते व कफ, बायू, रक्त, त्वचा, सांस यांना हृदित कहत फिकट, हिरवा इत्यादि बहुविध वर्ण त्वचेच्या दिकारी उत्पन्न करते। यालाच पांडूरोग मृणतात (१४)। कामार रोगाची उत्पती हृदित पिताकडून रक्त व सांस याल विद्यंत निर्माण खालीलाचर होते, असेच थ्याच्या सांगितो आहे (१५)। कोषाच्या प्रादूर्भाव रक्तधारातून जेठास विहितावर होतो तेघा रक्तपित्त हा विकार उद्भवतो। आचार्य चरक मृणतात, 'आशा प्रकारे आचरण करणाया व्यतितीच पित्र प्रकृति होते व रक्ताची मनोभावाने वाढ होते। हे प्रकृतित पित्र वाढेलया रक्तसह सर्व शरीरात संचार करत असताना जेठा यकृत व व्यथी यांतून निधिशाच्या रक्तवर सळसांच्या गुंतांत अवबाळ होते तेघा ते रक्ताला दुषित करते' (१६)। बाह्य त्वचा व लसीका यांत उद्भवालया कोषाच्या जंगल विरोध, मुसारी इत्यादि रोगाची उत्पत्ती होते। कोषाच्या विशेष तीत्र स्वस्थाची निमित्त मृणाज मुखाक (सोडे थेणे), गुडपाक, मेड़पाक इत्यादि, तसेच फिल्म (पांडरे कोड) आणि केवळ त्वचाच्या
आश्रयाने संभवाणी नानाविध कुटुंबकळे यांचा प्राप्तांबळ होतो. उदित कोठार्या तीव्रभावस्थेच्या महाकुटुंबे उद्भवतात. रक्त व मांस या धातूचो हुक्ती यांत होत असल्याचे स्वाधिक महाकुटुंबे भणरतात. 'त्या, मांस, रक्त व लसीका ही चार इतरतील प्रकोपकामोळे विक्रित होतात', असे चर्चकांचे वचन आहे (""). अर्थात् त्या वर्णित महात्मानुसार कुटुंब विकारांची उत्पत्ती या इतरतील वेष्टयादतील वेष्टयामुळे होते. शोषण धारमस्था बाह्य भागात असापि व अन्तर्भागात असापि, त्या विकारांची संचित आणेतील रकतादे धातुरुक्तक्षेत्र कोठ झाला की, त्यातून पुढे ब्रह्म उत्पत्त होतो. विकारांकी दृष्टिप्रति शेष प्रकोप धातुरुक्त विक्रिला होतात, त्यांता कोठ होऊ यांतो. आणि परिशिष्टाचे ते नाश घनतात. धारांचा विनाश घडवून आणायला या कोठाने कुटुंबविकार महणतात. या विकाराला धातुरुक्त कुप्तित महणजे विशेषण कोठ असतात. किंवत, कुप्तत वा धातुरुक्तिरूप हे सर्व कोठाल्फक विकारांचे एक स्वरूप होय. हे कुप्तत व समान असताही कोठाल्फकांनुसार, त्यांचे भेद अकेले संभवतात व त्यांचा विविधता हदलां निरस्तराशिव नांवानी करणाच येतो, हे निराखो. पितविकारांची कोठाल्फकांतता

कोठ हे लक्षण सर्व दाहरुक्त विकारांत सामान्यतेच्या विवरणात असते. हा दाह विवशाल्फकांतून महणजे प्रवेशवाहिण्यातून उद्भवतो आणि विवशाल्फकांतून उद्भवती दृष्टिप्रति पितापणतून होते. तत्पर्यं, कोठाल्फकांतत कस्तत विकार, मग ते सार्वजनिक असा त विदेशिक असा, कोठाच्या स्वात्तिका तिरस्कार व कोठाच्या स्वरूप उत्पत्त होतेत, ते सर्व पिताद्वार होत.

विकारांची प्रमुख कारणे-शोष, कोठ, शोष.

सर्व विकारांची, प्रभावांने, प्रमुख कारणे तीनच संभवतात: शोष, कोठ, आणि कोठच. शोषात्फक, कोठाल्फकांतत आणि कर्त्तव्यात्फक असे समस्त विकारांत दृष्टिप्रति प्रकाराही ददनुसार तीनच मानता येतील. शोष वातावरणी-प्राणी, कोठ दृष्टिप्रति पितापणतून आणि कोठ कफ्प्रकोपातून उत्पत्त होत असल्याने प्रकुप्त प्रकार अतिरिक्त तर रोगांची मूलभूत कारणे होत आत संशय नाही.
अविकृत वा स्वाभाविक स्थितितील वायू, शरीरतील यथ्यावनत्स्वाभाविक हालचालीचे संचालन करत असतो. परंतु, सोतसांतो संशोषण वा अतिपुरुष ज्ञानाशयांतून रूढ झालेला वायू विकृत होतो आणि त्यापूर्व शूलसंज्ञक नानाधिक पीडा उत्पन्न होतात. विषाण्ड ठिकाणी अवरूप शांती-मुळे वायू जेत्ता उन्मार्गामी होतो तेव्हा ज्ञानी ध्रुभक व पीडादायक अतिशय बेगाल शूल म्हणूनतात. पित्ता अविकृत स्वतंत्र पचनाचे म्हणजे आहार आणि ध्रुत यांदील सार-किठे पृष्ठ करणारे कार्य योग्य प्रकारे करत असते. पण तेच जेत्ता विकृत होते तेव्हा त्यात्मालिके ते विश्वासहलात कारणी-भूत होते. संपर्क अथवा ज्ञानी तीर्थेतून परस्पराचा स्पर्श देखील सहन होईलासा होती आणि त्याच्या विशेषणाला जे कारणीमूल होते. असे तीत्र वा विकृत पचन म्हणजे विदाह. धातुविनाशक कोंड त्याच्या उद्भवतो. कपालेच्या बाबतीलही असेल आहे. तो जेत्ता अविकृत असतो तेव्हा शरीरतील सर्व संचालकाच वा पोषणात्मक कार्य योग्य रोजपायले पार पाहिले असतो. पण तोच विकृत हाला की संचय अधिक प्रमाणात व अधिक कारण शाळाला तोच शलेष्या नोमोलायक होतो. वातपिकयाची स्वाभाविक कार्य म्हणजे अनुक्रमे गती, पचन व पोषण. शूल, दाह व कोंड ही त्यांची अस्वाभाविक असेल होत. शरीरचत्या भिन्न भिन्न स्थानात चालणाच्या अनेक प्रकारच्या स्वाभाविक किंवा समावेश ज्ञानमाणे गत्यादि तीन तितून शकतो त्याच्य प्रमाणे शरीरचत्या निर्माणीचा ठिकाणी संभवहानाचा नानाधिक व्याख्याचा म्हणजे अस्वाभाविक किंवा अनिश्चित शूल, दाह, शोथ व तिष्ठतंत्र करता येतो. अर्थात, अविकृत स्थितीत शरीरचतीली जीवनाचा चालविनारे वाताव्रेश दोषज्ञ विकृत हाले म्हणजे मात्र नानाधिक तीन व्याख्याचा उत्पन्न व्यापारे कारणीमूल होत हसत असतात. आत्मचय वाढवत म्हणूनच म्हणूनतात की, 'सम स्थितीत असले म्हणजे जे शरीरचत बाळीला कारणीमूल होत होती ते दोष विषम स्थितीत शरीर-राचा धारत करणारे प्रवृत्त होतात. म्हणून आचरण हितकर ठेवावे, आणि त्या योग्य वृद्धी व क्षय यांच्यापूर्व दोषपर्यंत संरक्षण करावे' (२).
टीपा:- ( दशन १८)

('रोगस्तु दोषविपम्ययः' अ. हृ.
('रोगस्तु धातुबिपम्ययः' व. सं.
('कोषस्तुनामयािरिति। लिगानां दशनं स्वेतं अस्वाभाय रोगसःभवः। अ. हृ.
('विशेषणाधानम स्वंदनाला प्रथम द्रवतं कारणीभूत ब्याहे, हे सुसमगत ह्योय.
('अयथाविनमार्यं वेगसंधारण क्षमयुः। प्रक्षमन: कारण विवाहु चतुर्भ विवाहमात्मनम्। व. सं.
('क्षयो रोगस्तु द्वितौ शोषस्यापुण्यात्याये। म. ति.
('क्षयादायोक्षयांत्यं व्ययानादशायोपवासः। व्रणोऽवत्तनीपाया शोषायें वदनित हि।' सु. सं.
('क्षया एव हि ते ज्ञाया: प्रस्वेकं धातुसंहिति।' सु. सं.
('विकृतीसं हु ते गा हि प्रामुखत धातुस्वत्वे।' सु. सं.
('रत्न मियमधवात् मासादीनृ तानुपस्वे।' च. सं.
('रसायनस्य न रक्ताय मांसाय कुंत एव च। अ. हृ.
('कामप्रबानीद्वेषस्तु होषस्तु रसत्वस्यसु। शीत्यें धातवः स्त्रृः।' सु. सं.
('विनितिक पीडित लिङ्ग: कास्वादसामग्राये। जहुःचातृ शोषायित जनसूः।' सु. सं.
('ज्वरो दाहोस्तिनारसः पितात् रक्तस्य चागम। शिरस: परिय्योग्यमभाकाश्च एव क। कास: कठोत्स चोषवंसो विजीय: काहकोपत।' सु. सं.
('स्वरभेदोदितात् शूल संकोचचवंसापाश्चता।' सु. सं.
('स्वरभेदास्यो दोषस्यचलतः श्रीरंकेदेशोतित्वः शोक इत्यावते।' सु. सं.
('पुन्तप्पच एव उसेदयसामायात्।' व. सं.
(व) स्वरभेदास्यो अन्याय। उसेदयसंहत् शोक तमाहितन्तियादित।' अ. हृ.
('हि अवस्था आरोग्य स्थानेच्छ प्रोद्याध्य्याच्छ आमात्रेयेत उष्णत होत हस्ते। प्रथमान अवस्थेयेत मात्र दाह होउरं उस्मि।। करो कुमारमाता पृथक्कुर्णाता वोनिकुक्तात्वर्षे मद्वेबद्नातार्कश्च अधोपवान वदिन्द्रध्वम्।। दहले पत्तेन हि अनिकाराभ्यां अधोपवपरिवर्दाधिण भवितः। ।। कवःधिपिप्रामावलाताहिकेषु प्रथमानितितित्वेऽगुणे विश्रावः कम्बिः, श्रवः, विभुं यम, सुः
भरत ही कविणे आमाकर्षणी सुनक अस्मृत अन्वेषने भाजलवासार्यां बाहिरे, शारीरिक अभिलाष्ट बेलासारां बाहिरे, प्रक्षेप बाहिरे आणे होणे, बाहिरीपूर्त शोष वा अोठ बाहिरे, सर्व बाहिरे आणे होणे व्यवहार, दाह, तहाण, अनाविष्कार्य असानी ही पच्चमान असर्र्यांची लक्षण होते, असे मोल्याखालीनी म्हणून आहे.

"(**) प्राय: असे मुद्रीमध भवले, कारण अविपरकाक जर तीक्ष्णता उद्वाचली तर शापासुनीही ज्ञानमाणे कोथ संबंधतो श्वाचद्द्विनां भित्ता विपरकाक जर तीक्ष्णता उनावले तर शापासुनीही प्रथम घोष उत्तर होकन नंतर कोशास्वयं निर्माण होते.

"(**) 'अवश्यं: पूरीरपयः मुलस्य बलेवाहुम। स्वेदस्य वलेविद्वृत्ति:।' अ. हु.

"(**) 'देशवादुसमलूल्लं हि शारीरम्'- सु. सं.

"(**) बृहु अव्रं मेदी मोळ शारीरं: कलेव: पुंक्ष शोषित वसा मोक्ष लसीका रसस्योऽजः: संख्याताः इति वैधविवृत्ति:।'-च. सं.

"(**) अवश्यमिति असंहतस्य'-च. सं. व्याख्या।

"(**) 'स: प्रकृतिः लिन्सेव्य शारीरे विद्वृत्ति लभते, शारीरिकविविध्यात्, स विवर्याते, शारीरे मेशावादितो विशिष्टोमां गच्छति' - च. सं.

"(**) 'स मांसे मांसप्रदीवोत्त पुरतिमासविधा: ताराविकायः: संजनयति'-च. सं.

"(**) 'शापार्यां लक्षणं तेषां प्रभुतविलमोक्षता।।' - अ. हु.

"(**) 'वातास्तनकनमृगृह्याः प्रवृत्तिः: सोडवनो रस: । लोकावृत्तिशिष्यांवृत्तिः नानाविवाहोऽनिविष्पित्व॥'। मा. नि.

"(**) या ठीकाणी उद्भ ब्यानां जलोर समजावल्याचे. कारण बालोबाबाचे अन्य प्रकारांत जलसंचय नसतो.

"(**) 'अवश्यमिति: पूर्णदृश्विचत्तु दोष यथा वसक मुदः!'। मा. नि.

"(**) 'एकादेशिष्ठतः शोयो वर्णानां पूर्वलवशमः'। - मा. नि.

"(**) 'पूर्ण तन्त्रन्निविद्यतः दाहाः नित्यातु शोष: कफोदयताः । अ. हु.

"(**) 'सुखीयां यथा पित्र दीय वायुस्वरुचितमः । वायुना विलनानांलितां संप्राप्य धमनीदेशः। प्राणार्क्केष्मेच्छ लक्ष्मणस्वस्तरापिश्वति। प्रथुत्य कफवातास्तुक्तद्रास्ताः करोति तत्। वायुहरितनस्तदश । वर्णवाहुविवर्धनस्वचिः । स पांडुरोग हस्तक्तः।।'।- च. सं.
(२८) 'तथ्य पित अनुक्रमांस दर्शण रोमाय कहते'—च. सं.

(२९) 'तथ्यमानवतः पितुं प्रकोपमात्रते। लोहित च स्वभावाण अभिवर्तते।
लोहित प्रभवाणात्वैव पितुं प्रकुपितं अर्थिर्य अनुसर्यतु यदैव। यहुः पितृसीहं
प्रभवाणां लोहितावहारं च चोतासं .........मुखाव्यासाय प्रतिरङ्गवाल प
हर्देव लोहित दूषयिति'—च. सं.

(३०) 'सबक्षांशक्षोषितयोक्षिकाण्वतं दोषोपयात्विषितः'—च. सं.

(३२) 'य एव देशव्य समा विवृध्य त एव दोषा विषमा बधाय। वस्मादस्तः
हितर्विक्षयं लघातु विवृध्यिन्य रक्षणिया: ।' जं. हृ.
वर्णन– १९ दोषांच्या संसर्ग आणि सत्संपत

संसर्ग आणि सत्संपत

अयोग्य अशा आहारविहारादिकांनी तातादि दोष दृष्टी आलेली की, ते कधी एकेकटे तर कधी दोन मिळून आणि कधी तीनही एकत्र येऊन नानाविध विकार उत्पन्न करतात. दोषांचा प्रकार करणार्या आहारविहारादिकांच्या स्वरूपानुसार काही रोगांत खाण्या दोषांचा प्रकार होतो तर काहीत दोषांचा. ज्यात तीनही दोष प्रकृतप्रत्य असेही काही रोग असतात. एकदोषाधिव, द्विदोषाधिव, त्रिदोषाधिव आणि त्रिदोषोधिव असे रोगांचे भेद तदनुसार तीन संभवतात. कोणते विकार एकदोषाधिव आहेत व कोणते संसर्ग म्हणजे द्विदोषाधिव आणि कोणते सत्संपत त्रिदोषाधिव म्हणजे त्रिदोषोधिव होत, हे त्या त्या विकारांत दिसून येणार्या त्या त्या दोषांच्या लक्षणांवर असा रोग श्वेतो. 'कोणत्याही दोन दोषांच्या क्षणापासून वा कोपपासून नंतर तीनही दोषांचा क्षण वा कोप शाळा की सत्संपत उपलब्धतो', असे आचार्य वापरणारी म्हटलेली आहे (१).

एक आकाः

कोणत्याही दोन दोषांची एकाच ठिकाणी एकदम हुती होणे म्हणजे संसर्ग आणि तीनही दोष. अशा प्रकारे एकाच वेळी एकाच स्थानी दृष्टी होणे म्हणजे सत्संपत, असे म्हणणारे एक शंका उपस्थित होऊ शकेल. ती आहे–

वातादि दोषांचे गुण शीत-उष्ण, सिनह-रक्त यायाप्रमाणे परस्पर-विरुद्ध असल्याने दोन असतात तीनही दोषांचा प्रकार एकाच वेळी कसा होऊ शकेल? रक्त गुण सिनह गुणाशी विरुद्ध तर उष्ण गुण शीत गुणाशी विरोधी. त्यांची एकाच एकाकाल अभिवृद्धा होणार नाही. पित्रशेषमं-
समांत उष्णता व शीतता यांची अथवा कफक्षयसंसर्गत रक्तसंरक्षण या परस्परविरोधी गुणांची वाढ एकाच ठिकाणी एकाच वेळी होऊ शकणार नाही. अथवा विक्रमविद्या अशा दोषलक्षणांचा संकर्षण अथवा तेथे संभवणार नाही. साधारणतः विक्रम गुणांची वाढ व विरोधी लक्षणांचा संकर अशक्य. सिन्धुस्त्र-रक्तस्त्र, शीतलस्त्र-उष्णस्त्र, गौरव-लाभव, द्रवता-घनता, मंदता-तीक्ष्णता इत्यादी प्रकारे दोषांची लक्षणे परस्परविरुध्द आहेत. ती एकाच बिक्रमरात्र एकाक में निष्पर्य शक्य नाही.

बरील शंका काळी उदाहरणांवरून अभिक्ष स्पष्ट होऊ शकेल. जवळचा वेग एकाच वेळी मंद व तीव्र असा दिव्यव वा मंद, तीव्र व विपस्म असा निविध असू शकणार नाही. कफानुबन्धामुळे ज्वराचा वेग मंद असतो, (२), तर पितामहरात पितानुबन्धामुळे ती तीव्र असतो (१). हे दोन प्रकारचे वेग एकाच वेळी एकाच ठिकाणी म्हणजे कफपितासंसर्गत कसे संभवू शकतील? साधारणतः ज्वराच्या मृत्तिका असेच म्हणून ते येईल. 'निद्रामध्ये ज्वरात तिसांवी लक्षणे असतात', असे या ज्वराचे सामान्य लक्षण सुधुमाने सांगिते (३). परंतु, मंद, तीव्र व वातानुबन्धामुळे उद्भवारा निविध (४), हे निविध वेग एकाच वेळी कसे संभवणार?

अतिसारात सुद्धा स्थायी असर असते. अतिसारात कफानुबन्धामुळे शीतता उद्भवते (१), तर पितामह अन्वेदनात उष्णता उ.पश्चिम होते (२). अतिसारात हे वे दोनही प्रकार एकाच वेळी संभवणार नाहीत. वाचप्रेमाखने घन, द्रव व शोधी शोधी (४) अशी तीन प्रकारी म्हणजेतील हा कादम एकाच ठिकाणी संभवणार नाही. निठरक, लालसार, पांढरक, निळमनार या सर्वे वानी युक्त असा मल एकाच वेळी उल्लिखित होणेही शक्य नाही. कारण एक नेहमी तेठाच हुसरा असारात. घनत्व आणि दुःख तत्काळ मृदुत्व आणि घनत्व हे परस्परविरुध्द गुणां अतिसारात एकाच वेळी विविधान असू शकणार नाहीत.

परंतु, असे असताही, 'कोणत्याही दोषाच्या क्षय-कोपांतून संसर्ग व तीनही दोषाच्या क्षयकोपांतून संविद्य होतो, 'असे आचार्य
शारीर तत्वदर्शन

वात्स्यायनी उल्लेखिते आहेत (१०). 'वातजय, पिताजय व श्चेष्मजय यांची संगण्यात आलेली कक्षणे निरंगारत्वाचा प्रकारे जेव्हा मिळत स्वरूपात आहारतत तेंवा त्या विषिष्ट मिळण्यात अनुसहन त्या ज्वरात त्या प्रकारचा दंडज वा सादगितपाते समजवे', असे चर्काचार्यांनी वचन आहे (१०).

तथापि, कोणत्याही विकारात दोन अथवा तीनही दोपांची कक्षणेही एकाच बेली संकाराबल्यते दिल्लूं येणे अशा वर्ण आणि संपिपात या अवस्थांमध्ये दोन अथवा तीनही दोष एकाच बेली प्रकुपित होणे संभवनीय मात्र दिसत नाही.

शंकेचे निरसन

वरील शंकेचे निरसन पुढीलप्रमाणे होऊ शकते. दोंबऱ्याचे सन्नद्ध-स्तरादि गुण परसारविद्य असळ्याते यांची उपस्थिती एकाच बेली संवधू शकत नाही हे लरेल आहे. परंतु, संसर्ग व संपिपात यांचा असा अर्थ नाही. तीन दोषानुसार तीन करक्षणी दोन व तीनही करक्षणी वैधम्य म्हणजेन अनुक्रमे संसर्ग व संपिपात होय. रोगसंरचन्या उत्तरतीला मुख्यतः कारणीपूर्व्यत होते, वातावरणाचे चलनाशी विक्रमातील वैधम्य, वा विक्रमातील किल्यळव दोन तर किल्यळव तीनही करक्षण विपरीतता उद्भवते. उदा-हरणार्थ, कधी एकेक चलनच विक्रित होते तर कधी चलन व पत्तन होत दोन आणि कधी तर चलन, पत्तन व पोषण होत तीनही कर्मभौत विक्रित होत तर आणि व्यांतन रोगचरीची उत्पत्ती होते. एक्विरोध, विद्यंपत्र, विद्यंपत्रहे रोगचरी प्रकार या क्रियावैधम्यात अनुसहन संवधू शकतात. एक्विरोध-द्वार संहजेन एकाच क्रियेच्या विपरीततून उद्भवत्वचा व्याधी. संसर्गज्ञान व्याधीन म्हणजे दोन क्रियावैधम्य वैधम्यातून उत्पन्न होणारारा आणि तीनही क्रियावैधम्यात किल्यळव उत्पन्न होणारारा ती संपिपातात.

गती, पत्तन व संग्रह ही अनुक्रमे वातपितकफांची स्वाभाविक कर्म. बातज, पिताज व श्चेष्मज या संबंध व्याधी वैधम्यातून उत्पन्न होणारारा
विकारांना अनुक्रमे देशायात येतात. शूल, दाह, व शोथ ही लक्षण ला त्या विकारांत अनुक्रमे प्रधान असतात.

संसारिक विकृती

संसर्ग आपण सत्पित यांचे स्वयंप्रयत्न विवेक होऊ गेल. पोषण आपण पत्र ही डोन करण विकृत होणे हा श्लेष्मपित्संगरे. ती शोषणदाह्य करते. आपण लांपासून शोषणाराहस्मक विकारांतच साहती होते. साचार्यांना पोषण व गती ही डोन करणाऱ्यांना विकृत होणे हा श्लेष्मपित्संगरे. संगीतात डोन प्रकर अनुक्रमे शोषणदाह्य आपण शोषणदाह्य होतात. आपण लांपासून अनुक्रमे शोषणाराहस्मक आपण शोषणाराहस्मक विकार उत्तर होतात.

सत्पिताची त्या-ही अस्थित. पोषण, पत्र ही गती या तीनींडे विकृत एकदम वैपण उद्धभवने म्हणून सत्पित लांपासून जोध वा त्या-ही विकृत उत्तरी होते. सत्पितात्परंपर विकारांत तीनींडे दोषांधीच्या लक्षण दिसताही ती म्हणूनच. तीनींंडे करण विकृत होणार तो परिणाम असतो.

साध्यात्मिक विकृती

वातावरण दोषांच्या किंवा जेव्हा साम्यात्मिक असतात तेव्हा सर्व शारीर धार्मिक अभिशृंखलां बसते. उल्ले, याच विकृत वैपण उद्धभवने कोणते किंवा जेव्हा तयार हासिल करतो. शारीर अवस्थातील सुभवने घट-काढ, उत्तरान व अभिवर्धन विमोचनात्मक होत असते. परंतु, जिन्हीं साध्यात्मिक विकृती म्हणूनच तीत तीनींडे विकृत विपमलेक्ष्ये शारीर घटकांचे उत्तरान व अभिवर्धन हेच केवळ यांत्रिक नाही तर शारीर म्हास या अवस्थेत न्यासाचे पावू लागता व अंडे त्या नाश होतो. जीवनाचा साधनामूल स्नानांना ग्राहित तीनींडे करते विकृती. उद्धभवने किंवा घटकांचे अभिवर्धन होणार्याने. सत्पितात्परंपर विकार म्हणूनच अभिकर्मी होतात.

रोगोत्पत्ती करणांना दृष्ट्याने आम म्हणून ते पूर्वी उल्ले-किलेच. दृष्ट्यें आलेले शारीरस्थित दोषांची रोग उत्तरी करतात. अतः दृष्ट्यें आलेले
शारीर तत्त्वदर्शन

वातपितक कारण आम्राण्य यांत तत्त्व: में नाहीं। तेही आम्राण्य यो होत। तसेच, रोगोपादकता आलेलेे कौतोती बाह्य द्रव्य सुदा-ज्याचा निर्देश विष या संग्रहे करण्यात येतो असे-शरीरात प्रविष्ट झाले को, शारीर द्रव्यांना म्हणजे रसस्वरतादि धातुसांना ते दृष्टित करते। हे द्रव्य असाध्य म्हणजे शरीराला विशेषतः असत्याने तेही वापरकर होते। या रोगोपादक बाह्य द्रव्याला आग्रहत कारण आणि तदुल्ल्य रोगांना आग्रहतरोग असे म्हणतात। आम्राण्य व दृष्टित दोष यांच्यापासून जे रोग उद्देश्चत त्यांना शरीरां-न्तरगत रोग अजी संज्ञा आहे।

ज्या द्रव्याचा योगाने पोषणकर्म दृष्टित होते त्याच्या कोणत्कऱ्या म्हणतात। मग ते द्रव्य आमर्षात शरीरस्थान असे अवश्य बाध्य असे। याचार प्रमाणे पन्नकर्माला दृष्टित करण्यास द्रव्याला पितः प्रकरणाने आणि चलनकर्मात दृष्टित उत्पन्न करण्यास द्रव्याला वातप्रकर्ण म्हणतात येते। जे द्रव्य पोषणात तीनविंदी कर्मात दृष्टित करू धातुकक्षकांनी विनाय घडवून आणते त्या द्रव्याला त्याच्या विनायकाच्या विषपृूप मान्यता येते। असे द्रव्य सत्यप्रकरण होय।

विष ते को हे शारीर द्रव्यांच्या नागाला कारणीभूत होते। तीनविंदी वातादि दोष एकदम प्रकृतित झाले म्हणजे विषपृूप होतात। कारण त्यांच्या तीनविंदी कर्मात एकदम सर्वाची उद्दैभावणे हे शरीरस्थान नाशक करतात। सत्यप्रत्येक विकारात, मग ती सर्वांगमयि असे ता विषपृूप त्याच्या उद्दैभावणे असे, तीनविंदी दोषांचे देहनाशक व्रतमय सामान्यताने विनायक असत्याने त्या सर्व विकारांत विनायकी वृत्तिक उत्पत्त होतात।

तीन प्रकाराच्या विकारांपैकी एकदौर्शभव व्रताः साध्य असतात तर दुधोष व्रताः कार्यसाध्य असतात। सत्यप्रत्येक अथावा दौर्शभव व्रतमय साध्य बाह्य असाध्य मान्यता आहे आहेत। एक, दोन तीन कर्मांतूल व्रतमय दुष्प्रकृत अनुभवे या साध्यतेचे वगळे कारण होय।

संसार व सत्यप्रति यांचे मेंद

संसार आणि सत्यप्रति यांचे तरतुमालाच्यानुसार मेंद अनेक संभवतात।
तीया:— (दर्शन १९)

(१) 'सारंग: सतिपातच तद्द्वित्विध्यकोपत: ' व हुँ।
(२) 'नागरुण्यार्तता छद: अंगसारोविपकिना' स्मृणं शरीर फार उधा नसणे, छदी; गांव माहून शंख्यमार्गो बाठणे, अनिध्यक ही कक्षनारासी लक्षणे मुखुटाचाय धागतात (सु.स.). आचाय माधवांहि उपणता अधिक न आणण्यांत अर्थी 'स्मृतिमय स्तितिमतो वेग: ई' (मा. नित.) या बचनात बघावी हिंस्तितत्ता स्मृणं मंदतात उलेखितात।
(३) 'वेगस्तीक्षोतिसारायल निद्रापतवत तथा बैनथ' (सु. स.) स्मृणं लक्षणा वेग, वित्सा, निद्रावशेष, वांती द. लक्षण पित्तस्वबायणात सुख्यतानी शानतीली आहेत।
(४) 'सर्वेस शर्मनिगानः' — सु. सं।
(५) 'शेपुष्कितमो बेगः कटनक्षिप्रितिकाप्रमाणम्' (सु. सं). स्मृणं कप, विपमवेस वसा व अढं सुक्षण ही बातबारासी लक्षणे मुख्य सांगतात।
(६) 'मुख्य संदंड शेषमणा शेषमिनां विचं तीत हृंदरोमा मनुष्य:' (मा. नित.), स्मृणं कक्षना अनुवंधामुखः पुक, वांड, वृक्षवृक्षत, अर्थांत सार्थानी शोळ अणी मलप्रवृत्ती होते आणि शरीराचर रोमांच उमे राहतात, अये आचाय माधव स्मृणतात।
(७) 'चित्ताद्वितीय नीतिमालोचित वा तृदामुक्ताज्ञाताकाव्यांतः' (सु. स.),
महाने पितामुखे मठ पिवःहसर, निजःसर वा रक्तवर्षी होते, आणि
तुष्टा, तुष्टी, दाह, पाक, गुदांक, जवर यामुखे रुग्ण पीडित होते, असे
सुभूत महापरात.
(६) हे लक्षण 'बातामुबवामुखे उद्भवते. 'वर्णः मुच्छात्प्रथमलय सकीले रुग्ण
शानिलं माशते' (सू. सं.) महाने बातामुखे मठ थोडा थोडा, फेलां,
काळकर व सशाह्र होते, वसा उल्लेख सुदृढ़ नर्ती केला आहे.
(७) 'संस्य: सहितपतर्न तद्विकाश्यकोपत:' श्र. हु.
(८) 'तत्र तथोकतानां सिद्धभावविशेषवर्दनानात् तद्विकाश्यकतमः उवर साधिन-
पातिन काव विद्यानु '— च. सं.
(९) 'पूर्वकः वीन् विद्य विशेष: विधा तत्र तु तानु नव ।... दयोवन
समस्तेऽपि । पंचविशालितिभें बुंद: क्षीणश्च तावत्स: । एकक्रुद्धि-
समायाश्च: स्थः ते पुनर्वेष थः । एकधिकपुष्पणा सत्तिपायणावि हे । तंद्रा
दिवमपूर्विधिरत्स: निषिद्ध: स्वास्थ्यकारणम् ।' श्र. हु.
दर्शन-२० विज्ञात विकारातील अन्य दोषांचा संबंध

दौष्ट्यप्रभावाच्या मुद्द्वप विकारात्मक मिल्या विकाराने मिल्या मिल्या प्रकारचे दोषांध्यक कसे कारणीभूत होते हे आता पाहावाने आहे.

स्थानविज्ञात

ज्वर, अतिसार, कुळ्ठ इत्यादि विज्ञान विकार शरीराच्या निरनिरीत राठेचा स्थानांतर विकुळीत्ता अनुसूचन उपलब्ध होत असतात. विज्ञान स्थानी होणार्या विज्ञान विकुळीत्ता व्याधी स्थानात.

‘प्रकृतिपूर्व वाचलेले दोष शरीराच्या मिल्या मिल्या ठिकाणी जाऊन मिल्या मिल्या व्याधी उत्पन्न करतात’, असे सुधे हे वचन आहे (१). ‘एकही दोष कुपित होऊन उत्तमतीत्विभेदानुसार आणि निरनिरीत राठेचा स्थानांत जाऊन अनेक प्रकारचे बिकार उत्पन्न करतो’, असे वाग्मत्ती संगतात (२). या विकारांचा निर्देश वातप्रधान, पितृप्रधान, कुफिप्रधान अशा प्रकारे ल्यांतील दोषांध्यकला अनुसूचन निरनिरीत राठेचा प्रकारे करण्यात येतो.

उत्पादक दोषांचे प्राधान्य

विज्ञान दोष हात विकाराचा उत्पादक असताने विकाराचे विज्ञान स्वरूपही उत्पादक दोषाला अनुसूचन असते. ज्वर, अतिसार इ. पैकी कोणताही रोगाची उत्सर्जन ज्या दोषाच्या कोपतून होते त्या दोषावर त्या रोगात प्राधान्य असते. उत्तराधिकार, रक्तपितृत, ज्वर, कुळ्ठ इत्यादि जे पितृविद्या दोष विकार होत त्या सर्वात पितृची प्राधान्य असते, वातावरणांचे नाही.

ज्वराच्या संबंधात ‘उठणेबीवा ज्वर नाही आणि पितृपूर्व उठण-

tा नाही’, असे वाग्मत्तीचे वचन आहे (१). पितृच कुपित व उन्मार्गांमारी होजन ज्वर उत्पन्न करते. आमाशयातून बाहेर पहून रसांतुक्कडे गमन
करणे हे पिताचे ज्वरातील उत्नांगमणम. 'आपात्या कारणानी कुपित झालेले दोघ आमण्यात आले की, तससं उष्णतेसारे पुढे सराठातून मिळत होतात. नंतर ते सरवाह व स्वेदवाह धोनात अवरोध आर्य वा देखील आणि ज्वर उत्पन्न करतात ', असे सुभूतानी यांबंबंबी सांगितले आहेत (*).

रक्तपिताच्या कारण विद्यु विनंच. सुभूताचार्य म्हणतात, 'स्व- कारणानी विद्यु झालेले पित्र रक्तालग्यांने दंडाच करते. हे विद्यु रक्त नंतर उष्ण मागले (नाक, तोड इत्यादीमध्ये) वा अधोमागले (मल्लूत्तादी मागले) अथवा कधी दोनही मागली उत्साहित होते '(*)

कुंभविकारारो रचिवरोवर वायु व कफ वा दोषांचा तसेच त्वचा, कसीका, रक्त, मांस इत्यादिदही अनुबंध असल्याचे सांगितले आहे. परंतु, कुंभविकाराचा तर्या प्रकारात पाककोवालकता समान असते (**). आणि हे पाककोव पित्रीथुंब असत्याने कुंभविकारारो विनंच प्रधान असते.

अन्य दोषांचा अनुबंध

कृष्णत्प्राप्ती विकारारो अन्य दोषांचा अनुबंध असतो विकारोसाधक मूक्य दोषांचा वज्रांहून बेगळी वा भिंत असले ह्यांना उत्पन्न होत नाही. उत्पादक प्रशान्त वातावरण म्हणजेच आता तरी दाहवरीस्वत १३ त्यांत उत्पन्न नाही. उत्पादक दोषांचा लक्षणांत सौम्यता अथवा तीव्रता संभोगें, इतकाच फरक अशा बेगळी वेळात वृद्धी अधिक होत नाही. वातावरणांत म्हणजे ज्वर, वेगात विपरेत भांशे अनिश्चितता संभवते. 'ज्वर येणे, जाणे, वाणणे, कमी होणे तसेच वेडना आणि उष्णता या सर्वांत नियंत्रितणा नसल्यां, त्या त्यांत अवघास शांबौन शांबौन वेळात होणे ', इत्यादि वातावराची लक्षणे वागच्यातील सांगितलीही आहेत (**).

परंतु, ज्या बेगळी अनुबंधवर्ती म्हणजे कलंकातंत्र ज्वरात संभव नाही अशा केवळ पितामहासून ज्वर उत्पन्न होतो, त्याच्या ती विशेष तीक्षण असतो. ' पितामहारांना वेणे तीक्षण असते, अतिसार संभवतो ', इत्यादि वर्णन माहिती-
तार्किकपरमात्मा जेथे वातावरण अनुवंश असतो तेथे रक्ताचा खाल शोक शोक होतो. कफानुबंधाचा मात्र या विकारातील दाह कमी वा सोमी होण्यावर परिणाम होत नाही. कारण तीत्र विदाहातूनच रक्तपितांतीती उत्पन्न होत असल्याने विदाह सोमी होईल तर रक्तपिता संभवनार नाही. कफयुक्त रक्तपिता सांत्र, पांढरके, ससने (एपट) व बुटबुटीत असते, असे चरकाचार्यांची सांगितलेआहें (१४) हे खरे. तथापि, हे सांद्रावाद गुण कफानुबंधातून उद्भवतात, विदाह सोमी असतो म्हणून नव्हे.

विकृतिसूचक लक्षणे

पूर्वी सांगितलेच की, व्याधी किवा रोग म्हणजे विषिष्ट स्वास्थ्य उद्ध व्यायामातील विषिष्ट विकृती. या विकृतीमध्ये अनुमान ज्यावर आहे ही वहाने व्यायाम असतो नाही. उदा. सांत्र, हे ज्या आहे, ड्रेस्ट्रायचे गुणमाणव अधिक उत्सर्जन होणे असे अतिसारचे, विषिष्ट प्रकाराविषिष्ट सुदृ गुणमाणव इत्यादि लक्षण त्या त्या रोगवाहीची निरक्ष होत.

आयुर्वेदीय संबंध उपाध्रेवस्थाप्त असलेल्या अनेक विकारांतील उल्लेख लक्षण म्हणून केलेला आहे. उदा. हार्दिकाध्याय, 'सांत्रे कुटी, मांडळ आंखडणे, कानांत आवाज होणे, शंसास्थीजवल पीठा होणे, तहान, हृदयग्रस्त, कोरडण शिका, कोरडा लोकला, शुंकी आधि ठेकर याचा अवरोध', हे इत्यादि अूढा उद्धे वातावरणाता लक्षणांतर चर्कांनी केला आहे (१५). विशिष्ट विकाराचा दाह हीच प्राधान्याने ज्यरतील वातानुबंधाचे लक्षण असून वाचक रे स्वरूप उद्ध आहे. अतिसारस्वत्तितील वाताचे अनुवंश स्वास्थ्यातील चर्कांनी पुडूस्वत्तितील दर्शनविळेक आहे. विज्ञल (जलहीण) आपस-हित, विप्लुत (प्रसरणशील), अवसादी (जविनीवर पवळवार लील होऊन राहणे, क्रित, द्रव, सशुल, आमगंधी, कधी साध्य तर, कधी शांतरहित, इत्यादि प्रकारी मलाचे उत्सर्जन वातानुबंधावृत होत असते, वायू व मृत
यांचा त्यात अवरोधांही असतो. ‘कफणांबंधामुळे सिनघ, पांडुरके, बुङ्खुटीत, तंतुरूकत, आमकुलत, जड, दुर्गियी, कपायकुत, शूल कसी असले, वरेच्यात पण योडे योडे आणि प्रवाहाकपसऱ्यू असे मलोकसन्धन होते (“”)
गृहसंघदेखील वर्णन करताना वालगुल्मत ‘पियाहाबुडी, आटोप (एक प्रकारचा शूल), पोटात शड होणे, अपच, उदावत, अंगमर्द, मान, मस्तक, चाढू (शिकास्थी) यांत शूल ब्रह्म (एक प्रकारची गाळीडी युज) हे उपद्रव संबंधतात’, असे चरकाचार्यांनी सांगितले आहे (“”)
समस्त, ‘जवर, भ्रम, दवघू (विषिष्ट टिकाणी होणारा तीत्र अदाच), तहान, गला, टाळू, तोड यांचा शोप, मोह (म्लानी), विडिके (मलद्रवता)’ येथे पितृमुल्मातील उपद्रवावयंत माहितीत तर जवर, भ्रम इत्यादीचॉही उपद्रव महणून उठखेळ करण्यात आला आहेत (“”)

व्यायामीची उपबोधणे सांगत असताना वाग्मटांनी असे म्हटले ‘आहे की, ‘व्याधी दोन प्रकारचे असताना, स्वतंत्र व परतंत्र. पैकी परतंताचे हे भेद दोन संबंधत, पुरूषहान आणि उपद्रवस्फुर्त’ (“”)
यासूनही हे स्पष्ट होते की, जवरार्दी रोगाच्या लक्षणांत दाहादिकार्यस्थिरत इतर विकारांचा समावेश केला असला तरी वस्तुत: ते उपद्रवस्फुर्त होतात. पितृच्या बैघ्यातून, उद्धवलेख्या जवरार्व वालगुल्मांतून दाह अनियमित असेल, कफणांबंधामुळे सापेक्षतया तो मंद होईल आणि अनुबंधावहित केवळ पितृमुळे हा दाह तीक्ष्ण होईल. मात्र हा वात-कफण अनुबंध केहीतील पितृतिरोधी लक्षणांती निर्मिती जवरार्द करू शकणार नाही. कारण हा रोग पितृच्या दुष्टीदूर उपत्यक होत असतो. तात्पर्य, दाहाची अभिवृद्धी हे जवरार्दी तर गुदावगमन अतिद्रव्यसारण हेतु अतिसाराचे वास्तविक लक्षण होय. शूल, शोध इत्यादी दाकतील विकार हे उपद्रवस्फुर्त होत.

काही आणखी उदाहरणे

प्रकृतितदोपांकी ज्याच्या पासून विषिष्ट विकाराची उत्तरती होते तोच त्या रोगाचे प्रधान कारण. अन्य दोपांका अनुबंध या विषिष्ट
बिकाराच्या स्वभावत मूमाध्यक्य वा तारतम्य उत्पत्त करावी ह. परंतु, ते दोष त्यांची कारण होऊ शकत नाहीत.

मारे सांगिनेचे, रोगोपातक दोषांच्या जी लक्षणे असतात त्यांच्या बिहुद्द अशी लक्षणे अन्य दोषांचा अनुवंश असताही ता विषमत बिकारात उद्भवू शकत नाहीत. आणि ही काही उद्वक्रण रवानातील बिकारात इत्या.

कोष्ठसंचित द्रवाचे गुरुमाफगति अतिसरण होणे, हे आहे अतिसाराचे लक्षण. वातानुबंधामुळे या द्रवाचे अतिसरण सापेक्ष अत्य होईल. पण मुख्य लक्षणाच्या बिहुद्द अशी घनता मात्र शयायांना मलात निमित्त होणार नाही. कफानुबंधामुळे अतिसारातील द्रवामध्ये जी सांद्रता उत्पन्न होते, ती ही याप्रमाणे सापेक्ष होय. दुसरे उद्वक्रण शोषणे. फळेच्या हा सर्व शोषविकारांचे प्रधान कारण. आणि उनेझ (उपत्तत) हे सर्व प्रकाराच्या शोषणे प्रमुख लक्षण. या शोषविकारांत जेव्हा वाताचा अनुबंध संघटने तेथे उत्सर्जन सापेक्ष अत्यत येते. मुख्य लक्षणाचा विरोधी अशी शुष्कता निमित्त होत नाही. हीच गोष्ट प्रमहेविकारांची. केलेली अस्थित्वी हे सर्व मेहातील सामाय लक्षण. आणि कफदोष हे प्रमुख कारण. तो तो केलेली उत्पत्ती करतो. वाताच्या अनुबंधामुळे केलेला अत्यत उद्भवेल पण उपर्युक्त संध्वमार नाही. तसेच, पिताचा अनुबंध होईल तर प्रमहेविकारात दाह उद्भवेल पण पाक संध्वमार नाही. पिकवाचा पाक होणे हे लक्षण प्रमहेवाचे नव्हे तर ते त्यांचे मृणाले पिकवाचे होय.

बुध्यमेव आणि रथमेव

विषमत रोगचा जो उत्पादक दोष असतो त्याच्या लक्षणांत धारावर आणि मुळ या हृदयांत आणि अन्याय अवयवांत अनुसरन मुळा तरंगतरत-भाव समजू शकतो. परंतु, दुसे आणि म्हणजे यांतील भेदाच्या अनुसरन देखील उत्पादक दोषाच्या विरोधी अशी लक्षणे ता रोगाचा उत्पत होत नाहीत. उद्वक्रणार्थ, शोष, रस व रक्त या द्रव धारात मृदू (२७) तर सांसार तो घनसळप असतो (२७). तसेच स्नायुगत शोष गाठू तर
रोगाल्कणांचे सिविशेष ज्ञान अवधाम

वायू, पित्र आणि कफ याच्यापासून उदमभवणांच्या सोपाणासोप, कोथातमक आणि शोधात्मक रोगांत अन्य दोषांच्या अनुवंशानुसार येथे प्रमाणे जें प्रेषणप्रमाण, पितृप्रमाण, वातप्रमाण इत्यादी भेदप्रमाण संबंधत, ते विचारात धारणांच्या अथवत्त अवधाम असते. विषेश रोगातील लक्षणांचे सिविशेष रूपांतर तरंगभवणे चषुरोपण झालेल्या नानु स्वाभाविक आहे. कफ कालकाल विकारात वातानुवंश उदभवतो तेनाच्या किण धार्मिकोपार अनुवंशया संघर्षत होते. आणि परिणामी उत्सेध स्वस्थ रूपांतर नामक. उलट, पितृनृवंशामुळे शोथात उघड्या जाणवतो आणि पावकी व्यक्त करत होती. वातप्रमाणे कोषलक्षणात्मक पितृदेशवर रोगात उघड्या वातानुवंश असतो तेनाच्या कोषालवस्था विषेशत. क्षीण शारीरिक धार्मिकोपार संघर्षत व परिणामी कर्कोपार सापेक्षत्व्या अल्पसं असते. उलट, याच्या कोषविकारात कफाच्या अनुवंशामुळे केल्या प्रमाण तुलनेने अधिक
असते. कफाच्या सिंधुधारेचा तो परिणाम होय. वातोवतव विकारांत शोष हे 
लक्षण प्रभाव असते. यात पितपानुबंधाने विदाह तर कपाणुबंधाने शोष 
उतपन्न होतो. शुष्क आंठंया धातुवर्द्धकांचा संचारामार्फती एकसंघर्ष होतो 
या त्याला चुंबू शोषाची स्वप्नरूप येते. अन्य दोषांच्या अनुवंशामुळे रोगाच्या 
स्वस्थ्यात या प्रमाण निरंजनांत भेद उद्धरभ कस्तहात. परंतु, ज्या वेळी 
एकाचा रोगात अन्य दोषांचा अनुवंश हस्त नाहीत अवैवळी भाव या रोगाच्या 
स्वस्थ्यावर उत्पादक दोषाची नोळेि लक्षणे पूर्ण प्रमाणाने प्रकट आहेती 
लिसून येतात. अर्थात यावतनाही हीचं गोटू स्पष्ट होते की, त्यांवेवे 
नवानत उल्लेखात्या अन्य दोषांचा अनुवंश हा बिझेत लक्षणांचा नक्के तर 
उत्पादक दोषांच्या लक्षणांत उद्धरभावांता श्वस्तिक्षेपणाचा सूचक असतो.

स्थानविशेष व विशेषितविशेष:

प्रकुपत्र आहेते वातावर दोष अथवा शोष, कोष व शोष या 
लक्षणाचा तीन विकल्प रोगाने सामान्यतेत: हेतुभूत असून रोगांचूने प्रमुख 
प्रकार या विकल्पांना अभावहन तीनच सम्बन्ध तात्त्यात, 
तथापि, स्थानेंद्रनिष्कारीतील 
लक्षण आणि शोषक वरून भेदप्रभेद 
आहेत. ज्वर, अतिसार, कृष्ण, 
रक्तपित्र, उदर, गंड, ब्रह्म, अपाय, 
श्री, विद्री, अलीपद, आयाम, संकोच 
हृदयाचा सावधान अथवा एवजस्त 
विकार, तथापि राज्याधिकारी, 
कास, प्रयास, 
वातावर इत्यादी विविध 
स्वास्थ्यातील आणि नाना 
लक्षणांदी सुवेत असे 
हे सर्व रोग अनेक 
प्रकाराच्या स्वास्थ्यावरुण उत्पन्न होत हस्त 
असतात. 
बिझेत रोग बिझेत विशेष 
श्वस्तिक्षेपणात आणि विशेषित 
प्रकाराच्या बुट्टोंती 
उत्पन्न होत हस्त 
असतो. 
चुंबू शोषाची आधीकरण हे 
मुळे अधिक बिन्द 
होकर शीती.

अस्वाभाविक आणि पीडाकर असे विशेषित प्रकाराचे 
चलन प्रमाण 
हे. हा वीर कोल्पना अभ्यासीतील 
जेथे आमालीय उद्धरभतो तेहेच 
हेरी (वांते) हा विकार उत्पन्न होतो ("). परंतु, द्रवस्तिक्षेप 
वाह्यांने तो जेथे अंतर उत्पन्न होतो तेहेच अतिसार होतो (".

प्रसांतमान्त-स्वस्थ्यावरुण असे चूक्त होत नाही 
("), आणि फुफुसात वृक्षी निर्णय शाल्याशिवाय 
श्वस संबंध
नाही (३८). जवराची उपत्ती स्वेदवर घोठसंगा (३२) अवरोध हाळ्याशिवाय होत नाही. मांसपेशीली सूक्ष्म स्त्रीते सवरूप हाळ्याशिवाय शोष संभवत नाही (३४). पांडुरेग्रही रस आणि रक्त या धातुत्व विदाह हाळ्याशिवाय उत्पन्न होत नाही (३२).

कुष्ठ मुद्रा मांसाधि धातुत्व कोषा होत नाही तोकर उद्भवत नाही (३४). रक्त वपित यांत्रिक विदाहता उत्पन्न होजन मुद्रा जंतुहा महासोतस्वास्थ्या अंकनामक भागात बाध होजन कागते तेजहाच रक्ततातिसार उत्पन्न होतो. अंकनामक रक्तत्व मुद्रामाग्नि या विकारातुल स्थायित्व होते (३६).

अशा प्रकारे आपातवया कारणांतर बिकृत जालेले दोष अथवा वैष्णवव्यास्ता प्राप्त जालेली त्यांची पत्तलिवर अन्नात्मक अनुसूची रूपाने, ज्यांत्यानांतर उद्भव-बलते असते अशा नानाविविध स्थानांतर निर्देशाद्वारे जवर, अतिसार वगळो व्याधीता उत्पन्न करतात. वारभटाच्या मृत्युवाच मृत्यूतात की, कुपित जालेला दोष तोच असला तरी हेतुप्रेम आणि स्थानमेव यांना अतुल्यन तो वहुतविव रोग उत्पन्न करतो (३५).

रोगांचे स्थानमेवांतराः भेद

स्थानमेवांतराः रोगांचे तीन प्रकार होतात. स्वरूप अथवा सर्व-देहव्यापी, एकांग अथवा प्रादेशिक आणि उसस्वरूप. धातुशोष, प्रमेह, कुष्ठ हे रोग सार्वभौमिक होत तर काल, स्वास्थ्य, अतिसार, गुहा विरेंगी, अवूद, अस्विक, एर्स इत्यादि रोग प्रादेशिक अहिलेत. शोध कधी सर्व- शरीररत होतो तर कधी विशिष्ट ठिकाणी होतो. गंड, अवूद, अपणी, श्रंबी, विक्षेप, त्वस्तिपद हे रोग शोधाच्या भेद असून ते विशिष्ट स्थानी आणि विशिष्ट धातुत्व संभवतात. शोधाप्रमाणे दाह आणि पाक हे मुद्रा कधी सर्वगत तर कधी एखादाच स्थानात उद्भवतात. विसर्ग, श्रण, विस्फोट हे कोणते प्रकार मृत्यू ज्यादेश प्रादेशिक दाहमेव असून रसात्मक आहाराने उद्भवारा जवर हा सार्वभौमिक बाह्य होय.

‘प्रकपित जालेला वायू आमात्वात प्रवेश करुन तेजीस्व उपाधेय निव्य होतो आणि तेथून पुढे आहारातून परिणत जालेला जो रसानामक
आयु धारात त्वरत जाऊन आणि रसबर श्वेतधव शोतसंजित अवरोध करून,
तत्त्वात अनुपत्ती मंद करून आणि उपारोज्य श्वासाचे पाचक अनुपत्ती त्वरक फा.
श्वासाची अंत्वीती झाडीत काहीत सर्व शरीरत यथापूर्व टकलो त्वरकोती तो (वात)
जवर उत्पन्न करतो', असे ता संवर्गाच चरकाचे वचन आहेत.
(१४)
आस्यापक, गुप्तापक, नासापक इत्यादी पाकभेद हे प्रादेशिक वा एकांगज होत.
प्रकृतिक साहित्यात वातावर दोष्य येण्याच्या आण्यावर्या शुल्काच्या लक्षणांती
युक्त असे सर्वांगसंधार्य आणि एकांगसंधार्य रोग उत्पन्न करीत असतात.

मुख्य प्रकार तीनचः

निरनिराख्यां रोगानं उत्पती निरनिराख्यां स्थानां होत असली
आणि त्वरत नाही निरनिराख्यां देयावतः येत असली तरी त्वरकोती काहीत
शूल तर काहीत दाह आणि काहीत शोष ही प्रकृती वातावरीचे लक्षणे
समान असतात. तद्नुसार वाताव, पित्तंज आणि पैठार्यां या तीनच प्रकार-
रंत सर्व विकारांचा अन्त्यांत होऊ शकतो.

वातावर दोषांसून उद्भवलेल्या या विकारांत अन्य दोषांचा अनुपरं
संबंधतातून प्रवेशाचा उत्पादक वातावर दोषाला अनुसरण विकृतीत चे सूक्ष
शूलात्त प्रमुख लक्षण त्वरत सामायिक नली विधान असतेच. त्वरकी, या
लक्षणाच्या ठिकाणी निरनिराख्यां विकारांमध्ये जे तारतम्य वा व्यूनादिक
आढवून येते ल्याली स्वरूप यथावत् रीतीने झाले होते असते.
मुख्य उत्पादक दोषांसंघर्ष अन्य दोषांचा अनुपरं विशिष्ट विधिविधानात
म्हणून विकारांत खेचला जातो. उदाहरणार्थ, संताप हे ज्याचे लक्षण आहे
अशा प्रत्यक्ष ज्वरात कफानुभावाच्या उल्लेख कर्यावत येतो तेबां त्वरत
विशिष्ट ज्वरात संताप अधिक तीव्र नाहीं, हे पुरवीत असते.
(१२) 'स एव कुपितो दोषः समुद्रात्रिज्ञेयः। स्वानितार्णिच प्राप्या बिकारानु कृतेन बहुः'। ब्र. हृ.
(१३) 'कृष्णो पिताद्रृते नासित ज्वरो नास्तूल्लमणः विना'। ब्र. हृ.
(१४) 'गुणां स्वहृद्युक्तोऽन्यः प्राप्यामहाभूमिभोजः। सब्जिता रसमाग्निरणयस्त्रेव महाश्वाहिताम्। योतस्तता मार्गमार्कुष मंद्रीकृत्य हुताशनम्। निरहय बहुरूढ़माणः परित्स्थापानाच केवलम्। ... च्यारांगम्। ज्ञस्तिः।'। सू. सं.
(१५) 'विदर्श स्नमणः पितः विद्वेद्याया गोपितम्। ततः प्रभुः सत्यं नृबं नाहो दिशापि वा। - सू. सं.
(१६) 'कालेनोपंचितं यतस्मात सर्वं कुष्णाणि तदुपुः। प्रपीत् धातुन्न व्याधयः सवाय: संकेते चावहेतुः। सर्वेद्यूढः संकोल्या तुष्मिन सुचारुणः सुदार्शणः।' - (अ. हृ.) स्नायुः कुष्णाणि उपेक्षा शाली की कालेनोपंचिते स्वयं शारीरिक कोष (सहा कुष्णाणि प्रक्षा) चड़ौंत आणिते। वा बिकारारु कुपित शालेसे दोष सर्व धातुना आतुन व्यापृत टाकन्त आणि त्या सर्व भिक्षता उत्पन्न करूण स्नेदः बलदाचं की यानि यूकत असे सुदिम पण वाहण कुष्मी उल्लक करतात'। असे वायुवाकृती सम्बले बाहेर।
(१७) 'आगाममण्येकोमूढ़ुलाव्रूढनोऽणाम। चंचलम् तव तवागं तासातः। स्वृवेदनः चला।'। अ. हृ.
(१८) 'बेगातीश्च्वथं तस्मातः।' माता निः।
(१९) 'सांद्र समां हुस्तनें पिण्डलनं च कपालविताः।' च. सं.
(२०) 'साद्रीता विकारः। सावः। सादः। सवः। काणयः। शालयः। तितीयः।... विषाणः। दृष्टांशः। शुद्धकयः। शुद्धकांशः। शुद्धद्वृध्याविशालः।...।'। च. सं.
(२१) 'विक्रमदलां विप्लोतमच्यानं सर्वं विवेकयां ग्निमोपाल्यं अवसंधं च विवेकं संवहारायं अविचारोपरिवं दुरिर्यं चायातं।' हिन्नं स्वेतं पिण्डलयं तंतुमान वामां गुरुं दुरिर्यं प्रेमभोषणं संवेण्डां अपालं अभिकारं अविचारं प्रेमभोषणं स्नेवाहिनं स्नेवाहितसः।'। च. हृ.
(२२) 'सांध्रमवकृमानापात्याकृमः। काणयाकेतांम कामस्यानां ग्निमोपाल्यं अवसंधं च विवेकं संवहारायं अविचारोपरिवं दुरिर्यं चायातं।'। च. सं.
(२३) 'स्वरुपसांध्रमवकृमानापात्याकृमः। काणयाकेतांम कामस्यानां ग्निमोपाल्यं अवसंधं च विवेकं संवहारायं अविचारोपरिवं दुरिर्यं चायातं।'। च. सं.
(१८) 'द्विःष्ठा व्यपर्याल्पवां व्याधार्योऽयत्रः पुनर्विधा । पूर्वंजनः पूर्वंभावाया जाता: पर्य उत्त्वादः' अ. हु.
(२०) 'द्विसुभेरी अस्तेला स्वः वा केवल एका दिक्काणी सजित होणे हे या मुनेष्वे स्वस्वरूप अस्त्वाने दार्श्याने ती दबोपे पण पुनर्विध वर येषे.
(२२) दार्शीणे न दर्शणां अस्ता.
(२३) 'वापुम्हावश्योत्सि संप्रभूतः उत्कलेष्य दोषोत्सत्यः उत्कलम्बः । अमालायोलक्षेकुतैः त मर्य प्रीठ्ययन वाशिमुचःरपेश्यतु' (च. सं.) । महाने, महाकोशसताय वाय अभिप्रयोग ह्योणा की, तो दर्शाना उत्कलेष्यपूर्वक व वेदो लाभी वाणिम ममच्चा निकारणी पीडा उद्य चरित अतिमायाचा उत्कलेषयरुषत्वा करणान्या छुट्टी उठास करतो, असे चरकानी सागितले आहे.
(२५) 'संयमानां धातुरस्तः कुशाणु वचौसिधा माधवेन प्रशान: । कृष्णोऽवधीः सर्वप्रेम संसातु वाणिम घोरे तं स्वतीसारामहृ: । यु. सं) महाने, अधिक प्रमाणां वाहलेला अपविवा जेठा अंतरमीमीला प्रशसं करतो व पुरीपाशी मिथ होर बायकरेहन अध्याशित केला जातो तेज्या मल- मायानि वाचे अध्यासन नैते वा घोर वाहेलो श्रूणवच अतिसार सहितात, असे आचार्य सुधुताने वचन आहे.
(२७) 'अधिसंशालान: वाण: उदानभावामाप्र: कंदे स्वतं: तदयोरसि । ... शुको वा सर्वलो वाणिम कस्मांतां कान्ताश्च उच्येचे। (च. सं.) महाने, 'व्यास बाबून प्रतिवर्ध श्यामा ह्याेते असा वाण वर जापाव्या इत्यदी उदत्रानमी सोतसत्या येतो वाणिम कन्त वा उच्यामाय यान अवस्थान होतो. उसप्रभूता अवश्याना रास असे तेजे तर काँटे कफ्फुंकात अशासन पकवाटो रुके बाहरे पदहो श्रूणवच याना काय श्यामाना.' कस्मां श्यामाने वास्तवाय प्रकलन', असे चरकानी विवेचिते आहे.
(२९) 'कर्मचतुष्यायी बालसात्च उरस्थ महान उलुदेशिण्यात बाळी असुन व्यास्या वेगुण्यामुखः वाकाची उच्येची होते, असे वर्णनते ह्याेते: 'माहत: प्राणवाहीनि सोतसायाविषयं सुधिति । उरस्थः कफ्फुंकदः हिकमकावासानं करिति सं'। (च. सं.) महाने, उरस्थवाच्छ प्राणवह सोतसांत प्रविष्ट होर जेठा क्लिष्ट होती तेज्या कान्तामा वाच्चुवान उसको वाणिम वास सहिताना करतो; असे चरकानी सागितले आहे.
(३१) ही सोते स्वतेत अस्त्वात: तसेच, 'व्यामुः स्वेदन होते ते स्वेद, या विघटीनुसार अस्तानांसिंहाः विग्रह अपविवृत करणारी सोते सुदा स्वेदात होते. कारण व्यामा अर्धव शालिपाने कमी
शारीर तत्वदर्शन

प्रमाणात कोठपाल लब्लले पित तेशील आहारप्रेम पचन कर्याम
असमय ठरते व आमाची उतसती होते. पिलाच्या उपायांगामिते श्वास बाळिले असतील आणि लवचित्तील सोतासाब्य श्वेदरोगामुळे तो शरीराचा बाह्यही निधु उद्देश्यास धार्मिक असे विनियम बाहेर स्वेदित करतो. अन्यायाने आहारप्रेम किंवा आणि मलख्य क्षेत्रे हे दोन्ही दृष्ट्ये वर्णनपाक्षक रूपात रोगात अभिमित आहे. रस्स्वेद- 

वहांना सारांसार विषाणु असून उपहार पक्कत्वाना वहांतरण वहूनरूपे

(च. तं.) म्हणजे, 'रस्स्वेद आणि स्वेदवर लोतस वंद होतात, अन्यो

गंत होतो, पवनस्वानानातुन उठता बाहेर पडते', इत्यादी बान्हण चर. 

कोणी बाह्यरोगात्रसाध्य प्रसंगी केलेली होईल.

(२३) 'शीतस्वादिक असित्राणामुळे सांत्री बाह्यती द्वारे उद्देश्यक धोतात.

'शायां: विरा: प्रायो यदा कार्तकप्तीत खसूरवतीह बायुः. तबेरुँ द गंगा: मात्र स तसा ववर्णां इले स्वाभाविक प्रसंगी करोति.' (च. तं.) रुग्णांे

'वायु जेव्हा शायां शीतस्वादिक खसूरवत प्रसंग कल तेशील कल, रक्त व पिता 

यांगा ह्वालत करतो तेम्हा त्यानां स्वाभाविक प्रसंगी होतो. अन्यो तीत्र श्वास शायां या शायां विशसांततुम पुढे 

उद्धेश्यकालाने शायां नाववाजा विकार निर्माण होतो', असे शीत- 

वसित्वत्क्रिया आहाराच चरक रस्स्वेदात.

(२४) 'समुद्रीण यदा पित ह्वृद्य समवस्थितम्. वायुना बलता किर्णं संप्राय:

धमनीद्वारा. प्रपर्र नेन देह शायारसातिसमवस्थितम्. प्रसंग कर्णकाला -

सुक्षेर्दानांगान करोति तन. पांढरालिहातिता धारणां बहुविधां-

वस्थवधे. स पांढरे इस्ववतात.' (च. तं.) - म्हणजे, 'प्रसंग के आहारे

ह्वृद्य पित वायुकृतन प्रसंगित द्राक्षे की, धमनीधारी हारे समत 

शरीरात सतस आणि त्यां प्रायो चाला व मांस शाया आधारामां कफ, 

शाया रच, रचा, मांस, यांगा ह्वालत करते, आणि शायां ठिकानी 

पांढरा, पिवलस्थ, ह्वालवत विविध वर्ण उद्देश्य करते. या 

विकाराचा पांढरेस ह्वृद्यात, असे बंधकां सांगितले आहे. पांढरे 

रोगाच्या या यातानात ह्वृद्य पिताचा उद्देश्य हाणे. आणि ह्वृद्य हे 

रवानातून आधार्यस्वात आहे. अशी प्रकृतिक आहीहे दुर्दर्शिक पित 

रवानातून आहे. यांत्रिक प्रकृतिक आहीहे ह्वृद्य पित 

रवानातून आहे. यांत्रिक प्रकृतिक आहे. ह्वृद्य पित 

रवानातून आहे. यांत्रिक प्रकृतिक आहे. ह्वृद्य पित 

(२५) 'कुछ इंतलार वा आधिप्रायाची सुचक आहे. कारण कोष- कुलणे, 

विशेरण- हे तिचे उपलब्धकाणु ह्वृद्य.
(३४) 'पिलातिसारी यस्वेता क्षयो मुक्तवा निष्पवते । पिलातिसारीय प्रमाणानि
तथा क्षये महावभ्य। कुर्यांत् पिलातिसारां तु' (स. स.), स्त्रुण्ये जो
पिलातिसारी मनुष्यां आहारशालिक्षण खेड़णारं नवनार्धनः सांस्कृतीति
भव सोहन पिलातिसारां अभावानांने संबन्ध करतो तथापि पिल प्रबल
प्रोजन रक्तिसारां उद्धर शक्तिते', असे चरकाचार्य सांगतात. या बध
नात अनुवाच निर्देश नसताही हे पिल संबंधविषय बिषयता मानावे
लागते. बोगातिसारातील रक्ताचे अल्पसारण कोष्ठवकल्लती मूल्य होत
असते, असा उलेख मुळजीवाच्याने केला आहे. 'सेस्तॉऽति: शोकोत्तरणां-
भाषावे: पक्षमापिती अतो: कोष्ठ गत्वा कोभयोत्स तथा
रक्तम्' (स. स.), स्त्रुण्ये त्या त्या कारणातील शोक करणांस्वा अल्पाती
मनुष्याचा बाप्पवेग पचनाला, पिलातारुपित कलन व अन्याय प्रवेश
करल त्या भया रक्तात कोंब उद्धर करतो', असे त्यांचे वचन आहे.

(३५) 'स एव कुपितो वृक्षः समुद्राणविवेषः । स्वास्तीतार्थैि च प्राप्त
विकारान् कुर्यांत् वहृत्'- अ. ह.

(३६) 'स यदा प्रकृतिः प्रविण्यामयवनर्मभणा सहुम निधवाच्य आयां आहार-
प्रियामध्यातु रक्तानामानस्वेति रस्वेतवहनि कोतीति पिवाय अभिं
उपहय पक्षतिसारानुभूमण वांदित्तियस्य केवल शरीरं अनुप्रययते तदा
ज्वरं अभिनिर्बंधितंति' (स. स.)
वर्ष २१-चिकित्सकों दोषानुवांश

वातावरण दौषणी रोगोपताकता गर्ने प्रकरणालं सांगून जाली। आता त्यांचा चिकित्सकों दोषानुवांश विचारात ध्यानाधारा।

चिकित्सकों सामान्य स्वरूप

शरीरात उदभवणात्या समस्त विकारांना प्रकृतिविशिष्ट दोष आपण करण असलियाचे (२) दोषप्रणाली ह्या चिकित्सक त्यासारखे सामान्य स्वरूप होय। विशिष्ट विकाराच्या चिकित्सक व्याधिचिकित्सक आपात्तीच्या प्राधान्यात असते। 'दोषाना जेव्हा अनुवंश प्राप्त होतो म्हणजे स्वरूप व्याधिसंपत्त जेव्हा ते अभियंत्र होतात, वेव्हा, अपर्याप्तता उपचार, केलेल्या रोगावर, त्याचा नियम श्वास म्हणून, हेतुचिकित्सक आपणे न देता व्याधिचिकित्सक आपणे उपयोजित करतो', असे चर्कांनी म्हणजेच आहे (१)। चिकित्सक करण म्हणजे धाकुळाच उपर्युक्त करणात्या उपायांची योजना करणे। आचार्य चर्कांनी चिकित्सक ते व्यवस्था म्हणून सांगितले आहे। 'चिकित्सक म्हणजे विशिष्ट पावलेल्या धातुं सम स्थितीत आणण्यासाठी तंत्र, परिचारक, रोगी व आपात या चीजांकडून होणारी प्रत्येकी', असे ते म्हणतात (३)।

वातावरण दौषणी त्यांच्या स्वाभाविक प्रमाणपंक्ती वाढते अथवा क्षीण हाळणे त्यांच्या स्वाभाविक क्रियांत वैश्वर्य उद्भवते। अर्थात वाढलेल्या दौषणी न्यूसन व क्षीण दौषणी अभिवर्तन कहू त्यांच्या स्वाभाविक क्रियांकील तंत्रमय नष्ट करणे याचेच नांव चिकित्सा, असे थोडक्यात म्हणून वेळेलं। 'क्षीण शालेल्या दौषणे बृहत राखणे, कुपित शालेल्यांचे प्रशन करावे, वाढलेल्याचे निन्हरण करावे आणि समस्तीतील दौषणी परिपालन करावे', हे सुमारे वचन या संदर्भात उलेखनीय होय (४).
बृद्ध दोषच रोगोपतावक

दोषांच्या बाह्यप्रमाणे त्यांचा क्षयमुदा शरीराच्या अस्त्रस्थायिक सामान्यता कारणीयत होतो. तथापि, ज्वर, कुण्ड इत्यादि नानाविध रोगांची उपत्तीतील मात्र सुमारे दोष बृद्ध अवस्थानेत्र होते. त्यांदिकांपेक्षा कोणताही दोष जेथून क्षीण होतो मर्यादा त्याचे शरीरातील स्वाभाविक प्रमाण उगावते, तेस्रा त्यांती जो उत्साहार्दिक स्वाभाविक कर्म असतांत त्यांत फक्त युनता संभवते. दोष प्रक्रियेत होतांत तेन्हाच रोगोपतावक करतात, असे यांच्याप्रमाणे शास्त्र सांगते त्यांच्याप्रमाणे ' संयं, प्रकृत, प्रसर, स्थानसंबंध, व्यक्ती आणि भेड या दोषांच्या सहा अवस्था जो जाणतो तो चक्का भूष्य होय ', यसात वचनानुप (१) दोषांचा कोण संयं अतिरिक्त संभवतो, असेही सूचनांनी आढळते. आपली स्वाभाविक कर्म करणारे ही जे असरमय ठरतात ते क्षीण दोष विशिष्ट विकार उत्पन करुण शक्तार नाहीत. एक दोष क्षीण शाल्यांसाठी तद्दिदुदुस्माची दोषाची संखारवरच अभ्युदृढ होऊन त्यांपासून रोगोपतावक व्यक्ती ही अर्थात् अशक्त नाही. किंतु, त्याच भेदाने दोषांचा वृद्धा वर्तिले त्यांची क्षीणावस्था मुदा रोगोपतावकाच कारण भूमूळ उल्लेखित्य पत्र आली आहे. तथापि, हे तितक्षेत्र खरे की, विशिष्ट व्यक्तांनी युक्त असेच्या कोणताही व्यापक क्षीण आतेल्या नसल्या तर वाढतेल्या दोषांपासून संभव शकतो.

दोषमेंद्र, दृष्टमेंद्र व स्थानमेंद्र यांना अनुसरण रोगांचे प्रकरण अनेक संभवत असले तरी त्या सर्वत्र वातावर दोषांच्या चलन, पचन, पोषण या स्वाभाविक कर्मात्मक वैषम्याची सूक्ष्म असलेली गूढ, दाढी, शोष ही लक्ष्ये सामान्यत्वाने विशिष्ट मान्यतात. त्यांती उपत्तीतील दोषांच्या वृद्धी- तुम्व होते. वातावृद्धीत जूठ उपपत्त होतो तर पिंपूळ नूळ हे दाढी संभवतो. शेषमूळ हूळाच्या कारणीयत युक्त होते. रोगोपतावक दोषांची वृद्धी कारण होते हे यावरूनही दिसून पडेल.

क्षीण दोषांपासून संख्यानुसार विकृती आणि बृद्ध दोषांपासून उद्धरण- संख्यानुसार विकृती यांत फरक आहे. चलनस्वभावाच्या वाचू क्षीण होतो तेन्हा त्याच्या उल्लेखाने शरीरापूर्वकारक कार्य करत माण्य वा क्षीणता येते. परंतु,
शारीर तत्ववाचन

स्वाभाविक प्रमाणादन त्याची वृद्धी अधिक शाली महणजे मारु शूल, शोष इत्यादि नामाविध विकार उदभवतात. पित्र कृष्ण शाळी की, आहगारे व धाराचे पचन प्यावलू होत नाही. पण तेच जंग्हा वृद्ध पाळते तेच्या दाह-पाकादि विचित्र विकाराना जन्म देते. लाचद्रामण कफ जंग्हा कृष्ण होतो तेवच्या सन्देशकोटच्या स्वर्तपेठमुळे धाराची अभिवृद्धी येयांची प्रमाणात होत नाही. उलट, त्याची वृद्धी शाळी महणजे कोल्हापूरादि विकार उत्पन्न होतात. अर्थात् रोगाची उत्पत्ती दोषाच्या अभिवृद्धी ज्ञात होते, क्षयातून नव्हे, ह्ये स्पष्ट होय.

एखादा दोष कृष्ण शाळी की, तद्भवनगुणी दुसरा दोष वृद्ध होतो. आर्य यथापूर यथो विविध रोगमोर उदभवतात. परंतु, तेच वृद्ध दोषाच्या लक्षणाना अनुसहन सम्बन्धत. एखादा दोष एखादा वेळी हुस्या दोषाच्या कृष्णेमुळे बाळलेला असला तरी तो बाळते तेव्हा रोगाल्पाक होतो, असा याचा अर्थ. त्याचविरोधः तस्मात येती की, त्याची स्वाभाविक करमाच कृष्ण शाळी आहेत अर्थ कृष्ण दोषाच्या तिकाने शूलाची विकृती उत्पन्न करपाने चांगले असूच शकत नाही.

चिकित्सेतील तत्व-निदानपरिदर्शन

अभिवृद्ध शाळेले वालाविद दोषवृत होतात. त्याची ही विकृती कधी समस्त शारीरात तर कधी एखादा स्थानातच उदभवते. ती कोठेदी संबंधित तरी विकृत वा प्रकृति झालेल्या दोषांचा शोधन, शमन; इत्यादि उपायांनी उपशम करणे, ह्यंक अर्था प्रसंगी चिकित्सेचे संबंधी स्वरूप असते. 'रोगाचे मूलप्रकारण दूर करणे हीच गोडक्यात किंया वा चिकित्सा ', असे सुधूरताच्या महणातात (१). वाहनमार्गारीनी रोगांची चिकित्सा 'निदानविचारीत महणजे ल्यांचे मूल कारण दूर करणारी असािती', असेच सांगितले आहे (२). निदान या शंदातून येथे, प्रकृति शाळेले वातपितक कफ अभिजेत आहेत. 'प्रकृति पद मध्ये (दोष) ह्यंक सर्व रोगांचे आदि कारण ' (३), 'सर्व रोगांचे एकमात्र कारण दोष' (४), इत्यादी बतते तसे मुचविततही. विशिष्ट यथानी उदभवालेल्या विशिष्ट विकारात य्या वेळी व्याधिचिन्हनून चिकित्सा कसे जाते तेव्हा तीतही व्याधिभाषानी
कुपित तालेब्याने दोषाचे प्रशासन व्यावहारिक लगते. अर्थात रोगोलाइक दोषांचा उपशम करणे हे तत्त्व चिकित्सेच्या संव विकारांत सामान्यवाने व्यवसाय असतेच.

चिकित्सेचे प्रकार-बृहण व लघुन

या चिकित्सेचे प्रमुख प्रकार आयुर्वेदियांनी दोन मानलेले आहेत. एक लघुन व दुसरा बृहण: आचार्य वाग्भट स्मृत्तात, 'विकारांती मुख्य प्रकार दोन. तद्नुसार चिकित्सेचे प्रमुख प्रकारही दोन. एक संतर्पण आणि हुसरा अपतर्पण. बृहण आणि लघुन हे अनुक्रमे व्यापित पर्याय होत,'

1. क्षीण, क्षात्रियतं, वृद्ध, वृद्ध, नेहमां मिर्तिवर असणरे आणि स्त्री व महादी खाली निवा सेवन करणारे या सर्वांना बृहण अवश्यक झाले. गृहमुखतूत तर ते इतरांही हितवाद होत. तसेच, श्वेत, अर्घा, ग्रहणेशिव आणि इतर रोगांनी कुरा झालेल्यांना बृहण महाभूत सामान्य चिन्हांक कुरा उपयुक्त ठरतात ', असे आचार्य चरकांचे सांगणे आहे (""). स्वमायक: कुरा असं, लेण्यांना आणि नाता प्रकाराच्या. रोगांनी कुरा झालेल्यांना बृहण इत्यादी, असा याचा अर्थ. अष्टाङ्गहृदयकारांचा अभिप्रयाही असाच दिसतो. 'यथादी, ओपट, महादी, स्त्री, जोक याचा योगांने कुरा झालेल्यांना, नसेच, भारवहन करणारे, विद्धमानशील, उरःकठी, कठलेली, दुर्बल व वालुत शरीराच्या व्यक्ती, त्याच्यानुसार गंभीर, नूतन, बाल आणि वृद्ध या सर्वांना बृहण हितकर असून प्रीणमं ज्ञेनतूत तर ते इतरांही झाळे ', असे ते महानात (""). अर्थात बृहण चिकित्सा ही क्षीण आणि व्याधिक्षीण व्यक्तीच्या साठीच उपयोगी होय. व्याधितांच्या करिता महाभूत त्यांचे रोग धारणासाठी ती सांगण्यात आहेत नाही.
शारीर तत्वदर्शन

घड्ठून आणेते. चिकित्सकेचे थोडक्यात लक्षणही यावहून पूळीग्रामाणे सांगता वेदूल. विकुट दोषांचे अथवा रोग उत्पन्न करणाथ्या आमसंजक (१४) ब्रह्माचे नानाविध उपायांनी शरीरावरून बाहेर नि:हेण करणे महणजेच चिकित्सा. तीच दोषांचा उपशम वा नाश घड्ठून आणेते.

लघनाचे प्रेम-शोधन व शमन

शोधन हा लघनचिकित्सेचा एक प्रकार असल्याचे वर उल्लेखिते. वातावर दुःख दोषांचे शरीरावरून उत्सर्जन करणे महणजे शोधन. निरेह, वमन, कायरेक, शिरोरेक आणि रक्तमोळ्यावरून झालेल्या ह्यांचे पांच प्रकार सांगण्यात आलेले होते. पूर्वी निरेह (१५) हा एक बस्तीच्या प्रकार होय. कायरेक महणजे विरेचन आणि शिरोरेक महणजे नस्य.

शमन हा लघनचिकित्सेचा दूसरा प्रकार. बाढ़ेल्या दोषांचे वमन, विरेचन इत्यादिकांनी शरीरावरून जसे उत्सर्जन करण्यात येते तसे न करता ह्यांचा उपशम करून पुनर्जै दोषांचे साध्य प्रस्तावित करणे महणजे शमन. ह्यांचे प्रकार सात सांगितले आहेत. दोष (जठरादिकांतील अभ्यूद्धिने अभिवर्धन करणारे अष्टिध), पाचन (अपावर आहारादिकांचे पचन करणारे अष्टिध), धुधेचा अबरोध (उपवास), तृणावरोध (पाणी वागूने द्रवद्वय न पिणे), व्यायाम (रोगावरून अवस्थांचा अनुसरण सर्व शरीराला वा शरीरावरून विभिन्न संग्रस्तांगांना अभ्यूद्धारा विशिष्ट प्रकारक्रम हाल-चाली), आतप (सुरक्षितिकांचे सेवन) आणि माहूर (शुद्ध वायू सेवन करणे), हे ते सात प्रकार होते. शमन चिकित्सा वा सात प्रकारांनी रोगकारक दोषांचा उपशम करते.

रोगोत्पादक द्रव्य-आम अथवा दुःख दोष-जेव्हा शरीरातून पूर्णत्या उत्सर्जित होते तेव्हा रोगाचा उपशम होतो. मग ई उत्सर्जन शोधनाने होव्या वा शमनाने. वमन, विरेचन इत्यादि शोधनोपायांनी दोषांमध्ये उत्सर्जन तत्काल घडून येते. शमन उपयोगाने तसे होत नसले तरी महारोजनाच्या स्वाभाविक मार्गाची आणि कमणे: ते याची चिकित्सेने घडून येते.
रोगोत्पादक द्रव्याचे प्रमाणण शरीरात जेव्हा अधिक होते तेव्हा
ते बमणादिश शोधन उपायांनी शरीरातून एकाच वेळी काहून टकराणे
योग्य असते. ते अत्य प्रमाणणत असेल तेव्हा मात्र दिवंगत शमन उपा-
यांच्याचे योजना करावी. त्यामध्ये शरीर मातृूळवापूर्ण हे द्रव्य बेगळे
होते. आणि नंतर मल्लमादिकोण्यांचे सह स्वाभाविक उत्सर्जनमार्गानी
शरीरातून त्याचे शोधण शोधण प्रमाणणत पण कमळ: उत्सर्जन होते.
हाच अभिभावक वागभटाच्या मुख्य शदांत व्यक्त केला आहे: ' रोगोत्पादक
द्रव्याचे प्रमाणण अत्य असेल तर लंबतन आणि मध्यम असेल तर लंबतन व
पाणाच विविध होते. परंतु, तेच प्रमाणण पुकार असेल तर मात्र शोधनच
योग्य. मालांचे समूह उपयुक्त तेव्हा करू शकते '(")

चिन्हित्सेचे हे शोधनादिश प्रकार यथाप्रमाणे दोषांच्या प्रमाणाचा
अनुसरण सांगण्यात आलेले आहेत. शोधन आणि शमन या दोषांमध्ये
पद मात्र एकच. ते म्हणजेच दुष्ट दोषांचे निहंत्रण.

शोधनाच्याप्रमाणेस पांच प्रकार सांगितल्या त्या प्रकारांमध्ये कार्य निर्दरित्ते
होते. आत्र प्रमाणाच शोधणशाखेचा हुक्त कसाचे निहंत्रण किंवा शोधन वलणाचे
होते. विवेचनाने सांगितल्या म्हणजे निहंत्रण होते. आणि निहंत्रण वस्तीचा
उपयोग हृदत ताताचे शोधन करण्यासाठी केला जातो. शिरोभागाचा
शोधणशाखेचा कसाचे निहंत्रण करण्यासाठी नस्ती योजनात. नस्ती विशिष्ट
शास्त्रातील एक विवेचन होय. त्याचा पृथक निर्देश म्हणून बिवेचन करण्यात
आलेले आहे. विवेचनाच्या आणि एक प्रकार म्हणजे दोषांचे सांगितल्या
रक्तमोक्ष. त्याचे रक्तातील दोषांचे अपहरण होते. म्हणून त्यांतील निर्देश
स्वतःपणे करण्यात येतो.

दुष्ट दोषांचे निहंत्रण

आमाशय, पश्चामाशय व पश्चामाशयी अंत संचित शोधणशाखा कसा,
पित्त व वायू मात्रे वस्तु. विवेचन व निहंत्रण किंवा निहंत्रण करण्यासाठी सर्व
शरीरात पोस्तलेखा दुष्ट दोषांचे निहंत्रण कसे होते, अशी शंका वा ठीकाणी-
उल्लिख होणे स्वाभाविक आहे. तिचे निरसन पुढीलप्रमाणे करता वेळेल.
शारीर तत्त्वदर्शन

सर्व परीरात पसरतेहे आमसंजक रोगोपादक द्रव्य स्नेहन। आणि स्वेदन या किरिणा द्वारे धातुपान्तकांत धातुसून प्रथम वेगळे केले जाते। तंतर आमाशयादि अवस्थाते ते गेले की पुढे वर्णनादिकाच्या कहूत मूलां च मांगाची न्याय यथाक्रम सत्तांत होते। रोगाकारण द्रव्ये मानवा बुड बोप धातुपान्तकांतची मिलतजबच। असतात। आणि तत्त्वाच स्थानाच अवस्था आणपल्या गबतीला आणि प्रमाणाचा अनुसूचन निर्दिष्टहोतो। त्यानंतरणे आणि स्वेदात त्याचे धातुसून पृष्ठभक्ती होते। ‘कोठ, धाव, कोठसे, हाल, पाय, असी मांत्र शोल्वर जाणन बर्णले दोप स्नेहाने प्रथम ओल्सर होतत व तंतर स्वेदात द्रव्यसून होतत। पुढे ते कोठाच आणि जाणन शोल्वरकिंचित्ता द्वारे शरीररावहर उस्मित भरले जातात’। असे वार्षिकाच्यांनी नायसवें धातु पानी आहे ( )

इतिहास दोषाचा धातुत व्रेषण

अयोग्य आशा आहारादिकाचे सेवन केल्याने दुष्ट वा कुपित झालेले वातावरण रसधातुतवरोरवर सर्व शरीरत प्रसृत होतात आणि शारीर धातुत प्रविष्ट होतान अवेर नानाविष्कार रोगाना उतार करतात। हे प्रकृतीत दीप म्हणजेच आमसंजक द्रव्ये। त्याच रोगोपादक असते। आहाराची हस्ताक्षराची द्रव्याला अनुसूचन या आमद्रव्याची वात-भूमिण्ड, पित्यभूमिण्ड आणि कपळभूमिण्ड असे प्रकार सम्बन्धाता घातक अनेकदा द्रिप्राग्याच्या तर किंतु किंतो द्रिप्राग्याच्या मुदा आढावून येते। शरीरातील निरनिराली दुष्टने आमबेहोऱ्याच निरनिराला रोगाने प्रायदृष्ट होतात। शारीराल्याच निरनिराला उपायांचे अवलव निर-निराला रोगाने म्हणूनच करण्याचे येतो। कारण शारीर धातुत मिसळिलेले आमद्रव्य त्याच्यासून वेगळे काहून ते शरीररावहर उस्मित करणे हेच त्याचे मूल प्रथमचन्द्र होते। ते आमद्रव्य धातूसंधी मिल्या होते असे ते मेकड करते ते शरीररावहर काहून टाकले दुक्कर जाते। इतके नहीं तर त्या प्रवतन्त्र धातूसंधी नाणामुळे होती। वातमालाच्यांनी हा मुळा एका झापातांच्यापुरुसी प्रवेश केल्या आहे। ते भूतात, ‘सर्वदेखून प्रसृत होते, धातूसंधी मेकड गेलेले आणि स्वस्थानी प्रायुक्त न झालेले असे दृष्ट देखे
शरीरात्वादं काद्यपाठ्य प्रयत्न कर नये। अपराध फणातून रस पिल्लू न काद्यपाठ्यसारखे ते दुःखर होयत यागळे रस न निधात। आदर्शधृष्ट फणातून अत्य नाग व्हावा, त्यासाठीमाणे दोपांचे निष्ठुरण न होता धारावाच त्यात नाग होतो' (१५).

स्नेहन आणि स्थबदं यांची योजना

धातुतीलीन शाळेला दोपांचे त्यांच्यापासून पृथक्करण करण्यासाठीच स्नेहस्वेदोळा निदर्शेच शास्त्रात करण्यात आला आहे।

स्नेहन आणि स्थबदं यांचा हारे दुष्ट दोपांचे पृथक्करण धारापासून कसे होते, याबद्दल चर्कसंकेत पुढीलप्रामाण्य वर्णन आढळते—'उष्ण, तीव्र, सुक्रम, अयावी आणि विकाती आपात-आपात्य सामाधियाचा जोररावर प्रथम हेंसाठे प्रवेश करतात आणि पुढे धर्मसीच्या हारे समस्त शरीरात संचार करतात; त्यांची योजना युक्तपुर्भक केली तर ही आपात शरीराच्या समस्त स्थूल आणि सुक्रम शोषसांत प्रवेश करावे निरनिराश्वास ठिकाणी संचित शाळेला दुष्ट दोपांचा प्रथम आपात्या उष्ण गुणाने पाज्यातून; स्वतःचाच लीक्षण गुणाने धारापासून अलंकर विचित्रपूर्वः करतात.

'याप्रमाणे पृथक्करण शाळेल्या दुष्ट दोपांचा समुच्चयत, 'तेथे वा उत्तर छाबेल्या पाकला प्रथमांत मध चिकित्त नाही, त्यामाणे स्नेहस्वेदीवी अंतःस्निध शाळेल्या शरीराला न चिकित्ता स्वतःचा सुक्रम आणि अर्ध-वाही स्वाभाविक अनुसार, आमाशयक शेषी. तत्स्थ उदात्तावरुकोण त्याचे पुढे तेषून प्रकृती होते. त्यापासून काही अंग आधारील ऊर्ध-सेरी अर्था अबिनायन्त्रक गुणांमूळे शरीरावरा ऊर्ध भागात फंकला जातुन ऊर्ध गाणित-वामनाच्या-तयाचे उत्सर्जन होते तर काही अंग आधारील ऊर्ध-सेरी अर्था अबिनायन्त्रक गुणांमूळे शरीरावरा ऊर्ध भागात फंकला जातुन ऊर्ध गाणित अभागाला बर्दिं विरंभाच्या-तयाचे निष्ठुरण होते. त्यातील काही भाग तर उर्ध गाणित आधारील योगाने लाती धर दोहे केले प्रभावत होऊन उष्ण गाणित उत्सर्जन होतो' (१५).
शारीर तत्ववर्णन

स्नेहन आणि स्वेदन यांनी केवळ झालेले रोगकारक द्रव्य पुनःच कोठारात येते ते स्वाभाविक आकर्षणक्रियेकारे. रोगोत्पादक दोषांचे प्रसरण कोठारातून शारीरात होणे आणि धातुपातकातून विभक्त झाल्यानंतर घस्त घस्त पुनःच कोठारात आम्ने होणे यांचा, विलेण आणि आकुंचन ही कल्याणाच्या वायूकृत्तून होते असतात. आहारील्या रसाचे मूळमातृत्व काही नोंदून घरुळ घरुळ समस्त शारीरात द्विशेषण होणे आणि मरण श्राप्त झालेल्या त्याच रसाचे मलकाल्याच्याच घरुळ घरुळ पुनःच प्राप्त झालेल्या होणे ही कारण ज्याप्रमाणे प्रक्षेपण आणि आकुंचन ही कल्याणाच्या वायूकृत्तून होते असतात, त्याप्रमाणे कोठारात दुष्ट दोषांचे शारीरात प्रसरण होणे आणि शारीरात प्रसरण पावकेल्या दुष्ट दोषांचा पुनःच कोठारात आण्याचे ही दोष कमीही त्याच वायूकृत्त घडून येत असतात. आणि ही क्रिया ध्यानात बनवलेल्या शारीरात प्रसूत झालेलेच दुष्ट दोष प्रथम कोठारात आणे ज्ञात आणि नंतर त्यांचे वर्णनशीर्षक निर्देशन असेल जाते. किंवदुना, दोषांचा उपारण करण्याची ही शोधन चिकित्सा पाच उद्देशाने सांगण्यात आलेला आहे.

शारीरातील धातुचय अथवा अंगोपांगांच्या दिगाने जगा बेठली दुष्ट दोष प्रथम आयुर्वेद रोगोत्पादक द्रव्य अतिरिक्त प्रमाणात संचित होते तेन्हा त्याचे उत्सर्जन मलसत्तांच्या स्वाभाविक वा निर्माणचा निर्माणकृत होऊ शकत नाही. म्हणूनच स्नेहन आणि स्वेदन यांनी हा दोष धातुपातक वायुकृत्त् प्रथम वेगाचा काळजी आणि त्याच्या कोठारात आणून नंतर शोधनपातांची त्याचा निर्देशन करावे लागते. दुष्ट दोषांचे प्रमाणात अधिक झालेले की, त्यांचे शोधन करण्याची योग्यता, तेच त्यांचे उपनूर्ण करते, हे वाच्यात वाचन याच अभिप्रायांचे वाचक होय (”)

दीपनाथ शमनोपाय

रोगोत्पादक आयुर्वेदाचे प्रमाण जेथा कसे असते तेन्हा पूर्वी सांगिकेल्या दिपनपातांचे शमनोपायांची योजना हितकर होते. त्यांची योजना धातुपातक व आयुर्वेदांचे पृथक करणे होते. ते प्राय: नववर्ण करते. आणि म्हणूनच मूळ आणि स्वेदवह चौतसांच्या मार्गांनी स्वाभाविक-
रीत्या पण बोडंचित थोडंचित प्रमाणात ते शरीराबाबूर निधून जाते. अर्थात् रोगाचा पूर्णपणे उपशम होणासाठी तत्कारणांभूत दुष्ट दीपाची निधून व्याबृंच हागते. मग ते शोधनाने होजो वा शमनाते. अद्यावधीतमाल मानाची यथायथायी या संदर्भाने विचारात धन्यासारामी आहे. 'कुट्र दोषाची शोधन न करता आणि सम स्थितीतील दोषाची वाही न होऊ देता रोगाचा विषम स्थायीतून पुनरुच सम स्थितीत आणणे म्हणजेश शमन', असे आधाराच्या वास्तवातंत्री म्हटले आहेत (२२). दोषाची शोधन न करणे म्हणजे शमनविरेचनातिकांनी दुष्ट दोषांने बलपूर्ववर्त एवं एकदम निधून न करणे, इतकाच अर्थ वा ठिकाणी स्वीकारणे गोप. अर्थात प्रकृतप्रविष्ट दोष शरीरात कायम ठेवूनच शमनाचीकत्या रोगाचा उपशम करते असे मानावे सामेल. आणि ते तर असंगत होय.

शमन बिखिलेचे काही विवेच

शमन बिखिलेचे आणणे काही बिखिलेचे विचारात धन्यासारामी आहे. शरीरावर निरर्थतांत्रा भागात राहणासाठी म्हणजे एकदेशात अशा कुट्र दोषांचा आणि तद्दुस्ती विचारात नाश करणासाठी दोषानावर शमन उपयोग होतो. उत्तर, सावधानीच अथवा सर्वशरीराच्या दोष आणि तद्दुस्तीत रोग शोधनासाठी नष्ट होतात.

विद्वेष्ठ ठिकाणी परिणाम करणा-या ध्वाचिनिर्विरोध उपयोगांचा अंत-भांडी हेतून शमन बिखिलेचेच करणाच येतो. विद्वेष्ठ स्थानातील दोषांचे विद्वेष्ठ ध्वाच्या प्रभावाने प्रमाण करणे, यथा अर्थ, त्या स्थानातील ध्वाच्या नाश करणे तद्विष्ट दोषांचे तेलून उत्सर्जन करणे. मान हे शोधन नव्हे तर शमनच होय. शमन हे दोष विधाने असल्याचे याबद्दल उपयोग होते. सर्व वेदान्त प्रमूळ शालेच्या आणि म्हणूनच अल्प प्रमाणात असलेल्या दोषांचे निधूलण करणे हे एकाचे उद्देश्य तर विद्वेष्ठ स्थानातील दोषांचे निधूलण हे हुस्याचे. त्यानेकै शरीरच्या दोषांचे निधूलण करणा-थावा हेतुचिनिर्विरोध म्हणून तर विद्वेष्ठ स्थानी आणि विद्वेष्ठ ध्वाच्या प्रभावाने कारणाचे होणार्या शमनाचा ध्वाचि-
शारीर तत्वदर्शन

विषीरत मृणालत. या स्वसं विष्णु परिणाम मुनिविष्णुसाठूनेव देशात.
आल्या आहेत.

शोधनाची प्रश्निक्या

वमनादिक उपायांनी कफाधिकांती प्रशन पुढील प्रमाणे प्रकृत वेने:
कफ, पित्र बायु यांची प्रमुख श्लोके मृणाले आमाशय, लाखांत आणि पक्काशय.
त्याच्या या स्वास्थ्यप्रमाणेव दृष्ट मातृत्व कफाधिकांती समस्त शरीरात मृणाले शारीर क्षात्रिये होत असते. वमनाने आमाशय शुद्ध वा निर्माण होतो, बिरुचिनाने लाखांत संरक्षित होते आणि पक्काशयांती शुद्ध निर्माण होते. कफ, पित्र आणि बायु यांचे फलं.

शमन होते. चर्काच्यांची यांसंबंधी पुढीलप्रमाणे सांपूर्ण ठेवले आहे. 'ककजळी विकारांर भरवून उपक्रमांत बमने प्रभावाच भोग. कारण ते प्रथम आमाशयात विवेद करते आणि अखेल विकार उपज करणारे तेथील हुड्डा कफाचे मृणाल बाहेर बेचून काढते. हुड्ड कफाचा अशा रीतीने मुखात नाश कराले मृणाले शरीरात नंतर उद्विल्लित नानाविध शोध्यांकार आपल्याच बाळ वोट होतात. ही गोष्ट बिरुचिनाची. पित्रजन्य व्याधीवरील उपक्रमांत सर्वबेद्द तेथे आहे. ते मृणा सर्वप्रथम आमाशयात (मृणाले शुद्धांती) विवेदते आणि अखेल विकारांना उपज करणाऱ्या तेथील दृष्ट विचारे उपमूलन करते. आस्थेता त्याच्या वस्तीतील याचप्रमाणे वातविकारांतील सर्वबेद्द उपयोग होय. ते प्रथम 'पक्काशयात विवेद' करते आणि अखेल विकारांना मृणाल होणारा त्याचे निर्देश करते.'  ""

शमन क्रिया

शमन चिकित्सेचे दीपनपाचनादिक प्रकार दोषांचे प्रशासन पुढील-
प्रमाण बहून आण्यात. अतिप्रमाण ना अथोप्य रीतीने आहाराचे सेवन केल्याने ज्या बेली आहार व धातु यांचे अर्थी रूपाते, त्याच्यी उपवास करणे अथवा आहाराचे प्रमाण कमी करणे हितकर होते, आहाराचे प्रमाण कमी करणे अथवा धातु, रूप हाद्दि ध्वायांची आहाराल योजना करणे ही गोष्ट अर्थी रूपात तारतम्यानुसार करावावली असते. आहाराच अथवा अयोध्यस्वरूप यांचे सेवनही अवश्य वेळी केल्या जाते. सुंदर, शिरी, पिपडी, हिंग इत्यादी काही ध्वाये अर्थी आहेत. दीपन पाचन औपचे म्हणून ती योजनी नातेताच पण त्याशिवाय रूपकर आहार पदार्थांतीलं त्यांचा सामावेश जातेला आहे. ताल्पर्व जटरांगींशा जेद्या मंद नसतो तेव्हा आहाराची अतिसेवनतून उद्धवतेसे अपचन द्वारे करणासाठी अत्याश्न, अनेक अथवा पाचन ध्वायें सेवन हिताचव होते. परंतु, हेच अपचन जेद्या जटरांगींशा अथवा धातुच्या माण्यतून उद्धवते तेव्हा अनिवर्य अर्थी दीपन औपचे योजनाच्या असतात. द्रव्यध्वायेंसे सेवन अति प्रमाण केल्याने जे अर्थी उद्धवते, त्यांवर तत्तेवच निरोध करणे म्हणजे कोणतेही द्रव्यध्व वर्ज्य करणे हिताचव होते. अवशेष अर्थांचे त्या योगे गच्च होते. ध्वायाम, सुरक्षित आणि जूठ वाय यांचे सेवन केल्याने सर्वादिं ध्वातून योग्य पत्ते होते. रोग, रोगी, देश, कृत्य इत्यादिकान्ते विचार करून त्यांची सणांना माणूस उत्तर रीतीने केली पाहिजे. अर्थांत ध्वातून पत्ते करणे म्हणासाठी द्रव्यध्व वर्ज्य ही ध्वायाम राहू होते. कोणतेही अर्थी म्हणून तो, 'वातपितांचे रोगी, वाल, वृद्ध, आणि अर्थी जालेले यांची ध्वायामती त्यांचा ध्वायाम' आहे (२२). अर्थांत, ध्वायाम केल्याने शरीराचे घायल व कर्म-सामार्थ्य प्राप्त होते, अर्थांत प्रवीण होते आणि मैदान क्षय होतो. हे ध्वायामला गुणवत्ताचे ध्वायामानींशा केलेच आहे (२३). अर्थांत शहीद्या येथे कोठातील नंतर धातुच्या अर्थी अभिप्रेत माणणयास हेच. किंवा, तसे स्वतंत्रता तरंग धाराच्या उपरिनिदंदूत आदेशांसाठी त्याबाहिच प्रस्तुत बचनाचा विरोध येत नाही. ध्वायामानींशा उपयोग धातुच्या पत्ते म्हणासाठी मुख्यत: होतो, असे जे सांगितले तें म्हणूनच.
एक स्वाभाविक प्रवृत्ति: रोगप्रतीक्षाकर

रोगाणी हेतुमूत होणार्या आमद्याचे उत्सर्जन शोधणार्थ उपयोगी करण्यात येतेच. परंतु सर्व शारीराच्या निर्धारित राहू निर- निराल्डी करून पार पाडणारे वातावरण भेदभावही आपात्त्वा स्वाभाविक सामथ्र्यांला अनुसरण समस्त शारीरिक व शारीरिक निराल्डा स्थानात संचित शारीरिक आमद्याचे निर्धारण करून शारीर क्रान्त निर्मित राखण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात. किवट, शारीर धातुच्छ्या अविश्वास्यांमध्ये त्यांची परिस्थिती करणे हे ही दोषांचे एक स्वाभाविक कर्मचार होय.

रोगोधारक इत्यादी उत्सर्जन करून धातुच्छ परिस्थिती कारणासाठी बाताच दोष ध्वनीच्या वृक्षेश्वरी होतात त्याच्या व्यवस्था पचने अस्वाभाविकता अस्वाभाविक करून अस्वाभाविक अर्धराज असतात. दुष्ट इत्यादी पचन होणे म्हणजे धातवशास्त्री त्यांचे पृथ्वीकरण होणे, तसेच त्यांचे पुढे उत्सर्जन होणे इत्यादी करेले देखल्याने व्याख्या तर असतावर व्याख्या सरली तर असतात. परिवर्तनीती ती दाह, शूल आणि शोथ याना आणि तदुत्त्व नानाविवरण ध्वनीच्या कारणीमूल्य होतात. रोगोधारक इत्यादी अस्वाभाविक पचन दाहाच्या कारणीमूल सरली तर त्याचे अस्वाभाविक उत्सर्जन शूल उत्पन्न करते. तसेच त्याच्या अस्वाभाविक संचयाभूत शोथ उद्धृत होतो. अर्थात धातुपरिवर्तन इत्यादी प्रतिकार करण्याच्या अवक्षेप-चाष्टाच दाहाच्या अस्वाभाविक करून प्राणरूप अस्वाभाविक होतात.

शारीराला पीडा देणारे अथवा ध्वनी श्रवण संदर्भात प्रतिकार करण्याचे कोणतेही इत्यादी हे रोगकारक सरल होय. मग ते बाह्य असे होत आणि असे (४). विविध शास्त्रातेच वातावरण दोष, आमर्षक द्रव्य आणि माहृत येथे शाळ सोड दીर्घ. समानार्थक असून व्याधिविश्वास्त तरी त्यांचा बापर त्यांचे अर्थात अत्यार्थात करण्यात आला आहे. चिकित्साप्राप्त केवळ साहाय्यक

रोगांचा विनाश करणे हे शारीराला स्वाभाविक कर्मचार होय. शारीर-
राज्यः स्वाभाविक सामाज्यीक दृष्टि करने हा विनाश बदलने योग्य होता. शरीराया जीवन वालविषयों वालि पितक करने लोकों द्वारा आकर्षण ही करता. इत्यतः तुम्हें तर है दोपरस्त्र स्वाभाविक सामाज्यीक जेता क्षेत्र होते हैं तथा इस व्याख्या के मुद्रि कार्यक्षेत्र ही शक्ति नहीं है. अर्थात् चिकित्सकों नाना-
विध धेन्द्र हे बस्तुः शरीराभर्त राज्यः स्वाभाविक सामाज्यीक केवल सहाय्यभूत रहत असकता.

चिकित्सालील लैबलिस

रोग अनेक असले तरी प्रभुस्त लक्षणे आणि कारणे यांना अनुसहन लाॅंग प्रभुस्त भेद ज्याच्या लीन संधीविषयं श्लूम्गप्रभुस्तेच चिकित्सेला अनुसहनविले चिकित्सावाहिक आरोग्याचे शिक्षक. शुल्क, दाह, आणि छोटे ही विकारांची प्रभुस्त लक्षणे आणि विकृत शालेले बाल, पिता, कक ही लांगवी प्रधान कारणे. तदनुसार वातावरण, पिता-पात्र आणि करण्याचे वापर बाळोंचे रोगांचे उपश्रेष्ठ करणाऱ्या चिकित्सकांनी मुख्यत: लीन प्रकारांची असाध्यावधान.

शोधनातील तब्ब-विवेचन

रोगासाडक दण्डाना अनुसरण समस्त चिकित्साप्रकारांचे मुख्य चिकित्सक निमित्तकरण होत असले तरी लाॅंग प्रत्येक प्रकार तृणुपद: पुनरुरुच दोन भेद आडून येतात. ते मिळालेह शोधन आणि शमन, वमनादि पांच प्रकारांनी शोधनाच्या तर दव्यादि राष्ट्र प्रकारांनी शमनाचा उल्लेख दुर्लक्षी आला आहेत. हे दोन चिकित्साकर तंत्राचे भेद म्हणून सांगितलेल्यास अनुसरण तंत्राचे चिकित्सेचे बृहद आणि लघुने असे प्रमुख भेद दोन संधीविषयं, असाही उल्लेख आहेत. यांची बृहद चिकित्साचा उपयोग धार्मिकतेमुळे श्रीण शाखेलया शरीराभर्त संघर्षालंघनी करण्यात येतो: व्याच्याचे धार्मिक अधिकारण होत असले तरी दुष्ट केलेल्याचे निर्देशन करण व्याच्याविषयक कर- प्रणयाचा कामी विचार उपयोग होत नाही. अर्थात् बृहद विलक्षण ही तब्बल: चिकित्साचा नवे. तंत्राचा एक मेडी म्हणून सांगितलेल्या शोधन चिकित्सेरे जे वमनादि पांच प्रकार सांगितले आहेत त्या सर्व दुष्ट दोषांचे वियोजन अनेक निर्देशन समान असल्यासे विसूत्य येते. वस्त्र, विरेचन, आणि वमन
यानी तर वातावरणे विरुधन होते असते. परंतु सिध्धान्ताने रक्षात
हुट पिंपले आणि नावन कमाने मृणणे नस्याने मस्तिष्क भांडीलया
कपाचे देखील विरुधन करण्यात येते. अर्थात् शोधनाचे पाच प्रकार
नावत: भित्र असतानी दोष-विरुधन-कम कम ता सर्वत्र समान असत्याने सवऱे
प्रकारांचे शोधन मृणणे तत्त्व: विरुधन होय.

चिकित्सेच दुसरा प्रकार मृणणे शमन. शुद्धात्मक, तृणानाथ
इत्यादि त्यासे भेद सात सांगितले आहे. तथापि, वाहत्याया दोषांचे प्रश्न-
मन करण्ये हे कम त्या सर्वत्र समान असत्याने त्या सत्यी. अर्थात् शमन
ही एकच संजा तत्त्व: योग्य होय.

प्रसुख शमने दृष्टे

वाहत्याया शर्तादि दोषांचे शमन करण्यासाठी जी दृष्टे योजना
जातात त्यायुं अनुकूल तेल, तूप, व मधे ही प्रश्नवां शासनी जातात. रूख-
गुणी वायुसे शमन संह्युणोत्तक तेलांचे होते तर तीक्षणुणी पित्र मद-
युणोत्तक तुपांचे प्रश्नमित होते. कफ हा सिद्धगुणी असतो. रूखगुणी मधे हे
त्याचे सर्वभेद्य शमन होय. वातपित्तकांचे प्रश्नमत करणारी तेल, तूप व
मधे ही दृष्टे असते कफ ही शमन यथिक केली असते तेल, तूप, व मधे ही
किंवा पंक्ते असते, असे श्रद्धारो वा त्याचे मुलगा असतो, त्यांचा असे
एकच. मन्त्राच्या नस्लेत्या वातावरणात बोम्बेजरायांची
योग्यता विचारात येत्या प्रमोजनच वाय? (३४).

चिकित्सेचे प्रश्न लक्षण

शरीरार्थ्या निर्मितिरार्थ्या आदर्शाचे वातावरण दोषांचे रूखसनाधारी
गुणे शमन निर्मितीले आहत. कुठे रूख गुणाचे आधिक असते तर
कुठे सिद्ध गुण अधिक असती. इतर काही दिकांसे शरीरार्थ्या गुण अधिक
असतात. अवयवांतीचे वटत्रेचे, त्यांचे आकार आणि त्यांची काळे वाची
किंवा वाची ही परिणाम असतो. अर्थात् निर्मितिरार्थ्या अवयवांती
हुट दोषांचा उपशमन करण्यासाठी जे उपाय योजनात येतात त्यांटी ही प्रकार
अनेक संभवतात्। परंतु श्रावन आणि लक्षण यांना अनुसार व्याधींचे प्रकार अनेक होत असे की कुपित आलेले वातावरण धोप ही तीनच त्यांच्या प्रमुख कारण होत। दुधे दोषांचे शोक-आणि शमन कर्मासाठी व्यक्तिवर्क्षेचनाचिं आणि दीर्घसमाचार उपायांचे असेच अनेक सांगणारे आल्या आहेत।

तथापि, सर्व रोगांचा कारकीयता होणारा तीन दोषांचा उपाय तीन प्रकारे करणे आणि त्यांसोबत तुक्याचा रोगांचा नाव करणे, हेच त्या सर्वसाधी सर्चण असते। या सर्व व्याधीविनिवेश उपायांचा अंतर्भावी तदनुसार प्रमुख आणा तीनच प्रकारात होऊ शकतो। आणि रोगोत्पादक दोषांचा उपाय करणे हे तर चिकित्सेचे प्रमाण लक्षणात होय। रोगचिकित्सेत दोपानुबंधाचा विचार करणे म्हणूनच अवश्य असते।


dीपा:— (बंधन २१)

(२५) शालादीचा प्रकृतू हा शरीराचे रोगांचे कारण असले तरी मानस रोगांचे मान कारण ते नवे। रजस्त् आणि समस्त्रू या दोषांपासून मानसी उपलब्ध होते, आपल्या कारणामुळे उद्वितीय असते। यावरून विकारार्थ्यांचे उत्तराळ्यांचा वातावरणाची प्रतीती कारण होत नाही।

'आमंत्रित्व व्यायामस्थ़ुपहें ज्योध्यां व्यक्तिविशेषणम् वातस्यविदारणिः' (च. स.) श्रेणी 'आमंत्रित विकारार्थ पाही अधी उद्वितीय आणि वात-विद्यकाळात वेधस्थ नन्तर संबंधते', असे चरकाचार्यातीन सुचविलेली आहेत.

(२६) 'सति ज्युन्वं कुतांने मृत्युत्तरणाम्। श्रावणीनां निदानविदिकोरीक्षम प्रयत्नं—मात्रविकारिप्रेमज सत्यस्वरूपं।' — च. स.

(२७) 'चतुर्दशी विपणात्सी वस्ताने धाराने धारावळे। प्रविद्यमुखस्त्राय चिकित्सेचे नाव स्वस्तिक येईले।' च. स.


(२९) 'धर्मं च प्रकृतिः च प्रत्येकर्ष स्वास्थ्यम्। ध्यान्त भवः च यो वेदत्ते दीपाः स भवेत् शिरकः' (सू. स।)
शारीर तत्त्वदर्शन

(१) ‘सबसंस्करण तंत्रायोगो निदानपरिवर्तनम्’ - गृ. सं.

(२) ‘एवमन्त्राणं व्यवधीने स्वतंत्रदानविपरेियत । चिकित्सेत् ...’ - अ. हृ.

(३) ‘सबसंस्करण रोगानि निदान कुष्ठिता मना ।’ - मा. ति.

(४) ‘धार्य एव हि सर्वं रोगानि संस्कारं -अ. हृ.

(५) ‘उपपत्त्वस्थिः हि दृष्टानि दिघवोपकम् मतः । एकः सहर्षस्तेऽहि हितिः ए प्रचा पत्तगिः । बुध्यां लघुं चेति त्वमयायावृद्धिः ।’ - अ. हृ.

(६) ‘श्रीणाम् - श्रीणाम् यथोदाय न स्थताः । स्त्रीसमाधिन गृहीचे न रुद्धादिरुप नरः । श्रीवर्गबुधोपाधस्याः श्रीधरमिः करिताश्च ये । वेद रघुवधरमादानां बुध्यां लघुं रोगः ।’ ब. श.

(७) ‘बहुर्दुः व्याधिमित्यं साक्षर्यवीणिकोणिपति । भारावचिरः अनंतिपरुसः - अ. हृ.

(८) ‘विकुटद्रोष शालिः अश्वसं पदवे यथायो नाराय परोहु नाहीत । विकुटद्रोष मात्रे अश्वसं निरासीक्रोड़ारोहु नाहीत ।'

(९) ‘सांस्करणः सव वातिताकारब वस्ती श्री प्रधान चिकित्सा होय, अस सांस्करण अति अधि । बस्तीचे प्रकार दोनः निःस्त्र व अस्वासनः \(अनवसन बस्तीचे दुष्ये नाव न्येव वावेसी। वाताचे व्याधियोऽगम करते, निःस्त्र बस्ती वावेचे शोधन करती । शोधन चिकित्सेत लघा उड़नेक महणिः करणात आला आहे ।' - अ. हृ.

(१०) ‘तवाले लघुं पदवे लघुं पदवे । प्रमुखं शोधनं वधि दुुः सुद्नुमलव्येन् आला आहे ।’ अ. हृ.

(११) ‘स्वतेक्षण दंकत्तमा धारणें वा स्त्रोतिबने यें च शाश्वेन्द्रकर्मणं । दोष एवः स्वतेक्षणां कोटि नीताः सम्प्रां । शुद्धमित्रिनिहृतस्य ।’ - अ. हृ.

(१२) ‘संबंधेयस्यविशेषानि सामान्य दोषानुष्ठान निहृते । लीलान्यानुसंस्कारानि फलादामानु रसानिव । आध्यायस्य हि नाशाय शे शुद्धनिहृतस्य ।’ अ. हृ.

(१३) ‘तत्त्वान् भाष्यसाधनम् वातिताकारब वस्ती श्री प्रधान धारणें शुद्धमित्रिनिहृतस्य किंव गरिसंतान संप्रां । केवल गरिसंतान दापसं धारणां अणामायां निधन्यथायं वशयां व्याधिः सत्वर । स किंचित्तः परिल्पः स्त्रोतिबने कायं स्वतेक्षणां शाश्वेन्द्रकर्मणं वधि अवश्यक हि अत्यन्तरत्ब आध्यायस्य अणामायां उदात्तव्रतः । अशिष्टावास्मकवति ।'
२४३

दशः २१

ऊँचेबङ्ग्रज्ञानावाटीय ऊँचेत ददिभेवते, सलिनपूर्विब्धातेनकरात्
अध्याम्रज्ञानावाटीयन्यय अधः प्रवर्तते, उमयकरश उमयगुणावलान्। -

(११) ‘प्रूभूते शोकः तदिद मुलादुमूल्येवमलान्’ - अ. हृत.

(१२) ‘न शोद्वयति यदू दुवानु समानु नौदरवययवि। श्रीनकरोति विषमानु
श्रमन्मु...।।’ - अ. हृत.

(१३) ‘ब्रमण तु सर्वप्रकृत: प्रधानतम श्रेष्ठमणि मध्यते भिपणः। तदिद
आदित्वाद्व अथामणयामन्विधव दक्षत वेतारिक्ष श्लेष्म्मुल्यः आर्पितः।
तत्राविज्ञते श्रेष्ठमणः शारीरारतमार्थः। श्रेष्ठमणिका: प्रणा न्तिपुप्पलः।
बिर्चन तु सर्वप्रकृतः पिल्ते प्रधानतम मध्यते भिपणः। तदिद
आदित्वाद्व अथामणयामन्विधव दक्षत वेतारिक्ष पित्तमुल्यः वापकर्ष्यंति।
आव्यवपाथानुसारः तु खलु सर्वप्रकृतः वाते प्रधानतम मध्यते
भिपणः। तदादित्वाद्व पववर्तायमन्विधव दक्षत वेतारिक्ष शात्मुल्यः
चापकर्ष्यंति।’ - ज. स.

(१४) ‘अतर्पितामधों बालो वृद्धोजीपीणि च त यथार्थः। अ. हृत.

(१५) ‘लाब्ध्यं कर्मसमाप्तं दीपमोहिनमदस: यथः।’ - अ. हृत.

(१६) ‘वाहय रह्यजै विपाविकाप्रमणं स्वभाव: च रोगोपत्ती करणारे आणि
आयुर्यन्तर स्थूर्जेज अम्सङक्क अपांचित वाहाराविट द्रव्यः।

(१७) ‘बारे पिल्ते श्रेष्ठाशांती: च पथवृ तेंव सर्यमाणिगतं च श्रेयण। एतद्
वर्ध्यं भापते वर्धुनो त्या कल निर्माण्यं वर्तन्दरैवित्यशक्तिविन:।’ - अ. हृत.
वर्ण २२ - विषिष्ट चिकित्सकीय बातावदी अनुवंध

निरंतर रोग निरंतरता वाले स्थानान्तरण आणि रसायनीचे हुळ्यांचा बैगुण्यावतून उत्तप्त हवत असलेले तरी सामान्य कारणांपूर्वी दोषांचा संबंध प्रमाणीक रोगित्ता चिकित्सेत विवरण ध्यानात लागतो. त्याचे स्वरूप आता पाहावा:

विषिष्ट चिकित्सेचे स्वरूप

'स्थान आणि धातु याच्या बैगुण्यावतून सवे रोग उत्तप्त हवत असेले तरी तीन दोषांचा सोडून स्थायी एकत्री असू शकत नाही (ऍ), असे अष्टांगहृदयात तर 'स्थानान्तरण आणि धातुवाणीमय मातृत्वात जे अनेक रोग-समुदाय आकृती होतात ते वायुपितकांना सोडून असू शकत नाहीत (३), असे चरकसंहितेत सांगितले आहे. संबंधित रोगित्ता अल्पें 'तीप हे त्या रोगांचे सामान्य कारण असते तरी दोषभेदाने अनुसरण रोगांती नाना-विध भेद आढळतात. जवा, कुष्ठ इत्यादी रोगांत दोष भेदानुसार विभिन्न अवस्था उद्धृत करतात. रोगिनी विविध संग्रहाने आिधे चिकित्साची सांगणारे आहेत. विषिष्ट रोग आणि त्यांची विवरणी विषिष्ट्या चिकित्सिते याच्यात याप्रमाणे दोषांचा अनुबंध कायम करतो.

दोषांचा प्रकार 'शांतांशंतः एवादा विषिष्ट यानात त्या वेळी ते अवरूढ होतात त्याचे वेळी रसायनीचे हुळ्यांचा धातुवतून जव, गुळ्या आदि विकार आपल्या लक्षणांती स्वभाविक होतात. विषिष्ट्या यानाती दुष्टी अथवा बैगुण्य हा सवे रोगांचा प्रधान हृद मटळून संग्रहाने आला आहे. त्याचे श्लोने विषिष्ट्या यानातील विवरणीत उपशम शाळा
की विशिष्ट विकारकी नाश पावतोः जबानि विकारावर सांगण्यात आलेल्या चिकित्सासाठी चर्चा पर्यंत, त्या त्या व्याधिवेच विशिष्ट स्वास्थ्य स्थानातील बैंगुण्याचा नाश करणे, असेच आहेत. चिकित्सा करणे म्हणजे धारावत सामय निर्मित न करणे. 'चिकित्सक, परिचारक, शीर्षक आणि रूपण या चारांच्या कडून, शारीरिक धारावत बिकृती म्हणून धाल्यावर ती दूर करत धारावत सामय निर्मित करण्याची ही प्रक्रिया, तिचे नाव चिकित्सा', अशी चिकित्सकी व्याधिवर चर्चातील केली आहे ('). अर्थानुसार विशिष्ट रोगावरील चिकित्सा म्हणजे विशिष्ट व्याधिवेतृकाची बैंगुण्याचा नाश करणे, हे उपर्युक्त होय.

चिकित्सकांनी प्रकारः हेतुविपरीत आणि व्याधिविपरीत

चिकित्सकांनी ग्वत्र प्रकाराने दोन सांगण्यात आलेले आहेत. हेतुविपरीत आणि व्याधिविपरीत. विश्वास आलेल्या वातावरण देख, शास्तीय उपचार केल्याने म्हणजे त्याची चिकित्सा न केल्याने नानाविध रोग उत्पन्न करतात. विकारणा हेतुपूर्व असणार्या या प्रकृतपणे दोपांचा उपाय जेथून होतो त्या चिकित्सेता हेतुविपरीत म्हणतात (').

परंतु प्रकृतपणे दोपांचा उपाय हे अशी विशिष्ट स्वास्थ्य उद्देश्याच्या रोगांचा नाश हेतुविपरीत चिकित्सेने होत नाहीत. ती वर्गाचा वागशीर्षी शास्तीय देखील जेथून सांगिते आहेत त्यानाच व्याधिविपरीत चिकित्सा म्हणतात. 'विकृतीवर अनुभव उत्पन्न धाल्यावर म्हणजे रोगाचे विशिष्ट स्वरूप स्फटिक व्यक्त धाल्यावर हेतुविपरीत चिकित्सेची योजना करण्याचे सोडून देऊन विशिष्ट व्याधिविपरीत चिकित्सा' चिकित्सकांने उपयोगात आणार्‍या ('), हो वागशीलाच्यांचे सूचना या संदर्भात धाल्यात उत्तरधाल्याच्या आहे. जबानिसाठी विचारावर नागरमोर्चा व पित्यांदा हे द्रष्य योजनात व्याधिविपरीत चिकित्सेचे हे तत्काल अवलोकनाच्या वेळेन असते.

पचन, उत्सर्जन आणि पोषण हे दोपांचा सार्वभौमिक व्याधिप्रकृत कार्य. आहार रिअँकांचे पचन हे पित्यां, मलमुद्रासादा उत्सर्जन हे वायूचे
शारीर तत्त्वदर्शन

आदि धातुपोषण हेतु कसाते सार्वदीर्घक मार्ग होय. वातावरण दोषांशी ही उससाधारण समान्य करमें शरीरात्मक निर्देशांक किशान श्वसाधारण निर्देशांक रुपे धारण करित असतात. शुद्ध, दाह आदि शोष बा वात-पित-काफीम्हा वेद्यावसी आदि सर्वसाधारण विक्रुतिके देशी शरीरात्मक निर्देशांक किशान श्वसाधारण निर्देशांक रुपांनी, आदि विभाग्यत होतात. विशिष्ट श्वसाधारण विशिष्ट रुपांनी अभिव्यक्त होणार्या दोषांशी वा विक्रुतीसार ज्ञवर, कुठली इत्यादी सत्ता वेद्याश्चेत्या वेद्याश्चेत्या. सिंहद्वारीतादिक्रियाकृति अवप्रांतीची तसेच व्यायाम, उपसाधन इत्यादीची योजना करून ज्ञाती वातावरण दोषांशी शून्याती शारीरात्मक विक्रुतीसार शमन करणार्यांत येते, तेषा वा उप-क्रमांके हेतुदीर्घक महत्त्वात. रोगीश्युक वुड दोषांशी उपसाधन वा रीतीचे होत असतो. परंतु, अवसाधारण स्थानान्त उद्द्वेद्याश्चेत्या ज्ञवर, अतिसार इत्यादि रोगांशी नाश तथा न्यायार्थींता नाश करणारी श्रंभावी अश्रुणे योजना जेथा करणार्यांत येते तेषा तथा उपक्रमांक व्याधिविभागित प्रमाणात. दोषांशी प्रकृतप्राण व्यायाम-युत व्याधीमात्र महत्त्वाचे विशिष्ट विक्रुतीसार रुपांने तो जीवन प्रकट होत नाही तोवर. हेतुदीर्घक महत्त्वाचे दोषांशी निर्देशसार चिकित्सा करण योग्य असते. परंतु, विशिष्ट व्याधितत्त्वीती उत्तरी छोटानाश किसानाचा परिणाम जेथा छोटून येती तेषा विशिष्ट श्वसाधारण व्यवहार. वा उपत्यक करणारी व्याधिविभागित चिकित्सांच उपयुक्त होते.

व्याधिविभागित चिकित्सेतील अन्यदीपानुसंधान

व्याधिविभागित चिकित्सेतील अन्य दोषांशी अनुविधाना विचार करणेही अवसर असते. रोगीश्युक श्वसाधारण क्रियाक्रमक उल्लासद दोषां-व्ययतिरिक्त अन्य दोषांशी अनुदंशिशी विद्यान्त असतो. आदि विक्रुतिका करतेवेळी हा विशेष विचारात्मक श्वसाधारण बाधीत साधी. अश्रुणे व्याधिविभागित चिकित्सा करताना सुदा श्वसाधारणएवर्धीत तथा वेणुसाधारण करणेही होणार्या दोषांशी बाबर विचारात घेणे अवयव असते. काही उदाहरणांया, वेणून हा सुदा अधिक विचार होऊ शकेल.

काही उदाहरणे

पितरप्राणायामुळे ज्ञरात तीक्षणात जेथा अधिक असते, अर्थात्
यवरंग जेट्या तीत्र असतो तेहि तीश्नाच्यानंतरी मंदगुणानिवेद पितानामक आध्ये उपयुक्त होतात. ‘शोभणी, वंदन, वात्स, फाल्स, जेश्विनं यांचा शरीरपुरूष कपाण पितावराचा नाथ करतो’ अनुसार, ‘सारिविश्वध कारक साकंसरसह सेवन केल्यानेही पितावर नष्ठ होतो’ (१), इत्यादि सुवर्णाने सामगितेली पितानवराच आध्ये मंदगुणीच (२) आहेत. परंतु, ज्यात कफानवर्धामुळे जेट्या शरीराविद लक्षण उद्भवत तेहि योजनाच्या ज्यवरह आध्य तीक्ष्णोणणीच हवेचे. ‘पीरव, शौक, उल्लेख, रोमांच, अतिमन्द’ (३) इत्यादि कफानवर्धाला लक्षण सुध्दुतात्यानंतरी उल्लेखिली असून त्याच्या उपशाखांची तीक्ष्णोणणी आध्यांत्रिक व्यायामी सामगितेला आहे. ‘हरिरते, चित्रक, निव, उदार, अतिविष, कवा, कोट्ट, इंद्रज, मूलां, पटल यांचा काठा मिरी व मर्यादासह शेषम्यावर तेव्हा करावा’ (४), असे ते कफानवर्धाले किसत्म म्हणतात. शीतपुणाशी बाळ जाल्यावरे उपव वराने शरीराधार द्वर करणावािकी उषण, तीक्षण (५) गुणाची जवरनाशक आध्ये शेषम्यावर उपव तरवाट.

कार्यात्मक वाताच्या अनुबंधामुळे रुक्त आणि शुष्कक्ता उत्तर होते. ‘शुष्क कासामुळे उरोगाव, घसा, तोड यांत कोड पडते, शरीरावर रोमांच उभे राहतात, श्वास घुमद्वलू डोळयापाने अंधारी येते, कफात कोरसेणा येते आणि क्षतीने तो वाहेर पडतो, तो तसा पडून गंगा मंग्रेज मग कासाचा जोर कमी होतो’ (६). इत्यादि वातकासाचा लक्षण चरकावायांनी सांगितली आहेत. या वातकासावर कासहर पण रुक्त गुणाला विरोधी मंग्रेज सिंध असे उपचार हितकर होतात. ‘रुक्त मंग्रे-वाताच्या वातज कासावर सर्वप्रथम सिंधोपचार करावेत, वातनाशक इत्यानी सिंध केलेल्या बेच, धूम केल इत्यादीच्या उपयोग युक्तिपूर्वक करावा, रंगणी आणि गुधबेल यांच्या रसात सिंध केलेल्या घूर्णी वातकासाचा नाश करत सुन्दरी अन्नदीपन करते (७), इत्यादि वातकासावरील चरकोत्त चिन्हका अशी आहे. परंतु, प्रथ साजविकारात पिताच्या अनुबंधामुळे जेव्हा दाह आणि पाक संभवते तेहि मंद आणि शीत या गुणाने युक्त असेले कासधन उपाय अवढवावे लगतात.
$p$ गुरुक्षेत्रपासरेवे बाट्याने (जठजठ), तसेच, तदान, दाह, मोह, अरुची, 'भ्रम' ('२), इत्यादि पिताकामारी कल्पणे उल्लेखिताच्या चरकाचायकाच्याच बौढ, वेणं क्षेत्र, गोडेच इत्यादीने तुप व मध्य यांनी युक्त असे लेख संबंधन करणार्य सांगितले अधे ('२'). ही सर्व दृष्य मंद्रीतगणीत होत.

पिताच्या अनुबंधामुळे कोठवात जेक्षा दाह होत असतो तेखा मंद्रीतगणीत आणि मधुर व तुरट असे विरोधन उपयुक्त होते. उलट, बातानुबंधामुळे कोठवात रूक्तता उद्धबकली म्हणजे व्या प्रकरणे विरोधन समाधानाचे व्याख्या यासाठी लागते. आणि तोळ कोठा कफाच्या अनुबंधामुळे मंद शाळा म्हणजे त्यावर दृष्टोत विरोधन तीक्षणगणी असावे लागते. पिताच वाणी-मधुर, कफात कुह आणि बातात समाधानाच्या असे विरोधन देशावर अधारावस्थात व्याख्या अधे ('२'). पितानुबंधार्य व्याख्या विविधांकाते विरोधन नाही तहे. अर्थात् कोठवात दृष्टांकन सामान्य असतोही चिकित्सा करताना बाताचे दृष्टोत अनुष्ठाव बिचारात थैत्या लागतो आणि विरोधनम्बर्याचे, तद्नुसार बेगवागी योजनी लागला.

बातानुबंधामुळे शोषितविचारार्य जेक्षा शीण्यातून संचय होतो तेखा शोषणाथक पण शास्त्रात्युक्त अवधारण योजने लागते. उलट, पितानुबंधामुळे शास्त्रात दाह जेक्षा शोष्टर होतो तेखा शीणपणी आणि दाहशानक अवध शोषण अपूर्णाची योजना करावी लागते. आणि कफाच्या अनुबंधामुळे सिद्धता अधिक असली म्हणजे शोष्टर अपूर्ण रुक्षगुणीं योजने इट असते. बाताचे दृष्टोत अनुष्ठावमुळे शोषितविचाराच्या चिकित्सात संबंधित असते असते. वाताचे दृष्टोत अनुष्ठावमुळे शोषितविचार विचारात व्याख्या उपयोगी व्याख्या वादात "सिद्धगुणीं शोषितच्या चिकित्सात रुक्षगुणीं दृष्टांकन करावी आणि रुक्षगुणीं शोषितवर विचार उपयोगी व्याख्या वादात... पिताचे अनुष्ठाव शोषितवर..."
रोग चिकित्सक तथा तसब
विशिष्ट रोगाचा उपशम करणारा प्रभावसाधक गुण ज्यात असत नाही. असों केवळ दोषनाशक औषध रोगाचा नाश करणे याची गोष्ट नाही. त्याच वरील हेच खर्‌की दोषानुसार उपेक्षा व्याधिविरोध चिकित्सेत देखील करता येत नाही.

विशिष्ट स्वास्थ्य उपसत्ता सामर्थ्यवाची कोणतीही रोग संभ- 
वृत्त नाही. परंतु या रोगातील त्वात अवसर वा भेद 
पर्यंत विचित्री लक्षणांचे मालक विशिष्ट दोषाचा अनवरततुत उत्पर झाले होते 
असतात.

कोणत्याही रोगाचा चिकित्सत्व अवस्थेचे समर्पण, ज्ञान होणारणाऱ्या 
व्याचरण चिकित्सक दोषाणाची अनुवंशिक विचारात घेणे व्यापरमाणे असते, व्यापरमाणे चिकित्सक नसे तलमेंज अनुपेक्षणीय असते. कारण, विशिष्ट 
स्वास्थ्यी दोषाना नाश करणारा त्या स्वास्थ्यी रोगानेपासून होते असा तरी दोषसंबंध विचारात घेणे, तदनांतर केलेली व्याधिविरोध 
चिकित्सा कोणत्याही रोगार शीर्षिक प्रदर्श करते हेच तिने केलेली महत्त्वाचे. 
अशी चिकित्सा करणे हेच केलेली श्रम्यळ.

तास्यथा, प्रमुखत बाताने दोष हेच ज्यव, अतिसार आता निविद 
रोगाना आता व्याधी बाताने माध्यम म्हणुन असल्याने चिकित्सा 
करतेने अपात्री व्याधिविरोध चिकित्सेत मुद्रा-शब्दांचा संबंध विचारात 
घेणे अवश्य व हेच असते.
टिप्पणी:— (वर्णन २२)

१) 'तथा स्वाधारुँब्रव्यांत्यनिमित्तमयसवता । विकारराजत शीतल दोषानु (नातिवाले ते) ..... ' अ. ह.

२) 'स्वाधारुँब्रव्यांत्यनिमित्तज्ञानं पये विकारसंध्या बहव: शरीरे । न ते पृथ्वी विलक्कानिमित्ते: ..... ' च. स.

३) 'बलुवां मिथयावाडीनां शस्त्रानं धातुवें हृते। प्रश्नलिखतिसाम्यांचीं चिन्हे— थे मिथीयते । — च. स. ।

४) विकाररेहेंच्या प्रकारंहे धारन सांगते आहेत। एक सत्त्वक्रम आणि इतर विविध, मिथ्यावाडी ब्रह्मजो मोठी रोगविलक्क कारण, विविधप्रमाणें स्थायित्वात होते। बाधा रोजीतील कारणात यथें धारक पुढे रोगविलक्क करताना, रोगविलक्क कारणात हे प्रकृतेपण होते। 'सर्वाधिक रोगाणी निदानं कुपिता मला: । तत्संक्राप्त तु श्रींकं विविधाहितसेवनम्' (ग्रं. निष्ठा) महतां, सर्व रोगविलक्क मूळ कारण प्रकृतेपण मल (सोऱ्य)। इतर रोगविलक्कांची कारण विविध प्रकारे आहेत, असो माध्यावाडीत संबंध आहेत.

५) 'अनुभवे तु सति हं तत्वविविधयें। लकर्षा यथायथ वैदो यथायथ, विविधविविधयें।' अ. हू.

६) 'श्रीपण्डितनोऽपंपुष्कमङ्कुरः । शर्करामधुरः हृति काययो: पैतिकं ज्वरम् ।', पूः पितुरबरं हृश्याव सार्वदृष्ट सार्वकरण् । — सु. श.

७) 'मरि महाने याताकर— 'मरवे याताकर: स्नेत: ', असे सुखातीनी सांगते आहेत। याताकर इति सर्वरूपस्वाभावसार कर्त्यात वातान करतीति' (सु. स. वाच्याः तथा), अर्थां याताकर महाने धारोचाची जीवनस्वरूपा चालनार्थ स्थायित्वं मुळ असे द्वात्साचार्यविधित स्पष्टीकरण आहे.

८) 'भोगशीतमुखलेतो रोमहण्योंतितिश्रुति' सु. स. स.

९) हार्द्रानं निवेषकं निव उपोरातितिवियं वचारः । कुर्यानमिश्रवान मुवां पदों वापि साधितम् । पिवेनमलिंचसंपुष्कं सहौ प्रहरं कपोलं जवरे ।' सु. स.

१०) 'श्रीतृप्युणिः आल्हादक व स्त्रयक आहेत, उँचाय त्वायिद्वितीय अस्तु अनुभव वाचक अहेत। तसे तीक्ष्ण मुळ दात्ताकर आणि सार्वकरण आहेत। इत्यादि उत्तितिविहिण्या पुणांची सम्पूर्णकरण यथार्थसहिष्टेत केलेले आहेत — 'हार्द्रान: साधन: वित्त: ', 'उष्णस्वरूपित: स्थायः पाचनवः विवेचन: ', 'दात्ताकर: तीक्ष: सार्वव: ' सु. स.
(") 'शुचकोर कठविरुद्ध हुष्टलोमः प्रताम्यतः।।
शुचकासः कफः
शुचकं कुष्ट्रकं मृत्स्वाय्यतां ब्रजेत्।। - च. सं.

(¹) 'रुध्यांशिरजः कास बादो स्तेहरुपारतै।
वातधनसिर्धैः सनेहायः
धृतमालवं युक्ततः।। कठकारीगुहुविच्यां पुष्करं विशाललाभसे।
प्रस्थः सिजो पुतानः वातकासस्तुद्।। विनशिदिपनः।।' - च. सं.

(²) 'उरौ ध्रुणार्त तपणा, दाडो, मोहिर्विल्लमः।।' च. सं.

(³) 'वज्ज्रं पिपलासा काशी शवभूता चेति पच ते।
चूतकोर्यूळवलीः
प्रलोकाः पिलकासिनामः।।' च. सं.

(⁴) 'कपायमधरः पिले बिरेकः कठकः कफः। 
सिनशोधनालवणार्ययिः।।'।
- अ. हृ.

(⁵) 'उपाचरेऽ स्नेहविश्व विश्वसः।। प्रकटप्येऽ स्नेहविश्व व रुक्षजः।।
चूतु तु पिलानिलजे सनिकतकमः।।
कपोविश्व धारकददासः।।'।
च. सं.
दर्शन २३ - इत्यादिरणामातोलनः दोषानुवंश

श्री इत्यादि शरीररचना अभिवृद्धिला कारणीभूत होतात तीव्र त्वा त्याला दूषितत्व करतात. आहार पदार्थातुल योजन्यात योगायोग्य अशी इत्यादि गुणवर्णनहीं शास्त्रात दोषानुवंशाधाने च करण्यात आलेले आहे.

इत्यादिपांचकोटिकता

पंचभूताच्या अंशांपासून शरीररचने उत्पत्ती होते. शरीररचने पौयण करणारा आहारातील पंचभूताच्या अंशांपासून उत्पन्न होतो. दोषानुवंशी पांचभूतित्व समान असताने आहारातील इत्यादि शरीर इत्यादिवाळा सहाय्यीत होतात. 'समानसुणी इत्यादीनी सविंचीच बाळ होते' (१), असे अष्टांतरहवयात महत्तेही आहेत. आहारात योजिली जाणारी इत्यादी अनेकविध आहेत. धात्य, मूठ, फट, आदि उद्भवे, तसेच दुध, मांस वगळे प्राणिज इत्यादी ही सर्व इत्यादि प्रत्येकप्रत्येक होत. 'इत्यादि पंचभूतात्मक असते' (२), असे वागभाटाचे वचन आहेही.

मधुरादिष्ठसर

ताहेत, गृह वगळे धात्ये, तसेच फलमूलशाकावरस कादेही आहारांच्या इत्यादि अगणित आहेत. रसमेंदसूतर त्याचे प्रमुख प्रकार सहा संभवतात. गोड, आंवत, खारट, तिलब, कडू आदि तुरट हे सहाच रस रसांदृष्ट्यात रसपदर्भवणी प्राणवस्थात. निर्दर्शीत्व मधुरादि पंचभूताच्या अंशांचे मिश्रण निर्दर्शीत्व प्रकारे होत असताने सभी स्वरूपाचे रस अनेक संभवत असते तरी ते वरील सहा रसांतके स्वरूप प्रवर्तत होत नाहीत. सर्व इत्यादे पांचकोटिक असून ल्याने मधुरादि यहाची रस प्रत्येक इत्यादि विचयान असतान. काठी
स्पष्टपणे जाणवतात तर काही असकु त्र असतात इतकेच. या निधमाला अपवाद हरीतकी. हरीतकीत पांचच रस असतात. लवण रस तीत नसतो, असे वरणान आहे. परंतु, याबद्धं द्रव्यांचे सर्वस्त्रर्ह असिद्ध मानण्याचे कारण नाही. निम्न हे सर्वसामान्य तत्त्वाचे काळक असतात. सहायती जो रस ज्या द्रव्यात प्राधाण्याने प्रत्यतराला येतो तोच त्या द्रव्याचा रस मानला जातो. आणि तदनुसार त्या द्रव्याच्या निर्देश मधुर, अमल, लवण इत्यादि समानी करणात येतो.

प्रत्येक द्रव्याचे वैशिष्ट्यच

रस, रक्त, मास, मेद, अर्थी, मज्जा आणि शुद्ध हे शारीर धातू पच्चमूलात्मक असेल तरी पच्चमूलांचे अंश त्या प्रत्येकाचे वेगबंधनाचे प्रमाणात असताने या सात्ती धातुत म्हणुणे. आणि गुणकम्पण: भिन्नता आहे. उदा. झक्क ड्राक असते, मास डाळ असते तर अस्त्रधातू कठिन असते. आहार आणि आरोग्य ट्राफाची विषती अशीच असते. पच्चमूलांचा अंशांचे प्रमाण प्रत्येक द्रव्यात निर्मितात असताने त्याती विभिन्नता आहे. चुनौताविद स्वल्प, शीतोष्णात गुण, तसेच, दीप, पाचन, स्वेदन, वामन, विचार, ज्वारादिरोगविनशक्ता इत्यादि कमी या सर्वांत प्रत्येक द्रव्य दुःस्मायापूर्वात निरळे असते.

रसमांसादि धातूद्री अभिवृद्धी धार्याचा समान असामान्याचा आहार इत्याच्याने होते तर विकट गुणकम्पणाचा आणि विकट इत्याच्याने धातू आहार पाहतात. त्याने, धातू आणि मल या सर्वांची समां द्रव्यांनी वात होते तर निरूपण द्रव्य त्याचा उद्घाट करतात (''), असे बागमतांचे बचने आहे.

बर सांगतित्याप्रमाणे शारीर धातूत विभिन्नता आढ़ात येते असली तरी श्या सर्वांत हइंद वेणारी विशिष्टतात्मक आणि विशिष्टतिवरूप करू ताक्षीसी असतात. त्या सर्वांत करूण वातपितकांकाच्याकडे असते. 'वायु, वित्त आणि कहे हे देहौषधातील हेतुभूत होतात, अविकल्य स्पष्ट में तेव्हा शरीराचे धारण करतात (''). जे दोष यम विषादी देहात्या वाढूल कारणीभूत होतात तेच विश्वास आहे. की देहातने नाश करतात (''),
शारीर स्वास्थ्यवर्णन

'इत्यादि वचनानुसूची दोषांचे सर्वज्ञानार्थात सांगितलेल्या आहेत.

दोषगुण आणि द्रव्यगुण
बाताच दोषांचे शिवांत्या गुण आहार्य द्रव्याला गुणाने वस्तुतः समान होत. दोषांचे सिद्धांताने गुण अयोग्य गर्दीरातील सिद्धांतादिती गुण हेच ज्याचे स्वरूप आहे, असे बाताच दोष, रसरक्ताच बालुक्या आधारातील राहू असतात. 'अथवेश वायु, स्वेद आणि रक्त प्रांत प्राण इतरांष्ट्र टिकाणी कप्रह राहुत असल्याने धातु-मल्य आणि दोष यांत परस्पर-आध्यात्मिक भाव आहे' (‘), असे वार्मांदरी भट्टेंद्री आहेत.

अर्थात् रसरक्ताच शारीर धातु आणि तलायक आहार्य द्रव्य 'या' दोषां-स्वाभिमान टिकाणी सिद्धांतादिती गुण वस्तुत: समान जोडले.

स्वस्थ्यवर्णन द्रव्ये

ज्याचा योगाने शारीर धातुस्थिती आपल्या स्वभाविक प्रमाणात अभिवृद्धी होते, त्या द्रव्याचा 'स्वस्थ्यवर्णन' म्हणतात. स्वस्थ्यवर्णन वाहीना ते कारणीमूळ होते. स्वस्थ शारीर धातुसाठी बगैर प्रमाण लिती असते या संबंधी पुढीलप्रमाण उल्लेख आहेत. 'मध्या, मेद्र, वसा, नुक्से, गिंत, कफ, पुरैष, रक्त, रस आणि पाणी धातुसाठी मज्जेचे प्रमाण एक अंगांत असून मेद्रमध्ये पाणीपर्यंतची द्रव्ये उत्तररत एकाच अंजलीने अधिक असतात. ओज, परिपक्व (मेड्र), यांचे प्रमाण स्वतःच्या हाताने प्रत्येक एक एक प्रस्त (पसार्याचा अंजल) असून स्वतःच्या प्रमाण दोन ओजल आणि आत्माचे चार आंजली असते' (‘). स्वस्थ्यवर्णन धातूस्थिती वाह्य या मयूराच्या प्रस्ताव प्रस्ताव असते. उल्ट, कोणत्याही धातूस्थिती आयुष्यावरुन वाहीना वा क्षीणतेला जे कारणीमूळ होते ते द्रव्य धातुस्थिती स्वभाविक निर्माण करत विविध विकारांचे उत्पादक होते. 'रोग म्हणजे धातुस्थिती' (‘), असे रक्तगृही उल्लेखात आहेत.

धातुस्थिती वाह अयोग्य अयोग्य आयुष्यावर धातुस्थिती दोषांनी नियंत्र होतात. उपशुद्ध द्रव्याच्या गुणांच्या तो परिच्छेद असतो.
आहार्य द्र्यांतीत र्ष्यस्तिनिधादि गुणच धातवाधयी दोषपुन्यांच्या अस्वाभाविक बाहीला वा क्याला कारणीपूर्त होतात. ‘सर्वांना’ दृष्टिप्रभावित शालेचे दोष धातुत्व दृष्टिप्रभावित करतात आणि ते दोषे मिळाले पुढे मलाना दृष्टिप्रभावित करतात’ (१), हे वाग्मभांते वचन या संदर्भात ध्यानात पेणासारखे आहे.

कोपन आणि शमन दृष्टे

आहार्य द्र्यांतीत गुणवत्तामय दोषपुन्यांच्या गुणवत्तमयाला कारणीपूर्त होते. अशा गुणवत्तमयकारी द्र्यांतीत दोषप्रकौष्ठामय महत्ततात. आणि वत्तमायात प्राप्त शालेचा धातूना, गुणाना वा दोषाना जे स्वाभाविक वा सम स्थिती प्राप्त कल्यावे देते, द्र्यांतीत ‘शमन’ दृष्टे महत्ततात. द्र्यांतीत आरोग्यानुपादक मानतात. कारण दोषधातुमंत्री सामान्यांस्वत्त्मा मृणाजेच आरोग्यात.

पंचभूतांच्या अंशांपासून उत्पन्न शालेचा दृष्टे, अशा प्रकारे तीन प्रकार संज्वितात. स्वस्थ्याच्या, प्रकौष्ठामय आणि शमन. आहार्भूत आणि अधिविशेषतः दृष्टे अनेक असाधी तरी परिणामाला अनुसूचन त्यांकी प्रत्येकाच्या अंतिमी वरीलप्रकी कोणत्या तरी एक प्रकारत होऊ शकतो. त्यांकीच्या आहारसंरूपात जी दृष्टे सेर्यून केली जातात त्याम्या सामान्यत: स्वस्थ्याच्या महत्ततात. आणि स्वस्थ स्थिती धातूत्वाच्या वा शारीराच्या समयक बाहीला जो कारणीपूर्त होतो ती आहार वस्तुत: हितकर. शमन व कोपन या संज्ला औषधी द्र्यांतीच्या बाहीला आहेत. शीण शालेचा दोषधातुमंत्री राहू तर मुख्य आणि बाहीला जो कारणीपूर्त होतो ती आहार वस्तुत: हितकर. शमन व कोपन या संज्ला औषधी द्र्यांतीच्या बाहीला आहेत.

गुणांची उच्चत्व अवहिष्ठती

पूर्वी सांगितले की रूख, स्निग्ध, शीत, उष्ण इत्यादि गुण हे बातादि
दोष, आहार गर्दन आणि आयुष्य इत्यादी शिकण्डी. समान- त्वाने विविध मान असतात. गुणस्वरूपी दोष है निरनिराशा धातुशाली सर्व गुणांना कारक असून त्या दोषांच्या बृद्ध-शय आहारांचे आणि आयुष्याचे धायचे बडून येत असतात. रसरक्तादी धातुची जी बालच घात ती ल्यावर असतात. गुणहीन धातुत्व बृद्धशयांतर कार्य होत गंभीर होत. अर्थात् गुण हेतु सर्व गुणांचे कारक होत. धातुची बृद्ध-शय ज्याच्या मुळात होतात ती धातुत्व गुणांकत्व असानी लगतात. गुणहीन अथवा हीनलिंग धायचे कार्यक्षमता असत नाही.

धातुवंश आणि ध्वयांश : दोष आणि रस
रसरक्तादी धातुची सुव्याहत्सुभाँम अथवा धातुची ज्यानांचे धायचे धातुवेंचे गुण निवास करत असतात. त्याच्याने आहारांचे आणि औषधी ध्वयांशा परशृंखलाचे अथवा धातुवें गुण विविध मान असतात. धातुचा हा जो सुव्याहत्सुभाँम गुणस्वरूपी (महृत्युर गुणमय वा गुणप्रसार) अंग त्याला दोष अथवा अज्ञा असून आहारादी ध्वयांशा तत्त्व चक्रांचा अंशत्व दोष म्हणतात. ध्वयांशा गुण हे पदार्थ वसुत: भित्र होत. तत्त्वांि, प्रयुक्त द्राक्ष्यांना गुणांमध्ये अधिकतम मोठा धातुचा वा ध्वयांशचा जो सुव्याहत्तम अंग, त्याच्या गुणाचे म्हणतात. गुण आणि गुणांमध्ये योंत्र अभदीपत्र तो हाच.

ध्वयांशी समानगुणकर्ता
कार्णी दोषवर्ती गत्यावरं केळी सर्व शरीरात समान असताही. धातु आणि स्थानसारख्या अनुसरणाने कार्याची निरनिराशी त्याचे संभवतात. हरीतकी, द्राक्ष, इत्यादै आणि इत्यादी द्राक्षे सुव्याहत्सुभाँम सामान्यत: बुधगणपती भागांमध्ये धातुवेंची आणि म्हणून संरक्षणात गुणांची आणि संदर्भांत वाचकांची कारणी अश्लील तरी त्याप्रथम प्रश्न कार्यांना रचून वेळवेळा अस्त त्यांचे म्हणून: वेळवेळा कार्यांची घडून थेंयते. 'तुप, योग, गुलाब, अढूर, केळे, नारळ, फाल्सा ('') आदी मधुर वणी, 'विषी, चिंच, महालंग, अम्लवेतस् ('') इत्यादि अम्लवणी, संधव, पादेशणी, काळे मीठ,
चिड़ल्यौ, सामूद्रभी, वनिज लवण (")", ध्यादि लवणवर्ग, ‘कडू पड़बट, वायमाण, सुपन्धी वाणा, काढा वाणा, जंशन (")", ध्यादि तित्तरवर्ग, 'सिंह, मिरे, पंजफोल' (सुंद, वाण, विधान, विपजी, दिसंप्रेमत (")", ध्यादि कटूवर्ग तसेच, हिदल, बेल्हड, शिरस, खं, मथ (")", ध्यादि कापाणर-सवर्ग, वायसनाण सामानरसपुरूषिण अशा ध्याणे वर्ग सांसात्मक आले आहेत. प्रत्येक वाणींच्या ध्याणे गुणकर्मण: वरीवणी साधन असायापार्थी उल्लेख आहेत. 'मधुर रसाची ध्याणे प्राय: कपकर असतात', 'अमाद्यांने बहुध्य पित्तजनक होतात', 'वाणरसां दोषयेच वर्णांया सामायण अशा अध्यादि होतो'. 'कडू आणि तित्तर ध्याणे बाळीणी अवृत्त आणि वालागोष्टी असतात' तुट रस प्राय: श्रीतुष्णी आणि रसभर असतो (")", असे आचार्य वायसनाणी सांगितले आहे. अर्थात एकाच वाणीत सामानगणी ध्याणे अपडात; त्यात असतात, हाती मुसां त्याच्यात उल्लेखित्तले आहेत. 'ध्याण कधी द्रव:च्या प्रभावाने, कधी स्वरूपाच्या प्रभावाने, कधी ध्याणे आणि स्वरूपाच्या अशा उभा तकनक प्रभावाने, त्या त्या काळीं त्या ध्याणे धिककणी, त्या त्या युक्तीचा अवलंब त्या आणि त्या उदेश साक्षात्मानी जे कर्म करते त्या त्याचे कर्म, ज्याचा हारे त्या बदले, त्या पार्णी. त्या धिककणी बदले त्या त्याचे अभिकरण ज्या वेळी बदलें त्या कर्माचा काठ, त्या उपायाने केळे जाते तो त्या त्याचा उपाय, आणि त्या योगे जे प्रारंभ होते तत्व त्याचे फल (")", असे चरकाच्या सांगितले.

ध्याणे वेदाच्य विषिण्ट कार्य—प्रभाव

वरील विवेचनात उल्लेखिते ध्याणे वेदाच्य विषिण्ट कार्य मद्वाणेच चरकोंत्र ध्रुवप्रभावाच. सुभूताचार्यांनी स्वरूपण या संज्ञेने त्याचा निर्देश केला आहे (")". 'रस, विमान आणि वीर्य योंयाच्या वाह्यीत अन्य ध्रुवाशारी सामान्य असाही प्रत्येक ध्रुवाचे विषिण्ट मद्वाणे केवळ त्याचेच असे एक कार्य असते आणि तेथे प्रभाववर्जित होय (")", हे वायसनाणी बजते प्रस्तुत संदर्भ असून उद्देश्य मोडते होय.

प्रभावाचे स्वरूप

काळी उदाहरणे विचारार्थ पेतलट्यास ध्रुवप्रभावाचे स्वरूप अधिक
विशद होऊँ शकेल। तुप हे सिद्धा गुणी आहेः। 'मचुर, सीम्य, मृदु, शीतवीर्य, दोषाधिकांत अत्य प्रमाणां अभिवर्धन उत्पव करणारे, सिनध' (३३)। 
द्रष्यादि त्याचे गुण सांगणायत आलेच आहेत। असे तुप समाजगुणी धार्मिक अभिवृद्धि चढून आणणारारे। मेद, मज्जा व शुक्र हे धातू नुयागी या वृषीसी तुल्यगुणी आहेत। तुषारे श्रेणीवटकटर िरकानां स्पष्टपणे उल्लेखित होईली आहेत। स्मृत्ती, दृढ़ी, असी, शुक्र, ओज, कफ, मेद याचे अभिवर्धन तुप करते' (३५), असे ते महत्तवतत। रक्त, मांस, मेद यांच्यातील वापरले 
गुणप्रमाणे सांगता येईलं। रक्ताने विशेषत: रक्तचीच वाढ होते, मासाचा उपयोग मुख्यते: मास्त्रुत्साहीच होतो, आणि मेदाने प्राधान्यते: मेदाची 
वाढ होती। चरकानी स्पष्टन सांगून ठेवते यांनी की, मासाने इतर धातुपेक्षा मास्त्रुत्साहीच वाढ अधिक होते, रक्त, मेद, वसा, असी, मज्जा, शुक्र, वांच्या वाढीली अनुक्रमे तीच टये मुख्यत: कारणीमूल होतत। यथै विशेषत: आभार्याचे श्रेणे आंधाने वाढीला लागतो' (३६)। धातूसे 
स्वयंप्राप्तयत हेतु व अभिवृद्धीचे कारण हूँय। 
मासादि प्राणिज द्रष्याप्रमाणे उद्धिष्ठ द्रष्यांती हे प्रभाव असतो। 
शालारी, द्राक्षा आणि विदारीया या तीनी द्रष्यांत मधुर रस समान आहें। 
तथापि शालारी दूध उत्पव करणारी वा वाढवणारी आहें, द्राक्षा विरोध 
आहें तर विदारी मास्त्रुत्साही आहें ही विशेष कार्यां प्रभावजनित होत। 
एखादे दृष्य विरोधक असते तर एखादे बासक असते; तसेच एखादे 
स्वेदन असते तर एखादे मूत्र असते; तीण गुणमुखे चढून वेणारे 
उत्सर्जन कर्म या चार्ही द्रष्यांत समान असते तरी त्या स्थाने द्रष्याच 
रिसल रसायन अनुसूचन या उत्सर्जनकर्म विभिन्नता उद्धते आणि विशिष्ट ग्रहणी कामन, विरोध, मूत्रविरोध, 
स्वेदन, द्रष्यादि रुपांनी ती आधिकारिक होतो। 

d्र व्याचे स्थानविशिष्ट कार्य प्रभावजनित 

आहारादि द्रष्यातील सिद्धवक्षादि गुणानी। शारीरातील वसुदृष्टि सिद्धात्त गुणांची सार्वभौमिक अभिवृद्धी होणे हे कार्य सर्वाचीरात्मकी असते। 

निरनिरालथा स्थानी आणि निरनिरालथा धातूत मात्र द्रष्यगुणाचे हे कार्य
बंगवंगठ्या स्वरूपात आत्मिक होते. त्या स्था इत्याचे विषिष्ट्यांचे है याचे कारण होय. स्वामिने या गुण आणि रस समान आहेत अशी इत्याचे तिरित्तीरणाच्या स्थानी निर्दिष्ट्या स्वरूपाची कार्य करत असतात.

तात्पर्य दोपांचे एखादा दोपाचा आपल्या विषिष्ट्यांची गुणांनी जे प्रकृतिकरते ते इत्याचे केवळ तेवढावणेच विषिष्ट्यांचे रोगाची उल्टाती करू शकत नाही. स्वामिने इत्याचे प्रकृति दोपाचे जे शरीर करते ते इत्याचे केवळ तेवढावणे तुला रोगाचे शरीर करू शकत नाही. दोपांचे प्रकृति होऊन सुदा स्थानकेर उत्साहात तेवढाव रोग उद्विग्नात; आणि दोपांचा उपशम होऊनही स्थानकेर उपशमात आता, तेवढाव विकाराचाही उपशम होता. निर्दिष्ट्यांतातील गुणांनी कफाचा प्रकृति होऊनही शक्ष, काय, इत्याच रोग सबळा उद्विग्नात असे नाही. स्वामिने दुपार म्हणून तेवढाव शांती उत्तमी शिक्षाची. तसेच, शिक्षारपण्याचारी औप- धार्मिक योजना करून कफाचा उपशम हाळा तरी शिक्षा करणाराणी निर्दश जाती असे नाही. तात्त्विक, दोपांची केवळ प्रकृतीसुनच विषिष्ट्यांच्या रोगाची आधारांचे उत्तमी होत नाही, विषिष्ट्यांचे केवळ दोपाचा उपशम शायलेविशेष विषिष्ट्यांचा उपशमसही होत नाही.

विषिष्ट्यांची बंगुण्य जोवळ उत्पन्न होत नाही तीव्र प्रकृति आलेल्या दोपाचे एखादा विषिष्ट्यांचे रोगाची उत्तमी करू शकत नाही. शुद्धिताचार्य भक्तिता की, 'प्रकृति आलेले दोप शरीरात संचार करत असताना स्थानकेर गुणावरून ज्या ठिकाणी अवरून होतात, त्या ठिकाणी रोग उद्विग्नात' (३). तसेच, 'विषिष्ट्यांची बंगुण्य इत्याचा इत्याच्या वंगुण्य उत्साह होणे वा इस्या एखादा इत्याच्या वंगुण्य होणे, अथवा विषिष्ट्यांचे रोगाची उत्तमी होणे वा नाश होणे हे कार्य देखील त्या विषिष्ट्यांचा ठिकाणी असणारा विषिष्ट्य गुणावरून पहंच येत असते. 'प्रभाव' ही संगा वा गुणाची वाचक असून त्याचे मूलही इत्याच्या विषिष्ट्यांच्या स्वभावात वा स्वरूपात अन्तर्हित असते.

इत्याच्या आश्रयाने राहून दोपाच्या धर्मिकाळा कारणीमूल रोगाच्या सिद्धशोधीतातील गुणांना 'वीर' अशी संज्ञा असून विषिष्ट्यांचा
उद्भव अथवा उपशम ज्यामुळे घड़ून येतो, अशा द्रव्याच्या विषिष्ट स्वभावाने वाला प्रभाव भूततात।

'ज्यामुळे द्रव्य कार्यकारी होते, त्या गुणाने वीर्य मूलतात' (२४), या चरक-मुनुसांच्या वचनांवरून सज्जस्तवणी अशी शक्ता उपस्थित होते की, द्रव्याचे सार्वविद्ययाशिष्ट्य विषिष्ट व्यानातील सदृश कार्य जर द्रव्य-संज्ञक गुणाने घडून येत असेल तर वीर्य आर्य प्रभाव यांचा केब्यांचा निर्देश करणे सम्भव नाही। परंतु ही शक्ती निराधार आहे कारण, चरकसहिष्ट्यतून सांगिते होते की, 'द्रव्ये केवळ गुणप्रभावाने कार्यकारी होतात असे नाही तर ती कधी द्रव्यप्रभावाने कतरी गुणप्रभावाने आर्य कधी द्रव्य व गुण या दोघांचही प्रभावाने कार्यकारी होत असतात' (२५). गुणप्रभावाहून द्रव्यचा प्रभाव निराधार असताचे येतील अर्थपूर्व सांगिते आहे। तसेच नव्हे तर 'द्रव्यचा जो परिणाम ते त्याचे कर्म' (२६), असे सांगुन पाहू, 'ती ज्या ठिकाणी होता ते त्याचे स्थान' (२७), असे चरकमुनुन निर्देशिते आहेत। द्रव्याच्या शीतोष्णात गुणाने शरीरातील ते ते गुण वृद्धी पावतात, हे सांगितप्रसाराने वृद्धिक, ज्या ठिकाणी द्रव्याचे कार्य घडते, तेच त्याचे अर्थविविधता, असा आणखी निराधार उलेख करणालील उद्धृती, व्यानाच्या विषिष्ट कार्य द्रव्याच्या प्रभाव-संज्ञक गुणाने घडून होत असते, हेच मुखविषिष्ट प्राप्ताचा असावा। मृदुलीष्ट्याने गुणांचा उलेख 'वीर्य' या संज्ञेने करणालील येतो। 'मृदु, तीक्ष्ण, गुण, लघु, स्निग्ध, हक्क, उष्ण, शीत, याप्राप्ताने कार्यात्मक वीर्य आठ तपासते मानतात' (२८), 'असे चरकसहिष्ट्यतून उलेखिते आहेत, हर 'शीत, उष्ण, स्निग्ध, हक्क, मृदु, तीक्ष्ण, स्निसिल, विषय गुण वीर्यसंज्ञक होत' (२९), असे मृदुलीष्ट्यात सहिष्ट्यतून सांगिते आहेत। प्रभाव हे कर्म मात्र रसबीयतप्रकृतीत बनायते असते, 'विशेष तरंगमाने चैव प्रभावसंपत्त स स्मृत,' मृदुलीष्ट्यात कर्माने प्रभाव मूलतात, असे चरकसहिष्ट्यत म्हणजे चैव प्रभाव मूलतात, असे चरकसहिष्ट्यत म्हणजे वीर्य वा गुणानी शक्ति' (३०), हे चरकसहिष्ट्यत मृदुलीष्ट्यात अर्थातः सम्भव नाही। कारण वीर्य ही संज्ञा गुणानीच देशात आली आहे। शीतोष्णात गुण आणि गुणस्वरूप वातावरण दोष हे सर्वेद्यवापूर्वी असताने वीर्यसंज्ञक गुणाचे कार्य हे सर्वसाधारण अवधारणा सार्वविद्यया स्वहृद्य प्रस्तुत होते। परंतु तेच
जेठ्ठा विषिष्ट स्वामात्र विषिष्ट स्वामात्र रूपाने बहुत येते तेघ्ना तत्काले विषिष्ट गृहाला प्रभाव महणाला।

प्रभाव आचरण

हा प्रभावसंज्ञक गुण द्रव्याच्या ठिकाणी स्वभावतः च विषिष्टमात्र असतो, आणि शरीराच्या निर्वितत्त्वबळा ठिकाणी होणार्या निर्वितत्त्व धकारक्या रोगांतर उपशमही तोळ करीत असतो. दिनग्रंथान्वित वीरसंज्ञक गुणाच्या कूलतम हे कार्य होऊ शकत नाही. 'कुमिल्ला द्रव्यांत वार्डिंग, कुडळत द्रव्यांत वधः, वातत्त्वांत राहा; धावणे, शवस, काळ पाश्चेमल हे निकार वाल-विषिष्ट गृहाला आकर्षण पुवकरमुळ, रनसंपाक्य आणि रॅक्टनिटी धकारक्या धकारक्या काश्मरी फल, मूवकुण्डमान्यक आणि वातत्त्व द्रव्यांत गोळखु ही द्रव्ये सर्वभौम धोते' (२१), इत्यादि वीरसंज्ञक झरकांते एक ठिकाणी केलेआहे. वर उत्तेजळेप्रेम क्रियासंज्ञक रोगांतरोक्तर ध्येयां येथे अभिनव असरहणे दिसून येते. 'द्रव्याच्या विषिष्ट गुणांची कल्पना उपपत्तीने करता येते नाही परतु, विषिष्ट कार्य करणारी म्हणून स्वभावतः जो प्रसिद्ध असतात असणे आणि आपसीची होणा करताना मुजांनी आममाळ अब्बा परंतु अनुसरणांत दुःख असते' (२२), हा मुख्यत्त्वाच्या आदेशाने प्रकृत अभिनव प्रायद्वाच वाचक होय. अथवा प्रभाव म्हणजे शरीराच्या विषिष्ट भागात विषिष्ट रोगांतर उद्देश्वर वा उपशम घडवून आणारा विषिष्ट गृहामाणे. रस्कीयांच्या काळी गुण अनेक द्रव्यांत समान असताने हा विषिष्ट गृहामाणे विषिष्ट द्रव्यांतर आहून पेटात. आणि त्या द्रव्याच्या विषिष्ट स्वभाववर तुळच ध्येयांची उत्तसी होतात असते.
शारीर तत्वदर्शन

केले तर व्यापे रसायनिक गुण वातादि दोपांत अनुसार व्यांभया गुणांत वैषय्य निरङ्ख कहन शरीरातील स्वभाविक कम्ही फलत: दृष्टि करतात. प्रथ्यकर अर्थ आहारिय द्वारांचा उपयोग कमी अथवा अधिक प्रमाणात करण्यात आला तरी मुद्रा असेच घडते. दोपांचे प्रमाण अनुक्रमे कमी अथवा अधिक होणारी तो परिणाम असतो.

दोषानुरोधी द्वयगुणवर्णन

शरीराच्या पचनादि स्वभाविक कम्ही वैषय्य उद्भवते की जवऱे, राजकोश आदि नानाविध व्यांत्रिचा निर्विन्नाचा ठिकाणी प्रादूर्भव होतो. सर्व धिकाणे एकांभे कारण दोपांत होते. सामायिकस्थें म्हणजे आपात्त्या स्वभाविक प्रमाणात असावे की ते आरोग्याचे कारणीभूत होतात. उद्द वैषय्याच्या स्थऱ्यात "" तेच निर्विन्नाचा रोगांशी उत्पत्ती करतात. अणि दोषांची स्थऱ्यात सम असणे वा विषम होणे हे आहारियाचे द्वयांत्रिचा रसाविशी गुणांबरच अवलंबून असते. द्वयांत्रील गुणावे विवरण म्हणूनच दोषानुरोधाने करण्यात आले आहे.

काही द्रव्ये वातावरण शमन करतात तर काही व्यंत्र शकाताने अर्थे प्रकृतीला कारण होतात. सिंकसिर म्हणून अर्थ आणि प्रकृती करणारी द्रव्यतील आहेष्ठत्ते इतर स्थऱ्यात, पण द्वयांत्रील विनिश्चित भूतांश्यणाला अनुसूचन कोणत्याही दोन अथवा तीन्ही दोषांचा प्रकृतीला वा उपशमाला कारण होणारी अर्थी काही द्रव्ये आळततात. आपात्त्या विनिश्चित गुणाला अनुसूचन एक, दोन, अथवा तीन्ही दोषांचा प्रकृती वा उपशम याप्रमाणे द्वयांकडून घडून येत असतो.

द्वयगुण गुणकमिचे अनुमान दोषानुरोधाने

द्वयांत्रिचा ठिकाणी असणारे सर्वसामाय गुण आणि द्वयांत्रीकडून म्हणून येणारी सार्वभौमिक कमी यांचे अनुमान दोषांच्या अतिरिक्ताने म्हणजे स्थऱ्याचा क्षयवृद्धीवर्धन सामायिक: होऊ शकते. परंतु, या चलनाचे सार्वभौमिक कमीतत्त्व निश्चित, मल्यूमुकसर्जन आदि जे नानाविध भेद निश्चित
श्रीरामचुंद्र विश्वविद्यालय कारण द्रव्यगुण

हे द्रव्यगुणन श्रीरामचुंद्र विश्वविद्यालय कारण। कारणीमूल होत असतात। विश्वविद्यालय स्थानी विविधता कार्य घड़ून आणणे हा विविधता द्रश्याचा स्वभावाच होय त्याचा भारत म्हणूनत.

इत्यतः अनेक प्रकारची असतात आणि विविध विविध असतात। विज्ञान, धातु, आदि मल याचा अनुरोधाने श्रीरामचुंद्र काहीच विवरण व्याख्याने करणात आहे आहे, त्याप्रमाणे ज्ञान, व्याख्या कास इत्यादि विविधते विकराणे उपयोगी म्हणूनही काहीचा निर्देश करणात आला आहे, उदा. सूक्ष्मचे कक्षात-पनते दोषानुसार उल्लेखानुसार हृदयाला हा तिचा आणणी एक गुण सांगणात आला आहे, हृदयसंबंध विशिष्ट विद्यार्थी सूक्ष्मचे जे विविधता कार्य घडून येते, त्याचा तो बोधक असून सूक्ष्मचा विविधता स्वभाव ते याचे कारण होय, विषयी वर्णनही असे ते करणात आहे आहे। दोषानुसार अनुरोधाने ती कक्षातन्त्र आसल्यात एवढे पुनर्वाच रोगानुसार तिचे वर्णन व्याख्यात स्वास्थ्यसंबंध म्हणूनही करणात आले आहे, विद्यार्थी गुणवर्गात देखील ती दोषानुसार पितविविदानाशक आणि धातुश्च दृष्टिने मानसगुणवर्ग असत्याचे सांगून विधान ती मुंबर आणि रक्तपितविदानाशक असत्याचाही उल्लेख आहेतो। उपश्रेष्ठ द्रव्यगुणवर्गात धातुपर्यंत आणि विश्वविद्यालयांनी इत्यादि गुणांचे वर्णन शास्त्रात याप्रमाणे करणात आलेले आहे.
शारीर तस्वीरण

अनुबंधाचा नाश कहन व्याधिविनाश वंशवृक्ष आणणावे कार्य देही या द्रव्यगुणाचे कहन च होत असते.

दोषानुसारी गुणवर्णन सहेतुक

आहार्य पदार्थ आणि अनी नित्य द्रव्य यांच्या ठिकाणी असतेही अग्रणी या गुणांचे विवरण आयुर्विद्यात महत्त्वाचे देखील असते. अथवांत निरोगी आणि रोगी दोषाच्या हिताची इतरा करणार्याना, विवेकत: चिकित्सकांना, या द्रव्यगुणांचे स्वरूप यथावत समजून घेणे अथवां अवश्य ही. कारण स्वस्थ आणि आतूर यांना हितकर होणार्या उपायाचे यथावत सार व्यवसाय आरोग्यकरण आणि व्याधिविनाश हा चिकित्साधाराचा दिविध उद्देश होऊ ते फल साधले.


dīpa (दृष्टि २३) :—

(१) 'दीप: समान: संवाहम्' - अ. हृ.
(२) 'वचनमलासमकं तत्तु' - अ. हृ.
(३) 'दीप: समान: सवर्णो बिपरीति विजयं' - अ. हृ.
(४) 'वातपितस्थलम्या एव देहसंधबहुतच:। देवादेवापरः: शरीरसिंहं धायेऽ—सु. सं.
(५) 'य एव देहस्य समा विवच्यं त एव दोषा विपवा वधाय' - अ. हृ.
(६) 'तदाध्यस्य दियथो वायुः पित्त तु स्वर्दर्भस्तोऽ:। शेषम् शेषिः तेनीपरां आध्यात्मिकां यिः शरीरसि...श्रीकृष्ण सप्तमित्रं 'सु. हृ.
(७) 'मार्गेयोंखर्षामूलपितस्थलमण्डैयंसुकः। रसो जल व देहेविनिवकं एक्कोजितविधा तस्मां। पृथक व सप्रसुतं ब्रह्मतमोजो महत्वार्थसाम्। दुःखं जलं तु स्वर्णं हवांरो रजस; सिद्धय:। '—अ. हृ.
(८) 'रोगस्य धारूर्वप्रथमम्' च. सं.
(९) 'दोषा हस्तव रससानुसूचितं युपवत्स्वरूपे मलान्। अ. हृ.
(१०) 'दोषा: दीपां दृष्टिकोनः; कुपिताः प्रशास्मिताः; दुःखा निन्दृकाः; समां: परिपूर्णं:। तु. सं.
(११) 'दृष्टिसंप्रेक्षणकोषीयं साधृपरसंप्रत्यः' — अ. हृ.
"चेवी वक्सिनण का मातुगामलबंदम्' - अ. ह.
"वरे सौरवलं कुंव्र सिंह सामुदरामिरिमदु' - अ. ह.
"... पटोली ब्राह्मणी वाल्कलोकरङ्गने' - अ. ह.
"...हंगराजकुमिरिपालंकोलम्' - अ. ह.
"... पद्याक्त पवित्राण खुदिरो मधु' - अ. ह.
"घाटुं वेशयं प्रायः' प्रायोगिक मित्रम्प्रमुन्, 'अर्थाध्य वस्त्रां प्रायः
चः' तितकं कल्य भूमित्तुरी अवृत्तं वालककोषम्', 'कथाय प्रायः
शीत स्तंभनं च।' - अ. ह.

"हंगराजिण हि हंगराजमहाषाय हंगराजमहावाच तस्मिन्
तस्मिन कालं तुल्यकोषामसाय तस्मिन युवितम्भं तं 
तम्मित्रत्र श्रुत्यानिमित तलकंम्, येन कुबःनित तस्मि वार्ष, 
यथा कुबःनित तदनियकारणं 
यथा कुबःनित स् बालं: स्वतं ग्राधयिनित तलकलिनित।
- च. स.

"स्ववरणगुणम्यतमिन हंगराजणि कामुकानी भवति' - सु. सं.
"रसाधिकार्यं लक्ष्मणं विजितं तत्र प्रभाषणम्' - अ. ह.
"पूजं तु प्रशुरं सौम्यं सुदुः श्रीमवार्यं अल्पालिपितमां सनमानं' - सु. सं.
"स्मृतिविवणिनमुखोजः क्षेत्रमेधोदितमत्मा' - च. सं.
"मांत्रयार्थंतथे भासिन भूमिस्तम्यवङ्गः शारीराध्यात्मकः।
तथा लोहितं लोहितं, नीलो नीलम, बणो वस्मा, अर्थ श्च राज्यास्त्राः,
छुतं श्याक्र, गमस्तवास्मायाः' - च स.

"कुबःनितानम हि कापपाणि शारीरे परिधावलाम । यज्ञ सांगः
स्ववरणगुणाह्याधिष्ठात्तपुपाजयते।' - सु. सं.
"जेन कुबःनित तत्र बीर्मम्' - च. सं., सु. सं.
"सं केवल भुजाम्बारावेद हंगराजणि कामुकानी भवित् हंगराजणि हि
हंगराजमहाषाय हंगराजमहावाच हंगराजमहावाच तस्मिन्' - च. सं.

"तत् कुबःनित तत्तं कमः' - च. सं., सु. सं.
"तत् कुबःनित तदनियकारणं' - च. सं., सु. सं.

"मुदु-तीक्ष्ण-गुण-लघु-स्निग्धः स्त्रायोगिनितलं वार्षींमध्यविधं 
केवितु' - च. सं.

"तबं य इसे शुभं: बीर्यं संज्ञा: पोलोणिनिरुखस्मुद्दै० 
तीक्ष्णपिनिविल-विवादः' - सु. सं.

"बीर्यं श्रविष्टः सा इम्स्पं गुणस्य वा' च. सं. च. पा. व्यासशा.

"बिङ्खु दुरंवनानां ..... खंडित: कुष्ठद्वानि, राहना वात्तिरणा'affiliation is not possible.
शारीर तत्त्वदर्शन

पृष्ठमूले हिर्वकाशाकासापाष्टयोलहरुणा... ताहिमयस्थल बसन सागार- हिर्वकाशालिप्रमणनां... "वोहुतों मूल कुशवानिलहरुणामु..."

(१२) अग्रिमासाधारणिविधिदृष्टि स्वभावित: । अधिनमोपद्विधानिविधानिविधिदृष्टि साधारणिविधानिविधिदृष्टि: । - गु. सं.

(२१) 'स्वभावित: विषिक्षित संस्काराने, एकाधि अन्य द्वारातीमिश्र केल्याने अथवा अन्य कर्माणि, जे द्वारा शारीर धारूणा हृदित करते न्यायला अपधाकर म्हणणात.

(३२) दोषधातुस्मांचे परिमाण प्रस्तुतात्त्विक शरीरात्त्वेंबिगल असते. कारण प्रत्येक शरीरातीचे उंगी वायृते निर्निरस्ती असते. 'बिनवधात् शरीराणां बस्ताविच्यात् द्विवेचल ना। 'दोषधातुस्मांचे परिमाण' त बिंदते। (म. सं.), म्हणजे, प्रत्येकाचे शरीर वेंबिगल आणि अस्ताने दोषधातुस्मांचे शरीरातील निषिद्ध प्रमाण सांगता येत नाही, त्याही मुद्दाचार्यांनी म्हटले आहे. "भक्तमुद्द्वेदासावमूलतितलमाताणां पसूकू। रसां अल च व देहाशिरांन एकांचालिविधादुतमुः" - (श. हू. ) म्हणजे मन्ना, मद्द, वता, मूल, विल, शेळ्मा, घोष, मृण, रस, रसायन पाणी तथे शरीरातील प्रमाण उत्तराते एकाने अस्ताने अन्दरक असते.

इत्यादि वृत्तान्तात शारीर वृत्तान्ताचे जो परिमाण साधिताने आढ़तू ती सर्वातमन्वेद समजावच ज्ञित. ततः प्रत्येक शरीराती निर- निरस्तीत असतात. परंतु, अशा अन्तगतीत तरी प्रश्न्क स्वस्त शरीरात या दोषानी जे स्वभाविक प्रमाण असते त्याला अपेक्षारूपाता त्या शरीर- रातील दोषांत वृद्धिलायका वा विपक्षातील केल्याने करारवाची असते.

(३३) आधुनिकतत्त्वाचे विकिरण सेतुमाल दोषांत उपाधम द्वाराती वैद्यतिक गणने ह्यातो, आणि विविध व्याधाचा नाम प्रभावसक कळणे घडून येतो.
बंधन २४ - त्रिवर्गविज्ञानातील बिक्षेय बिविघ्नचे विषयांशी विषयांशी

बांताविचे स्वरूप आणि शारीर वालिणी शारीरिक स्वरूपातील
t्यांचे कर्तर्व एवर्द्वियुक्त संबिंद्र रिविरण आतापासून करणारे आहेत.
t्यांच्या संबंधी जात असाळे अवगृहण असाल गोष्टीची माहिती ठोकरायाचे पुढील
प्रमाणे सांगला येईल:

१) मूल्य शारीर इत्यादी:टोप-धातू-मल

शारीराच्या मूलभूत इत्यादी तीनाचे टोप, धातू आणि मल. वाय, पिता
आणि कफ हे तीन टोप; रस, रक्त, मस्सा, मेह, अर्थात मध्य, गुंध हे सात
धातू तसेच पुरीय, मूत्र आणि स्वेद हे तीन स्वास्थ्याच्या संबंधांचा एकूण
तेरा ('४) होते. शारीराच्या सर्व स्थूळ आणि सुरो अवयवांचा अवतर्पण या
लिखांच इतर शक्तीही. ते वर्ग अवयवांचे उपयोग करणे होते. शारीर
हे दोषाधारुमूलक असत्याचे विवळ्याने संपर्कात आहे ('५).

२) दोषाधारुमूलचे स्वरूप

वाताविचे दोष हे सुरो असून धातुमूलच्या पृष्ठेत अधिक सामाजिक संपत्त
असल्यात. रसरक्तात धातू हे बीमारीचे आधार होते. त्याच्याच आध्यात्मिक
बांताविचे राहत असतात. वायू अधिक या ठिकाणी, पिता स्वेद आणि रक्त
बायना आधारे आणि कफ इतरांच्या आधाराने, परीक्षित वास्तव सिद्ध
असत्यांना ('३) अस्तित्वाच्या असाधारित आहे. धातुंयाच्या शक्तीही वा
हीनसत्तव अर्थात मल स्वभावात. उत्तरतंत्रातातील जीवन सात्याने
अनुभवात्याच्या प्रक्षेपणेन या धातुंयाच्या शक्ती कारांतरांने क्रीणा ठेविली
असते. धनरूप द्रवरूप व स्वेदरूप असे त्यांचे प्रकार तीन संभवतात.
३) शरीरतील प्रमुख क्रिया आणि तत्कालक्ष दृष्ये

शरीरात अनेक प्रकारक्रमाच्या क्रिया निर्निराळक्षा स्थानी होत असल्या तरी त्या सर्वात अतिरंग प्रमुख अशा तीनच क्रियांत होऊ शकतो. यासाठी क्रिया चलन, आहार आणि धातु यांचे पचन, आणि पोषण वा पोषक दृष्यांना आकर्षण या त्या तीन क्रिया होत. शर्यांचे कारूनटव अनुकूले वायू, पित्त आणि कफ यांच्याकडे असते. या वातावरणाच्या प्राणाधि भेद मुर्गीतात निर्निराळक्षा ठिकाणी निरर्राळक्षी कार्य करून असतात. वायू, पित्त आणि कफ ही तीन शरीरतील प्रमुख कार्यक्षी क्रियेचे होत. ‘वायू’, पित्त आणि कफ हेच शरीरस्थूलस्थ्याच्या कारण असून अविवक्रण स्थिरतीत शर्यांच्याकडून शरीरांचे धारण होत असते’ (४), असे मुख्यतरसहित उल्लेखित आहेत.

४) दोषांचे विशिष्ट आधार

सर्वशरीरक्रमावरील असूनही प्रत्येक दौप मुख्यतःकल्पना विशिष्ट धातु-मलांच्या आधाराने राहत असतो. धातूलक्ष्या यौगक्य क्रम या व्रतर कही पिताचा आधार असुन वायूची महत्त्वाच्या स्थळासरस, माता, बेंज, मल्लू व शुकर हे पांच कफाचे आधार होत. मलांकी मुख्यत: स्वदांच्या आधारे पित्त राहते तर मूत्र व पुरीप ग्रांथी आधारांने प्राणाधि प्रकाश कफ राहत असतो. वायूचा मात्र असा एकाळा विशिष्ट आधारभूत मल सांगण्यात आला नाही. कारण एकही मल अक्षादिगुणस्वरूप वायूच्या समानगुणी नाही.

५) दोषांची विशिष्ट स्थाने

वायू आणि मल वायूस्थानाची दोषांच्याशी समानांगी असते. ठाकूची प्रमुख स्थाने ही सांगण्यात आलेली आहेत. हात, पाय, केटी, पंचवार्थ, त्वचा, भारशिर्य, अपानवेष, शुद्धां, हृदय, उरोम्या, मस्तक ही वायूची प्रमुख स्थाने होते (६). यहूदीक्षात, शुद्धां, हृदय, नेत्र, हृदय, स्पार्शीय ही पिताची प्रधान स्थाने आहेत (७). तसेच, मस्तक, केटी, उरोम्या, कोल, रस्पार्शीय, संघी, आमाग्य, धारणशिर्य ही मुख्यत: कफाची स्थाने होते (८). सर्वशरीरक्रमावरील असताच वातादि दौप वा उपरिवेष्ट रखणारं (९) विशिष्टत्वाचे निवास करून असतात.
6) अविकृत आणि विकृत दोषांची प्रधानतम स्थाने

दोषांच्या प्रमूख स्थाने वर मांगितली. त्यांतीही प्रत्यक्षाचे एकक प्रधानतम स्थान असल्याचे दिसून येते. त्यांपर्यंत प्राणवाच्या स्थान महृद्य स्थान उल्लेखिते मस्तिष्क हे प्रकृतिस्थ वायूचे सर्वप्रमुख स्थान असून स्वाभाविक वा पक्षावशय हे दृष्ट वातांचे प्रधानतम स्थान होय. प्रणीत हे अविकृत पिताचे आणि भूतांचे हे विकृत पिताचे स्थान. तसेच, प्रकृतिस्थ कफाचे हदय हे सर्वप्रमुख स्थान असून विकृत कफाचे आणासाचे हे सुमार स्थान आहे.

शास्त्रकारांची पक्षावशय, लघुव्य आणि उरोधार ही अनुदाने वात-पितकणांची प्रमुख स्थाने असल्याचे सांगितले आहे. ‘वायूचे प्रधान स्थान पक्षावशय’, ‘नाभी (लघुव्य) हे पिताचे’, ‘उरोधार हे कफाचे’, असे अंतःगृहदृष्ट्याचे महणतात (*). ‘वायू हा कटो आणि पक्षावशय झोंब्या आभाराते राहतो, त्यांपर्यंत प्राणवाच्या स्थानाचे दर आणि नाभीच्या वाती पक्षावशय असतो, पिताचे स्थान पक्षावशय आणि आमासाचे वायू मध्यभागी असून आमासाचे हे कफाचे स्थान होय’, असे मुख्यताच्या विषयी वचन आहे (१०). असे अंतासा मस्तक, प्रणीत आणि हदय ही वात-पित-कफाची अविकृत अवस्थेत तरी प्रमुख स्थाने कशी मानवावशाची अभी शक्ता सहज उद्वृत शकते. तिचा परिहार पुढीलप्रमाणे होऊ शकतो.

वस्ती, विरेचन आणि वरमाण हे उपाय पक्षावशय, लघुव्य आणि आमासाचे यंत संस्कृत झालेल्या दृष्टिसे वात-पित-कफाचे शोधन करण्यासाठी संगणनाचे आहे तसेच. ही स्थाने संगणित हाळाचे म्हणजे पुढे दोष-ध्वस्ता किंवा हयाच्या परिवार होतो, असेही वर्णनाचे शास्त्रात आणलेले करण्याचे आहेत. ‘आस्थापत, कन्हा वातविवर्तकांमध्ये सर्व-श्रेणे उपाय होय, प्रथमत: पक्षावशयात व्या प्रवेश करून, अनेक विकारांना मूलभूत असणाऱ्या वातांची तुम्हाला उत्तम फर्जी करतो (२)’; पित्तज्य म्हणजे विवर्तकांमध्ये उपकरणत: विरेचन शक्ती हे पक्षावशयात व्या प्रवेश करते आणि विकारांत: उत्तम करण्याची तथापि दृष्ट
पिताला बाहर ओड़न कादें (१६)ः तसेच, "कपोटभव विकारांबरील सर्व
उपायांम प्रदानात्म उपाय म्हणजे धनन, ते प्रथम, आमाशयात प्रवेश करते
आणि अनेक विकारांबी उत्साह कराण्या तत्स्थ कस्ता बाहर
क्षेत्र कादें" (१६)ः यासाहाय्य एवंसभळा विचवन चरकसंहितात आढळते.
पक्षाशय, लघुव्यांग आणि आमाशय हे अवयव विकृत वात-पित्त-कपाळी
प्रमुख स्थाने असल्याचे याचेंचा याबद्ध मंडळ होते:

परंतु प्राणार्यूळ, पाचक पित आणि अवशेषक श्लेष्मा श्वाची जी
स्वाभाविक कार्य सांगणारे आणि आहेत ल्यांचे महत्त्व जीवनव्यापारात
विशेष आहेत. आणि मस्तिष्क, प्रह्लाद व हृदय हे अवयव म्हणजे या प्राणा-
दिकांती अनुमोदके स्थाने होतात. अभ्युत ल्यांनाच वात-पित्त-कपाळी
स्वाभाविक अवस्थेतील प्रमुख स्थाने माणणे योग्य होय.

७) वातावरणीये भेद

वातावरणीये धीर सर्वत्रह्यापी आणि शरीरतील सर्व विषय करणारे
असते तरी ल्यांची ही सर्वसाधी चलनाच नेरंग आमाशयादी विषयाचे
ठिकाणी बेगवेगळ्या प्रकारे घडून येत असतात. ल्यांनाच अनुसूचन वाता-
वरणीये प्रत्येके पांच पांच भेद कोपणार असले आहेत.

८) वातभेदांची नावे व स्थाने

प्राण, उदान, व्याय, समान आणि अपन हे पांच बायूंचे भेद होत.
मस्तिष्क आणि फुण्डर अनुमोदके प्राण व उदान श्वाची स्थाने आहेत.
उरोधा तिही रसीलेखण-एक म्हणजे हृदय हे व्याय बायूंचे आणि आमा-
शय (१५) हे समानांचे स्थान होय. अपान बायू अपोनंतर म्हणजे उर-
राख्या अंचनांच असती (१६).

९) पितृभेदांची नावे व स्थाने

पाचक, रजक, सार्थक, अलोकक आणि आजक ही नवे पितृभेदांची
असून प्रह्लाद, प्रह्लाद, नेत्र आणि त्वचा ही अनुमोदके श्वाची स्थाने होत.
३०) कफाचे प्रकार आणि त्यांची नावे
कफाचे प्रकार अबलंबक, बोवक, केंदक, तपेक आणि श्लेषक आप्रवाणे सांगणार असे आहे. हे पांच प्रकार अनुक्रमे हृदय ("), रसना, आमाशय, मल्लि माणि संधी या दिकाणी प्राणायत्त: आढऩण येतात.

३१) दोषाचे सार्वदेहिक सामान्य कार्य

doṣाचे सर्वसामान्य सार्वदेहिक कर्म पुढीलप्रमाणे आहे. वायू हा गतिमान असल्याने अविकृत स्थितीत सर्व प्रकारचे चलनास्तमक कर्म तो करीत असतो. तंत्रज्ञ पित्त अविकृत स्थितीत सर्व प्रकारचे प्रजनातमक कार्य करीत असते. आणि सर्व प्रकारचे संध्यापारम्बक कार्य अविकृत स्थितीतील कफाकडून होत असते.

३२) प्राणायायूषी कार्य

वायूचा जो प्राणसंतक भेद आहे, त्याचे कार्य आहे संजांचे म्हणजे संबंधनाचे अभिव्वलन करणे, सर्व अवयवांत जी विविध प्रकारची चलनास्तमक कार्य चालतात ती संबंधितांतकर असतात. या संबंधनाचे अभिव्वलन प्राणायायू तरीत असतो. 'भृद्धिहृद्येनिर्मित्तिन्तुख्म' (अ. त) म्हणजे बुढी, हृदय, इंद्रिय आणि रूढ यांना धारण करणारा, तसे त्याचे वर्णन याच उद्देश्याचे करणार आहे आहे. देखील देणे, सोकणे, निरंतर सोडणे, शूकणे, असा तंदुरुत्त लाली प्रविष्ट होणे इत्यादि गतिस्वरूपाची अन्य कार्यांसारखी आणि प्राणायायूषी होत.

३३) उदानायायूषी कार्य

उदानाचे प्रमुख कार्य उत्साह. शरीरातील सर्व लहान मोठवा अवयवांत त्यंत्रून वा प्रेरणा उदानामुळे मिळत असते. शरीराची निर्मिती अंगांमध्ये ही युस्त्म घटकाच्या समुदायासून बनलेली असतात. यांपासून अवयवांत जे विशिष्ट घटकाचे चलनास्तमक कार्य चालू असताय ह्यांला घटकाच्या सुस्थित्या सुस्थळांतून निर्मिती
शारीर तत्त्वदर्शन

चलनामुळे बडून येत असते. अंगोपंगांच्या सुयुक्तम घटकांतील हे चलनात्मक कर्म अवश्यक स्वरूपाचे असते. त्याला उत्साह मृणातात. त्यांचे करूण व्याख्याकडे असते तो वायूता प्रभेडं मृणाजेच उदान.

१४) व्याख्यायूची कार्य

व्याख्यासंबंध वायू मुख्यतः गतिप्रद असतो. शारीरिक विनिमयाचा अंगोपंगांत जी निरनिराटीचे चलनात्मक कर्म बडून येत असतात त्यांचे करूण व्याख्याकडे असते. 'गती, उत्साह, अवसंप्रवाह, निमेद, उभय इत्यादि प्राणिमात्रांच्या प्रायं सर्वकिंवा तदायत असतात' (१३०), असे अवश्यक हूँइयात मृणाले आहे.

१५) समानवाूच्याकर्म

आहाराचे पचन करण्यात सहायभूत होणे हे समान वायुचे कार्य. आहाराचे पचन करण्याचा पाचक पिताचा सावधानीचे आकृतच आणि प्रसरण शाल्याने बडून येत असतो. हे आकृतच - प्रसरण समान वायुकडून होत असते.

१६) अपानवाूच्याकर्म

शारीरिका अतीतभागातील वृत्तांचा प्रशिक्ष एकुण शुच, आलोच, पुरी, मृत, गर्भ यांचे उत्सर्जन करणे हे अपान वायुचे कार्य आहे.

१७) पाचक पिताचे कार्य

पाचक पिताचे कार्य मुख्यतः आहाराचे पचन करणे.

१८) रंजक पिताचे कार्य

आहारसंबंधे रंजन करणे हे रंजक पिताचे कार्य. आहारसंबंध युक्तात प्राप्त शाल्य मृणाजें तेथे असलेल्या रंजक पिताकडून च्या रंजकाचा उत्पाद होते.

१९) रंजक पिताचा रक्तधारातूनी एक प्रकार

रक्त धातूच्या अणुबऱ्यांनून अवश्यक परसपराविन्यासी अनुभव अथवा
संवर्तितपणा उत्पन्न करणे हे कार्य रक्तचाचा ठिकाणी असेलया जिथाकडून घोट असते. रक्ततगत पिताला सुदा म्हणून रंजकेच म्हणावरयास हवे.

20) साधक पिताचे कार्य

साधक पिताचे विशिष्ट कार्य आहे संजाजागती. 'साधक पिता' हृदयात राहते. आणि बुद्धी, धारणा, अहंकार इत्यादिकांच्या कडून ते अभिलेख अर्थ मिळवून देते, म्हणजे त्या विषयाचे यथावत् ज्ञान करून देते', असे अवस्थांत हृदयात म्हटले आहे (१५). प्राणवायू म्हणून संगणनात आलेल्या या मस्तिष्कात असेले हे उद्देश्यांची साधक पिता आपल्या स्वभावानुसार त्या त्या इंद्रियांच्या प्रविधी संजा जागृत करते असते.

21) आलोचक पिताचे कार्य

ह्यावलोकन करणे हे आलोचक पिताचे कार्य होय.

22) आज्ञक पिताचे कार्य

लचेच्या ठिकाणी विशिष्ट तेज आणि वर्ण कायम राखणे वा निर्माण करणे हे आज्ञक पिताचे कार्य. रक्त, लसीका, आदिमध्ये निर्मलता निर्माण केल्याने हे कार्य त्याच्याकडून साधके जाते.

23) अवलंबक कफाचे कार्य

कफाच्या प्रकाराप्रमाणे आदि असा अवलंबक कफ हृदयात असतो हे पूर्वी सांगितलेले. ती हृदयातून रसाहातुरोत्वर धमनीवाचा हायरे सर्वे शरीरांत संचार करतो आणि निर्माणात ठिकाणी असेलया कफाच्या इतर प्रकारांत निमंत्रणात गुणानी पोषण करती असतो. त्याचा म्हणून त्या अवलंबक म्हणतात. अन्य कफप्रकारांते तो एक प्रकारे आणेवाच असतो.

24) क्षेत्रक कफाचे कार्य

क्षेत्रमध्ये म्हणजे इत्यावस्थन करतो तो क्षेत्र. त्याचे वास्तव आभारनावत असते. त्या ठिकाणी प्राप्त ह्यांत त्यास वातावरण अभिभावक बनवून सर्ववेळेत प्रकाराच्या ह्यांवर इत्यावस्थन करणे हे कार्य आभारनावत
शारीर तत्त्वदर्शन

280

असलेल्या ज्या ब्रह्मकडून होते, त्यालाच केलेल्या कफ महत्तात.

25) बोधक कफाचे कार्य

बोधक कफाचे स्थान रसाचा असून तोडात टाकलेल्या ब्रह्मकडून रसाचा बोध कधी देखेले हे त्याच्या कार्य होय.

26) तर्फ कफाचे कार्य

आपल्या विशिष्ट पैक़ गुणाचे सर्व इद्यांथा ठिकाणी तृप्ती अथवा समाधान उत्पन्न करणे, हे कार्य तर्फ कफाचे आहे.

27) शेषक कफाचे कार्य

शेषक कफ संधीच्या ठिकाणी असती. या संधीत विशेषत: अस्थायी संधीत संक्षिप्तता म्हणजे मुद्रित उत्पन्न करणे वा कायम राखणे हे या कफाचे कार्य आहे.

28) प्रकृतिसंबंध

शुद्ध आणि आर्तव म्हणजे पुरुषबीज आणि स्त्रीबीज यांतील वातावरण अस्थित संस्कृत अनुसूचन संतर्क शरीराची प्रकृती. आपल्या परीक्षेने आगळी असते. वातप्रकृती, पित्रप्रकृती आणि कफप्रकृती याप्रमाणे वा वेदप्रकृतीचे प्रमुख प्रकार दोषानुसार तीन संबंधवात.

29) वातप्रकृतीची त्वक्षणे

त्वचा हुक्त म्हणजे खरचरित वा पुट्टीर असणे, अंगोपांचा एवाचा विकारातील नवीन तर स्वभावत: कुठे असणे, गाणे असंहत म्हणजे विशिष्टात्मक भासण, इलाम्यासाठी अवयव व नातापायची बोट विस्फोट, सर्व शरीरीच त्रैविध असणे, शरीराचा वर्ण मिळण, काळसर, असणे धर्म वा वह कमी असणे, खायच्यापिण्याच विशेष आस्तकती असणे, तसेच शोध कमी असणे इत्यादी वातप्रकृतीची त्वक्षणे आहेत.

30) पित्रप्रकृतीची त्वक्षणे

जंठरानी तीक्षण असणे, अवयवात शैचित्य म्हणजे मुद्रितेचा अभाव
अस्पेत, दोनों आर्य द्रातापायांचे तपथे आरबत्त अस्पेत, आर्य शरीर विशेष-जस्त: उष्ण आर्य गौरवांस्त अस्पेत ही पितप्रकृतीची बौद्धीक लक्षणे होत.

3.1) इदेशप्रकृतीची लक्षणे

यथाय प्रमणां स्थानास उपरविवेकाने व याची गात्रे मुख्तलें म्हणजे मुख्तल मादेन आहेत, ज्यांचे संधवे कऱ्याप्राणांमध्ये सिंहर आर्य मांसल्वांमध्ये तुळ आर्य गुड आहेत, ज्यांचे बाहु दोघ आहेत, ज्यांचे शरीर एकदीर्घ विशाल आर्य पुष्ट आहे, ज्याच्या शरीरांत बल आहे आर्य जो तेजस्वी व पुण्यवृत्ती आहे असा पुष्ट इदेशप्रकृतीचा समाजावा.

3.2) प्रकृतीचे संसारसत्तरत्तत्त्वाद भेद

दोन अथवा तीन दोषांच्या आधिकारांमध्ये म्हणजेच संसार आर्य सिंधुपाल याच्यामधून प्रकृतीचे जे आपल्या प्रकार संभवतत्त्वाद त्यांची लक्षणही सर्वत्र संसारातील असतात. अशा प्रकृतीचे जात शरीरांनी ठिकाणी प्रकट आहेत लक्षणांनुसार आर्य त्यांतील दोषांचा तात्रांत्त्वाचा अनु-सहन बहुत ध्यानांत्त्वात असते.

3.3) व्रोमानानुसार बालांचे प्रभावने

बाल, तासाने आर्य वाचक यांने अनुसार बाली, पिल्ली आर्य बाळी यांचे आधिकार असते आर्य तेंदू व्याकरणात असते.

3.4) अहरोराचातील बालांचे प्रभावने

दिवस आर्य रात्री बाळांही पूर्व प्रभावात काफी, मध्य प्रभाव पिल्ली आर्य उतर प्रभावात बाली हा कल्याण असतो. यांकी प्रत्येक भाग हा पंचमूहवर्त्तमक असतो.

3.5) आहारपरमाणुयाची अवस्थानीबत दोषांचे प्रभावने

आहाराच संदर्भात आहाराचा प्रभावात अर्थात आहाराच्या जोवर विवरण स्थितीत आर्य आहारांस्वरूप म्हणजे अपक्क रुपात विद्यमान
असते तीव्र कफाचे आधिक्य असते. कफ वाढतेचा असतो. पुढे त्याच अस्थायी पाचक पितळाचा मिळणार्य मुले पद्धतीने अवस्था प्राप्त आली की पितळाची अभिवृद्धी होते. आणि शोचती सार्व आणि किंठा यांचे पृथक्करण पूर्ण हस्ताक्षर तया अस्थायी पक्षात श्राप्त होते. तेव्हा वायूची अभिवृद्धी होते.

३६) अहोरात्राविवकासतील दोषांच्या वाढतीच्या स्वाधीनतेच्या वन्योंमान, अहोरात्र तसेच आहारप्रवचनाच्या अवस्था यांना अनुसूचन होणारी वातावरण दोषांची वृद्धी ही स्वाधीनतेमध्ये असते. ती विकृतिस्वरूप, नसल्याने कोणताही रोग तीपासून उद्भवत नाही.

३७) दोषांच्या बंधम्याची कारणे
आहार, विहार, चित्रणोकादिमानसिक कर्म, तसेच वस्तानाची क्रूरता या चार (४) गोष्टी दोषांच्या बंधम्याच्या त्यांना लक्षांत वृद्धी, कधी अध्याय प्रकाप उद्भवण्याचा कारणीभूत होतात.

३८) दोषांचा चय, प्रकाप आणि प्रशम करणारे क्रूरता
श्रीमान, शरीर, शरद या तीन क्रूरतेच्या अनुक्रमे वायूचा संचय, प्रकाप व प्रशम होतो. पितळाचा संचय, प्रकाप व प्रशम अनुक्रमे शरीर, शरद, हर्मत या क्रूरता होतो, आणि शिर्य, बसत, श्रीमान या क्रूरता अनुक्रमे कफाचा संचय, प्रकाप व प्रशम होतो. वायुप्रसारार्थीच अर्धचक्रहस्त्यांत एका हस्तीकाळ हे सांगितले आहेत (३०).

३९) चयप्रकापाचा कारणीभूत ह्याच्या क्रूरतेचे स्वाभाव
वातावरण दोष प्रीमादिक क्रूरता संचित होऊन देवीगण त्यांचा प्रकाप मात्र त्याच क्रूरत न होता अन्य क्रूरत का होतो, तांती ही कारण आचारांना वायुप्रसारार्थीच अर्धचक्रहस्त्यांत पुढीलप्रमाणे सांगितले आहे. ते म्हणून की, म्हणून क्रूरत, व्रतस्वाभावाच्या अनुसूचने देहात लक्ष आणि रूढ या गुणांचे प्रावल्य असते. अपूर्व, आहारप्रवचने वारीरांनी क्रूरत अवश्य गुणांची असतात. वायू तर तसू आणि रूढ गुणाचाच असतो. अर्थात् प्रीम अर्धचक्रहस्त्यांत
लघुरक्षणी अवधारिकांकी त्याच्या संबंधी तद्वृत्ते शालेल्याशी शरीरार होणे स्वाभाविक असते. परंतु अतिबृहद शालेल्या हा वायू त्या वेळी प्रकुपित मात्र होत नाही. कारण काळस्वरूप. श्रीप्रभु क्रूरतील उपायांनी हा परिणाम होय. वायू अतिबृहद होजन्ही श्रोतारोध होईल तेव्हाच तो प्रकुपित होजनार. हा श्रीप्रभु होजनार शैवाल्मुक्ते. श्रीप्रभु क्रूरत शैवाचा अभाव असतो म्हणून वायूचा प्रकोप होत नाही. वर्षा क्रूरत मात्र शैवाल्मुक्तेच तो प्रकुपित होतो. पिताच्यासिद्धान्तातील. ते तीक्ष्णरूपणांकी असते. वर्षा क्रूरत आवरण, खारस दृष्टिकोन म्हणजेच पाचार्यांची आहारय दर्श्यांना, प्रत्येक दृष्टिकोन ते सर्व दृष्टिकोन प्रकरणांने साधनांची तरी कल्पना करून मात्र त्या क्रूरत होत नाही. वर्षा क्रूरतील शैवाचा हा परिणाम असतो. सन्तानांच्या महत्त्वाची काळप्रमाणे सदृशीमुक्ती. शिलाच्या क्रूरत सन्तानांच्या महत्त्वाची आहारय दर्श्यांना, जल, अस्त्रही इत्यादीच्या दर्शन केल्याने सदृशिमुक्ती प्रकारी त्या क्रूरत मात्र त्या क्रूरत होत नाही. कारण तत्कालीन शैवाचा हा प्रक्षेपणांना होत ते तसंगीत दर्शनीय होते ते तो प्रकुपित होतो (१२). दोपांची चरण आणि प्रक्रिया याप्रमाणे काळस्वरूप अनुसंधान अंतर्गत भवन क्रूरत प्रतिवर्धी बदल असतान.

४०) क्रूरतस्वभावामुक्ते प्रकुपित शालेल्याशी वातावरणाचे प्रमाण

क्रूरतस्वभावामुक्ते प्रकुपित शालेल्याशी वातावरणाचे प्रमाण करणारी क्रूरतयें विकटत आहार, बिहार आणि शोधन-शमन-स्वरूप काही अवघड यांचे उपयोग करणेत आहेत आहे. त्यांच्याच यथोऽच करणारे अपरिमाणात सेवन केल्याने वातावरण काय होतो?

४१) वातवृत्तिकर आणि वातस्वयंकर दर्श्ये

नृत, नित्यक व क्रृत रसाची, लघु व रूख गुणाची तसेच शुद्ध व शीत अशी आहारी याचे आपल्या अविश्वस्त्र दर्श्यं विशेषत: वातवृत्तिकर असतात. उलट, मधुर, अंशक व खारस रसाची, गुरु, निर्देश व उषण गुणाची दर्श्यं अतिप्रमाणात सेवन केल्याने वातावरण काय होतो.
42) पितृबृद्धिकर आर्य पितृक्षयकर द्रष्ये

तीक्ष्ण आर्य उद्या गुणाची, तसेच तित्रर आर्य आंवर्त रसायनी द्रष्ये
पितृस्वयम् वृद्धीला कारणीभूत होतात तर कडूः तुर्व आर्य मधुर रसायनी
तसेच मंद व शीत गुणाची द्रष्ये पिताचे प्रशमन करतात.

43) कक्षबृद्धिकर आर्य कक्षक्षयकर द्रष्ये

गोड, आंवर्त व खारट रसायनी, तसेच मंदिरस्वयम् आर्य सनर्थ
द्रष्ये ही कक्षवर्धक असात तर लघु व रूक्ष गुणाची तसेच तुर्व, तित्रर व
कडू रसायनी अध्या तीक्ष्ण व उद्या द्रष्ये विशेषत: कफाचे शमन करतात.

44) आहिराची मात्रा आर्य दोषांची अभिवृद्धि

अपाशांन अध्वर्य अनशन हे चात वाहिते तर अधिक प्रमाणात
आहिराचे सेवन केल्याने कफ वाढतो. निधयानाने (१३) प्रायः पिताची
वाढ होते. विद्युत सुवाच होफ्या तो परिणाम असतो.

45) दोषवर्धक शारीर कर्म (विहार)

व्यायाम, व्याय, श्रम इत्यादि शारीरिक कर्मं अतिरिक्त प्रमाणात
केल्याने तसेच जागरणातील वाहू आर्य पित या दोषांचीही सामान्यत:
अभिवृद्धी होते. रूक्षता, लघुता आर्य गुणाची वाह होफ्या तो परिणाम
असतो. अतिश्रवाची कामे करणे अध्वर्य अधिक वाजवान व्यक्तीशी कुटी
करणे इत्यादिकांकीं तसेन, हस्तपादादि अवघावंच्या अस्वाभाविक हाल-
वाठीली विशेषत: वाताची अभिवृद्धी होते. उद्धार न करता एका जागी
सुवाच राहणे, अतिनिधा, सुखासीनपणा, आळशीपणां इत्यादिकांच्यामुळे
कफ वाढतो.

46) दोषवर्धक मानस कर्म

विता, शोक इत्यादि मनाला वेदेष देवाच्या विकारांनी वाहू व
पित यांची अभिवृद्धी होते. कफाचा क्रमधी (१३) त्यामुळे खुली येतो.
त्याचा वृद्धी कोणत्याच मनोविकाराने होत नाही. मनाला कुष्ठ करणारे
विकार नसले मृणजे जे मनःस्वास्थ्य लाभते त्याने संपूर्ण शरीराचे स्वास्थ्य संरक्षित होत असले तरी श्यामुळे ते कफवर्तक होत नाही. इतकेच नक्के तर मनःस्वास्थ्यातून कितेकोडा संभावनारा आँकरीतील गुणकारी वाहूला कारणीच होत असला तरी बूढोचे हे कारण बस्तुत: शारीरिक रूप, मानसिक नक्के.

४७) दोषांच्या तीन विकटी आणि स्वास्थ्य लक्षणे

बूढा, क्षय आणि प्रकोप यासमाने वातादि दोषांत तीन प्रकारे विकटी वा विषमता संभव शकते. बूढावस्थेत दोषांच्या भूतात्मक वाहूले तर क्षयावस्थेत स्वास्थ्य हानी होते. प्रकप्सवस्थेत नानाविध रोग प्रादूर्भूत होतात.

४८) बूढा व प्रकोप यांचे स्वरूप

वातादि दोषांची आपात्त्व छानानंतर स्वाभाविक प्रमाणांतर्णिका अंधकार वाह होणासाठी बूढा वा चय (३३) अशी संता असून अस्वाभाविक मार्गांत गमन करणार्थ दोषांच्या प्रेणतीला प्रकोप (३३) मृणात्त.

४९) वातसुखीची लक्षणे

वायूसंवरीती वृट्टी शाळी की शरीर स्वतंत्र व कण होते, बल कमी होते, कोण कमी करते तर कदाच नाही, मलात शुष्कता येते, मलावरी येतो, तसे अक्रियत आणि आध्यात् (३९) या विकारांसह ही उत्तम होते.

५०) वातक्षाळीची लक्षणे

वायूच्या क्षीणतेमुळे शरीरातील निरनिरांठगा स्वाभाविक कमतंत्र मांद उद्ध्वते आणि गांठ गठून जातात. त्यातील उत्साह कमी होतो.

५१) कुपित वायूची लक्षणे

वायूच्या प्रकोप शाळा मृणजे तोद, भेद, भूमध्य इत्यादि निरनिरांठ जूलाचे प्रकार, निरनिरांठाची ठिकाणेचा वेशीचा व श्वास्या स्तंभ
(जखड़णे, लाभणे) शक्याणे उद्भवणारे मन्यास्तंभ, जिन्हास्तंभ, हयादि वर्धाणी, काही अवश्य कंप उद्भवणे, मांसश्रोपादिकरणानि, बिशिष्ट स्थानी अवश्यक्या प्रस्तुती वेदना होणे, बिशिष्ट ठिकाणी लवचा काठसर वा तांबुस होणे (२३), आणि आक्रो, आयाम (३५), तसेच वाहू, मांडळा बाँरेणचा शोष आदि बिकार उपस्थ होणे, ही लक्षणे उद्भवततात.

५२) पिटवृद्धीची लक्षणे
पित बाळते की समस्त शरीरी पुर्णता वाढते आणि पाचक पित व धातवनं वाढती तीक्षता उपस्थ होते.

५३) पिटक्षयाची लक्षणे
पिटक्षयात शरीरातील पुर्णता कमी होते आणि अन्नही अंदर होतो.

५४) पिटप्रकोपाची लक्षणे
पिताचा प्रकोप शक्य म्हणजे दाह, पाक, कोश ही लक्षणे उद्भवततात. सहन न होणारंतोकडी पुर्णता बाहेर म्हणजे दाह, आणि जीभ, अंग, बसा, हयादि अवश्य अंतःवाचना (कला) दाह होणे विवाहित होणे-फाटणे-म्हणजे पाक. कोश म्हणजे धातुरक गुजून नष्ट होणे. कोक्याचा संभव मांसमय अवश्य विशेषतः हीत असतो. पिटप्रकोपाची या वाहानीकारणान कुठे, रक्तपित्र हयादि दाहात्मक (२५) विकार उद्भवततात. त्वच्या ठिकाणी तांबुस, पिवळित, वा दिवरव वर्ण शरीर र रोगवाणी दिसू लागतो. तसेच, तवं पदार्थ जिंभेला तिथभी मासू लागतात.

५५) कफवृद्धीची लक्षणे
कफचा वृद्ध शाळी की अनियमित संभवते. शरीरात अत्यन्त शैल्याच जाणून लागते. शरीर जड भासू लागते आणि बाँधणापणासाठी बाहू लागतो. 'आल्लुस म्हणजे सामवर्ष असून ही कमकरणापक्षी उत्साह नसते' (२५), असे मुख्यताचारोची म्हटले आहे.
५६) कफशायाची लक्षणे
कफाचा धण झाला की सर्व अध्ययन गठल्यासारखे वाटतात, आणि विवोधत: साह्यांत सूक्ष्मता जाणून लागते.

५७) कफप्रकोषाची लक्षणे
कफाचा प्रकोप झाला म्हणजे विलियत स्थानी अथवा सर्व शरीरात सुध उद्धारते, मान, हनुवटी हत्यादिन अवयवांचे बलनवजन करता येत नाही, निरितिराची खोले अवरुढ होतात, आणि केवळ व कोण ही लक्षणं ज्ञात समानांतराने आढळतात असे प्रमेह, गड, अरुंद वाले नाना विविध विकार-रही प्रादुर्भाव होतात.

५८) संसर्ग आणि सहभागांचे स्वरूप
वातपिता, पिताकां, पातकां याप्रमाणे कोणतेही दोन दोष जेव्हा एकाच वेढी वृढ, क्षीण वा प्रकुपित होतात तेव्हा दीर्घांच्या त्या स्वतीत्मा संसर्ग असी संजाआहे. तीनही दोष एकाच वेढी वृढ, क्षीण अथवा प्रकु-पिताच्या म्हणजे त्या स्वतीत्मा सहभागांत म्हणून होतात.

५९) संसर्ग आणि सहभागांत यांतील क्रियावैधम्य
विलियत प्रकारच्या संसर्गात स्वतीत्मा दोषद्वारा अनुसरण विलियत प्रकाराचे क्रियावैधम्य उद्धारते तर सहभागात सर्वमार्ग सोडून त्या क्रियात विलियत निर्माण होते. अर्थात् वृढी, क्षीण आणि प्रकोप यांपैकी प्रक्षेप अवस्थेत संसर्गांत आणि सहभागांत अवस्थेत दाखल होते.

६०) दोषांचे मेद
संसर्ग आणि सहभागांत वृद्धित प्रवधान अवस्थानुसार जे प्रकार संभवतात ह्यांतरी तरतमाळ्यासारे अनुसरण पुनरूच आणली पोटमेड आढळून येतात. तदुसार दोषांचे पूर्ण ६३ मेद शास्त्रकारांनी उलेखिते आहेत.



२८९

दर्शन २४

तेल्या तीनही दोषांची समावस्था हा एक प्रकार अधिक. सर्व मिळा
दीपपेट एकूण ६२ होतात.

६२) संसर्ग आणि सत्त्रात्व यांतील दोषवलक्षणांचे तारतम्य

संसर्ग आणि सत्त्रात्व यांने जे प्रकार वर उल्लेखिले त्यांत दोषांच्या
तारतम्याचा अनुसूचन त्या त्या दोषांची शूद्वादाहाळे लक्षणांही तारतम्याचे
सर्व प्रकट होत असतात. उदाहरणार्थ, जेथे वायु वृद्ध आणि पिता वृद्धतर
असा प्रकार असतो तेथे तेंदुळ्या विकारांत शूलापेषा दाह अधिक
जाणवू. उल्टे, व्यायामी पिता वृद्ध आणि वायु वृद्धतर अशी स्थिती
असते त्यावेळी त्या प्रकाराच्या संसर्गाच्या विकारांत दाहापेषा शूलाचे
प्रमाण अधिक असते. सत्त्रात्वातून विकारांत सर्व दोषांच्या लक्षणे
समच्छित असतील तरी त्यांतील वायूच्या प्राधान्यामुळे शूल, पिताच्या
प्रमुखतःप्रमुळे दाह आणि कफाच्या आधिकार्यामुळे शोष ही लक्षणे अनुकृती
अधिक प्रमाणात प्रतीत होत असतात. दोषांच्या वृद्धिप्रमाणे त्यांतील
कृती अनुमानित येते. चल, पचन, पोषण ही वायुपद्धतीतील स्वास्थ्याचे
कम. निर्माणाचा विकारांत आढळून येणाऱ्या त्यांच्या हीनयोगाला
अनुसूचन त्या त्या विकृतीतील श्रीणता. समजून घेता येते. दोष आणि
त्यांतील लक्षण वापराचत वृद्धक्षयाविरूप तारतम्य याप्रमाणे अनेकप्रकारे संभू
शकते. दोषांचे सर्वशेष ज्ञान करून चौंद इच्छाचाराने ते सूक्ष्म निरीक्षण
करून जागृत घेतले पाहिजे.

६३) वृद्धी, क्षय आणि सम या अवस्थातील दोषांच्या सत्त्रात्वांचे स्वरूप

सत्त्रात्वाच्या पूर्वीत ३८ प्रकारांपासून ते सहा प्रकार श्रीण आणि
वृद्ध दोषांच्या समवायानुसार सांगणात आले अमूळ शिवाय आणखी सहा
प्रकार वृद्ध, श्रीण आणि समस्थातील दोषांच्या समवायाचा अनुसूचन
उल्लेखिले आले आहेत. हे बाराही प्रकार सत्त्रात्वाचे महूळ सांगणात
आले असले तरी ते केवळ सत्त्रात्वाला वृद्ध असे महूळता येंत नाही.
वृद्ध श्रीण दोषांचा समवाय ज्या तात्त्वेळा असतो अशा पाहिजे
सहा भेदांपासून तिथंत एका दोषांचा क्षय आणि दोषांची वृद्धी असा
प्रकार असतों. तर एका दोषाची बृद्धी आणि दोन दोषांचा क्षय हे वाकीच्या निवृत्त तर निवृत्त असते. अश्रुवा या सहायत्यांची प्रस्तुती कोणते तरी दोन दोष बृद्ध अथवा क्षीण अवस्थेत विविधां मध्यांत. आणि अखेला अथवा क्षीण शालेच्या या दोषद्वारापूर्ण त्या त्या विविध विकाराची उत्तरी होत हसते. सगीपताचा या सहायी भेदांचे स्वरूप संसर्गद्वारे हूय कसे म्हणावेत उपरले नाही. दोन दोष बृद्ध असताना क्षीण असेल्या तिसरा दोष श्यामच्या लीणेमुळे ज्या ज्या म्हण्या रोगात्मक करू शकत नाही त्यांचे प्रमाणे दोन दोष क्षीण असले म्हणजे चलनातिकारी दोन करू शकत क्षीणता उद्घाटने व ती रोगाला कारणमूल होते. अतः उपयुक्त सहायी प्रकारांतर रोगात्मकीचा दृष्टीने दोन दोषांची क्षीणता या बृद्धी दीच महत्त्वाची असून तीमुळे साबित असते हे सहायी प्रकार सगीपताचा भेदांशी सहा ठहर शकतात.

एका दोष कृष्ण, दुसरा क्षीण आणि तिसरा सम अशी स्वतंत्र सगीपताचा ज्या प्रकारांतर विविधमान असताना वर उलेखित, त्या सहा प्रकारांतरीची प्रस्तुती जो दोष कृष्ण असतो श्यामसूचन वस्तुत: त्या त्या विकाराची उत्तरी होत हसते. कारण सम स्वतंत्रतेल दोषांकडून रोगोत्तती ह्यांना नाही. आणि कृष्ण दोषाचा विविधांकनो असेला क्षीण दोष श्यामा क्षीणेमुळे रोगात्मकीचा कामी असमर्थ ठरता. अश्रुवा या सहा प्रकारांतरी वेष्टम्याचे स्वरूप तत्काल: एकदोषद्वृत्त वेष्टम्याच्यावरून असल्याने हे सहा भेद एकदीमीय प्रकाररूपी कुलस्वरूप ठहर शकतात.

साबित असते या १२ भेदांचे स्वरूप केवल साबित प्राप्त नाही, असे म्हणून वर म्हटले।

६४) रोगांत आद्याचरी दोषविविध लक्षणे

स्वतंत्रतेल भेदांना असहचर रोगांचे प्रकार अनेक असलेले तरी वात-प्रकारांतर रोगांत शोध आणि गुण ही लक्षण प्राप्त: विविधमान असतात तर पितुप्रकारप्रजनत श्यामी प्राप्त: दोषाकारस्तक्षम असतात: कफाच्या कोपातून
उद्भवणाय रोगांत (२४) प्रायं शोध आणि स्तंभ ही व्यक्तेन आहूजून येतात.

६५) ओपंधांचे मुख्य प्रकार

ओपंधांचे मुख्य प्रकार दोनचं-शोधन आणि शमन. काही ओपंधे विकारात्पादक ओपंधांचे शोधन करतात तर काही त्यांचे शमन करतात. सर्व ओपंधांचा अत्यंत वांचल या दोनच प्रकारांत होऊ शकतो.

६६) शोधन आणि शमन यांचा विशिष्ट उपयोग

वातावरण ओपंधांचा वात वल्य प्रमाणण झालेला असेल तर शमनाचा उपयोग करतात. या शमनाच्या सात प्रकारांचे विविध पूर्वी करण्यात आहेत आहेत. ओपंधांची शोधण अवस्थेत मात्र शमन चिकित्सा करीत नाहीत. तज्ज्ञ जली बंदरं प्रतिस्थापन मानते आहे. ओपंधांची वृद्धी अधिक प्रमाणण होते तेवढा शोधणाचा उपयोग करावा. त्याच्या पांच प्रकारांची माहिती देणारी आहे.

६७) वातावरणाचे शोधन आणि शमन

वायू, पित्र आणि कण यांचे प्रमुख शोधन म्हणजेच अनुमान वसती, विरोध आणि शमन. गोड, ाकाश आणि सारस वायूं अधिक आहेत आणि जेत सिंधुमलं झाले असे आहार्य वा ओपंधी दृष्यं तसेच लेखन आणि स्वेदन बिधी यांचा योगाने वायूचे शमन होते. गोड, कडू आणि नक्कड सर्वेची आणि संदर्भात्मक अशी आहारसूचना व ओप्षिएवी पित्रांचे शमन करतात. कपनास्फल दृष्यं रसाने तिलक अण आणि कडू, तसेच गुणाने उपक, अण आणि तीक्ष्ण असतात.

६८) वातावरणाच्या सर्वेष्ट शमन इत्यादे

वायू, पित्र आणि कण यांची सर्वेष्ट शमनं भरूंने तेल, नूप आणि मध. अन्नागृहद्वार बाह्यदायी नसे सागित्यतेहून आहे (२४). तरकाच्या वा संवंधात बोल निरंतर सांगते. तेलावरीतील शमनकारिता
शारीर तत्त्वदर्शन

प्रत्येकी दोन दोन दोपांना अनुसार द्यानी वर्णिलेली आहे. काव्यिक-विवरीत
सर्वाकुक्षेत्र शमन महणून मध, तूळ हे वाट्टितांबे सर्वारीम प्रशमन आणि
वातकफांचे सर्वभूषण शमन द्रव्य महणून तेल (३३), असे त्यांचे महणूने
आहें.

६९) वाटांतीची सामान्य चिकित्सा

प्रकृतिक शालेले वाटांती दोष हेतु सर्वं रोगांना हेतुभूत असतात.
‘दोष हेतु सर्वं रोगांचे एकमात्र कारण होय’ (३३), असे अष्टाङ्गहृदयात
महत्त्वाची आहें. त्यांचं उपशमं करणे हेतु चिकित्सेचे सर्वसामायक स्वरूप.
अशा चिकित्सेचाच हेतुविपरीत महणतात.

७०) विभिन्न स्थानी प्रकृतिक शालेल्या वाटांतीचा उपशम

वाटांत दोषांचं उद्वर्धकेला बिक्रिया जेथे एकाचा आमाशयाचा
विशिष्ट स्थानाचा आश्रय करते तेव्हा ज्यवर, गुलम इत्यादिका कल्याच्या
तरी विशिष्ट रोगांची उत्कृष्ट होते. या विशिष्ट रोगांचा उपशम विशिष्ट
प्रभावमुक्त (३३) औषधाकडूनच होऊ शकतो. हेतुभूत दोषांचा उपशम
करणारे ओषध आश्वेती कार्यक्षम होत नाही. अशा व्याधिविनाशक
चिकित्सेचा व्याधिविपरीत महणतात.

७१) स्वास्थ्य रक्षण करणारा उपाय–दोषांना सम स्थिरतेच ठेवणे

शारीराचे स्वास्थ्य सम स्थिरतेच असलेल्या वाटांती दोषांच्याकडूनच
राखले जाते. अर्थात बृह दोषांचे महणून आणि क्षीण दोषांचे अभिवर्धन
करून स्वास्थ्याला कार्यक्षम ठेंगून दोषस्वास्थ्य सदैव सुरक्षित राखले
पाहिजे. ‘सम स्थिरतेच जे देहाच्या अभिवृद्धीला कार्यक्षम होतात तेच
वाटांती दोष विषम स्थिरतेच देत्याचा नाश घडून आणतात. हिंदुस्तानी
आहारविहारांच्या योगाने, महणूनच, या वाटांतिकांचा त्यांच्या क्षयवृद्धी-
पासून सदैव सुरक्षित ठेवावे’, असा इथारा आचार्य वांगव्यांनी दिला
आहे (३३).
दीपा (द्वितीय २४) :-

(१) बातादिकहोने प्रस्तुत्वकः पाँच भेदः कसा नयीता इत्यादि उपवन्तु, भासूने कलपितादि मल्ल इत्यादि प्रकारे गणना केल्यास या श्रवणेच विलासार आणढाही हीमः शकते। वरील परिणत संकेते: कर्षणात आले आईहे।

(२) 'दोषधातुमलमूल हि शरीररूपः' सू. सं.

(३) 'तवालिक हिवतो वायुः विलं तु स्वेदार्थमः: श्रेष्ठमा जोपेथे'......' अ. हु.

(४) 'बातापिलप्रेषणां एव देहसंभवेनतः: । सर्ववाच्यातः:...... शरीरसिद्धिः' धार्यते - सू. सं.

(५) 'पवावायकरारिक्षोत्तराचिर्हिपन्ननिर्माणः । स्वायः वातस्य तत्त्विपि' पवावायन विशेषतः' - या अष्टाद्धहृदयौक्त वातस्वातां शुद्धावावः उलखानी। तत्वादि, समानवायूणविवर्णानां वर्णनात 'समानोदिपिसमीपस्यः'। श्लोके समानवायु अभिसमीप असतः, अतः समीप वातावः हा एक प्रकार शुद्धावाव अस्वाये वातावानीच सुधिते आहे।

(६) 'नामिनायाम्: लोको लक्षीला धूपमय रसः-इक्षु स्वानं च पितस्य नामिन-रत्न विशेषतः' (अ. हु.) या वामग्रीजाक पितस्यानां उले विवेशियावामाय या स्वानेत्य अर्थम् शुद्धावन्त अशा करणे योगम होवे। कारण आहाराचे पन्न करणा विपत्ती स्वान ते आहे, शुद्धावाव्या वर असलेला पवायाचा आधारणाः आमालाशक अवयवे हे काँचे स्वान आहे, पिताचं नवहे।

(७) 'उर कंठेष्वरकोटोमपर्वणायाम्येऽसः। मेदी धारण च जिद्धा च कक्षय सुमामूलः' - अ. हु.

(८) बालाकी विसिद्ध स्वाने संगताना वामग्रीजानी वरील स्वायत्वितितितम धाटूता व मांलाहोतक निर्माण केलेला आहे। परंतु स्वायने उले दृष्टी स्वतंत्रता दुष्प्लवके आधार श्वेत सर्वत्ता करणात आला असहयोगे येथे स्वायने निर्देश पुष्कल केला नाहीत।

(९) 'तवालिक पवायार विशेषतः' 'नामिना विशेषतः', 'कक्षय सुतारामुः' अ. हु.

(१०) 'वाट: श्रीगुरुद्वारिः। ततुपःरामानिः पवायः। पवायापाण्याचर्यापितस्य। आमालाः: श्लेष्याः।' सू. सं.
(२३) 'आध्यात्मिकता व्याख्यात्मक तु तथा सर्वोपरि सम्बन्ध, वात्संकृति प्रधानतम महान नेवि विभज़्य:।
तदादि एव वैविध्यमुनिप्रविश्य केवल वैकारिक वात्संकृति चतुरां छिन्निति।
च. स.

(२४) 'विरोध तु सर्वोपरि सम्बन्ध: पित्र विधानमत्ती विभज्य:। तद्धि
आदित्य एव आध्यात्मिकता व्याख्या केवल वैकारिक स्लेध्यमूल अक्षरपिति।
च. स.

(२५) 'सर्वोपरि सम्बन्ध: शेषमणि प्रधानतम महान नेवि विभज्य:। तद्धि
आदित्य एव आध्यात्मिकता व्याख्या केवल वैकारिक स्लेध्यमूल अक्षरपिति।
च. स.

(२६) या ठिकायी आधिशास्त्र स्मृति न तथा अर्थ अविभूत जाहि:। समान
हृ अविभूति पिता अस्ततो, असे क्वां त्रोणहि अन्यतः।

(२७) अपना महान गुष्ठ परेन्द्र, शुक्ल, आत्म, पुरुष, मूल आदि गघि
उद्दंतज्ञ वर्णन है कार्य दुःख महाभावी त्यों। मुक्ति स्वल्प-लेख्या
पक्षाययायायी सम्बन्ध: (पक्षाययायायायी सम्बन्ध: - मु. स.)
होक वर्णार नाहि। अपाय या शाब्दि अर्थ या संहारत, उदरारा
वाईश्वामा असा करणे, महान कथा होय।

(२८) शास्त्रायायायी अवलोकीक सुवाचे स्वान महान वरीभाविता उलेख केला
अस्ततो त्यत हृ यत्तुम आशीति अविभूत अस्तताचे यापूर्वी स्मृति
शा. त. द. उत्तरार्थ दशनं १४ मध्ये स्पष्ट केले जाहि।

(२९) 'शाखायायनोत्तरप्रमेयोपसमाविभाषिका। प्रायः सा: जीया: तरिमनु
प्रतिच्छित: श्रीरिद्धामुः।' - अ. हृ

(३०) 'क्षत्रियायायायायी रिभ्रान्तार्थात्मकम्। साधक हृ विवेक विलांकः।
अ हृ या वर्णार्थी हृ द्वाराय अष्ट्यत अष्ट्य स्थानाः, या
संहारत उत्तित होय।

(३१) पूर्वजभी केलेक कमे (आभास) हे देवील शास्त्रायायायी दोषविवेधायायी
आण्यो एक कारण सांगिते जाहि। परेन्द्र ते मुखान: प्रक्तिमेवाचे
कारण अस्तताने वेदे थ्याशा उलेख केला नाहि।

(३२) 'चित्रिक्रियायायायी शब्दाधेत्रायायायायात्मकः बिपुः। विप्रितिः
तु विवेक इश्लेपमण: जिन्यरितिः' - अ. हृ.

(३३) 'चित्रिते महाभावितार्थाचित्रिताचित्रित: समीरण:। तद्विक्रियाचित्रिते
देहे कालस्य-प्रश्नः कुमारः। अद्वितीयार्थाघितार्थार्थाविभिन्नः
ताभुमक्ति। पिता
याति चन्तः कोप न तु कालस्य श्रेष्ठः। चित्रिते विनिविधानाविनिविधानो
कोषिधिः' कल: 'तुल्याः प्राप्ते देहे च सब्बत्त्वाश्च प्रकुप्तिः।' - अ. हृ.
(२९) समागम, ध्यान, विष्णुमायन आणि विष्णूमायन हे चारों निध्यां- 
शास्त्रीय प्रकार होते.
(३०) चौराहाकांती मोगाने मन अन्वेषण दालने असले मुख्य आहार, 
मिर्दौ इयारी होटली अपेक्षित उपयोग होत नाही. वातावरणाती 
बाड आणि काफी अधिक साह्य होतात अंदर स्थाने परिणाम होतो. 
(३१) 'तय्यां विद्या: स्वाध्यायण' अ. हूँ.
(३२) 'कौशलमार्गसाधन' अ. हूँ. 
(३३) गाजिबखानी अलहाबाद विश्वविद्यालय द्वारे होणे मुख्ये. मुख्ये 
अंतःक्रिया आणि पोट पूजन व्यवस्था सर्वांनी होणे मुख्ये आहार.
(३४) जेथॉल धारुषवक्त लिखें अवघड सर्वांनी होतात तेशील देशकाळ कादाल 
भाजते आणि जेथॉल धारुषवक्त प्रवीण होतात तेशील त्वचा लालसर 
दिसते. 
(३५) 'पूर्वराजिपुरत्र कळता गार यात्राप्रेक्षीकृतशिलानि:। पाणिनिवर्ण च 
शंकित्रस्वरूपः।' (च.से.), मुख्ये 'कुर्पित जालेला वायू होता, पाय 
तलेवण सिरा, लायक आणि कंदरा यांत्रिक शक्ती उत्साह कहन निर- 
विराच्या अन्वेषिक दिकारणी जेथा आणि (अक्षरे) उत्साह करते 
तेघा लिख विकाराला आणि मुख्ये शन्ततात', असे अन्चकाली सामगिते आहे. 
आयामाची लक्षणे हे पुढीलप्रमाणे संगततात — 'अंतरायम्ये दीवा 
माही च सामये भूझामुळे. बलानां दशमं लाला पुढाळोप: विरोधाय.। जूता 
चन्द्रम्युज्जगतीम्युज्जगतांतरायमात्मूल्य', (च.से.), मुख्ये 'मान 
अंतःक्रिया होणे, तात्रेण, बालिकी बसणे, लाल मुळे, पाठवॉला शेवळे 
होणे, मुळे खाद्यमात्मूलकांतरायमात्मूल्य, जाणमये बेटे आणि लोळ खाद्ये 
होणे अंतरायमाची लक्षणे होता. 'पूर्वराजिपुरत्रा, बाह्य:। शोधनिक्या 
शिरा वली. वायू: कुर्पित हृदयस्य बिभारास्युन्नुम्मुक्तमुळे।' (चू.से.), 
कुर्पित जालेला वायूपुळट पाठीक्या भाषाकाळे गेल्या भाषाच्या भाषाच्या 
बाह्यक्या शिरा वळक ज्ञौज्ञ त्वामुळे मान आक्षे 
'अंतरायम्ये ती बिहिंग्ये 
होणे यांत्र बिभाराय मुळतात'.
(३६) दाह, पक्क, कॉश या लक्षणांद्रेकी कारणे तरी एकन लक्षण 
प्राधान्याने कुणा, रक्षित पत्रोत्तर विकारात वस्तुत: विचाराने असते, तथापि, 
हे सर्व विकार दाहमुळक होते.
(३७) 'शब्दस्या चापानुसार: कर्मयोगस्यमुळ्याते — च.स.
(३८) निर्मितिरिच्छवी विकारात लवणीय चोषांची स्नानिक्या अतुलनी 
या पुरातिकांक्या व्यतिरिक्त अन्य लक्षणे हे इतरसर्वत्र प्राप्त होत 
असतात. उदा. वातारोपर्यंत विकारात की शोष उद्भवतो तर
कणोपन्यास शोपाय धरी शूलाःवही प्रादुर्भाव होतो। ही वक्ता अर्थात क्रमानन नवहेत।

(२३) ‘बाले निव श्रेष्ठमशारी च पथ्य तेलं सप्तमालिक्यभलक्य कल्कित’। - अ. हृ.

(२४) ‘मधुर श्रेष्ठमिलनमनानाम, निकिरांन्निरिकिरमनानाम। तेलं वाणिज्य-प्रणामनानाम’। - अ. सं.

(२५) ‘कोषा एव ति सर्वसं रोगाणिकारणं।’ - अ. हृ.

(२६) विशिष्ट रोगाचा उपशाम करणारा विशिष्ट मूण महाजे ब्रमणसाह, विशिष्ट यांच्या धार्मिक रक्षणीया।’ - अ. हृ.
सारांग (उत्तरार्ध)

प्रस्तुत ग्रन्थाच्या उत्तरार्धात आतापर्यंत पुढील विषयांतरे प्रतिपादन मुख्यवते करण्यात आलेले:-

(१) वातावरी दोषधारी विषयाते आणि लक्षणी आश्रय
(२) स्थानभेदानुसार संवेदनारे लक्षणे कर्मभेद (३) वातावर्यांतरे प्रत्येकाचें पाच भेद (४) या दोषधारी विषयाते (५) दोषधारी स्वतंत्र (६) दोषधारी विषयाते कर्म (७) चलन, पचन आणि पोषण या दोषधारी आरामची साधने (८) तदनुसार शरीरावर स्वस्थ्याचा विषय स्थानातील नानाविध कर्मची विज्ञान (९) पचन, उत्सर्जनाची कर्मांतरीत आणि लक्षणी आश्रय (२०) नानाविध व्याधी आणि लक्षणी विषय अवस्था यांना कारणीयता होणारी म्हणजे प्रकारात किंवा प्रवन्धाच्या (११) रसायन घातक आणि पक्षावधी नानाविध स्थानातील नानाविध कर्मची विज्ञ (१२) चर्कोकत ६० वातावरी (१३) चर्कोकत ६० पित्तवरी (१४) चर्कांतरीत संपत्तीसे २० लष्ट्मकवरी (१५) दोषधारींत संपत्ती (१६) दोषधारींत संपत्ती (१७) संपत्तींदुर्योग आणि संक्षेप संपत्तीं त्याची (१८) रोग अनेकविध असताही लक्षण तमाशात वाहनातील वाहनातील शौच, दाह आणि शोध ही प्रमुख लक्षण (१९) रोगांतरी दोषधारी अनुवंशानुसार रोगसंक्षेपत्र प्रत्येकाचे संख्या तात्त्विक वा स्वास्थ्य वाच (२०) वातावरी शोधन करणारे व्यक्तींदूर्योग (२१) दोषधारींत शमनोपाय (२२) रोगांतरीत संपत्ती तंत संपत्तींदुर्योग (२३) आहार आणि युगातिस्वरूप द्रव्याची गुणवत्तानुसार दोषधारींत (२४) विद्येविज्ञानातील विशेष विषयांतरे दिण्यावनेच.

हे सर्व विबेचन अर्थात आयुर्वेदीय रोगांतरी विषयात: चर्कांतरीत वात-वायुर्चनकेन रोगांतरी, अभिप्रयाळेच अनुसंधान निर्देशन आलेले आहे. किंवा, विद्येविज्ञानातील चर्कांतरीत वार्तकुटिके चर्कांतरीत त्याच्यात अभिप्रयाळेच विशेषत्त स्वरूप विषयाचा प्रयत्न या प्रतिपादनातून करण्यात आला आहे.
उपतहार

बातादि दोष हेच सम सिद्धतीत सर्व शारीर कियांवा हेदुभूत होतात आणि विवशाष्टेन समस्त विकारांचे उत्पादकही तेच असतात. अविष्ट आणि बिकुट सिद्धतीत बातादि दोष हेच यांप्रमाणे शरीरातील सर्व कियांचे आणि विक्रिया त्यांचे प्रधान कारण होते. 'वायु पित आणि कफ ही शरीराची उत्पादक कारणे असून अविष्ट सिद्धतीत त्यांच्याकडून शरीराच्याबाहे धारण होते. तेस्वा बिकुट हाणे की तेच शरीराची नाशाना कारणी-भूत होतात', असे मुळताचायिनी या संबंधात म्हणजेच आहे (१). 'सर्व शरीरात संचार करणारे वातपितकफ अकुंपत सिद्धतीत शरीराला शुभकर असतात पण कुपित हाणे की तेच अशुभकर होतात; पुटी, बल, वण, प्रसाद, इत्यादि शौच कर्म प्रकृतिभूत दोषाकडून होत असतात तर बिकुट दोषाकडून विकारसंस्करण अशुभ करून बदलणे येतात', अशा शब्दात चरकाचायिनी से उपरिनिर्विवेक अविष्टायच व्यक्त केला (२) आहे.

अर्थात स्वस्थ्याचा स्वस्थ्यरक्षणासाठी आणि हणांचा रोगपरिहारासाठी हितकर होणांची ज्या गोष्ट आपूर्ती प्राप्त करत निवेष्ठणात अल्प म्हणून त्यांचे सम्भव काळ आणि होणांच्या दृष्टीने विचित्रकाळी प्रथमत: वातपितकेचे स्वरूप यथावत रोतांना समजून घेणे अवश्य होय. स्वस्थ आणि आतुर या दोषांच्या शरीरातील सर्व कसरी करूनच या वातावरिकाकडून असते. त्यांचे ज्ञान विचित्रकाला जेथे यथावत होईल तेही आभाव आणि रोगी यांचे हित तो मुळ येत असावे तर हाणी घडविवे हे आपूर्तीचे काळ चाचतात. ते सिद्ध होणांसाठी हे शारीर तत्वदर्शनाची एक साधन होतो, इतनीच येत्या आपेक्षा.

टीपांत: - उपतहार

(१) 'वातपितकेश्यामान एवं वेद्वृत्तावहितव. ता संवाचायापूर्व: ...... शरीरादिक धायते. ...... त एवच विनिवेष्ठण विनिवेष्ठण: प्रज्ञानवेददत: १' - सू. लक्ष्मी.

(२) 'सर्ववायुरत्स्स्तु वातपितकेश्यामान: सर्वमिन्तः शरीरेचे कुष्ठताकुवित: शुभायुक्तानि कुवित: प्रस्तेजनात: शुभायुक्तानि उपचाराविवेष्ठणप्रस्तावादीनि, अशुभानि वनिविश्वतिमापास्य विकारसंस्करीकानि' - च.स. ० ० ०
प्रास्ताविक

1) पुरुषांचे पुरुषांचे साध्य असुन त्यासाही स्वास्थ्यसाधन अवश्य.
2) हे स्वास्थ्यसाधन आयुर्वेदाने साध्ये म्हणून आयुर्वेदाचे समक्ष ज्ञान असेल अवश्य.
3) आयुर्वेदाचे सर्व प्रकृति-वैज्ञानिक ग्रंथार, शरीराचे संबंधावर शांत संबंधावर शांत योजनाची ओळख या संबंधावर शांत संबंधावर आयुर्वेदाची निदध्यानुरोधाने केलेले असलयास मुळे आयुर्वेदाचा तत्त्वारूप असेलया आयुर्वेदाचा हेतुमूल असलेल्या वातपिन्दकांचे ज्ञान होणे अवश्य.

व्याख्या

1) पालंच महामृते व सहायी केलेल्या योग्यासारख्या बनेलेल्या शरीराची दौष, धातु व मल ही मूळमध्ये किंवा उपादानकार्याने होत.
2) दौष, धातु व मल शरीराचे संबंध व संबंध विशेषाने असतात.
3) शरीराच्या हृदय कर्तारात ते दौष, धारण करतात ते धातु व मलसाठी करतात ते मल, असा या शरीराच्या धात्विक होत.
4) शरीराच्या धारण करतात ते शरीराच्या धात्विक होत. रसायन धातु व दौषकृत असून आकृती-रूपाने ते शरीराचे धारण करतात. धातुसाठी मल म्हणजे धातूच्या संबंध होत असून अर्धभांदी किंवा धातू योगाने तेल्या शरीराचे धारक आहेत.
5) दौष, धातु व मल हे तीनही आयुर्वेदाचा प्राप्ती मद्दतारूप असतात त्या सर्वांना ‘धातु’ म्हणून संबंधावर शक्य आहे. तथापि,
शारीर तत्त्वदर्शन

स्थान २

१) शारीरिक सृष्टि हस्तिल विभाग दोन: एक द्रव्य व दुसरा शक्ति. द्रव्य हे धारक व व्यक्तवस्त्रूप असून शक्ति ही कारक व अवयक्तवस्त्रूप असते.

२) हे दोन विभाग अविभाज्य व परस्परावली असताने द्रव्य व शक्तिया संज्ञा 'प्राप्तचये व्यवस्था' या स्थानात तारतम्यानुसार योजनात येतात.

३) शारीरिक संरचना, तत्त्वक्रमण, तत्त्वविन्यास, तत्त्वमूलकल्पना, मध्यभागाते युक्त व अनुपल्ल शक्तिले युक्त असेच शारीरिक विशिष्ट व्याख्या राखत. अशेष व तीन विभागानाच आमुरळे मोळा, धातु व मला या संज्ञा योजनात येतात.

४) पृथ्विवादी पचमहाश्रे जीवस्तृकाचे उपादान होय आणि जीवने म्हणजे उपनर्यादि क्रियान्वित कम्पन: अनुवाही. पदार्थांची उत्पत्ती व बृहती पृथ्विवादांकडून परस्परासंगणनको शक्ती असेच व्याख्या लागू करत. शारीरिक अवयवात ही उत्पत्तिवाचनात्मक क्रिया अवरत मुळ असते व म्हणून कार्यशीलता ही जिहुत शारीरिक निरस्तरता होय.

५) संचार, पचन व उत्सर्जन हे शारीरिक सर्व क्रियांचे प्रमुख भेद असून त्यांचे कान्तीत्व ज्यांच्याकडे असते त्या सूक्ष्म व शक्तिहून अशा धातुचक्तकाठी अंतर्निह्द अंशानाच दोष म्हणतात. शेल्मा,
पिता व बाल्य हेतु द्याँचे कार्यभेदानुसार संस्कृत अवस्था प्रकार होत.

6) शारीरिकाचा जी ‘श्रद्धा’ सज्जक कुरुक्षेरा विभाग असतो. त्यातून पर्यंत एक्षर निर्माण असतो. उत्सर्जनार्थ तीक्ष्ण अनुभवात असतो व शक्तिते आधिष्ठानकतीत असतो. उत्सर्जनार्थ अवस्थेत असणारा एक व श्लोकमाण अवस्थेत असणारा कुरुक्षेरा, असेच त्याचे दोन विभाग अनुपस्थ त्यानाच्याच प्राप्त व मल्ल महानगान.

7) स्वतःया विषयक स्वरुपानुसार शारीरिक धारण कर्णेच रसरुकता धातू एकूण सात आहेत. दों, मल, शाक्तिविशेष, विविध कसे आणि अभिधाने या सर्वांचा आश्रय स्वरुप असणारा या सरसस्थानद्वारे शरीराचे एक प्रकारे प्राधान्य असून श्यांच्या ‘धातू’ ही संज्ञा अन्यथेक अशीच आहे. धन, द्रव व स्वेद असे त्यांचे प्रमुख मंद दीन संबंधत.

8) एकांतून दुर्गा यांच्याश्रमाने रसरुकते उत्कृष्ट होत असल्यास श्यांना निष्ठर अंश पुढील होतात त्यांना ‘मल’ ही संज्ञा आहे. सात धातूंचे असे मल्ही सातच सांगते असून श्यांचे मुद्या धन, द्रव व स्वेद असे प्रमुख मंद दीन संबंधत.

9) हे शाक्तिविशेष असलेले म्हणजे शारीरीकी जीवन-यांत्रिकी विशेषाचा कार्य उपकारक होतात. परंतु श्यांची प्रथमावरोहेर बाद शाळी म्हणजे मात्र धातुस्थानांतर मुरक्कत राजपणाच्या ते मल्हत कर्तात, व म्हणूनच देहमुलक असलाची त्यांना ‘मल’ ही संज्ञा देखील आहे.

दशम 3

1) चेतना विष्णुद्धिते धार्मिकविद्यांचा समुदाय म्हणजे शरीर, पृथ्वी, अपूर्त, तेज, वायु, ज्ञान व चेतना ही सध्य तत्त्वे शरीराचै भावनास्य स्थैर्य विद्यामाण असतात.

2) पदार्थमानाची उत्पत्ती शनद्रव्याचे द्रव्यांच्या एकीमानासुंच होत
शारीर तत्त्वदर्शन

असते. आणि त्यात श्रद्धारी पचनादि करूळी या एकीभावांमध्ये संबंध सम्बन्ध असतात. या सर्वां चेतना हीच आधा प्रेरक असते.

6) प्रयथेक नामरुपात्मक सृष्ट पदार्थांचे पृथ्वीतत्वों अधिष्ठानभूत असतांना यच्चयावरुन सृष्ट पदार्थ हे पाठिवाच असतात तत्परी पाठिव, जैविक, तंत्र, वायुशी, आकाशीय, असा जो त्यांचा निर्देश करणारे येईले तो त्या तथा पदार्थांतील पृथ्वीव्यावहाराचे अंतर्गत आधिकारिक मार्ग असतो.

4) पृथ्वीव्यावहार भूततत्त्वात्मकी सर्वां स्वतंत्रस्वरूप तत्त्व म्हणजे पृथ्वी. आकर्षणक्त ही तिच्या गुण असून पदार्थमुक्त त्याचा घन पृथ्वीव्यावहार.

5) वायू हे भूततत्त्वात्मक पदार्थ सुंधर तत्त्व हे व संयोगविणियोगाकर्म सर्वकालिक यसूर्थिकत त्याच्याकेच असते. चलनाशीमतता या त्याच्या गुणानुसार पदार्थमुक्त त्याचा घन 'स्पर्श' म्हणजे.

6) अपूर्वसूचके शीघ्रसर्वांत्व व तेजसूचे उपर्युक्तवरुंद म्हणजे अन्तर्देशांमध्ये संयोजक व विषयक गुण असून हे संयोगविणियोग चलनाचे अथवा गतीचे दोन प्रकार होते. आकर्षणरूप गती म्हणजे संयोजन व अपकर्षणरूप गती म्हणजे विषयक.

7) सृष्ट म्हूतविकारांशांत या संयोगार्थमूल पदार्थांविच उत्तरदीक्षेय व बृद्धी होती आणि विषयवास्तू न्याय विनाय होतो. शरीरांतररूप रशादिरूप असताच याचूचे उपर्युक्तविणियांशी संयोग-विषयक असतात.

8) १. उत्तराधक परमाणूवेच संयोजन अथवा मीलन २. संसाराधिक परमाणूवेच रसायनवेच किंवा प्रवाहक पदार्थ ३. संसाराधिक परमाणू सम्बन्धी पदार्थांचे रसायन किंवा सार्वज्ञात बिंदुवेच आणि ४. यहूदी अंशांचे उपर्युक्तविणियांशी कामका होते. जिवंत शरीर असे उपर्युक्तविणियांमध्ये काम करते अर्थात सुरु असते. या कामालंब जीवन म्हणजे.
वर्णन २

1. शारीरिक इवांकाळा उत्तप्तितितिवासाळा अणाप्राकारे संगलेषण, पचन,
     विवोजन व तीनच स्नायु मुख्य जागरूक, साधनीसूत्र होत असतात,
     आणिया ज्ञांचामुळे होतात त्या देशसंगक सामाध्यसंकल व सुळळा
     इवांकाळा आपूर्तिवाद अनुकूले प्रश्नाम, पित्त व वायू अणा
     संझा देण्याचा आत्मा आहेत.

2. शारीरराचा अंतरं सुळळा घटकही प्रथातुनूक असतो. विशिष्टता-
     कृतित्वचा, चौत्व, आदि धर्म पृथिवीवादी तत्त्वापासून श्यामा
     ठिकाणी उपलब्ध होतात.

3. रजस्तोमूळे पुरुष महणजे जीवत्वाता हा सर्व शारीर नियांका
     मुख्य प्रेक्षक असतो. ही प्रेरणा महणजे संजल्य. ते विश्वास असणे
     महणजे संभवित व त्याचा अभ्यास महणजे अजीवित.

4. पाथविवधां अंशांचा समुदायासारखे वंशवेळा शरीरीचा आय
     अवयव आहारादिकांतून प्राप्त होणारया पाथविवधां अंशांकी
     परिपुष्ट होतो. एकूण सर्व शरीरीची अभिज्ञावी अशी आहे
     ते. आणि हा मात्र वृद्धिक संथाय अमायाच असतात. ही विशिष्ट
     मध्यदिश्यतीत होऊ शकते.

5. केवळ बाळ नेके तर वृंदी, विकास, उदात्ती, विशिष्टता-
     कृतित्वचा, सामाध्य व आयुर्माण वा सर्वच वाचतीत सूक्ष्म पदार्थ
     प्रतिनिधित असतात.

6. भिन्नतः आकाराचे वाळ पूर्ण आली की, शारीर अवयव व
     रससंसाद धातूर सततिस्पष्ट बाळ लागतात. स्वाधिक पदार्थची
     स्वीक आणासारखे होणारी स्वास्थ्य उत्तम महणजे
     संतती.

7. रससंसाद सात धातू शुद्ध आहारासारखे उपयुक्त होतात. रसाय
     नासारख, रक्तसारख मांस या प्रमाणे रस, रक्त, मांस, मेद,
     अस्थी, मज्जा व शुद्ध यानुसार त्यांचे उपयुक्त होत असते.
     रस, रक्त या त्यांच्या संज्ञानी स्वहस्तिक अणाच आहेत. हे
शारीर तत्त्वदर्शन

304

सातही धातू शरीररच्या आध घटकात प्रथमपासून सूक्ष्म स्वस्थ-पात विज्ञान असतात आणि आहारीहात्तथा रसायनसून त्यांची वाढ होते.

7) आहाराचा शुद्धितर रस मृणजे रसक. व्यक्तिमध्ये मांस हा व्यक्तित्र पदार्थ उत्पन्न होतो. तसेच रसायन धातूचा शुद्धितर रस मृणजे शुद्ध. व्यक्तिमध्ये गर्भाची उत्पत्ती होते.

वर्णन ५

1) शृङ्खलातन्त्रमथें हे शरीरवाच्या आर्थिक अवयवाते वीज असून शरीरची बृद्धी, विकास व उत्कृष्ट तंत्रज्ञानेचे होत असते.

2) रसरक्तात काळ धातूतूकी मांस, व अस्थी हे उत्पादन आसून उत्कृष्ट पांच उत्पादक असतात. मांसाची मूलं सामग्री आहे तर बालीच्या पांचांत अर्थात सामग्री आहे.

3) शरीरप्रभावाने, शरीराच विकास सूक्ष्म घटकाची सप्ताहातुक असतो.

4) आहारसायन क्रमाने, उत्पादन हीन-या रसायन धातूत उत्कृष्ट अर्धकाळक निर्माण व चिरचिरीचिरा उत्पन्न होत असते. याचाच प्रक्रियेनसारे एक महत्त्वाचे आहाररसात गुण (अथवा आकार) बनते.

5) पोष-पांचक शरीराचा प्रथम समागम होणे व शेवटी सारकट-विमोघ होणे हा धातूतूकीतील क्रम आहे. धातूतूकीला धातूतूक जे अंग कारणीच निर्माण होतात ते प्रसाधनरस अंग असून त्याच्या विनाशाची मुख्य निसत्त्वात्त अंग मृणाज मध्ये अंग होत. त्यानात अनुकूल दौष व मल मृणालता.

6) शारीर व्यवस्था निर्देशदायी सत्योजन, विमोघ व वियोजन या त्रिविधान सामाजिक आवश्यकता असते. हे सामाज्या शारीराच व्यवस्था ठिकाणी असते ती सामाज्याकुपासंग्राम द्वारे मृणाजेच अनुकूल शेषया. पिता व बालू हे निरोध होत.

7) प्रत्येक देख सप्ताहातुक असतो. यांचा स्थितीही अपवाद नाही.
३०५ निष्कर्ष

मात्र त्यात गर्भोत्पादक शुद्धाधारेूँ एवं गर्भसंवर्धक आर्त्ये असते।
अर्थात् स्त्रीदेहात्मी देहसम्मथी अवयवोत्पादक शुद्ध असतेच।

८) पुरुष हा उत्पादनकाक्षी असती तर स्त्री संवर्धनकाक्षी असते।
Pुरुषविध आकारने व संततितुपाने वाढत असतो तर स्त्रीदेह केवळ आकारात्मक वाढत असतो।

९) शारीरिक्या शून्यात्वसंयोगरूपी वृद्धि अन्य शारीरिक्या उत्पादक सामाध्य असेल तर त्या बोधजापामूल होणारा गर्भ पुरुषविधवारी होतो आणि तसे सामाध्य नसेल तर त्या स्त्रीविधवारी होतो।

१०) शारीर पदार्थप्रमुख भेद दोन संबंधतात्- १) शक्ती व 
(२) इंत्र: उपादक बसूणे शक्तिरूप व उपादकला साहीयभूत होणारी इंत्ररूप पुरुष व स्त्री ही नाने शक्ती की असलेगुने त्या ज्ञाने योजना येंतो।

११) परंतु ज्यात उत्पादक अयत्व संवर्धक अशा दोनही प्रकारांना सामाध्य नसते असाही शारीरिक्या एक प्रकार संबंधतो त्या इंत्रला व तुलना शारीरिका नपुंसक महणतात।

१२) शारी्रिक्षम्ये शारीर घटकातुकाबः (१) उत्पादकशास्त्र, शक्ति
रूप (२) संवर्धनशास्त्र, इंत्ररूप व (३) उभयविधाय सामाध्याचा अवधारणा एवं अवधारणा शक्तिहीन इंत्ररूप असे तीन प्रकार असून यांनाही असून रूप, स्त्री व नपुंसक असा संज्ञा योजना शेषसारख्या आहेत।

१३) शारीरिक्या उत्पादनक्रियते दोष हे उत्पादक किवा कारक असून
धातु साहीय त्या संवर्धक असतात। मला शारीर हे दोनही प्रकारांना सामाध्य नसते। दोष, धातु व मल यांनाही असून रूप, स्त्री व नपुंसक या संज्ञा महणून योजता शेषसारख्या आहेत।

दशम ६

१) पुरुषशारीरिका वाह पुर्ण ज्ञात्यानंतर त्याते देहोत्पादक वीज
स्त्रीक्षम गर्भपत्तिवार प्रविष्ट शाळे की तिच्या अधारारसातून
मिठणध्या पोषक अंगांनी ते विस्तिर होते व हा विचा सपूर्ण
शारीर तर्कदर्शन

शाला की नवीन देह धारण कहन जनामाला बेश्ये. बृद्धि, विकास व उत्क्रांति है याम्माण्यों अधिवृद्धिचित्त तीन प्रकार होत।

2) अवबध उपस्थित होणे, आहारांतुन सिर्भाया पोषप अंशांती तंत्राची वाढ होणे व ती पूर्ण शाली की त्याच्यावलून विच्छेद शालेव्या धर्मकंठून पुनःवर नवीन अवबध निर्माण होणे हा कम सजीव शरीरात संन्यत हुय असतो।

3) शरीर ही एक समुदायात्मक वस्तू आहे. शरीराचे स्थूल अवयव सूक्ष्म अवयवचं यमूनायांसुणव व सूक्ष्म अशा असंतप्त परमाणूचं यमूनायांसुणव वनलेले असतात. स्थूल अवयवचं यमूनायांचं समुदायाला शरीर महणणतात.

4) मास व अस्थी हे दोनच धारू शरीरात सूर्श किंवा स्वरूप सहायी त्याच्यामुख्य सर्व बृहतसूत्रं व्यवस्थानुसार अवश्य उत्तर किंवा स्वरूप सहायी महणणतात.

5) परंतु, पांडासळर्यास मास असते तरी सर्व अवयव आकाराने व स्वरूपाने सारख नसतात आणि ते व्या सूक्ष्म धर्मकंठून समुदायांसुणव वनलेले असतात त्यांची आकारभांती त्याचा कारण असते.

6) विशिष्टकृतत्मक धेरे महणजे सूटी किंवा उत्साही व दे मूर्तिलो नक्ष्य होने महणजे विनवले. व्यक्तिल व अव्यक्तत या ते उत्तरा-विनाशांचं परिणाम होत.

7) शरीरातील आयु सूटी महणजे मास व अंतिम सूटी महणजे अस्थी. शरीरात उत्पत्तीला अस्थील परिणात्वस्था प्राप्त होते.

धर्म 7

1) वाल्य, तार्कण व वार्षिक या शरीरातील तीन अवस्था आहेत. शरीर अवयव वाल्यात अवकलित असतात, तार्कणात पूर्ण विकलित होतात व वार्षिकात क्षीण होत लगतात. वाल्यात उत्तरादक सामय्य अधिक प्रमाणण असते. तार्कणात त्याला इतिकराविता प्राप्त होते व बुद्धासपेक्ष ते क्षीण होक लागते. ते सर्वस्त्री लुप्त आहे की शरीर नष्ट होते.
2) या बाल्यादि अवस्था शारीरिकार्यान्तुने शारीरिकां प्रत्येक सुंदर घटक-कही उपयोगीत असतो. आणि हे घटक या रसरकतादिशासुन तयार जाणेले असतात स्थायी उत्पत्ती व वृद्धी अविरत होणावर शारीर घटकांनी व शारीरिकां ओषधीवर अवलंबून असते.

3) रसरकतादि धातूत एकप्रकारे पोष्यपोषक संवेद्य असतो. या सातारामधील मातं व अस्थीं या दृष्टीत पनाच जसे वाहिनी प्रभावावर असते तसेच वाहनीतिक पाच द्रवधातूत निमित्तवर उतरून अधिकारिक प्रभावावर असते. या द्रवधातूत उत्पादक सामग्रीचांची उत्तरोत्तर उत्कृष्ट दिसून येतो. मात्र म्हणून ज्याचे परिमाण उत्तरोत्तर कमी होत जाते.

4) शारीरिकांतून जे स्थिरत्वात अविरत होत असते ते संयोगजिवोग-गात्रक कर्मकुल होत असुन त्यात शीत व उष्ण हे गुण साधक असतात. सर्व कर्मशास्त्रांसारख्या संयोगजिवोगात व सर्वशेष म्हणून शीत व उष्ण या दृष्टीत अंतर्निहित होऊ शकतो.

5) सर्व सृष्टी पदार्थांना वर्गीकरण द्रव्य, गुण व कर्म या तिथूनच कर्त्या वेष्यासारख्या आहे. अधिशाङ्कानिहित वस्तुतः द्रव्य म्हणतात, वातानौष्ठाचा हे कर्मकेच स्वरूप असते आणि द्रव्याच्या आश्रयाने राहणासाठी कार्यकारी सामग्रीचा गुण म्हणतात.

दशन 8

1) संयोगजिवोगात्मक कर्मवृत्ती जे कारक गुण श्वानाच आयुर्वैदिक वैज्ञानिक असत. या वैज्ञानिक एकूण भर आढ़ात आहे. श्वानाची शीत व उष्ण हे प्रमाणकारणरूप, सिंधव व रक्त हे कार्यरूप आणि गुण, मुद्र, तीक्ष्ण व लघु हे कार्यवाहकरूप होत.

2) या आढ़ गुणमिश्रित आणि बारा. गुणांचे वर्णन आयुर्वैदिक केलेले आहे. हे गुण स्थूलजो सिंधव व रक्त यांचे तरतमात्साक-सूचक असते वस्तुतः गुण म्हणून.

3) या एकूण वैज्ञानिक गुणांत शीत व उष्ण हे दोनर गुण प्रवाह
शारीर तत्त्वदर्शन

असून लयांचा निदेश ‘प्राधान्येन व्यपदेशः’ या व्याख्याने करणात येतो.

बाणः 9

1) द्रव्य व गुण यांत्र आधाराध्येयेत्र असून गुण हे द्रव्याध्ययानेच अभिव्यक्त व कार्यकारी होतात.

2) कायातुमेव असलेल्या गुणाना पंचभूतांते सूक्ष्म अंश आधारभूत असून स्थूल अंशांच्या टिकाणी लयांचा अनुभव येत असतो. पंचभूतविकार महणजेच गुण होत असा आयुर्वेदाचा अभिव्यक्त दिसतो. ‘वीय’ ही संज्ञा आयुर्वेदात या गुणांतर दिलेली आहे.

3) पंचभूतोत्तर द्रव्यांत पंचभूतांता संयोग भिन्न भिन्न प्रमाणात होत असल्याने गुणभेद व कर्मभेद आढळून येतो. त्याशाठी, संयोग व वियोग या दोघांत सर्व कर्मभेदांचा आणि शीत व उण्या या दोघांत सर्व गुणभेदांचा अंतरांत होऊ शकतो.

4) सिनधारात्मा गुणांचे स्वरूप थोडकाय पुढीलप्रमाणांते आहे-शीतल व अपूर्व व ऊष्णत व तेजाचा गुण आहे. द्रव्याचा अंश तत्त्वाच्या आधिकारिक व सिनधारा उत्पन्न होते तर तेज व वायू यांच्या आधिकारिक रूपांतर निर्माण होते. स्थूलत्व, स्थिरत्व व गुरुत्व हे सिनध गुणांचे, तर, सूक्ष्मत्व, चलत्व व लघुत्व हे द्रव्य गुणांचे लक्षणतृत गुण होते. स्थूलत्ववादीचा परिणाम महणजेच पदार्थाच टिकाणी उत्तर होणार्या विचारात्मक मंदत्व महणजेच तर सूक्ष्मत्ववादीचा परिणाम अथवा आधिकारिक विचारात्मक महणजेच. मंदत्व हे स्थिरतत्व व व्यवायित्व हे अलग गुणांचे आधिकारीक होय. ऊष्णत व तेजाचा गुण वायुगुणानी सूक्ष्म झाला की, लयाचा तीर्थक महणजेच. विकासित ही वाचीच आधिकारिक अवस्था होय. पृथ्वी, सूक्ष्म व तेज या तिर्थक गुणाकासून द्रव्य निर्माण होते. सर्वत्र हे लयाचे लक्षण आहे. द्रव्य ईंधनात्म असलेले महणजेच लयाचे सांदर्भ महणजेच. द्रव्य-युक्त तीर्थकला विलक्षकता असे नांव आहे. वैशाख ही सूक्ष्मगुणातीच
एक अवरथ्या असते- आणि रुक्तत्व असताही मुदुस्पै असणे याला इलक्षणत्व मृणतात.

6) संप्रोजन, विशाजन व वियोजन हे सर्व शारीर क्रियांचे मुल्य प्रकार असून या तीन क्रियांचे कर्त्तव्य ज्या भावाकडे असते त्या तीन प्रकारार्थ अद्यावधिकाहार शृंगार, पित्त व वायू अशा संजा आहेत.

वर्णन १०

1) सिनिग्राही दहा गुणांचा समुदाय मुहूजे शृंगार, तीथाणे कोणत्या क्रियांमध्ये मुहूजे पित्त व गृहार्थ गुणमत्तक मुहूजे वायू.

2) दोष-गुण व गुणसंयोजन गुण यावरुन असून निर्धारित गुणवर्णन दोष प्रकारे करण्यात आले असून त्यांची संख्यासंख्यात आढळतो. तयापि प्राथमिकायांना सिनिग्राही व शीतलव हे कफघोष, उष्णत्व व द्रवत्व हे पित्तचे आणि रुक्तत्व व सुकृमत्व हे वायूचे स्वरूप असून तदनुसार शृंगारसंयोजन अंतर्भाव होऊ शकतो.

3) पूर्विक्याचे महाभूतांचे नित्य व अनित्य असे प्रत्येकी प्रकार दोष संशोधन. (आकर्ष याला अपवाद आहे): 'नित्य' संजक अंग अभिनाथी, सुकृम व शक्तिसंपन्न असतो तर 'अनित्य' हा बिनाशी, स्थूल व शक्तिविहवीन असतो. सूचत, तर्गेत ही अनित्य-संजक अंशांची विकारतपणे आहेत तर गुण हे नित्यास्थित शकतात विकार होत. गंधरसादिक स्थापत्यिक गुण पंचवृत्ताध्ययी असतात तर सिनिग्राही दशोगजन गुण भूतसंबंधाध्ययी असतात.

4) सूचत पदार्थांतील उत्तपति-विनाश त्यांच्या अनित्यमूलकोषनावी भागांत होत असतात आणि 'नित्य' संजक भागाच्या आधाराने कार्यसाधक गुण निवास करीत असतात. सिनिग्राही गुण व तत्स-मुदायर्थी वातावर दोष हे शारीरिक आयुर्वेद व सुकृम अंशांचा आधारानेच राहत असतात.
६) दोष केवळ द्रव्यरूपांशी नष्ठेत वा केवळ श्वस्तिंपणी नष्ठेत. ते
गुणरूपे होते. गुण श्वस्तिंपणी श्वस्तिरूपांशी. व हे वैशिष्ट्य द्रव्यानुवं-
धाने येते. अर्थात् शारीरजीवने शक्ययुक्तकादि सङ्क्रमण शण सूक्ष्म असे
द्रव्य श्वस्तिंपणे दोष.

७) पृथ्विवादी महाभूतांशी स्वाभाविक गुण प्रयोगकरण. भिन्न असतात.
त्यांचा व तदावधी मूलांचा जेणेकरून संयोग होतो. तेथां स्वाभाविक
गुणांशी व तदुस्पर्श सृष्ट द्रव्यांशी उत्पत्ती होते.

८) पृथ्वी व अग्नि या दोन भूतांशांचा आणि गंध वेड रस वा तदावधी
द्रव्यांशा संयोगायुक्त विनिध-गुणांशी व नंतर त्यामुळे शारीर
द्रव्यांशी निरूपित होते. संयोजन श्वस्तिम विनिधक गुणप्रधान असून
तोही भूजलसंयोगाद्वृत प्रस्तुत असतो.

९) कक्षाप्रमाणे विभाजक पित व वियोजक पवयू हे दोषांशी भूतसंभाव्य
संयोगाद्वृत होत. शारीरस्थित विषय नेहःप्रधान असाते तरी
द्रव्यांशा आणि वायु दोन विविध प्रकारे नसलो तर
अपराधी अथवा शारीरगुणानिवेण असतो.

बांध ११:

१) पंचमहापूर्तेही सृष्टीची उपादान कारणे असून त्यांचा आणि
संयोग विभिन्न प्रमाणांत व स्वृप्त होत असर्वांचे सृष्टीतील
भिन्नता आढळते.

२) पंचभूतां विभावत: जहाँ असतात. त्यांपूर्त विविध प्रकारी
सृष्टी जी निर्माण होते ती तदावधी चेतनाशालांमुळे ते चेतन
अनुभव असते.

३) पंचभूतांशी सृष्टिमत जी वायू त्यांच्या ठिकाणी चेतने सर्वत्र
अधिक असते; तर पृथ्वीच्या ठिकाणी ते सर्वत्र कमी असते.
त्यांच्या शून्यानियत असिलवावलय वृक्ष द्रव्यांशा अचेतन
वा सचेतन असे महणून येते.

४) वच्चयावतः सृष्ट द्रव्यांशे वर्गिकरण श्रवणी व द्रव्य या दोन
विभागांत होऊ शकते. उपर्युक्त विविध कमी ज्यामुळे घडून
चेतात तो विभाग म्हणजे शक्ती व ही कार्य व्याच्या आश्रयाते व व्यात घडून येतात तो विभाग म्हणजे दृश्य. हे विभाग पूर्णपणे अन्यमानिरपेक्ष नसतात. व्यात सामस्य प्राच्यूति व दृश्य स्वल्पाणे असते त्या विभागाचा शक्ती व उल्ट प्रकार व्यात असतो त्याता दृश्य म्हण्यात.

5) अघ सूक्त पदर्थप्रमाणे मान्य देहाती ही प्रमुख विभाग वरील-प्रमाणे दोनव संबंधित. व्याच्या रसरक्ताच्या धातू हे दृश्यस्वरूप व वाताच्या दौष हे शक्तिस्वरूप होते.

6) शारीरिक सामस्या रसायन धातुत्व सुंधर भागाचा दृश्य नकन राहते ब अणा सामस्या संप्रदाय सुंधर दृश्याचा सामस्या किंवा शक्ती म्हण्यात. आयुष्यदीर्घीती ‘दौष’ ही संज्ञा व्याच्याच्या वाचक आहे.

7) आहारानिर्दिष्ट वामी, नौस आणि उत्तरांती इत्यादि अवस्था रसायन धातुत्व अनुबन्धात येतात. परंतु हे अवस्थातर व्याच्यात समबते त्या दौषपणे अर्थवर्ती सामस्या मात्र कोणतेच स्वतःपत्र होत नाही. व्याच्या प्रमाणात व्याच्यांढी होते इत्यादि. शारीर दृश्यांचा, विविध अवयवांचा व शीर्षांचदि मूलांसह पाठिल शारीरिक या सामान्याच्या सामस्या महत्त्व असून ‘सहज बल’ या शाखांनी वरकाचायांनी व्याच्याच निर्देश केलेला आहे.

8) शारीरिक जीवनाचा वातावरणार विविध असते व तीन कामचे प्रवर्तक असते. ग्रेडांचा, पित व वायू या संज्ञा या सामान्य्येरीतीन वेधात आत्ल्या असून त्या अनुकूल संयोजन, विभाजन व वियोजन या कामचे वाचक आहेत.

वर्ण १२

1) शारीरिक जीवनाचा व्याच्यांढी अवस्थानुसार अवस्थानुसार असते त्या वात-पितकफाना आयुष्यात ‘दौष’ ही संज्ञा दिलेली आहे.

2) ही संज्ञा धातुर्वर्त्ती नाही तर पारिष्ठापिक आहे. कारण
बिक्रम व अविक्रम अथवा देहधारक व देहसायत या दोनही
अवस्थांत वातावरण ‘दोष’ म्हणून च संबोधयते आहे. ‘दोष’
हा शाश्व योजनावाचा तो इतक्याच करिता की अविक्रम अवस्थेत
देहधारक असणारे वातावरण बिक्रम हाते म्हणून मान्य देहसायत
होतात हे व्यक्तार् असावे.

३) या दोषांचे कित्येकक्षण स्थूल व सूक्ष्म असे भेद करतात. पण
ते योग्य नाही. शरीरार्थ्यां अपरिन्यय्य अॅण सुप्रीमक घटकांत
सूक्ष्म नित्य व सर्वेन विवरण असणारे दोष सूक्ष्म च होत.

४) दोष, धातू व मल हे सर्वेन स्वरूप देहधारक असले तरी
त्यांचा धारणकर्मितील करक आहे व ते स्फूट होणारातील या
तीन भिन संज्ञा योजनात आत्म आहेत. एकूण शरीरार्थ्यां
बिंबाणी या तित्वातिच होऊ यशीत. शक्तिरूप, शक्तयादयूप
व शक्तीहीन असणार्था या दोषातित्वाने उतारद, उतारद
व शीर्षामण अशीही स्फूटपोषण नावे योजता येतील.

हर्ष १३

१) वातार्थ दोष देहधारकी असत्याने संयोग, विभाजन व वियो-
जन ही त्यांची कार्य सर्व शरीरात अनुभववा येते असतात.
तथापि, स्थानानेदानयसर त्यांवा स्वरूपात पर्यावरण
त्यांचे कित्यार्थ्य दोषांचे तदनुसार भेद करितील आते आहेत.

२) गती, पचन व पोषण या किंतु सार्वभौम असत्या तरी त्यांचा
अनुभव विशेषकटीने विशिष्ट अवयवांवा ठिकाणीच येतो. हे
अवयव म्हणजेच वातार्थ दोषांची सांगण्यात आलेली पक्ववा-
पववादय येते होत. त्यांती दुःखातय हे वातार्थ, ग्रहणी ही
पितारे व हुसून हे कफारे प्रमुख स्वाभाव होय. चलते, पचन व
पोषण ही कार्य अनुभवे याच अवयवात प्रामुख्याने घडून येतात.

३) शरीरार्थ्या निरनिरांठया अवयवात राहणार्थे दोष धातुमालांचा
आध्ययः कर्त्तव्यः असत्त्वः यः आध्ययः कर्त्तव्यः असत्त्वः हे वायूः, स्वेदः व रक्तः ही पिताच्ची आणि उबरित सात्त्वः ही कपाच्ची आध्ययः धान्यः होते।

४) वातावरणः दोषः गुणसमुदायः होते। लघुः हे स्वाभाविकः गुणः सर्वः शरीरः सार्वेन्त्रः आठकः नाहीः। गुणः लघुः हे विविधः तेमुः च विविधः प्रकारः च कर्मः चांचः सम्भवः होतोः। पक्कः शरीरः वातावरणः वायुः, क्रोणः द्यावः द्यावः व हेन्द्रः वायुः व कपाच्ची, क्रोणः ज्याच्ची निर्देशः करणः आहिः ती स्थानः क्रोणः या नाना विविधः गुणांची आध्ययः होते।

दशङ्कः १४

१) शरीरः तलः जीवनावयांतः साधनीमुः होणः लघुः कणिकाः अनुक्रमः वातावरणः दोषः में स्थानः भेदः भेदः संभवः होताः।

२) वातावरणः प्राणः मस्तिष्कः राहतः। रायः द्यावः प्रेरणः देनाः हे लघुः प्रधानः कार्यः। उर्द्धः व कठः योः चाल्यः शवसः लघुः कणिकाः ती साहाय्यः कहीः होताः। तो सृष्टः असतोः आणि विष मोतुः वध्यांतः नाना नाना अनुमानः करता येते।

३) उदात्तः वायुः फुफुः असतोः। शरीरः अवयवः आपसः कार्यः करणः प्रायः योः व उत्तरः संपूः राखूः लघुः आयः व वलः शाळीः कार्यः आणि कांतिपूः राखूः हे लघुः कार्यः होयः। वेस्त्राः कुष्टः वायुः वायुः लघुः चाल्यः उपर्युः होते।

४) हेन्द्रः श्यामः समुदायः मित्रः होणः सर्वः शरीरः संचारः करतोः व तिरित्रः चाल्यः अवयवः नाकि तोः च शवसः आणासः। प्राणः व उदात्तः वायुः आयः तो सापेक्षः भवः असतोः।

५) प्रवृत्तः, केषः व आकृतिचः प्रसारः ही एकाच गतिमेक स्वरूपः, प्रकारः अवबः अवस्थः होतः। चलनकर्तः केषः भेदः ही तदनुसार
शारीर तत्वदर्शन

३१४

लीन संबचवातः प्राण, उदान व व्यान या नावानी त्यांचा निर्देश करताही येईल. प्राणादि अयोध्या किंत्रा अशा प्रकारे परस्यानुतिः अस्थ्याचे दिसून गेले.

६) अशाे ग्रहण करणे, पचन करणे, व त्यात्तेल सारकिश्त्रेचे समंक्र क्षियोजन करणे ही कार्य समान वायुसी होते. लघुवा हे त्याचे व्यान आहे.

७) अपनापूर्ण अपमानप्रदेशात राहती. शुकामेंढ, मल्लपूर्ण, गम्भ आदि अभिवंहन करणे हे त्याचे कार्य.

८) पितापंचे पार्शक पित ग्रहणीत राहते. द्रवीभूत अभासाल रसरूप सारांश व मल्लपूर्ण किद्रुशंष यांचे पृथ्वकरण करणे हे त्याचे प्रयास कार्य होय.

९) लघुवातून आहेत्या अवरसात रंजकता निर्माण करून त्याला विगुढळतर वनविणे हे रंजक पिताचे कार्य आहे. ते यकृत्तप्पलीहे असते.

१०) साधक पित द्रुतयात राहते. प्राणादि सहकार्य करून प्रतिक, धारणा, अभ्यास इत्यादीया योगात स्था त्या इंद्रियाता ते बिषय प्रतिक करून देश्यात ते साधनीभूत होते.

११) कनीनिका व तद्दाच ही अनुरक्षे आलोचक व भाजक पिताची स्थायी होत. त्यापंचे पदार्थान्वाचे रूप ग्रहण करणे हे आलो-चकाचे व तद्देशा वर्ण तेजस्वी राखणे हे भाजकाचे कार्य आहे.

१२) पिताचे प्रकार मूलतः दोन्च संवचतात: द्रुतवृक्ष व अद्रवृक्ष. यकृतु, लघुवृक्ष इत्यादीतील पित द्रुतवृक्ष असते तर ग्रहणी मस्तिक्ष इत्यादीतील अद्रवृक्ष असते.

१३) कफमेंचपानी अवलंबक कफ द्रुतयात राहतो. अशा कफबानाचे व समस्त शरीराचे स्निग्धणी त्या गुणांनी धारण करणे हे त्याचे कार्य होय.
१४) कोंदक कप असाचे कोंदक करतो तर बोधक कफामुळे जिम्बेवर टाकण्याचा इत्यातील मधुराच्या सांवाचा बोध होतो. आभाग्य व रसणागत सोतेही ही या कपमेंतीची अनुक्रमे स्थाने होते.

१५) जाणन्द्रियें व मस्तक यांना प्रसार उबणे हे तर्पकाचे, तर सर्व संधिस्थाने मुखिण्यें राखणे हे शेवकाचे कार्य होय. तर्पक कप मस्तकावर राहतो व शेवक कप संधिस्थानावर असतो.

दशम १५

१) शरीराचे जोवन मृणाली शारीर घटकांची उत्पती, बाह, विणाच इत्यादि कपाचे सातत्य. आहारपत्रण, स्वस्थन, रसविश्लेषण, धातुची अभिप्रेरण आणि धातुमलांचे विशेषण या किंमत जोवनमर्याद विधानांना साधनीमूल असून त्या ज्ञायमुळे संभवतात तेच बाताचे देखी दोष होत.

२) चरील किणाचार्याची निष्ठी, पचन, पोषण व उत्सर्जन या कमर्यादीपुष्प होते. हे त्रिविध कप आकुलनप्रसरणामुळे संभवते आणि आकुलनप्रसरणाचा चलन कारणीमूल होत.

३) सर्व कर्मांचा आत्मभूत असणारे चलन हे स्वाभाविक संवेदनेमुळे संभवते. वाहन स्थानांतर अंतःप्रशिक्षण निमित्त उद्दीपन होते. नंतर संसाधनीवेतृत ती संचार करू लागते. आणि विशेष स्थानी तिचे अगमन जाणे की तेंदूल स्फोटाचा उद्घाटन होतो. तत्संबंध वेशीत त्यानंतर हाघाळ उत्पत होते आणि त्याचा परिणाम मृणाल उत्सर्जनादि कप मधून येंतात.

४) या कर्माचे पचनाचे महत्त्व विशेष आहे. ते ज्ञा स्थानांतर चढून येंते त्यानंतर पचनसंस्थान म्हणून. मृण, आभाग्य, लघबंधन, प्रशन व पवित्र या ती स्थाने होत. या स्थानांतर राहणांवा विशेष कारणाचे करण. पनच होते.
शारीर तत्त्वदर्शन

316

5) श्वसन ही पचनकियोंकी दुरी सहायता की वजह हो। ना सिना के सवारी से होवा होता। श्वसनसंबंध में अधिकोण, श्वसनसंबंध में अधानात्मक, श्वसनसंबंध में अधानात्मक।

6) पचन व श्वसन या दोन नियांगमाणे धातुणे। पोषणही दोप-कर्तृक असते।

7) तात्पर्य, शारीरिक विभिन्न स्थानात ज्या ज्या म्हणून किया संभवत त्या सार्वजनिक अंतर्निहोऽऽऽण, पचन व पोषण या प्रमुख कियांत होतो। आणि या कर्मसारणे कर्तृत्व अनुक्रमे वायु, पिल्ल व कफ यांत्रिके असल्याने शारीरिक यथावत कर्म तिदोषकर्तृक असतात, हे उष्ण होय。

वर्षन १६

1) दोषांच्या विकृतीमुळे शारीरिक स्वाभाविक कर्मांत जी विकृती उत्पन होते विचे प्रकार तीन संभवतांत। द्वास, वृद्धी व वृद्धी\ रौऽऽऽऽण, अतिरिक्त व सर्वत्रीकृत ही नाम अनुक्रमे त्यांची वाचक आहेत।

2) दोषांच्या गुणकर्मातील यथादिगकाळाचे अस्वाभाव उद्धवते, परंतु रोग निर्माण होणारी त्यांच्या हुनकर्मात विपरीत ऊपर वहाळी लागते आणि त्यांची दोषांचा कोप वहाळा लागतो। अपले स्वास्थ्य सोडून अत्यन्त गमन करणारी प्रवृत्ती म्हणजे कोप।

3) विकार अगणित असणे तरी वातावरणाने, पिल्कोपजनित व मुख्यकर्मातील असे त्यांचे प्रमुख प्रकार तीन असून शूल, दाह, व शोष ही लक्षणे या प्रकारांत अनुक्रमे प्रधान असतात। ही लक्षणे म्हणजे अनुक्रमे चळवणे, पचन व पोषण या स्वाभाविक कियांगमाणे विकृतीच होत।

4) वातावरणाचा प्रकुप्तत करणार्या दृष्यांगाना आम ही संज्ञा असून
आहार्यें द्रव्य आणि शारीर यांतून यांतूल अपाचित अंश म्हणजे ही आमद्यें होत. आहार्य पदार्थात पुन्हा गुणवर्गाना अनुसूचन वातावरण निर्माणने पित्तिक्रोण असे प्रकार त्वाती आहेत. या आमाचा उल्लेख किंवतीविज्ञानात दोष या नावातीही कर्णात आहे आहे.

6) आमद्यक अथवा कुपित दोषाचा संचार सर्व शरीरिक होत असला तरी स्थानबंधित्यामुळे त्वाती जेथे अडथला निर्माण होतो तेथेच धातू हुतीत क्षाव्य आणि तेथेच रोगोत्पत्ती बाहवी असा नियम आहे.

6) संचार आमद्याचा विशिष्ट स्थानातील धातूत धारण प्रभाव प्रदर्श होतो, नंतर धातुपुनकपासून धातुनीच योगाने द्वारे द्रव्याचे पृथक्करण सुरु होते, आणि ही किंवा पूर्ण झाली की शारीर धातुपुन से द्रव्यें शोषात पूर्णपणे विकल्प होते. या अवस्थानेच अनुकमा आभारवा, पक्षमानवाच व पक्षवार्षिक अशी नवे असून प्रत्येक रोगात संभावनान्या वा अवस्थांती होतेच, पित्त व वायू यांचा संबंध अनुकमा विषमान असतो. विकल्प झालेले आमद्य मल्लमागणे वा वणमागणे नंतर उत्तरात होते व रोगाचा उपशम होतो.

भाषा १७

1) प्रकुपित दोषापूर्ण उद्भवाचा विकार असंध्य असले तरी स्पष्ट स्वरूपात आविष्कृत होणारे वातविकार ८०, पित्तविकार ४० आणि कफविकार २० संभवतात, असे वरकाचार्य म्हणतात.

2) वायुव्या अस्त्राभाविक प्रवृत्तीतुन खातसाधिकाच्या ठिकाणी जी पीडा उद्भवते तिला शूल म्हणतात. हा शूल सर्व वातविकारच असतो.

3) वायुव्या स्वाभाविक गतित जो अवरोध उद्भवतो त्वाती संचय त्वा संकोच यांची काही तरी एक कारण असते.

4) समस्त वातविकाराचे प्रमुख प्रकार दोषच संभवतात. संकोचरूप
व संभूपं संखोत्रप्यं विकारांत शूल प्रयः भास्त नाही तर संभूपं विकारांत तो बहुधा जाणवतोऽच। संभूपं विकार शोभातृत तर संखोत्रप्यं विकार शोपातृत उद्भवतापि।

५) पचनिन्त्रेतयाऽवेषयातृत उद्भवणारे प्रयः सर्वत्र पित्तविकार दाहस्वपन्य असतात। तथापि, त्वांपरी काद्रीची उत्पत्ती दाहातृत, काद्रीची कोयातृत तर काद्रीची कलेदातृत होत अस्त्याते तदनुसार त्वांचे प्रकाराठी तीन संभवतात। आहारां द्राक्षे आणि रसादि धातुं योंच्या पचनात उद्भवणारी गोत्रकोणम्यं विकृत्ती मृणाये दाह, धातुवर्तकाय ठिकाणी उद्भवणारी विनाशोन्मुख प्रवृत्ती मृणाये कोट आणि मांसादि घनद्रव्यातृत त्याांती द्रवांच पूवक् होणे मृणाये कलेका।

६) चर्कर्मी रेजे २० कप्कारां सांगणात आहे आहेत, त्या सर्वत्र शययय, शारीर श्वासाच्छ अतिरिक्त संचय आणि आर्गांमळग ही तीन वषणे कथित चमस्त तर कथितव न्यान्त रूपात पण नीत्य विष्मान असताच।

७) वातोद्वच, पित्तोद्वच व कोद्वच विकारांती अनुकूल ४०, ४०, २० ही चर्कर्मात परिरिक्षणा कोणत्या तत्रत्वानुसार करणात आहार हे जसे रूप त्वां तसेच तीत निर्देशितेही आविष्कारतमयं मृणाये काय वाचाही योग्य खुलसा होत नाही।

८) गाते पचन, पोषण ही अनुकूले कात्पितकतन्त्री अविष्कृत वा स्वाभाविक कर्य असून शूल, दाह, शायप ही त्यांनीच विष्कृत वा अस्वाभाविक कर्य होत। समस्त विकार या विकृतिविशेषत उद्भवतान।

९) व्याध्युताक दोष हे कारण एक असते तरी स्वानालकायं भिन्नतेनुसार तदर्शात कार्यं मृणाये नानाधिक रोग मात्र अनेक संभवतात। त्यापेक्षा काही सुखसाध्य, काही कष्टसाध्य तर काही असाध्य असतते। अकृत्तिक दोषाच्या बलावलावर तेथे साध्यसाध्यता आवर्तीत असते।
२०) दोषांचा प्रकार व्यापारी होतो तथा व्यापार अपद्ध स्थूलसार आहार, बिहार, काळ आणि मानसिक कर्म वापराने अपद्धवी प्रमुख प्रकार चार संभवतात।

२१) विकारोतानात प्रकुपित दोष सर्व शरीरिकताची असतात. विकाराने शरीराच्या विकारात ठिकाणी उद्धारतो. ह्यावाचित्र वेगळ्या हे एक याला कारण असतेत. तत्त्वाचे, लाहारादिब अपद्ध व्यापारी विकार अुणाचाही तो परिणाम होत. या गुणाला अभाव स्थूलसार।

२२) रोगांची उत्तरी केवल दोषप्रमुख पतून होत नाही. त्वच्च जोडीला शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती दुष्टी व्यापकी लागते।

बच्चन १८

१) वातादि दोषांचा स्वाभाविक विकारला वैषयिक स्थूलसार।

२) शरीरमध्ये अणि दोषांत व्यापक होणे हा परिणाम सर्व विकारात घडून येतो।

३) वट दोषांचा प्रतिकार करणारी कामी धातू विकार असतात. सर्व असतात तेंढ्या विकार साध्य असतात. तेंढ्या व्याप्त होते।

४) शरीर धातूचा व्यापक होत दोषांचा कारणांची घडून येतो। उत्तमानात असतात उद्देश्य तेंढ्या आणि धातूचा 'व्यापक अधिक होतो तेंढ्या। पत्नादि विकारला वैषयिक स्थूलसार हे घडून येते।

५) वातातीच्या गत्यादि प्रमुख विकारांत अनुसार त्वच्च विकारले बौद्ध होतात. या विकाराच्या अनुसार शोष, कोभ व केल्हा ही नवी असेल सर्व विकारात व्याप्त होतात।

६) धातूचा तिकाणी उद्देश्यानिमित्त शोषार्थी अवघड्या किंतु केल्हा शोष, केल्हा, कोथ या कमालसार तर अनेकदा हा कम सोडून नाही उत्पन्न होऊ शकतात. विशेषपणकारी कोष्ठ धातूच्या-
कांच्या विनाशाला मुख्यतः कारण होतो।

७) धातुगत शुष्ककेला शोष स्थिततः। या शोषातृत्व अनेकवा कठेद व कोथ यांची उत्पत्ती होऊन धातु विशिष्ट होतात। या अवस्थेनाच राज्यक्षमा म्हणतात।

८) फिल्यैकडा धार्तूच्या ठिकाणी शुष्कता म्हणजे तीतात पुढे कठेद-कोथांच्या उत्पत्ती होत नाही। अन्य धातुव्यवहार्य शोष म्हणतात। तो स्वतंत्र व्याधी नवे व साक्षात्तेच व्याधिहेतुहाती नवे। कठेदको-कोथांना तो कारण होतो।

९) धातुपातकांच्या उत्पादनकर्मीत संबंधाच्या विकृतिस्वरूप ही, अतिव विश्लेष्य या होयगंधांनी पऱ्हिले बोन, विशेष उपद्रव देत नाहीत। मिथ्यायोग मात्र विनाशक असतो। कोथ त्यालाच म्हणतात।

१०) धातूच्या ठिकाणी कठेद दोन प्रकारे उद्भवते: आहारार्थकांच्या अतियोगामने व पचनाच्या मिथ्यायोगामने। पऱ्हिले प्रकार प्रायः शोषकर तर हुसरा बुढळ आधारकर असतो।

११) शोष आणि कोथ या दोघांत समस्त विकार अंतर्भूत होऊ शकतात। काहीत शोष तर बाकीव्यांत कोथ यें कुश्य गमन असते। शोष-कोथांची उत्पत्ती कठेदपासून होत असल्याने सर्व रोगांना कठेदेवलेमध्ये मानता येईल।

१२) कठेद भूणणे रसरकातृत्याच्या आणि सापेक्षतेच्या सत्त्विन पण आपल्या परियों देहधारणकर्मात सहायत्व होणारा देहव्यापी द्रव: कठेदवाहन हे कम सर्व शरीराचा मृत्यूसंज्ञक मल्ल हाच।

१३) कठेदाच्या अविवृद्धीतून विविध मूळविकार संभवतात, प्रमेह-विकार ल्याच्या म्हणतात, कोणयाही स्थानी ते होऊ शकतात, प्रमेहातील अभियंत मुख्यत: मांसगत असतो।

१४) कठेदाच्या देहव्यापकतेमुळे दोप, दृष्य व स्थाने यांना अनुसूचन त्याचे व तुट्टीकरण विकारांचे प्रकार अनेक होतात।

१५) शोष हे सर्व कठेदजनित विकारांतील सामान्य लक्षण, शोष
निष्कर्ष

मृणजे अयशावत् संचयः अर्थात् शोषलक्षणात्मक सर्वं विकारः
श्लेष्याच्या वैभ्यातूनाच् उदभवतात्.

१६) आहारादिकातील सार व किंठ पृथक करणे हे पचनाचे स्वाभाविक स्वरूपः
आणि रसायद धातुते विशेषण होऊ लागणे हे पचनातील वैष्ण्यः पित्तप्रकोपक आहारादिकाः
अतिसेवनामुळे ते घडून पेटे। दाहातिः रेकाने विशिष्ट शाळेचे धातुपटक
विश्रीणें होऊन नाश पावतात.

१७) धातुविनाशक कोषावस्थेला व्यापक अथूने कुष्ठबिकृती मृणातें
बेलजे। कुष्ठस्वते हे सर्व कोषात्मक विकारांचे एक स्वरूपम होयः ।
कोषावस्था सर्व धातुतूळ आणि सर्व ठिकाणी संभावू शाकते। हूडऱे
स्थानातील वाणी अनूसरण कोषात्मक विकृतीचे प्रकार अनेक संभवतात.

१८) कोषा हे समस्त दाहोपर स्विकारातील सामान्य लक्षणः
आणि दाह हा पचनबैभ्यातून उदभवतोः। अर्थात् कोषालक्षणात्मक
सर्व विकार पचनकृत्तक पिताच्या वैभ्यातून उपार्ज होतात.

२०) समस्त विकारांची श्रमुख कारणे तीतः शोषः कोष व क्लेधः
सर्व विकारांचे मुख्य प्रकाराही तीतचः क्षयात्मकः कोषात्मक व
क्लेधात्मकः। वायः पित्त आणि कपः या विरोधांच्या प्रकोपातूनच
ल्यांची उत्पत्ती होते.

२१) गती, पचन व पोषण ही वातपितककांची स्वाभाविक कम्यून अनुक्रमे शूलः
दाह व शोष ही स्वाच्छिन्न अस्वाभाविक कम्यून होत। शरीरातील सर्व स्वाभाविक विकारांचा
सामान्येशा जसा गत्यादि व्रजें होऊ शकती तसवृ शव विकियांचा मृणाते
विकारांचा सामावेशांती शूलादि व्रजें होऊ शकतो।

कविन ३६

१) रोगांची उत्पत्ती होते तेस्त्र कधी एक, कधी दोन तर कधी
तीन्नी दोष एकम प्रकृतिप्रक होतात। एकदोषोद्धातव, हिदोषोद्धा
स्वत आणि हिदोषोद्धात असे रोगांचे प्रकार तदनुरोधाते
संभवतात् यांच्यां दुसन्या व तिसन्या प्रकारांना अनूक्रमे
शारीर तत्वदर्शन

संसारिणी सानिपात अथा संज्ञा आहेत.

२) परंतु, बातादीचे सिन्धुहरुदी गुण परस्पर विरूद्ध असल्याने
त्याची वा त्याच्या लक्षणांची उपस्थिती एकाच रिकाणी व
एकाच बेळी संबंधू शकत नाही. संसारीणी सानिपात या
शालगिन तसा अर्थ अभिप्रेतात नाही.

३) बातादीच्या चलनादिक प्रमुख किंयांत वैषय उद्देश्ये की
रोगांची उत्पत्ती होते. हे वैषय फिलेकडा दोन तर फिलेकडा
तीनही किंयांत एकदम संबंधते. आणि हे संसार आणि
अभिप्रेत आहे.

४) वातापितक्काच्या स्वाभाविक कमाची शूलावर बिकालीपुसून जे
विकार उद्भवतात ते अनुरुपे शूलातमक, दाहातमक आणि
शूलाकाक असतात. हे सर्व विकार एक्टोपज होत. परंतु
किंयांक विकारांत शूलावर बिकालीपकी कधी दोषाती तर कधी
तियांबीही उत्पत्ती एकदम होते. अणा विकारांत अनुरुपे
संसारात आणि सानिपात अरुणा विद्रोपज आणि विद्रोपज
व्याधी म्हणतात.

५) चलनादिक किंयांच्या साम्याभास्पद शारीर द्रव्यांची उत्तरी व
अभिवृद्धी होते तर त्याच्याच वैषयाभास्पद शारीर द्वये न्हास
पाऊ लागतात. तीनही किंयांचा एकाल बिकालीतून तर
शारीर द्रव्यांचा नाश होतो. शानिपातक विकार म्हणूनच
क्याकारी असतात.

६) पोषणादि कमांतु दृष्ट तरणाच्या द्रव्यानं अनुरुपे कक्षप्रकोपण,
पिताप्रकोपण व वातप्रकोपण अर्थे नावे आहेत. जे द्रव्य या
तीनही कमाना एकदम दृष्ट कल्हन शारीर धारकुंचा नाश
पदवून आणि त्याचा सानिपातप्रकोपण म्हणतात. असे विनाशक
द्रव्य विशेषपच होय. सानिपातकेमुळे विकारांत एकदम प्रकृतिक
शालेतीन दोषाती त्याच्या विनाशकेमुळे शारीराला विशेषपच
होतात.

७) शानिपातिक विकार म्हणूनच असाच्य मानण्यत आले आहेत.
दिदीपौधवच्याचा मात्र कहत्याने वरे होतात. एकदोषज तर साध्यच होत.

वर्ष २०

१) विशिष्ट स्वानातील विशिष्ट विकृती म्हणजे रोग. त्याचे अनु-मान ज्यावरण होऊ शकते ते त्या रोगाचे लक्षण.

२) विशिष्ट दोष हाच विशिष्ट विकृतीचा उत्पादक असताने कोणत्याही रोगात कोणत्या तरी पण एकाच दोषाचे प्राधान्य असते.

३) अन्य दोषांचा अनुवंध कोणत्याही उत्पादक दोषाचा विरोधी अशी लक्षणे उत्पन्न करत नाही. मुख्य दोषाच्या लक्षणात केवळ न्यूरालिथिय वा तर्टमोलाच्या तो उत्पन्न करतो. अन्य दोषांचा अनुवंध नसतो त्या चेतन उत्पादक दोषाची शोधादिव म्हणे त्या त्या रोगात पूर्ण प्रमाणात प्रकट होतात.

४) उत्पादक दोषांच्या लक्षणात दूध्या आणि स्थाने यांचा अनुसरण-मुद्दा तर्टमोलाच संबंध शकतो. तथापि, त्या वंदे आणि स्थान-जोवे म्हणे कोणत्याही रोगात उत्पादक दोषाचा विरोधी अशी लक्षणे उत्पन्न करत नाही.

५) आपल्या कारणांनी विकृत झालेले दोष, ज्याची बंगुण उदभवलेले आहे अशा निरस्तीच्या स्थानांत निरस्तीचे रोग उत्पन्न करतात. त्यांच्या काही सार्वजनिक, काही प्रादेशिक आणि काही उभाताच असतात.

६) परंतु, स्थाने आणि त्यांचे भिन्न असताही या रोगांच्या काहीत शून्य, काहीत त्याच्या आणि काहीत शोध ही लक्षणे समान असतात. बाँध, शेतज आणि कडच या तीनच प्रकरांत तदनुसार त्या अत्यंत रोग शकतो.

७) अन्य दोषांचा अनुवंध असताही वातावर दोषांची शून्यात लक्षणे तरुणप्रद विकरांत सामायिकतेने विविधान असतात. तथापि,
शारीर तत्त्वदर्शन

पत्रांचे निरनिराघ्यं रोगांतील तार्तम्य सुदृढ़ सम्बंध जात होणे अवश्य असते. उत्पादक दोषप्रवर पर्यंदोषानुवंबः ह्याधिविज्ञानात महनुः उपायारत ध्यायित्वाच.

वाणि २१

१) प्रकुपित दोष हेच सर्व विकारांचे कारण असल्याने दोषप्रशमन हेच चिकित्सेचे सामान्य स्वरूप होय.

२) चिकित्सा करणे महणजे विषम्य प्राप्त शालेत्या दोषांत साम्य उत्पन्न करणाच्या उपायांती योजना करणे.

३) शरीराच्या अस्वास्थ्याचा दोषांचे वृद्धीशय हे दोनही कारणातील होत असा कारणीच मात्र दोषांच्या वृद्धीतृतृच होते. ही वृद्धीच दोषप्रकारपाल कारण होते.

४) विहृती सारावेदिक असो वा प्रावेदिक असो, नूतनाद दोषाचा उपाय करणे हेच तीव्रील चिकित्सेचे सर्वसामान्य स्वरूप.

५) या चिकित्सेचे बृहुण आणि लघुन असे प्रमुख भेद दोन. पैकी बृहुण शरीराच्या अभिवृद्धीय योजनात येत असल्याने आणि विशिष्ट रोगाचा नाश करणे हे त्याचे उद्देश नसल्याते बृहुण ही वस्तुत: चिकित्साच नले.

६) लघु चिकित्सा महणजे लघुन. रोगोत्पादक दोषाचे अथवा आमाचे शरीरावाहून निर्मूरण करणे, हे चिकित्साविष्णु लघुनाला पूर्णपणे लागू पडते. आणि शमन असे त्याचे प्रमुख भेद दोन समवेतात.

७) वाताविरोध तुट दोषांचे शरीरवाहून वल्लोंविरोध आणि एकदमच निर्मूरण करणे महणजे शोधन. आणि तसं न करता कुपित दोषांचा उपशम करून त्याचे साम्य पुन्हा प्रस्थापित करणे शमन. शोधनाचे वमनादि पांढ आणि शमनाचे दीपनादि सात प्रकृत सांगणात आले आहेत.

८) रोगोत्पादक दृश्य शरीरावृत्त पूर्णत्वा जेवणा उत्साहित होते तेश्चा रोगाचा उपशम होतो. हे उत्सर्जन शोधनोपायानी
तत्काल वडून येते. तर शमनोपायांतील मल्लसर्जनांच्या स्वामाविक मार्गारी आणि क्रमभाग होत असते.

(९) प्रकृत दृष्ट वा आमसंज्ञक रोगोत्सवातो द्रव्यं रसदातून रोगरोगाची सवर्ण शरीरित्र प्रस्तुत होऊन ते नावाविरूद्ध रोग उत्पत्त करते. 
आहार्य द्रव्यांचा रुक्तादि गुणांना अनुसरण वा आमलेतील वात-प्रधान, निमित्तप्रधान आणि कपप्रधान असे भेद संभवतात. 
लात्माच परिश्रम म्हणून निर्मितीच्या रोगांत शूल, दाह 
आणि शोष ही रजस्य प्राप्त असते.

(१०) शायरीं धातुं अतिरिक्त प्रमाणाय संचित शालेच्या आमलेच्या निर्दृष्ट मल्लसर्जनांच्या स्वामाविक क्रियेतील होऊ शकत नाही. 
स्त्रीहन आणि स्वेदन या क्रियाशी ही आमलेये धातुपासून बेगूळी 
शालीम्हणजे कोठारात येतात आणि तेठून पुढे वापरावरील शोध- 
नोपायांनी ती यथाक्रम शरीरातुन उसारविद्यात होतात.

(११) आमलेच्या प्रमाण जेव्हा करती असते तेंढा दीपावरी शमनो- 
पाव योजन. धातुच्या योग्य ही द्रव्ये धातुपासून विभक्त 
ऽोजन. ती प्रारं द्रव्यसंचय असल्याने मूल आणि स्वेद द्रव्याशी 
मिळ्या होऊ वात-प्रधानीक मार्गारी पण धोडच्या धोडच्या प्रमाणात 
ती शरीरप्रवर्तक निधन झाल्यात.

(१२) शोधन चिकित्सेचा उपयोग सर्वशरीरीभरणी वुष्ट दौष आणि 
तुल्यात रोग यांत्र होतो तर शमन चिकित्सेचे विशिष्ट 
स्वामाविक प्रकृतीमध्ये शालेच्या दोपांचा आणि तुल्यात 
नाश होतो.

(१३) शमन चिकित्सेचे हेतुविशिष्ट आणि व्याधिविशिष्ट असे दोन 
प्रकार संभवतात. सर्वशरीरिक पण स्वतंत्र प्रमाणातील 
दोपांचे निर्दृष्ट करणे हे पहिल्याचे तर विशिष्ट स्वामाविक 
विशिष्ट द्रव्याव्या प्रमाणावने कार्यानिवृत्त होणे हे दुस्स्थाचे स्वरूप असते.

(१४) वायु, पिट आणि कप द्रव्या पापासून उद्भवती वावी वारील 
सर्वेख्च उपयोग स्वाध्याये वसती, विरेचन आणि व्याय. 
प्रकाश्य, द्रव्याचे आणि आपल्या वा वातावरणकातील नाई.
शारीर तत्त्वदर्शन

स्थानांत्र प्रवेश करना द्वितिय वातावरण ते मुख्य उपूर्वन करता।

१५) वातकल्या वातपित्तकर्मो ज्ञापन व्रता लाभ राखिया ते मुख्य अनुमोदन ते, तुष्य आणि स्थान ही सर्वश्रेष्ठ होता।

१६) रोगवारक आसमाणे उत्सर्जन शोधनमानात्मक उपायाणी होत असते। परंतु, शारीरिक निररिक्षण वानांत राचणारे वातार्डी दोषार्थी आलाप्या शक्तियुक्त आत्मिन्हरणाचे कार्य करत होतात। ते ल्यांचे एक स्वभाविक कर्म असून चिकित्सणे नानाविध भांदे हे केवळ स्थान सहायक भूमिका होते असतात।

१७) व्याधियुक्त कर्माचा प्रतिकार करण्याचा वातावरण हा प्रवेढ़ीतमं शूल, अशा आणि शोष ही त्यांची अस्वाभाविक कर्म प्राप्त होतात।

१८) शूल, तीन आणि शोष ही तीनच सर्व विकारांची प्राध्यान करणे होते। ल्यांचा उपशम करणारी चिकित्सणी वातशास्त्री, प्रत्यक्षाच आणि कर्मशास्त्री याप्रमाणे मूळ्यत: तीनच प्रकारांची असते। चिकि.सेतूंल दोषानुबंध म्हणून विचारार्थ ध्याव्याचा।

वर्ष २२

१) प्रकुप्तया दोष हे सर्व रोगांचे सामान्य कारण। रोगांतर भेदाता दोषसंदर्भात संभवतात। दोषांचा हा सर्व रोगांतर अनुभव चिकित्सा करताता म्हणून विचारार्थ ध्यायाचा लागतो।

२) विशिष्ट स्थानांतर वेगुण्य द्वारे प्रस्तुत व्याधीचा प्रधान हेतू आणि ते नक्त करणे हीच त्या विशिष्ट रोगांतर चिकित्सा.

३) चिकित्सणे प्रमुख प्रकार दोष: हेतुविपरीत आणि व्याधी-विपरीत। हेतुवृत्त प्रकुप्तता दोषांचा नाश करणारी ती हेतुविपरीत, आणि विशिष्ट स्थानी उद्भवते। विशिष्ट व्याधीचा नाश करणारी ती व्याधिविपरीत.
४) बाटारियों वर्गनाथ सावेदेहिक काखाँ निर्मितीश्चत्र स्थानांत
स्वस्वनाथ निर्मितीश्चत्री रूपे धारण करतात. याच बाटारियों वर्गनाथ
शूलाबिर सावेदेहिक बिकुली देखील निर्मितीश्चत्र तथा निर्मितीश्चत्रा शूलाबिरा
वाणीश्च रूपानी आविष्कृत होतात.

५) शूलाबिर बिकुली विषण्ट्ट्य वाणीश्च रूपाने जोवर प्रकट होत
नाही तोवर हेतुनिवरीत चिकित्सा उपयुक्त होते. वाणीश्च शाल्यानंतर मात्र वाणीश्च निवरीत
चिकित्साच अवश्य असते.

६) रोगोथादक श्वासनी गुणायतं उपादक दोपारोवर इट्याकदा
अन्य दोपाचाही अनुवर्ध असतो. आणि वाणीश्च निवरीत चिकित्सा
kरताना तोही विचारात्र वाणी लागतो.

७) केवळ दोपानाशक आयुष्ठ वाणीश्च निवरीत होत नाही. आणि
दोपानुबंधाची उपेक्षा वाणीश्च चिकित्सेंदरी करता वेत नाही.

८) स्वास्थापुण्याचा उपशम करणारी वाणीश्च निवरीत चिकित्सा
तत्साह रोगाचाही नाश करते. परंतु अन्य दोपानुबंध विचार-
रात बेजून तिची योजना केली तर गुण अधिक वेदके येते.
अशी चिकित्साच केवळाही वेदकर होय.

दर्शन २३

१) शारीरिकए शारीरिकपरिषाम करणारी द्रव्येंही पांचभोजाती-
कन असतात.

२) द्रव्यांचे मधुरादि रसभेदानुसार भेद सहा संबंधतात.

३) पांचङ्गितक समान असताही प्रथेक शारीर धातु स्वेषकपूण-
करे. ज्यामा दुस्स्वाध्य निराता असतो त्याप्रमाणे प्रथेक
पंचमृतोपभ आहारिये द्रव्येंही दुस्स्वाध्य पुने निराते असते.

४) शारीर धातू मंदिर अविरूढ़ी तत्सत्व आहारिये द्रव्यांती होते तर
विशरण द्रव्याचा शाला होते. या वृत्ताकाचे कतृत्व
धात्वायी दोपांकेच असते.

५) रसादी धातु आणि आहारिये द्रव्यांचा ठिकाणी असणारे
स्निविवाह गुण वस्तुत: समानच असतात. धात्वायी दोपांवर
द्रव्यांचा बरावाईट परिषाम होत असतो.
6) पांचभौतिक द्रव्यांचे परिणामानुसार प्रमुख प्रकार तीन पडतात.
त्यांमध्ये स्वस्थ स्थितीत धातुच्या संयंक्त वाढणाला जी द्रव्ये
कारणीयता होतात त्यांमाणा स्वस्थता स्वस्थता.

7) द्रव्यांचे राखलेले दोन प्रकार म्हणजे 'कोपन' आणि 'शमन'.
ज्यामुळे बातान्द्र दोषप्रक मुख्य उद्भवते त्याला कोपन द्रव्य
म्हणता आणि हे दोषप्रक म्हणून नष्ट होते त्या द्रव्याला
शमन म्हणता.

8) रसावती धातुं गृष्णमुक्त असतात तेजशीत त्यांत वृद्धिक्रय होऊ
शकता. ते पडबून आणणारी आहायान्वित द्रव्येही त्यासाठी
गृष्णमुक्त असावी दागता. हे गृष्ण रसरक्तवाट धातु आणि
आहायान्वित द्रव्ये यांच्या परमसूक्षम अंशोंच्या ठिकाणी निवास
करून असतात. धातुवाच्या आणि द्रव्यांच्या या सूक्ष्मांतरसूक्षम
अंशावती अनुसूची वातान्द्र दोष व मधुरान्वित रस आणा सजा
आहेत.

9) बातान्द्र दोषांची मद्यान्वित कार्यं सर्व शारीरात समान असताही
थाणे आणि दूरपे यांना अनुसूचन त्या कमीत कम केले तेथे
संघटनात. समानरसयाच्या आणि समानमुणी अशा आहायान्वित
द्रव्यांच्यांनंदन सुदा त्यांच्या यांच्या स्वरूपानुसार गेल्याच्या
कार्यं गेल्याच्या ठिकाणी घडून येत असतात.

10) आहायान्वित द्रव्यांच्या आश्रयाने राहून धातवाश्रयी दोषांच्या
वृद्धिक्रयाचा कारणीभूत होणार चिन्त्याशीततांतर हूँणांवी वीर्य
अशी संज्ञा अनुसूचन निविष्ट स्थानातील वेगुणाच्या वा निविष्ट
रोगाचा उद्भव अथवा उपशम ज्यामुळे घडून येतो अशा
द्रव्यांच्या निविष्ट स्वरूपाला प्रभाव भावनात. वीर्यसंज्ञक गृष्णच्या
कार्यं सर्वसमानसे अथवा सार्वबद्ध स्वरूपाचे असते तर प्रभाव-
वाच्याचे कार्यं निविष्ट स्थानात निविष्ट स्थानात घडून येत असते.

11) प्रभावसंज्ञक गृष्ण उपपत्तीने अथवा तकल्य समजू शकत नाही.
त्याचे षड्ष निविष्ट द्रव्यांच्या स्वरूपालर्थ अंतर्भवित असते.
प्रभावयुक्त द्रव्यांची योजना करताना आगमाला अनुसरणे महृदू नाच इध्य असते।

१२) शरीराच्या स्वास्थ्याला ाणि अस्वास्थ्याला द्रव्यमण वस्तुत: कारणीभूत होतात. तसेच शरीरातील सार्वदिहिक ाणि विशिष्ट स्वातांत्र्य बिकृतीचा नाशात तेच घडून आणतात. त्यांचे विवरण आयुर्वेदात महृदू नाच दोपानुरोधाने कळणाट आहे. द्रवमणवर्णातील हा दोपानुरोध ध्यानात घेणे विकसतेच वृळ्याने होय.

दर्शन २४

विद्रोपविज्ञान नृत्य: गुडील विश्वासेचे नात असांचे अवश्य होय:

१ मुख्य शरीर द्रव्ये ाणि त्यांचे स्वरूप.
२ शरीरातील प्रमुख त्रिवा ाणि त्यांची कार्य.
३ वाताविद दोषांची स्थाने, त्यांचे प्रकार ाणि त्यांची कार्य.
४ दोष ाणि दृष्टांकत.
५ वाताविद दोषांचा व्योमाण, दिनांक ाणि आहारपंचन यांतील अनुसंधां.
६ दोषवैषम्याची कारणे.
७ वर्ततांद्र सृजन ाणि दोषपाध्य चयाची आवश्य.
८ वाताविदकांची वृद्धिकर ाणि कळकर द्रव्ये.
९ वाताविदकांची अभिवृद्धी करणारे आहार, विहार ाणि मनोव्यापार.
१० वात-पित-कफांच्या तीन विकृती-वृद्धी, कळ ाणि प्रकोप.
११ दोषांचे संसर्ग ाणि संप्रमाण.
१२ दोषांचे वेसांड भेद.
१३ निरनिराघ रोगांत सामान्यवाने आढळणारी वातावरणांची प्रमुख लक्षणा.
१४ चीणतांचे मुख्य भेद-शोधन आणि शोधन व स्थापन स्वरूप.
१५ वातादीची प्रमुख शोधनोपाय.
१६ वातावरणांची सर्वावृत्त स्वरूप.
१७ वातादीची सामान्य आणि विशिष्ट चिकित्सा.
१८ स्वास्थ्याचा उपाय-वातादीना समस्ततीत ठेवणे.
परिचित

शारीरिक तत्त्वदर्शनम् नाम

वातादीपोषिन्यानम् (मूलसंहिता)

(२९)

(२२)

(२३)

(२४)

(२५)

(२६)

(२७)

(२८)
<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रकरणांना</th>
<th>पुरवाधिम्</th>
<th>इलेक्ससंख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>संगलादि अस्ताणि</td>
<td>१३</td>
<td>६२</td>
</tr>
<tr>
<td>१) दोषधातुतमसंज्ञार्थांशं</td>
<td>४६</td>
<td>४६</td>
</tr>
<tr>
<td>२) दोषधातुमन नां संबंधपदांशं</td>
<td>५१</td>
<td>५१</td>
</tr>
<tr>
<td>३) संबंधपकम संज्ञाविशेष दर्शनम्</td>
<td>६९</td>
<td>६९</td>
</tr>
<tr>
<td>४) धातुतप्लिकस्वरूपपद शाखम्</td>
<td>३०</td>
<td>३०</td>
</tr>
<tr>
<td>५) शारीरक्रमम समस्थायवर्धनम्</td>
<td>६५</td>
<td>६५</td>
</tr>
<tr>
<td>६) शारीरस्यम संचातांत साधनम्</td>
<td>४२</td>
<td>४२</td>
</tr>
<tr>
<td>७) शारीरावतुनां सामाध्यविशेषदर्शनम्</td>
<td>२९</td>
<td>२९</td>
</tr>
<tr>
<td>८) शारीरवपदावर्तीं गुणविशेषदर्शनम्</td>
<td>२९</td>
<td>२९</td>
</tr>
<tr>
<td>९) गुणविशेषदर्शनम्</td>
<td>३३</td>
<td>३३</td>
</tr>
<tr>
<td>१०) दोषाणं गुणमुदतापविद्वर्धनम्</td>
<td>४९</td>
<td>४९</td>
</tr>
<tr>
<td>११) दोषाणं सामाध्यविशेषदर्शनम्</td>
<td>४३</td>
<td>४३</td>
</tr>
<tr>
<td>१२) वातादीं दोषाविशेषदर्शनम्</td>
<td>२०</td>
<td>२०</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>उत्तरार्थम्</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>१) दोषणायन्यस्यायनविशेषदर्शनम्</td>
</tr>
<tr>
<td>२) दोषमेवविशेषदर्शनम्</td>
</tr>
<tr>
<td>३) दोषतत्त्वातीन्य कर्मविषयविद्वारायदर्शनम्</td>
</tr>
<tr>
<td>४) दोषतत्त्वातीन्य विकारविद्वारायदर्शनम्</td>
</tr>
<tr>
<td>५) वातादीवपदाणं विकारसंबंधविशेषदर्शनम्</td>
</tr>
<tr>
<td>६) गुणदाहोषात्मकविकाराविशेषदर्शनम्</td>
</tr>
<tr>
<td>७) संग्नातिपातविशेषदर्शनम्</td>
</tr>
<tr>
<td>८) विकारत्वस्योपाध्यादक चेष्टानु विद्वारायदर्शनम्</td>
</tr>
<tr>
<td>९) दोषानु चेष्टाज्ञानम्</td>
</tr>
<tr>
<td>१०) दोषानु विद्वारायदर्शनम्</td>
</tr>
<tr>
<td>११) द्वाइवणण्यस्य गुणानु चेष्टाज्ञानम्</td>
</tr>
<tr>
<td>१२) समासां वातादीं विज्ञानविशेषदर्शनम्</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपसंहार: ३
गृहकृत्वत्त्वयुक्तं तत्तत्त्वायुर्धिगुरुणे नमः

मंगलपद्न प्रस्तावनम्

प्रणाम्य कर्तवालोक्यं भूतमहं दैवतत्वम्

गृहकृत्वत्त्वयुक्तं तत्तत्त्वायुर्धिगुरुणे नमः

आर्यवर्धनं वानस्थितश्चित्मां मूलप्रियमां

आयुर्वेदप्रकाशकोषम् स्वरूपसुरुणकमनिष्ठः

आयुर्वेदीयसंशोधितानि तत्तत्त्वायुर्धिगुरुणे नमः

कर्तव्यायामुद्धितानि मूलप्रियमां

धार्मिकमानसोपाध्यायः पुनःचतुर्वत्वाद्वित्तियः

तन्त्रार्जुनां साधनयो स्वारंभुदद्यो साधनमां

स्वास्थ्यसंरक्षणं व्याधिविनाशणस्थिति स्मृतम्

चेत्ना साधन सुविज्ञात आयुर्धिगुरुणे नमः

स्वास्थ्याधिकारे सर्वरूपस्तु साधनः

वातार्थकारायं व्यायामार्गितम्

वातार् वायुदाहार्ग्रीवूं दोषांस्तंदनुबिधः

स्वाभाविकः परिष्कर्षिणं कियाश्च विषमो अधि

दौष्ट्रयानुसारे वर्णिता: स्युप्तीयायनम्

नानाविधानां व्याधिनामुख्यति: प्रतरस्तथा

वर्णिताश्च शामीयापास्तेः पुराणोऽर्थः

गुणकर्मण्याद्यानामहानार्था: रसायनः

दौष्ट्रयानुसारे दोषांस्तंदनुबिधेः सिद्धीकृतः

वातार्थकारावृत्तिः बिजेयाः: स्युचितिकायः

नैवायुदद्यान्तरां दोषांस्तंदनुबिधे: भवेलुः

गुणः स्वरूप कर्मणि देहं तत्तानाविरेति:

सामवर्भं वातार्थं वातादिनां मूनिष्ठलम्

कर्मं देहं वर्तमल्लेव वायुदाहार्ग्रीवूं

कर्मं व्याधिविनाशेन दौष्ट्रस्तु विदेशार्ग्रीवः

स्वास्थ्याद्वारा हितार्थायायुदद्यावर्तं मूलं दोषां वृजि

चायुर्वृजि चक्रपादिकार्त्तात्त्वकः प्रथम्स्परिश्रयः: १२३४
पूर्वांग्लम्
प्रथमं दशानंम्
(दोषाधातुमलस्वादानबाहनम्)
अथातो देहात्मन्यानं दोषाधातुमलाः प्रभुः
समासतः शरीरेर्धिस्मन् शरीरं तन्मयं मात्रम्।
अंगोपायान्येनकाले शिचराणांस्तिवर्धानि वे
आत्मकपः नाच्यादानबाहने अबववास्तवः।
तवकलारायुधमनीर्स्नोतांसि स्विधायपि
मूलनद्याणिः सर्वस्वं दोषाधातुमलाः प्रभुः।
परमाणुस्वरूपाश्च सूक्ष्माः अबववा अपि
विभज्यन्ते स्वरूपमेण दोषाधातुमला इति।
(शरीरावववः सूक्ष्मतरस्चेति बिभज्यते
दोषो धातुरुपश्चेति देशस्मूलको यतः।)
उपादाय हि देहात्म दोषाधातुमलाः प्रभुः
सदा सर्वन्त विचारः शरीरावववेभुः ते
शरीरद्विपनऽन्नो प्राणाहि देहादानातुः
मलिनीकरणाचार्यांच शरीरस्य मलः स्मृतः।
एवं संज्ञानमिरताभिविश्रावोज्ञातिः दोषाणा क्रमं
देहेःस्मान् केरलं हृपणालस्मकम्।
मुख्याधारा: शरीरस्य धातवस्ते सम्मिलितः:
मलिनीकरणादेह स्मां इत्यभावति:
शार्याधातुरोधोन्न यस्येषुमुसमायते
आयुर्विद्यायातनामभिश्रावोज्ञाया भवेत्
हृपणं केरलं क्रमं मलिनीकरणं तथा
दोषाणां च मलानां च यज्ञायुवस्मतां
देहात्म मुद्मित्येति तदा वक्तु न पायेते।
वायु: समातिः कवफलनश्च न दोषः समासतः।
विक्रताविक्रता देहं ध्वजिः ते वर्धयिः च
इत्यासिद् वणिः ततस्माद् वातादिनां न केवलम्।
शरीरं विधायते 
दोषा एवं हि मुखः स्थुरवधातुमदेवधवि 
यतं शरीरं तैरवायापैदाहिते सदा 
अवमंथाविन्धं कर्मं मलानामधुदीरतिम् 
देहसंधारकं तस्मान्मला इत्यपि धारका: 
दोषधातुमला मूलं देहस्योत: प्रकीर्तितम् 
देहसंधारणाद् दोषा धारनवशं मतः अपि 
धार्यवचेति निर्देशं शास्त्रये संज्ञैः कथा 
भिनसंसाधिरेतेना कर्मः वा परिकीर्तित्तम् 
आयुर्वेदीयतंत्रेपु चितंयमित्रं भवेत् 
दोषधातुमला एवं शरीरमिति भण्डेत 
कस्य वा धारकास्ते स्पुं: शरीरस्येतरस्य वा 
परस्परं धारका: स्थूर्तिवर्योऽतः वाग्मये 
एवं वयो धातुभाषामिति ते प्राप्तुवस्ति हि 
एवं धातुभाषाभाष्यं तत्वविशेषावर्तैवे 
दोषधातुमलायेति तेषां संज्ञा: प्रकीर्तिताः 
पूष्ठकं नित्यं दोषधातुमलानां यथुद्वैतम् 
स्पष्टो विशेषवशेषेपु साममय्युणकमिति 
साममय्युणस्य स्वस्थ्यस्य विशेषोऽनि भवेदवदि 
पदार्थानां ततो भिनसंसाधिनामस्यभवः 
दोषधातुमलायेपु वैषिद्ध्यं चेत्य विचार्ये 
भिनस्वज्ञानस्याहृतिरावृद्धे कर्मः भवेद् 
शरीरस्मूलं सामायमाद् दोषधातुमलायेपि 
परस्परं ते भिन्न: स्पुं: स्वस्थ्युणकमिति 
धारणांकं कर्मं मुखः धातुभाषामिति धारतवः 
रसा: समाध्याला: प्रमूला न तथेतरी 
बालादिः शोरसाध्व श्रेण्डा इत्यवाक्ये 
शरीरसंवृद्धिकरात्स्या तदुविलिकरणा:
वातावरण एवं कथितावर्ण्य वूर्दे न धातवः
कर्तारश्रावं मुख्यः के धारान्याययस्य कर्मणः
वातावरण का रसायन वा चित्तीयमिहं भवेत्
दोषादीनां वेष्ठतारा देवधारणकर्मणः
शरीरधारणायं ततु कथं कर्मं प्रवतंते
इति निम्नलिङ्गमात्रे तन्त्रतां निष्क्रिययो खलु
होषा वाताद्यो वेदे मता: सब्रेन्तरायकः
शक्तिस्वरुपाते वेदं वर्त्यमानस्य धातवः
रसायन द्रव्यमेवेन धारणयन्त्वाकृति तथा
हृ विभागी पदार्थस्य द्रव्यस्यार्कि विवेदः
साकारवं द्रव्यतं स्वातं क्रियावलं च शाक्ति
द्रव्यमार्क्तिरुपायं धारणयथि शाक्तिस्य
कर्मभुवं पदार्थस्य जीवितवं प्रतिपाधः
क्षेत्राण शक्तितस्य विवेदः अवर्त्यामेव हि
आकाशं चित्तया चाविधायस्यापि धारकां
द्रव्यं तदानुरीत्यायाम् अहाराः प्रतिपाधः
द्रव्यरूपः शरीरवसिन्धुः रसायनः सत्र धातवः
तदाधिक्य वातपितकवः सुक्मया: क्रियाकराः
शक्तिरूपः कर्काष्ट्रे धारणायं न धातवः
धारावायनः शक्तिरूपं तेषां कर्त्तव्यमयम
स्थादस्तुतस्तते न वाच्यः स्थानांतुस्त्रयं
वाताद्यो रसायनः शाक्तुस्त्रयं वातावरण रसायनः
देहमूलसामायसम् शक्तिदयास्त्रयं च
समाहृत्यानुस्तत्तत्त्वेपु विशेषम् नाधिगमयते
होषा धातुमलश्वति सत्रा: सकाश्यवाच्यकः
आयुर्वेदविन्द्रतेनुपु स्वरसंज्ञा इति निर्दिष्टताः
व्यविचारश्च न सृज्यार्थव्यस्तायनसार्थः
तत्त्वार्थमनुवादः स्युस्त्रांत्रार्थप्रतिफलः

d336
तत्त: संज्ञाविपरीतं दोषादिजानं न कार्येत्
तत्तथां एषा निन्यं: शारीरज्ञानेनेव निन्यम्भाजीतम्।

**द्वितीयं दर्शनम्**

(दोषधातुमलसंज्ञाद्विंशं नाम प्रथमं दर्शनम्)

**द्वितीयशास्त्रितविमेनेन स्थालसूक्ष्मविमेदतः**
**दृष्टान्तं सम्बन्धितं ज्ञारिणं दिविनं स्मृतम्**

**द्वितीयम्: स्वामभागः:** शारीरस्वाक्षरतिभेदत
शक्तिरुपः: सूक्ष्मभागो वेदङ्कर्मकरो भवेत्
सामर्थ्यविना कार्यं न कितिसंभवतयथैः
द्रवधारां विना शक्तिरवस्थातः न शक्तियतः

**नव: शक्तिरद्विघ्नास्ता कदाचितुपल्लब्यते**
**द्रव्यं शक्तिविहीनं च न किंचिदुपल्लयः**

**सूक्ष्मद्रव्याभिर्विना शक्ति: शक्तिविनासविभिन्निर्भीतः**
**स्वलपशक्तियुक्तः द्रव्यं द्रव्यानामस्विभड्ययेव**

**संज्ञात्वक्षरारथसंक्षेप्तां संक्षेपतानुवाच**
**तः: स्वल्पद्रव्यं तथा सूक्ष्मद्रव्यभिप्रयुक्तः**

**शक्तिः: शक्तिस्वरूपः वा द्रव्यं सूक्ष्मं समाभिस्थितम्**
**स्वल्पद्रव्ये व्यक्तरुपेविभक्तं न विभज्यते**

**शारीरमेधं दिविनं स्वल्पसूक्ष्मविविधः**
**द्रव्यशक्तिविभागादं वा द्रव्यरूपं पुनर्निष्ठा**

**सामर्थ्यवृत्तं सामर्थ्यविहीनमेवं विभास्यते**
**शक्तिरेव शक्तियुक्तं शक्तिहीनं तत्वेव च**

**शारीररूपं दिविनं दोषधातुमलात्येव**

**दोषाः: सूक्ष्मः: शक्तिरुपः: शक्तियुक्तमात्रां धातवः**।

**मला: शक्तिविहीनां च भूतारोऽयुपनिविर्यतः**
**चित्तीयो दोषधातुमलानां तत्तविन्येयं**

**समुदायितं संबुद्धः कमाहुकालितेवं च**

**हासी विनाश: इत्यादी जीवनं परिक्रियातितमः**।
शूरिमापवच तेजशचे वायुधाकासकेवचे।
पचंभूमिमयुपदानं जीवकोकस्य कारणमूः।
कियादीयानी तु भूतानां चतुर्दशीयमण्डः।
सम्भूमिमाहालाकाशे चेतनायाः प्रभावतः।
प्राणुसिद्ध पदार्धत्वात्माराजगुणकालेनृतः।
गुणकर्मकारभेदादिनिमानान्तरणी च।
भूतानां तु संयोगादुस्तितैवदिरेष च।
हसो विनाशश्रृः भनेदु हृतानां विवयसस्त।
पदार्थी वृद्धिमायारत्न नवीनेवावृहिताः।
आहारिरितियो भवन्युगकृष्णमिति।
विरितगुणेऽविश्वाहाराणयुपयोजितेषु।
क्षीणा भविताः शान्तीरा दोषधानुमालास्वयम्।
व्यक्तस्वः शरीरेः किस्मन्य रसायनः।
सत्य धातवः आहारिणाभिवर्जयते क्रमात मृत्यु भवितः।
रसादेव रक्तं ततो मांस च मायामेवतौभूतस्वः।
अस्त्वो महान तत् शुक्रमयुक्तकालाः भवितः।

d1
d धातवन्तरं यदा धातुः पूर्वसमायमायते।
किंद्रं संजायते तदं मुन्यनामाभिधियते।
नवीनाणां च च च च च च च च च च च।
क्रमादिका शरीरश्च पदार्तियाः निरंतरसः।
क्रमादृत्वादुभावाः क्रीयसानांस्तरयाः क्रमात्।
एव शरीरारूप्यः कान्तिष्ठपोदत्तते च।
जीविशेषं न स्थिरवत्स्य स्यात् कान्तिष्ठां हि।
जीवितहि उत्तमानाः धातवाः क्रीयमाणो मः।
स्मृतः मः संस्त्रं।

d रामे तारात्विकरमी तथा।
किंद्रयोयसायनं शुद्धधातार्यं क्रीयसः।
शवितुपेश सुमेश सवं मताविविठत्वाः।
क्रियते यथेऽण्ट सामोत्पक्षी शरीरस्वयं हि।
यस्मिन् क्रिया: प्रवेलते यस्तोपति: क्षयोढणवा अोऽगारो द्रव्येच्यस्वरूप भांगोऽग्न्यो ढिविधोहि सः। सः सः लि।
उत्पवमानवस्वायां सामस्यन्यदिक्यसंगृहः
हीनामिति: कीयमाणवह्यायोंमितरस्वायाः
त्यजयेते दोषानुमाल्लताम्यान कमातु समृताः
सामस्यमहोऽसा वात्वायाः: शक्तिसंयुताः। तां तां तां
हीनामिति लाभ्याः देहमुलमि त्रयः।
संग्रहः शेषेनातु सांस्रीकारं पचनातु तथा
विसर्जनं ताहोंसंग्रहं कर्में विचिधं वस्तम
चयो भविति तर्तीरः कर्मणिक्रियावस्थ सहि
संग्रहः: पाचकर्षु वृत्तिर्यस्तु विसर्जः।
शेषमा पितत् वायुरिति त्रयोते परकृतिताः
शेषमा संपत्तेन अन्यान्येन पवनातु पवित्रमेण वायुः। संजाविरेत्याः निबिधं कर्म सूचितमुः
शरीरस्योपकर्तारिणः। शेषमादिका अधि
तं एव विक्रता संते: शरीरं हृत्यविन्ति हि
बिकृतास्विकृतात्रिपरस्तिरिणः। शेषमापितात्पलं देशसज्जेव प्रकृतिताः
बेदेण्डे द्रव्यं क्षयेच्यस्वरूप समस्तं तद्रऽप्रसाते
सामस्यन्यदिक्यसंगृहं दन्द्रव्यविभः
घायं द्रिष्टेष्व क्षयमेकमन्यतं तथा मृदु
ह्यादिः शिबं सांस मृदु द्रष्टे द्रव भवेत्
एकं जलमः सदुष्मायतु किचिद् तां च नवम्
तस्मिन् जलद्रव्यं स्थातु रसी रक्तपिति द्रवम्
मेदो मज्जा शुक्रमिति यथं किचिद् घनं भवेत
रसासूडमांसमेदोस्यसमांसमण्जुशुक्राणिः। धातवः
सामायम् शरीरस्याकर्तिः। ते धार्यविन्ति हि
सामस्यम नाम रूपं च विशिष्टं मुणकर्मि:। सः सः लि।
हीनान्तरंमालाभिृतय ययोऽद्या। प्रकृतिताः।धनो मलः पुरीकालेऽद्वो मूलांत्राहिृतम्। मलमेध्या वायुप्रपवर्ज्ज्यः। स्वेदसंज्ञया। 
दोषप्रह्यः। श्रेष्ठमपितानुप्रवः। सप्ताधीतः। रसामकृष्टसंमेडोदित्यश्रमज्ज्युकाविभास्तथा। नयो मलः। शक्तिनष्टस्वेदाः। समुदाहृतः। 
संरक्षिताः मलः। सतः प्रज्ञाः। देहसज्ज्यतः। भवन्यतः। पुरीकालेऽद्वो देहुविमिति समुतः। धातूवन्य मलिनीकुप्यूर्यां। बृहदा। भवन्यते। पुरीकालेऽद्वो। समाध्यात्मकस्ततस्ते। मलसंज्ञया। 
धातुनामेव सामवर्थ तसुकर्मण्यांमणित्वम्। अंशा। केतिन्तु शक्तिहीनान्तरंसेणेत्सेवः। मलः। स्मृताः। 
तेषा बृहदः। क्षयस्तेवामुक्तान्तिविकृतिस्तथा। कायं धातवाश्रयं सर्वं शारीरं तु। शूघ्राशुभम्। 
वातादीन्।शक्तिशपांस्ते। धार्यतन्त्यकतः। यथा। शक्तिवादीन्। शक्तिहीनान्। मलाश्रयं। तत्स्ततः। 
दोषानां च मलानां च नामो रूपस्य धारकाः। कर्मणां विविधानां च रसाया एव धातवः। 
शारीरमूऽ नमायं। दोषधातुमन्तरस्तः। 
समामेयनोपदिष्टास्ते। विशेष्याय विचारायेत। ॥५०॥ 
दोषधातुमन्तरस्तः। देहुविमिति कीतितु बुधः। 
शक्तिशपमथं। शक्तिसंयुं। शक्तिहीनिमिति भिचारेत। तिथा। ॥५१॥ 
इति। दोषधातुमन्तराः। स्वरूपदर्शनं। नाम। द्वितीयं। दर्शनम्। 

तृतीयं। दर्शनम्। (स्वरूपकर्मन्तरंमविशेषदर्शनम्)। 

पंचमुत्तिरकारांशयः। संभूताश्चैवनामिताः। 
शारीरमुण्यते। तस्य। धातवः। पाली मतः। ॥
स्थूलत्वं च द्रव्यत्वं चोषणतः विरलता तथाः।
सुधिरवतं च चौतर्यं भावं: पद् समुदाहृतः।
कष्मादिनां पंचभूताः चेतना भावं: क्रमेण चे
कष्मादेतेशु च चोषण्यं चालोरोतरम्।
शक्तिकृतकाय कार्यं चेतनाधिकतेऽवस्तु च।
स्थूलमात्राः तथा चोषणं द्रव्यं विरलित्याति।
सौधिकर्मयो चौत्तंत्रीयो च समुदाहः।
नामस्यात्तः सबे पदार्थी च सम्बन्धित हि
संबज्जनकथिकर्मणि तेषु तक्षो भयम्।
क्रियणुसः सामस्यं काल्पशास्यायस्य रीतिम्।
दृष्यः चेते पदार्थाः स्थूलः सापेक्षमुखः
पाठ्यवाच्चेति सवेष्ठं स्थूलस्वं पाठ्यित्वं यत्।
एवं पदार्थमात्राय नामात्मकस्य हि
भूरींश्चान्तमित्युत्कः धमामधिकाय जायते।
आकारिकलं भूमेश्च विशिष्टो गुण उच्चते।
तेनाक्रियः: स्थरिकां भूतांशा: पाठ्येषु हि
भूयस्वत्तः परमाणूः स्थूलत्वमुपजायते।
पाठ्येषु यदाधिक्यमभस्य संप्रजायते।
इति भयस्तत्वा तेषु द्रव्यमुपजायते।
लक्षज्ञांस्वतिकांशत्वात् द्रव्यमुपं तथा लक्ष।
वाताधिक्यतं तथा सौधिकर्मं च द्रव्यमुपजायते।
सुधिरवतं तथा काश्यादिविरलवतं हि जायते।
भोम्हा एव पदार्थी: स्थूलस्वेः स्थ्रीलयादिकं खलु।
अंगाधिकायाद्वी भूतानां जाते तथायवायसः।
अधिक्यस्वायोऽनेत्रं तद्वन्माणोपदेश्यते।
सबे मूर्त्तमापनः: पदार्थाः सत्तिन पाठ्यवा।
साकारमणं घनत्वं च पाठ्यवाच्चेति तिथिन्नै।
पदार्थानामपवर्तान चौत्तं भूतानं भक्तः।
बेतनाज्या प्रेरिका स्यावंशस्तु परमाणवः
तत्त्वार्थिताः सूक्ष्माः: संभूषणे परस्परः
अवकाशश्वरुपणाः सारे भूतेऽवविकर्ते
तद्विमुलाच्च निर्यवादविभाज्या भवेत् सदा
भूमयम्बलेजोवायुः चतुर्वं परमाणवः
तिष्ठत्वमकाष्ठावकाः तत् भूतवचुष्ट्ये
भूमिरापश्चेषि भूतवद्व स्यूलमुद्वाहुतमः
तेजो वायुशंकेषि भूतवद्व सुक्ष्ममुद्वीरितमः
अद्भ्यः स्यूलवतरा पृथ्वी: वायुः सूक्ष्मस्तु तेजसः
स्यूलद्रव्यवरुपाः सूक्ष्मरक्षात्स्नायरुपणिणी
स्तवेऽ संघातकारित्व स्यादस्या: प्रमुखो गुणः
पृथ्वी: गंधवतीत्यासीद भूतजैववणितः
वायुः सूक्ष्मतरोज्वध: कर्मकृत: प्रमुखः समृतः
तस्यासारे वर्णने शास्त्रे स्याद्यायुः स्पर्शवाचनिति
कर्मणां विविधानां हि स्वरूपं व्यवस्थात्मता
उक्तेऽपि मयाप्रक्षेप: प्रसरारुिणे तथा
गतिस्वायं पंचविधेऽ कर्म स्याच्चमानात्मकम्
सिद्धारा द्रव्यस्वरूपाश्च पारिवर्तः: परमाणवः
चला: कर्मस्वरूपाश्च वायवस्तु तथांशवः
द्रव्यस्य तादु गतिरूपं च स्थितित्वमिति दिधा
दिधा वा द्रव्यस्वरूपं कर्मस्वरूपं भिन्ने
संभूषणास्तानक्ष्ठ विनाचिन: परमाणवः
प्रथ्यक्तरूपे तिष्ठत्वत्वी मूर्त्तमुद्वयाचिन त
सूर्यभावं प्रपञ्चानां पदरा: यदां यदाणवः
सविश्वजने विनाचिन: स्याददुपार्वतव हि तस्मृतम्
संक्रिहात् परमाणूमुद्वा: विद्विरी: च
तेषां विद्योगदाः भवति: विनाशो न्वास इत्यपि
संप्रहः स्यात् समाक्षपति विनिच्छविः गुण: समृतः
अपकर्षादु वियोगः स्यादु वायुघोडः गुणः समूतः
पदार्थां समुपस्तिविनामी भवतः कमालं
रसीभवति संभूताः प्रथमं परमाणवः
तेषां मूर्त्ति/वनाशः स्यादु द्रवरूपं प्रजायते
द्रवरूपणेऽणा तदू रसनामभिजीयते
रसो नाम हि मूर्त्तानां द्रवरूपे विचिनिता
ततो विभाजनं तस्मिनं पृथककरणसिद्धिः
भवेत् पचनानामाणी पत्त्वास्त्रे परिकोलयते
पृथामूता: केकिर्शः समाना शुपकरमभि:
संमूलाते पुनस्तेभ्य: पदार्थस्तरसम्बंधः
विनाशो मूर्त्ति/पाणासिद्धिरेणां समुद्भवः
कमोदमनिशं पत्त्व जीवनं परिकोलयते
आङ्कणामाणांचक क संग्रहीतात्सत्तवावः
परस्पराहिलाये मूर्त्तिस्त्रापुष्चाति हि
यावद्गाढाति न स्वादण्यामकुकपता
मूलवृं च पदार्थवृं भिगुवनुषा रूपमक्
मूर्ति/वनाशः प्रथमं रसाप्रेरण जायते
सो मूर्ति/वनाशति रसरूपयु संग्रहातुि
उतपती च विनाशे च रसो मद्ये/वसिष्ठुः
तस्मिन् पूर्वविनाशश्व तस्मादुत्तरस्त्रभवः
मूलभावं समापत्ता: पदार्थी: संधरूपिण:
संस्थश्च परमाणामार्क्षणगुणात्मकः
मूलभावविनाशश्व पदार्थाणां वियोगात:
वियोगः परमाणामार्क्षणगुणात्मकः
संयोगोत्त्व वियोगश्व कम्पां दि/विवः समूषम्
आङ्कणाशक्षिका वा दिप्रकारा गतिल्लिः सा
गतियंदास्तरण्युपसंयोगः संबंबेतु तदा
यदापकर्षादु स्यादु वियोगः संबंबेतु तदा
शारीर तत्त्वदशन

गतिगुण: समीरस्यामानुविद्धः दौरावः भवेत् विशिष्टीज्ञानः।
तदा संयोगकारित्वम् यदा तेजोनिविद्वता।
भवेद्यियामकारित्वम् भव्ये चलनात्मकता।
प्रधानन् स्थायित्वं वायुः प्रधान: कर्मक्रमम्: स्नानः प्रक्रिया।
स्पष्टावस्थितम् स्वाभा ततक्षम् चलनात्मकम्। अपां शीतलपर्यावर्तम् गुणः संयोज्य: स्मृत: सूति नाति तिष्टि।
गुणश्वरोपणपर्यावर्तम् तेजः स्याद्विभाजकः। श्वेतक्रिया चिन्ता सूति देहस्वित्ररं प्रत्ययः सर्वोपरि वातक्रमम्। वाचांतस्मां वाचाकर्मम्।
मानुषाणां शरीराणां पदार्थाः सत्त धात्रेवतः । परमाणुः
उत्पन्नः विविश्वने सर्वं संयोगकर्मणः। किरदारः विविश्वः।
क्षयते च विनाशयति वियोगस्येऽऽकर्मणः। किर्मिणि
संयोगस्य वियोगस्य मय्येऽऽकर्मणं किर्मिणि
स्वाधवर्तम् गर्भे पूर्वार्थतं हि विनाशयते: किर्मिणि। वातक्रमम्
गणिणि संसर्गाने कर्मण्यविषयानि वर्णिति हि विनाशयते।

संग्रहः पोषकाणां। सारिकिद्वमण्यानम्। सामान्यान्याना
किर्मिणस्य मृत्यु: वैति वै सत्कर्मकारिणः। संसारः।

एकः संग्राहकश्रावः द्वितीयः। स्मार्थिकोषः।
विभाजकः श्रेष्ठः तत्त्वं तत्त्वाध्यात्माचर्याचकः।
श्लेष्मा पिताः वायुवस्वायुवेदवीकपिताः।
‘शिल्प’ ‘तप्त’ ‘वा’ वति धातुतं रुपाध्यायचर्याकर्ति ह्यति।
विनाशदानविशेषे: सोमसुयायोगला यथा।
धारयति जगदार्थकार्त्तत्वम् न विमुखस्तथा।
हत्यादति कर्म तद्भवेत। श्लेष्मा पती: गति:।
आकर्षण विनाशक्रमसाचर्यमित्रचर्या।
संयोगश्च विभागश्च वियोजनमयाचर्या वाः।
संग्रहः स्वाम्। वायुस्युलकः शास्त्रः। परमाणुवाचकः।
देह्ये धातुरुप प्रत्यक्षबयर्तये। कतिपय: कथिता। श्लेष्मा पिता। वायुचरिता। व्रतः।
धातुनां द्रव्याणां सूक्ष्ममाध्यमम् किंतु
सूक्ष्ममाध्यमस्वरुपाणि शक्तिः न केवलम्
धातुनां कार्यकर्तव्यः सूक्ष्मशाश्वः शक्तिः
सूक्ष्ममाध्यमस्वरुपाणि पक्षस्य समीपम्
द्रव्यं समस्त्रहामृत्यूर्गं शलोम सिम्यावते
पृथ्वीकरणसमस्त्रहविं पिन्छ प्रकृतितम्
उत्सर्जनस्य सामस्त्रहविं वापुरुषः दैत्यः
सूक्ष्ममाध्यम हृदि समृतः
इति श्लेष्मप्रतिनिधिलाः स्वपणकमं सत्याविनिवर्धनां नाम
तृतीयं दर्शनम्

चतुर्थं दर्शनम्

धातुतत्त्वक्त्रमाध्यमस्वरुपदेशानां
सूक्ष्मम् शरीरायम् व्यक्तित्वा पारिवादः हुणाते
रसत्रविद्यायोणिः तेजस सायें गति
सुप्रकाशसारस प्रक्षेपितश्चतंत्रविकल्पः
श्रीमोक्षप्रायोऽभिभुतायं सूक्ष्मागाश्चितापि च
तदुल्लभतित्वानुभावमं स्वरुप करित्वा
जीवालम् इति संहताः ह्यादं परमार्तम्
तत्कता प्रभुक्षात्वते चैत्यं चतुर्वैवानो
जीवितं चतुर्वेदस्य महाजिविश्वमेव
प्रति जीवालम् पुष्पावलानां समावायतः
समुप्रति: सुतमताः शारीरवृवा: पुन: भ्रमणमहानः
आहारारंगिणां परायोऽविद्याः संधृवः: संप्रजायते
सूक्ष्माणि तथयायम् भवस्यः च सीवस्य अः
संहयात्नैवायुर्वर्तमात्र वर्धनान्यपि वर्धनम्
स्थायित्वार्थो श्रेष्ठत्वार्थो समवित्तां भवेत्
निर्देश द्वारा भवः वृद्धि: शारीरस्य तथा स्थिरति
अन्यथा शयाः शयाः शयाः शयाः शयाः शयाः शयाः
स्वप्नाः स्वप्नाः स्वप्नाः स्वप्नाः स्वप्नाः स्वप्नाः
वृद्धी विकासे, कौटकोली सामायिकायोत्स्था
मयादिता: पदार्थी: स्व: सर्व सूक्तस्तथापुष्पः
स्वाकारणाधिकृत् विद्विक्ष्ण परिपूर्णां यदा भवेतु
संतत्या वृद्धमायातिव शरीरावस्थातत्तदा
स्वाकारण स्वीयमणेः: समायानमुद्भिन्द्रेन
स्वीयरूपः: समा प्रवृत्तिः स्मृत्तिः
एकस्मातर्परशृथव्युपवथथे तत: क्रमातु
स्थूलस्वभावः पूर्णमस्मेवार्बिवोपजयते
तत्राहर्रसातुः पूर्वः रसाधातुः: प्रज्ञावते
यक्षकुटेनोमणणांसी ततः सम्यविवाचितः
रसाधातुसमन्नति स्वातो वेदसुचरणेक्षमः
पुनर्विनिवः शुद्धोस्वः वेदः रक्तमिति स्मृतमः
पौष्पकणा: शरीरस्य विलीना द्रवरूपिणः
बसन्ति धातृ स्वातस्य द्रवरूपेतः ज्ञाते
तस्मात् च च व्यक्तमेतो धातुपर्यासितं स्मृतमः
द्वादश रक्तातुः केलिष्याणाः: समाहृत्या: परस्परः
बनस्वरूपः मूर्त्तिसमापेक्षा मांससंज्ञ्या
भाविताणां भवार्हाणां मूर्तिणां रसां रसः
नामान्धारसः पापायातो जानिनाः
यकृत्त्वाहें: पुनः शुद्धो रसाधातुनिग्रहः
धातिनन्दा रसस्य धातु: शारीरेण विवाचितः
भवेच्छुद्दतरो नामना रक्तमित्यमिन्नीते
पुर्वेप्रविनाः: स्वातुः मूर्तिनां रसहपाता
विक्रमास्तिकमि: कर्म पुनरहस्तिकारणसु
अङ्गरक्तप्रतिच्छ रसातु: केलिष्या संयोगकर्में
पुनमूलान्त्यमायातिसयुक्ता: परमाणवः
व्यक्तमेतो च च च मांस स्थूलस्य रूपाधिते तदा
मांसप्रतियो शास्त्रस्य स्वादेषोऽव्यक्तस्य
एकायोऽन्तर्यात्मकतः एकत्वपञ्चमः रक्षणदृशः
सूचये रक्षं शरीरं नामवशेषं परस्परम्
स्थान्मः भूतसंपत्ति संहतः परमाणवः
रसीयतत्त्वं पुनःसरस्वतिमेदः प्रज्ञाते
स्वयमं चतुर्वधस्य मांसस्य रस एव सः
मेदसोलिः ध्यंतरं ध्यानं नामान्तरं कठिनं सिद्धरम्
अस्वन्नामनास्य कठिनं सिद्धर्मवं सूचये
रसएव वशेषं च विलयनातु मृतजाधातुः प्रज्ञाते
लहिमः गम्भीरः दीर्घः मधुरताः भवति हि
मृतः शुद्धतः रूपं नाममथुपतिः हस्तमूः
शूकलवः च तथा कृतर्कस्य नामान्तरेनान्तरगमिते
व्याधारस्यः शुद्धतः रक्षमित स्मृतम्
तथा धातुरसः शुद्धतः शुकमुद्विरितम्
इत्यादिरसः शुद्धतः जायते सः धातुः
आयं शरीरावन् सुव्याहतपरिधिः
सुष्कमरूपेण वृद्धः स्मृतः तेषामहाराजाः रसाः
द्वितीय शरीरात्म्यातृत्वं उत्पत्तिकस्मविरुपदशं स्वामि
चतुर्वं दशान्तम्

पंचमं वर्णम्
(शारीरस्यसामसमन्वितं)
आयं शरीरावशेषं यस्माद् बीजातु प्रवतते
वृद्धिविकासस्य सत्तुकान्तरं तददुवञ्चते
प्रवत्ततां वेदेभिमतम् सार्वस्य ततोहितं च
रसी मांसस्य नैवेद्यसङ्गमस्तात्तिकान्तरं
उत्पाद्युपावात्र च ग्रन्थेण द्रवमिति क्रमात्
उत्पाद्यं ध्यंतरं स्मृतिकुपाद्यमतां न्यायः
रसो रक्तं तथा मेदो मण्डं शुकमिति द्रवम्
अमर्न्यथकं व्यक्तं मांसं तथा अस्थिः
कटस्कवसमसाम्याद्विती द्रव रसं इति
तत्तं गोधारायं संख्यामें द्रव्यितः

मनंदरस्वं च सामाच्छण सूर्तं स्मरिन्तनं
भिक्षक्तं स्वर्णयं संधायं पशुप्राणयं जितनं

रसादातोविदुदं स्वादं रक्तदातुविशेषः
पृथक्करणामीश्च विद्यायते चाधिकम्
चन्द्रवर्मामांसादिन्द्र जात मेदोमध्यं चनम्
शुद्रं ते तस्य संवेद्य सरिकृतं त्त्वम्

मण्डं च रसं शुद्धं तः स्वर्णमुखनितं यतः
तत्समादित विदुदं च शुद्रं संवेद्यात ततः

चन्द्रमेधिकं मांसदरसमनं कठिनािजिका
स्वर्णरमिति भिन्नान्नमां नाम्नमेन संभोगिन्तं बहुतः
स्वर्णमेदातु संख्यारिति महयम्

रसादयं स्थूलसुखिमात्रं हेषो सस्मातः

हृष्याद्वस्वर्णपेन भूतमिति विशेषः
चन्द्रविकारणाच्छावरयात्पक्षं

सणीभावं विलयनात् तथोत्पत्तिविनायः

हितं नामेवत्तत्त्वं परस्परार्थरूपकम्

व्यक्तं प्रणयं यथा वेदे रसाया: सप्तं धातवं
अयक्तं सुधारणं शरीरायव्यवहीपि

साकारो देशस्तक: सप्तालंमयो भवेत्
सुधारसतिमनं वस्त्येव रसार: सप्तालं
साकारतवातु स्मिरस्वर्चाच मांसाभ्यस्मीयो
रसात्त्वं रसो रक्तं तथा मेदो मण्डव्यस्यायो
उत्पादयं तथोत्पत्तियों शुद्रं चायपूर्णमायायो

सुधारस्माचारापपल्लभायते स्वर्णमेदात्र धातवः
पुजारामाधिकार रसादुरकारांश यथोत्तरम्
भवति धातव: शुद्धास्त्रथा चितरिवनाशिनः
संयोगवच वियोगवच द्वी साधकतमो मती
समुपत्तशोकन्मत्रांज्ञान बधतया च
प्रायः भवेद्व रसं प्राध्यपोषकाणां समागमसे
सार्वकालिकारं स्थात् पृथकरणं ततः
पौर्णम् च तथोत्तिरिति: सत्वाधिकं ये:
प्रेममतिविनाशायस्ते भयो दौष्ट्रा इति स्मृता:
अ हृन्ते तथा हीनसत्वाश्च यज्ञा मला इति
प्रसादाभ्या मलाभाष धातवो हिदिधा मता:
तेषु प्रसादं पावस्ते संस्कृतष्ठमितिकारिणः
हीनसत्वा: धीयमाणनवस्वास्ते मलसंज्ञाका:
उत्पादनेदभुव्यद्वी चाकर्षणं सप्रहस्तथा
साधकस्त विना संस्क्रियावस्याभाव एव च
संगुञ्जयते संस्कृृतासत्सामन्मूतस्य संभवः
मूर्ताना नामकरणं सामस्योपकृतिभेदः
मूर्ताना हि पदार्थानां संयोगस्वादिकारणम्
इत्यावस्थितिना भावं तस्मात् संयोगकारिणा
संयोजनं प्रेमेण च शब्दो प्रयोगवाचकी
प्रेममेणामयुवनेतरस्याभ्यास्त: प्रेममानदिति
धातुराष्ट्रियनाथं विलयं शब्दसृष्टिप्रवचिनः
प्रेममेण प्रज्ञास्याभ्यास्त: करति संयोगकरणम्:
सार्वकालिकारं स्थात् पृथकरणं यतः
विभाजनां च पिन तद्भाजकमुक्ते
आयुव्यद्वे पितनामना सुचितं स्याद् क्रियाभाजकम्
आर्कर्षणं सस्त्राणामण्नां धानुसंग्रहे
उस्सर्जनं तथा हीनसत्वानं किर्यते यथा
गति: सा बायुराष्ट्राय: संज्ञाय स्याद् वियोजकः
रसायन: सप्त देखे धातव: समुदाहरता:।
समुदायसे बहुपुष्पः द्यक्तरुपः भवति हि।
बसन्त दृष्टं सुक्षमः समस्वः सुक्षमः स्वरूपः
रसरकृते शारीरस्ते समुदायः यथा।
अणवः सुखदातृता वस्तुलभादतत्तामः।
तथेवायः सुखः तथोपतितकः अपि।
समुदायस्त्रिका पेशी मानसः ध्वनितः
तथेव सुष्कमः स्मृति: स्वास्मातुरुपः
अस्वः देखे स्थूलानि स्थारः विकङ्कितानि च।
तथापौर्भुवृत्ता सुष्कमः स्मृति स्मृतधारता यतः
शुक्ले सब्जेरारस्ते शारीरोपलादः
शारीरोपलादः यथा।
बीजस्यालोकः सुक्षमः समस्वः देहरुपः
सुक्षमः स्वरूपः स्वरूपः स्वरूपः
साधनः शारीरोपलादः साधनः।
बसन्त देखे अपि।
स्थ्रीदेखे देहजनकः।
शुकुलानि विकङ्कते।
तथापि स्थ्रीशारीर: चालशात: श्यात्
संध्याकालः
आर्यतं संतोतकर्ण।
स्थ्रीशारीरेन जन्तितः
तत् साधन: स्मृतिः स्मृतिः
बीजं पीवः।
बीजं बीजं शारीरः।
श्रेयस्वः
श्रेयस्वः
श्रेयस्वः
श्रेयस्वः
श्रेयस्वः
श्रेयस्वः
श्रेयस्वः
नूदेहाभाषध्वंते देहोत्पादनकांक्षया
स्त्रीदेहाभाषध्वंते तथा संवर्धनेष्ठया
आकारण स्वसत्तया हिठीवं परिवर्धनम्
नूदेहे स्त्रीणारे व र्वाकारणेश्व केवलम्
स्वाकारस्योपत्तिकर: स्त्रीवेदेहे शुककंजकः
विचित्रे धातुरास्त्यात: स्त्रीवेदेह: सत्त्वातुकः
देहोत्पत्तिकरे बीजे सामध्यं चेत् न विचित्रे
शरीरोपत्तादकं गर्भं देह: स्त्री जायते तदा
पुमानु शुकस्य वाहुम्यात: जायतेति सामीरितम्
सामध्यं शुकवाहुःश्ये शरीरोपत्तादकं भवेत्
यदा तत्त्रं स्वाधृत: बहुलू स्त्रीपरं जायते तदा
देहोत्पादनसामध्यस्रीतं स्त्रीबीजमात्तवम्
बीजस्थियतानं ये भाव: सामध्यमणि यदू भवेत्
त एव देहे वर्धने तत्सामध्यानुरोधतः
उत्पादनकम् बीजं वर्धनकममात्तवम्
पुमानुत्पादनाकांक्षी स्त्रीं संवर्धनकांस्थ
बीजाधिकं घातु पुरुष: स्त्रीं तथा चार्तवाधिका
उत्पादनं स्वाधृतं सामध्यं स्त्रीवेदेहे तस्म विचित्रे
पुमानुत्पादनाकांक्षी स्त्रीशारीरोपत्तात्
बीजाधिकं घातु पुरुष: स्त्रीं तथा चार्तवाधिका
उत्पादनं स्वाधृतं सामध्यं स्त्रीवेदेहे तस्म विचित्रे
पुमानुत्पादनाकांक्षी स्त्रीशारीराश्रयवेत्
आत्मानं सुजति स्त्रीं स्वाधृतं तद्विपलानहपणी
वेतवाधीश्रयेव बीजमणि केवले प्ररोधितम्
बीजस्यंव प्ररोध: स्वात् केवले साधनमेव तु
अन्वर्ध्यं स्वात् स्त्रीनाम बीजवस्तारकमणा
बीजं गर्भपंचनं तद्विपलेन प्ररोधितम्
संवर्धनस्पूर्णं देहं इत्यमिथ्वियते
उत्पादनकम: केचितु केचितं संवर्धनकम:।
बीजाधिकं घातु सत्त्वादेहस्य भवन्ति ये
बीजाधिकं: पुमानुस्त्ते शरीरोपत्तानुकमाणा:।
हीनबीजः क्षेत्रहुः: स्थ्रीदेहा इति ते समृताः
समुदायात्मके वेदं यथा स्त्रीपुनस्कर्मम्। १६०।।
भदेः: शाश्वर्यमयेविपि सूक्ष्मेपु विद्यते
पदार्थं द्विविधा वेदे द्रव्यशक्तिविभेदतः। १।
उत्पादना तेषु शक्तिद्रव्यमुत्पत्तिसाधनम्
न वीजमधिकं नापि द्रव्यमेवं यदा भवेतु
उत्पादने वर्धते वा क्षमतां नात्र विच्छिन्ते
न पुमान् न च वा स्त्री स्थ्रादायवात्त तत्रपुनस्कर्मम्। १।
शाश्वर्यमयेवेवे वेदेः: सूक्ष्मेपु जायते
उत्पादनकरम् द्रव्यं सूक्ष्मं तत् स्यात् पुमानिनि
संवर्धनकरम् शक्तियुक्तं स्त्रीनाम कौतिकम्
युज्यतिकरं न स्यात् न च संवर्धनकरमम्। १६५।।
स्थूलं शक्तिविद्धी च तद् द्रव्यं छु नपुनस्कर्मम्
इति शारीरद्रव्यसामस्येव दश्तनाम्।

पञ्चमं दश्तनामं
(शारीरस्य संश्रातालम्बादश्तनामं)

देशे दोषा: शक्तिरुपा: श्रेष्ठमपिनिनिवाराश्रयः
द्रव्यस्तोऽवर्तमाया रसाय: सप्त धातवः। १।
शक्तिहीनद्रव्यरुपा: पुरुषवायस्त्रयो मलः
दोषोदातुरुपसूचित कर्माल्पु पुनर्निपुस्कर्मम्। १।
उत्पादनकरा दोषा धातुपुच्छर्वादं भवेत्
नोत्पादनकरं नापि मलं: संवর्धनकरः। १।
जीवमान: शारीरेण पष्ण्ड: स्त्रेनेव बलंते
मलानां जीवितं देशे पष्ण्डवेनाविशेषः। १।
बीजानि यथिनि सर्वेषां देहाणां वसन्ति हि
सूक्ष्मरूपेण देहस्य: तद् बीजमिति कौतिते। १।
शरीराभिधानं वीजं महत्तराहरुर्जादं रसात्
आकृत्य वैष्टकांशान् स्वान् तेभेतस्युपबृहितम्
विकासादृ व्यक्तरूपाणि भवन्तंगाति च क्रियात्
एवं संपूर्णता यथि शरीरं शरीरं वृकः
स्वातंत्र्यस्येन्धिया पश्चादवतीणों भवत्तमी
वर्धानात् क्रियाकारी भवन्त्याहरुर्जादं रसात्
वृद्धिविकासवत्तेकांतिये वृद्धिविवृत्तिपूर्णी
स्यादंगानाः शरीरस्य वृद्धि: श्यातुपूवृत्तम्
विकास: स्वीयसंतत्तूपादनात् संप्रजायते
अंगोपल्लिविकासवत्तेकांतिजर्नमात्मांतः मतम्
आहारामान् पोषकांशानू समाक्रयोपबृहितः
स्याकृत्या पूर्णतां यथि शरीरारववस्ततः
तद्भवमूत्तश्राववयाः केचमोपल्लिविकांताः
वियुथानामा: कुर्बल्ति स्वीयं संबंधं पुनः
बृद्धा: स्वाकारपूवृत्तच भवन्त्याहरुर्जादं रसात्
तत्तथं पुनःपत्तिरत्येषों भवति क्रियात्
शरीरारववयाश्वेवमुल्थख्यन्ते: सहस्रं: वर्धिने च तयोल्पल: क्रमों जीवनं मतम्
बीजस्वातामानववयानां संबृक्करं पूर्णता
नवोत्तररववयाः: श्यातुपूवृत्तिरनन्तरस्
शरीरारववयाः संवं समुदायामकाः: खलु
सुमुक्कमायववयानाः च समुदायों भवेतु: क्रियात्
मांसास्थिनी शरीरवियुसमं मूर्तं धातुर्मयं मतम्
भवन्त्याववयाः: संबं सूर्तिप्रथम हि तत्मया:
मांसं रसेन रसेन धातुना परिवर्तिं
मेदसा चालितं स्यादस्य मजना प्रपुरविताम्
मांसं तथार्थवववयानां सुश्र्याणं समुदायता
दृश्यं स्यादस्य स्यादाकारस्यानुरोधतः
आकारः स्थाद्वयवानों सर्वेणा कर्मणोऽयथा
पुष्करणश्रीं शरीरस्याद्वयवस्तुर्भावांति
मांसोपस्थितिः स्थानायस्यभवाः
अकारस्योपस्थिति च सूण्टितिरिलिज्ञायते
अकारस्याद्वारः च चिन्ता इति कोल्पेते
रसरूपस्यमाध्यमविनन्द्या विनम्रताः परमाणवः
सूण्टितिः तथा मांसं देहे सूण्टितिरिलिज्ञ्या मताः
अष्टितनां पदार्थानां रसस्य विलीनता
विशेषतः स्याद्व रक्तस्य तेजायेव विशेषतः
तदभवं परमाणूनां संज्ञानमांसं प्रजायते
सूण्टितेऽध्ये मूर्तिरुपं प्रथमाः मांसरूपिणी
वीजस्य परमाणूनांमेऽपायसवर्णाम्
अहारज्ञानांमेऽपायसवर्णाम
उत्क्षतस्यो चोट्पदितिः शरीरेऽमांसरूपिणी
मांसाध्येऽविश्रव्याः परमाणवः
मेदोधेऽविलीनते केतसुक्तात्मन्येशाय
मेदस्तु मांसस्याणूनां रसनादरस इत्यपि
मेदसं सहतीमावमारप्पः परमाणवः
कठिनं अवसंवाचमस्थितिः भाजिते
हितीयथं समुच्यति देहं चोक्तात्मितिरिति
शरीरेऽस्याद्वयवप्पोऽवजस्ते परिपूर्णात
मूर्तिरुपं ततः किचिद् देहे नोत्यवते कल्पु
विलीनते केतसुक्तम् श्वसत्बीतिः दृढास्याय
रसोस्मितिः शरीरमेऽपायसवर्णाम
समझातुत्तरिति स्मृति
धातोस्मृतिः शुद्धरूपं शुद्धिमित्वं स्मृतम
tसमझातुत्तरिति रोपितकरात् स्याद् गर्भसंभवः
हे नोत्यवते किचिद् शुद्धमेऽगर्भकरात्दि
लतोस्मृति पूणं रुपं स्याद् देहस्यत्कात्मिति स्मृतम्
शूलसृष्टिता

श्राद्धावाहिनेन्मूर्त्तंपादुः संप्रजयते
स पुत्र रक्तस्पील भवेन्तु शुद्धरीयदम्
मांसालितांशृवर्तिवं मज्जाधारतुरित्वीनिवितः
शुचिं देहेऽवेष्टस्योपत्तादने भवति धमा
एवं मांसस्थितानि देहे ही धातु मूर्त्तंहिणो
अव्यक्तस्कलधारीपिरे वेस्यू रसायनः
विविकारसर्वस्थानाः: शरीरावभिद्विताः
शिरो मांससर्बाः: पेशीनाम्नै: प्रकृतिताः
व्यवस्थाधिकर्मीनायुर्विद्विद्वित्वाणि रक्षणः
लेपं मांसमण्डानं मुद्रस्वादिहिणाम्
अस्थिस्तनेकप्राणिकं कणालिनी यानि व
सूर्यास्तित्वस्त्रेश्वरे एव लक्ष्मीकारकम्
अस्थिनि स्नेहाप्राणिकं मित्रस्वादिहिणतीनि च
तथा स्वाभित्वयवेणु रित्यसर्वं यत् तदस्थतम् ।

अमूर्तानि सुसृष्टिामाणि समुदायतः
जायस्तेज्जवनः: सुश्रमाः: शरीर भूमिपणोः
समुदायात् तथा सूक्ष्मावर्त्स्वात्त्रति हि
हृदयाः: शरीरविवर्तः: जिर शक्तादयोिटिलाः
भवितं सूक्ष्मावर्त्स्वात्त्रति: सूक्ष्मावर्त्स्वात्त्रति
स्खलाप्राणावर्त्तः: सबे सूक्ष्मावर्त्स्वात्त्रति
स्खलाप्राणावर्त्तः: शरीरं परिश्रावितम्
शरीरस्वरूपं स्थूलसृष्टिः संवाचस्मकं लमु
इति शरीरस्य संवाचात्मकत्वाति नाम खंडः देशेन्म्

सप्तमं देशेन्म्
( शरीरवाहिताः सामवेदलिङ्गदेशेन्म् )
ग्रावद्वृत्तिसिद्धान्त: स्वादु देहो वाल इति स्मृतः
वर्णादयोद्धारापवचारु तर्कः संस्कृतिवर्तः
न विकासोऽन वा स्नासः ताष्यः चपूषोऽभवत् संक्षीर्मणाण्यातुऽद्वात् ततः स्थविरः उच्यते स्थविरः हि धातवोऽकमादः स्नासः प्रजायते आश्चर्यः ततो देहः पञचत्वमुपयायिति च बालः तहः तश्च च स्थविरः यदीरितम् आयुः तत् शरीरः धात्वयामाण्यद्वायः कालः।
कमादः धात्वयामाण्यम् स्नपत्तमुपयायिति च यावकारः शरीराणि जीवन्यायांस्वारितम् सामार्यः हप्तिति बालः देहेः विविष्यते अक्षीर्यांवहनः तादादुपप्रतिज्ञायतेऽद्विधा करः स्वल्पविस्तारः शरीरः स्थविरः धात्वयामाण्याणि अध्यूपासनां सामार्यः हप्तिति तवः भवति तस्मिनः देहाण्याधिपतिः शरीरं धात्वयामाण्यद्वायः भवति तत्।
शरीरं पूर्णां यतं सामार्यः याति पूर्णताम् शरीराणि धात्वयामाण्याणि भवति यतः
विन्यासमाद्विगतिः योगविधिः हकरः कमादः मुपत्तमुपप्रतिज्ञायानां धातिः क्षयम्
क्षयमाणः कमादेवः स्थविरः याति पञ्चत्वाम्
योगविधिः सामार्याधिकारिनिमित्तं साम्याधिकारिनिमित्तं साम्याधिकारिनिमित्तं साम्याधिकारिनिमित्तं
मृत्युः साम्याधिकारिनिमित्तं साम्याधिकारिनिमित्तं साम्याधिकारिनिमित्तं साम्याधिकारिनिमित्तं
रसायनावलिप्रवचनायुः साम्याधिकारिनिमित्तं साम्याधिकारिनिमित्तं साम्याधिकारिनिमित्तं
कमादः साम्याधिकारिनिमित्तं साम्याधिकारिनिमित्तं साम्याधिकारिनिमित्तं
यावकारः योगविधिः प्रजायते प्रजायते प्रजायते नासायते नासायते नासायते
मृत्युः साम्याधिकारिनिमित्तं साम्याधिकारिनिमित्तं साम्याधिकारिनिमित्तं
शरीरः धात्वयामाण्यद्वायः कालः।
शुक्रमेव हि धातुनामुत्पादनपरंपरा
पूर्वोऽधातुः परं कुर्याद वृष्टः क्षोणच तद्विधम्
पूर्वं परेषामहारा: स्युरेव धातवोऽख्विला:
अमृऽतां मूर्त्त्रूपाणां पूर्वेऽरूपं यथोत्तरम्
शुद्धवाच्च वनस्वाच्च धातवश्चोतरोतरम्
रसाद्यः स्यु: शुकात्ता निम्लापिनिरजीविनः
तथोत्ताधनसामथ्यमंधिकं भवति कमादः
शङ्करनुमुसापचं मांसमिष्ठा ततो दृढः
शुक्रं वेदान्तरोत्तरत्तिकां तथामात्रजाते
रसोग्रवः स्यादु धातुनां अर्थां शुकमूतामम्
मानं च द्रवधातुमूलमं स्यादुतेष्यरम्
शुद्धा: सामथ्यवतवत्वाचैव यथामात्रबन्ति तेः
जगरीरे सार्बधातुमूपति: संप्रजायते
परिषाप्तधानया पताक्जीवनं परिकीर्यते
मूर्तामूर्त्त्रकृपाणां धातुनां जायते कमादः
ध्रुवस्तंत्रं हि संयोगवियोगायनं कर्मणा
संयोगप्रव वियोगप्रव चलनास्यस्य कर्मणः
प्रकारी दौ पदार्थाणां मूर्तानां सर्जने मतः
तयोः शीततमुष्णात्रं साधकं स्यादुः गुणद्रम्
सूष्ट्रेनस्तिथिपाणः कर्मणं कारणं गुणः
भिन्नं प्रतिपदार्थ स्यादुः कर्मरूपं यतो गुणः
भिन्नवेंश्च भवति गुणमेधास्ततो मतः
यथा विविधहृपाणा कर्माण्ततंतवेंति हि
संयोगेन च वियोगेन च गुणमेधास्तवेच च
साधकः कर्मजातस्य शीतोष्णाये गुणद्वये
गुणः संयोगकृतं शीतः स्यादुपुष्करः वियोगकृतं
द्रव्यं गुणास्तथा कर्मेऽच्याहा सृष्टिविभैः
द्रव्यं भवत्यप्रिथ्यायं कर्मं स्याचर्चनात्मकम्
॥ २९ ॥
शारीर तत्त्वदर्शन

उद्विभित्तं यज्ञचैतन्यं कर्मवद् स गुणः स्मृतः

इति शारीरकालुना सामाध्यसिद्धदर्शनः नाम सप्तमं दर्शनम्

अष्टमं दर्शनम्

(शारीरप्रजायान्त्व गुणशिष्यशिल्पदर्शनम्)

पंचभूतात्मकं द्वैरमात्रामेव यस्तु सृष्टमा
द्वयचैत्यसंयोगात् कर्मजातस्य संध्ववः
पंचभूतात्मकं द्वये पृथ्व्याधाररूपविशिष्टभ्युः
स्वादः वायुः कर्मकार्यं च विभाष्यपूर्वकम् गतिगतिः प्रति
संयुक्तवते वियुक्तवते पृथ्व्याः परमाणुः
संयोगस्य विभाष्यस्य कर्ता तेषां समीरणः

पृथ्वी गंगार्भी वायुवर्गवाहै इत्यर्थम्
आश्यमात्रितं संयोगविन्यासी पाठवाविति
गतेरालक्षणः: संयोगः संस्रजाते
अपकपंसवर्णवास्तस्या एव वियोजनम्
गतेरालक्षणल्लर्त्वं चाहस्यंगात् विस्रजायते
अपकपंसवर्णम् च तेजःव्रोगाद् गतेश्वरेऽति
स्थायिः गुणः समीरस्य गतिर्वर्चनः हि तत्
शीतोष्णवे द्रौ विपीतवर्चनस्य चलनवेऽ चा
आकर्षकात् स्थात् शीतोष्णवर्चनम् गुणः
उद्विभित्तालक्षणात् तेजस्तदक्षर्कपकः

भूम्यादिचम्बूलानायामवकाशो नमः स्मृतम्
पृथ्व्याधाररूपा स्थाचन्तवतः समीरणः
आपस्तेश्च चलनविश्वेषोष्णवम् भवेऽतु
आकर्षः स्थादात्मावादुगच्छथवर्चकपकम्
अल्हादवभ तथोऽद्भेः शीतेतुणः गुणहवम्
संयोगस्य वियोजः शीतोष्णवल्लर्त्व गुणहवात्

1190
आयुर्वेद शीतमुखण वीर्यनामान्नानिमाणितम्
गुणाद्वं पदार्थानां प्रधानां कर्मकारणम्
शीतोष्णाम: क्रमांक भेदां: अल्पोक कवितास्मयः
शीतस्व भेदा:सिन्धुवल्कु गुह्तव मूडुता तथा
रोक्यं तीक्ष्णं लघुलं च भेदार्धोषणस्य कीर्तितः
भेदिरिम: समायुक्तं शीतोष्णं वीर्यमण्डलः
भेद: कार्यार्थाय नान्नानां गुणानां वीर्यसंज्ञः
शीतत्वेव समाकः विलीनं परस्मर्मः
सुरतस्वुपमम्बुंभल्लिं येन सिन्धो गुणः स्मृतः
गुणः: पिण्डिभावेंतु: सिन्धुवल्कु भैशाष्टिः
पिण्डिबाबाद गुह्तव च मूर्तिपेदिपियजायते
स्पष्टाम्वें: लोत्वात्मुदुवमभिपि जायते
वियोगनांकामनिविण्णावावहामानाः: परस्मर्मः
भवितं येन नामनाः सुणस्तीक्षण इति स्मृतः
वियोगावाल्लघुता रोक्यं चापि प्रजायते
समुन्त्वत्बाह्वामपो निन्धुबल्मुप्स्यजायते
दृश्येवत्वामुदुवाच्छविचर! निन्धुबल्मुप्स्यजायते
वियोकश्वाहामपो निन्धुबल्मुप्स्यजायते

tतत्त्वक्षणबल्लघुवाच्छविचर! निन्धुबल्मुप्स्यजायते
शीतत्वमुक्तास्मिति द्रो साधकतमो गुणो
कार्यस्वहुस्वहु सिन्धुवल्कु रीक्ष्यं चाप्पति
ङ्गुह्तवं च मूढुवं च द्रो सिन्धुवल्कु सुचको
तीक्ष्णवं च लघुवं च गुणी रेुक्तमुच्छको
कार्यलक्षणरुपाश्च चतावः स्थुरिमेव गुणः
संधः शिल्पस्तथा सांद्र: स्वर: स्थनलस्तथाजविलः
निन्धुबलक्षणाथेयान्नता तारत्म्योद्मवा गुणः
वरदमाणुकाविवं द्रवकं चताता तथा
वैशालं सूक्ष्मता रोक्यं तारत्म्योद्मवा गुणः

शारीर तत्त्वदर्शन

शीतोष्णजनिते कार्यः प्रति नीतिस्वरूपते
तत्त्वस्वरूपपास्तु गुणाश्रयों न कारका:

संयोगाच्छ वियोगाच्छ शीतोष्णगुणकर्मणा:
विशेषः प्रजायते येषाव्रस्तालरसुकः
गुणा लक्षणस्वरूपस्ते गुर्वा वा वृद्ध स्मृता:
विशेषांश्रृवसंयोगां संतत्वति गुणारस्त्रमेः
गुणस्यं शीतमुष्णं पृथकक्रियारोपकर्मते
व्यवस्थाः शीतमुष्णमित्यार्थदिक्षयस्य सूचकः

२९।।

इति शारीरपदार्थानां गुणविशेषदर्शनं नाम अष्टमं दर्शनम्

नवमं दर्शनम्

( गुणविशेषदर्शनम् )

द्रव्याधिकारा एव गुणं: सर्वं कार्योऽकृतं कुरूक्ते
द्रव्य एवावर्भूयते द्रव्याधिकारा गुणं: स्मृततः

द्रव्याणि पंचभूतानि तत्सृवांशभाषायाः
कार्यानुमुद्यते सामथयं सर्वं प्रत्यक्त: गुणा इति
भूमिरप्रस्तथा लेघो वायुभूतंत्रतुट्टयम्
नित्यानित्यत्वभेदेन प्रत्येक भिन्नते दिशा
परमाणुस्वरूपं तत्त्वादित्यमित्यभिधीयते
कार्यस्वरूपं स्थूलं चातन्त्रिक्यमित्यभिधीयते
नित्याधिकं यस्मात्मथ तद्वर्त्यो वा गुणं: स्मृतः
कार्यः प्रजाः भूतानि गुणा नित्याधिकं अपि

परमाणुस्वरूपाणि भूतां समवायत:
गुणान्तराणि जायते तद्रूपान्तरानुस्मृति:
सामवेत् वर्तु पदार्थः गुणो वा वीर्यं वा
वृक्षविशेषधिति स्त्राङ्ग पृथक्कर्त्तेनः प्रवृत्तते
अपं गुणं: स्त्राङ्गशीतलतं तदु भूमिसांगमितम्
परस्परालिङ्गेन रसनाच्छ परस्परम्
तदा मूल्यमायानिति पाठितः परमाणवः
स्नेहो भूयमुल्यसंयोगात् सिन्धल्वं ततु प्रकृतितत्तवं
सिन्धल्वेवसमद्य तदा तेजसंयोगो जायते तदा
प्रादुर्भवति शैवित्यं द्रवाल्वमुपजायते
विहाजनात्मकस्तेजोगुणशोषणत्वमीरितम्
तस्माभवति स्यंदमानावलोकनायां द्रवता गुण:
शिविल्वातु द्रवीभूता रसरूपवस्तवातः
समीरणेनानुविधा: स्यूदिवियोजनकर्तर्ना
वियोगाकाष्टि: रूपका भवति परमाणवः
सिन्धल्वं स्यातु स्नेहभावः सहजारसुवासमः
सहजारसोपेण्यवरी गुणो रूपका उदाहरतः
सिन्धल्वस्वाभावं चापि रूपकत्वमुनोमायाबीमा गुणी
समस्तैः पूवः शरस्पर्शस्त्रियांपरमः
संयोगेण गुणताः स्थिरायं स्बैर्यं चापुपजायते
स्मृतः स्मृतः स्मृतः स्मृतः स्मृतः स्मृतः स्मृतः
वियोजनारूपतया सूक्ष्मतः चलताः तथा
लघुत्वं जायते कार्यपूर्पाश्रितेः गुणः समृतः
द्रवे सरलतं भवति सान्ध्र ईश्वर: समृतः
जायते तेजसोऽल्पावातु स भूयमुल्यस्मागमे
विभाजनं कर्तितं तीव्रतरं तीक्ष्णत्वमुख्यते
आधिक्यात् तेजससत्तदि स्यादियोजनसाधनसः
तीक्ष्णतं द्रवसंयुक्तं विकल्पमुखधीयते
वहः तद्विवेदनात्मः रूपकेक्षु मुरुता भवेत्
स्यानन्दस्य यदालपवं द्रवर्षे संप्रजायते
सांत्रीभावो हि वेशं सूक्ष्मतिवृजतमेवेदिति
अतिलुक्तं विकारस्तवं भेद्धस्तीक्षगुणस्य व
चल्लवस्यालितं व्यवहायी गुण हैति:
तिरिद्वं कर्मं संभायो विभागश्च वियोजनम्

\[11\]

\[12\]
गुण विशिष्टितंश्यान्तःस्वकारणमुदाहितम्
समाकृष्टा: शीतमुणात् भवनितम परमाणवः
भिन्न्वतांदकतां यत्ता: संप्रत्रुः भवनित हि
संयोगकारण दीत: सिंध्रवेचति गुणधरम्
उष्णलं परमाणुं सः प्रतां स्थादु विभागंति
वियोजनं रुक्ष्गुणादु वियुक्तानां प्रजायते
संयोगस्य वियोगस्य शीतोणास्य गुणधरम्
प्रधानं साधनं वीण्यं प्रमुख तद्वि कोष्ठितम्

पन्चभूतां संयोगात् तारतम्यानुसारः
भेदः शीतोणमुण्योर्वस्थान्तरसंभवः
गुणभेदः कर्मभेदकराशचारं भूवरत्न हि
गुहस्य दाय: सः शीतोणास्य गुणधरे
वीणि कर्मणि संयोगाती विभागं वियोजनम्

वयस्कं गुणमाता: प्रेमेतप्रविलागस्यः
गुणानं समुदायेन येन संयोजनं भेदात्
स चायुंवेदत्रेपु शेषवेदतिः परिभाषितः
गुणानं समुदायेन येन कर्मं वियोजनम्
स चायुंवेदत्रेपु विल्लाम्ब्ध भूमिकितः
वियोगाख्यं कर्मं येन गुणसंयं जायते
आयुंवेदीयाण्त्रेपु स व वायुरित स्मृतः
संयोजनाख्यं च विमाजनाख्यं वियोजनाख्यं विविधं हि कर्मं
प्रतिक्तते ये गुणसंध्रहिप्रेमेत: प्रेमे मात्र च पित्रं च समीरणं: क्रमात्

इति गुणविशेषदर्शनं नाम नवम् वर्णनम्

द्वादसं वर्णनम्
(दोषाणां गुणसमुदायवर्णनम्)
सिंध्रवेचति गुहस्य दाय: संग्रहं प्रिष्ठितः
स्थल: हिंदरो मुदुशेष्टि श्लेष्मरुष्या गुणा दश
तीव्रमुण्यं द्रवं चेति पिलं स्थात् निमृगास्मकम्
रोकं गोक्ष्यं च चलतं च वैशाश्च लाघवं तथा
करस्य कठिनवं च सुपत वातुगुणा मता:
शङ्क्यभिमुक्तनिलावें गुणसंस्थातहुँिपण:
केवलं गुणहुँिपा वा शङ्क्यभिमुक्तनिलास्यः
अथवा द्रवमुण्यः स्थुलिष्वल्लिहारितस्य भवेतु
शङ्क्यभिमुक्तनिला एव शारीरं कऽयम कुक्वते
तस्मात् शक्तिस्वरुपपरस्ते शशिताही न कऽयमं
शशिुः शङ्क्यभिमुक्तनिलाश्चापयायं विनान
न शक्तिस्वरुपस्थातुं न च वा कर्मकारिणः
शधीतायो गुणाश्चापि शशििपा न केवलम्
विशिष्टं शशििपं यदू गुणस्वरुपमपति कऽयमे
शारीरो द्रवयनुल्लोधनं विशेषश्चोपजायते
सृष्टि कार्यस्वरुपाः शशििशीतायो गुणा:
भूम्यादिभूतसंस्थोमागतु सृष्टक: स्थात् कार्येवृपी
गुणा: स्वाभाविका गंधरसाया: परिकीपितात:
द्रव्येकत्र भूम्यादिभूतसंस्थोमायातो भूतचक्रकम्
नित्यानित्यत्वमभलेन हिध्रा भूतचक्रतेऽभवः
भूमिराक्ष्यत्रत्वा तेजस्युत्पर्यं समीर:ः
आकाशं पल्लवं नित्यं तदेकं न विभ्रजयते
चतुर्विधा: पदार्थस्य भवितर्न परमाणव:
भोगाचार्यावस्तुमायेः साच वायुमा इति नामात:
अविनाशि तु नित्यं स्थात् यदनित्यं विनाशितं ततुं
नित्यं सूर्यम: शशितरुपमनतिं तीनाशकितकम्
स्थूलं स्वाभाविका संहिरतिधिकारस्वरुपपिणी
नित्यभूताय:ः शशितीधिकारश गुणा: स्मृताः
सृष्टिकारस्वरूपम्याय जाये तेऽथ विनाशवित
उत्पत्तितेऽश विनाशश्चानित्यभूतातो भवेत्

"२५११"
शारीर तत्वदर्शन

परमाणुस्वरूपसत्तुसृष्टिमाणो न विनाशयति
तदात्मिता भवेच्छिषितमुख्यो वा कार्यसाधकः
गुणः शितायमयसमात् सृष्टिज्ञात्या मताः
गुणसंचानाति पश्चात् श्रेष्ठभ्रमितानिला अथि
n केवलं शिक्तरुपा: सृष्टिज्ञात्या यत: न केवलं द्रव्यरुपा: शिक्तमस्ति: भवन्त्यतः
n दोषा: पंचभूततिरि अथि भूतविकाराः
शक्तिुक्षर्वुतं द्वार्यं सुसुर्मं दोषसंज्ञकम्
भूम्यादिवृत्तमूलानां भवस्वयमकैकशो गुणः
तत्संयोगात् कार्युरुपाविष्कारा सृष्टित्वा जाते
sूत्रयुतीतिकराशाचारः गुणः संयोगालिपिः
भूम्यभासिः संयोगालु श्लेषकतव्र ज्ञाते
भूमिज्ञेन गुणश्रेणां रसस्वेति प्रकृतितः
संयोगाशुभाः: श्लेषकतव्र् स्वादकल्पकम्
pदायिनां समुद्धरति भूमिगमिलणोन् वै
समाकुट्ता राशिकर्माणि: परमाणवः
एकाभावन्ति रसनात् परस्परसिद्धिनाता
अवगुणार्जायते पश्चात् पदार्थन्तरसंभवः
केवलाध्वसनाथ स्याम्मुर्म्महत्तसंभवः
न च स्यादेकप्रकार्षते केवलाध्वमानसंगुणांत्
रसेः: श्लेषात् नाम सरसाकर्ष्ण गुणः
pदायिनां समुद्धरति: क्षमामुसंयोगाजः स्मृतः
श्लेषार्थी भूमिकुसंयोगाः स्यादुभयात्मकः
श्लेषार्थी: पृथ्वीम्यामित्यायुः देः भूमिसाधितमः
श्लेषाः न केवला: भूमिन्व च वा केवलं जलम्
योगाः भूमिसाधना: संयोजकः: श्लेषाः प्रज्ञायते
pित्रं: तेजसाश्चायां: तेजस्तत्व हि केवलम्
द्रव्यतिरिविगुणां न स्युः: तेजसः: केवलस्य हि
लेजस्वच्छण द्रवत्वावनद पित्तममतीरितम्
पृथिवीजलतेजोमिस्ववत्मवपुजायते
द्रवत्वं परमाणूमां प्रभावां रस्सुपाता
तस्मिन्म पूर्वभाग्यकरं पित्तमत्युच्यते बुधः
पित्तं सम्भूहीलश्चौषध्यं लघु विस्म सरं द्रवम्
आयुष्मांद्वीयतं तर्भतमित्युच्यतम्
तस्माद् द्रवाधिकं तेजः पित्तं तेजो न केवलम्
विभाजनं पितकम् न स्यात् केवलवेजः
शरीरस्थः क्रियाकारी वायुवर्णेन केवलः
शरीरं गतिर्युपं स्यात् तस्य कर्मं न केवलम्
आकर्षणं गतेभवेदस्तथा स्यादपकर्षणम्
योगालिन्द्रसेजसा च योगवाही ततः स्मृतः
मूर्तक्षापदार्धं श्रूलङ्क्रवच्चलो महत्
कर्मकारी भवेत् तस्मात् वायुः शीतं इति स्मृतः
वायोमुर्गं केवलस्य नोष्णतवं नापि शीतता
अनुज्ञाशीत इत्यस्य वर्णं शपथवानिति
आवृतोद्धरं पदार्थानामुत्पादनकरो भवेत्
संयोजकतवं संयोगादिर्भविन्यस्य प्रजायते
उत्पत्तिः च पदार्थानां संयोगादेव तीतिता
संयोजकतवं शीततवं वायोरस्यस्य वृत्तिः
हि अपस्पृष्ट: शरीरस्थो वायुवर्णेन केवलः
आयुष्मांद्वीयतं वायुः शीतं इति स्मृतः
कर्माजातस्य वैत्तवमेकस्य हि कारणम्
कर्मं इत्याधिकं तद्यूरापस्तेजः समीरणः
एवं चतुर्विधं तस्मिन् भूरिधिष्ठानहि पिणी
श्रूलङ्क्रवच्चलो च कर्मरूपः समीरणः
सूर्यमद्वर्षस्य रुपं स हि कर्मद्वर्तकः
स्थिरं भूमिश्चलो वायुः कर्मं स्यादचलनात्मकम्
शारीरिक तत्त्वदर्शन

अकर्षण स्वातू कर्म संशक्त विभवमार्फ्कर्षणम्
प्रभुत स्वामिपि भेदे चलनीश्वय कर्मणः

अकर्षणात् स्वातू संमाग्न नियमशापकर्षणात्
पदार्थां समुप्ततिनिनाशस्य भवेत् कर्मात्
अवकाशस्वरूपं स्यादकोणं भृतंचके
पृथिव्याधाररूपं स्यादाय: सर्वक्रियाकः

आपस्तेजश्चेति भृतदयं कर्मविशेषकः
पंचभूतांशं संयोगोद्वित्वः: सिन्ध्यादवो गुणा:
स्विन्यासर्गसंघातः: मृत्युमा संहल्यकस्तगुण
उद्यायुगसंघातः: पाणकं पितमोरितम्
रौख्याहनिकुलथुपो वायुवियोजकः
श्रेष्ठपिताम्हलाकैव गुणसंघातुपिणः:

इति दोषाणां गुणस्मृतमदयते दशथन्मे

एकादशं दशथन्मुः

( दोषाणां सामाज्यविचित्रदशथन्मु )

सृष्टं: पंचभूतयुक्तविकारजनिताकिला
तया: पंचभूतानुपादानमिति समुत्तमः
भिन्नप्रामाण्यवश्याना: संहता: परमाणवः
भूयातीर्मः भिन्नहुया: पदार्थां: संकल्पति हि
भवयि पंचभूतानि जडाययेव स्वभावतः
बिकारकारी चैतन्याशःस्तेष्वर्तिपदेते
चैतन्यमुमानेन विज्ञेयं स्यादगोचरस्य
अधिशिष्टकेतनायो भूतेष्वर्तिकसंक्षेतुः
स्थूलस्त्रं भूतसंयाते पृथिविभाष्मिकं भवेत्
उनं कमाद्रुतेजः समवेतृतोत्तरम्
स्थूलस्त्रं न तथाकाले न तथापूनं विभूतिभवेत्
अवकारणारूपं तदेक निरूपं विभू स्पृष्टम्
परमभूतेद्विभिधानम् चैतन्यस्य समीरणे
आविर्भयेन कमाद्रुः तेजस्यपुरुषं तथा भुवि
द्रव्यं संचितं चेति चेतनाधिकमुखते
यदलपचितं द्रव्यमुखते लतव्य्वचितम्
न्यूनाधिकतेन सर्वद्रव्येऽवैतन्यसंस्थितम्
शास्त्रे विज्ञानमार्गेऽवें संज्ञाविनिश्चयः
येन सूच्चिपदार्थानं कर्मिणि विविधानि वै
प्रशंसते चेतनानामार्थविशेषतिरतम्
विभागवचाल्यामध्यः पदार्थार्तरागः
संकेतार्थपुनसारणं तदु द्रव्यमिति भय्यते
पदार्थमार्थवें स्थायित्वद्रव्यमिति द्विधा
शक्तिलहपः पदार्थस्य सामाध्यान्तरसंयुतः
विभागः शक्तिनाम्नासाधावितः शक्तिहीनः
विभागे द्रव्यस्मान्नासासः पदार्थस्य निग्रहते
देहाह्वाम मानुषश्रीवं शक्तिद्रव्यविमेदतः
द्विधा विभयते द्रव्यं रसायं सप्त धातवः
शक्तित्वद्रिपः दोषावते सामाध्यकावाचयः
स्थूलद्रव्यस्वकृपेण विशिष्टाकाराधाराणां
संकोष्ठिता शरीरस्य रसाया सप्त धातवः
उत्तमतिश्च तथा वृद्धिविकासोत्तक्तिरेव च
रसायनं प्रकर्तवे धातुर्या निकिलः किंया
सामथ्र्यसानलिनिविष्टस्वरूपानाग्रतितेन वै
वाह्याहरेण पुण्यिति रसाया अपि धातवः
सामथ्र्यहीना जायन्ते तदाहृतो हि निष्कलः
शारीर तत्वदर्शन

वाल्ये वयसि संवृद्धिकरो यः संप्रावतीते
स एव यूनामाहारं: शरीरसिधितिकारणम्
स एव च जराजर्जितांगां न वर्धनः
स्वभावतो ये हीनांगा विकृतांगाः मानवः

tपां शारीरवैवृद्धिगत्वा गहारां विनन्यथं
आह्यादेश समानेन पोषणां ग्रहणं हि जन्तुः
भिन्नस्वरूपं वर्धनं नराश्रयसहीष्ठा
रसः पूर्णदेखे यः शुक्लवमुख्मण्डलं
स एव योिष्टं देखे स्तन्यार्द्धकरो भवेत्
एव दाङ्काश्य शारीररक्ताजवहस्तवर्ष्टत्मम्
सामायिक विचारं धानुंभितमिझितवधार्यं
दृष्ट्यानुभूतसंकुले दीपः तस्यायुक्तमेव च
रसादीनां तु धातुनां भागः सुदर्ममो हि यो
तदावबितः हि सामायिक सामायित्वमिति भवेत्
रसादियः सप्त दृश्यस्वरूपं धातवश्च ये
वृष्ठिः न्हासं तथोक्तकान्तिविकासवापनुविन्ति
वृष्णचाक्रिकं तु धातुनां कर्मभोगंतना भवेत्
सामायिन न तथय स्याद् वृष्ठिः स्थित्यस्तराणवा
वाल्ये सामायिकमृष्टैं देखृवृद्धिकरो भवेत्
तस्य स्वयं स्वयं स्थित्मात्रकरं भवेत्
तस्मिनं संवृद्धिमाणे तु वृष्ठिः श्रीणं कमादु भवेत्
ध्यान सामायिनां: स्याद् देहास्थतदा भवेत्
सामायिकमेतेदेहस्य यदाहारादिरिं युनां
न वर्धिते तदा देखे जराजर्जितवधारणे

३०

वृष्ठी स्वायत्वे चोक्क्राश्च शारीरं च तथायुष्पि
नियंत हि भवेतुः तस्मात् सामायिक नियंतं भवेत्
शारीरस्य हि सामायिक शारीरसिधिमेव च
शारीरं रसरक्तादियः पदार्थः सप्त धातवः
अतो धातुश्रया शक्ति: साम्यव्य न तु केवलम्
शक्तिद्रव्यश्रयाभावादावगंतुं न शक्ति
अतः सूक्ष्मद्वरूपम् साम्यविनितं कथ्यते
सूक्ष्मद्वरूपमां स्थूलद्वरूपमार्गितां तिथिति
स्थूलद्वरूपे स्थायम्यांति सर्वकर्मकरं भवेत्
गारीरे भावः सत्य स्थूलद्वरूपं रसायनं
सूक्ष्मभागात्नि तेषु साम्यविनिताय
कर्म संयोजनं चैन हिदीं तु विभाजनम्
वियोजनं तृतीयं स्थायिं कर्मकरं भवेत्
रसावि जीवनं तद्दात्रात विद्यकीर्तिः
कर्मव्यवस्थानुरूपे शक्ति वेदार्थो मयं
कर्मवेदार्थानुत्तरा विना भेद: प्रकल्पितः
प्रकल्पितं हि साम्यव्य त्रिविकारस्वतः
सूक्ष्मद्वरूपम: शक्तिरूप: साम्यमुच्यते
शरीरे जीवनद्वरूपं त्रिविधं शक्तिरूपकर्मः
करोति त्रिविधं कर्म देशे संयोजनानिर्दिकम्
प्रेक्षणमा पितं वायुर्वं संज्ञास्तत्कम्म्रतिः
प्रेक्षणमा संयोजन: पितमाहः तु विभाजकम्
वियोजको वायुर्वं संज्ञा: स्थुलफळकिर्तिः
प्रेक्षणमा पितं वायुर्वं जीवनाविधस्वकर्मः
अन्तर्विकारस्व दुःखः: कर्तिं: परिकीर्तिः

इति दोषप्रयानं साम्यविविधायुवदशं नाम एकादशं दश्निनम्

हादासं दश्निनम्
(वातादिनं दोषप्रभायवदशनिनम्)
भवन्ति जीवनाधाराय: प्रेक्षण्यादस्वपि
तेषामायुवदश्न्यात्रे कर्तिनं दोषसंज्ञया
शरीर तत्त्वदर्शन

श्लेष्माद्वस्तुः विकृता:  शरीरं दूषणाति  हि तात्त्विकम्  भिन्न  शरीरमुकुन्वितं त  एवाविष्यम्:  सदा
दोषसंहा न चैत्यं  धातव्यथमुसारिषी  शास्त्रीयव्यवहारार्थी  स्वसंहा हि निषिद्धता  भावनामात् ।
विसम्बादालिप्विशेषिने:  स्मृतिमूर्तिमा यथा
धारणाति  जगद्गुरुं काफिलात्तिणाति  इत्यावृद्धिमेवत्  कमः  कैलासमुत्तिरितमः
दीपाणाः  न  तत्स्वते  स्युः  केवलं  देहस्वरुपः
श्लेष्मपितालिनाः  एव  भ्रेमयुविष्यम्  यदा
तापयिति  शरीरं  ते  विकारिविविधात्मकः
हेतुसमानम्  संज्ञे  श्लेष्माद्वीतीया  नियोजिता
दोषा हि  शरीरस्य  प्रकृतिशास्त्रु  धारकः
तदोऽवतारः  सप्त  रसार्थावस्तुः
पुरीपावास्त्रः  सर्वं  कस्तिता  देहऽधारकः
देहस्वरुपः  सर्वं  दोषादानुमाला  अपि
धारणायं  कर्मं  तेषाः  नंत्र  साधारण  भवेन्तु
शाब्दिकतेषु  वास्तेऽवता  इत्यस्वरूपः  धातवः
धारणाति  पुरीपावः  कश्चान्तर्भेत्  हि
वातायोऽरसायुष्यः  पुरीपावास्त्रेऽवतः  च
सांवृद्धितात्त्वेऽवतः  समया  धातुसार यत
स्वरूपभेदश्चेतेन  भेदश्च गुणकर्मणोः
दुर्विभ्रोः  स्यादतो  भिन्यसंहा  निर्विशिष्टा:  खलु
शवब्धेऽवतः  सूक्ष्मस्वपः  कति:  सर्वकर्मेणाम्
मिथ्यालिप्ताविहारः  विशिष्टः  दूष्यन्यन्यन्यन्य
काफिलिनाः  देहः  दीपः  इत्यर्अभिविभिधिता
स्वण्ड्यस्वरूपः  देहस्वरुपः  काफिलात्तिणाति
सूक्ष्मभागाधिकः  स्वातंत्र्यमितिभ्रमितापि
वहिन्यागरितां  हीनसाम्यमी  मलसंज्ञकः

शरीर तत्त्वदर्शन

170
धारयन्यन्वयनवंशां रसायनः सप्त धातवः
सामयन्यन्वयनवंशां दातूनां विभागो मलसंजनः
प्रव्यंदेवतु निधा देहो दौषधायुगला इति
दोषाः सुष्कमद्रव्याः पञ्चमन्त्रवशः स्मृताः
श्चुल्लद्रव्यसर्वप्रवशः शक्तयाधाराः हि धातवः
श्चुल्लद्रव्यं शाक्तिनीहं पुरोऽवास्त्वम् मलाः
उत्पादकः सन्ति दोषा उत्पादा धातवः स्मृताः
विभागश्चव धातूना ध्रुवमाणा मलसिद्धा
दोषो धातुमलेखने विधा देहो विभयते
शारीराणां पदार्था भेदा मुख्याल्प्रयोगम्

इति वातादीनां दोषाक्ष्ययवत्वद्विन्नं नाम द्वादशं दशर्मम्

उत्पत्तिसत्वम्

विधा शारीरसंस्थानं दोषधातुमला इति
पंचभूतात्मक्तं च शारीरस्य गुणः पृथक्
पंचभूतात्मक्तं च शारीरस्य गुणलक्षणम्
गुणराशिशवेषः च दोषां समुदात्तमः
संयोजनं शक्तिकरम् पितरकरम् विभाजकरम्
वायोमियोजनं कर्म सवेदहागं तथा
उत्पत्तिरथू वृद्धिकेत्तकारितिन्यासंधिवः च
विकासे जीवनं चेति संयोगदीयद्यथा भवेत्
रसादीनां तु धातुनामुलसिद्धककर्मवर्णम्
पुरुषाणां तथा स्त्रीणां शारीरे सतं धातवः
जीवात्मा तस्य संबंधो वेद्ये श्रेणितः शक्तिरः
शाक्तिरुप: शाक्तिपूर्वकः शाक्तिहीनस्त्रयं च
शारीरतत्त्वदर्शन

शारीरभाण्गो दोषार्थो धातुवायुश्च मलाहुयः।
दोषाणां कार्यकारितवं कर्ममेंदास्वयम्भोः।
श्लेष्मादिनामधेयस्तकर्मणामपूर्वचनम्।
दोषो धातुमक्ष्य्येचति संज्ञा: संज्ञायवाचकः।
विपवासिन संज्ञानो विपर्यास्तारसंवधः।
द्रव्यत्वमथ सूक्ष्मत्वं क्रियाकारितविशिष्यः।
वातादीनां तु दोषाणां शक्तिः न केवलम्।
सामाध्यवायुवर्तं च धृतद्रव्यत्वव्ययः।
॥१०॥
धातुनां च तथा वातावर्तिततः मल्लिकार्जुनः।
धृतद्रव्यत्वमस्येतम् यथावतु विशारदीकलम्।
दोषधातुमलानां च सामाध्य कर्मं देहगमः।
मात्रवाश्वाय तावगतुमलमेतवः भवेदिति।
कर्मणि यानि कुर्वन्नि दोषः स्थानान्तराधिकः।
दोषवानानुशास्त्रानु तदुपराधं प्रवर्ध्यते।
स्वरूपगुणकर्मणं दोषादिना समासः।
पूर्वोऽस्मि कृत्वितानि शारीरे तत्त्वदर्शने।
॥१२॥

इति उक्तार्थसंग्रहः।

इति शारीरे तत्त्वदर्शने पुर्वाधिकः।
उत्तरार्धम्
प्रथमं दर्शनम्
( दोषधातुगुणावर्गस्मानविद्याक्षरदर्शनम् )

विसर्गदीनाविवेकः स्वामाविका: किया:
देहस्य तासां कर्तिः इतिहासपतिनार्यास्यः
गतिः स्वात् साधकतमा प्रयाणामिव कर्मणाम्
प्रधानस्य ततो दोषेः स्वरुपहृतः
चलनादेहिनं विनिवर्तस्ते शरीरस्यः सिद्धः
कियाः
तत्रां विकृतिमापसृ नानाविकृतिसंधिव:
प्राधार्यः वातस्य दोषाणामुपवर्णने
वायु: पितं कक्षारेति वर्णनक्रमं आदतः
गत्यायः पचनायः च पोपणायः यदिरितम्
शरीरे कर्म संबंधाविरतं संप्रवर्तते
अपि स्थानान्तरेते विवेकपादिकम्
प्रवर्तते भिष्मरूपं स्थानकर्ममानुरोधत:
स्थानमेदानसारैण कर्ममेव: प्रजायतेः
कर्माण्तरकर्मार्चेव दोषमेव: प्रकालिताः
विशेषाद: प्रवर्तते यत्र गत्यास्मातः कियाः
स्थानमेदानसेवेशु वातस्य प्राधार्यं परिक्रियातितम्
कर्म प्रवर्तते येषौ पचनायः विशेषादः
तेषु स्थानेऽपि पितरस्य प्राधार्यं परिक्रियातितम्
पोपणायः कर्म यत्र विशेषकण प्रवर्तते
स्थानेऽपि प्रलेपणसेवेशु प्राधार्यं परिक्रियातितम्

रसबिक्षेपणं देहे निश्वस्रोच्चवसनकियाः
उत्सर्जनं मलादीना तथा वाचः प्रवर्ततम्
संचालनं च विविषा हस्तमय: पाद्योरि
वायोगतिस्वसम्पर्य सर्वाश्चेत्विविधा: कियाः:

॥ ॥
भुक्ताहरुद्य पचन तथा खातुविवेचनम्
सुमुखशायवतवानो च सारिकक्षेत्रभाजनम्
कथालिमात तुष्य पचनकंमकेन
आहारारूप पोषकाण्डानि सयाह संधिविरंदम्
शरीरावबयवानो च संधानातुपपुरुषहंम्
विधीयते श्रेष्ठमणितु सर्व श्रेष्ठकर्मणा
शरीरावबयवेवं कर्ममेंऽद्वारातः
बालिकतिबलारानोऽप्रार्थ्यनुमवणिक्षम्
दोषानो नितःधर्मस्वायता ये गुणा: परिकीर्तिता:
समप्रमाणा: सर्वेऽव श्वातेवु न भ्रक्षिता ते
रसामृतमांसमेदेहाच्यतं जगवणौणी धातवः
समाधातासेवपि रसो रक्त चैत्र द्रव्य द्रवम्
मांससमिष्ठ धनं चावगृत चित्रम तुत्वतमालकम्
धनं शुक्लं द्रव्य मूर्तं ध्यात्स्वादो बालपापकः
दोषानां धातायामाध्यमः सुदा धातवश्रृण गतायामः
तत्तत्तथमीति स्थवरं बयाम: पित्रं तु श्वेदरक्तमः
श्रेष्ठमा शेरविनिति ध्याता दोषानां धातायामाध्यमः दश
विविधानिताहताराद्रव्यम् तस्य संप्रजयते
सारस्वत्स्वपि विविधं द्रव्यं वहिन्तु द्रवीकर्तमृ
धातुवृद्धिकरं सूक्ष्मं मिश्रीमूयाचार्यतंते
रसेऽद्रवस्वपेपि विविधा: परमाणवः
तिष्ठन्तर्वैक्षेत्रमान्याः विलीनाच्य परस्परस्मृ
इन्द्रायणसंपाद्यानकरः श्रेष्ठमा संधानकर्मकृतः
रसो धातुरतः: श्रेष्ठम्यास्माते श्रेष्ठिनितितमृ
मेडो मण्डला तथा शुक्लं स्तन्यरुपं हि धातवः
तेपेऽश्रेष्ठमा स्तन्यरुपेण विशेष्यावर्जितत्स्ते
श्रेष्ठम्याः संधानाच्य: संधानातिधित्वम्याते
द्रवस्वपिय संधिरेण विलीना: परमाणवः

विभक्तामानानिस्तंभादिति सर्वदा पितातेजसा
विभक्ताऊवर वामानानिस्तंभादिति परमाणवः
रक्तसंयोगं शारिरिकं शापिष्ठं विभाजनम्
भवश्यो रक्तज्यातुः पितास्यामुदीर्मिति
अस्थीति दृढःसंयोगपणी कठिनायति
वातस्यानं समायःं चंति नीरिमांदे भवेत्
देहे संयोगं श्वायंधो मांसमिति इत्यादि
दृढःप्रेभेण श्वायंधा कठिनं तयोः
परस्परादेराणेन संहःं परमाणवः
बायुना शोकिता: परस्परादेक्षिणायमुत्ति ने
स्वयंत्रं कठिनोधायां द्वादशायां द्वादशायां
काठिन्योधायां द्वादशायां वातशानीमिति स्मृतम्
शायरोगामधुरानामस्य महात्तमः
शकुमृत्वं श्वेदं दृश्यं चिरियं मलसंज्ञा
शकुमृत्वं वनलयमूद्रं च द्वादशायं समुद्रानुभास
शेषमस्यानं श्वेदं नृत्यं निष्पादनानमुद्राहुतम्
पोषणं पञ्चं धातुमलानं च विश्रान्तम्
प्रवर्तते सदा देहे संग्राहारितं तथा
अथ भूतसंधो पञ्चं सारिकं विवेचनम्
संस्कारं च धातुम्, पोषणक्रमम्
श्रवणं मल्लप्राणां तथा भोजस्यं बहिः:
कि जयं: श्वायान्तरं भेलता: प्रवर्तते विशेषतः
पक्राशयकटीकस्थ्रोताशिष्यमयेन्द्रगमयेन
श्वायां वातश्च तथापि पक्राशयं विशेषतः
नामिरङ्गमयं: श्वेदो दसीका शर्धिं रसः
दृष्टं स्थां च पितृस्य नामिरङ्गं विशेषतः
उरकण्ठशिरकोमपवान्याम्य रसः
सेवसो द्राणां च जिधा: च कफस्य सुतरामुर्
| ३७५ | मूलसंहिता |
एवं वाताविद्वेषणां स्थानभेदः प्रक्तितः
पवारयस्यः कुरहते पुरीपृष्ठरूप्यो भिधः
वायुः नक्तिस्थितिः श्रोतिसिद्धिविज्ञानम्
शब्दः श्रवणेतुः स्मातुः श्रवणश्चः समीरणः
श्वादिशसंस्थालो वायुरस्त्थानं काठन्यकारणम्
विहितः श्वरङ्गेऽधियुर्दैव श्वाग्निश्चितः
श्वादिशसंविचारः स्मावस्त्योऽक्षेपण। बहिः
कुरहते शकुदातायस्य समीरो वेगवान् यथः
स्थानः प्रधानस्थानान्तः वायोः पवारयस्तः
नामः प्रधानः पिताः स्थानः यथः समुदाहृतः
पवारयास्त्यमद्यस्य ग्रहणश्च कहा हि सा
स्थानः पाचकपितामहाद्रव्यन्यतः ततः
अहारस्यात् भुवतस्य सारकृत्वविवेचनम्
प्रमूखः ग्रहणी पितास्थानसमातः प्रकीर्णिततः
अस्तः कोष्ठे मद्धर्मविविधाः समुदायस्यः
भुवतस्य प्रधानाधारोऽश्च कृत्तिसमाधितः
द्वितीयस्तत्वधोऽश्च कृत्तिसमाधितः कथमेत
तृतीयस्याचः स्मातुः श्वूलवर्षेण पवारयश्चविधः
भागदृश्च नु प्रथम प्रोक्तमामाश्चविधाः
वस्तुवाचार्य एतस्मातः कृत्तिसमाधितः
अधि संप्राणतः कर्मशीर्षकव्योंकव्यम्
अवश्यं स्माटिः भुवतस्य केलं केवलं कफातुः
भवत्यावे विभागः च द्वितीये वेदां ततः
सम्यक् संस्कृतमादनच वायुकत्वविवेचनम्
प्रथमेत्र द्रव्यभुतामामयेंविवेचनम्
प्रथमेत्र द्रव्यभुतामामयेंविवेचनम्
प्रथमेत्र द्रव्यभुतामामयेंविवेचनम्
प्रथमेत्र द्रव्यभुतामामयेंविवेचनम्
स्थाने स्थानं द्रवं द्रव्यं पितमाहारपाचकम्
पितं स्वेदगतश्रोभा स्वभावविद्धगम्यते।  
लसीकां ज रक्ते द्रवं पितं विपाककु तु
रसो धानुः सौम्या इति हेषेम्भानमुदाहरतम्।  
अपि हेषुद्रव्यस्य पितमधिज्ञन समाविष्टितः
चक्षुः समाविष्टित तेजोहृष्टं पितं सुदर्शनम्।  
स्वागृहियतं पितं स्वयोगङ्गस्वात् प्रतीयते
हिंनधाशीतस्वहं यद् द्रव्यं स्थानेपु विच्यते।  
उरः कठादिपु श्रेष्टं बिशेषं निगच्छते
शक्ति प्रदानं द्विष्या प्रधानस्थोरसिः स्तिथितः।  
रसायं धातवः सत्तु पुरीपायात्रयो मलः
शारीरावृक्षवाशाये अपि पवणाशादयः।  
दोषधानां सुमूच्छा शुगुणकर्मजुस्तः
अथ दोषगुणः सर्वं सर्वस्थानेपु वा किंया:
न समानास्तु सामाय्यं बहुणं दशकम्बरनम्
विशारदविशेषप्रायानं सर्वं विच्यते।  
स्थानमेदानुसारे किंयांवेदः प्रजायते
गुणाश्रान्यारे कर्ममेदानामपि कार्कः।  
कर्ममेदानुसारः प्रकाश्चार्यभूताः
दोषधानानीत्यिथिभिमातितः।  
इति दोषगुणाध्याय: स्थानविशेषपदश्रेणः नाम प्रथमं दशानम्।  

हितीयं दशानम्
(दोषभेदस्वहं पदश्रेणम्)
शारीर रत्नांवर्ण

प्राणोदानी तथा व्यायः समानश्वासं पंचमः
अपानवेचि वातस्य पंचमेवः प्रकरितातः
पाँचक रंजक चैव सांधकालोकनेन तथा
आज्जन्ते चैति पितः भेति पंचोपकालिता
अवलंबकसंज्ञानं केदरको वोधकस्तथा
तर्यं: शेषकवेचि शेषमहेवा उदाहरिता
प्राण: सङ्ग्रावाहिनीनं भूते मूर्खायम्बिक्षितः
सूक्ष्मस्यौदुष्टिविशिष्टैः विणु धारकः
हुदादीनामिनिकृत्याणामिनिप्रिष्ठितायींसाधने
प्रमुखः प्ररक्ष्याय ततः प्राण इति स्मृतः
कर्म प्राधानं प्रहसनं तथावस्य प्रवेशानम्
निषीदवरं चोदिगरणं क्षयकोश्व प्रवर्तनम्
आकुञ्जनातु उसरणातु कठस्येवं विधा: क्रिययः
उर्द्धकषर्णः प्राणायामीितः कुरुतेनिन्तः
उर्द्धकषयर्थ पवनातु नारायणविगतांत्रौ
वाक्यसार्वभूतिप्रयज्ञन्द्रविधानं स्मृतिकिंगः
धर्मीनां वानवहानामीराधानुवाक्षपर्वतनम्
कर्मं: प्रकृति: शारीरास्त्रयानां स्वभावजयः
स्थानानाभि सूक्ष्मानां स प्रभुत इतिस्मृतः
ेक वेगायुपस्थत्वोच्छादि इतिकथ्यते
संमीरणातु समायस्मायवा: कामेतलपरा:
भवस्थितः प्रयत्नस्योपसाहस्योपहोपकोकिंनि
सप्रयत्नाच सेतसाया यथास्य कर्मकारिणः
शारीरवृष्टकाशाचारसत्त्वोपबुहिनः
सम्प्रवर्तिकार्यसंपन्नचर्चवर्त्तिः हि
बलवर्णकर्मचावमुदानाः ग्रामुरीतः
व्यानो हूदै स्थितः कुलन्देहारी महाजनः
गत्यप्रक्षोपोज्जोनिमिपिमयोग्यणादिकः
भारो देहरीकिमा: सब्री: करोतीष्टप्रभावितानि
हुदवस्थो ब्यानावष, रसेन सह धारुता
विस्वप्रकारिके देहे स्वत्वविविधकर्मविद्
प्रवृत्तितें प्रयत्नारं वेगवशोसारसमषे.
आदुकने प्रसरण गति: स्वल्पे विविधालिका
प्रवाहनमेवत् वितरं साधक सर्ववेदनानि
प्राणोदानव्याख्यानसंस्कारयो भेदं नभवतः
वितरं साधयन्येषदनवथा: परस्परम्
प्रसारणकुचनावधारः शुद्धाचन्त्व सारसिरणः
अलं गृहणिति पिलतं चोदीरप्रयत्नपावकम्
सारकिटो विभजते विभन्नस्पन्न यथावत्।
अनः कोष्ठचरो बायुः सासालाव उदाहरः
उदरस्याध प्रदेश अपानाये समाविशितः
युक्ति: रेथोशक्तिमूत्रधम्नविषमणक्रियः
स्वत्समितिपादुत अपानावः सारसिरः
वायोश्चलस्वभावक्ष्य कर्म स्वामोक्तमध्यमक्ष्य
सामायन्यमणि सर्वेण र्ह्यामेवदानुसारः
किंविशेषपदव ततो भेदः पञच प्रकीर्तिला
पञ्चवामाधिक्यसंपत्ति पायकसंज्ञकम्
र्यवतंत्रवलं पाकार्डिक्यमाणायुभित्रविश्चत्
विलेचमनि बलादक्षेण भुमतमाधायस्थिततम्
द्रवीस्ममयं यतिः पञ्चयमार्लाय ततः
किंविशेषे द्रवप्रेण पिलसृता सह मृत्युः
स्वेदनान्ततर चाथ्य सारकिटोविभाजनविवि
ग्रहणां साराभाष्य रसरूपस्य शोषमिका
पिलसृता पायकार्डेण भवत्वद्वैथिन्यम्।
शारीर तत्त्वदर्शन

शुद्धार्चरमो भागः स्थूलार्चरयोपरी सिद्धतः
अमः गृह्यत्वानिपाकातः सा श्रेयों मता
तद्वृत्त पांचं पितं सारसिंहअमुगम्
पितभेदानपि स्थानात्तथारधानेनवृहेन्द्र
पितं श्रुद्धमात्र भुक्तरसर्जनकारणम्
रामपाककरं तद्वं इवं रुक्तसंज्ञकम्
पितं संजाबाहिनीनां मूले हृदि समाभिषिक्तम्
वायुना सहितं सम्यगनिधियायथप्रसाधने
शुद्धभेदानिनाह्यः साथकं साथकायम्
पित्तमालीचकं तेजोरूपं धसुमाक्षिकम्
कथा भोजि सहरिधि रसे लब्धि समाभिषित:
वर्णशिष्करयस्माण पितं तद् भाजकं मतम्
स्थानानुमोहत् पितं स्य कर्मभेदोपपादका:
इवावर्गस्यस्य पंचं भेदा इति स्मृता:
स्थानान्तरस्तिरस्यपेदानासवलंबनम्
करोवसास सिञ्जेयणा सिंहास्य हृदयस्य च
स्ववीयेन्ति सिद्धातुकायाचारंबरसंस्थया
स्थानान्तरस्तिरस्यपेदानासवलंबनम्
प्रसूतं चाषकिरे बेहे स्वातं गुणामिधिर्ययुः
स्थानान्तरस्तिरस्यपेदानासवलंबनकः
आमायणात्मकस्यसंघातस्य करोति यतु
क्लेदनं तद् द्वादश्वमाम्यातं क्लेदकः कफः
सिन्धः संस्क्रेपणात् श्लेष्मा पितविभक्तयुः
विशेषणं कारणं स्ययतं क्लेदनायथस्य कर्मिना:
श्लेष्मेऽद्वेः क्लेदकायः स्वभाविण विहृद्यते
विदुता अपि शुक्तान्तः संधायं वर्तस्यरसः
तत्त्वाचतः क्लेदकोपिण श्लेष्मा संधानकारणम्
विशाराणामूलस्वस्य द्रवस्य रसवोधनम्
करोति रसनाशयो नामसा अनेकम् संवधकः
संज्ञावतहस्रोतुमूले मूर्द्धायतः
शीतरथवाताद्वित्या तपस्कल्यावते मतः
द्रव्यं सिंहधर्षं यथा विशेषाद्विसंप्लं
करोति रेंशणं श्लेष्मयुदेष्टः श्लेष्मसंज्ञितः
मुख्याश्रेयं पंच भेदः स्थानकमथावशेषस्त
वातादीनां तु दोषाणां प्रत्येकमुपकलिता:

इति दोषविदेशवस्तुदर्शनं नाम द्वितीयं दर्शनम्

तृतीयं दर्शनम्
( दोषवानुशारणं कर्मनितिप्रावश्यदर्शनम् )

पदांगाति शरीरभयोपांगाति विविधान्यपि
घटकानां सुस्थितां जायते समवायतः
अंगोपातीनहस्तमात्राः घटकानामहत्तिष्ठम्
भवतुथावनं नागश्राचर्भवृद्धिव वस्त्रं संक्षेपः
सालसं कर्मवाहिनां जीवनं परिरक्षयते
सम्यक्यार्थसतमरसविकारपति तथा
शीर्षनं धारणं धातुनां सर्वं पोषणं कमात्
उत्सर्जनं मलादीनामिथ्येव कर्मपंचकम्
प्रधानं साधकतं जीवनालाल्यं कर्मणं
प्रोक्तावधृतिवस्त्रं कलरी वादपितत्वस्य धार्यः
विविधं कर्मं पञ्चपोषणोपपरसर्जनालाल्यं
प्रसारणाः चलनात् विनिवर्तते
आकृष्टचाराः संवहः श्वाहुसंपृवशः प्रसारणात्
प्रसारणाः चलनात्तः सर्वं ज्ञातः भब्बति द्विति

शारीर तत्त्वदर्शन

382

संबंधना कारण स्वायत्तनय स्वभावजा
कर्मभावाकारयय: प्रायः सवं: शरीरण:।
विविधान्तिस्वायत्तमांससेवीसमुद्भवः।
पेश्यस्तु मांसराजसता विविधान्तिव: स्मृतिः।
पेश्यः कला: सिरा: स्नायवः स्त्रीतांसिद्धवृत्तिः
शरीरराजसता भिन्नः वसहसुगुणकम्भः।।।
अपि भिन्तामित्तसत्त पारसंबंधातिसता
परस्परं चालुक्तः क्रियानवितेवत्वमतः।।
तत्त्वः प्रश्चारकाचारस्थलिव एव कला: स्मृतिः।
वाहिन्यकर्म सिरास्तासि इवादवस्य वाहिकः।
सिरास्ताकह सि एव धारणाशोतवाहकः
वेदीसंस्थिनिवद्वः ये स्थूलः सुक्तमार्च सत्तवः।
संजालकार तेजानामात्मायता स्नायुसंज्ञाय
सेवासिंह मार्गः सामान्ययति सिराधमनिविषिः।।
अवर्गाहिण्डा मांससंघः पेशवतः: परिक्रियितः।
परस्परं चालुक्तः: चेति संविक्रियाकरः।।
संजालाचार बाह्यवस्तुनामादेशः प्रक्षणानिवः
प्रतिबद्वः वाहिनीसिद्विब्दना परिसर्यमः।।
स्थानास्ते अवमयः ततो धारणः स्नायुसंगतः।
कुवर्जितः चलि स्नायवः ताःश्च: वेदीसमाधितः।
क्रिया: कुवर्जितः पेशीना: विविधाचलमानिमिकः।
वेदीसंस्थितवालादुचन्तः परिसर्यात्मकः।।
विक्षेपणः मलादिः पोषकान्तः संग्रहः।
सुक्तमसोभोबूतमवशस्व स्तावाना सववण: बाहः।
संचालनः च गात्रानं स्वमहत्तमः भवत्युक्तःप्रणादिकामः।
संबंधना गति: स्तावः पचनं पोषणं तथा
उत्सर्जनं चेति मुखः पद: स्तुङ्गविन्हेतवः।
स्थानातत्तरवता: सवाः पचनासंस्थानादिकः।।

उत्सर्जनं चेति मुखः पदः स्तुङ्गविन्हेतवः
स्थानातत्तरगता: सवाः पचनासंस्थानादिकः।।
प्रवत्तते क्रियारूपाःण धिमे हेतुः स्मृताः। आहारसिद्धार्थे रसायनः सेवाधानः कमः प्रधानः पवनः ततः। मुखमाहार्यः शूद्रमन्त्र च ग्रहणीकता॥ पञ्चवायुस्यं शुलान्तः स्वानिग्ने वववर्धिताः॥ कमादाहरन्तः त्रयो दोषाः प्रकृतीते॥ चर्चण किंतु संस्थेतुं सारविवेचनम्॥ विभागः पननायस्य कर्मणं प्रमुखः स्मृता:॥ रसायनी तेष्वं पचनसरस्यानामधिशीतः। अतः भस्यं च पैयं च चोच्यं केहचं च जनविद्धैः॥ चन्द्रविवेचनेन द्विविधः वा समीचितिम्॥ अवश्यं विरल्याय चन्द्रशास्त्रं चर्चणम्॥ स्वाधोनेन देवं तापेश्वरे पेषादिकं त्रयम्॥ स्पष्टार्थश्च कुम्भति वदनागा वेदनावहः॥ आकुंचनं प्रसरणं पेषीनां प्रतिबोधिताः॥ ख्वाचः संचारनात् पेषीस्वरूपोप्यः संप्रजायते॥ तस्मादन्तः द्रविष्यां कण्ठनाक्रयेत् सुखम्॥ श्रोतस्य चतुर्वाक्यं रसो रसनेतानुभूताय॥३०॥ ख्वाभोप्य बोधकशेष्मा कथितो रसविधानात्॥ कण्ठस्य श्रवणार्था स्पष्टप्राचुच्च च प्रसारणम्॥ आकुंचनप्रसरणासाध्वं स्वयं जायते॥ सिन्धः श्लेष्माभिनोद्यस्य सुलस्चार्यकारणम्॥ कण्ठनामायणं चात्रं प्रक्षिप्तवते ततः॥ श्लेष्मणं किंतु कक्षकाश्यन्तं द्रव्यं प्रजायते॥ कण्ठनाक्षिपितं भुक्तं प्रथमम् यत् विनितिः॥ निमितो भास्मपेशीभिरामायं इति स्मृतः॥ पेषीसमाश्रितं द्रव्यं निःसूतं चलनादा वहः॥
श्रोतोभावना संवादसंबंधित वक्तेन केलेकरः कणः अन्वयमाणायं फिनिल च द्रवीकृतम्
जायते मधुरीमूर्ति पत्रस्तवे भवत्यपि
केटुसाराम्बिन्यतृत्य संस्पर्शः क्रान्तकारणम्
न स्याहिल्येव मधुरीभावान्विन्यायः दृष्ट्यते
विक्लेदं च मधुरीकरणं भविष्यकारणं
भित्रं तत्कारणद्वयमवश्चामध्यमिधिगम्यते
सचत्यामाशयार्थुं द्रव्यद्वियं चोभयकर्मकृत्
द्रव्यं भिन्नगुणं स्थानादेकर्मेन्द्रेव न स्थिते
भित्रं द्रव्यं भिन्नभागातूं स्थविद्यधिगम्यते
माधुर्यमालिकाद्वयम्याशाबिभागों संयुतः
विभागश्चालकसंबंधसंबंधां केलेकर्नेच्योऽस्यं
आमाश्याभिधानेन स्यात् इत्यदूतीयांते
अऽधो यति द्रवीभूतं भक्तमाणायातूं क्रमात्
पितं च च्यवमाणे अंशानं भिन्नभवति याकृतम्
लक्षणं प्राप्तस्य तु पञ्चमाणाण्वाभिधे
पितेन स्विदते पेयीस्मृतः प्रविचूनेन च
सम्प्रकृत प्रस्तवितां चार्यः ग्रहणां प्रविचित्यते
पापकालेन पितेन सारं किरुमिति दिशा
संस्करेन्त्रित पितस्य द्रवस्य लाव दृष्ट्यते
तेजोभेन संस्वरेष्ट्रेष्ट्रेष्ट्रेष्ट्रेष्ट्रोतूं रसशोषणम्
पंचभूतात्मक्वेव्यं वर्तेनसङ्गुणोद्यात्
त्यक्तवर्त्तं ग्रहणीस्वरितम् पितमीरितम्
सार्वसक्तोऽज्जर: स्वते। प्रक्रियेव शोभितः
यङ्कदु यति सिरानीतः दशरथोपवृणुः
किंतुं च दिविवधं मूर्तं वस्ती संचीते द्रवम्
मलापवियोऽष्ट्यान्ते स्वूल्पान्ते चनं संचीते यङ्कदु
आध्यामान्विते पववायस्पश्यकु च नानामितः

उत्सुक्यते च तस्यैवाधोभाषय प्रसारणात्
अपानायणेन मक्ता पेशीस्रोत सिद्धेन च
मूर्तिसर्धली वायुसतंत्रसे पशीसाधित:
अन्तः पक्षवाशे वायुर्वस्थावमलसंबन्धः
मलस्वर्प एवस्याद्वः पेशीसाधित:
समीरणः कर्मकः पक्षवाशस्मीरणः
तथा प्रकाशीसाधितः
वायुसर्धां वायुमलसः यथा मलः
एवं विपक्षावादाराद् यः सारः संभाजयते
धातवस्तीनः पुष्टमः रसायनेन रसायनः
आहारे सर्वधातुतानोऽपि क्रयावस्थानः
द्रवहुपश्चात्म सारः आहाररसः उच्यते
शरीरार्थवा: सर्वः धातव सार मला अपि
अपि भिषजस्वर्पाते पंचभूतांशसंबन्धः
बिविधं द्रव्याख्यात: पंचभूतांशसंबन्धम्
नभोजवकाशं श्यातु शरीरे पांचभूतिकेः
भोजात्मनेयाचायवाचार्यगुष्ठम् परमाणुः
अत्रेष्टमुग्धायुविष्ठोत्तरवादध्विधः चतुर्विधः
मात्सर्विशिष्ट भौम: शारीरे द्रव्याख्यात: रसांदिकम्
पाथिवाचार्यायुविष्ठेनाहरूण विबर्धे
कुटक्ष्ठरायुविष्ठतममुखमूष्ठम् विवर्धनम्
लेजानान् तथा लेजानेयोराशिमुद्विषेवम्
स्तथा निक्तरस्य सारोर्वेयों भवति वर्षम्
वायुविवधः: श्वासगत: भेष्टों चायपद्विवधनम्
पयान्त्यसर्वायुवाधोनेयोजोवायुविवधितः
न ना जीवसंस्थानो वायुर्जीवमसाधनम्
द्रव्यं ज्यूठं द्रव्यं ज्यूठ्यज्यूठोर्त्तविवधितः
सूक्ष्मं लेजायुविष्ठं लेजासा वायुता तथा
भूतानं पृथिवीं स्त्वपता द्रव्याधित्यांकुणिणी
श्वाला: शरीररावयव: पाथिवार्णशमुद्धवां: पाथिवार्णीस्विषेशिण: श्यातु: तेपामसिवनकेनम्
करण्णवं शरीररस्य जीवन परिक्रियते हृदय दिलोखित: शरीररावयवान: च यथक: चलनासमकम्
करोति सर्व: तदायुः पाथिवार्णस्वामाधित: अतः शरीररावयवपोषकं विविधाय यथा
वायोरहार: एव स्थाययुः श्वास्थाहुःस्तथया
वायोरहक्षय: वाह्यस्य नासयास्त्रः प्रसारणम्
उत्सर्जनं दृष्टिस्व: शरीरावतःस्तथया च
वायोरहारतिमद् वायोः प्रसारं परिक्रियं तथा
तत्त्वाधारावयवाः: श्वाससंदर्भानसंज्ञः
नासापुः श्वासवहः स्रोत: कण्ठम: तथा
दिभागः: पुष्पकुसश्चेव श्वाससंस्कारसंभृतिः
नासायय: श्वासमार्गस्यांजनं च प्रसारणम्
पुष्पकुसश्वासाध्यविरि तल्लव: श्वसनकमक्रितः
पेशीविनिमितते चास्तः: भुजने पुष्पकुसये
वायुः संचीयते श्वासमार्गणं: समाहुतः
उत्सर्जनेऽस्त्रिपः दृष्टिस्वतः पुष्पकुसकुंजनानुः वहः
वुद्वुदाकृति: कोषेवस्यान्त: प्रपूरितः
समन्तं: प्रविचितः: पेश्य: पुष्पकुसमिहः
आकृचन्त्र प्रसरणस्यामाश्चापि ततोनिशांम्
आकृचन्त्र प्रसरणः सर्व: श्वसनकारणम्
विविधः वायुः वायुनातः: श्वासकमक्रितः हि सः
नासाक्षटोऽविष्कर्देवे वाह्यतिम्भं प्रसारितः प्रसारितः
अशोवायवारस्य बालाः नासापुः व्याह्यतः
आकृचन्त्र नासाकृतोऽविष्कर्देवे वाह्यतिम्भं प्रसारितः: प्रसारितः
प्रतेन रजकास्येन यक्त्वसनीहोऽविष्कर्देवे बिशिष्यते सदा
अकूंचनप्रसरणां वायुः पेशीसमाभिनति
हुदयस्थं रसं व्यानो वासिनीसि: लियेषु बहुः
स च शालोपशालामिबर्तिनीनां समस्ततः
ऊँधवं चाधाणं निम्बकः च शरीरे परिसमंति
धातुतांगयुष्मातिन स पुनाश्यत्वलिखाति
हृद्येशीनां वासिनीनां सशालानां समीरणः
समीरणः स्थानूं व्यानाययो रसविक्षेपकस्त्रत्तु
सम्यक्षववहारस्य रसोज्ज्वलसंज्जकः
पुना राजकपितेन विपक्षो रागसङ्कु
रसाधातुरितिः ग्यातो भिज्जवाहारजाय रसातु
सहोदेवगतो धातुः चादारसस्तथा
यथं विविष्यते देहे हुदयस्थं वायुः
रक्तवर्णांशि नामनाच्छसी रसाधातुरिति समूहः
व्यानेन रसाधातुर्हि विक्षेपोविचकस्मिनः
युगत्त सर्वं तोजसं देहे विविष्यते सुसः
रसनाम्नोपदवतः स्थानूं धातुः भूषितः
विसानामभिव सुध्माणि दूरे प्रतिसृताति च
ढाराणि लोकसां देहे रसो रक्तवर्णायते
सर्वोदेहस्तवच्चं रसाधारुस्वाहतः
मूलं हुदयसमाधात् स्थोत्रां रसवाहिनाम्
रक्तस्य तु यथूः प्लीहा तथा रक्तवर्णः सिरा:
विशेष्यं रसवाव धातोरित्वमरमाधवितम्
पोषकांशः शरीरसमाधारव्यस्माहुतः
विलोकन तत्र विलुभ्यति स रसो धातुरितिः
रसतं स्थानूं विलोकनं सस्तानं रसातु उच्छ्यते
प्रसृतस्वाहतलं देहे रसाधारुस्वाहतम्
विपक्षणा रक्तदातस्वितिभिज्जयते
परस्परानुरुगित्वा नाम रक्तवर्णायते
शारीर तत्वविज्ञान

द्वाल्यु तु स्यंदनावश्थाविधियतं रससंज्ञकम्
विशेषणं चापि भवेत् संदनेच ब्रह्मारणे
रक्तत्वे सहतीभावहेतुः संशेल्य इत्यते
परस्परानुरागितवात् संशेल्यः वर्तमानवः
सहतीभावमाप्यता मांसमित्यमिद्यते
व्यक्तिभावार्थको मांशशब्दं इत्यभिमार्छितः

द्वाल्यु मूर्ति व्यक्तरूपं मांसानाम्पोऽविशेषं
उत्सर्जने निश्चयन पचनं पोषणं तथा
दोप्त्रयानुवदः स्थः सर्वशेषविधाः नियोः
शक्ति मूर्ति तथा स्वेतो महाचाले शरीरगः
हेतुसर्जने तेषां वायुः स्रोत: समीरणः
आकुंचनं प्रसरणं हस्तायঃ पादसरणः
अत्सर्जनं चारणं चाल: भवेनो वाकश्चर्तनम्
आश्रयानां स्रोतसां च चलनं विविधात्मकम्
सवं संपादयत्वेतत् वायुशचर्तनकर्मकुः
उत्साहं आचरं चलनमण्डलं प्रेषात्मकम्
स्थानां भवं तत्सर्वस्मितः विविधाः नियोः
हितं व्यक्तमवर्त्तं यत印度 चलनमण्डलं
तत्करोति शारीरस्य वायुशचर्तनकारणम्
द्रव्यांशानां रसस्थानां सारसिद्धिविशेषं
जाते यें रक्तस्थ्यं तत् पिंतं समुदाहृतम्
पचनं पोषंकाशानां धार्तृनामपि पोषणं
करोति पिंतं लू धातुपाचक परिकृतितम्
अतर्वार्यो रक्तस्थ्यं देहातावः
पच्चनले यें तदूः द्रव्यमार्यातं पित्संजया
स्रावाण्यौ मित्रात्मकिर्त्वं शारीरे रूपर्णस्मृ
वृद्धंमेधामितमादिशरेष्टप्रत्यार्थसाध्यानम्
करोति पित्समितं कर्मं देहात्य तैस्मृ

1900
इति दोषत्रयानुसारेण सर्वकर्मणां कर्मविनियमदाध्यायदर्शनः नाम ।

तृतीयं दर्शनम् ।

चतुर्थं दर्शनम् ।

( दोषत्रयत्रानुसारेण विकारसिद्धवदर्शनः )

वातादयश्चाविकृतः: शरीराश्योपकारः
त एव विकृतः: सन्तो नानाविकृतिकारः
दोषा विकृतिमापनः विकृति देहकर्मणाम्
कुर्वित नःसो वृद्धिच्छ वैपरीत्यमिति विद्या
उत्साहानिरन्तरः क्षणोऽहनिश्व विमानम्
विविधानां सर्वंदेहगतानां चठनासनानाम्
पिते मन्दरोपनां: क्षणोऽन्नाश्चाच्छ शरीर रः
क्षणोऽन्न श्लेषणणि शैलिम्यं सधिध्रुवै जाते
वृद्धे समीरणेः रौक्षयं व्यद्वानिश्व जाते
क्रृष्टातिनिन्द्रता काण्यं दीनतः वदविन्द्रकाः
यहाँ तकः पीतविषमूद्रता
मंदाविल्लनुत्साहस्तंत्र
शीतल शारिरात
निष्ठाधिकां पूर्णमूद्रां श्रेष्ठत्वं न लघादिकु
कर्मसंबन्धवर्ज दौष्ट्र्ये स्थानाल्लेश्वु यतः
जायते वैपरीत्रयं तत्त्व व्याधिमानोपदिष्ट्ये
व्यासो शृद्धितसारोपयमपि स्वादु गुणकर्मणाम्
पीडाकरत्र रोगतव वैपरीत्योद्धव भवेत्
क्षीणा: कु वैसत्स वातावः: संक्ष्युगुणकर्मणाम्
वृद्धश्र वृत्त कुपिता वैपरीत्ययु कारणः
वैपरीत्य: विपप्यास: स्थानानुगतकर्मणाम्
हरभेदां विविधास्तोदेदेवनव्यधनादयः
सन्धौ वेष्टन कष्टः संदन स्तम्भन तथा
विविधश्रृ मलादीनाम् कुपितः कुश्लेनिनः
शूलो वातविकारेशु प्राधानो विविध: स्मृत: तः
विवाहश्र तथा कोष: लाव: स्वेदश शाकिता
करोति कुपितं पितां प्राधानो दाहु उच्चते
शोषो विविध: काथित्यमुपेप्तवश शीतता
करोति कुपित: इलेक्मा प्राधान: शोष उच्चते
विशेषण च पचनं पोषणं विविधाः क्रिया: शूलो
दाहस्तथा शोषास्तासां विहुतय: स्मृता: तः
स्थानाल्लेशु कर्माणि शारीरे विविधान्यपि
संचालने च पचने पोषणेवल्लभित ति
विकाराधिकाणि विविधास्तथा स्थानान्तरौदश्वा
शूले दाहे तथा शोषे सर्वथा वल्लभित ति
स्वभावावधितो वायुव्याधिस्तुतियः
इति: संचालनातु सम्युप्तार्थिकायाकरः
शोषोरोधेनविन्यासः संधोपास्त वाजिसिंवशालत
चक्रोबन्धावन्मार्गः: पीडाकरो भवेतुः
मूलसंहिता

कुटुंब वायुना सोतःपेशीनं यत्रप्रीडनम्
कियते नेकसंपं तत् शूलः इत्यविधिःते
प्रसणारसिस्तथात पितं स्ववीयेण विभाजनम्
करोत्क्रमः धातुनां कर्म तत्चच धातुम् कक्षकुः ब्रह्माः
धातुनां संदर्पयेत् पिल्लमाहारमपि दूषितम् विद्विकोषाः
तैक्षयम् पद्वते तेन पाकः कोशाच जायते
वैद्यव्युपत्तावशः स दाहः परिकृतः
संग्रहानन्तः पोषकाशानां संस्थलोपचाच प्रस्फरम् पशुकः
श्रव्यावरसिश्चः जलभ्यु जुष्ठे कर्म पोषणम् विद्यामाणं
उत्साजनश्च हीनत्वात् संप्रवह्यालितगतः
जायते संख्यः शोधा सं संवरत्स्पियते नासिगी सः
बहवश्चान्येकृच्छः व्याघ्यः संवहन्त्यालितभूतः सः
नान्तकामिति तेऽशूराः दाहः शोऽष इति त्रयम् श्रवणीयः
श्रवणकारस्तथा दाहानन्तः शोधाकारकः इति
स्थानान्तरगतः सर्वं भिग्नते व्याघ्यविविधादिः
वातप्रकोपो व्याधीनां हेतुः शूलात्मनां मतः
शूलात्मकः समाक्ष्यातः व्याघ्यो वातसंभवः
पित्तप्रकोपो व्याधीनां हेतुः वातहात्मनां मतः
शाहात्मकः समाक्ष्यातः व्याघ्यः पित्तसंभवः
श्लेष्मप्रकोपो व्याधीनां हेतुः शोधात्मनां मतः
शोधात्मकः समाक्ष्यातः व्याघ्यः श्लेष्मसंभवः
नानाविविधां वातावः कर्मणां हेतुस्य यथा
विविधानं विकारानामपि तेऽहेतवशः
व्याधिनामामा पच्चिमानता पक्वतात् तथा
श्लेष्मपितानिद्येशाचावस्था: संभवति हिक्या कहासः
व्याधित्तिकारः द्रव्यपकः पाचकाचित्वः शास्त्रिकमाणाः
स्थानान्तरगतः दुष्टमाहायातः चामसंज्ञाः
शारीर तत्त्वदर्शन

आमद्रव्य तु भूतताते: कारणस्थानारूपेतः प्रकोपमेव दोषप्रकोपोऽद्भूतं सर्वतः परिस्पर्पि तथा स्थानात्तेन विसर्गतं यत्र सञ्ज्ञाति विकर्षण कुश्चन् तत्र धातुः तत्र दृश्याणि संशोधितां वातपिक्षकः दोषानां चामद्रव्यन्ता मूल्यित्वता: शारीरस्थानु धृष्टयति सर्वतः परिस्पर्पि तथा आमद्रव्येऽ व्याप्तित्वता वातपिक्षकस्तवः दुष्टाश्च व्याधिविजन्ते मितिष्ठता दोषसंहत्या संचयन्ते प्रकोपवत्वः प्रयत्नः स्थानस्थानं व्याहितिः दोषानां संगुणाति स्थानस्थानं व्याधिकारः।

रूपां शूलकर्त चामद्रव्यं तद्व बालसंज्ञकम्। आमद्रव्यं पित्तसंज्ञकम् तीक्ष्णं विदाहकुल:। स्नाध्यो शोषकर्त चामद्रव्यं ध्यात् श्लेष्मसंज्ञकम्। निदाननाक्याल्पदीपकार्यः पूर्यायमात्रः तस्मिन तत्॥ ४०१॥

विद्वाहारस्तु नाम इल्यं भिन्नमेवते। दुष्टं देहात चालवुद्र द्रव्यमण्यांसंज्ञकम्। ऊष्णोपवन्धवेन धातुमण्यांपालितम्। दुष्टमण्यांस्थानं रसमां अग्रह्यं। अध्यो दोषेन एवातिषु। दुष्टेऽग्निभो विभ्रमेषु वद्यामस्य संस्करण:।

इत्यादि तत: सर्वशारीरे धातुदृश्यानि। व्याधित्बकर्तयं च: पोषणानुपयोगिण यत:। महाकुलं ततु सर्वहाम इत्यभिधीयते। विद्यं वा शारीरस्थानपथं वा सम्बन्धत:। ज्ञानं जायते जायते च विकृतिभिविधातिः।

येन द्रव्यं धातुवाल्मुक्तितिबिग्निविधानम्। आमाहिन्यान्त तदु द्रव्यं शारीरस्थानकारकम्। अभिप्रायस्तंब्धकालं विभिन्नविविधमेति।
शारीररघ्वविका यत् क्रियाविपञ्जकारम्
द्र्व्यमामादिवि तद् दोषानामोपदिशते
द्र्व्यमामादिवि वा दोषः प्रकृतिविद्या वा
स्थानांतर्भु संस्कृतः संविधा चाधिकाल्यति
प्रविषेधः ततो धातुपुष्टमांसास्विक्षु क्रमात्
विपक्षाचार्य भवति धातुपुष्टेनोपमणः पुनः
धातुभि: प्राविषेधक्ष्योऽस्त्यां जागते वैहः
आमद्व्योऽस्त्यां व्याधिरप्रवृत्तामान्यति
आमास्य द्र्व्यमानवा दोषः संचीयते यदा
प्रविष्या धातुनु व्याधीनामासमावः हि सा मतः
यथा धातुपुष्टः दोषो धातुभि: प्रविषेधयते
व्याधीनां वा पच्चमानावशेषितिः परिकीर्ति:ते
आम: संनिघ्नि यथा धातुपुष्टै पूण्यां भवेत्
पच्चथीत व्याधिविप्रेतिः व्याधीनां समुदाहः
धातुभि: प्रविषेधक्ष्ये दोषस्योऽस्त्यां वैहः
स्वाभाविकैः शाक्यमूर्तिर्वेदानामाशयैः संवेदत्
दोषः शरीरलक्षणं शोधाप्रेण संविचः
तथ्मेदनाद् विहीणस्त्र वा प्रविष्णति वा
इत्युच्चाते हि सः
वीणि मुख्यानि कर्माणि तद्रस्ते अथ व्रम्यः
अवधारानां व लिङ्गानां मुख्यं भेदात्मः मतः
व्याधीनां विविधावल्पि स्थानसंस्थानातेति
प्रधाना हेतु: प्रोक्ता वातपित्ककाराः

इति दोषानुसारं विकारतिपदशां नाम चतुर्थं दशंमप्।
पांचम द्वाराम्
( वाताविद्योपायनं विकारस्यस्यन्वल्पसत्यम् )
कुपिताम् हि दोषाम् शरीरे परिपत्ताम्
विकारस्यस्यन्वल्पसत्यम् विकारा वहनः स्मृताः
अश्चिन्तामाणाःश्वत्वाविरेणुक्तास्तु पित्तजा:
विकारां वशेषमजानां विशिष्टं परिकीर्तिता
नावंदेवः पादशुलः पादहरो विपादिका
पिठदकोष्ठं सुप्रसादं वातबुद्धिता
गुर्ज्रसी आनुभेदश्र जानुविश्लेषण तथा
व्रस्तस्यमर्म्मोहसादो मुख्यश्रव्य च पंचमाः
अदानिलह्योक्षेपों बंक्षणानां एव च
वेष्टसंस उदावती विढ्मेदः भोषिणश्रेयम्
खंजलम् बामनवं च कुमजलम् च त्रिक्रुद्यः
पुष्पग्रहम् हर्षोहस्त्थथा पाश्वस्मर्देकः
हुद्राव उदरावेष्ट उद्रयों वक्षस्थत्था
प्रीतास्तम्भो वाद्यों उपरोधश्च वक्षमः
कठोधस्यस्थथा मन्यस्यश्रव्य हुदादनम्
मूकलं दंतेश्विलियमोष्टमंदोष्टसंजाता
दंतभेदश्र वाक्संगः कपयास्यत्वभिविष्पि
वक्ष्ट्वोदस्तथा गंधाजाता च मुख्योष्णम्
हाण्णामः कण्ठशूलमश्वद्विवण तथा
उच्चे: वृत्तिश्च वागिर्यं वस्मंस्बर्त्तवार्दितम्
तिमिरों वर्त्ससंकोचंचावश्यरूपं तथैवः च
अश्चिन्तामाणाः श्वानीश्च भूतुसाध्वश्च वेपधुः
शंकमेदः केशाभूमिस्फुटं च शिध्रोहजः
लामात्मेद्वचकांगरोऽः पाथवहस्तथा
जुङ्भा रौद्र्यं च सर्वगरोगस्यवाक्षोपकः श्रमः
दण्डकेश विषादश्चातिप्रलापो भासस्तथा
श्यावास्मानावासवतं पाण्डवं च श्वगाधिपु
हिन्दकास्ववन्तान्तरे श्वापि न विद्वाववन्तविद्वस्ते: ॥
अनुष्ठातैतिहाराणामालितकुतमय इमे
अनीदिःशयः भाषायायाहिकारा वातसम्भवा: ॥
वेदांस्तदव शूल्यहोर्धवं स्त्रियेष्ठ एवं च
अतिश्रेष्ठं षड़ विकारा: शूलभेदां उदाहरताः
आवेष्टश्वास्तं वैद्यात्तेयं संकीर्ण इत्यपि
आजुनानोद्भवाः स्वास्तेन विकारा: समुदाहरताः
शोकस्वरूपस्वविविधं स्वकारा रूपसंभवाः
स्तंभो प्रह्लदोपरोक्ष: संकीर्ण: स्तम्भसम्भवाः
शोभाभाब्यस्योगादा वा प्रसादाप्रसादकारयः
स्वाभिप्राभुप्राणेष्वर्तिमार्गाण्याः वन्धोपि वा
गुप्तश्वेते समाख्याताः संज्ञाविभूतिकारणाः
मेधोदये हिविष्ठे शूलस्वरूपविवाहविदारणम्
जानुऽथोष्णादिभिर्दश्तु शूलस्वरूप उदाहरत: ॥
नलबंदवीषाणानां भेदस्तु स्वाद विदारणाम्
विकारो भेदस्पेशु विन्दमेव: परम्परित: ॥
विन्दमेव: स्वादु दृशाधिकारात् वायु: स्वादु द्रवशोषक: ॥
शाकृष्टुहकरो बायुं: स्वादु विन्दमेत्यकरकः
अल्पपल्लेवों फैलिण्ठौ च माश्तेनात्मित्सायतें
अतिसारेिविन्दुवालनुस्वादेव द्रावतापत: ॥
वायुविकारेिव रूपस्यादभिमिश्रेयेष्विन्दुव्रद्वः
विन्दमेव एवाश्चिन्तितविच्चितनीययमिदं भवेत्
सोत स्वयम्मृतेनु षड्ढो बायृविवाहगिरः
स्वदंश्च पीड्येशु बेरानु स शूरुः परिश्रमयेते
सृंवस्यातियोगादों संकीर्णचारु रूपसंभवाहू
स्तंभो रघुस्पुरूषा भवति साहत: ॥
स्नायामन्यादिणु स्तंभ: स्नायुशोषमुद्धमब: ॥
शारीर तत्त्वदर्शन

पुष्पकङ्ग्रहाचार वेश्यत: योगसंभाव: क्रिकत्ववामतत्वाचा: स्नायूसंशोषसंभाव: स्तम्भसंकोचरूपस्वच सर्वांकृतांगसंभाव: भवति शोधस्तोषाद: वा स्वाध्वादीनां वा यथायथम् भवति गतिवेपम्यादये कपयुमादयः

वायोराणुत्रयाद् वृद्धः कोपः यानमार्गरोऽधरः वृद्धः रोक्यवृत्ते समीरणे रोक्याद् भवति मांसाविधातुनामस्वैशश्रोषम् तस्मादेण पारेष्ठ त्वघादीनां विदारणम् आकुण्डस्ववृपाच विकारः संभवति हि स्निधानस्ववृपायां ब्रम्माणाभिमति संचयात्

वोतोरोऽथिभवेत् तेन मात्रर्चोपवधयते गद्दः संचालनेवानामसमविष्ठं जायते स्तम्भः शोधस्त शूलक्षम विकारः संभवति: शोधस्तमातमकः चार्यो विकारः शूलसंयुता: चलने हीनात्त याते कर्नित् संजापि हीते संशोषणात् तथा शोधात संजाहानिर्भष्ट्यः संकायक्षणा: कृतितु स्तम्भसपाश शेषन

एवं वातनिर्विकाराणां इवाधित स्वातः स्वरूपत: संकायक्षणा: चार्यो विकारः शूलवजिता: विकारः स्तम्भसपाश चार्यणः शूलसंयुता: वोतोरोऽधारः प्रकुपितो वायुर्गानि पीडिते तेषुः वहिरावति वाहिनीनां प्रसेनातु प्रसेनितंगेशु ततोदश्यात्वमवभास्ते

रसाधारस्तं विकृतेवसर्वेणु प्रतिपदेते वोतोरोऽधारः पुण्यान्ति संहित्याधानाधारः

मात्रस्ववृपायान्ति श्वायकमुपजायते श्यात्वत्तत्वश्रेणिं च वायौर्त्यभविभाषितम्
वर्णोपालिकरो वातुर्वें रूपरिहितः स्वयमकरो नामकरो अपरोपक्ष्यव दाहांक धूमको दम्यूत्तथा।
अन्तःसदाइत्वाः विदाहादिधकल्तहा।
अन्यान्त्वस्तितं ह्वैववचारापि स्वयमवधिमुक्तमः
मांसकोपितवा: केलेडशान्तानामवधिरणमः
हस्तपचाकाकारी त्वर्त्रहास्य स्वस्विदारणमः
रक्तपिंमा रक्तकोठास्यचर्मलवणं तथा
हथिलं रक्तमंडलानिः हारिमतापि च
कषाय तिकाश्च्यतापि पूर्तिमुखता नीषिका तथा
अत्तुपितात्सायापकाश कृत्याधिक्ताः स्वराया
गल्वाकोपिककाशकाच्य आपायावाच्य च कामाला
तमप्रवेशं जीवाधारं हरितपीतात
त्वर्तितं तवद्वजयम् शुभे लोहितान्धिता
वारतविस्फोटकाशत्वारिष्टादेवमुदाहुताः
आविर्भाजुतमा मुख्या विकाराः पितकोपजाः
अस्यां तेषयं च सवेरु विकारार्बुच्चनुवर्तते
असे कोष्ठकामेन्त्वस्ति विपाकातः प्रजायवे
तेनाममहाराटा कंडेश्वलबं दाहां जायते
कोष्ठविद्धादा हराराध्य दाहः समुपजायते
रक्तोदम्यणा विवृद्धेन दाहः च्यातू सवेन्द्रः
रक्तं कट्टवाक्षीस्याणायारः परिन्दुर्गति
विद्धमलस्य तीक्षं च स्यादू विशेष्य स्वाखतु च
तस्मादगावरदारण केलेद्य मांसकोपितवा
रक्तकोठास्य रक्तानि मंडलानिः ह्वस्वत्त्
स्तोत्रस्ववचारातीतिक्ष्णवादू विकिर्देष्यः सवायसक्
पित्युक्तमंडगारेव तदृ रक्तपित्तमुदीयते
तेषयातू कलाराः पाकः स्यात् पाकश्वायागुदारदिष्टु
वृढ्य रक्तगत्विनिमा विद्यां विद्यास्मृतकृः
अभूग् विद्यां जनयेत् पीतलः च तवादिद्धु
हरितलं च नीललं कोषवर्णं गोतेश्वर्जी
वाहः कोषश्वरव्रमवृद्धिमुखः विक्षिप्तक्षणम्
पितलरोणेषु सर्वेषु सामान्यमनवते
अभूगव्रव्रस्त्रो गारेशु संतापं जनयवर्ति
नौलादयोऽविदवत्वं न वा कोषकरो भवेत्
द्रवस्यहे विक्तेत् पिते तैण्यं विवधते
तेन्द्राद दाहशच कोषच बलः समुपञायते
विदाहः कलेदं धातुस्तोतरसामवदारणम्
का मलार्कातिलाम् कुछणांभमादवः
विकारार्गिविधा दाहलेकोषाल्पका अभी
आह्वरस्य रसादीनां धातुनां पितकोपतः
प्रहुतं पचनं दाहसंजया परिकीयते
दाहस्वहः प्रायणं विकारा: पितसंभवः
चतवारिश्वदसंभवः विकारा: पितकोपतः
एते सूप परिचारिताः पोन:पूणेन केचन
दाहाश्वानेनांगदाहोजाश्वतोषोष्णायते
आज्ञानांगदाहाश्वतोषोष्णातः दबुम्भेत्
स्वमसार्दरादू मिश्रं न स्यावचमांचवदारणम्
हरितलं तथा हारिद्रत्वमाश्वतमेकवः
तेवेन्द्रमूर्तवर्षः पुनर्प्रभा भवितम्
एवं पिताविकारेषु द्रिशावित्वाश्च चत
तुष्टस्मात्र च निद्राया आविधिः गुह्गात्रता
स्तेर्मिंशं च तथावस्यं चाचो मद्युरता मुखे
मलाधिकं बुलासश्चोदिभरणं श्लेष्मणस्तथा
कण्ठस्य ह्रद्यस्योपलेपः इवेताभयातः
ध्रमानि प्रतिच्छोद्यदेः शीतातिन्ता तथा
गलगण्डस्यवातिश्रोह्वं च परिकीतितम्
नेवू मूलपुरीलेयु ष्टेत्तेम्बमित विधि: वातिष्ठकढळमा: ष्टेठमिबिकारा: परिक्रियाविमा: नवगोष्टि: मति: नितिमा: नवमी: 17.11 
शीतलसंन्यादिकमित्वमा: नवमी: ष्टेठमिबिकारा: परिक्रियाविमा: नवगोष्टि: मति: नितिमा: नवमी: 11 
शीतलसंन्यादिकमित्वमा: नवमी: ष्टेठमिबिकारा: परिक्रियाविमा: नवगोष्टि: मति: नितिमा: नवमी: 11 
शीतलसंन्यादिकमित्वमा: नवमी: ष्टेठमिबिकारा: परिक्रियाविमा: नवगोष्टि: मति: नितिमा: नवमी: 11 
शीतलसंन्यादिकमित्वमा: नवमी: ष्टेठमिबिकारा: परिक्रियाविमा: नवगोष्टि: मति: नितिमा: नवमी: 11 
शीतलसंन्यादिकमित्वमा: नवमी: ष्टेठमिबिकारा: परिक्रियाविमा: नवगोष्टि: मति: नितिमा: नवमी: 11 
शीतलसंन्यादिकमित्वमा: नवमी: ष्टेठमिबिकारा: परिक्रियाविमा: नवगोष्टि: मति: नितिमा: नवमी: 11 
शीतलसंन्यादिकमित्वमा: नवमी: ष्टेठमिबिकारा: परिक्रियाविमा: नवगोष्टि: मति: नितिमा: नवमी: 11 
शीतलसंन्यादिकमित्वमा: नवमी: ष्टेठमिबिकारा: परिक्रियाविमा: नवगोष्टि: मति: नितिमा: नवमी: 11 
शीतलसंन्यादिकमित्वमा: नवमी: ष्टेठमिबिकारा: परिक्रियाविमा: नवगोष्टि: मति: नितिमा: नवमी: 11 
शीतलसंन्यादिकमित्वमा: नवमी: ष्टेठमिबिकारा: परिक्रियाविमा: नवगोष्टि: मति: नितिमा: नवमी: 11 
शीतलसंन्यादिकमित्वमा: नवमी: ष्टेठमिबिकारा: परिक्रियाविमा: नवगोष्टि: मति: नितिमा: नवमी: 11 
शीतलसंन्यादिकमित्वमा: नवमी: ष्टेठमिबिकारा: परिक्रियाविमा: नवगोष्टि: मति: नितिमा: नवमी: 11
शारीर तत्त्वदर्शन


dvata
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śānta
dvata

śांत  वर्णम्

( शुल्काध्यायोक्तमकविकार्यैविध्यदर्शनम् )

शारीरसंस्कृतिका: सर्वौ स्वाभाविका: क्रिया:

वैविध्य विविध तासां व्याख्या: कष्टकारका:

श्लोकसंस्कृतां मध्यविविधा अविविधाय प्रहरिताय प्रहरिताय

शारीरक्षेत्रकारणाः

कृपयदत्त धातवः कैविचदू व्याधिर्भिष्कः सत्वदेहमाः
रसादीनामस्यतःः कैविचदू गतात्सर्वंधितः
संवेदान्तुक्षंकरः काम्यन्ते सत्वदेहिः
स्वानात्सर्वंधितास्वान्ये रोगः प्राणिका इति
सर्वायायन क्षय कैविचदू कियताण्येकैन
रोगः कुम्रन्ति द्रातुतां बलाबलमिवंदतः
वाष्पाणाममयुक्तानं प्रवृष्टानि यदा भेदेत्
स्वाभाविक्रेत धातुनां सामध्यं प्रतितिक्याः
तदा व्याधिभिनानाः स्यादू धातुनां चालत्वमिस्यतं
हुष्टोप्प्रशणमे धातववंचाः यदा
धातवं संकुछय वांशित रोगामभासाध्यतः तदा
उत्सादनालयं चतुरंतिमक्यं क्षमवांजितः
धारुक्षः स्यादू तिवारः प्रकृतिवानपथमेदतः
उपभूक्तं सम्पाकं धातुतरमुपमुष्टं शास्त्रिन
धारुत्त्वितिकरं न स्यादू वैवपक्यादेहकर्मणाम्
धारुत्क्षर्वाचार्यकार्यात्मेतेकर्मणाम्
स्तैहक्षेत्रक्षायादेहकर्मणाम् ।५।०।१
स्तैहक्षेत्रक्षायादेहकर्मणाम् कृतमुखः कारीरधातवः
संकोचाय त्रोतस्य पोष्यद्रम्थायं ग्रहणाकार्याः
न पुष्पन्ति क्रियायोगाद्रीनसत्वा भवति च
अतिसन्धाश्च संकोचाय त्रोतसाय
स्तैहक्षेत्रक्षायात्मेतः
पोष्यद्रम्थायं च नामानुषः स्तैहक्षेत्रक्षायात
न च पुष्पायं भिष्णुद्राढिनसत्वा भवति हि
विदास्यतं गतास्तिक्यद्रम्थायं दशस्य धातवः
विदाहाच च पुष्पन्ति कोष्ठेतप्यक्षायते
संशोधान म्यक्षेत्रायो चापि धातवाःः श्रीपाशकम्
मलस्वरूपः कालेन कोष्ठेतप्यक्षायते
शोपः कृतम्यक्षेत्रायो कोष्ठेतप्यक्षायं च शास्त्रमां
नानाविधानं व्याधिः भेदाशचापि तयो मताः
शारीरिकतत्त्वदर्शन

रोगाः शोषोऽभवाः केवलं केवलः केरेदर्द्वारस्तः

केवलं केरेदर्द्वारास्तः केरेदर्द्वारास्तः केरेदर्द्वारास्तः केरेदर्द्वारास्तः केरेदर्द्वारास्तः

व्याधयो विश्वास्यापि स्थानस्थानिनामिन्हि

विश्वास्यापि स्थानस्थानिनामिन्हि

चकिर्मेष्ठितः सर्वं क्षणस्मृत्यावतः हि

चकिर्मेष्ठितः सर्वं क्षणस्मृत्यावतः हि

संस्कषणं हि धातुनां प्रधानं वृद्धिकारणम्

संस्कषणं हि धातुनां प्रधानं वृद्धिकारणम्

विश्लेषणं सहजानां प्रधानं स्थाकारणम्

विश्लेषणं सहजानां प्रधानं स्थाकारणम्

यस्मादं विश्लेषणं तीनवेंगं धातुपु जायते

यस्मादं विश्लेषणं तीनवेंगं धातुपु जायते

पचनं कर्मं विकृत्वा कोशं इत्यभिधीयते

पचनं कर्मं विकृत्वा कोशं इत्यभिधीयते

संशोधनाद्विनस्थतः क्षीणकश्यम् गता अपि

संशोधनाद्विनस्थतः क्षीणकश्यम् गता अपि

धातवो न विशीयतेः यावत् कोशी न जायते

धातवो न विशीयतेः यावत् कोशी न जायते

क्षीणेषु मलेपेषु संक्षेपांशं भोज्यते

क्षीणेषु मलेपेषु संक्षेपांशं भोज्यते

संक्षेपांशं भोज्यते केरेदं संक्षेपांशं

संक्षेपांशं भोज्यते केरेदं संक्षेपांशं

कोशादेव विशीर्यते भरिष्मावतः अपि धातवः

कोशादेव विशीर्यते भरिष्मावतः अपि धातवः

शोपेन्द्र जोधंधन प्रज्ञाते धातुपु क्रमाद्

शोपेन्द्र जोधंधन प्रज्ञाते धातुपु क्रमाद्

केलैः कोशोथिपि वातशिश्राहु भवेन्तुविशेषदः

केलैः कोशोथिपि वातशिश्राहु भवेन्तुविशेषदः

कोशाः सर्विकारणाः प्रधानाः क्षयकर्माः

कोशाः सर्विकारणाः प्रधानाः क्षयकर्माः

वस्तुपत्रं नियोऽधानाः कः ऋषि सार्वश्रेष्ठेन वा

वस्तुपत्रं नियोऽधानाः कः ऋषि सार्वश्रेष्ठेन वा

शोपो भवति धातुनां शोपं इत्यभिधीयते

शोपो भवति धातुनां शोपं इत्यभिधीयते

संक्षेपांशां शुष्केषु यदा धातुपु जायते

संक्षेपांशां शुष्केषु यदा धातुपु जायते

न चोत्पतिनं बा वृद्धिं पक्षिनं च प्राप्यम्

न चोत्पतिनं बा वृद्धिं पक्षिनं च प्राप्यम्

कोषाः संज्ञाते तेन विशीयतेः च धातवः

कोषाः संज्ञाते तेन विशीयतेः च धातवः

तवा धातुशक्रिको राजयश्चारीभिधीयते

तवा धातुशक्रिको राजयश्चारीभिधीयते

कास्त: व्यासी स्वतिपित्तमित्यादि राजयश्चारिणि

कास्त: व्यासी स्वतिपित्तमित्यादि राजयश्चारिणि

उपद्रवाः समाश्चारिता: केलेकारोऽधानस्तु तेन

उपद्रवाः समाश्चारिता: केलेकारोऽधानस्तु तेन

केलेहीनाः कोषाहीनाः केवलं शोषःधीपिण्याः

केलेहीनाः कोषाहीनाः केवलं शोषःधीपिण्याः

तीनोपधीनानाते व्याधयो शोषसंज्ञाः

तीनोपधीनानाते व्याधयो शोषसंज्ञाः

शारीरिकोऽधानस्तु तथा धातुशक्रिको

शारीरिकोऽधानस्तु तथा धातुशक्रिको
कृतेदकोषायिनी या: क्षमा:। शोषणप्रभुविधीयने ग्रन्थवाचनः। स्वाभाविकशरीरस्वथा कर्मु संहारणातीतकम्।
शोषणतद्धीनोगातु स्यात् संचयस्मातीयोगः।
विशेषत्वं क्षयकर्मायोग उदाहरतः।
स्वाभाविकश्रेण हीनातियोगी कर्मणं यत:।
नोपप्रवकरी मिथ्यायोगस्तीत्रश्रेणकरः।
विशेषणश्रेणकरी मिथ्यायोगः। स्यात् कोधसंजकः।
संशयाक्षीनस्थता ये धातवंशा महरुपिणः।
भवन्ति संचितास्तेपू कलेदः कोधशच जायते।
शोषो न हेतुतथातिधिनाम हेतु: स्यात् कलेदकोयः।
व्याधिने केवलो शोषः। स्वाभावविवाहिकारणं।
भियुक्तिमेव यथाविश्लेष्याङ्गालावारुत्तिगत:।
अन्तिपक्ष्येन धातुनां संकलेदः। संजायते मिथ्याविविकादचयः।
कलेदः क्षणश्रेण धातुश्रेण। स्थोतोनिरोधः।
संकलेदाधिश्रेणवद्य जायते।
हीयते चलनं तत्समादं धातुनाम चाभिवाहनम्।
तत: संजायते शोषो धातवसैरितसत्त्रित्।
स्वस्तो गुहसैम्पुसेदः। शीततःमित्यापितः।
मूलशैल्यायः शोषाध् बिकारः संभवित हि हेतु:।
कलेदयापिकाको मिथ्यापिकह इति दिष्टः।
अविविकादशः। कलेदः प्राय: शोषकरी भवेत्।
मिथ्याविविकातु प्रायेण कलेदः कोषकरी भवेत्।
स्वाभावनामादिनेन बिकारा विविधं अपि।
हेतु: केवलविविकास्मातिक इति दिष्टः।
शोषाधः केवलविविकास्मातिक इति।
कलेदस्वः हेतु: स्वर्वामभिषष्यात्वेति स्मृतः।
अभिविद्योद्भवः। स्वर्वाविकाधेति हि।
द्रवाणयोद्धिसर्पति पोष्यद्रवाणि धातुपु।
द्रवाणयो धता एवोऽकामस्ते धातवः। क्षात्।
शारीर तत्वदर्शन

द्रव्यव्यढ़े पचनें सारीकरणविवेचनम्
वृद्धिक्रमं कर्मसाधनं जायते क्रमात्
धातुरूपः स्यातूः शारीरे रसरक्ताति निबः 
मप्रवेशः हिन्नकाल्पवाच्यातो मूत्रसंस्मया
देहोपकर कर्म मूत्रस्य कठेदवाहिनम्
समाशयाति न तदू वस्तिसंचिता आधारकरणे 
वृक्कलास्ताध्यात्मांर्शिपीर्षितः सिरादिक
आदेत्ताकरण मांसमयेष्ववच्योपु यत्
जलं तदेवभिषितं मूत्रं देह्य धारकम्
रसरक्तानीनसर्वं वस्ती संचीयते जलम्
नियतोत मूत्रमार्गिण तथा सर्वशरीररूपं 
हिन्नकालं देहरूपं नियतं स्वेदवाहिनिः

जलस्य मूत्रसंस्मयात्मभविष्यति क्लेदसंभवः
आहारादेहिनुभवं संक्षयताः शोषसंभवः

d्रव्यानाविस्तृत्य मूत्राल्प्येन भववति ये
व्याहयो विविधा मूत्रविकारा मेहसंजकः

अतिप्रश्वस्त्रस्य सामान्यं मेहवर्यम्
अभिप्रवृत्तिः स्त्रयातां मांसस्य स्वादं विशेषतः 
अभिप्रवृत्तिः मांसस्य पिठिकाना समुदभवः

प्रमेहिणामभिप्रवृत्तिः दणां कुछ्यों सिद्धियति पालक कथि
विदेशविविधासाधिप्रक्षोद्धितमोऽयते

केलेदारभिवृदः स्थानपुरा केलुक्यज्ञाते यदा

रसाल्परावर्त्तविविधा जायते व्याधिवस्तवम्

दोषदृष्टबिशेषणेन भेदः केलेदु पु जाते 
संजयान्ते व्याधिमेधा स्थानमेदानुसारं

जलहपुरस्ताध्यात्मभविष्यति मेहः संजयान्ते तदा
रसाधारवाचितः कलेदचारिवबुधः यदा भवेत्
स्त्रीः समुपर्णावासात्ती व्याधिः प्रजायते
कलेदचारिवबुधः कोतोभिराशुष्टो बस्तिवचितः
विनिर्यात्यतिमां ग्राणातिमाः प्रजायते
यदा संचीयते कलेदचारिवबुधो वायुरान्तरे
आश्रयमाणः कोतोभिराशुष्ट वर्षीतयिते
मुष्ककोपान्तरे केलेदः सचिवा सुदिसंज्ञा
संजाभेदी विकाराणाः स्थानमेवदायतुवृद्धे

रसाधारवाचितः केलेदः यदा स्वातु सवर्देिहः
प्रवृद्धरथेन सर्वागीराणः संजायते तदा
देवकेदेवी केलेदस्य रसाधारुगतस्वः वा
वृद्धः संजायते प्रारोपकः शोभस्त्रस्तरे भवेतु
प्रथ्युदायमोदास्य विनिर्यात्यतिमाः संजायते

केलेदोद्भवानाः व्याधीनां शोषः सामाप्यवधानां
शोषः स्वातु संचार्यार्यात्तः प्रक्षपर्द्वभवो मतः
विनिशांकाष्टः सर्वे विकाराः शोयवधानः
विनिशाः स्वातांश्यानां रवि प्रक्षपर्द्वभवेत्
मिठ्यापाकाशः तीथिकाश्च राहरुराहरुराहरुराधिष्ठुः
केलेदः भवित कोवत्सः तदा धातुपु जायते
केलेदः कुलः द्रवहपेषः कोथः भवित धातुपु
रसाधारश्चैः धमस्वहपेषः केलेदः
मांसाधेपु केलेदः कोभरहपेषः धातुपु
व्याधिः कोध्यानां स्वाजाय प्रबहत्वहि
रसाधारस्वभवे कोधः पांडुशकामकाम्बः
रक्तातिविवेष्य रक्तातिलमुद्धः
त्वगालसिकामे विनिर्धारेऽपि समसुरिका
नातिपीडः यदा कोधाचारयापाकाविवेष्यः
शारीर तत्त्वदाश्च

श्वयं शुद्धाणि कुष्ठानि जागरते विबिधानि च
tीन्द्रात् कोशां धातृं नामहाकुष्ठसमुमूहः
शोथे वाह्येनर्तगते वा ब्रह्मः कोशात् प्रजायते
धातुक्रियाकरः कोथः पितं कुष्ठं विदाहक्तः
व्याधिः कुष्ठपतिः प्रकाैसे एवं कुष्ठपति धातवः
ततः कोशांकारः सर्वं बिकारः कुष्ठलपिणः
रोगः कुष्ठत्वसामान्ये विमर्शस्थानोपक्षः
कोपितस भिन्नसंग्राहसे स्थानमेवदानूरोधः
दाहद्वांता व्याधीना कोथः सामान्यलक्षणम्
मन्न्यावित्वाकारः दाहः स्थायु हुष्टपित्तद्रभवो हि स
सर्वीभैरञ्जाया सर्वं बिकारः कोशलक्षणः
विभिन्नः स्थानसंग्राहसे पित्तद्रभवा हि ते
शोषः कलेक्षण कोशाः प्रिन्विभं व्याधिकारणम्
क्षयः कलेक्षण कोशाः व्यायामस्त्रिथिविधातः
वातवृद्धा भवेतु हि शोषः पितातु कोथः प्रदूषितात्
केलम् स्थायु श्लेषणस्त्रूणं श्रवणेऽव व्याधिहेतवः

सम्यकमात्रदो वायुः शरीरेत्विक्षुतो यदा
स एव विक्षुतो हुष्टगतिः शूलकरो भवेत्
स्थानान्तरेण हुष्टव्रद्ध वायुमार्गागमिनः
वेगः पीडा करः क्षोभः शूल हृतसंतिर्विशिष्यते
सम्यक पाकरेण पितात् शरीरे विक्षुतं यदा
तदेव विक्षुतं तेत्त्वयातु स्थायु विदाहस्थिरकारणम्
तेत्त्वयातु स्पर्शासहिष्णुतं यदू विस्तेषणकारणम्
स विदाह हि तेत्त्वस्ततः कोथः प्रजायते
सम्यकी चयकरः शलेष्मा शरीरे विक्षुतो यदा
स एव विक्षुतस्त्रासारितस्यायातु शोषाक्षुद्ध भवेत्
गतिः पक्तिश्वयंश्चेति दोषकर्म स्वभावज्ञम्
शुष्ठो दाहपुषो शोषाश्च दोषकर्म विकारायज्ञम्
स्थानात्तथेषु देहस्य कर्मणि विविधायथपि
गतिप्रभित्रयायथेषु त्रिचेतवान्तमद्विति हि
स्थानात्तथेषु विविधा व्याधयः संभवन्त्यपि
ते शुलदाहणोधेषु त्रिचेतवान्तमद्विति हि
वातादयशचाविकृता दोषा जीवनहेतवः
यथो विकृतिमापणास्त एव व्याधिहेतवः

इति शुलदाहणोपातमकिंकर्त्रप्रवृत्त्यदश्छेत्यं नाम षष्ठं दर्शनम्।

सप्तमं दर्शनम्
(संसर्गसलिपिदर्शनम्)
मिथ्याहारविभारायबुद्धिस्ता वातादयस्याः
व्यस्ताः समस्ता विविधानु व्याधिनुतादयस्तिः हि
एकदोषद्वभवा केचिदं रोगाः केचिदं द्वरोषजाः
केचित्वं विद्रोषजनिताः प्रकोपविभेदतं
एकदोषद्वभवा संसर्गंजाश्रापि चित्रोषजा
व्याध्रश्चायमीयन्ते व्याधस्य दीषुपक्षायं
दोषोर्न्यन्त्यार्थोर्नेकस्ताने यदा भवेतु
प्रदृष्ट्युपपदु द्वपविद्मभुः संसर्ग आहृतः
सर्वाश्रे मेव द्वारणामेकस्ताने यदा भवेतु
प्रदृष्ट्युपपपपु संपतादशचास्मायते तदा
शितोष्णविषज्ञहस्तक्कावा विरह्वाच्च परस्परम्
गुणास्तेवं तामिब्रदेवरेकत्र युगपथं भवेत्
पितादीणं कफातु शालयं संसगं शेषेधापितायोः
विन्यगता हृद्वता चापि संसगं कफवातयोः
गुणोपरिभृत्त्यं परस्परविहृदयोः
न च यायोग्यविहृद्यात्तां तिगानामपि संकरः।
शारीर तत्त्वदर्शन

सत्त्वपतेरस्य दोषाणां परस्परविरोधिनामार्थ
गुणानामामिक्षिन्मच्च वक्षणानां न संकर:
स्नाध्यात रूपता शैलयभाष्यं गौरबलाभवे
द्वस्तवं च घनतवं च मद्धता तीणतता तथा

एवमेवदीनि दोषाणि विद्युष्यनि परस्परम्
यिन्यपत्तचाचण्यतमेव व्याधारो तेषासंस्करः
ज्वरस्य वेगो न भवेनस्तदल्लिंकण इति द्विधा
न भवेत् वा ज्ञिधा मन्दस्तीकृष्णो विषम इत्यपि
नातिसारे शीतमुष्णमिति देवाधितिसारे
तवं द्रवं तथात्पि प्रत्य न ज्ञिधा वातिसारे

dीतत्वमुष्णवं च इत्यत्तता पोतता तथा
वर्णानं युगपदू व्याधाशेषकं च न संभवः

dनतं गुपिरस्तवं च स्पर्शश्व कठितो मुक्तः
व्याधो युगपदेकं न भवेत् कदाचन

dब्राह्मण समवेतानामात्वमदादाभिषोदियोः

d्वाधाशेषकं युगपचं भवेत्परिसकरः

d्वाध्युप्लिकरं मुखं चैव यमं दौषकम्बराम्

tेषां द्विप्रदशायानं वा युगपदु विद्यंतनकवेत्

विकृतं चलनं कर्म कदाचिवर्याधिकारणम्

dलनं पचनं चेति कदाचितु द्वितय सवेतु

dकदाचितु सूर्यं कर्माणि पोषणं पचनं गति:

विकृतानि भवेत्पर्यं व्याधिनृत्यपाणिनि

एकदोषोपतिस्तवस्मृवक्तम्बचम्बम्बसंस्करः

dमहयस्य वैश्चम्बज्ञानात् सर्विं द्वृत्

dमहयस्य वैश्चम्बज्ञानात् स्यात् सतिस्प्रतात्

गतिवैश्चम्बात् सर्व विकारार वातजा: समुचितं

पचनस्य च वैश्चम्बज्ञातास्ते पित्तजा इति

संप्रभस्य च वैश्चम्बज्ञातास्ते श्लेष्मजा इति
गतिविद्याज्ञा वातविकारणाः शुभलक्षणाः
पितजः पक्षरूपयोजनिता दाहलक्षणाः
जाता संप्रभृतवस्मातः शेषमण्डिणा शोकशक्षणाः
पौषण पचन वैति कर्मणि विषमे यदा
स शेषमणिभंसंगमः शोधवाहकरो भवेत
शोधवाहकास्तमावः विकारणः संभवति हि
पौषण गतिविधिये कर्मणी विषमे यदा
स शेषमणिभंसंगमः शोधवाहकरो भवेत
शोधवाहकास्तमावः व्याधः संभवति हि
चलनः पचन कर्मणि विषमे यदा
स वातविकसंगमः शुल्लाकरो भवेत
शुल्लाकास्तमावः विकारणः संभवति हि
कर्मचर्य व विषमे पौषण पचने गति
विकारणः शोधवाहस्वत्सांतिकरो भवेत
शोधवाह शुल्लकर विकारे सतिसांति
सर्विलागायने जापते बौधभाद्ध सर्वकर्मणम्
दौषणां कर्मणं साम्यं सवषां वृद्धिकारणम्
भूषणे च तथा तेषा सवषां कर्माकरणम्
उत्पदानं वर्णन वशि शरीरे न भवेत् यदा
न्यायो विनाशश्रव्यधेद विकृति: सार्वत्पालिकी
रोगोपालितं इत्यमाम इत्यभिशिक्षितम्
शरीरस्थाः प्रदुष्टा वा दोषां वातावरणस्वः
यदा शरीरस्वास्ती इत्येण इत्यारणं दृष्टद्येक्तवरीरास्यस्यहं तद् व्याधिकारणमुच्यते
पौषणवस्यं कर्म येन दृष्ट्य इत्यारणं दृष्टद्येक्ते
शेषमप्रकोपः तत्स्यात् पचने येन दृष्टद्येक्ते
पितप्रकोपः नाम चलनावरायम् कर्मणं
इत्यं प्रदूषकं वायोवस्तु प्रकोपमुच्यते
शारीर तत्त्वदर्शन

प्रवृत्तक यद् सर्वां कर्मणं नाशकारणम्
इत्य तद् विपश्यम स्यात् सचिन्ति तपस्क्रियाम्
किं नाम हि तद् इत्य विनाशयोषयकल्पते
दोषा: प्रदुःखा वातावरा विपश्यत्वमागता:
विनाशयोषयकल्पते वेयम्याल सर्वकर्मणाम्
विनाशक्तसामान्यत् विकारे सचिन्ति तपसिजे
विपश्यण जायते वर्गाकांक्षेत्यवा
एकदोषोपतिता: साध्या: कुच्छुसाध्या विद्वेष्या:
असाध्या: सचिन्तितत्वम् व्याधि: समुदाहृता:
कमादेकत्रिकम्बैवप्रभुवशिनिता इत
संसारसचिन्तितानां तारतम्यविकल्पनात्
भेदा भवन्ति नोवताते सीम्याद्वयष्टलक्षणाः:

इति संसारसचिन्ति सत्त्वकल्पदर्शनं नाम सप्तमम् दर्शनम्

अष्टमं दर्शनम्
(विकृतिविद्याशो: पादविद्याशो: बंधुदर्शनम्)

ज्वरतिविदोक्तषाणा रोगस्य व्यामनं तत्ताशिता:
दोषाधिशवासारुपारुण भेदादीयनकल्पते
रोगो वाताधिक: पिताधिक: श्लेष्माधिकस्तथा
व्याधिविशिष्टो वुष्टिन्त्वं वेन दोषवेय जायते
स एव तत्समन् प्रमुख: श्याद् व्याधो न तथोत्तरोर
रक्तित्वं ज्वर: कुछ्याशिवायः: पितुदितिजा:
पितामेव प्रधानं श्यादेतेषु न तथोत्तरोर
ञ्ज्ञं पिताद्वृते नाशिति ज्वरो नास्त्यूर्मणां विना
हुळ्टमुखामण्यं पितां जवरं सज्जनं पदिति
विद्यं पितमेव स्यादू रक्तपितस्य कारणम्
दोषादुयाद्विनंसं प्रामाण्यात् पाककोषयोः
पितं कुष्ठं सर्वं चृतं प्रधानं पाककोषकृतं
दोषानुवंधादू स्याधीनां भोजो लिग्यो जायते
सौम्यतातीतारूपं न लिगाण्यसत्सभं
कफानुवंधादू सौम्यत्वं जवरबन्धकं जायते
वातानुवंधादू वेपमयं जवरबन्धकं जायते
यदानुवंधांगृहं पितं जवरकरं भवेत्
जवरबन्धकं तीक्षणलं विचारायायं ततदा
कुष्ठं केवलं पितं तीर्थाणककरं भवेत्
वातानुवंधादासावो रक्तपितस्यं भवेत्
रक्तपितं यदा तीक्षणादू विदाहाधिवेर्ष जायते
शलेष्मानुवंधकं शैलस्मिन् न भवेद् दाहानुवंधकं
लक्ष्यं विकृतित्वं तद्विल्लिगमभिन्नित्वं
जायते विकृतित्वं स दोषोऽरोगारकः
अन्यदोषादुयाद्विनं स्याधीलिग्यो जायते
लिगानं तारतम्यं न विदुहानं समुद्भवं
अतिसारस्य पिंग पिठू स्यादू इवतानाधिकारणम्
वातानुवंधादलपत्वं न भवेद् गाठविकोषकता
सांडरवमण साखे समुक्तं शलेष्मानुवंधकं
शलेष्मा शोधविकारणं सर्वं हेतुरूपम्
उत्सेधं सर्वशोधानों लक्षणं समुदाहृतं
वातानुवंधादलयत्वं समुदाहृतं
शलेष्मा शैलस्मिन् शैलस्मिन्
निदानं कफकुटं सर्वं शलेष्मा केलकरों यतं
वातानुवंधादासात्संपुटं केलकरतं न शोषणम्
दाहं पितानुवंधोऽनं भवेदू पाकों न जायते
दोषाणां व्याधिःतेहतुता हृदयस्थानविभेदतः।
भंवेलक्षणमेवादि पौलक्षणः न जायते।
रसरकान्तिन शास्त्री मूर्तासाधितो चनः।
श्नायात्मकतो श्रेणिकः कठिनो जायते।
पूर्वहस्तो मांसः देण ज्वल्पासि तनुभवेत्।
शोषणं: स्थानस्तुष्टमेवदा धिनः सर्वांगिनः।
श्लेष्मोदभवा एव दुष्ट: श्रेणमा संचयकारणम्।
पितानुवंशात् शोषणं संचयकारणम्।
वालुकांशात् शोषणं संचयस्यायता भवेत्।
शास्त्रोऽनुशास्त्रो शोषणं संचयकारणम्।
शोषणो वातप्राधान्यशोषणम् व्याधिविभेचने।
न संचयकरेत पितः न शोषणांक ततः।
प्रदुष्टश्लेष्मासंस्कृतेऽशोषणस्यायता।
शोषण: पितानुवंशाया व्याधिविभेचने।
शेषानुवंशाये व्याधिशुद्धिकरणे।
शेषायं विषाणु विशेषासाधिते व्याधिः।
कपोद्धरस शोषणस्यायता।
संचयतां क्षीणरूपान्मुखोत्साहस्यायुपासुचकौ।
पितानुवंशा शोषणाय वायुपासुचकः।
व्याधिः पितानुवंशाये वायुपासु।
कोशालक्षणे कोशालक्षणां कोशात्त।
क्षीणरूपानां क्षीणरूपायस्य सूचकः।
श्लेष्मानुबंधः शेषासाधितेवेदावृकौ।
व्याधिः वायुपासको वायुपासु शोषणक्षण।
विदाहसूचकः श्लेष्मानुबंधः शोषणसूचकः।
वन्दोपानुबंधान रहितः स्वप्नःक्षणम्।
व्याधिः संज्ञनेव्दोषस्तु दुष्टः संप्राणःक्षणम्।
सर्वोपयोग रोगाणं हृष्टा वायुपासुः।
शौर्यं कोठप्रथं शोधप्रथं तत्कता विभुतिसिद्धं
सामान्यकेरुम्बिरिः रूपं विभुतिभेतं।
स्थानमेवभानुराण विभेदस्तोपु जायते।
ञ्ज्वरकालामुक्तज्ञ। रक्तपितोदराय।
गंधारुद्धारप्राय विभिन्नविशेषनादय।
आत्मसंचारं कोचा। सतीगौणसंभवं।
व्यक्तकालश्वास्त्रकविरतरक्षायं धवं
विविधस्थानसंयान्ना। स्थानवैगुण्यसंभवं।
स्थानद्वृत्तिरेषषेः स्वातु। विशिष्टविधिकारणम्
क्षोभश्चामश्चये कवेदारकृत्या छविकृत् भवेत्।
अविताकरस्त्राचाने भवेदक्षात्मुक्तानात्
प्रक्षामसन्न्यं वेदृश्यं विना कासो न जायते।
श्वासः बुमणुस्वरुपं विना व्याधिं जायते।
भवेत् स्वेदवह्रोतोतिररूपं न विना जवः।
मात्रस्वीत्रात्वरोधेन विना शोधो न जायते।
रसरक्तविद्विदाहिण्य विना पाण्डुः जायते।
कुष्ठ मांसाशिरानुतता। न कोवेत् विना भवेत्।
रक्तस्तिरे विद्वेदेकपे विद्वास्त्राधिको यदा।
अर्थः कोषायो रक्तालिसारः संवेदत् तदा।
दौष्प विश्विन्माप्यः कर्मरयति विभुतारिनि वा।
स्थानेषु विगुण्यावं व्याधितनुमस्तयति हि
रूपा। सतीगौणः कैश्चलु कैश्चेदकांस्वकाः।
कैश्चेदकांसन्नामुक्तवार्तकर्ति ते त्रिधा।
धातुरुपः प्रभेदपुष्च कुष्ठ सतीगो इमे।
कासः श्वास्त्रालिसारो गुल्मो विद्विन्तवरुच्य।
अस्मरी छन्दरणसंस्कारश्च्यं द्वारशेष्केषिण।
भवेत् शोधस्तु सतविणि स्थानेषुवर्तमेव।
गंधारुद्धारामणिद्विन्दिविद्विश्चितापदात्।
रोगावृतते शोधाभेदः स्थानधार्मवाचतरोद्भवः
दाहः पाकशं सर्वः स्थानेकथात्मेशु वा
विसत्तरगुश्वस्फोटाद्यः स्थानात्तरोद्भवः
भिन्नस्र्वाचस्योसासापुरुषाकाद्यस्तथा
ज्वरः सर्वगच्छापि दाहस्येदो रसायितः
वालितङ्कऽयुप्तः सर्वाकृषिकांसंवर्त्यान्
व्याधीनं यथासं शुलाविकल्पणान् जनयति हि
व्यध्य दोषस्य वैषम्यं समानं येपु यक्षमु
१५०१
ते भिन्नः स्थानसंस्थानिर्गतः तुव्रोपसंभवः
दोषान्तरानुवर्धेरफळ मुख्यं विकृतिविकल्पनम्
शालाविचारः ता सर्वौ वे सामाचेनाविकल्पन्त्ये
दोषवैषम्याविलिगानां तारत्म्यावबुद्धवे
१५२१
दोषान्तरस्थानानुवर्धे रोगेपु परिकृतितः।

dहि विकृतिविशेषपोत्पादकदोषानुवर्धाद्वितीयान् नाम आहषम दशानन्म्।

नवम दशानन्म्
( चिकित्सायां दोषानुवर्धाद्वितीयान् )
दोषः प्रकुष्टः सर्वः स्थानवैशारी उपर्यायं यदः
दोषप्रशान्तं ततुर्मातृ सामाचे शारिचकित्सितम्
वृद्धः क्षीणाविचारः नियायविकृतिवहुः
वृद्धानि न्यासानि ते शाय शीणानं चालिचर्यान्म्
चिकित्सितं समासेन नियायविकृतिवाणनान्म्
वृद्धः क्षयशः दोषानुवा क्षीणाविकृतिवाणनान्म्
प्राधान्येन विकाराणामुलपद्धारितिन्द्रविकृतिन्म्
क्षीणे दोषेन शाय वानि तक्षिति कर्ममिणि विचन्द्रायणि
१३
दोपाभवद्वृङ्गः व्याधिनां विविधानां समुदभवः
स्वरोगेपु सामान्यं कर्मचालन्यलक्ष्मण
शून्यो दाहपच शोषक्षर दोषवृङ्गस्तमुद्भवम्
वंदनं कर्मंण कृष्णं माहं चलनात्मकः
संवृङ्गं शूलणोपात विकारः विविधानकाः
कृष्णं पिते न पचनं भूतू पञ्चकर्मणि
संवृङ्गं दाहपाकाशः विकारः सम्बन्धित हि
कृष्णं शेषमणि धातुनां नामवृङ्गमेवेदिनि
केदारशोषात्मकः वृङ्गं विकारः: सम्बन्धित हि
कृष्णणस्युष्णं दोषं वृङ्गशब्दान्तरं भूतू
बृङ्गश्च कुर्ल्ये रोगान् विविधानः स्वस्वल्खणान्
कृष्णस्वल्खणं: कृष्णो विकारोत्पादनेयामः

दोषानामभवद्वृङ्गानं वेदे स्थानान्तरेषु वा
प्रदुःश्चानामपुष्माम: सामान्यं व्याचिकिषितम्
चिकित्सं लघुनाशयं वृङ्गशास्त्रमिति हिधा
समाध्यायं तपोवृङ्गशास्त्रम् वेदाभिवर्धनम्
शोधनं शमनं चेति लघुनं दोषविनाशम्
दुष्टो दोषशचास्मासं द्रव्यं वा व्याधिकारणम्
विनियोगतिः वहिर्वेदायुपायितविविधात्मकः
चिकित्सा ता विकाराणं दोषोपाधयकारणी
वातादीनं प्रदुःश्चानां दोषाणं वहिर्वेदयाणम्
निन्द्रो वमनं कायरितीयोगबित्तिः
शोधनायं समाध्यायं पंचायं चिकित्सितम्
नोदीर्मयेत वहिर्वेदायुं साम्यमुत्पादयेदिति
दीर्घं पाचं शुद्धद्वाधामत्पराभवति
चिकित्सितं सप्तादीं शान्ताध्यमादीरितम्
द्रव्यं वहिर्विनियोगति शारीरादु रोगकारणम्
शोधनात् शमनादु वापि रोगशालिभषेतु तदा
शारीर तत्त्वदर्शन

द्रव्यं रोगकरं चार्तिप्रवृववं वमनानित्वम्
शोधनायैवरेरकार्यं बलाभिन्नियते बहिः।
द्रव्यमल्यं रोगकरं शमनेदीप्तीनित्वम्
नित्यातित मलमृतादिसहितं चाल्यन्। कमाल्।
दोषप्रमाणानुसारमुपाया। शोधनाध्य:
हुष्टदोषपहरणा। समाहरणता वधायकम्।
हुष्टयेष्ठमापहरणं शोधनं वमनाभिधा।
विरचनं पिताहरं निन्हों वातशोधनः।
श्लेष्मां मृतः निचितं नस्यकर्म विनिहेत्
शोधनं रक्तदोषपह्य सिरावेष: प्रकृतितम्।
द्रव्यमां सत्यातुपसुतं रोगकारणम्
पृथक्कुलं स्तेनेतेन स्वेदनेन च कमण।
कोष्ठायां विनिर्वातित कमायायिनिशोधनः।
शमनेदीप्नाः तन्नूत्सबवेदानुगं भवेत्।
देहाद् वधिविनियमित्व मां: स्वाभाविकः।
शमात् दुष्टदोषप्रणालात् विकारोपशेषो भवेत्।
स्थानानित्वात्। संशयमेत्। शोधनेत्: सर्वेदेहमः।
प्रशमं चाल्य वातावरणा व्याधायुच तद्भवा।
हुष्टशचारणयात्र स्तेष्ठम। शरीये परिष्फः
विशुद्धेः च तत्स्ततसिमः वमनान्यायात्ति।
हुष्टमन्वगं नितां शरीये परिष्फः
विशुद्धेः च विरेकं तष्कात्ततानुपच्छितः।
वायुः पत्रायाये। दुष्टं शरीये परिष्फः
विशुद्धेः च निन्हेण वस्तिना परिषाम्याति।
अत्याहारादृः वदायायिनमाहारादृः: प्रजायते।
अनाहारस्तदा हीनमात्राहाररक्त पापनम्।
द्रव्यमुच्छणुष्ण सावपि पत्रनायोपकल्पते।
आहारस्वाविपाकभवं मंदानन्तवाद् भवेत्।
यदा।
पुराणोऽवधारकस्वतथाः च भवेत् तदा
वेदः वर्णाद्वितीयादिविपकः यदा भवेत्
तौ त्तौ निरघाते पच्छमणा बायमातपमार्:
सम्यक्विपकः धातुनां यथाबद्धकिरितसः
एक्षो दोपशब्दा प्रवत्तमार्गस्य रोगकारणम्
स्थानातरे वा वसंतं शरीरं संचग्यतम्
स्थानान्तराविभित्ता दोषभेदः वा सर्वेष्णा:
निरसयं धातुवुङ्ग्ग्वच्छ सर्वसंस्ततेऽवशारात्

विशेषविन्यासं दौषणां कर्मा पापाति यदौ भवेत्
ततु हस्यविन्यासात् दोषाः कर्माकर्मिकारणम्
यदौ यदौ हजारं कर्मा विषयककारणम्
वाभास्य वास्तेन्तरं द्रव्यं ततु सर्व व्याधिः कामानम्

dीशा: प्रत्युप्पा वाराहा इत्यथा वामांगात् तथा दला:
रोगकारणस्य सारं वशाब्रह्मकांविकिनितः
स्वामार्क शरीरस्य कर्मां व्याधिविनाशनम्
उपायसङ्गकांविकन्ति वनस्यां स्थाविचिनितसमू
शुद्धो धाः: शोच इति वनिविच्छ व्याधिकद्यानम्
शुद्धायुतावरं तस्मातु वनिविच्छ व्याधिकारणम्

वातायनस्य विधातास्त्रां व्याधिविचिनितसमू
वातादीनां प्रशमानं वनिविच्छ व्यातु समासतः

शोधनत्वं समाहारं पंचधा वमनादिकम्
समाहारं दीपनादि सप्तधा विचिनितसमू
वृंहन्तं लंबतन वेदार्थातु दुधाविचिनितसमू
शोधनं चमनं चाचर्वथते लंबतनं दहां

विचिनितसं वृंहन्तं शौर्यशुद्ध्य वधैंनम्
धातुवेदिकासाधौपि न तदू व्याधिविनाशनम्

विविधोऽवधारसामान्येदेव विवेचनम्
वस्तिविशेषं वमनं वातादीनां विवेचनम्

पितृ रक्तगत दुष्ट सिरामोक्षर विरेचयेत्
विरेचयेयेवावनं च शेषमाण मूर्तिः संचितम्
समाहयते सप्तवियं शुद्धण्यनीप्रहादिकम्
सामायथुत शमनस्येतदेक शमनसंज्ञकम्
रूपस्य वायोः शमनं तैद स्तेहुणोलक्तमु
तथा तीक्षणस्य पितस्य घृतं संदर्पणोलक्तम्
रिनिधस्य मायिकं रूपं शेषमणि: शमनं मलम्
स्तेलादीनं क्रमान् वातादीनां संश्चमनं परम्
स्थानान्तरेण दोषाणां हितहस्तादयो गुणाः
भिन्नप्रणां: शमनं ते पाण नानारियं भवेत्
नानाविधिते व्याधीमि वातादा हेतुवादयय:
संगोधनानं संश्चमनादु विविधाप्रकया अयं
वातादीनामूलश्चारस्विनिधिं व्याधिनाग्नां:
अलोजुवंशी दोषाणां चित्तीयशुचिकित्सैते

इति चिकित्सायां वातावतानुवंत्वदर्शनं नाम नवमं दर्शनम्।

दशमं दर्शनम्
(चिकित्साविशेषे वातावतानुवंदर्शनम्)
अपि स्वाघातुपेशवभिनिमित्ता व्याध्योजितानि:
सामाय्येनुः सर्वस्यं दुष्टा वातदस्त्रयं:
दोषपदेशानुसारे स्याधिब्रह्माण्डः प्रक्रियति:
व्याधीमि प्रत्यापायास्ततो नानाविधि अपि
दोषपदेशानुसारे वाणिता: स्युर्धापदेशामुः
उटानान्तिको दोषाणां संग: स्थानान्तरे यदा
धातुन्तरे च व्याधिरिष्टविकारानां प्रधानो हेतुधवते
स्थानवेगुणोपधर्माणि विकारोपधर्मो भवेत्
चिन्तितस्य विकाराणां व्यवहाराणां प्रकृतिवल्लम्
सर्वं वस्तुयथा व्याघिर्स्थानवेगुणनाधिति
हेतुच्याँगुणित्वेषस्तवेदत् स्त्रिया चिन्तितस्य
हुस्तावचोपक्षिता वातावरः ब्युधोधिकारका:
तेपं विकारेतुतात् प्रशमो चेत्त जायते
चिन्तितस्य च वदेतुविप्रितित्व प्रचारते
व्याधयः प्रशमं यात्ति स्थानात्तरसमाध्यवः
यस्मात्चिन्तितस्य व्याघिर्विप्रिति तदुपचरे
सामाल्यं कर्म दोषाणां पचनोसार्जनविक्रमः
भिन्नरूपं स्थानं स्दुरावज्जाते शब्रसानविक्रमः
दाहादयकृच दोषाणां विकारा: सर्वेदेहा:
स्थानात्तरतात्त्वि हि व्याधयः स्वर्जवारावः
अोपिष्ठाः प्रशमं यात्ति दाहादः सर्वेदेहा:
दोषप्रशमनेत्तुविरहदः स्थादुप्रक्रमः
योरीपिष्ठाः शमं यात्ति स्थानात्तरतात्त्वः गदः
व्याघिर्प्रशमनेत्यविलेखः व्याघुप्रक्रमः
दोषप्रक्रोपेदिप्य यदा व्याधीनामसमुदर्वः
उपकरसत्तदा हेतुविरहद्यो दोषप्राप्त:
दोषप्रक्रोपापु ब्याधीनां समुपर्यास्यदा भवेत्
चिन्तिताः स्थानवेगुणोपधर्मां व्याघिनाशीली
दोषाणां स्थानवेगुणसंतुविलेखः भवेदतः
उपकरोपेदिप्य उत्सर्गाणां तद्विशेषवकृतविदः
दोषाणां व्याघिनाहृतां चितनियं वलावलः
ज्वरे भवेदः विद्याधास्यायत्त तीक्ष्णार्वायकः
तदा ज्वरहं मंदगुणोपेतं चिन्तितित्वम्
कपातुव्याधालिगिनि शैल्याविनि ज्वरे यदा
चिन्तितित्व स्त्रिया तौष्ण्योगुणसंयुतः

कासे वातस्यानुबंधाद्र रुक्तता शुषकता यदा
तदा कासहरं स्निग्धगुणुयूक्तं भिषपितमृ
कासः पित्तस्यानुबंधाद्र दाहपार्क्युतो यदा
भिषपितं मंदसीतगुण कासहरं तदा
कोठे पित्तस्यानुबंधाद्र दाहपुतो विरेचनम्
मंदसीतगुण स्वादु कपायः न प्रशस्यते
कोठे पित्तस्यानुबंधाद्र रुक्ते स्निग्धं विरेचनम्
शेषपणा मंदकाठ्ठस्योष्यं तीक्ष्ण विरेचनम्
वातानुबंधः क्षीणाना धातुनां संबंधाद्र यदा
श्वस्यो भेपजं धातुवर्धनं शोधनानानम्
पित्तानुबंधाद्र धातुनां दाहः शोषकरो यदा
शीतं दाहश्रास्मं भेपजं श्वचनो तदा
शेषपणानुबंधात श्वयथी स्वधवलविधकं यदा
तदा शोषाहरं रुक्तगुणुयूक्तं भिषपितमृ
न केवलं दोषहरं भेपजं व्याधिनाशनम्
नोपेशणीयो दोषानुबंधी व्याधिचिकित्सि
स्थानुदिट्ट विना व्याधिचिकिषणामसंभवः
व्याधिवस्थाविशेषं भवेदशोषानुबंधातः
विकारोपयमस्तथावैगुणोपशामादु भवेत्
दोषानुसारणेन व्याधिचिकिषणामसंभवः
व्याधीनां भिन्नप्रामाणयतथानां च हैततः
किनीयाशिथिकित्सायं दुष्टा वातादयस्त्रयः

इति चिकित्साविरोधे वातानुबंधवर्धणं नाम बशाम्य दर्शनम्।
एकादश दर्शनम्
(द्रव्यगुणवर्णने दोपानुवंदनदर्शनम्)

शरीरं पञ्चभूतांशसमुदायोद्भवं यथा
तत्रोपकर्त्तायास्मारः पञ्चभूतांशसम्बन्धः

विविधं द्रव्याभासं धात्वमूलकलालिकम्
दुधार्मासादिकं सर्वं पञ्चभूतसमुद्भवम्
बहुसंधिमणु द्रव्याभासं रसभन्दः
प्रविध्यं स्थादु रसा: स्वादुरस्मलं लोकसत्या

कदः कपालस्तहकल्च पदभिध्वजकश्वाकानः
व्यवस्थावकलस्वपेण सन्तोषःव्यक्तवृत्तिः
रसाः नामिनि सर्वं यपदेशस्ततु भूयसा
रसात्तरेण द्रव्याः मधुरार्मादिश्वराय

पञ्चभूतात्मकवेरोपिनि रसाः देहात्वः
पञ्चभूताश्वेश्याधृं विभीनश्च परस्परम्
एवं द्रव्याः भूताः परिपुन्यविभेदः
परस्परं विभीनाति स्वहस्तुपुर्णकथायः

द्रव्ये: समानाधितानां तस्मात्माभिवर्धनम्
मांसाक्तीनां भवेदु नहसो विशेषत्वाच्योपजितः

वेण्डक्षेपे पशुपतिः कर्म वृद्धाश्वास्मकम्
समांतः चास्य कर्मो दोषा वाताद्वृत्यः

वाताद्रिनां तु शीतोष्णश्विनि धार्कुशादयो गुणः
गुणं: समानाधिकाः द्रव्याः देहात्वनां

शरीराद्रिनां धार्कुशाः यथावदभिवर्धनम्
द्रव्यं स्वस्वर्णं नाम स्वाहस्यसमुद्वितकारणम्
वृद्धाश्वकर्म धातोद्रव्यमनोन्यतरस्य यतु
वेण्डक्षेपाद्याधारानाविकारोपां भवेतु
कर्म विहार धातुनामयिभृद्धा क्षयेन वा
वाताद्रियः प्रकुल्पनति दोषा धातुप्रवर्तितः

॥
गुणा वातादिदोपां सूक्तद्रव्यमधतरुपूणेः
कर्म विहाय धातुसृष्ट विविधंगते नसस्ते वा
दोषां गुणवेचरस्याद वैश्वर्य जायते यतः
गुणवेचरस्याद भूतसं भवेदध दोषप्रकोपणम्
धातुनु गुणानु वा दोषानु वा वैश्वर्यमुपागतान्
समीकरोति तदु द्रव्यमारोपयाय प्रकल्पते
एवं स्वस्थहिंत्र द्रव्यं कोपनं शमनं तथा
निर्विशेषं पंचमूलांसमुदायोद्रब्वं भवेत्
तेषो स्वस्थहिंत्र नाम द्रव्यमाहारसंज्ञकम्
शमनं कोपनं नाम द्रव्यमीपधसंज्ञकम्
वातादिदीनां समाधयातां ० ० ० ० ० ० ० ० ०
श्चातिनिमेधायश् ये
आहार्योषधरुपां द्रव्याणामपि ते गुणः
धातुनां भिन्नरुपाणामपि सर्विक्षिजयारा:
गुणस्वहूला वातावरास्वद्वृद्धिक्षयकारणम्
द्रव्यमाहार्यमाध्यायतमथ्वीपधसंज्ञकम्
धातुनां गुणमुक्ताणामेव वृङ्गः क्षयोपि वा
भवेत्सु गुणहीनानां गुणः सर्विक्षिजयारा:
धातुवृद्धिक्षयकरः द्रव्यं गुणमुक्तं भवेत्
धारिणेषु मुसुक्षमेषु सिन्धुरुक्ष्या यथा
द्रव्याणां न तथापौषो पुरानोः सूंधे विशवस्तिताः
गुणस्वहूला: सूंधमोक्षों धातुनां दोषसंज्ञकः
गुणमुक्तं सूंधमोक्षों द्रव्याणां रससंज्ञकः
दोषां कर्म सामान्यमविभवशरीरगम
धातुधातुविशेषङ्गकर्ममेदः प्रजायते
द्रव्याणां रससामान्यातु समानगुणकर्मांगम
व्यक्तिमेवतः कर्म भिन्नं धातुधातुनांतः भवेत्
घृतं सिन्धुरुक्षहूला सिन्धुरुक्षधातुनाम्भिवर्धनम्
रक्तं विशेषः भवेदः रक्तस्यवाभिवर्धनम्
मांसव्रिद्धिकर्त मांसं भवेःनेद्रद्रविष्णु भेदः
धातुस्वरूपसामायं हेतुरुचिप्रदश्यते
शतानिः शत्रुकरी स्वादी द्राक्षा विरेचनी
भवेत् द्रव्यप्रभावेण बिदारी मांसवर्जिनी
द्रव्यं विरेचनं किचित् किचित् वांतिकरं भोजनं
स्वेदस्योत्सर्जनं किचित् किचित् किचितमूलविरेचनम्
तीर्थाद्वित्योत्सर्जनस्य सामायेः द्रव्यभेदः
स्थानात्तरगतवच्चायं कर्मभेदः प्रजायते
द्रव्याणां गुणसामाया तृतीयं सामायं सर्वंदेहगम्
भवेत् कर्मं स्थानगातुभेदाद विस्तं ध्वमावतः
वातादीनामस्यतं स्वागुणे येत् प्रकृपायत्
द्रव्यं ध्वालिनिशेषस्योत्पादकं न क तद्व भवेत्
दोषं प्रकृपितं बाह्यि ध्वालनवृहुत्म्यन्तरा
न च ध्वालिनिशेषां भवेदुत्पादनस्यम्
द्रव्यं ध्वालिनिशेषस्योत्पादकं शमनं तथा
स्वभावानुगतिरेव गुणभेदं प्रजायते
द्रव्याधितिः हि दोषाणां वृद्धिभयकरणं गुणा
सत्स्नायिनीयां वीर्यसंज्ञया परिकृतिता
वर ध्वालिनिशेषायामुत्पति प्रश्मोऽऽ प्रा
भवेत् स्वभावोऽर्द्रव्याणिः प्रभावं इति कीतिता
ध्वाध्यं प्रश्मयानि स्थानान्तरसमुद्भवाः
भिन्नरूपा प्रभावेण द्रव्याणां न गुणान्तरे
देहस्वयमयते स्थाने विशिष्टं कर्मं यत् भवेत्
द्रव्याणां गुणसामाये स प्रभावं स्वभावाजः
उपभूतातु समधारादुर्गुणो द्रव्यसाध्याया
क्रियाकरणां दोषाणां स्वादवृहुतुपुष्पालू
संपादयितो शारीरं सवं कर्मं स्वभावाजः
अहायामप्रमाणोऽर्द्रव्याणां गुणा द्रव्यसाध्याया
हिनातियोगागारदृ दोषानुमिताणूव्यूढ़ा कथण वा संपुष्पण्नि शारीरिः सवं करः स्वभावजम्
व्याधिः कर्मचौष्म्यात् स्थानान्तरसमुद्ध्वा:
ज्वरस्यकामिदिदास्ताच विविधा: संवरस्दः हि
क्षूद्रा एव हि सर्ववाणी कर्मणामेकारणम्
साम्यारोग्यकरणे वैषयं रोगकारणम्
दोषाणां कारणं तत्त्व गुणा दृष्यरसालभम्:
हेतु दृष्यगुणावस्थानं कुटुं दोषानुसारसति:
वातस्य शमनं किचिद् दृष्यमयुष्म् प्रकोपणम्
किचिद् पित्तस्य शमनं तत्वबायवः प्रकोपणम्
क्षेत्राणां शमयेनुते किचिद् तथेवायवः प्रकोपेऽन्
किचिद् भूताःसंधियोगमेदानामनुरोधते:
संसाय सत्त्वगतं च शमयेनु वा प्रकोपेऽन्
दृष्याणां गुणाकर्मणि दोषानुसारसति:
सामायन्यानुसारसते सर्वद्वहतानि हि
वैशिष्ट्यं करणं नानाविष्ण श्वानात्रेषु यत्
दृष्यस्वत्वपौर्णश्वस्तं तत्त वरोति स्वभावजम्
नानाविष्णां दृष्याणां गुणा नानाविष्णास्तत:
दोषानु धातुस्यतहा व्याधीनुस्तम्य परिकीरिति:
यथा शूनं करं वातं हतिती गुणवर्णनम्
कृतं दोषानुसारं स्थानान्तरस्त गुणः
हृदयं पुनरस्तत: स विशिष्ट: स्वभावजः
पिपली कर्मवात्तिक्रस्तु दोषानुसारसति:
श्वासकारसभत्वमुक्तं पुन: रोगानुसारसति:
विदारी पित्तवात्तिक्रमाँ गांवणुकामिनी
मूलतं वर्णवलं रक्तविपिनाधिषिणी
दोषातुविकारोपशमत्वमिति कोतितम्
स्वास्थ्यवृत्तिकरणां दोषगुणानामुपूर्णानिः
४२५

शूलसाहित्या

छोपाल्पकलर्ष्णाय दोषवेशकारणात्  
स्वभावत्: स्वानुध्यायस्तराणं च प्रशृंगात्  
स्वानात्तरोधाभवानां च विकारायामुच्यकमें  
होषानुवंधवणना गुणा दोषानुसारत्  
आहार्यणामूष्णानां द्रव्यायामपपर्वतात्  
यथावेदिविगतृव्या: स्वस्वातुरहितैशिषिषः  

do

इति द्रव्यमूणवणने दोषानुवंधवणने नाम एकादशं देशनम्।

---

हादव दर्शनम्  
( समासमो वातादीना विनेयविधिवेष्टनम् )

१) दोषधातुमलाल्यानि शाबरेक्ष्णाणि  
दोषास्त्रो वातपिलशेषस्माणि: सप्त धातवः  
रसासूक्ष्माण्मेदोहोदस्तिस्मुषज्ञकाणि नामतः  
मलाश्रयः स्विदंशृपूरीवाचः समापतः  
देहमूलवार्तित स्वातः दोषधातुमलालस्त्रावः  
शरीरार्थव्या: सवः त्रिवेवान्त्वपूर्वति हि

२) दोषधातुमलानि स्वरूपम्  
सामस्थ्योक्तसंपस्तः सुक्ष्मा वातायनस्त्रावः  
स्थूला रसायनः सप्त दोपाधाराचार धातवः  
हीनसत्वा हि धातुनामशास्त्रे मलस्त्रकः

३) शारीरकस्माणि प्रमुखानि तत्तकर्तारादपु  
श्रीणि कर्माणि मुन्यानि गति: पक्तिंद्रं संग्रहः  
वायुः पितं कर्मावतं कर्तारं: प्रमुखास्त्रयः
4) दोषाणं विशेषाधारा धातवो मलावच।

वातावरण: सम्बिद्धव्यापितोपिपि विशेषतः
वायुरक्षण स्थितं: पितं शिबरे समवस्त्वत्
शोषेष्ववस्थितं: श्लेष्मा पंचसंझ्येपु धातुपु
स्वेदे प्रतिलिपियं पितं श्लेष्मा मूटपुरोपयोः।

5) दोषाधीनां विशिष्टाध्ययः व्यथाशालानिः

करंपां कठि: पञ्चायण्यस्तवक भवण्यन्वितम्
अपातवेशः शुद्रान्तः हृद्युरो मस्तकस्तथा
वायोः स्थानानि मुख्यानि पितस्य ग्रहणी कला
शुद्रमन्तः यक्षेनेत्रः हृद्यं वर्णनन्वितम्
श्लेष्मणवच शिरः कठोत्वः कलिम रसनेन्द्रियम्
र्वाच व्यथामाश्यो धारणेन्तरानि त्र्युविशेषः:

6) स्वस्थानां विकृतानां च दोषाणां प्रधानाभावानि स्थानानि

सर्वोऽ प्रमुखः वायोः प्रकृतिश्च्य समस्तकम्
स्थानं तथा दूषितश्च पञ्चायणां विशेषतः
ग्रहणी प्रकृतिश्च्य शुद्रान्तः विकृतश्च
पितस्य प्रमुखः स्थानसमाध्वानं श्लेष्मणस्तथा
हृद्यं प्रकृतिश्च्यमाश्यो विकृतश्च

7) वातावरणाः मेद्वाः

स्थानन्तरेषु दोषाणां कर्ममेद्वानुसारतः
ताक्यां पंच मेद्वा: प्रत्येकं परिकल्पिताः:

8) वातमेद्वानाः नामस्थानानि

प्राणोदानी तथा व्यान: समानश्चाश्च पंचमः
अपाना इति वातस्य मेद्वा: पंच प्रकृतितवानु
प्राणं शिरस्युदानस्थोरसं व्यानो हृदिः स्वाध्वः
आयामश्यो समानश्चापानो वायुर्पानगः:
9) पितृभेदानां नामस्थानानि।
पाचकं रंजकं साधकाक्ष्यमालीकं तथा
भ्राजकं चेति पितृश्च पाचकं श्रृंगिर गतम्
यक्ष्मां रंजकाक्ष्यं च साधकाक्ष्यं हृदि स्थितम्
आलोकं दृष्टिगतं भ्राजकं त्वरि सुभितम्

10) ईश्वरभेदानां नामस्थानानि।
अवलंबकस्नानं वोधकं: केदकरस्त्रा
तपस्कं: शिवमः पंच ईश्वरभेदा उदाहरतः
हर्षावलंबकाक्ष्यं: स्याद् बोधको रसायनगतः
आभायेः केदकाक्ष्यस्तपस्कं: शिरस स्थितः
ईश्वरभेदान्यो विशेषणार्थम् त्रिधाता

11) दोषानां सर्वजातीर्गतं सामाय्यं करं
शारिरस्वाभाविकं करं विविधं चलनात्मकम्
करोश्यविकृतं वायुगतिमानं सर्वदेहं
प्रकृतिस्थं तथा पितु तैलसं पचनात्मकम्
सर्वदेहगतं करं विविधं विनवर्त्येत्
करोश्यविकृतं: ईश्वरं करं संशोधणात्मकम्

12) प्राणवायो: कर्माणि।
वायु: प्राणो विशेषेण संज्ञावहनकारणम्
उद्घारकारान्त: वायुस्वाभाविक नामार्थम्
गतिलघुं करं नानारिद्रं चासो निवृत्तेत्

13) उदानस्य वायो: कर्माणि।
उदानाभ्यो विशेषेण वायुस्वाभाविकारण:
कर्मन्त्रियानं सर्वं तथा वाच: प्रवर्तनः

१४) व्यावहारः कर्म ।
गतिप्रदौ विशेषेण व्यानः संबंधित्याकरः

१५) समानवाहः कर्म ।
आकृतिनवाणसरणात् धुःधान्यन विशेषतः करोत्याहारप्रचन्न समानायः समीरणः

१६) अपाणवातकरः ।
अपाणस्वाहोगताः नोताः संप्रवर्तनात् शुकार्तिवशयकः मूर्त्तैंविविषयः

१७) पाचकपित्तकरः ।
पाचकायः विशेषेण पित्तमाहारपाचकम्

१८) रंजकपित्तस्य कर्म ।
रंजकायः तथास्त्रानरसरसनकारणम्

१९) रक्तस्वादी रंजकपित्तमेदः ।
रक्तस्वाद रंजनात् पित्ता रक्तस्वादपिं रंजनम्

२०) साधकपित्तस्य कर्म ।
साधकायः विशेषेण कर्म सजास्वोधनम्

२१) आलोचकायक्ष्यम पित्तस्य कर्म ।
आलोचकायः पित्तस्य कर्म धृपालेकनम्

२२) भ्राजकपित्तस्य कर्म ।
पित्ता भ्राजकमात्रात् प्रभावणकरं त्वचि

२३) अवलंबकायस्य इलेश्यः कर्म ।
इलेश्यार्लंबं देवे सिन्धुतवाणुप्रहणात् स्थानास्तर्गतश्लेष्मेदानामवलंबं
२४) क्लेवकस्त्वलेखमण: कर्मः ।
इद्रिकरोति सुमहातस्योपां क्लेनकः कप: ॥

२५) बोधकस्य लेखमण: कर्मः ।
शलेश्वा बोधकस्वध्ययः सुमहातस्यस्योथमः ॥

२६) तपस्त्वस्य लेखमण: कर्मः ।
शोकभावाविद्वियाणां तपस्त्वगः कपः ॥

२७) सच्चात्स्य लेखमण: कर्मः ।
शक्कातकस्यसंधिनों सांख्यशणकरो भेदेः ॥

२८) प्रकृतितेवा: ।
शुकार्वस्म्यपतौ स्म्यात्सिद्धित्यमुरव्यद्वे ॥
देहान्तरं देयानुसारिणी प्रकृतिस्त्रुतः ॥

२९) तात्प्रकृतिलक्षणम् ।
रीतम् कृष्णागस्वमसघनत्वं दीर्घांगता धूमरवणिता च
सर्वाल्यता लोकपतालैंनिन्त्रता लिगाणि तात्पर्कः: समासतः ॥

३०) विन्तप्रकृतिलक्षणम् ।
तीक्षणान्तरं शिरिल्लतर्मम् शृंगारदन्त्यं च लोहितत्वम्
विद्वाणि वित्पर्कः: शारीरस्मिनि विशाक्षेण च गौरवणम् ॥

३१) लेखमप्रकृतिलक्षणानिः ।
सुशिल्लवात: स्थिरगूढसंधि: प्रलंबवाहः पृथुपीनदेहः
बलात्वितश्चोज्ज्वलनुक्रिया: शलेश्वादिक: स्यातु पुरुष: प्रकृतया ॥

३२) सन्तांतत्वसम्प्राप्ततिः: प्रकृतितेवा: ।
सन्तात्तत्वसम्प्राप्तानि तारतम्यानुसारतः
विद्गानुपेक्षा: प्रकृतितेवा व्यापितश्चल्लकणा: ॥
33) योमानानुसार बातादीनां प्राधान्यम्।
वालें श्लेष्माधिक मध्य वयः पिल्लाधिकं भवेत्।
वयसि स्थविरे वायुर्धिक: श्वात् स्वभावत।

34) अहोरात्रे बातादीनां प्राधान्यम्।
आदिमध्यकावसानेनूं बलवंतो भवितं हि
निवर्षयं निशायांश्च श्लेष्मपितामहः: कपालः।

35) सुस्वतर्चनावस्थानुसार दोषाणां प्राधान्यम्।
आमावस्याविषुः इति भूते श्लेष्म्म विवर्धते।
पौर्णिमानवस्थं च पितुं पक्ते समीरणः।

36) अहोरात्रादितिसंभवा दोषाभिवृद्धः स्वसावजा।
स्वाधातिका बृहिद्रियं न भवेत् व्याधिकारणम्।

37) कालस्वभावाविविषयंहेतुः।
केहूः मेदावस्ताहारविहारी कर्म मानसम्।
वैष्णवे हेतुरास्थातो बातादीनां चतुर्विधः।

38) दोषाणां चयप्रकोपप्रशमकारणा ऋततः।
चयप्रकोपप्रशमा वायोस्तिमात्रिपु निपु।
वर्षाधिपु तु पितस्य श्लेष्मण: शिराराधिपु।

39) चयप्रकोपकारणां ऋतुमेदावानं स्वभावविशेषः।
चीयते लघुकामिरोपधीमि: समीरणः।
तद्विरस्तिरत्यें वेदं कालस्वैर्यपाि कुप्यति।
अद्वित्रीमतविपाकान्तिरोपधीमिः तादूशाम्।
पितुं वाति चयं कोषं न तु कालस्य शैत्यः।
चीयते सिन्धशीताभिषेककोषधिमिः: कपः।
तत्त्वं स्तंभिते देहे स्कन्त्रतावान् प्रकृतितः
चयः कोपाश्च दोपाशामेवं काश्वमात्रवः

४०) ऋतुवशमावत्त्र प्रकृपितानां वातावदीनां प्रशमनानि
वातावः प्रशमं याति दोषा ऋतुवशरोदभवः
आहाराबः सुभोति ऋतुवशोपपादितः

४१) वातवृद्धिक्षणकराणि इत्यादिः
कौशल्यतिकवक्षरसम् द्रव्यं विशेषतः
श्वाहृक्कृषुण शुक्क शीत वातविवधनम्
श्वाहृमुक्कृषुणिं शुक्क निम्नवं विशेषतः
द्रव्यमुक्कृषुणां गुणोपेदः स्वाहृतक्षणकारणम्

४२) पितस्य वृद्धिक्षणकराणि इत्यादिः
तीक्ष्णोपणणुमूषिक्षुणिं कट्वमल्लवणोक्कृषुणम्
आहारारितां द्रव्यं भवेत् पितविवधनम्
तिक्तं कपायं मधुरं द्रव्यं शीतगुणाशिरविनम्
पितप्रशमनं मंगुणोपेतं विशेषतः

४३) श्लेधम्बृद्धिक्षणकराणि इत्यादिः
श्वाहृमल्लवणं शीतं मुहम्मवणाशिरविनम्
सिन्धिलवणं विशेषणं भवेत् श्लेधम्बविवधनम्
श्वाहृक्कृषुणं द्रव्यं कपायकट्वितककम्
भवेत् श्लेधम्प्रशमनंन तीक्ष्णमुण्डवं विशेषतः

४४) आहारामात्रश्च वातावदीनामवृद्धिकराः
हिन्नतिमात्रश्च वातश्लेधम्बविवधनम्
कमातिश्चायं प्रायो भवेत् पितविवधनम्
45) वाताविदोषाभिवर्धनं शारीरं कर्मं (विहारं)।
अनित्यनायायामस्रोमान् देहकम्पणाम्
प्रवृत्तिभिरधिकास्तंतः वातपितेरिवर्धनम्
साहसं कर्मं विषमानवेण्टा वातप्रकोपः
आयुस्वरपमुखालस्यादिकं श्लेष्मचिविध्वंसम्

46) दोषाभिषविलिकरणं मानसक्मध्वं
चिन्तामोकादिकं वातपितयोरिवर्धापम्
शेषमलयकरं हेतुः श्लेष्मवुढी न मानसः

47) दोषाणं त्रिविधा विकृतितस्तलवणं च
वृद्ध: क्षय: प्रकोपश्रव दोषाणां विकृतितस्तिर्थिधा
अमृतविक्रियंद्र वृद्धी यथास्वं गुणकममणाम्
वहासे हानिः प्रकोपे च विविधव्याधिंसंभवः

48) वृद्धे: प्रकोपस्य च स्वहूमम्।
वृद्धश्चवयो वा स्वानेनु दोषाणामस्वरद्यनम् ॥६०॥
उप्ययैःिविद्यायमञ्च प्रकोप: परिकालितः

49) वातपुरुषिकणानि
हृद्दे समीरणे रूक्षम् बलहानि: कृष्णांगता
अन्तराकुमामध्यान निम्तहानि: शक्तिद्धः

50) वातकश्चकणम्।
चेष्टाहारिनेतस्वा गात्रसाद: क्षीणे समीरणे

51) कुष्टितस्य वायोन्याणानि।
शाल्मेश्वर सविविधास्तोद्धमेश्वद्वादाद्यः
ञ्जने कपो वेष्टनं च वर्णं श्यावोक्ष्णोष्मिं वा
वायोपायायमशोऽपि: कुष्टितेः समीरणे
५२) पितृवृद्धिलक्षणानि।
पितृवृद्धिलक्षणानि।
द्वेशाध्यक्षवृद्धिलस्तीलक्षणानि।
भवेत्।

५३) पितृवृद्धिलक्षणानि।
संदर्भिता तथा क्षीणे पिले।
तद्धेत! पिले।

५४) पितृप्रकोपलक्षणानि।
पिले प्रकृपिते दाहः।
पाकः कोशलजायते।
दाहाद्वारः।
कुष्ठरक्षकविपाकनाथ।
व्यायामप्रका।
नस्तहारिरहिर्ललवण्टः।
कटूकवताः।

५५) श्लेषमवृद्धिलक्षणम्।
बृद्वे मंदालितादित्वं।
शैले श्लेष्माणि।
गौरवम्।

५६) श्लेष्मालक्षणानि।
क्षीणोऽगान्त।
विशेषेण पर्वेण।
चावसादन्तम्।

५७) श्लेष्मालक्षणानि।
शोधः।
स्तंभमवायुवरोधो।
भवनि कुपिते कफः।
विकारः विविधः।
क्लेश्वरावसामाध्यलक्षणाः।

५८) दोषाणि संसर्गसत्रिपातस्वरूपम्।
बृद्वा।
क्षीणा।
प्रकृपिता यथा वातायो।
द्रिष्यः।
योगपदेन संसर्गः।
सत्रिपातः।
समस्तशः।

५९) संसर्गसत्रिपातकर्मणि।
यथास्वं कर्मवैपम्म।
संसर्गं।
दोषयोगः।
सत्रिपाते।
विकृति।
सर्वैपमपि कर्मणां।

६०) दोषाणं भेदः।
संसर्गसत्रिपातानां।
लार्ग्यविक्षलपनात्।
भेदान्तित्वं संसृष्टिकास्ततः।
कुद्रिष्ठं हथाहुता।
61) दोषावलीनं त्रिप्पिटकसंबंधाकांम्यि निह्यणामः

वृद्धास्यस्य धृशीणः प्रश्येकमिति पद्म स्मृताः:
वापुः पितव कपः पितव श्लेष्मा वायुरितव चायः
संसगः समवृद्ध्चा पद्म तारतम्यविकप्पनातुः
तावस्तः धृशीणदौपाणामण्डादश इति स्मृताः:
यवशेषक्ष्मातिशयातु दुःकोतिशयातु चायः
पदेव तारतम्यानुरोधतस्वच भविति पायः
समवृद्धशेषः एवः संहिप्पातस्यवदशः
तावस्तः एवः धृशीणां पद्विश्वातिरितव स्मृताः:
भेदशेषक्ष्माृदेश्वरदार्श्यः पद्म संविप्यवः
एकाक्ष्मात्रसमाक्ष्यः पद्म समुदाह्वतः
हृदशेषः संहिप्पाताश्चाय्कतिश्च भविति हि
भेदशेषः समाध्यस्य सर्वस्य स्वाध्याक्ष्यः
त्रिप्पिटके दोषाणां प्रमेयः परिकल्पतः

62) संसर्गसंहिप्पातेशु दोषाणां तारतम्यम्

संसर्गसंहिप्पातेशु तारतम्यानुसारः:
यवाष्ट्रः दोषाणां तारतम्यसमुद्भवः
वृद्धो वायुस्य तथा पितस्य वृद्धो यदा भवेतुः
वृद्धो वायुस्य वेदो यदा दाहोधिको भवेतुः
वृद्धो पिता तथा वायुरितवृद्धो भवेतुः यदा
वृद्धो वायुस्य दाहो भवेतुः शूलोधिकस्वतदा
संहिप्पातादेभवः व्याधीं सर्वितसमाँवते
लिङ्गं प्रवृद्धोपस्य भवेतुः सर्वं चादिः कम्बः
वातपितकपाधिक्यवादः विकारे संहिप्पाते
शूलो दाहस्य शोषणचाधिको भवितं क्रमातूः
कर्मणां चलनानीवां हीनयोगानुसारः
व्याधयन्ते दोषाणामनुमेयशः संक्षयः
63) व्रूढिश्वसाम्यास्थाभावर्धितान्त्र दीयसंसारणां स्वरूपम्।

64) दौषणमेदिष्ठानां व्याधिविचित्र्यक्षणानि।

65) अौषधानां प्रधानं स्वरूपम्।

66) शोधसमर्योगविकार्योषोऽतोष।

67) दौषणमेदिष्ठानां शोधसमाध्यविकार्योष।

68) वातावयं सर्व्बेदांतानि शासनक्व्यायण।

69) वातावयं सामान्या चिकित्सा।

70) स्थाननलं प्रवृद्धानां वातावयं प्रधानम्।
शारीर तत्वदर्शन

७२) वातावरण साम्य भाषायकारणम्

स्थानातिरिक्त व्याधिविद्या स्वास्थ्यानिति समवेत विद्वान भाषायकारणम्

इति समासतो वाताविद्वीनेयविद्वद्वन्येश्वर्म नाम व्रष्टिर्द्वन्येश्वर्म

उद्योगार्थक्षेत्रः

वातावरण साधकेह व्याप्तिकृति विशेषतः

स्थानान्तरस्य: कर्मनेव: स्थानान्तरद्वैत: प्रथमं पत्तेव दोषकारानुवविद्या मोक्षकृतः प्रविधुपः पञ्चामेनास्त्रादयः

नानाविधानं विविधं सवर्णं कर्मनामपिकृतः सन्मुखाः पञ्चनोत्स्तादयः

नानाविधानं व्याधिनामविभवत मेव तारणम्

विविधं कर्मवीरसम्य व्याधिऋषि तदुद्विमाः

व्याधिविद्या दृष्टिश्च व्याधिविद्या दृष्टिश्च पिण्डार्येव

श्रेष्ठमं विशेषस्तेपां सवर्णं विविधात्मकसम्य

संस्थ: सत्वपालशं व्याधिऋषि तदुद्विमाः

श्रीलो दाहेश्च शौचयश्च विविधं व्याधिऋश्च रणम्

वदोपानुवंशार्हिण्यम् तत्वत्त्वसमुद्भवः

हेतुव्याधिप्रत्यक्तीकर्ष्वतेष्वे व्याधिप्रकये

अनुवधस्याांवल्यां विज्ञविशेषां समुच्छयः

इति वाताविदोपानुस्मृति विषयस्त्रुतः

भावशुक्लार्थेषु हिन्ने शारीरेऽत्वदर्शने

इति उद्योगार्थक्षेत्रः

इति शारीरेऽत्वदर्शने उत्तरार्थम्
उपसंहार:

होपा एव हि सर्वां कर्मणां कारणं समाः:
विषमाप्च विकारणां श्लेष्मपितानिलास्त्रेयः ।
स्वस्थानुर्हितस्यायुवंदीवत् तस्याववुढः
श्लेष्मपितानिला: सम्यगविकायाशिचित्सकः ।
स्वस्थानामातुराणां च जनानां हिदार्जनम्
साध्यं तलसाधनं भूयाल् शारीरं तत्वदर्शनम् ॥३॥

शारीरं तत्वदर्शनं समाप्तम् ॥
शारीर तत्त्वधारण  

बौद्धमूर्ण पुरुषोत्तम शास्त्री हिलेकर यांचे प्रथं—

१. शारीर तत्त्वधारणं नाम वातादिदोषविज्ञानम्  (संस्कृत)
२. आयुर्वेदातील मूलतत्त्वे अथवा विद्योप (मराठी)
३. आयुर्वेदीय औषधी विज्ञान अथवा रस-वीर्य-निपात- 
प्रभाव-विज्ञान  (मराठी)
४. सार्व रसरत्नसमुच्चय-भाग १-पूर्वकंड-अ० १ ते ११  (मराठी)

—

वैद्य श्री. पु. हिलेकर कृत अन्य प्रथं—

१. तंत्रमुखती (वैद्य-मराठी)
२. आयुर्वेद-यस्तवती (वैद्य-संस्कृत)
३. मानव शरीर रचनाएँ एवं क्रिया विज्ञान  (ब्यायाम वैद्य-हिंदी)
४. स्वास्थ्य विज्ञान (ब्यायामबैद्य-हिंदी)
५. कृष्णाकाळेने यज्ञयोगी (चरित्र-मराठी)
६. काही कण काही क्षण (विविध संकलन)

—
साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची प्रकाशने लालिल केंद्रांवर मिळतील—

(१) प्रकाशन व्यवस्थापक,
शासन मुद्रण व छेत्रव सामग्री विभाग, चर्णी रोड,
मुंबई—४०० ००४.

(२) व्यवस्थापक,
शासन छेत्रव सामग्री आणि ग्रंथागार, शहांगज,
गांधी चौक, ओळंगावाड—४३१ ००१.

(३) व्यवस्थापक,
शासकीय ग्रंथागार, बडवॅ विलिंडग, पी. वाय. सी.,
जिम्बाओ, पुणे—४११ ००४.

(४) व्यवस्थापक,
शासन मुद्रण व ग्रंथागार, सिविल लाइस्,
नागपूर—४४० ००१.

मंडळाच्या प्रकाशने मिळविण्यासाठी कुपथा वरीलप्रकी
जवळप्रकी केंद्रांवर परसपर प्रविष्ट्यवहार करावा.
इतर आवश्यक माहितीसाठी लालिल पत्रावर विहावे—

सचिव,
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ,
मंत्रालय, मुंबई—४०० ०३२.