

चिंतन
‘ચાણક્યનીતિ’નું આ સૂત્ર，ભાગીદારો，મિત્રો－પારકા－અજાણ્યાના ભરોસે સાહસ ન કરવાની સલાહ આપે છે જે અગમબુદ્ધિ－સમજુ－મહાત્મા છે એણે અજાણ્યા લોકો પર વિશ્વાસ રાખી－સાહસ－ વેપાર ધંધો ન કરવો．

જે જાણીતા－ચિરપરિચિત છે．તેના ઘર－સંસ્કારથી આપણે જાણકાર હોઈએ તેનામાં જ વિશ્વાસ મૂકવો જોઈએ．અજાણ્યાં ધંધાદાર મિત્ર－ભાગીદાર－સ્વાર્થનો પ્રથમ વિચાર કરે．દગો－કરતાં પણ કોઈ દુઃખ ન અનુભવે કારણ કે એના હદયથી સંબંધ નથી પણ સ્વાર્થથી સંબંધ છે ગમે તેવાં પાકાં－થોક્કસ લખાણ કર્યાં હોય છતાં અવિશ્વાસ અને દગાખોરી એમનાં લોહીમાં વહેતાં હોય છે．
‘પારકી આશ સદા નિરાશ’ શક્ય હોય ત્યાં સુધી સ્વતંત્ર રીતે－પોતાનાથી થાય એટલું－એવું જકામ કરવું．

## સુવિયાર

－હે માતૃભૂમિ！！અમે તારા ખોળામાં જ મોટા થયા છીએ，
．
－મારા આદર્શને થોડાક શબ્દોમાં કહેતો તે છે．．．કનુષ્ય જાતિને તેના દિવ્ય સ્વરુપનો અહેસાસ આપવો
તथા જીવનનાં પ્રત્યેક ક્ષેત્રોમાં તેને પ્રગટ કરવાનો તેન રસ્તો બતાવવો－સ્વામી વિવેકાનંદ
－जીજાનાં હિતમાં પરોવાયેલો સજ્જન વિનાશ થાય તો પણા વેરવૃત્તિ પામતો નથી．．
ચંદનનું વૃક્ષ કપાતા પણ કુહાડીની ધારને સુવાસિત બનાવે છે
પ્વાસ્થ એટલે રોગોની ગેરહાજરી નહીં，
પણ સકારાત્મક ઉર્જાી હાજરી－વેદનનાથ
－પ્રેમની જગ્યાએ પ્રયોજનો એ જ આજના મનુષ્યને ગ્રસી લીધો છે－એસ．ભદાચાર્ય （સંકલન ：દીપક વી．આસરા）

## બોધકથા

કેટલાક લોકો ઘર－કુુુંબ－સમાજ પ્રત્યેની ફરજ－જવાબદારી છોડી ‘ગુહહત્યાગ’ કરી સંન્યાસી થઈ જાય છે ને પછી ‘જમાવટ’ થઈ જાય પછી ફરી ‘સન્યાસ－આશ્રમની સ્થાપના કરે છે જે ‘મહેલ，બંગલા’ જેવો હોય છે． એક ત્યાગી શિષ્ય－માત્ર લંગોટી ભેર ગુરુની ઝૂંપડીમાં રહેતો－ગુરુ પદયાત્રામાં જતા રહ્યા．．．
શિષ્યની લંગોટીમાં ઉંદરે કાણાં કર્યા．શિષ્યને દુઃખ થયું．એક ભગત પાળેલી બિલાડી આપી ગયો． ઉંદરનો ત્રાસ મટ્યો．પણ બિલાડીના દૂધ માટે ગાય વસાવવી પડી．એક ભગતે ઘાસચારા માટે ખેતર ભેટ આપ્યું．ખેતીમાં સારી આવક થઈ．ઝૂંધડીની જગ્યાએ પાકો－સુંદર－સન્યાસ આશ્રમ બંધાવ્યો．ભક્તો અનેક હતા．આશ્રમનો વહીવટ સંભાળવા માટે શિષ્યો－ભક્તો રાખવા પડ્યા！



## समाชनी 由गाभ ช巴Еी

 એક અનામી છોકરી એના છે．એમાં ૫ણા આ કિસ્સો તો દેશની પर ગુજારાયેલ અત્યાચારને લીધે પ્રશનામાનસ પદ પર ભૂંસી ભૂંસાય ઈતિહાસ બની જા，તે પણ કેવી નહી એવી કલંકકધની કડવી સ્મ્તિ દેશના ઈતતહાસમાં કાળા દિવસ ભોગ્યા ગણાવાની આદિ－અનાદિ તશીકી યાહગાર બની ગ્યોછે．એનનથી વૃત્તિ એકકવીસમી સદીમાં પણ એક $જ$ દિવસ પહેલાં સરદાર અકબંધ રહી છે，એનું નેત્રીપક પટેલની પુષ્યતિથિ આવે છે．પરંતુ ઉદાહરણ નિલ્ભયા કાંડમાં જેવા મળે





 અ氏િકાોજર૨ આપ્યા，પझ સેથી નાજુક，નમણી અને આકર્ષક હોય સત્ય હોય તો પણા એમને બંધનમાં પેલં જગગજનું જનમાનસ થોડું તેં એનો ગુનો છે？વળી પુરૂષો રાખી મૂકવાની તાલેબાની વૃત્તિ આવી ઘટનાપકાશમાંઆવેછે ત્યારે મનપસંદ પરિધાન કીી શક્તાોય ફ૨તી થઈ，એ પझા જમાનાની જ
 બેસી જય છે．એ તતકાબ સ્રીઓને ઢંકી રાખવો એ તે કયાંનો ન્યાય？બની છુપાઈ રહવવું પોસાય એમ

## તंभीस्थानेी．．

अમના પહેરવેશ અને લાજમર્યાદા જેજમાનામાં સ્રી આવાપ્રતિબંધોનો विशે શિખામણ આપવા મંડી પડે અમલ કરીને પોતાની સુંદરતા
 ब्रन－ાં અંગ－ઉપiંગોના દર્શન－તે જમાનામાં પણ ओની સાથે
 આ જ બાબાતનો સ્વીકાર સ્ીીઓ આધુનિક્તાન खવાડે યડી

## 

 શ્રી અરવવંદ ઈન્દ્રયયની તાલીમની બાબતમાં પૂફ્ছતાથી કશું ઓધું સ્વીકારવા નથી． છીએ．રંગ કરવાથી ઘરની શોભા વધે，નહિ કે ઘરની મજબૂતી．ઘરની સામે પડેલો કચરો શિક્ષકનું પ્રથમ કર્તવ્ય ઈન્દ્રિયોનો પૂર્ણ વિકાસ શક્ય બનાવવાનું છે．તેમના મતે ઈન્દ્રયોની લેવા કે ખાડો પૂરવા કોઈ સરકારી માણસ જ આવે તેવી રાહ જોવી તે વાસ્તવમાં તો મહાત્મા બાબતમાં ‘યોક્સાઈ અને સંવેદનશીલતા’ બે ખૂબ અગત્યની બાબતો છે． ગાંધીના મૂલ્યોની અવમાનના છે．શાળાનો બાગ ભૂલકાઓને પોતાનો લાગે તે પણ તે શિક્ષણની નીતિનો વિજય છે．સ્વછતા，સુંદરતા અને સફળતા અંગેની પરીક્ષા કોઇ પણ સંસ્થાના જાજુું અને પેશાબખાનાથી થાય તેવો નિયમ બની જાય તો કેવું સારું！
＇સ્વચ્છતા આંદોલન＇જો આપણને અંદરથી હલાવી નાખતું ન હોય તો સમજવું કे આપણે તેને લાયક છીએ．મુક્કિનો શ્વાસ લીધે સીતેર વર્ષે બીજા અનેક કાયી બાકી છે તેની સામે હજી તો આપણા ઘરની સફાઈ કરવાનું બજેટ બની રહ્યું છે．બગીચામાં કામ કરતો બાગવાન બોો્ડના વિદ્યાથીને જ્યારે પોતીકો－પંડનો લાગે ત્યારે સમજવું કે તેને શ્રમની કિંમત સમજાય છે અને તેના મનમાંથી વર્ગભેદની દિવાલ ભૂંસાઇ છે．

નવી શિક્ષણ નીતિ－૨૦૧૬ આવી રહી છે．આશા રાખીએ કે આપણા ભૂલકાઓની વષી જૂની માગણીઓ તેમાં સમાયેલી હોય．દુર્ભાગ્યે મોટાભાગના શિક્ષણ પંચના તારણો અને મત દેશની જરરીયાતો，જે તે સમયની આવષ્યકતાઓ અને રાજકી ધારા－ધોરણોને કેન્દ્રમાં રાખીને તૈયાર હોય છે．સાચી શિક્ષણ નીતિનો પ્રથમ સિદ્વાંત બાળકને કેન્દ્રમાં રાખીને બનવો જોઇએ．જેમ કે，બાળકને કોઈ પૂછતું નથી કે તેણે ક્યાં માધ્યમમાં અભ્યાસ કરવો છે．કોઈ પણ શાળાના અંગ્રેજ માધ્યમમાં મૂફી દેવાનો ！ત્યાં પ્રમાણમાં ભણવામાં મધ્યમ કક્ષાના બાળકો સાથે શેક્ષણિક
 અને મનુષ્ય વચ્ચેની આiતરક્રિયા（Inter છે ગુરુદ્વ રવિન્દ્રનાથ ટાગોર કહે છે ક પ્રકૃતિત છે．મનુષ્ય અને પ્રકૃતિ વચ્યેની અનન્યતાનું તત્વજ્ઞાન ગુરુદ્વનના શિક્ષણા ચિંતનનું આગવું લક્ષણ છે．પ્રકૃતિ સાથે પ્રાક્ટિિક અને મનુષ્ય સાથે મનુષ્ય બનવું એટલે $જ$ પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરવું．પોતાના પૂર્ણત્વ માટે માણસે શારીરિક રીતે જંગલી અને માનસિક શક્તિઓમાં સભ્ય બનવું જોઇએ．આ ઉપરાંત પ્રકતિ પ્રત્યેનો બાળકનો અત્મિગમ માત્ર નિષ્ક્રય અને ત્વીકારાત્મક ન બની રહેતાં ઉભયની વચ્ચે સર્જાનાત્મક સંપર્ક સ્થાપીત થવો જોોએ， ‘શિક્ષણમા હેરફે’’ નામના નિબંધમાં ટાગોરે શિક્ષણના માધ્યમ અંગે ચોટદાર વાત લખી
 ચિત્ર તેમણે ઉપસાવ્યું છે જે ખરેખર આશ્ચર્યકારક અને તર્કસંગત છે．તેમના કહેવાનો સાર એ છે કે જવનજવવા માટે જેતલુંજરૂરી હોય એતતલું જ કરવું એ માનવજવનનો ધર્મ નથી．જેમ કે，શરીર સાદા ત્રણહાથનું જછે，તેથી આપણે ઘર કં સાડાત્રાહહાથ ઊંંચુંજબનાવતાં નથી，એજ રીતે શિક્ષનમાં પણ અભ્યાસક્રમ ઉપરાંત બાળકોએ બહારનું ઘણું વાંચવું જોઇએ，૫ણ આ દુર્ભાગી છોકરાંઓનો આખો દિવસ પાઠ્યપુસ્તકોમાં પ્રયોજાયેલા અંગ્રેજી શબ્દોના પર્યાયવાચી શબ્દો શોધવામાં જ પૂરો થઈ જાયછે．

विનોબાજએનૈસર્ગિકઅનોપચારિકશિક્ષણનુંપ્રતિપાદનક્ક્યુંછ．બાળકને બીજાક્રમેબાળકની ઈન્દ્રિયોનોવિકાસ（ખડતલ）થાયતેવોકોઈ આશહ આજકાલની શિક્ષણ નીતિનો ભાગ નથી．મહ્કેલી ત્યારે આવે છે કેજ्याરે કોઈ શારીરિકઆપદા શિક્ષિત થવાના

 ક્ષમતા પણ ગુમાવી દે છે．ધન્ય છે સુંવાળા બાળકોના કઠોર માતા－પિતાને！

ત્રીજા કમે જોવા જઇએ તો બાળકને મરજી મુજબની મેદાની ૨મતો ૨મવાનો માગ મોકળો કરી આપવો．મોટાભાગે બાળક આઠમાં વર્ગમાં（ક્લાસ）આવે એટલે ધોરણ દસની બીક બતાવવાનું શરૂ થઈ જાય છે，પિતા－માતા સતત બૉર્ડનો પરીક્ષારપી દાનવનો ડર લેવામાં કોઈ કચાશ રાખતાનથી માટે અભાન એવી નૈસર્ગિક પ્રક્રિયા હોવી જોઇએ．એ બયપણમાં જેટલી સાહજીક રીતે પોતાની માટે અભાન અવી નૈસગ્ગક પ્રક્રિયા હોવી જાઇઅ．એ બચપણામા જેટલી સાહજીક રીતે પોતાની દ્વારા જ સિદ્ધ થઈ શકે，શ્રમદ્વારા જ કર્મસમ્માનની ભાવના વિકસી શકે，શ્રમ આત્માને એ રીતે તાલીમબાદ કરેછેકે，જજ્થી શરીર સ્વસ્થ અનેસુગઠિતથાય＇．આધ્યાત્મિક રીતે કર્મ કરતાં શાનનું મૂલ્ય વધુ આંકવાનુંઉચિત નથી．વિનોબાજીની દ્રષીએ નઈ તાલીમ જાન અને કર્મનો અભેદ સ્થાપવાની દિશા તરફનો પ્રયતછે．તે કર્મ，જાન અને આનંદ－સત્－ચિત્ અને આનંદના એકીકરણ પ૨ ભાર મૂકે છે，આમ，ત્રણોય દ્રષ્ટિએ હસ્ત ઉદ્યોગ શ્રમ શિક્ષણનું કેન્દ્ર બનેછે．

## મારી પેટજધી દીકચી હોવા છતાં મારા પર જ્રાય ભરોસો ક૨તી નથી，

 એવું દાગે છે કે તેને માંનો મોહ નથી，વિલદુદ નિર્મોહી છે
## Eિવવસસ નીક્થોહતો．માસીએે બુમ પાડી નિર્મોહી．．．અરેનિર્મોહી．．．！

 જો પંખીઓ પझ માળામાંથી બહાર આવી ગ્યા છે．બેટ，હવવેતો ઉઠ， દીકીઓઓ વહેલા જગી જવાની આદત પાડવી જોઈએ．માસીના આ શબ્ઠો નિમ્મોહીનાકને પડી ગ્યા．તે રજઈ એક તરફ ફેંીબબીી થઈ．નિર્મોહીનો પગર સાંભળી સસોડામાં કામ કરતાં માસી મોલ્યા．＇બેટા，ફશશ શઈને આવી જ，તારા માટે કોફી લઈન આવુ છું．＇


‘નિર્મોહી તારં વેકશનહવે ચાર દિવસ બાકી રહું છે．પછી તુંજતી
 વાગે ધેર પાછા આવેછે＇，＇હાનો છેલ્લો ઘુંટોો ભરતાં એે બોલ્યા．‘અરે！ એકક વાત તો હું તને કહેવાની ભૂલી ગઈ．તારા માસા કહેતા હતા કૈ
 અહીં રહઘવં છે？＇મારી નિર્મોહી પાસે જાવાા માગતાહતાા．
 ગયા．બંગલાના પાછળના ભાગે સરવન્ટ કવાર્રહતુુ． પાઇળના ભાvેથી કામવાળી બાઈ અંદર આવી．ત શસોડામાં જઈ વાસણા માંજવા લાગી．કોફી પીતાં પીતાં નિર્મોલી વિયારે ચડી ગઈ．તે કોઈ નિણ્ધ કચી શકતી ન હતી．જો માસીની વાત માની તે શહેરમાં રહે તો તેની
 કૃટાં લાડ લડાવતાં．તેન એક બહહન અને એક ભાઈ છે． પણતે બંને મમ્મીનાં લાsકાંછે．દાદીનુંબધું વ્ઞાલ તોહહમેમા નિર્મોહી પर જ વરસે છે．નિર્મોહીને પણા મમ્મીથી વધુ લગાવ નથી．

તેર વર્ષની નિર્મોહી પણ તેના દાદીમાંનું બુબ $જ$ ધ્યાન રાખ છે，
 સમયસર જમવાનું અને દવનું ધ્યાન રાખવું．બીજ બંને ભાઈ બહેનતો દાદીમાંની પૂશ થઈ જા ત્યારે પ્રસા લેવા આવી જાયછે．અથવા વા તહેવારે દાદીમાં પેસા આપવાનાં હોય ત્યારે લેવા આવી જય．

નિર્મોહી બે વર્ષની માંડ હશે ત્યાંતીની મમ્મીએ બીશા બાળકનન જન્મ આપેલો．હજુ દીકીશું નામ પણા પાક્યું ન અહુું ત્યાં તેનો ભાઈ આવી
 બાળકી દાદીમાને જ પોતાનું બધું માનવા લાગી．કયારેકદાદીમાં કોઈ કામસર બહાર જા તો મમ્મી તન પોતાની પાસે બોલાવતી અન પ્રેમ
 જ જોઈએ．તે મમ્મી બોલતાં ૫હેલાં દાદી બોલતાં શીખી હતી．

મમ્મી દાદીનકહહી ‘જુઓોન કીી વિચિત્રછોકીીછે．મારી પેટજણી દીકશી હોવા છતાં મારા પर જરાય ભરોસો કરી નથી．ખંવં લાગે છે \}ે
 થઈ ગ્યુ．તેનો અર્થોોઈ સમજવુંહહું કુ નહીંએતો ખબર નથી પણા બધા अનામે જ બોલાવવા લાગ્યા．પપ્પાતનન ‘પ્પિન્સેસ＇ક્હેના અને માસી જેની તે લાકીકતતી＇બેટા＇કહેના＇

માસીનીકોઈ બાળક નહહું．માસા આほંદની કાલેજમાંપ્રોફેસર હતી． ક્રારેક ક્યારેક માસી નિર્મોહીની પોતાની સાથેશહેર લાવતi．જત જતતનાં


 નિર્મોહી તેર વર્ષની थઈ ગઈ．તે વેકેશનમાં માસીને ઘરે આવી હતી．તેન માસી સાથ ફાવતુંહહું．માસીનીકોઈ બાળૅ નથી તેથી હું નીીીદીકશી થઈન રહું તેતેમાં શું ખોકુંછે．વવિચાસી હતી ત્યાં માસી રસોડામાંથી બહાર આવી
 ＇માસી હુંみહીં રહીની ભહાવા માગુંધુ．＇
‘ખરેખર！નિર્મોહી બેટા，’ કહેતા માસી તેન ભેટી પડ્યા．તેમની આંખો ભીંજવાની સાથે તેમાં પુશીની સંક ચમક દેખાઈ．ગમે તેમ કશી
 કરાવ દીધું．પહેલાં દ્વિસેે માસી તેને સ્કૂલે મુકવા ગયાં ત્યારે તેમનાથી રહેવાયું－હીં．તે બોલ્યાં．＇એકક જણાસ્કૂનાં ને બીજ કાલેજમાં．‘માસી તમે તો ઘેં મેકલાં જ રહી જવાનાં ખરં ને？’ નિર્મોહી બોલી．
 નિર્મોહી ભણાવામાં હોંશિયાર હતી．તેમ છતાં માસીએએ એમ વિચાર્યું \}



એક દ્વિસ માસીએ નિર્મોહીનું નામ બદલીને નયનારાી દિધું．તેદિવસ કહ્વું＇તુંએક નયનમાસાનું
 અને કુંુંબના બધા લોકો હવે નિર્મોહીને નયના કહી બોલાવવા લાળ્યા．તેન પણ આ નામ ગમ્યું．

માસીનોસગધધપ્પેમનિમ્મોહીનાબાળમનમાં રહલ અધુરપને ભરી દીધી．રોજ સવારે તે સ્દેલે જતી અને સાંજે પાી ફશત．નયના બનેલ નિર્મોહી માસા માસી સાથે ખુશહતી．માસી સાાથે રહ્નાતેને આમબે વરસ વીતી ગ્યા．દુનાયમાં સૌથી આાત્મીય તેના માટે માસી જહતાl．માસીની શરદી થાય તો પझા નિર્મોહી ખાવા－પીવનું મુુીદતી．

ઘßિયાળના કાટાં સાથે સમય વિતવા લાગ્યો．એક દિવસ તેની જિંઇીમાં ફરી अવું તોફા આવયું કે નેયનમાંથી ફશી નિર્મોહી બની ગઈ．માસીને દિવસો રહેલા．ડાકટરે માસીની કહ્ુું ત્યારે તેમને વિશ્વાસ નહોતો પડ્યો．Чણ એ સાયું હુું．માસીની સાથે તુનું આખું કુંુંધ અને सગાં સંબંધીઓ બધા ખુશહતા．

નયના માસીનું પણધ ધ્યાન રાખતી．તેમને ચ્ા－પાણી નાસ્તો બધું તેમના ओરામાં લઈને આપતી．દિવસો પછી દિવસે એને મહિનાઓ वितवा લાગ્યા．અને સમય આવતાં માસીએ એક સુંદ ख્યાલી લાગે તવી બાળકીને જન્મ આu્યો．સૌએ ‘લક્ષ્મી પધાય્યા’ એમ કહી રાજપો વ્યક્ત કર્યો．નયના માસી अને નાની ીીંગલીનું ધ્યાન રાખવા લાગી．માસી બાથરુમ ગયાં હોય के બીજ કોઈ કામે લાગ्यां હोય त्यारे श્રું મજલ के
 જઈ શકતી નહીં．

નાની જેમજેમ મોટી થતી ગઈ તેમ માસીનો વ્યવહાર બદલતો
 માસી હવે વાત વાતમાં તેને ધમકાવતાં હતાં．બીજું તોો ઠીક તેને ગામહડ મોકલી દવવાનું કહહાં હતાં．તેન સમશતું નહોતું કે માસી ફેમ આટલાં બદલાઈ ગ્યા？ભણ્વા કરતા વધુ તે માસી અને તેમની નાની દીકરીનું ધ્યાન રાખતી હતી છતાં માસી હવે તેની સામે પણા જહો కे જોતાં ન હતાં．

એક દિવસ કામવાળી બાઈએતેન ક્ુું કહવેતનીન પેદજણીી દીકશી

ટીનેજર્સ કે યુવાન છોકરીઓને ચહેરા ૫ર ઓકાદ ફોલ્લી થાય તોય ટેન્શન આવે છે．થોડોક રંગ કાળો થયો કે ચહેરા પર પિંપલ્સ આવવાનાં શરૂથા તો જાે ચહેરે કદરુપો બનશે એવી ભીીી સતાવેછે．．．કેટલીક
 એમહહં ‘આબ＇છોકીીઓનો મળવા જેવુંછે．．．

ખરેખર તો એ અને એમના જેવી અનેક ને．．．ખાનદાની દુશ્મની，એક તરફી પ્રેમનો બદલો લેવા આ છોકરીઓ પર એસિં અટેક થથેલો છે．પાશવી વૃત્તિના કેટલાંક માણસો આ છોકરીઓ પર
 જાય છે，આવા એસિડ એટેકમાં．．
 ઉઠતી ા1ઈલ્સ，નાકમાં ઘૂસતો તીવવ વાસથી જયાં સાફ કરનારી વ્યક્તિ ત્રાસી જાય છે，એ જ એેસિડ ચહેરા ૫૨ ફેંકય，ચામડીને યોંટ એેટલે બणીનેકોળસોજથાય ને？આટલી વેદના，આગ અને સમાજની વિક્ૃત નજરો લઈને જ્યારે જિંઠી જીવાની આવે ત્યોરે તો આ છોકશીઓની માનસિક સ્ચિતિ શું બનતી હશ？？

પ૬જજ ઘટનાબની એને ભૂલીને，કદરુપે ચહેરો સ્વીકારીને，ટ્દાર ડાક અને એવાં $જ$ ચહેરા સાથે આ છોકીીઓ સમાજમાં ક์ઈક કરaાન ભાવના સાથે મેદાને
 અમે શું કામ અમારો ચહેરો સંતાડીન ફશીએ？अસિડ

 છોકીીઓછે，ર્ાઅનેરિત
બંનનીીહિંમતનન દાદ આપતાં પહંલાં એમની સાથે બંનેનાં કિસ્સાની એ પાણી માટે ધુમો પાડતી રહી，પણ કોઈ મદદે આવ્યું નહીં，સવારે દસ વાગે કાકા આવ્યાં，નજઈના દવાખાને લઈ ગયા，ડાકટરે યહેરો ધોઈ， ખભે યોંદલા કપડાં વગેરે સાફ સફાઈ કીી દિલ્લી ધકૅલી દીધી．．

Eિલ્હી પહોંચી સારવાર थતાં સુધીમાં સાંજન પાંચ વાગી ગ્યાહતા રિતુજ્યા સુતીહતી એજજી પપझ એસસડથી બળી ગઈ એે પરથી ખ્યાલ


આવે કे એ એસિડ કેટલો દહનશીલ હશે！દોઢ વર્ષ સુધી રિતુને પોતાનો યહોરો જોવાની હિંમત નહોતી અને જયારે જોયો ત્યારે એ જતે જ પૂબ उશી ગઈ હતી．．．મમમમી તો પછી કયારેય દ ખાઁ જ નથી，પપા મળવii
 સાથેથી સંબंધ તોડી નાખ્યો．．．મોડેલ જેવો દેખાવ અન
 ३પા એેટે વોંલીબાલ પ્લેયર，સાડા પાંચફટની હાઈટ અનેએકદમબ્યુટીફૂલ．．．સટટટ ચેમ્પિયનટીમની પ્લેયર નેશનલ માટે સિલેકેટ થયેલી．．．એ દિવસસ એ સાંજે વૉલીબોલની પ્રેકીસ કરીને घરે પરતફશી રહી ૩તી．સાંજનો પાંચ વાગ્યાનો સમય，એના ૩૯ વર્ષના દૂરના ભાઈએ જ સવા લાખની સોપારી આપી એંસિડ એેટક કરાવ્યો．．．અયાકક ચહેરા પર ફોસંથી એસસિં ફૈકાયા，રૅપનો અહેરો બળવા લાગ્યો અને થોડો ક્ષણોમાં વાત કરી લઈね．．． નુંબધ થઈ ગ્યુ．

નાગી．રસસા પर ओને જેવા ભીડ ભેગી
 કીીીીલીધા．કરમાં સાવકી મા આાવ ગઈ．એન ર્તુુ પ્ત્ય એટલી ધૃણ્ય કૅ
 કરેલો．Х્નુ સામેનો અત્યાચાર જોઈન એને એના દાદા－દદી એમની સાથે લઈ ગ્યા．તેઓ કાકાના ઘરે


દાદા－દાદીના નિધન બાદ સાવકી માએ શ્નિનફફેસલાવીન પાધી अનl ઘરે લઈ ગઈ અને થાડા
 એ સમયે એના પપપા દિલ્હી જોબ કરતાં હતાં અને રિતુુ ધરકામ કરીને ભણાી હતી．આ સમય ગાળામાં જ ગામના એક અન્ય માझસ સાથે એની મમ્મીનુંઅફે ૨થયું．

એક દિવસ રિતુ એની મમ્મીને કઠંગી હાલતમાં પેલા માણસ સાથે જોઈ ગ1 અને આ વાતની જાઁ એની મમ્મીને ขઈ અને ત્યાંથી શરૂથઈ રિતુની કરમ કહાણొી．

એ દિવસે सिતુ બહાર આiગગણામા જ ખાટલો ઢાળી સૂતીહતી અને
રાત્રે ત્ા વાગ્યાની આસપાસ ચહેરા ૫૨ કંઈક પદ્યું અેવું જણાયું，એ
હાંફળી－ફiફબી થઈ ઊઠી ગઈ，ચહેરા પર હાથ ફર૨્યો તતો હાથ પણા

ขઈ ગઈ，પણા મદદનો હાથ પકડવા
 જ ગ્ડીમાંફૂસીને આ તમાશો જોતો હતો．થોડાવાર પછી એનાએ ભાઈન દયા આવી અનઅજઅનદવાખાન લઈ ગયો，આ બધી બબાલમાં એકાદ કલાક ચાલ્યો ગયો અને ૩પા એનાં ૩ૂ૫ અનેહિંમતને ગુમાવી બેઠી．．． અનેઆએનાપર અસિડ એટેક થયો？તો તેના પપ્પા－કાકા－ફોઈ વચ્ચે વારસાગત મિલકતને લઈને વાદ－વિવાદ શરૂ શયો．ફોઈના 1 છોકરાને રપા ગમતી હતી．એજ્યારે ફોન કરતો ત્યારે રપપા સાથે જ વાતો કરતો．એ રપાથી બમણી ઉમ
હતો．રૂપા જરા કન્ફયુસ હતી કે મમ્મીને કેવી રીત વાત કરવી？ નો．રૂપા જરા કન્ફયુસ હતી ક મમ્મીન કેવી રીત વાત કરવી？
．．．એણે પ્રયત્ન પણ કર્યો પણ મમ્મી કદાચ રૂપાી વાત સમજ શકી નહીં．પેલાને માલ－મિલકત સાથે રૅા મળે એવી ઈચ્છા હતી અને એ શક્યતા ઓછી દેખાતાં એણે એસિડ એટેક કરાવ્યો．．．
‘ઈસસે તો બહેતર મેં મર જાત’ આવો ઉદ્ટાર રૂપએત્રણ મહિના બાદ જયારે પોતાનો ચહેરો જોયો ત્યારે કાઢયો．．．પણ પછી તો રૂા એ આઘાતમાં બહાર આવી，એનો પેલો સગો આજે જેલમાં છે．．．કોર્ટમા એની સામે ઉભા રહીને જ પોતાના પર થયેલા એસિડ એટેકને સાચો

અનુસંંધાન પાના નં． 6 પz

