



प्रस्तावना
3. धुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार व महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री मा० यरावंतराव चन्हाण हे केवळ राजकारणी नव्हते तर रसिकाग्रणीही होते. मुख्यमंत्री पदानंतर त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावरती अनेक महत्त्वाची पदे भूषविली; परंतु राजकीय जीवनाच्या धकाधकीतूनही त्यांनी साहित्य व कला यांचा मनसोक्त आस्वाद घेतला. एका दृष्टीने त्यांचे व त्यांच्या पिढीचे जीवन भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीच्या मुशीतून संपन्न व साकार झाले. साहजिकच महात्मा गांधी व पंडित नेहरू यांच्या विचारसरणीचा यशावतंरावांवरती मोठा प्रभाव पडलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर मार्क्सवादातील वुद्धिवादी विश्ल्लेषण व मानवतावाद हे त्यांच्या अभ्यासाचे व चिंतनाचे विषय होते. सक्रिय राजकारणातील प्रत्यक्ष अनुभव, बुद्धिवादी भूमिकेतून केलेले वेगवेगळ्या तत्त्वप्रणालींचे विश्ल्लेषण आणि समाज व देश घडविण्याच्या संदर्भात सातत्याने चालणारे चिंतन यांतून त्यांच्या तात्विक बैठकीला एक पक्केपणा आलेला दिसतो. भारतीय लोकशाही, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता या विषयांवरील त्यांच्या विचारांतून हा पक्केपणा जाणवत राहतो. भारतीय साहित्य आणि संस्कृती यांबाबतही त्यांचे उत्कट उद्गार प्रेरक व विचारप्रवर्तक आहेत. सामाजिक व राजकीय विषयांप्रमाणे कोणत्याही


व्यक्तीच्या आयुष्यामध्ये जे सुखदुःखाचे, आशानिरारोचे अनुभव येतात त्याविषयीं यशावतंरावांचे भाष्य प्रत्ययकारी आहे. आत्मचरित्रात्मक लेखनातून व लिखित स्वरूपात उपलब्ध असलेल्या भाषणांतून यरावंतरावांनी वेळोवेळी व्यक्त केलेले विचार त्यांचे चतुरस्र व्यक्तिमत्त्व चित्रित करतात. श्री॰ राम प्रधान यांनी संपादित केलेल्या व यरावंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानने प्रकाशित केलेल्या 'राब्दाचे सामर्थ्य' या पुस्तकात यशावंतरावांचे विचारधन संग्रहित केलेले आहे. त्यापैकी काही वेचक विचार चक्हाण केंद्राच्या प्रवेशाद्वारी असलेल्या फलकावर क्रमाक्रमाने गेले वर्षभर प्रकटपणे मांडण्यात आले. यशावंतरावांच्या विसाव्या पुण्यतिथीला त्या विचारांचा संग्रह या पुस्तिकेच्या रूपाने उपलब्ध करून देताना यशावंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचा अध्यक्ष या नात्याने मला विरोष आनंद होत आहे.


२५ नोन्हेंबर २००४

'चले जाव!'

गांधींची ‘चले जाव!'ची घोषणा झाली होती
आणि क्रिटिरा सत्ता खिळखिळी करण्यासाठी सारेच तयारीला लागले होते. सातारा जिल्हा तर अगोदरच जागृत जिल्हा. लोकविलक्ष्षण स्वातंत्रयुय्द्धात हिरिीनं उडी घ्यायचं आम्ही पुंबईतच ठरवलं. व्रिटिशांनी घरपकड सुरू केली होती. बडे नेते गजाआड झाले होते. आमच्या वाट्यालाही तेच येणार होते. म्हणून गुप्तपणानं सातारा जिल्हात पोचायचं आणि डठाव करायचा, असे डाव आखण्यात आम्ही गुंतून गेलो. आणि तेच केल.. सातारा जिल्ह्हातलं बेचाळीसचं आंदोलन हा एक प्रदीर्घ इतिहास आहे. त्याची पानं किती उलटवावीत! जन्मभर आणि जन्मांतरी आठवणीत राहतील, अशा त्या सान्या आठवणी आहेत. तिथला तो भूमिगतांचा इतिहास भूमिगतच राहावा, असं वाटतं. सारेच श्रेयाचे वाटेकरी. ते श्रेय कुणाकडे कमी-अधिक करून वाटता येण्यासारखं नाही. त्या आंदोलनातील भूमिगत अवस्थेतील काळ, पली आणि बंधूंची धरपकड, मला स्वत:ला झालेली अटक आणि भूमिगत अवस्थेतील अनेक रोमांचकारी प्रसंग आठवताना अभिमान आणि अनुकंपा यांचं काही चमत्कारिक मिश्रण मनात तयार होत राहतं. घडलं ते सारं रोमांचकारी, हे तर खरंच!


## विचारांचा संगम

संगम जिथे कुठे झालेला असेल, ते ठिकाण माइ्या आवडीचे असते. मला ते रम्य वाटते. स्पूर्ती देणारे, जीवनाचा एक वेगळाच अर्थ सांगणारे असे भासू ल्रागते. नद्यांचा संगम झ्ञालेले स्थान हिंदुस्थानात पवित्र मानले जाते, पण ते धार्मिक अर्थने. मला ते भौतिक दृष्टीने पवित्र वाटते. ते मनाला काही वेगळेच सांगत असते. दोन नद्या एकीत एक मिसळतात, तेन्दा दोन राक्तींचे मीलन झाल्याचे ते दर्शान असते. दोघी एक होजन, एकरूप, एकजीव होऊन पुठे जातात आणि हजारोंचे जीवन संपन्न करीत असतात.
माणसामाणसांचे असे मीलन होईल, विचारांचा संगम होईल आणि माणसं एकजीव बनून कर्तात्व करतील, तर सारेच सुखाने नांदतील, त्यांचे जीवन संपन्न बनेल, राग, द्वेष, स्पर्धा, रात्रुत्व त्या संगमात मिसळून-विरघळून जाईल आणि विशुद्ध जीवनाचा स्रोतच पुठे जात राहील, असे निसर्गाने निर्माण केलेल्या संगमाच्या ठिकाणी उभे राहिले, की माझे मन सांगू लागते.


## कृष्णाकाठ

ष्णाकाठावर उभे राहिल्यानंतर स्वच्छ
जीवनाचा तो प्रशांत प्रवाह आणि तीरावरील हिरवागार सुंदर निसर्ग पाहत राहणे याचा आनंद काही वेगळाच. अंत:करणात तो बसून राहतो आणि स्मरणमात्रे अंतश्रक्षूंसमोर उभा राहतो.

सबंध कृष्णाकाठ हा एक माइया प्रेमाचा, आवडीचा विषय आहे. महाबळेश्वरातल्या, उगमापासून निघून कृष्षोच्या काठाकाठाने थेट राजमहेंद्रीपर्यंत, तिच्या मुखापर्यंत जावे, असे माझे फार दिवसांचे स्वप्न आहे. बदलत्या पात्राची भव्यता पाहावी, निसर्गइोभा मनात साठवावी, गावोगावच्या लोकांना भेटावे, त्यांच्या चालीरीती पाहाव्यात, पिके डवरलेली रोती पाहावी, असे सारखे मनात येत असे. अजूनही येत राहते. श्रावणसरी कोसळू लागल्या की, कृष्णामाईची याद मनात हटकून येते.


## विविधतेने नटलेला भारत

भारताच्या निरनिराळ्या भागांत हिंडून आल्यावर आणि भारतातील विविधता पाहिली, तेव्हा भारत म्हणजे काय, याची मला कल्पना आली. कृष्णा, कोयना आणि गोदावरीच्या तीरांवरील भारत मी पाहिला होता. परंतु सिंधूच्या तीरावरील, लेहच्या परिसरातील भारत, व्रह्मपुत्रेच्या दन्याखोन्यांतील भारत, गंगाकाठचा भारत, नागाभूमीत पर्वतराजीवर उभा असलेला भारत, नर्मदा, तापी व साबरमतीच्या तीरांवरील भारत आणि दक्षिणेत रामेश्वरापर्यंत पसरलेला, नारळ-पोफळींनी शाकारलेला भारत, गोमंतकातील काजूसारखा आटोपशीर भारत, सागराच्या धडका परत फिरविणारा लांबच लांब किनान्याचा भारत, असा हा विविधतेने नटलेला भारत पाहिला, डोळे भरून पाहिला, रोमहर्षक काव्य मनात साठवले. देशाटनाने बरेच काही साध्य झाल्याचा प्रत्यय आला. भारताचे वर्णन करणारी पुस्तके पुष्कळ वाचली होती. त्यामुळे भारत जेवढा समजला, त्याच्यापेक्षा किती तरी पटीने अधिक ज्ञान देशाटनाने मिळाले.


## आयुष्य आणि नियती

आयुप्य हे घोडेस्वारासारखं आहे असं मला नेहमी वाटतं. दच्याखोच्यांतून घोडेस्वाराला नेहमीच धावावं लागतं. डोंगरदन्या पार कराव्या लागतात. आणि सुखरूप तर राहावं लागतंच. एखाद्या घोडेस्वाराच्या चित्राकडे मी पाहतो, तेन्हा वैयक्तिक काय किंवा राजकीय जीवनात काय, असंच संकटांतून एकसारखं धावावं लागलं, असं दिसते. संकटांशिवाय आजवर काही मिळालं नसलं, तरी एक खरं की, कामाचं समाधान आहे.
कराडात वकील म्हणून जम बसवीत राहिलो असतो, तर राजकारणातले नंतरचे अध्याय कदाचित दिसले नसते. नियतीच्या मनातच ते होता. सर्वज्ञ असो, बहुज़ असो, नियतीला, सृष्टिनियमाला बदलणण्यास कुणीही समर्थ नाही हेच खरं! म्हणुनच नाश पावलं असेल, त्याची उपेक्षा करावी लागते आणि जीवनात जे प्राप्त होतं, त्याचा अंगीकार करावा लागतो.


## स्वातंत्राच्या स्वप्नाची पूर्ति

सख एवठंच होतं की, स्वातंग्राची स्वपं पाहत असलेला भारत स्वतंत्र झाला होता. ९५ ऑगस्ट १९४७ला यमुनेच्या काठावर स्वातंत्र्य मूर्रूप बनून उभं होतं. कालपर्यंतची एक अमूर्त कल्पना मूर्त रूप धारण करून उभी असलेली दिसत होती आणि साक्षात दर्शनानं सारा शीण संपला होता. १४ ऑगस्टच्या रात्री आम्ही, माझे मित्र-सहकारी, मुंबईत होतो आणि मध्यरात्री सचिवालयावर फडकणारा स्वातंत्र-तिरंगा पाहुन अननुभूत आनंदानं फुलून गेलो होतो. ४२च्या आंदोलनातील दिवस आणि रात्री मनासमोर उभ्या राहत होत्या. कृतार्थ भावनेचा तो दिवस. स्वातंत्र्याद⿸्दल आम्ही बोलत होतो आणि ते स्वातंत्र्र प्रत्यक्षात पाहत होतो-याच देही, याच डोळा. हजारो स्वातंत्रवीर, हुतात्मे, युगपुरुष तो स्वातंत्राचा सोहळा आकाशातून लकलकत्या डोळ्यांनी पाहत होते. ल्यांच्यावद्दलची अतीव कृत्जता मनातून आणि डोळ्यांतून ओसंडत होती. संकेत पुरा झाला होता. रणांगणावर लढणाय्या सैनिकानं विजयाचा विगूल ऐकावा, विजयाचा झेंडा समोर फडफडताना पाहावा, त्याच्या चित्तवृत्ती अमृतांनं जरा हाऊन निघतात, तसा मी स्वातंत्र्यामृतानं अंतर्वाह्य ओलाचिंब बनलो होतो. सुख, सुख म्हणून मी ज्याचा उल्लेख केला, ते हेच होते !


## सहकारातील सत्तेचे विकेंद्रीकरण

सहकारी साखरधंदा ही महाराष्ट्राची अभिमानास्पद कमाई आहे, असे मी मानतो. त्याच्याकडे जिन्ाळ्क्याने पाहायला पाहिजे. त्यात काही दोष निर्माण झाले असतील, ते दूर करण्याकरिता सहानुभूती व विधायक दृष्टीने प्रयल केले पाहिजेत. सहकारी साखरकारखानदारीतील सर्वच सभासद श्रीमंत शोतकरी आहेत, असा सोईस्कर गैरसमज काही लोकांच्या मनांत झालेला दिसून येतो. त्यांच्यापुठे वस्तुस्थिती ठेवून त्यांचा हा गैरसमज दूर केला पाहिजे. परंतु त्याचबरोवर सहकारी कारखानदारीच्या क्षेत्रात एकाधिकारशाहीची प्रवृत्ती आपले डोके वर काढण्याची राक्यता निर्माण झाली आहे. यात नवीन नेतृत्व निर्माण झालेले आहे, त्याचा मला अभिमान आहे. पण पहिल्या पिठीतील या नेतृत्वाने आपल्या अनुभवाचे व सतेचे विकेंद्रीकरण करून या क्षेत्रात दुसरी-तिसरी पिढी निर्माण करण्याचा प्रयल केला आहे, असे मल्ग मुळीच दिसत नाही.


## राजसत्तेचे विकेंद्रीकरण

लोकराही व राजसतेचा विकासासाठी उपयोग करावयाचा, हा मार्ग एकदा स्वीकारला, की सत्ता-संधर्षाला टाळता येत नाही. ग्रामीण क्षेत्रात नवे नेवृत्व निर्माण होण्याची आशा या कार्यक्रमाने निर्माण केली आहे. काही ठिकाणचा अनुभव कदाचित आशादायी नसेलही, परंतु विकेंद्रीकरणाच्या दिरोने टाकलेले पाऊल मागे घेता कामा नये. अनुभवांच्या प्रकाशात आत्मटीका जरूर द्वावी. मला एकदा माझे एक मित्र म्हणाले, की या विकेंद्रीकरणाने जिल्द्याच्या व तालुक्याच्या ठिकाणी तुम्ही नवे 'साहेव' उभे केलेत, पण विकासाची प्रेरणा घेतलेल्या कार्यकर्त्यांची साखळी कोठे आहे ? ही टीका कदाचित सार्थ असेलही, पण सत्तेची नवी स्थाने निर्माण केल्यानंतर प्रथमप्रथम हे अनुभव अपरिहार्य आहेत. पण त्यामुके खचून जाण्याचे कारण नाही. पुन्हा एकदा आत्मनिरीक्षण करून पुठे पुठेच पावले टाकली पाहिजेत, अरी माझी श्रध्दा आहे.


## महाराष्ट्र-जगन्नाथाचा रथ

मा हाराष्ट्र राज्याची स्थापना ही एक सोन्याची घटना आहे, असे मी मानतो. प्रगतीच्या दिरोने पावले पडली आहेत व काही बावतींत निराशा झाली आहे. परंतु प्रगतीच्या दिरोने चाललेली ही सफर मध्येच अडून चालणार नाही. १९६० साली नव्या महाराष्ट्राला मी अत्यंत आवडीने 'जगन्नाथाचा रथ' अशी सार्थ उपमा देत असे. सर्वांचे हात लागल्याशिवाय हा रथ हलणारही नाही व चालणारही नाही. महाराष्ट्राचा जन्म होताना जी दृष्टी आणि भावना होती, ती स्वयंस्फूर्त प्रयतांनी पुनरुज्जीवित केली पाहिजे.


## युगपुरुष गांधीजी

युगपुरुष जेन्हा आपल्या युगप्रवर्तक कार्याची सुरुवात करतो, तेद्हा असेच काहीतरी होणे स्वाभाविकच मानले पाहिजे. व्याकरणाचे जुने नियम तो जणू फेकून देतो. जुनी फूटपद्टी तो मोडून टाकतो, स्वतःच्या गायकीला साजतील, असे नवीन स्वर आणि ताल बसवितो आणि नवे सूर आळवू लागतो. गांधीजी प्रथम जेन्हा भारतात कार्य करू लागले, ते नेमके कोणत्य क्षेत्रात उतरणार, याबद्दल जाणकारांनी वेगवेगळे अंदाज केले असणे शाक्य आहे. कोणाला वाटले असेल, की गांधीजी सामाजिक कार्याला वाहून घेतील. कोणाला वाटले असेल, की ते राजकीय कार्यालग प्राधान्य देतील. 'आधी सामाजिक सुधारणा, की आधी राजकीय चळवळ' असा एक मोठा वाद महाराष्ट्रात त्यापूर्वी रंगून गेला होता व त्याचे खोल परिणाम महाराष्ट्राच्याच नके, तर भारताच्या सार्वजनिक जीवनावर उमटले होते.
परंतु गांधीजींनी जो मार्ग स्वीकारला, तो अगदी वेगळा. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, इतकेच काय, परंतु धार्मिक, रैक्षणिक अशी वेगवेगळी क्षेत्रे त्यांनी अलग मानली नाहीत. त्यांनी असा काही तरी संकलित, मूलूभूत व मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारला, की त्याभुळे सर्व जण विस्मयचकित झाले.


## क्रांतिकारक गांधीजी

गांधीजींनी चळवळीच्या तंत्रामध्ये क्रांती केली. त्यांनी प्रत्येकाकडून कृतीची अपेक्षा केली व प्रत्येकाला जमेल व साधेल, अरी कृतीची साधना त्याला सांगितली. त्यामुळे गांधीजींच्या चळवळीत शिक्षित-अरिक्षित हा भेदच नष्ट झाला. किंबहुना शिक्षित व्यक्तीने कोणताही अहंगंड वाळगू नये, यावर गांधीजींनी भर द्यायला सुरुवात केली. पोशाखातला थाट, इंग्रजी भाषेचा वापर, राहणीमानाचा दर्जा, इत्यादी ज्या गोष्टी सुधारणेची लक्षणे बनत होती, त्यांना गांधींनी कटाक्षाने रजा दिली. स्वतः ते इतनका साधा पोशाख घालू लागले की, बॅरिस्टर असून ते एखाद्या रोतकन्याप्रमाणे पोशाख घालत. या गोष्टीमुळे गांधी व बहुजनसमाज यांच्यातील अंतर एकदम कमी झाले. पुठे तर ते पंचाच नेसू लागले व त्यामुके रवींद्रनाथ टागोर यांच्या शाब्दांत सांगायचे म्हणजे, भारतातील कोट्यवधी दरिद्री वांधवांच्या दृधयाचे दार त्यांना सताड उयडले गेले. बहुजनसमाजात व तत्कालीन राजकारणी माणसांत जी दुल्लंध्य दरी होती, ती एकदम वुजवली गेली.


## गांधी-विचार : मानवजातीचा ठेवा

गुं धीजींनी जे विचार दिले आहेत, ते युगायुगांत
पुरणारे विचार आहेत एका देशासाही, एका पिठीसाठी किंवा एका विशिष्ट समाजासाठी गांधीजी जगले नाहीत. त्यांनी व्यक्त केलेल्या विचारापैकी प्रत्येक गोष्ट आंघळेपणाने आपण स्वीकारावी, अरी त्यांचीही अपेक्षा नन्तीी. राजकीय स्वातंग्रप्रप्तीशी संबंधित नसणान्या अशा कितीतरी मूलभूत विषयांवर गांधीजींनी मौलिक विचार प्रदर्शित केले आहेत. त्या विचारांचा अभ्यास बदललेल्या काळात व नव्या दृष्टिकोनातून त्या पिढीत चालू दूवावा आणि स्वत: ला पटणारे विचार प्रत्यक्ष कृतीत आणणारे धाडसी प्रयोगवीर निर्माण व्ठवेत, एवहीच अपेक्षा आहे. गांधीजींच्या जीवनकार्याचे यथार्थ मूल्यमापन करण्याची शाक्ती आपल्याला आहे असे समजणे धाडसाचे होईल; परंतु काळ जसजसा उलटत जाईल, तसतसा गांधी-विचारांचा आशाग अधिक स्पष्ट होऊन मानवजातीचा एक अलौकिक ठेवा महणून त्यांची महती वाढत जाईल, अरी माझी अपेक्षा आहे.


## मराठी संतांचे कार्य

न स० २००० ते १६०० हा सगळा कालखंड एखाद्या ० भयाण, न संपणान्या ात्रीसारखा होता, इतिहासाला पडलेले ते एक दुःख्वप होते. समाजाचे समाजपण हरवले होते. जातिभेदांच्या अमानुष कुचंबणेत सगळा समाज जणू श्वास रोखून बसला होता. राजकीय अस्थिरता होती. भीषण वादकात स्वत:चे घरकुल सांभाळणयासाठी माणसे धडपड करतात, तसे भयाकुल जीवन हा देश जगत होता. महाराष्ट्रात मराठी संतांनी याच कालखंडात आपले कार्य केले, समाजाला धीर दिला. हिंदू धर्माची मिरासदारी मिरवणाय्य धर्मपंडितांनी देवांनाच बंदिवान करून ठेवले होते, त्या देवांना मुक्त केले. ज्ञानेश्वरांनी या ईश्नरी कार्याचा प्रारंभ केला आणि त्या भावंडंडनी आपल्या जीवनात भोगलेल्या हालअपेष्टांनी व दिलेल्या नब्या विचारांनी समाजात नवी जागृती निर्माण केली. ज्ञानेश्वर ही ज्ञानाची मूर्ती होती, तर नामदेव ही मुपभषूंच्या आर्तेची, भक्तांच्या व्याकुळतेची मूर्ती होती.
मराठी संतांच्या कार्याचा हा पाचरो वर्षांचा कालखंड राजकीय दृष्ट्या चैतन्यहीन वाटला, तरी संतांच्या कार्यामुळे भक्तिमार्गाच्या व सारस्वताच्या क्षेत्रांत तो वहरलेला वाटतो. या काळने कैवल्यवृक्षाचे अनेक बहर पाहिले. ज्ञानेश्वर-नामदेव ही याच कैवल्यवृक्षावरची उमललेली फुले होती.


## मार्क्सवाद

मा सुर्सवादाच्या मर्यादा या शातकाच्या उत्तरार्थात होऊ लागल्या आहेत. तरीही ही गोष्ट कवूल केली पाहिजे, की मार्क्सवादाच्या आधाराने अनेक प्ररनांची मीमांसा राजकीय दृष्ट्या स्पष्ट क्वायला मदत होते आणि त्यामुले मार्क्सवाद हा आजच्या जगातील राजकीय विचार जीवनाचा बन्याच अंशी अंगभूत असा भाग झाला आहे. मार्क्सवादाचा अभ्यास माइ़या राजकीय जीवनात मला उपयोगी पडला आहे. मार्क्सवादाच्या अध्ययनामुके आज त्याच्या मर्यादाही समजण्यास मदत होते. वर्गसंधर्षावर आधारित अशा विकासवादावर मार्क्सवाद' आधारलेला आहे. या नजरेने परिशीलन केले, म्हणजे मानवजातीच्या इतिहासाच्या घडामोडींचे स्वरूप स्पष्ट होऊ लागते.


रिवाजीमहाराज-एक अद्वितीय व्यक्तिमत्त्व

रिवाजीमहाराजांसारखी जी एक अद्वितीय व्यक्ती सतराव्या जातकात महाराष्ट्रात निर्माण झाली, ती काय अगदी एकाएकी निर्माण झाली? माझे स्वत:चे असे मत आहे की, महापुरुष, आकाशात विद्युल्लता चमकावी आणि निमिषार्थात अंतर्धान पावावी तसे एकाएकी येतात आणि निघून जातात, असे कधीही घडत नाही. महापुरुषांच्या निर्मितीला, त्यांच्या कार्याला, त्यांच्या पराक्रमाला काही सामाजिक कारणपरंपरा असावी लागते. त्यांच्या पाठीमागे हळूहळू समाजजीवनाची शाक्ती निर्माण व्हावी लागते. शिवाजीमहाराज म्हणजे फक्त भवानी देवीचा प्रसाद, असे मी मानीत नाही. शिवाजीमहाराजांचे जीवन हे मराठी जनतेच्या जीवनाचा प्रसाद आहे, अरी माझी स्वत:ची भावना आहे.


## शासनाची कसोटी

31 सनाची कसोटी केवळ कार्यक्षम कारभार ही नाही. तसेच, राज्य ही काही उपभोग्य वस्तू नाही. ती समाजपरिवर्तनाची यंत्रणा झाली पाहिजे. केवळ नियोजनातील आकडेवारीने हे होणार नाही. पैसा खर्चून समाजनिर्मित होत नाही. त्याला सर्वांगीण व जनतेच्या हृदयाला हात घालणारा ध्येयवाद लागेल व तो पेलणारे तळमळीचे नेतृत्व लागेल. राजकारण हा सत्ताप्पर्षेचा आखाडा करणे हे या दरिर्री असलेल्या देशात महापातक आहे. ही अवस्था फार काळ टिकू राकणार नाही. म्हणून कोणत्याही शासनाला लोकाभिमुख राहावेच लागेल.


## राष्ट्रवाद व धर्मनिरपेक्षता

भारताचा राष्ट्रवाद हा बळकट करावयाचा असेल, तर धर्मनिरपेक्ष विचारावरच तो उभा करावा लागेल. धर्माधिष्ठित राष्ट्रवाद हा या देशातील राष्ट्रवादाचे तुकडे करणारा विचार ठरेल. राज्यसंस्थेने एका धर्माचा आश्रय करून येथे चालणार नाही. कित्येक कोटी लोक येथे इतर धर्मांचेही राहत आहेत. या अनेक धर्मांच्या, अनेक जातींच्या, अनेक वंशांच्या समाजांमध्ये सर्वांना एकत्र बांधणारी मोठी शाक्ती म्हणून धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या विचाराचाच स्वीकार अपरिहार्य ठरतो आणि तसा तो करावा लागेल. म्हणूनच मी असे म्हणेन, की ज्या दिवरी आमचा हा विचाराचा पाया भुसभुशीत होईल, त्या दिवशी आमचा राष्ट्रवाद व लोकशाही धोक्यात येईल.


## समर्पणाची इाक्ति

लहानपणी मी कराडला संगमावर बसत असे. कोठून तरी येणारे आणि कोठेतरी जाणारे ते ‘जीवन’ मी रोज पाहत असे. कोणासाठी तरी ते धावत होते. त्यात खंड नक्हता. 'जीवना'ला एक लय होती; पण ते लयाला गेलेले मी कधीच पाहिले नाही. ते जीवन नित्य नवीन होते. त्याचा जिन्हाळा कधी आटला नाही.
जीवन पराकोटीचे समर्पित असेल, तर ते कधीच जीर्ण होत नाही. चंद्र कधी जुना होत नाही. सूर्याला म्हातारपण येत नाही. दर्या कधी संकोचत नाही. यांतील प्रत्येकाच्या जीवनात पराकोटीचे समर्मण आहे; पण अनंत युगे लोटली तरी विनाशा त्यांच्याजवळ पोहोचलेला नाही. काळाने त्यांना घेरलेले नाही. त्यांचा कधी कायापालट नाही, स्थित्यंतर नाही. ते नि:श्वसन अखंड आहे.


संध्या-छाया

किशी म्हणजे जीवनाची माध्यान्ह. वालपण
केव्हाच संपलेलं असतं. तारुण्य संपत आलेलं असतं. एकीकडे म्हातारपणाची चाहूल लागत असते, तर दुसरीकडे तारुण्याची गोड, आनंदी, जिद्दीची, उमेदीची वर्षं अजूनही सकाळीच खुडलेल्या फुलांसारखी ताजी असतात. त्याचबरोबर आता सुकून जाण्याची वेळ आली आहे, ही खंतही मनात जन्म घेत असतेच. एकीकडे जीवनाबद्दल प्रचंड अभिलाषा, तर एकीकडे संपत चाललेल्या प्रवासाचं टोक नजरेसमोर येऊ लागलेलं!

आयुष्याची संध्याकाळ सुखासमाधानानं, खन्या अर्थानं निवांतपणात, निरोगी मनानं घालवायची असेल, तर त्याची तयारी चाकिशीतच करायला हवी. कडवट आठवणी, कटू अनुभव, दु:खद प्रसंग-सगळं बाजूला ठेवून, नव्या उमेदीनं पुछच्या प्रवासाच्या तयारी करायला हवी.


## स्री व समाज

जेद्व स्रीत बदल होत जातो, तेद्हा समाजातही बदल होणं अटळ असतं. समाजबदलाची प्रक्रिया ही स्रीच्या बदलात प्रतिबिंकित होत असते. समाजबदलाची ती इंडेक्स असते. कोणत्याही समाजात बदल होत आहे की नाही, होत असेल, तो किती, कसा होतो आहे, हे जर अभ्यासायचं असेल, तर स्रीमधील बदल लक्षात घेतला, तरी कवू राकतं.
म्हणून म्हणावंसं वाटतं, भारतीय समाजात निश्रितपणे बदल घडू पाहताहेत, कारण भारतीय स्री बदलते आहे. हुंडाविरोधी, बलात्काराविरोधी आंदोलन करायला घरातील स्री आता रस्यावर येत आहे. समाजात बदल घडवायला, समाजातील दीनदुबळ्यांना प्रेम द्यायला ती हिरिीनं पुठं सरसावली आहे. स्रीनं पुरुषाला संसारात सुखदु:खांत साथ दिली. आता पुरुषानं तिलाही साथ देण्यासाठी आपणहून पुठं यायला हवं.


## लोकशाहीचे अंतिम उद्दिष्ट

लो कशाहीशी संबंधित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने, केवळ राजकीय क्षेत्रातच नक्छे, तर सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रांदेखील, लोकांचे समाधान हेच आपले अंतिम उद्दिष्ट मानले पाहिजे. राजकारण आणि प्रशासन या दोन्ही क्षेत्रांतील लोकांचे हेच उद्दिष्ट असले पाहिजे. कारण या दोन्ही क्षेत्रांतील व्यक्ती रोवटी जनतेतूनच आलेल्या असतात आणि त्यांना जनतेचे भवितव्य घडवून आणण्याचे कार्य करावयाचे असते. राज्यशास्त्र आणि लोकशाहीतील प्रशासन यांना सांधणारा दुवा हाच आहे, असे मला वाटते.
निवडणूक हा लोकराहीचा एक भाग आहे, आणि लोकशाहीमध्ये निवडणुकीला फार महत्त्वाचे स्थानही आहे यात रांका नाही. परंतु निवडणुकीला किंवा लोकराहीच्या बाह्य स्वरूपाला जनतेच्या समाधानापेक्षा अधिक महत्त्व नाही. तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रात काम करीत असा, जनतेचे समाधान हीच अंतिम कसोटी राहील.


## विज्ञाननिष्ठ समाज

विज्ञानसेवेचा किंवा प्रसाराचा विचार करताना माइया मते त्याच्या दोन प्रमुख अंगांचा विचार केला पाहिजे : एक तर मानवजातीसमोर आज जी संकटांची परंपरा उभी आहे, ती नहीरी करण्यासाठी, निसर्गाचे गूठ उकलून, मानवाला जास्तीत जास्त राक्ती प्राप्त करून देणारे संशोधन करणे आणि अशा प्रकारच्या संशोधनास प्रोत्माहन देणे. दुसरे, जे माइया मते जास्त व्यापक कार्य आहे, समाजात विज्ञानविचाराचा प्रसार व प्रचार करून समाजच विज्ञाननिष्ठ बनविणे. हे काम करण्यासाठी मात्र आपणांस जास्त कष्ट घ्यावे लागतील, प्रयलांची पराकाष्ठा करावी लागेल. विज्ञानाचे मूळ स्वरूपच तर्कसंगत, वुद्धिसंमत विचार असे आहे. हा विचार जनतेच्या मनात दृढमूल झाल्यावरच आपण एक आधुनिक समाज निर्माण करू राकतो. जुन्या सनातन कल्पना समाजातून काठून टाकण्याचा हाच एक कार्यक्षम उपाय आहे. या दिरोने जितक्या जलद वाटचाल होईल, तितक्या लवकर आपला देश व समाज प्रगतिशील राष्ट्रांच्या मालिकेत जाऊन बसेल.


विज्ञान-संजीवनी विद्या

पण विज्ञानाकडे केवळ भौतिक दृष्टीने पाहून चालणार नाही. विज्ञान ही आधुनिक काळातील संजीवनी विद्या आहे. भारताला अशा संजीवनीची नितांत गरज आहे. कारण आपल्याला नुसते यंत्र नको आहे; त्या यंत्राबरोबर येणारे आधुनिक मन हवे आहे. आधुनिक मन हे कधीही स्थितिशील राहत नाही. ते चौफेर पाहते. इतर राष्ट्रांच्या प्रगतीचा सतत अभ्यांस करते. असे आधुनिक मन भारताला हवे आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे, की आपल्या देशाच्या मनावर पुराणमतवादाचे प्रचंड ओझे आहे.

आत्मसंतुष्टता वा निष्क्रियता ही त्यातूनच येते. भारताच्या संदर्भात विज्ञान म्हणजे केवळ भौतिक सुखे निर्माण करणारी इाक्ती असून, सामाजिक परिवर्तन घडविणारी ती सामाजिक राक्ती ठरणार आहे.


## विज्ञान व विजिगीषा

निसर्ग जिंकणान्या विज्ञानालाही एक साहसी मन लागते. कल्पकता लागते. अदम्य, अारण व एक प्रकारची वेगुमान वृत्ती लागते. पाइचात्य राष्ट्रांनी विज्ञानाच्या साहाय्याने ही निसर्ग जिंकण्याची ईर्ष्घ्य सामान्य नागरिकांत निर्माण केली. त्यापुळे तो सारा समाजच जिवंत आहे. उत्साहाने तुडुंब भरलेला आहे. त्याला नावीन्याची ओढ आहे. काही तरी शोधणारे व धडपड करणारे मन आणि इारीर ही त्या समाजाची फार मोठी संपत्ती आहे. विज्ञान अशाच समाजात फुलते, फळते.
भारताच्या समाजाचा विचार केला, तर आपणांस या दृष्टीने किती प्रगती करावयाची आहे, हे बुद्धिमिंतांना सहज पटेल. भारताला ती साहसप्रियता हवी आहे. पाण्याच्या प्रवाहाला आतून जरी ओढ असते, तरीच ओढ समाजाच्या जीवनप्रवाहात असेल, तर तो संकटांचे पहाड फोडून पुठे जातो. ती ओढ त्याला सतत पुठे नेते. समाजजीवनाचे ते गतिशील, वुद्धिनिष्ठ रूप आपणांला दिसावयास हवे आहे. हे रूप आपल्या रिक्षणामघून विद्यार्थांना दिसावयास हवे.


## साहित्य व समाज

गाहित्य कोणत्याही रंगाचे असले तरी चालेल, पण आजूबाजूच्चा परिस्थितीचा डोळसपणे अभ्यास करून, समाजात सर्व थरांत निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेचे जाणीव असणारे समाजचिंतन त्यात असले पाहिजे. आचार्य विनोवा भावे यांनी एकदा महटले होते, की लोकशाही हे प्रजेचे राज्य असते. ही प्रज्ञा समाजाभिमुख असली पाहिजे. तरच ती समाजाचे परिवर्तन घडवून आणील, त्याला मार्गदर्शन करीत राहील. वुद्धीची कुवत वाठविणे, मने व्यापक करणे, जगातील नव्या प्रवाहांची समीक्षा करणे, स्वतःच्या संस्कृतीचा व परंपरेचा वुद्धिनिष्ठ अभ्यास करून, नव्या परिस्थितीला सुसंगत अशा मूल भूत परिवर्तनासाठी जनमानसाला तयार करणे ही पुठच्या पिढीतील चिंतनरील साहित्याची उद्दिष्टे असू राकतात.


## खरी समानता

कायद्यातील समानता आणि न्यायालयातील समानता यांना महत्व आहेच. पण ती समानता समाजाच्या दैनंदिन व्यवहारात प्रतिविंबित झाली नाही, तर ती विसंगती दुस्सह होते. प्रत्येक वेळी न्याय मिळविण्यासाठी न्यायालयात जाता येत नाही किंवा कायद्यावर बोट ठेवता येत नाही. म्हणून सामाजिक हक्क हे समाजमनाच्या उदारतेवर, त्याच्या समंजसपणावर अवलंबून असतात. मला वाटते, हा तात्विक, सामाजिक उदारमतवाद व आपल्या मनात मूळ धरून वसलेली जुनी मूल्ये यांच्यातील संघर्षाचे पडसाद प्रत्येकाच्या जीवनात उमटतात. तुमच्याआमच्या प्रत्येकाच्या जीवनातही हे घडते. आणखी असे, की स्रियांचे किंवा दलितांचे समाजातील न्याय्य स्थान केवळ मानवतेच्या किंवा कारुण्याच्या भूमिकेतून आपण स्वीकारले तर ते एक ढोंग ठरेल. समाजघटक म्हणून या दोघांना आपण स्वीकारले पाहिज़े, त्यांच्या कर्त्वृत्वाला स्थान दिले पाहिजे आणि या त्यांच्या नव्या सामाजिक स्थानाशी अनुकूल अशी समाजाची व व्यक्तीची मानसिक जडणघडण झाली पाहिजे.


## दलित साहित्य

लित समाजातून आलेल्या नव्या मराठी साहित्यि कांनी जे साहित्य निर्माण केले आहे, ती मराठीतील एक मोलाची भर आहे, असे मी मानतो. उच्चभू साहित्याचे किंवा त्याच्या संकल्पनांचे मानदंड लावून त्याला जोखणे चुकीचे आहे. उच्चभ्रू साहित्यात पाइचात्य वळणाची अरलीलता आपणांलग्रा चालते. दलित समाजातून येणान्या साहित्यिकाच्या भाषेस मात्र आपण नाके मुरडतो. हा नैतिक भेदभाव आहे. दुहेरी मानदंडाची भावना त्यामागे आहे, असे मला वाटते. म्हणून ज्या सामाजिक थरातून लेखक आलेला असेल, त्याची भाषा त्याच्या साहित्यात आली, तर ती स्वागताई मानली पाहिजे. रोवटी भाषेचे माध्यम अभिव्यक्तीसाठी वापरावयाचे असेल, तर तिची सामाजिक अभिव्यक्ती हाही एक अविभाज्य भाग आहे. हजारो वर्षे दडपल्या गेलेल्या समाजाचा पहिला उद्गार हा रूळ कल्पनेप्रमाणे असावा, असे मानणे चुकीचे आहे. तो 'उद्गार' निघाला, हे सामाजिक दृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. तो असेल तसा आला पाहिजे. आपण त्याचे स्वागत केले पाहिजे.


## भारतीय साहित्य

जसे विश्वसाहित्याविषयी आपण उदासीन राहता कामा नये, तसेच आपण भारतीय भाषाभगिनींकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. गेल्या पंचवीस वर्षांत सर्वच भारतीय भाषा कमीजास्त प्रमाणात विकसित झाल्या आहेत. त्यांच्यातील नव्या प्रवाहांची ओळख आपण करून घेतली पाहिजे. भारतीय साहित्य म्हणजे वेगवेगळया भाषांतून लिहिल्या जाणान्या सामाजिक अनुभवांचा आरसा असेल. मी केवळ राष्ट्रीय अस्मितेच्या दृष्टीने राष्ट्रीय साहित्य आवरयक आहे, असे म्हणत नाही. पण ज्ञानेश्वर, तुकाराम आणि कबीर भारतीय कवी आहेत, असे मी मानतो याचे कारण भारताच्या अंतरंगाचे दर्शान त्यांचे साहित्य घडविते. आधुनिक काळात रारच्चंद्र किंवा ह० ना० आपटे हे जसे या राष्ट्रीय उष:कालाचे कादंबरीकार होते, तसेच आता राष्ट्रीय प्रबोधनाचे साहित्यिक निर्माण झाले पाहिजेत. भारतीय संगीत, भारतीय रंगभूमी या संकल्पना आता जशा रूढ होत आहेत, तशी भारतीय साहित्य ही संकल्पना आता रूढ झाली पाहिजे.


## ग्रंथप्रसार

के वळ उत्कृष्ट साहित्य निर्माण करून भागणार नाही, तर त्याचे सुवक प्रकाशान व स्वस्त पुस्तक योजनांद्वारे त्याचा प्रसार करणे आवइयक आहे. महाराष्ट्रात आता औद्योगिक विस्तार झाल्यापुळे काहीसा सुस्थितीत असलेला नवा मध्यमवर्ग निर्माण झाला आहे. तो वर्ग टेलिद्धिजन जितकी प्रतिष्ठेची वस्तू मानतो, तितकेच त्या वर्गाने स्वतःचे ग्रंथालय असणे हे प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले पाहिजे. मला असे वाटते, की एक प्रकारची ग्रंथशान्यता आता येत आहे. त्यापुळे पुस्तके खपत नाहीत. है घातक आहे. ग्रंथालयांना पुस्तकांची आवड निर्माण करता येईल. 'चिंतनरील साहित्य म्हणजे केवळ धार्मिक साहित्य' असे समीकरण झाले आहे. हे अपुरे आहे. नवे पदवीधर, नवी विद्यालये नव्या चिंतनरील साहित्याची गिन्हाइके आहेत. पण महाराष्ट्रात नवी विद्यापीठे निघूनही ग्रंथांचा प्रसार कां होत नाही, याचा विचार करावयास पाहिजे.


## वाङ्मयाचे सामर्थ्य

9 क्ती आणि वुद्धी हे महाराष्ट्राच्या सामर्थ्याचे दोन पंख आहेत. आजच्या गतिमान व प्रगतिमान जगात अनेक समस्या आहेत. आमच्या देशात सुप्त सामर्थ्ये फार मोठी आहेत; पण अडचणीही तेवह्याच आहेत. या अडचणी दूर करण्यात आणि माणसामाणसांतील सहकार्य व स्सेह वाढविण्यात आपण लेखकांनी हातभार लावला पाहिजे. वाड्मय सहेतुक असावे की नाही, त्यात वोध असावा की नाही, या वादात मी पडत नाही. पण एवठे मात्र मी म्हणेन, की वाड्मयाने माणसाचा हृदयविस्तार झाला पाहिजे.


## आशा-निराशा

शी माझी प्रवृत्ती व प्रकृती आरावादी आहे. स्वभावाने मी संकटकाळी दवून जाणारा नाही. कठीण काळ येतो, तेक्हा सहन करीत वाट पाहावी लागते आणि ते करण्यासाठी एक प्रकारचा आत्मविश्चास व त्यावर आधारलेला आशावादी दृष्टिकोन असावा लागतो. पण याचा अर्थ असा नाही, की दैनेंदिन जीवनात आशा-निरारेचा पाठशिवणीचा खेळ मी अनुभवलेला नाही. मला वाटते, हा प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात येणारा नित्य अनुभव आहे. प्रासंगिक कारणासाठी का होईना, पण दैनंदिन जीवनात कधी आशावादी, तर कधी निराशा द्वावे ल्यागते. परंतु ते किंचित काळ टिकणारे प्रसंग असतात.


## राजकारणाच्यो वक्ररेषा

जकारणात निदान सरळ रेषेत काहीच चालत नाही. कदाचित इतर क्षेत्रांतही चालत नसावे. सरळ रेषेची ही संकल्पना फक्त भूमितीतच पाहायची. वास्तव जीवनात दिसतात त्या अनेक समांतर रेषा किंवा एकमेकांना छेदून त्रिकोण, चौकोन करणान्या रेषा. हेही खरे आहे, की आकर्षक वळसे घेत मनोरम चित्रेखा उभ्या करणान्या रेषाही असतात, त्यांना विसरून चालणार नाही. जीवनाची ही वास्तविकता गृहीत धरून चालावे लागेल व ती हसतमुखाने स्वीकारल्याने मनुष्य निरारोच्या कक्षेवाहेर पड्इू शाकेल.


## प्रगती व समस्या

खादी योजना आपण आखतो, ती पार पाड्ड लागतो, त्या वेळी तिच्या सामाजिक, आर्थिक परिणामांची समग्र जाणीव अनेकदा आपल्यास होत नाही. जसजसे आपण त्या मार्गाने पुठे जातो, तसतसे आपणांस नवे प्रशन दिसू लागतात. उदाहरणच द्रावयाचे झाले तर रिक्षणाचे देता येईल. रिक्षणाचा अनिर्बंध प्रसार क्हावा, अशा मताचा मी होतो आणि आजही आहे. रोकडो वर्षे निरक्षरतेच्या, अज्ञानाच्या अंधकारात चाचपडणान्या भारताला विज्ञानाचा प्रकाश लवकर दिसावा, ही त्यामागची तळमळ होती. ही विज्ञानाची कवाडे उघडली, प्रकाश आला आणि त्यामुळे नवा, तंत्रझांचा वर्ग निर्माण झाला. त्यातूनच वेकार तंत्रांचच व रिक्षितांची समस्या आज आपल्यापुठे उभी आहे. एखाद्या वर्गाला पुठचे भवितव्य स्पष्ट दिसले नाही, की तो अस्वस्थ होतो. काही तरी नवा मार्ग शोधतो. शासन अशा वर्गाबाबत थंड व उदासीन राहिले, तर त्या वर्गाच्या असंतोषाल्या राजकीय स्वरूप येते. हा राजकीय असंतोष एका शौक्षणिक धोरणातून निर्माण झालेला आहे, असे लक्षात येते. समाजातील तंग परिस्थिती अशा अनेक कारणांमुळे निर्माण होते.


## प्रौढमताधिकार-एक राजकीय क्रांती

गां धीजींनी प्रौढमताधिकाराचा आग्रह धरला. कारण आता जर हा अधिकार दिला नाही, तर तो गरिबांना मिळावयास अनेक वर्षे झगडा करावा लागेल, असे त्यांचे मत होते. ज्या वर्गाच्या हातांत मर्यादित मतदानाने सत्ता जाईल, तो वर्ग ती सत्ता दल्रितांच्या हाती जाऊ देणार नाही. त्यासाठी डावपेचांचे राजकारण करीत राहील. या प्रौठमतदानाने आमचे भारतीय लोकराहीचे प्रचंड स्वरूप आपण पाहत आहोत. त्यामुके काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत हे खरे, पण ती एक फार मोठी राजकीय क्रांती आपण केली आहे.


## सत्तेचे राजकारण

7 ला वाटते की, राजकारण आणि राजकीय नेतृत्व हा लोकव्यवहार आहे. त्यात सत्ता मिळविण्यासाठी स्पर्धा ही चालणार आहे. प्रभावी पुठारी आपल्या विचारसरणीचे, आपल्या कार्यक्रमाचा आग्रह धरणारे गट करणार, हेही आता उघड आहे. सत्ता मिळविणे किंवा तिची अभिलाषा धरणे प्हणजे काही तरी पाप आहे, असे मानणारे लोक राजकारण करू हाकणार नहीत. कोणता तरी गट अडचणीत सापडला, की दुसरा गट पुठे येणार. सत्तासंक्रमण हे आता असेच होत राहणार. म्हणून 'गटवाजीचे राजकारण' इत्यादी शाब्द छद्मी अर्थने आपण वापरतो, ते आता सोडून द्यावे लागेल. जगात सर्वत्र असेच चालले आहे. भारतातही त्याला अपवाद आढळणार नाही. अर्थात वैयक्तिक हेव्यादाव्यांसाठी उभालेले गट निंद्य व त्याज्यच समजावे लागतील.


## प्रादेशिक राजकारण

रा४्ट्रीय नेतृत्व आता प्रदेशांतून चांगली माणसे आणुन रुजवावे लागेल. विद्यमान कर्त्वव्ववान नेत्यांपैकीच कोणाला तरी पुठे करून हे भारतीय सामूहिक नेतृत्व निर्माण केले जाईल. म्हणून गांधीनेहरूंच्या काळातील राष्ट्रीय नेवृत्वाच्या कल्पना आता आपल्याला बदलाव्या लागतील.
प्रादेशिक राजकारणाचेही तसेच आहे. प्रादेशिक राजकारण अधिक लोकाभिमुख करावे लागेल. तेथे तपशिलाच्या अनेक प्रइनांवर लोकमत प्रभावी करून सामाजिक, आर्थिक प्रशन राज्य-पातळीवर सोडवावे लागतील. राष्ट्रीय उद्धिष्टांची समानता मान्य करूनही, रोवटी सत्तेचा पाया हा प्रदेशिक राजकारणात राहणार, हे उघड आहे. म्हणून तेथे पुरोगामी राक्ती व नेवृत्व संघटित केली पाहिजेत. राष्ट्रीय उद्दिष्टांवर एकमत असणारे राजकीय नेवृत्व (Politics of Consensus) प्रादेशिक पातळीवर यरास्वी होईलच, असे नाही.


## खरा पुरुषार्थ

मा ला वाटते, आपण समस्यांनी उत्तेजित व उद्विग्न होतो. पण मनुष्य जोपर्यंत सुधारणेसाठी झगडतो आहे तोपर्यंत प्रशन राहणारच. ते सोडविण्यासाठी प्रयल्न करणे हे राज्यकत्त्यांचे काम आहे. जगातील कोणत्याही प्रगत वा अप्रगत देशापुठे आज समस्या नाहीत, असे झालेले नाही. भारत तर एका अभूतपूर्व प्रयोगात गुंतला आहे. अनेक संकटे कोसळत आहेत. नवीन समस्या पुढे येत आहेत. पण वांछित नियतीसाठी झुंज देण्यातच खरा पुरुषार्थ आहे.


## लोकसत्ता व व्यक्तिस्वातंत्र्य

लोकसत्ता म्हणजे लोकांची सत्ता, असा হाब्दरा: अर्थ असला, तरी लोकसत्तेचा खरा अर्थ व्यक्तिमात्राची स्वत:वरील पूर्ण सत्ता, प्रत्येक व्यक्तीचे स्वत:पुरते संपूर्ण स्वातंत्र्य, असाच करावयास पाहिजे. अनेकांची एकावरील सत्ता प्हणजे लोकसत्ता नद्हे. भारतीय लोकराज्यात, येथील लोकराहीत, प्रत्येक व्यक्ती हीच श्रेष्ठ सत्तेचे केंद्र, संपूर्ण स्वातंत्राचा अधिकार बिंदू राहील, असेच अभिप्रेत आहे. लोकराही म्हणजे समूहराही किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्य रसातळाला नेणारी कंपूराही नद्हे, याची जाण ठेवावीच लागते. तरी ती ठेवली पाहिजे. समूहराहीचा, कंपूराहीचा अहंकार आपल्या जीवनात निर्माण होऊ नये यासाठी लोकशाहीतील प्रत्येक व्यक्तीने सावध राहिले पाहिजे. सावधानता राखलीच पाहिजे. आणि हे राक्य आहे. लोकराही किंवा सामुदायिक सत्ता याचा अर्थ अनेकनिष्ठ एकात्मता, असाच मी तरी करतो.


## राजकारणाचा प्रपंच

व्यक्तिगत प्रपंचात आणि राजकारणाच्या प्रपंचात पाळावयाची पथ्ये तरी वेगळी असतात. राजकारणाचा प्रपंच करताना दुसन्याचं अंत:करण जाणावं लागतं. अडचणीत न सापडण्याची जबाबदारी घ्यांवी लागते. समय ओळखावा लागतो. प्रसंगी नग्र द्वावे लागते. लोकांची पारख करावी लागते. प्रामाणिक आणि फितूर, दोन्ही गृहीत धरावी लागतात. दोष आढळला, तर तो अवगुण मानावा लागतो. वेळम्रसंगी त्याकडे काणाडोळा करावा लागतो. विरोधकांशी त्यांच्याच रास्राने लढावे लागते. तसे करणे कित्येकदा आवइयकच असते. दूरदर्शीपणाने काही कयास बांधावे लागतात आणि पुन्हा सर्वांना बरोबर घेऊन पुठे जावे लागते.


## नव्या पिढीकडून अपेक्षा

मला वाटते, विशाल आणि विधायक विचाराची स्वपे साकार करावयाची, प्रत्यक्ष कृतीने दर्शावायची, तर त्यासाठी आणखी काही आत्मसात करावे लागत असावे. ज्यांनी ही स्वप्े साकार केली, प्रत्यक्ष कृती केली, त्यांनी आपले विचार मेंदूत अडकवून ठेवले नाहीत. ते रक्तात भिनविले. म्हणूनच त्यांच्याकडून विधायक कृती घडली असली पाहिजे. क्रांतिकारकांनी इतिहास घडविला, तो त्यांचे रक्त तापलेले होते, असे आपण म्हणतो. याचा खरा अर्थ, त्या तरुणांनी देशाच्या स्वातंत्र्याचे विचार रक्तात भिनविले होते, असाच केला पाहिजे. देशा सर्वार्थाने सुखी बनविण्याचा विचार स्वातंत्र्योत्तर नव्या पिढीने असा रक्तात भिनविला, तर नव्या पिढीकडून विधायक कार्य घडू राकेल, यावर माझा विश्वास आहे.


## खरा नेता

गरे प्हणजे लोकांना योग्य तन्हेने, योग्य ठिकाणी नेतो, तो नेता. उदात्त उदाहरण घालून देणे, प्रगल्म प्रत्यक्षिक निर्माण करणे म्हणजे नेतृत्व करणे होय. कोणत्याही समस्येत नेता हा अग्रभागी असावा लागतो. त्याला सर्वाच्या पुठे राहावे लागते. समस्या निर्माण करण्यासाठी आणि निर्माण झाल्यावर, सर्वाच्या अगोदर त्याला तेथे पोहोचावे लागते. पोहोचल्यावर अखेरपर्यत थांबावे लागते. नेता असणान्याला, नेतृत्व करणान्यला सर्वाँच्या अग्रभागी, शिरोभागी राहावे लागते, पण ते े्रेणीने-सर्वांच्या शिरोभागी म्हणजे प्रत्यक्ष डोक्यावर नक्के. तसा तो डोक्यावर बसून राहिला, तर त्याला ज्यांचे नेतृत्व करावयाचे आहे, त्यांच्या भावना, आशा-आकांक्षा स्वभावत:च तो पायदळी तुडूू लागतो. असे घडले म्हणजे त्य नेत्याबद्दलचा, नेतृत्वाबद्रला आदर संपुष्टात येतो, इतकेच नक्के, तर ते नेतुत्वही संपुष्टात येते. ज्याला नेतृत्व करावयाचे आहे, त्याने अइी काही पथ्ये पाळली पाहिजेत.


## श्रद्धा आणि निष्ठा

पद्धा ही एक राक्ती आहे. सत्य धारण करते, ती श्रद्धा. सत्याचा पाठपुरावा हा त्या अर्थने श्रद्बेचाच पाठुुरावा असतो. अढळ आणि निस्सीम श्रद्धा सत्याच्या आचरणातून, तशा आचरणामुकेच वाठते आणि स्थिर बनते. अढळ आणि निस्सीम श्रब्दा मानवाला सर्वस्वाचा स्वाहाकार आनंदाने करण्यास सिद्ध बनवते. स्वातंत्र्याविषयीची श्रद्धा ज्यांनी जोपासली, त्यांच्या सर्वस्वाच्या स्वाहाकाराची उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. इतिहासाने त्यांची नोंद घेतलेली आहे.
माइ्या व्यक्तिगत, सार्वजनिक आणि राजकीय जीवनात संघर्षाचे, श्रब्दा दोलायमान करणारे, जीवननिष्ठा दोलायमान करणारे प्रसंग निर्माण झ्ञाले. घटना शिजल्या. त्या प्रत्येक वेळी जीवननिष्ठा आणि श्रद्धा अधिक मजबूत, वळकट करण्याची ती एक संधी मी मानली. लोकांवरील, लोकशाहीवरील श्रद्धेच्या बळावर राष्ट्रनिष्ठा, समूहनिष्ठा, मानवतेवरील निष्ठा जीवननिष्ठेपासून अलग होऊ दिल्या नाहीत. एववी हे जीवन निर्माल्य बनले असते!


## स्वातंत्र्याचे यजकुंड

गततंत्र्याचे, लोकशाहीचे होम्मकुंड, यक्तकुंड देशात धगधगल्यानंतर त्यातलाच एक निखारा प्हणून मी राहिलो, तो संधी म्हणून नक्ठे. यक्जकुंड धगधगत राहावे यासाठी राहिलो. 'संधिसाघू' हा राब्दही त्या काळात माइ्या पिठीच्या आसपास वावरत न्हता. निखारा बनून राहण्याचे आमच्या पिठीने स्वीकारले ते संधी म्ठणून नद्ठे, कर्तब्य म्हणून. संधिसाघुपणाने यक्ञकुंडातून वाहेर पडतो, तो एकटा निखारा धगधगता राहू राकत नाही. त्याची राख होते. राख होऊ द्वावयाची ती संकुचित भावनांची, क्षूद्रतेची. आमच्या पिठीने ती पूर्वींच केली. संघटनेच्या, समूहाच्या महान यज्ञात सातत्याने जळत राहून आपले आणि राष्ट्राचे जीवन तेजस्वी बनविण्याचे, उन्नत करावयाचे, हाच ध्यास राहिला.


