ડે. બાબાસાહેબ આાંબેકકર आપन युनिवर्Aिटी

CYS-02
યોગવિજાનનો

## પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ

ખis 1
શરીરવિજાન

એકમ 1 :
શરીર વિશે સામાન્ય પરિચય 06

એકમ 2 :
પાયનતંત્રની રચના અને તેનાં કાર્ય વિશે સામાન્ય પરિચય ..... 17
એકમ-3:
શ્વસનતંત્રની રચના અને તેનાં કાર્ય વિશે સામાન્ય પરિચય ..... 25
ओકમ 4 :
ફુધિરાભિસરણ તંત્રની રચના અને
તેના કાર્યનો સામાન્ય પરિચય ..... 32
ओકમ 5 :
અંત:સ્રાવી અ્રંથિતંત્ર ..... 39
એકમ 6 :
ઉત્સર્જનતંત્રની રચના તથા કાર્યનો સામાન્ય પરિચય49
ओકમ 7 :
યેતાતંત્ર, સ્સાયુતંત્ર અને કંકાલતંત્રનો સામાન્ય પરિચય ..... 55

## વિષય નિષ્ણાત સમિતિ

૧) ડો. विક઼્મ બી. ઉપાધ્યuય
૨) શ્રી બિમાનજી પાલ
3) वैધश્રી ફાલ્ગુનભાઈ પટેલ

વિઝીટીંગ ફેકલ્ટી ઈન ધોગ થેરાપી યોગકેન્દ્ર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ.

વિભાગાધ્યક્ષ, યોગકેન્દ્ર ગૂજરાત વિદાપીઠ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ.
યોગાચાર્ય, પંચકર્મ નિષ્ણાત આયુર્વેદિક ચિભિત્સક.

| લેખ૬ |  |
| :---: | :---: |
| ડૉ. વિક્ડમ બી. ઉપાધ્યuय | 3/બી, જ્વન સ્મૃતિ સોસાયટી, મિરામ્બિકા સ્કૂલ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ-380013. |
| वैद्ય શ્રી. ફાલ્ગુનભાઈ પટેલ | ઈ/9, શુભલક્ષ્મી પેલેસ ભૂયંગદેવ ચાર રસ્તા, સોલા રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ-380061. |
| ડો. રાકેશ મહેતા | ઈ/10 તરૂણનગર વિભાગ-૨, સુભાષચોક- ગુરકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ. |
| डो. हेवेन्द्र शus | નંદ એપાર્ટમેન્ટ, ૩,ગાંધીકુંજ સોસાયટી, કોચરબ આશ્રમ પાછળી-પાલડી. અમદાવાદ. |
| - पરામર્શ̧ (विषय) |  |
|  | શાલક્ય વિભાગ, અખંડઆનંદ આયુર્વેદ હોસ્પિટલ, લાલદરવાજા, અમદાવાદ. |
| परામશશ̇ (ભ̣\|ષા) |  |
| ડૉ. બાબુલ્યલ મ.શાહ | 3એ, જ્રવનજ્યોત સોસાયટી, <br> મનીષ હોલ સામે <br> નારણપુરા, અમદાવાદ-380013. |
| સંયોજન સહાય |  |
| श्री.એસ.એय. $-山$ ¢ोट | મદદનીશ કુલસચિવ <br> ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, ડફનાળા, શાહીબાગ,અમદાવાદ - 380003. |
| प्रकीश <br> કુલસયિવ, ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, સરકારી બંગલા નંબર - 9, ૩ફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ - $\mathbf{3 8 0} 003$ ટે.નં. 22869690 (C) સર્વ હક સ્વાવીન. આ પુસ્તિકાના લખાણ યા તેના કોઈ પણ ભાગને <br> ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, અમદાવાદની લેખિત સંમતિ વગર મિમિયોગ્રાફી દ્વારા યા અન્ય કોઈ પાઃ ચીતે પુનઃમુદ્રિત કરવાની મનાઈ છે. |  |

## શશરરવિશાન－માનસિક સ્વાસ્થ્ય

શરીરવિજ્ઞાન એટલે એવું વિજ્ઞાન છે કે જેમાં શરીરને જાણવા માટે તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે．આ અભ્યાસ ઊંડાણપૂર્વક કરવામાં આવે છે．જો આપણે યોગમાર્ગની દષ્ટિએ જોઈઈએ તો શરીર એવી સાધના છે 子 જેના વગર યોગસાધના કરવી અશક્ય છે．શરીર એ આત્માનું નિવાસસ્થાન છે．શરીર વગર એકલો આત્મા યોગ સાધના કરી શકતો નથી．યોગ એટલે આત્મા અને પરમાત્માનું મિલન．હવે આત્માને રહેવા માટેનું કોઈ સ્થાન જજ ન હોય તો આત્મા રહેશે કયાં ？શરીર વગર એકલો આત્મા યોગ સાધી શકતો નથી．આથી શરીર વગર આત્મા અને પરમાત્માનું મિલન શકય બનતું નથી．આમ શરીર એ આ દુનિયામાં આપણુંં સસ્તિત્વ ટકાવવા માટે તો જરૂરી છે જ પરંતુ સાથે સાથે યોગ સાધના કરવા માટે પણ અથવા તો ધર્મને અનુસરવા માટે પણ શરીર અત્યંત આવશ્યક છે．પ્રાચીન શાસ્ત્રામાં કહ્યું છે 子े

## ＂शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्＂

અર્થાત્ શરીરનું માધ્યમ જ ખરેખર ધર્મનું સાધન છે．ધર્મ માટે શરીર વગર કશ્ંુ ન કરી શકાય．આવા આ કુદરતની અમૂલ્ય ભેટ સમાન શરીર આપણને મળેલ છે તે પરમકૃપાળુ ૫રમાત્માની આપણા ઉપરની અસીમ કૃપાં $જ$ છે．આ શરીરને આપણે સાયવીશું તો તે યોગના માર્ગમાં આગળ વધવા માટે લાંબા સમય સુધી આપણો સાથ નિભાવશે．આપણા શરીરમાં શું આવેલું છે અને તે કઈ રીતે ફાર્ય કરે છે તે જાણતા હોઈશું તો શરીરને સારી રીતે સમજી શકીશું．

શરીરને જાણવા માટે જે વિજ્ઞાન છે તેમાં એક સાથે બે વિજ્ઞાન શીખવવામાં આવે છે．આ બે વિજ્ઞાનમાં શરીરરચનાવિજ્ઞાન અને શરીરક્રિયાવિજ્ઞાનનો સમાવેશ થાય છે．

જે વિજાનમાં શરીરનાં માળખાનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે તે શરીરરચનાવિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે તથા જે વિજ્ઞાનમાં શરીરની અંદર ચાલતી ક્રિયાનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે તેને શરીરક્રિયાવિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે．

તમે યોગશાસ્ક વિશે જાણકારી મેળવવા માટે જઈ રહ્યા છો ત્યારે આ પુસ્તિકા દ્વારા તમને શરીર વિશે 子ે જેના વગર યોગ શક્ય નથી તેવા શરીરનું જ્ઞાન મળે તેવો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે．

## એકમ 1 : શરીર વિશે સામાન્ય પરિચય

આ એકમમાં તમે શરીર વિશે શીખશો. શરીર શું છે ? એ શેનું બનેલું છે ? શરીરનો મૂળભૂત એકમ શુુ છે? તેનું બંધારણ કેવું છે? ઉ૫રાંત આ એકમમાં તમે શરીરના માળખામાં શું આવેલું છે તે દરેક અલગ ઘટક વિશે શીખશો.

## રૂપરેખા:

1.0 હेतु
1.1 उद्धेश
1.2 શરીર વિશે સામાન્ય પરિચય
1.2.1 કોષનું બંધારણ
1.2.2 પેશી
1.2.3 અવયવો
1.2.4 तंत्र
1.3 સારાંશ
1.4 પારિભાષિક શબ્દો
1.5 'તમારી પ્રગતિ ચકાસો'ના જવાબ : સ્વાધ્યાય
1.0 उदृ่श

આ એકમ શીખ્યા પછી તમે ,

- શરીર શું છે તે જાણી શકશો.
- શરીરની આંતરિક રચનામાં શું આવેલું છે તે શીખશો.
- કોષનાં બંધારણ/ક્રિયા વિશે સમજાવી શકશો.
- પેશી, અવયવો વિશે જાણી શકશો.
- અલગ અલગ તંત્રોનો સમૂહ એટલે શરીર એે શીખશો.


## 1.1 પ્રસ્તાવના

શરીર એ યોગ સાધના કરવા માટેનું અનિવાર્ય સાધન છે. શરીર વગર યોગની કોઈપણ ક્રિયા કે સાધના શકય નથી. યોગ એ આત્મા અને પરમાત્માનું મિલન છે. પરંતુ આત્મનું નિવાસસ્થાન શરીર છે. શરીર વગર આત્માને રહેવાનું કોઈ ઠેકાણું નથી. તેથી યોગ સાધના કરવા માટે આપણે શરીરને જાગવુું જરૂરી છે. તમારા શરીર વિશે તમે શું જાણો છો ? આ અભ્યાસક્રમ તમને તમારા શરીર વિશેની જાણકારી આપશે, તેની રચનાનો ખ્યાલ આપશે, તે કૅવી રીતે બનેલું છે, તે શાનો સમૂહ છે તે તમે સમજી શકશો. શરીરની ઉત્પત્તિ બાદ તે તબક્કાવાર વૃદ्धि પામે છે. નવજા. શિશુુ તરીકે જન્મ ધારણ કરી નવજાત શિશુમાંથી બાલ્યાવસ્થા (બાળક), ત્યારબાદ કિશોરાવસ્થા અને તેમાંથી યુવાવસ્થા અને પ્રોઢાવસ્થા અને વૃદ્વાવસ્થા. એ શરીરની વૃ⿸्धि નાં અલગ-અલગ તબક્કા છે જેમાં યુવાવસ્થા સુધી શરીરનો વિકાસ થતો રહે છે, પરંતુ ત્યારબાદ શરીર ધીમે ધીમે ઘસાતું જાય છે. આવું કુદરતનું અદ્ભુત સર્જન શરીરરૂે આપણી પાસે છે તે માટે તમે અને આપણે બધાં'જ કુદરતનાં આભારી છીね. શરીરના કોષો તેનાં કાર્યો દરમ્યાન નાશ પામતાં રહે છે પરંતુ નવા કોષોના કાર્યો ઉત્પમ થતાં જાય છે. જે ગુમાવેલા કોષોનું સ્થાન લેતા રહે છે. ઉપરાંત તેમની સંખ્યામાં પણ વૃદ્ધ થતી જાય છે, જેથી શરીર વિકાસ પામતું જાય છે. શરીરની અંદર આવેલ અલગઅલગ અવયવોની રચના, તેની ક્રિયા અને અવયવો એકબીીજા સાથે મળીને બનેલ તંત્રો તथા અલગ અલગ તંત્રોનું એકબીજા સાથે તાલમેલ દ્વારા કામ કરવાની રીત આપણને આશ્ચર્ય પમાડે તેમ છે.

## 1.2 શરીર વિશે સામાન્ય પરિચય

શરીર એ અગણિત કોપોનો સમૂહ છે. કોપ શરીરનો મૂળભૂત એકમ છે. જેમ એેક મકાન બનાવવા માટે ઇટની જરૂ ૫ડે છે અને ઘણી જ ઇંટોનાં ઉપયોગ અને વ્યવસ્ચિત ગોઠવણી દ્વારા એક મકાન (ઈમારત) બને છે, તેવી ચીતે ઘણા જ કોષો દ્વારા બનેલ સુવ્યવસ્થિત રચના એ જ શરીર છે. આથી જ શરીરની व्यાज्यા આપીઓ તો કહેવાય \}े

## "શરીર એટલે બહુકોષીય સુવ્યવસ્થિત સંરયના"

કોપ એે શરીરનો નાનામાં નાનો એકમ છે. એક ચોકકસ પકારના કોષો મળીને જે સમૂહ બનાવે છે તે પેશી છે. યોકકસ પ્રકારની પેશીઓ મળીને અવયવ બનાવે છે અન કોઈ યોકકસ પ્રકારનાં કાર્ય માટે ભેગા થયેલા અવયવોના સમૂહને આપણે તંત્ર તચીક આળખીએે છીએ. આ અલગ અલગ તંત્રો મબીને આપણું શરીર બનેલું છે. તે ઉ૫રથી ચામડી દ્વારા આવૃત થયેલું છે. યોગમાર્ગમાં આગળ વધવા માટે આા શરીર આપષું સાધન છે.
શરીરનાં ઉદ્ભવ સમયે તે કદમાં નાનું હોય છે. કાળકમે તે વિકાસ પામીને તેનું કદ વઘે છે. તેમાં વજન, ઊંચાई વધે છે. બાંધો મજબૂત બને છે, શચીર બાહ્ય વાતાવરણા સાથે તાલમેલ સાધવા માટે યોગ્ય ચીતે વિકસે છે. શરીર યોગમાર્ગમાં આગળ વધવા માટે એક યોગ્ય સાધન તરી子 આપણો સાથ આપે તે ચીતે તૈયાર થાય છે.

### 1.2.1 કોષનું બંધારણ

કોષ બે પ્રકારના હોય છે :
(1) વનસ્પતિકોષ
(2) भાણીકોષ

માનવ શરીરમાં આવેલ કોષ તે પ્રાણીકોપ કહેવાય છે. જયારે ઝા, પાન, વેલા વગેેમાં આવેલ કોષન વનસ્પતિકોષ હોય છે. વનસ્પતિકોષનું આવરણ બે સ્તરનું બનેલ હોય છે, જ્યારે પ્રાણીકોષનું આવરણ એક સ્તરનું બનેલું હોય છે કોષએ શરીરનો મૌલિક એટલો 子 મૂળભૂત એકમ છે. એના વગર શરીર બની શકકું નથી. એક ગણ્તતી અનુસાર એક પુખ્યવયની વ્યક્તિના શરીરમાં સરેરાશ $3 \times 10^{18}$ એટલો \} $3,00,00,00,00,000,00,000$ જેટલા કોષો આવેલા હોય છે. એટલે ેે 30 કરોડ અબજ કોષો એક સરેરાશ પુખ્ત માનવ શરીરમાં આવેલા હોય છે. આ બધા કોષોની સુવ્યવસ્થિત ગોઠવણી એક શદીર બનાવે છે તે જે કાર્ય કરે છે. જો માણાસની ઊંચાઈ/જાડાઈ ઓછી એટલ ફે સરેરાશ કરતાં ઓછી હોય તો તેના શરીરમાં કોષોની સંખ્યા ઓછી હોય છે, જયારે ઊંચાઈ \} જાડાઈ સરેરાશ કરતા વધારે હોય તો તેના શરીરમાંના કુલ કોષોની સંખ્યા વધારે હોઈ શકે છે. આવા આ કોષોનું બાધરણા આપણે સમજવું જરૂરી છે.


કોષનું બંધારણ જાણવા માટે તેની આંતરિક રયના જોઈએ તો તેમાં નીચે મૃબંતની રચનાઓ આવેલી છે:

1）કોષકેન્દ્ર
2）કોષ કૈ દ્દ્રા
3）કોષરસ પટલ
4）જનીનદ્રવ્ય
5）કોપરસ
6）લાયસોંો
7）રાઈબોઝોમ
8）તારા子苂
9）રસધાની
10）કણાભસૂત્ર
11）क્સિસ્ટી
12）ગોલ્બીીકય
13）પીનોસાયટિક કોથળી
ઉ૫શેક્ત દરેકને આપણે હવે વિસ્તારથી સમજવાનો પ્રયભ કરીએ：
કોષ એ અયોક્કસ આકારનો 子 ચોક્કસ આકારનો હોઈ શક．તેમાં દરેકમાં ઉપરોક્ત બધી રયનાઓ આવેલી હોય છે．આ રચનાઓને આપણે જોઈએ．
（1）કોષકેન્દ્ર ：કોષકન્દ્ર વગર કોષ બની શકતો નથી．દરેક કોષમાં ઓક કોષકન્દ્ર આવેલું છે．તે કોષની
 કોષમાં આવેલ બીજ રચનાઓની ક્રિયાઓ ઉ૫ર પણ તેનું નિયંત્રણ છે．કોષક્ન્ર્તી મધધ્યમાં કોપ ૩દ્દ્રકા આવેલી હોય છે અને કીષકેન્દ્રમાં જનીનદ્રવ્ય ભરેલુું હોય છે．કોષકન્દ્રકા તે કોષક્ન્દ્રનું
 જનીનદ્રવ્યમાં રંગસૂત્રો આવેલાં હોય છે．તે રંગસૂત્રો કોષનાં વારસાગત લક્ષણોનું વહૅ કરે છે． એટલે \}, એક કોષના વિભાજજથી જ્યારે બે કોપ બને છે ત્યારે બંને કોષમાં મૂળ કોષના જેવાંજ લક્ષણો જવવા મળે છે અને આ લક્ષણો ઊતરી આવવા તે રેઃઃસૂત્રોન આભારી છે．માનવશરીરમાં જે કોષો છે તેમાં એક કોષમાં રંગસૂત્રોની 23 જોડ આવેલી હોય છે．જે ત્રેવીસ જોડમાંથી બાવીસ જોંડ સરખી હોય છે．જે સરખી જોડમાં $x-x$ પકારનાં રાસૂત્રો હોય છે અને ત્રેવીસમી જોડ $x-x$ પ્રકારની હોય છે અથવા તો $x-y$ પ્રકારની હોય છે．જ્ઞિ ત્રેવીસમી જોડમાં $x$ રંગસૂત્ર સાથે બીજું $x$ રंગસૂત્ર જોડાઈને $x-x$ જોડ બનાવે તો જન્મનાર બાળકની જાતિ છોકીી હોયં છે અને ત્રેવીસમી જોડમાં $x$ રંગસૂત્ર સાથે $y$ રંગસૂત્ર જોડાઈને $x$－$y$ જોડ બનાવે તો જન્મનાર બાથાની જાતિ છોકરો હોયછે．
（2）કોષ કેન્દિકા ：કોષકેન્દ્રમાં આવેલું છે તથા કોષકેન્દ્ર અને સમચ્રોોષનું સંયાલન કરવં માટેનું અગત્યનું કાર્ય કરે છે．કોષકન્દ્રની દીવાલ અને કોષકેન્દ્રકા વચ્યે જનીન વ્રવ્ય ગોઠવાયેલું હોં છે．
（3）કોષરસપદલ ：વનસ્પતિકોષમાં બે સ્તરનો તથા પ્રાણીકીવમાંતેેે એક સ્સરનો જોવા મળે છે．કોપરસ પટલ એ કોષનું રષ્ાતત્મક આવરણ છે，જે કોષ માટે જરૂરી દ્રવ્યોને જ કોષમાં જવા દે છે અને ન જોઈતાં દ્રવ्यो 子 હાનિકારક દ્રવ्योને તે કોષની અંદર પપવેશ કરવા દેતું નથી તેથી કોષનું રક્ષણ થાય છે．આ ઉપરાંત કોષની અંદર રહેલ દરેક રચનાને તે એક બાધાર પૂરો પાડે છે．તેના કારણો કોષનો પોતાનો આકાર જળવાઈ રહે છે તથા કોષની અંદરથી કશું બહાર આવી જતું નથી．
（4）જનીનદ્રવ્ય ：જનીનદ્રવ્ય કોષકેન્દ્ધની અંદર આવેલ છે．તેના વિશે આપશે કોષકન્દ્રના વર્ણનમાં જાકારી મેળવી છે．જનીનદ્ર્યમાં જે રંગસૂત્રી આવેલ છે તે વારસાગત લક્ષણોનું વહન કરવા માટે બહ્હ અગત્યનાં છે．તેથી આપણે જોઈએ છીએ 子 子ોટેભાગે જેવા મા－બાપ હોય તેવા જ સંતાનો દૃખાવમાં અને શરીરનાં બાંધામાં હોય છે．જનીન્ર્વ્યોનાં ટેસ્ટ્વ્વારા હાલમાં કયા સંતાનનાં મા－બાપ કોણ છે તે પણ સંપૂપ્ણશત વૈજ્ઞાનિક રીતે તે નક્કી કીી શકાય છે．
（5）કોષરસ ：કોષની અંદરના વાતાવરझને પ્પવાહી માધ્યમ પૂંું પાડે છે．આા કોષરસમાં હોય તો કોષનાં બીજા અંગો કામ કરી શકતાં નથી．કોષરસ દ્વારા $જ$ કોખના આiતરિક પદાર્થોનું આવાગમન શક્ય બને છે．એ સિવાય કોષનું એંદરનું ટ્રાન્સપોરશનાબબંધ થઈ જાય．ઉપરાંત કોષની અંદરની રચનાને પોષણ પૂરું પાડવાનું કા પણ કાષરસ કરે છે．
 લાયસોઝોમ ખાત્મો બોલાવી દે છે．લાપસાઝોમ કોષની રક્ષા કકી તેનો નાશ થતો અટકાવે છે． આવા કોષના અસ્તિત્વ માટે ખતરા३૫ હોય તેવાં દ્રવ્યો એટટ 子े કોષ માટેનાં અસામાજિક તત્વો ક્યારેક બહારથી કોષમાં પ્રવેશી જાય છે તો કયારેક કોષની અંદર $જ$ પેદા થાય છે．આવાં તત્વોથી કોષનું પોતાનું રક્ષણ્વ લાયસોઝોમ કરે છે．પરંતુ આ રક્ષક જ ક્યારેક ભક્ષક બની જાય છે．જો લાપસોઝોમનું પોતાનું આવરણ તૂટૂ તો લાયસોઝોમનો અંદરનો પદાર્થ તેમાંથી બહાર આવીને કોષનો પોતાનો જ નાશ કરે છે．
（7）રાઈબોઝોમ્સ ：રાઈબોઝોમ્સ પ્રોટીનનું ઉત્પાદન કરે છે．આ રાઈબોઝોમ્સ જયાં આવેલા હોય ત્યાં ખરબયડી સપાટી હોય છે，કારણ 子 ક્રોટીનનું ત્યાં ઉત્પાદન થયેલું હોય છે．નહીંતર સપાટી લીસી હोय છे．
（8）તારાકેન્દ ：કોષ વિભાજન દ્વારા ओકમાંથી અનેક થાય છે．ઓક કોષના વિભાજન દ્વારા બો કોષો બન છે．એ બે કોષોના વિભાજન દ્વાર બેમાંથી ચાર કોષો બને છે．એ ચાર કોષનાં વિભાજન દ્વારા ચાર કોષોમાંથી આઠ કોષ બને છે．એવી રીતે કોષની સંખ્યા વધતી જાય છે．તારાક્ન્દ્ર કોપ વિભાજન વખતે બીજા કોષને કોષકન્દ્ર પૂં પાં છે．આથી દરેક કોષને મૂથ કોષમાંથી વિભાજિત થયા બાદ પझ કોષકેન્ર્ર મળી રહે છે．
（9）રસધાની ：રસધાનીમાં પ્રવાહી ભરેલું હોય છે．કોષની અંદર આવેલા પ્ાાહી માધ્યમને જાળવી સાખવાનું કામ તેનું છે．કોષને કાર્યરત રહેવા માટે પ્રવાહી માધ્યમ હોવું ખૂબ જરૂરી છે．
（10）કણાભસૂત્ર ：કણાભસૂત્ર કોપ માટે શક્તિનો સ્વોત છે．એક શીતે કહીઓ તો કોષને કાર્ય કરવા માટે જરરી શક્તિ કોષને કણાભસૂત્રમાંથી મળે છે．કણાભસૂત્ર કોષ માટે પાવરહંઉસનું કામ કરે છે．
（11）કિસ્ટી ：કણાભસૂતમાં ક્રિસ્ટી નામની રચના આાવેલી હોય છે．કોષને કાર્યસત રહેવા માટે નિરંતર શક્તિની જરૂ પડે છે．આ શક્તિ કણાભસૂત્રમાંના એક પદાર્થ ATP એટલે \} એડીનોસાઈન દ્વારા ફોસ્ફેટ નામના પદાર્થમાંથી છૂટી પડે છે．
（12）ગોલ્ગીકાય ：ગોલ્ગીકાય નામની કોપની અંદર આવેલી વિશિષ્ટ રના દ્વારા લાયસોઝોમ：નિર્માણા થાપછે．એટલે કે ગોલ્૦ીકાય લાયસોઝોમ બનાવે છે．આમતે અપત્યક્ષ રીતે કોષને રક્ષણ આપવાનું કામ સંભાળે છે，કારણ 子 લાયસોઝોમ આપણે આગળ જોઈ ગયા તેમ કોષ માટે રક્ષણાત્મક સેન્ય તરી\} કાર્ય કરે છે. આ ઉપરાંત ગોલ્ણીโકા એ રાઈલોઝોમ્સ દ્વારા ઉત્પમ્ન થયેલા પ્રોટીનનો સંચ્રહ કરે છे．
（13）પીનોસાયટિક કોથળી ：કોષ તેની આજુબાજુનાં માધ્યમમાંથી પીનોસાયટિક કોથળી દ્વારા પ્રવાહી પીવે છે અને કોષની અંદરના વાતાવરણપું મ્રવાઝી જાળવી રiખે છે．આ ઉપરાંત તે લાયસોઝોમ દ્વારા નાશ પામેલ દ્રવ્યના કચરાનો સંચહ કરે છે．
આમ આપણી એક કોષની આiતરિક તયના కવી હોય છે તે જેયુુ．આવી રચના દર子 કોષમાં જોવા મળે છે．
 રચના ધાાવે છે．
(1) યોગમાર્ગમાં આગળ વધવા માટે શરીરનું શું મહત્ત્વ છે ?
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(2) શરીર વિશે પાંચ વાક્યો લખો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(3) કોષની અંદર આવેલ રચનાઓની યાદી બનાવી કોઈ૫ણ ત્રણ રચના વિશે લખો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

### 1.2.2 પેશी

આપણે આગળ જોઈ ગયા \} કોષ શું છે ? અને તે 子丸વો હોય છે તનને સમજાઈ ગયું ને ? તે એ કોષો એકઠા મળીને શ્રું બનાવે લ્ડે ને આપપણે જેઈએ.

- પેશી એટલે ચોક્કસ કાર્ય માટે એકઠા થયેલા કોષોનો સમૂહ

કોઈ એક ક!ર્ય માટે કોષોનો એક સમૂહ એકઠો થયો હોય અને અ્મુક બીજા કાર્ય માટે બીજો સમૂહ એકઠો થયો હોય. આમ અલગ અલગ કાર્યો માટે અલગ અલગ કોષોના સમૃહ એકઠા થયા હોય છે તેને પેશી કહેવામાં આવે છે. તેમનાં કાર્યો પણ અલગ અલગ હોય છે.

પેશીઓનાં પ્રકાર નીચે મુજબ હોય છે.


- અલંગ અલગ પ્રકાર અનુસાર પેશીઓનાં કાર્યો જોઈએ :
(1) એપિથેલીયલ ટીશ્યુ (પેશી) : આ પ્રકારની પેશી દરેક સપાટીને આવરિત કરવાનું એટલે ફे સપાટી પરનાં આવરણનું કાર્ય કરે છે. શરીરની અંદરની કે બહારની કોઈપણ સપાટી આ પેશી દ્વારા જ આવરિત થાય છે. આ પેશી જે તે સપાટીને આધાર આપે છે તથા તેના આકારને પકડી રાખે છે.
(2) કનેકટીવ ટીશ્યુ : શરીરમાં જયાં પણ જોડાણ માટેની જરર હોય ત્યાં જોડાણા આ પે̀શીી દ્વારા થાય છે. બે અંગો વચ્યેનું જોડાણ અથવા તો શરીરની અંદર બે ભાગ વચ્યે જ્યાં પણ જોડાણની જરૂરિયાત હોય ત્યાં આ પેશીઓ જોડાણ માટેનું કાર્ય કરે છે. આ પેશીઓ વગર જોડાણ થઈ શકતું નથી અને જો જોડાણ ન થાય઼ તો શરીરનું બંધારગા તેયાર થઈ શક નહીં. તેથી આ ખૂલ જ અગત્યની પેશી છે.
(3) નર્વસ ટીશ્યુ : આ પેશી દ્વારા ચેતાઓ બને છે, જે શરીરમાં સંવેદનાઓનું વહન કરવાનું કાર્ય કરે છે. શરીરનાં અંગો તરફથી સંવેદનાઓનું વહન મગજ તરફ કરવામાં અને મગજ તરફથી અંગોનાં હલનચલન માટે મળતા આદેશોનું વહન મગજ તરફથી જેતે અવયવ તરફ કરવા માટેનું કાર્ય આ નર્વસ ટીશ્યુઓ દ્વારા બનેલ ચેતાઓ મારફત થાય છે. નર્વસ ટીશ્યુઓ, એટલે કે, ચેતાઓ વગર શરીર સંવેદન કે શરીરનું કાર્ય અશક્ય છે.
(4) મસ્ક્યુલર ટીશ્યુ : શરીરમાં આવેલ સ્નાયુઓ એ મસ્કયુલર પેશીઓ છે. સ્નાયુઓ અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે. અલગ અલગ કાર્યો કરે છે. અમુક સ્નાયુઓ શરીરના હલનચલનમાં મદદરૂપ થાય છે તે અમુક સ્નાયુઓ શરીરનાં આંતરિક અવયવોને બનાવે છે અને અમુક એમેક ખાસ પ્રકારના સ્નાયુ દ્વારા શરીરનું ખૂબ $夕$ અગત્યનું એવું અંગ હૃય બનેલું છે. આપણે આ પ્રકારો અનુસાર સ્નાયુઓ જોઈએ:

1) રેખિત સ્નાયુઓ : આ સ્નાયુઓની સપાટી ધારીને જોઈએ તો તેના (ગ્પર લીટી એટલે ફે રેખાઓ દેખાય છે.આ રેખાねો સમાંતર અને ઊભી હોય છે. આવા સ્નાયુઓને રેખિત સ્નાયુઓ કહેવામાં આવે છે. આ સ્નાયુઓ શરીરમાં જ઼ાં હાડકાં આવેલાં હોય છે તેની સાથે ચોટેલા હોય છે અને શરીરનો બાંધો બનાવે છે. પહેલવાનોનું શરીર તદા તેમના શરીરનો બાંધો વિશેષ રૂપે તેમના રૂખિત સ્નાયુઓને આભારી હોય છે. આપડો ચાલીએ, બેસીએ, ઊભા થઈએ અથવા કોઈપણ કાર્ય કરીએ તેમાં આ સ્નાયુઓ ભાગ લેતા હોય છે.
2) અરેખિત સ્નાયુઓ : આવા સ્નાયુઓ ઉપર રેખા જેવી રયના દેખાતી નથી. તેથી તેને અરેખિત અથવા તો સ્મૂધ સ્નાયુઓ કહેવામાં આવે છે. શરીરની અંદરના ભાગમાં આવેલ આંતરિક અવયવો આ સ્નાયુઓમાંથી બનેલાં છે. જેમકે જઠર, આંતરડાં, સ્વાદુપિંડ, કિડનીઓ, અન્નળી, વગેરે બધું જ આ સ્નાયુઓ દ્વારા બનેલાં છે. આ સ્નાયુ દ્વારા બનેલાં અવયવો સ્વયંવર્તી અવયવો હોય છે. તેનું આપણે આપણી ઈચ્છા મુજબ આપણા હાથ-૫ગ, મુખ, ગરદન વગેરેની જેમ હલનચલન કરી શકતા નથી. તેનાં હલનચલનનું નિયમન મગજદ્વારા થાય છે.
3) હૃદ્દ સ્નાયુઓ : શરીરનું એક અંગ જે સતત રાત દિવસ કાર્યરત રહે છે. આ અંગનું કાર્ય અતિ અગત્યનું છે. તે અંગ છે હદય. હદયને વિશિષ્ટ કાર્ય કરવાનું હોઈ, તે વિશિષ્ટ પકારનાં સ્નાયુથી બનેલ છે. આસ્નાયુને હદ્દ સ્નાયુ કહેવામાં આવે છે. આ સ્નાયુ વિશેષ ક્ષમતાવાળા હોય છે. જેથી હદય સતત ધબકતું રહીને સમચ શરીરમાં રુધિરનો પુરનઠો પહાચાડતું રહે છે. જો હદય ધબકતું બંધ થાય તો શરીરમાં રક્ત પુરવઠિનું વહન ના શ!'t અને શરીરની બધી જ ક્રિયાઓ બંધ થઈ જાય. માણસ મૃત્યુ પામે. આમ આ એકખૂબ જ ${ }^{\prime}$ !!-યનું અ્વયવ છે.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## (5) મસ્ક્યુલર પેશી વિશે દસ વાક્યો લખો.

$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(6) નર્વસ टીશ્યુ (પેશી) શરીરમાં શું બનાવે છે ? તેની અગત્પ લખો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

### 1.2.3 अવયવો (Organ)

આપણે બધાં જ જ઼ોએ છીએ 子े અવયવ શું છે ? આપણા શરીરનાં અલગ અલગ અવયવોની આપણને જાણ છે. આ અવયવો એ પેશીઓનો સમૂહ છે. પેશીઓના એક સમૂહ એક અવયવ બનાવે છે. તો પેશીઓનો બીજો સિમૂહ, ગ્રેકઠો થાય તો તે બીજો અવયવ બનાવે છે. આમ અલગ અલગ અવયવોની રંચના થાય છે. આમાં આંતરિક અવયવો તથા બહારનાં અવય્વોનો સમાવેશ થાય છે. કોઈ એક ખાસ કાર્ય માટે અલગ અલગ અવયવો ओકબબોજા સાથે જોડાઈને એક રચના બનાવે છે તેને તંત કહેવામાં આવે
 કરે છે. આપણા શરિરરમાં • વ! અલગ અલગ અવયવો દ્વાર' બનેલાં તંત્રો આવેલાં છે.

### 1.2.4 तंत्र

તંત્ર એક એવો સમૂહ છે, જેમાં અલગ અલગ અવયવો જોડાઈને ઓક ચોક્સ કાર્ય માટે ભેગા થાય છે
 મળીને કરેલાં સંયુક્ત કાર્ય અને દરેક તંત્રે પોતે કરેલાં પોતાનાં કાર્યનું સંમિલિત સ્વરૂપ છે. આપણા શરીરમાં નીચેનાં અલગ અલગ તંત્રો આવેલાં છે :
(1) પાયનતંત
(2) શ્વसનतंx
(3) રુધિરાભ્ભિસરझતતંત્ર
(4) ચેતાતંત
(5) અંત: આ્રાી સ્રિથિ તંત્ર
(6) उत्सમ્જન तiત્ર
(7) સ્નાયુ તંત
(8) કંકાલતં $x$
(9) જ્ઞાનિન્દ્રયો
(10) યામડી

આ બધધiં જ તંત્રો પોત પોતાનું કાર્ય સંભાળે છે. તેથી આપહી જીિિત રહી શકીઓ છીઓ. આ બધi અગત્યનાં તંત્રોમાંથી ઓક૫ણ તંત્ર પોતાનું કાર્ય વ્યવસ્થિત શીત ન સંભાળે તો પૂરા શたીરનું કાર્ય વિક્ષેપ પામે છે. આમ દરેક તંત્ર આપझા શરીરમાં અતિ મહત્વનુું છે.

## - તમારી પ્રગતિ ચકાસો

(7) અવયવ એટલે શ્રુ ? તંત્ર વિશે લખા.
(8) આપણા શશરરમાં આવેલાં તંત્રોની યાદા બનાવો.

## 1.3 સારાંશ

આ એકમમાં તમે શરીર વિશે સામાન્ય પરિચય મેળવ્યો. સામાન્યતઃ શરીરને આપણે જે શીખ્યા તેની દષ્િિથી જોતા નથી. પરંતું હવે તમને સમજાઈ ગયું 子े શરીર આપણા માટે કેટલું મહત્તનું છે ? યોગમાર્ગ માટે પણ તેની પ્રથમ મહત્તા છે. શરીર ઓ કોષોનો વ્યવસ્થિત સમૂહ છે. બધા કોષો મળીને પેશીઓ બને છે અને આવી પેશીઓનો સમૂહ અવયવ બનાવે છે. આ અવયવો તત્ર બનાવે cે અને તંત્રો મળીને

આપણા શરીરની રચના થાય છે．બધાં તંત્રોની સુવ્યવસ્થિત ગોઠવણી થયા બાદ શરીર બહારથી એક આવરણથી આવરિત થાય છે，જેને આપણે યામડી તરીકે સોળખીએ છીએ．ચામડી આપણે બહારથી જોઈ શકીએ છીએ，પરંતુ શરીરનાં આંતરિક અવયવો સ્ન．યુઓ，અસ્થિઓ વગેરે આપણે ચામડીના આવરણને કારણો બહારથી જોઈ શકતા નથી．જ્ારે તમને અશું વાગે અને ચામડીનું આવરણ તૂટે તો તમને ચામડી બાદ તુરંત આવેલા સ્નાયુ જોઈ શકો છો．આ શરીર કુદરતે તમને આપેલ અણમોલ અને અહૂભુત ભેટ છે．તેનો યોગમાર્ગમાં સાધન તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે તેને આપણે સાચવવું જોઈએ．

## 1.4 પારિભાષિક શબ્દો

મૂથભૂત એકમ：કોઈ પણ વસ્તુ કે રચનાની બનાવટમાં પાયાનું અતિ અગત્યનું તત્ત્વ તે મૂથામૂત એકમ છે．
યોગસાધના ：યોગનું અંતિમ ચરણ પ્રાપ્ત કરવા માટે તબક્કાવાર કરવામાં આવતી પ્રક્રિયાઓ તે યોગ સાધના છે．
તાલમેલ：એક અવયવ જે કામ કરતું હોય તે અને બી．ઠું કોઈ અવયવ જે કામ કરતું હોય તે બંને વચ્ચે સુવ્યવસ્થિત રીતે થતું જોડાણ તે ત લમેલ છે．
બહુકોષીય ：જેમાં એક કરતાં વધારે કોષ આવેલા હોય કે કોષોનો સમૂહ આવેલો હોય તે બહુકોષીય કહેવાય．
સંરચના ：અલગ અલગ વસ્તુઓ ફ રચનાની સુવ્યવસ્થિત ગોઠવણી દ્વારા ઊભ્ભું થતું માળખું એટલે સંરચના．
આવૃત：શરીર ખુલ્લું નથી તે ચામડી દ્વારા ઢકાઈ ગયું છે．તેને આવૃત થયેલું કહેવાય．
સંચાલન કેન્દ્ર：જયાંથા દરેક ક્ર્રયાઓનું નિયમન થાય તે ઢ્ન્દ્રને સંયાલન કેન્દ્ર કહેવાય．
જનીન દ્રવ્ય ：કોષકેન્દ્રમાં આવેલ એવું તત્ત્વ 子 જે માણસનાં વારસાઈના વહનનું અને જાતિ નકકી કરવાનું કાર્ય કરે છે．
રક્ષક：કોઈપણ વસ્તુનું શત્રુથી અથવા બીજી કોઈ ણણ નુકસાનકર્તા બાબતથી રક્ષણ કરનાર
ભક્ષક：નાશ કરનાર，ભક્ષણ કરનાર
વિભાજન：એકમાંથી એક કરતાં વધારે સંખ્યામાં ભા ગલા ૫ડવા તે વિભાજન છે．

## 1.5 ＇તમારી પ્રગતિ ચકાસો’ના જવાબ：સ્વાધ્યાય

જવાબ1：શર．ર એ યોગ સાધના કરવા માટેનું અનિવ＇ર્ય સાધન છે．શરીર વગર યોગની કોઈપણ ક્રિયા 子े સાધના શકય નથી．યોગ એ આત્મા અને પરમાત્માનું મિલન છે，પરંતુ આત્માનું નિવાસસ્થાન શરીર છે．શરીર વગર આત્સ ાે રહેવાનું કોઈ ઠેકાણું નથી．તેથી યોગ સાધના કરવા માટે આપણે શરીરને જાણવું જરૂરી છે．
જવાબ 2 ：શરીર એ અગણિત કોષોનો સમૂહ છે．કોષ શરીરનો મૂથાૂત એકમ છે．જેમ એક મકાન બનાવવા માટે ઇંટની જરૂર પરે છે અને ઘણી જ＂ટોનાં ઉપયોગ અને વ્યવસ્થિત ગોઠવણી દ્વારા ઓક મકાન（ઈમારત）બને છે તેવી રીતે ઘણા જ કોષો દ્વારા બનેલ સુવ્યવસ્થિત રચના એ જ શરીર છે．આથી જ શરીરની વ્ગખખ્યા આપીએ તો કહેવાય 子े

## ＂શરીર એટલે બહુકોષીય સુવ્યવસ્થ્યત સંરચના＂

કોષ એ શરીરનો નાનામાં નાનો એકમ છે．
જવાબ 3 ：－1）કોષકેન્દ્ર
2）કોષ $\begin{aligned} & \text { द्द्रिકા }\end{aligned}$
3）કોષરસ પટલ
4）જનીનદ્રવ્ય

5）કોષરસ
6）લાયસોઝોમ
7）રાઈબોઝોમ
8）તારા子屃
9）રસધાની
10）કપાભસૂત્ર
11）क઼સ્ટી
12）ગોલ્રીકાય
13）પીનોસાયટિક છોથળી
（1）કાષ ૩ૅન્ર્રિt ：કોષકેન્દ્રમાં આવેલું છે તથા કોષકેન્દ્ર અને સમચ્રોખષનું સંચાલન કરવા માટે અગત્ય－ુું કાર્ય કરે છે．કોષકેન્ર્રની દીવાલ અને કોષકેન્દ્રકાની વચ્ચ્ જનીન દ્રવ્ય ગોઠવાયેલુંુ હોય છે．
（2）કોષરસપટલ ：તે વનસ્પતિકોષમાં બેસ્સરનો તथા પ્રાડીકોખમાં તે એકસ્તરનો જોવા મળે છે．કોષરસ પટલ ねો કોષનું રક્ષણાત્મક આવરણ છે．તે કોષને જૂરી દ્રવ્યો જ જ કોષમાં જવા है છે．કોષને ન જોઈતi દ્રવ્યો \} હાનિકારક દ્રવ્યોને તે કોષની અંદર પવેશ કરવા દેતું નથી．તેનાથી કોષનું રક્ષણા થાય છે．આ ઉપરાંત કોષની અંદર રહેલ દરેક રયનાને તે ઓક આધાર પૂરો પાડે છે．તેના કારझો કોષનો પોતાનો આકાર જથવાઈ રહે છે તથા કોષની અંદરથી કશુું બહાર આવી જતું નથી．
 જણાકાી મેળવી છે．જનીનદ્રવ્યમાં જે રંગસૂત્રા આવેલ છે તે વારસાગત લક્ષાંડોનું વહન કરવા માટે બહુ અગત્યનાં છે．તેથી આપझે જોઈね છીચ 子 子ોટેભાગે જેવા મા－બાપ હોય તેવા $જ$ સંતાનો દેખાવમાં અને શરીરના બાંધામાં હોય છે．જનીનદ્વવ્યોનાં ટેસ્ટ દ્વારા હાલમા કયા સંતાનનાં મા－ બાપ કોણ છે તે પા સંપૂશ્શત：વૈઞાનિક રીત તે નક્કી કરી શકાય છે．

## જવાલ 4 ：પેશી એટલે યોકકસ કાર્ય માટે એકઠા થયેલા કોષોનો સમૂહ

કોઈ ओક કાર્ય માટે કોષોનો એક સમૂહ એકઠો થયો હોય અને અમુક બીજા કાર્ય માટે ત્રાજો સમૂહ એકઠો થયો હોય．આમ અલગ અલગ કાર્યો માટે અલગ અલગ કોષોના સમૂહ એકઠા ฉયા હોપ છે તેને પેશી કહેવામાં આવે છે．તેમનાં કાર્યો પણા ઝ્રગ અલગ હોય છે．


જવાબ 5 ：મસ્ક્યુલર ટીશ્યુ ：શરરરરમાં આવેલ સ્નાયુઓ એ મસ્ક્યુલર પેશીઓ છે．સ્નાયુઓ અલગ અલગ પ્કારના હોય છે．અલગ અલગ કાયો કરે છે．અમુક સ્નાયુઓ શરીરંના હલનચલનમાં મદદર૫ થાય છે．અમુક સ્નાયુઓ શશીરનાં આાતરિક અવયવોને બનાવે છે અને અમુક ઓક માસ પ્રારના સ્નાયુ દ્વારા શરીરનું ખૂબ $જ$ અગત્યનું એવું અંગ 巨દય બનેલું છે．આપણો આ પકારો અનુસાર સ્નાયુઓ જોઈએ．
（1）રેખિત સ્નાયુઓ ：આ સ્નાયુઓની સપાટી ધારીને જોઈએ તો તેના ઉ૫ર લીર્，એટલે \} રેખાઓ દેખાય છે આ રેખાઓ સમાંતર અને ઊભીી હોય છે．આવા સ્નાયુઓને રેખિતિ સ્નાયુઓ કહેવામાં આવે છે．
(2) अરેખિત : આવા સ્નાયુઓ ઉપર રેખા જેવી રયના દેખાતી નથી. તેથી તેને અરેખિત અથવા તો સ્મૂધ સ્નાયુઓ કહેવામાં આવે છે. શરીરની અંદરના ભાગમાં આવેલ આંતરિક અવયવો આ સ્નાયુઓમાંથી બનેલાં છે. જેમકે જઠર, આંતરડાં, સ્વાદુપિંડ, કિડનીઓ, અન્નનળી, વગેરે બધું જ આ સ્નાયુઓ દ્વારા બનેલાં છે.
(3) હૃદૂ સ્નાયુઓ : શરીરનું એક અંગ જે સતત રાત દિવસ કાર્યરત રહે છે. આ અંગનું કાર્ય અતિ અગત્યનું છે તે અંગ છે હદય. હદયને વિશિષ્ટ કાર્ય કરવાનું હોઈ, તે વિશિષ્ટ મ્રકારનાં સ્નાયુથી બનેલ છે. આ સ્નાયુને હદૂ સ્નાયુ કહેવામાં આવે છે.

જવાબ 6 : નર્વસ ટીશ્યુ : સા પેશી દ્વારા ચેતાઓ બને છે, જે શરીરમાં સંવેદનાઓનું વહન કરવાનું કાર્ય કરે છે. શરીરનાં અંગો તરફથી સંવેદનાઓનું વહન મગજ તરફ કરવામાં અને મગજ તરફથી અંગોનાં હલનચલન માટે મળતા આદેશોનું વહન મગજ તરફથી જે તે અવયવ તરફ કરવા માટેનું કાર્ય આ નર્વસ ટીશ્યુઓ દ્વારા બનેલ યેતાઓ મારફત થાય છે. નર્વસ ટીશ્યુએ એટલે કે ચેતાઓ વગર શરીર સંવેદન કે શરીરનું કાર્ય અશક્ય છે.
જવાબ 7 : અવયવો એ પેશીઓનો સમૂહ છે. પેશીઓનો એક સમૂહ એક અવયવ બનાવે છે. તો પેશીઓનો બીજો સમૂહ એકઠો થાય તો તે બીજો અવયવ બનાવે છે. આમ આ બધાં અલગ અલગ અવયવોની ર.યના થાય છે. આમાં આંતરિક અવયવો તઘા બહારનાં અવયવોનો સમાવેશ થાય છે. કોઈ ઓક ખાસ કાર્ય માટે અલગ અલગ અવયવો એકબીજા સાથે જોડાઈને એક રચના બનાવે છે તેને તંત્ર કહેવામાં આવે છે. તંત્ર એ એેવા અવયવોનો સમૂહ છે જે એક કાર્ય કરવા માટે ભેગા થાય છે અને એ કાર્ય સંપૂર્ભત: પૂરું કરે છે. આપણા શરીરમાં આવા અલગ અલગ અવયવો દ્વારા બનેલાં તંત્રો આવેલા છે.

જવાબ 8 : આપણાં શરીરમાં જે કોઈ કાર્ય આંતરિક રીતે થાય છે. તે બધાં તંત્રોએ મળીને કરેલા સંયુક્ત કાર્ય અને દરેડ તંત્રે પોતે કરેલા પોતાના કાર્યનું સંમિલ્તિત સ્વરૂપ છે. આપણા શરીરમાં નીયેનાં અલગ અલગ તંત્રો આવેલાં છે:
(1) પાચનતંત્ર
(2) શ્વસનતંત્ર
(3) રુધિચાભિસરણતંત્ર
(4) ચેતાતંત્ર
(5) અંતઃસ્રાવી શ્થિતંત્ર
(6) ઉત્સર્જનતંત
(7) સ્નાયુતંત્ર
(8) કંકાલતંત્ર
(9) જાનેન્દ્રિયો
(10) ચાનનડ

## એકમ 2 : પાયનતંત્રની રચના અને તેના કાર્ય વિશે સામાન્ય પરિચય

એકમ એકમાં આપણે શરીર વિશે માહિતી મેળવી શરીર શાનું બનેલું છે તે આપણે શીખ્યા. શરીરની આંતરિક મૂળભૂત એકમ કોષ અને તેની ગોઠવણીઓથી સુવ્યવસ્થિત રીતે બનતા શરીર વિશે તમે હવે કહી શકો તેમ છો ને ? આ એકમમાં તમે શરીરમાં આવેલા અલગ અલગ તંત્રો માંથી પાચનતંત્ર અને સ્નાયુતંત્ર विशे शીખશો.

## રૂપરેખા:

## 2.0 उद्देश

2.1 પ્રસ્તાવના
2.2 પાચનતંત્રની રચના
2.3 પાયનતંત્રનું કાર્ય
2.4 પાચિત આહારનું શોષણ
2.5 સારાંશ
2.6 પારિભાષિક શબ્દો
2.7 'તમારી પ્રગતિ ચકાસો’ના જવાબ : સ્વાધ્યાય

## 2.0 ઉद्देश

આ એકમ શીખ્યા પછી તમે,

- પાચનતંત્રની રચનાનું વર્ણન કરી શકશો.
- પાચનતંત્રનું કાર્ય કઈ ચીતે થાય છે તે કહી શકશો.
- પાચનતંત્રમાં પાચિત આહારનું શોષણ કરી ચીતે થાય છે તે સમજી શકશો.
- પાચનતંત્ર ૫૨ થતી યોગની અસર સમજી શકશો.


## 2.1 પ્રસ્તાવના

એકમ-1માં તમે શરીરનો સામાન્ય પરિયય મેળવ્યો. શરીર કેવું છે ? તે શેનું બનેલું છે ? શરીરમાં ક્યાં કયાં તંત્રો આવેલાં છે તથા યોગમાર્ગમાં આગળ વધવા માટે શરીર કેવી રીતે ઉપયોગી છે તે બધું જ આપણે આગળના એકમમાં શીખી ગયા છીએ. આ વસ્તુઓ જોયા પછી આપણે શરીર વિશે જરૂરી જ્ઞાન મેળવવા તરફ આગળ વધીશું. તમારા શરીરને કાર્યરત રાખવા માટે શક્તિની જરૂ પરે છે. તે આપझને ખોરાકમાંથી મળે છે. જો ખોરાક ન લેવાય તો આ શરીરને શક્તિ પૂરી પાડી શકાતી નથી. તેના કારણે શરીર પોતાનું કાર્ય કરી શકતું નથી. આમ શરીર કાર્ય કરતું બંધ થઈ જાય છે અથવા તો તેની કામગીરી ધીમી પડી જાય છે અને શરીર ધીમે ધીમે ક્ષીણ થવા લાગે છે. શરીરને શક્તિ પૂરી પાડવા માટે ખોરાક જરૂરી છે. આ અગત્યનું કામ કરવા માટે શરીરમાં એક ખાસ તંત્ર આવેલું છે, જે આપહે લીધેલા ખોરાકને પચાવે છે અને શરીરને તે ખોરાકમાંથી શક્તિ મેળવવા માટે કાબેલ બનાવે છે. જો પાચનતંત્ર કાર્ય ના કરે તો શું થાય તમે સમજી ગયાને? પાચનતંત્ર કાર્ય બરાબર ના કરે તો ખોરાક લઈચે તે પચે નહી. ખોરાક પચે નહીં તો તેમાંથી શક્તિ મળે નહી. આપણા જીવનની જે ત્રણ મુખ્ય જરૂરિયાતો હવા, પાણી, ખોરાક છે. તેમાંથી ખોરાકમાંથી શરીરને કાર્ય કરવા માટેની શક્તિ આપણી મેળવી શકીએ નહી. જો આમ થાય તો જીવી શકાય ? તમે બહુ સરળતાદ્દી સમજી શકશો કે આપણે જીવી શકીએ નહંi
પાયનતંત્ર આપણા શરીરમાં જે ફાયદાકારક દ્રવ્યો છે તેનું જ સમજપૂર્વક શરીરમાં શોષણ fરૂ છે શરીરને ન જોઈના 子 હાનિકારક દ્રવ્યોનો તે સમજપૂર્વક ત્યાગ કરે છે. પાચનતંત્રની આવી ક્ર્રયા સમજીએ ત્યારે આપણને કુદરતનાં આ અદૂભુત કરામતભર્યા સર્જન પ્રત્યે માન થયા વગર રહેતું નથી. ‘ચચનતંત્ર ખોરાકમાં લેવાતા પદાર્થોમાંથી જે શરીરને જરૂી હોય તેવા ૫દાર્થોનું શરીરમાં શોષાઈ શકે તેવા સ્વરૂમાં રૅાંતર કરે છે અને શોષણા કરે છે.

આપણે ખોરાકને દ．Л，ભાત，શાક，રોટલી，મિષ્ટાન્ન તરીકે ગોળખીએ છીએ，પરંતુ શરીર તેમને તેમાં રહેલા દ્રવ્યો તરીકે ઓળખે છે．જેમ 子ે કાર્બોહાઈડ્રિટ，ચરબી，પોટીન સ્વરૂપે શરીર ખોરાકને ઓળખે છે અને આ ત્રણેયનું એટલે કે કાર્બોહાઈડ્રેટ，ચરબી，અને પ્રોટીનનું શોષાઈ શકે તેવા સ્વરૂપમાં તેનું રૂપાંતર થાય ત્યાં સુધી તેનું પાયન કરે છે．આ પાચિત સ્વરૂપ શરીરમાં શોષાઈને કોષો સુધી પહોંચે છે અને કોષોને શક્તિ પૂરી પાડે છે．જયારે તમને ભૂખ લાગે અને તમે જે કાંઈ ખોરાક લો，ઉપરાંત દિવસ દરમ્યાન તમે જે કાંઈ પ્રવાહી તમારા આહારમાં લો છો તે બધધાંનું શું થયું’？તે કયાં ગયાં ？તે બધાંનું પાયનતંત્ર દ્વારા પાયન થયું અને જે શરીરમાં જરૂરી દ્રવ્યો હતતા તે શોષાઈ ગયાં．શરીરને ન જોઈતા દ્રવ્યોનું શરીરમાંથી કચરા તરીકે એટલે 子े મળ તરીકે નિકાસન થયું શરીરમાં શોષાયેલા પોષક ઘટકો રુધિર સાથે ભળી કોષ સુધી પહોંચ્યા ત્યાં તે કોષને પોષણ આપશે．આટલી પ્રક્રિયા સમજતાં પૂર્વે આપણે પાચનતંત્રની આકૃતિ 2.1 માં જોઈએ અને સમજીએ，જેથી તેમાં ચાલતી ક્રિયા અને તેની રચના સમજવામાં આપણને સરળતા રહેશે．

## 2.2 પાચનતંત્રની રચના

હવે તો સમજી જશો 子े પાચનતંત્ર મુખથી શરૂ કરીને મળદ્વાર સુધીનો સળંગ માર્ગ ઘણો લાંબો છે． લગભગ કુલ લંબાઈ આપણે માપવા જઈએ તો તે 25 થી 26 ફૂટની કુલ લંબાઈનો માર્ગ છે．આમ આપણે સમજી શકીએ 子 ખોરાક આપણી મુખગુહામાં પ્રવેશે અને તેની યાત્રા ચાલુ થાય ત્યાંથી તે લગભગ 25 થી 26 ફૂટની યાત્રા આપણા શરીરમાં કરે છે．છે ને રસમદ ？આપણા શરીરની પણ આટલી જ લંબાઈ નથી તો આટલી લાંબી યાત્રા ખોરાક આપ્કા શરીરમાં કૅવી રીતે કરે છે．？
ચાલો આપણે પાયનતંત્રની રચના સમજ઼શું તો આ વાત સમજતાં આપણને વાર નહીં લાગે
પાચનમાર્ગમાં મુખગુહા－અન્નનળી－જઠર－નાનું આંતરુંં－મોટું આંતરુું－મળાશય－મળદ્વારનો સમાવેશ થાય છે．આ ભાગ એકબીજા સાથે જોડાઈને પૂરો અન્નમાર્ગ એટલે 子े પાચનમાર્ગ બને છે． પાયનતંત્રની શરૂઆત મુખગુહાથી થાય છે એ જે આપણે બહારથી જોઈ શકીયે છીએ ત્યારબાદનાં આ તંત્રનાં ભાગો આપણે બહારથી જોઈ શાકતા નથી．મુખગુહા બાદ અન્નનળીની શ઼રૂઆત થાય છે．તે લગભગ 10／12 ઇંય લાંબી નળી જેવી રચના છે．તેમાંથી ખોરાક પસાર થાય છે．આ નળી બીજા છેડે જઠરમાં ખૂલે છે．જઠર એ અરેખિત સ્નાયુઓની બનેલી કોથળી જેવી રયના છે．તેનો આકાર મશક જેવો હોય છે．તે જઠરનાં બીજા છેડે નાના આંતરડા અને ચહણી તશીક ઓળખાતો ભાગ જોડયયેલો હોય છે． શ્રહ્ડીનો સમાવેશ નાના આંતરડામાં જ થઈ જાય છે．નાના આંતરડાની લંબાઈ 18 થી 20 ફૂટ હોય છે． તેની લંબાઈ મોટા આંતરડા કરતા વધારે છે．પરંતુ તેની પહોળાઈ（વ્યાસ）મોટા આંતરડા કરતાં ઓછી હોવાથી，તેને નાનું આંતરુું કહેવામાં આવે છે．નાનું આંતરડું ત્રણ ભાગમાં વહેંચાયેલું છે．૫કવાશય， મૂત્રાશાય અને શોષાંત્ર
નાનાં આંતરડાનો બીજો છેડો મોટા આંતરડા સાથે જોડાય છે．મોટું આંતરુું 5 ફૂટ લંબાઈ ધરાવે છે અને મળાશય સુધી લંબાય છે．મળાશય મળને સંચ્રહિત કરનાર ભાગ છે．જ્યાં શરીરમાં ખોરાકનાં પાચન અને શોષણ બાદ પેદા થયેલો મળ સંચ્રહિત થાય છે．આમ，પાયનતંત્રની આવી રચના છે．પાયન તંત્રમાં ભાગ લેતા ઉપરોક્ત અવયવો દ્વારા જએક આખી પાઈપ એટલે કે નલિકા સ્વરૂપે પાચનતંત્ર બને છે．ઉપરનાં ભાગ પાચનતંત્રમાં પ્રત્યક્ષ રીતે કાર્યરત હોય છે．તે ઉપરાંત અમુક ભાગો પાચન કાર્યોમાં અપ્રત્યક્ષ રીતે કાર્યરત હોય છે．તે છે જીભ－લાળશ્રંથિ－યકૃત－સ્વાદુપિંડ．
જીમ આપણે જે ખોરાકને યાવીએ છીએ તેની સાથે લાળરસ ભેળવવામાં સહાયક બને છે．તેથી ખોરાક સાથે લાળરસ સારી રીતે ભથવાથી ખોરાકનું પાયન સારી રીતે થાય છે．યકૃતમાંથી અને પિતરસ સ્વાદુપિંડ－ માંથી સ્વાદરસ ખોરાકનાં પાચન માટે પાચનતંત્રમાં આવે છે અને ખોરાક સાથે ભળે છે．આમ આ અવયવો પાચન કાર્યમાં પરોક્ષ રીતે ભાગભજવે છે．આ આપણે પાયનતંત્રની રચના જોઈ．હવે આપણે જોઈએ 子ે આ તંત્ર પોતાનું કાર્ય કઈ રીતે કરે છે ？પણા તે પહેલાં આપણે જે ભણી ગયા，શીખી ગયા તેની ચકાસણી કરી લઈએ．

(1) પાયનતંત્રની અગત્ય વિશે પાંચ વાક્યો લખો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(2) પાચનતંત્ર ખોરાકને કયા સ્વરૂપે ઓળખે છે તે સમજવી પાચનતંત્રમાં કયા સ્વરૂપ સુધી પાચન થાય છે તે લખો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

> (3) પાયનતંત્રની રચના લખો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## 2.3 પાચનતંત્રનું કર્ય

પાયનતંત્ર ખોરાકના પાયનનું અતિ અગત્યનું કાર્ય કરે છે. આં કાર્ય શરીરને શક્તિ પૂરી પાડવા માટેનું એક ખૂબ $જ$ આવવ્યક કાર્ય છે.
આપણે જે ખોરાક લઈએ છીએ તેમાં રહેલા કાર્બોહાઈર્રેટ, ઃગ્બી અને પ્રોટીન તે શરીરમાં શોષાઈ શકે તેવા સ્વરૂપમાં હોતા નથી. તેને શોષાઈ શકે તેવા સ્વરૂ૫માં ફરવવા માટેનું તેનું પાયન થવું જરૂરી છે. આ માટે તેનું વિભાનન થવું જરીી છે.
કાર્બોહાઈડ્રેટનું ગ્લુકોઝ સુધી એક અણુશર્કરા સુધી પાચન થાય ત્યારબાદ તે શોષાર્ર શકે છે.
પ્રોટીન એમીનો એસિડમાં રૂપાંતર થયા બાદ શોષાઈ શકે છે. જ્યારે ચરબીનું ફેટી એસિડમાં રૂપાંતર થાય છે. તે એવું સ્વરૂપ છે 子े જે શોષાઈ શકે છે.
 એટલે కे ખોરાકનો પ્રવેશ મુખગુહામાં થાય ત્યાંથી ખોરાકની પાયન માટેની સફરની．શરઆત થાય છે． આ ખોરાક આપણે મુખગુહામાં આવેલ દાંત દ્વાર ચાવીએ છીએ ત્યારે તેમાં જભની નીચે રહેલ લાળનું શંથિમાંથી સ્વવણ થતાં લાળરસ ભળે છે અને તેન ઢીલો બનાવે છે．સ્વાદિણ ખોરાકની સુવાસથી 4 ૫ા આ લાળરસનો આ્રાવ થાય છે．તેથી જજ્યારે ૫ા સારા ખોરાકની સુવાસ આવે ત્યારે આા૫ણા મોઢામાં ખાણી આવે છે તે આ લાળરસ છે． આકૃતિ 2.2


દાંતથી ચવાતાં ખોરાક ઢીલો બને છે અને નરમ બની તેને અન્નનળીમાં ઊતરવામાં સૃથતા રહે છે．જીભ ખોરાકને લાળરસ સાથે ભળવામાં મદદકર્રા બને છે．

ખોરાક ચાવવાનો શરૂ કરીએ ત્યારે કાર્બાહાઈર્ર્ટનું પાયન શર થાય છે．આપણે વ્રેડ 子 રોટલી ખાતા હોઈએ તો થોડીવાર પછી તેનો સ્વાદ ગળ્યો લાગે છે કારણ 子 લાળમાં રહેલ ટાયલિ 1 નામનો ઉત્સેકક કાર્બોહાઈર્રેટનું વિઘટન કરવાનું શર કરી દે છે．આ ખોરાક ત્યારબાદ જઠરમાં આવે છે．જઠરમાં આ ખોરાક આવે ત્યારે જઠરની દીવાલમાં રહેલી જ્રંથિઓ દ્વારા ખાસ પ્રકારનો અંત：સ્રા જ જઠરમાં એસિડનો સ્રાવ કરાવે છે．આ એસિડ સ્રાવ એટલો વધુ થાય છે 子 જઠરરી અંદર એસિડીક વાતાનરણ પેદા થઈ જાય છે．આ ઉ૫રાંત જઠરમાં સ્સાવ પેટસિન નામના અંત：આ્સાવ દ્વારા ખોરાકમાં રહેલા પ્રોટીનનું પાચન જઠરમાં શરૂ થાય છે．પરંતુ જઠરમાં ખોરાકમાં રહેલા કાર્બોહાઈર્રેટ કે ચરબી ઉપર ખાસ પ્રિપા થતી નથી． જઠરમાં ખોરાક લગભગ 3 કલાક સુધી રહે છે અને ત્યાં પ્રોટીન પાચન થાય છે．મો’‘ભાગનું પ્પોટીન－ પાચનનું કાર્ય જઠર કરતું હોવા છતાં，જઠરમાં પ્રોટીનનું સંપૂર્ણતઃ પાચન થતું નશી．પ્રોટીન તેના મૂથ સ્વરૂ૫ કરતાં થોડાક જ નાના અણુુઓમાં જઠરમાં વિભાજિત થાય છે．જઠરમાંથી ખોરાક આગળ વધ્યા બાદ ચ્રહીીમાં આવે છે．શ્રહણી નાના આંતરડાનો શરૂઆતનો વિશિષ્ટ ભાગ છે．તે ‘C＇આકારનો છે． みહણી પાચન માટે બહુ અગત્યનું કાર્ય દેે છે．અહણીની દીવાલમાંથી કોઈ પાચક રસનો સ્રાવ થતો નથી．પછી ઋ્રહણીમાં એક નળિકા દ્વારા યકૃતમાંથી યકૃતરસ અને સ્વાદુપિંડમાંથી સ્વાદુપિંડ રસ નામના સ્રાવ આવે છે અને શ્રહણીમાં તે પાચનનું કાર્ય કરે છે．
શહ્રીમાં પ્રોટીનનું લગભગ સંપૂર્ણ પાચન થાય છે．તેમાં માટે સ્વાદુપિંડ રસમાં રહેલં સ્રાવો અતિ મહત્ત્વનું કાર્ય કરે છે અને પ્રોટીનને શોષાઈ શłે તેવા સ્વરૂ એટલે ફે એમીનો એસિડ સુધી રૂપાંતરિત કરે છે．જે આગળ જતાં નાના આંતરડામાં તબક્કાવાર શોષાય છે．
યરબીના પાચન માટે પણ સ્વાદુપિંડ રસમાં રહેલા ઉત્સેકકો અને યકૃત રસમાં રહેલા પિત્તરસ ખૂબ જ અગત્યનો ફળો આપે છે અને ચરબીને પાયન કરી તેવા સ્વરૂપમાં ફેરેે છે．આ સ્વરૂ૫ ફેટી એસિડ છે． ફેટી એસિડમાં રૂપાંતરિત થયા બાદ ચરબી નાના આંતરડાની દીવાલોમાં વિશિષ્ટ મૅ ક્રયા દ્વારા શોષાય છे．

કાર્બોહાઈડ્રેટ માટે પણ સ્વાદુપિંડ રસમાં રહેલા ઉત્સેકકો જ કાર્યરત બને છે．તે કાર્બોહાઈડ્રટટને મોટે ભાગે ગ્લુકોઝ સુધી પાચન કરે છે．ગ્લુકોઝ સુધી પાચન થાય ત્યારબાદ કાર્બોહાઈર્રેટ શરીરમાં નાના આંતરડામાં અને મોટા આંતરડામાં શોષાય છે．

## 2.4 પાચિત આહારণું શોષણ

પાચનની પ્રક્રિયા તથા શોષણ પ્રક્રિયા દરમ્યાન શરીરમાં ફકત શરી?ને ઉપયોગી પદાર્થોનું જ શોષણ થાય છે. બાકીનો કચરા તરીłે આગળ વધી છેવટે મળ તરીંક જમા થાય છે અને મળ તરીકે નિષ્કાસિત થાય છે.
આમ નાના આંતંતડા સુુી પાયન પ્રક્રિયા ચાલે છે. જયારે નાના આંતરડામાં અને મોટા આંતરડામાં મોટેભાગે શોષણાની પ્રક્ર્રપા ચાલે છે.

આ બધી પ્રક્રિયા માટે ખોરાક સાથે પાણીની પણ અનિવાર્યત છે. નાના આંતરડામાં પચ્યા વગરનો અને શોષાયા વગરનો બધો જ ખોરાક મોટા આંતરડામાં આગળ ગ્છે છે અને તે ત્યાં કોઈ વધારાનું પાઘન ઘતું નથી પરંતુ શોષણ થાય છે. અહીં મોટેભાગે પાણી શોષાય છે જયારે ત્યારબાદ કચરો મળાશમયમાં જમા થાય છે. અને છેવટે અમુક જગ્યામાં મળસ્વરૂપે જમા થયા બાદ તે મળનિષ્કાસન દ્વારા નિષ્કાસિત થાય છે.

આમ જોઈએ તો પાયનક્ર્રિયા એ એવી પ્રદ્ક્યા છે કે જેમાં ખોંર ક્નું તેમાં રહેલ જટિલ પદાર્થોનું રુધિરમાં શોષાઈ શકે તેવા સરળ પદાર્થોમાં વિઘટન થાય છે.
એક રીતે પાચન એ પદાર્થોનાં મોટા કદનું નાના કદમાં વિભાજન કરવાની એક પ્રક્રિપા છે.
યરબી, પ્રોટીન અને કાર્બોહાઈડ્રેટ ઉપરાંત ખોરાકમાં રહેલા બીજ પદ્રાર્થો જેવા કે વિટામિન, ફૅલ્શિયમ, ખનિજ પદાર્થૉ, આયર્ન વગરે નાના આંતરડામાં શોષાય છે.
આ બધાં જ શોષાયેલ પદાર્થો રુધિર દ્વારા શરીરના વિવિધ ભાગોમાં પહોંયે છે. ત્યાં તે કોષોમાં દહન પામે છે અને ગરમી સ્વરૂપે શક્તિની ઉત્પત્તિ થાય છે. તે શરીર દ્વારા થતાં વિવિધ કાર્યોમાં વપરાય છે અને શરીર પોતાનું કાર્ય કરી શકે છે.

## - તમારી પ્રગતિ ચકાસો

(4) પાયનક્રિયા શું છે ? સમજવો
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(5) પાચનતંત્રનાં કાર્યનું દૂંકમાં વર્ણન કરો.

## 2.5 સારાંશ

આપણો જે ખોરાક ખાઈએ છીએ તેના પાચનની શરઆતત મોંથી થાય છે પાયનક્રિયા મુખ્યત્વે જઠર અને શ્રહણી－નાના આંતરડામાં થાય છે．કાર્બોહાઈડ્રેટનું પાચન શરૂ થાય છે．પ્રોટીનના પાચનની શરૂઆત જઠરથી થાય છે，જયારે ચરબીના પાયનની શરૂઆત નાના આંતરડાના શરૂઆતન． 1 ભાગ ઋહણીથી થાય છે．

## 2.6 પારિભાષિક શબ્દો

કાર્બોહાઈર્રેટ ：કાર્બોદિત પદાર્થો
મુખગુહા ：મોંની અંદર આવેલ જગ્યા જયાં દાંત，જીભ，લાળ્ર્થિઓ વગેરે આવેલ．છે．
શ્રહણી ：નાના આંતરડાનો જઠર પછી શર થતો શરૂઆતનો ‘C’ આકારનો 10 ઈંચ લાંબો ભાગ
મળાશય ：જયાં મળ એકત્રિત થાય છે

## 2.7 ‘તમારી પ્રગતિ ચકાસો’ના જવાબ ：સ્વાધ્યાય

જવાબ 1 ：શરીરને કાર્યરત રાખવા માટે શક્તિની જરૂર પડે છે．તે આપણાને ખોરાકમાંથી મળે છે．જો ખોરાક ન લેવાય તો આ શક્તિ શરીરને પૂરી પાડી શકાતી નથી．તેના કારણે શરીર પોતાનું કાર્ય કરી શકતું નથી．આમ શરીર કાર્ય કરતું બંધ થઈ જાય છે અથવા તો તેની કામગીરી ધીમી પડી જાય છે અને ધીમે ધીમે ક્ષીણ થવા લાગે છે．શ્રીસને શક્તિ પૂરી પાડવા માટે ખોરાક જરૂરી છે．આ અગત્યનું કામ કરવા માટે શરીરમાં એક ખાસ તંત્ર આવેલું છે，જે આપણે લીધેલા ખોરાકને પચાવે છે અને શરીરને તે ખોરાકમાંથી શક્તિ મેળવવા માટે કાબેલ બનાવે છે．

જવાબ 2 ：આપણે ખોરાકને દાળ，ભાત，શાક，રોટલી，મિષ્ટાન તરીકે ઓળખીએ છીએ，પરંતુ શરીર તેમને તેમાં રહેલા દ્રવ્યો તરીકે ઓળખે છે．જેમ 子 કાર્બોહાઈર્રેટ，ચરબી，ં્રોટીન સ્વરૂપે શરીર ખોરાકને ઓળખે છે．આ ત્રણેયનું એટલે કે કાર્બોહાઈર્રેટ，ચરબી，અને પ્રોટીનનું શોષાઈ શકે તેવા સ્વરૂ૫માં રૂપાંતર થાય ત્યાં સુધી તેનું પ．યન કરે છે．આ પાચિત સ્વરૂ શરીરમાં શોષાઈને કોષો સુધી પહોંચે છે અને કોષોને શક્તિ પૂરી પાડે છે．
જવાબ 3 ：પાયનતંત્ર એ મુખથી શર કરીને મળ દ્વારા સુધીનો સળંગ માર્ગ છે．તે ઘણો લાંબો છે． લગભગતે 25 થી 26 ફૂટની કુલ લંબાઈનો માર્ગ છે．પાયનમાર્ગમાં મુખગુહા－અનનળી－જઠર－ નાનું આાંતરું－મોટું આંતરું－મળાશય－મળદ્વાર નો સમાવેશ થાય છે．આ બધું એકબીજા સાથે જોડાઈને પૂરો અન્નમાર્ગ બને છે એટલે 子े પાચનમાર્ગ બને છે પાચનતંત્રની શરૂઆત મુખગુહાથી થાય છે．મુખગુહા બાદ અન્નનળીની શરૂઆત થાય છે．તે લગભગ 10／12 ઇંય લાંબી નળી જેવી રચના છે．જેમાંથી ખોરાક પસાર થાય છે．આ નળી બીજા છેડેજઠરમાં ખૂલે છે．જઠર એ અરેખિતસ્નાયુઓની બનેલી કોથળી જેવી રયના છે．તેનો આકાર મશક જેવો હોય છે．તે જઠરના બીજા છેડે નાના આંતરડા અને શ્રહણી તરી子 ઓળખાતાભાગ જોડાયેલો હોય છે．અહણીનો સમાવેશ નાના આંતરડામાં જથઈ જાય છે．નાના આંતરડાની લંબાઈ 18 થી 20 ફૂટ હોય છે．તેની લંબાઈ મંંટા આંતરડા કરતાં વધારે છે，પરંતુ તેની પહોળાઈ（વ્યાસ）મોટા આંતરડા કરતાં ઓછી હોવાર્થ＇，તેને નાનું આંતરુું કહેવામાં આવે છે．નાનું આંતરું ત્રણ ભાગમાં વહેંચાયેલું છે．૫કવાશય，મૂત્રાશય અને શોષાંત્ર． નાનાં આંતરડાનો બીજો છેડો મોટાં આંતરડા સાથે જોડાય છે．મોટ્ટું આંતરું 5 ફૂટ લંબાઈ ધરાવે છે અને તે મળાશય સુધી લંબાય છે．મળાશય મળનો સંચ્રહિત કરનાર ભાગ છે，તેમાં શરીરમાં ખોરાકનાં પાચન અને શોષણ બાદ પેદા થયેલો મળ સંશ્રહિત થાય છે．આમ，પાયનતંત્રની આવી રચના છે．
જવાબ 4 ：પાયનતંત્ર ખોરાકના પાચનનું અતિ અગત્યનું કાર્ય કરે છે．આ કાર્ય શરીરને શક્તિ પૂરી પાડવા માટેનું એક ખૂબ જ આવશ્યક કાર્ય છે．આપણે જે ખોરાક લઈએ છીએ તેમાં રહેલા કાર્બોહાઈડ્રીટ ચરબી અને પ્રોટીન શરીરમાં શોષાઈ શłે તેવા સ્વરૂપમાં હોત：નથી．તેને શોષાઈ શકે તેવા સ્વરૂપમાં ફેરવવા માટે તેનું પાચન થવું જરૂરી છે．આ માટે તેનું વિભાજન થવું જરૂરી હે．
જવાબ 5 ：આા ખોરાક આપણે મુખગુહામાં આવેલ દાંત દ્વારા ચાવીએ છીએ ત્યારે તેમાં જીભની નીચે રહેલ લાળ શ્રંથિમાંથી સ્રવતા લાળરસ ભળે છે અને તેને ઢીલો બનાવે છે．ખોરાક જયારે ચાવવાનો શરૂ કરીએ ત્યારે કાર્બોહાઈ્રેટનું પાયન શરૂ થાય છે．આપણ઼ે જો બ્રેડ 子े રોટલી ખાતા હોઈએ તો

થોડીવાર પછી તેનો સ્વાદ ગળ્યો લાગે છે, કારણ ર લાળમાં રહેલ ટાયલિન નામનો ઉત્સેકક કર્બોહાઈર્રટનું વિધટન કરવાનું શર કરી દે છે. આ ખોરાક ત્યારબાદ જઠરમાં આવે છે. જઠરમાં આ ખોરાક આવે ત્યારે જઠરની દીવાલાલાં રહેલી શ્રંથિઓદ્વાર. ખાસ પ્રારનો અંતઃઃસાવ જઠરમાં એસિડનો
 જ્ છે. આ ઉપરાંત જઠરમાં આવ પેટસિન નામનાં ગાંત:સ્સાવ દ્વારા ખોરાકમાં સ્ડેલા પ્રોટીનનું પાયન જઠરમાં શર થાય છે. પરંતુ જઠરમાં ખોરાકમાં રહેવા કાબોહાઈર્રટટ ક યર્વી ઉ૫૨ ખાસ પ્રક્જિયા થતી નથી. જઠરમાં ખોરાક લગભગ 3 કલાક સુધી રહે છે અને ત્યાં પ્રોટીનનું પાયન થાય છે. મોટાભાગનું પ્રોટીન-પાયનનું કાર્ય જઠર કરતું હોવા છતતં જઠરમાં પ્રોટીનનું સંપૂશ્રત: પાયન થતું નથી. પ્રોટીન તેના મૂથ સ્વરૂ કરતાં થોડાક જ નાન. અધુુઓમાં જઠરમાં વિભ્ભાજિત થાય છે. જઠરમાંથી ખોર.ક આગળ વધ્યા બાદ ચ્રહણીમાં આવે か. ચહણી નાના આાતતરાનો શરૂઆતનનો વિશિષ્ટ ભાગ છે. તે ‘C' આકારનો છે. સ્રહણી પાયન માટે બહ્ર અગત્યનું કાર્ય કરે છે. સ્રહીની દીવાલમાંથી કોઈ પાયક રસનો સાવ થતો નથી. પછી સહણીમાં એક નળિકા દ્વારા યકૃતમાંથી યદૃતરસ અને સ્વાદુવિંડમાંથી સ્વાદુપિંડ રસ નામનાં આવો આવે છે અને શ્રહણીમાં તે પાયનનું કાર્ય કરે છે. ઋહણીમાં પ્રોટીનનું લગભગ સંપૂઃ પાયન થાય છે. તે ગાટે સ્વાકુવિંડ રસમાં રહેલા સ્રાવો અતિ મહત્વનું કાર્ય કરે છે અને પ્રોટીનન શોષાષાઈ શtે તેવા સ્વશ્પ એટલ ફे એમિનો એસિડ સુધી Қપાંતરિત કરેછે. તે આગા જતાં નાના આાંતરામાં તબક્કાવાર શોષાય છે. ચરબીના પાયન માટે પણા સ્વાદુીિંડ રસમાં રહેલા ઉત્સેકકો અને યકૃત રસમાં રહેલા વિત્તરસ ખૂબ 8 अગત્યનો ફળળો આપે છે અને ચરબીને પાચન કરી તેવા સ્વરૂપાં ફરરવે છે. આ સ્વરૂપન ફેટી એસ્સિડ કહે છે. ફેટી એસિડમાં રપાંતરિત થયા બાદ ચરબી નાના આંતરડાની દીવાલોમાં વિશિเ્ટ પ્રક્રિયા દ્વારા શોષાય છે. મોટે ભાગે ગ્લુકોઝ સુધી પાચન કરે છે. ગ્લુકોઝ સુધી પાચન થાય ત્યારબાદ કાર્બોહાઈર્રટટ શચીરમાં નાના આiંતરડામાં અને મોટા આાંતરડામાં શોપાય છે.

## એકમ 3 ：શ્વસનતંત્રની રચના અને તેના કાર્ય વિશે સામાન્ય પરિચય

આગળના એકમોમાં આપશે શરીર વિશે શીખ્યા．શશીરની રચના કઈ રીતે બની થાા તેના મૂથભભત みકમમો વિશે આપણે શીખ્યા．હવે તમે એ પણ જાણો શકો 子 શશરીરને પોષझા આપવા માટે શું જરૂી છે ？ તે ક્યાંથી મળે છે？શરીરને શકક્તિ કૅવી રીતે મળે છે？આ એકમમાં આપણે શચીરના બીજા એક અતિ
 થાય છે અને તેના માટે કાર્ય કરતું તંત્ર શું કરે છે．
३ॅરેખા：

## 3.0 उЕิेข

3.1 પ્સાવના
3.2 શસનતંત્રની રચના
3.3 શ્ચનતંત્રનું કાર્ય
3.4 સારાંશ
3.5 પારિભાષિક શબ્દો
3.6 ‘તમારી મગતિિ ચકાસો’ના જવાબ ：સ્વાધ્યાય

## 3.1 ઉदृ้श

આ એકમ શીખ્યા પછી તમે，
－શ્વનનતંત્રની રચના જ઼વી છે તે જાણશો
－શ્વસનતંત્ર કેવી ચીતે ક્રિપા કરે છે તે શીપી શકશો．
આપણે શ્વાસમાં જે હવા અને પ્રાણવાયુ લઈએ છીઓ તે શરીરમાં ઉૅવી રીતે કાર્ય કરે છે અને શરીરન ૩વવી ચીતે મદદ કરે છે તે સમળ શકશો．

## 3.2 પ્રસ્તાવના


 જેયું 子ે શરીરની અંદરના અવયવો તથા બહારના અંગો ઉપાંગો కવીી શીતે અને શેનાથી બનેલા છે．
 એકમમાં કરી．ત્યારબાદના એકમમાં આપણે શશીરના અલગ અલગ તંત્રમાંથી પાચનતંત્ર કવી જીતે કાર્ય કરે છે તે જોયું અને આપણીં આપણા ખોરાકમાં જે વસ્તુઓ લઈએ છીઓ તેને સારીર કંવી ચીતે ઓળખે છે， કેવા સ્વરૂપ શશીર ખોરાકનો સ્વીકાર કરશે અનેં ખોરાકને પયાવીને શોષાઈ શકે તેવા સ્વરૂપમાં ક઼વી શીતે ૩પાંતરિત કરે છે તે આપશે વિગતે જેયુ．
આ ઓકમમાં તમે શીખશો કे શશીર માટે શ્વસનતંત્રની શ્રું અગત્ય છે．આપણે માસમાં જે હવા અને
 બાદ સમજી શકશો．ક્યારેક આપણો પ્રૂપણવાળી હવામાં જઈએ તો આપણા શરીરને જરૂીી પ્યાવાયુ તે હવામાંથી મળી શકતો નથી．તના કારણ આપણી અનુભવી શકીએ છીએ 子 子 આપણને ગભરામણા થઈ જા છે．સા પરિસ્થિતિ વધારે સમય સુધી ચાલુ રહે અયવા હવામાં પ્રદૂષહાની મ＇ત્રા વધારે હોય તો આપझને યકકર આવવા，ઊલટી થવી વગેેે લક્ષણી દેખાય છે．જો થોડી ક્ષાણી માટે માણાવાયુ ઓછો મળતા æ્ઁાણી આવી હાલત થતી હોય તો પ્રાણવાયુ મળતો બિલકુલ બંધ થઈજાય મતલલં કે શ્ચસનતંત્ર પોતાનું કાર્ય કરવાનું છોડી દ તો આપણી શું હાલતત થાય ？
આ શ્વસનતંત્ર બરાબર કાર્ય કરે તો જ આપષું શરીર તાજગીસર્યું રીી શકકે અને આપણા શરીરની અંદર ચાલતી ક્રિયાઓ \} જેમાં શક્તિની જરર ૫૩શે અને આ શક્તિ મ્રાણવાયયના હહન દ્વારા ઉત્પન્t થશેં અને તે શરીરને શક્તિ પૂરી પાડશે．માણસ કામ કરવાથી થાકી જા છે ત્યારે માણસને નાશ્હ હવાની જરૂ
 વર્ષના અતે મોટાભાગના માણસો કોઈ હિલ સ્ટેશન ઉપર અધવા તો જયાં તાજ હવા અને ખુલ્લું વાતાવરણ

મળી રહે ત્યાં ફરવા માટે જાય છે.
શ્વસન એટલે બાહ્ય વાતાવરણ અને શૌીર બંને વચ્ચે થતી ાયુઓની આપ-લે. આ વસ્તુ સમજ઼ઓ તો શ્વસન એટલે શૌરર બાઘ વાતાવરણમાંથી જ્વાસ તરી\} હવા અંદર લે છે અને તેમાંથી તેને જોઈતા
 રહે તો શૌીર માટે હાનિક્તા બને છે તેને બહાર કાઢવાની किયા ઉચ્ધ્વાસ તૌી\} કરે છે. શ્વાસ અને
 જોઈથู่.

## 3.3 શ્વસનતંત્રની રચના

આપણે શ્વસનતંત્રને જાણવું હોય તો સૌથી પ્રથમ તેની રચન જાણવી અત્યંત જરૂરી છે. શ્વસનતંત્રમાં ભાગ લેતા અવયવો કયા કયા છે તે નાપણે જ્ીીશું તોજ આ તંત્ર કૅવી રીતે કાર્ય કરે છે તે આપણે સમળી શકીશું.
શ્વસનતંત્રમાં નીચેના અવયવો આવેલા છે:

- નાક - નાસાગુહા
- શ્વાસનળી
- ફફસાં
- Gદ૨૫ટલ
- પાંસળીઓ
- પાંસળીઓની વચ્પેના બહારના સ્નાયુઓ (બાહ્ય ICM)
- પાંસળીઓની વચ્ચેના અંદરના સ્નાયુઓ (આiતરિક ICM

ઉપરોક્ત બધા જ અવયવો શ્વસનતંત્રમાં સત્ર્રય ભાગ ભજવે છે. આ. અવયવો કૈવી ઈીતે ગોઠવાયેલા છે તે આપણે આકૃતિ દ્વારા સરળતાથી સમજી શકીશું.

સૌપ્રથમ આપણે શ્વસ્તનતંત્રની 3.1 આકૃતિ નો અભ્યાસ કશીડ઼ું.
આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબ શ્વસનતંત્રની રયના જોઈね તો તેમઃ ઉ૫ર આપણે જોયું તે મુજબના અવયવો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આ અવયવોમાંથી નાક -નાસાગુહા એવું અવયવ છે \} જે આપણે બહારથી જોઈ શકીએ છીએ. બાકીના અવયવો આપણે બહારથી જોઈ શકતા નથી. એ બખા અવયવો શરીરની અંદરના ભાગમાં અ!ાવેલા છે.

શ્વસનતંત્રમાં શ્વાસનળી નાસાગુહાથી ફેફસાં સુધી જતી-ચોક પોલી નળી છે, જે કાટીલેજ એટલે ફे મૂE અસ્થિઓ દ્વારા બનેલી છે, જેના કારણો તે સામાન્ય દબાણર્થા દબાઈ જતી નથી. જો શ્વાસનળી સામાન્ય દબાણથી દબાઈ જતી હોત તો થોડા પણ્ દબાણથી તે દબાક) જ્, પરિણામે આપણને શ્વાસ લેવામાં ખૂબજ તકલીફ થાત. આ શ્વાસનળી ગળામાંથી પસાર થાય છે અને છાતીમાં આગળ જતાં બે શાખાઓમાં વિભાજિત થાય છે. આ બંને વિભાજિત થયેલી શાખાઓ ફેફસાંનાં ઓક ઓક ફેફસાંમાં પ્રવેશે છે.

શ્વસનતંત્રનું મુખ્ય અવયવ ફફફસાં છે. આ ફફસાં બેની સંખ્યમમાં છે. જેમાં છાતી તi પીજરામાં રોં’ ડાબા બાજુね અને એક જમણી બાજુએ ગોઠવાયેલ છે. આ ફફસ્સં વાયુકોષોના બનેલાં છે. ડાબી બાજુનાં ફફફાંનાબે ભાગ છે, જપારે જમકી બાજુના ફેફસાંના ત્રણ ભ'ગ છે. ડાબી બાજુનાં ફફફસાંની વચ્યે હ્દય ગોઠવાયેલું છે, જેના કારણે તેના ત્રણ ભાગ નહિ, પણ બે ભાગ છે. ફેફસાની આસપાસ એક આવરણ લાગેલું હોય છે, જે આવરણમા મવાહી ભરેલું હોય છે. તે ફેફસાંને ધર્ષણથી બયાવે છે. ફેફસાંની નીયે ઉદર૫ટંલ આવેલું છ.


- તમારી પ્રગતિ યકાસો
(1) શરીર માટે શ્વસનતંત્રની અગત્ય વિશે પાંચ વાક્યો લખો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(2) શ્વસનતંત્રની રયનામાં ભાગ લેતા અવયવોની યાદી બનાવો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(4) શરીરને શકિત પૂરી પાડવા માટે ચાલતી ક્રિયા માટે અતિ અગત્યનો વાયુ કયો છે ? તેના વિશે બે વાકયો લખો.
(5) ખાલી જગ્ય પૂરો
(1) श્વાસનળી ની બનેલી છે.
(2) બે ફફસાંની વચ્યે આવેલું છે.
(3) ફફફસાં નાં બનેલાં છે.


## 3.4 श्वसनतंत्रनुं કાર્य

શ્વસનતંત્ર પોતાનું કાર્ય થોડીક મિનિટો પણ છોડી દે તો માણસ જવી શકતો નથી. આપણે આગળ જોઈ ગયા તેમ શ્વસનતંત્ર શરીર માટે અતિ અગત્યનું છે. શરીરમાં ૨...લતી દરેક ક્રિયાઓ માટે શક્તિની જરૂર પડશે. આ શક્તિ શ્વાસમાં લેવાયેલા પ્રાણવાયુના શરીરમાં થતા દહન દ્વારા શરીરને મળે છે. શ્વાસ ન લેવાય તો આ પ્રાણવાયુ શરીરને મળી શકતો નથી, પરિણામ શરીરમાં શક્તિ પૂરી પાડવા માટેની ક્રિયા થર શકતી નથી અને શરીર ક્રિપા વગરનું બની જાય છે. મતલલબ માણસ મરી જાય છે.
શ્વસન નીચેની બે રીતે થાય છે :
(1) સ્વયંસંચાલિત
(2) ઈЕ્ધિત
(1) સ્વયંસંચાલિત શ્વસન : સ્વયંસંચાલિત શ્વસન સામાન્ય ચીતે આપણને બધાંને આપણી જાણ બહાર કાર્ય કરીને જીવિત રાખે છે. આ શ્વસન આપણે પ્રયન્નૂ fક કરતા નથી, પરંતુ તે પોતાની મેળે 24 કલાક ચાલતું રહે છે.
(2) ઈચ્છિત શ્વસન : આવું શ્વસન જ્યારે આપણે સભાનતાપૂર્વક ઊંડા શ્ઘાસ લઈએત્યારે અથવા પ્રાણાયામ કરીએ ત્યારે થાય છે. આ શ્વસનમાં આપણે આપણી ઈન્છા અનુસાર શ્વાસ લઈએ છીએ અને છોડીએ છીએ.
શ્વસનતંત્રનું કાર્ય આપણે જોઈએ તો શ્વસનની શરૂઆતમાં પાંસ‘ીીઓની વચ્યે આવેલા બહારના સ્નાયુઓ (બાઘ ICM) સંકોનાય છે, તેના પરિણામે પાંસળીઓ બહારની તરફ ખેંચાય છે. આ સાથેજ ફેફસાં ૫ણ ફૂલે છે. આ ઉપરાંત ઉદરપટલ નીચેની તરફ જાય છે. આ પ્રક્રિયા થતાં ફેફસાંની અંદરનું કદ વધે છે. તેના કારણે બોઈલના નિયમ અનુસાર ફેફસાંની અંદરની હવાનું દબાણ! ધટેછે. આ દબાણ બહારના વાતાવરણની સરખામણીમાં ગોપું હોપ છે. તેથી બહારથી હવા આપણા નાક દ્વારા શ્વાસનળીમાંથી પસા૨. થર્ઈનં ફફસાં સુધી પહોંચે છે. શ્વાસમાં લેવાયેલી આ હવા ફે જેમાં માણવાયુ રહેલો છે તે ફેફસાંની અંદર આવેલા વાયુકોષોની દીવાલ 子 જે ચત્યંત પાતળી છે તેમાંથી પસાર થઈ વાયુ કોષો સાથે જોડાયેલ રુધિરકશિકકઓમાંન' રુધિર સુધી પહાંચે છે. ત્યાં આ મ્રાણવાયુ રુધિરમાં ભળે છે અને રુધિર સાથે યાત્રા કરીને કોષો સુધી પહોંચે છે. કોષોની અંદર આ પ્રાણવાયુની મદદથી દહનનું કાર્ય થાય છે અને શરીર માટે શક્તિ પૂરી પાેે છે. દહનની ક્રિયાને અંતે પેદા થયેલ અંગારવાયુ રુધિર સાંેે ભળે છે અને તે ફેફસામાંના વાયુ કોષો સાથે જોડાયેલ જુધિર કેશિકાઓ સુધી પહોંયે છે. અર્હ ના અંગાર વાયુ ફેફસામાંના વાયુકોષોમાં એકઠો થાય છે. ત્યારબાદ પાંસળીઓની વચ્યે અંદરના સ્ના’ુુઓ અટલે કે આંતરિક ICM સંકોયાય છે

અને બાહ્ય ICM પ્રસરણ પામે છે. તેના કારણે છાતીનું પીંજરું સંકોયાય છે અને ફેફસાં ઉ૫ર દબાણ આવે છે. આ સાથે જ ઉદરપટલ ઉપરન. તરફ આવશે. તેના પરિણામે ફફફસાંન અંદર રહેલ હવાનું દબાણ વધશે.તે દબાણ બહારના હવાના દબાણની સરખામણીમાં વધારે હોય છે. તેથી ફેફસાંની અંદર રહેલી હવા બહારની તરફ આવે છે, જેને આપણે ઉચ્દ્વાસ તરીકે ઓળખીએ છીએ.
શ્થસનની આ પ્રદ્કિયા તમે નીચે દર્શાવેલ યાર્ટ દ્વારા સરળતાથી સમજી શકશો.
શ્વાસ લેતી વખતે
પાંસળીઓની વચ્ચેના બહારની તરફના સ્નાયુઓ સંકોચાય
$\downarrow$
પાંસળીઓ બહારની તરફ ખેચાઈ પાંસળીઓનું પીંજરું પહોળું થા 」
$\downarrow$
ફેફસાં ફૂલે
$\downarrow$
ફેફસાંમાં હવાનું દબાણ ધટે
$\downarrow$
બહારની હવા અંદર પ્રવેશે - શ્વાસ લેવાય
તેવી જ રીતે ઉચ્છૂવાસ માટે
પાંસળીઓની વચ્યેના અંદરની તરફના સ્નાયુઓ સંકોયાય
$\downarrow$
પાંસળીઓ અંદરની તરફ ખેંચાય અને છાતીનું પીંજરું સંકોચાય.
$\downarrow$
ફેફસાં સંકોચાય
$\downarrow$
ફફસાંમાં હવાનું દબાણ વધે
$\downarrow$
ફેફસાંની અંદરની હવા બહાર આવે - ઉચ્દ્વાસની પ્રક્રિયા થાય.

## - તમારી પ્રગતિ યકાસો

(6) શ્વસન કેટલી રીતે થાય છે તે લખો.
(7) શસન કાર્ય ટૂંકમાં લખો.
(9) શ્વસન ક્રિયામાં કયો નિયમ લાગુ ૫ડે છે ?

## 3.5 સારાંશ

શ્ધસનતંત્રમાં આપણે જેયું 子े શ્વાસ કેવી ચીતે લેવાય છે અને શરીરમાં તેની શું અગત્ય છે ?
શ્વાસ લેવા માટે કાર્યરત શસનતંત્રના મુખ્ય અવયવો ઉપરાંત બીજા અવયવો કેવી ચીતે કાર્ય કરે છે તે આપણે જ્રેયું.
શ્વાસ લેવા માટે છાતીનું પીજરું પહોળું થાય છે. તેની અંદર ¡હેલાં ફેફસાં ફૂલે છે. ફેફસાંની અંદર હંવાનું દબાણા ઘટે છે અને બોઈલના નિયમ અનુસાર હવા વધારે દબાણ તરફથી ઓછા દબાણા તરફ ગતિ કરે છે. તે ન્યાયે બહારની હવા ફેફસાંમાં પ્રવેશે છે અને ઘ્વાસ લેવાય છે.
ઉғ્શ્વાસ માટે છાતીનું પીજરું સંકોયાય છે. તેની અંદર રહેલાં ફફસાં ઉ૫ર દબાણ આવે છે. ફેફસાંની અંદર હવાનું દબાણ વધે છે અને શ્વાસ કરતાં વિરુદ્ધ પ્રક્રિયા થઈને હવા ફેફસામાંથી બહાર આવશે. આ क्रिયા ઉચ્છ્વાસ તરીકે ઓળખાશે.

## 3.6 पारिल्यषिद शબ્छो

મ્રદૂษણી : પૂથ, ધુમાડા અને રસાયણને કારણો દૂષિત થયેલ વાતાવરણ
હિલ સ્ટેશન : પર્વતાળ પ્રદેશમાં ઊંચાઈ પર આવેલ ફરવાનું સુંદર સ્થળ
નાસાગુહા : બહારથી જે નાક દેખાય છે તેની અંદર આવેલું પેંલાણ
ઉЕરપટલ : ઉ૨ ઓટલે 子े છાતી અને ઉદર એટલે ફે પેટ તે બ્ને વચ્યે આવેલો આંતરિક પડદો
કાર્ટીલેજ : એક પ્રકારનું પોયું હાડકું
સ્વયં સંચાલિત : પોતાની રીતે જેનું સંચાલન થયા કરે છે તે

## 3.7 ‘તમારી પ્રગતિ ચકાસો’ના જવાબો :સ્વાધ્યાય

જવાબ 1 : શ્વસનતંત્ર બરાબર કાર્ય કરે તો જ આપણ્ંું શરીર ત: જ્ગીભર્યું રહી શકે અને આપણા શરીરની અંદર યાલતી ક્રિપાઓ કे જેમાં શક્તિની જરૂ પડે છે ઝ્રન આ શક્તિ મ્રાણવાયુના દહન દ્વારા ઉત્પન થાય છે અને તે શરીરને શક્તિ પૂરી પાડે છે. જયારે માણસ કામ કરવાથી થાકી જાય છે ત્યારે માણસને તાજી હવાની જરર પડે છે. આ તાજ્ઞ હવા માગાસ ખુલ્લી જગ્યામાં મેળવી શકે છે, જ્યાં પ્રદૂપણ ન હોય. આખું વર્ષ કામ કરીને વર્ષના અંતે મોટાભાગના માણસો કોઈ હિલ સ્ટેશન ઉ૫૨ અથવા તો જયાં તાજી હવા અને ખુલ્લું વાતાવરણ મળી રહે ત્યાં ફરવા માટે જાય છે.
જવાબ 2 : શ્વસનતંત્રમાં નીચેના અવયવો આવેલા છે.

- નાક-નાસાગુહા
- श્વાસનળી
- ફફફસi
- Gદरપટલ
- પiંસળીओ
- પાંસળીઓની વચ્યેના બહારના સ્નાયુઓ (બાઃ ICM)
- પાંસળીओની વચ્ચેના અંદરના સ્નાયુઓ (આંત રેક ICM)

જવાબ 3 ：શ્વસનતંત્રનું મુખ્ય અવય૧ ફેફસાં છે．આ ફફફસાં બેની સંખ્યામાં છે．તેમાં ‘وતીના પીંજરામાં એક ડાબી બાજુઓ અને એક જમફી બાજુુ ગોઠવાયેલ છે．આ ફેફસાં વાયુકોષોનાં બનેલાં છે．ડાબી બાજુના ફેફસાંના બે ભાગ છે．જયારે જ મણી બાજુના ફફસાંના ત્રણ ભાગ છે．ડાબી બાજુના ફેફસાંની વચ્યે 巨દય ગોઠવાયેલું છે，જેના કારફો તેના ત્રણ ભાગ ના હોતા બે ભાગ છે．ફેફસાંની આસપાસ ચોક આવરણ લાગેલું હોય છે．તે આવરણમાં પ્રવાહી ભરેલું હોય છે．જે ફેફઃ્પાંને ઘર્ષણથી બચાવે છે．ફેફસાંની નીચે ઉદર૫ટલ આવેલું છે．

જવાબ 4 ：આપણા શરીરને જરૂી પ્રાણવાયુ હવામાંથી મળી શકતો નથી．તેના કારણ઼．આપણે અનુભની શકીએ છીએ કે આપણન ગભરામણ થઈ જાય છે．જો આ પરિસ્થિતિ વધારે સમય સુધી યાલુ રહે અથવા હવામાં પ્રદૂષણની માત્રા વધારે હોય તો આપણને યકકર આવવા，ઊલટો થવી વગેરે લક્ષણો દેખાય છે．જો થોડી ક્ષણો માટે પ્રાણવાયુ ઓછો મળતાં આપણી આવી હાલત થનો હોય તો પ્રાણવાયુ મળતો બિલકુલ બંધ થઈ જાય，મતલબ 子े શ્વસનતંત્ર પોતાનું કાર્ય કરવાનું છે．ડી हે તો આપણી શું હાલલ થાય？

જવાબ 5 ：ખાલી જગ્યા પૂરો
（1）શ્વાસનળી ક્રિટ્રેજ્ની બનેલી છે．
（2）બે ફફસાંની વચ્યે 巨દદય આવેલું છે．
（3）ફેફસાં વાય્કોષોનાં બનેલાં છે．
જવ્બ 6 ：શ્વન બે રીતે થાય છે
（1）સ્વયંસંચાલિત
（2）ઈચ્છીત
（1）સ્વયંસંયાલિત શ્વસન ：સ્વયંસંચાલિત શ્વસન સામાન્ય રીતે આપણને બધાંને નાપણી જા઼ બહાર કાર્ય કરીને જીવિત રાખે છે．આ શ્વસન આપણે પ્રયન્નપૂર્વક કરતા નથી，પરંતુ તે પોતાની મેળે 24 કલાક યાલતું રહે છે．
（2）ઈた્છિત શ્વસન ：આવું શ્વસન જયારે આપણે સભાનતાપૂવક ઊડા શ્વાસ લઈએે ત્ય．દ અથવા પ્રાણાયામ કરીએ ત્યારે થાય છે．આ શ્વસનમાં અ．પણે આપણી ઈચ્છા અનુસાર શ્વાસ લઈએે છીએ અને છોડીએ છીએ．
જવબબ 7 ：શ્વસનની શરૂઆતમાં પાંસળીઓની વચ્યે આવેલા બહારના સ્નાયુઓ（બાહ્ય ICM）સંકોચાય છે．તેના પરિણામે પાંસળીઓ બહારની તરફ ખેંયાય છે．આ સાથેજ ફફસાં પણા ફૂલે છે．આ ઉપરાંત ઉદરપટલ નીયેની તરફ જ્ય છે．આ પ્રઝ્રિયા થતાં ફેફસાંની અંદરનું કદ વધેછે．તેના કારછે બોઈલના નિયમ अનુસાર ફેફસાંની અંદરની હવાનું દબાણા ધટે છે．આ દબાણ બહ！．ના વાતાવરણની સરખામણીમાં ઓછું હોય છે，જેથી બહારની હવા આપણા નાક દ્વારા શ્વાસનબીમાંથી પસાર થઈને ફેફસાં સુધી પહોંચે છે．શ્વાસમાં લેવાયેલી આ હવા કે જેમાં પ્રાણવાયુ રહેલો＇وे તે ફફસાંની અંદર આવેલા વાયુકોષોની દીવાલ જે અત્યંત પાતળી છે તેમાંથી પસાર થઈ વાયુ કોષે＇સાથે જોડાયેલ રુધિર કેશિકાઓમાંના રુધિર સુધી પહોંચે છે．ત્યાં આ પ્રાણવાયુ રુધિરમાં ભળે છે અને રુધિર સાથે પાત્રા કરીને કોષો સુધી પહોંચે છે．કોષોની અંદર આ પ્રાણવાયુની મદદથી દહનનું કર્ય થાય છે અને શરીર માટે શF્તિ પૂરી પાડે છે．દહનની ક્રિયાને અંતે પેદા થયેલ અંગારવાયુ રુધિર સ થે ભંળે છે અને તે
 વાયુકોષોમાં ઓકઠો થાય છે ત્યારબાદ પાંસળીઓની વચ્યે અંદરના સ્નાયુએ＇ઓટલે 子ે આંતરિક ICM સંકોચાય છે．બાહ ICM પ્રસરફા પામે છે，તેના કારણે છાતીનું પીજરં．સંકોચાય છે，અને ફેફસાં ઉપર દબાણ આવે છે．આ સાથે જ ઉદરપટલ ઉ૫રની તરફ આવશે．તેના પરિકામે ફેફસાંની અંદર રહેલ હવાનું દબાણ વધે છે．તે દબાણ બહારના હવાના દબાણની સરખામણીમાં વધારે હોય છે，જેથી ફેફસાની અંદર રહેલી હવા બહારની તરફ આવે છે જેને આપફે ઉસ્છ્વાય તરીકે ઓળખીએ છીઓ．
જવાબ 8 ：શ્વસન દરમ્યાન શરીરમાં મુખ્પત્વે પ્રાણવાયુ અને અંગારવાયુની આપન્ગ થાય છે．
જવાબ 9 ：શ્વસનક્ર્યયામાં બોઈલનો નિયમ લાગુ ૫ડે છે．

## ઓકમ 4 ：રુધિરાભ્ભિસરણ તંત્રની રચના અનં તેના કાર્યનો સામાન્ય પરિયય

આગળનાં એકમોમાં શીખ્યા 子 શશીરમાં પાચન કૅવી રીતે થાય છે તથા આપપશે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ

 ભાગો સુધી લંઈ જવાનું કાર્યુુધિનુુંછે．પ્રાझવાયુના કોષોમાં વપરાશ બાદ કોષોમાં પેદા થતા અંગારવાયુને બહાર કાઢવા માટે ફફસાં સુુધી લાવવાનું કાર્ય પझા રુધિરનું થ છે．શશીરમાં આ ુુધિરનાં વહનનું કાર્ય રુષિરાભિસરણા તંત્ર કરે છે．આ તંત્ર વિશે આપણી આ સકકમમાં શીખીશૂુુ．

## રૂપરેખા：

4.0 देशेश
4.1 પ્રસ્તાવન્તા
4.2 રુધિચાત્મિસરણ તંત્રની ર્યના

## 4．2．1 Бદયની રચના

4.3 રુધિચાભિસરણતતંત્રનુંકાર્ય
4.4 સારાંશ
4.5 પારિભ્માષિક શબ્દો
4.6 ‘તમારી પ્રગતિ ચકાસો’ના જવાબ ：સ્વાધ્યાય

## 4.0 ઉहृेश

આ એકમ શીખ્યા બાદ તમે，
－શચીરમાં ડુષિરાત્મિસરણા તંત્ર કઈ રીતે ગોઠવાયેલું છે તે．સમજ શકશો．
－ઠદયની રચના જાડી શકશો તથા તેનું કાર્ય સમજાવી શકશો．
－શરીરમાં કુંિ૨નું પરિવહન કેટલુંું અગત્યનું છે તે વર્૬વી શકશો．

## 4.1 પ્રસ્તાવના

તમે આગળના એકમોમાં શ્વસનતંત્ર અને પાચનતંત્ર અંગે શાખ્યા．પાયનતંત્ર આપણા દ્વારા ખોરાકમાં લેવાતા પદાર્થોને પયાવીને તેન એવા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત કરશે 子ે જે આપણાના શરીરની અંદર શોષાઈ શાક．આ શોષાયેલ સ્વરૂ સુધિર દ્વારા કોપો સુધી પહોંચી તેને કાર્ય કરવા માટેની જરૂરી શક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે તે આપણી વિગતવાર જીયું．આ ઉપરાંત કોષોમાં ચાલતા દહન માટે જરૂી પ્રાણવાયુ ધસનતંત્રની મદદથી પડે છે તે પાઃ આપડો જોયું．જોો પ્રાઃવાયુ કોષો સુધી ન પહોંચે અથવા પયેલો ખોરાક આહાર રસ સ્વરૂપે કોષો સુધા ન પહોંચ，તો કોષોમાં શક્તિના ઉત્પાદ નીી પ્રક્રયા થઈ શક્ી નથી．આ પક્રિયા
 શક્તિ મળી શકતી નથી．તેના કારણી બધાં જ તંત્રની ક્રિયા અવ્યસસ્થિત થઈ જાય છે．
ઓકિસજનને તथા આહાર રસને કોષો સુધી પહોંચાડવાનું ક．千 જે તંત્ર કરે છેંતે તંત્ર રુષિરાત્ભિસરણતતંત છે．રુઘિરાભિસરણાતંત્ર દ્વારા ફકત પાચિત આહાર \} પ્રાણવાયયુ જ નહી, પરંતુ શરીરની અંદર જેના પરિવહનની જફ૨ ૫ડ તે બષુંજ પરિવહન થાય છે．આ પરિવહન અંતત：સ્રાવનું હોય 子 પછી શરીરન અંદર વિવિધ પ્રિયાઓને અંતે ઉત્પાદિત ક્રાને શરીરને હહાર ફકકાા માટે તેના ઉત્સર્જન અવયવ
 જેવી ચીતે આપણો આપણા રાજ્માં ફરવા માટે રાજયપરિવહનની બસનો એટલ $⿳$ 子 એસ．ટી．બસનો ઉ૫યોગ કરીએ છીઓ．તે આપझા માટે પરિવહનનું સાધન છે તે રીતે રુષિર શરીરની અંદર પરિવહનનું કાર્ય સંભાળે છે．આ વાત આપણે રુધિરામ્સિરણતંત્રના અભ્યાસ દ્વારા સમજશ્રું તો સરળતાથી સમજી શકીશูู่．

## 4.2 રુધિરાભિસરણાતતંત્રની રયના

આ અતિ અગત્યના એવા સુધિરાભ્ભિસણતંત્રમાં આવેલા અવયવો આપણે જોઈએ ： તેમાં 厄દય રુધિરવાહિનીઓ અને જુધિરન્ો સમાવેશ થાય છે રુધિર રુધિરવાહિનીએોમાં સતત ચોવીસે કલાક રાત－દિવસ ફર્યા કરે છે．તે કયારેય થોભતું નથી．જુધિરના પરિવહનના આ કાર્યમાં મુખ્યત્વે હૃય ભાગ ભજવે છે．રુધિરનું ફરવું તે રુધિરાત્મિસરણ．આ કાર્ય કરે તે તંત્ર રૂધિરાભિસરણતંત્ર． રુધિરાત્મિસરણતંત્રનું સૌથી મહત્ત્વનું અવયવ હદય છે．તે એક પંપની જેમ સતત ચાલ્લ રહે છે ધબક્યા કરે છे．

તમે કોઈ ડોકટર પાસે જાઓ ત્યારે ડોકટરને તમારા હદયના ધબકારા યકાસવા હોય તો તે તમારી છાતીના આાબા ભાગ બાજુ તેમનું સ્ટેથોસ્કોપ મૂકે છે તમને ખબર છે ？ડોકટર શા માટે તે જગ્યા ઉપર તેમનું સ્ટેથોસ્કોપ મૂકે છે．ડોકટરને હદયના ધબકારા ત્યાંથી સંભળાય છે．તેનો મતબલ હદય આપણા શરીંરમાં છાતીમાં ડાબી બાજુએ આવેલું છે．દદય ધબકે છે અને તેના દ્વારા રુધિરવહિનીઓમાં રુધિર ફરતું રહે છે．આ પરિભ્બમણનું ચકકર ચાલ્યા કરે છે．
રુધિરવાહિનીઓ ત્રભ પ્રકારની હોય છે ：
ધમની
શિરા
子શશવાહિની
ધમની દ્વારા રુધિરનું હદયમાંથી શરીરના જુદા જુદા ભાગો સુધી વહન થાય છે，૪યારે શિરા રુધિરને શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાંથી એકત્ર કરીને દEય સુધી લાવે છે．શિરા કરતાં ધમનીની દીવાલ જાડી હોય છે．શિરામાં થોડે થોડે અંતરે અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ હોય છે，જયારે ધમનીમાં વાલ્વ હોતા નથી． સામાન્ય રીતે ધમનીમાં શુદ્ધ રુધિર હોય છે અને શિરામાં અશુદ્ધ રુધિર હોય છે．આ ફારણે ધમની લાલ અને શિરા ભૂરા રંગની દેખાય છે．
ધમની અને શિરા વચ્ચે．અનેક બારીક રુધિરક્રિકાઓ હોય છે，જેને કેશવાહની ઃ૧ૂ કહે છે．

## 4．2．1 હૃયયીી રચના

રુધિરાત્મિસરણતંત્રને સમજવા માટે આપણે તેના મુખ્ય અવયવ હૃયને સૌથી પ્રથમ સમશશું．આ માટે આપણે પ્રથમ હદયની આકૃતિ 4.1 જોધંશ્રું તો આપણી 巨Eયની રચના સમજવામાં સરળતા રહેશે． આપણે ઉપર જોયું કુ રુધિર રુધિરવાહિનીઓમાં સતત ફર્યા કરે છે．રુાિરના આ પરિબ્લમ કને રુધિરાભિસરણ કહે છે．આ માટે હદય એક પંપનું કામ કરે છે．તેને લીધે શરીરમાં રુધિર સતત ફરતું રહે છે．આમ， આપણા શરીરમાં હદય ઓક ખૂબજ અગત્યનો અવયવ છે．
巨દય છાતીના પીંજરામાં બે ફેફસાંની વચ્યે ગોઠવાયેલું છે．હદયનો મોટો ભાગ ડાળી બાજુએ આવેલો છે થોડો ભાગ જમણી બાજુએ આવેલ છે．હદયમાં યાર ખાનાં હોય છે．ઉપરનાં બંને ખાનાંને કણโક કહેવામાં આવે છે અને નીચેનાં બંને ખાનાંને ક્ષેપક કહેવામાં આવે છે．જે કા્૬ક જમફી બાજુ આવેલું છે તે જમણુું કર્ણક કહેવાય છે અને ડાબી બાજુએ આવેલા કર્ણકને ડાબું કર્ણક કહેવાય છે．તેવી જે ૃ．તે જમણી બાજુએ આવેલા ક્ષેપકને જમણું ક્ષેપક કહેવાય છે અને ડાબી બાજુએ આવેલા ક્ષેપકને ડાબ઼ં ક્ષેપક કહેવાય છે． હૃયની જ્મણી બાજુએ આવેલા જમણા કણાકને જમણા ક્ષેપક સાથે જોડતો એક વ＇લ્વ આવેલો છે．તેને ત્રિદલ વાલ્વ કહેવામાં આવે છે．ડાબી બાજુએ આવેલા કર્Fકને ડાબા ક્ષેપક સાયે જોડતો એક વાલ્વ આવેલો છે જેને દ્વિદલ વાલ્વ કહેવામાં આવે છે．આ બંને વાલ્વ એકજ તરફ ખૂલે છે．તેના કારણે કર્ફકમાંથી ક્ષેપકમાં ગયેલું રુધિર પાછું કર્ણકમાં આવી શકતું નથી．કર્૬કો શરીરમાંથી રુધિર એકહ્ં કરવાનું કાર્ય કરે છે，જયારે ક્ષેપકો ફુધિરને શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં મોકલવાનું કાર્ય うરે છે．કર્ણકો અને ક્ષેપકોના વારાફરતી થતા સંકોયન અને પ્રસરણને કારફો રુધિરતિમસરણની દ્કિયા સતાત ચાલ્યા કરે છે． જયારે કર્ણક સંકોચાય છે ત્યારે કર્ણકને ક્ષેપક વચ્યેનો વાલ્વ ખૂલે છે અને રુધિિજ્ષેપકમાં દાખલ થાય છે． જ્યારે ક્ષેપક સંકોચાય છે ત્યારે રુધિર કર્ણકકાં પાદુું જતું નથી，પરંતુ ક્ષેપક સાથે જોડાયેલી ધમનીમાં દાખલ થાય છે આ ધમનીઓ હદયમાંથી જે જગ્યાથી નીકળે છે，તે જગ્યાએ એક વાલ્વ આવેલો હોય છે． જેને અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ કહેવામાં આવે છે．આ વાલ્વ ખૂલ્યા બાદ જે રુધિર ધમનીમાં જાય છે તે પાધું ક્ષેપકમાં આવી શકતું નથી．


## 4.3 રુધિરાભિસરણાતંત્રનુું કર્ય

६દય દ્વારા થતા આ રુધિર પરિવહનને આપફે હવે તબક્રાવાર જોઈશું．
સૌ પ્રથમ શરીરના જુદા જુદા અંગોમાંથી અશુદ્ધ રુધિર આવીને હદયના જમણા કણકમાં એક વાલ્વ દ્વારા ઠલવાય છે．ત્યારબાદ આ જુધિર જમણું કર્ણક સંકોચાતાં ત્રિદલ વાલ્વ ખૂલવાને કારજે જ્મણા ક્ષેપકમાં આવે છે．હવે જયારે જમષું ક્ષેપક સંકોચાય છે ત્યારે આ રુધિર જમણા ક્ષેપક સાથે તીડાયેલી કુૅુ્ુસીય ધમનીમાં જાય છે．આ ફુપુસીય ધમની તે રુધિરને ફેફસાં સુધી લઈ જ્ય છે．ફેફસાં＇ાા રઆ અશુદ્ધ રુંધિરનું શુદ્દીકરણ થાય છે ઃ્ગને રુધિરમાં પ્રાણવાયુ ભળે છે，જયારે રુધિરમાંથી અંગારવાયુ ફેફસાંના વાયુકોષોમાં ચાલ્યો જ્ય છે．આમ અહી આ રુધિર શુદ્ધ થયા બાદ તે ફુદ્કુસીય શિરા દ્વારા 巨દયના ડાબા કર્ણાકમાં આવે છે．ડાબું કર્ફક સંકોચાપ છે ત્યારે આ રુધિર દ્વિદલ વાલ્વ ખૂલતાં ડાબા ક્ષેપકમાં આવે છે．જયારે ડાબું ક્ષેપક સંકોચાય છે ત્યારે આ રુધિર એક અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ ખૂલતા મહાધમનીમાં પ્રવેશે છે．મહાધમનીમાંથી રુધિર ધમનીની અલગ અલગ શાખાઓ દ્વારા રુધિર કેશિકાઓમાં થઈને કેશવાહિની સ સુધી પહોંચે છે અને કેશવાહિનીઓમાંથી તે કોષો સુધી પહોંચે છે．કોષોમાં આ રુધિર દ્વારા આવેલ મ્રણવાયુની મદદથી દહનની પ્રક્રિયા થાય છે અને આ પ્રત્ર્યાને અંતે છૂટો પડેલો અંગારવાયુ જુધિરઝા ભળી જાય છે અને રુધિર અશુદ્ધ બને છે．આ અશુદ રુધિર કોષો સાથે જોડાયેલ શીરિકાઓ દ્વારા શિરાંઓમાં જાય છે અને શિરાઓમાંથી અધોમહાશિરા અને ઊર્ધ્વમહાશિરા દ્વારા શિરાકોટરમાં થર્ઈ ને પાધું જમણા કર્બકમાં ઠલવાય છે．આમ રુધિર પરિఆમભનું યક્કર યાલ્યા કરે છે．
રુધિરાભિસરણતંત્રમાં સતત ફરતું રહેતું જે કંઈ હોય તો તે રુધિર છે．આ રુધિરના કાર્ऽ આપણે જોઈશું．તે જ રુધિરત્મિસરણતંત્રનું કાર્ય હશે．
－રુધિર આાંતરડાંમાંના પાચન થયેલા ખોરાકને પેશી કોષો સુધી પહોંચાડે છે．જે કોષોને દહનની ક્રિયામાં ખૂબ જરૂરી છે．
－ફેફસાંમાં આવેલા પ્રાણવાયુને કોષો સુધી પહોંયાડે છે，જે કોષોમાં થતી દહન ક્ર્યામાં અત્યંત આવશ્યક છે．પ્રાણવાયુ વગર દહન શક્ય નથી અને જો દહન ન થાય તો શરીરને જરૂરી શક્તિ みળી શકતી નથી અને શશીરનાં કાયા આગળ ચાલી શકતાં નથી．
－કોષોમાં ચાલતી દહનની પ્રક્કિયાને અંતે ઉત્પન્ન થતા નકામા પદાર્થોને નિકાલ કરવાના સ્થાન સુધી પહોંચાડે છે અને તેમનો નિકાલ કરવામાં મદદ કરે છે．જો શરીરમાં પેદા થા નકામા પદાર્થોનો નિકાલ ન થાય તો શરીર કચરા પેટી જેવું બની જાય છે અને આપણે અનેક રે．ગોનો ભોગ બનીએ છીએ．
－અંત：સ્રાવી シંથિઓમાં પેદા થતા અંત：સ્રાવનો તેના કામ કરવાના અવયવો સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય રુધિરનું છે．ફુધિર વગર આ અંતઃઆવ્યો પોતાના લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શકતા નૈધ．અને પોતાનું કાર્ય કરી શકતા નથી．
－રુધિરમાં રહેલા શ્વેતકझો રોગપ્રતિક．રક શક્ઞિ ધરાવે છે．આ શ્વેતકણો દ્વારા ૪ શરીર જુદા જુદા રોગોના જંતુઓ સામે લડી શફે છે અને રોગોનો પ્રતિકાર થઈ શકે છે，નહીંતર શરીર વારંવાર રોગોનો ભોગ બની જ્ય અને આપણે નીરોગી ન રહી શકીએ．
－રુધિર શરીરનું अષ્झતામાન જળવી રાખે છે અને શરીરને બાહ્ય વાતાવરણ સાથે નાલમેલ જાળવીને પોતાની અંદર ચાલતા કાર્યને ๙ળવી રાખવામાં મદદ કરે છે．

રુધિરના ઘટકો ：રુધિર ૨કતકણ，શ્વેતકણા અને ત્રાકકણ દ્વારા બનેલું છે．રકતકણોન કારબે રુધિરનો રંગ લાલ દેખાય છે．રકતકણમાં હિમોગ્લોબી•। નામનો જે લાલ રંગનો પદાર્થ છે તે પ્રાઃવવાયુ સાથે સંયોજાય છે અને તેનું વહન્કરે છે．રકતક્ોોમાં કોષ કેન્ર્ર હોતું નથી．શ્ચેતકફો રકતકફો કરતાં કદમાં મોટા હોય છે，પરંતુ શ્વેતકણોની સંખ્યા ઓછી હોય છે અને રકતકણોની સંખ્યા વધારે હોય છે，શ્વેતકણો શરીરનું રોગો સામે રક્ષણ કરે છે．ત્રાકકણો જયારે રુધિરને જામવાની જરૂ હોય ત્યારે જામ માં મદદ કરે છે．
(1) રુધિરાલ્મિસરણતંત્રના અવયવો લખી રુધિરાતિસરણતંત્રની (હદયની) રચના લખો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(2) રુધિર પરિવહન અથવા રુધિરપરિબ્રમણા તબકકવાર લ"...
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(3) રુધિરનાં કોઈપણ ત્રમ કાર્યો વિસ્તૃત રીતે લખો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(4) ફુધિરના ઘટકો લખી તેનું વર્ણાન કરો.
（5）ખાલી જગ્યય પૂરો
（1）હદય છાતીમાં બાજુએ આવેલું હોય છે．
（2）હૃયમાં કુલ ખાનાં હોય છે
（3）રુધिર $\qquad$ ને કારફે લાલ દેખાય છે．
（4）厄モયમાં જમણી બાજુએ વાલ્વ આવેલો છે．
（5） રુધિરને જામવામાં મદદ કરે છે．
（6） $\qquad$ શરીરનું રોગો સામે રક્ષણ કરે છે．
（7）રુંિર શરીરનું જાળવે છે．

## 4.4 સારાંશ

આપણે આ એકમમાં શીખ્યા કે દદય ખૂબજ અગત્યનું અંગ છે，જે સત઼ત ધબકતું રહે છે અને શરીરમાં રુધિરને ફરતું રાખે છે．જે રુધિર શરીરમાં ફરતુું ન રહે તો આખા શરીરનાં બીજાં બધાં તંત્રનાં કાર્યો અટકી પડે છે．આવું ન થાય તેમાં માટે દદદય अને સમચ્ર રુધિરાભ્ભિસરણ તંત્ર સતત કાર્યશlદ્ર રહે છે．તેમાં ૬દય， ધમની，શિરા，રુધિર વગેરે સતત પોતાનો સહયોગ આપતા રહે છે．જુધિરવાહિનીઓમાં રુધિર સતત ફરતું રહે છે．તેમાં ધમનીઓમાં હદયથી શરીરના અલગ અલગ અવયવો તરફ જતું જુધિર વહે છે，જયારે શિરામાં રુધિર શરીરના અલગ અલગ અંગોમાંથી હદય તરફ આવતું હોય છે．આમ ગ્રેઈએ તો ધમનીમાં શુદ્ધ રુધિર હોય છે અને શિરામાં અશુદ રુધિર હોય છે．આ રુધિર દદયમાંથી ધલનીમાં，ધમનીમાંથી ધમનીની શાખાઓ દ્વારા કેશિકાઓમાં થઈને કોષો સુધી જાય，ત્યાં દહનની પ્ર⿸્ક્રિ！બાદ તે અશુદ બની જાય અને કોષોમાંથી શિરાઓ દ્વારા એકત્રિત થઈને પાઘું 巨દય સુધી પહોંચે છે．હૃ પમાંથી આવું અશુદ્ધ રુધિર ફેફસાંમાં જાય છે ત્યાં શુદ્ધ થાય છે અને પાદું હૃયમાં આવે છે અને ફરી એ શુદ હુધિર શરીરના અલગ અલગ અંગો તરફ રવાના થાય છે．આમ આપણુું શરીર શક્તિ મેળવીને કાર્યરત રહે તે માટે હદય સતત કાર્યશીલ રહેે છે．

## 4.5 પારિમાષिક शબ્દો

વહન ：કોઈપણ વસ્તુને એક જગ્યાએથી બીજ જગ્યાએ લઈ જવું
આહારરસ ：ખોરાકમાં લેવાયેલા આહારના પાયનમાં અંતે જે રસ સ્વરૂપમાં ફેરવાય તે
અશુદ જુધિર ：એવું જુધિર 子 જેમાં શરીરની અલગ અલગ ક્રિયાઓને અંતે પેદા થથેલ નકામા દ્રવ્યો 子े નિકાલ કરવાના દ્રવ્યો ભળેલા છે．

## 4.6 ‘તમારી પ્રગતિ ચકાસો’ના જવાબ：સ્વાધ્યાય

જવાબ 1 ：－આ અતિઅગત્યના એવા રુધિરાત્મસરણતંત્રમાં આવેલા અવયવો આપશે જોઈએ
હદય
રુધિરવાહિનીઓ અને
રુધિર
હદય છાતીના પીંજરામાં બે ફેફસાંની વચ્ચે ગોઠવાયેલું છે．હદયનો મોટો ભાગ ડાર્બ，બાજુએ આવેલો છે થોડો ભાગ જ્ણી બાજુએ આવેલ છે．હદયમાં ચાર ખાનાં હોય છે．ઉ૫રના બંને ખાનાંને કર્ણક કહેવામાં આવે છે અને નીચેનાં બંને નાનાને ક્ષેપક કહેવામાં આવે છે．જે કર્ણક જમણી બાજુ આવેલું છે તે જમણુું કર્ણક કહેવાય છે અને ડાબી બાજુએ આવેલા કર્ણકને ડાબું કર્ણક કહેવાય છે．તેવી જ શીતે જમણી બાજુએ આવેલi ક્ષેપકને જ્મણ્ુંં ક્ષેપક કહેવાય છે અને ડાબી બાજુએ આવેલા ક્ષેપકને ડાજું ક્ષેપક કહેવાય છે． હદયની જમણી બાજુએ આવેલા જ્મા કર્ણકને જમણા ક્ષેપક સાથે જોડતો એક વાક્વ આવેલો છે，જેને ત્રિદલ વાલ્વ કહેવામાં આવે છે．ડાબી બાજુએ આવેલા કણ્ણને ડાબા ક્ષેપક સાશે．જોડતો એક વાલ્વ આવેલો છે，જેને દ્વિદલ વાલ્વ કહેવામાં આવે છે．આ બંને વાલ્વ ઓકજ તરફ મમૂલે છે，જેના કારણે કર્ણકમાંથી ક્ષેપકમાં ગયેલું રુધિર પાદું કણโકમાં આવી શકતુું નથી．
 વાલ્વ દ્વારા ઠલવાય છે. ત્યારબાદ આ ુુષિર જ્મણું કણફક સંકોયાતાં ત્રિદલ વાલ્વ ખૂલવાને કારણે જમણાઃ ક્ષેપકમાં આવે છે. હવે જયારે જમષ્ં ક્ષ્ર પક સંકોયાય છે ત્પારે આ રુષિર જમણા ક્ષેપક સાથે



 ખૂલતાં ડાબા ક્ષેપકમાં આવે છે. જ્યારે ડાબું ક્ષેપક સંકોચાય છે ત્યારે આ રુષિર એક અર્ધચંદ્રાકાર વાલ્વ ખૂલતાં મહાધમનીમાં પ્રવેશે છે. મહાધમનીમાંથી ુુધિર ધમનીની અલગ અલગ શાખાઓ દ્વારા కશિકકઓમાં થઈને કેશવાહિનીઓ સુધી પહોંચે ૬ે અને કેશવાહિનીઓમાંથી તે કોષો સુધી પહોંચે છે. કોષોમાં આ કુઘિર દ્વારા આવેલ પ્રાણાવાયુની મદદથી દહનની પ્રક્કિયા થાય છે અને આ
 ુુંધિર કોષો સાથે જીડાયેલ શીરિકાઓ દ્વારા શિરાઓમાં ઝય છે અને શિરાઓમાંથી અધોમહાશિરા અને ઊીધ્વમહાશિરા દ્વારા શિરાકોટરમાં થઈ ને પાઘું જ્મझા ક઼โકમાં ઠલવાય છે. આમ રુધિર પરિશ્રમझનું खક્કર ચાલ્યા કરે છે.
 જોઈશું તે $જ$ ુુધિચાલિસરણતતત્રનું કાર્ય હશે.

- રુષિર આાંતરડા'પાં પાયન થયેલા ખોરાકને પેશી કોષો સુઃી પહોંયાડે છે, જે કોષોને દહનની ક્ક્યામાં ખૂબ જરૂી છે.
- ફફસાંમાં આવેલા પ્રાધવાયુને કોષો સુધી પહોંયાડે છે, $\therefore$ કોષોમાં થતી દહનની द્જિયામાં અત્યંત આવશ્યક છે. પ્રાભવાયુ વગર દહન શક્ નથી. જો દહન ન થાય તો શરીરને જરૂી શક્તિ મલી શકતી નથી અને શરીરનાં કાર્યો આગળ ચાલી શકતાં નથી.
- કોષોમાં યાલતી દહનની પ્રક્ક્યાને અંતે ઉત્પન્ન થતા નકામા પદાર્થૉને નિકાલ કરવાના સ્થાન સુધી પહોંયાડે છે અને તેમન નિકાલ કરવામાં મદદ કરે છે. જો શરીરમાં પેદા થતા નકામા પદાર્થોનો નિકાલ ન થાય તો શરીર કયરા પેટી જેવું બની જાય છે અને આપશી અનેક રોગોનો ભોગ બનીઓ છીઓ.
 રંગ લાલ દેખાય છે. ચકતકષમાં હિમોગ્લોબીન નામન જે લાલ રૂગગનો પદાર્થ છે તે માણવાયુ સાથે સંયોજ્ય છે અને તેનું વહન કરે છે. રકતકણોમાં કોષ કૅન્ર્ર હોતું નથી. શ્વેતકણો રકતકણો કરતાં કદમાં મોટા હોય છે, પરંતુ શ્વેતકણોની સંખ્યા ઓછી હોય છે અને રકતકણોની સંખ્યા વધારે હોય છે. શ્વેતકકોો શરીરનું રોગો સામે રષ્ષણ કરે છે. ત્રાકકણો રુષિરને જામવાની જફૂ હોય ત્યારે જામવામાં મદદ કરતા રહે છે.


## જ્વાબ 5 : ખાલી જગ્યા પૂરો

(1) દદય છાતીમાં ડાબી બાજુゐ આવેલું હોય છે.
(2) હૃયમાં કુલ યાર ખાનાં હોય છે
(3) રુષિર રૂ્નકણોને કારझે લાલ દેખાય છે.
(4) દદધમાં જમણી બાજુએ ત્રિદલ્વાલ્વ આવેલો છે.
(5) ત્રાકકબ1 યુધિરન જામવામાં મદદ કરે છે.
(6) શ્ર્તેકણશ શરીરતુ રેગો સામે રક્ષા કરે છે.


## એકમ 5 ：અંત：સ્યાવી સ્રંથિતંત્ર

આગળના એકમોમાં તમે શરીરની અંદર આવેલા અલગ અલગ તંત્રોમાંથી પાયનતંત્ર，શ્વસનતંત્ર અને ફુધિરાભિસરણતંત્ર વિશે માહિતી મેળવી．તમે શીખ્યા ફे આ ત્રબે તંત્ર કેવી રીતે કાર્ય કરે છે અને તમે એ પશ શીખ્યા ક આા તંત્રોની રચના કૅવી છે．આ ઓકમમાં આપણે ઓક ઓવા તંગ．વિશે શીખીશું 子े જે અલગ અલગ સ્થાનોમાં આવેલ ગ્રંથિઓ દારા બનેલ છે અને શરીરનાં કાર્યો પર［નયંત્રબ કરે છે．

## રૂપરેખા：

## 5.0 ઉछेश

5.1 પ્રસ્તાવના
5.2 અંત：સ્રાવી અ્રંથિઓ

5．2．1 પિચ્યુટરી જંથિ

## 5.2 .2 થાઈરોઈડ 天ંથિ

## 5．2．3 પેરાથાઈરોઈડ સ્રંથિ

## 5．2．4 ओડ્રીનલ シ્રંથિ

## 5.2 .5 સ્વાદુपिंડ

5．2．6 પ્રજનનકોષો ઉત્પન કરતી શ્રંથિઓ（શુક્રપિંડ，અંડપિંડ）

## 5.3 સારાંશ

5.4 પારિભાષિક શબ્દો
5.5 ＇તમારી પ્રગતિ યકાસો＇ના જવાબ ：સ્વાધ્યાય

## 5.0 ઉદृిश

આ みકમ શીખ્યા બાદ તમે，
－શરીરમાં અગત્યની અંત：સ્રાવી ગ્રંથિઓ કર કઈ છે તે જાણશશો．
－અગત્યની અંતઃસ્રાવી શ્રંથિઓમાંથી કયા કયા સ્રાવો ઉત્પન્મ થાય છે અને શરીરમાં તે કૅવી રીતે પહોંચે છે તે સમજશો．
－અંત：આ્ભોનાં કાર્યો વર્ણવી શકશો．

## 5.1 प्रस्तlaना

શચીરનો વધાં જ અંગો પોતાનાં કાર્યો કરે છે，પરંતુ આ બધાં તંત્રોને તેમના કાર્યામાં મદદ કરવા માટે ઓક વિશિષ્ટ તંત્ર કાર્ય કરે છે તે છે અંત：સાવી શ્રથિતંત．અંતઃસ્સાવી શ્રંથિતંત્ર દ્વારા પેટા થતા અલગ અલગ આવો શચીરના અલગ અલગ તંત્રો દ્વારા થતા અલગ અલગ કાર્યોમાં મદદ કરતા રહે，છે．બીજં તંત્રની જેમ આ તંત્રમાં આપું ઓકજ માળખું નથી 子े અલગ અલગ અવયવો પ્રત્યક્ષ રીતે એકકબી $્$ સાથે જોડાઈને બનેલ હોય તેવું આ તંત્ર નથી，પરંતુ અલગ અલગ જ્ગ્યાએ રહેલ અલગ અલગ શ્રંથિઓો દ્વારા આ તંત્ર બને છે．આ અલગ અલગ શ્રંથિઓ જુદા જુદા સાવો પેદા કરે છે．તે સ્રાવો રુધિર સાથે ભળીને તેના લક્ષિત અવયવો સુધી ૫હોંચે છે અને ત્યાં પહોંચીને પોતાનું કર્ય કરે છે．આ રીતે અંતઃઆાr．i શરીરમાં યાલતી રાસાયભિક ક્રિયાઓનું સંચાલન કરે છે．આમ આ તંત્ર અતિશય અગત્ય ધરાવે હે．
કોઈ પણ વ્યક્તિની શારીરિક ખાસિયતો આ તંત્રની પ્રક્રિપા પર આધારિત હોય છં એટલે કે કોઈ પણ व્યક્તિ જડો થશે 子े પાતળો થશે，ઊચો થશે કे નીયો થશે，કાળો થશે 子े ગોરો થશે，સુંદર થશે ક કદરરપો થશે તેનો બધો જ આધાર તેની અંતઃસ્રાવી અંથિઓના કાર્ય ઉપર રહેલો છે．આ ઉપરાંત વ્યક્તિની માનસિક સ્થિતિનો આધાર પણ તેના પર જ રહેલો છે．જેમ 子 ક્યક્તિ નીડર થશે કे ડરપોક થશે， ગુસ્સાવાળો થશે े શાંત થશે，હોશિયાર થશે કे ઠોઠ થશે，ઉતાવળિયો થશે કे ગiઃચર થશે તે બધાનો આધાર તેની અંત：સ્સાવી શ્રંથિઓનાં કાર્ય ૫ર રહેલો છે．આ વાત તમને રસપ્રદ લાગે છે ને ？આ ઉ૫રથી

તમે સમજી શકશો કે આ તંત્ર બાળપણથી જ અથવા તો કહો કे વ્યક્તિના જન્મથી જ તેના વૃદ્ધિ અને વિકાસમાં ઍટલું મહત્વનું છે．શરીરની બધી જ［્ર્યાઓ વ્યવસ્થિત ચાલવા માટે પણ આ તંત્રનો સહયોગ ખૂબ જરૂરી છે．આ તંત્ર બરાબર કાર્ય ન કરે તો ગમે તે તંત્રની ક્રૅયા હોય－પાયન તંત્રની પાયનની ક્જિયા હોય 子 રુધિરાભ્મિસરણ તંત્રની રુધિર પરિવહનની ક્ર્યા હોય 子 子 પછી શ્વસનતંત્રની શ્વસન क्ञिયા હોય કे દહનની ક્રિયા હોય બધુંજ અવ્યવસ્થિત થર જાય છે．આવો આપણે આ તંત્રને વિસ્તારપૂર્વક શીખીઓ．

## 5.2 અંતઃસ્યાવી ગ્રિপિઓ

મનુષ્યના શરીરમાં બ પ્રકારની ચ્રંથિઓ હોય છે．
1）નલિકામય શ્રંથિઓ
2）નલિકારહિત શ્રથિઓ
નલિકામય શ્રંથિઓ તેમનો સ્રાવ ચોક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને પહેચાડવા માટે એક નળીનો ઉપયોગ કરે છે જેથી તેને નાલકામય અ્રથથ કહેવામાં આવે છે．પરંતુ કેટલી જં，થિઓ એવી છે 子े જે પોતાનો સ્રાવ સીધો જ રુધિરમાં ઠાલવે છે．તામાં કોઈ નળીની રચના આવેલી હોતી નથી．તેથી આવી અ્રિથને નલિકારહિત શ્રંથિઓ કહેવામાં આવે છે．
અંતઃસ્રાવી જ્થિ તે નલિકારહિત જ્રંથિઓ છે．જે આપફે અંત：સ્રાવ શબ્્નને સમજ઼ચ તો અંત：ઓટલે અંદરનું અને સ્રાવ એટલે સ્રવણ થવું．આમ જે શંથિનો સ્રાવ સીધો રુધિરની અંદર થાય છે તે અંત：આ્રાવી શ્રંથિ છે．અંતઃસ્રાવી શ્રંથિઓનો સ્રાવ રુધિર સાથે ભળીને તેની ગ્થે જ મુસાફરી કરીને તેને જે અવયવમાં કામ કરવાનું છે ત્યાં સુધી પહોંચાડ છે અને ત્યાં પોતાનું કાર્ય કરે છે．આ અંત：સ્રાવોના ર્ર્ર્ણના પ્રમાણમાં વધારો કे વટાડો શરીરની ક્રિયાઓમાં અવ્યવસ્થા શદા કરે છે．જેં અવયવને લગતો સ્રાવ વધે કે ધટે તે અવયવ અને તેને સંબંધિત તંત્રનું કાર્ય વિક્ષેપિત થાય＇ેે＇．તેની અસર ધીમે ધીમે આખા શરીર ૫૨ ૫ડી શłે તેમ છે．આવા આ અગત્યના તંત્રને સમજવા અને રેમાં કર્ઈ કર્ઈ મુખ્ય શ્રંથિઓનો સમાવેશ થાય છે તે જાણવા માટે આપણે સૌપ્રથમ આકૃતિ જોઈશું તો આપણને સમજવામાં સરળતા રહેશે．

## તમારી પ્રગતિ ચકાસો

（1）અંત：સ્રાવી શ્રંનિતંત્રનું મહત્ત્વ સમજવો．
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
（2）ગ્રંથિઓના પ્રકાર અને તેમની વચ્યેનો તફાવત લખો．
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
（3）અંત：સ્રાવનું પરિવહન કૅવી રીતે થાય છે તે સમજવો．
（4）અંત：સ્રાવ એટલે શું તે લખો．


### 5.2.1 પિચ્યુટરી શ્રંથિ

આ ્રંથિને "માસ્ટર ગ્લેન્ડ" પણા કહે છે, કારણકે આ શ્રંથિના અંતઃસ્તાવો લગભના બધી જ શંથિઓના કર્યો ઉપર નિયંત્રણ ધરાવે છે. આ ્રંથિ આપણા મગજની નીચે માથાના મધ્યભાગ માં આવેલી છે. તેનું કદ એક વટાણાના દાણા જેટલું છે. તેનાબે ભાગ છે- આગળનો ભાગ અને પાછળોનો ભાગ. આગળનો ભાગ તેના કુલ કદનો પોણો ભાગ એટલે કે 75 ટકા ભાગ રોકે છે, જ્યારે પાછળનો ભાગ 25 ટકા હિસ્સો આવરી લે છે. આ સ્રંથિના આગળના ભાગમાંથી મુખ્ય પાંચ અંતઃસ્રાવોનું z.વણ થાય છે.
(1) ગ્રોથહોર્મોન (G.H) : આ અંત:સ્સાવ શરીરની સામાન્ય વૃદ્ધિ અને વિકાસ મ.ટે જવાબદાર છે. આ અંત:સ્રાવ પ્રમાણસર હોય તો વ્યકિતનાં વૃદ્ધि અને વિકાસ સામાન્ય હોય છે. જો આ અંત:સ્રાવનું પ્રમાણ ૧ધે તો વ્યક્તિનું શરીર અસામાન્ય રીતે વિકાસ પામે છે અને વ્યક્રિની ઊંચાઈ સામાન્ય કરતાં વધારે હોય છે. આ અંત:આ્રાનું પ્રમાણ ઘટી જાય તો વ્યક્તિ ઠીગગણો રહી જાય છે.
(2) પ્રોલૈક્ટીનહોર્મોન (P.R.L.H) : આ અંતઃસ્રાવ સ્ત્રીઓ જયારે પોતાના બાળકને પોતાના દૂધ દ્વારા પોષણ આપતા હોય ત્યારે સ્ત્રીઓન્l દુગ્ધ હ્રંથિઓમાં દૂધ નિર્માણની પ્રક્રિયા નાટે જવાબદાર છે.
(3) થાઈરોઈડ ت્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન (T.S.H) : આ અંત:સ્રાવ થાઈરોઈડ શ્રંથિન કાર્યનું નિયંત્રણ કરે छे.
(4) ફોલિકલ સ્ટીમ્યુલે.ટેંગ હોર્મોન (F.S.H) : આ અંત:સ્રાવ સ્ત્રીઓના અંડપિંડમાંથી પેદા થતા અંડકોષના ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા પર નિયમન કરે છે. પુરુષોમાં આ અંત:સ્વાવ શુક્રપિંડમાંથી શુક્રકોષ બનવાની પ્રક્રિયા ઉપર નિયમન ફરે છે.
(5) એડ્રિનો-કોર્ટિકો ટ્રોપિક હોર્મોન (A.C.T.H) : આ અંત:સ્સાવ એડ્રિનલ સ્રંથી ન1 કોર્ટેક્ષમાંથી સ્રવતા સ્રાવના પ્રમાણ પર નિયમન રાખે છે.

પાછળના ભાગમાંથી ઉત્પન્ન થતા સ્રાવ : પિચ્યુટરી ગંથિના પાછળના ભાગમાંથી મુખ્ય બે અંતઃસ્રાવો પેદા થાય છે.
(1) ઓક્સિટોસીન : આ અંતઃઃ્રાવ શરીર્ની અંદરના રકતદબાણને નિયંત્રિત કરે ફે .
(2) એન્ટીડાયયુરેટિક હોર્મોન (A.T.H) : આ અંતઃસ્રાવ શરીર દ્વારા થતી મૂત્ર પ્રવૃત્તિની ક્રિયા ઉપર નિયમન ધરાવે છે.

### 5.2.2 થાઈરોઈડ શ્રંથિ

આ シંથિ. ગળાના ભાગમાં આવેલી છે. શ્વાસનળીની બંને બાજુ તેના એક એક ભાગ આવેલા છે. તેનના અંત:આવો બે છે :
(1) થાઈરોક્સિન
(2) કેલ્સિટોનીન
(1) થાઈરોકિસન :આ અંત:સ્રા શરીરમાં યાલતી દહનની પ્રક્રિયા ઉપર નિયમન ધાંાવે છે. આ અંત:સ્સાવ વૃદ્ધિ અને ચયાપચયની ક્રિયાનું નિયમન કરે છે. તેના માટે તે શ્વાસમાં લેવાતા પ્રાણવાયુના પ્રમાણને નિયંત્રિત કરે છે. જો આ અંતઃઃવાનું પ્રમા ૩દ ધટી જાય તો તેને હાઈપોથાઇંોોઈડીઝમ કહે છે. આવું થાય તો બાળક પૂરો વિકાસ પામી શક્ુું નથી અને તે માનસિક રીતે પછાત રહી જાય છે. આવા બાળકો બેડોળ હોય છે અને શારીરિક તથા માનસિક રીતે પૂરતા વિકસિત હોતા નથી.

જો પુખ્તવયની વ્યક્તિમાં હાઈપોથાઈરોઈડીઝમ થાય તો વ્યક્તિ શારીરિક રીતે નિર્બળળ બની જાય છે અને માનસિક રોતે તે નિરાશ થઈ જાય છે.
(2) કેલ્સિટોનીન :આ અંતઃઆ્રાવ શરીરમાં આવેલા હાડકાઓમાં કેલ્શિયમનું પ્રમાણ જાનવે છે. જો આ
 મજબૂતાઈ ઘટી જાય છે. આવું થાય તો હાડકાં વારેઘડીએ તૂટી જાય છે અને ફેક્ય : થાય છે.

શરીરવિજ ન


જો આ શ્રંથિ કદમાં સામાન્ય રીતે વધી જાય તો તેને "સીમ્પલ ગોઈટર" કહે છે. ‘મા રોગના નિવારણ માટે આયોડિનવાળું મીઠું આપવામાં આવે છે અથવા આયોડીન મળી રહે તેવો ખારાક લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

### 5.2.3 પેરાથાઈરોઈડ અંથિ

આ ગ્રંથિ ચારની સંખ્યામાં થાઈરોઈડ શ્રંથિની પાછળના ભાગમાં ગોઠવાયેલી છે. આ ષથિના અંતઃસ્રાવને પેરાથાઈરોઈડ હોર્મોન અથવા પેરાથર્મોન કહેવામાં આવે છે, આ અંતઃઃઆાવ ુુધિર તાં કેલ્શિયમનું પ્રમાણ જાળવે છે. આ પ્રમાણ જાળવવા માટે જરૂર પરે તો તે હાડકામાંથી કૅલ્શિયને રુાખ:રમાં ખેંચી લાવે છે. પરિણામે હાડકાં બરડ બની જાય છે અને તેની તૂટવાની સંભાવના વધી જાય છે.

### 5.2.4 એડ્રિનલ ગ્રંથિ

આ ્રંથિ બેની સંખ્યામાં આવેલી છે. તે બંને મૂત્રપિંડની ઉપર એક એક એવી રીતે ટોપી ીી જેમ ગોઠવાયેલી છે. આ બંને シ્રંથિના આંતરિક રીતે કોર્ટક્ષ અને મેક્યુલા એવા બે ભાગ પડે છે. અ સ્રંથિના અંત:સ્રાવને કોર્ટીઝોન અને કોર્ટઝોલ કહે છે. જે કોર્ટક્ષના ભાગમાંથી પેદા થાય છે. આ અંતઃસ્ર:વ કોર્બોહાઈડ્રેટ અને ચરબી તથા પ્રોટીનના ચયાપયયનું નિયમન કરે છે. આ શ્રંથિના મેડ્યુલાના ભાગમશશ? એડ્ર્રિનાલિન અને નોર એડ્ર્નિલિન નામના સ્નાવાં પેદા થાદ છે. આ આ્રાવ હદયના ધબકારાનું, રુાધરના દબાણનું અને વૃદ્ધિનું નિયમન કરે છે.

### 5.2.5 સ્વાદુપિંડ

સ્વાદુપિંડ ઉભયસ્નાવી ચ્રિથ તરીકે કામ કરે છે. એટલે કે તેમાં અંત:સ્રાવી અને બહિન્નાવી બંને તરીકે કામ કરતા કોષો આવેલા છે. અંત:સ્રાવી ગ્રંથિ તરીક કામ કરતા ત્રા પ્રકારના કોષો તેનાં આવેલા છે, જેને લેન્ગરહાન્સ ના કોષપૂંજો તરી\} ઓળખવામાં આવે છે.
લેન્ગરહાન્સના કોષપૂંજો લેન્ગરહાન્સ નામના વૈજાનિકે શોધેલા હતા. તેના કારડેો તે લેન્ગરહાન્સના કોષપૂંજો તરીકે ઓળખાય છે. લેન્ગરહાન્સના કોષપૂંજોમાં ત્રણ પ્રકારના કોષો હોય છે. જેને આલ્ફા કોષો, બીટાકોષો, અને ડેલ્ટાકોષો કહેવામાં આવે છે. આલ્ફા કોષમાંથી ગ્લુકેગોન ન'મના અંત:સ્રાવનો સ્રાવ થાય છે.તે શરીરમાંના ગ્લાયકોઝનને ગ્લુકોઝમાં ફેરવે છે અને ફુધિરમાં ગ્લુકડઝનું પ્રમાણ જાળવી રાખે છે. બીટાકોષોમાંથી ઈન્સ્યુલીનનો સ્સાવ થાય છે જે જુધિરમાંના વધારાના ગ્લુકેઝને ગ્લાયકોઝનમાં ફેરવી તેનો સંશ્રહ કરે છે. ડ઼લ્ટા કોષમાંથી સોમેટોસ્ટેટીન નામના અંત:સ્સાવનો સ્ના ఎ થાય છે.
તમે ડાયાબિટિશનું નામ તો જાણો છો જ. ના ડાયાબિટિશ શરીરમાં રુધિરમાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ વધવાથી થાય છે. ઉપરની યર્ચા ઉપરથી તમે સમજી શકશો કે બીટા કોષમાંથી ઈન્સ્યુલીનનો સ્રાવ બરાબર ન થાય તો તુધિરમાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ વધે છે. આથી જ ડાયાબિટિશની સારવારમાં ઈન્સ્યુલીનનાં ઈન્જેકશન આપવામાં આવે છે. યોગમાં કરવામાં આવતા આસનો એવી વસ્તુ છે કે જે લેન્ગરહા•્તના કોષપૂંજોમાંના બીટા કોષમાંથી સ્નવતા ઈન્સ્યુલીનના મ્રમાણ પર અસર કરી શłે છે. તેથી આ રો`ામાં યોગ જેવું રાહત આપનારું બીજું કશું નથી.

### 5.2.6 પ્રજનન કોષો ઉત્પન્ન કરતી હ્રંથિઓ (શુક્રિંડ, અંડપિંડ)

પુરુષ અને સ્ત્રી બંનેમાં પ્રજનન કોષની ઉત્પત્તિ અત્યંત અનિર્વાય છે. પુરુષની અંદર શુકકોષ અને સ્ત્રીની અંદર અંડકોપ ઉત્પન્ન ન થાય તો સંતાનની ઉત્પત્તિ શકય બનતી નથી. આ કાર્ય માટે પુરુષની અંદર શુક્રપિંડ નામની અ્રંથિ આવેલી છે. જ્યારે સ્ત્રીઓમાં અંડપિંડ નામની શ્રંથિ આવેલી છે. પુરુષમાં આવેલ શુક્રપપંડ શુક્રોષની ઉત્પત્તિ કરે છે, જયારે સ્ત્રીની અંદર આવેલ અંડપિંડ અં ૩કોષની ઉત્પત્તિ કરે છે. શુક્રપિંડમાં અંદર આવેલા કોષો ટેસ્ટોસ્ટેરોન નામના અંત:આ્રાવ ઉત્પન્ન કરે છે. આ અંત:સ્રાલ પેદા થવાથી યુવાન શારીરિક અને માનસિક ફેરફારો અનુભવે છે. યુવાનોમાં દાઢી મૂછન ! વાળ ઊગે છે, તેના પ્રજનન અવયવનો વિકાસ થાય છે, તેનો અવાજ ઘોછરો થાય છે અને તેનામાં જાતીયતાનાં બીજાં લક્ષણો પેદા થાય છે. સ્ત્રીઓમાં આવેલ અંડપિંડમાં સ્ત્રીઓની જાતિયતાનાં લક્ષણોનો વિકાસ કરતા અંત:સ્સાવ સ્રવે છે. સ્ત્રીઓમાં અંડપિંડમાંથી ઈસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન નામના અંતઃસ્રાવનાં મ્રાવ થાય છે. આ અંતઃસ્સાવથી સ્ત્રીઓમાં ઋતુયક તેમજ જાતીયતાનાં બીજં લક્ષણો જેવાં 子 સ્તનંનો વિકાસ થાય છે. શરીરના અમુક ભાગમાં વધારે ચરબી જમા થાય છે. કમરનો ભાગ પહોળો થાય છે તથા અવાજ પાતથો થાય છે. આ ઉપરાંત પ્રોજેસ્ટેરોન નામનો અંતતસ્સાવ પેદા થાય છે. તે સ્રીઆંને પ્રસૂતતસમયે ગર્ભાશયના સંકોચન માટે મદદકત્તાબને છે.

## (6) સ્વાદુપિંડમાં આવેલા કોષપૂંજેનું નામ તથા તેના આ્વાવ ‘અને તેનું કાર્ય લખો.

(7) થાઈરોઈડ શ્રંથિના આ્રાવ તથા તેના ફાર્ય વિશે લખો.
(8) એડ્રિનલ શ્રથિ પ્વિશે ટૂંકમાં જ્ઞાવો.
（9）પેરાથોઈરોઈડ શ્થિમાં પેદા થતા સ્રાવનું નામ અને તેનું કાર્ય લ－મો．
（10）શ્રુકપિંડ અને અંડપિંડ ના સ્રાવ અને તેનું કર્ય લખો ．
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## 5.3 સારાંશ

 તો આખા શરીરની રાસાયણિક પ્રદ્રિયાઓ અવ્યવસ્થિત થઈ જાય છે．જો કોઈ૫પ શ્રંથિ પોતાનું કાર્ય કરતી રોકાઈ જાય અથવા વદ：રરે પ્રમાણમાં કે ઓછા પ્રમાણમાં સ્રાવ પેદા કરે તો ૧ણા શરીરનાં બધાંજ તંત્રોના કાર્યોમાં અનિયમિતતા પેદા થાય છે，જેથી શરીરની બધીજ ક્રિયાઓમાં અવરોધ પેદા થાય છે． આપણે શરીરની મુખ્ય મુખ્ય શ્રંથિઓમાં પેદા થતા અંત：સ્રાવો વિશે શીખ્યા．આ ઉપરાંત આપણે તેમાં ઉત્પન્ન થતા અલગ અલગ સ્યાવો અને તેનાં કાર્યો વિશે જાણકારી પણ મેળવી．આ બંસુંજ આપણે જે કંઈ જોયું તે બધુંજ આપણા શરીરમાં વ્યવસ્થિત રીતે ચાલ્યા કરે ત્યાં સુધી આપણા શરીરી બધીજ ક્રિયાઓ વિના વિક્ષેપે ચાલ્યા કરે છે અને શરીર સામાન્ય અવસ્થામાં રહે છે．નહીંતર શરીગ્માં રોગોની ઉત્પત્તિ થાય છે．આપણે જે ગ્રંથિઓના સ્રાવો જોયા તે આપણે એક કોઠકક દ્વારા સમજી લઈ，તો એકકદ સુસ્પષ્ટ થઈ જશે．

| シ્રંथि | અંત：ユ્રાવ | द1र्य |
| :---: | :---: | :---: |
| પિય્યુટરી． | ગ્રોથ હોર્મોન（G．H） | શરીરની વૃ⿸્ધિ અને વિકાસના |
|  |  | કાર્યનું નિયમન કરે છે． |
|  | થાઈરોઈડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન（TSH） | થાઈરોઈડ પ્રંથથમાંથી સ્રવતા |
|  |  | સ્રાવના પ્રમાણનું નિયમન કરે છે |
|  | એ烏નો－કોર્ટિકો ટ્રોFिક હોરોમોન（ACTH） | એડ્રિનલ શ્રથથિના બહારના |
|  |  | ભાગમાંથી ঐ．ટ્લે \} કોટેટષ્ષ-1 |
|  |  | ભાગમાંથી સ્રવતા સ્રાવનું |
|  |  | નિયમન કરે છે． |
|  | ફોલિકલ સ્ટીમ્યુલેટિંગ હોર્મોન（FSH） | સ્ત્રીઓમાં ગંડપિંડમાંથી ઉત્પન્ન |
|  |  | થતા અંડકોષ તથા પુરુषોમાં |
|  |  | શુકપપિંડમાંથી ‘તત્પન્ન થતા |
|  | પ્રોલેક્ટીનહોર્મોન（P．R．L．H） | શુક્રકોષના ‘ મમાણ પર નિયત્રણ <br> સ્ત્રીઓનાં ત્તનમાં આવેલ દુગ્ધ |
|  |  | શ્રથિઓના \＆ર્ય प૨ Fિયંત્રણ |
| થાઈરોઈડ | થાઈરોઝ્સિન | વૃદ્ધિઅને 2 યાપચયનુંનિયમન |
|  |  | કરેછે． |

એર્રિનલ કોર્ટીસોન

એેડ્રિનાલિન અને નોર એડ્રનનાલિન

સ્વાદુપિંડ ઈન્સ્યુલિન ગ્લુ\}ગગોન

અંડપિંડ ઈસ્ટ્રોજન અને મોજેસ્ટેરોન

શુકવિંડ ટેસ્ટેસ્ટેરોન

કાર્બૉહાઈર્રટ，યર્બી અને પોટીનનાચયાપયયનું નિયમન કરે છે．
હદયના ધબકારનું ઋને લોહીના દબાણનું નિયમન કરે છે．
રુધિરમાં શર્કરાુું પ્રમાણા જાળવે છે．
કાબોહાઈર્રટના ચયાપયયનું નિયમન કરે છે．
સ્તીીઓમાં અંડકોષની ઉત્પત્તિ જાતીય વિકાસ તથા ઋતુુક જેવl ક્રિયાઓનું નિયમન કરે છે． પુુધોમાં શુકકોષની ઉત્પત્તિતથા જાતીય વિકાસની ક્રિયા ઉ૫૨ નિયમન કરે છે

## 5.4 પારિભાષિક શબ્દો

શારીરિક ખાસિયત ：શરીરને લગતા ખાસ ગુાધર્મી，જે સાગ‘મન્ય કરતાં અલગ ૫૩ે તે．
માનસિક સ્વિતિ ：મનની પોતાનું કા કરવાની સ્થિતિ અથવા ોો માણસનો પોતાનો સ્વભાવ，વિચારધારા વગેરે
विક્ષેપ ：કોઈપણા વ‘તુુ 子ે વ્યક્તિના સામાન્ય 子 ખાસસ કાર્યમાં થતો અવરોધ
લક્ષિત અવયવ ：જ્યાં ૫હોંચવાનું હોય તે અવયવ
માસ્ટર ગ્લેન્ડ ：બધી જ શ્રંથિઓના શિરમોર સમાન－બધી પ્રંથિથી યડિયાતી શ્રંથિ

## 5.5 ‘તમારી પ્રગતિ ચકાસો’ના જવાબ ：સ્વાધ્યાય

જવાબ 1 ：શરીરનં તે બધાંજ અંગો પોતાનાં કાર્યો કરે છે，પરંતુ આ બધાં તંત્રોને તેમનાં કાર્યોમાં મદદ કરવા માટે એક વિશેષ્ટ તંત્ર કાર્ય કરે છે તે છે અંત：સ્રાવી ંથિ તંત્ર．કોઈ પણ વ્યક્તિની શારીરિક ખાસિયતો આ તંત્રની પ્રક્ર્યયા પર આધારિત હોય છે．ঝેટલ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જાડો થશે ફे પાતળો થશે，ઊંચો થશે 子े નીચો થશે，કાળો થશે 子 ગોરો થશે，સૂЕર થશે કે કદફપા થશે તેનો બંધોજ આધાર તેની અંત：સ્રાવી ગ્રંથિઓના કાર્ય ઉપર રહેલો છે．આ ઉપ રાંત વ્યક્તિની માનસિક સ્થિતિનો આધાર પણ તેના પર જ રહેલો છે．જેમ કે વ્યક્તિ નીડર થશે કे ટરપોક થશે，ગુસ્સાવાળો થશે કे શાંત થશે， હોશિયાર થશે 3 ઠોઠ થશે，ઉતાવળિયો થશે 子ે ગંભીર થશે，તે બધાંનો આધાર તેની અંત：સ્સાવી ચ્રંથિઓના કાર્ય પર રહેલો છે．
જવાબ 2 ：મનુષ્યના શરીરમાં બે પ્રકારની ગ્રંથિઓ હોય છે．
（1）નલિકામય શ્રંથિઓ
（2）નલિકારહિત શ્રંથિઓ
નલિકામય ષંથિઓ તેમનો સ્રાવ એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને પહોંચાડવા માટે એક નળીનો ઉપયોગ કરે છે જેથી તેને નલિકામય સ્ંથિ કહેવામાં આવે છે．પરંતુ કેટલીક શ્રંથિઓ એવી છે，કે જે પોતાનો સ્સાવ સીધો જ રુધિરમાં ઠાલવે છે．તેમાં કોઈ નળીની રચના આવેલી હોત્ત નથી．તેથી આવી શ્રંથિઓને નલિકરરહિત શ્રંથિઓ કહેવામાં આવે છે．

જવાબ 3 ：અંત：સ્નાવી ગ્રંથિ તે નલિકારહિત અ્રંથિઓ છે．જો અાપણે અંત：સ્રાવ શબ્દને સમજીએ તો અંત： એટલે અંદરનું અને સ્નાવ એટલે સ્સવણ થવું．આમ જે ગ્રં，થેનો સ્ઞાવ સીધો ફુધિરની અંદર થાય છે તે અંત：સ્રાવી ગ્રંથિ છે．અંતઃસ્રાવી શ્રંથિઓનો સ્રાવ રુધિર સાથે ભળીને તેની સાથે જ મુસાફરી કરી તેને જે અવયવમાં કામ કરવાનું છે ત્યાં સુધી પહોંચે છે અને ત્યા પોતાનું કાર્ય કરે છે．

જવાબ 4 ：અંત：સ્રાવ શબ્દને સમજીએ તો અંત：એટલે જુંદરનું અને સ્રાવ એટલે સ્રવણ થવું．આમ જે દ્રવ્યનો સ્રાવ અંદરની તરફ થાય છે એટલે કે，સીધી લીટીમાં થાય છે તે અંત：આ્રા ．છે．
જવાબ 5 ：આ ચ્રંથિને＂માસ્ટર ગ્લેન્ડ＂પણ કહે છે，કારણકે આ ગ્રંથિના અંતઃસ્સાવો લગભગ બધી જ ગ્રંથિઓનાં કાર્યો ઉ૫૨ નિયંત્રણ ધરાવે છે．આ શ્રંથિ આપણા મગજની નીયે માથાના મધ્યભાગમાં આવેલી છે．તેનુ કદ એક વટાણાના દાણા જેટલું છે．તેના બે ભાગ છે－આગળનો ભાગ અને પાછળનો ભાગ．આગળનો ભાંગ તેના કુલ કદનો પોણો ભાગ એટલે 子े 75 ટકા ભાગ રો\} છે, જયારે પાછળનો ભાગ 25 ટકા હિસ્સો આવરી લે છે．આ જ્રંથિના આગળના ભાગમાંથી મુખ્ય પાંય અંત：સ્સાવોનું આવણ થાય છે．
（1）ગ્રોથહોર્મોન（G．H）：આ અંત：સ્રાવ શરીરની સામાન્ય વૃદ્ધિ અને વિકાસ માંટ જવાબદાર છે．આ અંત：સ્રાવ પ્રમાણસર હોય તો વ્યકિતનો વૃદ્ધિ અને વિકાસ સામાન્ય હોય છે．જો આ અંતઃસ્સાવનું પ્રમાણ વધે તો વ્યક્તિનું શરીર અસામાન્ય રીતે વિકાસ પામે છે અને વ્યક્તિની ઊંચાઈ સામાન્ય કરતા વધારે હોય છે．આ અંતઃસ્સા ．－ું પ્રમાણ ઘટી જાય તો વ્યક્તિ ઠીગણો રહી જાય છે．
（2）પ્રોલેક્ટીનહોર્મોન（P．R．L．H）：આ અંત：સ્રાવ સ્ત્રીઓ જ્યારે પોતાના બાળક）પોતાના દૂધ દ્વારા પોષણ આપતી હોય ત્યારે સ્ત્રીઓની દુગ્ધ ચ્ષંથિઓમાં દૂધ નિર્માણની પ્રક્રિયા＇ગાટે જવાબદાર છે．
（3）થાઈરોઈડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન（T．S．H）：આ અંત：સ્રાવ થાઈરોઈડ ચ્રંથિન કાર્યનું નિયંત્રણ કરે छे．
（4）ફોલિકલ સ્ટીમ્યુલેટિંગ હોર્મોન（FS．H）：આ અંત：સ્રાવ સ્ત્રીઓના અંડપિંડમાંથી પેદા થતા અંડકોષના ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા પર નિયમન કરે છે．પુરુષોમાં આ અંતઃસ્રાવ શુક્રપિંડમાંથી શુર્રકોષ બનવાની પ્રક્રિયા ઉપર નિયમન કરે છે．
（5）એડ્રિનો－કોર્ટિકો ટ્રોપિક હોર્મોન（A．C．T．H）：આ અંત：સ્રાવ એેડ્રિનલ ગ્રંથી મા કોર્ટે્ષમાંથી સ્નવતા સ્રાવના પ્રમાણ પર નિયમન રાખે છે．
પાછળના ભાગમાંથી ઉત્પન થતા સ્રાવ ：પિચ્યુટરી શ્રંથિના પાછળના ભાગમાંથી મુખ્ય બે અંતઃસ્રાવ પેદા થાય છે ：

1）ઑક્સિટોસીન ：આ અંત：સ્નાવ શરીરની અંદરના રકતદબાણને નિયંત્રિ－કરે છે．
2）એन્ટીડાયયુરેટીક હોર્મોન（A．T．H）：આ અંત：સ્રાવ શરીર દ્વારા થતઃ મૂત્ર પ્રવૃત્તિની ક્રિયા ઉ૫૨ નિયમન ધરાવે છે．
જવાબ 6 ：સ્વાદુપિંડ ઉભયસ્નાવી ગ્રંથિ તરી\} કામ કરે છે, એટલે કે તેમાં અંતઃસ્સાવી ૨ાને બહિ:સ્નાવી બંને તરીકે કામ કરતા કોષો આવેલા છે．અંતઃસ્રાવી ચ્રંથિ તરીકે કામ કરતા ત્રણ પ્રકારના કોષો તેમાં આવેલા છે，જેને લેન્ગરહાન્સ ના કોષપૂંજો તરી子 ઓળખાવામાં આવે છે．લેન્ગરહાન્સના કોષપૂંજોમાં ત્રણ પ્રકારના કોષો હોય છે．જેને આલ્ફા કોષો，બીટાકોષો અને ડ઼લ્ટાકોષો ડહેવામાં આવે છે． આલ્ફાકોષમાંથી ગ્લુકેગોન નામના અંત：સ્રાવનો સ્રાવ થાય છે，જે શરીઃ．માંના ગ્લાયકોઝનને ગ્લુકોઝમાં ફેરવે છે અને રુંધિરાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ જાળવી રાખે છે．બીટાકો火，ામાંથી ઈન્સ્યુલીનનો સ્રાવ થાય છે，જે રુધિરમાંના વધારાના ગ્લુકોઝને ગ્લાયકોઝનમાં ફેરવી તેન＇સંશ્રહ કરે છે．ડેલટા કોષમાંથી સોમેટોસ્ટેટીન નામના અંતત：સ્રાવનો સ્રાવ થાય છે．
જવાબ 7 ：આ ચ્રંથિ ગળાના ભાગમાં આવેલી છે．શ્વાસનળીની અને બાજુ તેના એક એક ભાગ આવેલા છે．તેના અંત：સ્રાવ બે છે．
（1）થાઈરોક્સિન
（2）કૅલ્સિટોનીન
（1）થાઈરોકિસન ：આ અંત：સ્રાવ શરીરમાં ચાલતી દહની પ્રક્રિયા ઉપર નિયમન ધરાવે છે．આ અંત：સ્સાવ વૃદ્ધ અને યયાપયયની ક્રિયાનું નિયમન કરે છે．તે શ્વાસમાં લેવાતા પ્રાણવાયુના પ્રમાણને โિયંત્રિત કરે છે．જેં આ અંત：સ્નાવનું પ્રમાણ ઘટી જાય તો તેને હાઈપોથાઈરોઈડીઝમ કહે છે．આવં，યાય તો બાળક પૂરં વિકાસ પામી શકતું નથી અને તે માનસિક રીતે પછાત こહ્રા જાય છે．આવા બાળક．બેડોળ હોય છે અને શારીરિક તથા માનસિક રીતે તે પૂરતા વિકસિત હોતા નથી．

જે પુખ્યવયની વ્યક્તિમાં હાઈપોથાઈરોઈડીઝમ થાય，તો વ્યક્તિ શારીરિક ચીતે નિર્બળ બની જ્ય છે અને માનસિક ચીતે નિરાશ થઈ જાય છે．
 અંતઃઃ્રાવનું પ્રમાણ ધટી જાય તો હાડકામાં 广લ્શિયમનું પ્રમાણ ગોછું થઈજા છે，જેના પરિણામે હાડકાની મજબૂતાઈ ધટી જાર છે．આવું થાય તો હાડકાં વારેધડીね તુન જાય છે અને ફક્ચર થાય છે．
જવાબ 8 ：આ શ્રંથિ બેની સંખ્યામાં આવેલી છે．તે બંને મૂત્રમિંની ઉપર એક એક એવી રીતે ટોપીની જેમ ગોઠવાયેલી છે．આ બન ચ્રંધિના આંતરિક ચીતે કોર્ટે અને મેક્યુલા ねવા બે ભાગ પડે છે．આ શ્રંથિના અંતઃઃ્સાવને કોટીઝોન અને કોર્ટઝલ કહે છે ષે કોરક્ષના ભાગમાંથી પેદા થાય છે．આ અંત：સ્સાવ કોબૉૌહાઈડ્રટ અને ચરબી તથા પ્રોટીનના ચયાપઅયનું નિયમન કરેછે．આ સંથિના મેહ્યુલાના ભાગમાંથી એ્ર્રિનાલિન અને નોર સત્રિનાલિન નામના આ્રા．પેદા થાય છે．આ સ્વાવ હદયના ધબકારાનું， રુઘિરના દબાણનું અને વૃદ્ધિનું નિયમન કરે છે．
જવાબ 9 ：આ જ્રંથિ યારની સંખ્યામાં થાઈરેઈડ સ્ંથિની પાછળના ભાગમાં ગોઠવાયેલી છે આ જ્રંથિના અંતઃઃ્રાવને પેરાઘાઈરોઈડ હોર્મોન અથવા પેરાથમાન ક રેવામાં આવે છે આ અંતઃઃઆાવ રુધિરમાં ૩લ્લિયમનું પ્રમાણા જાળવે છે．આ મમાણ જથળવવા મ ટે જરર ૫ડે તો તે હાડકામાંથી કૅલ્શિયમને ુુધિિમાં ખેંટી લાવે છે．પરિ૬ામે હાડકાં બરડ બની જાય ذે અને તેની તૂટવાની સંભાવના વધી જાય છे．
જવાબ 10 ：પુરુષમાં આવેલ શુકપિંડ શુકકોષની ઉત્પપ્તિ કં છે，જ્યારે સ્ત્રીની અંદર આવેલ અંડપિંડ અંડકોષની ઉત્પત્તિ કરે છે．શુક્રિિંમાં અંદર આવેલા કોષો ટેસ્ટોસ્ટેરોન નામના અંતઃઃસ્રાવ ઉત્પન કરે છે．આ અંત：સ્રાવ પેદા થવાથી યુવાનો શાચીરિક અને＇ 1 નસિક ફરફફારો અનુભવે છે．યુવાનોમાં દાઢી મૂછના વાળ ઊગે છે તેના મ્રજનન અવયવનો વિ؛，સ થાય છે，તેનો અવાજ ઘોધરો થાય છે અને તેનામાં જાતીયતાનાં બીજં લક્ષણો પેદા થાય છે．સ્ત્રીઓમાં આવેલ અંડપિંડમાં સ્ત્રીઓની જ્ઞાતિયતાના લમણોનો વિકાસ કરતા અંતઃઃ્રાવ સ્રવે છે．સ્ર્રીઓમાં અંડપિંડમાંથી ઈસ્ટ્રોજન અને
 બીજાં લક્ષણો જેવાં \} સે સનનો વિકાસ થાય છે શરીરના અમુક ભાગમાં વધારે યરબી જમા થાય છે, કમરનો ભાગ પહોળો થાય છે તથા અવાજ પાતળો થા’ા છે．આ ઉપરાંત પ્રોજેસ્ટેરોન નામનો અંત：સ્રાવ પેદા થાય છે તે સ્વીઓને પ્રસૂતિત સમયે ગર્ભાશયના સંકોયન માટે મદEક્તાબબને છે．

## ઓકમ 6: ઉત્સર્જનતંત્રની રચના તથા કાર્યનો સામાન્ય પરિચય

આગળના એકમોમાં આપણે શ્રીરન સંદરના અલગ અલગ તંત્ર વિશે જેમ કે પ.યનતંત્ર, શ્વસનતંત્ર,
 સામાન્ય પરિયય પણ મેળવ્યો. આ બધાં તંત્રની સ્યના આપણેં શીખ્યા સાથે સાથે સાં, બધાં તંત્ર કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, તેમાં પાયનતંત્ર પાયનનું કાર્ય કવી ચીતે કરે છે, શ્વસનતંત્ર શ્વસનનું કાર્ય કેવી રીતે કરે, છે. રુધિચાભ્ભિસરણ તંત્ર અને દૃદય શરીરમાં ુુધિર પરિવહનનું કાર્ય કેવી રીતે કરે છે તથા અંતઃ્રાવી શંથિઓના આવો તથા તેનાં કાર્યો વિશે આપપણે જાકકરી મેથવી.

આ ઓકમમાં આપણે એવા ઓક તંત્રની જાણકારી મેળવીશું, જે શરીરની અંદર પેદા ાતા કયરાનું ઉત્સર્જન કरे છे.

રૂપરેખા :

## 6.0 ઉЕ̇श

6.1 પ્રસ્તાવના
6.2 ઉત્સર્જનતંત્રની રચના
6.3 ઉત્સર્જનતંત્રનું કાર્ય
6.4 સારાંશ
6.5 પારિભાષિક શબ્દો
6.6 'તમારી પ્રગતિ યકાસો'ના જવાબ : સ્વાધ્યાય

## 6.0 હેતુ

આ એકમ શીખ્યા પછી તમે,

- ઉત્સજનનતંત્રની અંદર કયા કયા અવયવોનો સમાવેશ થાય છે તે જાણશો;
- ઉત્સર્જનતંત્રની રયના વિશે સમજશ શકશો;
- ઉત્સર્જનતંત્રનું કાર્ય કૅવી ચીતે થાય છે તે સમજાવી શકશે;
- ઉત્સજ્જનનું એટલે 子े ન જોઈતા દ્રવ્યના ત્યાગનું મહત્ત્વ સમજી શકશો.


## 6.1 પ્રસ્તાવના

શરીરનું દરેક તંત્ર આ૫ણે આગળના ઓકમમાં જોયું તેમ, પોતાનું કાર્ય કધ્યા કરે છે. પાચનતંત્ર પાચનના કાર્યદ્વારા આપણી ખોરાકમાં લીધેલ આાહારનું પાયન કરી શરીરને શક્તિ આપવાના કામમાં મદદ કરે છે. શ્વસનતંત્ર શ્વાસમાં લેવાયેલ પ્રાવાવયુની મદદથી શરીરમાં દહનની ઠ્ડ્યામાં મદદકર્તા O ને છે અને શરીરની ક્રિયાઓમાં સહયોગ આપે છે. રુધિરાત્મિસરણ તંત્ર શરીરમાં પરિવહનનું તથા શન્તિ પ્રદાનનું અત્યંત આવશ્યક કાર્ય કરે છે. આ બધા જ તંત્રો પોતાનું કાર્ય કરે છે. તેના અંતે એવાં દ્રળો પેદા થાય છે \} જે શરીર માટે નકામાં હોય છે. આવાં દ્રવ્યો જો શરીરની અંદર પક્યાં રહ તો તે શરીર માટે હાનિક્તા બને છે. શરીરની અંદર ઝેરી વ્રવ્યો પેદા થાય છે અને અનેક રોગોની ઉત્પત્તિ થાય છે. જા કયરો ક્યાં પેદા થાય છે.

શરીરમાં જે નકામાં દ્રવ્યો પેદા થાય છે તે ધન, પ્રવાહી, અને વાયુસ્વરૂપે હોય છે. • મામાંથી ધન કચરો મળ સ્વરપે પાયનતંત્ર દ્વારા નિષ્કાસિત થ'પ છે. વાયુસ્વરૂપે કચચો શ્વસનતંત્ર દ્વાર નિષ્કાસિત થાય છે. જયારે મવાહી સ્વરપનો કયરો જે તંત્ર દ્વારા નિષ્કાસિત થાય છે તે ઉત્સજ્જન તંત્ર છે. ઉત્સ્જજન એટલે શરીરની અંદર પેદા થતા નકામા કચરાનો નિકાલ.

## 6.2 ઉત્સર્જનતંત્રની રચના

ઉત્સ્જનતંત્રમાં ભાગ લેતા અલગ અલગ અવયવો દ્વારા ઉત્સર્જન તંત્રની ર્યના થાય છે. આ અવયવો નીચે પ્માણે છે:
(1) મૂત્રપિંડ
(2) મૂત્રવાહિનીઓ
(3) મૂત્રાશય
(4) મૂતપિંડ ધમની
(5) મૂત્રપિંડ શિરા
(6) મૂત્રનલિકા
(1) મૂત્િંં : મૂત્રપિંડ બેની સંખ્યામાં આવેલાં છે. તે વાલના દાઝાના આકાર જેવાં અથવા તો કહો \} કાજુ જેવા આકારનાં છે. તે આપણા ઉદરના પાછળના ભાગમાં કરોડરજ્જુની બંને બાજુએ ઓક ઓક આવેલાં છે. તનો રંગ કથ્થાઈ હોય છે. તે સામાન્ય રીતે જે તે માણસની મુકી જેવહં કદ ધરાવે છે. આ બંને મૂત્રપિંડની ઉપરના ભાગમાં એડ્રૂનલ શ્ંથિ ટોપીની જેમ ગોઠવાયેલ છે. આંતરિક રચનામાં મૂત્રપિંડનાબેભભગ પપડે છે જેમાં અંદદની તરફનો ભાગ મેડ્યુલા તઈી ઓળખાય છે અને બહારન તરફનો ભાગ કોરક્ષ તીીક ઓળખાય છે, જયારે મૂત્રષિંનો અંદરના વળાંકવાળો ભાગ પેલ્વીસ તરી\} ઓળખાય છે. આ ભાગમાંથી મૂત્રપિંડધમની અંદર પ્રવેશે છે. મૂત્રપિંડ શિરા બહાર આવે છે તથા મૂત્રવાહિનીઓ બહાર આવે છે.
(2) મૂત્રાહિનીઓ : મૂત્રપિંગના પેલ્લીસના ભાગમાંથી એક નળી નીકળીને મૂત્રાશય સુધી પહોંચે છે. આ નળીન મૂત્રવાહિનીઓ કહેવામાં આવે છે. મૂત્રવાહિનીઓની લંબાઈ 25 थી 30 સે. મી. હોય છે. તેનું કાર્ય મૂત્રપિંડમાં ઉત્પન થયેલા મૂત્રને મૂત્રાશય સુધી લાવવાનું હોય છે.
(3) મૂત્રાશય : ઓક કોથળી જેવી ર્ચના છે,તેમાં મૂત્રવાહિનીઓ દ્વારા આવેલ મૂત્ર જમા થાય છે. જેમ જેમ મૂત્રનું પ્રમાણ વધતું જય તેમ તેમ તે ફૂલતી જા છે.
(4) મૂત્રપિંડ ધમની : આ ધમની દદયમાંથી આવેલા ડુધિરને શુદ્વીકરશા માટે મૂત્રપિંડમાં લઈ જાય છે.
(5) મૂત્રપિંડ શિરા :મૂત્રિંમાંથી ગળાયેલા ટુષિનને બહાર લાવે છે.
(6) મૂત્રલિકા: આ નલિકા મૂત્રના ત્યાગ કરવા માહેનો મૂત્ર્ગર્ગછે. તે મૂરનને મૂન્રાશ૫યમાંથી મૂત્રત્યાગના સ્થળ સુધી લાવે છે. પુરુષોમાં આ નલિકાની લબબાઈ 6 થી 8 ઈંચ હોય છે, જ્યારે સ્રીઓોમાં તેની લંબાઈ 1.5 થી 2 ઈંચ હોય છે.
ઉત્સમજનતંત્રની રચનામાં ઉપરોક્ત અવયવો કૅવી રીતે ગોઠવાયેલા હોય છે તે આપણે આદૃતિ 6.1 દ્વારા જોઈશુું તો સરળતાથી સમજી શકીશું.

## * તમારી પ્રગતિ ચકાસો

(1) ઉત્સમજતતંત્રમાં ભાગ લેતા અવયવની યાદી બનાવો
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(2) મૂત્રપિંડ વિશે દૂક નોંધ લખો.
(3) ખાલી જગ્યા પૂરો
(1) મૂત્રવાહિનીઓની લંબાઈ ......................... છે.
(2) મૂત્રાશય એક $\qquad$ જેવી રચના છે.
(3) મૂત્રપિંડના અંદરની તરફના ગોળાકાર ભાગને કહે છે.
(4) મૂત્રપિંડની ઉ૫૨ ગોઠવાયેલ છે.

## 6.3 ઉત્સર્જનતંત્રનું કાર્ય

ઉત્સર્જનતંત્રમાં મૂત્િિંાં ડુષિરના નકામા પદાર્થૉનું ગાળણા થાય છે. આ ગાળણ તેમાં આવેલી એક ખાસ રચના દ્વારા થાય છે. મૂત્રિંમાં આવી અસંખ્ય નાની નાની રચનાઓ આાવેલી છે. આ ર્યનાઓ નેફોન તરી\} ઓળખાય છે. નેફોન ઓ મૂત્રપિંડનો મૂથભૂત ઓકમ છે. નેફોનમાં ઓવી રચના છે કे જેમાં શફઆતમાં ઓક ગળણી જેવી રચના હોય છે. આ ર્યના ねક નળી તરીરે લંબાઈ ધરાવે છે અને આગળ વધે છે,તે આગળ વધતાં વળાંક વળીને ઓક પાશ (લૂપ) જેવી રયના બનાવે છે. આ પાશ જેવી રયનાની
 બને છે. નેફોનનો જે ગવધણી જેવો ભાગ છે તે બાઉમેનની કોથળી તરીક ઓળખાય છે. બાઉમેનની કોથળી પછી આગળ જતાં નળી જેવો ભાગ પાશ જેવી રચના બનાવે છે તેને હેન્લેનો લૂપ કહેવામાં આવે છે. હેન્લના લૂપનો બીજે છેડો મૂત્રસંગ્રાહ્ક નલિકા સાથે જોડાય છે. નેકોનની આ રયના સરળતાથી સમજવા માટે આપણી નેકોનની આદૃતિ 6.2 શેઈશું તો આપપણને વધારે ખ્યાલ આવશે.


આકૃતિ 6.2
આપણે આકૃતિ મુજબ જે નેફોનની રચના જેઈ તેમાં રુધિર ગાળભની પ્રક્રિયા થાય છે. આ પ્રક્રિયા ત્રણ તબક્કામાં થાય છે પહેલા તબક્કામાં બાઉમેનની કોથળીના ભાગ દ્વારા મૂન્રપિંડ ધમનીથી આવતા રુધિરનું ગાળણ થાય છે. આ ગાળણ થયા બાદ શરીરને જેઈતાં દ્રવ્યો ૫ણા રુધિરમાં ન રહેતાં ગળાઈ જાય છે. તેથી જ્યારે આ ગળાઈ ગયેલું દ્રવ્ય બાઉમેનની કોથળીની સાથે જોડાયેલી નળીમાં આગળ વધે છે ત્યારે તેમાંથી એવા પદાર્થો જે શરીર માટે જરૂરી છે પરંતુ ગળાઈ ગયા છે તેનું રુધિરમાં પાછું શોષણ થઈ જાય છે અને ન જેઈતું દ્રવ્યજ તેમાં આગળ વધે છે. આ રુધિરગાળાની પ્રદ્રિયાનો બીજો તબક્કો છે. જયારે ત્રીજા તબકકામાં ઝુધિરમાંથી ન જોઈતાં દ્રવ્યો સાવા દ્વારા મૂત્રસંગ્રાહક નલિકા સુધી પહોંચે છે. આમ મૂત્રનું બંધારણ બને છે. બીજ શબ્દોમાં કહીએ તો મૂત્રની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ પેદા થયેલું મૂત્ર મૂત્રપિંડના પેલ્વીસના ભાગમાં થઈ મૂત્રવાહિનીઓ દ્વારા આવીને મૂત્રાશયમાં જમા થતું જા છે. જયારે અમુક પ્રમાણથી વધારે મૂત્ર મૂત્રાશયમાં જ્મા થઈ જાય છે ત્યાર ત્યાંથી મગજને એક સંદેશો મળે છે અને વ્યક્તિને મૂત્રત્યાગ માટે જવાન્ના છંછા થાય છે. મૂત્રત્યાગ માટે વ્યક્તિ જાય છે ત્યારે મૂત્રનલિકા દ્વારા મૂત્ર મૂત્રત્યાગના સ્થાન 天્જું! પહોંચે છે અને મૂત્રનો નિકાલ થાય છે.
(5) રુધિર ગાળઆની પ્રદ્કિયાના કેટલા તબક્કા છે તે જ઼ાવી ટૂંકમાં સમશવો.

## 6.4 સારાંશ

આપણે આગળના એકમોમાં જે તંત્ર જોયાં તે બધાં તંત્રની ક્રિયાઓ સુવ્યવસ્થિત રીતે ચાલે તો પણ તેમના દ્વારા ઉત્પન્ન થતા કચરાનો નિકાલ ન થાય તો શરીર એક કચરાથી ભરપૂર ભરેલી કચરા પેટી જેવું થઈ જાય. તેથી ન જોઈતા કચરાના નિકાલ માટે ઉત્સર્જનતંત્ર ખૂબ જરૂી છે. આપણે શીખ્યા તેમ ઉત્સર્જન તંત્રમાંના મૂત્રપિંડ દ્વારા રુધિરમાંથી નકામા પદાર્થોના નિકાલનું કાર્ય થાય છે. મૂત્રપિંડમાં આવેલા તેના મૂળભૂત એકમ નેફ્રોન દ્વારા આ અગત્યની પ્રદ્કિયા થાય છે. આ પ્રક્રિયા આપણે જોયું તેમ ત્રણ તબક્કામાં થાય છે. આ તબક્કા પૂરા થતાં ઉત્પાદિત મૂત્ર મૂત્રવાહિની દ્વારા આવીને મૂત્રાશયમાં જમા થાય છે સમયાંતરે તેનો નિકાલ થતો રહે છે.
આપણામાંથી ઘણાનો અનુભવ હશે કे કયારેક મૂત્રપ્રવૃત્તિની ઈચ્છા થાય ત્યારબાદ અમુક સમય સુધી તે રોકી શકાય છે, પરંતુ અમુક હદથી વધારે મૂત્ર મૂત્રાશયમાં જમા થઈ જાય ત્યારબાદ તેને રોકી શકાતું નથી. મૂત્રત્રવૃત્તિ માટે જવું જ પડે છે. ઉત્સજ્જનતંત્ર આમ આપણે જોયું તે રીતે કચરાના નિકાલનું મહત્વનનું કાર્ય કરે છે. આ તંત્ર વ્યવસ્થિત કામ કરે તો શરીરમાં ઝેરી દ્રવ્યો પેદા થતા નથી અને શરીર રોગનો ભોગ બનતું નથી.

## 6.5 પારિભાષિક શબ્દો

નિષ્કાસન : નિકાલ કરવાની પ્રક્રિયા જે ત્યાગ થાય તે
મૂથભૂત એકમ : એવી અગત્યની રચના જે આખા એકમમાં અતિમહત્તની હોય અને ઓકમનો આધાર હोयतે.
બાઉમેન : જે વैજ્ઞાનિક દ્વારા તે રચનાની શોધ થઈ હતી તે વૈજ્ઞાનિકનું નામ
હેન્લે : જે વैજ્ઞાનિક દ્રારા તે રચનાની શોધ થઈ હતી તે વૈજ્ઞાનિકનું નામ.

## 6.6 ‘તમારી પ્રગતિ ચકાસો’ના જવાબ : સ્વાધ્યાય

જ્વાબ 1 :-ઉત્સજ્જન તંત્રમાં ભાગ લેતા અલગ ઃઅલગ અવયવો દ્વારા ઉત્સર્જનતંત્રની રચના થાય છે. આ અવયવો નીચે પ્રમાણે છે:
(1) મૂત્રપિંડ
(2) મૂત્રવાહિનીઓ
(3) મૂત્રાશય
(4) મૂત્રપિંડ ધમની
(5) મૂત્રપિંડ શિરા
(6) મૂત્રનલિકા
(1) મૂત્રપિંડ : મૂત્રપિંડ બેની સંખ્યામાં આવેલાં છે. તે વાલના દાણાના આકાર જેવાં અથવા તો કહો \}े કાજુ જેવા આકારના છે. તે આપણા ઉદરના પાછળના ભાગમાં કરોડરજ્જુની બંને બાજુએ એક એક આવેલાં છે. તેનો રંગ કથ્થાઈ હોય છે. તે સામાન્ય રીતે જે તે માણસની મુઠી જેવડ્ડું કદ ધરાવે છે. આ બંને મૂત્રપિં૩ની ઉ૫રના ભાગમાં એડ્રિનલ સંથિ ટોપીની જેમ ગોઠવાયેલ છે. આંતરિક રયનામાં મૂત્રપિંડના બે ભાગ પડે છે જેમાં અંદરની તરફનો ભાગ મેડ્યુલા તરીકે ઓળખાય છે અને બહારની તરફનો ભાગ કોરક્ષ તરીક ઓળખાય છે, જ્યારે મૂત્રપિંડનો અંદરના વળાંકવાળો ભાગ પેલ્વીસ તરીકે ઓળખાય છે. આ ભાગમાંથી મૂત્રપિંડ ધમની અંદર પ્રવેશે છે. મૂત્રપિંડ શિરા બહાર આવે છે તથા મૂત્રવાહિનીઓ બહાર આવે છે.

## જવાબ 3 :ખાલી જગ્યા પૂરો

(1) મૂત્રવાહિનીઓની લંબાઈ 25 थी 30 सે. મી છે.
(2) મૂત્રાશય એક કોથળી જેવી રચના છે.
(3) મૂત્રપિંડના અંદરની તરફના ગોળાકાર ભાગને પેલ્વીસ કહે છે.
(4) મૂત્રપિંડની ઉ૫ર એડ઼નલ સ્રંથિ ગોઠવાયેલી છે

જવાબ 4 :નેફોન એ મૂત્રપિંડનો મૂળભૂત એકમ છે. નેફોન એવી રચના છે કे જેમાં શરૂઆતમાં એક ગળણી જેવી રચના હોય છે. આ રચના એક નથીી તરી子 લંબાઈ ધરાવે છે અને આગળ વધ છે.તે આગળ વધતાં વળાંક વળીને એક પાશ (લૂપ) જેવી રચના બનાવે છે. આ પાશ જેવી રચનાની આજુબાજુ કેશવાહિનીઓનું ગૂંયળું હોય છે અને આ પાશ જેવી રચનાના છેડે ફરી એક ગૂંચળા જેવી રચના બને છે. નેફોનનો જે ગળણી જેવો ભાગ છે તે બાઉમેનની કોથળી તરીકે ઓળખાય છે. બાઉમેનની કોથળી પછી આગળ જતા નળી જેવો જે ભાગ પાશ જેવી રચના બનાવે છે તેને હેન્લેનો લૂપ કહેવામાં આવે છે. હેન્લેના લૂપનો બીજો છેડોં મૂત્રસંચ્રાહક નલિકા સાથે જોડાય છે.
જવાબ 5 : આ પ્રક્ર્રિપા ત્રણ તબક્કામાં થાય છેઃ પહેલા. તબક્કામાં બાઉમેનની કોથળીના ભાગ દ્વારા મૂત્રપિંડ ધમનીથી આવતા ફુધિરનું ગાળણ થાય છે. આ ગાથણ થયા બાદ શરીરને જોઈતાં દ્રવ્યો પણ રુધિરમાં ન રહેતાં ગળાઈ જાય છે. તેથી જયારે આ ગળાઈ ગયેલું દ્રવ્પ બાઉમેનની કોથળીની સાથે જોડાયેલી નળીમાં આગળ વધે છે ત્યારે તેમાંથી એવા પદાર્થો કે જે શરીર માટે જરૂરી છે પરંતુ ગળાઈ ગયા છે તેનું રુધિરમાં પાછું શોષણ થઈ જાય છે અને ન જોઈતું દ્રવ્ય જ તેમાં આગળ વધે છે. આ રુધિર ગાળણની પ્રક્ર્રિયાનો બીજો તબક્કો છે. જ્યારે ત્રીજા તબકકામાં રુધિરમાંથી ન જોઈતાં દ્રવ્યો સ્સાવ દ્વારા મૂત્રસંગ્રાહક નલિકા સુધી પહોંચે છે. આમ મૂત્રનું અંધારણ બને છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો મૂત્રની ઉત્પત્તિ થાય છે.

## એકમ 7 : ચેતાતંત્ર, સ્નાયુતંત્ર અને કંકાલતંત્રનો સામાન્ય પરિચય

આગળના ઓકમોમાં તમે શરીરનાં ઘણાં તંત્ર વિશે માહિતી મેળવી. તમે પાચનતંત્રની રચના તથા તેના કાર્ય વિશે શીખ્યા તથા તેના વિશે વિસ્તૃત જાણકારી મેળવી. તમે શ્વસનતંત્રની રચના તથા તેના અગત્યના કાર્ય વિશે શીખ્યા. આ ઉ૫રાંત તમે ફુધિરામ્મિસરણતંત્ર, અંત:સ્રાવી ્ર્રથિતંત્ર અને ઉત્સર્જનતંત્રની રચના તથા કાર્યો વિશે શીખ્યા. જેમાં રુધિરનું પરિવહન કેવી રીતે થાય છે તથા તેની શરીરમાં અગત્ય અંત:સ્રાવી ગ્રંથિના અલગ અલગ સ્રાવ તેનાં કાર્ય વગેરે વિશે જાણકારી મેળવી. ઉત્સર્જનતંત્રનું કચરાના નિકાલનું અગત્યનું કાર્ય પણ તમે સમજ્યા. આ એકમમાં આપણે ઉપરના તંત્ર સિવાયના શરીરના બીજા અગત્યનાં તંત્રો વિશે ટૂંકમાં જાણાકારી મેળવીશું.

## રૂપરેખા :

## 7.0 ઉछ̇શ

7.1 પ્રસ્તાવના
7.2 ચેતાતંત્રનો સામાન્ય પરિચય
7.3 સ્નાયુતંત્રનો સામાન્ય પરિચય
7.4 કંકાલતંત્રનો સામાન્ય પરિચય
7.5 સારાંશ
7.6 પારિભાષિક શબ્દો
7.7 'તમારી પ્રગતિ ચકાસો’ના જવાબ: સ્વાધ્યાય

## 7.0 उद्देश

આ એકમ શીખ્યા બાદ તમે

- શરીરમાં આવેલા ચેતાતંત્ર વિશે સામાન્ય સમજ મેળવશો.
- સ્નાયુતંત્ર विશે તમે ટૂંકમાં જાણકારી મેળવશો.
- કُકાલતંત્ર વિશે તમે જાકtકારી મેળવશો.


## 7.1 પ્રસ્તાવના

આપણા શરીરમાં ઘણાં અગત્યનાં તંત્રો આવેલાં છે. આ બધાં અલગ અલગ તંત્રો મળીને જે બને છે તે જ આપશું શરીર છે. આગળના બધા એકમમાં આપણે અલગ અલગ તંત્રો લઈ તેમના વિશે વિશેષ જાણકારી મેંળવી. એ બધાંજ તંત્રો વિસ્તૃત રીતે સમજયા. પણ અમુક તંત્રો એવાં છે જે ઉપેના એકમમાં આપણે જોઈ શકયા નથી 子 તેના વિશે કોઈ ઉલ્લેખ કરી શકયા નથી. આવાં તંત્રો વિશે આપણે સામાન્ય જાણકારી આ એકમમાં મેળવીશું . આપણે બધા જાણીએ છીએ કे શચીરમાં સંવેદનાનું વહન થવું ખૂબજ જરૂરી છે. આ વહન માટે શરીરમાં ચેતાઓ આવેલી છે. આ ચેતાઓ દ્વારા જે તંત્ર બને છે. તે ચેતાતંત્ર છે, જેના વિશે આપણે જોઈશું.
શરીરનો બાંધો જે.તંત્રથી બને છે તે તંત્ર સ્નાયુતંત્ર છે. આપણે શરીરનો જે આકાર જોઈએ છીએ તે સ્નાયુતંત્રને આભારી છે. અલગ અલગ પ્રકારના અને અલગ અલગ કદના ઘણા સ્નાયુઓ મળીને આપણા શરીરનો બાંધો બનેલો છે. તેના વિશે આપણે જાણીશું.
આપણા શરીરને જે તંત્ર આધાર આપે છે તે તંત્ર કંકાલતંત્ર છે. કંકાલતંત્ર અસ્થિઓનું બનેલું છે. આ અસ્થિઓ શરીરમાં વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવાયેલી છે. તેના કારણો આપણું શરીર ઊભભું રહી શકે છે અથવા તો આપણે બેસી શકીએ છીએ, સૂઈ શકીએ છીએ. આપણા શરીરનું બધું જ હલનચલન સ્નાયુતંત્ર અને કંકાલતંત્રના સહયોગથી ચાલે છે. જો કંકાલતંત્ર ન હોય તો આપણું શરીર એક ઢગલો થઈ જાય. તમે સમજી શકશો łે કંકાલતંત્રની શું અગત્ય છે.
હવે ઉપરનાં બધાંજ અગત્યનાં તંત્રો! આપણે ઊંડાણપૂર્વક ન જોતા અહીં તેની સામાન્ય ચર્ચા કરીશું, જેથી પૂરાં શરીરનાં બધાં તંત્રો વિશે આપણે પરિચિત થઈએ અને શરીરને વધુ સારી રીતે સમજીને યોગમાગ્ગમાં આગળ વધી શકીએ.

## 7.2 ચેતાતંત્રનો સામાન્ય પરિચય

શરીરની અંદર ચાલતી બધી ક્ર્યાઓ માટે તથા બે અલગ અલગ દ્ક્યાઓની વચ્ચેના તાલમેલ માટે સંવેદન અતિઅગત્યનું છે. શરીરની અંદર સંવેદનના વહનનું કાર્ય ચેતાતંત્ર દ્વારા થાય છે. ચેતાતતંત્ર ચેતાપેશીઓ દ્વારા બનેલ છે અને તે માનવ વ્યવહાર માટે અત્તંત આવશ્યક છે. અન્ય પાણીીઓ કરતા માણસ આ તંત્રને કારણોજ જુદો પડે છે. ચેતાતંત્રુંું અતિ અગત્યનું અવયવ મગજ છે. માણસનું મગજ આજના સુપર ડોમ્યુટદને પણ પાછળ મૂકી દે તેુું અસાધારણ તથા ઈશ્વનુું બનાવેલું એક અદદભુત સુપર કોમ્પુટર છે.
આ તંત્રને સરથતાથી સમજવા માટે આપણે તેની સરખામણી ટેલિફોન સાથે કીી શકીઓ. ટેલિફોનનો ઉ૫યોગ સંદેશાનું વહન લાવવા તથા લઈ જવા માટે કરી શાીઓ છીએ. તેવી રીતે ચેતાતંત્રનું કામ પણ તેવું જ છે. ચેતાતંત્ર આપણા શરીરના સંદશાા મગજ તરફ લઈ જવાનું અને મગજના આદેશરપી સંદેશા શચીર તરફ લાવવાનું કાર્ય કરે છે. તેમાં મગજ એ ટેલિફોન એક્સચેન્જ જેવું કાર્ય કરે છે. મગજમાંથી શરીર તરફ જતા સંદેશા ચેતાઓ દ્વારા પસાર થાય છે અને શશીર તરફથી મગજમાં જતા સંદેશાઓ ૫ણ ચેતાઓ દ્વારા પસાર થાય છે. આ કામમાં મગજ તરફથી શરીરના અલગ અલગ અવયવો તરફ મગજના આદેશફૂી સંદેશાઓો જે ચેતાઓ લઈ જાય છે તેન વાહક ચેતાઓ કહેવામાં આવે છે. જયારે શરીરના અલગ અલગ અંગો તરફથી મગજ તરફ સંવેદના જે ચેતાઓ દ્વારા પસાર થાય છે તે ચેતાઓને સંવેદા ચેતાઓ કહેવામાં આવે છે. આ બંને યેતાઓમાંથી સંવેદન ૫સાર થાય ત્યારે વચ્ચે તે મગજમાં આવે છે. શરીરના અંગો તરફથી આવતું સંવેદન સંવેદી ચેતાઓ દ્વારા મગજમાં આવે છે. ત્યાં તેનું વિશ્લેષણ થાય છે. ત્યારબાદ મગજ તેને સંબંધિત જે કાર્ય કરવાનું હોય તેનો આદેશ આપે છે આ આદેશ વાહક ચેતા દ્વારા સંબંધિત અવરંવ સુધી પહોંચે છે અને જે ક્રાયા કરવાની હોય તે થાય છે.
આપછે સામાન્ય ભાષામાં જેને ચેતા કહીએ છીઓ તે ચેતા શરીરમાં આવંલી ઉપર આપણે યર્યા કરી તે ચેતાઓ છે. આ ચેતાઓ સ્થૂલ છે અને આપણે તેે જોઈ શકીઓ છીઓર, જ્યારે યોગમાં આપણી જે નાડી શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે સૂક્ષ્મ છે અને આ નાડી આપણે જોઈ શક્તા નથી.
મગજ એ ચેતાતંત્રનું મુખ્ય અવયવ છે, જેઆપણા માથામાં ખોપરીમાં વ્યવસ્ષિત રીતે સુરક્ષ્ત ગોઠવાયેલું છે. આપણી ખોપરીનાહાડકા દ્વારા આપણા શરીરના આ અત્યંત નાજુક તથા અતિઅગત્યના અવયવને રક્ષણ મળે છે. આપણું મગજ કોઈ પણ બાહ આધાતથી બચી શકેછે. મગજની દ્કેયા શરીરની અંદરના બધાંજ તંત્રોના કાર્યૉની क્ઞિયા માટે ખૂબજ મહત્વની છે. શરીરના બધાજતંત્રની ક્રિયાનો આધાર મગજની ક્રિયા ઉપર રહેલો છે.
મગજમાંથી એક દોરીી જેવી ર્યના નીચેની તરફ લંબાય છે તે કરોડરજ્જુ કહેવાય છે. આ કરોડરજ્જુ મુખ્ય શાખા છે, જે મગજમાંથી આવતા આદેશોને તશ゙, શરીર તરғથી આવતા સંવેદનોને પસાર કરવાનું કાય કરે છે. કરોડરજ્જુમાંથી ચેતાઓની અલગ અલગ શાખારો નીકળીને સંબંધિત અવયવો સુધી જાય છે અને દરેક અવયવને ચેતાનું જેડાણા મળી રહે છે.
ચેતાતંત્રનો મૂળશૂૂ એકમ ચેતાકોષ છે. ચેતાકોષો જોડાઈને ચેતા બને છે. ઉપરાંત મગજની રચનામાં પણ ચેતાકોષો આવેલા છે. ચેતાકોષની રચના આપણે એકમ-1માં જે કોષની રચના જોઈ તેના કરતાં અલગ પકારની હોય છે અન વિશેષ હોય છે. આવા ચેતાકોષ ત્રણ પ્રકારના હોય છે:
(1) સેન્સરી નર્વ ટીથ્યુ (સેન્સરી ન્યુરોન) :- આ પ્રકારના ચેતાકોષો દ્વારા સંવેદી ચેતાઓ બને છે, જે શશીરના અવયવો તર₹થી સંવેદનનું વહન મગજ તરફ કરે છે.
(2) મોટર નર્વ ટીશ્યુ (મોટર ન્યુરોન) :- આ પ્રકારના ચેતાકોષો દ્વારા વાહક ચેતાઓ બને છે, જે મગજમાંથી આવતા આદેશોનું શ્રીરના અલગ અલગ અવયવો તરફ વહન કરે છે.
(3) કનેકટર નર્વ ટીશ્યુ (કનકટર ન્યુરોન) :- આ પકારના ચેતાકોષો ચેતાતંત્રમાં જયાં પણ જોડાણનું કાર્ય કરવાનું હોય તે કરે છે. સંવેદી ચેતાઓને મગજ સાથે જોડવાનું કામ હોય કે વાહક ચેતાઓને મગજ સાથે જોડવાનું કામ હોય અથવા જ્યાં પણા જોડાણ થતું હોય ત્યાં બધેજ આ ચેતાકોપ આવેલા છે.
ચેતાતંત્ર ઉપર અસર કરે એવું જ્રે આપણી પાસે કંઈહોય તો તે ફકત યોગમાર્ગ જ છે. યોગદ્વારા આપણે ચેતાતંત્રને તાલીમબદ્ધ કીી શકીએ છીね, જેથી, શૌીરની બધી દ્રિયાઓ તથા શનીરના દરેક તંત્રનું કાર્ય વ્યવસ્થિત ચીતે ચાલી શકે.

## તમારી પ્રગતિ ચકાસો

(1) ચેતાતંત્રનો મૂથભૂત એકમ ક્યો છે તે લખી ચેતાઓના પ્રકાર વિશે લખો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(2) ચેતાતંત્ર વિશે દૂંકમાં સમજાવો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## 7.3 સ્નાયુતંત્રનો સામાન્ય પરિચય

તમે જરૂર કોઈ પહેલવાનને જોયો હશે. આ પહેલવાનનું શરીર કેવું હોય છે ? તમને કયારે એવો વિયાર આવ્યો છે કે તેના શરીરનું માળખું કેમ એવું હોય્ છે ? આપણા સ્નાયુતંત્ર દ્વારા આપણા શરીરનો આકાર બને છે. પહેલવાનના શરીરનો આકાર તેના સ્નાયુઓને આભારી છે. સ્નાયુઓના વિશિષ્ટ વિકાસ દ્વારા જ શરીરનો બાંધો સુગઠિત થઈને પહેલવાનનું શરીર આપણને જે દેખાય છે તેવું બને. છે.
હાડકાં શરીરનું માળખું રચે છે. તેને ઢાંકવાનું કામ સ્નાયુઓ કરે છે, આ સ્નાયુઓ શરીરને આકાર આપે છે. શરીરનું હલનચલન કરાવે છે અને શરીરના સ્થળાંતરમાં મદદ કરે છે. જો સ્નાયુઓ ન હોત તો આપણું શરીર માત્ર હાડકાંના થાંભલા જેવું બની જાત. આપણા શરીરમાં સ્નાયુઆંનો ઘણો મોટો ભાગ છે. આપણા શરીરનું જે વજન હોય છે તેમાંથી લગભગ અડધાથી વધારે વજન એટલે કહો કે $2 / 3$ વજન સ્નાયુઓનું જ હોય છે. સ્નાયુઓનાં સ્થાન અને ઉપયોગ પ્રમાણે સ્નાયુઓના આકાર અને કદ અલગ અલગ હોય છે. કેટલાક સ્નાયુઓ લાંબા હોય છે કેટલાક સ્નાયુઓ ટૂંકા હોય છે કેટણાાક સ્નાયુઓ ગોળ હોય છે તો કેટલાક સ્નાયુઓ ચપટા હોય છે. એવી જ રીતે કેટલાક સ્નાયુઓ પાતળા 子 પહોળા હોય છે. માણાસના શરીરમાં લગભગ 500 કરતાં વધુ નાના મોટા સ્નાયુઓ આવેલા છે.

## સ્નાયુઓના બે પ્રકાર છે :

(1) ઈચ્છાવર્તી સ્નાયુઓ
(2) અનિચ્છાવર્તા સ્નાયુઓ

## 7.4 કંકાલતંત્રનો સામાન્ય પર₹ચય

કંકાલ એટલે હાડકાં．હાડકાં દ્વારા જે તંત્ર બનેલું છે તે કંકાલતંત્ર．આ તંત્ર આપણા શરીરને આધાર આપે છે．વિવિધ હલનયલનમાં મદદ કરે છે તથા જુદી જુદી સ્થિતિમાં જાળવી રાખે છે．જો હાડકાં ન હોત તો આપણા શરીરને આધાર આપે તેવું કે આપણા શરીરના મહત્ત્વના અવયવોને રક્ષણ આપે તેવું કંઈ ન હોત．જો આવું થાત તો આપણું શરીર એક માંસનો ઢગલો થઈ જાત．આ ઉપરાંત તેની અંદર આવેલા અતિઅગત્યના અવયવોનું રક્ષણ કરવા માટેની પણ કોઈ વ્યવસ્થા ન હોત．
શરીરમાં અલગ અલગ હાડકાંઓ આવેલાં હોય છે．આ હાડકાં ક્ષારોનાં બનેલાંછે．ખાસ કરીને કેલ્શિયમ， ફોસ્ફરસ અને થોડેક અંશે મેગ્નેશિયમ તેમાં આવેલું છે．હાડકાંની આંતરિક વૃદ્ધ માટે કેલ્શિયમ，ફોસ્ફરસ અને વિટામિન ડી વાળા આહારની જરૂ ૫ડે છે．શરીરની અંદર કુલ 213 જેટલાં હાડકાં આવેલાં છે． તેમાં માથાનાં હાડકાં，ધડનાં હાડકાં，હાથ－૫ગનાં હાડકાંનો સમાવેશ થાય છે．પુરુષોના ગળામાં એક હાડકું વધારે આવેલું હોય છે． હાડકાં એકબીજા સાથે જોડાઈને અથવા એકબીજાનો ટેકો લઈને હલનચલન કરે ત્યારે તેને સાંધો કહેવાય છે．આવા સાંધા અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે．આવા સાંધા શરીરને અથવા શરીરનાં અંગોને વાળવામાં， સીધા કરવામાં，નજીક લાવવામાં，દૂર લર જવામાં 子े ઉપર નીચે કરવામાં મદธ કરે છે．અમુક સાંધા એવવા હોય છે 子ે જે હલનચલન કરી શકતા નથી અને એકબાજા સાથે સ્ચિર રીતે જેંડાયેલા હોય છે．

## －તમારી પ્રગતિ ચકાસો

（7）શરીરમાં કંકાલતંત્રની અગત્ય લખો．
（8）હાડકાંના બંધારણ વિશે ટૂંકમાં લખો．
（9）સાંધા વિશે સમજાવો

## 7.5 સારાંશ

આગળના એકમોમાં આપણે અંલ્રગગ અલગ તંત્રો વિશે જોયા બાદ આ તંત્રમાં સાપણે યેતાતંત્ર વિશે સામાન્ય પરિચય મેળવ્યો અને તેની રચન．તથા કાર્ય વિશે ખુબ ટુંકમાં સમજયા．તે．વી જ ચીતે સ્નાયુતંત અને કંકાલતંત્રના બંધારણ તથા તેની અગત્ય વિશે ટૂંકમાં જોયું．
ચેતાતંત્ર શરીરની અંદર ચાલતા સંદેશાવ્યવહારનું કાર્ય કરે છે．ઉ૫રાંત શરીરની બધી જ ક્રિયાઓ ઉ૫ર નિયમન કરે છે．આ તંત્ર પોતાનું કામ થોડીક સેંકડો માટે પણ છોોડી દે તો મનુષ્ય જીવી શકતો નથી，કારણ કે તેનું પૂરુ શરીર અને બધાંજ તંત્રો કાર્ય કરતાં બંધ થઈ જાય છે．આમ આપણે સમજી શકીએ છીએ 子 આ તંત્ર વગર આખું શરીર એકડા વગરના મીંડા જેવું બની જાય છે．આવા શરીરનું કાઈ મૂલ્ય રહેતું નથી．

સ્નાયુતંત્ર શરીરને આકાર અને આધાર આપે છે. શરીરનો બાંધો બનાવે છે તથા શરીરના હલનચલન અને સ્થળાંતરના કાર્યમાં ખૂબ જરરી છે. શરીરનો જે કઈઈ દેખાવ છે તે આ તંત્રને આભારી છે. શરીર દ્વારા થતી જુદી જુદી ક્રિયાઓ મોટા ભાગે સ્નાયુઓના સહયોગ સિવાય શકય નથી.
સ્નાયુઓના બે પ્રકાર આપણે જોયા, જેમાં ઈચ્છાવત્તા સ્નાયુઓ તથા અનિચ્છાવર્તી સ્નાયુઓનો સમાવેશ થાય છે. આ બંને સ્નાયુઓ પોતાનું કાર્ય વ્યવસ્થિત રીતે કર્યા કરે છે.
કંકાલતંત્ર શરીરના આધાર માટે તથા નાજુક અવયવના રક્ષણ માટે બહુ જરૂરી છે. કંકાલતંત્ર શરીરને ટેકો આપે છે, શરીરને આકાર આપે છે, શરીરને હલનયલન કરાવે છે, નાજુક અવયવોનું રક્ષણ કરે છે. હાડકાંની વચ્યે આવેલા જુદા જુદા સાંધા શરીર દ્વારા થતી હલનચલનને લગતી જુદી જુદી ત્ર્રયાઓમાં સહકાર આપે છે.

## 7.6 પારિભાષિક શબ્દો

વિશ્લેષણ : કોઈપણ માહિતીનો ઊડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરવો ત
ખોપરી: માથાના ઉપરના ભાગમાં વાળ-ચામડીની નીચે આવેલ હાડકા દ્વારા બનેલ મજબૂત રચના.
ન્યુરોન : ચેતાકોષ
તાલીમબદ્ધ: એવી રીતે કળવાયેલું કે જે સંબંધિત પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે તૈયાર હોય.
સુગઠિત : સારી ચીતે જેનું ગઠન થયેલું હોય તેવું

## 7.7 ‘તમારી પ્રગતિ ચકાસો’ના જવાબ : સ્વાધ્યાય

જવાબ 1 : ચેતાતંત્રનોં મૂળભૂત એકમ ચેતાકોષ છે. ચેતાકોષો જોડાઈને ચેતા બને છે. ઉપરાંત મગજની રચનામાં પঙ યેતાકોષો આવેલા છે.
જવાબ 2 : શરીરની અંદર ચાલતી બધીજ ક્રિયાઓ માટે તથા બે અલગ અલગ ક્રિયાઓની વચ્યેના તાલમેલ માટે સંવેદન અતિઅગત્યનું છે. શરીરની અંદર સંવેદનના વહનનું કાર્ય ચેતાતંત્ર દ્વારા થાય છે. ચેતાતંત્ર ચેનાપેશીઓનો બનેલ છે અને તે માનવ -યવહાર માટે અત્યંત આવશ્યક છે. અન્ય પ્રાણીઓ કરતાં માણસ આ તંત્રને કારણેજ જુદો પડે છે. ચેતાતંત્રનું અતિઅગત્યનું અવયવ મગજ છે. માણસનું મગજ આજના સુપર કોમ્પ્યુટરને પણ પાછળ મૂકી દે તેવું અસાધારણ તથા ઈશ્ધરનું બનાવેલું એક અદૂભુત સુપર કોમ્પ્યુટર છે. આ તંત્રને સરળતાથી સમજવા માટે આપણે તેની સરખામણી ટેલિફોન સાથે કરી શકીએ. ટ્લિફોફોનનો ઉપયોગ સંદેશાનુ વહન લાવવા તથા લર જવા માટે છે. તેવી રીતે ચેતાતંત્રનું કામ પણ તેવુંજ છે. ચેતાતંત્ર આપણા શરીરના સંદેશા મગજ તરફ લર જવાનું અને મગજના આદેશરૂપી સંદેશા શરીર તરફ લાવવાનું કાર્ય કરે છે. તેમાં મગજ એ ટેલિફોન એક્સચેન્જ ※ેવું કાર્ય કરે છે. મગજમાંથી શરીર તરફ જતા સંદર્શા ચેતાઓ દ્વારા પસાર થાય છે અને શરીર તરફથી મગજમાં જતા સંદેશાઓ પણ ચેતાઓ દ્વારા પસાર થાય છે. આ કામમાં મગજ તરફથી શ!.1રના અલગ અલગ અવયવો તરફ મગજના આદેશરૂપી સંદેશાઓ જે ચેતાઓ લઈ જાય છે તેને વાલ. $ક$ ચેતાઓ કહેવામાં આવે છે. જયારે શરીરના અલગ સલ સગ અંગો તરફથી મગજ તરફ સંવેદના જે ેેતાઓ દ્વારા પસાર થાય છે તે ચેતાઓને સંવેદી ચેતાઓ કહેવામાં આવે છે.આવા ચેતાકોષ ત્રણ પ્રકાં ના છે :

1) સેન્સરી નર્વ ટીશ્યુ (સેન્સરી ન્યુરોન) : આ પ્રકાઃના ચેતાકોષો દ્વારા સંવેદી ચેતાઓ બને છે, જે શરીરના અવયવો તરફથી સંવેદનનું વહન મગજ તરફ કરે છે.
2) મોટર નર્વ ટીશ્યુ (મોટર ન્યુરોન) : આ પ્રકારના ચેલાકોષો દ્વારા વાહક ચેતાઓ બને છે,જે ૨ ગજમાંથી આવતા આદેશોનું શરીરના અલગ અલગ અવયવો તરફ વહન કરે છે.
3) ક•‘કટર નર્વ ટીશ્યુ (કનેકટર ન્યુરોન) : આ પ્રકારના ચેતાકોષો ચેતાતંત્રમાં જ્યાં પણ જોડાણનું કાં કરવાનું હોય .્યાં કરે છે. સંવેદી ચેતાઓને મગજ સાથે જોડવાનું કામ હોય 子 વાહક ચેતાઓને મગજ સાથે જોડાનનું કામ હોય અથવા જયાં પણ જોડાણ થતું હોય ત્યાં બધેજ આ ચેતાડોષ આવેલા છે.

જવાબ 3 : હાડકાં શરીરનું માળખું રયે છે. તેને ઢાંકવાનું કામ સ્નાયુરો કરે છે. આ સ્નાયુઓ શરીરને આકાર આપે છે. શરીરનું હલનયલન કરાવે છે અને શરીરના સ્થળઃતતરમાં મદઢ. કરે છે. જો સ્નાયુઓ ન હોત તો આપણ઼્ું શરીર માત્ર હાડકાના થાંભલા જેવું બની જાત. ષ્ભાણણા શરીરમાં સ્નાયુઓનો ઘણો મોટો ભાગ છે. આપણા શરીરનું જે વજન હોય છે તેમાંથી લગા‘ગ અરધાથી વધારે વજન એટલે કહો 子 $2 / 3$ વજન સ્નાયુઓનું જ હોય છે. સ્નાયુઓના સ્થાન અને ઉ૫ળોગ પ્રમાણે સ્નાયુઓના આકાર અને કદ અલગ અલગ હોય છે. કેટલાક સ્નાયુઓ લાંબા હોય છે. કેટલ કસ્નાયુઓ ટૂંકા હોય છે, કેટલાક સ્નાયુઓ ગોળ હોય છે તો કેટલાક સ્નાયુઓ ચપટા હોય છે અ:ી જ જીતે કેટલાક સ્નાયુઓ પાતળા કે પહોળા હોય છે. માણસના શરીરમાં લગભગ 500 કરતાં દધુ નાના મોટા સ્નાયુઓ આવેલા હોય છે.

## જવાબ 4 : સ્નાયુઓના બે પ્રકાર છે :

(1) ઈચ્ધાવર્તી સ્નાયુઓ
(2) અનિચ્છાવર્તી સ્નાયુઓ
(1) ઈચ્છાવર્તી સ્તાયુઓ : આ પ્રકારના સ્નાયુઓનું હલનયલન આપણે આપણી ઈચ્છા મુજા કીી શકીએ છીઓ. હાથ, પગ, મોં, વગેરેના સ્નાયુઓ ઈચ્છાવત્તી સ્નાયુઓ છે. આ નાયુઓને આપણે આપણી ઈચ્છા મુજબ હલાવી યલાવી શકીએ છીએ. આ સ્નાયુઓ પાતળા, લાંબા તાંતણાઓના બનેલા હોપ છે અને તેમનો આકાર વેલણ જેવો હોય છે ઓટલે કે તે વચમાં પહોળા અને બ. ફોડે સાંકડા હોય છે.
(2) अनिચ્છાવર્તી સ્મયયુઓ : આ પ્રકારના સ્નાયુઓનું હલનયલન આપણી ઈક્છા અનુસાર આપણે કરી શકતા નથી. જઠર, હદય, આંતરડાં, ગર્ભાશય વગેરેના સ્નાયુઓ આપણી ઈસ્છ મુજબ વર્તતા નથી, માટે તેને અનિચ્છાવર્તી સ્નાયુઓ કહેવાય છે. દા.ત. આપણે ઈચ્છા હોય તો પફા દદયને ધબકતું અટકાવી શકતા નથી.
જવાબ 5 : જપારે આપણે ટદ્ટાર સ્થિર ઊભા રહીએ છીએ ત્યારે કરોડની બાજ્ઞેથી પીઠના સ્નાયુ શરીરને પાછળ ખેંચે છે. પેટના સ્નાયુ તેને આગળ ખેંચે છે. જાંધના સ્નાયુઓ પુગને આગળની તરફ ખેંયે છે અને ઘૂંટણના સાંધાને વળ્ળી જતા અટકાવે છે. પિડીના સ્નાયુ પગના iજજને પાછળ ખેંચી, ઘૂંટીનો સાંધો સ્થिર રાખી, શરીરને આગળ ઢળતું અટકાવે છે. ગરદનના સ્નાયુ મસ્તકને સીધું રાખે છે. આમ પેટ, છાતી, પીઠ, ગરદન વગેરેના સ્નાયુઓ ઓકત્રિત સહકારથી જ માનવ ટદ્ટાર કે સીધો ઊભો રહી શકે છે.
જવાબ 6 : મજબૂત સ્નાયુઓને કારછે શરીર ભરાવદાર અને આકર્ષક લાગે છે. જ વ્યક્તિ નિયમિત યોગાસન કરે તો તેના સ્નાયુઓ યોગાસન ન કરતી વ્યક્તિ કરતાં અનેક ચીતે. વધુ સારા હોય છે. યોગાસન કરવાથી નબળા સ્નાયુઓ વધારે સબળા બને છે અને વધુ શક્તિ પ્રામ કરે છે. આવા સ્નાયુઓ જલદી થાક અનુભવતા નથી તેમજ વ્યક્તિના સ્નાયુઓની શક્તિ સામાન્ય કરતા વધારે હोय छे.
જવાબ 7 : કંકાલ એટલે હાડકાં. હાડકાં દ્વારા જે તંત્ર બનેલું છે તે કંકાલતંત્ર. આ તં:! આપણા શરીરને આધાર આપે છે. વિવિધ હલનચલનમાં મદદ કરે છે તથા જુદી જુદી સ્થિતિમં જળળી રાખે છે. જે હાડકા ન હોત તો આપણા શરીરને આધાર આપે તેંું કે આપણા શરીરના મહત્વના અવયવોને રક્ષણ આપે તેંું કંઈ ન હોત. જે આવું થાત તો આપણુુંં શરીર એક માંસનો ઢંલો થર જાત. આ ઉપરાંત તેની અંદર આવેલા અતિઅગત્યના અવયવોનું રક્ષણ કરવા માટેની પણ કોઈ વ્યવસ્થા ન હोત.
જવાબ 8 : શરીરમાં અલગ અલગ હાડકાં આવેલાં છે. આ હાડકાં ક્ષારોનાં બનેલાં છે. ખાસ કરીને કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ અને થોડેક અંશે મેગ્નેશિયમ તેમાં આવેલું છે. હાડકાંની આંતરિક વૃ⿸્ધિ થવા માટે કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ અને વિટાનિન ‘ડ’ વાળા આહારની જર૨ પ૩ છે. શરીરની અંદર ફુલ 213 જેટલાં હાડકાં આવેલાં છે. તેમાં માથાનાં હાડકાં, ધડનાં હાડકાં, હાથ-પગન.. હાડકાંનો સમાવેશ થાય છે. પુરુષોમાં ગળામાં એક હાડક્રું વધારે આવેલું હોય છે.
જવાબ 9 : હાડકાં એકબીજ સાથે જેડાઈને અથવા એકબીજનોં ૩઼કો લઈને હલનયલન કરે ત્યારે તેને સાંધો કહેવાય છે. આવા સાંધા અલગ અલગ પ્રકરના હોય"હે આવા સાંધા શરીરને અથવા શરીરનાં અંગોને વાળવામાં, સીધા કરવામાં, નજ઼ક લાવપાયાં, દૂર જ્રీ જવામાં કे ઉપર નીયે કરવામાં મદદ કરતા હોય છે. અમુક સાંધા એવ, હોય છે જે હલનયલન ઃશ્ર શકતા નથી અને એકબીજ સાથે સ્થિર રીતે જોડાયેલા હોય છે.

CYS-02


ડૅ. બાબાસાહેબ આંબડકર
યોગवિજ્ઞાનનો
પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ

विભાગ 2
શરીરવિજ્ઞાન-માનસિક સ્વાસ્થ્ય

ખ่ง 2
માનસિક સ્વાસ્થ્ય

| ओょમ 1 : <br> માનસિક સ્વાસ્થ્ય | 05 |
| :---: | :---: |
| $\text { ねકમ } 2 \text { : }$ | 09 |
| व्यक्तित्व |  |
| $\text { ઓકમ } 3 \text { : }$ | 15 |
| પ્રાર્थनા |  |
|  | 19 |
| तनाव |  |
|  | 25 |
| લાગણી |  |

વિષય નિષ્ણાત સમિતિ
q) ડો. वિક્ર્મ બી. ઉપાધ્યાય
२) શ્રી બિમાનજી પાલ

वિઝીટીંગ ફકલ્ટી ઈન યોગ થેરાપી યોગકન્દ્ર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ.

વિभાગાધ્યક્ષ, યોગફેન્ર ગૂજરાત વિદાપીઠ, આધ્રમરોડ, અમદાવાદ.

યોગાયાર્ય, પંચકર્મ નિષ્ણાત આયુર્વેદિક Aिક્सिક,
3/બી, જીવ સ્મૃતિ સોસાપટી,
મીર મ્મિકા સ્કૂલ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ-380013.
ઈ/9, શુભલક્ષ્મી પેલેસ
ભૂયંગદેવ ચારં રસ્તા, સોલા રોડ, ઘાટલોડિયા,
અમદાવાદ-380061.
ઈ, 10 ત३ほનગર વિભાગ-૨, સુભાષચોક- ગુર્કૅળ રોડ, મેમનઃાર, અમદાવાદ.

## ૫રામર્શક (વિષય)

ડૉ. રાકેશ મહેતા
si. विકみ બી. ઉપાध्याय

વૈદ શ્રી. ફા્્ુુનભાઈ પટેલ

Д્ન્સ્ર્મપલલશ્રી
સી.યુ. શાહ આર્સ કૉલેજ, લાલદરવાજા,અમદાવાદ-01

## પરામર્શક (ભાષા)

શ્રી. બાબુલાલ મ. શાહ

## भ 4 \{1श

## શ્રી.એસ.એચ.બારોટ

3 એ,જવન જ્યોત સોસાયટી,
મનીષ હોલ સામે, નારણપુરા,
અમદદાવાદ-380013
સંયોજન સહાય

## +

> મદદનીશ કુલસચિa
> ડો. '‘ાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી,
> ડફનાળા, શાહીબાગ,અમદાવાદ - 380003 .

> કલસચિa, ડો. બાબાસાહેબ આiબડકર ₹ોોપન યુનિવર્સિટી,
> સરકારી બંગલા નબર-9, ડકનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ - $\mathbf{3 8 0} 003$
> (c) सર્વ हf स्वाधी:-

## ઓકમ 1 ：માનસિક સ્વાસ્થ્ય

હાલના સમયમાં શારીરિક સ્વાસ્ષ્યની સાથે સ્સાથે માનસિક શબ્દ પણ ધીમે ધીમે પ્રચલિત થતો જાય છે． આ માનસિક સ્વાસ્થ્ય વિશે આપણે હવે ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરીશું．

## રૂપરેખા ：

## 1.1 ઉદેશ

## 1.2 પ્રસ્તાવના

1.3 માનસિક સ્વાસ્થ્યની પરિભાષા
1.4 યોગ અનુસાર માનસિક સ્વાસ્ષ્ય
1.5 સારાંશ
1.6 ‘તમારી પ્રગતિ ચકાસો’ના જવાબ ：સ્વાધ્યાય

## 1.1 ઉદृిश

આ ねકમના અંતે તમે；
－માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય શું છે તે જાણી શકશો．
－આધુનિક સમયમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કરવા વિશે વાત કરી શકશો．
－યોગ અનુસાર માનસિક સ્વાસ્થ્ય શું છે તેની લાક્ષણિકતા તથા કાર્ય વિશે જાણી શકશો．

## 1.2 પ્રસ્તાવના

－માનસિક સ્વાસ્થ્ય એટલે શરીરનું નિરામયપણું．શરીરના રોગો દૂર કરવાની કાર્યક્ષમતા．સ્વભાવ －વર્તનના સંબંધ પર વિધાયક અસર કરતું તત્ત્વ છે．
－દરેકે માનસિક સ્વાસ્થ્ય ટકાવી રાખવું જરૂરી છે．
－માનસિક સ્વાસ્થ્ય ખાસ પ્રકારની જાગરૂકતાથી（awarenece）ટકાવી શકાય છે．
－યોગાભ્યાસ જાગરૂતા વિકસાવવા，કૅળવવા અને સ્વાસ્થ્યમાં સાતત્ય જાળવવા માટે જરૂરી છે．
માનસિક સ્વાસ્થ્ય શારીરિક હોવા છતાં，આપણે માનસિક સ્વાસ્થ્ય અંગે જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં સજાગ， સભાન અને ચિંતિત નથી આનું કારણ એ છે 子 શારીરિક સ્વાસ્થ્ય 子े શારીરિક અસ્વસ્થતાને આપણે સહેલાઈથી પારખી શકીએ છીએ．શારીરિક ખોડખાંપણ આપણો સહેલાઈથી જોઈ ગાીએ છીએ，અનુભવી શકીએ છીએ，પરંતુ તેટલી સરળતાથી 子े સહેલાઈની આપણે હળવા પ્રકારની માનસિક અસ્વસ્થતાને પારખી શકતા નથી．આ ઉપરાંત માનસિક સ્વાસ્થ્યની ખામી આત્મવિશ્વાસનો અભાવ，વગેરેને આપણે વ્યક્તિની ખાસિયત અથવા સ્વભાવથી વિચિત્રતા તરીકે ઓળખાવી તેની અવગણના કરીએ છીએ． પરંતુ હવે આપણે માનસિક સ્વાસ્થ્યને બરાબર સમજી માનસિક બીમારી થાય જ નહિ તેના ૫૨ ભાર મૂકીશู่．

## 1.3 માનસિક સ્વાસ્થ્યની પરિભાષા

કોઈ પણ જાતની પીડા，દુઃખ 子 બી બીમારી વિના જે વ્યક્તિ પોતાનું કાર્ય હાંથ，પગ 子 શરીરના અંગો વરે કર્યા કરે છે તો તેને આપણે શારીરિક રીતે સ્વસ્થ માનીએ છીએ．શારીરિક સ્વસ્થતાની જેમ માનસિક સ્વસ્થતા ઝડપથી પારખી શકાતી નથી．બીજી રીતે સ્વસ્થ દેખાતી વ્યક્તિ આાંતરિક રીતે અસ્વસ્થ પણ હોય．છેલ્લાં કેટલાક વષાંથી માનસિક સ્વાસ્થ્યનો ખ્યાલ આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સ્વીકૃતિ પામેલ છે．વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા（W．H．O）ના 1946માં તૈયાર થયેલા બંધારણમાં સ્વાસ્થ્યની વ્યાખ્યા આ મુજબ અપાઈ હતી ：＂સ્વાસ્થ્ય એ માત્ર રોગ，નબળાઈ કે શક્તિના અભાવ કે ગેરહાજરીની અવસ્થા નથી પણ એ ઉ૫રાંત તે સમશ્ર અને સંપૂર્ણ એવી શારીરિક，માનસિક અને સામાજિક પર્યાપ્પામાંથી સર્જાતી સ્થિતિ છે＂ આમ，માત્ર રોગ ના હોવો એ સ્વાસ્થ્યનું લક્ષણ નથી，પણ વ્યક્તિનો શારીરિક，માનโ્ં＇ક，સામાજિક

તથા આધ્યાત્મિક વિકાસ થયો હોય તથા વ્યક્તિ પ્રસન્ન હોય ત્યારે તંદુરસ્ત કહેવાય. આર્યુંવેદ પ્રમાણે :
"જેમાં વાત, પિત્ત, કફ ત્રણ દોષો સમાન હોય, જેમની જઠચાગ્નિ સમાન હોય, જેમના રસ, રક્તાદિ સાતેય ધાતુ, મળ, મૂત્ર, સ્વેદ એ ત્રણે મળોની ક્રિયા સમાન હોય તથા જેમનાં આત્મા, ઈન્દ્રિય અને મન પ્રસન્ન હોય, તેવી વ્યક્તિને ‘સ્વસ્થ’ કહે છે."

આ ઉપરાંત, હવે આપણે કેટલાક મનોચિકિત્સકો દ્વારા કરેલ સ્વાસ્થ્યની વ્યાખ્યા સમજએ :
કોલમેનના મત પ્રમાણે "માનસિક સ્વાસ્થ્ય એટલે તંદુરસ્ત વ્યક્તિત્વ વિકાસ અને માનસિક રોગના હુમલાથી બયવા માટેનો વ્યવસ્થિત વૈજ્ઞાનિક મ્રતન્ન"

હેડલીના મત પ્રમાણો "માનસિક સ્વાસ્થ્ય એટલે લોકોમાં, વ્યક્તિગત તેમજ સામાજિક દૃષ્ટિએે એે પ્રકારના વર્તનનો વિકાસ, જે કોઈપણ પ્રકારની માનસિક બીમારીના નિવારણ માટેની ઉચ્યતમ શક્તિ ધરાવતો હોય"

## 1.4 યોગ અનુસાર માનસિક સ્વાસ્થ્ય

શરીરમાં વિવિધ પ્રકારના અવયવો એકબીજના સંકલનથી કાર્ય કરે છે અને વ્યવસ્થિત સંયોગ કરે છે ત્યારે મનુષ્ય શારીરિક રીતે સ્વસ્થ હોય છે. પરંતુ,
" शरीरेन्द्रियस्त्वात्मं स्वस्थ एयं $T$ "
આ સૂત્રમાં પૂર્શ સ્વાસ્થ્યની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે. તે મુજબ શરીરની સાથે સાથે મન, ઈન્દ્રિય તથા આત્મા સંકલિત હોય ત્યારે મનુષ્ય માનસિક રીતે સ્વસ્થ છે તેમ કહેવાય. આમ, માત્ર બાહ્ય વર્તનના આધારે સ્વાસ્થ્યનો અર્થ ન લેતાં આંતરિક વર્તન પર પણ ભાર મૂકવો જોઈએ.
યોગની દષ્ટિએ મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર આા ત્રણેયનું સંપૂર્ડ સંકલન થાય ત્યારે માનસિક સ્વાસ્થ્ય પ્રામ્ત થાય.

## 1.5 સારાંશ

આમ, માનસિક સ્વાસ્થ્ય એ શારીરિક સ્વાસ્થ્ય જેટલી જ મહત્ત્વની બાબત છે. માનસિક સ્વાસ્થ્ય પ્રામ્મ કરવા માટે તેનો અર્થ બરાબર સમજ્જ લેવો ખૂબ જ જરૂરી છે. માનસિક સ્વાસ્થ્ય પ્રામ કરી વ્યક્તિ પોતાનમાં સ્થિત થાય છે.

- તમારી પ્રગતિ ચકાસો
(1) W.H.O. પ્રમાણે માનસિક સ્વાસ્થ્યની વ્યાખ્યા આપો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(2) આયુંવેદ પ્રમાણે માનસિક સ્વાસ્થ્યની વ્યાખ્યા આપો
(3) કોલમેન અને હેડલીનાં મતાનુસાર સ્વાસ્થ્યની વ્યાખ્યાઓ આપો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(4) યોગ અનુસાર માનસિક સ્વાસ્થ્યની ચર્યા કરો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(5) ખાલી જગ્યા પૂરો.
(1) મન, $\ldots \ldots \ldots$ અને ............... નું સંપૂર્શ સંકલન થાય ત્યારે માનસિક સ્વાસ્થ્ય માપ્ત ધાય.
(2) ............ अनે

વગેરે મનોચિકિત્સકોએ સ્વાસ્થ્યની વ્યાખ્યાઓ કરેલ છે.

## 1.6 પારિભ્મષિક શબ્દો

અવગણના : જે વસ્તુ ગણતરીમાં ન લર્ઈ તે
જઠરાગ્નિ : આપણા શરીરમાં હોજરીમાં ખોરાકના પાચનની જે શક્તિ, ખોરાકને પચાવવાની જે શક્તિ છે તે

## સ્થિત : સ્થિર થઈને રહેવું છે તે

સંકલન : એકબીજા સાથે વ્યવસ્થિત રીતે તાલમેલપૂર્વક ગોઠવાયેલું હોવું તે

## 1.7 'તમારી પ્રગતિ ચકાસો'ના જવાબ : સ્વાધ્યાય

જવાબ 1: વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (W.H.O) ના 1946માં તૈયાર થયેલા બંધારણમાં સ્વાસ્ય્યની વ્યાખ્યા આ મુજબ અપાઈ હતી : "સ્વાસ્થ્ય એ માત્ર રોગ, નબળાઈ તે શક્તિના અભાવ કे ગેરહાજરીની અવસ્થા નથી, પરંતુ એ ઉપરાંત તે સમશ્ર અને સંપૂર્ણ એવી શારીરિક, માનસિક અને સામાજિક પર્યાપ્તતામાંથી સર્જાતી સ્થિતિ છે. "

આમ, માત્ર રોગ ના હોવો એ સ્વાસ્્્નું લક્ષણ નથી, પણ વ્યક્તિનો શારીરિક, માનસિક, સામાજિક, તથા આધ્યાત્મિક વિકાસ થયો હોય તથા વ્યક્તિ પ્રસન હોય, ત્યારે તંદુરસ્ત કહેવાય.

## જવાબ 2 : આર્યુંવેદ પ્રમાણો,

"જેમાં વાત, પિત્ત, કફ ત્રણ દોષો સમાન હોય, જેમની જઠરાગ્નિ સમાન હોય, જેમના રસ, રક્તાદિ સાતેય ધાતુ, મળ, મૂત્ર, સ્વેદ એ ત્રણો મળોની ક્રિયા સમાન હોય તથા જેમનાં આત્મા, ઈન્દ્રિય અને મન પ્રસન્ન હોય તેવી વ્યક્તિને ‘સ્વસ્થ' કહે છે."

જવાબ 3 :- કોલમેનના મત પ્રમાણો "માનસિક સ્વાસ્થ્ય એટલે તંદુરસ્ત વ્યક્તિત્વ વિકાસ અને માનસિક રોગના હુમલાથી બયવા માટેનો વ્યવસ્થિત વૈજ્ઞાનિક પ્રયત"

હેડલીના મત પ્રમાણો "માનસિક સ્વાસ્થ્ય એટલે લોકોમાં, વ્યક્તિગત તેમજ સામાજિક દિષ્ટિએ એ પ્રકારના વર્તનનો વિકાસ, જે કોઈપણ પ્રકારની માનસિક બીમારીનો નિવારણ માટેની ઉચ્યતમ શક્તિ ધરાવતો હोय"

જવાબ 4 : શરીરમાં વિવિધ અવયવો એકબીજાના સંકલનથી કાર્ય કરે છે અને વ્યવસ્થિત સંયોગ કરે છે ત્યારે મનુષ્ય શારીરિક રીતે સ્વસ્થ હોય છે પરંતુ,

## " शरोरेन्द्रियस्त्वात्मं स्वस्थ एयं $T$ "

આ સૂત્રમાં પૂર્ણ સ્વાસ્થ્યની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે. તે મુજબ શરીરની સાથે સાથે મન, ઈન્દ્રિય તથા આત્મા સંકલિત હોય ત્યારે મનુષ્ય માનસિક રીતે સ્વસ્થ છે તેમ કહેવાય. આમ, માત્ર બાહય વર્તનના આધારે સ્વાસ્થ્યનો અર્થ ન લેતાં આંતરિક વર્તન પર ૫ણ ભાર મૂકવો જોઈએ.
યોગની દૃષ્ટિએ મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર આ ત્રણેયનું સંપૂર્શ સંકલન થાય ત્યારે માનસિક સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત થાય.

જવાબ 5 (1) મન, વ્વિઅને અહંકાર નું સંપૂર્ણ સંકલન થાય ત્યારે માનસિક સ્વાસ્થ્ય પાપ્ત થાય.
(2) કોલમેન અને હેડલી વગેરે મનોચિકિત્સકોએ સ્વાસ્થ્યની વ્યાખ્યાઓ કરેલ છે.

## એકમ 2 : વ્યક્તિત્વ

આપણે સૌ એવા વાતાવરણમાં ઉછરીએ છીએ, સમાન પ્રકારના અનુભવો કરીએ છીએ, છતાં દરેક વ્યક્તિ અન્યથી ભિન્ન છે. આ એકમમાં આપણે વ્યક્તિત્વ વિશે ઊીંડાણપૂર્વક સમજીશું. પશ્ચિમ મનોવિજ્ઞાન તથા તબીબી વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ વ્યક્તિત્વની વ્યાખ્યા કરીશું અને યૌગિક દષ્ટિકોણથી વ્યક્તિત્વ વિશે વાત કરીશું.

## રૂપરેખા:

2.1 ઉछेश
2.2 પ્રસ્તાવના
2.3 પશ્ચિમ મનોવિજ્ઞાનની વિયારધારા
2.4 તબીબીવિજ્ઞાન પ્રમાણે વ્યક્તિત્વ
2.5 યौગિક દષ્ટિકોણ
2.6 સારાંશ
2.7 પારિભાષિક શબ્દો
2.8 ‘તમારી પ્રગતિ યકાસો’ના જવાબ : સ્વાધ્યાય

## 2.1 उदृेश

આ એકમના અંતે તમે,

- પશ્ચિમ મનોવિજ્ઞાન પ્રમાણે વ્યક્તિત્વનો અર્થ જાણી શકશો.
- તબીબીવિજ્ઞાને પણ વ્યક્તિત્વની વાતો કરી છે, તેની વ્યાખ્યા વિશે જાણીશું.
- યૌગિક દષ્ટિકોણથી પંયકોશીય વ્યક્તિત્વ વિશે વિસ્તારપૂર્વક સમજીશું.
- પશ્ચિમ મનોવિજ્ઞાન તथા યૌગિક દષ્્િિોણથી વ્યક્તિત્વનો તફાવત સમજીશું.


## 2.2 પ્રસ્તાવના

અંગ્રેજીમાં વ્યક્તિત્વનન 'Personality ' કહે છે. જે ચીક ભાષાના 'Persona ' પરથી આવ્યો છે. Persona એટલે મહોરું, માસ્ક. Personality નો સામાન્ય અર્થ બાહ્ય દેખાવ એવો થાય છે, પરંતુ ખરેખર તો ‘વ્યક્તિત્વ' એ શબ્દનો સંબંધ બાહ્ય દેખાવ સાથે નથી, પણ વ્યક્તિમાં રહેલા વર્તન અંગેના આંતરિક ઘટકો સાથે છે.
આ વ્યક્તિત્વ અંગે જુદી જુદી વિચારધારાઓ આપણે આ એકમમાં હવે વિસ્તારથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. જેથી ખરેખર व्यક્તિત્વનો સૂક્ષ્મ અર્થ શું છે તે જાણી શકીશું.

## 2.3 પશ્ચિમ મનોવિજ્ઞાનની વિચારધારા

વ્યક્તિત્વનો અભ્યાસ હંમેશાં આકર્ષક રદ્યો છે, પરંતુ પોતાના અને પારકાના વ્યક્તિત્વની ઓળખ એ કાયમ માટે પડકારરૂપ છે.
"People have one thing in common, they are all different"

- Robert Zent

અર્થાત્ માણસોમાં એક વસ્તુ સમાન છે કેતે બધા અલગ અલગ છે.
"Every man is in some respects"
i) like all other men
ii) like some other men and
iii) like no other men"

દરેક માણસ કેટલીક બાબતોમાં બીજા બધા જેવો છે અથવા બીજા કેટલાક જેવો છે અથવા કોઈના જેવો નથી.

આથી, વ્યક્તિત્વના અભ્યાસ માટે અનેક અભ્મિગમો ઊભા થયા. દરેક વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ વિશેષ અને અજોડ હોય છે. વ્યક્તિત્વ અનેક પાસાંની જાિલ રચના છે.

આપણે સૌ એક વાતાવરણમાં ઉછરીએ છીએ, સમાન પ્રકારના અનુભવો થાય છે. એક જ સામાજિક, સાંસ્કૃતિક પરિવેશમાં રહીએ છીએ. અહીં જ આપણા દરેકના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ થાય છે. છતાં モરેકનું વ્યક્તિત્વ અલગ છે.

હવે, મનનો અભ્યાસ કરીએ તો, તેમાં તેના ત્રણ અલગ અલગ સ્તરનો સમાવેશ થાય છે. આ ત્રણેય મળીને વ્યક્તિત્વ બને છે. આ ત્રણેમાં જો કોઈ પ્રકારનું અસંકલન ઊભભું થાય, તો વ્યક્તિ માનસિક રીતે અસ્વસ્થ બને છે. આ ત્રણેય એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે.

## 2.4 તબીબીવિજ્ઞાન પ્રમાણો વ્યક્તિત્વ

તબીબી વિજ્ઞાન અનુસાર વ્યક્તિત્વની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે - "સંપૂર્ણ વ્યક્તિત્વ એટલે નીરોગી અને સ્વસ્થ શરીર, પ્રસન અને શાંત મન, સ્થિર અને તીવ્વ બુદ્ધિ, વ્યક્તિગત, કૌટુંબિક અને સામાજિક પ્રશ્ને ન્યાય-અન્યાય, સત્ય - અસત્ય પારખવાની સમજ અને સત્ય તેમજ ન્યાયના પંથે રહીને સંઘર્ષ કરવાની શક્તિ ઉપરાંત ઉપાડેલું કામ પૂરું કરવાની વૃત્તિવાળું ચિત્ત"

## 2.5 યોગિક દ્ષ્ટિકોણ

## સાંખ્યદર્શન પ્રમાણો :

પ્રાચીન ભારતમાં કપિલમુનીના સાંખ્યદર્શનમાં જણાવ્યું છે કે સમશ્ર વિશ્વ સત્ત્વ, રજસ અને તમસ એ ત્રણ તત્ત્વોનું બનેલું છે. સ્વાભાવિક રીતે જ માનવ શરીરના બંધારણમાં આ ત્રણ તત્વ્વો જ પાયારૅ છે. આમાંથી જે તે તત્ત્વોના માબલ્ય પ્રમાણે વ્યક્તિનો સ્વભાવ સાત્ત્વિક, રાજસી કે તામસી પ્રકૃતિ ધરાવે છે. શ્રીમદૂ ભગવદગીતામાં આ ત્રણ વ્યક્તિત્વના પ્રકારો અને તેમના ગુણ, લક્ષણો, પ્રકૃતિનું વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે.

## પંચકોશવિદ્યા પ્રમાણે વ્યક્તિત્વ/યૌગિક દ્ષષ્ટિકોણ :

તેતરીય ઉપનિષદમાં પંચકોષવિઘ્યા છે. આ મુજબ આત્માને પાંચકોશ આવરણ છે.
પંચકોશાતીત = પંચકોશ + અતીત
અર્થાત્ પંચકોશથી જે પર છે તે.
જે વસ્તુ ઢાંકનાર આચ્છાદનરૂપ હોય, તે ઢાંકનાર પદાર્થને કોશ કહે છે. તે જ પ્રમાણે આત્માને પ્રકટ થતો રોકવા તેનું આવરણ કરે છે, તેવા પાંચ ઢાંકણને કોશ કહે છે. તે નીચે મુજબ છે.
$\rightarrow$ અન્નમય કોશ
$\rightarrow$ પ્પાણમય કોશ
$\rightarrow$ મનોમય કોશ
$\rightarrow$ વિજ્ઞાનમय કોશ
$\rightarrow$ आનંદમય કોશ
જેમ સૂર્યના પ્રકાશને પરાવર્તિત થવા માટે માધ્યમની જરૂ ૫ડે છે, તેમ આત્માના ચેતનરૂપી પ્રકાશને પામવા તેમજ સમજવા માટે વ્યક્તિત્વમાં અલગ અલગ સ્તરની જરર ૫ડ છે.
આ દરેક કોશ તેની બહારના સ્તરથી અંદર તરફ જતાં સૂક્ષ્મ થતા જાય છે. સૌૌથી અંદર યેતનાનું સૂક્ષ્મતર પ્રતિકૂલન થાય છે. વ્યક્તિત્વના પાંચે સ્તર પર આત્માની ચેતનાનો પ્રકાશ પડે છે. પરંતુ જેમ એકની અંદર એક એવા પાંચ ડબબાઓમાં સૌૌથી અંદર બરફનો ટુકડો મૂક્યો હોય, તો અનુકમે બહારની તરફ આવતાં ઠંડક ઓછી થતી જાય છે, તેમ આત્માની ચેતનાનો પ્રકાશ બહાર તરફ આવતાં ઓછો થતો જાય छे.

એક ડુંગળીના પડને ખોલતા જઈએ તો આખરે એમાં ંઈ નથી હોતું, એ જ પ્રમાણે કોશનાં ૫ડ એક પછી એક નિયંત્રણ કરી ખોલતાં અંદર કંઈ નથી રહેતું. અર્થાત્ તે અવકાશમાં મૂકેલા ઘડા જેવી ખાલી તથા સાગરમાં ડુબાડેલા ઘડા જેવી પૂર્ણ સ્થિતિ છે. ત્યાં આત્મસાક્ષાક્કાર થાય છે તથા પરમાનંદનો અનુભવ થાય છે.


## (1) અન્નમય કોશ :

નરી આંખે આપણે માત્ર અન્નમય કોશ એટલે પંચમહાભૂતના બનેલા સ્થૂળ શરીરને જ જોઈ શકીએ છીએે. એ તો માત્ર બહારનો છેડો છે. તેની અંદર બીજા ચાર કોશો છે. કર્મફળ ભોગપવા માટે જીવે છે. પ્રારબ્ધ કર્મો પૂરાં થતા સુધી તેણે શરીર ધારણ કરેલું હોવાથી તે નાશવંત છે. જન્મ પહેલાં અને મૃત્યુ પદ્રી અન્નમય કોશનો અભાવ હોય છે.

## (1) પ્રાણમય કોશ :

પાંચ કર્મેન્દ્રિયો અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોને ક્રિયાવાન રાખનાર પાંચ પ્રાણ મળીને થતા કોશને પ્રાણમય કોશ કહે છે. પ્રાણ એટલે જીવનશક્તિ પ્રાણ. આપણા શરીરમનને ગતિ આપનાર તત્વ છે. જયાં સુધી પ્રાણની ઊર્ધ્વગતિ ન થાય ત્યાં સુધી આધ્યાત્મ માત્ર વાતોમાં જ રહે. પ્રાણ તત્ત્વત: એક જ હોવા છતાં ક્રિયાભેદ અને સ્થાનભેદ દ્વારા તેના પાંચ માણ અને પાંચ ઉપપ્રાણ એમ દશ ભેદ પાડવામાં આવે છે.

| પ્રાણ | ઉપખ્ય |
| :--- | :--- |
| પ્રાણ | નાગ |
| અપાન | કૂર્મ |
| ઉદાન | કૃકર |
| વ्यાન | દેવદत्ત |
| સમાન | घનંજ્ય |

## (1) મનોમय કોશ :

પ્રાણમય કોશની અંદર રહીને તેને ે્રેરિત કરનાર તેમજ પાંચ ઈન્દ્રિયો સહિતનું જે મન :'ે તેને જ મનોમય કોશ કહે છે. મન સૂક્ષ્મ છે. મનની વૃત્તિઓા ૫૨ મનની જ દ્રિયા દ્વારા નિયંત્રણ મેળવવાનું કાર્ય પ્રમાણમાં મુશ્કેલ છે. મનની ક્રિયાઓ પ્રાણની ફ્રિયા વિના થર્ઈ શકે નહિ. તેથી પ્રાણ ૫૨ કાબૂ મેળવવામાં આવે તો મન પર કાબૂ મેળવવો સરળ પડેછ.

## (0) વિજાનમમય કોશ :

મનોમય કોશની અંદર તેને વ્યામ્મ થઈને રહેલા તથા તેને પ્રેરિત કરીને પ્રવર્તતા, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો સહિત બુદ્ધ મળ્ળીને બનેલા કોઠાને વિજાનમય કોશ કહે છે.

## (1) આનંદમય કોશ :

મનુய્યના વ્યક્તિત્વના અતિ સૂક્ષ્મ સ્તરને આનંદમય કોશ ફહે છે. તેમાં જ આત્મા બિરાજમાન છે તથા આત્માની યેતનાનો પ્રકાશ આ સ્તરને સૌથી વધ્ધુ મળે છે.
આધુનિક માનવ તેના ભાગદોડવાળા જીવનને કારણે તેમજ અસંતોષી જીવને લીધે તેનું મન સદાય અશાંત રહે છે અને તે સતત અસંતુલિત અવસ્થામાં જ જીવે છે. માણસ સતત પોતાની અપૂર્ણતાઓમાં જીવે છે. તેનું કારણ એ છે 子 તે પોતાના વ્યક્તિત્વનાં પાસાંમાં ઊડો ઊતર્યો જ નથી. વ્યક્તિત્વના દરેક સ્તરમાં સંકલન સાધીને સચ્ચિદાનંદની સ્થિતિ પ્રામ કરવાની છે.
શાર્ર્રાં પણ પુરુષાર્થ - ધર્મ, અર્થ, કામ મોક્ષનું વર્ણન થયું છે. તેના પાલન મુજબ પણ મનુષ્યના વ્યક્તિત્વને સંકલિત કરી શકાય છે.

## 2.6 પશ્ચિમ મનોવિજ્ઞાન તथા યોગિક દદષ્ટિકોણથી વ્યક્તિત્વ

પશ્ચિમ મનોવિજ્ઞાન પ્રમાણે જેનું વર્તન યોગ્ય આયોજનવાળું છે (Adjustment),જેનું સુધરેલું છે તે વ્યક્તિત્વ યોગની દૃષ્ટિએ શરીર, મન, શ્વાસ, બુદ્ધિમાં સંકલન થાય તે વ્યક્તિત્વ નિરામય ગણાય છે.
પશ્ચિમ મનોવિજ્ઞાન એ શરીર અને મનને ધ્યાનમાં રાખે છે. બાહ્ય દેખાવ અને વર્તન પરથી વ્યક્તિત્વ વિશે ખ્યાલ આવે છે. પરંતુ યોગ આથી ઘચું આગળ છે. તેમાં આંતરિક દેખાવ અર્થાત્ મન, બુદ્ધિ, આત્મામાં સંકલન લાવવાની વાત કરે છે. આંતરિક સંકલન આવશે તો આપોઆ૫ બાહ્ય સંકલન થશે.

પશ્ચિમ મનોવિજ્ઞાન અનુસાર સમાજમાં જે સુવ્યવસ્થિત રીતે રહી શłે તેનું વ્યક્તિત્વ સાંુું, જયારે યોગની દષ્ટિએ પોતાના આત્માને ઓળખી, પોતાના ગુણોનું સંકલન (સમાયોજન) સાધે તેનું વ્યક્તિત્વ સંકલિત ગણાય. યોગ એ $100 \%$ સંકલન પર વિશ્વાસ કરે છે.

પશ્ચિમ મનોવિજ્ઞાન એ સ્થૂળ વિજ્ઞાન ૫૨ આધારિત છે અને યોગ એ સૂક્ષ્મ વિજ્ઞાન છે. અર્થાત્ સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ તરફ જવાનું છે.

## 2.7 સારાંશ

આમ, વ્યક્તિત્વનો યોગનો ખ્યાલ પશ્ચિમ મનોવિજાન કરતાં અલગ છે. યોગ પ્રમાણે વ્યક્તિત્વ જયારે સંકલિત થાય ત્યારે બધાં કાર્યો ધર્મમય બને છે, તે મુક્ત થાય છે તથા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. એવું એકપણ કાર્ય નથી જે પંચકોશની બહાર થાય. આમ વ્યક્તિત્વ વિશે યોગનો ખ્યાલ પૂર્ણ છે.

- તમારી પ્રગતિ ચકાસો

1) વ્યક્તિત્વ શબ્દનો અર્થ જાણાવો
2) કોશ એટલે શું ? પંયકોશનાં નામ જ઼ાવો (આદૃતિ દોરો)
3) પશ્ચિમ મનોવિજ્ઞાન તથા યૌગિક દ્ષ્ટિકોણ મુજબ વ્યક્તિત્વ શું છે ?
4) યાર પુરુષાર્થ કયા છે ?

## 2.8 પારિભાષિક શબ્દો

સંપૂર્ણતા, પરિપૂર્ણતા, ચોક્કસતા : આ ત્રછે એકબીજા સાથે જોડાયેલ તથા વ્યક્તિના વ્યક્ત કરવા માટેના આંતરિક સહજ ગુણ કે લક્ષણ છે :

સમાન : જે એકબીજાથી સરખું હોય તેવું.
પંચકોશીય : જેના પાંચ કોશ બને છે તે
સ્હોરું : એવી વસ્તુ ફ જे જે વ્યક્તિના ચહેરાને અલગ દેખાવ આપે
જટિલ : સમજવામાં મુશ્કેલ 子 $\ddagger$ કવામાં મુશ્કેલ

## 2.9 ‘તમારી પ્રગતિ ચકાસો’ના જવાબ : સ્વાધ્યાય

1) અંગ્રેજીમાં વ્યક્તિત્વને ‘Personality’ કહે છે. તે શ્સ.ક ભાષા પરથી આવ્યો છે. એટલે મ્હોરું, માસ્કનો સામાન્ય અર્થ બાહ્ય દેખાવ એવો થાય છે, પરંતુ ખરેખર તો વ્યક્તિત્વ એ શબ્દનો સંબંધ બાહ્ય દેખાવ સાથે નથી, પણ વ્યક્તિમાં રહેલા વર્તન અંગેના આંતરિક ઘટકો સાથે છે.
2) પંચકોશાતીત = પંચકોશ + અતીત

અર્થાત્ પંચકોશથી જે પર છે તે.
જે વસ્તુ ઢાંકનાર આચ્છાદનરૂપ હોય, તે ઢાંકનાર પદાર્થને કોશ કહે છે. તે જ મમાણે આત્માને પ્રકટ થતો રોકવા તેનું આવરણ કરે છે, તેવા પાંચ ઢાંકણને કોશ કહે છે. તે નીચે મુજબ છે :
$\rightarrow$ अન્નમય કોશ
$\rightarrow \quad$ પ્રાણમય કોશ
$\rightarrow$ મનોમય કોશ
$\rightarrow$ विશ્ઞાનમય કોશા
$\rightarrow$ આનંદમさ કોશ
જેમ સૂર્યના પ્રકાશને પરાવર્તિત થવા માટે માધ્યમની જરૂ ૫ડે છે, તેમ આત્માના યેતનરૂપી પ્રકાશને પામવા તેમજ સમજવા માટે વ્યક્તિત્વમાં અલગ અલગ સ્તરની જરૂર ૫ડ છે.
આ દરેક કોશ તેની બહારના સ્તરથી અંદર તરફ જતાં સૂક્ષ્મ થતા જાય છે. સૌથી અંદર ચેતનાનું સૂક્ષ્મતર પ્રતિકૂલન થાય છે. વ્યક્તિત્વના પાંચે સ્તર ૫ર આત્માની રેતનનાનો પ્રકાશ પડે છે. પરંતુ જેમ એકની અંદર એક એવા પાંચ ડબબાઓમાં સૌથી અંદર બરફનો ટુકડોં મૂક્યો હોય, તો અનુકમે બહારની તરફ આવતાં ઠંડક ઓછી થતી જાય છે, તેમ આત્માની યેતનાનો પ્રકાશ બહાર તરફ આવતાં ઓછો થતો જાય छे.

એક ડુંગળીના પડને ખોલતા જઈએે તો આખરે એમાં કંઈ નથી હોતું. એ જ પ્રમાણે કોશના ૫ડ એક પછી એક નિયંત્રણ કરી ખોલતાં અંદર કંઈ નથી રહેતું. અર્થાત્ તે અવકાશમાં મૂકેલા ઘડા જેવી ખાલી તથા સાગરમાં ડુબાડેલા ઘડા જેવી પૂર્ણ સ્થિતિ છે. ત્યાં આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે તથા પરમાનંદનો અનુભવ થાય છે.
3) પશ્ચિમ મનોવિજ્ઞાન પ્રમાણે જેનું વર્તન સાદું અર્થાત્ મનનાં ત્રણ સ્તરને કારણે જે વર્તન થાય તે સારું તો વ્યક્તિત્વ સારું. જયારે યોગની દષ્ટિએ શરીર, મન, શ્વાસ, બુદ્ધિમાં સંકલન થાય તો વ્યક્તિત્વ સારું. પશ્ચિમ મનોવિજ્ઞાન એ શરીર અને મનને ધ્યાનમાં રાખે છે. બાહ્ય દેખાવ અને વર્તન પરથી વ્યક્તિત્વ વિશે ખ્યાલ આપે છે. પરંતુ યોગ આથી ઘણું આગળ છે. તેમાં આંતરિક દેખાવ અર્થાત્ મન, બુદ્ધિ, આત્મામાં સંકલન લાવવાની વાત કરે છે. આંતરિક સંકલન આવશે તો આપોઆપ બાહ્ય સંકલન થશે. પશ્ચિમ મનોવિજાન અનુસાર સમાજમાં જે સુવ્યવસ્થિત રીતે રહી શકે તેનું વ્યક્તિત્વ સાકું. જયારે યોગની દષ્ટિએ પોતાના આત્માને ઓળખી, પોતાના ગુણોનું સંકલન (સમાયોજન) સાધે તેનું વ્યક્તિત્વ સંકલિત ગણાય. યોગ એ $100 \%$ સંકલન પર વિશ્વાસ કરે છે.

પશ્ચિમ મનોવિજ્ઞાન એ સ્થૂળ વિજ્ઞાન પર આધારિત છે અને યોગ સૂક્ષ્મ વિજ્ઞાન છે, અર્થાત્ સ્થૂથથી સૂક્ષ્મ તરફ જવાનું છે.
4) (1) ધર્મ
(2) अથ્થ
(3) કામ
(4) મોક્ષ

## એકમ 3 : પ્રાર્થના

ગાંધીજીએ ક્હું છે 子 " "પ્રાર્થના આત્માનો ખોરાક છે." માર્થનાનું આપણા જીવનમાં ધ સું મહત્ત્વ છે. દરેક ધર્મમાં પ્રાર્થનાનું આગવું સ્થાન છે, પછી ભલે તે જુદા જુદા સ્વરેપે કરવામાં આવે. પ્રાર્થનામાં અદૂભુત શક્તિ છે. આ પ્રાર્થના, તેનો ઉદ્ભવ તથા મહત્ત્વ વિશે આપણે આ પ્રકરણમાં સમજીશું. કોઈ પણ શુભ કાર્યની શરઆત પ્રાર્થનાથી કરવાથી કાર્ય સફળ થાય છે.

## રૂપરેખા:

3.1 ऊદેશ
3.2 પ્રસ્તાવના
3.3 પ્રાર્થનાનો ઉદૂભવ
3.4 પ્રાર્થનાના પ્રકાર
3.5 પ્રાર્થનાનું મહત્ત્વ
3.6 મ્રાર્થનાથી થતા ફાયદા

## 3.7 સારાંશ

3.8 પારિભાષિક શબ્દો
3.9 'તમારી પ્રગતિ ચકાસો’ના જવાબ : સ્વાધ્યાય

## 3.1 ઉદॄ̇શ

આ એકમના અંતે તમે,

- પ્રાર્થનાનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ કર્ઈ રીતે થયો તે જાણી શકશો.
- પ્રાર્થનાના વિવિધ પ્રકારો વિશે માહિતી મેળવી શકશો.
- પ્રાર્થનામાં અદૂભુત શક्તિ છે તેનું મહત્ત્વ સમજશો.
- પ્રાર્थનાના ફાયદા જાગી અનુભવી શકશો.


## 3.2 પ્રસ્તાવના

પ્રાર્થના એ સંસ્દૃતનો ‘પૃથ' ધાતુ પરથી બનેલો શબ્દ છે. તેનો અર્થ ‘માગવું’ એવો થાય છે. કાર્યોમાં સફળતા મેળવવાની શક્તિ માટે આપણે પ્રાર્થના કરતા હોઈએ છીએ. એટલે પાર્થનાનો અર્થ માત્ર માગવું એવો નહિ પણ શક્તિ મેળવવાની પ્રક્રિયા એમ પણ કહી શકાય. પ્રાર્થનામાં પ્રેમની લાગણીઓ, આભારનો તથા કંઈક મેળવવાનો ભાવ છે.
ઈશ્વરે આપણને મનુષ્ય દેહ આપીને મોટો ઉપકાર કર્યો છે. વળી, ઈશ્વર આપણને હવા, પાણી તથા પ્રકાશ પૂરાં પાડે છે. હજાર હાથવાળા પ્રભુના ઉપકારનો બદલો વાળવા માટે બે હાથવાળો માનવી સમર્થ નથી તેવી આપણે ઈશ્ચરની સ્તુતિ કરીને તેનો આભાર માનીએ છીએ.
ઘણા સંતો અને ભક્તોના જીવનમાં પ્રાર્थના દ્વારા ચમકકારો સર્જાયા છે. ભક્ત ભગં:યાનને પોકારે ત્યારે ભક્તની સહાય કરવા આવવું પડે છે. દ્રૌપદીની પ્રાર્થના સાંભળીને ભગવાન શ્રીકૃષ્૭ે તેને નવસો નવ્વાણુું ચીર પૂરાં પાડયાં હતાં. મીરાંની પ્રાર્થના અને ભક્તિ વડે રાણા દ્વારા અપાયેલું ઝેર અમૃતમાં ફેરાાई ગયું હતું. આમ પ્રાર્થનામાં અદૂભુત શક્તિ છે. પ્રાર્થના દ્વારા કોઈપણ સંજોગો બદલાઈ શકે છે અને માણસ સરળતાથી પોતાના કાર્યને પૂરું કરી શકે છે. અશકય લાગતી વસ્તુ માર્થના દ્વારા શક્ય બને છે.

## 3.3 પ્રાર્થનાનો ઉદ્દભવ

- પ્રાર્થનાનું મૂળ દુઃખ છે. દુ:ખ દૂર કરવાની માગણી એટલે પ્રાર્થના.
- પ્રાર્થનાની ઉત્પત્તિ ભયથી થઈ છે. કુદરતી આફતોના ભયથી ગુફાવાસી માનવ નિ:સહાય બનતાં પ્રાર્થનાની ઉત્પતિ થઈ હશે એમ માનવામાં આવે છે.
- આત્મા અને પરમાત્માના મિલન માટેનુું આકર્ષણ હોય છે અને આ આકર્ષણન કારણે પ્રાર્થના આવી હशे.

પ્રાર્થનાના ઉદ્ભવ અને વિકાસ માટે ઉ૫રની વિવિધ બાબનો ભાગ ભજવે છે. આજે પ્રાર્થના વ્યક્તિ અને સમાજ માટે જરૂરી બની યૂકી છે.

## 3.4 પ્રાર્થનાના પ્રકાર



મહાત્માગાંધી સમૂહ પ્રાર્થનાને ખૂબ જ મહત્ત્વ આપતા. તેઓ દરરોજ સવારે અને સાંજે સમૂહ પ્થાર્થના કરતા. વ્યક્તિગત પ્રાર્થના કરતાં સમૂહ પ્રાર્થનાનો પ્રભાવ ખૂબ ઊંડો પથરાયેલો હોય છે. તેનું ફળ મેળવવું સરળ બને છે. સ્વાર્થપણું દૂર થાય છે તથા સહકારની ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે. મનમાં ખૂબ શક્તિનો ઉદ્ભવ થાય છે.
(2) વ્યક્તિગત પ્રાર્થના


લૌકિક માર્થના
આધ્યાત્મિક પ્રાર્થના 1
મંદિર વગેરે પવિત્ર સ્થળે જઈ કરીએ તે
ઈશ્વરને મળવાની વાત લઈને કરવામાં આવે તે.
વ્યક્તિગત પ્રાર્થનાથી વ્યક્તિગત સ્વાર્થની ભાવના ઊભી થાય છે, અહંકાર મજબૂત બને છે તથા બાકીની દુનિયાથી તમને અલગ કરે છે.

## (3) વ્યક્તિગત સમભાવ પ્રાર્થના

આ પ્રકારની માર્થના વ્યક્તિ એકલી કરે છે, પરંતુ પોતાના સ્વ ર્थ માટે નહિ, અન્ય માટે, માનવ સમાજ માટે, દેશ માટે વગેરે બીજાના સારા માટે વિકાસ માટે પ્રાર્થના કરાય છે તે હિતાવહ હોય છે.

## 3.5 પાર્થનાનું મહત્વ

- સાંખ્યદર્શનમાં આપણે જાણ્યું તે મુજબ પુુુષ અને પ્રકૃતિના સમન્યવને માનવ કહેવાય. મનુષ્યના ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક જીવન માટે કુદરતનો મોટો ફાળો છે. કુદરતની સાથે પરમ શક્તિ પણ ખૂબ મદદ કરે છે. તેના પ્રત્યે આભાર માનવા માટે પ્રાર્થના જરૂરી છે.
- મનુષ્ય સાયો તેમજ સારો બને અને મનમાં સાત્તેકક ભાવ આવે તથા તે માટે જાગૃત બને તે માટં ઈશ્વર તથા કુદરતી તત્વોની પ્રાર્થના કરવી જરૂરી છે.
- પ્રાર્થના માનસિક સ્વાસ્થ્યની ચાવી છે.
- શરીરને સ્વસ્થ રાખવા જેમ સાત્ત્વિક ખોરાક જરૂરી છે તેમ હદય અને મનને સ્વચ્છ અને નિર્મળ રાખવા માટે પાર્થના જરૂરી છે.
- પ્રાર્થના સવારની ચાવી અને સંધ્યાકાળની સાંકળ કહેદાય છે.


## 3.6 પ્રાર્થનાથી થતા ફાયદા

પ્રાર્થનાથી શારીરિક, માનસિક તેમજ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ ખૂબ જ ફાયદા થાય છે. તેમાંથી કેટલાક નીચે
મુજ છે

- વિવિધ ઈન્દ્રિયો પર નિયંત્રણ મેળવી શકાય છે.
- નકારાત્મક લાગણીઓ દૂર થાય છે.
- અહંકારની મુક્તિ થાય છે.
- द्वैतવાદ (અલગવાદ) ને નષ કરે છે.
- जુદ्धि જાગૃત થાય છે.
- ઈશ્વર સાથે સીધા સંપર્કમાં અવાય છે.
- ચિત્ત તથા મન અંતર્મુખી બને છે.
- એકાત્મભાવ આવે છે.
- ગાઢ નિદ્રા
- મનોવ્યથા દૂર થતાં શરીરમાં હલકાપણાનો ભાવ જોવા મળે છે.
- विચારોની શુદ્ધ
- સંસ્કાર શુધ્ધ
- મનની એકાચ્રતા
- व્યક્તિત્વનું સંકલન
- જવનમાં પરિવર્તન આવે છે.


## 3.7 સારાંશ

પ્રાર્થનાનું આપણા જવનમાં આટલું બધું મહત્ત્વ હોવાથી આપણે કોઈપણ શુભકાર્ય પ્રાર્થનાથી શરૂ કરીએ છીએ. પ્રાર્થના મોટૈથી ગાઈન 子ે મનોમન કરી શકાય. ગાંધીજી કહેતા કે, ઈશશ્વરે મારી પ્રાર્થનાનો જવાબ ન આપ્યો હોય એવું ક્યારેય બન્યું નથી. આપણે પણ નિયમિત પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. આપણે પ્રાર્થના દ્વારા ઈશ્વર પાસે ભૌતિક સુખોની માગણી કરવાને બદલે મનની શાંતિ માગવી જોઈએ.

## - તમારી પ્રગતિ ચકાસો

(1) પ્રાર્થનાનો અર્થ જણાવો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(2) પ્રાર્થનાના પ્રકાર ક્યા કયા છે ?
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(3) व्यક્તિગત સમભાવ પ્રાર્થના એટલે શું ?
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(4) પ્રાર્થનાથી થતા ફાયદા જણાવો.

## 3.8 પારિભાષિક શબ્દો


व્યક્તિગત : જે તે વ્યક્તિને એટલે 子े માણસને પોતાને લગતું
હિતાવહ : જે સાકું હોય તે
સમન્વય : જેડાણ
સાત્વિક : સારા વિચારોવાળું
નકારાત્મક : જે હંમેશાં ખરાબ વલણ ધરાવતું હોય
મનોવ્યથા : મનમાં યાલતું દુ:ખ

## 3.9 'તમારી પ્રગતિ ચકાસો’ના જવાબ : સ્વાધ્યાય

1) પ્રાર્થના અર્થાત્ માગવું. તે સંસ્કૃત ભાષાના ‘પૃથ્’’ ધાતુ પરથી બનેલ શબ્દ છે. આ ઉપરાંત પ્રાર્થનાનો અર્થ શક્તિ મેળવવાની પ્રક્રિયા એવો પણ કરી શકાય.
2) (1) समૂહ પ્રાર્થના
(2) व્યક્તિગત પ્રાર્થના
(3) વ્યક્તિગત સમભાવ પ્રાર્થના
(3) આ પ્રારની પ્રાર્થના વ્યક્તિ એકલી કરે છે, પરંતુ પોતાના સ્વાર્થ માટે નહિ. અન્ય માટે, માનવ સમાજ માટે, દેશ માટે, બીજાના સારા માટે, વિકાસ માટે પ્રાર્થના કરાય છે. તે હિતાવહં હોય છે.
(4) પ્રાર્થનાથી શાગરિક, માનસિક તેમજ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ, ખૂબ જ ફાયદા થાય છે. તેમાંથી કેટલાક નીયે મુજબ છે :

- વિविધ ઈન્દ્રિયો પર નિયંત્રણ મેળવી શકાય છે.
- નકારાત્મક લાગણીઓ દૂર થાય છે.
- अહંકારની મુક્તિ થાય છે.
- द्वૈતવાદ (અલગવાદ) ને નષ્ટ કરે છે.
- બુદ्धि જાગૃત થાય છે.
- ઈશ્વર સાથે સીધા સંપર્કમાં અવાય છે.
- ચિત્ત તથા મન અંતર્મુખી બને છે.
- એકાત્મભાવ આવે છે.
- ગાઢ નિદ્રા
- મનોવ્યથા દૂર યતાં શરીરમાં હલકાપણાનો ભાવ જોવા 7 બે છે.
- વિચારોની શુદ્ધિ
- સંસ્કાર શુદ્ધિ
- મનની એકાચ્ચતા
- व्यક્તિત્વનું સંકલન
- જીવનમાં પરિતર્તન આવે છે.


## એちમ 4: તનાવ

રોજિંદા જીવનમાં તનાવનો અનુભવ ન હોય તેવી વ્યક્તિ શોધવી મુશ્કેલ છે. પરીક્ષા વખતે વિદ્યાર્થીઓ, લગ્ન મ્રસંગે વડીલો, યુદ્ધમાં સેનાપતિ વગેરે માનસિક તનાવ અનુભવતા જ હોય છે. તનાવની પરિસ્થિતિ દરેક વ્યક્તિ અનુભવે જ છે. આ પરિસ્થિતિ નુકસાનકારક છે.આ તનાવ વિશે તथા તેને દૂર કરવા માટેના ઉપાયોની માહિતી આપણે આ એકમમાં મેળવીશું.

## રૂપરેખા :

## 4.1 ઉछેશ

4.2 પ્રસ્તાવના
4.3 તનાવ
4.4 તનાવનાં લક્ષણો
4.5 તનાવ ઘટાડવાના ઉપાયો
4.6 ધ્યાન : માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં ધ્યાનનો ફાળો
4.7 સારાંશ
4.8 પારિભાષિક શબ્દો
4.9 ‘તમારી પ્રગતિ ચકાસો’ના જવાબ : સ્વાધ્યાય

## 4.1 ઉદ̨શશ

આ એકમના અંતે તમે,

- તનાવ ઉત્પન્ન થવાનાં કારણો તથા તેના લક્ષણોનો અભ્યાસ કરી શકશો.
- તનાવ घટાડવાના ઉપાયો જાણી તનાવ દૂર કરી સ્વસ્થ જીવન જીવી શકશો.
- ધ્યાનનો માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં શું ફાળો છે તે જાણી શકશો.


## 4.2 પ્રસ્તાવના

તનાવ આધુનિક જીવનની સૌથી મોટી સમસ્યા છે. કોમ્પ્યુટર, ઈન્ટરનેટ તથા સ્પર્ધત્મક યુગમાં આજે માનવી દુનિયાની બધી ભોતિક સગવડો તથા આનંદ મેળવવાની લાલચમાં વધુને વધુ પૈસા કમાવવા લાગ્યો છે. પરિણામે માનસિક રોગોનો શિકાર બની જાય છે તથા ધીમે ધીમે તેનું સ્વરૂપ વિકરાળ બની જાય છે તેની તેને ખબર નથી રહેતી. મનુષ્ય જીવનનો સ્વાભાવિક આનંદ આ તનાવ લૂંટી રહ્યો છે.
માનવીને ચોક્કસ હેતુ -સિદ્વિની દિશામાં સક્રિય બનાવવા માટે કેટલાક અંશે તનાવની પરિસ્થિતિ જરૂરી ગણવામાં આવે છે. વધુ પડતો તનાવ શારીરિક તથા માનસિક દષ્ટિએ ખૂબ જ નુકસ!'નકારક છે. આજના આ જબરજસ્ત વસ્તી વધારા તથા ગળાકાપ સ્પર્ધાના લીધે સમાજના 99 ટકા લોકો તનાવ અનુભવે છે. ભૂતકાળના અપ્રિય પ્રસંગોને યાદ કરીને ભવિષ્યની અમંગળ કલ્પનાઓથી કે વર્તમાનની સમસ્યાઓના લીધે સતત તનાવ ઉત્પન થતો રહે છે.

## 4.3 તનાવ

- શરીર અથવા મન પર પરિસ્થિતિનો દબાવ-તનાવ કહેવાય છે. તે આાંતરિક અ્થવા બાહ હોઈ શકે छे.
- તનાવ શરીરની માનસિક, જૈવિક, ભૌતિક, શારીરિક અને રાસાયણિક પ્રતિક્ર્યા છે - તેનો ઉદૂભવ આપણી અંદર 子 બહારથી થાય છે. આ ૩ર, ઉત્તેજના, ગૂંયવણ, પડકાર, આશ્રર્ય, ગુસ્સો અથવા હેરાનીના સંજોગોમાં ઊભો થાય છે. આ સંજોગો તનાવના કારણ માટે સારા ‘ણ હોઈ શકે અને ખરાબ પણ હોર શકે.
- પશ્ચિમ મનોવિશાનના મત મુજબ દરેક મનુષ્ય જીવનને પ્રેરવા માટે તનાવ જરૂરી છે. તનાવ તમારી

સામાન્ય શક્તિને વધારવાનો પ્પયન્ન કરે છે．જેમ 子，પરીક્ષામાં તનાવના લીધ ઘણીવાર સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે．
－ન્યુર્યોકના એક વૈજ્ઞાનિકડૉ．નાથાએ માનસિક તનાવની બ્યાખ્યા આપી છે．＂તમારું શરીર અને મન જે વાતને જોખમકારક ગણે，જેનાથી તમારું મન ક્ષુબ્ધ થઈ જાય અને અપેક્ષાઓને પૂરી કરવા માટેની મહેનતમાં તમારું શરીર થાકી જાય તેને તનાવ કહેવાય＂આ તનાવની અસર શરીર ૫૨ બે રીતે થાય છે：
＊તમને નડતી 子 ન ગમતી વસ્તુ 子े પ્રસંગનો સામનો કરો．


## 4.4 તનાવનાં લક્ષણો

તનાવનાં વિવિધ લક્ષણો નીચે મુજબ છે：
－હદયના ધબકારા વધવા．
－શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં વધારો થવો．
－પरસેવો થવો．
－લોહીનું દબાણ વધવું．
－શરીર－મનમાં અસ્થિરતા આવવી．
－બુદ્વિહીન વિચારધારા．
－નિરુત્સાહી કાર્યો કરવાં．
－લોહી ઘટ્ટ બનવાની ક્રિયા શરૂ થાય．
－પેટ 子ે આંતરડાંની પ્રક્રિયા ક્ષણિકક રોકાઈ જાય．
－તામસી કે ખીજાઈ જવાની પ્રકૃતિ．
－અસ્થિરતાવાળી ઊંઘ．
－वિચારશક્તિ ઓછી થવી．
－નકારાત્મક ભાવ
－थाક
－બેચેની．
－અસ્થિરતા．
－હथેળીમાં પરમેવો．
－fીકી મોટી બનવી．

## $4.5^{\circ}$ તનાવ ઘટાડવાના ઉપાય

－તનાવ ધટાડવા માટે સહનશીલતા વધારો．કહેવાય છે કે જે સહે તે જ રહે અર્થાતૂ જે સહન કરી શફ તે જ જીવી શłે છે．સાચી સહનશીલતા એ છે，જેનો વિવેક દ્વારા સ્વીકાર થયો હોય．વિવેકથી હકારાત્મક વఁ‘ણ ઉત્પન્ન થાય છે．કોઈ પણ પરિસ્થિતિ મહત્વની નથી，પણ તેને સહન કરવી એ મહત્વનું છે．યોગાભ્યાસ દ્વારા સહનશીલતા વધારી શકાય છે．
－જે વ્યક્તિ રાગ－દ્રેષથી મુક્ત હોય，તેને તનાવ કયારેય સ્．1વતો નથી．તે હંમેશાં સ્વસ્થ હોય છે．
－તનાવ દૂર કરવા માટે વિશ્લેષણ કરો．તનાવમાં હોઈએ ત્યારે વિશ્લેષણ કરતાં ખ્યાલ આવશે ફે તનાવ હંમેશાં અસંતોષના લીધે જ ઊભો થાય છે．અસંતોષ 子ેમ છે，તે જ્ઞાનથી જાણવાનો પ્રયત કરો．તનાવનું કારણ જાણવાથી તે દૂર કરવામાં સરળતા રહેશે．
－સચેતતા અને સતત જાગૃતિથી તનાવ દૂર કરી શકાય છે．જે વ્યક્તિ સંપૂર્ણ સમર્પિત છે，તેને તનાવ કોઈ દિવસ આવતો નથી．
－મહર્ષિ પતંજલિએ તેમના યોગસૂત્રમાં તનાવ દૂર કરવાની પ્રક્રિયાઓ દર્શાવી છે．તેમાં ક્રિયાયોગના અભ્યાસ દ્વારા તનાવ દૂર કરી શકાય છે．આ ક્રિયાયોગ વિશે આપણે આગળ અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ．

- આ ઉપરાંત ધ્યાનની પ્રક્રિયા એ તનાવ દૂર કરવામાં સૌથી શ્રેઠ ગણાય છે. આ ધ્યાન વિશે આપણો આગળ જાભીથું.
- તનાવથી શરીરમાં વિશેષ પ્રકારનું નકારાતમકક કાર્ય શર શાય છે. તે નુકસાન કરે છે. યોગની વિવિંધ પ્રક્રિયા દ્વારા આ તનાવ દૂર કરી શકાય છે.


## 4.6 ધ્યાન : માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં ધ્યાનનો ફાળો

* ध्यान

ધ્યાન પતજદલ મુનીના અષ્ટાગયોગનું સાતમું પગથિયું છે. યોગમાર્ગની આ અંતરંગ સાધના છે. ધ્યાનની આવશ્યકતા સામાન્ય અને અસામાન્ય માટે એકસરખી છે. ધ્યાન આરંભથી અંત સુધી શાંતિપૂર્શ થનારી, અલ્પ શાંતિમાંથી અંતે સંપૂશ્ઞ શાશ્વત શાંતિમાં પ્રવેશવાની પ્રક્રિયા \} સાધના છે. ધ્યાન વિશે વધુ વાત ન કરતાં તેની પદ્ધતિઓ વિશે જાણીશું.

* ધ્યાનની પદ્ધતિઓ :-
(0) શ્વાસ-પ્વ્વાસની ગતિનું નિરીક્ષણ
(1) કુંભક સાથે ધ્યાન
(0) ભૂમધ્ય 子े દદયપપદશમાં દષ્ટિ સ્થાપીને
(0) મૌનનો અભ્યાસ ક્યા બાદ ધ્યાન
(0) મનને નિર્વિચાર કીને
 શકાય છે. ઉપર જણાવ્યા ઉપરાંત અન્ય પદ્ધતિઓ પણા છે, જેનો ઉલ્લેખ આમછે ન્ગાંા અષ્ષાંગયોગમાં કરી યૂક્યા છીઓ.


## * માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં ધ્યાનનો ફાળો

ધ્યાનથી શારીરિક, માનસિક તેમજ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિચ ઘણા ફાયદા થાય છે. માનસિક સ્વાસ્ય્ય પ્રાપ્ત કરવા તथા તનાવ, નકારાત્મક લાગણીઓ. વગેરે દૂર કરવામાં ધ્યાન ઉપયોગી છે. યાંનથી થતા ફાયદા નીચે મુજબ છે :
 અને હકારાત્મક બન્ન પ્રારના વિયારો ચેતન મનમાં આવી તેના પ્રભાવથી અાપણો મુક્ત થઈએ છીએ.

- માત્ર ડર નહિ, પણ અન્ય બધા પ્રારની લાગણીને દૂર કરવાનું સૌથી શ્રેષ સા'નન ધ્યાન છે.
- व્યક્તિત્વમાં સમત્વ વધતાં સુખ અને સંતુલન આવે છે.
- ચેતનામાં સૂક્ષ્મતા આવવાથી આપહો ઈશ્ચરની ખૂધ નજ઼ક પહોંચી જઈએે છીએ.
- ધ્યાનથી રાજસિક તથા તામસિક ગુણ ધટે છે અને સાત્તિક ગુણ વષે છે. સાત્ત્વિક ગુણ વધતતા જવનમાં સુપ અને શiાત આવે છે.
- ધ્યાન દ્વારા ઊંધવાનો સમય ઓછો તશશે અને ઓછી ઊંધમાં વધુ આરામ મળરો. શશીર અને મન વચ્ચે સુમેળ થશે.
- સજ્જનાત્મક શક્તિમાં વધારો ઘશે.
- ધ્યાનથી પરમાત્માનો સાક્ષાકકાર થાય છે. પરિહામે માનવ અહંકાર તથા મમતામાંથી મુક્તિ મેળવીને નમ, નિર્મળ, નિરભિમાની બની જાય છે.
- દૂંકમાં ધણા ફાયદા થાય છે,
- અજ્ઞાનતાદૂૂૂાય
- भન પ૨ નિયંત્રણ આવે
- ચેતનાનો વિકાસ થાય
- વ્યક્તિત્વનો વિકાસ
- હકારાત્મક વલણ
- માનસિક ઊર્જામાં વધારો થાય
- સ્થૂणમાંથી સૂક્ષ્મ તરફ જવાય
- મનને સંપૂર્ણ આરામ મળે છે.
- તમારી પ્રગતિ ચકાસો

1) તનાવનાં પાંચ લક્ષણો જણાવી, તેને દૂર કરવાના ઉપાયો x્ઝાવો
2) ધ્યાનનો માનસિક સ્વાસ્થયમાં ફાળો જણાવો.

## 4.7 સારાંશ

તનાવ ‘સાયલન્ટ હિલર’ છે, ‘અર્થાત્ તનાવથી વ્યક્તિનું આયુષ્ય ધટે છે, જેનો વ્યક્તિને ખ્યાલ પણ આવતો નથી. તનાવ ઘટવાની પ્રક્રિયા ત્યારે જ ઓછી થઈ શકે, જયારે પરિસ્થિતિ તમારા ૫૨ અસર ન કरे.

ધ્યાન : માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં ધ્યાનનો ખૂબ મોટો ફાળો છે. તનાવ ઘટાડી સ્વસ્થ થવા ધ્યાન ઉ૫યોગી છે. તેની પદ્ધતિ તથા ફાયદા જાણી તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

## 4.8 પારિભાષિક શબ્દો

क्षुज्ध : हु:जा
બુદ્ધિહીન : બુદ્ધિનો ઉ૫યોગ ન કરતો હોય તે
રાગ: આકર્ષણ
द्वेष: નફરત
શાશ્વત : જેનો નાશ નથી અને જે સદાય વિઘમાન છે.
પरिशुद्ध : એકદમ શુદ
ઊર્જા : શક્તિ
સાયલન્ટ કીલર : જે કોઈ જાતનાં લક્ષણો દર્શાવ્યા વગર સીધું મોત તરફ જ લઈ જાય છે તે

## 4.9 ‘તમારી પ્રગતિ ચકાસો’ના જવાબ : સ્વાધ્યાય

1) તનાવનાં લક્ષણો :

- પરસેવો
- थाક
- બેચેની
- અસ્થિરતા
- નકારાત્મકતા


## તનાવના ઉપાય :

- સહનશીલતામાં વધારો કરો
- विश्લેષણ કરો
- યોગસૂત્રનો અભ્યાસ
- ધ્યાન
- સતત જાગૃતિ અને સયેતના
i.2) ધ્યાનથી. શારીરિક, માનસિક, તેમજ આધ્યાત્મિક દ્ષિએે ઘણા ફાયદા થાય છે. માનસિક સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કરવા તથા તનાવ, નકારાત્મક લાગણીઓ વગેરે દૂર કરવામાં ધ્યાન ઉપયોગી છે. ધ્યાનથી થતા ફાયદા નીયે મુજબ છે :
- ધ્યાનની સ્મૃતિ પરિશુદ્ધ થઈ જાય છે. ધ્યાનની પ્રક્રિયાથી આપણા અચેતન મનમાં પડેલ નકારાત્મક અને હકારાત્મક બન્ને પ્રકારના વિચારો ચેતન મનમાં આવી તેના પ્રભાવથી આપણે મુક્ત થઈએ છીએ.
- માત્ર ડર નહિ, પણા અન્ય બધા મકારની લાગણીને દૂર કરવાનું સૌથી શ્રેષ્ઠ સાધન ધ્યાન છે.
- વ્યક્તિત્વમાં સમત્વ વધતાં સુખ અને સંતુલન આવે છે.
- ચેતનામાં સૂક્ષ્મતા આવવાથી આપણે ઈશ્વરની ખૂબ નજીક પહોંચી જઈએ છીએ.
- ધ્યાનથી રાજસિક તથા તામસિક ગુણ ઘટે છે અને સાત્ત્વિક ગુણ વધે છે. સાત્તિક ગુણ વધતા જીવનમાં સુખ અને શાંતિ આવે છે.
- ધ્યાન દ્વારા ઊંધવાનો સમય ઓછો થશે અને ઓછી ઊંધમાં વધુ આરામ મળશે. શરીર અને મન વચ્યે સુમેળ થશે.
- સર્જનાત્મક શક્તિમાં વધારો યશે.
- ધ્યાનથી પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. પરિણામે માનવ અહંકાર તથા મમતામાંથી મુક્તિ મેળવીને નમ્ર, નિર્મળ, નિરભિમાની બની જાય છે.

આ ઉપરાંત ધ્યાનથી ઘણા ફાયદા થાય છે. તે ટૂંકમાં નીચે મુજબ છે:

- અજ્ઞાનતા દૂર થાય.
- મન પર નિયંત્રણ આવે.
- ચેતનાનો વિકાસ થાય.
- વ્યક્તિત્વનો વિકાસ થાય.
- હકારાત્મક વલણ આવે.
- માનસિક ઊર્જામાં વધારો થાય.
- સ્થૂળમાંથી સૂક્ષ્મ તરફ જવાય .
- મનને સંપૂર્ણ આરામ મળે છે.


## એકમ 5 : લાગણી

માનસિક સ્વસ્થ રહેવા માટે લાગણીઓ પર અંકુશ રાખવો ખૂલ જરૂરી છે. લાગણી વિશ્વવ્યાપક છે. આ એકમમાં આપણે લાગણીનો અર્ધ સમજી તેનાં લક્ષણો જ઼ીીูું. લાગણીના વિવિધ મકારો છે. તે દરેક વિશે દૂંમાં માહિતી મેળવીશું.
३૫રેખા:

5.2 Hસ્તાવના
5.3 નારાત્મક લાગણીઓ
5.4 હકારાત્મક લાગણીઓ
5.5 સારાશ
5.6 પારિભાષિક શબ્દો
5.7 . ‘તમારી પ્રગતિ ચકાસો’ના જવાબ : સ્વાધ્યાય

## 5.1 ઉદृ้श

આ એકમના અંતે તમે,

- લાગણીનો અર્થ તથા લક્ષમો જ઼શશ.
 દૂર કરવાના ઉપાયો જાણી દૂર કરવાનો પ્રયન કરીશું.


## 5.2 પ્રસ્તાવના

લાગણી એટલે આ એક લેટીન ભાષાના શબ્દ 'Emoven' પરથી આવ્યો છે. તેનો અર્થ બ્ત્તિિત થવું તેવો થાય છે. લાગણી એક સામાન્ય અવસ્થા નથી, પરંતુ ઉત્તિજિત અવસ્થાછે. લાગણીી વ્યક્તિની અંદર छુપાયેલી એવી અવસ્થા છે, જેમાં શરીરની અંદર અને બહાર માનસિક,શારીી़કક અને દેહધાર્મિક અવસ્થામાં તેના વર્તનથી દેખાઈ આવે છે.

## 'Emotion is nothing but a feeling past'

## લાગણીનાં લક્ષણા :

- ઓક લાગણીમાંથી બીજ લાગણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે.
- શારીરિક, માનસિક તેમજ દેહધાર્મિક ક્ઞિયા સાથે ગાઢ ચીતે સંકળાયેલ છે.
- કોઈ પશ લાગણણી બુદ્ધિ ૫૨ ખરાબ અસર કરે છે.
- व्यक्ञिगत છे.
- विभ्वવ्यापร છે.
- લાગણી એવી પ્રક્યયા છે, જેને આવતા વાર નથી લાગતી પરંતુ જતાં વાર લાગે છે.

લાગણીના પ્રકાર:

(1) ક्रोध
(1) પેમ
(2) $\{र ् ष ा$
(2) આનંદ
(3) $3 z$
(3) શiતિ
(4) હતાશル
(4) क્ષમા
(5) દંભ
(6) લોભ

## 5.3 નકારાત્મક લાગણીઓ

જે લાગણીઓ આપણા વ્યક્તિત્વને માત્ર અસંકલિત કરે તેને નકાગાત્મક લાગણીઓ કહેવાય, જે નૈતિકતાની વિરુદ્ધ હોય છે. નકારાત્મક લાગણીઓ વિશે ટૂંકમાં જ્ભી તેના નિયંત્રણ કરવાના પ્રયન કરીશું.

## 1. કોધ :

કોધ મુખ્યત્વે બે પ્રકારે પેદા થાય છે :
(1) જ્યારે કોઈ વસ્તુ મેળવવાની તીજ્ ઈઅ્છા હોય અને અવરોધ આવી જય.
(2) પ્રથમથી જ પ્રાપ કરેલી વસ્તુ અન્ય કોઈ છીનવીને લઈ જ:4.
$\rightarrow$ વધારે કોધ કરવામાં ઊર્જાનો સતત વ્યય થાય છે, ઊર્ર્તનો ખોટો ખર્ચ થાય છે. યોગ પ્રમાણે કોધ કરવો જરૂરી નથી.
$\rightarrow$ સહનશીલતા એ મોટું બળ છે. કોઈનાથી નુકસાન થાય તો તમે બતાવો કે તમે કેટલું સહન કરી શકો છો. જે સહન કરી શકે તે જ જવી શકે. ક્રોધના ભાવમાં સહનશીલતા પરિવર્તિત કરો.
(1) नियમન:
$\rightarrow$ સયેતતા-સંપૂર્ฐ જ઼ૃતિ
$\rightarrow$ જે તાકાત કોધ કરવામાં વપરાય છે, તેને સહનશીલતામાં પરિવર્તિત કરે.
$\rightarrow$ ધરતી જેવી સહનશીલતા કેળવો.
2. ઈul:
$\rightarrow$ જ્યારે કોઈ વસ્તુ મેથવવી હોય અને ન મળે ત્યારે કોધ રાવે અને એ વસ્તુ કોઈ અન્યને મળે ત્યારે ઈर्षा આવે છે.
$\rightarrow$ ઈર્ષાથી વ્યક્તિ માનસિક રીતે નબળી બની જાય છે. ઈપા વ્યક્તિને એક કાલ્પનિક લડાઈમાં જોડી દે છે, જેથી વ્યક્તિત્વ હંમેશાં દબાયેલું રહે છે.
$\rightarrow$ જે આત્મવિશ્વાસી છે, તેને ઈર્ષા પકીી શકતી નથી. જે તીવ્ર આસતિત ધરાવતા હોય, તેઓં વધુ ઈर્ષાળુ હોય હે.
(1) नियमન:
$\rightarrow$ સयेતતા-સતત જગૃતિ
$\rightarrow$ આત્મવિશ્વાસી બનો
$\rightarrow$ પરિવર્તનને અ૫નાવો
$\rightarrow$ ધ્યેયને આપણા કાબૂમાં રાખો.
$\rightarrow$ આદતો ધટાડો
3. ३२:
$\rightarrow$ ડર સર્વવ્યાપી તથા સૌથી મુશ્કેલ છે. તેમાં, તાકાત, ઊર્જનું પ્રમાણ શૂન્યં થઈ જાય છે.
$\rightarrow$ જીવાની તીn આકાંક્ષાથી ડર ઉત્પન થાય છે. આ ઉપરં.ત કોઈ. વસ્તુ પર તીવ રીતે આસકત થઈ

જઈએ તો તેને ખોવાનો ડર તથા મેળવવાનો ડર પેદા થાય છે.
$\rightarrow$ ડરમાંથી અન્ય હજારો લાગણીઓ પેદા થાય છે. ડરથી દ્વૈતભાવ આવે છે, જે અહેંકારને પેદા કરે છે.
$\rightarrow$ જયાં નિર્ભયતા નથી ત્યાં ડર નથી.
(1) नियમન:
$\rightarrow$ સતત જગૃતિ
$\rightarrow$ વર્તમાનમાં રહો
$\rightarrow$ કલ્પનાઓમાંથી બહાર આવો.
$\rightarrow$ નિરપેક્ષતા કેળવો
$\rightarrow$ આત્મમંથન, આત્મદર્શન, આત્મનિરીક્ષા કરો.
$\rightarrow$ વાસ્તવિકતાનો સામનો કરો.
4. ఆสนข :
$\rightarrow$ व्यક્તિ કોઈ वस્તુ પ્રત્યે ઊંડાણથી આસકત હોય અથવા તેનામાં કોઈ કમી હોય, તે દૂર કરવા માટે જરૂરી વસ્તુ મેળવવામાં વારંવાર નિષ્ઠળ જાય ત્યારે હતાશા આવે છે.
$\rightarrow$ હતાશ વ્યક્તિ પોતાની નિષ્ફળતા વિશે સતત વિચાર્યા કરે છે, અંદરોઅંદર ઘૂંટાય છે, સ્વકેન્દ્રિત બની જાય છે, કોઈની સાથે સંપર્ક રાખતો નથી.

## (0) नियમન :

$\rightarrow$ ઈશ્વર પ્રત્યે શ્ર1્ધા
$\rightarrow$ વિદ્વાસપાત્ર વ્યક્તિ સાથે સંપર્ક
$\rightarrow$ આત્મવિશ્વાસુ બનો
$\rightarrow$ वિવેકબુદ્ધિધી વિચારો

## 5. દંભ :

$\rightarrow$ દંભી વ્યક્તિ પોતાને જ માત્ર સાયા સમજે છે. બીજા કરતાં પોતાને મહાન. માની અન્ય કોઈના શ્ઞાનને સ્વીકારતો નથી.
$\rightarrow$ દંભી વ્યક્તિ પોતાની મર્યાદા સ્વીકારતો નથી, દરેકને તુચ્ધ સમજે છે.
(1) नियમન:
$\rightarrow$ કુદરતની મહાનતા સમજાવો.
$\rightarrow$ આત્મવિશ્વાસ
$\rightarrow$ વિવેકનો ઉપયોગ કરી પોતાને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરો.
6. લોભ :
$\rightarrow$ લોભી વ્યક્તિ હંમેશાં લેવાના ભાવશી કોઈ પણા કામ કરે છે.
$\rightarrow$ લોભ એ એવી મનોવૃત્તિ છે. તે જેટલી પૂરી થાય તેટલી ઝડ૫થી વધે છે.
(1) नियમન :
$\rightarrow$ ः氵ગજ ઉ૫૨ કાબૂ રાખવો અને મનની વાર્તો યોગ્ય લાગે તોજ પાલન કરવું.
$\rightarrow$ વિવેકનો ઉપયોગ કચી પોતાને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરો.

## 5.4 હકારાત્મક લાગણીઓ

હકારાત્મક લાગણીઓ દ્વારા વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ સુધરે છે તથા સંતુલિત થાય છે. મુખ્યત્વે ચાર હકારાત્મક લાગણીઓ વિશે નીચે પ્રમાણે ટૃદમમાં સમજીજું :

## 1. પ્રેમ:

$\rightarrow$ પ્રેમ પવિત્ર હદદની અવસ્થા છે. તેમાં કોઈ પફ પ્રકાઁ્ની અપેક્ષા ન રાખતાં બધાંને આનંદ અને કલ્યાણ કરવા માગે છે.
$\rightarrow$ પ્રેમ વ્યક્તિમાં ત્યારે જ ઉત્પન્ન થાય છે, જયારે એ વ્યક્તિમાં એકાત્મભાવ આવે છે.
$\rightarrow$ પ્રેમમાં સંપૂર્ણ સમર્પણા હોવાથી તે સમય, વ્યક્તિ, વસ્તુ અને કાળથી પર છે.
$\rightarrow$ પ્રેમમાં સ્વાર્થ નથી. પ્રેમથી જ નવું સજ્જન કરી શકાય છે. બધી નકારાત્મક લાગણીઓનો પ્રેમ ઓક સેકન્ડમાં નાશ કરી દે છે.

## 2. આનંદ:

$\rightarrow$ પ્રેમથી આiંતરિક આનંદ મળે છે. પરંતુ આનંદ હોવાનું કોર્ઈ કારણ હોય તો તે અંતિમ આનંદ નથી. કારણ વગર આનંદની સ્થિતિ હોય તો તે આનંદ છે.
$\rightarrow$ આ આનંદ ડરને જતી લે છે. આ સ્થિતિમાં પહોંચ્યા પ:ીી કંઈ પણ મેળવવાની જરૂ નથી. સુખદુઃખ પણ ત્યાં રહેતાં નથી.
3. શાંતિ :
$\rightarrow$ સાચી શાંતિ મોક્ષમાં છે. કૈવલ્યની સ્થિતિમાં આનંદમય શાંતિનો અનુભવ થાય છે.

## 4. ક્ષમા :

$\rightarrow$ સામાન્ય રીતે આપણને આધાત \} દુંખ ધહોંચાડે તેને મૂલી નથી શકતા. આમાંથી મુક્ત થવાનો भાર્ગ ક્ષમા છે.
$\rightarrow$ ક્ષમા બધાં દુ:પ દૂર કરે છે અને વ્યક્તિને શ્રિ્તિશાળી બનાવે છે.

## 5.5 સારાંશ

* તમારી પ્રગતિ યકાસો
(1) નકારાત્મક લાગણીઓ કેટલી છે ? કઈ કઈ ?
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(2) હતાશ વ્યક્તિનાં લક્ષણો જ઼ાવો.
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(4) ડર દૂર કરવા શું કરશો ?
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
(5) ૩કારાત્મક લાગણીઓ કેટલી છે ? કઈ કઈ ?
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$


## 5.6 - પારિભાષિક શબ્દો

સ્વકُન્દ્રિ : ફકત પોતાની જાત માટે જ જે વ્યક્તિ વિચારે છે તે.
તુચ્છ : ઓછું મહત્ત્વનું અથવા મહત્ત વગરનું
એકાત્મભાવ : બધી વસ્તુને એક સરખી રીતે ગણવાનો ભાવ

## 5.7 'તમારી પ્રગતિ ચકાસો'ના જવાબ : સ્વાધ્યાય

1) નકારાત્મક લાગણીઓ ક્રુલ 6 છે. તે નીચે મુજબ છે:
(1) ક્રોધ
(2) $\delta ष ् ष ा$
(3) 32
(4) હતાશા
(5) દંભ
(6) લોભ
2). હતાશ व્યક્તિનાં લક્ષણો નીચે મુજબ છે :
$\rightarrow$ व्यક્તિ કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે ઊંડાણથી આસકત હોય અથવા તેનામાં કોई કમી હાંય, તે દૂર કરવા માટે જરૂરી વસ્તુ મેળવવામાં વારંવાર નિષળ જાય ત્યારે હતાશા આવે છે.
$\rightarrow$ હતાશ વ્યક્તિ પોતાની નિષ્ફળતા વિશે સતત વિચાર્યા કરે છે, અંદરોઅંદર ઘૂંટાય છે, સ્વકેન્દ્રિત બની જાય છે, કોઈની સાથે સંપર્ક રાખતી નથી.
3). ઈર્ષા નીચેનાં કારણોથી ઉદ્દૂભવે છે.
$\rightarrow$ જયારે કોઈ વસ્તુ મેળવવી હોય અને ન મળે ત્યારે ક્રોધ આવે સનેે એ વસ્તુ ફંઈ અન્યને મળે ત્યારે ઈर्षा आवे છे.
