श्री:
श्रीपवायतीसेमत श्रीनिनाशपर्कल्पो नमः
कृष्णपर्वांत्रि—कृष्णतात्वीरपिनिपत
[ओम—पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णति पूर्णसुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णेऽवावतिष्यते इति, भद्र क्षणसिरिति, खल्नावसनिविति च यावति।] हरि: ओम॥ महाराधिनो बदरि—
कि कारण यह उक्तः सा जाता: जीनाम केन क च सं(सु)पतिष्ठा।
अधिशिर्ति: केन सुखेतरेतु वहिन्दे प्रहलादो द्वादशम्॥ १ ॥

. .

श्री:
श्रीमते रामाणुजाय नमः
[चेतोपनिषद्भाष्य रामाणुजमतानुगमः।
रस्यं कृत अपरें त रसरामाणुजः युयिः॥]
श्रीरामाबुजसुनिविश्वितविरियतं प्रकाशिकामिरियां भाष्यम्।
अतशीघ्रवच्छधायामिदतोरस्ये ब्रह्मा।
अजनावच्छधारेश्वरस्यसिद्धिमं गाहनाम्॥
व्यासं कृष्णयोगीगमः प्रकाशिकामानू गुरुनपि।
अधिशिर्तमात्राया बिरूपं कर्काव्यहम्॥
स्वतस्मसतचेतनचेतनविद्यविश्वपरामार्थस्वनिर्दिष्टार्थिपिया इत्युत्पनित्त्वावर्षये। विष्णुस्वरूपम्ब्रह्मायिकामाह प्रकाशिकादिदिवकं वद्न्ति।
निमद्वमनसीह कुन्यो वश्यामानश्चकारण वदिन्त्य सेवयेः।
किमिति। हे ब्रजाधिकायेण कारण उत्तम किंद्रेताभ्यमः ग कसावर्षिगोस्मावृक्षमान्यीसाक जन्म स्विनित्य संप्रतिद्वयनित्ति। केन वा
श्रीमद्भर्ग्यो रञ्जयमानूनमहादेवरीश्यो नमः।
श्रेष्ठाश्चर्योनस्यनृपात्यायस्यपरमः॥

यः श्रेष्ठाश्चर्योनस्यनृपात्यायस्यपरमः।
देव कालहिरण्यगर्भविरितिसागाराचार्यं परं
शेपकारस्वपन्देवालिन्य श्रीसं मिर्द्धिः श्रीरूपं॥

१. विदितं खलु भूयार्थार्थिः परं ग्रंथसुफलेष्य नव इत्याति
भूवाति जायन्ते चेत जीयन्ति चतुर्ब्रमिसंप्रविद्यति तदुः
प्रहेतुस्पीत्य तांत्रिक श्रीरूपितास्य संकल्पना: तपस्तवस्य प्रमेयः
अत्मभावात्तत्त्वात्र प्रमेयः निविद्याविद्या सः (सैंभू) ।
तथेऽव रीत्य वहनो प्रहामर्दिनः सत्रेविकारणवेन ज्ञ्यात्तरण प्रहाः
किम्बूतमिति निर्विकारि: युन्तं सबूतं विचिन्त्य वादस्मावकस्मृतिमेन्द्रीणामत्वते तव किम्बूतमिति निर्विकारि: युन्तं
विद्यात्तस्वतः तत्स्वरुप: ज्ञ्यात्तरणो विद्ययः चाधिर्भूतीत्येऽव श्वेताथः किंतु चाधिर्भूतीत्येऽव श्वेताथः
श्वेतः श्वेतः । तद्रूह ध्ययनः न दुःस्यतिः
तदेव तपःभवायदेवसात्माभवितपरमाध्यायः। द्वेयाद्वारः प्रहाः
विन्महायसंघुपूर्ण ग्रहः परममुत्तमाध्यमस्य: पौर्यच । तद्रूह प्रखिन्याच्याय
प्रहामर्दिनः हर्षादित्याः । चलन्ति स्मेति भूमालाकरण
भूतस्येऽवस्त्रकामिता । त्वमहो राजा स्वास्थ्य सर्वस्वतः
विद्ययः किं नार्युप राज्याय। जगाधिर्भूत शरीरात्त्वतुरुप: ज्ञ्यात्तरणो तव किम्बूतमिति
तत्व अविलिताय: स्वतं प्रतीतिः तव ज्ञात्तत्त्वात्त्वतुरुप: कारणस्य न पैकवः
मेनाच्या। स्वतते रुप्तेतरिग्य फारणस्य। तदुः ग्रहः किम्बूतमिति ।
तपरिपक्वमाश्मपेताः भेतामः तरोपनिषतं अ ।

हु लघुपेतु जनमं सनिचितमवस्थितिमनुस्तय वर्णमाहे । सुन्तिप्रेते पाठेिद्येनवार्थ । (१)

ननु कारणं वच सिद्धवक्ष्य किदेवताहृपमिति वश एवानुपपत्त्व । सत्तपवापसुरा-न्यायवात । लोके हि कालां ज्ञातो कार्मेव सर्वका रणावाचकते । होकाः काणसकात सभा मेवेन हेतुमाक्षते । नीमातसकातु नियमित्विक्षण कर्मव हेतु म-य-ते । अपरे अहेतुककाणक्षण कि निर्गुण सागुण वा । सागुणिकम नीदसुराणासू । तथा वुपातिक्रिक्षणा-कार्मिकविनिरेणाधिक तथिदिवाव वा । विनिशधम्म विकिर्धितस्य वैशाल्यमनि किरुपासू । तथा एवस्मृतस्मद कि व्रहस्या वनसुमात । उत सर्वोंविविश्वकृष्ण व्रहस्यादिविवस्सृष्टि विशितु सेिवतम त्वेयपहायात्तदि मीमांसन्ते इति माय । वत्तामेहत्र इत्यादित्र उच्चर युक्तिकारणवमोगया वहाणो यत्र प्राप्त विक्षण ध्येयमाः । अथवा जीवास्मित्वेनिक सुवादु जमिष्ठ जीवनसुमात । सुसूतसेनुसु पुराष्टिह इवाथन सर्वकार्मिकवाः वृत्तिह चतुर्दश्यः । तत्त वुपायत्वेन्त्र व्यवस्था सहायवेदत्वत्वा विज्ञानन्वेहत्तस्म, व्यवस्थानित्निपत्ताने कर्मचरोपपादने वश्शमुज्ञिन्य, अनुसूत्यित व्यवस्था स्माहास्त्र । अत अक्कंधवा-म्रयोग । कालमेदेन कारणमेवोपि कि स्तानित्र दाहवाहास्य, एकजार्थिकारण चेन समावेश मानस्याध्यायिकं त्वारणारुत्वे कथ महात्मविवादवस्पातिमिर्गशराय च। नीमात नीतिविनः । समावेश हेतुमातिताः न्याय-पुस्ताकानां सब्धित्विन्नि वैतिकित्त । यद्दवान सवत्तित्व, सरसोपरि भूषापि न कसार्दपि भवति यथाभार्थो तव कथोिितं हेतुत्तथा निर्देशाः-
काल ख्रिष्टीन नियतियोंंषिद्ध कृतीय योगीः पुर्ण हति चिन्तयाः।
स्यहोः यष्ठ न वाल्मीकावाद्वारसारस्यनीसा गुलाक्तु छहेतोः। ॥ २ ॥

यादचिच्छुक्तम्। अथेरे पद सुतानि। प्रकृति केचित्। पुर्ण केचिद-
दाच्छन्ते। तेजामन्यतन पशोक्तु। किं व्रह्मकारणवादाध्यायमेवः शास्त्रगार काल हति।
कालाधीनि कारणविषयेन युक्तिक्षेत्रः। दौष्पण बहुना स्फुरणाः। चिन्तयाः
न निर्देतु सतायम्, अचेतनाना चेतनयः वा अवृत्तेऽहुः सामावानिले।
ननु एषा सम्योवो हेतुमात्मिकर्मः। न चेषा सम्योजाकामावः शास्त्रस्य।
तेषां मृत्युः बालवन्येतनस्य सम्योजाकस सदा
चेतन सम्योजाकावादिल्याश्रव्यः अत्यन ख्यातव्यं युक्तिक्षेत्रः
दु सम्योजाकान्य। अतं हुल्लुः सामावानिले। क्षण न निर्देतुः
समस्तीत्वाह संयोगः। —हेतोः। उक्तोऽधे \\nन्न वाल्मीकावादिल्यात्तुरुल्लुः प्रार्थे। आत्मसत्वावात् सम्योः
समस्तीत्वात् तैतितेल्याः।

भ्रमणोपपरिशिष्ठमानिन उपादानाधे न समस्तिति भावः। (२)

योगात् पूर्वत्तमिही विवाहः। (‘यदेन्ल्या हेतुम’ इत्यन्दिक्यः) अहेतु-
क्तत्वक्षण यादचं चतुर्वामिति महीत्ततारादरम्यम्। पुर्ण केचिद्वाति।
कर्मि योगेन च पूर्वयोपांच्छर्मले तंद्रिमिधिगतहियावतुसरकरः भूम्यत्व-
रिक्षस्यगारकादिर्वामीतिमण्डालपुणी समावत इति कपिद्विर्यान्
गमीदिर्घ परदेवताब्रुवा विक्रमाधिपिन्य। अतः साधवौः कारण-
पर्यये तारां त्रयोक्तमसमस्तव्यत्र इति परेयम ध्यायाति। इह तु
पूर्वैव तद्वा कारणमिति शुध्याद्वृयाय साधवौः प्रसिद्धम्मूः नारः लभतमः।

आत्मसत्वावादिल्याश्रव्यः। जीवात्मसत्वावान्ति, परमात्म-
मात्स्यावान्ति च। जीवात्मान कारणत्वात्मः परमात्मान कारण-
तथा मयं तेन निरस्त भवति। कथ हि तस्य जन्मस्थायादिरस्त्यसारणत्वम्, अग्निरामितीमपवदान्तत्योगाहितिः। तदाह वःहःणेवःप्परिचारिनम् इति। यथेव पूर्वोऽ पुरुषसन्धिःसुपरीयं इति तत्, तत्र प्रसार-धारितमा इतियश्चैन परमात्मादिहर्मासिद्धात्मिति वा खाद्यम्। तथा च कालाहानी धनेण भृत्यमार्गं कारणव्र द्व माध्यमिकुरक्ष भविति।

तत् कालस्तावत् नोपादशम। इद्दीनी जायते, तदाह नव्य-तीति जन्मनाशिरस्थितं चवम् प्रतीतायाय शष्याविष्णुस्य के च निश्चिते भवा या-थर्मालिकोपाराण गायोगात। वायुमिति हि कारणमुपादानम्।

न च कालस्य पद्धारबिन्ना कारण सहज्यमणीतिररसुनाविकी।

वन्यमानत्यादिरूपस्य कार्यस्य सर्वेन विसंतिपरिपूर्णात्।

आज्ञा काल कथितत्व कारणािति चेत्—तत्त्वेत्र सर्वेन-कार्योत्तरति ध्रुवते।

अथ स्वभाव। स कि काथस्य स्वभावं उत्त कारणस्य? नाथः, कार्य हि समुर्थाकार्येण व्यत्यस्तेत, तत्र कारणम्। तत्र स्माय सत्य फार्षण न भवति आमाथ्यादिति स्थिते, का कथा खागो भव सत्य फार्षणात्। अथ कारणस्य स्वभावं इति, तत्त्वेत्र कारणमत्वात् निर्देशयम्। अथ साधवान्यायार्थः कार्याद्यायणयात् चा-मोऽ भाय पद्य्यर्थैैं कारणािितयैैं इति चेतु—स धव क। घटस्य सुदादि पद्यस्य तन्त्राविद्विरिति चेतु—तत्त्वेत्रकृत्या कथ सत्य-येण कारणत्वम्। जीवाम केन, सुखेतरेण वर्तमासे इत्युत्त चेतननिरुपित कारणत्वम्-चेतनाने यथ यम्भे?

अथ नियति। नियति = नियम अवशयमाव। अवशयमावा द्वस्तो भवती युक्ता उपतिर्वेवोत्पत्तो कारणमुका स्वात्। अथ वतो-स्वस्तो भवति, सा नियति —सा पश्चात्तत्त्वम् का नाम? पुष्पणिः पापार्थस्मिन्तिति कोषासिद्धमेवति चेतु—क्षणमुक्त तत्त्व कालान्तर
भाविदे फलाय कथमलमिति राध्यान्मुै। व्यापारद्वारेिति नेतृ-कि
समीनोऽधि पुत्रिका व्यापारा? सुकृत्व ? न नैसिषि तथµ ग्नणमन्तः।
न भूतेषु तेपारमि नववर्तवादू। भूताना कारणहि पशुपतिंश्च सीमार
प्रज्ञातादू। न भूतेि पुरुषारणवपशुपतिंश्च प्राच्यापि। न च वाचेतना
ध्येषुमूला निर्विति धर्मिष्ठुतेचतुंचतेनाभिष्करित्यस्या च
स्वतत्वा मध्यमनुिति।

न च यदाहुपक्ष। तथा हि सति कारण किमपि नेतृवेत्तोक
भवति। स्वेतस्म अर्नप्राप्तादार्थिम दृष्टिकृपणिनिमार्गिताचेतावैवैकिनिकः
प्रारूपितव्याहतमनुभ्य चो तु बचुमनृगति?

भूतानारति, योिरति च भावस्ययाप्रवेशयेषो युप्ये, न
पुथ्यादिविपये। न च भूतायचेतनानि खर्दासि कार्यस्वरूपि
दयानि। ताति च सुखदेि गुरु गुरपणा व्यस्थ्यापि कथ कारणानि
भवेतु। सवंिसेपि केवलित प्रकारार्य कारणेऽधि ईश्वर्यापि
ध्येषुदशस्यापि तातामार्थ न पुकल कारणात्मू। तद्विद्वे आत्मास
भर्मीशा इति आधिना दशितमू। आत्मा तु पुरुषो यथिि कार्यविधीः
यथापि अतौिा सुखदेि जाहेऽ। न पुिु स्वदु खार्थि किष्टितौ
स्वमैव चेति राजर्यः। ननु कर्मयेंमिताः केवलित कारणायें
कलितस्याय राजमानि सवंििसि बलपनतीि चेति—त एव खाल्माने
तु खालेऽ कथ कारणेऽ। तेइस्वयम्बशु, न पृथ्वीदेवि कार्यप्रकृिा
चेति—तार्थिपरस्पक्षतेि कथ प्रारम्भवश गृहविशिष्ठ स्यातू। किंतु
नि कि जमस्वा तथि कारणपिता अग्रजानिता। अति वस्त्रां गोिवात
महिि। अविे तु जानिष्कम देहेन्द्रियांद्वेदक्षितवानुभावतानि। तात
च भूतप्रकाशाधीना। तत् सवंििज तुझानेि प्रायेि यदि, तेष चथि
शुभोकारणमुै। इति दीषक्ष्या अति चिन्तामणसि यष्टि।
ते ध्यानयोगानुगता अपद्यम, देवात्मसाक श्रवणनिनिष्ठाम्।
यथा कारणानि निरिलास्लि तानि कारावतमुक्तायत्विधित्वित्येक ॥ ३ ॥

ते इति। एव ध्यानयोगयुक्त मुनि, 'अपद्यम दिव्यो देव एको नारायण' इति ध्यानवंस्त्रेस्वविष्णुविशेषणाय स्वात्मविशेष्य परमहंस्य द्वितीये इत्यर्थम्।
तत्परं तद्भवरूपमन्विताय सुकुलकारणायत्विधितार समाभिप्रित्यस्ववं पररामानमपि द्वितीयेह यः कारणानीति। उक्तोऽध्ये।

मूले योमिति प्रतिरथयेते। भूतकारणवादिन चार्नाकादय ।
तत्कारणस्तुतमावाह्यात्मकृत्ययतं। भृते कारणात् सर्वायतंसहनमुवृ।

उपकालाधितिरित्स्य तत्स्वेभत्स्य सर्वं दिति कस्यचिदेव कारणत्व सन्ध्याय तस्यायपरिणामित उपादानत्वायोगात् उपादानत्व-रस्वीकारे च तस्य सर्वविधकारणान्वमक्रमसङ्कार्ति कि अर्थसमिति विष्णु यादरायस्यवसायसरे उपादानत्वमपि एकशि भवेन, अर्थ-धायतिचिदंततपरिणामविश्ववति पालितो भवेन—तादरायस्य-स्वरायस्यविष्णुत्वतः इत्यव्यते ते ध्यानेऽभूतादिना। देवात्मादिके
मिति। आत्मा द्विचिथिर जीत्ताता देवात्मा वेदिति। तद जीत्तात्
तम् द्वस्तवाद्यपितादेव कारणत्व न करते। देवात्मा तु कारणम्। देवात्मा नाम य तस्वेद्र देव प्रजाति स। तदो भावस्य। अपद्यम दिव्यो देव एको नारायण इति। दितु प्रदानयामिति निपपनेन देवायते, लोकस्तु लीलाफःश्वामिति च।
दयित्वत भवति। शारिरिकमिति अद्वैतस्वद्विचित्तरणस्य पद्मयस्त्री-वायुप्रसवतां उपादानत्वायसबधिसापेक्षाविनित्तार। शारिरिकस्य
कायोपधायथतपृथ्वीसत्कत्त्वमिष्ठसयमिति। उपयोगितां नाम कारणतावच्छेदक्षत्वम्। तेन महोपदानम्। उपासनात्वथा द्वितीय प्रतिरिलुक्तं भवति। प्रह्यते ज्ञानप्रभुवधमदेवमानसं व्यवहारः। प्रर्थं भाषा प्रत्येकः कार्यान्तिति। ज्ञानां तु स व्यवहार औपचारिकः। परभ्यासंपूर्णं समागममूलके वा। वस्तुविभिन्नमुख्य सूपस्तु व्यवहारः। प्रवर्त्तं भाषा प्रत्येकतिथियं बहुपारापनमिति। न चोपारापोपारेयः। प्रवर्त्तं भाषा प्रत्येकतिथियं बहुपारापनमिति।

स्वपदेन परमात्माः। सततस्तोत्तरमुख्यात्तुका संबंधः। सुभाष्य। प्रह्यते ज्ञानप्रभुवधमदेवमानसं। प्रह्यते ज्ञानप्रभुवधमदेवमानसं। प्रह्यते ज्ञानप्रभुवधमदेवमानसं। प्रह्यते ज्ञानप्रभुवधमदेवमानसं। प्रह्यते ज्ञानप्रभुवधमदेवमानसं। प्रह्यते ज्ञानप्रभुवधमदेवमानसं। प्रह्यते ज्ञानप्रभुवधमदेवमानसं। प्रह्यते ज्ञानप्रभुवधमदेवमानसं।
सपरिकारभाष्यपौर्णेता वेताव्यतयोपमनिन्त्य । तमेकनामिनि तिन्तुत पोदशांत रानाधीर विशिष्टिप्रमाधिमिनि । अप्रकृत पद्मसिनिरुक्तपाद विमार्गमेतेद दिनिमिर्दगस्यसहम ॥ ॥

विश्वासनासौक्यं त चक्कवेण रूपयित तुमकनेमिनित । परमानं श्रुति गौतमेकानेयुक्त सत्त्वरमास्येनितिविषयकारणपत्त वाचकमुन्तकरार्थिष्ठत्रा द्वादशाम्यायुक्तसंभवस्तवसरामायुक्तिप्लर-बुधमित्र । प्रत्याशितं दिन्तु वययोद्ध-दस । अरए हि नामि नेममिन्तुघरिकादिविश्वेषया । प्रत्याश्य तद्वर्त्त्यघितितां त मध्यंतिविद काष्ठितेषाः । अष्टकृतित । अविमाध्यिधीर्यंकनेष्व । चार्यासिद्धिगतकमकम । दिव्यपापाधकमकम । 'शुमिरापोदकलो वायु ल न मनो बुद्रीवेच । अहकार इत्येत सं भभवा प्रकृतिर्षेषा' इति गौतेश्वर प्रकृतितकम ।

(अधृत प्रकृति 'इत्युक्तपरकालकामप्यतु ', 'इस्य गौतेश्वर प्रकृतितकम ब-व-रत्न यक्षराक्ष्य । पितरबुध पिताचाभश' इति देवताकमकम । 'अधृत बन' इत्युक्तपरकालकमकम । अपहृतपाम्वादिनामागुणाकमकम । 'द्या सर्वनेुत्सु क्षानिनसंस्था शीममनायासो महजमार्माधिस्मुहा' इति आदेश गुणाकाण्ड वा । एवेमेश [यथा! ?] पद्मिनिकैरुपेतम । विश्वहुर्यो योक्षितिष्टि, तस्म देवामन अक्षमाया ययनेव वायूस्तु । यद्र उत्तमाधिमाम्युक्तस्मानेक्षेत्रविनितित, मा मूलसं तव तमिष्टिध्याहार । क्षि तु अपहृतिध्यानसुयद्धामाम्य । पूवेव तु पश्चे एवर्क्षोक्षय तदन्तरस्मानेक्षेत्रवात्तकत्यथा त देवाम्य भद्रदि पछ्याम्यामी स्त्तद्यक महत्त्य ।

अत्म-महत्त्यो सामालिखितकरणेन निर्देशोपि दृशियो महत्ति ।

२—२३
354 संपरिपालमाण्योपेतां वेताश्वतरोपनिषत्त: अ. १।

पञ्चस्रोतोमेवं पञ्चयोन्युगस्ततं पञ्चप्राणोऽविनिः पञ्चवुद्वधसादिमूलाम्।

पञ्चवर्णं पञ्चदश्लोकवेगं पञ्चदाशद्रुवं पञ्चपर्वतमिवः॥ ५ ॥

निरामृपुर्। स एव (एको १) मुख्य पाश। स लामिनिमातिरपीथ-रघुहेतुतथा भवकपादकवर्तमिव निरामृपुर्व भ्रमचक्रम पार्शवर्व इत्यह ।

विमार्गे । दुःखमिषेण सेतुदानिन्द्रवं द्विप्वयानिन्द्रवाणीघुदत्रजन्तुभवनरक्षणमार्ग वत्युक्तम्, तत च विधायानुदत्रजन्तुभवनरक्षणमार्गः द्विप्वयानिन्द्रवाणीघुदत्रजन्तुभवनरक्षणमार्गः. अप्रिय्ययुतिः पूर्वेण संवाच ॥ (५)

एवं चक्रवेण रूपस्वरूपा तस्मानिवित्वन निर्विद्या यहानि वेदायाय


1. आधारात्मितिविपट्टे औपरात्मिततमोक्षपाद्यकृतीवे गैलित स्वातः।
एव, “किं कारण नष्ट कृत सा जा ना” इति चिन्तया, 'देवताशर्किन', 'य कारणानि निनिदिनि तानि इत्यनेन व देवशबिनि-नारायण एव सर्वकारणाम्, अपिनामिनोदितं तत्या कारणेन- निर्विहिका प्रकटितिः निलारी दर्शिन्। अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु (रो तरेषु) इति चिन्तया निलार दर्शयति सर्वाः स्वर्गीये इति। सर्वाः आजीविते मर्मणीवेषम् (रे)। अनेन, जीवाः केने त्योनंतर- स्कट मन्तिः। सेवया सत्या समाधी=पलयो यस्यं तु सर्वसत्याः। अनेन च, 'क च सप्रतिनिधि' इत्यस्योतरस्क मयानि। वृहत्ते श्रृद्धि- त्यथा। अतं निर्विषयः पूक्तावेदेव सर्वविषयाविद्य युजनं इति भास। ततद्वो ब्रह्मपेचै चेके, हिन्न=गच्छति अनेकज्ञसहसश्रवण- शीर इति हस। जीव परवतस्या, ‘आसयन्ते शरणसुखनि वन्तासहदनि माया' इत्युत्तरित्या प्रश्ननिपेन अनुस्मरणिष्यन्ते। ततोः नन्य फलवह गृह्यान्माननिः। उच्छरिता अस्मिन्नो वेष परमात्माः। नन्यं, तेन आश्र्यान्त नमस्ते श्रवणान्नान्निः।

६ 'वन्तासहदनि माया (गी १८ ६१) इत्यल ताप्ययाचर्त्रिक- 
काय प्रहणकपट प्रशतिपर वर्णितम्।

प्रशिर्यानिः। ईर केष। आश्र्यान्निवान्न निषो विभाष।
प्रदेयतारमिति । नन्य वध गृह्यान्निः गृह्यान्निः गृह्यान्निः, 'योंयः देवतासुभानोऽयोंदिकस्मिन्न, न स केषे ति
उद्दीत(थ) मेंतनु परम तु वह तस्फियत स्व(तु) महत्त्वपूर्ण।
अज्जान्तर चेरुविदः चिदिल्या दीना प्राणिन तत्व मोहिन्युकः॥७॥

परमात्मना [प्रमलेण] ज्ञात्र श्रीला विरिगीकरणातुरुष्कि प्रामोदी-
र्भेत। तत्तत्त्वावलम्बसितमुंतरानिरिक्ष्यस्य श्रेष्ठमिकलक्षणजीर
परिशेषते पराधिका भावति। अपराधिका नाम नोत्तरतासपणे
बाधित्ति दृष्टव्यम्॥(८)

उद्दीतमिति। एतत्र चक्रवर्त्यतया प्रादुर्भविद्विषय, 'नारायण परं
भज', 'स्वे महिमि प्रतितिक', 'एतत्रै तद्भव मार्गिन ग्राभणा अभिस्वर्णि'
इत्यादि अव्रहेत्त्वावकृष्येपु परम्परेन स्वप्निक्तवेनाक्षरत्भे चोढ़ीत्वमु
उच्चैःगौतम। उद्दीतमिति पाठेषिपि स एताद्व तस्यै स्पर्शिताम्-

तत्तत्त्वाध्यायांति चेत्--न, तत् 'आमत्योवोपासीत' इति आमत्यो-
पासितवातात्र ज्ञानवन्यायेन समस्त वेन पूर्वकालत्वानुसंधानं
निपिद्यते। इत्यू आमत्योपासितवातात्र ज्ञानवन्यायेन समस्तीयः निपिद्यते।
इत्यादि आमत्योपासितवातात्र समस्तवातात्र ज्ञानवन्यायेन समस्तीयः निपिद्यते।
आमत्योपासितवातात्र समस्तवातात्र ज्ञानवन्यायेन समस्तीयः निपिद्यते।

'तन्वेतात्त्वा कादाम्बकर्मस्वरूपिणाता उत्तरको पूर्वता भ्रम-
पिता प्रेमिता 'देवाम' कशितै सिद्ध।' तावता वह शाक्तारणाति
कथ्य सिद्धात्तिः' इत्यत, 'अयमेव वह अय्य श्रवणसंग्रहानुसारण-
समर्पितात् व्यक्तारामात् उद्दीत्वविद्विषयाति तन प्रतिपावम्।
विशालारथेन चस्य श्चुदायस्यापनहेतुवातस्य दृष्टापार्द्दनम्।
इत्यत्त्वे उद्दीतमिति।

स्पर्शितार्थस्त्वेवेतने तथस्य भ्राणायोगात् तस्य पूर्णिच्यः
क्षरुपेये ब्रह्मि प्रकृतिपुरुषकालाल्यं तत्त्वाधिभिन्निनिश्चयं। अन्नान्तर शिरमिं। तत्त्वं ब्रह्मवं भौस्त्रं अनेकतः(श) प्रकृतिपुरुषकालानां चिरेके (क) तेषा परमात्मनाथस्वभविचिनत्त्वं आधारात्मेयभावकल्पनम्। अन्तर्व अन्तराशिरस्त्रेतेद ओतिहासित नेवेद विदितवां प्रकृतिवचन विदिशाकाव्यसं परस साह्य प्राप्य मित्रत्वा (भिन्नतया) अदर्शन रक्षणालय गता इत्यतः। (७)

विचारयाः 'तस्सिन तयम्' इत्यतः मध्यनिनिर्ल्प्ये वास्तवतु पुच्छयार। तत्त्व च, ब्रह्म तत्त्वालिनिन्यं। शिष्यस् तु तिलको देवालमें परम प्रप्तं न भयति स्वाधिकारश्च भयतिनिश्चयं। अस्तर द्वितेशम्। 'अक्षरान्तृ पद्त पर 'इत्यतः प्रकृतिपुरुषम्,'एतः तर्क गार्नेति तद्विद्विवापनस्तप्राप्त। तथा द्वितीयोप्रायं। ग्रहणं स्वप्रतिष्ठित विशेषण निरुप्त। अन्तराशिरस्त्रु हर इति क्षयमाणार्जीववृत्तायाः वा विद्विचिन्तिविद्वेद। तेन ग्रहणं परमात्म तदुपरविश्वस्त्वर्तस्वभावान्तरतात्त्वादं निरालि'पूर्व्यं स्थापित भगति। तत्सिद्धितादादो उपयोगियस्याऽन्ये तु—तिलको यत् ब्रह्म प्रकृतिपुरुषकालाल्यं, यत्स तदाधारस्त्रु स्वाधिकारश्च, (तद्रथ्य बिचिन्तिन) अद नियोजन ओतित्रेवेदि रीत्या वर्णनायम। तदुपार्था वहार्नात्पुरुष वस्त्रम, वहारुप स्वाधिकारश्च तेति सर्वेऽदं द्वृत्तमेतेतु परस्य वद्भगति = प्रभावाद्याधि विचिन्तिविद्वेदेश्च ज्ञातिन्त्र भावनात्मकन्याय। तथिहु, 'परस प्रभोतिमृ उद्धत परावर्ण। कइ तदु प्रभावम्।' उद्दयते। तस्मात ग्रहणि विचारे नयदोन्यम्। स्वाधिकारस्त्रु मूम्यात निपत्तमाणार्जाधिनृत्तं प्रभावनाय इति वाचार्यातिक। स्वाधिकारश्च। भिन्नतया परम्रक्षुप्तपरिणामभिन्नतिनिमित्तमूलकजीविभिन्नायत्वस्य या। तस्मै ख्यातश्चाक्षरमेव च,'यद्यक्षरं परस्य प्रभा 'इति तत्सिद्ध्दे।
तथाच कालादिलयत् तद्दक्षगमिपि भगति तत्सिद्धमित्यथः। सुप्रतिष्ठा-शरामित्यपि पाठोदिति ॥ ७ ॥

संयुक्तमिति। शरमसार्थं यद्य संयुक्तं भगति, तदा प्रयोमवृत्ते देवि ते निषयते। तन देवह्यापि आत्मनोढोपि तद्यक्षयत्वमस्तीति भावः। अत्रततोपोयोगिः धार्षत्वमस्तिनशस्तििन्व। इंशा इत्यां नियन्त्रित्वमयुपरि विजयरिः, 'शरायंनावभीद्व देव एक' इति। नन्द इशा स्तम्भसमि वर्यते, अत्यं तु परताल्वादु कथयते चेतु, इशाव निषयरि; प्रसस्यते नेत्राय भोजसा-भावानित्रति। अहि भोजक्य्याऱ्यध-भावामशित्विः। तदाविकस्तुद्धोग्यायमेव वर्यस्यो नियन्त्रित्वा, पाण्डुरायर्यमनोपालित्वं काल्यं च तेनापूर्वित्त्वाश्च कर्मविनिर्वित्तिः द्विति भावः। एवमवद्यायठथुक्त्यायमहायमुक्तयं नामिनिग्यान्विदवारैः। यत् पुनर्यादिनसुभुम्तेवत्तक्षयालात्तम, तन देवस्य कारण्येव कारणं विन्याच्यते, वायुः देवमित्वार्दिना। सर्वविद्वं विनियत उत्तरयन्ते॥८॥
स्पर्शकारभाष्यस्निग्धस्वेताःसृष्टोपनित्वः 1. 359

शाश्वे द्वाराजानीराजीवाजः हे यहोस्मोगार्येयुक्त।
अनन्तद्वारा निप्रधार्म द(य ?)सह तथा यहा विन्दे प्रदानमेतः।

परस्परवैक्षण्यसेव प्रक्षति शाश्वति। पूर्वनितिहयोभये एक सदेव अत एव ईश्वर। अपरस्तु अजोकनीञाच। उपरिविशिष्य
दुःश्रीरिपि स्मानसम। इश्नीशायति दीर्घेनाव छान्दस। मोकुः-
जीवस्मोगत्यपोजनहुः उपरितिरिता कान्ताय: प्रक्षतिरित्यध।
पुन्तूर्वीयः(विनय 2) सुचित्विशिष्यिः सेव समाधिमार परस्पर विक्षणमिल्यः।
नवु प्रक्षुः जीवोगोपकारस्तवतः परमामोनोपि भोगार्थरुः हुः न
भेदवः। 2. अथुत एकंकशारीरिजीवोगय्यते सन्तर्शा। रामाकरसामामोगार्थसमवीणीयनेति। अत्राह अनन्तचेतनः।
विवेकशारीरक्षापि परमानं।
'जालु गुणान गच्छति तेनानोदश्युरुच्यते' इत्यकरित्वा सलका-
मत्वाचनण्तगुणायः निप्रेशय जीवरः कर्मफलास्विसिद्धंपूर्वकककः वा-
भावाः। न लोकगृह्येन प्रक्षतेरिति भावा। पवाराशीकृष्यायायास फलाह-
श्रमिति। पंतुः नर यदा विन्दे परस्परवैक्षण्ययेन दर्शीतहमाना-
सत्यार्थपीठ योगपीठकार स्वामी विष्णुवंशीयकरण अ. १.

काॅशाल्यने विषयीकरोति, तदा ब्रज भक्ति—मुको भक्तीलयः।
एवेव व्यायामः “चतुर्विक्रिया वाद” इति व्यायामः।
अभावित छान्दोऽस्सपूः। (९)

तांयुज्ञातिः गुणनिर्देशककाररक्षकलेखी विद्यनुस्र परसौषधः
सुत्रकाण्यानलोक नकौ, मनननिर्देशककारवैयक्तिकमिति शाखात यम्भति
सर्व प्रधानमिलाविद्या। ‘प्रधानं प्रकृति: सिब्याम्’ इति प्रधानार्थदिव्यस्ति
प्रकृति: क्षरणित्युक्तयते। भोगायतामानो मोक्षाय’ हसतीति हुरो वोः।

तांतरणवय्यिकारां सुरूपां स्वतः, न तु तयस्यति चेत्त-चेतना-
चेतनाविनिद्धशिष्यावेत् तर्मायतुपि व्यायामिकारार्य भवतीति
तात्त्वः। प्रशिद्धोपायवैविध्यमपि। इद्भाषण्याधिकरणेष
च दीक्षियां ‘मोक्ष भोगयम’ इति वाक्यं गृहीत्याविनिद्ध्योपायानं
दर्शितम्। प्रभ भवतीति। तथं विविधं प्रभ यथा चिन्तते, एतद्
तद्वित्या व। मुच्यते सर्वशरीरिश्चरा पूर्णमाला वायापकस्त्रेण सुकलनम्।९।

उक्तमेव तयपेदस्त्रिं विदर्शाकरियते शरमिति मन्त्रणं। सिद्धेनान्
सिद्धान्तकरण वहस प्रस्तवद्विपि पार्श्वप्रेम स्वतान्त्र्येण वेदमुक्ति-
हृदयविति नोच्यते, किंतु प्रकृतिपुक्तपेदित्वेत् परमात्मचेतोत्सवेन तय-
वेदस्त्रिं नाम। तत्र चेतोत्सवेन त अवमासिकम्। किंतु तत्तत्वमहार्य
द्वरायभावकारपयत्रस्वाभाविकमुष्कस्य भवति। श्रवणकृतेति भाष्यकृत-
श्रार्थकर्त्वते। किंतु चेतनाचेतनस्वादीकरणम्। इत्यते शरमिति। अप्रति:शरमिति।
श्रवणं चेतनानुविनिद्ध्यार्थायाम्। श्रवणं चेतना: चेतनस्वादीकरणम्।
सर्व: चेतना एव व्यवहितपरं रोक्ते। तदूः हुर्य वस्तुतत्वा चेतनस्वादी
नास्तिक्ति अस्मृतास्वर्गस्य। अस्मृतवयः चेतस्माव मोक्षम्। अस्मृतमूर्तः
सपरिकारभाष्योपेता देवसाःत्वयोव्यक्तस्वरूपतः अ. १.

तत्त्वाभिमूल्यानात्योजनात् तत्त्वभावात् भूषधान्ते विच्येत्यानिवृत्ति:।

त अमृताःक्रसम्। अमृताःक्रसम्। नरस्नासुरस्त्रादशरमिति। श्रेय:-

शरणांि.....एकः। कुरासुरशविद्यतेविति। अवपहलापा

दिनयो देव एको नारायणः। इति निर्दिष्टे नारायणः इत्यः। तत्त्वाभ-

मूल्यानांश्रिदिति। अविन्द्यामामतः (भ)पादक्षीणम्। योजने योगः

तत्त्वाधिवर्त्तपि। ऐति अन्ते शरीरवस्त्रां भूष समस्मप्रधने-संपन्ननिर्निर्तिलिथः।

तत्त्व तः यदाः विन्दुः न्रजस्मेतमिति

सन्तोलका मुक्ति: नरमृपास्तनामानीनः दण्डः। (१०)

पर्यायसंपर्यति च सन्तोलि इत्यं कः हस्ते श्रुतिस्मये भोगाय हस्तिति| चानुदारोध्ये। अर्न हर हस्तय श्रमपरत्या देव पक इत्यते नान्यः।

व्यवर्तनातु अमृताःक्रसुपस्यैः स्याद्विपेयोपक्षारस्मार्गमंचल्या

वेद्ति (१३-२) तत्ततःचन्द्रकामामुखम्। अविन्द्यानाकोपासामास्योः।

नमस्तत्त्वाधिचक्रान्तिमुक्ति। एव। अर्यकामसंगोक्तनिविति पाठे दिनि

आर्यसंचादीनिविति पाठे पदिको आर्यसंचादीनिवितेयेवाठीः। आर्यते ( रखोरसेवालः) आल-

भ्यते स्पृषते इति आर्यकामालमण्डम्। योगाद्य व्यवर्तनापि

अनवरत विच्येत्यतःमुन्योपत्तयः प्रतिशिष्टविनिर्निर्भां दण्डः। न्यायरस्य नाम

दण्डकामस्तनामानीति। तत्त्व भावः अम्बर्य तन्मात्र इत्यः। अर्न स्मृति

गतिते। अर्न पद्यामस्तन्योक्तियुु शृवक्षम्विष्ठ्रातोक्तस्तुतिस्नाटि।

पद्यामस्तानात् प्रयंम मायानिवृत्ति:। भूषाय अन्ते-शरीरवस्त्रां अचूतप्रत्याते

ततै एव दण्डकामालमण्डमात् अथ तयामानिवृत्तिकीर्ति। अयामाय उत्तरमन्ते स्पृष्ठ भाषियते।

संभवतस्येदिक्रात्त-प्रतिशादानर्थात् तयः। (१०)
शायतेत शान पूर्णकः तत्समाभः। हामिः हाने पुष्यकिया।
‘तद्ध सुहास्तुक्सते धृतुते’ इतिनत। तस्यः शास्त्रमाहन-सहसुस्तान्
पिन्यभावस्ते। देहेदेरे-देहविदेवोऽपि। ‘अन व्रह्य समस्तुत’ इति
शुष्या सोऽदृशुः सर्वा न कामानिहैवेत। नमत्वमित्तुमदिके प्रकृति
आसकाम इति। केवलोदेषोऽस्मां आसकाम चविपायये। पृथ्वाक्षणमित्तु।
अनु मन्तेनमयम्। सरसंह्योऽपि। प्रतीति-पूर्वकः दर्शनमाहन-
एतत् श्रेयं नित्यमेवायमसंस्थं नात: परं चेतनमेव हि किष्ठिस्य।
भोक्ता भोगमेव प्रेतिनार्थः मत्या सर्व पोषकं तितिविधं अहामेतत्। २२॥

\[\text{भाटनन्दहितिमुदासीतन्त्रमहोदेहमेदेव भवति। केवलं प्रकतिमंगचं विनिर्युक्तं पुत्र देशनिहीनविशिष्टं वस्म प्राप्य वासकामो भवति; न हु प्रकाशिपेले दृष्टं भाव।} (११)\]

एतत्-ध्रेयं फिष्ठिस्य। एवंमूतं परं वस्म आत्मान्यन्तर्यं-

\[\text{वहससायदुर्गुर्बं भोगसायनग्राह्यत्वदेहमान्त्रयथा परमेद् भवगवत्तरो- पवदसंस्थसमन्तसमं सेवं। देहवियोगमार्शं परं प्राहावमोगेशुतर्गं- कर्मक्षेत्रेषुपी शास्त्रं धीसंकोषथर्माथिकिन्त्वम्युगाण्तः सृष्टसंकार- योगः।} \]

\[\text{तद्विरुपेन तस्तत् सायुज्ये सति पुरुषेऽथ सत्यकामं साय- संक्ष्यत्वङ्गमार्वत: मो भवति। एवतें दृश्यं सत्यावर्षियं विष्क्यम- विदुह्यमय्यामुत्वेदान्तिनं केवले केवलमावे निष्ठेयमविधारणं न श्रेयं दृष्टं। तथाच श्रुत्वेदन्तपर्वम: पूर्वमनोकः। तत्स्तुपरीक्षम हि विशदस्वरूपते, यथं 'भूष्यत्तत' दृष्टं ग्रात् सामुद्रित्वित्वितं। सत्यमित्रं भाष्यांसंस्थं। परं पुरुषं पापहानानायकां तत्तत्त्वायहानेष्ये- सिद्धभागत:। दु-पात्यमय्यामुत्तिर्तियम्यायाध्यायानायामुत्तिर्तिसंकेत: पाप- निर्दानस्वरूपा। द्वितीया कार्येअवरक्षेत्रम् प्रभुषे ध्येयकालुष्टु महान् ध्यानारामस्-अरसासुत्रान्थमेदेतः स्थिरं दृष्टं क्षिमिच्चुनामित्व पनुस्मिति तथा मापितम।} (११)

\[\text{विभेद्यन्तःस्यत प्रातु जगद्वापानादेशस्मेश्यक्षम्यम्।} \]

\[\text{तथाच श्रुत्वेदन्तां परं सामुद्रित्वित्वितं द्वारं परमाक्षमेत् यथा न मनस्य- ग्युमिद्वित्यमेव च नित्यमेवायमसंस्थं। नित्यमेवायमसंस्थं। जीवामनो- द्वारमेव द्वारमेव संस्कृतं विद्यमानं। वातोत्पत्ति तद्विश्वेत्वम् तदः प्रथम व्यष्टित नात्त् तद् शृंखलेन द्वारमेव संस्कृतमरस्मायं वैति भाव।} \]
नित्या संस्करित लेख्मु । ज्ञातवनिव जात्यान्तरे नावस्थितये ।
भोक्ता .. नक्कमेतद् । 'गोकुलशरीरकलं भोगशरीरकलंमपहस्तस्म-र्वदिविषिष्ठमत्यहानादिवक्त्वनिनि विधायतनिणिथिएं इत्या जान यथा'
इति वेदार्थमप्रेमे वर्णिनमु । केविनि, 'भोक्ता भोजे प्रेतित्वेस्यन्तू। तितिपि
पोकमेतद् सर्व मल्ल व्रज भरति=मुखो भरतीथि । इत्युपस्किरार्'

एवं विद्वेद्य नाम भाषोकरीत्या विभावितशायिप्राचूहःपशरुःतिन-शायितमेथभवमु, यद्यो विद्यं-समस्तू जीविन यातुसंगाद्वितुं शास्तमु, तात्दैशीवमिततु। नान्दिय समुणास्थि। निर्गुणावसयाणु त्व स्त्राधुर्ममिति नैति श्रायते, नात: परं बेदित्यं हि
निद्रितिः। एवं देवमेददीर्दस्मवदू चेतनशाहीकतयष्टपि नागाण: नात्यातित्तमिति पद्यान्पुरी निगम्यते भोक्त्यार्थिनि।
वेदार्थस्मप्रमाण इति। ततेतु सुक्रि: “एवमृत्बोकुमोगम्योपत्योमिन-रूपंपञ्चस्यामू, स्त्रूपण चापरिमित्ताणोपाध्ययत्रतेनावस्यान्तिनिति
परस्य प्रहण। विविधावस्यां नात्यमितिर्यः” इति। केविचित्यं.
नन्तु मतेवत्स्र मन्त्रं=ज्ञात्यानिद्धित्वण्यायणायोगानु, 'जानेतता' 
इति पूयेत, 'वहा भवति' इति तीजाया व्यायात्वावाव तथ्वेचेहापि
श्रद्धैहस्तिर् व्यायात्तमनस्ति वेदार्थस्मस्थायापि कैथित्तुर्हि एगाध तात्यं कि न स्थातु, भुज. पश्चात्तत्त्वा निरूस्ल: कृत इति
चेतु—उच्यते—वेदार्थस्मस्थायाया तात्येदीर्दनियोगम जद्भे,
'सदार्थमकारकद्वियमद्वारद्र एक आराधनापि इत्या विविधम्—तत्
इत्यामित्तवस्यान स्त्रूपणास्यान चेति विविधम्' इत्यतदव-
न्मालोकावास्य धुरेन, “भोक्त्योगम्यन्यन्तु ज्ञाता लितियमेतद्
न नक्षत्रा अभ्यासोऽत्याण वधृतिः। योगिनं कारणभूतरणिं गस्यस्य सूर्तिः। लर्षप पत्यक्षण न द्यते च विधेषणां। स सूर्य एवेदयोगिनिः। तद्भव वषेण प्राणवन्धिते संघर्षसनीतकमान्यां। सुधिम्बनाकराण न-गैतमालिकैवित्रयवचु। प्रभुमधुर-गृहेषु वाणवत ॥ (१३)

प्रणवन प्रकाशमकारमेवं दश्रीयतै आश्मान्तिः। सतौन्म प्रणवेण ध्यायन्मानेन सतूः नाम आऽम्भूद्वत ॥ सिवत प्रकाशात ॥ (१८)

ध्याने मन्त्र प्रद्द्वर्ते वोहरिता। विधेषणां विधेषकृपाः। वदा अर्थस्ते इति दिति धातुः। स सूर्य पवकते। स एव साक्षात वहिरेवत्र्याये। उभमु देवालम् तविहितेषु द्यमुः। तद्भव-व्यक्तिमाणिनि च चित्तानि अन्तराण्याये नीराध्यूक्तस्य सवेण गणित्यकन्ते। प्रार्थोत्तिरस्य देहस्य प्रणार्थस्यकामाभावेन उत्तरार्णि स्वनानप्रमध्यमस्थलविश्वायोगाखु। देहाखु परमात्मार्गीदीयूर-जीवालमस। उत्तरार्णिनिमें उपरियोगिनिष्ठत वाक्यस्यायमः।

निगृहविद्यान्विते निगृहोद्विजातू इत्यत्र। अर्णिनिदेशान्तताः। 'पद्भेत। व्रहासिगृहवलतु। इति ध्यानियोपसिद्धदेहप्रकृतजातियमन्त्र-चतुर्थथापादत्र धात्ये। अन्त्यानि च निगृहानि अन्तर्तत्रावेण दद्यन्ते। प्रणवेण मध्यमः विद्याभिषिकाचार्यानाच्याचरणपूर्वक
तिलेषु ०८ तथसी तरि: आपः सोतस्वरणिपु चाष्ठि:।
प्रवभामापुरत्मि गृहाते०वि सत्येवते तपस्या योक्तुपथयि। ६१५॥
सवेच्यायिनि नात्माने श्लीरे कार्यिरवानखिम्।
आत्मविधातपोमूल नलु ग्रहीपनिपत्तमृ तद्वियपनिपत्तमृ। ६०॥
इति खेतावास्तलपोपित्यतः प्रथमोपधाराय:॥

तदेव प्रभायनि तिलेषु । प्रथयि। यथा रात्रिधिः-ते-
लारिंक यत्विपीडवापयुने गृहस्य, एवं सत्यात्पोडङ्कोपायुने परमात्मा
गृहस्य इत्यथे। (१५) तस्वेच्यायिनिमि। श्लीरार्पितकपिंकसमत्वा सवेयास्तामाने
पलास्ताविध्या तपसा च नेरमुपनिपता पर प्रतिपाध तलु पर त्रिंशः
विद्याधित्वम्। दिवर्षनादराधिरम्यमध्यामात्मामध्याकिनोतनायथ। (१६)
इति प्रथमाध्यमायकाशिका॥

मित्युच्ये सत्येवेयाधिना। सत्ये यमास्ताभुतमू, तपो नियमान्तरग-
तमू। परं तथं सामान्यधर्मं, तपो विद्यरथभमं।
सवेच्यायिनमू अन्तर्विहित व्यासूरु अपायात्ममि तदर्मिनुम-श्नासविकासे च कार्येन व्यासू।
गुरुस्मृत्तिरंक्षायाध्यायार्टिकमि सृज्ये उपनिपत्त्मानि। अतः पूर्वमेव अन्तर्प्रक्षीयनेतानायथः
हुः। पूर्वेगानमापन वा तथावस्था इवा उत्तरार्थ्य प्रथमान-पद्धारम् पुन्यायाध्यायास्याधिपि चुम्बयथः—अयापि मन्त्रमेदादृ चायापि
मेदयो युक्त इति विद्याधित्व व्यास्याहारः।

दिवर्षनामि। अव न प्रथमायायम् दिवर्षनायः गृहयस्य। अध्याय-
समातियोगानार्थायूँ तदाधिपास्यात्मि चेतु-आदराधिरम्यमित्वस्य। आदरधा
प्रथमाध्यायोक्षेपवार्त्य सिद्धातमानन्तरायथः। किजत इति अध्य
संपेत्रमास्रुत्वादित्वः भावयम्।
अथ द्वितीयोऽथायः

युज्जान: प्रथम मनस्तत्त्वाय सविता चित्।
अस्ति ज्योतिःतत्त्वायः पृथिविः अधृतावधमः।

आदिमस्यपरामार्थश्रौतस्यकोवित्तिनित्रयनिमहुपत्ततपरस्तुतचन्दनुगुः
मनस्तत्त्वाध्येयात्मकनम् युज्जान इति। चित्: मृदुता पैशक: परमात्मा
पृथिविः: अधिष्ठितं ज्योतिः: अश्रुं व्योतिः: विषाय
संयुतं अग्रिदोतादिकम् (विक) क्रत्वा मने: तत्वशास्त्रकाराय
पृथिविनिद्विधायोतिसहस्तहलसनित्यपरमात्मतत्त्वाकाराय युज्जानो
नियुज्जानाओ आमवतू महत्तिथ्याः। [तत्त्वशास्त्रकाराय परमात्मनि
मनो नियुज्जानो महत्तिथ्याः] (१)

ध्याननिर्मितनाभायां प्रायुक्तनिधिकत्वं वर्तं द्वितीयोऽधायः
स्मः। अत: भीष्मनिविदवदार्शनस्मातू,”तत्त्वश्रवः तत्त् सविव-
तुष्टिनित्रयमिति चक्रयामार्शीत्वा गार्थी मनस्तत्त्वादुसंयंपाने इति भगवत्।
तेन संयोगसाधनादिकायायोगिनित्वा आवश्यकत्वं सुनृत्ये, “वर्णिः-
थरावःवयापयूपपतिः परः गुप्तन्। विशुद्धावत् पत्रशा मानय-
पातस्ततोपायकः” इति च श्रीमन्नुपुराणः।

संपूज्येति। अस्य परमात्मस्तरूपांगानातू साक्षात्तत्त्वायेति
तांतामस्तरूपक्षितायायायायाः: जार्ये।। पवित्र भूते निशायेति
तत्त्वायेत्यतावेति विकायमूः। न च तत्त्वपरं कियावाचिः। ततु कथे
नियायानातूं लघु इति चेत्-साक्षात्तत्त्वायेति नियायार्थायोक्ति
अथवा नियाय चाक्षात्तत्त्वायें तवापेत्यज्ञाहारें मोज्या।। यद्याः
निचायेयायाय संकल्प्य, प्रदेशेऽयेवमथ यतुः। तत् परमात्मस्तरूप-
मेवेति। भाग्यविविधिहत्यशोपस्यप्रायेत्, “थारणिस्मृतिनिदात्रित
तत्त्वतया प्राणादित्सात्मनिद्विधायायायाभोभोज्योन्नित्वम्या-
युक्तेन मनसा यथ देवस्य सवितु सवे ।
सुगमस्य श्रीतथा ॥ २ ॥
युक्ताय मनसा देवान युक्तेऽथो धिया दिवम् ।
व्रहज्ज्योंि करिष्यत सविता प्रसुग्राति तान ॥ ३ ॥

युक्तेनेति। सवितु। प्रेक्षय यस्माति सवे अज्ञाया सत्यम्—
अनुज्ञेयेति यथावत्—युक्तेन मनसा आत्मावगेन चेनसा युक्ता यथा
सुगमेऽथया धर्मश्रीतिभूपकोकाधनाय परस्मातिदिव्यसानांह—
करिष्यति श्रव्यता युक्ता मोहियतः । (२)

'परस्मात्मा परमात्माणेत् कथमनुज्दा प्रथच्छेवू' इत्याश्रयः
मघव्यङ्गस्तरस्मृतिस्वतःस्माचाययार्याणमपूर्तकः भगववङ्गस्तो
युक्ताय युक्तनीतियाह युक्तवायेति । सुन्त सर्वो भवतः
गताने देवाने पूर्वोचारिन् मनसा युक्तवाय—छन्दसि, 'कतो यकृ'
इति यकृ । मनसा युक्तवाय—प्रणव्येति यावत—दिव्य योतमान
निरतिश्यवृहद्युक्त परस्मारूप ज्योति धिया उपासनवज्जनेन
करिष्यति! विष्णुकरिष्यत—थातु प्रश्नानि यथावत्—तानु युक्तास्वरूपः
सविता प्रेक्ष परस्मात्मा प्रसुग्राति अनुज्ञानातीतः । [इति वय
मानानेह इति शेष] । (३)

परस्त्तमाति मनोयोग वस्माराधन (तक्षाधन) कर्म च, केशा—
सिद्धोत्सवः युक्तमिति सुच्छितः इत्याश्रयेन संगृहेणान्ताविधेयप्रणम् ।
कथो यव हितः। यत्र आत्मान रात्रु प्रत्यक्ष्यान्ते तत्बिन्दरात्
युक्तवायेति रूपम् । अतः करिष्यत हितं विरायायुवभूतावनान्तय ।
योगिनामपि संयंपा भगववनान्तारात्मना तपरिवर्तेऽपरस्य
२—२४
युक्तते मन उत्त युक्तते धियो निम्न विप्रस्य दृष्टो विप्रशित ।
चिह होय धुवरे धुवुदविवेदक हन्महीदिवस्य सचित परिष्टूति ॥ ५ ॥
युजे वा वहा पूर्यं नोनमिरविश्वेत एत पत्येव पहुँचे ।

धिय(ना युग)देव भक्तिवाद युक्तत इति। 'धियो विप्नव गच्छते तत्क-दर्शी' हसुक्तिवीत्र्या धिया: तत्क्षर्द्धिन परमाशर्मि मः निम्नुक्तते
योजतत । धिया: ध्यानाति च योजतत । धियसः—पर शूरने–
पूर्ण, युहतः गुणे वृहत्वाभवत्स विप्रशित। सर्वज्ञ महदेवसा
मध्य भूया समेत्य देवसः श्रीमनमेतस्य महितः। परेक्षः
धुदुविवित् धुन ज्ञानः—धुदुविविद्य छा-दतो दीर्घं—तत्सा
साध्यत्रधिमिर्विद्य धिय । तदान्य एक हुत एक एव परिष्टतः—
परिष्टतिस्य धिय ठाँ-इस हत्याम । (परिष्टेति १) परिष्टय्य इति
यावत्—होता ऋषिमिर्व, मन्त्रेन्ति वाक्यं नदं दे दुलवा
निर्य धिय । [तदान्यमधिमिर्विद्य भगवत-परिष्टण्मिति] व्रजसा
रूपविदेश तपपरिष्वय्यकारिः, तेन कुन्मेव (भ्रमणपविद्यपरिष्वय्यएव
तपपरिष्वय्य) तद(कुन्मेव) भगवत-परिष्वण्म भुजालीमन महीनिदेव्यथः ।

युजे बामित । दिलायानिक्षिता सदेव नामवुता माशाद्यना

दौर्लभ्य प्रक्ष्यते युक्तत इति। देवगुपयः पतियविवेद्याभावात्
महा समेतो देव महदेव इति मथ्यमपराहोपी समास । अतः
महात्म पाण्रयं मत्स्या, परिष्टितितित्यस्वपि छान्सस्दे धीर्मप्रकालय, मही
भूमि , तत्स्य सरोऽपि देवस्य परिष्टति विभूति स्तवसर-णाहति वा, देवस्य परिष्टति स्तुति मही महात्मिति बायथें भाग्येत।
परस्तु तदत्व वास्तेव भोल सोह्र्यं । तदा विद्य इत्यत विद्यमित्वमः
ख्यातमित्र । होना–होमादिप्तियं इति कर्माय्या वर्तति केवलम्।
श्रुतपन्तु विद्वे अमृतस्व पुज्या आ वे धामानि दिव्यानि नस्यु।
अतंत्रिताभिमाय प्रत्युयवन्तालिख्यते।
सोमो यदातितिच्यते तच्च सजायते मन। ॥ ६ ॥

संविता प्रमेवेन इतेन ब्रह्म पूर्वेयम्।

श्रुतान्तु। बुद्धि नित्यसूरिकिन्तुका, स्तुतिपतादनपेतज्वेन प्रक्ष्या स्वत्ति।
वा पूर्वयं व पूर्वमिल्यं। कवच-वव-वश्चाद्वं। सा (छ) तालखा
न्द्व यथा प्रामो, एवं धृते योगाच्यु—वाहवाहसये इति यावजु—नया
छते विक्षेपे। विविध क्षोक रोक्षपुं एतु प्रामो। नित्य
सततता स्वति यथा भागवानीकरोति, एकाधीकरोत्विधीं। ततथा
योगाच्युते ब्राह्म भगवस्वति कर्ते-ब्रह्मकर्तृ। ब्रह्म।

योगमार्भभाष्यका श्रीनम्पद्रेष्ट परिध्यथ इत्यहार अभिरित।
अभिरितएत अथो निवार्यते। अधिकरणात्वेत अधिक्वेत रथयते।
वायुस्थ न वातीवर्यं। सोमस्त ददें हिमक्षोऽशयते। अधिगेष्ट विचयते
निरस्यते। तत्र नन्म भवन्त्य कल्यिणयेत इतः। (६)

संभिरेति। एव गुरुप्रणामब्रह्मस्ततिमस्ततेन सभिर। इतनेन
प्रमेवेन अनुज्या—तद्वुजातस्ततिति बादात्—पूर्व्य पूर्व्य (श्रेष्ठ) क्षण
पूर्वे-अत्थि। पुज्यमुत्तु मन्त्रेश्या पुज्य-सूर्यलिथर्ष्यं। नित्य-
सूर्यस्या ब्रह्म पूर्वेन तेषा उत्तर क्षण तेषा तदछ्यंतपद्धारपि
तदगणीनस्वस्वितितमुतितित्तवाद। नमोति रणामे तह्यलिथ्।
विष्णु एतु प्रस्य सुदे। अवांश्चत्रुस्त्राद्वार्धोपि श्रोऽद
कृशिवेद्यथ्यस्ततिः दूसानीस इति मेघातुद्वारालये।

देवपरिस्थितिभुताया महाभरानोपयोगी स्थलमात्र अस्तिरिति।
शृङ्गन्तुः विवेक अस्तुत्स पुता किविजिते शन्धजला (थ) यात्रिक्ष।
अश्विन्धानस्मितः वायुयवङ्गमेण युह्यिविदाभाप्रयेण योजेतु।
१०॥
लोमो यन्त्रितिरिष्ये तत्स्क्ष स्वेच्छ करोति, तथा मनोनिरोधे मनमयिता प्रस्वेण सुभेद्व।
(९)
शृङ्गन्तुः। किर्त्ये नित्यां गोत्रम् देश विस्तरेणां सम हि। निरोधकते,
वो पूर्वे व पूर्वी गुद्दे छोट्रणामगवहिष्कतायते वायुगीविदाश्च वायु यथा प्रारम्भि
हिते मनोत्तरुऽथ च वीधीते पीडाहेतुपुत्रालयः। कादिरहिते
इन विनित्विनिवार्तदेशांश्च योगवनुकुमित्वेदिः। सूतिते, 
चुम्बिता सुहृवणि लवाधिशेषात्। भिन्न।
योगपद्वे
तह हि, आसीननिष्ठा गत्यः वोपासीत अविरोधार्थिते
(कथिते) उच्चते—“आसीन सम्भावु”। आसीन एव उपासा
अमितम्। तथैव उपासनस्य सम्भावु। निदमतो गच्छतथ यलापुष्कवात्,
वायुक्ष निद्रापकृष्टः, उपासनस्य भावमर्प्ताच एकाभिविकताय
निर्भावात्, विशेषप्रथम आस्त्योपेक्षाच आसीन एव कुर्षित।
“अचलत्वापेश्य।” अण्वीयव पृथिवी ध्यातीवाण्तिक्षम्। इत्यादिहितुम्
प्र
अथ धारणाध्यानसमाधिधिष्टः योगो देशविदेशोपेष्टे दूषेन सम हि। पूर्वम्। ‘अश्रियक्ष’ हि मनवसनिर्धार्युक्तवः। इह
विस्तरेण देशव्यूहापृल्लेष्टे प्रस्ताद्यान्यान्यप्रपेश्या। योगाद् देशविदेशोपेश्यां
वेयमत्वावश्चाद्यान्यक्षमिति हि तये। शन्धजल्दार्यवद्यविविधिस्य मनोत्तर
चूळे इत्यामनंव्याप्यगतः, पूर्वेस्तत् पुद्दनो विद्यजिते इत्यत्पुदेवभाग
विनिगितेश्यायुप्पद। न च दुन पीडन इत्यत पुर्वारथन्तोऽयस्मास। ‘
‘चिम्बानो न विम्रदेने’ (थण्ण हु) इत्यादिहितुम्।
नीहारभूमाकृतिनिवासलाभं स्यातविषये अविद्यात्मकरणाम्।
पतानि तुणाशिणि पुरस्तराणि श्रद्धाशिष्यविक्रियाणि योगे।
पुष्य्येजोज्जोनिः समुदिनलेन पाप्यामके योगासुणे प्रबुद्धे।

निष्ठूलेश्यानेन भावःसाम्यप्रवदेशश्रीराति, भावःविवेकश्यामेन्निधि
त्वाति निष्ठूलेश्यानेन तात्त्विकामनेन यमात्मायाम् आसोऽवः
“सर्विने न”, “उपाधिशास्त्राये वुल्लायोगसाधनविध्या” इति।
“योगकृतस्य तत्ताविद्यात्”। “सवे श्रव्यश्रुवप्रद्वहिविहत्वा
विविद्यासः” इव विद्यारोपेऽउपाधिशास्त्रायेन एकामतानुत्तकेशविवेकश्यामकृतान्त्
तेनेव [चा। नायैः एकामतानुत्तकेशविवेकश्यामकृतान्त्
सूत्रेण इति स्थितम्। प्रलम्बनसारम्। (२०)

योगामयमानो ब्रह्मविभेकचिन्तानी तत्वेयायाह नीहारिति
प्रथमं नीहारवद् पुरानि, ततो धृताकृतिशक्याकाराया न पुराति।
पश्चात्सूत्रानि पूर्णाश्रमानि आग्नेयज्ञाभिश्यत्प्रेमानीव।
योगामयाय सायसिद्धिनिर्देशविवेक पुराजनागिति। गुणं पुणा
नयनाथाः। योगाध्याये प्रद्वये सतिः। योगाध्याये सत्रमधुसूलारं ध्याने

नीहारादिप्रसृतिकः उत्तरेऽक्तैः प्रत्यध्यायारमाणदाबत्योगतिः
शरस्वतिमिद्वयाः।

लातिकारित्यमेवे पार्वतिगुप्तायमेवे च विचित्रतामाहातः
राजसे स्वयम् प्राणायामयोगामयास्पदन इव व्याृद्धारोगाणिपायसा
विचित्रस्य परिणाम संपादते। इद् फलं, योगविद्विधिर भगवते
स्वयम् पुराजनागिति। पञ्चायते देवे प्रौढश्रव्यदेवे स्मायापि योगाध्यायीं
गुणातिस्य भनतीति पापायाय यूत्थायाय दिरायाय विशिष्य निंदिंशः।
न तस्य रोगों न जरा न मृत्युः प्रात्मस्य योगासिमयं शारीरम्।

लघुत्तमारोपणमलोपतं वर्णप्रसाद स्वस्तिगमनः।

gan śuḥ moṣuṣṭi puruṣam brahma sthitā prthivā vadaṇita।

bhrīva nīpaṃ stūpyamalantī tejasam dhīrāte tattvadhaññat(क?)m।

तद्वस्तवं प्रत्समीर्द्ध देही एकं चुतायों मये ्वीतवेशः।

पाश्चात्यिके शारीरे सहसुविधे ताज्जावस्योगाविताहास्येते।

योगेनार्थवधश्रीरसुक्तम पुंसो रोगादिनेन समवलीलयत्।

(१२)

लघुत्तमिनः। श्रविन्तेः। (१३)

योगमश्यते ब्रह्मस्वरूपमपरां तत्सरसाह मध्यविवेचित।

मृतस्य अभ्यस्य वा उपविलिः। निरिम्वतः प्रतिमार्कृष्ण ्तुषाविशेषांत (विशेषांरु) रक्षसश्वेतसनद्व तेजोमयो(जोक्रह)तथा दीप्ति।

तद्वस्त् शुचिविशेषविभित्तिजोक्रह(जोक्रह)प्रतिमार्कृष्ण दर्शनस्वासनाकार्यानेतीनोष्ठ-लक्ष्य कथिताः पुनःधौरिययो निश्चितवस्त्रागमनस्य सिद्धायस्य; भवतीसाधवः।

तदेतवत वाशुद्द इवार्थः।

तद्वस्त् सतत्च प्रयोगमिश्रितं पाठेद्यय-मेवार्थः।

केचिदु हुष्मान्तित्ति मतवा संगीत्वतिधः (हुष्मातिधः)

‘सच्चे लघु प्रकाश्यम्’ इत्युत्तरीत्या सर्वात्तिरीयो लघुत्तमिनांना प्रद्युम्नेऽः।

उच्चस्य लघुत्तवादिः वातंत्रिकविहाराये-अन्ति धारीते।

सतमंक्ष्य भूतस्य सुषोभ्यत्तिः कतमः भवतीसाधवः।

तवेच सिद्धिमता योगमविचित्राध्यायस्यता प्रयोगमः।

गुरुः साधकः सर्वात्तिरीयो इत्यह दहान्तमुखः।

सुधान्तियस्य सुधा भलेन रजस्तथाय स्था तद्रिद्वः व्युद्विधः।

श्रद्धा भाष्यमिती-तोर्यः—सुधान्तिमित्ति सुध्यय महारणितें विरं यथा तेजोमयं

मन्त्रावस्मानस्वाधितः।

शुधान्तिमिति मतवेचित। अतः भाष्यांसमनः पाठः।
यदाः परमतत्वं न गहतार्थं दीपोपमेव युक्तः प्रपद्येत्।
अजं धृवं सर्वस्वेव विन्दुः शत्यं देवं सुखं ते सर्वपैरशः। ॥

सुधान्तमिति शब्दं हल्यपि बद्विन्त। (१४)

यदाःपरमेति। यदा योगमुक्तः परमसम्मतीत्यप्यभूतेन प्रपवतिता-
पीदतपरमात्माध्यभूतेन प्रयगारम् सापनेन (संकषणेन) तत्स्थ अजमू
अनादि चुंभम् अनावं विश्वं हेयपतिमं सर्ववतीर्षः-अङ्कमूपाध्यायोक-
रीत्वा सर्वनमात्मकामसूरणेपति परं अम तु तुष्मक्षान्तिमतिमानिवात्
पश्चेद्, तदा सर्वं (लंक्ष) कमीहानिर्भवित्य। (१५)

क दृष्टि विमुक्तम्। हल्यपि वहरतीति। श्रैणमाध्यतत्वेत् प्रसिद्धे
पीदावमिलत। तत्रोको वात्यार्थस्तावान्-विमं मृदा सत्यिन्ति पश्चात्
सुधीरान्=शलितं चेत् तेजोमयं भाजत, तथा परमात्मा समीक्षऽते
इति। विम्भः लोहाधिलं ग्राहम्। तेजोमयमिति चा तेजस-
सृपणात्मित्यर्थकमिति। विमं नाम आद्रे हल्यपि कर्घित।

नन्दकोट्सरमले प्रहात्वात्तिरिक्षः आलमतत्स्थत्स निद्भूतमाना-
वातुः आलमत्तव्य प्रसीमाय इति तद्दीर्षणेव वणमुचितं।। न प्रभा-
त्तव्यग्नम्। पवणाः जीवाश्रात्तकारान्तर्वातुः परसाष्टात्कारस्य स
वक्तव्य ढहोको भवति। तदिह सुखमातीता विनिर्मितिशालस्थिति-
मनुष्यमात्र: द्यानम्: प्रस्वद्येत्। विस्तारितिमाणाय प्रथम: तत्क्षेत्राः
अर्थाय निर्मित्य मृदा यथाह तामुक्तियां तद्विन्याय प्रत्येकातिरित्य
विम्बस्य: इत्यत्राय दृश्येतार्थः ततस्यातैव कर्भिभणे सुखमातीति निविय
विभंति निविषे किर्ये। तदा तस्मात्स्वयमाणात्तिरितिविवस्तः पातिकात्
यथा यहाः, तथेऽमत्तव्यमूढपरमात्मकात्मकमात्रभक्तिः। ततू समीक्षऽते
इत्यथ: शान्तिः चेतुः-सत्यम्। आलमतत्तमिति जीवं एव गृह्यन्ते।
परंतु तथार्थवर्णने मृदा पव जीवात्मक्ष्यान्तः विम्भस्य परमात्म-
परिश्रमायोपेता श्रेष्ठान्तरोपनिवृत्त २ 377

पय हि देव प्रद्रशोऽक्तु सर्वं पूर्वों हि जात सु गम अन्त ।

तस्य सर्वाश्रय व्रतवर्त्य एव हीति । हे जना इति परस्पर

द्वन्तत्त्वात्, यथा विश्व आत्मे, तथा आत्मतरामिति कथन न
युज्यते । आत्मतरामिति जीवात्मसव्यति तत्व परमात्मसिद्धि
चर्चने कैलायम् । यतो भाष्योऽव पवाध । सुधानामिति पदः
भविष्यतिचिन्हस्रिवज्ञ भाये शाहःराग्याग । सुधानामितिसयस्य
तु सोऽस्यश्री तोपेश्य कस्मर्पिच्छ जीवत्वम्, श्रद्धापुपित
विश्व शोधित यथा तेजोमयम्, तथा दीप स्वात् ध्यासलाले
इत्युके समासत्त्वात् । सुधानामितिपि पर्यायति । वीरशोक इति

जीवात्मदर्शन पूर्वोऽक्तनामाभियत्वस्वभूतात् न भएति । अष्टु उपाय
भूतविषिण्ड्यान्तराधाशितमिति भाव । पत्र वीरशोकसऽक्ति
सर्वाश्रयमोक्षस्तु देववर्जनाद्विविधिः सभद्युस्तम् । 'तत्रतः सत्त्वः'
इति पाठे तु परमात्मध्रुपणांभवेत् । आत्मतरामित्यमेव जाति हर्षः
वैरूपशामा । परश्र बृनायत्वादिक सुसप-विनम्नः। अथाययम् जीव-
मातृपवत्त युक्तम् ।

पत्र जीवात्मतथासाक्षाकार उत्तर । अथ प्रहासाञ्ज्ञाकार
उच्यते यदेहिति । तस्य पदमिलुक्तथा सूत्रे तर्गमयित्वात्यताने
तस्मिनिति पाठ उवाहे । अत एव स्मितत्व नत्स्येत्याय पर्यायति ।
विशुद्धमिल्यय हृद्ध्वतस्वामित्वस्य । सर्वत्वैवर्तिति इतःसुरूप्ताविष्कर्णे
दलोथा । तदाह भूपुरोपात्मिति । अक्षमूपायायो विशुद्धपुस्ताने
(१-२२) 'भूपुरोर्यद्वृहस्त ग्यथेयद्वृहस्त जगत् । विपद्यं भगवान्तः
विशुद्धमूपायाद्वृहस्तमहति' इत्यार्थः इत्यादि । अनेन द्राक्ष्यांभरूप
विशुद्धपुस्तान्यांमधिति व्यक्तिमहत् ।

प्रदिध इति यहींहिति । सर्वं इति तीर्थिक्षासारसाधनही
हियति । प्रत्र दिया प्रदिधा । पवयस तर्गमायात्योपाधिरेम् ।
380 सपरिक्षारमायोपेता भवेताभव्यतरोपनिषत, अ. 2. अ. 3.
यो देवो तस्मी यो वस्तु यो विद्वेदं सुवनमाविवेशः।
यो अपपौष्टिको यो वनस्पतितैव तस्मै देवाय नयो नमः॥ १७॥
इति इश्वेताभव्यतरोपनिषत्विद्विमैयोपयाः॥

अथ द्वितीयोपयाः॥
य एको जाल्यानीस्यात ईरानीभि: सर्वत्र लोकानीदात ईरानीभि:।
अन्त्योपितमयां सर्ववंमयम्; न हु श्रुण्येतेत्तत् भ्रुदयश्वति
यो देव हि। स्पष्टेऽधृत:॥ (१७)

इति द्वितीयावधायकाशिकाः॥

उक्तानाल फलमाह य एक हि। 'अपहत्याप्या दिश्यो
देव' इति देवकेन श्रुतिभस्यः। प्रमात्मा प्रज्ञिश्वतिलिङ्गमायारुपयागुरा-
युक्तसङ्गौ ईरानसर्वभिः। जानकीर्याशक्तिभिः। सामाप्ताच्वेच्चरान्
प्राकृतनाथ (न) लोकान् इतेऽत तद्गोचरान् अमाक्षातः लोकान् इतेऽते।
तत्र जीवपरम्: प्रतीच्छ आत्मा प्रत्यगामिन्य आत्मपर्व परं परमामपनिस्मितः; सवर्ष्यिस्तिः जीयते (७)तन्त्रस्यन्त्वदस्य
हि न हु अत्यङिभिः परमात्मपरमावस्यतः। वस्तुतो जीये प्रति परम्
सुखप्रत्याल्पस्य सुर्वचर्येऽपि अहमितिभास्मातृज्ञावधा
थाण मन्तिरस्मृत्यो शारीरसामायर्यामासानासाताः श्रुताविति न
कश्चिदूष दौष्ट हि। प्रत्यनिःम, एवं सवर्ष्यिर्म्यार्को इते-
प्रार्थिर्गीतसंबोधेऽपि ज्ञातिभिः। प्रमात्मा अहमितो युक्ति इति
विशेषायत्पादनः दैवतिविद्वैतिः॥

इति द्वितीयावधाय भाष्परिकारः।
सपरिकार्यमाप्योपेना स्वेतायत्तरोपिनिपत् अ ३. ३८१

य प्रेक्ष उद्दये समवे च य पतित्वदरम्यानस्तते महत्त्वे पि। १ ॥
पत्यार्ज हि रद्दे न धीरीयाय तस्मु य इमान मोक्षानीशात ईशानीमि।

यथा जगत उद्दये उपकरी, समवे — समि-वेकीकारे — रहापरमवर्ये
एकिेवे च [६] ईष्टे, तद्भने मोक्षसाधनपक्षमि। (१)

नतु `य पतित्वमूलत्वे महत्त्वे' इति प्रूपाने सर्वोक्षोखं
नायणज्ञानस्पैथ मोक्षसाधनविविधना (नायणज्ञान मोक्षसाधनज्ञान
निवयना मोक्षसाधनविविधना) यतुक्रमु, तद्यक्रमु। जगत्यान्वेषन
प्रविद्धाना ज्ञानस्पैथ मोक्षसाधनविविधन चक्रुकुचिकादिपु नववह एकी हीत। हे जजा । 'सवीलकणीशात ईशानीमि,' `पत्यार्ज रद्दि
इति विद्य बिबिध न्यस्तानानि समुष्य रद्द अवनकले समुकुची
सहत्वानु, गोष्ठा गोष्ठा रक्षिता च च, स एक एव रद्द।—
ससारसु द्राक्ष(द्रव) यनीति रद्द — समार्थोपाने हस्ति। हीर्याय
हृदीयवाय सहहर्यि न केदरपि तस्मः। सहायत्वे वा वनवावा—

एरणक्षेत्रे योगेन आत्मतरयसाक्षात्कार्यस्यक व्रहतयसः
माक्षात्कार्यस्यादमर्य दृकित। तथा तनीये तस्यस्य्ये
मोक्षमुक्ति प्रतिपादते। पत्व चिदुष्टि वचनेवे, पतित्वदर्कृपातु
प्रयोगातु उद्देश्यमिथ्यमस्तरुपेक्षकाव्ये नेमस्य व्यस्त्वत। पति
त्त्वमव एकयमिति। (३)

नियममाप्स्यथंदेप्रविष्टु उद्दये अः विक्ष्यतु महत्त्वस्य वद्यविविधे
नयोकितमि न मन्तरयम । कि तृ पर्वेतुरुपायमिति शाप्यते हीर्याय
मन्दे। तेन, धार्मिकसूत्र मोक्षहेतु वातात जग्नये प्रयासारणाति
निद्रानु त्योहरी गोष्ठमद्र इति प्रतिन्युद्वस्तः। पशो हि रद्द हृदि।

नात्त एकोहेत्राय रद्दत्वविचिधि न हृदीयाय तस्मिनति अनुप्ता।
380 सपरिकारमायोपेता द्वेताध्वंतरोपपतियत्र अ. 2. अ. 3।
यो देवो भवति यो अपत्तु यो विद्वेय भूतानमाविवेय।
यो योपदीषु यो चक्षुषातिषु तस्मै देवयाय नमो नमः ॥ १७ ॥
इति द्वेताध्वंतरोपपतियत्र ् द्वितीयोऽध्वायः ॥

॥ अथ द्वितीयोऽध्वायः ॥
य एको जालयानीतिशत इशातिष्ठितं: सर्वानु लोकानीशत इशानामः।
अन्तर्योगिन्यत्वा सर्वान्तर्योगस्माः; न तु स्वरूपेन्त्येवत् प्रद्युक्तामः
यो देवं इति। सपेक्षे: ॥ (१७) ॥

॥ इति द्वितीयाध्वायमकाशिका ॥

उक्तजानन्द पत्तनाय य एकं इति। 'अपहङ्कारमा द्वितीयो
देव:' इति देवतजन श्रुतिस्मिद्धः परमात्मा प्रक्तिशरणकर्मयायुपवायुः
पुष्पसनु इश्वनसमशः: स्त्रावलकियायशक्तिमि: नायाजालगोचरानुः
पाक्तां (नु) लोकानु ् इत्येते त्रंगोचरानु अपाक्तां ् लोकानु इत्येव।

तत्त जीवपरमः; प्रतीच आत्मा प्रयागमेति आत्मवर्णे परं परमात्मपरमेति
सत्योपिष्ठीजीवस्रे(६)क्षेत्रक्षेत्रमहान्त। इह
नु प्रत्यगिति परमात्मपरसेवित वसलो ओीवि प्रति परस्य
मुख्यात्मकस्त्य दुनौपवेश्यो: अहमितमात्मसमात्मकसामायया
कारणं तद्विषेषेद शरीरभमायण्यायासयस्या ॥५॥
हुताविति न
किन्यू दौष इति। मत्यनिष्ठया, एवं सत्यप्रत्यक्षाय इत्येऽ
वार्षिकाल्लभेश्यो: शास्तिमिः: परमात्मा अहमितेव गुणः इति
विष्णुपुत्रादायेतात्मिन्येति।

इति द्वितीयाध्वाय माध्यपरिकारः।
य वचेत उद्देश्य सम्बन्धि च य एतदिदुरुप्यादत्ते भविष्यति इं संक्षेपम्। एको हि रूपो न हितीयाय तस्य य इमान योकानीयः ईश्वरीयः।

(१)

नन्दन ‘य एतदिदुरुप्यादत्ते भविष्याला’ इति पूर्वस्तैः सर्वोकेश-नाशश्रणज्ञात्स्वरूपोक्षशासनात्मकविमिति (नारायणधैवोक्षशासनान्व-विनित्वाय योक्षकल्पितित्व) यदुकमभ, तदयुकमभ। जगकारणेव प्रसिद्धाना शास्त्रयैः मोक्षायकान्त्वात्मिनकतकविधियारश्च एको हि रूपो। हे जनसंयोक्तानीश्वरूपायीयीयः,’ भृगुविद्वाणि’ इति निर्देशम् विद्वा। युक्तानि सत् चुष्णयुक्त जनकाले सच्चिदाको प्रसिद्धाने, गोपा: गोपा रक्षिता च य, स एक एव रूपा—सकारात् द्रावः (द्रव) यन्त्रित हृद —स्मार्योक्तानि इत्यस्य। हितीयाय द्वितीयस्य सहितोऽन्यां न केवल तस्य। सहायत्वाः च उपायाः-

(२)

एवम् स्थानतुष्टः योक्तेऽर्थम् शास्त्राकारकोपूर्वक अवस्थनात्-शास्त्राकारस्तु पद्यात्। अथ तृतीया तत्स्थेवस्य मोक्षमद्वारा प्रत्यायाते। एति बिदुरिति बचते, परतिदुरिति नन्दयुक्त-प्रयोगात् उद्द्वस्तुर्विपणिनकन्यं न्यायान्ति। पर-दिलेक्तृ एकयत्तथाय:।

(३)

निम्नप्रस्थितिकत्विकतु उद्वकास्तु महायुक्तथः मथ्येव मेध्य वेदनीय-तयोकालिनिः सत्यप्रभुवोऽद्वेदनीय-तयोकालिकित्व न सत्यायम्। केवल स्वरूपेर्यादिक्यशायाते द्वितीय-मयोऽद्वेदनीय। तेन कारणावस्य मोक्ष्यहुत्यायां जन्मस्येव प्रतिसर्गाद्वारा विन्नात्वं तयोक्ति मोक्षमद्वा इति महाब्युक्तस्य। एको हि द्रुत हि। नाव पकोहेर्योन रद्दर्विचिं न द्वितीयाः—अरिति अनेकस्त्व-
3:2 सपरिकारभाष्योपेता श्रवनाभ्यतरोपनित्यत् अ. 3.
प्रत्यक्ष जनास्तिपति कर्क्कुकोचानंगात हला संस्कृत्य विच्वा श्रुतानि
गोपा: || 2 ||

नत्तया बा केहचि न सिलबन्धः। योगस्तोत्रः कौड़ि नाति।
‘बताहमें पुरुष महान्तम्’ हि महापुरुषं पट्टुलय, ‘तमें विद्वानभूत
इह भवति; नान्य: पथा चितेत’ हि मार्गान्तरनिविष्ठता। अत्र स्थः
श्यो [पौर्णिकः?]: रूप्यर्थापि वक्तृत्वयित्वा मायान्तरधिर्दम्य
संस्कृतंक्तनवेक्षणयोगिकाध्यम मनसि विपरिवर्तमानस्य शारीरका
पशुद्वृत्यायेन वर्त्तत्तात्। अस्याधोपनिपदो मनोवर्ततत्स्य साधर्मित्वा
मानात्वाच नान्य चोरावकाग। 1 (२)

पश्चिमदुर्गस्थनं एक्यदिविधानपरत्वस्त सप्तत्तात्। अथि चढ़पत्युखे-स्तम्भकम्।
उद्देश्यस्त्र प्रवण्यं एव भवति। न च चढ़र्यचेतवताविरोपः
प्राक कण्ठोत्तिः। अथो चढ़पदेन, पौर्णिको यावारः। तत्विदेशियो धार्यः
तत् पूर्णमन्नक्षणाकाशेऽपुरुष त्रिरत्नोद्वयसंभरसहनानात् भ्रमी
राधिप्रदेशीनुयोगानगर, ‘य पत्तिहर्षुत्ततस्ते स्मर्यत’ हतुर्को मोक्षस्वरूपः
प्रदुर्गारः वहणोत्पत्तिस्योपज्जोगाकालकृति
संपत्त हि स एवायथे ग्राहा इत्यादे: यथाहेतु: संसारस्वरुपियाति।
पश्चिम ध्वरस्वतितस्यसरप्रस्थानकारवाणी विधुत्तिन्येन मायाभा
स्मारस्वाभाविद्यान्वद्विदिया ज्ञानविनित्येत: सुधातुत्रयित्वं सम्बन्धू।
संस्कृताशैवी अविदानध्येयोगेन सवर्त तथा संकेतोद्वरयाधिक्यवाग्ना
वमान व राजत्र कुन्तितं भवति। मुच्यानीतिः संस्कृत्येयतत
अबान्यन्वये तु संविद्यानिति विषयो ग्राहाः। गोपा: हि च सुधिप्रत्येक
स्थितिनिविष्ठयां वेणेण संवेणेण चेतनस्योत्त्तमं नाधारणानाधुः।
तत् च रात्रेद्यावङ्गे। तदनेन मात्रेष सूधिप्रत्येकत्वसंहात मोक्षमस्वरूपस्वरूपम्।
शारीरकारं धार्मिकः। तत्त हि शुद्धायध्यययोगिकवं मरणादृश्यात्। २
स्परिक्षांभायोपेता श्वेतास्वतरोपनिषत् अ. 3. 383

विधत्वश्रुतं विश्वकोन्यो विस्तोवाहरतं विश्वत्सपाठः।
सं वाहुस्था नामति सं पन्तमेववापृतिः जनयनं देव एकः || ६ ||
यो देवानां समयश्योद्रवश्या विद्याधिको रद्दो महादिको।
विधयनां जनयामास पूर्व स नो युद्धश्च शुभमया संयुक्तः || ७ ||

विश्वतं इति। 'अनेकबाहुदेववाहनेवम्' इयुक्तरीत्वा अनन्त
नयनानन्दप्रियादिश्युक्तविलित् [निर्वंत] विद्विविषय्युक्तं असहाय
एव धुर्युक्तवियादिस्वर्धः [विः] निर्माणा जीव नृ वाहुस्था पन्तश्रवादित्
पदिक्षेत संपं (संध्यम)गति-सघोजयति। करणकलेवरसंस्योग करोतीश्च।
सर्वंशा शरीरिश्चित्रसंबंधकृतः वायुमन्यभाविनान्तशरीरिश्चित्रवादिनित्यः।

परमात्मोपाधियार्थनामत्माहो देवात्मामति। 'यान्ये
तानि देवात्र श्रवणिः, इति वर्ण सोमं ख्यातं वहनं यो गृहयु-
रिशाश' इति (चुडायणकोकरीत्) इन्द्रवहुश्रुद्गश्चीनाबुद्धव।

ननु महादीधरमहार्णवार्णो शरीरकाचार्यतोराणामाः
क्षत्रियकस्येकः इति दुर्स्युपगमनम्, अर्थादिपि वायुनेवपुरुषः
सार्यकस्यस्येति एव सर्वं चतुः। पवसतिः का कथा
सर्वं रथो स्थितो सहारे चेक कति इति श्राद्ध।, एवस्यैः
सर्वक्षत्रियायार्थार्थरितस्यकस्यय्यादिरश्यादुनेन पहितं विश्वतं इति मयः।
वाहुस्था संयोज्यक्ति देवात्मनायादिखिररस्येत् पिड़ि- संयोज्य-
तत्तत्ति नित्यस्यंछिन्ने। पवशा वायुविनाशक निधायपाकुस्तिस्तानीति
शास्त्राय समिग्रुरस्य द्वि योगः। अथवा द्वितीय समिति
जनयनू हस्तमेतैं संवध्यते। लेतीर्णायायोजनिः प्रदाय्यो इत्यतः।

एव तावश् सर्वनाशनस्यस्य प्रतिवर्ध्यत तस्य मोक्षमेव
मुलपू। अथ मोक्षहेतुयन्त्रपृष्ठवमिति तस्यवेति प्राध्यायानमान्तमुग्नेत
प्रत्येक वस्तु तत्वात्मक वाचनाचे लक्षण अभ्रते । प्रत्येक वस्तु तत्वात्मक वाचनाचे लक्षण अभ्रते । प्रत्येक वस्तु तत्वात्मक वाचनाचे लक्षण अभ्रते । प्रत्येक वस्तु तत्वात्मक वाचनाचे लक्षण अभ्रते । प्रत्येक वस्तु तत्वात्मक वाचनाचे लक्षण अभ्रते । प्रत्येक वस्तु तत्वात्मक वाचनाचे लक्षण अभ्रते । प्रत्येक वस्तु तत्वात्मक वाचनाचे लक्षण अभ्रते । प्रत्येक वस्तु तत्वात्मक वाचनाचे लक्षण अभ्रते ।
या ते रद्द! दिन देवारे देवका राजा दिन देवारे ।
नया नसलया राजमया गिरिश्टाना सिचायाकसीहि ॥ ५ ॥
यामित्रु गिरिश्न्त हस्ते। विभावत्तेर।
दिना गिरिश्न। ता हुर मा हिसि खुद जनव। ॥ ६ ॥

'अष्टपूर्व ह्यपिनोदिसि द्दृश्य भवेन स प्रथविधि यथो मे। तदेव मे
देविय देव कु द्व श्रीदेव देवेशा जगामध्यमस।' एक्षुकारीशया सौन्तिद्विष्य
मकन्तिकहितिनिविश्वासात्या भगवद्यथप्रार्थनाम-तनाव याे रुद्रे। द्रे रुद्र
सारसरुआकाम। प्रसिद्धरूद्र-प्रकर्तनाय त निशिनिद्रि गिरिश्न्तेति।
गिरिश तनोतीति गिरिश्न। रुद्राय संज्ञेति ॥[वसुद्रिद्र १]। या
दिना अपोरा च देवकाशिनी देवकाशिनी शीलमया इति पापका
शिनी-पापदाहिका वेण्णी सालिमकी तनु, तादश्या शान्तिमया चुस
पद्या अत्यन्तातन्त्रिको तन्मा विमहेंग अभिचारंक्रिया हि मकारसदेलंग्यथ।
यामित्रुसिद्धि ॥ गिरिश। गी। वेदात। तत्त लायेते
पाप्वते प्रतिपाद्यते । इति वेदाव-प्रतिपाद्यव गिरिशन्तवेध्य। ॥ गिरि
शान्तिसंसप पूर्ववर्त्त्य। हे गिरिश गिरिशत। ते हस्ते दिनामा यामित्रु
विभावय-नर आयुष विभावत्ते ॥ तामित्रु महाभारते—अघु श्लेपे—
मद्यसहानविरोधितेश्वपाथ रुहु। गच्छित्ती जगातू-परस्यस्मयामाण

मोरक्षहेतुबूता तुर्ती हुद्देश मुश्मेय मुश्माथमिदविपिँयतिम्मि श्रायते
या ते हस्ति मकार। ॥(५)
दिनयहदिनिकमोऽस्येदिनयुधारेदि भैख्यापुमल, तेन प्रया
विनात स्वप्नपरिहरण पिपिप्पणां पार्थख्यात्तिन्यथानेन श्रायते
यामित्रुमिति। 'अल्ले या विभाव, ता दिना हुत' हस्तंवेलोपाय न

—25
तत्परमा हितमें सचाय-कस्तकपति गा कपीरिविध्येः।
(६)

तत्त्परमिति। कपीरिविध्ये तथा शायतानन्दरम् गृहस्त्ति निर-
तिश्रुतसत्काौरवम्, अत एव परस्, यथानित्य वशकमात्जादि
शरीरामुनुष्येण सर्वभूतेवु सत्त्वनिर्विश्यो अनुपविश्य
अन्तर्गतिमित्वा वर्तमानम्, विश्वाय स्थित तमीश्वर ज्ञातवा
भवनाथियेः।
(७)

तत् ज्ञानस्य मोक्षारुपत्वमुक्तवा इतत् तद्विषेषति ज्ञानमेव
मिति। प्रकटे परस्तः भ्रोति गहापुरव (अयोगित्वेष्यायुप १) ततेव
पुरुष निमित्वा मुख्यश्रुंगित सचायमारमितकामि। अयनाय
तवाश्ये नातिभो मारो नाति। तत्मित्यव उद्व जानामि।
असिताय बिनादो नालोपरि मनीना परस्पर वचनमृदृष्ट।
(८)

दृष्ट । अपा पतिः शाहीसु ग्राम इव, श्रीताहिनिनेन तद्विद्योधिन
क्षिपितो यादवः।
(६)

एव भार्त्तान्या सत्य मोक्षारुप्येण सप्तति इति ज्ञायते तत
इति। गृहमिति अन्तव्यैहिमित्वाः। परिवेष्टिनामिति
तत्परविन्यस्त्व पूर्वसोकोकतः जनात परमितिः शाहारमाप्ये।
(७)

एव वेयेत्षे विषय पर नह कि किविद्वेष्टवतार्हयः
उत्तान्यादयाम् आदि गा देवसरस्त्राहै बद्वेदृष्ट। एतत्रू एतावत्
वेयेत्षे नोकरम् अह तम पार्श्वविद्यानित्यमहापुरवेव
वेदेत्यर्थम्।
चुरस्यावतार्हैवोदयमिति स्वयं। तद च पुरुष, ‘हीथ’ ते लक्ष्मीहरे
सपरिष्कारभाष्योपेता भवेताथ्यतरोपपतिन्तु ।

यस्यत् परं नापरमति किंचित् यसादात्मायो न ज्ञात्वेऽर्थ्यतिकथित।

वृक्षः इव तत्त्वो दिव्य तिमिद्यक्षते तेनेत् पूर्णं पुरुषोपि सर्वं ॥ ९ ॥

व्याकरणवाचारस्मिनि तथैवेवाहः—यसादिनि । “तथाभिधितवेचाहृत्”

इति सुले, “यसादपरं परं नारिके केनापि शकारेण उल्कां नारिकेतनः”

इति भावितम् । व्यासार्थाः, “यसादित्वस परमित्वननामवर्षोक्तसु।

यसादुक्तां नारिकेतनः” इत्यार्थाः, “तथाभिधितां अपरमित्वश्चेत्-प्रमावात् ।

न च परावर्ज्ज्य नारिकेति उल्कानिः स्वस्तिकेश्वरमलं कथायितः—

न च आविर्सा नारिकेति। अतो यसादित्वस अपरमित्वननाम-नीवान्वयः।

यसादन्वत् सवेतृक्तां नारिकेत्यथार्थाय तदन्वयोक्तायं वस्तु एवाभावात् समायुणिधिकपियेत्: फलति” इति वर्णितम्। यद्ये यथा

अतिश्चेत्यन्तः प्रवेशयोगो सत्तु नारिके, यसाचारिके विद्वेषं किमि

वस्तु नारिके, यथायाक्ते लोके अववत्समत्कामात्य व्रजास्वितमा

वृणीकृत्य दुःख इवाभावात्समाविष्ठितति, तेन, “भगवानिति शांतोऽये

ननु तमः परावर्तित आदित्वयांविद्वहारचितत्वस्थः पुरुषः तमोतन्त-}

गौतिविश्वामसंविद्वहारचितत्वयोगात् तस्य पूर्वक्यावहितः प्रदा-}

विरोपस्त्रायाः-परिचितत्वस्यविद्वहारचितत्वस्यापासनादस्तत्वत्वमिति कथा-}

वित्त, पूर्वः महान्नितिति पद्वेदित्वश्चावहितसमत्वस्यमाप्याप्ते

प्रदर्शेत्, तद्विर्योऽपि पूर्वः कथानि मतिरं पार्थिकमि यस्मादिनि।

प्रपात्वकारणस्य मोक्ष्यशवाचितिपेक्षाृते हि कारणाम् मोक्षनद्वायं

सुस्थम्। अतः च एवानितिः सत्वः। पूर्णः पुरुषोपि सर्विति

पुरुषश्चुद्धयुत्पत्तिपि दर्शित। आदित्वयोगिः परुषपुरुषान्तरन-}

मापि तस्यैव। ‘पूर्णोऽऽु तृत्ये तस्यम् श्वचनात् पुरुषः हि:’ इति

सर्वेच्छिस्तार्थिर्निविष्टतया, ‘स यत् पूर्वोऽऽुसात् सर्वसात्, सर्वानि,
ततो यदृच्छतरं तदरूपममावयम्
य पवित्रदुर्मृतात्स्ते भगवति अथैतरे दुःखमेकप्राप्तिः ॥ १० ॥
तथा पुरुष इत्यपि। निरधार्यं च वैते वायुदेवे सनातनेः इत्युक्तकारणं
पुरुषशास्त्रे समगता वायुदेवेनेत्र। सर्व व्याख्याति । अनेन,
‘जीवाम केन’ इति चिन्ताया निलारो वर्तित। पूर्णमिति व्याख्या
आसर्वे कथि, देहानुवस्था जीववर्गम् तदर्शीनसजीवनलक्षणं भवति। ॥ ९
यस्मादेऽते पुरुषोपेक्षोपेक्षेऽ वा समं वा नालि। तसात्
तदेव सर्वोच्चं कर्मशृङ्खलकर्षितं तदरूपमसाधिततु दुःखस्वर। तत्स्थानं
मेव मोक्षसाधनमुपसहरति ततो यदिति। “तथासन्यासप्रतिपादनं”
इति सुके, ‘ततो यदृच्छतरमिति पूर्वानिदिष्यात् पुरुषात् अथ्यवतस्त न
प्रतिपावते, इत्यक्षा तथिः, ‘ततो यदृच्छतरम्’ इति क्रिमिचयत इति परि-
वोध्य, “पूर्वम्; ‘वेदविशेषं पुरुष महात्मा-तमाददितयथां तमस परस्कात। सत्मेव
विदितवाद्यति मृत्युवेति नामं शनं विचित्रेयत्वाद् इति परस भ्रणो
महामुखपथ्यं वेदविशेषः समप्रस्थाप्यं, नास्त्रोपदत्वस्य शनं हनु-
पिदय, तदुपपदानाय, ‘यसात् पर नापस्मालि किष्ठितु यसात्राणीयो
न अयायोऽसि कश्चिद्। तृष्ण हि स्वते विदि लिङ्गः येकसतेनेव पूर्ण
पापस्त्र आयतं तसात् पुरुष।’ इति सर्वपृथवीर्तिः-व-सर्वपापमाहितरुपसाधी
कल्पस्वत्कारणं भोक्ष्मन्यमर्यादितया च पुरात्तमपि तत्स्वाभितर।
मन्लोक्यं मुन्तके, श्रीष्टिरीये पि च । (९)
’ननु विधाप्रलिपितिनिंदवोक्त्या कर्मविवेकितवाक्यापात। अन्य एव
उपासय।’ इति शास्त्राय उकार्थपरिशीलने स्व शास्त्रात्तित: दर्शयन्
निमन्त्यति तत्त्त इति। एवं मोक्षस्यात्मस्यस्य सम्बेद्यापि यायायाः। ह्यु-
पुरुषण सर्वस्वः इति पुरुषस्य पर्वते तद्वस्तिरिक्षण परतव/संमायण ऐतिपथः।
ततो यदुपश्चात तदस्यमन्त्रस्य। य एतदिरुपश्चाति भवन्ति अधीत मुः
दु सूक्ष्मार्थश्च। इति पूर्वकर्मणहेतूनि निम्मितः। यदृ उत्तरत धर्मस्थितः
पुर्वीत्वम्, तदेवाद्यमन्त्रस्य यत्, ततो ये एतसु पुरुषस्तर्तव विन्दुः
न एवाग्नि भवन्ति। अधीतर्व दु सूक्ष्मार्थश्च। इति भावितम्।
अतततदशवन्द्यपूर्वाः देवतासंहारार्थाः। न दु पूर्वपदिष्टपुरुषस्य
प्रतिपादयत्तथापिवस्त्रन्तराद्विवाच्च। प्रतिपादद्विवाच्च।

cेनिदार्थार्थाः। "तेनेद्य पूर्वोऽति पूर्वावावेस सखेत्तद्रोऽति प्रथमावतः
निर्दिष्ठनया प्रमाद्वस्य जगत् एव, ततो यदुपश्चातितित तच्छदवेन
प्रकाशाः" हस्यदृश:। तद्पि युक्तमिति वेदाधिशेषाः यायायायानेष्वर्तकम्।

त्यादित्वात् आदित्यायणपञ्चस्यपानने कर्ममेःतनिपदे शिष्यान्तणां
सुगमस्वात्, तत् एव तदन्यस्य सवेश कर्मश्चतसायाश्चरीपरि-
प्रक्षमस्याः अनि व्यवहाराः, यत् उत्तरक्त वद्भविष्मते ज्ञातेदागदि,
ततोपुच्छतर्व ततमः पार्थित तदस्यमन्त्रस्य, अन्यत्र सामयस्रुप-
मिति, तदुपश्चात् पवाष्टत्वम्, तदन्यस्य कर्ममेःत्व दु समयस्यो-
पालने तु दु समावेशस्याः। सिद्धः अरुपमन्त्रामयस्य, 'कर्मेत्तर्व
स्नेहत्-दहितदुस्तवः' निरित्युषः। हेयामतिमदित्याः।' इति पराधिकरण्ड्याः।
आद्यात्मसंर्वांशिताय प्रसादस्यावात् इहासःस्य:। दु समयित्वः।
हेतुपरवते तत् इत्यत्पूर्ववर्थस्यात्लाद्वादेशेणाः। इत:। एवं संद-
भावेन पुरुषार्थाः तन् इत्यत्परतं भावेनाः सुसमम्। अन्यदेव-
प्रतिपाद्याद्रुमात्रार्थाः केनिदार्थाः। जगत्: प्रथमावतिनिद्विपुरुषायवियो-
कर्माचार तच्छदवेन तत्त्वार्थादित्याः युक्तवते मेयिदुक्तम् उपवाच्चित्यः।
सन्तननिरोपोऽश्रृः सत्यमूलमहाद्रायः।
सर्वेणायापि स मस्तातस्य सर्ववासिदायः॥ ११ ॥

ननु 'तैनेन पूर्ण पुरुषं सर्वेणिति सर्वशारीरसचन्द्रागमात्
तत्त्वापि हेतृसृणभोजवनीय इत्यासश्रीव शर्तिनेति। सर्वशारीरणा
त्त्वस्वरूपवेन सन्तननिरोपोऽश्रृः। सर्वभूतहरश्च धार्मिकवतः
सर्वमूलं गुहाश्रीवतः। अनुपासारीण सर्वशास्त्रायि को भगवान्, [वस्तुतः]
'मानसक्रियारूढार्थरीतिनेत्रस्वरूपः। सर्ववच्चचुतमुच्याति विना
हेतृपुत्रेणादिविन।' इति हेतुभक्तिभवानाचिन्तुगच्छदथार्थः। तत् पुरुषः
सर्वात्माः परं शिवानमेव, न तेषुसमस्तं इति भावः॥ (११)

तन स्वीरतमिति। व्यायामेणक्षति अपिना हेतुपुर्णमित्वा
र्यानपरेण (रेव) अश्लांक्ष्योक्तवाद मूद्भि इत्र प्रतिपेय न भवतीस्यपुरुस्यते। तद्यथाः।-उच्चारणस्य अविद्यार्थितोसामित्यर्थानुष्ठाने
अनुवादमित्वाच किंवदद्सदृढत्वममनात, प्राहार्थद्वारेरपि जगद्दन्तमूर्तितवत्, तत् उच्चारणमनाननेन,
'हार्थिनी पुरुरो होके शर्ताधार एव च' इति प्रलिङ्गक्षमाक श्रद्धाम्। अविद्यार्थितमुक्ति
तु परं ब्रह्म, स उत्तमम पुरुषम इति। (१०)

ननु विग्रहयतो। नामसन्तवसम्बन्धवियोगास्त्रायम्, 'तत्स्वयमन्न
स्येन विच्छेद्य तत्त्वासर्वध्वारांनें पत्त सन्ततिहान्वीमेर्यास्त्राया
जागति। एवम् तपस्विद्ध एवेनन्तपरिवर्ततिपि। तत् चैव परिवर्त
हस्तु तथुः सर्वमेव। संपथामाननिरोपोऽश्रृः। अविद्यार्थित
शिरोपालोकायेऽभवति। तदम्ह हेतु: चौर्यांस्य इत्याधारित तत्त्व
भूतगुहाश्रीवतः। न केनमूहंत, सूक्ष्मतया कार्यकाल्पनाचेत्यापि
तया। आनानादिनिरहितस्यावप्पातिरोऽरुत्तववमिति। एवम्,
यस्याति देहः, स भवति विविधानं पुरुषोक्तिः। विभवं देहः प्रभोक्तिः, स कथमतिपदेः विवेकं। भावात्मकं-सार्वपरिवर्तं शासनमहापुरुषार्थिकरत्नहारीकर्मसंपर्ययेव। महापुरुषे तवं शाश्वत: न भवति। स हि भगवान्। भगवचन्द्रोऽन्नेयं प्रतिमां धृतिको रूढं स्वरूप्यम्। विष्णुपुराणादी व्यक्तम्,

‘शास्त्रांशंकवेदज्योवीरयिन्यं प्रजनं ज्ञानेन’।

भगवचन्द्रोऽन्नेयं प्रतिमां धृतिको रूढं स्वरूप्यम्।

ततु पृथ्विप्रायोऽक्षरितपरिभाषाय वाचनमिति:।

प्रसिद्धिः हेयार्थतमस्तस्यान्तर्यामिश्रितेऽपि, ‘पप त भातमा अन्तर्यामस्य’। ‘पप भातानुसर्यायाम् दिव्यो। देव पिन्को नारायणं’। इति। दिव्य इति विद्यावेदेंशयं प्रदर्शिक्यं श्रुतिरिमत्यस्वाध्यायं मुद्यितः। अवदायकम्, ‘बृहस्पति इव तत्यो दिव्य तिष्ठेत्’। इति। ज्ञो नारायणं भगवतोरितिकर्मणां सर्वेदेहिते ते दृष्टं यात्। अर्थं तु सर्वत्रयाम्यं भगवान्। अर्थं तु सर्वेदेहिते त्तीशयं दृष्टं यात्। भगवचन्द्रोऽन्नेयं प्रतिमां धृतिको रूढं स्वरूप्यं इति विशेषत: चैश्चर्थं यौवनं श्रीमतो श्रावणादान: ज्ञाते। अहं शुक्लं दिनं यथा प्रति प्रस्यामानानां, पदर्मानां, यथा सोमसेरिश्चं श्रस्वतं सुग्रीवं,

‘भगवानां प्रियं विवेकं, शास्त्रुरक्ष्यात्मकं:। भृगु च वर्मति देवेः वो भ्रात्यां प्रमाणितिवरितिः।’

पाकनाशायामतस्मृ-देवेश्वरोऽन्नेयार्थं रिल्लेचित्वत्वं हि विद्यामत्र:। भगवानान्तवो विद्यामत्र:। उपिष्ट: च।

विष्णुपुराणान्तिपि स्याम्, ‘परमेय प्रभोक्तिः भेदेँ ज्ञातिः।

कर्मसंपर्यज्ञातिः। परमस्तम्भायुक्त वासुदेवदिनयं नान्यम्।’ इति। ईहं भगवत्तरं विद्याय तेन हेनु स्वयं विद्याय माताया भगवान्या महादेवसम्यं हि महिमाः। चतुर्मयाय: न भगवान् दिव्यं हेतुकवाक्यम् तु न भवति। तस्माद् पापासेतुकादेववेद्यं निरोद्यम्यात्। सत्येनादेव

शास्त्र: सर्वेद्यार्थात्रिप्रमाणानास्ततया पीनरक्तप्रमाणायत। (???)
महान्म प्रभुः पुरुषः सत्तत्वः प्रवर्तकः ।
	सुनिर्मलासिका शान्तिमीर्द्धाणी स्वोतिरव्यः ॥ ७२ ॥

तज्जातस्यैव मोक्षमाधवत्वशिल्पसाधीतः दृढः—महाभिनितः ।
वैष्णवोऽवाचारिणे। पुरुष पं महान् प्रभुः फलप्रदानसम्भवे। 'बहे
हि सत्यज्ञानम् भोक्ता च प्रभुः न त्योर्वित् (हृद्यत्) 'पशुः=
फलपद्' इति भगवतः माधवज्ञानः व्याहृताभावात् प्रत्येके मोक्षप्राप्ततः
प्रस्त्वत्वात् महाचल्लुल्लकसरिवाराधः महाफलपदमोक्षपद स प्राप्तं
तस्य मोक्षेहुच्छ दृष्टान्तां स्वामित्वाभिनित भाव ॥ तब हेतुमाह सत्वस्यप
प्रबन्धः। 'ज्ञानम् हि पुरुषं व पशुष्यमहसुसूहन । सार्वत्रज
स तु विज्ञेषे सौ मोक्षायत्विधि' हृद्यतरीतः मोक्षायत्वादि
हेतुमोक्षसमरसेनेषु मोक्षसमाधिकारित्वाः स पव मोक्षपद हृद्यत् ।
अन पव
उपोद्देशोऽवाचमस्तितिपरिषिद्धार्ड्विकारित्व् [वेणकिशोर] पुरुषोऽवाचमोऽवाचमस्तितिपरिषिद्धार्ड्विकारित्व् भूषणः हृद्यत् ॥

पदमस्य मोक्षमदुः मोक्षेहेतुमोक्षदिशेषोऽभागिनम्। अथ तदेते
सत्तत्वस्यात्मनांमयुक्ते महाभिनिते। शान्तिमित्वस्मां विवासवामनः
त्या हृद्यान्त स्वागतः । पुरुषोऽश्यो, 'सर्वात्म लोकानिलोकात्' इति
समर्पणज्ञानः प्रयोगः हृद्यः। अतः शान्तिमीर्द्धाणी पव महान्
प्रभुः सत्तवः प्रवर्त्तात् हृद्यान्तात्त्वात् तथा । उत्तरायणः पुरुष जीव-
न्मुखवेदित्तादिविभित्तः।

तदात्त्त्वादिविभित्तः । स्वितः स सत्तत्वत्वेऽवेऽ भृगु इति
विवाहसर्वसूत्रात्मनः व्याख्यानमेवतिः न हृद्यतमात् । स दि
सिद्धांतवादस्यादि । संवर्गांमि तार्किकान्तरेऽर्णामित्रलोकोपाध्

393
अह्मुपमात्र: पुमोज्जनसात्मक्य सदा जनानानं हद्धे संनिविषयेः।
हद्धा मन्निपा मनसास्मिष्टिक्यू न पतनहुद्द्वृत्तात्त्ते भवविन् ॥१५३॥

तज्ज्ञानसाधनगाह अह्मुपमात्र इति। सर्वेष्वमनस्तत्तत्तात्ती सदृशी
घनानिनित्यन्त्रक्षिताकुलकप्रियाणयुक्त: पुरुषः हद्धा मन्निपा मन्निपा
युक्तेम मनसा अभिवल्पः ग्राहः। हन्नमनीपाश्चवद्योऽभिज्ज्वतिपर
श्वस, "सर्वेश्च प्रसिद्धोपदेशायात्" द्वितेश्वराशायेप्रर्णितम् शिशुं स्रुणम्।

सतरोः पद्धपद इति शान्ते वाङ्गुपमात्र इति। इहेदं पदं शान्तताधिकरणोत्तरत्वशपमात्रः परमात्मपरम्। पश्चि तु जीवारपर्। प्ररणात।
जनानां हद्धस्याङ्गुपमात्रप्राणित्य पद्धारस्यपरमात्मस्वप्य
व्यापिणिं सपि अह्मुपमात्रतथाप्रम्। पन्नुपपातन्त्रायं गन्तवापात्मादृः।
अज जनानानिर्मियत्वा अंकतारेरपर्यन्त्यः। जनसंविभिद्वचनोन्तरस्यमात्रतेषु अह्मुपमात्र इत्ये।।
सदा जनानां हद्धे संनिविषयेः द्वितेश्वराशायेन रम्योक्य सर्वेश्वमनस्तत्तात्त्त
सध्रुपद सदा हद्धणीविषयेः अस्तेषिङ्गन्या सदेतिक्षनध्यपर्यंचा
हार्दिक्ष्वमात्रविद्विद्विषितवात्त्य सदा स्वित दम्मयिन्षु दितीयः
पादः। सतेनेन्द्र द्वितेश्वराशायेन्युऽध्यानप्रक्षा अरम्मनवतः परम् आयोभिच
इति स मतविषयं, किन्तु सतेन्द्र स्वितिविषये प्राप्य इत्येवकार्यः
संभवात्। अतरस्य अर्थे विद्वानवत्ताओऽर्दुः किद्वाता प्रक्षविषये
नन्दात्तात्त्य स्वित्तुस्मत्त्य नन्दात्तात्त्य स्वित्तुस्मत्त्य नन्दात्तात्त्य
अर्थे दितीयः पादः। इहेदं मायेश्वरम्। व्यामायर्यिति। वेदस्यसंगते भाष्यस्य
ददित्तम्, "भत्ताय न धुत्या न गमाहितात्मा" इति प्रत्यादेशस्त्रान्तरस्य
स्वार्थः स्वार्थणविषयमुद्दता प्रभुमाः। (१३)
सहस्त्रविशेषः पुरुषः सहस्त्रः सहस्त्रातः।
स भूमिः विश्वतो वृत्ता अक्षमिन्तु दशाग्रुपादः।। ।
पुरुष एवेदैः सर्वे यदू मूर्ते यथा भवयम्।।
उत्तामुत्तायेतस्य यदेनानातिप्रेषितः।। ।

अतः भगवद्वर्णवंशव्याख्यातं कष्टपरिचेत्तमाणि
स्वश्रृः सहस्त्रः। अन्तरश्रीचरितमाणि दिघमहिकाकिरीक्षुः।
—दशाभुक्तं शाक्तवेयवध्य वशयते। भूमिभवन्देन श्राब्दशामु—
पश्चात्वशये सुकूर्मकाण्डकामलकर्मातः। परमपदेः त्रित इत्यं।। ।
(१४)
यथात्पुरुषेण नासोमिदं सर्वं, अति सात्वक्योपक्षितं
प्रथमजातं पुरुषानकमेतेत्वाहु पुरुष प्रवेष्टं। [उक्ते १] उत्ताम-
स्तुः। अति अमर्नत्वशब्देन मुक्तिवचिन्ता मुक्तिकार्यं तथाकर्त्याति। अधि-
क्षतिभोगायोगकरणसमूहं यदमृतृतं परमपदमु अभिभक्तिमाणि-

सहस्त्रीयेंत् जानवेत्, तवेत्थवात् सवेदिक्षितवाच सत्येत तस्सिद्धः।—
पादकार्यसमर्थं इत्येवकाव्यातपरममापि खुवालोपनिषदायया-
नादी दयम्—ग्रंथापि भ्रमीवादिहस्यावयं इव वास्तवमेक्षीरिकीं—
पार्थर्वेत् श्रुव्यानववये वयाख्यातमेवायमाह किच्यिररसोक्तिः।
गुह्यायुद्धशब्दार्थसमीक्षणं पुरायुक्तद्वायरायने द्रष्टियम्।।

अत्यधितिनिति न भूमिकालदिवशा, सावेदाभिकस्यादार्थे—
व्यासेऽर्व विवर्णविवादित्रित् विष्णुतम, अतिक्रमस्य विष्णुतिरित् दुस्तियत्
नादि, परमपदेः विस्ते सप्तमितुः पश्चे पुरुष प्रवेष्टं। मध्यगतः
‘भूतात्मा प्रवेदित्वं’ इत्यादिस्तत्वं इव सात्त्विकार्यविनदित्यां
वदित्वपूर्वकर्त्य। तेन वाक्यमान्यमाणम्।
‘भूतं भवायोपदित्यं’ इत्यादिस्तत्वं इव सात्त्विकार्यविनदित्यां
वदित्वपूर्वकर्त्य। तेन वाक्यमान्यमाणम्।
सर्वेदः पाणिपाद्य तत् स्वन्तोदित्विरोधमुमातः।
सर्वेनास्तुतुमलोकके सर्वेदाँवत्त्य तिर्थवत॥ १६॥

सद्ये नातिरोक्ति नोरसवटे, तत्त्वाध्यत्तत्तिलासी ईशान हर्षं।
वत्त्माय्यविमूतिनायकवत्मुक्तं भवति। (१५)

सर्वेदः हर्षं। सर्वेदः पाणिपाद्यादिकार्थकारि तत्त्वाध्यत्तमुलोके
सर्वेदां तिर्थवत्म्। गीताभाष्यते च, 'सर्वेदः पाणिपाद्य तत्,' इति
श्रोक याहनमानस्येऽ, 'परस्य कहनोस्याणिपादादिकार्थं सर्वेदः पाणिर-
पाद्यादिकार्थस्य शूर्यते। प्रत्याग्नानोदिति धर्मस्थानस्य तत्त्वाध्यत्तम्
सर्वेदः पाणिपाद्यादिकार्थकृत्य दृष्टिसिद्धेऽेव, 'निःस्वयं परम साम्य
मुक्तिनीति हि हर्षतेत्—' इति भाष्यम्। (१६)

इतिपदार्थं मोघ्यताबुद्धिस्वितिक्षितप्रेयत्ममुक्तत्वस्य दृष्टेदभ्यं इतिदित्तम्॥ १५॥
कार्यकशाय श्रीरघुवेश्वरादि नेत्रस्वतेष्वं सर्वेदः हर्षं। इति
भाष्यमिति। नन्तु जीवस विदाहुतपापादिकार्थवालेष्वरादि प्रभावाधारात्
सहिष्णुः तत्त्वाध्यत्तमुलोको गीताभाष्यवाच्यं धार्मर्यादिने इति
प्रस्तावम्। साधनात् तत्त्वाध्यत्तमुलोकस्य संमस्वातो फिरितिः लाघुवेश्वरादि
भाष्यमिति चर्चा—उच्चरे—पाणिपाद्यादितेन पाद्यादितेन सर्वेदः पाणिर-
पाद्यादिकार्थिनिमां धर्मं इतिति। वस्तुतं यूषेमशक्ताथो विभवत्ख्यदातिति
मन्त्रित्य तस्य सर्वाध्यायं नंप्रज्ज्ञानम् वा मूर्तिति भव्यान्तरे विवेश्वरा
तत् धार्मिकार्थस्य दृष्टिसिद्धेऽेव ध्येयम्। प्रत्याग्नानार्थवाय
च तत् तद्दृष्टिर्भन्नम्। नन्तु स एवार्थं इति प्रद्धानम्। अन्यम्यन्ये तत्
अस्तं कामम्। कि तेन? वस्तुतं इति सर्वाध्यायिविविदितमिति परं
धृष्टान्त पाणिपाद्यादितेन वोधयन पाणिपाद्यादिकार्थ्यत्वस्यमर्य
हूं विनिधिति दृष्टावति। उपादि च भयावज्ञार्थ हर्षादित्त्वाद॥ (१६)
धामात् प्रसाद इति। याहाँविवरणमित्यर्। नपुरस-मिद्यातिरि। ईशानामात्र दापनत्वा तिलिक्ष्यवाते। तिपक्तीति
भृयामाण्डित्याय नपुरसत्वमापित्यामिति भाय। न च प्रभुमिति
दितितान्त्राय भिन्नरम्यायाहार्यमिति इहापि दितितान्त्राय
रुद्रशारिति दास्यम्—भिन्नरम्यायाहार, यात्रामेधमला, न
हुद्धरः दितितान्त्राय रुद्रशारिति आप्पलेसायात्रोपिनिषिया प्रभुमिति
प्रभमायन्तनमायस्य युत्वात्। रुद्रशारितं अभोगां
सर्जन विशेषरामामन्नवायः भाषावादातिन्याय पव। (१७)
पवंदेपाणिग्रामदिर्मिर्येवं पाव। जीर्णामयस्य। पश्चा-
स्थितमायायात अथभावादातिन्यात्स्वर्णे नवदार । (१८)
वसन्त स्नाता नव रविश चर्चा च ॥ १८ ॥

असाधिकारी जचनो अङ्गीता परवेण्यकाश्य: स शरणोपवरणः।
स वेदिता वेदन्त न तत्त्वान्ति वेदता तमाभुमेऽपि खुल्यं महान्। १९
अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायः निन्मोस्य जन्तोः।
तमसन्तु पद्यति चीतशोको धातु: प्रसादान्नंहिमानमीयाम् ॥ २० ॥

धृतृयुक्ते पुरवतु सात्यन्तिते भालितनिम्नमनो नानादेशस्वरण- 
जहालख्या इत्यतदितो जीवो नानादेशोपवचनोनिपु नेतायाते 
गतागते कुर्वा निर्वद्नतत्त्वा विश्रमीति। अतः तस्य वर्त्युथवे फा 
प्रसदितः। अतः लतः वद्यः वाद एवं श्यावरजनमात्स्वबोलोकंसखार- 
तेन्त्वाहीत्यः।

(१८)

अपणीति। पाणिपदाध्यायमेवः वसाकार्याराहो इतराचे: 
कथां स्वरू: य:, तामाधिकारण महापुरुषं वदनीत्यः।

(१९)

अणोरिति। सकलगुढ़मवश्वं व्यवस्थायेन्र सृष्टिः 
श्रवणस्वाधीन एवमूऽ। असं जन्तोः: वानिनो जीवस्तो आत्मा 
प्रेक्षसन् संबंधीवस इत्यत्यथायाते। जन्तोरित्येवतः आत्मेयस्वापिनी 
च सङ्ग्याते; आकाशस्थायः। गुहायामात्रतिनिर्मितिहुः गुहायामपि

किंतिरुक्तारेण जीवसास्यं भूस्थं तात्त्वायापि अद्वर्तविरिन्य
- 

dपुनातीस्पर्धः आत्मादाप्रियारावस्थाय वश्चते अपणीति।

(२०)

एवें सहस्रशृंगांणोत्तु। अस्तकादश्तापरिद्वारान्वत नमाय
तत्: अरकनमान्तोकुपसाक्षिण्यं अणोरिति। 'जुतं यद्य वस्सत्त्वाय- 
मीराप्यम श्रीराममनमति धीतशोकः' एविर स्फूर्तवेबुऽइत्यते 
च मन्त्रवेणकार्यं युक्तामि भव यथा तदेल्वाहारः। अन्यथा पुनः
सपरिकारस्मायोपेता स्वेतद्वातरोपनिपत्तू अ. 3. 399
चेद्राहमेतमजरं पुराण स्वातिमान सर्वंगंतं विश्वुचातु।
जन्मनिरोधं प्रवेद्यूतं यथा वह्मवादिनो हि प्रजन्त्वतं नित्यं॥ २५ ॥
॥ इति द्वेताभस्वतरोपनिपदितु तृतीयोपध्यायः॥

संस्थाते । तादवर्म अरुतु कर्मेवप्रशुन्त पहामहिमाभिन्नसीमं यदा प्रक्षेत्, तदा धातु। धारकस प्रजामान प्रसंदादतू वीतिशोचे भवति।
"भसीदस्यद्वृलतसीतः पसने क्रेणसक्षव' इति स्वते। तत्थथ ध्यान-साध्यप्रजामानमदनातिष्ठतया ज्ञाननिविविधेय (प्रसंदानियय या ज्ञान-निविविधेय १) वभ्यः शिक्षाभ्य प्रश्नकाम् ।
(२०)
चेद्राहमिति यथा विभस्वेन जन्मामाव प्रक्षेत्वं वदन्ति, तमजरं पुरालों सर्वंगनन्वातु सर्वतिमानमह वेदं जाने इत्येन प्रजनादिन नित्यं वदन्नीथ्यं॥
(२१)
इति तृतीयोपध्यायप्रकाशिका।

वेदाय्यात् वीतिशोकादिको नित्यान्तद्व्याश्यात् तलसादातु द्वीपसमान-नकरं ग्यातु लक्षत् इति अन्यचाहरणं योजनाकथं स्वातु।
मन्नोक्यं कठवत्वथामि। तर शस्त्र्नुसरित पाठमेडः।
(२०)
पवः वेद्राहमेतमिति मन्नानन्तरणं संबंधणं चक्षुथ्युतता
तदवर्म निगम्यते वेद्राहमिति। राज्यान्तिरति हेतुमप्परिश्रेणम्।
विभुत्नारिति अप्परस्सकवाय भषुवाचर्यं सतु उसपार्थनिधि।
(२१)
(अथ चतुरौष्टप्पायः)
महामायप्रश्यामा अग्निद्वाकाशतानुः सामानाधिरपरणेन व्यञ-हारः त कह्न्यानिविदथ्य। किमू नियोमेति सत्यं प्रचुः धितं
इति च्युतान्तमच तृतीयोपध्यायं चित्ते। तेय शुभा युञ्जि प्रामर्थ्यं
ब्रजः सवैविकारणतः पप्पलिप्यनृ तद्विपःपुद्दिपाध्यना-मन्त्रमाह य एक इति। ‘अकारो वै सर्वा वाकू। सुप्ता स्वरूपमिलिता-भिन्नसमान्यमाना वही नानाविधा भवित’ इति ऐतरेयादः; एकः अवर्गः निहिताः। अवर्गः—परं न का व्याख्यतेत् निहितः अशिनु तथेत्: परमपुरुषार्थिमूलग्राहजार्थः—‘अकारोनष्ठेते विभु:’ इति श्रुते।—
ताहशः अवर्गः: सर्वायुं वर्णार्थ दुष्प्यति उत्पादति। [स्: !] विशं तत्त्व प्राप्तम् अन्तकाले स्मृति—अन्तर्भावितिल्लिथोऽयम्—गमयति नाशयति। स देवः सुभया युद्धः योजयत। अत्र वाच्यवाचकंयोग-नेदोपचारात् स देव इत्युत्कः। (१)
तत् देवस्य सार्वतःमाह तदेवाविनिरिति। शुरुं रोचिष्ठम्।
नक्षत्रमण्डलमिलितः। शिरं स्पष्टम्। (२)
प्रथममेण य एक इति। श्रद्ध्य अर्थविकल्पनात्स्य प्रदाप्यन्तवचिवित्र-सुप्पलिप्यन्तरात् मन्त्रमाहिन्द्रश्चकृतुः निरौर्दशाः इति शांपमप्रज्ञाचार्यादेश-धोपमेव अकाराद्वन्द्वेऽयम् वर्णान्मुन्नान्तिप्रसादः। अत्र एव अवर्गः इत्यं वर्णां संविधित इत्यावर्गनेत्र नीताद्विवर्णावनात्मान स्ममन्वयायत्वमाहन्यमाहायत्वम्। निहिताः॥ इत्यावर्गः समानमित्वार्थार्थसमस्ततिदित्ताः।—स्मरणस्थलमास्य अथवायोध्रिपः
कैद्र अकारोनष्ठेते व्याख्यतेन योजयत्। (१)
त्यं हुँ त्यं पुरानवति त्यं कुमार उत्त या कुमारी।
त्यं जीनं द्रुणेन वच्चवति त्यं साध्वा भवसि बश्योमुखः। ॥ ३ ॥
नीति: पतन्त्रो हरितो लोहिताक्षरस्तिनिर्माणं नैस्व: समुद्रः।
अनावरितम् त्यं विसमुच्यन वर्त्ते यतो जातानि भुवनानि विद्रवा। ॥ ४ ॥
अजामेवं लोहिताक्षरस्तिनिर्माणं वधी: प्रजाः खुमानां सहुपा।
अज्ञे हेन्द्र जुमान्यानं चुकमोगमां जोगश्च ॥ ५ ॥

tदेव सारङ्गतः सत्रोणनेवाह त्यं हुँि। जीनं: द्रुणेन आप्वनेन वच्छसि सचरसि।
अत्यन्त्यिद्वश्चते। त्यं मेव सर्वेऽपो जातोदसिते यथा। (३)

नीति हि ति। नीति-हरित-लोहिताक्षरनन्दनः पतन्त्र। पती
त्यं मेव; [वस्त्रम १] रस्वः। समुद्र:। त्यं मेवानादि (१)। यतो
विधानि भुवानि जातानि, तद्वि त्यं मेव; निश्चितजागरणमः त्यं
मेवेऽत्यथा। नीतिपदानावलितमः न सहुपं, अपि व्यापकबेवनाकस्मातः
वादित्येऽतृ॰ प्रदेशिति विसमुवे वर्त्त्व इति। यस्तवे व्यः पयः
अत्यंतरत्वमार्गाय दत्ते, तत्सर्वतंत्रमित्यथा। (४)

'भोका भोमी प्रेतिार्न मथवा', 'शरं स्वानान्त्र्यात्स्म' इति
पूर्वनिर्देशितवशितविश्वेकेक द्रेष्टवति अजामेकामति।
तेजोवत्सर्यात्तति
कार्यन्तलोहिताक्षरस्तिनिर्माणस्पृष्ट:। खामान्यापिधिमुनमोनीतिकादीमूः

[अनावरित्वा-अवदितंत्राः यथा तथा? ] विश्व चेतनेऽयुः। ध्याति: अचे
तनेचेतनेचेतनेन चेतनेन विसमुच्यन वाश्यते दर्शिपातमात्रापिनिस्थमने मामा
नापिरुपस्तिनिर्मिति विप्रेयकाठपू भवामिकायिना। लोहिताक्षरं रामामिति
पृथ्वादर्शनमितिमेधिश्वेयण वर्तणामेव निजिनिन्ति:। उपर्य व्यतिश्रुति।

२—२६
उत्तरित प्रति काश्मी फरिद बिहारी उत्तरित हिंदी समान एवं सारी
लाहौलका सेवानु लाभशील यज्ञी तिथि। अपरो विहारी कार्त
काल मुक्तवा उत्तरवैराग्य लज्जातीत्यर्थ है।

नव-वसन्तज्यामी स्वसत्व एताराज्ञा वर्ष प्रतीयते वर्ष वर्षीयते — काष्ठि
छा छा तिवरण साधुकशुक्लकाराम (प्रजाकराम् ॥) एकशा ग्रीष
माणोनुकर्ते, अथ तामुसुक्ला लज्जातीति। कथं भवादककुक्ति
स्वार्थ्यग्रहणम् ॥ यदि चायामशाले औषधिकार्यमतिपादनानात्मित्यात
व्यायामिकार्य पर्यायान कर्ते यमिति, तदीहि 'हरा छुप्परा' इति मन्दे
वृक्क्युपश्चिमविशिष्टाने श्रीरज्याकर्मकाराना गौणय द्वित्या महानवः
'गौणाथ्यस्वती' इत्यत गोश्वदेव गौणय द्वित्या प्रकृतिमहानवः
इहापि अजायवदेव गौणय द्वित्या प्रकृतिमहानवः मुक्तम्, न तु शौकिकार्यः
महानवः। शदिक्षेपकार्यानिश्चितपौष्पगौणयपेश्या गोमद्रौर्तिक्षण प्रोक्तात
पिकरणे स्वितवात्। इतरथा, 'मैत्र होतुध्वस्त प्रोक्ताकृत्ता' इत्यतापि
शौकिकार्यम् उद्दाहादीना चतुर्णि महान साधिति चेत।

मुक्तार्थानुपपत्ति वि गौणार्थश्रयन युक्तविदाः। उपपति चायाव
दायिते औषधिकार्याभिषेक सुप्रभाव महानवः। न च चेत प्रोक्तास्रावतार्थिरीव।
तत्पावार्येन बहुवविश्वा नापित्र, प्रोक्तात्शब्दशौकिकार्यपुरावत्स्मय
सम्बन्धती। 'अदिति पावार्यै भासोकु' इत्यत रूत्यधिका वा शौकिकार्यः
वा पावार्यपुरावत्स्मय सन्यस्तायामाणामात् बहुवविश्वा। इत्युतु
तत्संवात्नाभिर्त्रहिते। (व ॥) तद्धिकरणस्थिति। न तु रष्ट्रौद्विकर्षणा
पेश्या योगस्य अग्नित्वभिमित्यि। नन्वेच सुप्रभावसारी गानकारित्वाः
योगार्थिवात, तत्सापि महंप्रस्वर दृढः चेत—तत्स्थ न्यायसि स्वेतमावेन
tसाधारण्याकालावात। मीमांसकीकृदेजिनिम तत्साधारणस्वादुपेतुष्याल।
तत्तथ योगिकार्थिन्य मुद्याजानाज्याद्विमयम समवे पररीत्या छागतव-रूपम गौणगृहाजायणं शापनम्। 'गौरात्मकं' इत्यर्थ गोशदेवे
योगिकार्थिन्यपुरणात्, 'सर्वप्रमादुपारे' इनि दोहस्य मोस्वावर्धल्या
महंनियामकस्य सत्साह तत्ता तथा, इह तु योगस्वरूपेन, भाद्वायणमहं
नियमनकश्यन्तरसमस्या-gहारामवाच योगिकार्थिन्य पूव स्वाधे।

किंतु इह राजाभिन्दे समभिषवहल्यानाम्, 'वद्धि भवता सुक-मानाभू' हस्तीमना सकोच स्वात्। छाया भूक्तिनास महस्तवाजा-
स्पृण्यासमस्ता। मर्मप्रथासकीकरणमुद्याजानाज्यासमर्तविश्वाशीम-परिकल्पनम्य बिचित्रितविद्विशेषस्वादेशुप्रवाल। न शैवाय, 'आऽज्ञान रचिन
विद्वि' हस्तीम आन्तुरीरङ्गी रथिनयवारिविन्यासमिथि न बिचित्रिति-
विशेषजन्तु स्वादिन स्वायवम्, ७त मधुकरस्य वाचिप्रत्यक्ष्याधेन, वद्यार्थिनीपीतुपुस्तकम् च महामहीक्रियते। दत्ते तु भव्यवधश
चिरेद्वाराद्विना, 'हद्यसौ पोगामामावाच न छ गंगवर्तिक्षिप्तम्। द्वा
स्वरूपाः' इनि मस्तिति शुभचित्ति १७४रूस्त्रावस्याकारकम् प्रस्तुतं। समाचे

tतत्साधारणप्रभावावर्तित। अर्थ एव तत्स्थ मानरामविश्वासनानां जने
पत् पति गानरामरुपमाध्योगधक्षयमि नास्तीन्नी मान। एवदेवति-
देविति। मूनभाण्यस्वरूपस्य मनुसंगत भाषायर्तिवत। ३ ५ ७
शेषाधिकरण इहे स्वप्नम्।

योगिसार्थस्य मुखम्ययेति। वेधाय, अनोयिनि तु 'सप-भावां' हस्तीमना हस्तम्य देवस्य दोहा स्वादिन् मात्र।

वत्स अर्थात्तत्स्वृया विचित्रविरोधोपायत्वेतावन्मातस्मृ। यदि च न
वञ्जादिशबादेः (वदे !) यौगिकार्थमहयमम्, तदि, 'गौरनाथन्तरी' इतिवदस्य। प्रक्षेत तु अजायन्ते यौगिकार्थ्य स्फुतपत्तीते: योग एव
माहः। एततं सर्वं, "कलसशेषेशावत्" हि सुमाध्यायुतः
प्रकाशिक्यो। सप्तम्। अनेन प्रक्षतिलख्यं वद्यवृक्कलस्थयोक्यं।
नन्द्यायन्ते अर्थात्तप्रकारदनातु समुद्यायमि। कर्त्तर्य-
ह्यान्ता क्षत्यक्षणकृत्तापर्तीते: अत्रहासिकास प्रक्षतिरनेन मन्त्येना
मिष्टियतामिति वेत्—प्रस्तव समक्षार्थ्यये पूर्ववत् प्राते उच्चयते—
"चमसवदवक्रोतार्"। 'अर्ब्विलिध्यसम उपवर्युः: तस्मान् यशो
निहितं विधेयपमं इति मन्त्य, 'अर्ब्विलिध्यसमः' इति उर्द्धविद तियंगुर्धवसिद्धाशदमसवयावतेकस्म शिरास्थिमशस्त्रपत्यायकस्म वाक्यरूपस्म
सद्राववत् इति अस्तित्रप्रकतियार्थकस्म सांत्याभिमतसन्तनुप्रकृति-
प्रतिपादकस्म वाक्यरूपयायाप्रमेयेन सनस्ता प्रक्षतिरिहामतियति इति
निर्गयामभवाय। मन्त्याकत्येवपि निम्नाहितियम्योपययः। परतन्त्रेदपि
तक्षादी, 'तश्चनि कामः' इति कर्त्तर्यपत्यवर्तिनेन ताक्षालेण अपर-
तन्त्रबृत्तिविद्यासम्बन्धात् ।

ननु ब्रह्माकार्यमहत्ततन्त्रमने रापिन नियामकमाहात्तू तदेह एव स्थात् । तत्रा, "अयोरिःपकमा हु तथा बिपीत एके" । अथ यद्व परो दिवो व्योतिरियुते इत्यादी व्योतिरियुते ब्रह्माकार्यमाहात्तू इस स्वश्रृःप व्योतिरियुते ब्रह्माकार्यमाहात्। इपकारकः कारणार्थकसनाथ आभाषव उक्त्यति । वृक्षकरणकस घटादे मृदुलकार्यकासनाथ । तथाच (तत्त्व) अयोरिःपकमा — प्रभावकल्पयथ । ब्रह्माकार्यमाहात् मन्ते माना । उपकने "द्वाराश्रयिन लगुना निरूप्तमाहिरति व्रतार्थकाजाया एव प्रति-पादित्यात् । वैतर्थीये, "अग्निसौियायां महतो महायानां हि व्या प्रस्तुत्य, 'सत्स प्राप्य प्रबन्धति तस्मात्' इति प्राणीप्रकृतिशस्त्तिवशष्कपखियो वर्णति मम्मार्थ निर्विकारस्य व्रतार्थप्रकारामात्रिनया सकलपक्षिवेदान्तः न सम-वनन्ति श्रावपारायण विभिन्न नदनस ब्रह्माकार्यमहत्ततन्त्रसनसेवय वक्तव्य तथा इहापि तथायवशयस्माहात् ब्रह्माकार्यमाहात् वृक्षिरजार्थमाहितिपादाय ।

त्वस्मात्तिविविधशा निरावः । तथेष्वेरपति भाव ।

उपकने इति । अनन्त व्योति उपकने यस्या । विश्वासयात्म- रस्मविविधीमूल व्योति व्योतिरियुतमय तन्मुखेन्मै निरूपितेय प्रविष्टप्रविष्टियः स्रविर्वृत्त्वर्णिन्तं सुविचितं । नहोपादानक वेन ब्रह्मात्म वन्नाति। ननु यथा यदुपादानकमय, ततै तस्त्वप्रिमात्मिति व्याप्तस्माहात् कथितो मिति चेतुः—ब्रह्मात्मकर्त्त नाम तत्त्वगृहसंह- तमिलविवाद, मृदुलकमो घट इति मृदुपादानकः वद्वावस्तवावप- हारकतय अय व्यवहार इति बुद्धाय शिष्या अयोरिःपकार्यमाहात- प्रतियोगत्येन परीदार इति । यद्र व्योतिसम्भविति पद्द ब्रह्माकार्य-
नन्दाकाशादीनां ब्रह्मोपादनकर्तवे ब्रह्मात्मकक्रमः प्रकटतरपि ब्रह्मोपादनकर्तवे ब्रह्मात्मक्षरस्य वक्रवत्यता अनुपत्तायाधः तस्माः ब्रह्मोपादनकर्तवासंभवेन ब्रह्मात्मकवासंभवं इत्यादिक्षुः, “कल्पनो-पदेशाः मद्वादिद्विविविधेः.” कल्पनं सुषूची। ‘धाता यथा पूर्वमपर्ययम्’ इति प्रथोगद्विनात्। ‘असामायी सुज्जवते विश्वेश्वराः’ इति मायाशब्द शविभूतपत्ते। ब्रह्मोपादेयपवशक्तिः हेतुत्वाचेदनादित्ययः। प्रक्तः प्रस्तवारम्यकर्तवे न तस्माः। ‘असामायी सुज्जवते विश्वेश्वराः’ इति प्रतिपादित्र-ब्रह्मोपादनतान्तिरस्यहकत्वाभावात् तस्माः ब्रह्मात्मकर्तव विद्वः। अपथथनसम्बाधारसंवलनेणपात्मलोपपत्यः अजनात्या अपि प्रक्तः प्रस्तवारम्यकर्तवे संभवतियेेवेति ब्रह्मात्मकर्तवकर्मविनंत्मरुः। मन्तवादिवत्तः। अति मधुशब्देन, ‘अनावकठिनो देवमपु’ इति निरिविद्य आदित्य उच्चयते। आदित्वविद्येऽयः। यथा आदित्यश्च, ‘नैनोदेता नामस्मतेता’ इत्यादित्ययः शुल्स्वैः, ‘य आदित्ये तिष्ठन्त’ इत्यादिना ब्रह्मात्मकर्तव्र, एवमनादेश्यप्रथम्यते ब्रह्मात्मकर्ममिलति स्वित्तः। प्रक्तः प्रस्तवारम्यसम्। (५)

फल्वार्थेकाः सत्तुः ब्रह्मात्मकस्तवलक्षकमित्युक्तम्। अजायामानायामाश्रये ब्रह्मोपादारस्यावमावात्च नस्तुभेतुः प्रब्रह्मात्मस्तद्व वत्सुस्वत इति रङ्गः। परिहारस्तु-श्रोतिरत्रपमावात्मयामापि ज्योतिरिज्ञीनोत्तरतिकेतपम्। ततो प्रक्तोत्तरस्तु, महादिर्भुपेन परिभाषामुपेश्चतिकुतिन्। नयथा अजागगे लोहितदिरुपस्यहम्माधारस्वपनम्य अजा- मन्नोपकृत ब्रह्माश्रयनिमिती संवेधेण ज्योतिरिज्ञीनोत्तरतिक पदेनोपचत इति। इत्यदा ज्योतिरिज्ञीनाः उत्तरति! धार्मिकस्यायमापिः प्रब्रह्मात्मकस्तुः गमयंतीति ब्रह्मात्मराजाज्यापमः सांस्यसंमेतेः दामितो भवतीति। (५)
द्रा सुपर्णै सुधूजा साखाया समान वृक्ष परिप्रेक्ष्यनाते ।
तयोरेष्य पिनाल स्वाध्यात्मकविन्योसिचारकतीति ॥ ६ ॥
समाने दृष्टे पुलोते निम्नोऽनीश्वय शेखरति महमान ।

प्रत्यक्षकविन्योसिचारकतीति जीवलय भोक्त्रवद्वृत्ति, न परस्मात्म इस्ये-
तत्, द्यान्तर्युक्तः समार्थयित्वादु सृष्टीति । युग्मन इति युक्तथादृश्ययुप ।
परिवर्तन ध्वनिमातृकृत्तयुक्तः अध्यवसायितयुक्तः
समाने दृष्टे पुलोते निम्नोऽनीश्वय शेखरति महमान ।

मस्तन्य इति । अनोऽनीश्वय भोग्षुक्तवय प्रहृतः सुहमानः, ‘परमा-
ध्यात्म तिरोहितयुक्तः’ इति सुरोक्तनयुक्तयुक्तिरीति विचारस्यामी.
हस्त सुन्दरिणयुक्तेऽर्थस्यानुसारानियुक्ती, न हु रूपकान्तस्यानियुक्तिः.

भाष्यम इति । अनीश्वय भोग्षुक्तवय प्रहृतः सुहमानः, ‘परमा-
ध्यात्म तिरोहितयुक्तः’ इति सुरोक्तनयुक्तयुक्तिरीति विचारस्यामी.
हस्त सुन्दरिणयुक्तेऽर्थस्यानुसारानियुक्ती, न हु रूपकान्तस्यानियुक्तिः.

वन्दसुत्तैश्च उपायायुक्तम्, जीवध्वनिहैविक्षेत्युक्तयुक्ते द्वा इति ।
शानानि प्रण । दानिकिता वद्वे कर्मवानस्यानि अदृष्टकालिते ।
कर्मफलं अध्यवसाय श्रो न स्थायति युज्यते अवस्थात्मम् ।
तादेऽपि हृदयानुजितं द्रव्यानुजितं ॥ (६)

अस्य वद्यस्य, ‘जहात्येना भूक्षमोगस्य’ इत्युक्तवक्षयकालम्-
नार्यमेव श्रेयकवद्यतिः सुक्ष्मवद्यतिः स्युपेप्प्यम ।
जुटिए यदा पदत्वन्त्योऽऽरामस्य महिमान्मिति वीतशोकः॥ ७ ॥
कोचोऽकरे परसे व्योमन्त् वसिनु देवा अधि विच्ये निपेडुः।
यस्तः वेदः किमुचा करिप्यति य इत्तद्व विदुस्त इसे समासते॥ ८

‘कृशोऽहम्’ इति तादान्युध्या पांसुदकवत्त तदेरकामापक्षस्य तस्य-सर्गोऽहमाति दुःसार्यनुभवि। यदा अतौ जीवो निमंत्रातु वस्यात् धारक-त्वाविश्वनुःकरनिधित्वादिनां भविष्यं सकम्भिम्: वीतं परमात्मांनम्, अकिल-जगद्धानलक्षणस्य महिमान्व वशयति, तदा वीतशोकोभवतीस्॥

केचिदू-अनीशाया अनीशायेन असमर्थनेन शोचनु लोकरणस्य सर्य पहुँचाविनिमयं सलिनू प्रीतिमातं तदुद्दरणसामय्यीलक्षणमहिमान्वहुत्या चीतशोकोभवति। तत्समाधिशरसुनुसवेय:॥ “अनीशाया प्रक्‌न्या” इति माध्यमवर्त्तेऽयो व्याह्यानपरम्। न त्वाविश्वनुःकरार्थ्येति बदनी।

अन्तः इति। न शरत्तिलक्षनास्य। तासेः, केचि। अर्जुनव्ययौ रुक्षितवेदज्जातस्य परसे व्योमनृ परमाकारे परमात्मायचययो वसिन-जगरे सर्य देवा: समाधिता:, तत् अश्रयं यो न वेदः, स: अपीतेन नरवेदादिन्न किन वीतशोकः किन फिष्यती? ‘वाहुपुर्णं भारवाहा. (हार.) किलामूत्र अपीत्य बेदेः न विजाननाति गोद्भम्’। ‘पूँढः तदसरं गाणि अव-दिल्वावसिनु होके जुहोति यज्ञे तपस्ये बहुनि वर्षसहायि, जुहम्मि। तस्य श्रीति: अछ वसिनु प्रीतिर्लिप्पापेश्वरायकाचा।

द्वारमण द्विषिप्राप्तता द्र महिम्मे बेदेः निरितादियेयार्थयादिनाः सर्येष्मानन्तरस्यस्य वसिनु धारातू भगवीती शापनायं महिमान-मित्यथसुनकम्। द्वारमणस्यविद्या मुण्डेकादि द्रष्टव्यम्। (९)

कचिश्च इति सत्यानातिनिरिक्षोपयनिध्याजरं या चीतशोकतवन्
छन्दोंसै यहाँ: तत्त्वो ग्रतानि भूतं मन्यं पथ वेदा वद्वति।
असामायी लज्जते विश्वेतनन् तत्संस्कृतम् माया सनिरूपः।।
अनवदेवाय तदू मवणि दृष्टि श्रुते। वे च तदक्षरं ज्ञानवर्ति, ते निष्ठ-प्रतिश्रुतः हृदभास्तः स्तम्भः। इम मन्त्र विश्वेतवाश्वश्रवितं निवंशिष्ठः तस्मिन: योजयति; 'तदक्षरं परमें अयोमन्' इत्यं वहार्थायं संग्रहे स्थानरत्या योजित्वात्।।(८)

छन्दोंसति। वेद वैदिकसतवाण मायाप्रकः परमाया
अतां मायागतिः साधनात् सज्जते। अतः अवरिणामिनो-पुष्पवान्तकविकृतम्। ननु जीवव्य लहूलं किना न योज्याक्षवक्यातः
तस्मिनायो मायामाया सनिरूपः। अन्ये जीवे तद्विन्मायामा-
अवति। अत तस्मात् मायाप्रकक्षामायाभाव लहुःविविदितता भाव। (९)

अगुणं यत्र देये सत्यगातिः कायांसंक्रमते, तद्वदेवामाधिकं वा।
तथाच अतार्य प्रकारपर्यं वा स्थानार्यं वा। (८)

कितीत्वा सुरिपतिती सुरगाधिविषयं वर्णिते, किमय सम्भ
स्थितिमितिं लघुमाजातः। तत्तोत्तरे छन्दोंसति। सर्ग नियोधार्थेये,
नान्धनार्थमेवति भावः। असामायिन्योपानापतत् प्रकाशीकार-
स्थानगम्यं। उपादनां प्रवर्ति प्रक्तु अवायू अनेशयेनि
स्त्रीलिङ्गनिविधिः। अथात् सामान्ये नपुसार्वगतेऽसूत्वति
साध्वातिः। ननु ईशा एतोपादात्मभूतं असादिति पुष्पाम्। न
च तस्थायि मायायि निहिँदू तस्साद्वृष्टि: प्रस्तेजिति चावच्यम्—तथासति
सनिमू माया सनिरूपः इति प्रयोगस्तव्यात् तथादशायानाध्याने
योपपि मेधाग्राम्यावातिः चेति—तस्मिनाति ईशावहें तस सनिम-
स्त्रीलिङ्गविमायावाद्याद्याद्। प्रव धावस्तु—असादिति पूर्वकामहिमाध्यायम्।
महिमावलात् मायायि चिदं सज्जति। महिमाव च जीने निर्द्दः।
जूने यद्रा पश्यत्यन्त्यमीरम्यमम महिमानमिति चित्तशोकः \[17\] अर्थोत्सरे परमे व्योमनु यस्मि देवा अधि विष्णू निपेदः।

यस्तव वेद्र किमुचा फरिष्ठति य इत्तदृश निविदू इसे समासते \[8\]

'कृतस्तोत्सर' इति तादात्म्यवुच्या पांसूनुकवत् तदनात्मापवच्छसनु तस्य-सर्गेणात्मानु दुःखान्यनुभवति। यद्रा असौ जीवो निम्मनात् ससात् धारक-त्वानियन्त्यक्षेत्रे पिन्यादि। विश्लेष्ण लक्षणमभ: प्रीतं प्रसातानाम, अलिल जगदिश्यानिवणसम्य महिमानश्य परिलयति, तदा वीतशोको भवतीतियथः | केचितु-अनीश्याम वनीशात्वन समर्थेतेन शोचनु व्योमक्षेत्रे सर्वं पद्धातिविश्वेतीलसान्य प्रीतिमलं तदुद्धरणामयं विश्वेत्यक्षणमहिमानं हपू वीतशोको भवति। तस्मात्पाठितालालूसौर्षेय: \"अनीश्याम प्रहुन्यां\" इति मार्गमध्यथतो व्याख्यानपरम। न स्तनीश्यामश्चर्धेतीत वदन्ति।

छत्र इति। न कर्तीत्वकर्मणु। ताहदे, छत्र। क्रवर्षदृशः

रूखिनवेदनजातस्य परमे व्योमसनु परमाकादो परमात्माव्यक्तिस्य वसित-ज्ञाति सवेदेवा: समाभिला:, तत्तु अक्षरं यो न वेद्र, स: अपीतेन

ऋषयेदातिः कि करिष्ठति \[2\] 'स्मारतः भार्वाह (हार) किलासुत्त

अपीतो वेद्रे न विजायमति चोक्ये ।', 'एनूः तदव्रक्त गार्गिव अवि-

दित्वाङिसनु तोके जुहोति यजते तपस्त्व्यते वहुनि वर्णसहानि,

ज्ञातमि। तस्य प्रीति: असत तस्मिन्, प्रीतिमपपशानदुर्गीतन्त्र।

दर्शनस्य प्रीतिरवाणत्यम महिमो वेदने निरितिर्वव्यायव्यविद्ध

स्वयमस्तात्मान्यत्वत्वेतो तस्मिन् भानादृ भगवीतिश्यापनार्थ महिमान-

मित्वाधिष्ठितमुकम्। शतनान्त्रद्विविधसो मुण्डकोज्ये द्विविधम्। \[7\]

क्षोधार इति तत्षानातिरिकोपाविकायनयेपथं वा चीनदोकन्तवः
छन्दोंसित यथा तत्तथो विपत्तिः सुत्त भव्य यथा वेदः वहनितः।
असायामयी सुज्जते विभवसंवत्तृ तसिन्द्रायो मायेयो सनिध्यः॥९॥
अ नवादेवाः तदृ भवनिः' इति श्रुते। ये व तद्वर्त जानितः, ते निःस्त्र
श्रीतुमाः सुवस्मात्त्र ह्यत्यं। ह्यं मनः विश्वदेवशाशियात्तित्वमूर्यात्मश्री
परम्परश्चत्तत्थाय पोज्यति, 'तद्वर्त्रे परसे औभमः' ह्यं वैढ्याः
सग्रहे स्वान्ध्यम् योजितवात्। (८)
छन्दासितः। वेदः वैदिक्मर्थावार्त साधारणेष परमाः
असात्तू मायाशाधितात् साधनात् सज्जते। अत्थ अविरिगमिनोत
पधुरात्तमावस्मिन्द्रम्। ननु जीवन सर्गूणं किं न स्मार्दित्याराजचारसिद्ध
तसिन्द्रायो मायेयो सनिध्यः। अद्य जीव तदाधिनमाया
मोहितः। अतः तस्य मायापरमक्यावावाच सम्भवितमिति भावः। (९)
मागुक यथा देवो सम्प्रजातिका यथा सप्तयश, तदुद्वर्तमदिक वा।
तथात्त अधारपद परमात्मपर वा स्थानपर वा। (८)
किन्युः करिपरत्तिति अस्ताठािवाथ्य चरित्तिः, किमेव तस्य
स्वितिरित्याराजा प्रातिः तत्रोत्से छन्दोसितः। सम निरोधात्मेवर,
वाधाथमेबिति भावः। असायामस्योपाधायात्मपरद्र पश्चापीखार@
वाद्वलद्यात्। उपाधारुः प्रसरति श्राक अजामुः अनीपयिते
स्तिहिद्विनिद्विधि। अत्याचार सामाये नेपुण्मादिति सृस्यति
साधनादिति। ननु ईंद्र परोपाधिभूत असायामिति युद्धानाम। न
च तद्वर्त नायहिति निदित्रं तस्तावद्र प्रस्तात्तिति वाच्यम्—तथात्तिति
तसिन्द्रू मायायो सनिध्यः इति प्रयोगवायायेत् तस्तान्न मायावादाधाधा
योधि मेधास्याधिकारिति चेदः—तसिन्द्रिति ईंद्रप्रवहणे नम सेनि
श्रव्यावायायोगानाः। प्र वातस्तु—असायामिति पुरोगम्महिमम् मृगम्
महिमवतात् मायी विभृत खृष्टि। महिमिन व जीयो निःस्त्र
जुध्य यदा पद्यत्त्वार्थायां भविष्यति वीतोऽकरः। ॥ ७ ॥
क्षोद्यास्ये परमे व्योमन् यसिन् देवा अधि विशवे निपेदः।
यत्वद वेदः किरुचा फर्यति य इत्य तदृच्छ विद्वृत्त इमे समासते ॥ ८ ॥

‘क्षोद्यास्ये’ इति तदात्मायुध्या पांडुरुक्षवत्, तदेकतामश्चतसन्, तस्यस्माति दुःखायतुभरति। नदा असौ जीवो निमंगनात् ससार्व धार्मिकण्यतिन्त्रमविदिन विलक्षणं लक्षणं प्रश्नमिव प्रीति परमासामनम, अखिल ज्ञातिस्मरक्षयम् महिमाश्च पयति, तदा वीतशृको भवतीलिङ्गः।
केचििप्रातिनवया अनीशयाया अनीशयायाचे अस्माततेन दोषान् लोकदर्पणः यथे शास्त्राच्छान्नं क्षुमा श्लोकान्तिस्मरं प्रीतिस्मातं तदुत्तरणांसम्बन्धक्षणमहिमाश्च तथा वीतशृको भवति। तस्मात्वापिनांसुन्येऽयौः। “अनीशया प्रकृत्या” इति माध्यमपर्यथेतो व्याख्यानपरस्त। न स्नेहानन्दने ध्वस्तिते वदनि।

क्षुमा इति। न क्षुमायुधाशृः। तत्वः, ऊँचः। क्षुमायुधाशृः रक्षितवेदवायुः परस्ये व्योमन् परमतारीकः विन्यासिन्।
वनष्ट्रेत स्वः देवः। सामाधिताः। तत्वं नहं यो न वेदः, स: अपितेत्न कर्गेदवाशिना किं करिष्यति? स्मारिश्रघ्ने भारवाह (हा्र.) विश्वायु:।
व्यविधी बेदः न विभाषिते योक्ष्माः।” एते तदुत्तरं गार्गि अविद्विरासिन्, होऽके जुक्कृति यज्ञते सप्तस्य शुभोयिनि वर्षसहस्राणि,

जुध्याः ॥ तस्य श्रीति: अधिष्ठा तस्मात् श्रीतिहृत्वापकदोर्जयाचा।
दर्शनस्य श्रीतिहृत्वापकदोर्जयाचा च महिमानं वेदते सिद्धिवेदत्वयायां विषयं प्रविष्ययालयुक्तश्च वीतिस्मातं श्रीति:।
सप्तस्य स्मयक्षणां निरन्तरेश्वर्यां श्रीतिन्त्र सप्तां स्मयति वीतित्वायां श्रीतिहृत्वापकदोर्जयाचा। (७)
क्षुमायुधाशृः इति तदुत्तराकारे तस्मातकारश्च वीतशृको भवति ॥
छन्दोत्सि यत्रा: कतवो वछनि भुतं मन्यं यथा चेत्र चढ़नि।
वस्मामायी चुजते विष्मेनेतदु नसिंध्यायो मायया संनिद्धः॥ ९॥
अन्तयदेवत्स तद्भवनि' इति श्रुने:। ये व तदसरं जानिते, ते निरस्ते
प्रविष्टा: सुखमाति इत्येष्। इति मन्त्वे विष्मेत्रश्रवितन्तिनियमोपयोगः-
श्रमयानि तथापि योगचिति; 'तदर्शे परसे व्योमव्' इत्यम् वेदार्थे-
संग्रहे स्वामर्थे योजितवादु। (८)

छन्दोसीति। वें वैदिकमयथ्यावां मायापरकः परमाला
असातु मायामायाहितव वानातु चुजते। अल्ल अधिरामिनोः-
पशुपारणत्वमविद्धम्। ननु जीव्य स्पर्शं कि न स्वादिश्यासङ्घासक्षक-
निमिषायो मायया संनिद्धः। अन्यो जीवः तदाधिकमयास-
मोहितः। अतः तम यमायाः यत्वायामाया मण्डुविमिति मावः। (९)
भागुः तद कद्वे सम्यगानिकायां संपन्नते, तददेशस्मर्दिकं चा।
तथाय धातपर्व परमात्मपर्व चा स्वामर्ष्यं चा। (१०)

सिसुव्या शरिपाति भूमागिन्ययथं धर्मने, किम्यं तम्य
स्थीतिनिग्यासदा भाना: कत्रोधे छन्दोत्सि। संरं निरोधायंत्मकः
सत्यायनेवन्ति भावः। असादिश्यासङ्घासक्षकान्तं प्रभृतीकरः
स्वायस्यान्तं वर्तयते। उपाया उपयथं यथात: श्राक्ष अथामू अननितस्मि
श्रीमहेन्द्रियेनिर्देशः। ध्यापि सामाये नियुगमितें सूक्ष्मति
माध्यमदिति। ननु इता एवोपरान्तमुत्तः असादिश्र वायमः। न
ननु गति मायीति निर्देषः। तसादुः: ममेत्रंति यथायम्—तथाशति
निलयाम यथा संनिद्ध इति प्रयोगमयथासंगृंतत्त्वस्मार्णानाध्ये-
योगिम भैरव्यासायमात्रिं चेत्—रसिताति ईतापहणे तम सिन्द्र-
स्वदेशस्मानायानायानाः। एवं याहस्य—असादिश्र पूर्वकमहामहामहर्षम्।
महिमयानात् मायी नस्त्रे ग्रजनि। महिमनः च जीर्णो निद्धः
माया नाम का? तद्योगद श्रवणानुज मायाः स्वरूपम्।
तस्यायचयवभूतत् व्याते सहीमिदं जगान्। II १० II

माया नाम का? तद्योगद श्रवणानुज मायाः स्वरूपम्।
लिङ्गमातरं प्रकृति विचिनतासंसर्गस्थापत्यामायासंविनां विदार्थम्।
माया(मायाः:) प्रेक्षाकाव्य इति वादादिल्यः। न च महेश्वरशाद्वतो
देवतानसर्वाच इति शाक्तयम् —तैराकारके, 'यद्यवादिल्ले लरः प्रको
बुद्धानि च भविष्या:। तस्य प्रकृतिलिैनम् ये: परः स महेश्वर्।' इति
अकाराच्चत्तैव नारायणस महेश्वरशाद्वताक्षरामायासंविनां
तस्यायचयवभूततत्वाधिनतिविदार्थमयः।
तस्यायचयवभूततत्वाधिनतिविदार्थमयः। तदेद्वामुक्तीवं: सर्वविचारीनवीः।
तस्यायचयवभूततत्वाधिनतिविदार्थमयः।
तस्यायचयवभूततत्वाधिनतिविदार्थमयः।

कुष्टिजस्तरिः। तदेद्वामुक्तीदार्शारणायति इति यावत्। यदाः, पूर्वः पदयति,
चेतु इत्युतं चेतनम् असाधितयुत्ते। बुद्धान्देहः: =तद्योगद मायी
हृदते। यथं तु मायापरवता: प्रकोपाराधितयुत्ते। पूर्वावोक्षः
'उत्तरयोगदार्शारणायन्यः त 'असाती', 'सारिन्द्र' इति विषयमेती
वस्तुन: मायाओक्षम श्रीमायासुन्यद्विन्दुदेशमि (१.३.५)।

(९)

या भाषा भजा उक्ता सेव माया, यथा प्रायःकृति: स पव
मायीयुत्ते अन्यत्त्वानितिनियुत्त्त्वायमायामिति। लिङ्गमातरमिति
पूर्वः कोलितकृष्णामायमेव नित्यशर्मान्नभोमानन्यः। कथन-
संमन्धातृ: 'देववादिति समाजनिन्दायुः,' 'दैवी तेरा गुणयथि
मम माया' इति धुनिन्द्वनमायामोदम्। एवायथः, 'य एको-मयः
पर्यः: विद्यमानाः त देव:' इति भक्तार्थाच्च देवं प्रस्तुत्य तत्संप्रभिने
माया मम मायेनि [गौतायाः] गर्भवत्र भगवानु अन्तः महेश्वरशाद्वता
स्वायत्तकां गमान, सारिन्द्रसंविनां दृढयति। (१०)
सपरिकारमांषोपेतं खेतायत्वरेपनिन्यत्तः ॥ ४ ॥

यो योनि यो(निर्याय)निमित्तिसाध्यैको यस्मिनिदर्तसंभास्वि चैति सर्वेष्व।
तमीलानं वर्दं देवमीलेः निवासायेःं शार्क्तिमहत्नः। ॥ ११॥
यो देवानं प्रमब्धवोद्रवयं विभावधिपो(को? ) रद्धे वहिं ॥
हिरण्यगमरः पद्यं जायमानं स नो उद्या श्रवया संयुक्तः। ॥ १२॥

यो योनिनिविद्यायं जगधोनिमुत्त प्रक्तिहित्यें
इन्द्रियार्थकोण्ठिह्यातमयं। न च तथाति तस्य। एकत्वात् वीप्सानुपतिरिति शाक्ष्यमु- 
महादीनामपि पद्मात्मकं जगधोनित्वेन 
वीप्सोपसः।। ततो जगधोनिमुखानु प्रक्तिमहदारीनु योनिमित्तिहिति,
वस्त्तत्व विश्वनेति उत्तप्तिकाले विद्यादिहिपेण चैति वैविध्यनिवेदि ।
मंत्रार्काले न समेत एक्षु गच्छिति। 
ताजमार्थितिबीएस्वारेण तस्य 
एवं द्वीपकस्मानान्तान्तरं विषयीकृत्य राग्धवा दिपागभावासहस्राष्टेऽविनायिककत्वोपेता 
श्रवणीदिशिस्त्रावरोधात्रात्मिमामोत्तरीव्यथिः। 'यस्मिनिदं
सचं च चैति सर्वं' ॥ त्रिप्रतिवर्धानामुपालनतं निर्विकारस्यांसमः
कथिति शाक्ष्यवाराणाय, 'योनि योनिमित्तिहिति' इति प्रक्त्यादिसारी
कर्त्तातुपास्य इति द्रिश्यानुमाहायं पुनः पुनः कथनमिति इत्यादयम्। (१ १)

तत्रामः तदनुमह एव कारणमिति तं प्रारंग्धते यो देवानानी।

अन्नीयाय सजज्ते इति निमित्तकारणवें व्रज्ज्योरवर्गमितम्;
उपादात्मवर्माति तस्येत्युच्यते यो योनिनिविद्यायं 
वीप्सोपरविद्यायं। 'अन्नीय प्रक्त्यायं' इति प्रक्तितवें ते विश्ववर्माति हि प्रक्तिकर्मिति। 
टीकायां 
योनिनिलिप्युपप्दमांव्यवस्थेपायम्, 'यो योनिनिष्कृतम्' इति पापायोपविद्याय- 
स्यं तु ह्यायम्। तत्र योनिनिविद्यः द्रव्यविशेषितम्। (१ २)

अद्वर्गसमर्पितस्य व्यविशेषस्य हिरण्यगमरत्र भ्रमणान्नत्तत्त्विसिद्धमनूष्य बुद्धिप्रार्थना किष्टे यो देवानामिति। उक्तविया
यो देवानामधियो वसिन्द लोका अधिधिता:।
य इरै अथ दिप्यवत्त्युपसः कस्य संसार्य हरिवा विधम्॥ १३॥
सुभासितसुख्य महिष्कस्य मध्ये विश्वस्य सम्पर्यमनेकः पुरुषः॥
विध्वस्तं परिवेष्ठितार्थ बालवा दिप दानितमत्यन्तोरति॥ १४॥

भिति। यो [देवान] जायमाने हिरण्यकर्मः,'असौ अपतिहितजानादि-
युक्तस्य' इति सातुमहैवेशत। स मा वीक्षतामिति भाव।। (१२)

यो देवानामधिय इति। मच्छद्रित्रिपद्भोजोपि सर्वीघः-
मूलाय सकलसन्नवे तस्मे परमामने पुरोदाशादिहिविषा पूजा कुर्मभै-
लयं। यज्ञादिपि तदा गच्छन तदुपासनद्वारा तत्सातितिभायति भाव॥

सुभासितसुख्यमिति। सुभववस्तुपथभ्रत वेशश्रोगवं कार्ये
हिरण्यकर्मकायम्यात्यादनेकः प्रेणाश्वाय विध्वस्तार्थ सर्वा
यामितेवेषपवधायमद्विलीय परमात्मान ज्ञात्वा चको भवनीयः॥ १४

देवानुदिसर्वायनिमित्तोपादानमृतः हिरण्यकर्मसुपायात्माग्रहीति। तेन न
निष्क्रितमात्र भवति। अतापि यद्दच्छन विधेयम्, अनुवादान्तात्मात्॥

नानु निपपरासंकराश्च इद्द: शुभा जाते। कर्मिष्ठ न
नानादेवनापीत्यथा। तत्स कथ 'सनो देव.' इवादित्र इत्यत्, सर्वानु
देवानु स्थिति तत्सात्मानारम्यताः स परस्य सर्वसंभाराध्य इति
वाच्यते यो देवानामधिय इति। अत रोपिताधार्यानित्यन्तराश्च
कयमिति आतमकपयोजस्मुदितमृ। कस्मै इति तस्मै इत्यत पर्यन-
स्वसम्। त चिन्ता अनुस्मृ कस्मै दविषादम् कस्मै कुर्मभै, तस्मै एक स्रवे
कस्मै दिन्तु सच्चेदातुपने युमितेऽयः। एव देवाना धर्मसमाय-
तायतेऽपि निपपामरमिच्चत्वम् न भवति तत सुरुचितम्। (१३)
सर्वदिनतिमृतेवेषपवधायमित्यनसंधायते सुह्मेति। (१४)
स एव काल इति। क्रि.परि.कालिकविशे.ज. जग: गो.चा संतासीमेकः । यत । विभाविधः सर्वभूतेषु गृहः। तवेशोरोिवादः सर्वीतयोमिति.वच.ैः । श्री.श्री.महाभ.समस्य.वाक्या.वादः। अनेनास- कारणेन जाननु दशनसमानकारस्तानेन विषयी.उत्वें मुक्तों भवतीलयेः।

पुस्तादिति। यथा पुस्ताय साराष: सु.स्र. क्षी.व्यापी, एवं सर्वेष सु.स्र. तथा वा क्ष.स्र. बल.सं.व. नवाध्यक्ष: । जचा तु महत्तमु: शाखः मुक्तों भवतीलयेः। (१६)

एष देव इति। विध कर्म—कियत इति कर्म—कार्य्य यथा स तथेऽक । जनकर्तव्यै:। इतरस्तु उक्तादिः। (१७)

पुस्तादृ परिसमि। क्षी.व्यापी शु.स्र. सतृ व्यास.मेव मण्ड्ये भू.चा धृत: भवति। अनो ‘पुस्तादृ परम्’ इति धीराहिणिव.पवनादमादू पुत्तरीयानामाद्युक्तः। पुस्तादित्यजोति। (१६)

अन्यहृतादित्यजोति। तत्त्वे प्रयोगाद्यमन्त्र इति रेपः। (१७)

एष वहुः.मुनेऽत:। तत्त्वान्यालोकान्तहृ.तव.वुष्णवन्ये संध्योपालितः।
गायत्रीमहत्तमपि तत्तः राज्ञी यदा तम इति। यथात्
cाले सप्तेषुचक्कितपिद्धर्मसभापमुक्तपनं दिवाराजे
महत्त्वमनः, तस्मान काले, नमस्त्विद् प्रभृतीने न 'द' खावरज्ञमे।
[अभूतसंतं ग्राते प्रलीनि प्रक्तो महान्।] एकलिकति विधातमः स 'द' नारायणः प्रक्तः इत्युक्तिः ज्ञानसङ्कोचश्रेष्ठाशुभमनं श्रेष्ठं श्रुत्तयाः
वसिष्यः; तत्देव क्षणारूपेन वत्तु; सत्त्वमण्डलमण्डलम्;

प्रतिसुवेक्ष्माराध्यत्वात् तस्य, तस्य प्रीतस्य श्रुवुद्रहिमयुक्तः
प्रायुक्तं युक्तिः निगम्यते यदेति। 'यदा तमः' इत्यत नामः भावावातु
न प्रवेये तत्तम्यलेपेयः। अत इत्य तत्मः प्रायुक्ता मायेति शाये।
स्पर्शिंद्र सुविधाळेः मूर्तिः मूर्तिमाह्यः वृहद्दाराेण्यकगते तदिति तेजोवन-
रूपं शून्तं शून्तेऽवं तदन्त्याय वायुर्वतिकाक्षा चानूर्वत्त्वमुक्तमः।
तद्वायुर्वतिकाक्षाय तद्वन्तीमुक्तेति। यदेत्तत्स तद्वति भौतिकान्यि। अतः
यदा तमः, तत्त्व दिवाराजवादिर्क विना केवलः दितः निपत्त्वे इत्येवर्या
श्राणीतिवेलिः यथक्तार्थितवात्सः न दिवेत्यांत्वांशंक्यमेन भाचे
रूपः तमदशालदर्थ स्थूलायाशाधिकतय नमस एव ग्राह्यक्षमपदायः।
न दिवेयानिः नापि मयायक्षम तदा निपत्त्वा जीववृत्तायापि नदः
निपत्त्वाय दितः एव केवल इति। दितः। देवः स्वितः।। प्रति:
हृषिवान्न्सो व्यासिजीप्रपंशो नामीक्रियः।। अस्य वाच्यमयो
दिनीदाहार्विधिः न ताल्यणः, कितु विरिक्तिनिपन्ये। इत्यथार्थः च
वाच्यमयो वाच्यमयो न ग्राह्यक्षमपदायः। अतः तः दितः। प्रमाणातः
प्रतिस्वार्थ्यार्थितः; रस हत प्राहः।। रस च प्राहः, 'सत्त्वकार्यो
न भगानां तस्यात् तर्यंगतः दितः।' इत्याविरोऽभूत्ते यदुः।
नैण्यमूच्येन न तिर्यक्ष न मध्ये परित्रयम्।
न नमः प्रेतिमा अलि पस्य नाम महाद्य यथा। || ९९ ||

वशीष्य भजनीय कथे तदेव। तस्मादेव हेतु सूक्तिकोषे प्रजाना सेवुऽ
चिन्तामय निध्वय प्रसरणमिनि भार। प्रज्ञा च तस्मादिव्यने,
‘धिः यो न प्रोचद्यात्’ इत्यथापतिविध्वस्तसमि तस्मैन्चुकु भवनि।

नैण्यमिनि। कर्ममयाभिःस्ततया, धार्मिक्यपूर्वक्या, तदु-अधिष्ठस्त्रुःकुरुद्वितिः पनि स तस्माने कोडिना जन परित। चम्कृत्
सम्भवत् न जग्ममत् नामहोत्। यद्य कर्मसंशोधिते न कोडिना
जातेऽपि। तत्ब विशुक्तादिति भाव। यथा महाद्य इति नाग—
यथाविद्विकरित्वान्नीति प्रसिद्ध, तत्त्व वहां किमपि कस्तु नागीन्यः।

हत्या सिवादानेन अवस्रज महाजनम। उजः स एव केतर-स्तिन्य प्रसिद्धिदिविदिविश्वरण भजनपारमितिः, शास्त्रिणो
उद्दयानम् इति न दुर्गद्यमुज्ञमध्यायेन देवतानामस्त्रुःकुरुद्वितिः
रिहस्यपिनि ध्येयम्। परंतु केतरस्त्रुःकुरुद्वितिः नार्यस्मृत। तत्तु वेदं
स्त्रृःकुरुद्वितिः। नुसरतिर्दश सार्वित्य न दृश्यादायमहस्तस्य शुद्धि
म्यायात्। ततू नवितु सार्वित्यमानिथि। तद्विद्यरणम्, सृविद्यमण्डल-
मम्यान्ति। धिः यो न प्रोचद्यात्’ इत्यत्थ धुमिस्त्रुःकुरुद्वित
शब्दस्रुःकुरुद्वितिः। न तथार्थ धीप्रत्यन्त। विपक्षिनम्,
कित्तु वेदनाथेति परमात्मन हि दासाय, प्रजा च तस्मात्रिति।
पुराणी अपात्तिन्यायः, ‘अवगतार्ति च रे’ र्यमालम्य अनुविद्विकरित्वाः’
इति धर्ममूलसकाय नित्या ग्रहुः। तत्तत्वी प्रजा नस्साध्य परमात्मकं
प्रजा स्वेदो तदुप्रभादितेऽवात्तु—प्रस्तुत्ता प्रस्तुत विशास्मम्
नग्म्यम्याविश्वेष प्रामोदिति। (१८)

सक्रीयतो गुणविधादिकिः सयुग्मते कोडिनि। (२०)
अजात ह्र्ति। हे संसाररुद्धारक! तवः। अजातः जननादिनः
ह्र्क्षण संसाराहीन ह्र्ति मत्वा काशिन्द्र पुरवाणशदोखि दाशिन्याधारिः ‘उदम
वीरसिद्धिभिविलुण्डलालकर्वलीर्वधुसंकण्वरम्, प्रवुद्रमुखात्तुज
चालीर्वने सविभास्मृतसुत्तवत्तापरम्, शुचिसिद्ध फोमलग्नदुर्वर्ष
व्याप्त्यात्मके आत्मनिितकार्यः’ मुः प्रपुष्टेऽपपधे-ध्यायमि। प्रपुष्टः

विग्रहत। स्वरुपत्वाचारात्मकत्वसुचये न संपुर्ण ह्र्ति। पत्त्व-यत
ध्यानेर्वेच् भोजस्ताधारायाचगमात् ध्यान दुर्वपरी, फलमथ्रयते
अजात ह्र्ति। जनमाण्यमुर्वसंसारारादूत भीतः। जनमाण्यम् भगवान
परवे, तत्कालवें जनमाण्यमुर्वसंसारारादूत ह्र्ति भावः।
स्वयं, आह्मिनिहर्वद्विध फलिनिति निर्देशः नेच्यनुसंधानेन अनत्ततः
रस्य विनयप्रकाशिं प्रवर्तिताः; तदाऽ पुरावाणादूत ह्र्ति। प्रवमिपे
तेन मामिति काश्माणानुसारे कथित्रेव प्रवेच्युतांकोष्ठे नेच्य-
व्याप्त, कथिद्विवेणे भाष्यम प्रहणं मा मूर्तिः कथिवृतामलये
वक्तुमुचितमित्यात्मकैरेव भ्याप्तत्वमुखात्मैव हर्वपत्वादूतः
स्ववृत्त रक्षण- साधारणसंपर्ने न स्वरस्य। कत्पेश्वरा प्रवेच्युत ह्र्ति: पदलुभ्यातः
दृष्ट्विक्षण ध्यानार्थस्तर्वे युक्तिमिति यूक्तस्य तन्मेवत्वविवेक्त्वा दृष्टी-
पापस्य पूत्तप्रज्ञेयः खिलंतः। वत्स्यं विद्यत्यस्य यस्यादिति, तेनेत्यस्य
मा नस्तोके मा न आयुरि मा नो गोष्ट मा नो अबेकु दीरिप्।
धीरान्ना नो शैठ भामित वर्धीविधिपन्नः सदृसि त्वा हवामहे॥ २२
इति शेताभ्यतरोपनिपति चतुर्थोऽध्यायः॥

इति पुरुषोऽध्यायः छान्दसः। तेन ध्यानेन मा निषयं पाठि निस्थ-संसारं कुचित्यथः। सन्निध्यप्रजया अवतरणमुखमुखस्तनवं अवतरण-मुखमूलं चरणारबिंदुं पर्यं इति वाद्यं। ्(२१)

मा नस्तोकेइति। अपत्युतायुःगार्बाधाशिमश्वणंतथा मा मा हिन्सि। ‘रिष हिसायाम्’ इति धातूः। हेस समारस्रापकः। तस्मा असदवचरिण भामितः कुपितसनू वीर्युक्तानां जानवस्थापाठीदीनू मोहाशिविलिनां मा वच्ची। मा हिन्सि। तवपूजोपकरणपुरोऽधाशिमश्वणहविरादियुक्तां सन्तः त्वा सदृसि हवामहे आराध्यम्। इद्रि-लयचारणे। लामेवेलथं। ्(२२)

इति चतुर्थीध्यायपालिकाः।

वार्षिक हपः। पूण्यवातासमायस्य अवव्रत्वाध्यायामयोऽधिनिति मुखम-तुकम्। ्(२२)

भक्तिनिपत्ये परिकरानुः अपेक्षमामसा पुंसः कामकर्मार्थायोऽधिनिति भवति स इति बोध्यते मेति। पूवार्ति नाग्रिमाददुः सिद्धियं इति सववति। ‘सदृसित् त्या’ इति पाठे सदृशवस्य सदेश्रि यथार्थं: सदस्वित्ये वा। तवा हवामहे देवनेन कामत्यायि भगवद्वराध-नतेन करणसुविधानिति (अत्यन्ते: अन्योपायि कामनामाराध्येषु देवेषु महाय-नेपथ्याधियः: सत्वात्। ्(२२)

अथ पश्चात्यायः

ननु अहं प्रवाहसीतस्यकान्तस्य कल्पमोगाणम् जीती—

२—27
पुनर्पि व्रहमाहार्ष्य (तादार्थः) चिदचिदिविवेकश्च प्रसववर्थितः। देव अक्षरे इति। व्रहमपे व्रहाराजस्वामि अनन्ते वस्मयत्वदिके नित्य नित्यकल्पानन्तः [२ क्षरामृतविद्वेदः] विद्याविद्वास्विद्वेदः(तः) च ज्ञान कर्मरुपे[देवः] यत अक्षरे आत्मा गूढेदा दुःसोचतः र्येः, [सोःन्यः। यतु देवे ईशते] सोःन्यः। वा भ्या समाराध्यमान तद्भवदद्धाय इत्यथा।

प्रह्लादममप्यम्यातः अयामपत्तः वृहारण्यकादीव व्रहासस्सुप्पासादीनादीकोक्यः अह व्रहासस्सुप्पासःस्य म掣ि नित्यस्मिन्नहोपासादीवेति सर्वोत्तर व्रहाणो महचरमः, जीवताप्त तड़क्क्षणकाशु प्राणितः नितःपद्यः प्राणमेव अक्षरावाच यस्मिनकवि तथा नवतारयति व्युःपीति। अक्षरे इत्येतत्तौ देवे इत्येतत्तमानाति इत्यथा न भृगति। रहस्मिप्रायकृतप्रायमावालः। ‘क्षर प्रथममम्नाक्षरः हर’ इति प्रायुक्तारीया क्षरामृतविद्वेदः च प्रतिविषुष्योथिह्यो विद्याविद्वास्विद्वेदः तद्भवत् सहस्रज्ञानिन्धित्वचित्विचित्रपरत्वग्रंथनसवेंद्रविधिः देवे अक्षरे इति हि न तद्भवण्यसम्भवः। शर्तवैन वचनानामिरये तद्भवनेवर्षरस्यनानास्वर्गायुः। अन अन्यथा व्याहृतवेद पूर्वहिं जीवप्रभृत उत्तर्धिन्य व्रहाप्रभृत देवे इति। अक्षरे इति सत्यम्भव जीवपर येत्येत्येत समानतिक्रमयम। नित्याघिर्येद शान्तसम्पै। पूर्वहिं जीवपरत्व अर्थाप्ते कृष्णवर्तस्य प्राणयोऽस्य प्रारम्भस्य व्रहारण्यकोक्यः। गूढः प्रेयोगः इत्यस्य निर्गमवन्द्य दुःसोचतः हर्ग्रे इति। एव यतुद्दार्षद्याथमेदे तु अक्षरावाच यस्मिनकाशृ अक्षरावाच ज्ञाने वेदेत्येव भाष्याशय। (१)
यो योनिमिति। सर्वीणि समपत्तिरूपपाण्यात तत्त्वोनीष्ठ सर्वी योधिनिक्षिनि, यस्य अत्रेय समपुर्वतीमये प्रस्तूत कपिल शाणादरि-युक्त चिमर्क्ष क्रियन्, जायमानदशाष्याय सानुमग्नमैैत, सोत्धव्य इति पूर्वेण संबन्ध ।

(२) पूर्वाैकमिति। यस्यन् क्षेत्रे प्रक्रितिकर्षे जालवक नियमक महाैदिन-कार्यवान विविधैत्य पुनाशं नित्य हरित, तस्यनेव प्रक्रितिकर्षे क्षेत्रे भूमि। कल्यानतेरेपि प्रजापत्युपलक्षितं प्राप्त सुधा सर्दौ सर्वेणा नियवृत्तथात्स्ते यवेयै, [ततो ८] महात्महिंशायायामेष ।

(३) प्रहार: येन जायमानात्तू कपिलान्तोत्प्रणयम्य निषिद्ध पत्तिन्यः
कृत्त्वतां जीतेन योनिमिति कुमोधायुष्यात कपिलान्तोत्प्रणयम्यन्ते प्रस्तूत।
योनि योनिमिति सर्वेषामेवमहिमाम्। चिद्भूत रूपायोगि नामस्ये
व्याक्तिर्दुर्गतस्वसत्वेयप्रिन्त्युपस्माः। योनिधातु सर्वे इति समपत्ति-
व्यसिद्धशिष्यकाराशोमुक्तविदेशायामिन्त्युपस्माः। जायमानेशति
प्रस्तूतकपिलान्तोत्प्रतिपीतायुष्यात पद्येदिश्याय अपश्यदित्याय उक्तो।
अन्यथा सर्वजायमानपुरुषेऽवेशतः तत्क्रियमाणं-वामावेछन जाय-
मानश पद्येदिश्यि सामान्योप्योपात्।

(2) अन्तःधार्मिकःमहायाज्ञावादम् चतुर्विंशतीन्त्यायिन्यं महात्म-मित्युप्यते इति निःसमिति। जालु-समाधिनामा निःसमितिवत्त्र व्यप्रिष्ठुपेन कुबेरू।
तथा-प्रकृति। भूमि। महात्मयात् पद्धति। पद्य इति तिलोत्तमीयां प्रक्रिया ।
सवर्ग दिशा उध्वेषमध्ये तिर्यक्ष प्रमाणयनु भाजते यन्त्रनवर्गः ।
एवं स देवो भगवानु वरोष्यो योनिक्षमावानु अधिष्ठाततः ॥ ॥
यथा र्मार्थ स्थिति विश्वयोगिनः पाच्योऽक्षय सर्ववानु परिश्रमणेतुः यः ।
स्वसत्तत्त्वमर्माधिसमाधियो गुणावः सर्ववानु चिन्योजितेऽयः ॥ ॥ ॥
तदृव वेद्युहोपनिषत्तु गुड़ नदृ नहा वेद्ये वह योगिम् ।
ये पूर्ण देवारुप्या तदिदृस्तेऽतनया अष्टुना श्रवेत् इव यमूनः ॥ ॥ ॥

नन्देि(कर)स्य कथं युगपत् सर्ववर्योऽणिहारूऽङ्गपाचत इत्यताह
सवर्ग दिशा हृति । कालकपरिवर्तिनेतुतथा अन्नहुच्छदद्वाचे सूर्य
तिर्यग्गृहसमाध्रु युग्न्द्रासवन् यथा—यथा भासते, तथा सुगुणेश्वरीय
भजनीयो भगवानेकं पद्मयोगिशिवात् भवतीत्व । (४)

यशेित । यशेित विलह-वलयत्वादाध्यस । य संप्रांतमि
जहांदिर्वस् तूनामु उष्णानुष्ठानाभाव पञ्चति संकलित्त्वमागकैन निर्मि
यनि, यथा पाच्यानु परिश्रमयोगानु परिणमयेति । सत्त्व(सत्या)—
दृष्ठे गुणानु प्रवत्तिते, स परमाला सर्वप्रकृत्योजितेऽत्यथ । तद्हृतेित ।
तेवं प्रसिद्धेि वेदिदु चुश्योनिष्ठु [च] तार्यत्विपयत्तथा प्रतिवाद नानो
वेद्याय योनिस्मूः तदृ परम सक्तप्रेमस्वते ग्रहा चनुजुः वेद्ये

नदार प्रजापत्युपस्तिनिमिति। प्रजापत्य चतुर्कुलश्चाद्य समं । ३
प्रात्योिति । अन्नदानु हि अनसि युने प्रमपरिवर्त्तनेतुः ।
तथा सूर्य दिनमामयेवत्स्वया निदध्वरात्मचारं परितेनीतादाहितान्तुतािति।

'पाल न्यायनि नियति रिग्राहियायुक्तभाषापाठारीयामेत्रधी—
नाशसवपरिगृहस्ते यष्टिति। इहत्तसहस्रपदाः सुकि चतुर्मुखवेि
दीना श्रवानात्मिषियांतिति अस्थोपायः पुरुषेऽने तद्विति। अत यद्या—
गुणान्वयों यः फलकर्मिकृतं रूपस्य तस्येव स चोपभोक्ता ।
स निवधर्मस्तिशुण्डलितं प्रशान्तिं संचरिति स्वकृमेष्य: ॥ ५ ॥
अहमप्रादो वचनुवर्युप: सुभाषिज्ञारसमनितो यः ॥

जानति । अतानि न जानति । ये च पूर्वेऽद्वा अधवध क्रमेव
जातवन्तः, ते संवेद तत्रेऽकाराव नुका भूमदिरित्यतः । ५-६
ं एवं परमालमकरप तद्यथान्वेद्याभिश्चसाधनस्वतोऽनशोक्यम् नीवलकरप
शोधनमि गुणान्वयं इति । सत्वरजनमगनानमवः बलस तथोऽकः ।
सत्वबद्धिमगनान्वर्तसनं वत् फलसाधनमेर्दुं कर्म य चरोऽति, स एव
पवस्येव फल मुद्के । एव निततन्त्रत्वक्षेपात्व स्वाली साधवनपस्वयादि-
रूपसुकुमकामकोनोभूमगनान्तयुक्तो देव्यानपित्यायामकणागतिरुप-
माणुलयुक्ते गणसहर्वार्तसनं कर्मचारवद्य सत्तर्तीवहः । (५)
अहमगुणात्मक इति । युद्देशः अन्त करणां सत्तवरजनमगनानकारणगुण-

रण्यामस्तितमु् 'योधो देवाना प्रत्येक्ष्यम, अहं प्रहास्मिति, तथ्यवृत्तीं
तथा मनुष्याणां स पनि तद्भवन्तः' इत्यादि वाक्यमनसंधियमः । ५-६
एव देवाः धार्मिकान्विको अहं प्रहास्मीतियुक्तसि न 
गीतान्वयेतर्यादि, भ्रमणा महत्ता जीवस्वास्तताणां: ऐधायोगानातौ ।
किंतु श्रीमात्रावात्मकान्वितविधिप्रसंवित: व्युत्पादित्यं जीवाणुना-
पुनर्विद्यते गुणान्वयं इत्यादितः। तत्र परमालामकरप अथ सिद्धमे न
दीर्घकारमुः, करमकोनोगार्याः जीवान्वयेतर्यादि गीतात्त्वानन्तर: संस्कृति-
पत्राचार्यं परममहाभिमाणसं प्रथमसंत्रेत्र: रितादितः । (५)
भगतुस ताहँ मध्यमलिपिमाणः। न च तदा साधवनात्वकनितृत्वकरप
तः दिक्षर्वत्वकनुनान्त्याविशेषाय प्रभावित्येवानलिपिमाणसंभावताः। अणोमंहत्तद्वै ।
চান্দিকাংশ্চ প্রয়োজন কারণত্বেষমশীলাভার্যাধিকারপাতিসমূহভাবে অসংক্রান্তি।
তত্ত্বপরিমাণ প্রতিবর্ণ। তত্ত্বস্বরূপঃ শ্রীমাণমথ্যবস্তিত কাল্যাণাধিকমিত্যায়তে
অহঃপথিত। অহঃপথিত পূর্বাগেৃ বিদ্যহযুক্ত ইত্যাদি হব্রহ্মপরাত্মা শাস্ত্রীয় ইত্যপি।
তত্ত্বপরিমাণ প্রাচীনতাতেষাং স্বয়ম্ভূত নিত্যত্ব ভাব। নিত্যত্বে বিচারায়তনীভাব।
তত্ত্বপরিমাণ প্রাচীনতাতেষাং স্বয়ম্ভূত নিত্যত্ব ভাব। নিত্যত্বে বিচারায়তনীভাব।
নিত্যত্বে বিচারায়তনীভাব।
सपरिकारमाण्योपेतता श्रेतास्वतयोपसाधनम् अऽ 5. 423

वाचायदायतभागम् शतथा यकितस्य च 
भागो जीतः स विद्येयः स चानन्तयाः कल्याते || ६ ||

नेव स्त्री न पुमाने न चेट्टय न न्युनः ।
यवच्चैरमाद्वेते तेननेन स युज्यते || १० ||

समत्वकुमबस्ति वाशापंशि वाचा अतिश्रीमति। 
बाह्यायदायतशशशस्तुव् परिमाणा
एव जीवो मोही धर्मशुच्यानिकास्ये विचुज्यक्षणानन्त्याय प्रभवतीयथः।

स्तीपुन्यसक्तव्यारितमापि ततथ ताज्जश्चरीसंभक्षकतम् । न [तु] 
साभाविकमित्याह नेव सत्तोष । स्पष्टोक्षयः ।

(१०)

अतोश्चमस्यन्त्यपुरित सिद्धांत उच्चते बालेति। शतभास्यस्य
वा दिकम्यन्त्यपातु-निति भगितस्य निरुपणेतः समायम्।
एवम्भूतस्य आस- 
भ्रमान्तवाइत्युत्याच्छयोपपादन साधकन्यम्।
सुकावान्त्यव्यापि
संमेतः, तदुपपादनं यथा धर्मभूतशास्त्रमादः, तदेवादः एतयोग्यपु- 
पादनं शास्त्रम् अख्याविशिष्टप्रहारेनेति सुचिरं तस्य चानन्तयाय 
कल्यान इत्युक्तम्। आनन्त्याय च अपरिचितत्वाय च। धर्मभूतशास्त्र 
वायायप्रीक्ष काव्यभाषी किंवा सुकाविति तदुद्वारा जीवस्थानत्यामिति यथां 
भाप्यायसी। स चिन्हेऽ इत्यन्तरापुस्वविधाने नैमयविषयव्यथा।
अख्यात्त्वकारणसिद्धिकायविन्यस्य, 
आनन्त्यम्यवाच्चरं नेव चक्तको धनमयम्।
उपयोक्तारे निर्देशार्थमण्या स्यात्। (६)

नन जीवः स्तीपुन्यसक्तकालिकम। श्रेतायस्य प्रसिद्धतयात्,
स्तीवाचायदायवसांवंसैविविषेयविनोन्यात्राय सावधानीय 
मात्स्यमिति क्षमात्मन्त्यापुरितिरिति 
राधायमाय-स्तीवाच्चरित शरीर- 
गतम्, न तमाक्षणमचित्तिमित महायान यत्र प्राप्ति जीवः 
एक पच 
जीवः फाक्तेन्द्र सत्स च भगवति, 
पुरुषोऽपि प्रतिति द्येताः। अथः
सहयोग-द्वारा-दिंदू-होमीशेजीसामसत्नृपथासत्मविवृद्धज्ञम्।
कर्मिनुगायन्त्रक्रमेन देही स्थानेनु रूपायमिश्रसंस्कर्थते॥ १३ ॥

देहभाषौ हेतुमा ह संक्लपनेति। पुण्यविवयकसंकल्प-गजादिकः
क्षणपुण्यवस्तुस्फरी-तात्तवस्तुवद्धिः-प्रागहोमादिविविधास्त्रो विवदिपयुक्ते
जमम्-उक्तक्र जन्मेति यावत्-अनेन कम्यम् (?) कर्मिनुगायनिष्ठ रूपाणि

स्त्रीजीव पत्र्स्त्री, पुरुषजीव पत्र पुरुष इति न निर्जनः। पवधास्यथे
सङ्क्षेपोपारेत्तीत्वादिनेव व्यवहारनिवाहः, (माधवमहत् इत्र)
जीववृत्ति साधारणू तद्वारकारे न निशित् प्रमाणम्। फिसुत मुकः
काण्डमिह निपेघे चति।

पवधास्यथे खरणमण्येन कारणमुख्येन संक्लपनेतवादिना। आतम-
संयोज्य पत्र विवदिपयुक्तां जनम, तन्न संक्लपनादिमिभवतीयथः।
अनेन निशिन्मकारणपेतवदिपयुक्तसविप्रस्तुतिः। चिन्द्रियमेन
जन्मेति पाद्वा विगुहित जनम चैति ध्रुवात्मनः संक्लपनादि
भिन्निति परे व्यवस्थिते। विवदिपयुक्तः 'अपभ्रणविनासायां परिणा
मार्द्धजनमिः' इत्युत्कथाविसर्जनात्तरस्यासुपेक्षणमिति च। पवधा
पुण्यपुण्यमहाप्रबाहस्वयम् सुमहत्या संक्लपनेतवादिकमः अभय-
साधारणम्। अतः पुण्यगुप्तसंक्लपवदिपयुक्तः पापगुप्तसंक्लप-
संक्लप-प्दिपयुक्तः पापगुप्तसंक्लपधिप्रवपस्यते। अतः प्रासादः
स्तुतेवेत्त्वा विशाखाभ्यक्तृते व्यायाममन्नायपेश्वा आद्यनीय-
मक्ति। तदुः यथा—'उत्तरायामालापक्षेपु अथात्मनोपत्यादर्य्यैः
द्वामार्द्धां पुण्यपूर्वत्ं; विपरीतेवत्तार्यां पापहेतुः। अथवा
योगाययोगैयै आर्यमार्द्धां पुण्यपापहेतुमिति, अस्मुद्राम्। तथा
व्रृत्तः। तो गुरुस्ये हेतुन्। वनयोगस्मादयोगश्रेष्ठां पुण्यहेतुमिति;
वन्यस्मायोगश्रेष्ठां पापहेतुः।—इति।

(१३)
स्यूतिनि सह्यमाणि बहूनि चेथ कृतक मेही सह्युगुणेषुमिति।
बिमागुणोरतमगुणपूर्वतं तेपा सयोगहेतुःसर्गरोपदिः दृष्टं। ॥ १२ ॥
अनायान्तर कठिलक्ष मध्ये विभवस्य क्षणरमानेनहृताम्।
विभवसैक परिवेषितार शात्वा देवेऽति सर्वप्रजायेः। ॥ १३ ॥
भावानामनोदाम्य भावामासोकर दिशाम्।

tेषु तेषु ब्राह्मणादिरु योनिः [अनुक्रमेऽः] प्रयायेऽः प्रसवत इतः ॥

स्यूतिनीति। महत्तमाद्विकलिफलसम्पन्नकारणी वहुविचारायणि
tतत्तज्ञाभिमिकेण्यादिरिक्षणाराजादिव्यांमुक्तायानविधिकीकार्यक्षेण
gुणेन्तुमिन्ते ॥ लाङ्ग्नमीतुम्बयोरेऽ पूर्वत्पूर्वं कृत्वा हेतुत्तरैं इतः ॥

अनायान्तरस्य ॥ कठिलक्ष कार्यं मध्ये स्थिता हिरणगामे
प्रतापत्याचनेकरुपं विभवस्य लक्षार्थमितः। शिव पूर्वस्तु। (१३)
भावेति भावामाणि भक्तिश्रामणु अनीद्वेन अनिध्वेने

महत्तमाद्विकलिफलाकारणी ॥ महत्तमाद्विकलिफलाकारणी ॥ पत्तुस्यास्मात्युगुणानिविरियो परिवेषितारं विभवस्य

(१२)

पत्तुस्य ास्मात्युगुणानिविरियो परिवेषितारं विभवस्य परमास्मात्युगुणानिविरियो परिवेषितारं विभवस्य

(१३)

'ते पूर्वं देवे प्रसविश्व तदूः बिन्दुः, ते नाम्या अस्त्तान्ते वै वभूनु ' इति पूर्वं बहुमनेंद्वापनार्थस्मात्युगुणुरसिद्धिः यदृकमुः, तत् पत्तुस्य जीविविक्ष्णाग्नीमानन्दावेति निगमयति भावेति। 'भक्तिश्रामणेऽपरघ्र्ये पुर्वपुराणे' इत्युज्तरात्वा वाह्यसम्र्पणप्रतिशैल्येन्यात्मकम्यां सयंह्यस्य

भावामाणि अनायान्तर ॥ बालार्षदिवं नीपत्यायि

कृ त्या श्रीरिवेति 'वहिस्वाताद्विकलिफलाकारणी' इति। करा

संगमरमिति'सह प्राणस्यजनप्राणां प्रणन्द्राम्' इति पत्तुस्यः
कलासृणकर्त्ते देवेऽ येविनुस्ते ज्ञुस्तुम [ते ज्ञुस्तुम] \(\text{॥} १४ \text{॥} \)

इति इवतात्त्वतरोपनिपदि पञ्चमोऽध्यायः \(\text{॥} \)

अथ पञ्चमोऽध्यायः \(\text{॥} \)

स्वाभावमेके कयो चतुर्दश्व विदां तथ्यान्ये परसुभाषानाः।

अनाधारस्वेनास्त्वदिहायमाने विख्य भावाभावकर्त्रे सारसेहारकारः
सवंदा अग्निमायें विदासृणकर्त्रे(कारिणे?) ये पूर्वं ज्ञातकं, ते
प्रकृतिविनिर्दिता कवुरिलिप्ये। [दृश्यकिरङ्गायसमाप्त्यथा।] \(\text{१४} \) \(\text{॥} \)

इति पञ्चमाध्यायपकारकिका

पुनर्विप परमात्मो गुणानु वज्रम्यायान्तरारः। स्वाभाव-
मिति। केचन भोकायकिका: जगचक्षुप्रिविविहैं स्वाभाव चतुर्दश्न।

पप्पोक्तमाणादिकलापादलस्वन्तुत्व ऋविविश्यम्। तेन पोडङ्ग्रहकु-
जीववेदक्षणं वेदितं भक्ति। अयापि माध्यायकपिति स्वयूर्ति-
संहारोकुल्यान्तरारमणे विदासृणं। पूर्वमर्यादिपितका, अनेन
शादृढ्यं न शादृढ्यति विमाने तत्त्वं। विदुरिति पाठे, 'ये
पूर्वं देवा ऋविविश्य तदू विदु,' इत्येव वर्तमानार्थायविच्या। भस्नु
वेह अविदुरिति पदव्यहें। जहुरिति शृंखलारिते। इविदुः= अजानन।

\(\text{१४} \) अन्तर्रे जसीन पद्ग्यायाय पश्चात्त्वायुकार्योऽनुवादपूर्वः पर-
मातमुक्ता भो विशिष्य निरिद्धयेते, 'परास्य शास्तिविद्विधुविधुविधुब्धुविः
व्यावत्तिहि शानवलिन्या न', 'धर्मविह पापजुद्व भोगेनाम्', 'यसो
देव: गच्छेंनेव पुर:।' इत्यादिना। तदर्रु पुनर्विप परमात्मो गुणानु
वज्रम्यानेः। मगधि: प्रविंतास्यकार्यकायियोऽप्रमद्यालयान्त्वादि-
कमण्ये दहास्तिविनिषिते, यो वक्ताणां... 'मुसुमुसुखे शारणमहे
पर' इति। तत्त्र प्रथमोऽध्यायेः, 'कार्त्त: चम्को नित्यितियहस्त्यां...


देवस्य प महिमा तु लोके थेनेदृ भास्यते व्यहचयकम् ॥ १ ॥
वेनाशुयन्त निद्यमिदु हि सर्य ष्कारकालो गृही सर्वादिव।
तेनेशित कर्म विन्द्वते ह पृथ्वयायते जोनिनन्त्वानि चिन्तयः ॥ २ ॥

अन्ये भगव-मायामोहिता कालकार्मिक वदति। तदीद्विपिनियद परस्परपशयनीयताहेिमुिषुणगविदोपितिहाना जिद्यत्व। परमाङ्गम महिमेव प्रभासित जगचक कम्भनीयत्व। अथवा— ब्रह्म प्रकृति।
प्रकृतिप्रशास्तितचक कम्भनीयत्व।

(१)

वेनाशुतमिति। यो नित्य सदेवस्थायपक सर्वेष, 'काल सच्योब वत न कालमत्व चै भृङ्ग' इत्युक्तार्थः कालापि पाचक, 'सेवोलेवे श्रीममहानसुधुषुवंसैदुपाद्यापायुक्तिवाकाशि', सरसाशंककार(पकारण च?)

(२)

चिन्तयम् इत्युक्तमिह प्रथमपुरुपायते समावभियार्यवः चिन्तयमिन्त्य

चिन्तयम् इत्युक्तमिह प्रथमपुरुपायते समावभियार्यवः चिन्तयमिन्त्य

तत्व प्रथममनः कार्त, समाव इत्ययोजसंक्षकारणतपक्ष

तत्त्वाक्षरिते। देवस्य प महिमेति। महामायिक प्रथममनः कार्त।

तत्त्वाक्षरिते। देवस्य प महिमेति। देवस्य प एव मुरष्क कारणम्

समावभियार्यवः चिन्तयमिन्त्य

(२)

अथ नियतिः पदेवोसेतिधुष्यते थेनेति। सर्वेष्टेऽियते इत्याणो गति य स सर्वाय। अथ गणाय। सर्वेभिः य इति चेदर।

(२)

इस सर्वेभिः च, 'य सच्योब वत न कालमत्व चै भृङ्ग' इति पुष्पकम महिमां।

(२)

तेनेति। कर्मेव जीवगत पुष्पवाच्यम नियत्वाय तेन

(२)

देवने गति सत्तुपमायतुरं पिन्ति। ह = प्रस्तुतेन्तात् इत्यात्थोः

(२)

प्रभासितस्य गति सत्तुपमायतुरं पिन्ति। ह = प्रस्तुतेन्तात् इत्यात्थोः

(२)

देवने गति सत्तुपमायतुरं पिन्ति। ह = प्रस्तुतेन्तात् इत्यात्थोः

(२)

प्रभासितस्य गति सत्तुपमायतुरं पिन्ति। ह = प्रस्तुतेन्तात् इत्यात्थोः
तत्‌तः छत्रा निर्मित्यं भूयत्‌तरः स्‌तवन् समेत्य योगम्।
प्रवेण द्राध्या विनिरप्रभिवर्कावृत्ति कालेन चेवास्वतिमुगुणेऽध सूहामे ॥ ३ ॥
आर्य नरमोचन गुणप्रिनविताति भा‌वाध्य सर्गन्‌ चित्तियोजनेषु य ।
तेषामभावे तत्तसमस्तान्ति कर्मच्छये यथाति स तर्ततोडवन्। ॥ ४ ॥

तत्कथ्यतादि। 'तत्‌ तः वाराणेष' इनि श्रुतेनिरायणे एवतत्‌।
ततःकथ्यमथ्ये — इत्यर्‌यथा विनिवधस्‌ तर्भया स्वाति समारा
रापन निर्नैवतितकल्कण कर्म भूय क्रत्वा, एकनन ज्यामान्द्वशा-
प्रसुधिमकवकटमके, द्राम्यामु, 'यस्य देवे प्रभु भक्ति यथा देवे
तथा गुौ' इत्यत्त्ररिता देवगुणभक्तिभ्यामु, तिश्चिव: वाल्यपार्णित्व
मांि, अपारोपोगितहि... ॥ शहितस्य स्वतःनू तत्तवन परमानाना श्रेष्ठत्व
ज्यान्तकुशेयं ग्राम्य भा‌वाध्यमुगुणेऽधस्य कर्मण्यवर्णव्य वर्तमानानान्‌
सर्गनू भावाध्य कामान्‌ तस्मै विनिराजयंति-मुहके। स तेषां कर्म
स्तवसविवादश्चित्वा तु नियत इति कर्मेति युत्वत्तिराति, "यस्य
देततू कर्मे" इति श्रुताविव। कुस्त्यायर्विता प्रदेशे भूतानि स्वतत्ताणि
जागत्ताणमति शैशोपिति युद्धस्ते भाव्य । चित्तियोजायस्य इति
विनामेयस्य।
(२)
तत्कथ्यतादिना, 'स तर्ततोडवन्' इत्यत्तै जीगापपार्यक्ष्यवस्य
पुरुषस्य कारणे वप्पो शुद्धस्ते। शाह्करीमा तु तत्तस्य स्वीक
उच्चस्तोकान्ति वृत्तायस्यमू। तद्धर्षीतिवेद परिपक्रणितम्—
तत्‌ पुर्वांकृत सम्मनिकार्यजात पृथ्वीप्रयत्नु क्रत्वा विनिवधस्‌ समाधि
कर्मात्मामान निम्ने पुष्टत्‌ तर्भया सुम्यारेण तत्तवन योग
स्तव्यतः। कर्मसत्तात्तिति विचारे पद्यीस्त्रेष्युत आर्कभणोऽणिकृतम्‌
वकुलम्‌। एकन द्राध्या त्रितितिवांगतो अरुक्क्वर्वेक्षमू। एसैस्येति
अणेन प्रदुःस्ति नियद्वेदनहपान्यकपदे आदृत्‌ ग्रहध्येते
आदि: स संयोगनिमित्तवेततु। परस्तिकालाम्बवेदनेपि द्श्योऽि
तं विदर्भघेन्दृसृंभेनिमायेज्ञेन्य माध्वेन्य मंगलालपाणिपितू अ. 6. 429

पञ्चभोगानामवसाने पञ्चवर्गितया कर्मणा नाशात्त्। तस्य ताबदेन
चिरुः इत्युक्तरेत्या कर्मक्षये यथा यथात् प्रामोऽि। स तस्य तरः परमाः
लमोऽिन यथा वेद ! अतो नारदशान्त्यान्यां कार्यति भास्य। ॥ ३ ॥

परमारोपसनमपि सारोपसनपूर्वक कर्मेवमित्राढ्यादि
रिद्धिः। स: पूर्वमन्त्योऽ्योऽि सम्योऽि सोऽि सनीचीनपरमात्मयोऽि
कार्येन कारणभूतेन आत्मघृणेन दाःग्रेवादिरिसि: सहायः व्यङ्गि
कुरस्ते देव इत्याः। विवास्मणवनोऽि व्याख्यानशेषां प्राथोकस्त्राणामसुतुरोपिनी
न्येय लक्ष्यमेऽऽि। तत्केव मायेय तदर्थं कर्मं तत्केव भगवदायणंनमपु
वत्तिः तब व्याख्यातमूऽऽि। एवमपि सुवचमः-तव्य पूर्वेत् नृणां
व्याधिजातिवा वा भोगमनुष्यादि कार्यं कर्ममेव वहेऽऽि कालां दुःखवः
भूष: पथाद्वारा तादासरकारणादात्मानं विनितकं, आत्मत्तस्य
महतः योऽि श्रेष्ठोऽि भोगमनुष्यावृत्ति-वृद्धिः, अन्यविधानं सारिका
व्याघ्र्यागुणादिनितानि अर्थं सर्व तत्रोपयोजयेऽऽि यं इत्येवम्।

कथितुः, ‘पेने द्राप्याय विमिष्ययानाः सम्मितंध्यायथ ततदग्न
भावपरिवर्त्यालामुतुरोऽऽि इति एकेनेत्यांवर्त्यां व्याख्याति।

इतस्य इतस्य इतस्य: इतस्य इतस्य इतस्य इतस्य इतस्य इतस्य इतस्य
एवं निर्दाहित वर्तमानशो वेनेति
विव्रेष्ण तस्य इत्येवद्वित्रिणलय्च भावयम्। स तत्स्तत्त्वश: इत्येवः
एवमाश्रये भूषण सारिकां कर्म दुःखा हृदायमात्राय विद्यमेव
साम्यं कर्णेन महत्तत्वालाय स्वरूपं आशु प्रवेशत श्रुतिः प्रत्ययः
के च जगत्तामाणास्यामासंहस्व इति प्रदर्शिन्मतिः इत्येवम्। ॥ ३ ॥

आदित्याय द: परमारोऽऽि स्थोऽि एव भवेत्—सम्योऽि
पववान न व्यास्मभवात् इति प्रायुक्तं संयोगविनिर्मितत्याविधि—
स वृक्षकालाक्रमिति: परोऽयो यसात् प्रपञ्च: परिवरितितः सम्। धर्मानिर्देशं पापतुं भगवदी शाल्याः सम्मन्त्रविविधम् विवेधाम् ॥ ६ ॥

आर्द्रः कारणां-प्रथानेतस्य सम्, कालः-परिचर्विछाशतैः परलेवेन भानम्येन निरयवथेन शालस्य: । तत्र कर्मवादवत्सर्वअर्णन प्ररूपबं मूलं संसारं भृतं मात्रम्-संसारार्णिति याव्यः, इद्धिं स्वतंत्रम्-अप्लह-पार्श्ववास्यासेनुक्रमिति याव्यः—, अत एवं देव्यं दोषमानं सर्वचार-ज्ञानानदेयं स्वभावस्य स्मरण्यं अव्ययं विश्वासं—,

स वृक्षेष्वरि:।। यसाःदयं विद्विन्दित्वः परिवर्तिते, स वृक्षकाल-क्रमिति: परः: उत्क्रमः—वृक्षशंजन्य छेदनार्थक्रमिताक्रमवर्त्तेऽ— आ समन्तात् क्रमः यलो यस्येति आक्रमितः कर्तवं जीवः:।। प्रकृति-कालजीविथं उत्क्रमः इत्यतः:।। ज्ञानोपविविधविविधवापि प्रसन्न अनुव भवतानामपि आदिहेतुदेवं एव कालः-परिचर्विछाशतःसमानयति इति। तथस्तति तत्तदेवं पूर्वमुस्पथं, तद्विन्तरं विस्मयं आत्मस्य शालदेविति उपरिवर्तितार्थार्थार्थार्थि: प्रस्तुति।। अतः: आदिरितिति मन्त्रः पूर्व-प्रगृहजीविधर्माय व्यास्यति।। तत्त्वयत्री प्रत्यर्पि (१६७) ‘भ्राह्मणः देवमीद्यं विद्विन्दिताः’ हितम्, “जीवात्मकमुपासलक्ष्प्राहात्मकमलयेवन-गम्य” हिता भावात्मिता व्यास्यात्मकः, तद्विक्षा इत्यापि इद्धिं देवविविधि प्रहात्मक्षविविधार्थि स्तवेत्।। (५)

एवं समावसालकमेवेदाभ्यास्तुर्जीविभेदः प्रसतुभन्देवस्यः प्रसमानाः शालवाः उन्मत्ते स वृक्षकालक्रमितिमितिति।। वृक्षिति ‘उष्णेौत्थोद-वाक्ष्यां पापोः सन्दर्भः: समातनः’ हिती क म ते प्रसक्षितविवेचति।। अकृति- 

शाल्याः सारस्याः विविधाविविधायाः वैश्योऽत्तु प्रकृतजीविधर्मसा सम्बन्धति सार्थके तत्यागायोगाचार तदुचितार्थमाहाः स्मरण्यं अव्ययं विश्वासं। इतीया, ‘अन्यदेवाहृतिविषयं’ इत्यदाताविव पक्षम्यं।। शाल्यस्य
तमोश्रायणां परम महेद्वरं तं देवतानां परमश्च दैवतम्।
पति पतोनं परमं परस्तादु विद्राम देवं भुपनेश्मोद्धण्म्॥ ७ ॥

tad-nukula-phalpa-bhadram,
भोगेश्वुरां।
“अथवर्म्य समस्या वीर्यस्य यस्ते
शिश्रिय।” ज्ञानेन रागस्योध्यैन श्रणा भग इत्तरणां।
इत्युत्कानां ज्ञानादिनां
मीक्षक विख्यत हाम्मृतामाधाराम्बूत। मरणाध्वचर्या० हाएण्वनि अन्तर्यान
महोद वर्तमान ज्ञातः युक्तो महात्मीन्ये ।
(५=६)

tamo-shrayanam
vinamamiti
nirudhathan
dhi shesam
(७)

उत्तरमने चिदाम्बेवताह्यो न महति। महावेद्यकर्ममिनोरेत्तवेन
शानवेदन्तोऽपेक्षायात्। क्षमात्यासुपपतेते। न च मानसिद्दि
वास्यार्थाध्रातमलयम्। वेदन तु भानमिति कस्यम्। वास्यार्थः जो
विवासानतलमात्रुमात्रिविलयमानतायें। पूर्वमुनायेत्तुकान्तथाण्व
न्यायात्। अतो मुक्तो भयान्तोधात्तु प्रृथ्वावस्यदर्शम्।

ननु आदिनियादि सर्व परमात्मपरमेवास्तु। तस्मान संपत्तिस्त
वेदेन तस्मन (विध्रवतिन्निः) उपासन पूर्वमुन्यते। अथ शास्त्रस्त
संस्कृतिभविष्यविशिष्यताया वेदेन परमात्मपं मुक्तिशक्तिका
प्राप्यन्। तथाच मुक्तो भयान्तोध आदिनियारहस्त। अथवा शाश्वेति
शान आदिनियानसंद्रातङ्गस्थम्। चिदाम्बेति चोपासनामिति चेतु
किमने भ्रणेऽपि यवोधनम्। तदा इतिनियां।
(६)

महेश्वरमिति न हृद्यभृद्विगारसामंवन्। तदां पारमात्म
न्यायात्। देवनामध्ये परमदेवतात्वस्य पतिमध्ये परमपविन्सचीे चेय
ईश्वरमध्ये परमेश्वरत्वस्य कस्यमानायं। साहार्यचतुस्मदि
न्या परमात्मेश्वरपालात्तिविश्वात्तस्य योगिक-साधकायणामिति
ति श्वत्मकालिकोक्सुपरि अनुद्रिप्यत। महेश्वरमित्वम् महात्म
विनाशित वस्तुस्तिक्यातुदामालयम्। अस्तु यथा ईश्वरमित्वम् वदु
महेश्वरायणामित्यज्ञात्वम्। ‘ईश्वराणां मध्ये परमत्वाय महेश्वर्,’
न तथ्य कार्यं करणञ्ज विवेदते न तत्सम्हस्यायत्तवहृदयक्ष्ठ दृष्ट्ये।
परास्य शक्तिविचित्रिध्वै श्रूये स्माराविक्ष्मानवलखिया च॥ ८॥
न तथ्य कथित्य पतितरति लोके न देशिता नेव च तथ्य विनिः।
स कारणं करणाधिपाधिपे न चास्य कथित्यज्ञनैति न चाचिपय॥ ९॥
यस्तन्त्रनामम् इव तन्तुभिः प्रधान्जे स्मावतः।
देव पकः समासुपुरोति स नो ददाय व्रहाययम्॥ १०॥

न तस्येति। कार्यं गरीस्य। कारणमू इन्द्रियम्। ज्ञानवत्स्यां
सहिता सुदिःसहारादिल्लक्ष्मिक्ष्मां ज्ञानवलखिया। शिष्यं स्पष्टम्॥ ८॥

न तथ्य कथितद्विवेदते। रिहुण्य जापकहेतु। करणाधिपः—
जीवः। ईश्वरितेऽहितार्थिः।

७ इति। दूताय: कीठविशेष: ससनिहितज्ञसुविशेषोऽथ तन्तुभिः
शृणौति, एवं प्रक्तिजे: प्राधूः: तत्त्वे: स्मावतः स्वेच्छात: निद्रेणमा-
शृणौति ल्युक्ताम् करति [य: ६], स देवोस्सांक्रभणिः अधियाम्
आत्मिकं लयं करोऽतु। सुकस्य प्रज्ञाययं नाम भेदकायास्फुरणाम्।

देवतानां मध्ये परम्परातः दैवतभूतः। देवतैव दैवततिमिति न्युतपर्या
अस्य देवनात्यं नियतम्। अन्येयं तु मनुष्यादिकिरित्तिदेशपतिया
देवतत्त्वम्, उत्तरापेश्वरं च तद्रावः। अथायी चेति देवतां न
नियततिमिति वायुवार्त्यार्त्यवर्णनं च पिपि, महेश्वरपद्मामहास्थातो इत्रवर्या
महेश्वर इति योगार्थं एव विश्वक्षितो भवतीति ध्येयम्।

यस्तन्त्रनाभ्यं वैवेदः तन्तुभिः दशमहेशमानेन-जननां स्वार्थमस्य रुपसंयं
नाथैव व तन्त्रनाभ: तन्तुस्य निर्माय वित्ताशोति यथा, तथा देवोऽपि अन्ततो
जीवानां स्वार्थमस्य अयङ्करप्रमोक्षमापण्यं स्वाधीरथप्रधानानि
तन्तुभिः नाम महादीनि कार्यणि उपास्या विस्तुष्कार्तितै द्वितिमृ।
एको देव इति। सर्वभूतेषु, हतारात्मिकत्वम् वर्षिन, सर्व-व्यापितया सर्वभूतात्मस्, तद्विभिन्नतमप्रत्यक्ष्य, कर्मेऽपि च तेषा—चिन्ता न्यायः। इति हि प्रावा—सकलप्रवर्धिनिमित्क, त(अ)धि गुण-विद्यायवाचारत्, तत्रात्मिकताः, चिन्तामिति सर्वव्ययन्तिर्भवेत् मेवन[न] (१) (२) केवलो-दासीन, इत्यतः इति। (देव एकः) इति। "अपहतवाघना दिल्ल्यो देव एको नारायणः।" इति प्रसिद्धो दिल्ल्यो देव एको एवेल्येथे। (११)

एको वशीति। निष्कीर्णां वस्तं प्रकृतिहिताना सर्व-चेतनाना वशी—लाभीमस्वेच्छन्तस्य इति यावत—, एक तद्विशेषतः व्यक्तिपर्यं महाध्वजाराधिरूपे यो बहुधा करोति, त सार्वत्यामिनिये जानन्ति, त एव सुकृतं महत्तिलयः। (१२)

नित्य इति। अनित्याना चेतनाना बहुधा नित्य एक एव चेतनसस्य [य. जै] कामान् विद्यमिति, तद्विशेषतः पुरक्ष [टैड २] रित्यथे। अत नित्यचेतनानामात्मिकहर्षेषु बहुध्वजाराधिरूपेण द्वा-ह्वया। नित्याना मध्ये नित्य अत्यतनिता, चेतनाना मध्ये चेतनाना नित्यानाः, नित्यानामात्मिकहर्षेन नित्यानामात्मिकहर्षे परन्देर्च एव न्यात्मक्षात्मकार्यार्थ्यः। तयेषु च वर्धायतमिति एवान्यायाम्यात्मि। इति तु, संहै द्यातु बहुध्वजाराधिरूपेण जीवितामिति जीवनामुद्यम्यस्योक्तर्, कदिक्षिदः प्रेण ॥—२८
तत् कारण सार्ययोगाधिगम्य शात्वा देव मुच्यते सर्वानां ॥ १३ ॥
न तत सूर्यों भाति न चन्द्रातारक नेमा विदुः भाति कुतोदयम्बन् ॥
तमेव मात्रमतु भाति सर्वशन्त्य पश्चात्तथा सर्वमिद्द पिनि ॥ १४ ॥
एको इसो भुजनयास्य मथे स पवार्त्य सहिष्ठे सनिविषेन ।
तस्मात् विदिनयाति मूल्यमेति नान्य पन्था विचेतेज्यनाय ॥ १५ ॥

परमचेतन इत्यथाध्येयेणापि न दोष । नित्यवेचेतनबतावतमित्यथाग विवश्वातिरेपिति द्वृश्यनु ।
सार्ययोगाधिगम्य सार्ययोगशास्त्रो तात्शश्विरस्त्ययमुत्तमः ।
‘सार्ययो गोप पारारावेदा पारस्युपमा नथ।
आत्ममाणायेतानि’ इत्युक्तिरिति भान ।
(१३)

न तत्रद्विति । अय मांलोक्य्य बहुन्तस्तो व्यक्त । (१४)
एकौ इति । भुजनश्च चिदंदनः पचवच्च भवते, पतिःस्ये राजस्ववतु विराजमान ।
‘यमन्तस्यैद वहों वदति’ इति समुद्रसहितसनिविषित ।
स एव अधि अप्रेतता मोक्षपदः, समसर्वपादार्थं इति वार्थ इति शिष्यमु ।
(१५)

अनित्यत्व स्मृति जीवेतु वर्णसम्मानस्य पराभिमत्य अतिवानामिति
पद्विवान्य तीर्कातरेपिति नान्तव हानिचिति व्युत्तपादाय प्रकारान्
त्त्वाय प्रकारान्यायायीति प्रवेद्यु। अवावर्णात्रियवेदित्य न मन्त्रवित्वाति
श्लुतानित्यानामिति नित्यत् वर्कात्यापि स्मातः।

सार्ययोगाधिगम्य शास्त्रोगस्योगाधिशास्त्राधिगम्य-
स्मित्यथ्यं स्मातः। ‘सार्ययोगो प्रश्नमाला’ इत्य हौ गीतान्तु तथा
भस्ति । परितु तद्ए जीवसाकारास्ताय तत्त्व निर्विवः ॥
(१३)

न तत सूर्यों इति मन्त्य जस्त्य जस्त्य गुष्यक्षे न श्रुते। (१४)
स विद्युत विद्याविद्यास्मृतिवत वाकालिको गुणी सर्वविद्याम्
प्रधानसंस्कृतिपरिवर्तापि, संसारमोक्षस्यिस्तिन्धेतुति ॥ १६ ॥
स तनमयो हस्त्रत ईशाकृतयो व, सर्वजनो सुदर्शनस्या गोता
य ईशोच्चय जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुविविद्य ईशानाय ॥ १७ ॥

स विद्येति । विद्भक्तू सर्वकता, विद्विद्वितू संव शास् ,—
विद्विद्वितू इति वि वादाद् , । आत्मयोगी—आत्मा योगी ग्यान धये
स तथौत्तु । गौणानुरूपीयते। ॥ः सर्वही, भावकालं कालापि
निइत्ता, सर्वनिविद्या सर्वनिविद्यावर्तक, प्रधानश्रेष्ठपति। पत्रिकृति
कौमालो ईशवी, गुणश्रे: नानाधिकारुणस्यार्पवृट्य, समार्थ्य प्रकृति-
संस्कृतंशक्तियो मौक्षे च तत्सिनौ च हेतुविविद्ये । (१६)

स तनमय इति । मः परमात्मा तनमयः तत्तदा । तदात्मा
प्रसाधनात्मक । अनन्यभौतिक इति दाक्तु । अस्राहुः अतसारी ।
ईशे ईशनांपि सर्वक मिथिक्येति तथौत्तु । ए ईशे यो नियान्
भौतिकै। श्यय चेतनानाविपक्क नियान् । मोक्षदायमप्रव्यायीयायेष्ये ।
शिष्य स्पष्टम् । (१७)

संसारमोक्षस्यिस्तिन्धेतुतिति । समारेरि पद स्थिनाशयचेति-
त्याशेति समार्थ्ये तव विद्वस्यमहत्ति पवित्रहारद धारणम् । अथाधि
संसारमोक्षे, संसारस्यिस्तिन्धे समालिप्यावस्थाने, प्रत्येकारणे
वधे च हेतुविविद्ये । (१६)

तनमय इति तत्तद्वै । स इत्यक्षरामर्थे मयुरु अक्षर-
संस्कृतिनिदित्वादित्वसिद्धार्थाय तद्विदेशेषिष्टिति । व्यवहितिर्हृदिध्यो तु
प्रथानंस्कृतित्मयेति ईश्वरित्वारपि ज्ञात्यान भगदिन । (१७)
यो व्रहाण्य विद्यार्थी पूर्वे यो वै वेदांत विद्वानानि तस्मै।
तै ह देवमात्रेमुद्रिपकाश मुनिज्ञानं शरणमहे प्रवचे। १८॥
निष्कल्प निर्देशीयं शास्त्रं निरवयं निरक्षनम्।

'पुरुषां परन् किचिद् सा काष्ठा सा परा गति:' इति वशेषाकाः-
परमार्थात्मान्यत्तमितभिमुक्तभगवदविचारयोक्त्रूमयमूर्तपदशकाश्वाचार्या — यो
श्राणामिति। य: खनानिषे ब्रह्माणमुत्पादः तस्य वैद्यकदानेन जगार्थां-
शक्तिकारित्वानूः, त शरिपुरुषदिपकाशेषेन मुनिज्ञानं शरणं प्रपच
इत्यथ।। अतिशुद्दे: प्रकाशो यथात् स आत्मवृद्धिपकाश:।
तद्विधपुनिदिक्षुरणस्य तदनुमहावत्मार्यदित्यथः।। (१८)
उक्तख्राणाव्यवे मौखिकमथावेव नासीलव निधक्षदृष्टिः
मन्त्रवृजने।। अकाशय स्चर्मकटालितः वेष्ठन्य यदा अल्पशक्त्यो
मनुष्यः कर्षणति, तदा निष्कल्प निरवयं निधक्षस्य ः कन्नैस्य
शान्तम् आधानायथ स्विपरित्सुर: निष्कर्षित्वा अहिन्दितस्वुक्तवाधि-

मन्त्रोत्सवत: मन्त्रतुमेतावृजणम्। मन्त्रादिपि मन्त्रोदय-
मिति इत्यस्योपदेशः विभ्यध्य: यो व्रहाणमिति। मन्त्रवृजमन्त्रमिति।
मन्त्रधारणस्य अस्तादि प्रवचे इति उत्तमपुरुषपरमान्यप्रचारितवा
प्रतिपर्द्यमन्त्रमन्त्रम्। मन्त्रधारणस्य अस्तादि प्रवचे इति
प्रतिपर्द्यमन्त्रमन्त्रम्। अन्तवमुद्रिमवायविविधान्यप्रमिन्द्रम-
विक्रीजनिति स्तोत्रभाषाविद्वानं देवम्।। आत्मवृद्धिमान्यमिति पदेन
मनुष्यभावस्यविद्वतुषुरणानविविधोऽनुश्रुतो उत्तमहोऽधि
हस्त्येति।। आत्मवर्गे
शर्मायत्वादु देवपम्। यथायथप्राप्तस्थानाशिस्तेतुवः। मः॥

यथा भार्यमात्रार्थिपि मन्त्रलाभायमुक्तिरिधिनिर्मितिविद्यये, तथा
तदस्यादि शान्तामुक्तिपायमिदायन्ते एव केमोधिन्तु स मुक्तवर्त्योऽय
श्वात्। अन्त्येऽधि वा मुक्तिः स्वाधिक्रियते कथितस्मये। निष्कर्षमन्त्रय
अमृतस्य परं सेतुं दृश्येन्द्रागमिवानन्दम् ॥ १९ ॥

यदा चर्मबर्तकारे वेश्यचित्त्विन्ति मानवः ।

तद्रा देवमविद्याय दुःख्यानतो मक्षित्वत् ॥ २० ॥

तपःभृत्राच्छदे देवमश्माद्भवह स्मृत इव ब्रह्मस्थत्तरोपयथ विधानाः।

अत्याचरिभ्यः परंम परस्या मारायस शम्यश्रुपसंयुक्ताम् ॥ २१ ॥

वेदान्ते परं प्राप्तं श्रुतं पुरा कल्पे प्रचोदिताम् ।

शाशवात्यादेशस्य नापुत्तायशिष्याय वा पुनः ॥ २२ ॥

वनहितं निर्नाम्मु अस्वस्वाम्मु अमृतस्य मोक्षस्य परंगुल्यं

दृश्येन्द्रसानांवतं लम्बक्सक देवमविद्याय दुःख नाशो मक्षितः।

यथा आकाराय चर्मवतु वेदान्तसंसाराःतिः, एव परमस्त्राणां{शनैरेण}

मोक्षश्रमाध्युप्तं इत्यस्य ।

(१९-२०)


tap hi ti. ‘manaschandritayāgānātu evākhyām paryants tap.’ istamk-

chītakṣayakṣaṇatap prabhāvāca[tu parśmatānāṃharak ?] sampatrasāvāyanā:

śrenībhāvanāma vati. atyācaharismam—vati puṇāyath—
pūthānānukepya parśmatānāṃgamataḥ, tvapiścēḥ: vāmdevādibhi:

jūte sēvitaḥ paryant paryat bhava pūtvechāyath. ॥

(२१)

vedānta hi tī. vedañcāteśāniśvitasya nirmūnta pūrṇa kalyasto bhārane

upadīṣṭate tu viśajān śanāte bhūteṣāy puṇeṣāy, vijīteṣāya eva pūbhātu;

nānayeṣāḥ. २२ ॥

(२२)

nifyātabhir abhir samantrasṛṣṭavāvijānā. atyācaharismam itakṣa

atistāyañcāyā sāmanānānaśāyāvijānā. atyācaharismam itakṣa
avatirastāya prāyaścitaśāyāvijānā ityathā: ‘anātvarmī n

vijīteṣāya prāyaścitaśāyāvijānā ityathā: ‘anātvarmī n

vijīteṣāya prāyaścitaśāyāvijānā ityathā: ‘anātvarmī n
यथा देवे परा भक्तः यथा देवे तथा गुरौ।
तस्येते कथयता हार्यः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः इति।
॥ अंगं ‘पूर्णमद्,’ ‘भूतं कांमिः,’ ‘सह नाववलु’ इति शान्ति॥
॥ इति स्वेतादसेत्रोपनिषति पद्योऽवयः।
॥ इति स्वेतादसेत्रोपनिषत॥

श्रुमस्तु

भगवंदिशे गुरुविशे च उज्जयिनिशुमन्यासायं उकारिः
उपदिशा अनशुद्धनाम इत्याह यस्म देवः इति।
यस्म भगवत्वुद्धि भक्तः, ततुष्या मुराेकविभक्तः, तस्येव महात्मने एते अर्थां भास्ते;
नेतरेतामित्रस्य। द्विकरिड्यायसमाध्यायं [आदरार्थ] च।

एतद्वयायान्तरत्वायाविपयवधिकरणं दिष्यते—

एतद्वयायाये अभयवज्ज्वलं—, वेदान्तं जगार्कारणत्वं प्रति
पाठमार्थानम्; ‘अथ य आत्मा स सेवुर्विचः’ इति सेववल्लभवनात्
सेवोध्यायांतरप्राप्तवात्सौ प्रवद्निन यश्चोष्पि प्राण्यात्मराप्तातैव
[प्रतीयते] ; न तु स्वयं प्राप्तता। किंतु—पत्र मेसें नीराद्रेः‘ इति तरित
व्यवहृतमानेन एतस प्राण्यायांतराविकारणं सेवान्तेउ, ‘चुनयात्
मेस पोद्धाकलम’ इत्युमानकद्रान्तु नेदमपरिमित्रं, अपरिज्ञकम्—

मूः हृतं पल्लवः। तेन तर्मेवेत्त्वित्ताम्। एतस्तुमारेय
व्यविशेषैऽदुपनावनम्यं एतमर्। श्रीतिः एतस्य अत्रार्जितं उकता
द्वित्यः। भाचितं: महामायांतरप्राप्तवात्सौ प्रवद्निन यश्चोष्पि भास्ते।
अनुप्रदात्मराप्तातैव सर्वस्य प्राण्यायां दिक्षित्व।

पोद्धार्तमिति। नेदुं धीतं पदम। किंतु तत्सारस्म प्रणुप
द्वित्यां पोद्धार्तमाण्यवायां चगृहः पादाम देवत्वं प्रतिवादं
मनोऽधादिपद्यासभसभाधार्यति। निनिहितजगाधकारणस्य वहनो वागादिपाद्यास्योगात् इद्र चतुष्पाठ्य तस्य नूसमुपासनाय स्मिति निघिीयतम्, तथैव पौडरस्यत्सवधिीयति भावादित्यो हायते। अत तू मनोऽधःसाूसवोते वयये व्रहणीय ममस्य चतुष्पाठ्य न वास्तम्, किंतु उपासनाय मन्निलाभिधिकमुक्तमिति धैयम्। अन्तते भाषायतात्तयम्येतेदिव च।
ब्रह्म। वाकू पाद भाण पाद चक्तु पाद श्रीत पाद इत्यवालम्।
एतत् ब्रह्मतीकृतमूलतम आदौ गागादिपादत्वा-यप्यदेश उपसनायः।
न दु तात्रिकः, मनसो गागादिपादत्वासम्भावः—एकापरिचितज्ञ
प्रक्षणः, 'पाची दिक्कु कला, प्रतीची दिक्कु कला, दक्षिणा दिक्कु कला,
उदीची दिक्कु कला। एष्य वै सोभ्य चतुष्कोल पादो प्रक्षणः प्रकाशा
वाणू नामः' इत्युक्तिदिगादिलक्षणचतुष्कोलपादसन-पालसम्बादुपासनायः एव।

नन्तु स्थयमुनितस्य कथमुपासनार्थतयायाम्यो-भानपतीतिः ॥ तताहः
"स्थानविशेषात् प्रकाशा विविधतः"। यथा प्रकाशकारकायादेवपरिचितज्ञायि
वातायनादुपाधिकवेनः परिचिताम्युपासामुम्, एवमहापी अभि
ग्भयतिक्षणमूलप्रवास्य (वा १) गागादिपाधिकवेन उमितवात्स्यामुपासप्रथते ।
ो यदुवहः, 'अमुलम् पर सेतुम्' इति स्ववग्-यप्यदेश अमुलातू
मेदोभगम्यतं इति। तताहः, "उपलेखः"। 'यमेवै दृष्टते तेन
रूपः' इति 'स्थाप्तै स्थयेव सापतता जोघुन्यमाणे ब्रह्मणि स्वेनेव
प्राध्यायार्थवक्षणवस्मस्य यप्देशयामि नानुपति ॥

वातायनादीति। प्रकाशस्य वातायनेन परिचितवलम्,
आदिादिच च यथार्थः। अभिज्ञातस्यामूलाभागाधिकारीति पाठो
युक्तै न दु भागाभिरि। श्रुतप्रवभासायाम्, 'वणनभूतमागिति
विषयमिद्द स्वम्' ह युक्तलः। रोद्दरस्तवारिक प्रक्षणिः उपा
साध्यमूलम्, गागादिपादत्वायुक कथमुपासत, अनुनित
तयारादिपादो-मास्याधिकारिति शापपदिकारां त्वरांतिति तदन्तः ।

यमेवै दृष्टि। नन्तु यमेवै दृष्टि वाम्य निगतिवायातिर्दृष्टि
प्राध्यायार्थवक्षणवस्मविवाहो वोधनार्थसितिः जिग्नाधिकारणामायेः
यदुकमु ‘तो यदुवरसर्म’ इति अधिक वस्तु निपांधति इति, तत्तथा, "तथाःप्रतयपरिशेषेणः"। ध्वात् परं नासरसितः इति नदिनिशिकोलित्कुण्डलि निमित्तेति तद्विष्टध्वात्, 'तो यदुवरसर्म' इति गावे नदिनिशिकोलित्कुण्डलि सामग्र्यात्, तो यदुवरसर्मक्रिय्येक्यः पूर्वोप- (पूर्वांश्च) पानिक्षेत्रयम् पुरुषवार्यम् उपरि उपसांहारसर्म। रत्न पूर्वोप
tनन्तः-यान्यात्मा सर्वसीत्थनम्।

"अनेन सर्वसहरात्मायामाहस्यह्रिद्रितिः।" अनेन=नक्षनर्सर्व-गतवस्त्र=विशेषः जगतो व्यासरत्म आयामाहस्यह्रिद्रितिवेदयते।
आयामाहस्य भावत्—"तेनेंद्र पूर्ण पूर्वावेश सर्वसम्। अन्तर्वेदः तदू
से न व्यायाम नारायण मित्रा 'इत्यादि। आदिदशनेन, 'मैथोंद्र सर्वसम्'
इत्यादियो उत्तरिते। अनो न प्राणवेदोदयत् पावथस्वर्तिति विमताः।
अयाथोपिनिपदः इत्यादियो भगवत्तपति सर्वव्यायामान्निस्तीमणो।

स्वतंत्रिति कथमदानलोकायतनमेव श्रद्धाभ्यास इति चेस्—
दुन्नीयपादेन श्रीलक्ष्मास्मितित्वमित्यत्वाकम्। यथेवेति परस्तारेण
वृन्दमेव संपूर्ण इति कथावाच वर्णणाभवेश अत्यय इति शास्त्रायू
यपाणिजितायाः किंतु शैवसम्मानस्मिति यायामाहस्य हितोपदेशायाः
श्रीलक्ष्मास्मिति श्रीलक्ष्मास्मितित्वालयत् विनायव्यायोग्यं श्रीसीतापा
पमास्माद। इत्याय प्राणवेदोदयत् पावथस्वर्तिति तथाय इति
पदेन दृष्टिवर्तितभवेदाः। स्वरूपेणाः वर्षयादेन 'तस्यैव लाभमा
विपुरुषेन तनुः साम्' इत्यनेनेतयादायाः।

सर्वव्यायायान्निस्तीमणियात्मायमस्य अनुप्रणितिदोभगवत्तपति
स्वप्नानं दत्तपरमश्चानुक्तुताय श्रुतेऽविशाक्तिशिशुश्चलोताय प्रायः
श्रद्धात् प्राणवेदोदयतामवस्ते अस्याध्यायित।
च्यासार्यं समर्थितम्। तदुच्चते—प्रथमद्वितीयलंकयोः, देवास्मशक्तिम्, च्यकाध्यक्ष मर्य विश्वमीशः, यदात्मत्वेन तु त्रस्तलच्छः, झाल्या देवम्, एव हि देवः प्रदीशोऽसु सर्वः। इति देवानेश्वरशश्वदि: परमात्म निर्दिश्यते। ते च शंदा: ‘अपहतपापा दिव्यो देव एको नारायणः’, ‘विखं नारायणं देवम्’, ‘आत्मा नारायण: परः’, ‘अनुप्रयत: पुरोविन्यथे तत्त्व: समाधितः। ईश: सङ्केत्यजगतः’, ‘सेनको पुरुषं वे: सत्य श्रीवाचार तां तत्त्वं अभिविश्वम्’ इत्यादिवर्घं गतानारायणस्वत्मनिश्चितां। अनन्तात्मा विश्वरुपो हाकनो इत्यज्ञानन्तरश्चो योगसुवः। रूढ्यविश्वशास्त्रनिमित्सरपतियोगिनि निर्देशाभावः।

तृतीये च खण्डे, य एवद्युज्मुहास्ते भवनतीत्वानन्, ‘अम्बासपारे’ इत्यज्ञानकः प्रत्यविज्ञापने। स दि परमपुरुषविश्व:। एवस्वपनो भगवतः। एको हि रूढ इत्यज्ञानत्तरसः, विश्वश्तरश्वहित विश्वतोमर्यत: इति मन्तः। भगवतप्रत्यभिज्ञापकः। तस्य विषुद्वै:पूरुषविषयतः। द्राक्षामुली जनयन्न देव एक:। इति च, ‘शीष्यो धी: समवात, पद्मयं मुनि’। इत्यज्ञानस्वप्नः। यो देवानां प्रभवोद्विक्षत विष्णुविको रूढो महर्षिः। हिरण्यगर्भं जनयाणं। मात पूर्वमु इत्यज्ञानकः पुरुषं यज्ञद्वियोगादिवं दृष्टं तया प्रमाणान्तरसापेक्षातः। दृश्यम्। इत्यदु स्त्रेष्य वहृष्टकाल्पश्चातां विष्णुविरहित समस्यामिन्यः।
विरोधि हिरणगम्भीरकटव न प्रतिपाद्यिविहः प्रभवति । यदूचे, 'तद्विदास
सुबलेवु व्येष यतो जस्ते उपस्थिते नृपम् । सयो जुधायो निरूपांति
शलाक्' इरि हिरणगम्भीरकटवं रस्त्रयज्ञरवस्त्रं प्रतिपाद्यात् । सुखालो-
पनिचन्, 'रहायतो कुष्ठीखो रुद्र' इरि नारायणदुर्गततर्बं प्रतीयते ।
महापनिचन्, 'सोडय कामेन मनसा ध्यायित । रश्वं मूर्धाणि-
पुरुषोज्जात' इति । नारायणोपनिचन्, 'नारायणामुहो जायते' इति ।
श्रव्यार्थि, 'परमा वा इदम्' इरि वस प्रवय, 'इन्द्रो यह रुद्रो रुद्र
सोडय रुद्र परम्' इद्विन्दा-दिइवत्या रस्त्रयज्ञरवस्त्रं सकाशा-
टुपति प्रतिपाद्यात् । शतपथे अध्यमुरुपति, '४६३ना च प्रजापि
वस्त्रसिन्धुसि रेतोसिधव् । सक्सरे कुमारोढ्याय । सोडयोड्याय ।
ते प्रजापिरज्ञानी, कुमारं क्षितो रोदित्वी । सोडयोड्याय, अनपहल-
पापम् वा अनहस्मी माणहिनामा, नाम मे प्रेषि पाप्नोपल्या
इति । त पुन जज्ञापिरज्ञानी, स्तोख्यांति' इत्यादिना रस्त्रय रुद्र
पुरुषस्त्रावर्गं अनपहलपापमस्त्रावर्ज्ञान्यात् । तथा शिलानिर्घणे
चतुर्धशुस्त्रं रस्त्रसं प्रतिपाद्यात् । सांवि च 'विष्णुशाय दन्तायेनर्वर्ज्ञाने
(दन्तायेन) क्रमण पुरुषम्' इत्यं क्रमण पुरुषम् प्रतीयते । तोर
जनीत, वर धूमे । अहमेव परस्परार्मणिपतितसंवादी । तस्मादूत पशु
नामकपति' इति वरस्त्रसिन्धुस्त्रावर्ज्ञान्यात् श्रूवते, 'विष्णुरिण्या'
प्रभुमे द्वितिर्वति । विदेि हि स्त्रो हर्षियं महस्तिम्' (गीता र स)इति विष्णु-
रासनीस्त्रावर्ज्ञान्यात् रस्त्रर्व स्त्रावर्ज्ञात् । अनो हिरणगम्भीरकटवेने नारायण

| प्रस्तृतिवर्गाद्वर्यं गीतार्थमलामहरस्त्रा-धूतम-टिप्पणिकं द्वार्यः । |
यते ऋद्ध शिवा तनुरित्वान्तनतारम्, ततो पर व्रज पर ब्रह्मन्तमिति वाक्यम्, ‘नारायण पर भ्रक्षें’ महोपमित्तमल्यमि ज्ञापकम्। ईशा न ज्ञात्वा अमृता मनन्तिवल ईशवरम् यौगिक । केदारः योगात। ‘वेदाहम्’ इत्यन्तरवावणेत्तचछउंद्र: पूर्वेन्द्रवर्जः वाच्यत्व महापुरुषवित्वमन्यक्ष्यति प्रत्येकपरमेवतिभवि, ततो यदृच्छर रसमिति वाक्यमिति, “परमेत सत्तौमां” इत्यतोपपावित्तिरीयम्

विद्याप्रतिहारस्य वा असंभागदिल्लाक्षिक ‘न प्रतिपाद्यितु प्रमति’ इति श्रासु भ्रमति हैतु । मध्ये चरबुच्छे इत्यारस्य, ‘श्रूयते । अति ’इत्यतेन तत हैतुरक्ष । वन्यञ्जांश्री प्रमेयबम्बमाणाद्रिति तदर्य ।
मपरिषकामाण्याचे भेदाभ्यन्तरोपनिषत् अ. 6. 445

विषयाविषय तु, 'व्याय नारायण.' हर्यत ताराविनि। भगवद्गदार्शनः,
'तत्त्वानु पदवि वायुदेव पवित्रम्,' 'पर पवित्रम् भगवानु वायुदेव,'
'येव भगवाने वायुदेवमेवं बिदु' इति वायुदेवामापण.। अन पुष्प
हि यथो, 'पुष्पेयं महासन्त्री नै भगवानि। परं त्रिमुखायम
वायुदेवम् नान्या' इति। सर्वसंगोऽप्रवर्तकः। इति सत्यानवर्तकाधि
भगवत् इति मिलम्; 'यो ह सन्तो अथ भवानि शब्दिकोनन्। सोभम्
प्राचारण: श्रीं विषुः' इति मैतावानां दुष्टस्नम् । अदृश्यान्तः पुष्पो-न्नताशेषं अन्तरालाक्षण शुभारोपिनि अदितिभाषिकम् । 
इत्य व्यः प्रेति हु विसुद्धरुपालकरम्। अनन्तरः, महासचियाचिचिपुर्रश- 
सुकमन्त्रसमीतिः। श्वसः प्रसुमाश्वांविषेयं नृपज्ञात योगिन- 
कमेव। न तु ग्रंतो; पुष्प्यनामस्यान्तः। श्वसः शरण्य सुदृढः 
द्वयेना, 'निवास शरणे सुदृढः गतिनः' इति मुनियत्वम् 
श्राम.। तम्मदुस्त्रं पुरुषं महान्तिनि महापुरुषं एव वैभवक।
पञ्चाश्वशभविष्कर्मेव ऐश्वर्यानां अभिवस्त्रीप्राप्तिः गत्व।।

चुङ्खे न राज्ये, 'हा सुवर्णाः' ह्वादिवाकर्षणसु मन्त्राधिकम्
निर्दृत्तस्याध्यात्मकार्थं, परंपराः। अन मात्रेष्यं न महाध्वारित्रम
महाभाष्यस्य भाषाविद्यमानसर। 'महान्तिनिश्चितम्', 'शैवस्याये श्री- 
होर्ष सुपूर्णार्थसाधिनि' इत्यादि, 'तत वर्षे वैशाखं हर्ष। डिनु 
महापुरुषीयो भवन्ति प्रकाश्य।। अदितु म न च नै भैनि महाधिनि
स्त्रिया मन्त्र निवृत्तविने दशीशाहने व्यतिभिषेके!। पूर्णः
अनुष्ठावः पुरुषोद्धारतःस्मृति पुरस्योक्तिते। तत् च, ईशानो भूतमन्यस्येति शुल्यवेद्यसिद्धेनाशवंदनम् प्रतिसतस्यन्यस्मिधानेन लघु-विरहायुगः भूतवशायंनिरंदेशस्येकेश सार्वशादमकालतत्वं तद्देव लघुविरहः सिद्धः। य ईशेऽख्या हिद्रपदशुप्पद। तकः समः देवाय हिवणा विद्यम्। इत्यत्, ‘हिरण्गर्य’ इत्यार्थवेद्यस्यिथ्यते। तस्मान भगवत्यसरस्यस्यिथ्यते, हात्या शिवस्य, शिव्य एव केवलः इति शिवशाद-द्र्ये तत्तवम्। एवं सुहुरस्यस्यमानस्य शिवशाद, ‘आकाशं पलवसं यति, आकाशं एवं शिवस्य ज्याधानु’ इत्यत् अभिज्ञताकार [शवद्]। स्वेत रूढःपत्ये वृहदेऽद्वोत्तस्य उपकरः। किं शर्य सर्वत्रायाप्रे च मगवान् तस्यात् सर्वगतः शिवः। इत्यत् शिवशाद माकरणसिद्धवंशानां माकरव-पारमेव सुचयति। स्वेताश्च शिवशाद भगवत्यस्यस्यिथ्यते, निरोप इति हि तस्य वामस्यार्थः। अस्मात् सर्वत्रायापिविश्वेद्यः: पुनर्विस्तः-वशाह। तदर्यः तत् सावित्तवर्तेयस्य इत्यनेन ‘अक्षरं मद्वम’, ‘तत् सावित्तवर्तेय गुरुमहत्तमवतं बिनुवेत्रं सर्ववारं ग्लाम’ इतिभुजितैऽद्वैतधिको-धीमन्वगः। हृदा मनोपद्व वाक्षम, नैनमृद्धं न तिरंगा-मिति मन्त्रायुप्यार्तवायार्यविशेषशाद्य परस्परपरिप्रेक्ष्य गमयति। तदि लघुत्वेऽहेऽइतिशुद्धिपुराणपरिप्रेक्ष्य। अतः, ‘श्रान्तोक’ इति मन्त्रायुप्यार्तवायार्यविशेषशाद्य अपर्यावरसूतर्या वा भगवद्विषयः।

[अत् १] प्रथमदूः, ‘मावाभावकर शिवमिति शिवशादो

वामस्यार्थः...
ष्ठे च—यः कालकालः इनि कालसाधि परिच्छेदक काल
उः। नायमनतक। भगेषमित्यनोपाधि महकुक्कृतवचाययानमैषथर्या
दीना प्रणामीधर्मवेव प्रतीयते। ऐश्वर्यनिरुरूरतवसेवळमु, तस्मी
श्रावणं परम महेश्वरसिद्धि। ईश्वरणामतिः प्रतिसखिनिन्द्रेषुशास्त्र
महेश्वरपदे सर्विने शास्त्रशक्ति। देववानां परम च देवतालिखन
स्तरनिदेशवात्। ततद्वाक्य देवतायामेयपस्र। तत च देवतपति
शान्द्रि न कवितू, देवताविशेषेपु रुढी। तत्सनायदेव महेश्वश्रव्द्
ञो न रुद्रण्मेय। न ततसमाय, प्रागेश शक्तिरित्वालिकितः
तपारम्योपाधमेय। ‘एको देव’, ‘एको नारायण’ इत्येनेत्रिका
हर्षाद्। न तत्र दूर्यो मातिर्ति मनःकथा कठवल्लभीत्वात् विप्लो
प्रतिमाण्यार्कृ। नान्यः पन्था इति पुनः कारयति। ईश्वरी
शांद्रनां योगितर्व्यु, ईशानवस्य निर्माणिकल्वाय दर्शयति स
इश्वरस्यति। ‘यो नारायण विद्यालिति पूर्वम्, शारण प्रयोगे,
अमृतस्य हरे सेतुमिति निर्देशादित नारायणवत्साधुक्ता
। य ईश्वर
कालवर्त्तनात्, श्रावणो भगवदांसिधमवन [व] यो प्रमाणप्रतिष्ठतवात्,
‘विद्वान’ शारण तहतति। इति युक्ते, ‘अमृतस्य सेतु’ इति युक्तेके
श्रावणात्। तदा चर्मेनदिति वायवन्द उपायात्तरमइयामेयपस्र, नान्यः
पन्था। इस्युकाधिविविरण्यपस्र।

इश्वरकार्त्ताताना वेदान्ताताना परिश्रितम्।
विधायथ समाध्याय दुर्शानामय तत्समम्।
देवताभ्यानुसर्येपु ये श्रीभाषयन्त्रवाहता।
विश्रान्ति कृतमाध्याय प्राच्येक्षेत्र्यामपि अगमान्।
श्री:

स्वेताभ्यस्ततपत्रपरिपूर्वत

सांतिता 471 सूक्षमति 412
शचिभ्य 435 स्थूल्यति 425
स्वरूप 430 स्वभाव 426
सहस्र 395

कारणशहस्त्रपद्धतिपाद: 342
कालस्मार्यागार्दिकार्यन्य- 48
चिन्दा: 349
परिकारे तद्वेषचनम् 348
देवशक्तिनिधिरणम् 351-354
जीवपरापारंपरम् 350-359
तत्त्वहितात्विवेक: 360-367
योगार्थदेशाकालदिशि 368-373
योगसिद्धिनिपत्तादि 374-378

भगवत एक्स्यैच
मोक्षपद्धतम् 380-381
भगवतो मोक्षद्वरुपदि- 382-384
मद्दतम् 387-387
प्रेयेद्वेवतात्तत्तम् 386-382
नित्यनिरंतरार्थविच 388-392
मोक्षपीदेवतसरस्मिद्रतम् 393
ह्रदयुक्तहे निविद्यतम् 394
पुरुषस्वत्वपतिनिधिपरम- 395
पुरुषत्तम् 397-399

अमेद्ध्वहारानिविधि- 400
कत्वम् 401-404
अजामन्तायहिविचार: 404
चमसाधिकरणम् 405
जीवप्रदेवतात्तत्तम् 407
मायामाथितत्तम् 409-410
तत्त्वुद्दिप्रार्थना 411
सर्वकर्मार्थप्रतिहारि 412
सर्वतितिशाश्यतम् 418
सर्वदेवोपास्तत्तम् 420
जीतापुरुषत 421-423
जी स्वार्थीपुरुषार्थिता 423
कालस्मार्यागार्दिकार्यन्य- 426
प्रेक्षतम् 426
शक्तित्राधिपतिशयः 431.
समेतेवतनात्तमाहितत्तम् 432
चतुरुम्बुद्वायू-दादि 436
उपदेशोपसहार: 437
गुरुभक्षणवद्यकत्तम् 437
शेताध्वतरोपनिपदः

पराधिकरणमु 439

शेताध्वतरोपनिपदः: श्रीपत्येकपत्वं व्यासार्यवर्णितमू. 442-447

शारीके शेताध्वतरायुपनिपदायायस्यलब्ध्योः

श्रेयं  
शा.

1-6.
4-1-2.
5-8, 9.
2-3-21.

2-10.
4-1-11.
8-10, 6-19.
2-12-22.

3-9, 10.
3-2-7.
3-35; 5-8.
1-3-23.

4-5.
1-8-8.

ऋष्यादिनाम

शेताध्वतर: अत्याधिक: ऋषिसंख्या: 437

शेताध्वतरोपनिपदर्थसंग्रहकारिका

1. श्रीदार्षकान्तान्तु गतात्मीशादिदु कमात।
शेताध्वतरसम्भवनिपदेकादशी स्थिता।

2. भौलोकमयात्माचिदचिदन्तासैव कारणमः।
अष्टाङ्गयोगो जीवं समीक्ष्यं निरीक्षयेते।

3. एकोठ्ठे भगवानं मुक्ते: पन्था नमस्त्यादिचित्र।
अकारायोद्भवमयादिदेवतादिगममयः।

4. कामहिरपरतन्त्रायुवतसत्तविविष्णुः।
नमस्त्यादिचित्र ममत्येकस्यो विश्वकर्मन्।

5. शेताध्वतरस्वणां पर्यक्षेत्तरं समीक्षित:।
शिवरूपदिष्टवेदः भगवानं पुरुषोऽवः।

युगमस्तु

—**—