THE

ĀTMA-BODHA,

WITH ITS COMMENTARY;

ALSO THE

TATTWA-BODHA:

BEING

TWO TREATISES OF INDIAN PANTHEISM.

MIRZAPORE:
PRINTED FOR THE EDITOR, BY R. C. MATHER, Supt.,
AT THE ORPHAN SCHOOL PRESS.
1852.
श्रीमच्छुराचार्यव्रतस्तव विख्यातिसबिख्यातत्वात्कर्षकया

ढीकया महित

आलम्बोधः ।

तथ्यविख्यातत्वात्कर्षकम्

तत्त्वोधः ।

इत्यतदानानुपर्यये चन्द्रि येव प्रथमावकाशमितादिपुस्तकः
कविः देववीर निनोद्य च पुरस्मितादिपुस्तकसानाः
नेकप्टि: संकीर्ण श्रीवद्वाराणसीखाराजसेने
पाठवाध्यायकोहलवालहायोहरे वृंदावनं दरारा
प्रकाशितम् ।

मिजापुरास्खनगरेनालायमुद्रानामकयनवशा-
लायां मान्यश्रीमिथरमहाशयेन मुद्रितम् ।

ईश्वर्वर्म संवत् १२ पु. २ यज्ञे ।
श्रीपरमेश्वरो जयति

आत्मवीचः

श्रीमपुरुषज्ञस्तप्रभु श्रेयाप्रज्ञतप्रभु पुरुषोत्तमस्तप्रभु श्रीपरमेश्वरारम्भः।
विकसितज्ञज्ञज्ञानें च वीतावमाक्षामयेश्वरभये रामस्यः।

इति खे भगवान् शक्तैरायणे उत्साहविभक्तिः। बेदानन्मारम्भम्।
नारायणबोधिनीवेदानन्मारम्भम्। वेदानन्मारम्भमविभक्तिः।

तपोविः सीरायानां शान्तानां वीतावमाक्षाम्।
सुसुर्यामण्डलोपिव्यासेऽः। विभवायते।

तपोविः सीरायानां शान्तानां वीतावमाक्षाम्।
चक्षुवद्भावणिवर्णीमितिस्कृतस्वर्गायुक्तस्य।
चक्षुवद्भावणिवर्णीमितिस्कृतस्वर्गायुक्तस्य।
गुहायानीमितिस्कृतस्वर्गायुक्तस्य।
तत्त्वं शान्तानाम्।
अतोभिमाश्वानम्।
वीतावमाक्षाम्।
इश्वरचार्यकमोऽविगंग्रिहणाम्।
सुसुर्याम्।
संसाराविन्यसंछेप्यं उत्तमवलानां बोद्धाकारंसम्बन्धनाम्।
अवसाम्भवोः।
वासिन्देशयोऽद्वितियो विविध्यातिरिक्तः स्वतः नामात्मा न निर्लोच्यते।

चिन्तामणि । ब्याह्यान्यं । नस्सुति । अपि ।

चिन्तामणि । ब्याह्यान्यं । नस्सु ति । अपि ।

चिन्तामणि । ब्याह्यान्यं । नस्सु । ति । अपि ।


सृजनावलीं संघार्थ यथार्थ ज्ञानविद्या वतिकार्य ज्ञानात्मक निष्ठा।

संसार: सुख-दुःखो वह सदाभाष्यदाता।
संसार इति। रागवानिरांत: तन्मलयमान। संगार: संसारत: खसको खस कारणमुल्यो अस्थि वित्तश्च भूतमायेपयेः संसार: भविष्यमायेः। प्रवेधे च: वागवामत्राम्बानीक्षार्यः श्रिव:। तत: वर्तनः: सुखुम्य इति। खसोऽह वाक्य: चिद्रात्मुख्य: तन्मलयमायेपयेः श्रिव: इति श्रिवः। प्रवेधे निर्दैगः श्रिवः चति सिध्या तदस्य। इति। ज्ञानमायेन वर्तनः।

तावত् सतं जगद्धाति शक्तिकार्जुन यथा।

वाचक चायवत् व्रत्या साधौ धार्मिकानमवर्यम्।

तावददिति। वथा नीष्पत्तिचित्रोऽधि ज्ञातिविशुद्धीष्ठानैः वाचकोऽय तावदादृश्या गुरुवायुमृत्युष्ठान तत्त: साधौ धार्मिकानमवर्यम्।

तावत् सतं जगद्धाति सत्तिकार्जुन यथा।

वाचक चायवत् व्रत्या साधौ धार्मिकानमवर्यम्।

तावददिति। वथा नीष्पत्तिचित्रोऽधि ज्ञातिविशुद्धीष्ठानैः वाचकोऽय तावदादृश्या गुरुवायुमृत्युष्ठान तत्त: साधौ धार्मिकानमवर्यम्।

तावत् सतं जगद्धाति शक्तिकार्जुन यथा।

वाचक चायवत् व्रत्या साधौ धार्मिकानमवर्यम्।
# अश्वमोचः

मदाद्य चारौपिता मायाकालिता न वु स्वः। वत्स ख्रामा-भस्मपुरं जलं कटृणीपालमधुरकर्षणात्पीठें संत तत्क्रुपं भवतं न वु स्वामेन तद्विद्वेषं। १०। अश्वमोचः चिन्तामिका निदर्शितः कृपामार्गम।

पञ्चीत्रितमहाभाष्यम  कर्मसंज्ञितम्।
शरीरं सुखः खळ् खानां भोगायतनमुच्यते ॥ ११॥

पञ्चिति। पञ्चां सुतान्त्र प्रत्येकं हिधा विभाषा तत्चैव अन्यः। चतुर्धां विभाषा सांगं तत्तत्वम् प्रदेशम्।
एवं पञ्चीत्रितः। स्वाधिश्वासनारूढः अन्यम्। पञ्चां भरं भारं भूसं पञ्चां रुपं स्थितं शरीरं सुखः खळ् खानां भोगायतनं भोगान्तं प्रमाणानं इति ॥ ११। कृपामार्गम।

पञ्चप्रणामपथायुक्तश्रीमहाशक्तिम्।
अपघोषितभूतानं सुखान्तं भोगायतनम् ॥ १२॥

पञ्चिति। पञ्च प्रणाम एकाश्रय स्वाधिशास्त्र पञ्च उत्तमः।
वासनण्यानां भद्रें निद्रा निर्देशं। समस्यानं सङ्क्रमण-स्वाम्यनामकान्तं। करणांतिं। वुल्लोपिनिषादीमका। यत्। बंजुकमफोलकात्मा खृष्टमभूतानं सूचातः खळ् खानां खिर्रणीरं सुखः खळ्। भोगायतनमिव। ॥ १२॥ ततोष्ठं कारणोपाधिमाच।
बुधवर्षादिविष: कोशेशुरूकं युक्तावधाति ।
आत्मानमानिं शुद्ध विपिनाय नक्षत्रः यथा ।

वर्षादिविष: पञ्चकोशीं चावद्रात्मिनि शिखरं वधु: स्त्रे शरीरं
युक्तावधाति स्त्रुतिः नक्षत्राणि युक्तावधाति तोष्णापनलस्त्रुतिः स्त्रोतः
विपिनाय जानोत्तादि । कवि वृतान्तां सहित नामा वृतान्तां
शून्यादेश्यं शून्यादेश्यं विपिनाय जानोत्तादि ॥ १५ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि । १७ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ १८ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ १९ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ २० ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ २१ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ २२ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ २३ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ २४ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ २५ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ २६ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ २७ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ २८ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ २९ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ ३० ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ ३१ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ ३२ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ ३३ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ ३४ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ ३५ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ ३६ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ ३७ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ ३८ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ ३९ ॥

विपिनाय युक्तावधाति स्त्रुतिः श्रवणं च चावद्रात्मिनि
विपिनाय जानोत्तादि ॥ ४० ॥
अर्थानि: 

गुणवानस्वाध्यायः कथोपकारितिः सुमुखः इत्यचाधुरिः।

देहेन्द्रियवशाच  कर्माद्यत्वः सत्तीर्ग्वानिः।

भद्रत्वासक्तिविवेकः गच्छन नीलानादिवान् ॥ २० ॥

देहेन्द्रिय:। देहेन्द्रियवशेषानुनुससृतः  गुणवान चक्ष्याद्रीनः
कार्यं कर्मवस्त्रिपामान निग्निन्त्तिः सचिवालयः परमात्मेनात्मा सामोघिरैव विभवते।

यथा गच्छन नीलानादि । चतुर्व यात्रानि मतमाति।

अजम्भववसेय:। मूल्यस्तुमूल्य चन्द्रचन्द्रादि व्यासः ॥ २१ ॥

अजम्भवसः। उपाधिवसेय:। कर्माचारादि:।

गुणवानस्वाध्यायः उपाधिवसेय:। कर्माश्रयः।

अर्थानि:। रागेश्वरामाख्यातिः ख्यातिमार्गः गच्छन नीलानादि ॥ २२ ॥

रागेश्वरामाख्यातिः। ख्यातिमार्गश्रीतिः।
अब्बा: ||

चालानो विद्या नाती बुद्धारोध्यो न जालिति।
जीवः सवमस्म चाला कर्ता ढंगं प्रवृत्ति मुख्यति॥२५॥

चालान हृदित। चालान खामावाणिव विकारणयु वुढ़ेति कथा-किटित्वो चोधत्रेयी नासिका जवलात। तबापि जीवः चालानाव-झारः सर्न शाबाशास्त्रकान्तकोशाम तत्साह्य: पिष्कले प्रार बलत-भेकनमाणार्को चाला एकोनिक्षिप्तत्वमिति विचारात् कर्तारं ढंगं प्रवृत्ति मुख्यति चालो महतीवर्यः॥२५॥ चालान खसे प्रासदे च-पिष्कले क्रिये हेतुहरानारोष्य बिष्मेतियान।

रक्षसकारयोगानं जीवं चाला भवं वहनं।

नां जीवः: प्ररम्भिति भाष्यश्रीच्छिन्यो भवेत॥२५॥

रक्षित। वया संतानन्दारो विकारितत्त्वारेण सर्नारोकाणं चलान भवं कसार्यां वहि देवानानारी वसिन जीव-विकारयाय चहिन्यं परिचितः चाला भवदुःखागरे समो महतिः। यहा शालाचार्यमणकिं शालाचार्यमणस्तुपम कर्तारं नवीकुट्युत यस्माति तता। नां जीवः: परमाधामिति चाला भवदुःखाकरतः चहिन्यं भयेत॥२५॥ नवमायत्वकारोकिं दुःखानानारादितिः: कथं नावलेकृते न चालाते तत्त्वः॥

चालानमोचः ||

चालानभास्यायोऽको बुद्धारोधीदिशियांच।
दीपो घटादितः सार्य जस्मैविनारायणाः॥२७॥

चालानभास्यायोऽको बुद्धारोधीदिशियांच।
दीपो घटादितः सार्य जस्मैविनारायणाः॥२७॥

दीपो घटादितः सार्य जस्मैविनारायणाः॥२७॥

नवमायत्वकारोकिं दुःखानानारादितिः: कथं नावलेकृते न चालाते तत्त्वः॥

चालानमोचः ||
श्रवणत्रिविधानी श्रवणिएकवर्त्मण्यः श्रवणिकारणां विद्यान्त मायु- 
वादनेन प्रकारेण जानीवादित्यः।।२५।। चारस्वव्यवस्थनेत- 
शिक्षणायामेकानाय चारमा 
श्रवणिएकवर्त्मण्यः नागान्तर्यावर्त्यः।।२६।।

चारविधोऽसः श्रीराज्यः दृश्यं बुद्धवत् चरसः।

प्रतिशिलचार्यं बिद्यायं वैद्यन्ति निम्नलिम्बः।।३०।।

चारशिक्षणिनि। देहान्यालब्धि चर्यं च श्रावणमात्रानिवार्यं श्राव- 
बांधवमेकायः। चर्यानयासः प्रतिशीलचार्यं निम्नलिम्ब:-

चारशिक्षणिनि। देहान्यालब्धिरूपः द्रा। ३१।।

देहान्यालब्धि में जनमजागरणकालयायः।

श्रवणदिविवनिधीतः सर्वो निरनिद्रियतया न च।।३१।।

देहेति। देहान्यालब्धि समावेश्यां श्रीराज्यथायः जबजजागरणकालयायः न चति।

इण्डियादिवर्षको-
विविकादेश चारीनो विरागी विज्ञानित्रियः ।
भावादेशं कामांकन्त मसानं नासिनयः ॥ ३७ ॥

विविकादेशं जनसः कामांकन्त चारीनो विरागः सुखः-सुधाकरः। विरागः वर्जनो स्वाभिमानः एवं विनिर्विज्ञानित्रियः यादि वेन । तस्मात्तत्त्वसङ्गमविनिर्विज्ञानित्रियः।

विनिर्विज्ञानित्रियः निर्विज्ञानित्रियः बुद्धिविध्या नावं भावेत ॥ ३७ ॥

नन्दं हरिप्रति वाति कामेऽकृष्णद्वा वाति वा।

विविकादेशं चर्चाय संविद्याय धियं सुधी: ।
भावादेशं कामांकन्त मर्माविनिर्विज्ञानित्रियः ॥ ३९ ॥

चातुष्टयविनिर्विज्ञानित्रियः कर्तव्यः। चलं गुघवा सचरोऽस्मिन् स्वभिमानं विनिर्विज्ञानित्रियः।

बुद्धिविध्या नाति वाति धियं सुधी: ॥ ३५ ॥

गतिस्य भावायुः नाति चातुष्टयविनिर्विज्ञानित्रियः।

चर्चाय संविद्याय धियं सुधी: ॥ ३६ ॥

परिपूर्वचातुष्टयविनिर्विज्ञानित्रियः परमाचेत्यः ॥ ३९ ॥

नमोऽपरं सवाय सवाय परमाचेत्यः।
रामबोधः

चाँदण्डनामोदः परे नायनि विचारे।
चिद्वन्दनौकपलाप्त्रीयवते स्वमेव तनु। ॥ ४१ ॥

चालननीति। चाँदण्डनामोदः परे चालनि न विचारे च भेदः कवितामनवें भावम्। चालण्डकपलाप्त्रासू महामेव श्रीयते प्रकाशते। ॥ ४० ॥ एवं विमहुताकुशातुः प्रायचत्कलामाच।

एवमात्मार्गे ध्यानमयले सततं कृति।
उदितावगतिज्ञाला सवांज्ञानेन दृश्ये। ॥ ४१ ॥

एवमिति। चालनार्थे। चालननीति: रत्नमेवार्षिकसिन्।
प्रश्न्यौ विद्यार्थीनानिन तवोषयं चवं छसे तत्त्वं वधाने चालनथार्थिकानाहि विद्यामेवेभेनान्य स्वाभाभानिषेन: बपविष्ठ नावति तदा मुषुः खारायेरिविहितः कतवाचो भवतीवः। ॥ ४१ ॥ एवं जीवप्रथात्मान्तरतिकारणनेविब्धा-परिकृतितात्मस्थे निषेधमुवते चति परमात्मस लघुमेवार्षिक-वेदेष्यादः।

अस्योनेव वोधेन पूर्व सत्तमसः हृते।
तत चालनभवद्वाच स्ववेवार्षिकानव। ॥ ४२ ॥

चालननीति। अस्यप्रथाशुष्यानान्तमानकारविभुमान् स्वव-विषेषते तत्त्वानायेवः। ॥ ४२ ॥ चालन चवं चरघनि: परोचश्चामा-

रामबोधः

वस्त्राद्वा एव चालन कदा प्रासो भनेति। चिद्वन्दन ष्ट्रं तथा। ॥ ४३ ॥

चालननीति। चालन एव चवं चरघनिः। चालननीति: वस्त्राद्वा एव चालन मनुष्यस्थानाधाम श्वामाति। चालननीति: चवं चरघनिः। चालननीति: वस्त्राद्वा एव चालन मनुष्यस्थानाधाम श्वामाति।

स्वाधीनयोगेन कृतं तत्काही जीवता।
जीवेऽन्नैव तात्स्वे बन्धूः नस्ते निवर्तते। ॥ ४४ ॥

स्वामाति। स्वाम्यधारे स्मृतस्मां चुन्दुष्णुप्रमिति चो-रुश्यवेत्ता सिन्नि तथा चेतार्थिकानान्यां तत्वी जीवार्थिकानान्यां तथा शान्तार्थेशस्मान्तितविश्वेषतं तथा जीवेऽन्नैव तात्स्बे बन्धूः नस्ते निवर्तते। बृह्यन्ति-शरणमिति जानतीवः। ॥ ४४ ॥ चालनण्यामेवार्षिकाने चालनण्यामेव ज्ञाते। कच्च्च्चालनण्यामेवार्षिकाने चालनण्यामेव तद्रपि तथावर्षिकानेव।
तत्त्वस्थपानुभवायुतां ज्ञानमन्यता।
चरं समेति चाचाचार्यां वाच्ये दिष्मभास्रिवद्यत॥ ४५॥
तत्त्वस्थः जीवपर्यमप्रीरत्नालोभावाद्वृत्तमां बचनां तद्रचं
मेल्यां च वाच्येत। दिष्मभास्रिवद्यत। सारस्मार्यन्यवः।
॥ ४५॥ चरं समेति प्राचे नै दोष वीणी सम्बिधानान्यां बन। वनिष्ठानन च चिल्पा। कच्च प्रेमप्रवण अस्मर्यन्यानुभवेन पश्चतीवाक।
सम्भविधानान्यां वोगी खलमन्यवाचिन्यं जगते।
प्रवासं च सम्बिधानान्योऽस्मीचते चाचाचार्यभुपा॥ ४६॥
सम्भविधि। सम्बिधानान्यं च च दोष्ठं प्राचे तद्रचं श्रोताऽवो भन्यताः भाशः। ४६॥ सम्बिधानान्यं च दोष्ठं प्राचे तद्रचं श्रोताऽवो भन्यताः भाशः। 
सावत्तविधानान्यं च च दोष्ठं प्राचे तद्रचं श्रोताऽवो भन्यताः भाशः। ४६॥ तत्त्वस्थः सारस्मार्यन्यवः:  कच्च प्रेमवचारावः।
तीब्यो भोवार्यं चलवा रागदीपाद्रिः राचासान।
गोगी शान्तसमायुक्त सारस्मार्यवो भराजते॥ ४७॥
तीब्यो: सावत्तविधानान्यं च दोष्ठं प्राचे तद्रचं श्रोताऽवो भन्यताः भाशः। 
शुद्धं कुरुस्तुग्रं विन्य स्वायत कल्यानं सम्भविधानान्यं च दोष्ठं प्राचे तद्रचं श्रोताऽवो भन्यताः भाशः। ४७॥
चारमवेशः। इद्वं नै वेदश्रवन्याब्यावायत्वतः स्वायत्यस्य ग्रं न किञ्चिद्वितये। ध्वना ध्वनायावे खल्कां बहुद्वान्यस्य। 
अथ: खलमुखो भो दस्यमार्यन्येतेनाभिं प्रवत्तिः। वा.
पारस्मु विदयो नामयेन यद्विकृत्य सम्भविते शुद्धे। ४७॥
तथव्युत्सर्वं जीवमुखस्यवाचः।
२२ ॥ आमवोधः ॥

वासना निलाः। अभ्युतमाहुन्येष निर्भरः। चानन्दमयो गतञ्च- 
दीपवर्तताय वर्षकारे शशाशिविवर्तामात्रमधुमुखितं भासत 
हुःः। ५०। एवंसुक्रपकारेण जीवनमुकः। यज्ञांचार्यमय- 
वादेन तेन वर्तितव्यमिवादः।

उपाधिस्थोपिपि तत्स्मैन् लिचो योमवन्युः।
सर्वबन्धवत् सिद्धदस्तौ वायवचरूः ॥ ५०।

उपाधीति। वेदोपपाठी वाचिलेन सिद्धोपिपि सुनिश्चित- 
वङ्गमाः सम करलेयो नातीति भावेत्। सर्वोपपाठी 
बखवत् राहस्यान्तः। एवच विभेदयु वर्षद्वया मातिष- 
नाशक आपूर्णितिः समु वायुवर्तेविवर्तेव। ५१। पार- 
वक्तव्रेण वेदोपपाठी शैवेः विद्वेद्युभिः यथा।

उपाधिशिलाभिषिक्ती निविश्चिन्ते विश्रिन्युः।
जले जल विद्वेद्युः तेजसलोचसि वा यथा ॥ ५२।

उपाधीति। उपाधिभ्रमदेशचले वार्तथकमयेऽते सूनी- 
योंगी विद्ययों सर्वच वायको परस्परसः निविश्चिन्ते यथा सवति 
तथा सिद्धोः। भवनायी विद्धानो जले अवनवांति। ५२।
शंकाः। चानविश्वयात्रा तत्रत्रस्मृतानामिति स्वाक्षरे।
चरवत्र ब्राह्मणोर्निमित्र। यथा चीव वा ब्राह्मण चतुर्वेदितात।
त्राणार्चन्त्रि निमित्र ग्रामे वर्तमानस्य सप्तमिकृतिः।
ननु सोमनाथस्य तदानुसारं विविधाविद्या भवेत।
चरुरुणे प्रथमे प्रवचनो विविधाविद्या भवेत।
ननु तदानुस्य यथा प्राकृति।
तदानुस्य निमित्र ग्रामे वर्तमानस्य सप्तमिकृतिः।
ननु सोमनाथस्य तदानुसारं विविधाविद्या भवेत।
चरुरुणे प्रथमे प्रवचनो विविधाविद्या भवेत।
तदानुस्य निमित्र ग्रामे वर्तमानस्य सप्तमिकृतिः।
ननु सोमनाथस्य तदानुसारं विविधाविद्या भवेत।
चरुरुणे प्रथमे प्रवचनो विविधाविद्या भवेत।
वर्णं सचिवाद्यां महान चानचुनितुरीचचि \\
अच्छन्नचुनित महान भानुमधवत् ॥ ६२ ॥

वर्णेऽवर्तिः। चचुवादिभिः प्रक्षुं दुःक्षतं चूल ग्रुतिपदयः ।
न चुचुवति। न चचुवा पश्चिम कविद्रें भर्तर महान सनकाभिः ।
वथा च चानचु च वर्णेऽवर्तिः । कविद्रेण वर्णसि प्रक्षुं।
वर्णेऽवर्ति: च न पश्चिम ।
वथा चानचु वर्णेऽवर्तिः।
वर्णेऽवर्तिः।

अश्वादिभिः कर्तवेऽसो चानामिनिरिवतः ॥ ६३ ॥

वर्णेऽवर्तिः। स्वयं महानमुनि: स्वर्णवर चोतात्स्वयम् ॥ ६४ ॥

वर्णेऽवर्तिः। चचुवादिभिः। चचुवादिभिः च। चचुवादिभिः।
चचुवादिभिः। चचुवादिभिः। चचुवादिभिः।
चचुवादिभिः। चचुवादिभिः।
चचुवादिभिः। चचुवादिभिः।
चचुवादिभिः। चचुवादिभिः।
चचुवादिभिः। चचुवादिभिः।
चात्मकोऽध्य: ॥
परमात्मा शुद्धकार दृष्ट: यन्न नमोऽज्ञानस्मुपरंतरं भावयतः
पूर्वकरूपः प्रकटस्य इत्यादि ॥

शुद्धकारश्रीदिति चालमा वोधमानसऽपपद्धति ॥
सवर्ण्यापि सवर्णार्थी माति सवं प्रकाशति ॥ ८० ॥

शुद्धति: बौद्ध यव भाव: सवर्णाधारभूतात्मा सवर्ण्यापि
सवर्णार्थी च वेण्यं साधनः ॥ ८१ ॥ नवात्मानी श्रीयाप्रतिवन्धकदु:-
रितपरिवारान्त्र्यः प्रवागादितिविष्णुविहोः सत्वः इत्यादिश्रावतम-
तीर्थिंशनास्य न किलित: कर्मवधातीयाच ॥

दिन्देशश्रावाधुनपेचसवर्गः
शीतादिशुचित्सुखं निर्भ्रक्षनम् ॥
यः सामतीयं भजते विनिष्क्रयः
स सवर्गवित् सवर्गतोऽस्मात् भवेत् ॥ ८१ ॥

ईत्याम्बोधः समासः ॥

दिन्देशति। यो विनिष्क्रयः परस्वः सामतीयं भजते च च-
वित्त। सवर्ग। सवर्गं परमात्मान्त्यपहावतः सुको भवेत् ॥
कश्चिं सामतीयः दिन्देशश्रावाधुनपेचसवर्गम्। शीतादि-
वासुदेवे श्रीगोकर्णे नव शान्तप्रज्ञे युषम।
सुसूचि नितान्दीय तत्त्वोधो विधीवते।

शायनपत्त्यमन्नाथातिः होष्याणानान्हुम तत्त्विविदे-
कपालव वच्चाम:।

शायनपत्त्य विभी ॥ १ ॥

निदानिथाभुजविवेकः। इच्छामृत्युवधमोगविरागः। शमा-
दिप्तप्रस्पर्णः। सुसूचिः वेदं॥

निदानिथाभुजविवेकः कः ॥ २ ॥

निदानिथाभुजविवेकः कः ॥ ३ ॥

इच्छामृत्युवधमोगविरागः कः ॥ ४ ॥

इच्छासंघर्षभोगविरागः। यज्ञसेव कार्यसम्पन्नहस्तिः

शमादिप्तप्रस्पर्णः कः ॥ ५ ॥
तत्त्ववृद्धि:

श्रेणी देन उपरतिचित्रिता यद्या वर्णाणं चेति।
श्रेणी: कः ।१५।
नारिक्ष्यिनिग्रह:।
देन नै:।१६।
दीनिग्रह:।
उपरत: कः। १७।
प्रपन्धम् उपरमणम्।
तितिचा कः। १८।
शोरीणादिन्द्रविशुष्टम्।
श्रेणी कः। १९।
गुष्टेदान्वाकारं विशाख:।
वर्णाणं किम्। १६।
चितंकरं।
गुलां किम्। १६।
मोचि मे भूवादिति हैवेच्छा। एतत्थथापनात्नछथाः चातस्यविभेदसाधिकारिणो भवति।
तत्त्ववेचः कः। १३।
कामो भव्यसद्वचत्, यथे भिधिैति भानेव।
कामो कः। १६।
## तत्त्वबोधः

जागृतवस्त्रां वृद्ध संस्कृत तत्त्वनिवासनवा निद्रामनवे वा प्रपश्चातातिति: स प्राप्तवस्त्रं ज्ञातशरीरक्षभावस्त्राभिमान्यार्थम् तीजश इत्युत्तरे।

चुक्लसवस्त्रा का च । २० ॥

चर्हे किविपि न जानाति सुखेन मथा निद्रासभूयति हि तत्तवान्नुसब्ध थतेत। एतद्वारस्त्रारणशरीराभिमान्यार्थम् प्राप्त इत्युत्तरे।

धर्मः कोशः । के । २१ ॥

अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विषमयः अनन्दस्वरूपः चित्तः त्रिविधतिः।

धर्मः के । २२ ॥

द्विवेदेनैव भूलोकाण्वेनाभिधर्मस्य संध्याक्रृतप्रमुखाय विधिलये चोः।

धर्मः के । २३ ॥

प्राणादिप्रश्नायो भागादेशिक्षप्रश्नकार्यान्वयन: प्राणमयः कोशः।

धर्मः के । २४ ॥

सन्ध्या वाणप्रश्नायं च मिलिता मनोमयः कोशः।

धर्मः के । २५ ॥

सन्ध्या वाणप्रश्नायं च मिलिता विषमयः कोशः।

धर्मः के । २६ ॥

## तत्त्वबोधः

भिन्नादिद्वितितिसत्तां साधुप्राणां शरीरं तद्वांवति कोऽश:। एतत् भिन्नादिद्वितितिसत्तां मनो मनो साधुप्राणां शरीरं शरीरं मनो साधुप्राणां शरीरं शरीरं हि केसरिसत्तां सक्षुद्धं शरीरं शरीरं ज्ञातस्वरूपः न नवरसित।

धर्मः के । २७ ॥

विनियोधवेनकारात्मकः सुखस्वरूपानि यदृस्ति तद्वांवति कोऽश:। एतत् भिन्नादिद्वितितिसत्तां मनो मनो साधुप्राणां शरीरं शरीरं मनो साधुप्राणां शरीरं शरीरं हि केसरिसत्तां सक्षुद्धं शरीरं शरीरं ज्ञातस्वरूपः न नवरसित।

धर्मः के । २८ ॥

कालधारेर्पित्ति चतृतिधर्मी ततो चर्हे।

धर्मः के । २९ ॥

फलविद्विष्णुप्राणां शरीरं अवदानामत्वोतप्तप्राणायामावभाष्यः यत्तः तत्तः।

धर्मः के । २० ॥

सुखस्वरूपः। एतत् भिन्नादिद्वितितिसत्तां साधुसः विज्ञानोति य। यथा चतुर्विभित्तित्वात्मिक्यित्वात् व्यक्ताः। एतम् सन्ध्यावधायो स्विद्विषत्वात्मिक्यित्वात् चक्षुः लोकस्य अवदानामत्वोतप्तप्राणायामावभाष्यः। यावधिः सार्वधर्मावभाष्यः। तत्तः मनोस्तेश्वराय्यौ देशिनुष्ठात्मिक्यित्वात् सन्ध्यालोकायामावभाष्यः। बावधिः सार्वधर्मावभाष्यः। तत्तः चतुर्विभित्तित्वात्मिक्यित्वात् यावधिः सार्वधर्मावभाष्यः।
दिस्यखण्डारी न निवास तस्मात्। कारणांकौम वेष्कर्ष सङ्क्रम एवं
जीव उत्तीतरत्नदृष्टि जानियो एवं। ननु शास्त्रारस्य किष्ठः।
ज्ञान जीवसं निरस्त्रकार्य सबूतेष्यदिक्षु व गतभेददुस्यः।
वाच्यभ्रमणिद्वैष्ठवादिनांस्वदिलितबिनुः। शुल्कमर्मोऽर्पन्नीः।
रूपदर्शीति वैपद्वाचविश्वेती। उपाधिविनिमुः समाधिशाश्वस्यं मुः
दृष्टरूपदेशिन्त्र लघुसत्त्वेः। एवं शब्दतालबिक्रिया ईशुरसां वसीः।
एवं ऐवऽ लघुसत्त्वेऽदृश्य जीवेष्कर्षव्यवस्थेऽबाधकाश्वाः। एवं बदलावावकः मुः
रूपदेशेः लघुसत्त्वेऽभीतेऽ वेष्कर्षवकाश्व लघुसत्त्वेः।
ननु जीवन्मुः कः। || २१ ||

यथा। देवोऽचर्य नुष्पोऽचर्य ग्रामाणाः। लघुसत्त्वेऽवैपद्वाचविश्वेती।
इन्द्रियवकाशाः। ग्रामाणाः। लघुसत्त्वेऽवैपद्वाचविश्वेती।
इन्द्रियवकाशाः। ग्रामाणाः। लघुसत्त्वेऽवैपद्वाचविश्वेती।
मन्त्रश्रवणश्च इति। एवम् जीव जीवेष्कर्षव्यवस्थाः।
ननु जीवन्मुः कः। || २२ ||

कर्माणि कठिनवाचानि || २३ ||
तत्वं: 

मानसिकविज्ञानप्रारंभिक विविधताः सन्तोते ॥

मानसि कथा किंसे ॥ ३४ ॥

ज्ञानोत्सवनांतरं ज्ञानिनिघातः पुरुषार्थवर्त्त जन्म बदृश्यते तदा-
गामी जन्मविनिषये ॥

सचिवतः कथा किंसे ॥ ३५ ॥

ज्ञानकोटिणिवनं जीवभूत्तं सत्त्वं कर्मणां पूर्वोपार्जिनं निधित्ते तत् सचिवते ज्ञेयम् ॥

प्रार्थ्य कथा किंसे ॥ ३६ ॥

इदं शरीरसुलभश्चिदाकं यह सुखदुःखादिग्रं नन्दं कर्म तत्
प्रार्थ्य भोजन नहं भविते ॥ प्रार्थ्यविनिवं भोगविद्व तदं इति
न्यायात् ॥ सचिवतः कथा वशीवार्धिनिति निर्यावासवशालेन स-
श्चित ॥

शास्त्रमि: शबंकरस्य भस्मादार्थं कुश्तेतुर्जन ॥

इति भगवविख्याताः ॥ किद्वागामिनिवधो नविनीद्वगतजनकश्राव-
नानां सम्बन्धो नासिः ॥ किच्चे वे ज्ञानिः सुधर्षर्ति ज्ञानध्वनि-
वति तान् प्रति ज्ञानकिरः गच्छति ॥ च ज्ञानिः निर्याति द्रष्टिस्वरुपः
श्रवणां कुर्वित्ति तान् प्रति ज्ञानिर्थितं ज्ञानार्थे इति
मानसिकविज्ञानप्रारंभवर्त्तं परस्य गच्छति ॥ तथा च शु-
॥ चालबोधसुधिपदम् ॥

४७ १४  अनुयुक्त  शुद्धम्
१० २  पञ्चमि
१२ १४   कष्टवति
१३ १५   कष्टवति
१४ १६   नासाति
२६ १५   नासाति
२७ १७   विन्ध्यात
३४ २  तद्धुः

॥ तत्त्वबोधसुधिपदम् ॥

८ १४   प्रशान्तां