अथ पार्भ्यं संदृपुराणानं गतसूत्रं संहितायां भ्रमगीता िः

मुनयं अन्तः || भवता सर्वमात्यां संश्चापित्रादापि ||
इदार्नां श्रौतुमिच्छायो ब्रह्मगीतामनुचतमाम || १ ||
सर्वविज्ञानरत्नानामाकरस्य महात्मनः ||
कुण्ड्रप्रपायस्यथे भवार्जस्य सुतुसिते || २ ||
तवैवाबिन्दृं किंचित्तति सत्यं प्रभाषितम् ||
यदि ग्रंथते भगवानं स्त्रोतमहाईस || ३ ||
सूत ज्ञातः || वक्ष्ये तामादेशः कृत्यं श्रवणात् कृत्यां कुर्मानूयमासः निवृत्तमाम ||
अर्थसयं सहिता यूरं शूरुणं ब्रह्मविचरमाम || ४ ||
पुरा कल्याणारे देवयं सर्वं संध्या सादरः ||
विचारं सुखं कालं वेरदानायथयुक्तमाम || ५ ||
संश्चल्याविशिष्टात्तू सङ्गोऽपि श्रवणात् महावरः ||
अभिज्ञानविद्यातां मष्टः देवा मुनीभरा: || ६ ||
यत्रासैं जगताः नाथः सवेतः सर्वविचरः ||
महाकाव्यिणः श्रीमान्तेभ्रा भक्तिहिं रतः || ७ ||
मेषस्युङ्कः वरे रुपे सर्वसोगिसमारंते ||
यक्षराजसुगन्धचित्राः सत्यं सूचितं || ८ ||
नानारत्नसमाकारीणं नानाधातुविचित्रिते ||
शकुन्तलसंवरस्यं नानातीर्थसमारंते || ९ ||
युद्धकोटिसमायुक्तं गिरिम्ब्रह्मवन्युङ्कं ||
मधुरादिबः: पण्डितः समुद्रः तीस्रोमने || १० ||
तत्र ब्रह्मवनं नाम शतयोजनमायनस्तं ब्रह्म।
शतयोजनविस्तीर्णं दीर्घिकामिः सुसंयुतमाम || ११ ||
नानापत्त्वसमायुक्तं नानापत्त्वसमाकः ||
स्वादुपानीयसंयुक्तः फलमूलायेश संयुतम् ॥ १२ ॥
श्रयुप्रमरसुचङ्चसुगन्धकसुम्भुतम् ॥
मन्दानिलसमायुक्तं मन्दालस्यस्यायुतम् ॥ १३ ॥
निशाकरकर्षेऽयूक्तं बनसस्य महत्तरम् ॥
तत्र जाम्बूनंदयं तथादिसंक्षिप्नमभिं ॥ १४ ॥
नवमाकारसंयुक्तमशीतलिन्द्रसंयुतम् ॥
महावलसमोपन्तङ्गरालेश्च कोविभिः ॥ १५ ॥
खंडनात्रत्रात्मापिशाचहम्मयुक्तं रक्षितम् ॥
पुष्पकरस्यस्यारेण पूर्णकप्यो श्रवणम् ॥ १६ ॥
ज्वल्लालम् समायुक्तं पुष्पसप्तविराजितम् ॥
विचित्रचित्रासंयुक्तमभिविशिष्टसांशोभितम् ॥ १७ ॥
चकादायसमायुक्तं चितानामुक्तिकेयुतम् ॥
अभ्यागमाभ्रज्ञयुंकं प्राण्यतारणसंयुतम् ॥ १८ ॥
नृत्यगीतादिभिभिषुकमरस्रोगसंयुतिम् ॥
नानाविविधं हृदवाच्यानादीतः संयुतम् ॥ १९ ॥
मुदुम्यायोग्यसारदयं नानाकालसंयुतम् ॥
वेद्योपसायुक्तं स्त्रीनियोपसामन्तितम् ॥ २० ॥
पुराणायोपसायुक्तमयासरसान्तितम् ॥
सर्वत्रविवार सरोप्यो समावृतम् ॥ २१ ॥
आग्रहस्तज्ञानस्यस्यमपमान्तितम् ॥
रथकोटिसंयुक्तं कोटिकोटिजावृतम् ॥ २२ ॥
कोटिकोटि दर्शस्य महावेष विगौतितम् ॥
अश्रुवशादिसंयुक्तस्यात्मान्तवायुतिन् ॥ २३ ॥
असंवातैवतैतीतिन्त्यं रक्षितं प्रस्सुनम् ॥
अति पुष्पवतं प्राप्यप्राप्य पापकप्रमाणम् ॥ २४ ॥
तामिचनन्तः पुरे रुद्रं सहस्रस्थूलसंयुते ॥
प्रथमोऽध्वायः ॥ २५ ॥
सर्वलक्षणसंयुक्ते सर्वालंकारसंयुते ॥ २६ ॥
मुदुतोरणसंयुक्ते कल्पुक्षसमाननिविते ॥
कण्ठीरवपुरालेप्यते परपदर्शनसंयुते ॥ २६ ॥
मुदुलपसमाप्ते रत्नभिर्मिर्मितमण्डपे ॥
देव्या चापि सरस्वत्या बर्णविश्रेयसाह ॥ २७ ॥
सर्वश्रव्दायभूतस्तु ब्रह्मा निवसति प्रभुः ॥
तत्र देवाः द्विजा गत्वा कुलदुर्लोकनायकम् ॥ २८ ॥
नानारल्लसमाप्तं विचित्रमुकुटोज्जलतम् ॥
रत्नकुण्डलसंयुक्तं प्रसचवदर्ने शुभम् ॥ २९ ॥
नानारल्लसमाप्तं तदहाराभरणाधुरितम् ॥
महाइमणिसंयुक्तकेयुरकरसंयुतम् ॥ ३० ॥
विचित्रकटकोपितं मुच्छियक्रेशोभितम् ॥
उच्चरोकसंयुक्तं शुक्ययोपविनितम् ॥ ३१ ॥
नानारल्लसमाप्तं तुन्दवन्धविराजितम् ॥
चन्द्यागस्कपूर्णोददर्शनूरूहम् ॥ ३२ ॥
सुगन्धिकुसुमातोपचनानामालाजुरिशुपितम् ॥
शुक्रवश्चरीभानं तत्जाम्रुपन्द्रभम् ॥ ३३ ॥
स्वभासा सकटं नित्यं भासयन्ते परात्परम् ॥
सुरासुरमुनीन्द्रेश वन्यमानपद्रामवुज्जयम् ॥ ३४॥
तं द्वितीयं सर्वकतां साक्षिणं तपसः परम् ॥
महाइमणिसमोपेता: प्रसचवदनेश्णा: ॥ ३५ ॥
संजातपुल्लिकेषु विवशा गद्दस्वराः ॥
महाशितरुमुक्तद्विध्वाना: प्रणमय वसुधातेः ॥
शिरस्यात्माश्याय सर्वे देवाः समाहिता: ॥ ३७ ॥
तुष्युहुर्ममीशानं सर्वतोक्षिपितमहम् ॥
अहुरिदं पुण्यनिधानं दुःखं पापकर्मणाम् || ३८ ||
देवा जतुः || अहुरिने अहुरिज्ञानरुपेद्धिविधायते ||
अहुरत्वसदिस्मून्नां अहुरदाय नमो नमः || ३९ ||
कष्टसागरस्यान्तां संसारोऽचारंहेतवे ||
साधिनेण सर्वभूतानां साध्यहीनाय वे नमः || ४० ||
सर्वजात्रेव विधात्रेव च सर्वेण्द्रपहारिणे ||
संवैवस्थासु सर्वेषा साधिनेण वे नमो नमः || ४१ ||
परासरिपत्त्वहीनाय पराय परमेष्टिे ||
परिज्ञानवतामतस्वरुपाय नमो नमः || ४२ ||
प्रभजाय पवित्राय प्रजनाभिमुतय च ||
पापपुष्पेण पूल्याय नमः प्रभधराय च || ४३ ||
सुरज्ञेष्ठाय सुर्यादित्वतात्तात्तिकारिणे ||
सुरासुरराणाना सुखदाय नमो नमः || ४४ ||
वेकसे विष्वेन्तराय विष्कुटज्ञानरुपिणे ||
वेदवेदाय वेदान्तातिकाये वे नमो नमः || ४५ ||
विध्वने विधिहीनाय विधिवाक्यविधायिने ||
विध्वस्तकर्मनिधानां नमो विद्वामदायिने || ४६ ||
विरिख्याय विशिष्ठाय विशिष्ठातिहराय च ||
विषण्यां विपादाधिविनिकाय नमो नमः || ४७ ||
नमो हिरण्यगर्भय हिरण्यगर्भिनिते ||
हिरण्यदानसत्याय हिरण्यतिष्ठितियाय च || ४८ ||
शताननदाय शान्ताय शांकरज्ञानदायिने ||
शांकरदिसहितस्यक्ष ज्ञानदाय नमो नमः || ४९ ||
शंभवे शंभकर्तानां शंकराय शरीरिणाम् ||
शंकरज्ञानहीनानां श्रये वे नमो नमः || ५० ||
नमः स्वयंश्वरे नित्यं स्वयंभूवहादायिने ||
द्वितीयोऽध्यायः

स्वयं ब्रह्मचरुपाय स्वतन्त्राय परामने ॥ ५१ ॥
दृष्ट्रिणाय दुराचारानिररतस्य दुरात्मनः ॥
दृश्वदायान्यजननूनामामात्मदाय नमो नमः ॥ ५२ ॥
वनच्छेनाय वन्याय वर्त्तव्य परस्य च ॥
वरिष्ठाय वरिष्ठानां चतुर्वक्राय वे नमः ॥ ५३ ॥
प्रजापतिसमाश्वाय प्रजानां पत्ये सदा ॥
प्रजापतिविजरक्तय नमः प्रजानदायिने ॥ ५४ ॥
पितामह्याय पितादिकलयनारहिताय च ॥
पितुनागम्यदेहाय पेशाय नमो नमः ॥ ५५ ॥
जगतः जगद्धृणे जगद्धृणे परात्मने ॥
जगद्धृणेविशेनाय चेमारज्योतिषे नमः ॥ ५६ ॥
विभोविीयाय विभाय विभेवानाय साक्षिणे ॥
स्वपकाशकमानाय नमः पूर्णपरात्मने ॥ ५७ ॥
स्त्तुत्याय स्तुत्तिशेनाय स्तोतरुपाय तत्वतः ॥
स्तोत्तुपाय सर्वेऽः सुखदाय नमो नमः ॥ ५८ ॥
स्तुतु उवाच ॥ एवं ब्रह्माण्याधित्या: स्तुत्वा भक्तिपुरः सरसु ॥
पूछवत्स्तु सर्वेऽः वदेनामथमार्धात् ॥ ५९ ॥
ब्रह्मात्मः ब्रह्मविन्दुः सर्वेदेतार्भिषु: ॥
भाह गम्भीरया वाचा वदेनामथमुन्तमु ॥ ६० ॥

d्विनायः अवाच्य एव वेदार्थः सर्वथा सर्वभेंधने: ॥
तथापि वश्ये भक्तानां युष्मायं भूर्णतार्थात् ॥ १ ॥
अत्मसंज्ञ: शय: हुः एक एवदाय: सदा ॥
अयं सर्वमिंदुः देवा आसीत्नामार्थस्ततिका: ॥ २ ॥
ततो नान्यानिमपतिकिचित्त पुनः कालपाकदः ||
प्राणिनां कर्मसंस्कारात्रत्वशास्त्रितगतसचतः || ३||
स ऐक्षत जगतवर्ण नु सजा इति शंकरः ||
स पुनः सकलान्तोऽहैकानात्मियशक्तिः || ४||
यथापूर्वं कर्मवेणव सुरा असुखत प्रसूः ||
तं हरे कचिद्दान्ति केचिद्वर्णं सुराचमाः || ५||
केचिन्मामेव चच्छन्ति केचिदन्द्रादिड्रव्याः ||
केचित्त्वाहां त्रिगुणं स्वतन्त्रं केचल्लं जड़यः || ६||
अनवः कचिद्दान्ति शब्दं केचन मोहिता: ||
क्षणपरंसिविज्ञानं केचन अन्तचेतसः || ७||
श्रुत्यंसङ्गं सुरा: केचिन्निःशा चिभौष्णिताः ||
केचिद्वृत्तानि केच्छन्ति निसर्गं केचन भ्रमानाः || ८||
तत्र तत्रव तकोष्ठ प्रवद्वन्ति यथावच्चमः ||
सवं ब्राह्म: श्रुति मूल्याविरिंद्रा इति मे माति: || ९||
पापिष्ठानं तु जन्तृतां तत्र तत्र सुर्यविभा: ||
पाक्षेतारवशादेव जायते शुचिग्रासित्काः || १०||
तेषपि कालविपाकन अश्रयं पृत्याश्वति च ||
पुरातनं प्रयोगं दृष्टितानां प्रसादात: || ११||
कालेन महता देवाः सोपानक्रमत: पुनः ||
चेतसार्गितकं मुक्तं भा प्राप्तविन्ति चिरंतनसि || १२||
पाक्षेतारवशादेव ये विविष्यं वल्लक्षणं ||
विवेकं चेतसप्राप्तास्तांकि केवल्यभागिनः || १३||
चेतसार्गितकं मुक्तं मार्गणां समाश्रित: ||
हस्त्थं स्पष्टं त्यात्क्तं चिह्नन्केरमात्राम: || १४||
विना चेतन जन्तृतां मुक्तिमर्गन्तरेण चेतु: ||
तमसापि विना लोकं ते पश्यन्ति ध्यादिग्रमः || १५||
तस्मादेद्वोदितो व्रथः सत्यं सत्यं मयोदितम् ॥
अन्वेषन वेदितो व्रथः न सत्यं परमार्थः ॥ १६ ॥
परमार्थः द्विभा प्रेक्षा मया हे स्वर्गवासिनः ॥
एकं स्वभावतः साक्षात्परमार्थः सदैव ॥ १७ ॥
स शिवः सत्यचैतन्यसुक्षमानन्तस्तवः ॥
अपरः कलिपः साक्षाद्वेद्यध्यस्तमायाः ॥ १८ ॥
कलिपिवनवस्तुना मथे केचन माया ॥
परमार्थत्याव कल्प्या व्यवहारे सुर्यभाः ॥ १९ ॥
व्यवहारे तु संकल्पः केचनापरमार्थः ॥
आकाशादिर्जगच्छति किन्तु ते कवित्य मया ॥ २० ॥
न्यायार्थसत्यार्थः साक्षातसत्यार्थः चिद्धुनम् ॥
उभयं विक्रमेद्वस्तु मार्गं नैवं वदन्ति हि ॥ २१ ॥
स्वर्गवस्तुसु संक्लेतसत्यार्थेन समानिन्तम ॥
अस्त्येवव्यवस्थन्यन्यने मार्गं हे स्वर्गवासिनः ॥ २२ ॥
जाग्यात्तकाले तु संक्लेतसत्यार्थेन समानिन्तम ॥
मार्गं पवस्थन्यन्यार्थम् कथा सत्यचिद्ध गने ॥ २३ ॥
तस्मादेद्विवक्रमा हृद्या मार्गं सत्यचिद्धापिणः ॥
हृद्याभान्तरेण ते भ्रान्ता इति सम्प्रदान्तिः ॥ २४ ॥
चेतन्यापेश्या चेत्यं व्योपादिः सकलं जगतु ॥
अस्त्यं सत्यं परस्तः तत्कुम्भकुम्भक्षप्तया ॥ २५ ॥
कुम्भकुम्भक्षप्तयो भावा अपि व्योपादिपेश्या ॥
अस्त्यं सत्यचं तु स्वर्गनवपेश्या ॥ २६ ॥
जाग्यात्तुदितांस्तद्यवस्थापेश्य स्वपनाभिम ॥
अस्त्यम् सत्यरूपम् हि न सत्य इतितैकसम् ॥ २७ ॥
तथापि स्वमद्युं तु वस्तु स्वर्गनिवासिनः ॥
सूचकं हि भवत्येव जाग्यत्सत्यार्थसिद्धः ॥ २८ ॥
तथैव मार्गी: सुभान्ता अष्टि वेदोदितस्य तु ||
अयोध्य श्राविसिद्धवर्धायों भवन्त्येव न संशयः || २९ ||
तस्मादेवेदनातरा मार्गी नै त्याज्या निरूपणे ||
वेदोदितस्य तान्यार्गिन्‌कटाचिदादिपि न स्पृशेत् || ३० ||
वेदोदितस्य मार्गस्तायमोहेनापि स्पृशेयादि ||
प्रायस्थिती भवत्येव नात्र कार्या विचाराणा || ३१ ||
एक्ष्यालापिः ते: सायं पंक्ति वेदेनुसस्थितः ||
मोहेनापि न भुजात शुभत्वा चान्त्रायणं चरेत् || ३२ ||
इञ्ज्यादानिविवाहादिकायमध्ययनं शून्यं ||
यदि तेषाहं: कुर्योत्कुर्योचान्त्रायणेणत्रयम् || ३३ ||
पृष्ठस्थिराविचिनिः नातात्तेदित्र शून्यं स्थितं: ||
तेषस्य मोहादः: प्रामः: अयस्कामी कदाचन || ३४ ||
वेदवाशिकेण मार्गमुः संस्कृता ये नरः मुरा: ||
ते हि पापण्ड: सांकात्था ते: सह्रामिन: || ३५ ||
कलो जगद्धिवातारः शिवं भन्नादित्कस्माः: ||
नार्थयिष्यनिं वेदेन पापण्डोपहता जना: || ३६ ||
वेदसिद्धः महादेवं साम्वं चन्द्रार्धश्चिरम् ||
नार्थयिष्यनिं वेदेन पापण्डोपहता जना: || ३७ ||
वेदोदितेनेव मार्गेण भस्मेव स्पृष्टरम् ||
शुद्धमनाचारिष्यनिं पापण्डोपहता जना: || ३८ ||
स्पृश्यालागरणं भस्मचा वेदोदितेनेव वर्तना ||
न करिष्यनि मोहेन पापण्डोपहता जना: || ३९ ||
ठिंगे ठिंगे ठिंगे ठिंगे देवं शिवस्त्रादिसंशिनिः ||
नार्थयिष्यनिं वेदेन पापण्डोपहता जना: || ४० ||
देवकार्यं न कृप्यति पितकार्यं विशेषत: ||
औपासनं न कृप्यति पापण्डोपहता जना: || ४१ ||
पञ्चयतं न कुर्लिति तथेतागातिथिश्चूजनम् ||
बैष्मेवं न मुच्यति पाण्डोप्यता जनाः || ४२ ||
बैद्याहोने मार्गे पूजन्यनि जनादेशनम् ||
निन्दिति शंकरं मेधापाण्डोप्यता महादेशनम् || ४३ ||
ब्रह्माण्य केशवं संदेशभौवनि मोहितः ||
पाण्डोप्यं न जाननि पाण्डोप्यता जनाः || ४४ ||
अद्वितियनमं विश्वेतोत्चरयनं तथा ||
कुर्लित्त्वयथापि स्रावं पाण्डोप्यता जनाः || ४५ ||
एकादश्यामस्याः चतुर्दश्याः विशेषतः ||
उपवासं न कुर्लिति पाण्डोप्यता जनाः || ४६ ||
शतरुप्यचरणं वथति पौरुषस्वतः ||
नाभिभिधानं दृवेत व पाण्डोप्यता जनाः || ४७ ||
चिंतंतानि स्थानानि शिवसि परमात्मनः ||
न द्रुत्यन्ति महाभक्षया पाण्डोप्यता जनाः || ४८ ||
श्रीमद्व्याक्ते वर्तनं अश्वयास सह ||
वत्सरं न करिष्यति पाण्डोप्यता जनाः || ४९ ||
श्रीमद्व्याक्ते पुर्णे वर्तनं सुविचारितम् ||
वत्सरं न करिष्यति पाण्डोप्यता जनाः || ५० ||
अन्येषु च विशेषेषु शिवस्थानेषु वर्तनम् ||
वत्सरं न करिष्यति पाण्डोप्यता जनाः || ५१ ||
दिने दिने हूँ वेदान्तमहावाक्यार्थनिर्णयम् ||
आचार्यान्वित करिष्यति पाण्डोप्यता जनाः || ५२ ||
संस्कारां परहंसाद्वं नांगीकुर्लिति मोहितः ||
मद्यं च करिष्यति पाण्डोप्यता जनाः || ५३ ||
अन्यानि यानि कर्माणि वेदान्तयावदित्वाति हूँ ||
नैसत्चरिष्यति तान्येव पाण्डोप्यता जनाः || ५४ ||
स्मार्तन्यपि च कर्माणि यानि यानि सूरोट्यमांः ॥
नाचरिष्णुति तान्येव पाषण्डोपहता जनांः ॥ ५५ ॥
उर्ध्वरुप्युवि ढलोति तु बैलुं चार्धशन्ध्रकामु ॥
धारिष्णुति मोहेन पाषण्डोपहता जनांः ॥ ५६ ॥
शंखचक्रगड़दावजैरकं विग्रहेः स्वेके ॥
मोहेनेव करिष्णुति पाषण्डोपहता जनांः ॥ ५७ ॥
मनुष्यार्णा च नान्ना तु तेषामाकारतोऽपि च ॥
लाङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ्ङ़
तथा भानस्य विज्ञानं नैवास्यर्मभक्तिमित्यते ॥
अत्यन्तवादुण्डवेन परंरंगीकृतत्वः ॥ ६ ॥
अस्त्रप्रस्थे भानस्य ज्ञानं नाससरभक्तं भवेतु ॥
वन्ध्यायसूनारपि ज्ञानं तदा ब्राह्मणं भवेतु ॥ ७ ॥
पागस्त्रापभानस्य ज्ञानं नाससरभक्तं भवेतु ॥
असतः प्राक्तसूपौर्वा विशेषणामभावः ॥ ८ ॥
अतो विज्ञानजन्यत्वं नासि भानस्य सवेदा ॥ ९ ॥
ज्ञानस्यापि न जन्यत्वमस्ति हेष्वगवासिनः ॥
उक्तत्मायेन जन्यत्वमतीतिभ्रान्तिरेव हि ॥ १० ॥
भानस्यापि तथा भान्तिजन्यत्वमतिभावाः सुराः ॥
भाववेष सत्यजन्यतवाज्ञानं नित्यं सुरोत्तमः ॥ ११ ॥
एवं जताः साक्षी सर्वत्मं संकराभिः ॥ १२ ॥
तेन कल्पत्सन्मान्याद्वारायं भाति न स्वतः ॥
अइन्यन्यं चित्तं च राजद्रष्ट्यायस्तथा ॥
अइन्यपृष्ठेतैसुत्यादेवं भाति न च स्वतः ॥ १३ ॥
प्राण्यापि तथा वाच्यकरणांति वपुस्तकः ॥
चित्तमृत्यम्यसंवन्ध्यारणेऽव हर्न्ययात् ॥ १४ ॥
विभार्ति न स्वतो वाण्यविपयौ तथेतच ॥ १५ ॥
अट्टमान्यदित्यां स्वसम्स्वा सुरसर्वसिं सः ॥
अर्थोपापि केषां चित्तासंके तेन शंकरः ॥ १६ ॥
सर्वचभासकः प्रोक्तस्तेन भातमिदं जगतः ॥
अतो रूपाणि पेनव प्रथतिशेषेन मानवः ॥ १७ ॥
भूणोत्त्रेश्वरद्राश्च गन्धानाघिनिति मिर्यान्तिः
अनेनेव सदा वर्षं ज्ञानरोति तु मानवः ॥ १८ ॥
अनेन स्वादु चास्त्रादु विज्ञानाति च मानवः ॥ १८ ॥
श्राणकराल्यम तु विाप्लम वहुथा श्रव्य्ये वुधः ||
केचिदःशुद्धग्रंतियाधुर्भावालया हे मुरोचमः || १९ ||
मन इत्यपे सन्तः संज्ञानिति केन ||
आप्यानिति विद्वानः केचिदेः स्वर्गवासिनः || २० ||
विज्ञानिति चाप्यने प्रज्ञानिति केन ||
मेघेति चार्यालया केचिदः ग्रीतियपे वुधः || २१ ||
श्रुतिरिप्तपे प्राप्याः मातिरिप्यापि केन ||
प्राणोपि प्राप्याः महाप्राप्याः जृतिरिप्तपे वुधः || २२ ||
स्मृतिरिप्तानितकः केचिदसंकल्प इति केन ||
क्रतृरिप्तपे प्राप्याः काम इत्यपे जना: || २३ ||
ब्रह्म इत्यानितिकः केचिद्वर्णेण्या नामसंसर्गाय नामप्राप्यायस्यसंसर्गायः || २४ ||
एष प्रह्लाद पूर्वतः पूर एष प्रज्ञापि: ||
एष प्रज्ञापि हि देवग्नु मूलानि सुच्रनानि च || २५ ||
अण्डजान्यान्ताश्च स्वद्वजा उद्विजजा ( जा ) अपि ||
अथा गावथ मल्यांक्ष हस्तिपुर्वस्यत्वः च || २६ ||
स्थायायं जंगमं चेव तथानयः ययति किंचित ||
सत्तमदर्शायं श्रुण्य: प्रज्ञानचन्दर्शनः || २७ ||
प्रतिष्ठा सत्तमस्तुनाम प्रज्ञा पारमेश्वरी ||
प्रज्ञानेवत्व तद्ग्रह शिवर्ग्रह्यांश्चिति || २८ ||
पूर्वपद्यप्रियानोदिन श्रत्यांशुमातिष्ठौ भवनु ||
न कर्मणा न प्रज्ञा न चान्येनापि केनचिन्त || २९ ||
वत्सवेदिन्यान्तरण वाराणसीमात्येव मानवः ||
अत नाप्नेव स्तेनश्रवीयश्च: शपथयामयायम् || ३० ||
नन्दिष्ठाप्तपि वहा सत्यज्ञानसृष्टिग्रहम् ||
संसारकेषु गुष्ठावच्ये मायाज्ञानाट्ठिस्सिनः ||
तृतीयोऽध्यायः

नाथिन्तं ब्रह्म यो वेद परमन्योमसंज्ञिते || ३१ ||
सोऽज्जुः सक्षात्साक्षांकामामकमेण सुर्ग्याः || ३२ ||
विदितं ब्रह्मपूर्णं जीवंसुक्तो न संशयः || ३३ ||
प्रत्यग्न्यानविज्ञानमायायतस्तु साक्षितम् ||
एकं ब्रह्म च संपच्छयसायामात्मविरुः || ३४ ||
ब्रह्मूपाल्यस्तस्मादितस्माच्छाक्तिकृतिष्ठितां ||
अपचीक्रत आकाशं संबुतो रज्जुसप्तवत् || ३५ ||
आकाशाद्यायुंज्यस्तु रूप्यांपचीक्रतं: पुनः ||
वायोर्पित्स्थता चाचिरेषाप अत्को वसुंधरा || ३६ ||
तानि शून्तानि सृष्ट्वाणि प्रकृत्य शिवायाः ||
तेषु एव सुरा सुभं ब्रह्माण्डालयिमेन्य मया || ३७ ||
शुचनानि विशिष्ठानि निरंतरानि शिवायाः ||
ब्रह्माण्डास्योदरेद्वा देवा देवाथौ विविहा अर्पः || ३८ ||
देवाद्यो मन्दुष्यात्य तथा प्रभाद्याः जना: ||
तत्कत्त्वानुपप्तं मया स्रष्टा: शिवायाः || ३९ ||
अश्चिस्ताययाविद्विंश्यच्चारीरं भाति देहिनाम् ||
तस्मात्माण्यो ह्यात्मा विभिन्नक्षात्सन्तरो यतः || ४० ||
योऽध्यं प्राणमयो ह्यात्मा भाति सर्वशैरीरिषणाम् ||
ततो मनोमयो ह्यात्मा विभिन्नक्षात्सन्तरत्वं: || ४१ ||
योऽध्यं मनोमयो ह्यात्मा भाति सर्वशैरीरिषणाम् ||
विज्ञानमय आत्मा च ततोऽन्न्यात्सन्तरो यतं: || ४२ ||
विज्ञानमय आत्मा यो विभाति सक्षात्त्वनामस् ||
आनन्दमय आत्मा च ततोऽन्न्यात्सन्तरो यतं: || ४३ ||
योऽध्यं मनोमयः सोऽध्यं पूर्णः प्राणमयेन तु ||
मनोमयेन प्राणोऽपि तथा पूर्णः स्वभावत्: || ४४ ||
तथा मनोमयो ह्यात्मा पूर्णां ज्ञात्मेन तु ||
आनन्देन सदा पूर्णस्तथा ज्ञानयों सुरा: || ४४ ||
तथात्सनन्दमयापि त्रह्मास्तवन्येन साधिषणा || ४५ ||
सर्वत्रोत्ते संपूर्णों त्रह्म नान्येन केवलित || ४६ ||
यदिः त्रह्म पुर्वलयो सत्यानाद्वात्यमकसु || ४७ ||
स रसः सर्वदा साक्ष्माचानयथा सुरुपुणगावः || ४८ ||
एतेवेच रसं साक्ष्माचारवथा देही सनातनम् || ४९ ||
सुखी भवति सर्वत्र नान्यथा सुरसचमा: || ५० ||
असत्यसिद्धपरसन्त अस्तत्मभूतादिक्षितम्यनामु || ५१ ||
को जीवाति नरां देवः को बा नित्यं विच्येेती || ५२ ||
तत्सात्सव्यमानां चित्ते भास्मानो रसो दयः || ५३ ||
आनन्दयोति उःक्षाव्यं जीवात्मां उपाध्यातात् || ५४ ||
यदा देवैप एताति अस्तत्मभूतवादित्वक्षणे || ५५ ||
निर्माणं परमेकावं विद्वृत तुरसचमा: || ५६ ||
तद्वाभयमयंति कल्याणं परमांतप्तम् ||
स्वात्मभूतं परं भ्राह्म स याति स्वर्गवासिनः || ५७ ||
यदा देवैप एताति अस्तत्मभूतवादित्वक्षणे || ५८ ||
विजानाति तदा तस्य भरं स्त्रावात संधयः || ५९ ||
सर्वात्मात्मभूतं यद्हव्र तत्या हितक्षणेण ||
उदास्रति तस्युरुग्रेष्टा यथाज्ञातजनं प्रति || ६० ||
सम्यानान्कनिष्ठाना यदेव परमं पदमुः ||
तद्द स्वात्मत्वा भाति केनां कृपया सुरा: || ६१ ||
तत्तेवात्तितरःस्मत्वात परमं पदमुः ||
मनपैह विहीनस्य भयेतुः सदा भूतवेत || ६२ ||
भृपास्तम्यवते वायुभीपोदीनि दिनाकेत ||
भृपास्तम्यवते वायुभीपोदीनि पंचमः || ६३ ||
अस्तत्मभूतानन्दिनेव स्वातान्त्र विप्लुप्तकाः || ६४ ||
भवानि सुखिनो देवास्तारतम्यक्रपे्ण तु || ५७ ||
तत्तत्त्वद्विरक्ष्य श्रोत्रियस्य प्रसादिनः ||
स्वरूपभूत आन्द्रः स्वयं भाति पदे यथा || ५८ ||
अयमेव श्रिवः साधारादित्यहृदये तथा ||
अन्नेषां हृदये चैव भाति साक्षितया स्वयम् || ५९ ||
विहाय साक्ष्यं देहादि मायान्तु विवेकतः ||
सर्वसाक्षिणमात्मां यः पर्याति स पर्याति || ६० ||
सदनारायणादानीं सत्स्वान्तानां च साक्षिणम् ||
एवं तर्कमाणाभ्यां यः पर्याति स पर्याति || ६१ ||
यस्येत तर्कमानाभ्यासिति विज्ञानमास्तिकः ||
स लोकाद्विविष्ठाद्भावस्तविभागाः स्मानमात्मना || ६२ ||
अचार्यानस्विंदा।नोनाशानाभासेन विभासिताः ||
उपसंक्रामतिश्च सर्वातदेव केवलात् || ६३ ||
यतो वाचो निर्वर्तने निमिचानाभावतः ||
निर्वर्तेश्यो श्रिये शब्दः कथं देवा्पर्यावति || ६४ ||
विशेषं कृंचिदार्शित्य खलु शब्दः पर्यावति ||
यस्मादेत्तमनः सुखम् व्यायां सर्वगोचरसः || ६५ ||
यस्माच्चत्रृत्वगत्यादिखानि कर्मेदिर्याणि च ||
व्यावत्तामै परावस्तुविपणाणि सुरोत्तमाः || ६६ ||
तत्त्वाः चतुर्विधानं निर्देशं सत्यचिद्धनसः || ६७ ||
विद्वत्तवा स्वात्मस्थपूणे न विभेति कुतथा् ||
एवं यस्तु विज्ञानाति स्वयुग्रोरपदश्यतः ||
स साधवसाधुकर्मद्वयं सदा न तपाति प्रसुः || ६८ ||
तप्यतापकोप्ये पवित्रातीर्थां जगतु् ||
प्रत्यगात्मतया भाति ज्ञानादियान्तवायजाते || ६९ ||
कर्ताः कार्यिता कर्म करणं कार्यायाःतिकः || २४ ||
सर्वभृत्ततया भाति प्रसादात्तपरमेष्वरात् ॥ ७० ॥
प्रमाणां च प्रमाणां च प्रमेयं प्रमितिस्तथा ॥
सर्वभृत्ततया भाति प्रसादात्तपरमेष्वरात् ॥ ७१ ॥
नियोज्यं नियोगं साधवनां नियोजकः ॥
सर्वभृत्ततया भाति प्रसादात्तपरमेष्वरात् ॥ ७२ ॥
भोक्ता भोजयिता भोगो भोगो भोगोपकरणांच ॥
सर्वभृत्ततया भाति प्रसादात्तपरमेष्वरात् ॥ ७३ ॥
ग्राहकथा तथा ग्राहं ग्रहं सर्वतोष्कम् ॥
सर्वभृत्ततया भाति प्रसादात्तपरमेष्वरात् ॥ ७४ ॥
अन्यथाजान्यत्वं संवर्यानमेव ॥
सर्वभृत्ततया भाति प्रसादात्तपरमेष्वरात् ॥ ७५ ॥
घटः पटन सुदितः नियोजं भवेत् ॥
सर्वभृत्ततया भाति प्रसादात्तपरमेष्वरात् ॥ ७६ ॥
घटः कुड़वन् कुसूलः च पटः पाटः च पर्वतः ॥
सर्वभृत्ततया भाति प्रसादात्तपरमेष्वरात् ॥ ७७ ॥
पातालाश्रयं ढोकाक्षं सत्यलोकाद्योऽपि च ॥
सर्वभृत्ततया भाति प्रसादात्तपरमेष्वरात् ॥ ७८ ॥
ऋझाषां तथ गर्भाबनामवां श्रेष्ठकोटः ॥
सर्वभृत्ततया भाति प्रसादात्तपरमेष्वरात् ॥ ७९ ॥
समुद्राश्रयं तटकाक्षं नधः सर्वनदा आपि ॥
सर्वभृत्ततया भाति प्रसादात्तपरमेष्वरात् ॥ ८० ॥
मेरुन्दारपूववस्त्र पर्वतावश सहचराः ॥
सर्वभृत्ततया भाति प्रसादात्तपरमेष्वरात् ॥ ८१ ॥
वनानि वनेश्वराणि वन्याणि विविधानां च ॥
सर्वभृत्ततया भाति प्रसादात्तपरमेष्वरात् ॥ ८२ ॥
वृक्षाः विविधाः षुद्रतुण्यञ्जलयोऽपि च ॥
तृतीयोऽध्वायः

हाती प्रसादात्पारेश्वराः प्रात ८३
आकाशादीनि नृत्तानि भौतिकन्यविलयानि ।
सर्वाल्मित्याः हाती प्रसादात्पारेश्वराः ८४
शब्दस्पर्शादीतमन्त्रसमाश्वासभासभासः ॥
सर्वाल्मित्याः हाती प्रसादात्पारेश्वराः ८५
कुमकीटेिपनतुस्क भुजाः अपि च जन्तवः ॥
सर्वाल्मित्याः हाती प्रसादात्पारेश्वराः ८६
पशुव्यं गृहाशैव पञ्चगाः पापयोनयः ॥
सर्वाल्मित्याः हाती प्रसादात्पारेश्वराः ८७
मन्त्रायाशैव मात्रकः अथवा उष्णः स्रोतः अपि ॥
सर्वाल्मित्याः हाती प्रसादात्पारेश्वराः ८८
धक्कासङ्गसंगवर्भमुखः सिद्धकिंनः ॥
सर्वाल्मित्याः हाती प्रसादात्पारेश्वराः ८९
कृमिदेवाश्व देवश्व देवराजः विकारसः स्वाराः
सर्वाल्मित्याः हाती प्रसादात्पारेश्वराः ९०
अहं स मादिभूतिष्ठ मम भक्तां देहनः ॥
सर्वाल्मित्याः हाती प्रसादात्पारेश्वराः ९१
चिरिणिरिणिविश्रृतिष्ठ चिरिणिविश्रृतां देहनः ॥
सर्वाल्मित्याः हाती प्रसादात्पारेश्वराः ९२
रूढः रूढः विश्रृतिष्ठ रूढः भक्ताः ॥
सर्वाल्मित्याः हाती प्रसादात्पारेश्वराः ९३
ईंधरस्त्रद्वैभूतिष्ठ तदायः सर्वदेहनः ॥
सर्वाल्मित्याः हाती प्रसादात्पारेश्वराः ९४
सदास्तिक्षसामार्घ्यस्तु शिवमय् विभूतयः ॥
सर्वाल्मित्याः हाती प्रसादात्पारेश्वराः ९५
दिताः दिताशैव सार्वं नक्षत्रमंडलसः ॥
सर्वमात्मत्यता भावि प्रसादात्पार्मेवरात || ९६ ||
वासुदेवः संकरणः प्रहुमन्त्वानिर्निकः ||
सर्वमात्मत्यता भावि प्रसादात्पार्मेवरात || ९७ ||
मलस्यः कृणों वराहश्च नारसिंहोऽह वामनः ||
तद्ज्ञात्मतः तथा भावि प्रसादात्पार्मेवरात || ९८ ||
आरामात्मः तथा चरणः संकरा चिविथा अपि ||
सर्वमात्मत्यता भावि प्रसादात्पार्मेवरात || ९९ ||
निषिद्धः चानिषिद्धः च निषेधः विकायोःपि च ||
सर्वमात्मत्यता भावि प्रसादात्पार्मेवरात || १०० ||
श्रीरमैनिन्द्रभाषणोऽनो बन्धुधर्मकृतः ||
सर्वमात्मत्यता भावि प्रसादात्पार्मेवरात || १०१ ||
कामकोऽधियुः सर्वे तथा शान्त्यावद्योःपि च ||
सर्वमात्मत्यता भावि प्रसादात्पार्मेवरात || १०२ ||
जीवात्मा परमात्मा च तयोंपेद्याधि भेदः ||
सर्वमात्मत्यता भावि प्रसादात्पार्मेवरात || १०३ ||
जक्तयिनेष्टेऽधि चिल्लक्तिस्तट्टिद्वारपि च ||
सर्वमात्मत्यता भावि प्रसादात्पार्मेवरात || १०४ ||
अस्तिशवदेहिता अर्थो नामिषशवदेहिता अपि ||
सर्वमात्मत्यता भावि प्रसादात्पार्मेवरात || १०५ ||
आत्मा नाम सुरः स्वतन्त्र भासा यो भावि संततमः ||
तमेव तपस्यश्वद्विश्वम्यां तु जनतः || १०६ ||
व्यवहारं विज्ञानिनि न जानन्त्येव तद्व्यतिः ||
अर्थवत्तायं वैत्तारोऽन निधिंत्याद्यव्यतिः || १०७ ||
पुनर्मात्मानमैनिन्द्रविज्ञाना च यः स्थिरमः ||
सोऽयगवस्तिपद्य नित्यं गायत्राय स्थवाचवः || १०८ ||
यथा नर्तनमीमयम् स्वभावायोकरकस्मः ||
तथा बिबा विनोदाल्या भीतिर्लोकपकारिणी।
यथैवाधिक गीतिर्लोकानां हितकारिणी।
तथैवायस्य गुरुगीतिर्लोकानां हितकाम्या।
आनकामस्य सदस्य गीतिन्यायानलक्षणा।
परोपकारिणी तद्विरितरस्यापि सहुरोऽ।
वैकीर्ष्ण्यपि गानेषु प्रसादं कुक्ते शिव।
कि युन्वैदि के गाने ततो गानं समाप्तेऽत्।
ध्वन्यायानेन शशक्षस्तु शिवमहिष्य भक्तिः।
वैकीर्ष्ण्यपि वा गीति कुर्याभिध्यमन्त्रिणाः।
ध्वन्यायाने शिवमोऽने पुदं गारं कारणं भवेत्।
ध्वन्यायानेन योगः स्वायोगादेव शिवैवक्यता।
ध्वनि सोऽदि योगेन न याति परमेश्वरम्।
ध्वनिधन्यकाहुहार्यतस्यैवावचरो भवेत्।
केवलं लौकिकं गानं न कुर्यान्तऽहलोकधि वा।
यदि कुर्यात्मरदान प्रायद्विनी भवेत्राण्वेद्विवंति।
अतस्तु संसारार्धनानि रतं शुक्लप्रमाणं च तत्वस्यं।
महोत्मसावर्गमुख्यं शिवस्य तं पुः चाद्रव गायं-
निविचरेदिमां महीमुः।
इस्युपनिषत्पत्तंत्रविषयं वः सत्यमुद्रिता सकलंडुखः
निहल्लिः। कथ्रुद्वस्य मनुजस्य न देवय भक्तिसही
तस्य तु शिवस्य खलु देवय।
इति अश्रमगीताः। यद्ययोग्यस्य स्वरूपकनां नाम तु तिती।
अभ्योदाच।
अति देवः स्वतः सिद्धः साभी सर्वस्य सर्वदा।
संसारार्धावत्मिनां साक्षालस्सार्मोचकः।
स्वेषं तु मनस्तेन श्रेष्ठं नियमेन तु।
ब्रह्मगीताः।

विषयेऽगच्छति प्राणश्रेष्ठे वागवद्यः || २ ||
चक्षुः पद्यति रूपाणि श्रोत्रं शब्दं भूषणात्यः ||
अन्यानि खानि सर्वाणि तेनैव परिवतानि तु || ३ ||
स्वं स्वं विशयमुद्रिष्य प्रवतन्ते निर्मलयः ||
प्रवत्कर्तवं चाय्यस्य मायया न त्वभावः || ४ ||
इन्द्रियाणां तु सतता च नैव स्वाभाविकः यता ||
तसायः पिण्डवततस्य सतचेत्य सुर्येऽः || ५ ||
श्रोत्रात्मानि चाय्यस्य स्वं देवो महेऽः ||
अनुभविष्य श्रोत्रस्य ददाति श्रोत्रस्य हरः || ६ ||
मन्न्य आत्मानि चाय्यस्य प्रभृत्य परमेऽः ||
mनस्तश्च तस्य सच्चयो ददाति नियमेऽः तु || ७ ||
वाचो वाक्तव्रमुनुषाण्यः प्राणस्य प्रणतं हरः ||
ददाति नियमेऽऽव पिण्डः च चक्षुषः सः || ८ ||
अन्येरऽमिन्द्रियाणां तु काल्प्तानामपदेऽः ||
तत्रुपमुनुषाण्यः ददाति नियमेऽः तु || ९ ||
तत्र च चक्षुः वाक्तव्रः मनस्यान्यानि खानि च ||
न गच्छन्ति स्वयंयुज्योति स्वभावे परमात्मानि || १० ||
स देवों विदितादन्यस्यतेवाविदितादपि ||
वाचा च मनसस्य वाचं च चक्षुण्यां च तथे ऽः || ११ ||
श्रोत्राणापि सूत्रश्रेष्ठः प्राणान्येन केनचित् ||
न शब्दः कौचराकर्त्तवी सत्येऽव प्रयोदेऽ च || १२ ||
यस्येदस्वतिः नित्यं कौचरं रूपवचये ||
तदेव परमं ब्रह्म चित् यूर्यं सनातनम् || १३ ||
एवं जानन्ति ये धीरास्तकतं प्रमाणत्यः ||
भूक्तवत्य स्वानुभूया च भवन्ति खलु तेषु गुरुः || १४ ||
सुभाष्टिपित तद्भव मनुष्यं यदि हे सुराः ||
चतुर्थोऽध्यायः

द्वार्मेव हि तत्साक्षी ब्रह्म वेदं कथं भवेत् ॥ १५ ॥

यस्य स्वात्मत्या ब्रह्म विदितं कर्मतं विना ॥

तस्य तद्भावाकर्त्तव्यविविष्णुस्य मतं हि तत् ॥ १६ ॥

यस्यामातं तस्य मर्तं मर्तं यस्य न वेद सः ॥

अविचारं विज्ञानं विज्ञातसमविज्ञानतामु ॥ १७ ॥

ब्रह्मज्ञाने गोज्जानेयम् आत्मज्ञानेपि चास्तितिकाः ॥

नैव कर्मु न कर्मापि ब्रह्म चिलोकलेन भवेत् ॥ १८ ॥

यस्य कर्मं भारं ब्रह्माकर्त्तु गुरुच्चमा: ॥

मन्व ब्रह्मामातं यस्मातकर्त्तु तस्य मर्तं हि तत् ॥ १९ ॥

यस्य कर्मं भारं ब्रह्माकर्त्तु गुरुच्चमा: ॥

तस्य ब्रह्मामातं यस्मातकर्त्तु तस्य मर्तं हि तत् ॥ २० ॥

अकर्म्यविषयवधिवधकाशं स्वात्म्यन्तु ॥

विना तर्कमयापार्थः ब्रह्म यो वेदः वेदः सः ॥ २१ ॥

एवं रूपरङ्गानामपि दश्यत्येव तु ॥

यस्य भारति स तत्साक्षी ब्रूत ब्रह्मात्मावित्त्वथम् ॥ २२ ॥

ब्रह्माविष्कार्कपि ज्ञाता चेद्यत्या भवति कुम्भवत् ॥

अवेयं ब्रह्म वेदं स्त्राद्वैकयाविवांसमादात् ॥ २३ ॥

वेदापि विष्णुस्वत्वात्स्वविवेशो भवेद्यूर्वमु ॥

निर्विवेशं परं ब्रह्म ततो विद्वाच चास्तितावितं ॥ २४ ॥

विद्यया आश्रयवेन विष्णवेन वा भवेत् ॥

ब्रह्म नैवायन्यता तत्र ब्रह्म ब्रह्म भवेक्कथम् ॥ २५ ॥

ब्रह्मसंवन्यहीना चेद्यत्या ब्रह्म तु वेदितमु ॥

अर्थायं तत्र हे देवाः की वा ब्रह्मात्माविवेकतः ॥ २६ ॥

ब्रह्मायन्यस्य्यात्मायादिनिर्वृत्ति कुरुते तु सा ॥

विद्या यद्य न मायायः प्रत्येक्यात्मन्यसंस्वावत् ॥ २७ ॥

प्रत्येक्यात्मा परं ज्ञोनिर्धारेऽसा तु महत्तमः ॥
तथा सति कथं मायासंभवं प्रत्यगात्सानि ॥ २८ ॥
तस्माचर्कम्यमानाभ्यं स्वातुपूर्त्या च चिन्तयने ॥
स्वप्रभकाशिकसन् सिद्धेनास्ति माया प्ररत्नाति ॥ २९ ॥
न्यावहारिकदृष्टेयं विचारविचा न चान्यथा ॥
तत्त्वद्यया तु नास्त्येव तत्त्वमेवाति केवलम् ॥ ३० ॥
न्यावहारिकदृष्टिः प्रकाशायन्यभिचारतः ॥
प्रकाशं एव सत्तं तस्माद्रूपव्रतिः हि ॥ ३१ ॥
अद्व्यतमिति चौक्तिश्रं प्रकाशायन्यभिचारतः ॥
प्रकाशं एव सत्तं तस्मान्त्वैं हि युज्यते ॥ ३२ ॥
प्रत्यक्षादिग्रामपूर्वः तथैः अस्या तथेऽच ॥
स्वप्नरूपदेवं अस्त्रादेवो शिवस्य तु ॥ ३३ ॥
अजितैर्पि धर्मेऽं कालपकैठे धार्मिकं ॥
अथौ महामं प्राप्ति शांकरः पुरुषस्य तु ॥ ३४ ॥
यस्य प्रकाशितः साधारणयथैः महतः ॥
तस्य नास्ति क्रिया: सवैं ज्ञातं चायद्वयत्वतः ॥ ३५ ॥
अयमथां महान्यस्य स्वतं एव प्रकाशितः ॥
न स जीवो न च ब्रह्म न चायद्रष्टेन क्लिचन ॥ ३६ ॥
अयमथां महान्यस्य स्वतं एव प्रकाशितः ॥
न प्रकाशो ज्ञाति नास्ति र्माश्च तथेऽच ॥ ३७ ॥
अयमथां महान्यस्य स्वतं एव प्रकाशितः ॥
न स तस्य धर्ममेऽधर्मः न निषेधो विपिने च ॥ ३८ ॥
एतत्तथ महान्त्वं य: प्रातः शंभोऽप्रसादत: ॥
स शंखुरेव नावान्य इति मेनिशिताति मति: ॥ ३९ ॥
एतत्तथ महान्त्वं य: प्रातः शंभोऽप्रसादत: ॥
सत्यासेम वै भवस्य वकुलम् न शक्तः सत्यमीतिमुः ॥ ४० ॥
एतत्तथ महान्त्वं य: प्रातः शंभोऽप्रसादत: ॥
वैभवं तस्य विषुव्य न शक्ति वक्तुमालकिकाः || ४१ ॥
एतत्मयं महान्तं यः प्रातः शंभोः प्रसादंः ॥
वैभवं तस्य ख्रिः न शक्ति वक्तुमालकिकाः || ४२ ॥
एतत्मयं महान्तं यः प्रातः शंभोः प्रसादंः ॥
वैभवं तस्य वेदार्थं न शक्ति वक्तुमालकिकाः || ४३ ॥
अस्मिन्देवे यदि ज्ञातः पुरुषोऽर्थमहानयम् ॥
स साप्तसात्तस्यम्भूतं निर्वैणं याति मानवः ॥ ४४ ॥
अस्मिन्देवे न विज्ञातः पुरुषोऽर्थोऽमहानयमि ॥
विनिष्ठं वहनी तस्य भैव परा गतिः ॥ ४५ ॥
स्वार्धविनयं विनिष्ठं सम्भ निष्ठित्यं तं हन्तम् ॥
अथ धीरा न जायने समृद्धोऽभवन्ति हि ॥ ४६ ॥
वद्दो मुखो महाविवाहां इत्यादिभेदं ॥
एकं एव सदा भालि नामिनि सवभवकृत्यम् ॥ ४७ ॥
अतः स्वस्वयाववेशायायभासानामपि स्वरूपं ॥
शुचिं जानाति हे देवा आत्मानमात्माचिद्रं ॥ ४८ ॥
स्वसंसारदशाया तु स्वभावाय सर्वेदेहिनामृ ॥
आभासानां च संसारं वेद मुखं तथावच च ॥ ४९ ॥
मार्गयक्षर्यं तः कदाचित्तपरमात्मिनि ॥
जगजीवदिहकं वेद कदाचित्वेच वेद ततुः ॥ ५० ॥
कदाचिवः जानाति प्रतीतमिलिं शुराः ॥
कदाचित्वेच जानाति स्वभावादेवं तच्चित्वं ॥ ५१ ॥
जगजीवादिरूपेण यदा ब्रह्म विभासते ॥
तद्ध दुःखादिपोऽगोदपि भालि चासभासरूपः ॥ ५२ ॥
यदा ब्रह्मात्मना सर्वं विभासित स्वतं एवं हु ॥
तद्ध दुःखादिपोऽगोदयमाभाससो न विभासते ॥ ५३ ॥
जगजीवादिरूपेण प्रयणापि परात्मविनि ॥
न तत्पश्चयति तद्वर्ष ब्रह्मस्वत्व वहयति।। ५४।।
ब्रह्मोऽन्यत्सदा नासित वस्तुऽत्सवस्तुऽसपि च।।
तथा सति शिवाद्वन्तकथं पश्चयति तत्मधिक।। ५५।।
ब्रह्मरूपेण वा साक्षाज्ञगज्ञवात्मनास्तव।।
यथा यथा प्रथा साक्षार्थ हाति तथा तथा।। ५६।।
यथा यथावच्छासाहों स्वभावादेव भास्ते।।
तथा तथापुनस्च योगिनः स्वात्मवेदनमः।। ५७।।
नामत्थार्थत्वापि महादेवो यदि यथूः।।
किं जहानि तदा विद्वान्निः स्रुताति सुर्पत्तभा।। ५८।।
प्राहृ वा शंकराद्वन्त्वायज्ञ स्वभावी न विहन्ये।। ५९।।
महत्तत्व तस्य हीतेन स्वभावो न विहन्ये।।
महर्षप नैव यमोद्द्य मेदाभावात्थपरमः।।
धर्मधार्मिकवात्यं च मेदेः सति द्विषो चदाय।। ६०।।
मेदोभेदात्मः साक्षात्तपरमः।।
नासित स्वात्मातिरक्षेण स्वभेवास्ति सर्वदा।। ६१।।
ब्रह्मोऽन्यत्सदा नासित वस्तुऽत्सवस्तुऽसपि च।।
तथा सति शिवाज्ञा निं द्वादोहति जहानि किम्।। ६२।।
मायाया विद्वते सर्वोत्सत्वनित्तिं केच धोहिताः।।
शिवरूपातिरक्षेण मायाचाति च वस्तुः।। ६३।।
मायाचातिष्ठितं च विवाद्वन्त्रज्ञे चेच्छियस्य तु।।
महत्तत्व परमं साक्षाद्रीयते सुरुपुज्जनः।। ६४।।
महत्तत्वस्य तु संकोचो नासित साध्वनिरुपणे।।
अस्ति चेदपमार्णेन स्वाच्छिति: सत्यायाधिनि।। ६५।।
तस्माद्विद्वतं महादेव एव साक्षात्तचमाश्च।।
आनन्दः न्युँ संपूर्णः ततोऽन्यत्तु किम्वत।। ६६।।
ि यमेव तु तक्षों निष्ठाकाष्ठ सुरोत्तमः।।
चतुर्थोत्सवायः

प्रत्यक्षादिप्रमाणाणि बेदान्तानामपीत्राम् || ६७ ||
स्मृतिनां च पुराणानां भारतस्य तथेव च ||
बेदान्तसारस्वतीविज्ञानामन्यासामासातिकोठम् || ६८ ||
शैवाणां सर्वेणा विष्णुपोक्तकामस्य च ||
असमदुक्तकामस्य पुराण वृक्षमनिरुपने || ६९ ||
बुद्धाणां सर्वेणा तथावाहिनगस्य च ||
यक्षगण्यविद्विद्धादिनिर्मित्स्याशस्मस्य च || ७० ||
परमान्तैवतिविज्ञान कस्य पर्यय सिद्धति ||
कस्य देवस्य तस्मात् साक्षात्चिन्तस्येव हि सिद्धति || ७१ ||
परमान्तैवतिविज्ञान शिवस्यामितिदेवं ||
स्वभावसिद्धं देव्यायश शिवाय आत्मिकोठम् || ७२ ||
प्रसादादेव रुद्रस्य शिवायाथ तथेव च ||
परमान्तैवतिविज्ञान विष्णोऽसाधानममपि च || ७३ ||
विराटसंज्ञस्य देवस्य स्वरासंज्ञस्य चाःसत्तमः ||
स्वरासंज्ञस्य चाल्येषां प्रसादादेव वेदनम् || ७४ ||
युष्माकर्मणि सर्वेणा शिवस्य परमात्मनः ||
परमान्तैवतिविज्ञान प्रसादादेव नान्यथा || ७५ ||
यक्षराशसन्यविद्विद्धादिनामपीत्राम् ||
परमान्तैवतिविज्ञान प्रसादादेव श्रृद्धिनः || ७६ ||
मनुष्याणां सर्वेणा पत्वाधिनां तथेव च ||
परमान्तैवतिविज्ञान प्रसादादेव श्रृद्धिनः || ७७ ||
प्रसादे सति कीटो वा पतंगो वा नरोधथ च ||
देवो वा दानो बाणपि तत्मेऽजान्युतमम् || ७८ ||
एष एव हि जनतौं पर्वतेऽददाति च ||
न विष्णुनाहिमन्ययं सत्यमेव मयोदितम् || ७९ ||
आद्यने च तथा दाने न स्वत्तन्त्रो महान्हरिः ||
तथैवायं सुरश्रेःः सत्यमेव प्रयोदितम्। ॥ ८० ॥
स्वस्तत्रः शिव एवायं स हि संसारमोक्षः। ॥
तं विना न प्रयोज्नृहि श्रवयि संस्कृत्तेन। ॥ ८१ ॥
विष्णुनाच प्रेतापी महादेवं धृणानितिः। ॥
विना जन्तु समुद्रतिशाक्यते न हि सत्तमः। ॥ ८२ ॥
दृष्टान्यायेन संसारादुदुरायिः जनानन्यायः। ॥
न स्वातन्त्रयेन हे देवः साक्षादिभुष्ठथैव च। ॥ ८३ ॥
दृष्टान्यायेन स्वर्य स्वर्य स्वरूपैः तस्य वेदम्। ॥
को वा जानाति नास्थयेव स्वयं जानाति वा न वा। ॥ ८४ ॥
दृष्टान्यायेन महादेवो महतामपि देहिनामः। ॥
असारेन विना देवः सत्यमेव प्रयोदितम्। ॥ ८५ ॥
पुरयोगुणान संवेषामुरुणां दुरात्मनामः। ॥
महायोगुणान संग्रामः संजातो दुमिबारकः। ॥ ८६ ॥
अवैरः पीडिता देवा वत्तवः सुरा भूगसः। ॥
तान्यशा भगवानीसः सर्वः कर्माकरः। ॥ ८७ ॥
देवानां विजयं देवा असुराणां पराजयम्। ॥
ददैं तेन सुरः शीघ्रम्युरस्तु पराजिता। ॥ ८८ ॥
अविज्ञाय महादेवचं वभं परिश्राहितः। ॥
चयं विजयमाप्ना असुराय पराजिता। ॥ ८९ ॥
इत्यहमसंस्क्रमः संवेष देवः पुरातनः। ॥
अतीव श्रीतिमाप्ना अभवन्मुरुष्ट्रवा। ॥ ९० ॥
पुनर्विश्वाहित्रुव श्रो भगवान्नक्षणानिधि। ॥
स्वस्य दर्शियति तेषां दुर्गत्तर्वं तथैव च। ॥ ९१ ॥
तेषां आन्तिनिव्यथापिः साश्रयमेह्वः। ॥
आविर्भूतश्च संवेषो हुष्ट्रेण हे सुराः। ॥ ९२ ॥
तं ह्वा यत्रपथत्यन्तं विस्मृयेन सहामहः। ॥
विचार्य सर्व संबूध किमिन्दः यामामतियथि || ९६ ||
पुनरिद्धि समाहृत देवा: सर्वेऽस्माहिता: ||
अनुवादस्तव्य विजानीहि किमेतद्वाममतियथि || ९४ ||
ाधिपृथ्वया करोपोति पोच्य यशं गतोऽभवतु ||
यशसः महादेवः कोलसीतनान्तिं प्रति || ९५ ||
अर्ध्यां अस्रहम्मति यसं मत्याहः सोपपि च ||
सोपपि प्रोचाच भगवानस्तवायं किं वीर्यामितियथि || ९६ ||
इदं सर्वं दृढःया यदिं दृढः सम्म्यं व्यवस्थितम् ||
इत्याहाहिःस्तु तसं निधाय परमेश्वरः || ९७ ||
एतद्हेति भगवानस्यमाणाः द्यभाजत ||
अभि: सर्वजनेनावं तदग्नुं तुषामाति: || ९८ ||
अशाको ठज्जया उष्णो भीतोऽन्नुसरान्ति ||
माया तस्येत्वेहि चिरतु म न शक्यं बैवं या युरः || ९९ ||
बिं यूर्यं महायासाहित्याहाशि: सुरान्ति ||
तन्नुस्वत्वा वायुमाहृत्व विजानीहिति चारुवनः || २०० ||
सोपपि गत्वा तथा तेन यशस्पैण्य शंखुना ||
भूृष्ण: प्रतिहतः भूत्वा तथागच्छ्वसरान्ति || २०१ ||
पुनरिद्धि: स्वयं महादृष्टांकुकावेत: ||
चिरतुं यशस्मगसतत्व ततैव तिरोद्देष: || २०२ ||
इन्द्रोऽत्तत्व विशेषस्तव्य महातापसमन्निः ||
विचारास्मार्माणि देवीं ध्यात्वा कारकोणिकोच्चमाम् || २०३ ||
लोकविभैः स्तोत्रस्तुर्धाव परमेवधरीम् ||
सा शिवा करणामूः तिजन्माथि जयीमयी || २०४ ||
शिवाभिस्वा परावन्दा शंकरस्यापि शंकरी ||
स्वेच्छ्या हिमवत्स्या स्वभक्तजनवस्त्तः || २०५ ||
महादेवस्व महाहत्मः दुरेःस्तर्विजन्ताभि: ||
हृति दर्शीयितुः देवी तत्रेवादविरभूतस्वयम् ॥१०६ ॥
तांबाराह्य शिवामिन्नः शोभयानां तु सर्वतः ॥
उमा पर्वतारजेन्द्रकन्यकामाह वंजामृतः ॥१०७ ॥
किमेतदहस्यमेव मारकृत्तिः तिरोहितम् ॥
वतुमहसि देवरी मम कारणीकोत्तमे ॥१०८ ॥
देवी परमाकारण्याहि से पतिरच तु ॥
आदिुरोपन्ति तिरोभूतसिद्धवाहिष्णवार्णिका ॥१०९ ॥
दुर्विजेयो महादेवी विष्णोः साक्षादश्रस्य च ॥
अन्येषापि देवानां तवापि मथवनभूतसम् ॥११० ॥
पदरस्विभित्तिनानां दुईयात्वं स्वरं परम् ॥
आविष्कुको न चान्ये न कारणेन सुराचिप ॥१११ ॥
स एव सर्वदेवानां तवापि विज्ञविदः ॥
पराज्ञवकरोपस्यं तमेव शरणं अग्नि ॥११२ ॥
इत्युक्तवा सा महादेवी विद्वृत्ता सर्वसाक्षिणी ॥
भव्यान पारसहन्त्री तु तत्रेवान्तिहिताःस्यच ॥११३ ॥
पुनर्देवा महादेवम भावकारणिकोर्चम् ॥
दुर्विजेयं सुरवेश्या नक्तन्त्रं सुनिश्चितविदम् ॥
विद्वृत्त: सुनिश्चितं त्वक्तवा मातसर्यं भवकारणम् ॥११४ ॥
प्रसादे सति विद्वृत्तुं शक्ये परमेश्वरः ॥
प्रसादेन विना नैव शक्ये परमेश्वरे ॥११५ ॥
प्रसादेन विना विष्णुनं जानाति महेश्वरम् ॥
तथा चांे न जानाये देवता: सकलां अपि ॥११६ ॥
प्रसादस्य तु सिद्धेर्विशक्ता सरसुरपहा: ॥
प्रसादेन विना देवे ये जाननिति सुरपहा: ॥११७ ॥
ते जाननिति विना श्राण गच्छे हस्तेन केवलम् ॥
प्रसादो नाम खद्वस्य कर्मसार्ये तु देहिनाम् ॥११८ ॥
चन्द्रकालोकनाजातो विनियक्ततिश्रयः सुराः।
प्रसादस्य स्वहृं तु मया नारायणेन च ॥ १२९॥
खेलापि सुरा च वक्तुं न शक्यं कल्पकोटिभि:।
केवलं लिंगगम्यं तु न प्रत्येकं शिवस्य च ॥ १३०॥
शिवाय अङ्गं साध्वन्नम चान्नस्य चासस्तिका:।
पहर्ष: स्वरन्त्रांगबिक्रिया कम्पनं तथा ॥ १३१॥
स्तोमः सरीरप्रत्यः श्रमणं चोद्वतिस्तथा॥
आकाशेऽवस्थितिदेवः सरीरान्तरसंस्थितिः ॥ १३२॥
अन्ध्रार्जनं च देहस्य प्रकाशः वेदनम् ॥
अनवीक्ष्यं शास्त्रस्य स्वतं एव प्रकाशः ॥ १३५॥
निग्रहानुग्रहे शक्ति: पर्वताद्विष्ट मेधनम् ॥
एवमादीनि लिङ्गानि प्रसादस्य सुर्यभाः। ॥ १३६॥
तीनात्मांतिवतः शंभो: प्रसादो न समो भवेत् ॥
प्रसादः प्रसादस्य शिवाय च शिवेन च। ॥ १३६॥
झायते न मया नान्येन नारायणे च ॥
अतः सर्वं परित्यज्य शिवायान्तु दैवतम् ॥ १३७॥
ततेऽव शरणं गच्छेस्वयम् श्रुतिकं यदीवतिः।
विनियमक्तः च महत्त्वं नास्ति नास्ति परा गति:॥ १३८॥
शस्त्रभक्तिः सर्वेऽवम् सत्यमेव मयोदितिः।
शशुभक्तस्य देहस्सन्नप्रसादो गम्यं यथा ॥ १३२॥
न तथा विश्वभक्तस्य न महत्त्वं देहि: ॥
तस्मात्वा महत्त्वमार्चः विनियमपि त्यक्तवा महस्वरसम् ॥ १३९॥
आश्रयंसंस्त्वमावेन प्रसादं कुरुते हि सः ॥
प्रसादं सति देवेऽशो दुर्गंयोऽपि सुर्यभाः। ॥ १३०॥
श्रवणेत मनुजैन्दु मत्यमालत्त्वं सदा ॥
प्रसादं सति देवेऽशो दुर्गंयोऽपि सुर्यभाः। ॥ १३१॥
शक्यते मनुजेत्तद्वां सदा प्रत्यात्मानेव तु ॥
प्रसादे सति देवत्रिः सुदेवः विष्णुपथिः सुरपथेः ॥ १३२ ॥
शक्यते मनुजेत्तद्वां सदा सर्वामरूपतः ॥
सर्वसाक्षिनमात्मानं विदित्वा सकलं जगतुं ॥ १३३ ॥
साक्षिमात्रतया नित्यं यः पद्मति स पद्मति ॥
परमाहृतनिष्ठा हि निद्राकाश्च सुदेवः ॥ १३४ ॥
शिवाहृतनिष्ठा भ्रान्त्या तैर वा वेदं चेत्त्वुः ॥
परमाहृतविश्वानी कथं तु पर्देवत् ॥ १३५ ॥
तस्येव परमा सुधकिन्न हि जंगल्यकारणम् ॥
गौतमस्य गुणः शाप्तिधीरीचस्य च शापतः ॥ १३६ ॥
जन्मान्तरः तत्त्वात्प्रायस्य न रोच्चते ॥
महापापवतं नृणां परमाहृतनेत्रे ॥ १३७ ॥
प्रदेश जायंति साक्षिमात्रतने शिष्यवर्तस्य च ॥
महापापवतं नृणां शिवविवेव साधनः ॥ १३८ ॥
सर्वास्मोत्तुल्यं निर्यन्त्रित्युपुर्वस्य च ध्यायेऽन ॥
क्षेत्राधिकारण स्वाधिकस्य तु पूजनः ॥ १३९ ॥
प्रदेश जायंति नित्यं शिवात्माद्विधपर्वतस्य च ॥
अपेक्षाज्ञानमिद्वृत्तां श्रुतार्थान्विविधानिनाम ॥ १४० ॥
परमाहृतविश्वाना जायंति परमप्रहणवः ॥
परमाहृतविश्वानी वस्तुसात्त्वरस्यः सदेव तु ॥ १४१ ॥
नारायणं वेदं तथा वेदाधिकारित्वाः ॥
परमाहृतविश्वानी यत् कुच स्वितः सुराः ॥ १४२ ॥
तत् संचार्यते मुक्तिनात्त्व कार्येऽविचारणा ॥
परमाहृतविश्वानिनिर्युप्स्य महावर्तः ॥ १४३ ॥
शुभ्राण्वं क्रियते येन तत्प्रदृश्यं मम ममतकः ॥
परमाहृतविश्वानिनिर्युप्स्य पर्यायिनः ॥ १४४ ॥
पत्थराधारः अति युग्मदेशसमन्ताधिकारशक्तम् ।
वश्ये युग्माकमधाईं शृष्टि अदृश्यः सह ।
यस्य अवैषयमात्रेण श्रुतेषु चार्चितः प्रेमेति ।
२५
अमतं च मर्तः ज्ञातसनातं च सत्यमः || २ ||
एकैवंतु पिण्डेन सुलिखितः यथा गुरः ||
विज्ञातं मृणमयं सर्वं मृदभिच्छन्नन्तः सदा || ३ ||
एकैवं लोहमणिनां सर्वं लोहमयं यथा ||
विज्ञातं स्याय्यर्थकेन नस्वार्यं कृत्वेन च || ४ ||
सर्वं कार्यायिसं ज्ञातं तद्भिच्छन्नन्तं सुरः ||
कार्यं तु कार्यायिहं न भिमचं नाभयान्यक्रमं || ५ ||
भवपक्षेऽ तु सद्रास्तकायं सदगृह्य वा ||
सचेत्कारणसच्चं वा कार्यसनासयः परा || ६ ||
यदि कार्यसन्तऽव कार्यसच्च न चापरा ||
ताहि कार्यसच्चेका कथं सतामिदा भेन्ति || ७ ||
सर्वकार्येन मद्विनवं कार्याकार्यमंदितम् ||
इंते वार्तां च वार्तेन्त कार्यसंज्ञासनवं || ८ ||
सचाहिनस्य कार्यसत्यसचेत्तवं हि गुड्यन्त ||
प्रातेसच्चेत् तु कार्यस्य सत्यस्य भवन्ति || ९ ||
नेत्र कार्यसन्तऽव कार्यसनासयः पर्यंत चेन्त ||
ताहि सा कार्यसच्चय त सति कार्यसत्ययः || १० ||
सद्रास्तकेऽ भिन्ना स्याय्यस्थितेऽ न भेन्तः ||
सद्रास्तेऽ च संतः भिन्ना न सा भेन्तः || ११ ||
असद्रास्तेऽ भिन्ना कार्यसत्यय तस्मात् यदि ||
ताहि सा नेत्र संतः स्याय्यस्थितेऽ धृत्यवत् || १२ ||
यद्रास्तकार्यात्मिज्येन्ति न कार्यं ताहि तद्भवेत् ||
चंत्यापुत्रो न कस्यायि वमतं कार्यमिज्येन || १३ ||
प्रधवसीधिपि न कार्यो म्यात्स्यान्नपर्यः सत्यवत् ||
नासित कार्यसऽतऽवः प्रधवसस्य सुराचयः ||
शृणुमवक्षिपवप्यत्वातो नासित जनित्रियः || १४ ||

पंचमोऽध्यायः  ३८७

असच्छेदपि विशेषोपस्ति कार्यस्तेति मतियं दिश ॥ १५ ॥
को विशेषोऽस्य संबन्धः कार्यकर्यदि तथा हि ॥ १६ ॥
विशेषे सति संबन्धः संबन्धोऽस्य स एव हि ॥ १७ ॥
जनित्रिक्रियालयं चेन्निषेषोऽस्य तदादिपि तु ॥
पूर्वोऽदिपः संभासतस्तस्य नास्ति निवारकः ॥ १८ ॥
सत्तासंस्करतः चेन्निषेषोऽस्य न तत्पदः ॥
तदादिपः दोषः पूर्वोऽदिपः नामोत्तेयः न संशयः ॥ १९ ॥
अतोऽस्तो न कार्यतं सदृस्य न संगतयुः ॥
उक्तोऽदिपः प्राणिः कार्यकर्मण्ये वस्तुतः ॥ २० ॥
अर्थस्मृतमेव भेदस्यसंभासवांद्रः वस्तुतः ॥ २१ ॥
भेदभेदस्य तु सुतारं नेत्र सिद्धायति ॥
कारणालकार्यार्थात्स्य भेदाभावानां वस्तुतः ॥ २२ ॥
कार्यकारणभेदस्य कार्यक्यावृत्तिध्वम ॥
उत्पतिधिः विनाशः तथैवार्थग्रह्येक्षपिः च ॥ २३ ॥
नामस्तप्रविशेषपथ सर्वं श्रान्त्यं प्रसिद्धायति ॥ २४ ॥
अतः सर्वं विकारं वाचा केवलमार्थिकाः ॥
अतिरिक्तकं मूलं विकारोऽस्य सत्यत्याग्नि हि सतसदा ॥ २५ ॥
कार्याकारणपरास्य सत्यं साधासदा सुरं ॥ २६ ॥
कारणाभिन्दुएण अर्थं कार्यं कारणेत हि ॥
सदृशं सदा सत्यं भेदनोक्तिस्वरुपमया खलु ॥ २७ ॥
अतঃ कारणविज्ञानवास्तवविज्ञानमार्थिकाः ॥
सुतारामपणं हि न सदृश्योऽस्य कथनं ॥ २८ ॥
ततः कारणेकं हि न मिभिं नोभयात्मकः ॥
भेदः सर्वं विशेषेवं धम्मदीर्घनिर्दृश्यात ॥ २९ ॥
भेदे ज्ञाते हि धम्मादिविभागस्य च भेदनम् ॥
बिमेदनैव धम्मादी विज्ञाते ब्रह्मवंदनम् || २८ ||
ब्रह्मानिरूपणादिवेश ब्रह्मादेवो न संगतः || २९ ||
अतः कारणं नित्यमेकमेवादयं सुराः || ३० ||
कुलालमेस्वरुपादेशं भेदे हष्टापी भूतते || ३१ ||
अर्थं यान्मुद्दारस्तु कुलालागदिरपक्ष्यते || ३२ ||
अतं कारणमदृश्तं शुद्धं चेतनयमेव हि ||
तेन नापेक्षते श्राव्यकारणं चेतनात्मकं भूतम् || ३३ ||
स्वयं चेतनमपेयतकारणं न कुलालवद् ||
अपेक्षते शुद्धा तत्त्वमाचिदृढं तु कारणं || ३४ ||
प्रतित्या केवलं शक्तिरचिदृढ्या तमोमयी ||
सर्वसम्बायं विष्ठालेश्वरनिरूपणास्ति शाश्वकरी || ३५ ||
तथा हीर्यकारणं तादाल्पर्यं चेतनयमेव संगतम् ||
कारणं सक्तं संग्रहं सर्वसंहतं चास्तिकः: || ३६ ||
पालकं च सदा संतुचिदृढपत्वात्सरोचिमः: ||
चिदृढपत्व सत्यतं युक्तमेवास्तिकः सदा: || ३७ ||
अचिदृढपत्वं हिर्यादेशपारात्तं संतु खलु ||
अतत्त्वकारणं देवा: सदैवेकं च शाश्वस्तत्मः || ३८ ||
इदं सवं जगत्पूर्वं सदैवत्सीतसाध्रयभा: ||
असदासीतिः आन्ता वदनिः सुर्योंगवाः: || ३९ ||
असभ वारं कारणं युक्तं वस्तुतवाच्यनिरूपवेः ||
वनस्याप्रोक्तिः सर्वेषां कारणं स्यात्सवं खलु || ३० ||
स्वशिक्त्याः सवं सर्वेषां कारणं भवतीति चेतु: ||
शक्तिरस्यस्त्रो नासित सतो बीजस्य दृष्टनात: || ३१ ||
अंकुरोपारदिका शक्ति: सदूपपैवें दृष्टयते: ||
खलु बीजस्य सर्वेष नासतस्तद्दर्शनात: || ३३ ||
पंचमोपनिषदः ३८९

सांपि शक्ति: सति किंवाससति सदसति तु वा ॥
सति चेतसा सति शक्ति: कथं कन्ध्यासुताःश्रया ॥
आश्रयतव सतो हर्ष खङ्क लोके न चासतः ॥ ४१ ॥
सांसति चेतकथं शक्ति: कार्यनिवर्तिहिकासति ॥ ४२ ॥
कन्ध्यापुत्रः स्वर्य नैव कार्यनिवर्तेहः खङ्कु ॥
निविर्र्भुक्तपृथ्वीः सत एव हि हस्ते ॥ ४३ ॥
शक्ति: सदसति सा चेत्रहोष्टयस्मागः ॥
अतः स्वर्स्थत्या चाचतु सवेषाः नैव कारणम् ॥ ४४ ॥
तस्मातोऽवयमसद्वादो जल्यात्र न युक्तिमान् ॥
अतः सदेव सवेषाः कारण नासदास्तिका: ॥ ४५ ॥
सृष्टस्तु प्रागिदं सवें सदवास्ससीतु कारणम् ॥
तत्र कारणमादयत्विनिर्मितं सदवायम् ॥ ४६ ॥
पूर्वकलप्पर्यंत्संस्कारेणातुरजितम् ॥
कालकर्मविपकेन सत्वगृहसमार्थितम् ॥ ४७ ॥
सुद्धचर्मेशत्र प्राज्ञा वहु स्थापिति शक्तिसतू ॥
पुनस्तत्पूर्वसंस्काराधाकां वायुमहिः ॥ ४८ ॥
सृष्टा तेजस्तत्: सृष्टा पुनः सृष्टा तपस्तत्: ॥
अचशस्योविदिता देवा ससर्ज पृथिवीं परास् ॥ ४९ ॥
तत्पुनः कारण ब्रह्म तानि मूतानि पंच च ॥
एकौं द्विविधं कः तेषा च मध्ये सुरोत्तमः ॥ ५० ॥
अंशान्वयं समादाय तेषामेकमास्तिकः ॥
कः चतुर्थं तेषा शिवानादाय चतुरं सुराः ॥ ५१ ॥
यथाक्रमेण भूतानां चतुरस्तांथ कारणम् ॥
यथाक्रमेण भूतानां चतुरस्तांथ कारणम् ॥
एवमात्रार्थानादायाः सुराः स्वयम् ॥
एवं भूतान्तराध्यन करोति क्रमम: सुराः ॥ ५२ ॥
एवं भूतानि सर्वाणि पंचोक्तय सुरपर्माः ॥
अष्टानि शृवानान्यायू कराँति व्रत कारणम् ॥ ५४ ॥
अष्टानि जारं चैव स्वेदं चोलिजं तथा ॥
करांति कालपकेन माणिकंकस्मशेष च ॥ ५५ ॥
ब्रह्म सर्वं चित्रपणयावालुपप्य सार्विकेः ॥ ५६ ॥
पृथ्वीनामायि रूपाणि कुश्तं पूर्वकपलवत् ॥ ५७ ॥
इदं सर्वं जगत्सत्यमिव भातमापि स्वतः ॥
कारणयतिरिक्त नास्त्येवात्र न संस्कृयः ॥ ५८ ॥
यदेवे रोहितं रूपं तदृपं तेजसः सदा ॥
चन्द्रकुं तदपि रूपं यत्त्वम्यं भोमेव तत् ॥ ५८ ॥
नास्ति रूपातिरिक्ते सदा सोऽपि: सुरपर्माः ॥
वाचारमभण्मातो हि विकारो वनिपिन्तः ॥ ५८ ॥
चाणि रूपाणि हे देवा एव सत्यं न च चानातः ॥
यद्वाना रोहितं रूपं तदृपं तेजसं सदा ॥ ६० ॥
चन्द्रकुं तदपि रूपं यत्त्वम्यं भोमेव तत् ॥
नास्ति रूपातिरिक्ते सदा सोऽपि: सुरपर्माः ॥ ६१ ॥
आन्त्या केवत्मायत्र इत्याहुरवैषुगिनः ॥
पूर्वं चन्द्रश्व विल्यया विद्वृः सुरपुर्वमवः ॥ ६२ ॥
ठठक्क्यः भावः भूतानि शृवानि च ॥
सर्वं ब्रह्मातिरिक्त नास्ति ब्रह्मव सत्सदा ॥ ६३ ॥
पूर्वपूर्वमोक्तपचवासनाय वहनं न ॥
देहान्त्र्ययायिम्बस्त्रिमतिरज्ज्येष्ठ द्वर्भुः ॥ ६४ ॥
देहान्त्र्ययायिम्बः भावा नामपथर्म्निरूपणम् ॥
भौतिकतावच्छ भूतानि: सद्वाप्यायितत्वम् ॥ ६५ ॥
पूर्वमभसा यथा भिन्निरायित्वं वेन पूर्वमभसा ॥
आपितेम तथा भृक्ष्मृृवतेहाद्योपि च ॥ ६६ ॥
अता देहात्रसंग्रहायेऽद्यमेत्यादि कामम् ||
विश्रवेय साधित्रायेऽद्यवाद्यंद्यशमात्मि || ६७ ||
दृश्यः सत्यित्या जातं मन्येऽनि सुरयमध्या: ||
तथा बुद्धाद्यो भावा भूतं भयंकरं भवानि हि || ६८ ||
भौतिकं देहासंग्रहतं विश्रवेय मातिमान्यः: ||
सर्वाग्राशाशि चिदुपे कुर्याचित्वसहंमात्मि || ६९ ||
अनेनात्माश्यायंते क्रुः कर्मेऽनि तत्स्य भासते ||
ततोपि बुद्धरघस्य कार्येऽज्ञ न संशयः || ७० ||
अनात्मपि बुद्ध्रम्भस्य कार्यं त्यक्तं चिदिक्षी: ||
सर्वाग्राशाशि चिदुपे कुर्याचित्वसहंमात्मि || ७१ ||
देहात्रसंग्रहायेऽद्यमेत्यादि कामम् ||
ल्यक्तः स्वात्मानि चिदुपे यदापिन्तो भवत्यमि || ७२ ||
तदा स्वापिति दुःखादित्यं च न विवि ||
स्वात्ममुक्तसुखमानिर्वेच द्वाधसस्य देहिनः || ७३ ||
अतोपि मातिमाचित्वस्य त्यक्तः देहादिगां विषमः ||
सर्वाग्राशाशि चिदुपे साधाराकुर्याचित्वसहंमात्मि || ७४ ||
यदिद्यो साधित्रा वेचे तत्स्य ब्रह्म केवलमः ||
तत्स्य ज्ञेयेऽत्संचेत्त्यं सच्चारायं न संशयः: || ७५ ||
त्वंशब्दायः य आभाटि सोऽद्यशब्दधर्मं एव हि ||
योऽद्यशब्दार्थ आभाटि स त्वंशब्दार्थं एव हि || ७६ ||
त्वमहाशब्दस्य धर्मं: साधारात्वयमिव: परा ||
तच्छवंदस्य च लक्ष्य्यस: सेव नात्र विचारण; || ७७ ||
त्वमहाशब्दवाच्यायं स्येव देहादित्यं ||
न तच्छवंदस्यात्त्वं वकालं भृतिस्तच्छवमात्रसि; सा || ७८ ||
तद्यक्त् कार्यसवदशं त्यक्तः वाच्यगतं भृति: ||
अविरुद्धविदानां लक्ष्यवित्तं भ्रवीति हि || ७९ ||
३९२

ब्रह्मगीता।

तद्यथे च त्वपायथेक्यविश्वासं चिन्नेव तु।
कारणत्वादिविस्तारस्यं लक्ष्यवित्ता तु केवलम्॥ ८०॥
चिद्वाकारं पुनस्तत्त्व त्वपायथेक्यं ब्रवीति च।
तत्त्वचषुद्धार्थलक्ष्यमेव चिन्मानस्य परात्मनः॥ ८१॥
एकत्वं यत्स्वतं सिद्ध स हि वाक्यर्थं आस्तिकाः॥
त्तथा तथा यो वाक्यर्थः सोस्वाक्यर्थोऽनं संशयः॥ ८२॥
एकत्र्य समतिं वाक्यं न करोति सुरुप्फिन्नम्॥
व्यावहारिकम्ब्रजान्ति वाक्यं विच्रेत्रेव तु॥ ८३॥
सदा समित्वेक्तं स्वतं एवं न चान्यतं॥
अतो न समिति वाक्यं कुस्ते ज्ञानवाचकम्॥ ८४॥
वस्तुतो नास्ति चाज्ञानं चित्रकाशिरोधतः॥
अतो वाक्यं न चाज्ञानवाच्यं च निरूपणे॥ ८५॥
एकत्वं यत्पुराने प्राच्छं तस्वयं संयुक्तमहति॥
न भ्रमणेन मानानि तत्सिनिः किवचतति हि॥ ८६॥
व्यावहारिकम्ब्रजान्यमपि ब्रह्मवें वस्तुतः॥
अज्ञानमिति वारसापि त्वरस्यत्र स्वर्ण एव हि॥ ८७॥
सतं एव हि स्नायोऽनास्ति सुस्मद्रश्चनि॥
सदस्यक्तिस्वयूक्त्वमेव चिन्मानकत्तथाशासने॥
खल नास्ति भास्ते भाने ब्रह्म वस्तेन केवलम्॥ ८८॥
भासंवन्येश्वरभानमिति वारसापि संस्करपति॥ ८९॥
संवन्येश्वरस्त्राव्ये सति संबन्धरं संबन्धवः॥
स्नायोऽसति संवन्येश्वरस्त्रावेव केवलम्॥ ९०॥
अनित्रूपितरूपे संश्व इति चेन्तमतः॥
अनित्रूपितरूपस्य रूपं तु ब्रह्म केवलम्॥
ब्रह्मवें रूपं नैवान्यं रूपपरस्त्रव हि॥ ९१॥
अस्ति चेदपरस्यापि रूपं तत्र्युर्वोच्छयाः॥
पंचमोद्भवाय:

रूपरूपेन रूपं च ब्रह्मरूपं भवेत्तवलुः ॥ ९२ ॥
ब्रह्मरूपेन नानास्य रूपं रूपान्तरं चेतुः ॥ ९३ ॥
तत् हि रूपान्तरं रूपांत्रिकं वाच्यभिचारमेव वा ॥
भिक्षुभिंचरं न वा भिन्नं यदि रूपांत्रिकं उत्तरं ॥ ९४ ॥
तुच्छावतः रूपं स्यादभिंचरं चेतादेव तत् ॥
उक्तदोषेऽवच्यायापेशेवर्भिन्नभिंचरं न तत्रचेतुः ॥ ९५ ॥
अतं एव सुरुचिः अनिरूपितरूपं ॥
सज्ज्ञाय हैति वातारं च वातारं खलु केवलम् ॥ ९६ ॥
तस्यादादमयेवैतद्रव्यं सत्तोदितम् ॥
अन्यायमयेवं सर्वमित्ययि भाषणम् ॥
तेवं भाषणमज्ञानाभावादेव शिश्व चिन्यं ॥ ९७ ॥
तस्यादादमज्ञानकार्यं च सुरुपन्धवा: ॥ ९८ ॥
एवं व्रह्मेव नैवान्यदिति मेन्निधित्वं जाति: ॥
पैत्राल्यमित्रं सर्वमित्ययि हि परा शुरूति: ॥ ९९ ॥
साधार्यस्वभावेन शुरूति: सेवं रचर्तेति ॥
श्रोतुक्तिस्वचिज्ञापेक्षेऽविष्णु विविष्या शुरूति: ॥ १०० ॥
कचित्कदागचिदन्यायं वक्ति च ब्रह्मणं पुरुषं ॥
साध्यसाधनसंवन्यकथानं फलभाषणम् ॥ १०१ ॥
जगद्विज्ञाननिर्देशो धमार्थमार्थभाषणम् ॥
वर्णाध्यायोवहितोपस्ततस्ततस्तत: एव च ॥ १०२ ॥
श्रोभनाशोभनोपक्षेऽश्रुतभावपर्वमोक्षभाषणम् ॥
शब्दानां एद्विन्द्रस्तत्स्थानानां च भाषणम् ॥ १०३ ॥
आत्मनोभ्यस्तव सवस्त्व सज्ज्ञायोक्ति: सुरुचिः ॥
मिथ्यात्मभाषणं तस्य मायासद्द्रावभाषणम् ॥ १०४ ॥
मायात्मकविधेऽस्तम्यसत्वो इत्यभाषणम् ॥
गुरुशिष्यकविधेऽस्तम्यविधाभाषणम् ॥ १०५ ॥
शास्त्राणामि निर्देशस्तरकार्यामैपि भाषणम्॥
अन्यद्वितक्षरां यत्दुक्तिष्ठ समासतः॥
अन्यार्थं परं वहा श्रुति: साध्वी न तत्परा ॥१०६॥
चित्तपाकानुपूजयेन श्रद्धायणं परमा श्रुति:॥
सोपानकमलो देवा मन्दे मन्दे हितं नृणाम् ॥१०७॥
उपादिश्च विषुण्णापिन्यः पकाधिविधिः॥
एतदात्मायिनं सर्वतिथ्याह परमाद्विषयम् ॥१०८॥
जगज्ञीविभूतवादिनिविचित्रविभिन्नं चिना ॥
केवलं चितसदानन्दन्त्रित्यातमैक्यपरा श्रुतिः ॥१०९॥
जगज्ञीविभूतवादि सर्व व्रह्मं केवलम् ॥
इति सत्यपूर्णताज्जानं परमाद्विषयवेदनम् ॥११०॥
इतोस्मयेतपरिजानं तद्द्वारं न संशयः ॥
विचारणायेभवतःस्तियेमबाविचारणं ॥१११॥
न कदाचिद्विशेषपोष्टीनयत्तिज्ञानं सुदृढ्मभम् ॥११२॥
यथा यथा स्वभावेन यथाज्ञाति सुरपभाः॥
तथा तथा शिवो भाति स्वयमव न चापरः ॥११३॥
यथा यथा प्रभा साध्वांचार्यवा सा न चापरा॥
इति नीत्र्यविज्ञानं परमाद्विषयवेदनम् ॥११४॥
यथा यथा ४वभासोऽवं शिवेन पत्त्वत पद्यात्॥
तथा तथा महर्देवं मजेतस्यनस्तस्य सः ॥११५॥
यथा यथा प्रभा पुंसस्तदस्यनस्तस्यिथिता॥
तथा तथा ४ुस्संधानं स्वभावेन नुजनम् ॥११६॥
शिवस्थपतया सर्वं यो वेदं स हि तच्चविनं ॥
अशिवं वेदं भक्तिनित्यस्य परमर्माहितं ॥११७॥
शिवादन्यतया किंचिदापि यो वेदं सोधयम् ॥
शिवस्येवाध्यायां हि कृते स पशुनरः ॥११८॥
पञ्चमोऽध्यायः

शिवरूपतया सर्वे यस्ते भावि स्वभावतः ॥
स्वेच्छाचारः समाधायस्त्या चार्चा च शुद्धिः ॥ १२९ ॥
यथा यथा प्रभा शेषोऽः प्रथा सा सा तद्चनेम् ॥
इत्ययतने विज्ञानात्पूर्व्येन परमेश्वरः ॥ १२० ॥
क्रीड्या जगदाकारानान्यत्वात्स्तत्त्वतः ॥
क्रीड्येवास्तमस्तमानस्त्वमानं शुके सा तादुः ॥ १२१ ॥
इन्द्रयाकारभासा सा विषयाकारभासाः ॥
क्रीड्या देवता शुके स्वतं इत्यर्थे च मृदुः ॥ १२२ ॥
परमात्मेति विज्ञानामिदं भवभायपहम् ॥
भवभायदतो नम्भयं भावनारहितं परस्य १२३ ॥
यथा नरसहाः सूर्यः भक्तोऽः नावभासते ॥
तथेऽदं परमात्मेति मनुस्याणां न मास्ते ॥ १२४ ॥
प्रसादद्रेः हुद्रश्य अद्र्या स्वस्य धैर्यतः ॥
देशिकाः लोकाचैव कर्मसः भक्ते ॥ १२५ ॥
वहहुः कारं वहुः ऐति साधवी सनातनी ॥
एवमेत् महायासादं वदति ॥ १२६ ॥
शिवं प्रधासित नेत्रायदिति यो निश्चयं स्थिरं ॥
सदा स एव सिद्धानि पूर्वपक्षास्तथा परे ॥ १२७ ॥
अयमेव हि वेदायोऽनापरः परमास्तिकः ॥
गृहामी परशुः तत्सत्येव न संशयं ॥ १२८ ॥
अयमेव हि सत्यायोऽनापरः परमास्तिकः ॥
विश्वासाय शिवं सूप्तं त्रिवं श्रयायायत्सम् ॥ १२९ ॥
अयमेव हि वेदायोऽनापरः परमास्तिकः ॥
अन्यथा चेतुसा सत्यं मूर्खं मेघः पतिपद्यति ॥ १३० ॥
अयमेव हि सत्यायोऽनापरः परमास्तिकः ॥
अभायं साधिनिः देवो विश्वासायं कर्ष्यति ॥ १३१ ॥
सूत उवाच || एवसुक्त्वा तु भगवान्त्रभ्रास्ता सर्वविद्वते रतः ||
प्रणम्य दुर्गवद्भूमी भक्त्या परवशोभवत् || १३२ ||
अवस्थववसे श्रीमान्त्यकरः शक्तिश्वरः ||
नीलकण्ठो विहुपासः साम्: साक्षादश्रणानिधि: १३३
व्रह्मविव्रणमेहशार्चयपायो गुणसूतिभि: ||
आविश्वृव सर्वजनस्तेव सुरसिनियो || १३४ ||
आसनं विमलं दिव्यं शिवाहं हैमद्वधुतम् ||
आगंतु तज: भगवानास्ते तस्मिन्ययाहुखम् || १३५ ||
विविधाविज्ञकत्वं शिवस्यानलंतेजसः: ||
बुद्धिरोगों महापित्तर्तं सन्निहितोभवेत् || १३६ ||
पुष्पवृषितर्वन्तुपु: पुन: शब्दितं च मुनिभि: सनातनं: ||
शुद्धवेदवचनं: मुशोभैनमकिमक्रियापि पूजनं
क्रमम् || १३७ ||
उपमन्दशृवदन्तीकाहलेः: शब्दितं च पवहादिभिस्तथा ||
ताल्मानकुशलेष्टथा परेभेरकादिशुब्दालेः: सुधोपि-
तमृ || १३८ ||
अपराधिरपि कर्तवं कृतं गायनेश सहितैस्म्भचैः: ||
गीतमाशु कविभिष्ट कीर्तितं स्थानमीशतेृकोचरं
द्विजः || १३९ ||
विविधाविज्ञक गुप्तय केचन अद्रध्येव शिरसा च नर्ति-
ताः || मुश्रियुक्तमपि कुर्युरास्तंकः: अद्रध्येव परया च
केचन || १४० ||
मस्तकेन भगुपानसरविहियानः पुष्पान्त्र: चर्चनेन पाणिना ||
दण्डरज्जुशिविकादिभिस्तथा केचिदाधिकर्षिवेहिन्ति च
|| १४१ ||
वनयनं च लिङ्गेश्व महिता मोचनं च मनुजानातिभिः-
यानं। कुर्यांक्षानिकर्षेः केवन चेदासंयं च कीवसाश्च
केवनं। १४२।
अन्योन्यमात्ििकाचारनि मित्य वेदिन् च चिन्तास्य च हि
चित्तू। धारानि वेगेन परं विरूद्व प्रियेण चान्यानापि
ताप्यनि। १४३।
विकल्पे कचिं शिवया शिवैः पहुँचिवतस्तु निवार ये
सर्वेण। हारं विरूढि च सुरानेष्वानातिक्षिप्येण निरीक्ष्य
विद्या:। १४४।
उवाच सत्यं करणनिधानं। श्रुत्वमाणेकसुनिष्टिचि
तार्थं। हि तित्यो लोकस्य सुरासुरायें। प्रपूजनीयं
वदा महेश:। १४५।
इत्यं उवाच। अहं हि सर्वं न च किंचिदन्यानिरूपणायायम्
निरूपणायाम्। इंध्यं हि वेदवस्य परा हि निव्या ममानु
भूतिथ्य न संश्याम्। १४६।
अहं सदास्युक्तवय्यसुमूर्ध्वं च च पुरस्तादहेऽव पश्चात्।
अहं च सयंतयसमातिकास्तथा च च सद्ध्व्योचतर्वत्तप
रामेऽ। १४७।
परोक्षारपेण सुसंस्थितोस्तह तथासरोक्षेण सुसंस्थितो
समू। अनात्मरुपेण सुसंस्थितोस्तह सदातरुपेण सुसं-
स्थितोस्तमू। १४८।
जेवन रुपेण सुसंस्थितोस्तह तथेइरुपेण सुसंस्थितोस्तमू।
अज्ञातरुपेण सुसंस्थितोस्तह विज्ञातरुपेण सुसंस्थि-
तोस्तमू। १४९।
संसाररुपेण सुसंस्थितोस्तह केिवलरुपेण सुसंस्थि-
तोस्तमू। श्रीमाद्विषुपेण सुसंस्थितोस्तह गुवाहीरुपेण
सुसंस्थितोस्तमू। १५०।
ब्रह्मगीता.

वेदादिरूपेण सुसंस्थितोऽहं स्मृत्यादिरूपेण सुसंस्थितोऽहम् || पुराणरूपेण सुसंस्थितोऽहं कल्पादिरूपेण सुसंस्थितोऽहम् || १५१ ||

प्रभातरूपेण सुसंस्थितोऽहं प्रमाणरूपेण सुसंस्थितोऽहम् || प्रययरूपेण सुसंस्थितोऽहं पितृस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहम् || १५२ ||

कार्यस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहं क्रियास्वरूपेण सुसंस्थितोऽहम् || तद्न्तररूपेण सुसंस्थिताः हेतुस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहम् || १५३ ||

भावस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहं भागस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहम् || तद्न्तररूपेण सुसंस्थिताः हेतुभागस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहम् || १५४ ||

पञ्चस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहं पापस्वरूपेण सुमास्थिताः हम् || सुकस्वरूपेण सुसंस्थिताः हेतुशवस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहम् || १५५ ||

वृद्धम्येदेन सुसंस्थिताः हेतुविष्णुस्वेदेन सुमास्थिताः हम् || वृद्धम्येदेन सुसंस्थिताः हेतुविष्णुस्वेदेन सुसंस्थिताः हम् || १५६ ||

पत्नीम्येदेन सुसंस्थिताः हेतुनिर्माणम्येदेन सुमास्थिताः हम् || कुमारम्येदेन सुमास्थिताः हेतुकुमारम्येदेन सुमास्थिताः हम् || १५७ ||

वृक्षम्येदेन सुसंस्थिताः हेतुगृहम्येदेन सुमास्थिताः हम् || लताम्येदेन सुसंस्थिताः हेतुलताम्येदेन सुसंस्थिताः हम् || १५८ ||

कालम्येदेन सुसंस्थिताः हेतुपदयेदेन सुसंस्थिताः हम् || पदयेदेन सुसंस्थिताः हेतुकुड्यादिम्येदेन सुसंस्थिताः हम् || १५९ ||
स्थितां हस्म ॥ १५९ ॥
अस्यभेदेन सुसंस्थितोऽहं पानयभेदेन सुसंस्थितोऽहं ॥
वननभेदेन सुसंस्थितोऽहं गिरिभेदेन सुसंस्थितोऽहं ॥ १६० ॥
नदीभेदेन सुसंस्थितोऽहं नद्यभेदेन सुसंस्थितोऽहं ॥
संहद्यभेदेन सुसंस्थितोऽहं तद्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं ॥ १६१ ॥
तदाग्नभेदेन सुसंस्थितोऽहं हम्प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं ॥
नक्षत्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं ग्रहभेदेन सुसंस्थितोऽहं ॥ १६२ ॥
मन्दरभेदेन सुसंस्थितोऽहं विद्रहभेदेन सुसंस्थितोऽहं ॥
यज्ञभेदेन सुसंस्थितोऽहं रश्यभेदेन सुसंस्थितोऽहं ॥ १६३ ॥
गन्धर्मभेदेन सुसंस्थितोऽहं सिद्धभेदेन सुसंस्थितोऽहं ॥
अंधभेदेन सुसंस्थितोऽहं लोकभेदेन सुसंस्थितोऽहं ॥ १६४ ॥
देवभेदेन सुसंस्थितोऽहं ग्रामभेदेन सुसंस्थितोऽहं ॥
गृहभेदेन सुसंस्थितोऽहं गृहभेदेन सुसंस्थितोऽहं ॥ १६५ ॥
कटभेदेन सुसंस्थितोऽहं पारकरभेदेन सुसंस्थितोऽहं ॥
पुरुषभेदेन सुसंस्थितोऽहं पुरुषभेदेन सुसंस्थितोऽहं ॥ १६६ ॥
न्योगादिभेदेन सुसंस्थितोऽहं शब्ददाधिभेदेन सुसंस्थितोऽहं ॥
शरीरभेदेन सुसंस्थितोऽहं प्राणभेदेन सुसंस्थितोऽहं ॥ १६७ ॥
श्रोतादिभेदेन सुसंस्थितोऽहं पादादिभेदेन सुसंस्थितोऽहं ॥
तोहम || मनःप्रभोद्ये सुसंस्थितोऽहि बुद्धिभोद्ये सुसंस्थितोऽहम || १६८ ||
अहिं प्रभोद्ये सुसंस्थितोऽहि चित्रभोद्ये सुचनस्थितोऽहम || संवातभोद्ये सुसंस्थितोऽहि जान्मादिभोद्ये सुसंस्थितोऽहम || १६९ ||
जागतप्रभोद्ये सुसंस्थितोऽहि स्वभोद्ये सुसंस्थितोऽहम || सुपुष्पिभोद्ये सुसंस्थितोऽहि तुरीयभोद्ये सुसंस्थितोऽहम || १७० ||
वदस्तर्यभोद्ये सुसंस्थितोऽहि वद्यभोद्ये सुसंस्थितोऽहम || साखिस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहि सर्वस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहम || १७१ ||
असिनासितवचनाः भाषितं भाषितशब्दपरिभाषितं तथा || भानर्दिनपरिभाषितं च मे रूपमेव हि न संशयः
कावित || १७२ ||
शब्दगोचरतया स्थितं सदा शब्दगोचरविहीनरूपतं || यत्स्थितं तदहमेव संतं तत्त्वेश्च गतिरेवमेव हि || १७३ ||
नित्यशुद्धपरिबद्धक्तताः यस्य नित्यपरिव सक्ति वाक्ष्य स्थष: || तस्य सत्यसुविभोध्युत्ता तथ्यमेव मम नासितं
संशयः: १७४ ||
यत्स्वरूपमहामातमना तथा यत्स्वरूपामिद्मात्मनेव तु || भाति तदु मम चिद्यः सदा भाति नान्यादिति निश्चयः
मम || १७५ ||
अहं समस्तं मम रूपतः पूर्वः निंचितस्तीति सुनिश्चयः कृतः || मया तु वेदान्तर्वचोभिरंजसा पितामहे
नापि च सत्यमीर्तिम || १७६ ||
पंचमोऽध्यायः ४०७

अत्र संशयमतिविनिमयति श्रुत्य पूर्व परमार्थदर्शिनात् ॥
अत्र निधियमतिस्तु सुचयेत कष्टरूपभवर्गाधर्मवर्णात् ॥ १७७ ॥

खूट चवाच ॥ एवमुक्तवा महादेवः सामवः संसारमोचकः ॥
समालिंग्य महाविष्णु ब्रह्माण्यमपि सादरस् ॥ १७८ ॥
विलोक्य देवनालिंगनियुक्तेन्द्रेन चेतसा ॥
भ्रमस्तु सुरश्रेष्ठ युप्खाकमिनि चालवीतः ॥ १७९ ॥
देवभान्त देवदेवेनः प्रसं शघनानिष्ठिम् ॥
वुजयामासुरासः दात्यत्थकुश्यपसमतिः ॥ १८० ॥
विण्युर्विण्युवजगत्कारि विश्वेशांग्रिःसरसरः ॥
स्वपूर्विति महत्या निस्सिण्य पुनः परवशोवभवत् ॥ १८१ ॥
पितामहोपि सर्वते शिवपादाग्रुजदयम् ॥
स्वपूर्विति महत्या निस्सिण्य तथा परवशोवभवत् ॥ १८२ ॥
देवदेवो महादेवः सामवः संसारमोचकः ॥
नन्तर परमं भावमेवरं संप्रदर्शयन् ॥ १८३ ॥
करतालं महादेवी करणासागरः पुरा ॥
चकः परमार्थत्या समालोक्य महे०ययम् ॥ १८४ ॥
विण्युब्रह्मा सुराः सचं तत्र सन्निहिता जनाः ॥
सचं संतोषस्त्रम नृत्यान्ति स्या यथावचलम् ॥ १८५ ॥
देवदेवो महादेवो महानन्ददार्धिनिः ॥
विलोक्य सर्वसुभितस्तः सन्तानाहितोऽभवत् ॥ १८६ ॥
विण्युब्रह्माण्यमालिंग्य विलोक्य सकलानुरागः ॥
मस्यः पद्या सार्थं बूकुष्टमगमतः ॥ १८७ ॥
ब्रह्मादपि विसमयापयो विलोक्य सकलानुरागः ॥
अवशः सन्तुष्टाद्य अद्यैव तु केवलम् ॥ १८८ ॥
ब्रह्मोऽवच ॥ विद्याः सर्वं नृणां साधारसस्ंसारस्य प्रवत्तिका: ॥

२६
अत्मविद्या तु संसारतमसः प्रतिवातिनी ॥ १८८॥
अत्मविद्याविदीहीनस्य शोकसागर एव हि ॥
शुक्रियावासस्तमिनिध्यव नासित संज्ञायकारणम् ॥ १९०॥
यत्रान्यत्प्रस्थति भाषणी श्रुणोत्त्यन्त्रचैव च ॥
अन्यजसानाति चार्यं तथद्विपं मत्यमेव ततः ॥ १९१॥
यत्र पत्यति नान्यचं न श्रुणोत्त्यन्त्रदास्तिकाः ॥
अन्यज्ञ न विजानाति स भूमा सुरुपगवा ॥ १९२॥
यो बै सुमा सुरुल्ल तद्र्ति तद्र्ति कैव्युपूचामु ॥
नाल्ये चारि सुरुरं तस्मान्यहाद्रितपरे भवेत् ॥ १९३॥
महाघृतपत्रस्यायं न नाशो जन्म नेव च ॥
नेव गत्यागती नान्यहन्यनं न विमोचनम् ॥ १९४॥
अन्यां लयते सम्पवस्तेमात्मत्या यवः ॥
शृणुताथिन्यन्त्रस्मप्पंचमस्तिभवसचतु ॥ १९५॥
सर्वभित्रदलितोभारं परं केवलं कहण्यंव भाषितम् ॥
देवदेवपराणसारादितो नेतरज्ञं कथनीयमस्ति वः ॥ १९६॥
इति ब्राह्मोतामु आदेशकथयनं नाम पंडमोहस्वयः ॥ ५॥

ब्राह्मोवाच ॥ अपिन्यश्वपरिव वेश्य दृष्टो यविदं सुरा: ॥
प्रणीतं सु तन्मयं आकाशो दृष्टो ज्ञातु ॥ १॥
स शिवः सचिदानन्दः सोस्वद्विप्यो मुुच्छार्मः ॥
स विज्ञासत्वल्ल विना संकोचास्तिकाः ॥ २॥
स्वाभीवस्त्रकंस्कोचत्स्मकोचत्स्तिभास्तमाः ॥
न स्वहुप्रेण चिन्हं र्यावस्य तदस्य ोऽहुँ ॥ ३॥
हात्त्वुप्रेण चाशास्त्रवल्ले च साख्तिः ॥
सर्वं भावं तदस्तत्वं तत्स्तव्यापि तवद्या ॥ ४॥
स्वर्यं सेवुमश्चर्यं हि जहात्स्तक्मिदं जगतु ॥
वित्स्वन्याब्रह्मकैवेश खलु भाँति न चान्यथा ॥ ५ ॥
अतोव्याप्तस्य सकलं व्याप्तं तद्भासकः शिवः ॥
स्वतं व्याप्ती न चान्यापी संकोचव्याप्तसंगमातुः ॥ ६ ॥
याबान्वा अयमाकाशस्तावानाकाश आन्तरः ॥
ग्रावापूर्धी उभे अप्तमन्त्रवेच समाहिते ॥ ७ ॥
उभार्विशेष वायुः सुयोगचन्द्रसातुभोः ॥
नक्षत्राणि च विद्धश्र यथास्तित्वेन भासेत ॥ ८ ॥
यच्च नास्नितया भाति सवं तास्मिनसमाहितम् ॥
अतः सर्वानि श्रंखुः सर्वव्यापी स्वभावतः ॥ ९ ॥
पुष्प आत्मा परो व्यापी पापमिः सकले सदाः ॥
असो चा (ना) पहतः सार्वी विद्मुद्यविर्जरः सुरा: ॥ १ ॥
विश्वनार्यी विजिजितसोडापिष्पासः सत्यादिलक्षणः ॥
सत्यकामतथा सत्यसंक्लपः सुरस्माः ॥ १ ॥
यथा कर्मेण ठोकः: श्रीयन्ते खुचि सत्यमः ॥
तथा पुण्याजिता ठोकः: श्रीयन्ते हि परतः ॥ १ ॥
गेरवितिव्रह परस्तानं च व्रजनि सकला: क्रिया: ॥
तेषा सवेशु लोकेषु कामचारी न विधेयते ॥ १ ॥
ये विचित्वा परस्तानं च व्रजतीच क्रिया: स्थिता: ॥
तेषा सवेशु लोकेषु कामचारारसु विधेयते ॥ १ ॥
यथा द्विप्रथेण निहितं श्रेर्वाननविचित्रिता: ॥
उपयुपरि गच्छन्त्यो न विन्मेयुः प्रजा इमाः ॥ १ ॥
तथा सुपुरसं गच्छन्ति ब्रह्मोर्वक्स्य स्वामभम् ॥
न विन्दुवति महापोहाददो मोहस्य वैभवम् ॥ १ ॥
अर्य हृदय स्थिततः साक्षी सर्वपाविशेषात: ॥
तेनायं हृदयं श्रोक्तेन शिवं संसारमोचक: ॥ १ ॥
य एवं वेद स्वर्गी लोकमति न संशयः ॥
अस्माच्छरीरादुत्थाय सुषुभो यः सुर्षभाः।। १८
परं ज्योति:स्वरूपं तं शिवं संपर्चते सुरा:।।
अभिनिध्यं च वेन रूपेणौ स्वभावं।। १९।।
एष आत्मा न चैवायं सत्यमेव मयोदितस्मृ॥
एवदेवायुतं साक्षादभयं ब्रह्म है सुरा:।। २०।।
य आत्मा दृहराकाश: स सेतुविखृति सुरा:॥
असंभेदायं लोकानामप्रामाणं महेश्वरम् ॥ २१।।
अहोरांचे न तर्तो न मृत्युर्ण जरादपि च।।
न शोको नैव सुखं न दुःखत्वं पीव्यः।। २२।।
अतः सर्वं निर्वर्तनो पापानं सुरपुंगवा:।।
एविध पहलपापमा हि ब्रह्मलोकः स्वर्यमभ:।। २३।।
तस्माद सेतुमेतु तु तीत्यादीन्यः सन्तुर्षभा:॥
भवत्यनन्यो विद्वः सचविद्वस्त्रदेव तु ॥
उपतापी तु सन्देवा नोपतापी भवत्यपि।। २४।।
य एषो दृहराकाश इत्युक्तः परमेवः॥
स देहातिविशिष्टेष्यः पृथगम्भृतः समातनः।। २५।।
जागृतस्मस्मुद्धुमचायाम्यास्य था भाति देहिनाम्।।
तस्या अपि महादेवं साक्षी भिन्न: स्वर्यमभ:।। २६।।
तस्मिनाध्यस्तल्पेतं सा विभाति न भाति च।। २७।।
स्वस्थ्येन ब्रह्मरूपेण सुरीरस्य संबंधा।।
प्रियाप्रियाभ्यं संबन्धो भवत्येव न संशयं।। २८।।
अशरीरं वाव सन्तं विधया न प्रियाप्रिये।।
स्पृशत: सत्यमेतोकं नाच संदेहकारणम्।। २९।।
य एष दृहराकाश: स एव सुरपुंगवा:।।
नामहृद्यनिर्माता तदेव ब्रह्म शाश्वतम॥ ३०।।
अभूतं च तद्वैवैतस्य आत्मा सर्वदेहिनाम्।।
ततो नान्यत्तरं किंचितारं चास्ति किंचन ॥ ३१ ॥
स एव सर्वरूपेण विभाति न विभाति च ॥
अहो स्वस्त्र देवस्त्र पूर्णता को तु वेद तासु ॥ ३२ ॥
यथा मुन्त्विकारे न तत्र मुन्त्विकारे न संस्थिता ॥
तथा सर्वरूपेण तत्र संस्थित: ॥ ३३ ॥
यथा वारिकारे जत: तत्र तत्स्वरूप: ॥
तथा सर्वरूपेण तत्र संस्थित: ॥ ३४ ॥
यथात्सर: स्वकारे न तत्र मुन्त्विकारे न संस्थित: ॥
तथा सर्वरूपेण तत्र संस्थित: ॥ ३५ ॥
यथा वा स्वकारे वायुस्तत्स्वरूप: ॥
तथा सर्वरूपेण तत्र संस्थित: ॥ ३६ ॥
यथा ता सर्वरूपेण स्वायम तत्स्वरूपेण संस्थितम ॥
तथा सर्वोत्स्मकः साश्री साश्रुप्येण संस्थित: ॥ ३७ ॥
ध्याकाशाधिपेदेन विभिन्नोत्पविभागवान ॥
आकाशस्त्रवेषानो विभिन्नोत्पविभागवान ॥ ३८ ॥
महादेवोत्पविभागेन विभागेन च भासेति ॥
अन्यथा चेन्महादेवो महादेवः कर्मं म्वेत ॥ ३९ ॥
महादेवो चेन्महादेव एव नैवात्माहनयम ॥
तथा साति महादेवः एव सर्व न चापरम ॥ ४० ॥
स्येन केनापि रूपेण यथाज्ञाति न भाति च ॥
तेन तेनेत्र रूपेण शिव प्राविशाशते ॥ ४१ ॥
यथाभातेन रूपेण शिव एवोति या माति: ॥
सा शिवा परमा संविवापरा न हि संशयः ॥ ४२ ॥
अहमिति शिवस्तत्विशिद्धन: स्फुरति सदा पुष्पस्विति
नैव कस्तु ॥ इदामिति वपुषा च तेन वन्धनं न हि महु-
जस्य विमोचनं च किंचित: ॥ ४३ ॥
शिव इति सकलं यदा विभासते न च मरणं जनानं
तदाकस्त्व किंचित्। इति हुद्येव वचनं पदीयमेतत्त्रिशि-
तमति: सततं निधाय तिष्टत॥४४॥
परमशिवः परमेश्वरः भस्मा यदि चिमला परमानुभूति-
रेषा॥ न हि सकलेचिमलेश्वायवन्देन्त्रेन् च हरिणा न
मया न चापेन॥४५॥
परमशिवः परमेश्वरः स्वत्वत्रो यदि कुश्ये मनुजस्य
वद्ननं हि तत्॥ परमप्रभं चिमलं प्रयाति मयैः यदि
कुश्ये न शिवः प्रयाति बन्ध्यम॥४६॥
दिनकरसिद्धश्रेष्ठः शार्षसं ततो निविधतं स्थिति प्रणा-
शेषदि॥ घनतरभवकारणान्तरं तमः शिवदिनकरस्यभया
न चापेन॥४७॥
हरिहरम्परेन सुरामुरादः परमशिवभया निरस्कृतां
श्रे।। राविकिरणैर्कितात्मन्यादिन यद्रः परमशिवः स्वतं एव
वेशकारी॥४८॥
शिवचरणस्मरणं पूजया च स्वकर्मसः परिषुज्ये
हि जन्तुः॥ न हि मरणप्रभवप्रणाशौहतुः शिवचरणस्मर-
णातेःस्थि किंचित्॥४९॥
परमशिवः खङ्गु नः समस्तहेतुः परमशिवः खङ्गु नः
समस्तमेति॥ परमशिवः खङ्गुः नः स्वरूपः परम-
शिवः खङ्गु नः प्रमाणभूतः॥५०॥
परमशिवः सकलागमादिनिष्ठः परमशिवः परमानुभूति-
गम्यः॥ परमशिवः परमानुभूतिरूपः परमशिवः पर-
मानुभूतिदः॥५१॥
परमशिवसुमुदरः हरि: सवेदिवा मनुजपशुमगाया: श्री-
करा एव सत्यम्॥ विमलपतिभिरेवं वेदवेदान्तनिष्ठैहृ-
सत्मोहस्यः ४०७

दयकुहरानिष्ठं वेदितुं शक्यते हि ॥ ५२ ॥
मायावैलेनैव हारं शिवेन समानमाहुः पुरुषाथ्माःः
मोहन के शिर्नपम साम्यपार्था का तैवी खल दुस्त-
रेयम् ॥ ५३ ॥
खोतो यदि चन्द्रभानुसदस्तुल्या हारं शंकुना किं-
पाको यदि चन्द्रनन सदस्तुल्योः जमीश्च ॥ अ-
ज्ञान यदि चन्द्रनन सदां देवेन तुल्या जनाः किं वशः
सर्पुंगवा अहमहो मोहस्य दुश्चित्तम् ॥ ५४ ॥
अतः शिवेनैव समस्तप्रज्ञवत्यन्तनेन न चापरेण ॥
शिवस्वभावेन शिवं समस्तं शिवस्वभावेन जगद्भि-
विषम् ॥ ५५ ॥
तत्तवस्करलयं सदा परमात् स्म परिमोहितः
पुमानं ॥ कश्चिन्द्रानेनानाक्षरपतः काश्मेव खलु तस्मा
चन्द्रनम् ॥ ५६ ॥
इदं जगद्भिदत स्वतः सचल्पतोः प्रतीतिहां एव च
जग्दित स्फुरवत्यन्तवश्वभावेन च ॥ इदं हि परवेदनं
विमलविचित्रस्य पुंसः सदा भवं तरति मानवः परमवो-
वेन चैवेन हि ॥ ५७ ॥
उन्टेन्यम्योनस्तके विचित्तितं विज्ञाम प्रेमसतमया
जन्तुनामानिर्मििन्ततिरायम्याविधवस्य ॥ कान्त्यादयामरा-
शिरो अतिशुष्कश्रान्तातावाता देवानामाशिपा
वचनानेुमक महेषस्य च ॥ ५८ ॥
इति वक्ष्मीतः दशरथापणनविवरणं नाम प्रेतत्वायः ॥ ६ ॥

प्राचीन ॥ अस्ति तचं परं साक्षोत्सरं सरस्तुल्यामूः
आतिशुष्कस्तम्यमनोर्जनसंगोचरम् ॥ १ ॥
तत्सिन्दुचिदिते सर्वं विज्ञातं स्यादिदं सुरा: ||
तदात्मकत्वाद्वस्तत्त्वं नास्त्येव हि भिदा स्वतः || २ ||
द्वे चिरे वेदमिद्ये हि परस्य चैव यापरापि च ||
तन्नारपरा तु विद्वेषा क्रजते दो यज्ञसे च || ३ ||
सामयेदस्थाः स्ववे दं शिश्ना तुर्प्वेंवा ||
कहो व्यासकरणं चैव निःसर्गं छन् एवं च ||
ज्योतिषं च तथावातात्मविषयं अपि बुद्धयः || ४ ||
अर्थेत्वा परविच्छा सा यथा तत्तपस्मारम् ||
गमने सुदेहं पापः साक्षाच्छमोऽसाधिभिः || ५ ||
यत्तदेश्यमस्तास्यमगेष्ट्रं रुपवचितं ||
अच्छुः श्रोतस्यथेयं तदप्रापि तद तदं || ६ ||
नित्यं विमुः सर्वगतं सर्वक्षमं च तदन्यथम् ||
यद्रूत्तमेव नीत्रणं परिशुचान्ति चात्मना || ७ ||
यथोणाशिवं सुजते सुत्रते च सुर्प्वेंवा ||
यथा पृथ्वीयमेघं संभवन्ति यथा सतं || ८ ||
पुष्याश्चात्तोमणि तथा चैवास्करात्सुरा: ||
विजन संभवत्वेव तत्सर्वं स्वपनोपमम् || ९ ||
तपसा चैयंते ब्रह्म तदन्यथाभिजायते ||
अष्ठात्माणो मन: सत्यं लोकाः कर्मसु चाभुततम् || १० ||
यः सर्वेऽ सर्वविच्छो यस्य ज्ञानसयं तपः || ११ ||
तस्मादेवतत्त्सु ब्रह्म नामस्वाच्छपूर्वकम् ||
जायंते सत्यवस्त्रमपर्यायमेव ततुः || १२ ||
लेवेदप्रकं सत्यं तदिन्नाय विस्फुच्चयते ||
कर्मणा नासति तत्पाजिः संसारस्य विनाशनम् ||
प्रवा ते सुरा यज्ञ अहास्य न संशयः || १३ ||
पुर्वेन परं अश्शै इति ज्ञानिते ये जना: ||
ते मूढा अनिश्च मृtáत्रा जरां वैबारिष्यति हि ॥ १४ ॥
कर्मनिष्ठा: स्वयं धीरा मत्त्यं: पण्डितमाणिन: ॥ १५॥
मूढः एवं न विद्यास्थष्ट्यां नास्ति परा गति। ॥
अन्येनेतर यथा चान्य सन्यासनां सुदार्श: ॥ १६॥
अन्यः क्रृपेप पत्नयेऽव तथा कर्षणत जना। ॥
कर्मनिष्ठा वर्ण सभे कृतार्थी हि प्रिष्यति। ॥ १७॥
अभिमन्यति ते कर्षणेत्र वर्णम पतंति हि ॥
विनाय नास्ति पर ज्ञानं तेषा कैवल्यसम्बन्धा ॥ १८॥
इष्टार्थं यन्त्रमाना विशिष्यति ये जना। ॥
ते मूढः परमेश्वर् नाव यान्ति न संस्कारः ॥ १९॥
अन्तःजनमसंसिद्धां न पौराणिरेतर यात्र: ॥ २०॥
झानादेव हि संसारविनाशं नैव कर्मणा।
इति झानो विद्वानानिन्द्यं युन्मास्तिकाः ॥ २१॥
ओछियं त्रहनन्त्यं च मुखं गच्छित्यं च।
पुरुषस्य परं चित्यं द्वयः सुरुप्तव: ॥ २२॥
विस्तुलिङ्गं यथा चाचन्ते सुदीधांत्रभवनित च।
अपिष्यति तथा भावात् अश्रे शिवसंबश्च क। ॥ २३॥
दिव्यों ह्यवर्णित: पुरुषः सत्त्वावस्थनत्र: हाजः।
अध्यात्मानो ध्यान: सुश्रो मायाया जीवतं परः। ॥ २४॥
एतत्साजायते माणो मनः सवेद्विन्याणि च।
ते वायुत्तिरिृतस्य सुभृतिबृतस्य धारिणी। ॥ २५॥
अयुवेस्य चक्रवर्ती चन्द्रस्याद्विद् श्रोते वायुव्रृतताश्रु मेदा।
वायु: माणो हदम: विभ्रमस्य पद्धां सुभृत:।
श्रोकरोणम् हि सत्य:। ॥ २६॥
तस्मादाध्य: समिधो यस्य सूर्यः सोपादवृत्तिश्रृष्टिणाऽपशः।
प्रतिनिधाम् || पुमानेतः सिंचति चोपितायां वहीः
शजा बहुधा संप्रस्थता: || २७ ||
तस्माहवः साम यजुर्वी देखा यज्ञावः सर्वे कतवे
दक्षिणाश्च || संवक्तसः रच्यमानसः लोकः सामे यत्र
पवते यत्र सूभः || २८ ||
तस्मादेवा बहुधा संप्रस्थता: साध्या मत्यांः पश्चाः प
पशिणाः || प्राणापानौ नीरिजयो तपस्या एत्यो सत्यं ग्रहचार
यो विनिधि || २९ ||
तस्मात्प्रणा अर्चिपः सत होमाः सुर्येश्याः सामिग्रः सत
चैश्च || लोकः सर्वे चतुर्वन्त्याश्रु पूर्वे यथा तद्हनस्य
तुल्यं तथास्पि || ३० ||
अतः सुर्यः गिरिभवः नवस्थथा सर्वी आपनवो
रसावः || सर्वस्त्राःस्तत्मा सर्वसावधी पराम्ः नियन
न्दोऽयं पुराणः सुपूर्णः || ३१ ||
इदं सकलप्रस्थितकः पुनः पूव नेववः न किंचिदर्पः
ततः सकलप्रस्थि सत्यं हि तत् || इदं हि मम वेदेऽ
शुनिगणस्य शंभोहिरस्त्र कश्चिदपि संशयः अुतिमस्य
चुकः वैदु || ३२ ||
अहो विपयमायाय मरणपूर्वे खोद्धी पतति पणुजा
अभी पराशिवस्य चिद्या विना || तर्तित जननार्णिं पर
शिवस्य चिक्यानवालादिः तु शिववेदेऽ सिवपद्मस्य सेवा
वलात् || ३३ ||
गुहायो स्थितिः साक्षादक्षरं वेदे चेताः ||
शुक्तचाविग्यावहायग्रिह्यं शिवं गद्येत्स्नानात्मनम् || ३४ ||
तदेतदक्रेण वह स प्राणस्तु वाक्यनः ||
तदेतद्दृश्यं सत्यं तद्वद्वियं मनाचितिः || ३५ ||
सत्यमोदध्यायः

चनुस्तारं शरो श्रात्मा ब्रह्म तद्वक्ष्यसुच्यते ॥
अपमंचेन बेद्वयं शरवचन्मयो भवेत् ॥ ३६ ॥
लक्ष्यं सर्वगतं चैव शरोऽपि सर्वतोमुखः ॥
बेद्वा सर्वगतश्चैव विद्धः लक्ष्यं न संशयः ॥ ३७ ॥
आत्मानमरणीं कुःवा प्रणवं चौचरारणिमुः ॥
ध्यानानिर्मित्वाभ्यासादेव पश्येनिष्कृतवत् ॥ ३८ ॥
चौर्यन्तरिः भूमिश्र मनः प्लाणं सुरोत्सवः ॥
यस्मिन्नोतं तेनेकं विग्राहायं समाहितः ॥ ३९ ॥
श्रव्दिकविषयं वाचं वेद्तसत्तमस्तिकाः ॥
अन्यं वाचस्त्यजेदे षडं सुंदरवामुत्स्ये च ॥ ४० ॥
यः सर्वं शर्विन्यो यस्यथे महिमा श्रुवि ॥
दिव्ये ब्रह्मपुरे व्योध्नि शिवः साक्षात्तत्तविष्टः ॥ ४१ ॥
मनोमयः श्राणवरीरंतता प्रतिष्ठितः सर्वहृदमुनानि ॥
तद्विज्ञानेन परिषुच्यन्ति धीरा यज्ञति चादवन्दवचुः
स्वभावात् ॥ ४२ ॥
भिन्नते हृदंश्रनिर्दिष्टिक्षुः वनं सर्वसंशयः ॥
कृत्यमेव चास्य कर्माणि तस्मिन्ने वरावे ॥ ४३ ॥
हिरण्ये पौरे कोंशो विरज श्रव्य निष्कृताः ॥
तत्चतुष्म ज्योतिष्मां ज्योतिस्तवदात्मविदो विद्यः ॥ ४४ ॥
न तत्र सूर्यफङ्कः तारका विज्ञातोद्वन्दवः ॥
विभानितं श्रेष्ठं साक्षात्तसंभाने चिदाम्बे ॥ ४५ ॥
तत्रेक सकलं मान्त्रंसुभावि स्वभावः ॥
तस्य भासा सर्वसिद्धेऽविभानि तत् पुत्र हि ॥ ४६ ॥
न तत्र चन्द्राकँडवपुः प्रकाशेन न वानि वाताः सक-लास्यां देवा ॥ स पूष देवः क्रत्वभूतभावः स्वयं वि-
शुद्धिं विरजः प्रकाशेः ॥ ४७ ॥
अहमभावान्तः प्रत्यक्षानां परमं चौर प्रत्यात्।
अहमभावानां परमं दृष्टिनां च अहमभावानां परमं चौर चतुरं ४८
दृश्येण शुद्धाः शरीरस्य शरीराविशेषाः सदा स्थिताः।
तत् च ज्ञाति: फलं शुद्धं कर्मो न महत्त्वं।। ४९।।
केवलं साक्षित्ताः स्वतं भोगं महत्त्वं।।
प्रकाशङ्गस्वरूपं: कलिततः महाया ततः।। ५०।।
यथा काश्यते भेयः भ्रातार्काकार्का कार्केशते।।
कलितत: परिचिती: शिवरूपम् कलितत:।। ५१।।
तत् तत्त्वावधिकारः साक्षात्तस्वाच्छरशः तत् सदा।।
चिंचिंचिराकार्थकाश्च न भि: चिंचिंचिरान्निनः।। ५२।।
चिंचिंचिरी चिंचिराकारकार्ण्य अधृतपत:।।
भिग्नाने चौजानं भंडकिंदुका मर्यादा खंडः।। ५३।।
तत्त्वतः प्रभाण्या चिंचिमाया न्यावस्थित:।।
अयं पापत्तां पुरस्तं विपरीनं मनि:ऽभेच्छन्।। ५४।।
आऽत्साहार्यस्तव: भिन्नेनस्त्रलमाध्यो महात्मन:।।
पसानान्तः रहस्य: चिंचिमात्रे मनि:भेच्छन्।। ५५।।
चिंचिमात्रपरिज्ञानान: शान्ति: न मुनिः।।
अऽत्रेण परमानं शवं भावि तु केवलम्।। ५६।।
शिरस्थाने शरीरस्य शिन्ततो अपि भान्मायाः।।
दु:श्रादितोंगों महाभ्रमणम शाश्वतिः।। ५७।।
स्वस्वाद्यत्वं भान्मीशं भौतिष: स्वेतं स्वविनम्।।
आऽधिमां समस्तं जगतं: भद्रयिन्यनम्।। ५८।।
अहम्मस्तिः निश्चित्य वृति: शाश्वतोऽन्तर्यम्।।
अस्य चिंचिचत्तुरस्य स्वस्तं सर्वस्य मार्द्याः।। ५९।।
महामां स्वतं परमाद्वितिलक्षणम्।।
तदैव विच्छयता साक्षात्तस्वानं भवत्त्वम्।। ६०।।
श्रद्धयोति सदा पूर्ण चक्मवर्ण महेश्वरम् ॥ 
अपशयनेव पश्यन्ते कर्त्तव्येन प्रकाशितम् ॥ ६१ ॥
अनेकाकोटिभिः कल्पितिः चुम्पयकर्मभिः ॥
तर्कतथ प्रमाणाच्छ प्रसादातपरमभरात् ॥ ६२ ॥
पश्यति अद्वया चापि यदा विद्मान्सुर्पर्षभाः ॥
पूर्णपापे विध्यायमस्तः सर्वहेतुभिः ॥ ६३ ॥
सर्वाकारतया साम्यं परमाभृतिलक्षणम् ॥
उपैति नात्र संदेहः कर्तन्यवः मनीषिभिः ॥ ६४ ॥
चिन्मात्रं हि सदा रूपाभभयोऽशिवीरायोः
तथा सतः कथं साम्यं चिन्मात्रे भेदवर्जिते ॥ ६५ ॥
उपाग्रियुक्तरूपं तु तयोः साम्यं सचेतादि ॥
तदाँपि नैव साम्यं स्त्राजीवस्य परमात्मनः ॥ ६६ ॥
महाकाशसमस्तं तु घटकाशस्य सर्वथा ॥
यथा नासि तथा साम्यं न जीवस्य शिवेन तु ॥ ६७ ॥
अस्तु वा साम्यमिश्रितं जीवस्याय तदान्वित ॥
कर्मणा विष्ण्या वा तत्साम्यं सिद्धायति नान्यथा ॥ ६८ ॥
कर्मणा चैव निद्रिनाशः स्यात्तुरसाध्यं हि नृपरम् ॥
विध्येऽव तु चेतसाम्यं पुरस्तादेव चासित हि ॥ ६९ ॥
पुरस्तादेव सिद्धम् सोऽविक नृपः षेष्ठं ॥
अभूतार्थस्य चात्मकः न करोति कदाचन ॥ ७० ॥
तत्ररूपं सति साम्यं तु तयोः सार्वात्मकेन तु ॥
पुरस्तादेव चास्तेव तदाविपि शिवविश्वायोः ॥ ७१ ॥
पुरस्तादेव कैव्यस्य शम्पाकक्तोश्चति च ॥
तथा सति शिवो मित्रो विध्यामिश्रावलस्यः ॥ ७२ ॥
विध्या तद्विनाशेन स्वसाम्यं यति नान्यथा ॥
अतः साम्यं तयोः सान्द्रायन्येव न चेतर्तु ॥ ७३ ॥
एवं जीवः स्वरूपं शिवं परयति चेदृढः समु ॥
स्वात्मनेव रति क्रीडामन्यच कृत्ये सदा ॥ ७४ ॥
बहिष्ठेश्वर च मर्येव शिवे सत्यसुखात्मके ॥
इति जानाति सर्वे तु स्वात्मनेव हि भास्ते ॥ ७५ ॥
स्वात्मनेव स्वरूपं सर्वे यदा परयति निर्भयः ॥
तदा सुक्तो न स्नेत्यं वद्यन्न हि विमुक्तता ॥ ७६ ॥
एवं उपर्युपा रस्मा विधा सत्येन तपसायिः ॥
वाहचयोविशिष्टेऽविष्णुष्म वेदाक्षरवर्मना ॥ ७७ ॥
शारीरिकं स्वयंज्ञातिः सहिं वस्त्रमस्वरम् ॥
श्रीणद्रोपा परम्परायते नान्ते माययावृतः ॥ ७८ ॥
एवं रूपपरिज्ञानं यस्याति परमोहिनः ॥
कुत्रचिन्तमनं नालिति तस्य संपूर्णालिपिः ॥ ७९ ॥
आकाशस्यं क्षणं कुत्रविशिष्टो गच्छति ॥
तदद्वस्त्रात्मनं विभूतः कुत्रचिन्ते गच्छति ॥ ८० ॥
न च दुस्यमा गृहं नापि वा च नान्येवत्रस्तम्पमा ऋषिणां
वा ॥ द्वानमसादेन विशुद्धस्यः स निष्कलं परयति
रूपमेवाश्च ॥ ८१ ॥
ध्यात्मने परमेश्वरस्य साम्यमुपतिंशरस्य ॥
स्वनिष्कलपरिज्ञानं जाते नान्यहतुना ॥ ८२ ॥
एव आत्मा समुपमंथौपि नेत्रित्यादृश्या भिया ॥
प्रश्नां संनिविश्वायुपमविश्वायुपमवर्मयं सुरा: ॥ ८३ ॥
संविभाति स्वचिरेन यं यं लोकं विशुद्धरी: ॥
सदा कामयते सांक्तं तज्ञयत्यक्तं ततः ॥ ८४ ॥
तस्मादात्मानिविं साक्तार्यं भवतारकमू ॥
अथ्येद्भूतिकामस्तु स्वशरीरिरेन चार्यं ॥ ८५ ॥
नायसमात्मा प्रवचनेन तथ्यो न मेथया न बहुना श्रु-
तेन ॥ समेर्ष वृण्ते तेन तथ्यसत्स्येष्य आत्मा चिन्तुणे
ततुं स्वामु ॥ ८६ ॥
नायमात्मा बलहीनन तभ्यः प्रमादतस्तपसो नान्यलिङ्गगातुः ॥ एतेर्यङ्ग यः करोत्यङ्गें धीमांसत्यात्मायं
विश्राते ब्रह्म धाम ॥ ८७ ॥
संप्रायेंमृपत्रोऽशानतर्नाः कृतात्माः वीतशोकाः प्राधनताः ॥ ते सर्वं सर्वशः प्राप्य धीरा युक्तात्माः
सर्वेष्वा सवा विश्राति ॥ ८८ ॥
वेदात्माविज्ञानमुनिनिताया संन्यासयोगाचतयः युद्धसत्वाः ॥ ते व्रजेऽवज्ञे तु परार्माकेत परामुतात्त्वारिषु
च्यानि सवेः ॥ ८९ ॥
गता: कला: पच्छदश प्रतिष्ठा देवाथ सवे ध्रुवा ध्रुवा ध्रुवाऐवावाताः ॥
कमाणि विज्ञानमयक आत्मा परेषव्यं सवे एकी
भवन्ति ॥ ९० ॥
यथा नयः श्यन्धमानः समुद्र असं यान्ति नामसुधे
विह्याः ॥ तथा विज्ञानमुपपादिशुकः परात्परं पुरुषं
ब्रह्म यानि ॥ ९१ ॥
स यो ह च तत्परं ब्रह्म वेद सुरस्यामः ॥
ब्रह्मवेश भवति ज्ञानात्मिति साधयकारणमुः ॥ ९२ ॥
सुनिश्चितं परं ब्रह्म वेद चेत्तवानुभूतिः ॥
कुले भवति नात्रभवनिषयं सुर्‌पुण्यवः ॥ ९३ ॥
शोकं तरति पप्रमाणं युहानिन्धिरिष्याति ॥
अमृतो भवति पाणि: सत्यमेव भयोदितमुः ॥ ९४ ॥
सर्वमुक्तमार्गशोभान: मया शोकोहपटलस्य भेदकमुः ॥
आज्जु सत्यसुखबोधस्तूदः चेदमाननिरतस्य भास्येत् ॥ ९५ ॥
इति ब्रह्मगीतां रूपः वसुस्वरूपविचारो नाम सत्यमूःध्यायः ॥ ७ ॥
स न जीवः दिवादन्यो यो श्रुंक्त कर्ममां फलतमुः ॥
भेदाभावाचित्येव न कर्मफलप्रदति ॥ २७ ॥
अतः सर्वजगात्साधी चिन्द्रापः परमेश्वरः ॥
आद्वितीयो महानन्दः क्रीड़या भोगमहति ॥ २८ ॥
धामन्यिष्ठं शंभोंमुरुः दुःखाय कद्राचन ॥
क्रीडारामतया भाति न चोचाही महेश्वरः ॥ २९ ॥
इत्यः धामन्यं शंभोरिष्येन न चिन्द्रापे॥
श्रुंकुर्वेय तथा भाति न ब्राह्मणप्रमेयार्थः ॥ ३० ॥
जागतिः सुमुखसुपथायांवस्त्रायाब्राह्मणेण भाति यः ॥
स विश्वातुरतासामात्माया क्रमशो भवेत ॥ ३१ ॥
विभ्रो हि स्थूलभूतिर्गत्य तैसः प्रविष्कृतेऽवधुः ॥
शास्त्रानान्दः शेषाकृत्यः कैवतः सुखशक्यः ॥ ३२ ॥
क्रिष्ण धामसु यज्ञोऽयायो भोक्ता यथा निकृतितः ॥
उभयं ब्रह्म यो बेद स भुजानो न लिज्ञेत ॥ ३३ ॥
अवभेदसहस्राणि ब्रह्महत्याशतानि च ॥
कुश्चनापि न लिज्ञेत यथेकतच मपश्यति ॥ ३४ ॥
जीवित्रूपः इव स्थित्वा यः क्रीडळि पुरुशः ॥
स न जीवः सदा श्रंभुः सत्यमेव न संशयः ॥ ३५ ॥
तत्तस्तु जाति सच्च चिन्तियं सत्यवत्तुः ॥
स सत्योऽसत्यसाक्षितवात्साक्षितवाचित्तसुधूः तथा ३६
प्रेमायस्तद्वादेवधूः भेदाभावसुर्यशामाः ॥
तस्मिन्त्रूपः लघ्यु पायते पुरुषार्थिमेव ततः ॥ ३७ ॥
न जीवो जीववृत्तात साक्षात्क्रीवेश केवलमुः ॥
अज्ञानाजीववर्तुष्णेन भास्ते स स्वाभावतः ॥ ३८ ॥
ब्रह्मणो जायते प्राणो मनः सचेत्त्रियणि च ॥
सं चाल्गुप्तायिरापथभूषिर्विन्यस्य धारिणी ॥ ३९ ॥
अष्टमोःध्यायः

यत्परं ब्रह्म सर्वत्मा विश्वस्यांस्यतां महत् ॥ शुक्मातस्मिनं नित्यं तत्चत्वमार्थते एव हि ॥ ४० ॥
स्तव्क्षं मास्यार्थस्य तत्स्यार्थः स तत्चत्वदार्थं एव हि ॥
तत्चत्वदृश्व स्वतःसिद्धेषु चिन्मात्रे पर्यवस्ततः ॥ ४१ ॥
यः पद्मयुक्तः यार्थस्ततसिद्धेषु प्रकार्यः ॥ ४२ ॥
मायाविभास्तमकामसाध्येऽदोवेन न वस्तुः ॥ ४३ ॥
स्वतःसिद्धक्वात्तानेन युक्तस्य श्रुतिराद्रात् ॥
स्वभावसिद्धमेकतथाय यथायत्यविचितिकारिणः ॥ ४४ ॥
जागर्तस्यसुप्रागश्वार्थिस्मयं भाति यथै ॥
तद्रह्माहिमिति ज्ञात्वा सर्ववन्यः प्रमुख्ये ॥ ४५ ॥
यस्तु ब्रह्म विजानानि व्यात्मना सुदृढः नरः ॥
तस्य स्वायुक्तस्वेव स्वभावादनुवर्तति ॥ ४६ ॥
त्रिषु धामसु यज्ञोऽस्मि प्रक्ताभय यत्था ॥
तथ्यो विलक्षणः सार्वी चिन्मात्रोऽहं सदाशिरः ॥ ४७ ॥
मन्येव सकलं जातं मयि सर्वं श्रुतिषितम् ॥
मयि सर्वं तत्य याति तद्रह्माद्रयमस्वयमः ॥ ४८ ॥
अणोरवीणायानमेव तद्रह्मान्याहं विस्मयं विस्मृतः ॥
सुज्ञताः पृथ्वीस्योऽस्मिनो यत्रमयोऽहं शिरयुक्तः
वाक्यः ॥ ४९ ॥
अपाणिपादोऽहमनित्यमाहःपश्यन्त्यचतुष्कृपोऽहमः
स्यकर्णः ॥ अंहं विजिनामसि विविक्करुपोऽहं चास्ति
इत्यं भयमे चत्वदाःः ॥ ५० ॥
न भूपिरापो भयं च बहिं चातिलो भेदति न चास्ति
नेव चाः चांबरः
च ॥ सदाःहेमेवाहिमिति स्फुरामि स्वभावतश्चेदामिति स्फुरामि ॥ ५१ ॥
अभातरूपेण तथैव सर्वदा बिभातरूपेण च भानुपछतः॥
अभातरूपेण च सर्वरूपातः स्फुरामि देवोऽहमतः पुरातनः ॥ ५२ ॥
एवं विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निपक्कलपद्विती-यम् ॥ समस्तभानं सद्याधिकान्तं प्रयाति श्रुद्धं परमा-
त्मरूपम् ॥ ५३ ॥
अतः वेदान्तचांचांभिरंजसा मुन्मुनिन्तिमनिस्पेषनात्
यक्सः ॥ गुहपदेशव च तर्कतस्थाव बिनित्तविनायथक्षेपतः शिवः ॥ ५४ ॥
कैवल्यपिनिपित्वरा परक्कपायुक्ता चुःचुः शोचाच
प्रोद्योगिनयार्थीहि इरिक्षामादिभिध्वसत् ॥ हे देवा
अहुत्वाचानिश्चुंभ्रमणगोपौशाय तन्तर्वेदविशिष्टकारिणां
मतामिदं वित्तातिभवन्य सह ॥ ५५ ॥

इति भ्रा० कैवल्यभाषणप्रदीत्वरूपे तत्त्वेदमेवभिनार्तमाःश्चायः ॥ ८ ॥

अहुवाच ॥ प्रत्यरूपः शिवः साधारणतपाणदस्त्रूक्षणः ॥
परमेश्वरपद्वत्वेन प्रतीतत्वात्सुरस्तः ॥
परमेश्वरधारणः सुर्य आत्मस्वं च हि ॥ १ ॥
प्रयों भवति भायोऽव: पति: सोऽवं सुरस्तः ॥ २ ॥
पतिन्य पत्युः कामाय प्रयो भवति सर्वथा ॥
कि त्वात्मनस्तु कामाय ततः पिनयं: स्वरथः ॥ ३ ॥
जायайस्तु न कामाय न हि जाया प्रयो मताः ॥
कि त्वात्मनस्तु कामाय ततः पिनयम: स्वरथः ॥ ४ ॥
पुच्छायो तु न कामाय प्रियाः पुच्छ भवति च ॥
नवमोज्ञायः

किं त्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम् ॥ ५ ॥
ब्रह्मणस्वेच्च कामाय न ज्ञानो भवति प्रियम् ॥
किं त्वात्मनस्तु कामायः ततः प्रियतमः स्वयम् ॥ ६ ॥
क्षत्रस्यैव तु कामाय न क्षत्रं भवति प्रियम् ॥
किं त्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम् ॥ ७ ॥
विचारस्यैव तु कामाय न विचारं भवति प्रियम् ॥
किं त्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम् ॥ ८ ॥
लोकानामेव कामाय न भवति प्रियाद्व ते ॥
किं त्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम् ॥ ९ ॥
देवानामेव कामाय पिया देववो भवति न ॥
किं त्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम् ॥ १० ॥
वेदानामेव कामाय पिया वेदा भवति न ॥
किं त्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम् ॥ ११ ॥
भूतान्यपि च भूतानां कामाय न भवति च ॥
किं त्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम् ॥ १२ ॥
सर्वस्यैव तु कामाय न सर्वं भवति प्रियम् ॥
किं त्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम् ॥ १३ ॥
अतः प्रियतमो ह्यात्मा सुखवस्वकल्पक्षः ॥
सुखाभिताधिष्ठिः सौध्यं त्यक्तं कर्माणि सादृश्यः ॥ १४ ॥
उष्णयस्तु सुरा नित्यं श्रोतन्यथं तथैव च ॥
मन्तन्यथं विचित्नन्यथं सर्वं तदर्शनादितः ॥
विदितं तदमेव भवतयत्र न संशयः ॥ १५ ॥
दुःखराशोविनिश्चयः परमात्मनेत्वजवेन्द ॥ १६ ॥
परमात्मनेत्वजवेन्दसंसारः प्रविष्टश्च ॥
स्वतं रूप्यस्यानंदः स्वयमेतन्निभवति च ॥ १७ ॥
परार्द्धं सुरा ज्ञानो भर्ष्य स्वतोन्यद्यसः वेद यः ॥
तथा पराद्रासंत्र तं लोकां अपि तथैव च इ १८।
देवा वेदाद्व्यं भूतानि परादः खस्तं तं पशुम।
स्वस्वरूपात्परसं किंचिदृपि पश्यन्यग्राणित्यति । १९।
ब्रह्मशास्त्रादिभेदेन प्रतीता ह्रासिला अयस।
वर्णास्तपार्श्रमः सर्वो संक्रामः सकला अपि । २०।
देवगन्धर्वपूर्वत्वं भूतानि श्रुताती च।
अति नास्तीति शब्दाध्यातम तथैव वान्यसं किचन । २१।
मायाध्यात्मपोषांप्रेण अविला अपि।
सर्वसात्त्वैव नैवात्मन्यवात्मुद्धिन्हं संस्थितः । २२।
निर्विकल्पं प्रेण तच्छे विचयं बुद्धिविश्रयः।
स इं संसारविच्छिन्निन्यपरं पुष्पाधिका । २३।
प्रतीतविशेषेन सकलं ब्रह्म यः पुमान ।
वेदं तं शिरसा नित्यं मण्मामि जगद्धुस्म। २४।
वेदं बहुपुर्वं भान्ति स्मृतयथ तथैव च।
पुराणानि समस्तानि बुद्धायाङ्गांस्यान्तरः। २५।
श्रौच्यं वैष्णवांश्रौच्यं मुद्गक्ष आगमा अपि।
अपभ्रंशा: समस्ताश्च केवलं ठीककी मति। २६।
तक्ष्यं विविधं सूक्ष्मं: स्ख्यात्व: सकलाः अपि।
परस्परविरूपेन प्रभान्ति सकलात्मनामः। २७।
तेषामेवानिरपेक्षं तु कालो याति च भीमातम।
कथंचित्कालस्वल्पं ध्यानायो न सिद्धति। २८।
अतं सर्वं परित्यज्य मनसो मन्दकारणम।
यथाभासिन रूपेण शिङ्गः पश्येतुमिन्त्यतः। २९।
क्रियाकौष्ठपत्तिः पशुवं प्रक्षाक्षिका।
पश्वासिद्धान्तं नयं: प्रक्षास्त्रेषु केचन कोविदः। ३०।
तथा तु ते क्ष्यु गन्धवरः: पितरो मातिपममः।
नवमोर्घ्यायः ५२२

अनेक च तारतंयेन पाण्डिता उत्तरोत्तरम् ॥ ३१ ॥
यूयं सच्चोत्तक्या: माण्डा: सवेशामपि हे सुरा: ॥
युगभ्योस्महमातो मत: माण्डा: जनादन: ॥ ३२ ॥
जनादनादांपि माण्डा: शक्तरो गुणवृतितु ॥
तत: माण्ड्यम: साक्षाचिक्षव: साम्ब: सनातन: ॥ ३३ ॥
स एव साक्षात्सर्वविस्तरोपन्यो नासि कथन॥
तस्माद्विद्यामिर्ला त्यक्तवा ब्रह्म स्वे विलोक्येतु ॥ ३४ ॥
आयासस्तावदृत्यरप: फलं सुचितिहैव तु ॥
तथास्पि परमालैन नैव वांछन्ति मानवः ॥ ३५ ॥
कदाचिदापि चिन्तस्य भयं चिंतिन्व विचारे ॥
तथास्पि परमालैन नैव वांछन्ति मानवः ॥ ३६ ॥
स्वस्वरूपातिरिक्तेण नासि मान विरोधि च ॥
तथास्पि परमालैन नैव वांछन्ति मानवः ॥ ३७ ॥
स्वस्वरूपातिरिक्तेः तक्षेण न हि विचारे ॥
तथास्पि परमालैन नैव वांछन्ति मानवः ॥ ३८ ॥
अनुस्याकारकठेश्च लघुवेच्च तक्षिणेन ॥
तथास्पि परमालैन नैव वांछन्ति मानवः ॥ ३९ ॥
सिवागमेशु चाहृते बधापे परमेश्वरः ॥
तथास्पि परमालैन नैव वांछन्ति मानवः ॥ ४० ॥
नारायणस्पि चाहृते बधापे स्वागमेशु च ॥
तथास्पि परमालैन नैव वांछन्ति मानवः ॥ ४१ ॥
अहं चाहोमध्येन्त मदुकुशागमेशु च ॥
तथास्पि परमालैन नैव वांछन्ति मानवः ॥ ४२ ॥
अन्ये च योगिन: सर्वं प्राहुरदैत्मात्मनः ॥
तथापि परमायुः नैव बांछन्ति मानवः॥ ४४॥
विशंज्ञानिनं देवं निश्चित्यद्वैतगोचरा॥
तथापि परमायुः नैव बांछन्ति मानवः॥ ४५॥
केचित्तामान्यमद्रैं वद्वैत आन्तचेतसः॥
विशेषं द्वैतात्माणित्य न तेषामिति वेदनम्॥ ४६॥
द्वैतेव हि सर्वं प्रवद्वन्ति हि केचन॥
न ते मनुष्यः कीर्तान परंताथ घटा हि ते॥ ४७॥
अविशेषण सर्वं तु यः पञ्चयति मेधायः॥
स एव साश्रयिणी स श्रवः स तु दुर्भासः॥ ४८॥
जगद्धिति प्रतिभा व्यक्तारतः परमः परमः जगत्थितः॥
इति मात्रेन भवत्त्यापि कस्यचिच्छशिवस्मरणेन हि
सिद्ध्यति॥ ४९॥
जगद्धिति प्रतिभापि च श्राकी मतिमतामिति में सुवि
निश्चयः॥ इति प्रतिविमला च श्रभावहा श्रविद्वस्मा
रणेन हि सिद्ध्यति॥ ५०॥
जगद्धिति प्रतिभासस्मेक्यः च श्रुतिरपि प्रियोहुतुप्रिहा
ह हि॥ न हि जगत्ततिभा न च सा श्रुतिः प्रियकरः
सकलक्षों न वसतुः॥ ५१॥
इति प्रतिविमला नन्तु जातं यदि जनः श्रवः पुत्र स
tादशः॥ न हि कृतिः सकला महात्मनो यदि कृति
पशुरेव स मानवः॥ ५२॥
न हि जननिर्मिः गमनानागमः न हि मर्य विमलं न च
वेदनम्॥ शिवसिद्धः सकलं विभास्ते स्फुटतरं परमस्य
तु योगनः॥ ५३॥
विशृंग्य संदेहमुशेष्यमास्तिकः प्रतीत्सतस्तिनिपिति जडा
जडम्॥ गुरुपदेशे शिवं चित्कोचित्तिः च चापि
दशमोज्यायः

शिवं विलोकयेत || ५४ ||
विलोकने चापि शिवं विलोकयनविलोकने चापि विषयेत् केवलमुः || स्वाभावः || व्याख्या || स्वचितरावविशेष्ये चित्रावशेषेष्ये न तस्य तत्त्वे || ५५ ||
निष्ठा तस्य महात्म: सुरवरा वचः मया शक्यते न प्राणेन शिवेन वा मुनिगौरैयायनापि च ||
वेदेनापि पुरातनः पर्या शत्या परेणाथ वा मूकीभा-वामूर्ति तत्र विद्वाना निष्ठा हि तादविभा || ५६ ||
सन्तृतगुर्णति व: सुर्पभा: केवलेन कर्णानां च || बैद्य एव सक्कलास्वरः: श्रेष्ठ एव वचनं च तस्ये मे || ५७ ||

इति ब्रह्मगीताः। ब्रह्मदार्श्यकोणिकै पद्याः नवमोज्यायः || ७ ||

ब्रह्मोचाच || अति सर्वान्त: साक्षी प्रत्यगात्या स्वयंमभोः ||
तेदेऽ ग्रहं संपूर्णमपराक्षतं सुराः || १ ||
प्राणाणादिभेद्ययः सत्त्वसुपूर्णपदः || २ ||
घर्ष्य संनिधिमात्रेन चेष्टो च सकं च सुराः || ३ ||
घर्ष्य सर्वेष्य चेष्टायामस्तको निषिद्यं स्वयम् ॥
स हि सर्वान्त: साक्षात्तात्मा नान्यः सुर्पभा: ॥ ३ ||
योश्य सर्वान्त: स्वत्त्मा सोऽदृशः न विद्वान: ॥
द्रष्ट्रत्वाद्यस्य दृष्ट्य स एव सः ॥ ४ ||
योश्य सर्वान्त: स्वत्त्मा सोऽश्च न माणपूर्वकः ॥
द्रष्ट्रत्वारण्यपूर्वस्य दृष्ट्य स एव सः ॥ ५ ||
द्रष्ट्रस्य शुद्धे: श्रुतां मतेयन्ता च यः सुराः ॥
विज्ञातेरपि विज्ञाता स हि सर्वान्तां परः || ६ ||
अतोऽन्यदाति सकं न सत्यं तु निरूपने ॥
स एव सर्व नैवान्यादिति सम्यज्ञानिरूपेः। ६।।
यथा पृथ्वियामोतं च प्रोतं च सकर्क्तु सुरा।। १।।
तथास्पद देवा नातं प्रोतं न संशयः।। ८।।
आप्षु वायुः हे देवा ओताः प्रोतास्तथेव च।। ९।।
अन्तरिक्षेषु वायुष्र लोकेषु सुर्पुगंवः।। १०।।
अन्तरिक्षार्थ लोकार्थ तथा गन्धर्वकेषु च।। ११।।
लोकेषवादित्यलोकेषु स्थिता गन्धर्वसंजितः।। ।।
चन्द्रलोकेषु चास्तित्यलोकः ओतास्तथेव च।।
चन्द्रलोकार्थ नक्षत्रलोकेषु सुर्पुगवः।। १२।।
देवलोकेषु नक्षत्रलोकः ओतास्तथेव च।।
देवलोकार्थ हे देवा इन्द्रलोकेषु संस्थितः।। १३।।
प्रजापत्येषु लोकेषु स्थिता चंद्रः सुर्पुग्यः।।
प्रजापत्याश्च लोकः ब्रह्मलोकेषु संस्थिताः।। १४।।
विशुलोकेषु हे देवा ब्रह्मलोकः सुसंस्थिताः।।
विशुलोकार्था ओतां कर्दलोकेषु हे सुराः।। १५।।
कर्दलोकः स्थिता लोकेषव्यवर्त्य सुस्याः।।
सदाशिवर्त्य लोकेषु स्थिता वैशः सुर्पुग्यः।। १६।।
ओताः प्रोताः ते लोकं ब्रह्मसंस्त्रू प्रेषिते।।
प्रेषिते सर्व सर्वा साधस्वरूपे प्रत्यगातम्।। १७।।
सर्वान्तरतमे प्रोता ओता अव्यासतः स्थितः।।
सर्वान्तरतमनरूपस्तु प्रत्यगताः सुर्पुग्यः।।
न कर्मिनन्दिगतः साशी सत्कर्मुपसुर्पुग्यः।। १८।।
सर्वाध्यस्तुस्मन्रूपस्तु स्थितं सर्वं निरूपणं।।
स एव सर्व साधिति सम्यज्ञानिरूपेः।। २०।।
पृथिव्यामापि यस्तिःप्रथिव्या अन्तरः सदा ||
यः न वेदः सुरः पृथ्वी शरीरं यस्य भूरापि || २१ ||
योक्त्वरो यमयते भूरि निक्रियरूपः ||
एष एव हि नः साक्षाद्नर्तयां परामुलः || २२ ||
अप्स तिष्कार्यां देवा अन्तरः यं न ता विदुः ||
आपः शरीरं यस्येता योक्त्वरो यमयत्सपः ||
एष एव हि नः साक्षाद्नर्तयां परामुलः || २३ ||
एवस्मेऽव यो नेता चान्तरिक्षस्य हे सुरः || २४ ||
बायुपूर्वस्य सर्वसं चेतनाचेतनस्य च ||
एष एव हि नः साक्षाद्नर्तयां परामुलः || २५ ||
अद्द्धक्षेऽस्मि सुरा द्रृशा श्रीति तथास्त्रुतः ||
अभधि तथा मन्ता विजाता केवलं सुरः || २६ ||
रविसोमाग्रिहूल्वेशु विनेत्रेण्यमासस्तिकः ||
चित्तसागरिता भारि स्वप्नकाशेन एवलमुः || २७ ||
चित्रव्यापरारङ्गेऽहे तु तदभावं सुर्यभाषाः ||
स्वप्नकाशेन जानाति गुणस्य एवद्व तामापि || २८ ||
आदिविन्दविरुप्रावरहितस्तु स्वर्याभमः ||
भावाभावात्मकं सर्व सदाः स्याः वेदः केवलः || २९ ||
भावाभावाभावाना वेदं समस्तं सुर्युगवा: ||
वेचायां न चैवसंख्यितं सम्प्रद्यविन्यासम् || ३० ||
एवं दौॡं विचारेण स्वातम्ना वेदं यः पुष्यान् ||
स योगी सर्वदा दौॡं पवावतपि न पश्यति || ३१ ||
द्रुष्ट्वर्षेण नाशोदितमहे द्रुष्येश्वर विन्यासति ||
तव दौॡं द्रुष्येऽनास्ति द्रुष्यस्य केवलमूः || ३२ ||
एषाः स्य परमा संप्रभुतिः परमास्य तु ||
एषाः स्य परमस्य लोकः परमस्य सुखमुः || ३३ ||
अधिनिर्वर्त्यनी युक्तां यथाः हि स्वात्मणा पुनः ||

स पर्यति तथाविद्वान् देहेऽसंति भिन्नेतुः || ३४ ||

सर्वायारे स्वतंसिद्धे शिवसंवेशे तु निर्मले ||

पत्यस्वैः परानन्दे नैह नानात्सि किंचन || ३५ ||

मृत्योः स मृत्युमामोति इह नानेव पश्यति ||

tसमद्वित्यस्तम्भाः तत्त्वार्थ चाःस्तम्भलयतः || ३६ ||

एक्षणेऽवेऽ महायासाद्वैतवेऽ हि समुद्धिः ||

अयमालिग्नेिम् विथुराः सवान्धुवः || ३७ ||

tपञ्चेऽद्रीवृ विज्ञाप प्राणां कुर्वीत ब्राह्मणः ||

नानक्ष्यायादहृद्याश्वदनवाः विग्लापनं हि तत् || ३८ ||

स वा एष महानामा जन्मनाश्वादिविजितः ||

वयो वर्षस्य लोकस्य सर्वस्थित्यान्ते च || ३९ ||

सर्वस्याधिपति: गुरुः न भूयान्साधुकर्मणा ||

कर्मनादसाधुया नैव कन्यानुसरपुंगवा: || ४० ||

एष सर्वस्मः साक्षात्ताधिपतिरेव च ||

भूतपालः ठोकानामसमेताय हे सुराः || ४१ ||

एष सेतुबिंदशस्तमेव ब्राह्मणोत्सः ||

वेदात्मवचनेनापि यज्ञन सक्तेन च || ४२ ||

द्वानेन तपसा देवास्तैववानशनेन च ||

वेदत्थमार्धाते यो विद्वान् गुरुस्यनिष्ठानं यजः || ४३ ||

नेति नेताति निष्ठो! य एष सर्वसाधुः ||

सोमालिग्ना सदा ग्राह्यस्वरूपो न हि गृहस्वते || ४४ ||

तथास्तीर्थायस्माभावः हे देवा नैव शीत्यते ||

असंगहरूः भगवानस्वरूपा न हि सज्ज्यते || ४५ ||

एष नित्यो महिमाः ब्राह्मणस्य न कर्ष्यते कर्मणा नो

cनीयान् || तस्येत्र स्वात्मपतिविचं विदित्वा न लिप्यते
दशमोज्यायः ४२९

कर्मणा पापकेन || ४६ ||
तस्मात्वज्जानलंभाय विद्राज्ञ्यान्तो दानतः सत्यवादीं
भवेच्छ || कर्मयतांगी सर्ववेदान्तसिद्धं विवाहितुं संततं
त्वस्मुपेयात् || ४७ ||
जिपुण्ड्रसुधुष्णमासिकायो वासुदेवां च चारहनं
वाविधान्तं च जपेवशेषतः प्रपूजयेद्राकि-
पुरं सरं हस्य म || ४८ ||
साधनं समक्षः सहितः सुरा बेदानेन समस्तार्पितं
जगतं || देवरुपस्वेद्वेदं तु निश्चितं बेदहस्ततत्वस्थितचि-
व्यवह || ४९ ||
नैनं पाप्या तराति ब्रह्मनिन्दं सर्वं पापं तत्तवं
च || नैनं पाप्या तपाति ब्रह्मनिन्दं सर्वं पापं तपाति श्रा-
क्तं च || ५० ||
इत्यं ब्रह्म स्वत्वम्भरं विद्वित्रा श्रद्धापूर्वं देवेतें
स्वकी-यम || अर्थ सर्वं क्षेत्रजातं समस्तं द्राद्दस्मेदेशिके-
न्द्याय मतं || ५१ ||
यथासाध्यन्त्यविविधोऽपि कर्मणवतुः लं कर्मचारितमं
संगम-च्छनं || तं विश्वासितं मातभं च तस्मे न दृश्यक्षतमस्य
ज्ञानं || ५२ ||
स्वदेशिकस्यैव शरीरंचिन्तनं भवेदनतस्य
विशिष्य चिन्तमण || स्वदेशिकस्यैव तु पूजनं तथा भवेदनतस्य
विश्वय पूजनम् || ५३ ||
स्वदेशिकस्यैव तु नायकीर्तनं विश्वादिशान्दायत
तु कीर्तिन्य भवेत || स्वदेशिकस्यैव तु वावहं तथा भवेदन-
तस्य विश्वस्य वाचनम् || ५४ ||
तस्मात्वज्जानस्वभैतंड्विहाय भ्राद्युकः सत्यतिः
विचारकोशं वेदोद्रातनावनिषं गच्छेऽनिमित्यं सत्यधर्माधि-
युक्तं ॥ ५५ ॥
वक्तव्यं सकलं मयं परक्पायुक्तेन संकीर्तितं कर्तव्यं
सकलं सूरा न हि मुनेष्वर्मात्मानिष्ठमय तु ॥ स्पष्टविषयं
सकलं तथा न हि सदा ज्ञातं सचिवृंखलं संपूर्णं सत-
तोदितं समरसं वश्यतवेश्यं भासते ॥ ५६ ॥
इति ब्रह्मगीताः २० ब्रह्मदार्शनकव्याक्रमकथानं नाम दशमोऽध्वायः ॥ १० ॥
दूरं व्रजति चाक्षसीनः शयानो याति सर्वतः ॥
कलं साधानमहादेवं मद्य्यो भातुमहति ॥ ९ ॥
अशारीरं शरीरिषु श्रवस्येष्वस्थितमु ॥
महान्त् विशुमात्मानं मत्वा धरीरो न शोचति ॥ १० ॥
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना अस्तेन ॥
यमवैष्ण बृहुः तेन लभ्यति यश्च आत्मा विव्रृ-षुते तनं स्वाम ॥ ११ ॥
नाविरितो दुःथरितावशान्नो नासमाहितः ॥
नाशान्तयानसो चापि प्रज्ञानेनात्मानुयात ॥ १२ ॥
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभें भवत अपदनः ॥
क इत्यं वेदं देवो वा मनुष्योऽन्यः यथ एसं ॥ १३ ॥
कृतं पिन्याना इत्यतस्य ठोके गुहां प्रविष्ठी परमेस्तरं ॥
झायात्पै ब्रह्मविदो वदलति शरीरभृज्ञर-संज्ञिते ती ॥ १४ ॥
शरीरभृज्ञरं च शुचे योजकिताशिवा ॥
पतीतितो विस्तादो तै स्वेदस्वाविधिकस्ययो ॥ १५ ॥
आत्मां रथिनमविधाच्छरीरं रथमेव तु ॥
बुद्धि तु सारधि विधानम् प्रभवे च ॥ १६ ॥
इन्द्रियाणि हयानिविधार्थिष्यानि गोचरान ॥
आत्मेनिध्रेपमोयुक्तं विधानार्कारात्मिकां ॥ १७ ॥
यस्तविज्ञ्यानवानमत्योऽयुक्तेन मनससं सदा ॥
तत्स्यन्द्रियायायक्ष्यानि हुष्याभा इव सारथे: ॥ १८ ॥
यस्तु विज्ञ्यानवानमत्योऽयुक्तेन मनससं सदा ॥
तत्स्यन्द्रियायानि कर्यानि सदाभा इव सारथे: ॥ १९ ॥
यस्तविज्ञ्यानवानमत्योऽहमनसं: सदासुचिचि: ॥ २० ॥

न स तत्पद्मायति संसारं चाधिग्स्यति ॥
यस्तु विज्ञानवाम्यत्यः समनस्कः सदा झारिः।
स तु तत्पदामोगी यस्मान्योऽन जायते। २१।
विज्ञानसारार्थयत्वेन मनः मग्रहवानरः। २२।
सोऽध्यः पारमामोगी तत्तज्ञः परमं पदम। २३।
पदं तप्तपरमं विज्ञोस्तद्वारातिल्लदिनासम्।
पदं परमप्रदैत्त स श्रवः सामविग्रहः। २४।
रूद्रविष्णुप्रजेश्वानमन्येषापि देहिताम।
अहं सामव सहवादेवस किं महत्त्वस्मां पदम। २५।
पद्या भवा अर्थम्यथ भर्तरः परं मनः।
परमस्तु परा बुद्धिमृद्धरत्मा महान्यः। २६।
महतः परमचयकम्यत्वकातपुःसः परः।
पुरुषार्च परं किंचित्सा काभा सा परा गति। २७।
पुरुषो नाम संपूर्णः चितः सत्याद्विभ्रमः।
सामवमूर्तिघो नान्यो रूद्रो विष्णुजोधापि । २८।
पुष सर्वेणू भूतेनु गृहात्मा न प्रकाश्येत।
स्वयत्ते त्वं यथ्यथा बुद्धच्छ प्रस्तुतम् गृहस्त्वस्विमिः। २९।
यच्छेद्वास्मसी सारस्तवच्छेद्वाः आत्मानि।
महेन्द्रत्वसी विज्ञानं तयत्राच्छेद्वान्त्बात्मानि।
अशंकानमस्वमेवहस्यत्वं तथासरस नित्यमात्रायनं यथू।
अनायतन्त्र महतः परं ध्रुवं नित्याय तं स्तूतीयोऽयां।
परांके स्वरूपं व्यत्तमेवहस्यस्मात्मपरायत्वति।
नास्त्यमथवापि कथिंद्रः प्रत्यगात्मानस्मृत्वा।
परांके कामानुयायति वालास्यात् पादं तेस्वयन्ति। ३०।
अथ धारा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवं तत्रथः।
यान्ति कामेशस्त्राः || ३२ ||
येन रूपान्सारगन्यान्वाव्यवदान्सप्रतीत मैथुनान् ||
एतनेव विज्ञाति किमत्र परिशिष्यने || ३३ ||
जात्रत्वस्वपुरुषाेव युरूः येनातुपपयति ||
महान्ते परमात्मांनर मत्वा भृङ्गे न शोचति || ३४ ||
जात्रादित्थम् यस्तु विज्ञानसृ चिदात्मना ||
तत्तो धेनेन नैवास्तत् पुरुषयामिदं सदा || ३५ ||
चेतन्ययात्रो भगवानिधव एव स्ववंभः ||
पुरुषात्मना भाति न भाति च महापार्थुः || ३६ ||
इहासुँस्थितः सत्तच सर्वेन् तत्तोऽपरमुः ||
श्रुःसः स मृत्युमानातो योः सन्ये देव वार्त्याति || ३७ ||
अग्नियसः श्रुवत् वावनस्त्र प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो
वर्णव || एकस्थ्या सर्वभूतान्तरत्मा रूपं रूपं प्रतिरूपं वाहिन्य || ३८ ||
वायुर्यशीः श्रुवत् प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो
वर्णव || एकस्थ्या सर्वभूतान्तरत्मा रूपं रूपं प्रति-
रूपं वाहिन्य || ३९ ||
सूयसः यथा सर्वलोकस्य चक्षुनर्म लिप्यते चाषुपश्वादि
दोषेऽः || एकस्थ्या सर्वभूतान्तरत्मा न लिप्यते लोक-
कुःवें वायः || ४० ||
एको चवही सर्वभूतान्तरत्मा एकं रूपं वहुः यः
करोते || तपायस्यं येतुषुपपयति धीरास्तेः खुडः
शांतं नेत्रेपामृ || ४१ ||
येनेव नित्यायां सचेतनार्थ यस्मिनविभक्ता: प्रविष्टिः
मोहातुः || तपायस्यं येतुषुपपयति धीरास्तेः शांतिः
शांती नेत्रेपामृ || ४२ ||

२८
तदेवत्रदिति मन्यन्ते निर्देश्यं परं शुक्मम् ॥
कर्षं तु तद् जानायतां भाति विभाति चा ॥ ४३ ॥
आदिविन्यां जनानलं तरं रात्रिकाशा न भाति यस्मिन्नानिन्नानं
महान्तः ॥ मकाशामां तमनुपभानि प्रभानमस्पेत् हि
नेतरंपान् ॥ ४४ ॥
अध्वर्युभृत्तस्तवसांक्षाख्या प्रषोद्धर्त: सनातनः ॥
तदेव शुक्ल तहाद्व तदेवामुन्दिक्यते ॥ ४५ ॥
तस्मिन्दोकास्त: श्रीता: सर्वं भू नान्येति कथन ॥
एतद् तत् सुरस्त्रेष्ठा सत्येव सम् योधितव्य ॥ ४६ ॥
इद्यं सर्वं जग्नसाराचित्वं कर्मयं भ्रमवम् ॥
महत्यस्मिदं जयं विदित्वम् मुच्यते नरः ॥ ४७ ॥
तपत्यस्य भयादिनिम्नम्याच्छं भास्करः ॥
भयादिनिम्न वायुश्च मूखुर्वचीति पंङ्चमः ॥ ४८ ॥
वर्तमाने शरीरस्त्रिक्षिन शान्तो वोकुमाधरमस् ॥
नरः सर्वं लोकेषु शरीरित्वाय कर्मयं ॥ ४९ ॥
यथास्वतो रूपं यथासनिष्ठं नरः ॥
तथा परायति देहस्मिन्नात्मानं ब्रह्म केवलम् ॥ ५० ॥
जन्मानशतां खानां प्रवेलसे परात्माः ॥
तेषां जन्मविन्दावी च विदित्वम् नात्ममुपि ॥ ५१ ॥
पश्चात्नात्मस्वपेन विदितं केवलमुपि ॥
विदित्वम् स्वात्मस्वस्य स धीरस्तु न श्रोचति ॥ ५२ ॥
इन्द्रियेयो मनः भेष्यं मनसं सचिव्युतमुम् ॥
सच्चार्थनि महानात्मा महतोद्ध्वज्ञुख्यतमुम् ॥ ५३ ॥
अन्यवातपि साधारणपकोकोशिं एव च ॥
यं विदित्वम् नर: साध्वम्युतं हि गच्छति ॥ ५४ ॥
न संस्कर्षनिष्ठानि रूपमस्य न च शुष्का पहुँचति कश्विदे-
नमः ॥ हृदा मनीषा मनसासिद्धिः सासकात्मा
शक्यं वेदित्वं सः ॥ ५५ ॥
एवं सासकात्माचारिनान्दरूपं भावाभावाश्चेत्वलेकस्य हेतुम् ॥
शुरुत्या युक्तत्वा ब्रह्मा जानिन्ति मत्या विद्यायो-गादेव हुक्ता भवति ॥ ५६ ॥
विवाक्षेयं ज्ञान यद्वसिद्धं तस्याचिन्तया काचिदस्त्येव श्रक्तिः ॥ श्रक्तिः भिंचं तज्ज्वल्यन्त्रं सत्त्वनान्दार्थं-गवोपकंक्खरप्यम् ॥ ५७ ॥
एकं रूपं ब्रह्ममो ज्ञातरूपं भौगण विवेद ब्रह्मणसत्त्वन्यरूपं
परमात्रं अन्यदूर्वं ब्रह्मणः सर्वज्ञाशः प्रज्ञामात्रं ज्ञातरूपं
परस्य ॥ ५८ ॥
स्वाजीवि सर्वसंस्थे बुह्तते तत्स्मिन्ये भाम्यते ब्रह्म-चक्रे ॥ ब्रह्मत्मानं आरितां च युक्तत्वा मच्छा चैंक्य याति
मत्योऽच्छादल्लम् ॥ ५९ ॥
झाझौ जीवानीवसंशी प्रतीत्या श्रुत्या युक्तत्वा स्वात्मृ-त्वा हामित्रो ॥ माया भोक्तुमेव गहतुः परात्मा रूपरिमेव-विविधरुपो हार्तरं ॥ ६० ॥
सरं माया चाशवं जीवकृपं श्रातमना भिस्वते देव
एकः ॥ तस्य ध्यानाध्योजनात्त्वभावाविश्वत्वान्ते विवेद
मायानिन्त्वाति ॥ ६१ ॥
झात्वा देवं सर्वपाश्चापहानि क्षणः केतीरंममृत्तमुख-णिः ॥ तस्य ध्यानामृत्तमायाविशिष्टे विवेदयते याति
केताक्तरुपम् ॥ ६२ ॥
एक्षज्ञेयं नित्येवाव्यक्तसंस्थं नातं परं वेदित्वं हि
किष्टित ॥ भोक्ता भोग्यं आरितां च मच्छा सर्वं भोक्त
विविधं ब्रह्मेतत् ॥ ६३ ॥
वहेरथा योगिन्द्रस्य भूतमित्रे दत्ते नेव च लिङ्गनाशः ||
स भूय एवेन्द्रनः योगिन्गवः स्तव्वाभ्यं वै प्रणवेन
देहे || ६४ ||
स्वद्धांशक्रिया मुँका मनं चांतरारङ्गि ||
ध्याननिमेश्नलाभसाहित्यं पश्येनिगृहतवः || ६५ ||
तिलेषु तेन द्विंद्रिष्टि सर्पिरापः स्वानवरणाणि चाप्यः ||
एकामत्साः त्यहिन गृहेतासौ सत्येनेन तपसा योगु-वेति || ६६ ||
सर्व्यथपिपणमधामानं शृङ्गे सर्पिरवाच्यंति ||
आभविलक्षणमूलेन तद्भ्रान्नितप्तरमं || ६७ ||
युग्मानादिविष्या: पुर्णयोगापित्यविन्यसिति ||
योगासंस्कृते ज्ञाने ज्ञानानुवर्तकं कर्मणा || ६८ ||
अत्यधिभिः: शान्तिभ्या वकल्ये व्रजनङ्गनुमु ||
नामशक्तायदात्म्यं नापुञ्जय कठातन || ६९ ||
आधिविन्दुवादिधियां याज्ञवल्क्यस्मातृद्वृत्तनं तथा ||
त्रिपुण्डरारणं चापि वदन्त्यत्त्वास्थमु तुथः: || ६० ||
यस्य देवेन परा भक्तियथा देवे तथा गुरोऽ//
तस्येत यथिता धर्मः सकाशते महापमः || ७१ ||
अतिवचनेन मयेन समस्त परमक्रपावलः पठितं च ||
यदि विदितं स्वर: स्वकमां तरति शिवं विश्वि
पियरसमु || ७२ ||
इति व्रजमरितामुर कठवन्दीवेताः तत्त्वाक्यमथायामेकाद्वांत्ययामत्साः || ११ ||
व्रजोवाच || वश्ये सात्तरं साक्षा: सर्वशार्यसंग्रहमु ||
अक्षरय सहिता सुरं श्रुण्तात्तरव शेषनमु || १ ||
अस्ति तायद्वद्दार्थमत्यालोमनं सुरा: ||
झादशोष्ट्रव्यायः ४३७

सर्वेषां न: परं झानं स एवात्तमा न संहयः ॥ २ ॥
सोरं स्वविषया साक्षाचिंचव: सचापि वस्तुतः ॥
स्वविषयवत्तमविषया संसारीवकाहास्ति ॥ ३ ॥
वेदोदितेन मार्गेन पारंपर्यक्रमेन तु ॥
मयुष्णां हि नाया पुनः शान्त्यादिसाधने ॥ ४ ॥
सहितः शिवभक्ति च गुरोऽऽ पार्द्वच प्रणम्य च ॥
वेदान्तानां यहावक्यश्रवणं तथैव च ॥ ५ ॥
पननेव तथा देवा ध्यानेन परमात्मन: ॥
प्रत्यग्रजैंकताज्ञानं लब्धवा याति शिवं परमु ॥ ६ ॥
प्रत्यगात्मानमनंद्वत्महंशवद्रोपलक्षितमु ॥
शिवरूपण संपत्येन याति स्वपूर्णतमु ॥ ७ ॥
शिवरूपत्या भातेः हंशवद्र युनीभर: ॥
अविग्रह विषयं याति विद्या परं तैव तु ॥ ८ ॥
विद्या परवाहविद्याविनिर्वृत्तो ब्रह्म केवलयु ॥
शिवपरे खशु नामावो भावो नान्यस्तथास्पि च ॥ ९ ॥
न्यवहारसम्पात्तिविद्या तत्त्वविषयमु कहते ॥
तस्येतहु तु नाविद्या तत्त्वविषयमु हे सुरा: ॥ १० ॥
ब्रह्मरूपत्या ब्रह्म केवलं प्रतिभासेत ॥
जगद्विपत्यात्त्वयंतद्विब्रह्म प्रतिभासेत ॥ ११ ॥
विद्याविद्यादिभेदेन भावाभावादिभेदेत: ॥
गुणशिष्यादिभेदेन ब्रह्मव प्रतिभासेत ॥ १२ ॥
ब्रह्म सर्वार्थिति झानं ब्रह्मातेस्तु साधनमु ॥
जगन्मात्स्यति विद्यामुक्ताः फलतो भचेतु ॥ १३ ॥
तथास्पि परमात्मादृश्यवं तु वेदमु ॥
उपकारं तत्त्वत्यं तद्वत्त्व च न वद मु ॥ १४ ॥
यथा भातस्वरूपण सत्यत्वेन जगच्छुतिः ॥
अंगीकृत्य हिन्दु नृपां कदाचिद्रक्षी सादरम् ॥ १५ ॥
सत्यतेन जगज्ञानं संसारस्य पवित्रक्षम् ॥
असत्यतेन भानं तु संसारस्य निर्विर्तक्षम् ॥ १६ ॥
अतः संसारनाशाय कदाचितपर्यं श्रृतिः ॥
जगत्सर्वत्रेऽर्था माया वद्यत्तित्वनानिर्मिता ॥ १७ ॥
अतिव पक्षचितव्यस्त चिन्तापाक्षपेक्षा सा ॥
सर्व विद्वेद्विद्वेद्विद्वन्तियं संसारम् ॥ १८ ॥
बन्धुं त्रिवेद्वन्तवयां शुद्धं विग्रहं तत्त्वदशः ॥
न च विद्वा न चाविद्वा न जगाच्छ न चापरम् ॥ १९ ॥
अतः परमनिर्वाणनिद्रिय स्थित: ॥
यथा यथा द्वाराभवसोर्व: श्रव एव न चापरम् ॥ २० ॥
भूमिपूर्वादत्रात्मानात्मकः न च वस्तुतः ॥
यथा यथा द्वाराभवसोर्वः श्रव इत्यपि वेदनम् ॥ २१ ॥
न हि निर्वाणनिद्रिय शिवस्य परयोगिनः ॥
यथा शोधितं यत्तिक्षिप्तं स्वयम् परमार्थं: ॥ २२ ॥
तथा तथाऽद्वाराभवते स्वेच्छ स्थितं केवलम् ॥
स्तितिस्निद्धविद्विद्वगृही स्वयं तिष्ठति नान्यथा ॥ २३ ॥
परनिर्वाणनिद्रिय योगिनः परमा स्थितिम् ॥
स्वयं च न विजानाति न हृती महेश्वरः ॥ २४ ॥
न मया च परिजाति श्रवयोगिनः स्थिति: ॥
नापि वेदेन मानेन न च सम्पुतिपुराणकः ॥ २५ ॥
अहो निर्वाणनिद्रिय योगिनः परमा स्थिति: ॥
यावदशी परमा निष्ठा तादेव विग्रहं हि केवलम् ॥ २६ ॥
एवं रूपं परा निष्ठा शिवस्यास्ति स्वभावतः ॥
शिवायाश्चाहिमीकर्तुः पदार्थं हंसरही ॥ २७ ॥
तथा ममापि चाचावेशं न चोद्वेद्वहं महेश्वरः ॥
तादात्रुपो महादेवः सतू साङ्गातसनातनः ॥ २८ ॥
ईदुस्बिरू भया निष्ठा गुरोः साङ्गाविरोधः ॥ २९ ॥
कमेसाम्ये त्वमनायासारसिद्धयतेव न संशयः ॥ ३० ॥
देशिखे देववेदिर्शिव विद्वान्विद्रिह्चक्षणः ॥
ताधिः सर्वमशेन प्रकर्ष्टवर्त्तीभवेदारातः ॥ ३१ ॥
स्वस्य निष्ठमापि भाइः प्रकर्ष्टवर्त्तार्णोऽदितः ॥
गुरारेण प्रकर्ष्टवः परं निर्भोणमुच्छति ॥ ३२ ॥
स्वाश्र्मं च स्वनातिः च स्वकीर्तिः च तथाविच च ॥
स्वादुः लोकविकिर्द्व वन्यपुग्रातिदिः संगमम् ॥ ३३ ॥
गुरारिः कुष्ठव्यर्थ वन्यपुत्रादिसंगमम् ॥ ३४ ॥
अनवर्ष्य गुरोरिः कुष्ठवित्तमात्रिविद्रितः ॥ ३५ ॥
गुरोऽशी शिवः साङ्गातसहः प्रतिभासते ॥
गुरोरिः प्रमहावेशः सामवः सन्तिहितः सदा ॥ ३६ ॥
गुरोरिः मोहदात न कुष्ठकुश्ये यदि ॥
पच्चे त्रायित तीर्थियश्वाचापत्तसंपद्वम् ॥ ३७ ॥
शिवे कुष्ठे गुरुस्वाता गुरे कुष्ठे न कथन ॥
तात्मातिः गुरोः कुष्ठकाँचव मनसा गिरा ॥ ३८ ॥
गुरुभाकासातिन नाभ्यः सत्यवेच न संशयः।
आत्माभांत्यातः लाभो नास्ति नास्ति न संशयः।
अनात्मस्य देशादित्यो ददाति पिता हु सः ॥
न गुरुः कथितः पाणिः क्रेशेहुपदो हि सः।
अंध्वध्वयं दक्षत्रातीत्वादिक्षणदेशदर्शः।
सार्वभौप्रमद्वागा धे न गुरुः क्रेशेहुपदो हि सः।
मन्त्रतन्नादिदक्षत्रायकिकोपायद्वस्तः।
न गुरुः कथितः पाणिः क्रेशेहुपदो हि सः।
सत्यवस्तपकः भार्त निष्ट्यात्यक्त्युपः।
सर्वामक्षितंत्रं सर्वस्मयमानं विभाज्य परवेदनम् || ४१ ||
यस्तं तद्वैतित वेदान्तसदीपिन स्वक निजम् ||
शिवम् वोगव्रत्येव गुरुः साक्षात् चापरः || ४२ ||
दुरायुस्मिदुः सर्वे दुरायुस्मिन विलक्ष्य च ||
दुरायुस्मु प्रहा यो वक्ति स गुरुनार्परः पुमान || ४३ ||
परमात्मानं कृपयेव ददाति यः ||
साधयं गुरुगुरः साक्षाच्छिन्तापि न संस्करः || ४४ ||
तात्त्रं देशं साक्षात्तन्त्रायुस्मिन भास्करम् ||
तोपयेिलवयति येव अयस्मभूप संस्करः नरः || ४५ ||
सर्वेद्वान्तविभयानामः संग्रहेऽद्वित: ||
कथितश् महादेवा मामाह परमः || ४६ ||
सर्वः सर्वविनंसाहायानमकमः कृपाकरः ||
सर्वेद्वान्तविभयानामः सन्यमेवावस्तीस्मिष्टयमः || ४७ ||
यथायथसह सर्वेद्वानामस्थ नििश्रां इश्वरः ||
तथेऽव कथितोऽस्माभिः सत्यमव न संस्करः || ४८ ||
स्वपदङ्गस्वदृहः परमः भुजस्व भूलिनः ||
करारामवक्षतस्वं पर्ययं हि न संस्करः || ४९ ||
वेदान्तायान्यऽमेवार्थ मेव वदन्ति निमोहिनः ||
महासाहसिकापि निि ते नरा न हि संस्करः || ५० ||
मदुकारभम्भरः रितिय येव प्रतदन्ति ते ||
अन्यकरोऽनिरादन्ते पतत्त्येव न संस्करः || ५१ ||
वेदाभ्: परमात्मोऽन्तरस्मुपुरुणवः ||
नो वेदाभ्य से मूर्ति परिश्वराः न संस्करः || ५२ ||
अन्यथा वेदाभ्यानामयं स्वमेक्ष्मिनिश्चयया ||
अनिश्चिताविशेषानुभव्याः गुप्तार्क च परिश्वराः || ५३ ||
त: परमे च न वक्तव्यं विचित्रते सुरुपुणवः ||
सत्यमेव मया पोत्सन्त शंभोः पादोः स्पूष्याम्यहम ॥ ५४ ॥

स्मुक्त उवाच ॥ एवमुक्त्वा महातेजा ब्रह्मा च सुरपुनगवान ॥

प्रायम्भं परानं परवतियत्तिमन्यरम ॥ ५५ ॥

परमात्रेतरपं तं भवरोगस्य भेषजम ॥

स्मृतवा नत्वा पुनः स्तुतवा भक्तवा परवशोभवत ५६

देवादेव देवस्तेवस्मृतवा सांपरं चिरम्बकरम ॥

प्रणम्य दृष्टवद्भूमिः विवशा अभवनुद्रा ॥ ५७ ॥

देवदेवे महादेवे महाकालेणिकोतमः ॥

तत्रेवाप्रविर्मुहेऽवा सह सत्यतपोधना: ॥ ५८ ॥

विष्णुवं पद्यवा साँपरं तत्रेव चम्मविचित्रम: ॥

आगतो भगवानन्त्रुणेषपुरानयक्रमः ॥ ५९ ॥

पुष्पवृक्षियः परवथा पुरा स्वस्तिपूर्वचवचनानि चाभवनः ॥

तत्र भक्तिसहितेन विष्णुवा पद्यवा च परिपूर्जितः

शिवः ॥ ६० ॥

शंकरार्पि श्रीकृष्णरः परस्तवम्ब्रजेव सहितः सनातनः ॥

तत्र नृत्यमकरोदितिमकः स्वस्वयमपरवदन्निमातः ॥ ६१ ॥

सर्वलोकजननी शिवा परा पापनाशकरबोधदण्डिनी ॥

व्हजवचधरपूर्वकारामान्वयात्तभूतिसहितेन

चढ़ुपा ॥ ६२ ॥

विलोक्य काराद्रेष्यलेत्त केवलं प्रवेधवापास सुरोचमा-

निमान् ॥ पुनः प्रजानाथपुरुः सरा: सुरा: प्रतुत्माने

तु शिवस्त्र शिवापि ॥ ६३ ॥

त्वकचुक्षुचैव दृश्य: शुल्कितस्यक्तिस्विद्धावत्तपरालोचन-

गोचरार्हेषु ॥ भक्तवा पुनः परमकाराणेकं महान्तं

पंचाक्रोप्त भक्तिसहितेन पूज्यम ॥ ६४ ॥
तुष्टुः सुतिवचोभिराद्वराच्छेदक्षमवापशवन्धनः ॥
इश्वरब्रह्मवादी वः सुरा हत्याचार्यभापः
शिवः ॥ ६५ ॥
शाकरी च शरणागतिया वन्यहेतुमटनासकारिणी ॥
मत्यसदवल्लक्षवेदना हत्याचार्यभवति
मिया ॥ ६६ ॥
कृष्णोपासी सुरुपुर्णवान्नति पाह शंखरयमद्वृतः प्रस्थः ॥
सर्वेदाख्षीरसामगीवरः प्रीत एव भवतामिति
द्विजः ॥ ६७ ॥
देवोपासी कार्ययतस्यांसः सुराजशीतान्नपूर्वका
न्यति ॥ उवाच गीतामतिशोभनामिः मणाधुत्क्षामपि
यः पठेदुप्रिजः ॥ ६८ ॥
स याति मामेव निरस्तवन्धनः परा शिवा वाचि सदैव
भवते ॥ दिवाकरेणापि समश्च तेजसा श्रीया द्रुकन्दे
न समः शदा भवेत् ॥ ६९ ॥
पथा श्रीता श्रवणिताभिधानः युक्तः युक्तः सर्वगी
तौतचमः च ॥ वेदाकारा वेदविश्वसिन्धुप्रिजन्देहत्वक्ता पाठ्या
नैव श्रुद्धादिभिः ॥ ७० ॥
इत्येवं परमशिवः प्रभाष्य नाथः शिरीषानामशुभरः पुरां
त्रिपयारि ॥ भक्तानाममलसुध्वाधाकारी तनैव स्फुर
णसुः तिरो वषूव ॥ ७१ ॥
देवी सा सकलजगद्धित्रिभ्रमित्वा कार्ययादिविलसुरा
नले विलोक्य ॥ सुमीता परसुधाधरुपः तनैव
स्फुरणसुः तिरो वषूव ॥ ७२ ॥
विष्णुश्वस्या साक्षीश्वद्वाया शुभे शुभे शुभे
स्वस्य वैकुण्ठमापः ॥ ब्रह्मा देवानामत्वशिवाभियुक्तांवत्वः रूढः
छाननिष्ठाः वभूव || ७३ ||
देवा: सर्वं दण्डवद्भूमिभ्रामसे भक्त्या सार्थे पदयोग्यिनि
प्रणम्य || हृद्धात्मान: सत्यवर्धकृतिनि: सच: स्वं स्वं
द्वेशमीयुद्विविजेन्द्र: || ७४ ||
इति साक्षात्ह्रवणिताभवन्ति: शुद्धज्ञानेरादरेण श्रवेत् ||
पति: अश्वाभक्तियुक्तस्य विमा नित्यं देया नेतरस्याति-
शुद्रा || ७५ ||
इति परशिवभक्त्या प्रास्विचस्तु सञ्ज: सुमचन्तिकित-
न्यप्राप्तिकामयी गीतम् || स्निग्धमात्वासुद्ध्रचाभाष्य:-
निर्याणस्थं परत्रस्वचक्षण प्राप्त्या मौनमाप || ७६ ||
सुनयङ्गुरुः परवादः प्रणिणत्य समस्ततिपदसम् || हृदे-
यस्थमः पद्दलसिंहं परतत्वत्येव विहुः स्थिरसम् || ७७ ||
इति श्रीचत्तगीताः । शिवभ्रांग्रत्यात्मनं नाम द्रादशोप्याः || १२ ||

॥ इति ब्रह्मगीता समाप्ता ॥
श्रीराम उवाच || सर्वातुपदस्य तथा सर्वत्तमोऽप्ययम् ||
अन्तस्यात्तत्त्वस्य देहेपि किमंतः || १ ॥
चितं पापात्साहत्रं स्वमानिन च भवेत् ॥
ईर्दं पापात्साहश्रि कथं नास्त्यस्ति ना कथम् || २ ॥
श्रीराम उवाच || शरीरिणो यथा हस्तेन हस्तताया यथायथः ||
सर्वत्मनस्तथा देहेन देहताया तथायथः || ३ ॥
पादपस्य यथा नस्तेन पत्ताया यथायथः ||
सर्वत्मनस्तथा हृदेश चक्षुस्तायां तथायथः || ४ ॥
आकाशस्य यथा शून्य शून्यवतायां स्थायः ||
सर्वत्मनस्तथा द्रव्य द्रव्यतायां तथायथः || ५ ॥
स्मृत्तिः स्मृत्तिः रूपतायां यथायथः ||
सर्वत्मनस्तथा स्वमजाग्रदृष्टां तथायथः || ६ ॥
यथागदेशं देशदृष्टवतायां स तथायथः ||
तथा सर्वत्तमोऽद्धिपुररताया तथायथः || ७ ॥
शरीरस्य यथाकेशसन्वादिपु यथायथः ||
सर्वत्मनस्तथा काष्ठकपरादृढ़ कथायथः || ८ ॥
चित्त पुष्ण यथा स्वमेवं भवेन्त्काष्ठावतादिति ||
चिदाकाशस्य सर्गादृं तथावत्तावतादिति || ९ ॥
चेतनाचेतनात्मकं पुरुषस्य यथा वपुः ||
नामक्षेत्रजलकाशात्मकर्माकर्मवर्यम् || १० ॥
चेतनाचेतनात्मकं तथा सर्वत्तमं वपुः ||
जंगमं स्थावरस्यं किंतु नित्यमनाकृति || ११ ॥
यथास्थितं शाम्यतादृं सम्पग्गानवतो जगत् ॥
प्रथमः सगे:\n\nस्वमेऽ स्वमपरिज्ञातुहयेथा हृदार्थसंभ्रमः ॥ १२ ॥
चिन्मात्राकाशमेवेदं न दशास्ति न हृदयता ॥
इति मौनमलं स्वमद्वृद्धयुत्ता प्रभुवद्ता ॥ १३ ॥
कल्पकोटिसहस्राणि सर्गं आयान्ति यान्ति च ॥
त एवान्ये च चिन्मात्रिः जलाकवता ह्वार्यवे ॥ १४ ॥
करोत्यभ्यं यथोम्यांदौ नाना कुक्कुर्व वपुः ॥
चित्करौति तथा संज्ञा: सर्गायाङ्गेन निजः ॥ १५ ॥
यथासिद्धसमसंदिः विभं ब्रह्मचारायमन्य सदा ॥
तत्च श्रवणतः चेवजननां निष्णुञ्चते ॥ १६ ॥
नाइं तर्गं: सलिलमहस्मित्यः युक्तं: ॥
सुदूरं येन तर्गेण कुतस्तस्य तरंगता ॥ १७ ॥
ब्रह्माण्डस्य तर्गतविद्वाभानं यस्तस्ततः ॥
तरंगत्वातः तरंगेषा ववार्थचैं शक्ती धिर्तिः गते ॥ १८ ॥
चिन्मात्रेऽस्य जतो रूपं स्वमवस्तवेशनम् ॥
तद्दिः हि मनो राम ब्रह्मेत्युकः पितामहः ॥ १९ ॥
प्रामाण्यः: प्रजानाथो निराकारो निराम्यः ॥
चिन्मात्रसंकल्पपुरुषताकरणोविजितः ॥ २० ॥
येनांगद्वृतं नास्तीति दुस्तः हेमांगदेव वै ॥
अंगद्वृतं कुतस्तस्य तस्य शुद्धव हेमता ॥ २१ ॥
अज संकल्पपात्मविन्मात्रात्रवेधोहिनि ॥
अहं लवं जगादित्यादि यदिभानं तद्वं तत॥ २२ ॥
चिन्मात्रक्तं भान्ति याश्चित्वोमनि शून्यताः ॥
एतान्ताः: सर्गसिद्धस्मितसंसरसंविद् ॥ २३ ॥
क्रम च चिन्मात्रनसस्य: कचं स्वयमेव तद् ॥
स्वमार्द्व चिन्मतत्त्वायः च एष प्रभुतामहः ॥ २४ ॥
यथा तरंगस्तेनेव रूप्यात्मान्येन वानिशाम् ॥
स्फुर्त्ये वचनाचान्तः सर्वभावलयविभ्रमः \| २५ \| 
चिन्होऽध्य चन्द्र वनादिजीति शब्दिर्मुः \| २६ \| 
वर्णसंकल्परुपवस्य कुर्योन्नरोछियि वै \| २६ \| 
सर्गः स्वमः स्वमं एव जाग्रेच्छ स संव च \| २७ \| 
यन्न सुपुरं तत्विधारणाय संवेदनं भवतः \| २७ \| 
तस्य कल्पनटरजनी शिरासहत्योद्गिताः \| २८ \| 
प्रकाशतमतसी कालक्रियायः स्थांगसंध्यः \| २८ \| 
तस्या प्रियारस्यं चौमृतं वं नामित्वरणों किति: \| २९ \| 
चंद्राकृं फलदशयों श्रेष्ठे कल्पनाति विज्ञुपिता \| २९ \| 
त्यथं समय्यहुमानो न्योमान्मा वित्ताक्षितः \| ३० \| 
अस्तंसंकल्पेश्लाभाः विरास्त स्माक्राक्षितः \| ३० \| 
यन्न चेतने चिदंद्राकाशं स्वयं कल्पनायेन \| ३१ \| 
तदेवत्तजगदीश्वरं तेनाल्पभेद्राजुथ्यं \| ३१ \| 
विरास्तांगमानकाशं भारत चिन्मयमानतम् \| ३२ \| 
स्वमाधूर्तमनगरं नगानामयापवकम् \| ३२ \| 
अनुभवचिन्त्वातुभवं सर्वं स्माष्टानमयसनतंभितव \| ३३ \| 
अनुभवतीयचन स्वमनं: स्मादेशमिव \| ३३ \| 
वेदांतांहिंसख्लांगमेवपुणयक्ष्यार्क्रियकालव्यो\| 
ब्रह्म सफुरितं तथायकल्यात्यामनिच्छं यतः \| ३४ \| 
तेषां चालाविनिधा दुर्गमस्विचिं स्वर्गं फलं तद्रव- 
ल्यश्च ब्रह्मण एषदेव महिमा सर्वाम महत्त्वं भवत: \| ३४ \| 
इति ब्रह्मगीतायू परमायोंदेशो नाम प्रथमः सर्गः \| १ \| 

ब्रह्मकीक दुर्बच \| सर्गादौ स्वमसंविविच चिदबनाभाति केवला \| 
लगदित्वनञ्जासेव ब्रह्मविप्रशो जगलक्ष्यम् \| १ \| 
ब्रह्माव्येस्तेशु संवेदनं द्रवः \|
सर्गंतरं सुखाचालम् दूवैक्यादीतरकुः ॥ २ ॥
यथा स्वभूच्छुताय निद्राकृधकमेव खमु ॥
दशयादज्ञाश्च मकामः रूपं चित्राभसस्थम ॥ ३ ॥
जाग्रती स्वामनगरं यादशत्युगितं जगत् ॥
परिज्ञातं महेतु कथामास्थय विवेकिनः ॥ ४ ॥
सर्गाः सर्गसंविचित्यथा भृताथव्यनात ॥
जाग्रती स्वामनगरं यादशः तादशः जगत् ॥ ५ ॥
जाग्रति स्वामनगरवासना विविधाय यथा ॥
सत्यं अपि न सत्यस्त जाग्रः यो वासनास्थम ॥ ६ ॥
अन्यथापपपच्छः कल्प्ये यदी कारणम् ॥
तत्स्म नेत्रियसी नात्र भ्रान्तता कल्प्ये तथा ॥ ७ ॥
स्वाभूयत एवेऽय भ्रान्ति: स्वभन्नजगालिव ॥
कारणं त्वमुसाध्यं क्वचानुमात्रवधिका ॥ ८ ॥
हृद्धस्वर्णितं यथे न चात्यानि विचारितम् ॥
अन्यथातुपपपच्छः नात्र्य्यतम चात्यानि श्वास्थलवत ॥ ९ ॥
निर्विकल्पं परं जाह्यं सर्वकल्पं तु संस्थितः ॥
ध्यानं तेन समाधानं न संभवति किंचन ॥ १० ॥
सचेत्यं संसृतिध्यानमचेत्यं तुपपस्थिति ॥
पोष्को नापतव्यज्ञाने न विकल्पात्मकः तत् ॥ ११ ॥
न च नामपत्वः निर्विकल्पस्माधिनः ॥
अन्यदासाद्यं किंचिद्व्यते किं स्वनिद्रया ॥ १२ ॥
तस्मातस्म्यक्षकरिजानादुभ्रान्तिमार्गनं विवेकिनः ॥
सर्गसंविचित्यथात्मको यो जीवन्युक्तदोषः ॥ १३ ॥
निर्विकल्पं समाधानं तदन्तस्यत्तेऽर्याध्ययते ॥
यथास्थितमविश्वामस्मां सर्वभासस्मि ॥ १४ ॥
तदन्तस्यत्तस्यतुवायिष्टिः स्मृतयम् ॥
तत्त्वविन्यासस्ति शोकस्तन्मोक्षम इति शास्त्रम ॥ १५ ॥
सम्यगनोभृत्यन्तर सासु प्राणमनिति स्मृतम ॥
दुःख्यात्यन्तसंभवत्वं वाच्यामाहः परं पदम ॥ १६ ॥
तत्र नापल्यान्तां न सुपुष्पामपं भनेन्तु ॥
न निर्विकल्पं न च वा सत्तकल्पं न चार्यसत्तु ॥ १७ ॥
हृद्यात्यन्तसंभवत्वम तद्विश्वां हि वेदनम ॥
तस्यं तत्र किंचित्त तदवेदनां वेचित तत् ॥ १८ ॥
सम्यक्कप्रवानानिन्त्यं परं तत्सुमुद्राह्नम ॥
यथास्थितत्सम्यं विभवं तत्रांत्यं गतम ॥ १९ ॥
न तत्र नाननानाना न च किंचित्त किंचन ॥
समस्तसद सम्भवसामानः स उदाहत: ॥ २० ॥
अत्यन्तसंभवं एवं यदैं निर्विग्नमाहितम ॥
शुद्भीते शाल्यं शाल्यं ताहीदिद्रि परमं पदम ॥ २१ ॥
स च संमाभ्येत शुद्भीते बायो ध्यानमुनामभ ॥
शास्त्रावपद संस्कारं अधिनायं नववुद्रिन ॥ २२ ॥
मोहोपाया मिर्यां शास्त्रमिर्य बायवयानिन्त्यम ॥
शुद्भीते शुद्भीते पुसान नामनेन केनचित्त ॥ २३ ॥
न तत्थेच न दानेन न स्वानेन न विधया ॥
न ध्यानेन न योगेन न तपार्मेऽवाधवे: ॥ २४ ॥
आनन्तिमां चित्रेण च सदृसत्सारिव ठध्यं ॥
व्योगम जग्नाकारं प्रस्मुद्दुनिन्त्रे नितंत्रेऽ ॥ २५ ॥
न शाम्यति तपस्तीत्वानानिन्त्यम कदाचन ॥
तपस्तीत्वादिनि स्वग्न साप्तने न तु मुक्तता ॥ २६ ॥
आनन्ति: शाम्यति शास्त्रार्थास्मणवुद्रावलोक्षितात् ॥
आत्मज्ञानायम्योक्षोपायादेवह नाम्यत: ॥ २७ ॥
आलोकमकारिणात्मकः शास्त्रार्थेन्व शाम्यति ॥
वर्तीयः सर्गः ४४९

अप्रेनान्तिकाः भानिः प्रकाशप्रेम समस्ती || २८ ||

सर्गसंहरसस्थाना भासो भानि चित्तबेरे ||

स्पदनानीव मरलिंद्र द्रवत्वानीव वारिणे || २९ ||

द्रव्यस्य हेतुः चमकुकलितिर्य नभस्ततः स्पदं ह्वानिनः

यथा यथा स्थिता सृष्टिरियं तथास्तिता तथं नमः

स्यन्तरनन्यछुपिणि || ३० ||

इति ब्रह्मगीताः सु निर्विशेषनेतरास्य नाम नित्यायः सर्गः || २ ||

स्वभामायाः स्वभामायाः सिद्धि चारायं देहसंविद्रहम् ||

हरण् शब्दं संभवतस्यानाहस्तस्तकुतो वयुः || १ ||

सर्गास्त्रोऽवस्थाविचित्रस्य सर्व विनानकम् ||

न सर्गाः न परो लोको द्रव्यमानोऽपि सिद्धिः || २ ||

अस्तेवातुभूतस्यवेदं भासते जग्नत् ||

स्वप्नानििनीतेऽवेद द्वानीं चिद्रोम केवलम् || ३ ||

प्राण नामस्ति चिद्रातुरनामदिनिनविश्वेताः ||

सूत्यात्मानाच्छुपस्य जगदित्यवमाति यः || ४ ||

मलस्वेश्यास्तपरिज्ञातः परिज्ञातः परं भच्छूः ||

कृतं किंच च परे व्योमन्यनादिनिनवेन मलं || ५ ||

वेदेदेशानि शुद्धं तदव स्वभयत व ||

जगच्चादेशं सर्गाः पृथ्वयादेः संवेशं कृतं || ६ ||

चिद्रोमात्माभवास्य नभस्याः सर्गरूपिणी ||

कृतं पृथ्वयदिकलितं मनोबुद्धादितितथा तथा || ७ ||

वायार्ततं इवाभायति पत्रस्यस्वन्द्रव च यत् ||

अद्वैतार्थं चिद्रायोगं जगज्ञानविश्वास्तितम् || ८ ||

पश्चात्स्येवत् तेनैव स्वयंस्मूर्यस्वासिना ||

कृतं हुद्गाचार्य्यदेवपृथ्वयादिकलिपदं सदस्यन्मयम् || ९ ||

२९
झग्घीता।

स्वयंवर कचत्त्यच्छाल्लायं स्मा महाचितिः ॥
सर्गा पिथानस्य सः घो एवं हे नेतरस् ॥ १० ॥
न च किंचन नामानं कचत्त्यच्छेव सा स्मुता ॥
चिन्यात्रेकं कलनं तत्तमेत्रात्मात्मानि ॥ ११ ॥
चिन्द्राकाशिद्विद्राकाशे तदेव त्वमल वचुः ॥
चिन्ते उद्योगिताभावति यथा स्मृते तथा स्थितम् ॥ १२ ॥
अन्यथानुपपत्तयार्थकारणाभावति: स्मृतः ॥
सर्गोद्विन्ध स्वाम्भवं दयं चिन्त्योभवं प्रवति ॥ १३ ॥
स्ववतन्त्र निर्यम पनागपि न भिष्यते ॥
तस्माचिन्त्योभवं चिन्त्योभवं शुनयनं गगनातिरति ॥ १४ ॥
यदेव तत्परं ब्रह्म संवेशपविवर्तितम् ॥
तद्वैपि तथाप्रेमं सर्वतया स्थितम् ॥ १५ ॥
स्वभूम्यं च चतुर्विस्देशं व्रतम्यं भावने ॥
नानात्माद्वयनानां व्रतश्रयः श्रेयं तनः ॥ १६ ॥
चिन्त्योभवधर्मी चिन्त्यात्राच्छोवन्त्याथित्वं कल्याणं ॥
स्वभूमयं तदवर्त्तेदु: मनं नामितं गच्छन्ति ॥ १७ ॥
इदं सर्वं तनोन्द्रं तत् स्वात्मकं रक्षम् ॥
भवतीच जगद्वां चिन्त्यात्राच्छोविकारिनिष्ठिपि ॥ १८ ॥
मनः एवं स्मृतं श्रव्वमा स सर्गम्य हस्तस्मि स्थित: ॥
करात्मकविनं अयमसं तस्मं संहर्ष्यवपः ॥ १९ ॥
पुष्कर्या दिरिहिता: यस्मिन्यं वहं स्वात्मकं वर्णित: ॥
अन्यथा चिन्त्योभवं यथा स्मृतं निर्ग्रहितं ॥ २० ॥
ढहत्स्व जगद्वां चिन्त्योभवं गच्छन्ति ॥
मनस्तिप्रायं श्रव्वमयं रक्षावाभावं पराभवम् ॥ २१ ॥
नेव पुष्कर्या दिरिहिता न दृष्टं न चवायन्यामितं तदयतः ॥
जगत्या केवलं खस्म: कच्छद्यवतं ॥ २२ ॥
तृतीयः सर्गः

विचारत्रष्टैतद्व्यः न किंचिदपि विच्छिदते।
केवलं भाति चिन्मात्रत्मनात्मानि निर्धनस्मु।
यतो बाचो निवर्तने तृणोभावो वशीष्यते।
व्यवहार्यपि स्वतंत्र तदभिषितं मूकवत्।
अनन्तपरमपरं चिन्मात्रपरमेष्ट्रेक।
तृणोभूतवा भवत्येष मधुः पुरषोत्तमः।
अविद्यूषी द्रवयो यथावतो द्रवयाः।
क्रियन्ते ब्रह्मणं तद्विषितव्याख्यादयो जाव।
अविद्यूषी वातनं क्रियते स्पन्दनं यथा।
अनन्तं बुद्धवादि क्रियते परमात्मना।
अनन्तद्वितमो वायुर्यथा स्पन्दनस्वयं।
अनन्तपद्धतानन्त्रुचिन्मात्राणं परमात्मन।
विश्वव्रतो महामहाचिन्मात्रवचम।
परमात्मनं परम्परा ज्ञाता ज्ञानवर।
ब्रह्मापारमिति मित्या झाकनवता वर।
निमेषेऽयाहु जागरवायस समुपरस्थः जगत्।
दुःखमस्य समुन्मेषेऽयाहु निमेषणम्।
एकस्तितर्कारं तद्विस्तर्युपुष्ययात्।
निमेषेऽयाहु एकस्तितर्कपरं मतम्।
अतासितं दुःखं नास्तीति सदस्यं सदाचितिः।
निमेषेऽयां नान्य उन्मेषायौनिमेषपदि निमेषतः।
ब्रह्मः मर्गवर्तपूर्वे निमेषेऽयायपक्षः।
तत्तथार्थस्थितपरं चित्रि श्रावशेषः।
अजातस्मार्य व्याम साम्यं समस्यं जगत्।
चित्रात्तित्यात्मतं चित्रम स्रुपं कच्चरायतेः।
चित्राचम तारितं भाति जगदित्तेऽव द्वित।
न नश्याति न चोत्पত्ति दश्य नाप्यनुभूयते ॥
स्वयं चमत्करोत्यतं ्केवलं केवलैव चित्त ॥ ३६ ॥
महाविष्णुमाणिभा दश्यनाम् निजाकरात्म ॥
अनन्यान्येव भातापि भानुभास इव्योणता ॥ ३७ ॥
सुपुर्ण स्वमवज्ञाति भाति ब्रह्मेव सर्ववत् ॥
सर्वभौं शिवं शान्तं नानेवापि स्थितं स्फुषरत् ॥ ३८ ॥
ेलससे सवेश्ये यात्रासदास्मा यथा यदा ॥
तथानुभूयते ताध्यत्तसदस्तवसदस्तु वा ॥ ३९ ॥
अन्यथानुपपत्या चेत्तकारण परंकल्प्यते ॥
तत्स्वामाथो जग्नाद्वादन्यथा नोपपपत्ते ॥ ४० ॥
प्रमातिनलानाथपररत्निधमनस्यहितः यत् ॥
प्रमातीतिमिन्द्रै वेद किंचिद्रामन्यन्तिं तत् ॥ ४१ ॥
यथय यद्रसिकं चिंतं तत्तथा तस्य गच्छति ॥
ब्रह्मकरसिकं तेन मनस्तञ्चा समबनुते ॥ ४२ ॥
मचितो यद्रत्साणो जनो भवति सर्वदा ॥
तचेन वस्तिस्वति ज्ञातं ज्ञातं तदसः स्फुटस्मृ ॥ ४३ ॥
विभश्चेकरसिकं यथयान्यनस्तसदहेश्वक्षाणात् ॥
यथय यद्रसिकं चेतो बुद्धं तेन तदवव सत ॥ ४४ ॥
विश्रान्तं यथय वै चिंतं जनसप्रसस्तसाध्ययस्त ॥
व्यवहृत्यं करोत्यग्नमत्तदारादश्यस्मृ ॥ ४५ ॥
द्विनित्वकत्वादिकतना नेप्र काचन विच्छेदते ॥
सत्यमार्थं च हागिगमनिश्चेद्यिस्तयते ॥ ४६ ॥
अद्वयदमस्तसद्यमूनात्मूनात्मा महेष्मात् ॥
नैवासितान च नास्तेषु वर्णो भोक्ताथावा कहितम् ॥ ४७ ॥
इदमित्थमनाचारस्तं जगत्त्यथायमात्मानि ॥
ब्रह्मकरणमाशान्तं स्थितं स्थाणूरिवाधवचनि ॥ ४८ ॥
यदेव ब्रह्मदुःखादि तदेवैतत्सिन्यजनम् ||
यदेव गगनं शान्तं शून्यं विदि तदेव तत् तत् ॥ ৪৯ ॥
केशोण्डकाद्रो व्योङ्मि यथा सदसदात्मकः ||
द्वितामिवागता भानि परे बुःवायतस्तथा ॥ ৫০ ॥
तथा बुःवायदि दहादि वेनादि परापे ||
अनेकान्यपनन्यानि शून्यत्वानि यथाबे || ৫১ ॥
सपुष्टा२शितं स्वमंकनिद्रात्मनो यथा ||
सारस्थप्यापि न द्रित्त्व नैकल्तं ब्रह्मस्तथा ॥ ৫২ ॥
पुरा भव कच्छ्वा ऋयवं स्त्रा महाचिते: ||
न च किंचन नापपं कচ्छ्वा ऋयवास्थिता || ৫৩ ॥
चिद्दक्षी हि चिदाकाशमेव स्वपमन्तं चुः: ||
चेत्यं दश्येवाभाति स्वप्रेण्व यथास्थितम् ॥ ৫৪ ॥
अन्यथानुपत्त्यथाकारणाभावं: स्वतं: ||
चिद्दोमात्मानेववाः दश्येपित्य यथास्थित || ৫৫ ॥
सर्गादेवेव स्वात्मेत्त दश्यं भाति नিরाक्षित ||
संब्रह्मं: स्वमंकत्त्यथाशालानेभिन्नाभित: || ৫৬ ॥
স্বমতস निर्देशं मनागापि न भिच्छेते: ||
विकारापि सत्यापि चिद्दोमঃ वस्तुं ग्यात: || ৫৭ ॥
तत्तस्मनगराकारं स्तहायसंगর्भमक: ||
श्रवजानून्येवेस्य स्थितमेत्त निन्तরम: || ৫৮ ॥
दश्यं स्वभादित्स्वच्छं मनागापि न भिच्छेते: ||
তস्मাচिद्द्योम चिद्दोम: शून्यत्यं गरजादित: || ৫৯ ॥
यदेव तल्परं ब्रह्म स्त्रम्पवास्थितम: ||
तदेवेदं तथा भुजवेदं संगतं स्थितम: || ৬০: ||
স্বभূयুं চেত্তস্বমেব হাস্যেতি ভাসতি: ||
পुरादিত्त্বেন ন তু স্তপুরাদিরूচি: তদা || ৬১: ||
च्छेच मित्र भिन्नायामः संस्करस्य समस्तेतथा ।
न सत्ता तद्रूपायत्वस्मित्यथायात्संभवतः ॥ ६२ ॥
तस्मात्तत्त्वत्त्रत्य त्यक्तवा यज्ञान ब्रह्मसंविदः ॥
तस्य द्रुष्यार्थसाधुष्यान्तः समुदत्तोहिता ॥ ६३ ॥
यथा यज्ञव लहरी राविक्यति पुनः पुनः ॥
तत्रविधि तथा तदनन्या खे परे जगत् ॥ ६४ ॥
विधयः प्रतिप्रेयवास्य सवव एव सदैव ।
विभक्ताय विभिन्नाय प्रेयस्तेन सति न सति च ॥ ६५ ॥
तस्मात्सहाय सवार्थ्य किंवदापि न विधये ॥
सैव सतत्रव सवार्थ्य चेतुपयतः दत्तकम् ॥ ६६ ॥
ञ्जनस्य भ्रमणं भूमेवन भृंभान्तः वा गणेः ॥
न शाम्यति नातुर्प तथाभ्यासं विनाच दृष्टा ॥ ६७ ॥
शाक्तस्यस्यः तु यथाम वादन तत्विनापरः ॥
अभ्यासो द्रुष्यसंशान्तः न भूतो न भविष्यति ॥ ६८ ॥
न जीवनं प्रतिचरं चित्तं रोथमायतिः संसूते ॥
अविनायाभिद्रहत्याघ्यात्चेततं पञ्चाति ॥ ६९ ॥
सतब्रद्वाविनायाभिः चित्तं दृष्यशरीरयोः ॥
इह चारुत्र चैतस्य चोठान्ते शाम्यत्: स्वयम् ॥ ७० ॥
चित्राद्वस्तुशरीरतिः जीवन शाम्यति बोधतः ॥
पवनसंदसम्यानि कारणाभावतो यथा ॥ ७१ ॥
कारणं भौस्मेवस्य त्वदास्माद्व शास्तः ॥
किंचिदसत्तत्वबुद्धिः वाचितादेव शास्तिः ॥ ७२ ॥
अतशः ज्ञात्वार्थायात्पुर्वः पूः हि दुध्यते ॥
प्रथं पदपदर्थं सख्याचार्य निविदते ॥ ७३ ॥
उपायमिदंमेवतो विद्य सहिष्ठ भ्रमश्ये ॥
अनन्यसाक्षारार्थागतमित्यजुभूयते ॥ ७४ ॥
तस्मादस्मान्महाश्राविशाल्याथाशक्ति विचारयेत् ॥
भागी त्रीमागमेकं वा तेन दुहात्वयो भवेत् ॥ ७५ ॥
आर्येव्यमदस्तीति प्रमदा तवेन रोचये ॥
तद्दल्यदातविज्ञानश्चास्त्रिसंचिठ्ठियेत् ॥ ७६ ॥
अन्यैनाविचारेण वयः कुर्यान्त्र भस्मसात् ॥
बोधोऽन्नदासारेण दर्शयं कर्तव्यमार्त्यसात् ॥ ७७ ॥
आतुष्पि: क्षण एकोपि सर्वर्त्तैनं तथ्यते ॥
नीतयं तथैव तेन प्रमादः सुभावसनो ॥ ७८ ॥
अनुभूततमापि च नो तस्यायमेव द्रूपसहिपि ॥
स्वप्रमययमादवायूत्रोदयन्तस्य सहितं कचित्तमापि ॥ ७९ ॥

dhi योगो वद्यातिजातु परमार्थामिनासु अद्वैतविनासिम पुरुषः सः ॥ ६॥

श्रीराम उवाच || जगन्नित सत्यसंस्कृत्यानि भविष्यति तत्तानि च।।
तत्कथाभिः कथं श्रद्धान्ध्वाययसिस्मिस्मम् ॥ १ ॥
बसिष्ठ उवाच || जगत्स्मेतु शब्दार्थसंबंधोऽवगतस्त्व्याः ॥
न नाम न च लोकेन व्यर्थं तत्कथयनं ततः ॥ २ ॥
या कथावगतात्तत्व्यां शब्दार्थाः भायं निग्रहते ॥
बुध्यते सेतरा नानां सचेत्याय व्यवहारिणो ॥ ३ ॥
यदा तिर्ततुः || संख्यकालालमलंदं ॥
भविष्यति तदा तानिनि पत्त्वक्षेपेऽवोत्स्यसे ॥ ४ ॥
स्वस्य चिन्माचारस्मेच्छायं स्वयं भायि जगत्तया च।।
यथा तत्तथम समादो नात्रन्युपपधरे ॥ ५ ॥
अणावित्तसंस्कृत्यानि तेन सहितं जगन्नित्य से।।
ते तान्त्यवियात्तरं श्रद्धां विवे ॥ ६ ॥
अत्रेव छेदे पुरूः प्राणिं मतिप्राप्तसर्वज्ञनम् ॥
पद्मंग्रेष्मतामानं भृण तत्कथयापि तः ॥ ७ ॥
पुरा पृष्ठो मया ब्रह्मा जगत्जातितिः किषु \nक ू वा भाविनी वदे मे ब्रह्मावाच न्तं स मामु \n८ \nब्रह्मावाच \nव्रते वेदं सुन सर्वे जगदित्वं वाभासते \nसताप्नं सच्च न जगच्चेतासतामपि \n९ \nशुर्य समस्तानं शुरुष अच्छन्नभुण्मु \nब्रह्माण्डपिण्डं इत्युक्तं ब्रह्माण्डग्यायनं च \n१० \nअस्ति ख्य व्यामदन्त्याद्य चिंत्यमपर्माणुः \nशून्यक्षिपाकाशः शुद्धः स्पष्टः द्वाविनिः \n११ \nसारपेक्षान्नमा स्वम्भ इत्य जीवान्मादः \nशून्यक्षिपाकाशः पवनः स्पष्टं यथा \n१२ \nअल्क्कारस्रवं जीवस्तं स्वमर\nअपाधवं धार्मिक सामाजिक रङ्गकर्मिः \n१३ \nअल्क्कारस्रवं नुविद्विग्यं रामेत्यान्नम्निः \nएकत्रियानमितिः सामाजिक नुनिः \n१४ \nबुद्धिमानीद्विजववं स्वमें प्रतिमन्तरम् \nनमंधान्त्यान्नमानान्नमानमध्विकल्पं चित्कलवः \n१५ \nअपाधवं स्वमें देह पुच्छो ततः \nअनाकारं त्रयाकारं स्वस्रविद्विधावजः \n१६ \nदुःखं स मनोदेहक्र पुख्षितब्राह्मणानकम् \nवैत्य स्वास्तिक निर्विन्न भित्तिभाषाग्नितम् \n१७ \nअनेकसूत्रबलिः नानास्थानवानंगमम् \nकल्याणकारकतिः कल्पितान्यान्नमान्मगमम् \n१८ \nस्वमें प्रत्येकमपवात्र पथं द्वारं दिशाचिते \nइत्र वैविलिक्यनगरं नवरंगनवोहरम् \n१९ \nअथ प्रत्येकमनुपि नवरंगनोहरम् \nत्रिजगद्रवति हुद्ये स्वास्थिष्ठ इत्य विष्कितम् \n२०
पंचमः सर्गः ४५७

परमाणोऽऽरमाणोरिति सन्ति ततूद्रे॥
अतनुनि जगन्न्युवैर्थिनानीव च तान्यपि॥ २१॥
अविच्छिन्नन्नेतयमविधावेन चेतिता॥
ब्रह्मलेण परिज्ञातार भवति ब्रह्म निर्पल्मम॥ २२॥
एवं द्रष्टं यः स्वमजान्ते दृढः न किंचन॥
कोसम् द्रष्टा कुतो दृष्टं केहलं कृच्छरि
कारणमु॥ २३॥
सर्वं निःशान्तमाध्यातं खातं निविशिष्ठं भेदसमु॥
ब्रह्मात्मनि स्थितं स्वर्गमाध्यात्मवर्जनितमु॥ २४॥
ब्रह्मांडहलश्रवणिचयः: परमस्थवनति नित्यं स्थिता निशुणयवद्वल्पनये॥
वारिण्यशरितविद्यातिरंगवेगां
हृतं स्थितांग्नुषर्माणुचयः यथैै॥ २५॥
इति योगः ब्रह्मीगीतांमु ब्रह्मांडोपाल्यानां नाम चतुर्थः सर्गः:॥ ४॥

---------

श्रीराम उवाच॥ अकारणप्रकृति जगद्धर्म प्राप्ततादु॥
यदि प्रवर्तते नाम स्त्रालसंक्षेपार्थिवतु॥ १॥
तद्वर्तति: सिद्धे: संभोजन्यदकारणमु॥
कष्टं न जायते वस्तु कथितिकथितकथाचन।॥ २॥
वसिष्ठ उवाच॥ यथा कलिपतं येन स सप्तवति ततथा॥
कलपनैवानथा न स्यातात्तुकारणवच्युने॥ ३॥
यथेदं कलिपतं दृष्टं मनसां येन ततथा॥
वेच्यसों यात्रग्नथन कलिपतं वेच्यसों तथा॥ ४॥
कलपनाकलपनाल्यैकं तथो ब्रह्म स्वभावः॥
कलपनाभावावेवं जन्मथथा केशान्वादित्यमु॥ ५॥
अकारणपदार्थत्वं सकारणपदार्थत्वं॥
ब्रह्माणि द्रुगम्यथिति सर्वशक्तयात्म तत्रति॥ ६॥
यतः: स्यार्थः गतव्यः कथितिकथितकथाचन।॥
तत्कारणात्रिकल्पेन संयोगस्तस्य युज्यते ॥ ७ ॥
नर सर्वमनाध्यं नानानानात्म भासते ॥
ब्रह्म शात्मकात्म तत्र किं कस्य कारणम् ॥ ८ ॥
नेह प्रत्येकं किंचित्रं च नाम निर्वचनं ॥
सत्कित्तमाध्यं ब्रह्म स्वस्व खात्मकम् ॥ ९ ॥
किं कस्य कारणं केवलं किं तत्त्वं क ॥
किं कस्य कारणं केवलं किं तत्त्वं मस्त ॥ कृत्वा ॥ १० ॥
नेह युनं न वा युनं न मन्याति मध्यता ॥
विचारं न महायुनं न नेति न न नेति च ॥ ११ ॥
इदं न किंचित्तित्वेऽविवचाराङ्गायुप्तं नास्ति ॥
सर्वं ब्रह्मेऽविव तद्विद्धं यत्वेऽवाच्यते ॥ १२ ॥
आराम उवाच ॥ अत्ज्ञानिष्ठं ब्रह्मकारणं कारणसंगते ॥
किं किमन्तत्त्वं स्वानं किं किमन्तत्त्वं किं किम किं किम ॥ १३ ॥
वसिष्ठ उवाच ॥ अत्ज्ञा नाम नामस्य नामन्तरं नानात्मजनं भूति ॥
असतो व्याप्त्तकस्य विचारः कीर्तिधमनः ॥ १४ ॥
एकात्मायाः शात्मकानन्तरभाषणः ॥
त्ज्ञात्त्वात्त्वा कारणसंज्ञा कारणकथा ॥ १५ ॥
अत्ज्ञात्मां च वैच्छिन्त्यसनात्मं निर्भरता ॥
गते स्वयमपुरस्तत्तत्रित्वं निद्वास्त्य केवलम् ॥ १६ ॥
तथायुपायमयी पुरस्तत्तत्त्वं स्वर्णपरम उवाच ॥
प्रयाध्याञ्च सर्वोक्त्व यस्मात्त्वं निद्वास्त्य ॥ १७ ॥
सन्त्यकारणका पुत्र सन्ति कारणज्ञातमथा ॥
भस्वः संविद्धथा यस्मात्त्वप्रेरित लभ्यते तथा ॥ १८ ॥
सर्वकारणसंस्थानाः सर्वतुभवशास्त्रानाम ॥
र्म्य कारणं नास्ति तनं सर्वस्तव्यकारणः ॥ १९ ॥
जत्थीत्वेऽविद्या प्रकल्प्यं ॥
पंचमः सर्गः ४५९

यदृच्छ किंचिदु:स्वातु व्यथं बाग्यालिमेव तत् ॥ २० ॥
अन्यथातुपपच्छेव स्वम!भाकलनादृते ॥
स्थूलाकारात्मिका कारिवास्ति हृतयथं हृतयथं ॥ २१ ॥
स्वभूतावतूचुनबे किमिदुगुस्य कारणम् ॥
विस्मयवादते वृहि स्वामायं नाम कीत्वः ॥ २२ ॥
स्वमायेन द्वापरिज्ञातो महामोहमिनः ॥
परिज्ञातों न मोहाय यथा सर्गास्तथवं न ॥ २३ ॥
शुष्कतकेहंतवेशायाश्वाश्वायु्यभूमोज्ज्वितम् ॥
कल्प्यते कारणं किंचित्ता मौष्ट्यविनिवेशिता ॥ २४ ॥
अर्य्यपायम्पणः शैत्यं प्राकाध्यं स्वभूतं सवितज्ञाम् ॥
स्वभावो वाचिष्टाथ्वानां किमिदुगुस्य कारणम् ॥ २५ ॥
किं ध्यातुशशलञ्चं ध्येयस्य कारणम् ॥
किं च गंधवनगरे पुरे भित्तिपुरु कारणम् ॥ २६ ॥
ध्यात्रिभूमिनात्मवानवानुरूपं देवो न कारणम् ॥
तद्हृत्य कारणं किं स्वाच्छ सगायेद्भोगिनः ॥ २७ ॥
मित्वाभियत्यदित्यपायां ज्ञानस्य ज्ञानवादिनः ॥
किं कारणमनन्तनामुपत्तश्चासिस्या मुहु: ॥ २८ ॥
स्वभावस्य स्वभावस्य सिद्धार्थ्यस्त किंतु कारणामित्यापि ॥
यदु:च्छं स्वभावस्य सा पर्य्योक्तिक्लप्तम् ॥ २९ ॥
tमादिकारणं श्रावतित्वा भालित च कारणम् ॥
अङ्गे ई त्विनिमेत कार्यं कारणाविन्त्वम् स्थितम् ॥ ३० ॥
यद्वद्वस्मपरिज्ञातानात् तद्वाच्याप्तारिभिः ॥
न दुःस्वाकरणं तद्वज्जितिं तत्चवदश्रीनात् ॥ ३१ ॥
सगायेद्वेप नोपवेन हस्तं चिद्वगृतः चिद्वद् ॥
स्वस्तयं स्वभवव्याति नान्यद्रोपपवते ॥ ३२ ॥
अन्या न कारिवकलनं हस्तेन सोपपतिका ॥
अस्माच्छायाद्वे कस्माद्यावेशपानुभूतिभू: || ३३ ||
उम्यायत्तद्वादिन शुद्ध जाठबने यथा ||
तथेवैं संगप्रयां ब्रह्माणि ब्रह्म भासते || ३४ ||
स्पन्दावत्तिवर्तनादिन निमले पवने यथा ||
तथाये ब्रह्मपवने सर्गस्पन्दावत्ति भासते || ३५ ||
यथानन्ततःसौंधीत्वशुद्धत्वादिन महावेऽ ||
स सत्याचारवापात्रम तथा सर्गः परापर: || ३६ ||
एषः निद्रादिकिष्ठेऽपि समापर्याः अपि स्फुरितः ||
भावह असन्या एवस्वेतुनन्यात्मकः यतः || ३७ ||
सर्गसत्यसंस्ध्यान्येवत्मान्यि चिन्तने ||
सौम्ये स्वमसुपापाया शुद्धे निद्राचने यथा || ३८ ||
स्वसत्यसत्यान्तराभ्यासत निद्रायार्यां मानवी यथा ||
सर्गसत्यसत्यान्तराभ्यासत स्वसत्यान्यामः ज्ञातः || ३९ ||
पुनःव्यायदिरहितोपेक्ष श्रव्याक्षां निरामयः ||
अत्यंत्द्वगुणदयाभाति यथा स्वमानुभूतिपु || ४० ||
स्थिता यथास्यं पश्यन्त्यां शुद्धा घटप्रदयः: ||
जाताजाता: स्थिता: सर्गसत्यान्ये महाचिन्ति ||४१||
पश्यन्त्यमेव पश्यन्ती यथा भावि तथैव च ||
यथा शुद्धात्तथा सर्गसत्यतत्व चिन्तितचिन्तनयः || ४२ ||
किंशासकं तत्र कथाविचाररंिवर्तन संज्ञितमेव मोक्षः: ||
सर्गे किङं सत्तयेवकारणात्तत्त्त्वज्ञाति नात्त्त्त्वेव नाम
काचित् || ४३ ||
एषा च सदाहि वासनेति सा बोधसत्तेव निर्दृश्याकः ||
नानात्त्त्त्त्वनानारहितेव भावि स्वमे चिन्तितेव पुरा-
श्रीराम उवाच || पदार्था विविधाः सन्ति मूर्तिमूर्ति ज गते ते
यत्र समस्याः केचित्केचिदप्रमाणाः अच्छे || १ ॥
तानिन्द्रातिस्तिवानहतन्योक्ष्येन वद्यगति ये ||
तांश समस्याः नानहतन्योक्ष्येन वद्यगति ये || २ ॥
इह समस्याः तु दुःखश्योक्ष्येन वद्यगति ये ।
नर्वत्तयंगृहाः केषांचिन्चिदि किंचन || ३ ॥
तन्त्र संवेदनः नाम यहि चंद्रमन्दिरे ||
इतः पतत्यावर्त्तन तत्सवर्णातुसूर्ये || ४ ॥
अर्थमुद्रसंवक्तपतिकवहितकलिपतम् ||
वद्यगति युगमवेंद्र न तु वोधदशास्तितम् || ५ ॥
कः प्राणमात्वतः छोभमं जनयत्याशयतिधितः ||
प्रेमशीर्षगमयम् कथं वा वद्ये प्रभो || ६ ॥
कथमापियं नाम वेदनं शांतिः तथात्मकम् ||
इहे देहे चालिति भारे भारहरे यथा || ७ ॥
यदि समस्याः वल्तु वद्यापदिस्तिवालकामू ||
कथं संविचितमात्रेण पुंसं वै शैला न वल्गाति || ८ ॥
वसिष्ठ उवाच || विकासमथ संकोचमय नाली हृदि स्थिता ||
यद्रा याति तद्रा पाणिक्षेरे दीर्घति याति च || ९ ॥
वायुवाच यथा स्ततिः यथाकाशास्तीमात्मकः ||
वायुमात्रि चालिति तथात्र स्तंभन हृदि || १० ॥
श्रीराम उवाच || वायुक्षेमार्यस्तकाः संकोचचिन्चिदि ||
योजनात्तर नारीं ज्ञात्यति चालित: || ११ ॥
शतं कथं भवेदेन्के कथमिकं शतं भवेदुः ||
कथं सचेतनाः पदे काठलोकाशोहितः || १२ ॥
कस्माद स्मारकं वस्तु प्रथमप्रापि चरत्कालमू ||
वस्तु जगन्मे धर्म स्पन्दितमात्रेव किं वद् || १३ ॥
वसिष्ठ उवाच || अन्तःसौंदर्यं नाम चालद्वयान्त्रेऽप्रेणम् ||
वांश्येचारसयस्कार इतव लोकेन्दुःप्रेणम् || १४ ||
श्रीराम उवाच || वायक्यभादिशीरसते सवः समस्तिः मुने ||
कथमयतिया संविचार्यदिदिति म न दत्त || १५ ||
संविधानिशाखाकारा यदि समस्तियत्वामकम् ||
चालयेद्ववपिन्नन्तरमेभो यदंच्छया || १६ ||
समस्तियतिवधायोंतोषाय यदि पदार्थायेः: ||
वेदतनं स्त्राचिरितमहर्षिर्कर्तृकशून्ध्रं के किन्म || १७ ||
समस्तियतिवधायों: श्रयो नारसि सवर्धितया ||
तथेवानंतरं मुनेः शेषं कथयं मेव मुने || १८ ||
अन्तःसब्रयं गंगितम या यथानुष्ठाते ||
अमृतस्येऽहि शून्तं वेदवनं तद्वेदायु म || १९ ||
वसिष्ठ उवाच || सवसमेधवुस्तकारणां मूकाकारपिंदे वचः: ||
सवकरणानुसूत्तयं युष्णां अवणभूपमम् || २० ||
नेन किचिन्न नामसमि वसु मभति यर्व महिन ||
सवंतिा सवंतकदेव सवंतमयतिवंतस || २१ ||
शुद्रे संविधायेः सवं सवंतसविद्यान्त्वकम् ||
पदार्थान्ते पुरास्वार्धः सवसमेधकल्पायोऽवर्ग || २२ ||
आदायन्ते व नास्तीदेव कारणाभावातोगितम् ||
श्रृण्यम्या वर्मानापिभावं चिन्त्वकामा यथा || २३ ||
थोऽः शया वायुस्कारणं पतिना: सविसिद्धः ||
महत्तव कारणोत्तते वस्मयतिन्तिः विद्वः || २४ ||
अन्तःसब्रयभूतादेव मूकाकारपिंदादेव ||
सवं शुनयभगुष्यं च चतुष्टेविवद्र नन्तन || २५ ||
तावेदप्रवेदस्वत्वानं शुणां अवणभूपमम् ||
मया च च सवेश्यम्यतं नारस्यचायनर्द्धिर्भवन्ते || २६ ||
तथापि वर्त्मानोऽक्षमश्वरोऽय तच्छ्र्णु ||
यथेऽऽ सर्वप्रज्ञादी चिदित्येव तु भूतस्यते || २७ ||
कर्मसिद्धियुक्तनेऽनैव जगजादे मवह्विजः ||
तपोऽंक्रियायारो ब्रह्मचिन्द्रारि स्मृतः || २८ ||
द्वस तस्याभवन्युत्रा जगतो द्रिकटाः इव ||
महाशया महात्मानो महतामासङ्कं सतामसु || २९ ||
स तेनां कालवशतः पितान्तर्थिम्यपायो ||
दशानां भगवान्नुद्र एकदश इव श्रेयं || ३० ||
तस्यानुगमनं चक्रे भार्या वैधव्यमभीतिभि: ||
अनुरक्षा दिनस्थेव सं्या ताराचिलोचना || ३१ ||
तत्रास्ते तनया दुःखक्षिता विपिनं गता: ||
क्रृत्यां देहितकास्यतवा व्यवहारां समाध्ये || ३२ ||
धारणानां समस्तानां का स्थादुचमसिद्धिन् ||
धारणा गंभियाः सन्त: स्याम: सर्वेश्वरा वयमसु ||३३||
इति ते तत्र संचितं सद्रप्रासना दश ||
इति संचितं यामासुरिनिनिवने कंदंरोदे || ३४ ||
पदवाम्निध्रिताश्रयजग्नारण्याः स्थित: ||
भवाम पश्चापं जग्नः प्रविष्ट: || ३५ ||
इति संचितं सत्रह जग्नारण्याः चिन्मु ||
निमीशिल्मकस्थस्यस्येचित्तरचिता इव || ३६ ||
अर्थस्त्रयाबद्वद्धिचास्ते तावद्ध्वुता: ||
आसनमासान्द्रास्यां च यावते तत्र देहकाः || ३७ ||
श्रुक्का: कुंकादः याता: क्रयवृद्धिचितांगकाः ||
नाशमयायुस्मु ज्ञायाभागा इवातपे: || ३८ ||
अर्थे ब्रह्मा जग्ने च रागं च चुन्तनान्निन्त ||
इति भंपञ्चत: तेनां दीर्घकालोऽभ्यत्त || ३९ ||
तानि विचारण्यदेहानि दृश्यकथ्यानन्ततः॥ संपन्नानि जगत्येव दश देहानि वै पृथक् ॥ ४०॥
इति तेषां चिद्विद्वासांसंपन्ना सकले जगतु॥ अत्यंतस्वर्णः सिध्दता चाकारवर्जिता ॥ ४१॥
संबिन्द्रयज्ञानगतां तेषां सूर्यचलादि ततः॥
सर्वे चिदात्मकं चिद्र नो चंदनयणकृत्रिकृत्यताम् ॥ ४२॥
किलयात्रार्जनगजां तेषां किमत्यतनथः॥
संबिदाकारश्रुत्यनन्तमात्र्यं संततः॥ ४३॥
चिद्रते न यथा सिंचितसंगं सतिद्वारं।
संबिताहस्तेसद्विद्विम् चलनार्दिकम् ॥ ४४॥
एद्वानि यथैतनि चिन्यानि जगति वेष॥
तथा चिन्यान्ययेतु काग्योग्यंप्रयाप्यति। ॥ ४५॥
यथेतद्वसंक्षुपीत जगच्छुपागानं।
तथ्येतद्वसंक्षुपे जगच्छुपागानं। ॥ ४६॥
तत्पादिपेण गिरयो वन्मथापापा यनं।
महाभुतानि सर्वे च चिन्यचतमयमातत्तम् ॥ ४७॥
चिद्रसुवाचिन्मति चिद्विद्वामित्वार्दिकारं चिद्विदयः।
नाचिदात्मकं संभवति तेषच्छुपीत्यक्षमिन्तः। ॥ ४८॥
चिन्याचात्रसूक्लालेन स्वंदय्यहलचक्के।
स्वासीगुणः सर्गः कुतास्य क्रियेनविनिष्म्। ॥ ४९॥
संकल्पानिधित सर्गः द्रष्टुक्रव मनसा।
तदद्र लाभशालादिक्रियेनतिनो र्यताम्। ॥ ५०॥
कल्वस्मयतिसंस्कारः दृश्यन्यथं च मोदितं।
प्रायमुष्टुं कल्पनादिनामन्यवार्थक्षात्वताम्। ॥ ५१॥
तत्दानंस्विरः नामस्य मणिराशो मणियस्य।
सर्वत्मनि तथा चिदे कथिद्वि उदात्त्यतम्। ॥ ५२॥
अकार्यकरणस्वयं न मिलो ब्रज्ञाणः कार्यत्।
सज्ञाव इतितेनेदं सर्वं नष्टोति निश्चयः।। ५३।।
यथायमवृत्तं चिंतारिच वहत्यार्थवत्तेव नौ।
स्वप्नलनातिविवेचण परात्मायात्मना चिना।। ५४।।
पशुचलिता जगद्विश प्रकृतिति जगति यतु।
चिन्यात्मकान्या: स्वस्मादन्यानि न मनोगच्छसि।। ५५।।
अज्ञातसंदर्भूः च सन्मात्रं ब्रह्म खात्मकः।
शान्तं सदस्तोर्नयं चिंतारामानसिद्धं जगत्।। ५६।।
यत्संविनन्द्यमद्याचारिसंकल्पं जगति स्थितसम्।
तदसंविनियम्यमयेति वक्ताक्रो विभिन्नस्यर्थं।। ५७।।
जगन्न्यात्मेत संकल्पस्यायनेतानि वेद्यं वेदः।
खात्मकानि तथेऽनो च ब्रह्म संकल्पं जगत्।। ५८।।
यावदावदिरी दृष्टिः श्रीगं श्रीगं चिन्होक्यते।
तावदावदिरी दुःखं श्रीगं श्रीगं चिन्होक्यते।। ५९।।
यावदावदिरी दृष्टिः प्रेक्ष्यते न चिराचिता।
तावदावदिरी दुःखं विद्विगतिधरं गोयमसः।। ६०।।
दृष्टिः दृष्टिः दृष्टिः दृष्टिः दृष्टिः दृष्टिः दृष्टिः।
संसारसिद्धं विद्विगतिः न कदाचित्तशाश्वतः।। ६१।।
नेहायकातिनं च भगवान्वमननाशा:।
सत्ता न चैव न च नाम तथास्वस्वचा।।
शान्तं परं कार्यं केवलमात्मनातथं।
ब्रह्माथ्वा कवचमण्डलमात्र्य स्वतः।। ६२।।
आधान्तवार्जितमस्मध्यस्वतारमूलं।
निर्माणमूलपरिवेशष्ठषष्ठमत्स्मृतः।
अन्तस्थानिन्धनसर्गकुर्दकोय्यः।
नित्यं स्थितं नानु घनं गतजन्मनाशस्य।। ६३।।
६३
सन्माचायमन्तताःविषिःतस्तताः
पर्यंतेसिन्यनाकुमभाद्रममयूपम।
आत्मावराक्षकमुः निविदमेव सर्वः
सुस्तूपमहसुप्योमन्तः त्रिकल्पः || ६४ ||
इति योगः ज्ञातस्यावेदार्थायाय नाम पदः गमः || ६ ||
वसिष्ठं उवाच || पर्यंत तिरंगामन्ते शून्यं सत्यं नागत्त्रयमयूपम।
संमयसनीत्रं भूतं नानाबुद्धानि कार्यत्वायूपम। || १ ||
तम्मालनुमः शरणागारं वर्त्तं समवति हुनः।
यद्यदृशं हन्यने भिन्नशृंगश्चार्यमयूपम। || २ ||
स्थानं निश्चायं विस्तारितं शान्तं यानं गमं स्थितमयूपम।
स्थितमहसुप्यायामकालशीलं जिड्ठत्वं निर्जूठोऽभाग्याम || ३ ||
सर्वं संविन्यसं वाणं गर्दं दुः जयाधि।
स्थितमं किंतु स्वर्गार्थं करो नामविध्यायाम || ४ ||
कृपयायस्मः वर्णवेद्यापि कार्यविलयमयूपम।
व्यासासपमिति विज्ञं वेदं अत्मानिर्दृश्यं || ५ ||
संविन्यसं शिरः संविन्यसीतिः श्वासमयूपम।
शान्तमयूपमं सर्वं न संविन्यस्यस्मार्थिः। || ६ ||
प्रज्ञानयानः वस्त्रञ्ज्ञानमायाकालशीलिश्च।
इदं सर्वं संविन्यस्य संस्कृतमक्रमे चूरमयूपम। || ७ ||
न वार्त्तं तिना कार्यं भवनायमथेन् पयवत्॥
यथा येन निर्जीवं तल्या तेन लक्ष्यः। || ८ ||
कर्ण्यां तिना कार्यं संविन्यस्यस्मार्थिः।
यथाविनेत्रसारं संविन्यसमीतीयमयूपम। || ९ ||
यथा संसारवत स्वेत सर्वं संविन्यस्य सर्पिषोः।
चिन्हस्यस्यात्तथा ज्ञानमयस्य गतिः सम्पत्तिः। || १० ||
सर्बतोमिन्नप्रभुः नानानानात्मालि सत्त्राम ||
सत्तमः सर्गः ४६७

अस्त्यकृत्यकारणकार्यार्गां सत्ता कारणजापि च ॥११॥
एकः सहस्रं भवति यथा बैते किछैनद्वाः ।
भयता भूतंकश्वतं संक्षेप्यजगतं गणि: ॥ १२॥
सहस्रेष्ठं भवति संक्षेपं च तथा हि यत् ।
सायुज्ये चक्रपाण्यादि: समेतकं भवेद्धुः ॥ १३॥
एकः एकं भवत्यविधि: स्वतन्त्रानं शोभेर्पि ।
एकं एकं भवेकालं कदन्यंवस्तसरोत्सरं ॥ १४॥
सत्यदेशकाश प्रवायं दृहः स्वम इवोपितः ।
स्वमा द्विगतिविचित्राकारः स्वारूपसूतिसुद्धारणः ॥ १५॥
सत्तमः सार्वज्ञातीती श्रवणेतामिति ॥

dहृत्वयहस्त भवति दिव्याकर्षकलो जगतः ॥ १६॥
वदनाबिन्दुंस्तहं निद्रास्वस्तसुपुष्टवत्
वातसप्ताविनिविधाचिन्तं मेक्षितो जगतः ॥ १७॥
द्रष्टं हयं दर्शनं च चिह्नानं परमार्थंकुमः
शुन्यं स्वम इवाभाति चिन्तामिकंतो जगतः ॥ १८॥
जगचरणसमेतेऽव्यान्त्या प्रथमसर्गः ॥
स्त्रोम् भगवतिवाणं परिक्षात प्रशास्यति ॥ १९॥
एकस्या: सत्यदेशं सर्गं यथा धान्यनकथा ।
नानापदार्श्चक्षुं सर्गं दौ गगने तथा ॥ २०॥
कहुःपुरुषं प्रहु चत्वारिश्वते वहीनो भान्तिकरणवत्वा ।
संप्रवश्चक्षुस्तः भवति शक्तिरनक्षतः ॥ २१॥
यतसोऽकर्षस्वरणमवृष्टिः शिवायस्य
त्व्यम्नित्व वृष्णाकर्षस्वरणः स सर्गः ।
त्व्यम्न्येष वृष्णनिकरे व्यतिरिक्तह्यो
व्रम्भामृष्टो न तु मनागपि सर्गविन्दुः ॥ २२॥

dृश्यं चोऽयोगं व्रम्भामृष्टं व्रम्भमयतमात्रतिगद्यनं नाम सत्तमः सर्गः ॥ ७॥
श्रीराम उवाच। इस्म मे संशयं विनिव भववन्धास्करं तमः ।
श्रीवस्यथाय सम्प्राणां साध्यसुपानुभूतते ॥ १ ॥
कदाचिदहमेकायो वियागे विप्राविताम ।
संसदिद स्थितवान्यत्। कंत्यद्रागत: ॥ २ ॥
विध्वान द्रिजवरः श्रीप्रनेन्द्रजनमणंढात् ।
महातपा: कान्तित्युतो दुर्वा सा इव दुःसह: ॥ ३ ॥
स प्राप्तियान्याण्याशु समापाभास्त्रयुगिनम् ।
उपविनासे नित्यसम्भारिमिन्ति: ॥ ४ ॥
वेदन्तसस्यसिद्धान्तवादानसंहस्य सचमम् ।
सुखोपविष्टं विश्रान्तं तमहं पूृष्वानिद्रम् ॥ ५ ॥
दीर्घाधिनवा परिश्रान्तं सयत्न इव ठह्यसे ।
वेदाय वदतां अणु कुत्र आगमनं क्रतम् ॥ ६ ॥

ब्राह्मण उवाच। प्रूठमतन्महाभाग मुपहायानवानहम् ।
यदृष्ट्यागतोतस्मीह तस्याङ्कण्य निर्ययः ॥ ७ ॥
वेदेन नाम देशास्ति सर्वसौभाग्यसंयुतः।
स्वर्गस्याभ्यं संस्थास्य प्रतिविन्यास्यावनां ॥ ८ ॥
तत्राः ब्राह्मणो जात: भाप्ताविभय संस्थितः।
कुन्दावदातुरन्तवाकुन्देऽदनि न्यायः ॥ ९ ॥
अथाङ्ग जातेऽराग्य: प्रविहत्य पूलवानः ।
द्रवद्रिजनुनीद्वारणां संह्रमचूम्यशानां ॥ १० ॥
आप्रबतमसवें इह कदाचिद्वानाएव नमः ॥
तत्रावसं चिरं जानं मुदु दौरी तपारं ॥ ११ ॥
तत्रावस्यरणं चिदितं मुक्तं वृणवनाइतिइः।
त्यक्तन्ते नस्तस्मादिभुमाविव नभस्तलम् ॥ १२ ॥
तत्रास्ति मध्ये विनिप लघुः पल्लवपत्रवः।
स्थित आपायवेश श्रृण्ये मन्दरमिमार्गायुपाः ॥ १३ ॥
अध्याय: सर्गः ४६९

लम्बते तर्य शाखायां पुरुषः पावनान्निकः
भानुभारोनाविन रक्तियुक्तो हो यथिाणितः
॥ १४ ॥
मौल्ल्यायपेन विद्वर्ध्यायानो नित्यमवाक्षिनः
॥ १५ ॥
अष्टेऽल्लकस्त्वा ट्हारिव सह श्राल्लोकस्य शाल्ले
॥ १६ ॥
इष्टः महाते त्ये देशं स कदाचिन्नया पुमानः
॥ १७ ॥
विचारितो निकट्वा तः स्वात्माविलिसमुद्धः
॥ १८ ॥
वायुविजुत्सौ विषयो निःश्वसित्यहताभिः
॥ १९ ॥
शीतवालातपस्याँस्वमुन्मुनित्वो च कालजानः
॥ २० ॥
अन्तर्यमावाहायो नोपचयमया बहुः
॥ २१ ॥
दिवसातपस्येदेन विध्नेमे पातितः श्रवः
॥ २२ ॥
पृथ्वीः कोधसि भगवन्निमित्य दसरं तपः
॥ २३ ॥
करोपीर्यं विशाल्लक्षः ट्हार्त्थ्यालक्ष्यायामीवितः
॥ २४ ॥
अथ तेनात्माैत्त्वस्ते क इवान्न तापस
॥ २५ ॥
अर्थेन नातिविचार्या हि भवन्ती क्षं: गरीरिणामः
॥ २६ ॥
इत्युत्तनाज्ञत्वेऽन तोल्ल्युर्वन्नेन वै माया
॥ २७ ॥
वदा पृथ्वीस्तदित्ते ममोक्षम्मिद्युत्तरम्
॥ २८ ॥
मनुरायामहेन जातो वृद्धि यात: पितुः धी
॥ २९ ॥
वाल्ययोगवन्योभे स्थित: पदपद्धार्थिहि
॥ ३० ॥
समप्रस्थालस्मारकोशो भवति भुविषयः
॥ ३१ ॥
इत्यहुः श्रुतवांस्तर भोगार्यं नवयोक्तः
॥ ३२ ॥
अथ सतमहाद्वापिविक्ष्टीणाया भुवं च पातः
॥ ३३ ॥
स्याभिमित्यहयुद्यारात्मा परिविभिन्नवाच्यः
॥ ३४ ॥
इत्येऽन समाग्यात्त्व देशाभिमथयं स्थितः
॥ ३५ ॥
अत्र दृष्टवर्णिणः समातीतानि मानति
॥ ३६ ॥
तद्दृष्टिकुर्यायं एक्षत्रेऽदेशायुगः
॥ ३७ ॥
अहं चाभिमितङ्गपातिर्त्यथेच दृष्टिहि
॥ ३८ ॥
इति तनं दुरुकः संस्तभिच्छे प्राचरवाच्यं दुरुकः।
आश्रयश्च तच्चः खेदं भिन्नितं न भीमं।
॥ २७॥
साधनो यादाः माता न नामाभिमाता वरः।
स्वभावपरिवृत्तासंहः स्वयं स्थितः।
॥ २८॥
मयेन्दुक्ते सा पापाण में सत्यार्थवच्यः।
निमातितस्यः श्रीणुपुष्पकल्याणं वहीं।
॥ २९॥
तथाऽहे पुरातनस्य कामप्राप्तवत्ता तं भनसु।
पण्मातर्यनिहत्तोऽगं व्रमान्तोऽन्नावन्तः।
॥ ३०॥
अर्काविवर्तितार्के तनं सदा स्थितम्।
एकदा ह्याग्रामस्य पुरुषः भातुभास्वरम्।
॥ ३१॥
स तेन प्रूः यान्यन्यमा कर्मणा मया।
उनाच ताववेदाङ्गमवन्तं नन्दुसुङ्गम्।
॥ ३२॥
शाखापल्लवान्पर हु च अनन्तीर्गतयः।
तपः संहर संहारी सर्वान्धापितं वर्धम्।
॥ ३३॥
सनातनं परिशालं पाठवाश्चमयि मेधिनाम।
सततार्पणश्रवणं देहनान्न भर्मणं।
॥ ३४॥
एवं समीरितं दृंका स्त्रियो द्रियाकरः।
गनुतुष्कमात्माकृतिमिश्रितामिदिता यतः।
॥ ३५॥
तस्मिन्यां नय भोकं तस्य शाक्षातपश्विनः।
अपि वातसुभूतायवस्य विवकितं।
॥ ३६॥
संप्रामाणिविर्भयं व्रद्धस्तहवाश्वम्बनम्।
तपस्त्यकत्वा यथा भान्तं वयवहारं समाचरः।
॥ ३७॥
एवमिकृतवतः पादी तस्य मया ततः।
धुता विटपिनलिस्पार्दालयावत्तान्तकाठंभाविवि।
॥ ३८॥
स्वातं पविविदासीः चंक्षु जप्याम्थपरंश्च।
फलेन पुष्पवल्लभेन विटपादपा परणम्।
॥ ३९॥
नवमः सर्गः ॥ ७७१ ॥
तत्तप्यवशंतः प्रातः स्वादुभिस्तैतस्तरोऽनंतः ॥
समाध्यस्तावसंस्कृत्यस्वाच्चार्यानि तत्र दिनजऽयम् ॥ ४० ॥
स्त्रदीपादस्त्रदैवितिधिः मोक्तुं समग्रां वही
विमः पादपलभितेन वरुणा तप|वोधर्षपादस्तपः ॥
संश्रुप्याधमितं वरेन दिनःको विशुच्य चाहें तथा
सार्थं मत्स्युहः स्वपाव सदनं गन्तुं प्रवृत्तिभवत् ॥ ४१ ॥
इति योगः प्रकर्षगीताद्व ताप|शोपाध्यायं नाम अङ्गः कर्षः ॥ ८ ॥

कुन्दबन्त द्वाच ॥ आश्वसमलरे गन्तुं प्रवृत्तानि सुदितास्मतः ॥
मधुरानगरी चन्द्रसुधिविद्वन्द्रपुरसीमितः ॥ १ ॥
माघ्य रोधांभिः प्राम विश्रेष्ठ्याद्रवणाचे ।
आपलिने दे दिने तस्मिनसालीसे नगरे सुखमुः ॥ २ ॥
अध्यानन्दितचित्ताम्यपात्राम्यामतिवाहिणः ।
द्वितीयेण हसिन शीतामुखसिनस्थविचायावनदुः ॥ ३ ॥
नदेशात्नलोभानुजुक्षुक्पुष्पम कर्पाण्डवः ।
तर्चरक्षांकार गायनानन्दिताधवगः ॥ ४ ॥
स्निग्धसुधत्वनच्छायायरण्युगिहिंगमः
स्थूलश्राब्दवशास्त्रगोताश्यायामौक्षिकः ॥ ५ ॥
जगाद्रिपुराष्ट्रभ्राम्यपुष्पस्थलादनाः ।
समुद्यत्व दिने सभिन्नरासिरसोऽतः सरासे च ॥ ६ ॥
नीवत्सौ निरामार्था कदलिकानने घने ।
तुषाराशिशिरे आन्तौ कदलिदल्लतपंक ॥ ७ ॥
प्रामार्था तृतीयेष्व्हि पङ्क्षवस्थलेणिदम्म ।
ज्ञात्व जनविच्छेदरिविभक्ष्य सखिवाक्षुतम ॥ ८ ॥
तत्र स प्रकृतं मार्गं परित्यज्य वनान्तरम् ।
प्रविशन्तस्मुत्वाचेदम्याकर्षं वचः ॥ ९ ॥
गच्छावंत्राभिमें गौर्यं मुनिमण्डलपाण्डितेः।
श्रातरे मे स्थिताः सत्य वनेवेचारिनः॥ १०॥
श्रातरेश्च वचनमिव जातानेकत्या तथा।
एकसंविनया जाता एकसंकल्पनिधिः॥ ११॥
तेन तेष्युक्त तपस्य एव स्वनिश्चयसमाधयः।
स्थिता आगमत्य विशिष्टपोषिः स्विनेदनः॥ १२॥
तैः सार्थः भावः पुर्वभागस्याहिमप्रवसयः।
पञ्चासात् अभिमें गौयोऽस्तेन द्यौ भयेष सः॥ १३॥
पुष्पयज्ञ तद्वच्छाया सुतमुख्यार्यगार्थः।
पञ्चोप्ज्ञानविन्यासंतर्यात्मकोद्मानिशाहिताश्रयकः॥ १४॥
तद्वर्षाधारासंज्ञासर्याहि मृत्याः श्रीयेः।
गच्छाभं भवाणितं तत्र भेजः सुपुष्पविच्छयः॥ १५॥
विद्वामपि धीराणामपि तत्वविद्वामापि।
स्वार्ते हि मनः पुनसामलङ्कुद्विलिकाशने॥ १६॥
तेनेत्युक्तं च तावार्यो भापो मृत्याः श्रीमः च तमः।
यावचत्र महारथे पश्यावश्चात्त्वश्चाणिधिः॥ १७॥
न वृष्णो नोद्वे किचिद् गुरुः न च मानवम्।
न मुनि नार्थन्त्र नायन वैदं च च वा हिन्मृसः॥ १८॥
केवलं कामयेववाति तद्दृष्टमन्नतः।
तापोपत्तिमतिमेव भृणां शिरामिवाम्बरसः॥ १९॥
हा कष्टे किमिदं जातमति तासिनवद्वयथ।
आवास्यं सुचिं आन्त्वा दौ एकत्र वृक्षकः॥ २०॥
स्मिर्भच्छाविशिष्ठायं शीततोऽवस्थास्परमः।
तले तस्य समाधाने संस्थितो वृद्धातपसः॥ २१॥
आवामग्ने मुनेस्तत्स्व च्छायायं शादुतथेण।
उपविष्टां चिंतं यावलास्ये ध्यानाभिसिवते॥ २२॥
तत्त्वेन कालेन मयोमेन चापलान।
उद्धुने प्रवृत्त्यस्त ध्यानादित्युच्यावेच: || २३ ||
शब्देको चैमैदियन संस्कृत्योभवन्यन:।
सिहास्तुरवेच्येन जुम्भार्यः कूटवास्युवाच च || २४ ||
कौ भवन्तात्मिको साधू कार्यवाक्यो गात:।
कैन वाहिमानीतः कालेयच्युः कर्त्व हृदेंते || २५ ||
तेनेत्युकै मयायुक्त्य भगवान्विद्वः इदायाः।
न किंचिदराणं बुद्धोपि कस्मात्जानासिन रस्ययुः।|| २६ ||
इति अङ्गस संभवान्यनिःपत्त्योभवत्।
दद्धोदनत्वमातिलमसः स्वाजयनस्यथा। || २७ ||
मुहुर्तमाणे णोवाच प्रवृत्त्यस्त ध्यानोंन मुनि:।
श्रूपतात्मिरूपार्थयमावृत्त्यः वि कार्यवशेषिनी। || २८ ||
वमिण्य पश्यसः साधू कदम्बलव्युत्त्यक्मुः।
मदार्शनदमरण्यायाधिभिमभिभिर्य पुर्ययमुः || २९ ||
कैनापि कार्णेनासिनस्य वागीयांहरी सति:।
अवस्थिष्यख्याति समस्तुनिष्पिति: || ३० ||
तदा तेनेत्विरुद्धिणमभववधनकाननम।
गोरिवनापि वहयां वृपित्य कुसुमाविभः: || ३१ ||
श्चिङ्गाक्षुखानानमोहहारहितीतवित्यलोकावित्यक्तकण्ठवितः
हंगमङ्गः। पुष्पाम्युवाङ्गतचन्द्रभोजितानां राजीववेणु
कणकर्णिणिदिग्नतात्राय:। || ३२ ||
मण्डलकुण्डमकरद्युगानित्वान्त संस्कृत्यङ्गसुपसुरानिः
शास्त्राक्षुखानिष्ठम। संतानकस्तबकहासविकासकानात्
मामोदिमात्रस्मस्ततात्राङ्गोऽधिमम। || ३३ ||
पुष्काकरस्य नगरं वर्गित्युष्ण श्वाङ्गाक्षुखानकुसुमक्षण्ड
मण्ड्याद्यम। चन्द्राक्षुखानालापर्विकोपल्युष्ण्यदोळादोऽधि-
यशोनलक गुप्त । २६ ॥
हारीदास गुजराती । जीवनकाल । पाशीनरिकुलितकु-लामकुल । उपन्यास । नारायणलकितकुलः । वक्कलशिलाकुलः । २६ ॥
गयसरसुखुमित्तकु निरीक्षितमुदा । जगकालिकु एकाधारण ओझा । मन्दानुमलावलकुलः । उल्लास । नारायणदिवांगुरा । निरीक्ष शिलाकुलः। २६ ॥
कहारी कुणिकु मामलाप्रवाण वाजुनाधर ककता । नारायणमुकुलः । नारायणदिवांगुरा । मराठी विधानित विद्वानः । २८ ॥
तस्विन्नने चिरमुदाम हरा दिवसा के जा वातावरण सिराय गौरी । भूलना । भारतमहाविद्यालय केदर । वास्तव वर्तमान शासित कविता । २० ॥
इति योगऽ भाषामित्राय तारसोऽ । गौरीवश्च भाषामित्राय नाम नवमं । सर्गः । १॥
इति भाषामित्र समावा ॥

१४]